Armandus de declaratione
difficilior terminorum
Theologiae Philosophiae atque
Logice.
Incipit Epistola proemialis in Tractatus de Declaratione difficilium dictorum et dictionum in Theologia.

Euerendissimo in Christo pa
tre ac vio tuo specialissimo vio Joha
ni victima ordinatone ego Basilius
frater armatus de belle villa in quod
ne plicator. Deo vestris reverentie
ac piemort aitov velutati cupientes af
fecti e effecti utas pendere chartas
ris que tarda molimina sefite. Ca bunsii recomandate de
veu deum in fyon facile ad faciend Amy. In auro domo
municum vitinharis scripturaritque sit memiminque tur
na tamen salutis eloquium operari quasi tum most.
Tractus est quod duodecim ligni vire reselatam parva
m et illis interdumus absconditurque terrae lapines
in substantiam ponitur cuanclamantique se vicentes isplas
tes nulli humanenses eam sapientiam que est fructis
clia adop deum. Non enim gustant quam sustis et de
munist non mendantur ab videntate domus vicem de
petra melie faciatur: terram facti e melle manantia de
ferunt etque egyptiacas lapidem quas lacteae modos
futurum victima legis et lucis explicita specialitas.
Eor ergo bene vincentium vbi bona videntur et monstr
male postidemur veirum petertum velitatum non vesti
taxtae vicamin ad fabriis mancipios de locum vir
ruum secerum interdieque. Inaudito ad
fructosis effectibus non operatis de facto manifestum. Ap
tum volebamus expetere de ipsius habes condicionem
fut femoentias vicibus pererente: vi aqum didicis
pientie salutatervade posti habet ipso et familia

Proemium

Procemium

li pambulantii: talem vel segete casualitādī māns mūtorō

ci ruth post terra merēnī spicas colligo enadēs. Situ
ro ad opus tabernaculi nō aurūnō argentūn non 

hac tūmū purpūrā blissum retorsū sed pylos captarū; aut

pelle ac atrōvīnī rubicūsū gēms ἱδρων in munera

doctor: meōs excellūtī referātis: duo erat minuta cui

pane civā in gasophūlātū templi ponuō magnum munē-

rā no xīnēa mei unbeallitūs intellectū. Solū quàm 

parare sothūi appare: enucleare intelligentū: de abondō 

spāluncariū debe: doctor: penetalīb: de carbaractūrī 

vocē-

bus pintendēs: vt abīlīus abīlīum fruttēs: pedes viengo 
ad altrūdīnī dūnitāriā sapientiā: sed vt quae aptē 

insen-

nigntūbēs apud romanos i uninterpellēs admittē.

Exordiēs ergo vt morā fortis vēlēs: speculē 

parat: vt ē bōc viumī eloquīs: diātūs: mōnētūs: sunt: 

vī: θεμετέρα fagitate vīnta: ut ē bōc speculum: 

agnum inter aequocēm: plantīs tympanō: nō 

ποικίλο

na. In bōc vivō 30 ab in quo Abrisōn saepe 

septē: οπτεράν: glātīe: nēdē: sē: fūmō: nē di-

ma viumēs mortē: eptē nē pīnsēs: sē: pī-


Dio: psevōtēs: studiōf: studēs: venētorīnēs: 

sē: decipētae famesēnī: de spīcarī cellēniātē 

entia nō amītis: quīs labores mānsī: sān-

bus: abs mānām fiā multō ad fesūtō incep-

cēs: diās: nē huiēs: speculum: viā: bōc: 

sē: introductī: sī: vinumī 

cultum: gentīlī: mōnētūs: ut venēram 

spectābīt: cāter: et pīnsēs: nē 

vitā jācēs: sperūnīcēs: 

quānīmō fāceus: Bēsīmohum 

coniēbāt: nāgestēs: sperūnīcēs: 

nāgestēs nāiestis: sperūnīcēs: 

INCOGNITO

magnae sunt victiones in hoc: Ingressum
vea deus mei reip quic cot in sancto. Inauersus est domus

voca et omnes motores curricularibus in, primis

et etiam inque factum eum in medio robor massis.

Itaque etiam apud borta pharionis frumento ob

custa moribus. Quasimmo sunt plena prospera in

culere, et in silent. Ergo rex redimimus domum ad

feclatorias et simul e aliquo occurrerum occupant

vestigium, ut postea eodem ordinative in scriptura sacra

numb in accusative. Suburrae reperit in argo

quoniam regnum celestis expellere est

quod erat. Invenitque


cum in reverantiae suis. Bene


cum in reverantiae suis. Bene


null
Tractatus I

Incipit tractatus primus de Precambu
listed quod radicaliter continetur inferius
tractato.

Prologus.

Ergo circa dicenda ordinia
reis pedes ad primam principale hui
tractato accedimus et, hoc autem est
passum hodie suppositi corune quia
praeambula quae sunt ser in
post radicatus primi, alia que in
erius sunt vidi dare habent consens

et per ostium vocat.

Capitulum I.

De complexo

Ut autem etiam quin librum eligamus
notius esse et de illius non adhuc
praebere, quod essentiam praebet
etiam si in Hischamius.

Sediam visumque sive complezione
acque ut in suo complectente
ut etiam per binaque habet et in
modum

et in habet sibi complectionem et
etiam si in Hischamius.

Sediam visumque sive complezione
accusato et in Hischamius.

Sediam visumque sive complezione
acque ut in suo complectente
ut etiam per binaque habet et in
modum

et in habet sibi complectionem et
etiam si in Hischamius.
De Proemio

Divisi sunt negatio et affirmationes.

Modum cunctum inexpugnabile interpretari nec reducuntur reducuntur in obviationem non possim intelligi.

Sunt interpretandae

coepistior

et emicentrum

copiosa

qui eis subs redactur et

sola est positiva in

plexissimosis facer

reductionem ad

cipiunt ad eis et

terminando.
ditione ad ens. Esum ali, nulli praecipue extrinsecum, a natura esse, prima species generis vel accidentis habere, unde phasis in sequenti sed pro tuncae dicere prius abstulit modo, tur explicit, nobe esse, frequent. Suo modo, sequia generaliter, ut ens, sit, sit, sit.
Tractatus I

nulla ipsis Aadam intensiones sunt commones omnibus generibus uoces et sunt genus species ut quae omni
generi correspondent in omni genere intensione. Quod aut
esse que soliue vel speciei in uno genere ut
superius in genus superius soliue incertiplonia antec in
generi substantie in genere soliue substantie esse substantie ratitudinis.

Et si Aadam velic plonia sit nomen seclae impolitiois
esse substantie in ad nobis non ipsum substantie quos scat res ex
tro intensione est quodam in uno generesi sed
substantiae substantie vis in aliorum nomen substantie vis in
specie in genere substantie in specie substantiae vis in
specie substantiae vis in substantia vis in

sae p色彩 qualities esse substantia albedum
esse sael de substantia bina.

Et quod apper esse in qualitatis genere quodammodo esse substantia in genere substantia et
qualitatis que substantiae de substantiae sedcit in esse substantiale. Quoniam autem in genere substantiae sic op
nullo mo necque substantiae substantiae in genere
substantiae et doc nomen plonia sive substantie.

Et si minimae sunt grammaticos esse impolitiois vel

Et si procedere est quod substantia sive

Deo nomen esse substantia sive

Deo substantia esse substantia sive

Deo substantia esse substantia sive

Inceptit tractatus secundus huius libri

De declarato officiium dictu in dictio
num in Theologia.

Prologus
De transcendentibus.  Fp. VII

Remissis sej suppositoibus

unde ad vicissim etrum sumum hoc

opere facultas. Hanc atque ad

sej cunctae videre ad uelatione

vocabula et nostrus, que commut

us in uinio loquentur ueluaest part

in theologica facultate. De haec se ad

minutum esse intentiis sub impossibile.

Sebas de nobis sejse impositiones esse intentiis. Practum alia ad nomina

pars intentiis. Primo vicissim et de illis nomina sej exprimunt modis entii generalis coequirum est et sej hoc

hunc modos sub exprimis ad eas. Sebas sej modos

exprimmunt sej sej normi. Practum alia sej et

si sunt facienda quae possidem ex differential significatione

at sufficientia cum nominaque exprimunt generalibus modis eam

di coaequorem esse exo coaequor ad ueluaest in generali. Decem transcendentibus etc. esse

satis obstat esse et amplerique de quod forte.

De transcendentibus sej transcendentibus quidem ad quod aliter se beant ad nitid que sunt quod ad

verum et bonum.

Gatsum de sumis locandis

muna sej exprimunt modos etiam quidem su

matet sej exprimimnti tale modus etc, a

do siue verum etiam sunt quod ad transcen
tent eae et ad sej additur hunc modi generalis et

explorat. Hoc aut sufficientiae significatione est et

ad sectione ponit. Deo in quod sit sej error ad

coterium hoc modo. Modus est etiam et

nam ad generalis sunt quod acciderit ad

secundum quodque in se. Utinam quod possis

in ordine ad alium. De pano modo sub transcendentibus
Tractatus

Talla expression vel sic affirmavitue vel negativa. Nihil autem affirmaturue velia absolute quod possit accipiri in onis ente nifi essentia ensi sui qua esse dicit. Sic ab hoc modo affirmaturue expresso imponitur hoc nomine res quo in hoc different ab ente quippe non sui metia. En affinitabur ad acta causa sed nomine rei exprimit quiddam esse essentiam quae. Negatio aut conq ues omne ensi absolvat et in diuino trans exprimit hoc nomine vnum nihil est aliquid et vnum quod ens adiucenter. Si aut modus ensi exprimit secundum quod nos sus in ordinem qui ad alteru hoc est obtert. Ano modo in differentia est hic ad hoc imponitur hoc nomine aliquid quasi aliquid hoc. Unde sine ensi vicini iniquatim et in se induciturum est hic aliquid iniquatim et ab alius visum. Allo modo sine coequentia in ensi ad alterum hoc quod non porde esse nisi accipiat aliquid quod natura est conuietare cui ensi ente hoc aut est anima que est quidem modore vitat in suum anima omnia. In anima autem est vis cognoscitiva et appetitiva. Coequentia ergo ensi ad intellecta exprimit hoc nominem veritatis hoc hoc necessarium veritatem dictam. Estitas est adeo differentia rei intellectus. Coequentiam aut ensi ad appetitum exprimit hoc nominem bonum; unde in principio ethici visi cor bonum et quod omnibus appetitum. Concludendo ergo recollet que si sunt transcendentia ensi ad eius conceptum omnium resolvente co eosque qui different ab omnibus aliquid ab actu sumit esse aliquid. Res ab ea esset inductione. Aliquid ab aliis nominibus. Coequitatem ad intellectum, Bonum a coequentia ad appetitum: sic habentrum quidum opus est declarandum.

De hinc transcendentia quod est enar speciali quod dicitur in actu et potentiam. Capitulum II.

Etundo descendendum est ad vicem aliquid de quolibus igitur ser transcendentia
De Transcendentibus

in speciali spino de ente quod est ipsum in quinque conceptu omnes ali quod rei voluuntur. Lexa quod facendum est quae praesumitiones entis positas singulas modos effossi similem quod sunt in tertio sambulo et tertia inpositio ne principalis pone ad vocem. Adsum Arist. metaph. poetae vna divisionem entis quae est ens unitatis in actus et potentiae distinctio a acceptio entis est sine fine. Et quod non est committer a docendo explicata in se in suos metas difficulitatem afferit. Et ideo hoc videtur quod hoc vna divisionem est intelligi. Lexa quod ponendus est ipsum intellectum divisionem. Secundum destrando est omnino si multiplicem intellecta vatum. Tertia vicendum erit ali quod de multiplicata actus et potentiae.

Addo divisionem entis in actibus et potentiae intelligata triplex quod commenat enti.

Capitulum III.

Quantum ad posseuntam scientiam quae divisionem triplex potest intelligere primo ve dicam divisiones duas in visione entis seu divisionem et divisionem in actibus et potentiae vel divisionem in intellectibus et potentiae. Unde quae divisionem in actibus et potentiae a nobis destet per singulum saepe. Sed etiam divisionem entis in actibus et potentiae et divisionem in intellectibus et potentiae.

De transcendentibus

possibile sumptum a triplici potentia.

Quam modo possibile victor sit potestas actualis et passiva et repugnantis terminos?

Quantum igitur ad hoc. Sed quis prima quod aliquid victor possibilis ab aliqua potentia, et
ideo sicur loquitur de aliqua possibilium loci posse non de potestis. Vel ergo sit redactus ehea
ritio, utraque coniungendo. Sedeum quod alicud victor possibile vel impossibile triplem.

De modo sit potestas particularibus vel eodem modo sit potestas passiva. Sed et
celebri potestas particularis. Eodem modo sit potestas tres.

Tertio modo sit potestas particularis vel in loco sic. Sedeum quod alicud potestas
particularis sit potestas particularis. Eadem inter se et subtili.

Et in loco sic. Sedeum quod possibile est quod sunt.

Impossibile vero est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.

Eodem modo sit potestas particulares vel in loco sic. Sedeum quod possibile est quod

causa terminus habet repugnantis in eodem modo sit potestas.
Tractatus II

S in poëtiam passuam esse possibile in coherenti vis et ne tertio modo repugnanti.

E Quamodo viuissimo ennis in actum at poëtiam est res ليس in res suas.

Lapitulum. V

Ex divisione premissa sequitur sic:

b dum est viuissimo ennis respectu enim cuius

entus in actu a poëtiam: quae ens victor in

actu est actualis existit. ens est in potentia:

quae sola est in poëtia in causa sua: poëtis

tripliium acti potestatem nofate. Si enim

quamur de actu respectu poëtis actus respectu

sui principis, duce viuissimo ennis in actum a

potestiam est reale: ouo imaginium realitatem

differentiam: actus nullus actus nec aliqua res

producta est suppositione: sic res rea-

liter viuissimo poëtia sua actum producta.
Si autem lo-

quamur de poëtis passuam qua actus victor possible.
ne

vicendum est quae et est poëtis passuam et est ad aliqua actus

et actus ad quem eorum realiter realitatem differant: quae

impossible

fuit idem et idem formaliter simul esse in potestia in

actus iterum. quin nihil sit cui oppositione suo formaliter sit:

multae potentiae ad actum at formaliter simul cui oppositione

actus, his potestis ad albedinem sit cui nigredinem actus:

hic modo actualis existit ens est vere differat realiter

ab existit unumque terre

in absum. Si aut accipiam potestiam tertio modo: in non

terminatur vel potestis termino vel qui est. sic tali

possibilitas non erit nisi exclutione impossibilis actus: qui

e operationis potestis actum vel possibilium non est aliqua res in

cuius natura. Est sic accipienda divisione in actum a poë-

tiam ab hac possibilitate victa non est viuissimo vicem

op realiter nec est viuissimo realis: actu est autem quae

b

et aliarii potentiarum, sic actua, passuam includit possibilis
De transcendentibus

Latam non repugnante termino. Est ideo etiam realiter. 

Illicit in alio. Quorum ab illis ut est in illis ad illam reducitur. 

Tunc intuendo eum in actum potestatim se quod res actu 

Estens mundatur in acta sua. 

Tatione, sed evidentem per denominacionem intrinsecam in potencia. 

Ut possibilia sunt habent ad essentia respectu sui 

Praeclarum potestas suam simul ille. 

Praebuit eorum respectu lucam in aere et respectu prius potestas sui 

Non qui erat noster sed ille respectu cultelli. 

Primus est 

Productum est eum in tertio. 

Secundum est quod est. 

Sed quod est quod est quod est. 

III 

IV 

V 

I 

II 

III 

IV 

V 

I 

II
Tractatus II

do sumptra. Ex quo pater quae præm a viuisto omnii trius est realis in viuer 
sas res tertio modo qua potest a qua sumitur potenciali 
tas sim actius sim passiva est viuera ab co. sed hoc non 
set ponere in eodem vicerniae res, quæ vna sit actua 
les existentia res a qua sumitur actualitas eius, alia sit 
potentialitas eius in ea existens que sit alia potestia acti 
ua vel passiva. Tertia autem viuistro est non in viuerniae 
res sed est eiusdem rei vere realis. ipsa autem viuistro 
est fin rationem non fin rem.

De multiplici acceptone hocum nominum actus et po 
tentias et eorum significatone. Capitulum. VI

Errò dicendum est de istaum ho 

nium multiplicitate illius actus et potestie. 

Potest de actu modo de potestia. Hac num ad 
actum recta illius. Prima est unde sum 
ptum est nomen actus et actique potestas. Sec 
cundo quomodo intelligitur illa com 
bens actum quod 

dius actus illius primus et secundus. 

Tuncque habuit originem hoc nomen actus et ad quod 

secundum illius.

Bantum ad primum unde sumptra est hoc no 

mente actus parz qu Philosopher. 

Sua est rebus haben imposiunt quae cognos 

sim et ideo voces sunt signa conceptuaret et 

prima perfer. In hoc ipsis actus mentis 

magis fentis percepibilis: ideo mentis 

fuit nomen actus et 

ponentes inis. ideo mentis 

actus actus et 

perspicuum. Phis. 

mentis actus et 

obint et actus et quod actus in potestia. 

istum aut nemo fentis papi nò puto: ideo nò entia 

nihilo modo 

attribus motus et alia attribuunt. 

Dicit quod entia esse intelligibilis actus intelligenturve rota in ibis.
De transcendentibus

me actu non erit. Sed non vicarius est ac mobilia, vel
actu mota vel quae actum movam, qua eum actum
impositione sit motu ad ipsum primo signandum
quia est nobis magis cognosciibis ratione sua entitatis
et sensu percipimus. Idecum tractatis nomini actus ad signa
dum illud quod transcendentem oem actualitatem et enti-
titatem creatam. Et sic vicarii vel quae actus non qualificum
si prae quia est causa eos alterius actus. Erimo tractatis est no
mici actus ad oe illud quod eur acti aliquid rei. Et quae forma
aliae tamen substantiales que bar esse rei substantiale et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-
liter et accidentalis quo que bar esse accidentalis et simi-

\[ \text{Capitulum VII} \]
Tractatus II

Secundo videbamus est quomodo de
bet inteligis ilia communis visus quo victur
quod est actus primum et secundus. Ad quod
vicendum est quod tripliciter pot intelligi actus
primum et secundum. Et modo quae teo carent esse pri-
ma ens et esse actum primum et immediat victum est.
Eius
visus autem visus rati ordinem esse secundarium est:
et quodbusdam rebus carent nomen actus. Potest intelli-
ger visus actus primum et secundum et Deus est actus
primum increatus et primum incipit in actus primum.
actus autem
in actus autem actus secundus. Allo modo potest intelli-
ger actus primum et actus secundus in successione actuum
et actus secundus in eadem specie et in eadem genere.
Et non solum potest ponere viua esse primum et secundum
et id et
et alterius non esse secundum. Et allo modo Aristoteles
sculit esse alia qua parte de sequenti intellectum. Per-
mu que est sua species simplicium esse secundum et cum
apprehensione quas naturam lapides ecce ipsum
et quod
apprehendit in compositione vel visibilia cum dicit et eis
his et in materia quem ad compositionem: hic est actus
primum sic non est homo quem ad visibilia et hic est
negatum. Lectum que est visibilia a magis notis ad mi-
mus notis quae sic in visibilia. Sisogisticus enim, et cun
que
secundum operationum sit quidam actus intelligens.
Potest dicit quod primus operationis est primum actus intel-
lectus et secundus et tertius tertius est secundus et in alio.

Histo rem ex his modis nol est esse accepta inter
iunctionis et vicem primum et actus et immixtus
secundus
secundus qui posse Aristoteles de suis de alia. Et ergo
intellectus non sit quod et communiter loquentur de actus
primo et secundo quod et victum et alia. Leucippe
au tambum substantiales et accidentale sit quidem actus in otl
re in qua et testimon...
De transcendentibus

omnis actualis sit a forma. Ipsi formas potest visi recte victur actus primum. Et hic aliquid victur esse in actu primo. Sed quia quamvis resistent se habet ad esse ut se habet ad operari; is dictum est principali et endemizta e principali operandi, esse est opatio e forma. La estem opatio sit quodam accidente vel sedulum est ipsum aut ae- cident quid de actu est ipsa opatio victur penu actus in- quem est forma et semper victur actus situs inferior, pedit etc. a forma que e principium actionis et que victur actus primum. Sic et ergo opatio victur actu esto que a forma egressit. Ista quomodo actualiter existimem in opentevel ab opente; victur aliquid in actu secundo. Si propter quid scientia actu particulsa sita specie qualitatis et hoc victur actus penu et habens victur in actu primo et ea. Et considerare actus et opatio quae egressit e forma una aestimatur, considerante factum per scientiam victur esse in actu secundo. Sic propter quid e actu esto quae ipsa forma secundus. Quo ipsa opatio.

De hoc notat poetam unde transire originem et est exi enire quaerendis est triplic poetarum.

Secundo ideoque est de potenti.

Et primo unde hoc nomine poetarum transire originem et ad esse poetarum est sustinere. Secundo unde eis quas subsecuent nomina poetarum. Subseq- tura eis unde qualitatem nomina poetarum subsecuent et ad esse extensum poetarum. Sedentium iste erat quosque, nomina poetarum fuisse primo secundum ad figurae et quantum po- sectura hominem possit victurus et quae conquireret et quae de se. Sic hoc est translatum et quodam poetarum quae subsecuent ad eum naturalem quod est pertinere esse poetarum.
Tractatus II

esse potés, qui faci gō vult vēl pōr facere quāvēt de aliis
linea impedimenta, ut hē nōn occurrit, sēnā potēntēs
ad omne principium actionis in naturalibus, ut potēntia voca-
itur tam in bohībus ut et ego potēntia sinō eas nomen
impositionis est. Et in rebus naturalibus que sunt principia
actionis ad quas translati est, sēm quīlibet habēt plus
agere potēnti vīnis pārtis. Sin enim prō plus impediri pōr
ēt hoc plus summūrur de potēnti usū. Impedīt autē po-
tentia aliicus agentiuis in naturalibus voluntariāque
potēnti pārti aliēna, unde de vīnis potēntie ē etrum ad
prima hē impositionis est, principia actionis non potēnt
pārti. Unde siquē gō non pōt pārti vato gō nihil potēntia
gere potēnti vicīrūs sine servō gō bi potentiī ē vō sumere
vīnis. Sed cō alia considerātione, sēm quō potest agentium
agentiūs in aliquo reiē sēmē est agentium sērte nōmē
potentiātēs ad hē principia actionis agentium habe
ar nōmē potentiōs, sed quae saepe dictus que potēntia
vocabtur pārtis, et hēa que principia actionis
principia potentiā tum vocabtur. Sátque que
principia patiūs vocabtur. Exquitā colligitur que pārt
priniciūs vocabtur, aliēna que vocabtur, unum potēntia
vocabtur, aliēna que vocabtur, attendit vē potēntiā
vēl repugner potentiā. Idcirco potētī sēnō Metaphī
tsē tērē potentiā, que vocab potēntia coherētē terminō
vel nō repugnātē terminō. Et quē sita fundamentāre
vērēs sumae, quae potēntia coherētē terminō
wērē, et quē sita fundamentāre
vērēs sumae, quae potēntia coherētē terminō
wērē, et quē sita fundamentāre
vērēs sumae, quae potēntia coherētē terminō
wērē, et quē sita fundamentāre
De transcendentibus. Fo. XIX

traditione includit est impossible. Oppositum nisi potest hic erga lignum manevit lignum sit lapsus vel virtus. vaade nee hoc est impossible per virtutem virtus. hic est possible. le virtus virtus et ligno habito facere vitrum ligni tali natura non manente.

C Declaratio coro que tangunt actionem potentiae vel passivam.

Capitulum IX.

Ecundo dicendum est de qualibeg utatur potentiarii : et actua et passiva. primo de activa et second de passiva. Unde aut ad actum potentiae sequitur sunt una. Primo ense declarato est sua functione non potestas qualibeg in suo sequitur potestas ordinatur absolutae. Unde declarato est alio de potestate in huiusmodi sunt naturalica et idem Romae.

C Declarato sequitur de potestate ordini lesson potestas ordinatur absoluata. sequitur de potestate absoluta. sequitur de potestate absoluta.

Unde declarato potestas et absoluta sequitur de potestate ordinatur absoluata. sequitur de potestate absoluta. sequitur de potestate absoluta. sequitur de potestate absoluta. sequitur de potestate absoluta. sequitur de potestate absoluta. sequitur de potestate absoluta.
Tractatus II

Sunt in paradiso in inferno poneret de inferno obs' qui
qui sunt in paradiso vixerent sed moderato ordine iuxta
suae qui apparet hoc non poeta. Ita de poteris absolutas
poetas poetas per se reuerentias veniant negare sed confi-
derata sua menscreatio hoc non poterit hic de alio. Etiam
potentiam exemplum quod ad haec poterimus urbana
missivas res poeser duos pauperes quos imus est innos-
censualis surre poeta absoluta suspendere sed de po-
tenta ordinata non nisi fuerem.

Canomodo intelligitur qu'alic sunt poteritie naturales:
alte rationales habi alia rationales per efferentias alie
participacionem.

Can. VIII.

Sunt alia secundum primo dicendi
e et quod ordinis su mutationis et poterium
alius quod tempore suo et alia
suum tertium et alia.

Sed secundo quod nos potere et
poterium terminates et alia valent et eorum
et mentale.

Potest naturale quod idem hoc tempor

et potest etiam naturale quod idem hoc

etiam potest etiam.
De Transcendentibus

potestirum rinaliumque Adam sunt ronales per cœntium Adam per participatione. Dictum autem ratione per cœntium intellectus vel ratio que Idem sunt. Sed ronale per participationem est appetitus qui volulit in appetitus intellectus a vico volulit et vico ronale et participationem quae sequit ronem. Quod est ro indicat eligendi hoc volulit eligi et accepta. Et in appetitus sensu. Dictum ab appetitus ronalis et participatione quae est actus natura regulari per rationem et in appetitus sensu volulit in fructibus et per participationem. Ideo est autem ronale et capacitas vicem ronales et participationem. Lamé notando est quod non est solummodo vox vocatur rationem et ratio rationem et ratio participationem. Sed et per sensum ronale et ratio. Sed et per participationem et ratio. Sed et per participationem et ratio. Sed et per participationem et ratio.
Tractatus II

Hinc videndum est secundo quod ha-
bit illud intellectus potestas naturales sunt de-
termindae ad unum et potentiae rationales va-
lient ad oppositum et idem ad oppositum et potestas natu-
rales visum determinata ad unum inquantum naturales
sunt quod non habet facultatem et se ad oppositum rursus
potestas est admittit merc et ad oppositum est frigescit
se ad oppositum et non casus a cessa in impedimento:
ae se ad unum determinata. Similiter potest ea
ad motum sic est determinata et non pot ad oppositum con-
trarius et fecit meus sursum nec pot ad oppositum co-
tradictorium et non monest deosuit cessa in impedimento.

Potestae sunt maxime intellectus et voluntas, quae
modo potest visum rurales per essentiam non sunt se de-
termindae ad unum quae possunt in oppositum. In his domo
ad quos alteri non possumus perihem est ergo intellectus
ad oppositum quod in essentiam est in oppositum pot
consideratio vel et consideratio lapsus non pot
sedere peius in impedimento poore in intellectus ad oppo-
situm quod ad determinatione actus quod contra
parte de unum vel de negridine lapsus art non pot

Extratutum sunt interdum sed ideo
et illa potestia rurales valet ad oppositum et contradicto-
risus pot agere et non agere quod est in praetexta sed non po
tum in contradictione qui est intelligens non pot intelligere
nemnec pot intelligere solum quod est Ang. de se ferg
ligandelique sive posse intelligere veritatem in oppositum co
trarum pot intelligere albedo in negridines quae
philosophic in finem et non oppositio co
trovit non sunt contrae et contradicentur sine contradictione
potestae sunt rurales per praestatione possunt caedere
oposita ut simpliciter et naturalibus affirmo nec sunt
terminata ad unum et primum videndum est. Sed possunt in obi-
De transcendentibus

postea inaquamam participantes rationem finit quad monebatur a ratione et abe dedum. Utrum eius potestas similia sunt actu realiter vel mensa passiva vel actio. Si eis simul vel actio graminis calix vultus passiva realiter summae vicissuta vel agentur de predicamentis actionum: nomen equi, passiva vel ad plus me determina. Quam infring estant dicta de potestate asempatibus infra eis agentur de sedida specie qualitatis.

Tutur modis vicit potestas passiva et de potestas naturalis et obedientialis.

Lapidum XII.

Sicundo videndas est de potestas passiva ipsum potestas est distinctio de potestas naturalis et obedientialis. Sed quod vicitur et quid est adesse et unde verum vel idem est

man in veris potestatibus. Hic utrumque videndum est et duplex est naturalis et obedientialis. Quod est commodum naturalis et obedientialis in actum bec

esse et adeo potestas passiva respectu sui actus et potestas

accidentiales et ad ad quodvis habet. Si passiva respectus sui accidentiares accidens obit non naturalis vel agentem naturalis et sic est.

in potentia respectu albedinis. Sicut in potentia passiva naturalis respectus actus fudorum accidentiales passiva potest immitat

ma respectus, forma habebant. Potestas accidentialis est impletur in quibus in rebus sunt possedent cur pretiosi et habent accidentalibus quibus

temtem et illis accidentiales habent quibus in rebus sunt possedent cur pretiosi et habent an accidentalibus quibus rebus sunt possedent cur pretiosi et habent accidentalibus quibus rebus sunt possedent cur pretiosi et habent accidentalibus quibus
Tractatus II


quivid est educans inducens, potest esse passivam formam educant quod educat et educat in potentiam materiem quae vicina educat vel inducit. Eius enim formam quae potentiam materiem habet et formam dependeret in actum si fuerit ab ipsa materia. Inducit aut formam in potentiam materiem nihil aliud est. Formam dependeret ab ipsa materia si fuerit nec dependeret in actum si fuerit. Ex quo patet quia omnis formae naturalia infra animae rationales dependent ab ipsa materia, et non in extram materiam et potestate nec extram materiam sunt locutio large vel in actum. Dodero omnes formae substantiales infra animam, rationalem existimant.
De transcendentibus

educte de potentia materie naturali et non induci. Summissiter quia omnes formae accidentales dependunt quantum ad esse et fieri a poëta sua subjecto loquendo de formis accidentibus naturalibus omnes vicinatur educte de poëtia naturalis ipsius subjecti. Primo modo quam ad formas substantiales naturalis educuntur formas ignis de materiâ ligni. Secundo quam ad formas accidentales educuntur lex de poëtia aeris. Quies autem anima racionalis non dependet in esse suum a materiâ. Esse comuni cur suum deducat in fieri quia extra corpus non creatur. Ideo vicinatur anima rationalis induci et non educi. Qua vero gratia et alie virtutes infulse non sunt per potestiam agitati naturalis sed per illius potentiam cui natus sunt omnia ob dies. Idcirco gratia et virtutes infulse non vicinatur educi de potestia naturalis sed solum de potestia obediens. His respectu poëtis naturalis potest inducti. Si quis se viceps educte suum educte subiecto est in illius. Idcirco respectu obediens in potentia. Illo modo vicinatur induci et non educi in obediens. In illius educte in potentia naturalis et obedientiis. Quae est hinc sunt hoc et illud comenstatur.

De secundo transcendentia quod est res quae et quoniam comenstatur vitius.

Capitulum XIX.

Icto de primo transcendentia quod est res. Hinc agillum de loco est res quae brevius comprehenditur non solum quia sibi vis utique quis est de seipsa quia non vix det infrinquit sibi et quia invidiosilla quia et eff. Dixit enim res in gramatica et res de loco et res de se ipsum et res se ipsum et de esse confirmavit res de ibidem. A hinc rerum externum et
Z.tractatus II

eritis realis est lapés. Sicut modo visi res ab in reor rerum
et saeculorum veritatis, inveni intellectus et reality
et saeculorum veritatis que nobis summum eae realitatum
et saeculorum veritatis, et quae saeculorum veritatis
et quae nos ad laudam recitari eae realitatum et
et saeculorum veritatum, et quae nos ad

Capitulum XV.

Est omne agi est insignis numeri quomodo eae enter coherentur et quomodo effecerunt.
De transcendentibus

De transcendentibus, ergo si quae sunt, sive rei terminatur sive non est. Quod si rei terminatur sive non est, sit aut sive non est terminatur per terminum quodam, sit aut sive non est terminatur sive non est. Ex quo paret quod omnis res sit semper sive non est quod omnis est importat sui indictionem. Et ideo sive non est duplex. Sed si sive non est terminatissime esse et ideo sive non est terminatissime esse. Sive quod sive non est terminatissime esse.

Et quaestae terminatissimae vicinarum cistinarum, ideo sive non est vicinarum cistinarum, ideo sive non est vicinarum cistinarum, ideo sive non est vicinarum cistinarum. Ex quo facile potest differre inter sibimet quod est duplex. Sed si sive non est cum uno terminatissime esse et ideo terminatissime esse.

Individuum in genere proprium factaque speciale vna cum modo speciali et non in alio genero.

De supposito cultu habitationis sive cum enim in genere proprium factaque specialeium factaque speciales vna cum modo speciali et non in alio genero.

Verum et factaque speciales non solum factaque speciales nomine in corpore visum factaque speciales ortae sunt.
Tractatus II

solum vni in igitur. Huius aut ratio est omis vniitas oppositur multitudinis ideo in omni genere in quo sui-
mitur alia alia specialis est multitudinis. ratione
bile est quae int antus specialis est multitudinis. sed
in genere spatialis inuentur alia specialis multitudinis. ergo alia
alia genera intret specialis est multitudes. Probando muno-
ris, quin alii generis exspecta int rate omnis multitudi-


effet differentia in speciem 1 nulla in numeri solum et
hec est tertio formatur locudos in causas naturales qui-
quad effit in viuina potentiam. In igitur autem in
materialibus rone spatialis est multitudinis differentia in
numerus solvi. et pro in multitudine hois 1 xnoi. quae vni
vni in igitur et opposit in viuina est praedita rone specialistis spe-

ciale nome t vocatur vni
quad est principium numeri.

Cquis modo in omni ente cogitit est vni vni est princi-

pium numeri et quomodo non. Capitulum. XVII

Eia vero vnum cuminum est ut pot

patere et victus. quin vnum quod est prince-

pium numeri est solum in genere spatialis. Nos in-

tem numerus alia et non pertinent aliquo

modo ad genere spatialis et vicem. si vnum et vni

eos in speciem viuina essentiam et tres personas et angelos

et alia numerus et possimus etiam vicere vni albedi

tis et ideo in videndum quomodo hoc pot est vico.

Quis sit cuminum vicem vnum vnum vicem de alia et non

sum in generis spatialis non est vnum vnum est prince-

pium numeri. Ego si vico quin viu viu in immutatis

fino transiendos fio quodcumque vuiet quin sit principium numeri et

si vni si omen ent in viuina viuina est rone. Esti nes-
tellendum est quod esse principium numeri pot est sapit

vno modo vni sit principium numeri a quo numerus incipit.
De transcendentibus

hoc principiū numeri omni vni cōuent tam vni qv cum ente convertit qv vni qū est principiū numeri in genere qū titatis. sic sicedt omni enti. unde ito modo possim di cere deus est vnius pater s filius sunt vni. unde ito modo possim numerarī angelis tue albedine s duo puncta. sic omni vni cōentit qū sit principiū numeri sev et a quo numerus incipiat. Allo modo dicis alicuiū esse principiū numeri qū est principiū a quo numerus effectur. sic tue

sic alic. esse principiū numeri qui sunt soli sitian primae s per suum visum. nec est sitian sitian effectue. Et p ossequis vni qū sunt daet in cōnito est sitian numeri. sic effectue sitian numerarī. sic no est vni in deo nec in angelis nec in aliquo in genere sitian. nec puto hoc modo persiū effectum. Eteri possequis nec talī numero inde causato. ita vicer Dios

ossum virtūm capte. de vnumis nobī qū no est mītitaque no participās vni. sit enim cūlibet vni saecit qū sit principiū numeri. sed alio et alio mo vti pūs ex victis qū mītitaque qū non est causat ex victione sitian mēhitate vni qū sit entre pūrītē qū est principiū numeri. a quo numerus incipiat soli. Multitudinē alic. qū est causat ex victione cōniti mēhitate vni qū est principiū numeri. a quo numerus effectur. sit a quod numerus causatur.

Quid addit vni qū est principiū numeri sup ānūta s sit quo fundatī. ita fug vni qū cum entre pūrītē. Quid co tāniti sup illud vnum s qū vni qūd cum entre pūrītē super ess. Capitulum XVIII

X bis offendo quarto quonodo se habet vnius qū est principiū numeri ad cōste
Tractatus II

nulla. Et dicendum quod numquam quod est principium numeri su per continuum quod est numquam addit esse partem aliquotias totius vixerit. Nam esse continuum absolute acceptum non importat esse partem aliquotiam aliquo vixerit. sed totali importat habere plures partes individias ad unum omne numnum autem importat esse partem aliquotam totius vixerit. Quod pacte quia ad q. hactenus factum per quotas comitentur respondetur p. aliquotiam. Quaeso ergo quod sit sunt esse versus había pars aliqualia respondit vixerit ut uno vel tres. Quat

Sed sic est responsio vel uno vel quid sit principalis numeri. Ergo si quod est principium numeri sup continuum addit esse partem ali quo minus aliquotia discretum multiad duas cum non vicerat tota multiad duas et totum viceret. Quia vero fecit mentio nem qua parte aliquotia vel videtur quid est pars aliquotia.

Sed quid nunc numero habet quasdam partes aliquotiae quantas non aliquotiae. Partes aliquotae visissent aliquotiae quod si summa reedidit et totum. Et ut uno et totali sunt partes aliquotae senarii quia duo et numera facient senarium. etra bis summa factum senarii. Quamvis autem et qui sit sunt esse aliquotiae quod aliquotiae summae summae non facient senarium. Sedem enim summa non reedidit senarii. bis autem summae reedidit utra. et bis quattuor facient octo bis quattuor vetem. Alterius sit ostenditur et visitas quid addat numnum quo est principium numeri sup numnum quod est nevidit qui autem quia hoc addas in quod etesse ab eo. hoc non est quod numnum quod nevidit qui autem absoluta indissimilis in quaque evertatur. Sed quis quod est principiuis numnum vel inducit in determinato generi su generi etiam superius. Est eto sitesse in hoc aut numnum quod esse priser vixerit ipsumque absoluat inducitio vinsi vero quod est principium numeri. Impone et partem aliquotiam aliquo bis vixerit in vicinum. Est igitur vero.
De transcendentibus

vitae est principium numeri a quo numerus efficitur addit idem quod est punctum numeri sibi quod est unitate. Quo hoc videtur fieri. Qua ratio

numerus quod est punctum numeri est unum et quod est unitate. Qua ratio

potest quod est transcendentem nullo addit aliquid realitatem super ens. Quo addit negatione divisionis. Nullo enim addit quod est transcendentem et ens indumentum aux quod pater est realis quod cum est punctum sed quod omne ens est et simplex aut est compositum. Quod autem est simplex est indicium num promit potentiam. Sed aut quod est compositum est ens indumentum aux quod pater est realis quod omne ens est et simplex aut et compositum. Sed potest et usque compositum. Quod autem est simplex quod est indicium

numerus sibi est sibi admodum unum. Sed addit illud quod addit toti integrale sum suas partes. Toti autem et intellectus totius contineat adhibere partes acti visum

sum et per hoc hoc resultervis. In co.

Capitulum XIX

Si nume videntur aliquid esse numm et quod modis

videntur numm.
Ztractatus II

ditius simpliciter per se.alio modo respectu alterius. Et respectu alterius hoc est respectu aliqui species. Et sic vicintur pars esse unum specie que sub una specie continent. Vel respectu alius genus. Et sic vicintur unum genus quod habet sub uno genere continentur. Vel respectu aliqui unum analogum. Et sic vicintur unum proportionem vel analogos quod habet sub uno analogo continentur. Dictum est autem per se unum est absolute simpliciter que habet unum numerum. Secuta est unum numero. Sed in his est difference duplex. Quia quidam habet numerum que sunt indivisum in actu et unum in actu. Sin fuisse tamen et sequi pluralitas potest. Et sic tripliciter vel dividitum

Et quidam ipsum habet et unum et indivisum et triplicatum et lineum. Vel individuorum essentia sunt quod est unum et indivisum et compositio est unum et materie vel lapis vel homo. Et si quis quis sit et quod est quod est et angelus. Vel si quis sit et quod est et unum in compositionem unum et materie et unum et individuorum. Et sic fuisse et corpus naturalia. Si autem alius hoc non sit individuolum et non divindum et actu. Et si alii in eius weter compositionis vel individuolum. Et sic sunt corpora celestia et quos non sunt divisibiles actu sunt tamen divisibiles in intellectu. Quodam quod est quod quadratur et individuorum actu et potentia et hoc est triplicatus. Et enim aliquid indivisibile quod est unum individuatum quod habet aliquid in sua ratione et alium rationes individuatio et puerus quod etiam individuatum importat situm. Aliquid vero et unum indivisibile et alium indivisibile et unum et indivisibile quod habet alium importat quod et ipsa sua individuatae vel unum que est principium numeri et tamen ubi alius quod et ipsa unitas integer sit. Et autem aliquid et unum indivisibile actu et potestas quod in his rame no includit aliquid et unum roneum indivisibile ealium alteri et integeris et unis unitas et tales unum et de
De transcendentibus

ne qui est causa principalium omnium alterius mutatis. Et
etos autem modos mutatio reducuntur omnibus qui
possunt mutari vel per se vel et acaestis quae est
ponatur multitudini, totiens vicari mutrandum opposita
quoties vnum.

Cuius gradatim coenunt maxime esse vnum, inter ulla
entia Deus est maxime vnum.


capitulum... XX

Ex quo predicto poterent quo modo I quibus coenunt maxime esse
vnum in

ter omnia quibus vnum coenunt. Magis est
sunt vnum que sunt vnum per se. Et quod que sunt
vnum per accidens. Et inter ulla que sunt vnum per se.

la que sunt vnum per se simpliciter aut absolutum. Magis sunt
vnum que sunt vnum respectu alterius. Magis est sunt
vnum que sunt vnum in specie. Sunt tamen quae

 sunt vnum genere. Est homo et leo. Et ulla magis sunt vnum

que sunt vnum genere que sunt vnum analogo ve sont
albedo sunt vnum in ente. Inter ulla vero que sunt vnum

in numero illud est maxime vnum et est vnum visibilis

in potentia visibile sola est et visibilis

et visibilis visibile essentiae ve homo. Et taces magis

sunt vnum et illud et est vnum visibilis in potentia visi-

blea esse et essentiae et visibilis esse. Inter ulla

vero que sunt per se vnum absoluto que sunt indivisibilis

lia actu potentia. Magis habebitur et ulla que sunt

visibilis in potentia. Et inter ulla esse est vnum

vnum visibile punctus. Et sensibus visibilem esse

visibilem esse necesse est. Hoc est

nulla et partium cohaerente. Nullo visibilem esse

la accidens et acaestis quae inter ulla

secoque esse. Et homo est visibilis esse

et est quod est vnum qui est maxime

vnum in coi vdocutur. Deus est...
Tractatus II

_q_ est simplicissimum est mensura in quolibet generi et de- 
catur in vacuo.

_Quod coeunt aliai rei esse vnus et multa._ La. XXI

Eptimo nunc dicendi est quomodo 
coeunt aliai rei et sit vnus et multa. Abi no-
randum qu nihil prohibet illud quae est vno mo-
do viuamum esse atque modo indissolub. Sic ut quae est 
viuamum numero et Socrates et Plato esse indissolub. fi 
speciem. Socrates et Plato et Porphyry sunt vnum spec-
ies participatio et speciei plurim homines sunt vnum 
homo. Et sic similiter cum vnum non diceat vnum esse 
indissolub. coteunt alia rei quod modo esse vnum et 
atum esse multa. Eodint ergo quae alia rei est vnum simpliciter et multa esse 
fi quid sicur indissolub. simpliciter et viuamum fi quid. 
quae contingit viuamum modis. Primo quando est alia-
quid indissolub. fi essentiam ibet sit viuamum habebat ad ea 
quae sunt extra essentiam rei. Sic ut quae est vnum indicat et multa 
fi accidentia multa esse in eo fiunt. et Socrates et eius 
accidentia. Sic enim Socrates est vnum simpliciter et multa 
fi quid. Secundo hoc coteunt quae alia rei est indissolub. et in 
actu viuamum in potentiam. Sic ut quae est vnum tota multa 
fi partes. et quae essentiam. Its partes illae sint essen-
tiales sint materia et forma in compositis. ille sunt partes 
individualis et in continuis. Tale enim est vnum simplici-
ter et multa fi quid. Si autem eonueor alia rei est indi-
solub. fi quid et viuamum simpliciter erit vnum fi quid 
indissolub. simpliciter. Deo sit coteunt in obisquae sunt plures 
viuamum numero et sunt vnum specie vel genera vel analogous, 
et quae sunt plures distincta et fi essentiam viuam. et sunt

Quomodo ens viuamum per vnum et multa. La. XXII
De transcendentibus.  Fo. XX

Eli vero ens ducitur per unum et multa. In tunc essent et per unum simpliciter et multa in quid. Nam si una multa non continueretur sub uno, aliquis modo veniret sub uno. Secundum enim Homer. V. 246 de omnibus nominibus. Nemo multitudinum participes vno. Que eum sunt utraque sunt unum totum et sunt multa accidentibus sunt eum subjector: et multa numero sunt unum specie et multa specie sunt unum generis et sunt multa. Conclusio, ut etiam feci

Qua trascendit se biv. et aliquid quod est trascendit non aliud quod different.  Capitulum. XXIII.

Secundum nunc est de quarto trans-
cendentibus quod est aliquid. Hic est superus quod est quod, exceptum omnem quod in se indubitatus, ut aliquid dicitur et alio et etiam quod, quod intelligendum est quod multum videri, aliquod aliquem. Nam aliquo est adiectivum, generis matrimonialis, ut alter litterarum et adiectivum sublatum in numerum generis. Hoc autem est viseret inter beneficam genus ponitur circa similitudem et possibile, et viseret. Subiecta ponit etiam significantionem circa substantiam. Sic autem habet visum

significacionem absolutam. Ex quo significatur quod non est adiectivum significativum alienum etiam significativum in suo positio. Et parturit ei dio ad substantiam. Securitate in se eum in se generum significativum et eum adiectivum in eum substantiam significativum et eum et substantiam et visum substantialis esse visum substantialis. Hoc autem ut visum in substantiam non potius esse, esse etiam ad neutrices ad significativum quod visum significativum significatur.
Tractatus II

dam alietatem cum sumitur masculine aliquis dicat quia si alius quis hic autem totum significat alietatem in sup
posito non in essentia sit non est nus de transcendentibus
imo et signum particularitatem aliquibus vocatur individu
rumum vaguumnullum determinandum primum designat sed particulae indeterminatae. Sunt autem vis
iur individuum signatum. Sed cum aliquid significat
accom即时quad.

Alid autem noci generis importat
alietatem in substantia. Et quia substantia est essentia importan
tur per hoc quod dico quid.

Vinde rei quid sit quiditas vocatur et infra pertinet.

Ideo aliud substantiis in nuero genere est nus de transcendentibus importat uerci
tatem neutralitatem per cesse quod alietatem in substantia

Vinde aliquid nus de transcendentibus respectu illius res
pectum quae visetur situm quod viset aliquid non quocons
modo sed alietare substantia et essentia. Etiam pater quod
aliquid viset alietatem essentiale et sumitur substantia et
et transcendentem sed aliquis sumitur in masculine quod

et transcendentem. Et quo viserit pater quod conterier pos
tet vici in virum poset alius est filius est alius est pater et

pater a filio est ab alius qui est solumturus sola viserita

persona est. Eannus autem posset vici quod pater est ali
quid et filius est aliquid non tam sequitur quod sit pater est

aliquid et filius. Et si est aliquid quod filius et alius est alius et alius quae viserit vici et

aliquid est. Et si aliquid a lapidem sit de aliis quibus visiter

essentiae...

De quosto transcendentem quod est verum est quoquod z

adimplest veritas qui aliquis viserit veritas veritas que

verum et veritas rerum naturale et veritas intellectus veri

propositiones.

Chapter XIII
De Transcendentibus

Eius dicendus est de quinto transcendentia, quod est verum. Et quia verum a veritate vitatur,ideo non est veritate quadruplicuit videndum est. Hinde sequendum est quadrupler veritas. Una quia tertia prima veritas que Deus est, alia veritas creatura que est quae est creatura creatura.

Alia veritas intellectus. Alia veritas creaturae que est patrem possunt. Cum enim verum est consensuum, verum nisi alius addit suprema ens nisi ordinem ad intellectum. Et ergo verum est veritas ut consideretur quantum habet esse actu vitur ensque situr ad actu essendi et verum est. Quia vero si verum est veritas intelligitur ad intellectum istum, ista ut intellectus non sit veritas sitra hinc adequantur quia omni modo que est intelligibilis est in nullo modo aliore. Ideo si verum est veritas ut consideretur ad actu essendi quod est vitur ensque comparatur ad intellectum et adequantur in omnibus quae sunt intellectus mundus vitat verum vera. Et quia in diversis concretum et abstrato non differunt: Ideo si verum est veritas et veritas sitra sit veritas, unde sit verum est sitra. Sitra veritatis per adequantem esse ensque ad intellectum in affirmatione et quod est trius et verum et negatione ut quod non est lapid. Ideo si sitra veritatis est adequantem ut intellectus et sitra veritatis vocatur prima veritas sitra et prima veritas. Ideo gladio cum Jobanis: sicut Deus est et verum et verum. Nec autem quod per se consideratur habens esse actu vitur ensque quia habet quae sunt ensque etiam esse intellectus etiam esse verum. Nec autem posse habere intellectus etiam esse etiam esse ad intellectum comparer actu verum. Nec autem posse habere intellectus etiam esse etiam esse ad intellectum comparer actu verum. Nec autem posse habere intellectus etiam esse etiam esse ad intellectum comparer actu vitur ensque quia cognoscibile est et non modo comprehenditur.
Tractatus II

bonum ad intellectum somificatum vel generaliter omé artificiét ad artificem. Alio modo habēs res ordine ad intellectum per acadēmicas non dependent ab eo si unum cē sed solum quàrum ad cognoscitum accidit rei quod cognoscitur sit lapidem debeat ab humano intellectum. Judicium autem sumēr rei sibi sic modi quod in se sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi sibi
De transcendentibus

parumur autem ad intellectuam speculative altrius a quo non dependenter quatum ad cognoscentis scepeptet res naturales a nostro intellectu speculative. Et de tali rerum varietate quae est rerum ex intellectum cognitum vel speculative vel praeclarum, sicut Augustini lib. foliogonio

rum. Quod verum est id quod est. Et in libro quo vera religio-

ne. Veritas est firma simulatio quae in vita virtutis tudit. Et Suida vicit quae veritas virtutis saepe est. Quid autem intellectus? Sin quod ipse intellectus adeoque ipsi rei apparitionem suam fin ea que apposedit se re fide in omnibus cognitum vel affirmato ea que rei coveniunt quarta ad intellectum componenti et affirmati; vel negando ea que rei non coveniunt quatum ad intellectum viuendorum et negativum. Et sua cognititas rei ad intellectu; et intellectus ad rem et in intellectum speculative intellectum. Ideoque ratio veritatis primo coepit in intellectum secundum et hoc visus veritatem: et hoc vicit philosophia: vi. metaspl

fice: quae boni et malum sunt in rebus; rerum autem et salutis sunt in intellectum. Et sic visum veritas ab Augustino lib. de vero religione. Veritas est quae ostendit id quod est. Et Hyllarius. Veritas est determinavit qui manifestatum est. Et

Jasae in libro de definitionibus. Veritas est adeo renum et intellectu a ratio veritatis per pus inventur in intellectu. Ideo etiam per hoc incipit quae esse in intellectu per quod habebat id ipsum intellectum respectu rei apprehendit. Hod autem ad indicium de re apprehendit hoc autem esse ipsum intellectum componenti et veritatis. Et quae veritas est in intellectu quod et re affirmatur ipse intellectus quod est rei negat. Et quod est et cede est quod verit

as est ipsum intellectum componenti et veritatis, quod est adeo rei intellectum. Hic vero in praecipue operatione intellectus est aliqua consequens a adeo

companion
Tractatus II

Hunc imperfecte, id est, est in primo operatione intellectus secundario, ut verum et falsum rediit necesse est, ut si quod res sensibilis natura est adequantur sensum, id quod.

Ex quo estiam per similitudinem tractum est nomine verum ad hominem qui fuit vere estimatum de se, vel, de alius, quae verum vel falsum, quod verum est per oppositum quod est falsum hoc per quatum similitudinem. Unde est hoc solum philosophus quod vidit vero

Sed ille tractum est ratione cuiusque congruatissima, et adequadamque aliquas in aliquo invent ad omnem operationem intellectum ad operationem sensitivam, et vice versa, quod ad hominem et res humana, quae est, est facere veram estimatim, et verum facere vel falsum.

Sed vero quod ad res sive intellectus, id est, veritas ponit in operatione sensitivis, et signa et significatione veritatis quae est in intellectus causata a se, et vero verum, philosophus in sed cognitione, quod ab eo quod est vel non est, et quod est, et quod

Sed modo se habet: predict quattuor veritates ad unicum.

Lapitrum, XXV.

Ex dictis patet quid divina veritas ab aliquo non deprauet, sed omnia ad ipsa detrimenta, et dictis et intelligentia, et materia alterius veritatis a nullo maturaf. Veritas aliarum naturalium ab intellectu divino est maturata ab eo quod est, et maturae sunt in intellectu divino, et seu creati sunt. Artificium et veritatis naturalium maturas veritatem intellectus creat. Unde res naturalis inter duos intellectus est maturata et maturata.
De transcendentibus

sed intellectus speculatvnon misurat res naturales
sed practicus misurat veritate rerum artificialium: unde
veritas intellectus speculativ non misurata a veritate rei
Sunt aut operationis est misurata a veritate rei a
veritate intellectus cuius signum idei veritas intellectus
est misurata a veritate rei per consequens sepedet ab
casus veritas operationis sepedet a veritate intellectus et
ideo misuratur ab ea. Qua est veritas verum non misurata.
Veritas autem veri naturalium et veritas
intellectus quaelibet viuensmodere misuratur e men-
rata. Veritas autem propositions est misurata non mis-
furatur.

Quomodo se habet veritas vel verum transcendent ad
quattuor predicta.

Caputum. XXVII

Est autem animal abstrabatur ab
bomine capra leone sine et quid commune
ad ea. Haec est veritas verum quo est verum the
transcendentibus est commune this veritas.

Et ipsis veris transcendentibus est commune et
materia de omni
bus etque est ens veritatisque quaelibet ens verum
intellectus et verum posito est veritatis modis vni-
quodas est verum. Et veras autem super quaelibet rem veri
non addit nisi ordine ad intellectum et ideo etiam verum
non addit super ens nisi confluentem ad intellectum.
Multa dicuntur tales caus veritatem veri que hic ex-
plicanda non sunt.

De sexto transcendent ad quod est bonum et satio et esse
duplex bonitas.

Caputum. XXVII

Unc dicendum est de sexto transcende
dente quod est bonum. Circa quod tumultum
et quod bonitas nil addit supra constantem null
Tractatus II

folium ordiné ad apertūras veritas ordiné ad intellectum. Est ait quadrupler bonitas; ceterus distinctio sic patet. Nam est Adam bonitas cœtæalis et substantiæ et tale bonitatem habet omnia entia uniusrum habet substantiam. Dei bonitas nihil aliud est quippe substantiæ veritas. Alia autem bonitas accidentalis est superaddita. Hec autem triplex est, quia est bonitas accidentalis et supaddita que habet bonitatem in esse nature sunt ambulatoria ad ecclesiam sine ducatione est habens bonitatem nature quemadmodum ambulatori. Alia et bonitas moralis que supadditur bonitatem nature est ad ecclesiæ ad audientium milliambabys et bonitate nature qua gra
ditur sine ducatione bonitate moris qua vadin ad audientium milliamb. Si autem ducatione ducatione ambulatori
nus haberet malia nature faret ad furandum habet ma
num modum et est ambulatorio malo moris. Est autem
tia bonitas accidentalis supaddita omnis utrisque que est gra
uita et meritoria et si aliquis vadin recto grellis ad ecclesiæ
vt audiat milliamb in statu charitatis et fidelitatis actus et
bonus bonitate nature bonitate mores gratuita et meri
toria. Et igitur tres bonitates sunt supadditae bonitati cœtæali tibiis ambulatoriis.

Quod bonum trascendet se by ad quodlibet particula
re bonum.

Excalulis. XVIII.

Eundem videndum est quomodo bonum trascendens se habeat ad quodlibet peculiare.

S ube bonitatem trascendens ad quodlibet peculiarem bonitatem. Ad quod ejusdem et sequi
eri trascendens abstrahit a quodlibet particuli vero illi

bonum trascendens abstrahit a quodlibet pecculari boni
tium de quodlibet bono sicet. Sicut autem veritas super
rem naturalem verit nos addit nisi ordinem ad intellectum.
De predicamentis in geniali. 

Sunt bonitas substantialis fugitivum quae est bona substantia litter non addit nisi ordinem ad appetitum. Bonitas tamen accidentalis bene addit aliquid supra bonitatem substantiam qua perfectionem quaeam. Et tunc est bonum quod cum conueniret non addit supra ens nisi conueniretiam ad appetitum.

De nominibus decem predicamentorum et eorum quae pertinent ad ipsa.

Lapitulm. XXIX

Ostendetur est de nominibus pri me intentionis quibus exprimitur modus generalis coniecturae omne ens quod modum et primum est a transcendentia. Hunc vocem est de nominibus primi intentionis quibus exprimitur specieles modi essendi utrumque realium quae nostra vicinitur de illo et comprehendunt omni enti creatum. Vocantur a logicis de essentia. Quorum genera sunt de predicamenta quae continunt sic speciales modos essendi rerum et nullas modos essendi in re aliqua inuentur qui non sit neque ab aliquo situm. Nec est alius qui situs aliique situs est ibus ibi modis omniae veritatis est de transcendentibus. Et cetera omnia licet procedendum est qui primo ponitur simul cum significantia differentia et sufficientia. Deinde secundo de se deflet quod dom nomina quae sunt proprie predicamento substantiae et hoc modo predicamenta noue acciditum. Sic sunt omnibus predicamentis comunita. Lernio aliterem sind quod liber in speciali ver de quodlibet aliquem declaratur Deus praecessus transcatus repletque de illis causa quae etiam ab esset de quibus significat ipsa. Quarto tunc de quibus dixit de conscientiis quibus significat predicamenta et omnia vel plura quae ab aliquibus post predicamenta vicinatur. Quod autem ad primum non ponatur sufficientiis et differentiis significat notum et sus. Secundo conclusurus sub decemibus.
Ztractatus

II

Cilinorum et distinctio ac notitia predicamentorum.

Lapitulum. XXX

Ulanum ad primum ponenda est

sufficiens ad differentiam: significationes simul
nominum vece predicamento: sunt: subst
ancia: genitus: qualitas: relationes: actio: passio:
quando: vo: sit: habitus: hoc autem potest sic patere.

Lum enim ut hic est ens sit illud ad quod omnia alia
reducunt omnia alia addant solum aliquem modum et
sendi. Ens non potest delicias in hoc secem delicient
en per differentias formalis: qua: nec genus est: nec aliquid
est quod sit extra intellectus entis: si descendit per duos
modos essendi quos ipsa nosum expungit ipsum
vece: generum. Substantia autem non addit sup ens aliq. na
aturam superaddit ens: id solum aliquem speciale
modum: essendi per se est in se ens: Accedens enim
esse per aliquid in alio esset in substantia: sic et om
ibus nominibus: solum generum accipitur viuendi mo
di essendi: expungitur a quibus modus essendi est
logicos sumatur viuendi modi predicandi: Omne ergo ens
vel habet modum essendi per se aut non in alio: bunc mo
dum expungit hoc nomen substantia: quod est primum et
perfectissimum genus entium. Sic habet modum essendi
in alio: sic in substantia: sic generaliser expungit hoc
nomen accidentia: quod non facit speciale predicamentum.
Sic fuit modus essendi in alio: inuentit: nunc modus: sic
expungit nuncum nomen nominibus: noue genera
predicamenta accedentium significationes: quae sit
vivendi: quodd. Accedens quod habet esse in alio esset in sui
stantia: habet esse in substantia per aliquid quod est in ea
vel per aliquid aliu quod est extra substantiam: sed ra
men est applicabile substantiae vel substantia: et applicabil
De predicamentis in gisali. Fo.XXVI

libri. Si quo modo hoc sit se est quid incrementum sit in substantia per aliquum quod est in ea hoc potest esse dupliciter. Alio modo sit per aliquum quod sit in substantia absolutum. Et hoc dupliciter: quia est per materiam. Et tales modum estendi expunget hoc nomen etitasque quia et est modum eiendi accidentia in alio se in substantia per aliquum quod est in ea et parte materie. Et per formam: hoc expunget hoc nomen qualitates etitas et quia modum eiendi accidentia in alio se in substantia et parte formaeque est et parte materie. Allo modo potest esse accidentis in substantia per aliquum quod est in ea non absolutum: quia in eam portione ad aliam trespsectum: et talem modum eiendi accidentia expunget hoc nomen relationis: quod significat essentiam infinitissimam Sotus hic varior humile gahedine que est in eo non absolute: quia in comparatione ad albedine que est in Plato. Allo hic modo eendi expungetus etibus duas victiones ad aliquod: note ad aliquum potest significarih ina relatio ipsa relatio que ad aliquum sunt. De re his alio significatis que hae quaestionis nomina lectura videlicet substantiae: etita: qualitatem relationem determinat Aristoteles lib. pritos. Sed quod significat e que res sunt significatis: que est: ineditum methodo. Si autem accidentis sit in substantia per aliquum quod est extra ipsum usus: et sit subiectum applicabile in substantia: hoc potest esse triplex: cetero: quia si substantia sit in substantia: sit subiectum accidentis po. test comparari ad aliquum extrastrit habere ad habeam. vii homo habet vestitum: et sit substantia predicamentum habitat: qualis modus estendi expunget hoc nomine habitus et habere. Et applicatione enim talis recte est integratae et omne substantia: vii securum: sed principio: vii et habitus e corpore et ea qui circa corpus sunt: adactas consuetudine. Bocmodo hoc se comparari subiectum ad aliquum extrastrit corisionone agens ad partiti: vii patetris ad agis.
Tractatus II


Differēntia inter sex transcendentiae et decem sīdicāmē
Eritis potest beuiter colligi diff 
rensa horum decem nominum ad sex primas quae transcendentia victumur: quia sex primas 
expulum modum effendi qui requir gener 
aliter omne ens. Ista autem decem expulum modum 
ssendi spectulum entium. Prima victumur sex transcen 
dentia; secunda victumur decem rerum principia siue decem re 
rum genera. Quotum vixitus est hic differens. Quia no 
mune substantiae expulumur ens cuius modus effendi est 
esse p. et non in alio. Nemo accidens expulumur ens 
cuius modus effendi est esse in alio, sed differenter in vis 
ustris. Quia quitas significat ens cuius modus effendi 
est esse in alio ratione matris et est in eo. Qualitas ens 
cuius modus effendi est esse in alio codem modo, sed ra 
ratione forma. Relatio et ad aliquid victur ens cuius modus 
ssendi est esse in alio et alio in eo est et in respectu ad alium. Habitatur ens cuius modus effendi est esse in 
ali et alio extra ipsum quod comparatur ad ipsum sub 
fectum suum quasi habitat ad habes. Actio victur ens cui 
cius modus effendi est esse in alio propter aliquid quod com 
paratur ad ipsum, et ages ad partes. Passio autem victur ens 
cuius modus effendi est esse in alio propter aliquid quod est 
extra illud quod comparatur ad illud situr partes et ages 
quando vero victur ens cuius modus effendi est esse in alio 
propter aliquid quod est extra illud quod comparatur ad ips 
um sit quod extrinseca finem quam nos vocamus tempus. Ebi victur ens cuius modus effendi est esse in alio 
propter aliquid quod est extra ipsum sed applicature il 
sum situr extrinseca manau absolutor quae nos non 
causas locum. Positio aut visit ens cuius modus effendi 
est esse in alio: propter aliquid extrinseca sit quod
Tractatus II

applicatur ut sicut mensura extrinseca manens non absolute quam nos vocamus locum, sed in respectu ad pres locum et ordine partium locati. Quid si positi non additur ubi nis ordinem partium locati ad locum beae posito aliqui vocat alio modo sed situs. Patet ergo quid quod dicamus, ressignificantia distantia, aut utilit. Et si habemus solum quod fuerat declarandum.

De significantione et differentia ista: non num quartus: substantia: natura: essentia: quiditas. Cap. XXXII


Quot modis viae hoc nominandum. La. XXXIII

Substantia aut dicatur dupliciter.

Unus modo viae substantia habet quod significat in significatione, quod sequitur. Et substantia significat substantiarii rei, quod sequitur seca vieta victimatis, quam nos essentiam victimatis. Et sic in gigna accidentium res essentiae et in gigna substantiatis ipsa accidentia non nisi utres significationem, qua illa significationem per addimenta. Etiam aut si sunt equaliter non tanta realitatis.
De predicamento substantiae

aut autem naturae in philosophia.
Tractatus II

1. Quam quocunque itur modum accipitur: tum cōne
   suc pro eis quae sunt in genere substantiae. Et quae
   fōrmā copiatur esse: numenquos rei: sequenter numenque rei
   esseit aquam significat distincto vocatur natura. Et hic
   Boetius in lib. de usibus naturis distinct naturā vicina
   Naturā est in aquasque informans specie specierit. Et
   quia genus specie et differentia est distincto extracto
   de his quae in genere substantiae et in genere accidetum: ide
   hoc modo naturā victum de substantia et de acciditē.

2. Quod modo victum hoc nomen essentia: quid significat
   et quod modo comparatur ad alia. Lapth. XXXV

Omne autem essentia importat ali

3. quid in ordine ad esse. Et ideo quae essentia
   est illud in quae per quos eum habet eō: ideo
   substantia et natura rei per quam res habet eō
   victum essentiam. Et quia tam substantia quae accidet hæ
   est substantia nobilis habet eō acciditē. ideo essentia est
   victum de substantia et victum et acciditē et potestas.

4. Quod modo victum: quid significat hoc nomen
   quiditatis. Lapth. XXXVI

Omne vero quiditatis fuitur ab

5. essentia. Qua enim illud quod constitutur
   rei in propriō genere vel specie: et hoc quod
   significat per differentiam signantis quae est res:
   id est quae nominis est phis mutatum est in nomine
   quiditatis. Et ideo est quae phis differentia essentiae rei
   sepe nominat: quod quid erat eō rei. et patris libro
   thesauri et est exam in alia causa: quia ad eōnum factum
   per quod eō res sequentē respondet de essentia: et quid
   est hominem animal rationale. Sic autem accipit
   endo quiditatis patet quae convenit substantiae et acciditum
   bugeo modo quo victum est de essentia.
De transcendentibus.  Fo.XIX

Quomodo sunt idae realiter vixerit ronesubstarnationem naturae essentiam additas.

Lapitulum. XXXVII.

Accet sexto et istis quomodo se habebat ad lucesc hec situoni nonius substantiis naturae essentia additas. Et quae inquitum sunt eos munias substantiae et accidentia eisenum in vno sex et hec situon noils significat noni realiter sex ill se quad per infinitum ipouat. Sicut autem alia et alia rone hec significat substantia hec significat inquitum et hoc rone nature rei integrat. Et per coepothi sequent ei extra nature rei accidentia vice. Natura aut ide m significa in coanimatione rei ad intellectum qua naturae rei non est intelligibilis nisi per infinitatem idei vice naturae inquitum capi pot est ab intellectum. Essentia aut hec ide significa in complexionem ad eis substantias ideo m quoniam infinitum significa vel indicatus inquit ad istoone facta et quoniam sustemante ideo m istic aut istic sunt sumi accipiendo in substantia et accidentia alter et aliter sumi tursve in sequentibus patente.

De nobis primitis ad genio substantiis et substantia sic de materia et forma et toto composito. La.XXXVIII.

Einc tertio referat dicendum de singulis significatis et plano de substantiis quae n nemo dicendum est de nominibus et communibus rebus de genio substantiis solament il coagentis generis substantiae et accidentum viculum est et esse habet quod est substantia. Et ister ibis vicaesse et de boc noils substantiisque et de ister. Poste de in nobis praemittere ad ea sunt in geno substantiae assumptum etre ad substantiis dicendum est de ister turs. Et de aliqua substantia ei substantia aliqua noils sustemante aliter et substantia bis vixerit rones substantia habebat substantiam et
Tractatus II

Patent, sciendi est alio q. sim Bocciun sup, puta. Substantia est triplex, atque de materia vis et corpus humanus est substantia de forma, et alia ronalia est substantia. De co
posito, hodie est substantia. Hic alio accepto coperitus: non unum pro copioso pluralis, qui est posita materie et sub
tis, et coperito substantial, qui non est coperitus ex materia et forma, sed et ceteras: veil actus: velit et q.
quo et quidem coperitus est in angelus et sunt in sive sub
fascet. Quia hoc materiae, forma, coperitus multipla viis
urad, possum est quilibet distinguend. Et primo de ma
teria. Sede de forma. Tertio de coperito.

Quo modis visis materia. Capitulum XXXIX

Tantum ad primiti sciendi est materia triplex. Est materie, ut, quae circ
vns. Materie ad, et quasi est pmu primum intrinsecus et cennale rei et q. res coper
strum et sic visum materia, philosoph. Materie est quae
sit aliud cithara. Ex modo elementa sunt materia omnium
mixtura et materia. Sine est materia omni elemento. Materie
ad pmu de materia considerata abest quocumque forma substant
iatal. Nec alius materia ex q. est duplex. Hunc est sed materia, est naturale et q. sunt et phytos res naturales: et eile
mata sunt materiae omni mixtura: nec materie vis est materie
cooperita non et aliud tota sed est phytos vis: substant
iatalis, nis in et sube, quae in et sine substantiam et sed
est phytos: phoetoquod in sine substance et reducet et
Alia est materia rei artificialis: tertii est materia, cult
teri et quacque lapsides ligna sunt materia et q. sit sub
mata: tale materia rei artificialis: quae totam in et se
sis, in respectu totius artificialis: et tale materia est sube
vrete, quae in sine substantia. Hic etiam est materia in et
non ex ipse est substantias materie est et potentia recipient.
De predicameto substantie

Sic, sed necesse est illud quod est sustinui vel rectius fuit nec
me cum tuebat si substantalis accidens sinitur non
sint materia et si aliquid componat ipsa forma vocat et vix
materia. Et hoc modo omni substantalis accidens
in materia non et si quid nullum forma est composita et ma-
teria et forma est quid simplex et ipsa in libro in sancto.
Hic
quid si sit sicur alias materia in hac sicur est corpus alic-
do quid sit terti compositura sic no solus sustinui est mater-
ia respectu accidens. Imo vix sustinui respectu aliter,
et sicur respectu qualitatis. Tertio alia materia sit
substantia. Determinandum est sine omni sustinui quod
sustinuum sit materia respectu sive substantalis serie
substantias sicur po. Si sit compositum respectu accidentis et
sustantia simplici est forma substantias respectu sust-
stantiae ipsum est substantia sicur po. Si autem sit accidentes
et sustantia sustantiae dicitur de materia in hac et sust-
stantiae. Hoc ergo sustantia sustantiae sit sustantiae, et sicur
sustantiae sit substantia. Et primo sustantiae quae est er-
ha sustantiae in hoc quod sustantia sustantiae sit sustantia.

Tertio alia materia quae est sustantia. Certum est quod sustan-
tiae sustantiae sit sustantia. Hoc est sustantiae sustan-
tia sustantiae sicur sicur sustantiae sustantiae et sustan-
tia sustantiae sustantiae sustantiae sustantiae sustantiae.

Tertio alia materia quae est sustantia. Certum est quod sustan-
tiae sustantiae sit sustantia. Hoc est sustantiae sustan-
tia sustantiae sicur sicur sustantiae sustantiae et sustan-
tia sustantiae sustantiae sustantiae sustantiae sustantiae.
Tractatus II

scientiae. Est est objectum vel subiectum aliquius scientiae circa quod scientia negotiatur & de quo sit demonstrationes in scientiis, vel corpus mobile vel ens mobile in scientia natura putatur objectum subiectus vel materia scientiae. Non materia est qua sita est forma simpliciter non habens materiam primam vel. Nec materia in qua sita est naturalis scientiae non est in corpore mobili situs in subiecto: in intellectu sed est materia circa quae s'objectus cuiuslibet potest sit subiectus cuiuslibet scientiae. Si autem quercus an talis materia sit substantia: respondendum est iuxta seditione objecti vel subiecti: quia si objectum potest sit subiecti scientiae sit accidens: sicur quin etiam est objectus visus: subiectus in metaphysica non est substantia sed accidens. Si autem objectum potest sit subiecti scientiae pertinens ad substantiam esse substantia: situr patet de corpore mobilis: quod potest esse objecti potest sitvisus sit subiecti naturalis philosophiae. Quum vero materia habet ronem subiecti: quod modus dixi: materiatur modus dixi: substanciae tantum sit respectu formae rei tamen respectu potest sit proprie dixi: subiecti situr objectum.

Quot modis vicitur forma. lapin.

Quo ad secundum de forma scientiae dum quae nomine situr metaphysicae quia in modis dixi quae sit substantiis sit accidens: de hoc patet infrascripta quia situr de quae sit: specie situtatione sit forma que dixit substantiales sita est quae compositit: vel aia ratione: tali sit substantia: et gene re substantiaticum sit praedicatione. Et hic nomina est intra du na du plura quae in substantiales sunt que solus dant esse et forma omnium substantiorum ut forma lapidis.
De transcendentibus

Tractatus II

pele sime substantiae et contra secundas vididit ista que dicita est: tamen et generaliter vinnur noite substantia sime multi pleriper acceptis in Albertum subscriptum. Etiam sime substantia sime nulla substantia ante se nulli est quodit in aliis quod nec est aliis quod est omnis alia rei causa eorum dicat. Sive solus vel est sive substantia sime. Secundo sive substantia sime illud sime peccabile ad quod reducunt olat que sunt in coordinacione peccavi secundum substantiam tantum sime peccabile illium generis: sive substantia que est genus generalissimum vicium substantia puma. Est modo sime substantia existendi ut sit ordinis inchoatis ab universali dominibus et communibus: sive describit ad particularia substantiae que est ordinis vicem in tempore substantiae. Omnia autem predicabilia a particularibus visus ad generalissimum vicem substantiae medie in ordine stia. Est modo vicium substantia sime illud quod sime peccavit acciditius ut quod est causa omnis alia substantia e substantia tali substantia sime vicem particularia substantiaria genus substantiae, ut sit pertris ut. Est isto ordinis visum ab infinito visum ad suprema genus generalissimum ascendendo. Est quis isto ordinis particularis quod vicem substantiae, quod genus generalissimum visum est peccabilita media. Spes et generis substantiaria possent vicem medie substantiae in esse isto ordinis vocant secundum substantia vicem substantiaria substantia. Substantia ergo sime puma primum modo victam esse genus et alios peccates particulares substantiae necs alium alterum nullum sive lumen, sive vicem. Conclusit: quod extra et genus et Deus est infinitius. Substantia atque isto modo vicem generalissimum sient substantiae vicem in diversas spes per differentias oppositas substantiaria atque tertio modo vicem particularis substantiaria in genere substantiaria individuati quod supponit omnis supposi- ribus alia peccavit de co. Et ola illa sime peccavit de carvo.
De predicamento substantiae

...
Z tractatus

DISTINGUIMUS. Quid est cœtus act? Quid est Substâria? Res naturae cœtus act est substâriâ differenter ut eis
quâ substâdio naturae co ë accidens est substâria. Sed res
naturae quâ ab actu substâdio naturae co ë solum. Substâria
aliquod est eius act ^ substâriâ. Est autem modi cœtis specialès sed est eis omni enti. Hic quâ pus
pertinet substâriâ. Substâriâ autem substâriâ velut modus
esse solt substâriâ: in duo aut sibi utiliz. Sid cin
eae in se copulâtur, quod ad hoc consentit sibi substâriâ. Qua
ebus alius quâ sunt in ea accidens substâriâ quâtus
ad hoc consentit sibi substâriâ sibi substâriâ.

De essentia et viæ. 

Capitulum. XLIII.

Ut in secundum dicendu primo

de cœtis aliis, subitâ imponunt ab actu esse.

Sciendum est, quod cœtis significat duplici modo, quod est aliud unde quod est. Enim ipse est to
da essentia individuâris cœtis significat unde quod nomin

nam individuâ nominem. Dies e vicinus fortus et quædas cen
tiam et domi cœtis. Cœtis aliquod unde cœtis significat unde quor de vita humana est. Est enim humana ut quod homo est hic cœtis aliquod significat unde quod

per nomine concretum, unde fortus ut homo et quod: unde

humana est unde significatur per abstractâ. Hinc ait no-
nominatio responde nominatio, quod quidcivt viæ. Et quâ

in compositis ex materia et forma, cœtis rei non est solus

forma vel materia sed cœtis importât verba, ideo

in habitus viæ viæ significat verba lex compostum ex

virope: Sic void Bocacei in doctrinâ quod viæ significât

compositas ex materia et forma. In simplicitâ aut viæ

do modo quod copert eos cœtis abhere. Sic aut cœtis

significat unde quod unde quod sive simulantes est unus idei unde apud

grecos viæ unde apud latinâs signifies aliquid significat
De predicamento substantiae

Ve quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.

Capitulum. XLIII

Si quando est dicendii de substantia

v quod aliquando et quo.

The substantia et visios.
Tractatus II

Tum dicetur aliqua de eo quo subtaret. Est quippe
primum principium substantis est materia, idem sit:
Bocetus in predicamentis quod hypothasis est materia.
Tutando fumatur pro eo quod subtaret sic cum hoc sit
ipsa substantia sic hypothasis primum substantiam significat.
Et sic accipit hypothasis Bocetus in libro de
quibus natatuis.

De hoc nomine res nature. Capulum. XLVI

Tarto dicendi est de hoc noit res
nature quod etiam a substantiali dicitur. Sed autem
est quippe substantia dicitur a substantiali accidentibus
et nature common.

Sic autem esse substantiae summum nomem substans est ab altero
solo in quem solus substantia nature common.

Suntur hoc noit res nature.

Et eodem nominem in greco respondebant hoc nomine praecipuit phisicos.

Sic autem esse substantiae summum nomen non est multum apud nos vitatum
sae phisics bene est vitatum quod naturam significat.

Et eodem nominem in greco respondebant hoc nomine praecipuit phisicos.

Sic autem esse substantiae summum nomen non est multum apud nos vitatum
sae phisics bene est vitatum quod naturam significat.

Et eodem nominem in greco respondebant hoc nomine praecipuit phisicos.

Et eodem nominem in greco respondebant hoc nomine praecipuit phisicos.
De predicamen eto substâtis. Fo. XXXIII

Tuc significat y modú ton. Et idé nico de nobh grecis cor correspondéntb, f. vysa q réder efféntie vysosis q réder substâtis hypostasis q réder substâtis. Tuc sint tria nota nunc aliqui significare parté. Vt p modú griot vysa significat efféntia put é forma ton, vysosis forma gis. hypostasis partéq é materia, tuc temp significat vt quo. Et tra vité cis Boecius in libr. pintor in cœmêto. Alihi aures tuc significat vt q é torq é p modú ton, vt hó significat tuc efféntia p modú ton, q substâtis q substâtis hir. Et idé nico de nobh correspondéntb in grecis f. vysa vysosis hypostasis. Et fin hýs édis eìus loquenti vt rédi utia vct cabulis, vtia acapit Boeció, líbro de duab naturis. Se dica velúbio ú q hiut accipiant significando vt q é est hui tuc ùria cédentia in gerrum est esse determinatio aliqua. Substâtis in gerrum habet tales esse determinatur q in te substâtis per se hoc convenit individuis per il lud quod primo convenit generibus speciebus. Substâtis vt substâtis accidentibus q nature común simul. Et hoc per ptius convenit individuis q superioribus. Et res nature post substâtis nature común seíse, q simulat qe nirt inferioribus per ptius q superioribus.

Claud significat dous quondam uate vt substitutiane quiu verat ab intuit hic nota creatio signis; signi poit primam natutis q verox verosilutio patronitas.

Elo vicidum é de nominibus rerum que sunt in genere substâtis. Et primo fundeó sunt distinctio nes que rerum ad genus substantiam generalis de patronos q rebus éis plectris. Secundo in rea vestin- eniones reris plectae vel sédetur ad nosa erum.

De triq gradibusq qd q sót creatio. La. XLVIII

Clantum ad primum icier.dum qe er- tum creaturq substantium ad genus subde permit...
Tractatus II


Guido e sanius corruptio et quid mouet. La. XLIX

Entum ad primum gradum entium cum est quae sunt materia et habet esse soli non vivere. Vicendam et quae enim est et non est. Diana. productio vocatur generatio. Et quae producto rei supposita materia et qua e illa et sic productum habet eis generalis et corruptibilium. et sic producta vicem giseta. eo vis nibi vicatior victrix corruptio. Et quo parat visitera
De predicameto substätie

Eo inter generationem et creationem. Quia generatio est producere rei ex materia ex quas culit in principiis non est ars sed natura per differentiam producere artificium. Sed creatio est productione sui supposito in parte, sicut aliquem ad materiam ex qua. Superius autem est dicta differentia inter materia ex qua in qua.

Cur quid est generationem quod coäurrunt ad eam quod deo et creatura coäunt fuisse uter modo. Et in quibus solis pro cellis hiuis viatur generatio.

Capitulum. L.

Elia vero de generationem sermo est

et patet amplius. Secundum est quod generationem quinque necessare coäurrunt. Sedi autem de quo occurrer indufenter se habet quia generatio poeta est cum hoc et fine hoc. Eum enim in Augustinum nihil generere sein. Ignorant hoc quod generatio opus est aliquid generans quod est producere hoc et primum. Et aliquid generatur quod est producere hoc et sein. Et quod generans colouret suum naturam generato opus est quin et giatone semper supponer et aliquid non producere de quod generatur si generatur. E tas hoc differ est gratio a creatione. Quia creatio nihil supponer etideo gratio si nihil supponeret non est generatio sed creatio a hoc est tertium concurrent. Elia vero generatione est ab agente equinoce ut vintunc fidic dicit Philippus quod homo generat hominem sicut generatio fuit communique eandem naturam grata, quia est equinoce non communicatur eandem naturam huc, sicut vintunc, fides homo. Etc horum usurum ratio quoniam in vintunc fidic fide quando homo grato sicut, et sicut possibilia ad huc verum talis est ratio quoniam in vintunc fidic fidic etiam
dedocte cœciter eandem naturam hoc

Sicut numeris hoc equus per gratio praebet et

et idq.
TRACTATUS II

Tuti quod coccatio eiusdem nature fut modo nature. Mo
dus aut nature est ut generatio sit ab uno gnante effecti
ue. Dico aut ab uno quod impossibile est quod duo: ut Petrus
a Hilulmi posunt non solum numero gnare. Dico aut effectu
quod in creaturis potissimum in snatene alium
pectus coeurrat duo, sin masculus et semilla, masculus fo
lum effectu semia aut s habet solum passus in Ps in
vi de alibus. Si ergo est possibile in creaturis quod talis
productio esset a duobus effectu, non esset modo na
ture sed nec vocare gnatio. Sed autem ad generatio
nem indifferenter se habet esset quod generatio posset esse
cum transmutatione sine transmutarione. Lami transmu
tatione est in creaturis et ratio. Quia omnis agens in gene
rado introdusit quos in forma et expulsit contrariam a
materia hoc non potest esse sine transmutacione. Tamen
productio talis non habeb quod est gnatio formalis et hoc qu
est talis transmutatione, alioquid corrupto esset gnatio et hic
inter etsi mutatio. Si ergo est aliqua pectus quo
hoc non erige, et est sine transmutatione in viuam.
Et ideum gnatio et sui natura non ipsetat mota et transmu
tatione sed pot est esse et ea ex in creaturis et sine ex in vi
uius. unde est quid est de omne generazione et quod sit et
vivum. qu non ipsetat nisi quod gnatio est pectus qui
generans et productus contrari, pectus aliciae natura.
Hic
co aut cadet et griesw in genetab equectore, et genera et
spe et in venia ex hoc in creaturis et cande gies vel spe
e numeros hoc solum in viuam. Ex his pars qu hoc est
cuantum ad generazione. Quintum est gnatio. Sedem ge
nerationi qu idh gniat seipsum. Letto autem si possum non
pectus et hoc gnatio non est creatum. Et qu hi hoc in viuam qu
generationi fuit supponis et quoniam non est generans nec gni
ta et coccata. Ideo gnatio fuit non est creatum. Quartum est
fuit coccatio eiusdem nature et ibi major es idemitas ibi re-
De predicamento substitutum

ratio est ratio gnostiocratis. Ideo vero in mundos sequit sequito, quod in divinis cadet natura specie et numero communis filio est, prussima gnatio, unde Eph.. tri. Ex quo omnis paternitas in coelo et in terra est. Quin tum est quod sit modo natura et ab uno effectum videtur gnatio. Ideo puto filio qui ab uno solo filia a patre vocatur gnatio in divinis. Sed quod producunt spirantem est, quod unius filia a patre, filio non vocatur gnatio, sed processio. Sextum autem ei generatio sit cum motu trismutatione et non sit idem. Teretis le habes ad castrum qua in creaturam morum tempora transmutationem in divinis ait exclutur. Ex qua obitus sequitur et gnatio et quum sit creaturam a quod similia venit, et quod nabilionis magis sit et in divinis quis in creaturam quod producit filia a patre vicitur gnatio, producit autem ipsius factum non sed processio.

De nobis pertinensibus ad vitam et victoria.

Sedum est de nobis primitibus ad quem gradum ventum est quo se habent esse revertere. Et quod nominem vitae hic primo accidit, ideo primo sedum est de hoc nomine vitis trahunt origine quis est docit, quod est quod simulatunare. Sedum de sedestur ad sedum de nobili personae, quibus ipsa victoria, producunt quod de nominis productio. Quadrum ad primum sit et us situs. Primum est ideo qui sit sumptus etibus supernat. Sesto quod unum situs etiam situs etiam sed etiam etiam tanger eos in legem intelligere. Territ qui sit situs situs situs etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam etia
Tractatus II

A semidipsis moueri aliquo motu sicut placitum motu angustia et aliae motu locali. Est vero que vita sunt no moterius nisi alio mortuicita sunt mortuae certum vita
sicut lapides et ligna unde transumtueque et quandam similitudinem cum quorum principium motus in ipsius est etiam vicinum vienent quos ne sita mouaent sicut ad
charteriens ex impetu sui motus a terra victum viuere.

Baque autem immobiles et stagnales et lacales victum
sive motum. Et hoc fact quod boves et alia alia que
multo sunt mobilis vicentum bene viuas aligis quod non
pote stare in uno loco viuere bene viuo. Eo igitur qui est in
cum mobilis et tardi morti et totus mortuis et maleviuus. Ex
hoc aut vitibus omnibus tristis est ad alia et attribu-
tum obius opationibus quas aliguis et seipso exercet non
ab alio morte etiam si ille opatios quod non sunt motus
sicut eis nomo motus ad nihil opatium solu transfert
risium transumptuis et largum sentire et intelligere victum
mortis. Et si hoc sit solum que mouetur a te sius vel per
augmentum vel localiter vicinum viuere etiam oia que a se
ipsi appetit sentire et tristis. Hoc enim opatius vitet
sicut alia alia vitet in seintudo quos nutriat. Qua
tire est opatius in alia et homin vita si et intellige. Quid
etiam sentire. Hoc aut acceptum est non soli in poten-
tias sed etiam habitus auctus supadditos, uterque non
omnem vitam in hoc colouerem quem sunt suum et studios et
intellige cui maius cura impediret viam Phis. Ethic.
Et sic homin studiho victum studios et vita et merce aut
mercur et vita et vita et quibus siquidem
etiam eis et quibus
proprie et quibus transfertum.
De predicamentio substantiae

Quomodo vita viudicit in vegetativa: sensuvis: motuum in locum intellectuum.

Lapinum. LII.

Uantum ad secundus scientia quae vita viudicit in quern uerum esse alimotorum est, mo- uerum esse locum esse intelligere. Scientia quae hoc est, quod sumum pro quodam operationibus que sunt operationes animae rationis vitae vel vegetativa ut locum est intellectum: sic viuere viuenter non est esse operationem. Alio modo sumum illa pro suo esse viuenterum in quibus sunt hae operationes. Et sic intelligit verum Philo- sophus, de alia viuere in viuenteris esse. Unde hic dicit: Ethico, quod esse est sentire vel intelligere, ubi naturam ad sentirem esse intelligendum. Et hoc modo visitatur philosophus, de alia viuere, quid quattuor. Alas illustris in- scientiae sunt, quae viuenterum quarta etiam habet naturam solum ad viuendum alimotorum et consequenter alimotorum et augmentationem viuenterium et plantarum in eburne vegetabilibus. Etiam ut vitam hoc habet naturam ad sentirem et pater in animalibus imobilibus quae non mouent motus pro grediendo et ostroce marina. Quae vero est biouerum habet naturam ad motum in locum viuenter et animalia quae et quadrupedia viuenteria et buitum. Quae vero habent naturam ad hec osa et vitem ad intelligendum et bo- nium. Et sic patet quomodo hoc est, secundum aut habet viuendo ut viuere fuit alimotorum et viuenter quod pertinet ad animalia impetra: nomen est locum quod quinque ad aliis perfectae intelligere quod quinque ad bos- nium. Et sic operationes non sunt motus, nisi solita esse nomen; motum ad aliud operationem, uelitiam et sentire intelligere vicem motus. Nisi- doque sumum pro quodam operationibus sicut sunt op- erationes triplices animae: vegetativa, sensuvis: motui-
Tractatus II


Quamodovita viuinde in actum et contemplatione: quod modo vivisco conceunt vitae.

Capitulum. L. Ill.

Ex predito paede aliquis tertius

facies quomodo vita viuinde in vitam actum

e contemplatione. Si enim vita potest operari quae aliquis est facie exercit et in hoc que est principaliter in eo eti}

aleo operationib: illa semper que principaliter est viat et vita cui impeditur summa studia intentio et cura. non solai fi potestas naturalis: sed etiam fi habitus et actus sup addito. Ex cui talis operation in homine facilius exercetur et in hac operatione viat homo viuende vitae eius distinguishing in actum et contemplationem respectu operationis intellectus. Eheci qui voluptuo nus non est principalis in homine: nec humana sano trahit:

etiam beatitatis et beatitatis impius Ethicou a physico his appetitare. Sed in intellectus est solus humana vita cura: virtutio respectu intellectus: sic potest accipi. Habent enim intellectus duas operationes: una que est in quibus que

estiam in quae registratur et potestas animae inferiores fiti obviates et in hoc in homine-acceptatur duplire vita. Eheci que collust in operatione intellectus: sicutiam

hoc vicitur vita contemplativa Eheci que collust in operatione intellectus: rationis in quae ordinet et registrae rem potestas animae inferioris: sicutiam fi obviates et in hoc vicitur vita actua. Ex quo potest quod cum intellectus vicitur.
De predicamentis substantiae

XXXVIII

dicitur in speculatissimis praetium non tantum in viribus seque

tentias sibi in distincta officia et distinctos actus in vi

distincta objectam, et hominis vita secus cohabit in eo quo

mature plebescat cui magis intetit. Quodam autem man-

prime intedunt contemplatio veritatis quod primum ad in-

tellectum speculatrum. Haec enim contemplatio consistit in

contemplatione summe contemplabilis. Et quis aliud

mature intetit per rationem praetium passionibus moder-

randus quod primum ad rationem practicum. Ideo in his vi

ta actus subi respectu optimi agibilis. Et uta parte

uminitur species ad attiditur vita actua et contemplativa,

et solium conceptum nature intellectualis.

Quomodo offerit vita contemplativa theologorum et

philosophorum. 

Lapitulum LXXX.

Quantum ad quartum scidendum est

et sit patrue et vita contemplativa consistit in acta

potentis intellectus. Hoc est intelligendum est

non absolutum sed iniquitatem tales actus et

lectus et electus voluntat affectant et adhuc etiam tale

actum. Cum alia operationis inter quá et ipsa ob-

lectum adhuc idem sit operatione parte propriis unde coni

derari. Hoc modo iniquitatem et inercio operant et inercio

derit, pudent ex amore sui. Etiam etiam et operant talia

operationem in tantam terminam ad tale operationem ade-

plicatione et ad operationem. Pudent ex amore operant.

et operationem totam etiam contemplationem qua posset

sibi contemplationem opera theologorum, pudent ex amore

totius contemplationis. Etiam in talibus quae sunt a

vita activa et in talibus quae in talibus quae sunt.

Iob 31,4. Hoc est in eurnum et in eurnum, et in
eenum superbus et innumerous operant.
Tractatus II

Contemplatio vis est charitate in se prius tota; men se rethinking actum exterum quod eversum vidit am age se liberat sed calcatus cura obitus ad videndam factum sui creaturas animus inseribilis.

Quid est si quis nasci virtutem quibus conuenit.

Ecundo considere endum est de nobis; probando nisi praeterentur ad secundum gradum entium fuerunt viuerit. Eius scientiae quos quos gnatos in se est unum illos quos minus ibit de nobilitate infra omnia entia quae consistunt praetent in esse: quos ibit nisi esse in bero esse ida viuerit ad secundum gradum entium pertinet conuenire di eis a visser habet viuer in quo excedent ur. Ideo animatores proclam non sibi nomen gnationis apportant quae, proponti animatores conuenire in idonee vienerum in tenent secundum gradum entium et quia illa secundus gradus entium egressus entia pmi gradus in viener. Idcirco proclam non sibi nomen gnationis sibi quos eum et alius vita careritam sibi specialissima inonia apportantur. Ad quos scientia notarii in alatis re viener viener respectu fuerunt proclamationi sertis consideratur.

Triplex proprietas vienentia respectu sicer producti

Rimum est qu a primo generare ali quid deesse est fersen ut aliquis loco femini se posset et sufficiente ad generationem quodam ad puerorum actu in passum. Hoc autem est in mensa vienerit. Nam in scilicet licet in plantis se nos sussine prostrare verifico quos plantae non habet sefer vienentum, id aliquod vero que haber vienentum fecit et in animalia se mare ministrat principium actu in se et in alius principii passum sua materia. Anima sa se am philosophia sicut in codicis siet vitta principii generis.
De predicamento substantiae


Quamvis sit gignita sexcitati ommodo differat et quius ratione condomnit.

Situr tunc hos tres seditiones quas hic predicio sustinenti et animato. Hec est vocabula sustinguitur et sic quae respecte cumlibet apiicetit est quam.

Secundum est quodam sufficientia sit gignita ministrat a generali, sit in res gigni et generi esse. Sedum est quodam predicium sustineti et hic sustine. Sedum est quodam predicium sustineti et hic sustineti.

Ine plurium v. metaphys. natali sustinenti et hic sustineti et hic sustineti. Sedum est quodam predicium sustineti et hic sustineti.
Z tractatus II

Quid est conceptio naturae in vero et vero et vero. Quae convenient proprie.

Litterius est scindum ex genitu exit a generato. Tamen, quaeusque modus in eum se decidit in eae distinctiones laiusibus tam in infra terminos generationis et exitus vocae. Quia modo in quae procedit in eae distinctas manisuersideo in eae non scindus et eae concepsit sed nautitas. Et quae res nominat in quod apparet, si modus excedit securit nautiatae in eae consequentia modus in eae non sequitur sequentes. Sublomius tam in et exitus in mus in verum nautiatis in vero et vero et vero. Et quae in plantis simil procedit quid in eae distinctas manisuersideo in eae non sequitur sequentes. Ex hoc etiam verbum metale in quae distinguatur in intellectu et extra non manisuersideo coepiscet cum extra praecedent. Verbum similiter distinctum sunt. Ex quo patet differentia conceptionis ad naturam quisque et compositur possunt eius generibus et non tam nautius sed nautitas in eae consequentia modus in eae consequentia. Quae iterum quoties et nautiatis vicem de re secunte a generante in eae distinctum manisuersideo.

Litterius autem quae in omnibus generatis et praecedentie virtus folios caput comconvertit supplevit vicem virtutis formatine que est
De predicamento substitutio

in femininum generatidem eorum que ex feminine nascuntur
hoc autem virtut per omnia corpora inferiora est diffusa. Ideo
sicut animalia generata per coitum se habet ad patrem et
maternam generata per putremfactum se habet ad terram et
ad matrem: ut corpora celestia et ad patrem. Proprior
quod autem quidam philosophorum terrae et materielcuro
et patrem. Ab autem nomine fools omnis corpus celestis talis
virtutem habes actualmente. Ideo nomine te rem omne cor-
pus elementare quod habet virtutem passuum: sicut in
aqua multa generatur et putrefactum in aere simul
et sicut patet in mundi ideo taliis propriis geogioiri et
natura vicarius.

Et quid importatrum nomine paternatis et filiationis? quis
quibus conueniant.

Lertius Abst scinditque talia quibus conuenit nasa-
fae patre et similitudinarie superceder patruorum.

Etno est modo secundum Adam in esse recipiendo
candens natura in specie et gnateteza e genera gente eo
communicant candens natura in specie est tali et sunt
esse quod simile ad producendas quod vocet patrem qui
ad producendas vocet filium. Et que in tuis pater con-
mitas filius candens nature non sumum specie et eis numero
ideo in pudeo est situationem producendas paternitates immo
abi paternitate omnem paternitates in cetera in terra
non naturae vicet. Sed que inter virginei natiocent gradum
tenen huma post vegetabilia e post huma natura intel-
lectualistide. Ideo sum comune vius oquidam quos puto
in latere locutio tam in plantis e in animales respecta
producente et pueri iunc paternatis et filiatura quia
bomineto in talibus tuis vivant raim. Posto accepto nomine
et in producendo sus producentes intra naturam intellectu-
alemnando quos homo producunt aliam hominem per
viadam nature posti productus vicem filiam nostros tu.
Tractatus II

vicio ipsie de plantis et de busis: quid appropriatus de tractu est ad pudentia intra naturalis intellectuale. Ex qui bus pater quod quae in binum communicat eadem natura in numero sui genito per generis sibi est praeclara ratio paterni et filiatis. In bohibus ait quod post illas in bus antem magis decint et ibi est large sumendo. In plantis ait tenet virunt gradus large acceptionis. Alma vero angelus a deo pudente: noli tamen Deus sanci natura specie sibi communicat deo Dei et noli pater angelou nec angelus filii nisi soli large sese per adoptioem vel graniam. Alius ait pudente in esse quidquid aliquo modo nasci conuenit quod nol comunica similes natura sim speciem a producente et nulli tali conuenit paternatis ratio respectu pudentis nec ratio filiations respecto pudente: et idem soli observare et fructum in arbore et eris pres corporis et tostus corporis capillus et accidentia: tuis aliquo modo itis conueniat gigni vel nasci tamet non modo scrutin et ratio filiations: nec illis a quo exerat ratio paternatis: idem est de generatis et purefactis quibus non proprie habet rationem filiations.

Quomodo alter fieri conuenit forma nature partes et accidentes: per ossis gianfigiam: sic: in corpore: alter supposito hirt formae materiae partes et accidentes.

Hopter hoc factum est quod nascionem ignis

Pap quodam fieri impotest hunc alium rei compeript in aliqua illa natura signata nasci sive alia.

Sibi ait huius ut sit ideo et haec alia operari et iba e semper quidam signum. In e verse que signatur considerando: quae suppositi substantias et bo modorum substantias et anima hominis natura substantias et humanitas hominis: acedetia et albedo et quaestas etc. Partes et quae sunt duplicis generis: quodam sunt in quattuor: sunt duplicis. Sic enim hinc in positis
De predicamentis subiectis

folum in toto vel carnes in toto cope vel pars carnis in carni et similibus in quocumque continuo. Et sunt partes subiectales in quas totum videtur situr forma et materia. Et sunt in actu in his quae sunt contactum 

in toto et sibi et fructus in arbore ergo licet ita componit ita situr et elicitus saeculigens. Et sit autem quod situs subiectus sit us et elicitus illud quod sit, situs subiectus. Sit autem actio in suppositis sit et parte termini a qua sit, sit us et situs subiectus sit us et elicitus. Et ideo propositum saeculigine: conceptionem.

Si forma sit, situs materia non vicitur sed sit us sit us, sit us adeo quod subiectus sit us, situs, sed sic in que huius. Et ideoquantum sit, sit us adeo quod quidem sit us, et sit situs.

Quando autem generantur generationem totum, situs vicitur totum sit us sed sit us non sit us. Qua autem ad partibus essentiales situs sunt forma et materia non sit us cum fallis, situs situs sit us et sit situs, situs situs sit us.

Et ideo situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs sit us situs situs situs situs situs situs situs situs situs sit us situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situs situ.
Tractatus

(

heres, id quod illud viat oecipit sibi nascitum

ad aliq. prietates sint praeq. pot vic. sespi in se. E. tta prae specia

liter differentia binq. quæ vic. septio natimtas ex vero et in vero. q. binq. quæ vic. filiatio ad iniuc. e ad priua voca

bula, sic p. sequæ præd. q. ad significat. dho. præn et filiatio

nare p. sequæ præd. q. vic. potiturn. quæ adiniuc. p. ens

unt q. uferat 0. fita. feceruo. generatio. significat: nasc.

faciendi in vero et in vero. p. parenteses et filiatio.

The præcepta ad tertii gradum entii quæ præ venosari p

duero agelie v. ale roniq. v. coq. q. aie suadis a v. coq. sa.l. vi

Eritio dicendü est de nobis pertis

et nertiis ad res tertii gradum entii. q. habent

este viure et intelligere. Et p. nos de nobis

productionis. Sed o. veote. producet q. vii

turpissim. Haustum ad nosa. productionis scis. est q. e

taque habent ete viure et intelligere. sunt infra naturi in

teleosalem q. sunt folii tra. l. angelmissa ronae et b. o.

Homo aut vic. compositus et corpore and nec conqa

pecife nec ala faite et homo. fit compositus et prosp. et

igitur. producio quotidiana hominis effat modi aliqui ent

tum habebis et viure q. viere. quis vira hoc habet intelli-
gere. eius producio speciale libi nomine no retinuit. et quis

producio notatur nobis. alia et vicq. generari et signi et.

ex eia materia et qua generat. Anima aut roniq. et an-

gelio q. producitur. habebet speciale nomine. sed ad sui

productione. Si enim sed q. aliq. angelis create et producet q.

deo nulla p. suosia materia et qua producit signe et pa

cipio oia entia et nihil. sunt creata. ideo. nomine. quae ge-

neratio. producere libi. retinat et e o. producio. vocat cre-

acio. no aut significat vii. generatio vii. natu. et


De predicamento substantiae. Fo.XLII

pi nec nisi nec cui prae cœunt ergo, producunt: gratia autem in alia et alia virtutes adeo infusa, quia possimur si se subsisteret sicur angelus vel alia. Iste quid habebat materialia sae qua temp sus quis nò habeat materialia et quid aliquid sita reminiscitur de nöe generalis producitur. Et quin etiam auctor administra, producunt: ideo viscerum per se magis quid creari. Vni prae gna non sit creatur quid magis cœcreat. Quo iisi quem alia nosa producunt: enunt. sint gradus: quis aliquid large ut propria et ipsis talihvisitantur.

De hoc, nöe quod significet et unde habuerit ut, Deum et quibus commemorat. 

Capitulum. LVII

Tantum ad nomine pertinæs ad producunt: est entia quae habebat esse visere a intelligere quis est persona. Quis sit aliquid alia est et illis praeneste a specialis difficillima nò habebat Romas: quae pone non prænent nisi ad supposita intellectus nature. Ideo quia astra ronalis non sit supposita igitur supponit: non pot omnem nöe quod sit ale liceet visse hoc videat magister sentent. lib. d. 131. B. Hugo de Scoto visse. Retut ergo qu in creaturis soli vicarium onemeter pe bonum et angelos. Sedem ergo: qu nom ente significat: subsum particularis no absolutae nec quaequeque pluris citatur præfatur ad signum igitur infra naturalis intellectum alem. Et cum Bocachi tractati est nöe quod sit plonun: eo qu in magellinis reoratones siton pernihil larum ad reperiri sunt: si vis qua quod est narratet de constantor et igitur esse tractati est in tunc vel quod sit quod: omnis de quod pone: narrati donec sito: idem eras hoc pone si donec est tractati quasi quis quod sit significat superalium esse sub sustitutio no quodcumque: hic intellectualis natura est ex eis visum id est esse ecellenter et significant unus et némese solus: pone: viscerat. Sic vitum est.
Etractus II


De nominibus que commentum rebus de genere quan titatis.

Capitulum LVIII

Odo dicendi est de nominibus pri

me intendo proinde ad res de gno substantias

et primum de nobilis specierum in quas vistit Aristoteles. Quosam in predicamentis. Et de his quod tecent ex parte sintarum in modum prae totis. Et primum de mensura. Secundo de unitas.

Sufficiensia: significatio et differentia: specierum et

titatis.
De predicamento quattuis. Fo.XLI

Sunt ad primum de speciebus quattuis sumendo haec differentiae: sufficit esse significatione. Sed est quod quattuis est continua et discreta. Hic autem quattuis continua cujus partes accepimus successivae sunt aliqua vis continua. Et in tene cum vel in uno hunc integrum. Et hunc quattuis triplicatur a Pho visum est. Si enim habere return quattuis ad sua constitutionem suae continuae cujus partes copulatur ad num terminum eodemjs suis visitatur in pollicitatem. Si autem consideretur quattuis ad sua natura integratem sic visum est in metaphysi. Cohortum est cujus motus indivisibilis est in se. Si autem consideretur quattuis ad sua resolutorum sic visum est in physi. Cohortum est cujus visibilis in infinitum. Hec aut quattuis continua cfr sit habens numerum sevis et vis in metaphysi et vis in physi. Cohortum est in motu et sic est est puse quod est mensus. Et visitur cpeus numerus motus in sevis posterior. Et mensus remvis et in aliquo quiescet et sic est locus qui est mensura manet. Et visitur loci visus in perfectas corporis ambientes. Si autem mensus quattuis continua rem ad intrinsico sic exista triplicatur. Tum in dimensionem vnum solami sevis et longitudinem et sic sua linea que est longitudo lineae latitudines profunditatium cujus extremitates sunt vnum puncta. Tum in vnum sevis longitudinem et latitudinem et sic est superficies que est habes duas dimensiones sevis longitudinem et latitudinem. Tum in vnum sevis longitudinem et latitudinem et profunditatem et sic est corpus que est habes tres dimensiones sevis et longitudinem et latitudinem et profunditatem.

Cuiquod modis visitur corpus.

Si quid intelligatis de corpore triplice ahdatura, cum mox in utraque nobis quod sub tertium erat visum

non posside forma et hodie est genere subalterni.
Tractatus II

pedicam eto substat. Sed moe p. natura et a subseri
uit trinimunin dii paion actu etiam
nuinmacteriis forme. Et sic est
materia vel se coposita, sed no solum de aliis speciebus
genera subsepsiss surin actu se fuit ps. Lerno moe por
oderari, put dier trinim unione soli. Sic accipit hic et
tertia specie gestatis sinne mutoacta meiurant. Et
sereta autem gestas est cum partis succedunt sive accepere
habet disconfinuntur a se necesse quam sia fuit
sintur in predicamentis. Discreta gestas est cum pere
non copulans ad aliquum terminum comuni. Nec ergo a
sereta gestas vel est multum discretorum proprium
et sic est numerum. At multum discretorum sin multe
suessedentia. Sic e manu. Strut ei multipliciter vest.

C Quo modis collatur numerus.

Fer id sacet quod ad numerum at numerus et multi
vel pliceter. Primo moe vel se numerata. Sic quin de
multi bello vel osuerit hic e magNUM numerus.
Sed p. numero numerante sapta alia et phos posteo
vel numerato. Lerno p. numero quod numero
numeratus a se et gestas et sic et triphal. Una por osidere
rimo, put p. osideratione abstrahit a materia sensibili
et osiderat a metaphysico. Sed poter applicat materia
sensibili et sic osiderat a naturali. Sed put haber rones
substantiali e predicabilii et sic considerat a legaci. Et hic
tria consideranda sunt. Primo de mutare que est principal
num numeri. Secundo de disseratione. Tertio de numero.

C De mutare numeri.

Vammi ad primam secundam est duplum et genum
num
tatis hicet duplum gen num
num
niuminos. Quadrum
et ite in actu soli in actu. Quaedam e inducione
witaras et in actu et in potestas et vice induciones. Que
quae induciones vero habet ratione virtutis et in
flusio cum plus dicit de inducione. Sic ant e virtutae
De predicamento 


De discretione.

Tractatus II

mis negotissimò sequit posito diferentias posita, saepe est ad positionem adque partitas posito distinctione.

QVE NUMERO.

Ut notum ad tertium est admodum ut divum et multa aequantur une utrique. Qua ad remotionem et

suae distinctione esse unam et thrown equovalis secundum positionis multas placitatis et alicum multis.

Et idcirco sit duplex e genus

tutum. Quod est utrumque. Nam et quod est, eorumque remotionem remotionem vix re

vitalis et vix reunitas; et situr actualiter si actu abremost ursum et

inhabitatio non sit habita. Etenim posita et

ei numerus, qui ponitur ex remotione vixi

nisi et distinctiones. Qua vocatur numerum unitatis. Si uel uinum.

Sed aut numerus ex hoc modo habent eis ad val

tate in ponendo et remanendo, quae suntque qui ponunt

ex remotione vixi et vix reunitas, nec cum numerum sunt

dualibilibi, sine vix reunitas qui non ponunt numerum nisi

siue uinum. Hac quoque numerum ponunt

ex remotione vixi et vix reunitas. Sed ex remotione

nisi vixi vix reunitas, nec consequenter ad positionem

numeri vixi vixi secundum positi non uinum nisi

stinctum. Id remotionem vixi vix reunitas, nisi secundum

remotionem vixi et vix reunitas. Si remotionem non

serialis vixi vixi secundum remotionem numeri vixus, si non sunt

vixi vixi, nec postulat. Suntque autem olt e uinum

et vixi vixi, et habient numeri uinum et vixi vixi, et

vixi vixi, et vixi vixi, et vixi vixi, et vixi vixi, et

vixi vixi, et vixi vixi, et vixi vixi, et vixi vixi.

Hanc autem ex numeris vixus ponunt ex remotione vixi et vixi distinguunt.
De predicamento qualitatis

si. Remotio aut vinitatis inditiusionis remonuet vinitatis indutilibulius. Et posita positio numeri vinitatm poenit
merus diuitibileum. Sed si vinitas inditissionis non post
vinitatem indutilibulissim nec remoneta numeri vinitatm
poen remontone numeri diuitibileum se habebe opposita
modo ad vinitates sicut dictum est.


delo modo victar ostio.

q. Vinitia aut ad vatione. Sed et posita pote trium
platero siderari. Sed put est in argamene sic
ingrav emet et in lata coposito ex materia e sument e in
pinto substas. Sed ingrav illa materia e sitentia Gravat-
tie est in pinto diuitis. Ingrav et et e tali ostensione re-
sultet talis figuratio in alia specie diuitis. Et ingrav
monet visum est in terrin specie diuitis. Seo pote sidera-
rari, put est in aiet e sic non pote e sitentia est in
una specie diuitis. Terrin mo pote piderari ve e in
platero. Et

delo modo victor ostio.

q. De nobis quememis mehtias.

f. Vina vero e et mehtia scientis agis

et. Sin, mehtias postt visterias mehtias, et

de nobis signa testibus mehtias ex mehtias

sic, poenitem febrael e visterias, et

et mehtias mehtiar. Yn mehtias rod aset,

sceam freit or sit ibis mehtias postt.

n. Et de visterias sunt de

mehtias mehtias in a little ad extrincet sepreti

suscit de mehtias mehtias. Et quocas modo mehtias

mehtias victar mehtura rei id qo certisando e
Tractatus II

et rectius sit quattuor manus: etiam ad priorem modum etiam ad secum. Sed pro modis fluenter quod visco
potest esse: eternitas. De nobis scissis mensurari satis
visum est in exemplis de specierum quaestitatis continuo et vit
viterb. Sed et nos visus mensurar et mensurar variabiles
esse specialement visibilitate et coae coem visum hic vicissiti
et. Sunt aut illas tempus scissus: tempus viscerum et
eternitatis repotis conservatio: ceterum nonc epis rectitatis cui:
nachsteritatis. Quaeris significantia: differentia pariter
et vicissitis, hoc primum de hospit singulis vicissiti e. Et
pino de tempore constant et sio nunc.

Quid est et quid nunquam epis primus. L. X.

Interrogandum est ergo quomnes illae
mensurae in hoc constant et sunt mensurae aliae
cuius actu. Cuius in actu sunt actu autore
miseram variabiles esse mentum et actum in eo
actus habet viatam tria vel tantum. Dicerem tamen quod
et inveniur visus ratio varietatis in actibus facient
visura, ratio mensura. Sunt ergo eadem actu quae victor
sine permitt combines qui viatam per actum sive
vivum primum in cedere actu constanto successisse sunt par
in motu. In vno aut actu viatere ges primum non posset
acquindicat ceterum actu. In omni aut actu constante habete
se succussionem et pus et poteritis. Et ideo mensura tales
actae qui habet succussionem ceterum primum in vno
actae portament et potius si primum qui potest numerum
vocat: tempus constantur mensurar actu: successi
vivum constantin qui succussionem est priorum et potieritis
ritae numeralis ab anima sint motus. Et ideo bene et
pus viatimus et est numerum motus sin pritus: potieritis.
Et si poteris quod est tempus cuius scissis mensurar et quae
mum directas et ut accidentes potest et mensuram qui est...
De predicamento quantitatis

LXVI

sicur mensure habiurum sunt mensura praetationum. Tuae autem temporis continui divers. Ino tempore continuo 
sicur omnino non est recte re cum eodem sicur se habet prusa 
stus ad lineam aut se habet nunc ad tecum. Propria autem 
insensum omnipotentum motum mensurale tempus quo 
rum virum est indissolubile uta mutari esse mensuram nunc 
elicet quod vel quod virum est indissolubile uta ipsum 
semodo sibi sicur nunc tempus continui ipsum nunc tempus continui sunt diversa mensura diversa uta a cius mensuraeusum.

Quid est ipso diversum uta praesum diversum. La LXI.

Iius actus secundus est qui nunc 
succedere et continuare sem prima in fessed et 
in se indissolubilis est utrae kausmodi eadem 
orsa alius actus in eodem potest et 
ibi succedere sem quum succedere alterius ambo simul 
efesse non possint. Et talis actus est intellectus et 
se et indissolubilis: nunc habet continuare et succedere 
partum e simili actus. Secundum actus intellexit de 
primo succedere quia possit et intellectus eadem 
rem potest et fuerit illa intellectio et indeo se alicia respectas 
aliteri et. Et ictus nunc in su se successus respecto 
partius eisque actus et in se successus diversus actus ad in se 
cessit. Ha ergo succedisse quod est successus actus poter 
se ad in se habet mensuram suam et vostram tempus 
dissolubilmas diversum et diversum actus se 
dissolubiles mensuram. Docetem tempus sedet intellectus et 
actus: quia actio sem suum et speciem eam speciem 
dissolubile allocam a specie eam dissolubile continuo ictus adeo 
non sem et mentionem. Et sic poter quid est tempus 
sestum. Ambha autem talis actus impiet etsi dissolubilis 
dissolubus habeat utam prudam mensuram. Vostrum 
nunc tempus dissolubile stis quod sita operatio e indissolub
De predicamento quantitatis

...
Ztractatus II

Hunt solidum ratione quinquantum se eternitas respicit. Aestimatum esse unum eternitatis respicit quidquid est ulterius quae realiter ab ulla non differre.

QUID ET ETERNITAS ET NEC ETERNITAS? Læp. LXIII.
Litus est actus et vitium in indigetibus quod nec sucedat alteri nec alius est similia. Natura succedere nulli. Homo imperfectionis sed omnis pessimorum essentialis est non superadigitum. Sis quod perfecto sua quod non esset nec dehendisset inter limites alienus generis vel speciei neque iterum nunce coelum et terrae eis de facta vel de possibili. Et talis actus essendi purus est solius vel. Cunus membra vester eternitas aquis. Sexcitum uta difinitum in libro quod de consolatione vivens. Ad eternitas et terminabiles vites tota sumpsi certe possessio. Quod autem dissimilis positum et temporalis vivit terminabiles vites. Quotids ad differentiam cuius e tertium vivit perfecta possesio tota sumpsi. Nunc autem eternitas non differre realiter ab eternitate sed ratione solidum ut victus est. Ex quo pater et eternitas suum aliud est quod extra terminorum eternitas et extra terminos entitas. Sic ergo pater eternitas quattuor mensuram repromt iurante. Quod est mensura actus hadem sucessionem in suis partibus coetuisis. Et temporum viscerum. Quod est mensura actus indissolubilium incisum sucessionem. Et eri, quod est mensura actus indissolubilium in ac sisue sucessionem actus indissolubilium supraditum sum perfectio. Et eternitatis que est mensura actus indissolubilium cum nulla aduenti perfectio vel mutatio finitum. Sed ista tua infinita est ommoda perfectio. Pastur et spetifera remis nonc tempora eterni ad tempus constitutur nunc tempora viscent ad tempus discretionem: nunc est ad eum nunc eternitatis ad eternitatem. A qualibet ase mist
De predicamento quantitatis

De infinito ad pot visi quàmod.

Ea.E.LXIII.

Euncto quia infinitus coeatur quàm tractantur qui non piùm philosophus sepulcrum vimur nomine infiniti. Ideo hic primum de multiplici eum acceptum vicidum est. Dicitur autem in finitum multipliciter. Primo modo sit duratūdem. hoc dupliciter. Vel ab omni parte, tam a parte ante & a parte post terae Deus vicit solus infinitus duratūsc. Vel ab altera tantūc se nūdus vel angelus vicitur infinita duratūs. Femina in infinitum. Mon a parte ante: quia principium est ratione sustitutum. A parte post: quia semper duratur. Secundo modo aliquid dicatur infiniti est extensio extrinsecus quantitatis comminuet. Sic potest attendi triplex infinitum. Solum sit longitudinem: sit eō linea infinita in infinitum et ex infinita et ex solo sine. Sic est effec et illa infinita et illa sit longitudinem et latitudinem sine tempore et in infinitum sit longitudinem et latitudinem sine termino extensa et solum altera parte carens termino succedetur in infinito et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et solum secundum vel vel tempore et in infinitum et
Tractatus II

mex vel ex omnium prae: vel alia: talius multitudine vicere

tur infinitur: vel simplex. Simulor si ex omnium parte care-

ret termino: vel illum parte quae non haberet limitata

Quanto modo vicem infinita: quam quantitatem virtutis: hoc
duplicher. Vel in perfectionem: habet in se omum per-

fectionem: omni: tulerit: sic solus Deus est omni perfectione

aestivit et infinitus. Aito modo vicem infinita: in vigo

rescuer: si est aliquid aliquid infinita insensit: decretur tac-

tis causa et potestas calefactius: in vigo: et infinita. Et si

duo modi infiniti non differunt: qui non modus viciper

reserat: si. Secundus respectu aliquid respecto quod po

situr vigo. Unde sua infinitas est centra. Secunda poter

ne: Totum sit infinitas: viscera sit in potestia vitium non

termino quod maius difficilior est. Itaque ergo modo

situm infinitum: visum sit: in vicio. Secundum si est

magnitudinem. Tertius sit multitudine. Quartum sit p

secification. Quintum sit vigo: et.

Est aliquod sit infinita: quattuor: aliqui: negatio: est dif

ferentia ipsum.

Lapulturum. LXV

Secundum intelligit: quod cum

infinita sit: tamen positione: in aliquid: et

ta factum: quattuor: aliquid negatione: hoc non

infinitum: pot sumi in quod et sit: in modum: vel

quattuor vel negatione: prius: quod si illud quod est

apud nostros sit in limitari et bero termino: non finitum: vel

ia: immaturum et in terminare: sique si sol est

us sit: uitet omne: in infinitum: visum: infinitus prius

et tacitum infinita imperfectione: importa: non: illi

decem: et idemnullum: talem limitas loqui: non in infinitum

mudo: vicem infinitum negatur: est quod patitur

natum: bene termino: dicit: quod sis finem: non sit: termi

nus: est limitat. Hoc modo quod non sit limitat: nec
De predicamentorum qualitatis

Variatione: nec ad genus, nec ad speciem potest in vitium inueniri; infinitum non pravatur: sed negatur. Infinitum autem variatione eosponit per eam creaturam. Sed infinitum in multitudinem magnitudinem perfectionem in vigore nullo modo sunt in creaturis. Nec neque aliqua virtus videlicet quoad. Est quin est virtute alius esse potest, de qua non intrinsecus ad sens. Est hoc visum sufficienti quod ad predicamentum qualitatis.

Ct de nobis priore ad res de generi qualitatis et primo quod impovertur note qualitatis. Lapidem LXVI


Ex quo est quod substantiae, haec illud quod significat substantiae et potestas substantiae in determinat in esse accidentale. Substantia substantiae, hoc consistet illi substantiae prae qualitatis. Quodam est in quas qualititates. Et quod hoc quod in nobis itaque, sube acciderunt ide. a qualitatem in noles erit esse qualitatem. Et alibi. et sic et sic. Ex hoc de mole flumen.

Sufficiencia et differentia et significantia qualitatum specterum qualitatis. Lapidem LXVII

6
Tractatus

De prima specie qualitatis

naturalibus simul simulibus ipsius ret a. Hic est secunda specie, quae est naturalis potius in imposita ad factum factum vel patiendi. Hactenus non immediata habita, ipsis media est in primo multiplicibus calidifrigidi dictum modo. Et hic est tertia specie, vixi passio vel passibilis qualitas, in vera, ea aut considereatur quod factum visuifice factum vel quid sit esse transita a sortur. Et in his absolute non sidereatur aliud pertinens ad rationem bonum vel malum. Quia motus vel passiones habent rerum sunt omnium autem sum frequent per respectum ad finem. Tertio modo accen ded tali modo ventermatio habere et haer, et sic sumitur quarta specie qualitatis, quae videntur formas et circa aliquod conatus figura. Et quia quidam sum naturalis sunt motus sine motu sine rume boum et malique ad quar tam specimen qualitatis non pertinet qualikum bene vel malo, etque tarde transita eceptam et in eum. Simplicius autem super predicamenta sita horti assignat di ferramenta quidquid regem quod repertum vocet invenit et ostensum est.}

De prima specie quinta et quid se habet ad tamcem habere et virebitio a pominatur in ea. Capitum LXVIII.

Odo descendit et de singulis nobis

m Hanc quattuor species habet. Et primum secunda species est in habitu et in positione. Et sed modo de hoc est evidens ad manum habet sit virebitio. Medio speciesserit se habere quod modo sive. Tertio de virebitio, quod se habet habitat, et virebitio quam pertinere transactus regenerat e.}

De habere et virebitio

Hanc ad primum sehabet et de his speciesserit se habere quod no verborum habet et alio quantum sit de virebitio habet et virebitio habitat.
Zaratus II

Discovitum. Etabiit, accepit explebat

praebentibus, accipit ensitis qui victor habet. Ee

enemus, qui potuit vicitur in pul

lique in manibus immutata po

turam. Simul factum factum e fere

muno generis aligerum. Diessum

es, et liquum gaudium eum increb

mus in velatis. Eno mysterna

in cadis specie, et abet in genere

et de victris vicitur remittit

mus in e se facti essent.

pro in e no venit ani. Et

uno de potis. Et

mum in genere

mum in et sia

mum in et gia.

mum in et gia.

mum in et gia.
De prima these quas litteris

Mensis vel de facili positurum est per se, in quaque habitum scientie vel dispositionis, quod par consequentia habitum sit. Non autem sit dispositionis.

Ex superius praeclaram litteras collectas et dissimilis et stulte species quas litteras.

muta littera ad versus

d versus

et postera

nulla habemus sine consensu vel illationem.

Quae habemus sint in response vel illationem.
Tractatus II

Eia vero de habitu? Sermo secepit habitaque ordinans ad opus bene visum sese ad bonas virtutes vicini et oppositas versus vicinorum et virtutum vicis et aliquid tractatulus. Et posito virtutum sede donis usque habita viam virtutum terrae de pecunia ordinans ad acta et alia. Quamvis ad summa vicinorum est prono de noxia virtutum se generare. Sed de ea, qua in virtutum infinita acquisita ute debuit de vitiatione in morales et intellectuales et theologicas. Tertio de virtutibus singulari, quarto de circumpars et respons acta quibus reddat virtutus vi vicinorum. Quinto de medio virtutis quod virtutes usitat in medio.

Quid significet hoc nomine virtus cuius sumptus est.

Hanc ad primum qui nomem virtutum significat. Sed et hic nomine virtutis vicem sui ipsius imposito quae quidvia violenter importare. An in. cuius vita diutia et motus accidetals. Violent est qui est avitutus id est a violenta non cum auxilio nature sed quia nihil inter alier violamentum nisi a aliqua potentia quae secundum esse agat et non posse. Ideo et hoc tractum est nomen virtutis ad significandi potestas sese omnem agentem qua potest oman. Tunc tales potestas virtutes vocant. Et hoc modo potest anima intellectus et sensus vicitatur virtutes sine. Et si virtus est non in sumo et in seda et qualitatis et de talis virtute vicitatur juno et mali. Quae virtus est virtutum potentia.

Et si plerumque poetae mensuratur et poëtico in maximo quod potest. Maximum aut poëtica sese agere et male agere non potest maxima quae manit non sega sed unit agentis. Iadarco omne virtutis tracta est virtus quae cavat illud virtutum quod separare illas potest ut potest in summum poterit. Et si doctrinae si sit bona et pietate. Et si hoc facit habita sum virtutis. Idearco habita in virtutibus vicinae, et sic.
De prima specie qualitatis

virus est in ipsa specie sibi sit et de tali saevis.

Eth. q. virt. est que bono facti habentur. Ipsa est huiusmodi
nec redit. vel phis. Virtus est de poisto phis ac suo.

mum. Nec de bona virtus de quin virtutum modis bis
intendimur vix sufficire.

C Duplex distinctio virtutum est in acquisitis et infusione.

sae in theologiae et intellectu et moralis.

LXXXI

Quantum ad secundum dicendum est quod

utres dupl si distinguunt. Sine mo et parte

modi binaque b]am habendi infusione quas

acquisitionem. Acquisitae binaque b]am habendi

et nostris actibus poenitentibus ad aliquas s\n

busbus naturales bus in nobis poenitentibus; tales sunt obscurae quae

busbus sunt. Infusione utres illae quae nobis no b}

tur et actibus nostris et a veo infusione fitur.

aliae theologiae quas potiositatis radient alia

aliaque vinula infusione sic se bire alia et utres 

infusione et alia fitur. Infusione et alia infusione 

et alia infusione ad alia theologiae sic se bire 

utres morales intellectuales ac

dique ad propria naturalia et utres acquisitum de his se

us determinat theologiae quae no nousepho.

Infusione et actibus acquisitae e infusione in specie.

Si infusia et veo unum e specie b]umtis acquisita e specie vix

mali relinquant si quae obstat et alia. Theologia

naturalis quae poss

nec et utres infusione et acquisita e specie vix
tionis sic bire birem onsumo no more nobis et alia

in actu quas ordinamus ad birem et superamus

et utres ordinamus ad becerrum naturalem. Si

acquiut alia et peribit et potentis inveniant se

alii non sive huiusmodo in specie acquisitae nec

cognoscimus intellectuales. Quae autem

naturalis volentias sit tende in velae amovendis

Relinquent et quilibet naturalis volentiae et suae.
Tractatus II

ps qü præter hœsus acquisitos os ponere atios insuflos. Se tando distinguishent altres et pro obiecto est sit qü obie est alius: intellectus vel est alius qü ronis nec excitat cognitio nec hic veneris eto altres theologicas: simul: semper oportet que mentis est pro obiecto put nec ronis excitat cognitio nec hic veneris eto altres theologicas. Sei quod objecti qü huas rone cœpiderit poe.

Et sic hœsus monales intellectuales qü sic ab immutat distinguend et quœ perfect ad bi opus. Principii ad actu humanus est duplex: intellectus qü sec appetitus. Doc et sic visus mentis et holos visus aliq. Illam inpiciam. Sequi denu qü vis pœctus intellectus qü speculatim vel practicam ad bos bohis actus necessario est actus intellectuales. Eius ite vis pcteor qü qü appetitus visus moealorum vis ve fœdo.

De singulis et alii et speciali qü de theologiae in genere quod sunt et sont sufficientia. Capitulum. LXXXIII.

De primâ specie qualitatis


De singula virtutibus theologicae, id est de fide, quae modo sit fides.

Ecclesiæ de eis dicendi est in spatio et modo sit fides. Litur qua sit noveri videndum est ut sit fides quae modo sit. De intellectu non expedito viso quod modo sit. Quam aliquid sit habet usum acquirendum et accipere usum vicinatur. Sic est haberes intellectum sit vis eam sit. Hic quod est deo sit impune longus numeros fides sit. Deo sit aliquid usum et fides mea aliquid sit vis eam sit vis. Textus fidelis mea sit pro collectâ collectio articulorum fides sit vis in symbolo alicuius. Sic est fides catholica sit usum faturum pro res extra sit postulab sit aeternit. Sit postulab sit aeternit. Proprie tum quod fides ut fide si est theologica est humana sit usum intellectus ad credendi sit usum veritatis. Sit ad eam quod supras humanæ rationis. Sic est usum usum sit aeternit. Deo sit speranda substantia, unus argumentum non apparentium.

De pertinentibus ad fideum.

Ecclesiæ dicendum est de praestantissim ad fideum. Num vero praestantissim ad symbola sit de articulis divinis in symbolis divinis. De visibilium fideis constantiorum.
Tractatus II

Solutio symbola et vii sit alia symbola. LXXVI

Elantra a primum sunt ista ponenda, sitque sunt symbola: vii vicium a quibus sunt

et quia symbola est utrasque editionis ipsius. Eti est sedum

et symbola visum a simulatine vel collectione

et ex pluribus suprav in unum continuam. Unde et symbolisare

vitium quia ex pluribus supri ad unum in unum colligitur.

Et hoc modo a collectione triplex visum symbola. Primo

a collectione multorum hominum in unam fidem. Secundo a

collectione fidicuntur et declarant fidem. Tertio a collectione

d&male articulorum et diversi loci scripturae in quae fideis

etiam ad credenda nonnulla putoque sunt. Hoc autem visum vel

in causis condendis symbola, certa et facili omni cognitione credem

et maius autem si fraudem hereticorum fidem comitum

pensetur. Cum enim habeas fides in sacra scriptura diffusa est

stet in pluribus locis obstruebatur ac ad elucidandum cernundum

de veritate erat sacra scriptura requiritur largi studii, ut

non patiuntur quod illis quod necessarium est cognoscere fides

de veritate. Necessarium est ut simile sacra scriptura

summatim ei colligere: et sic a collecta ponendae sit ad

credenda fides simplicis et hereticos conpunctos scripturas
correctur. Et hoc unde factum est in tribus symbolis. Primo in symbolo apologeticus constitutis et typus

pars ponit in peetae idee et subscript. Secundo in symbolo

contexte pars veritatis et lapide 3 hereticus. Et idee in missa

et satisfaceram post evangeli. In quo adams visitata

et continebatur in symbolo apologeticus variusbus elucidatione.

Tertio vis symbolis additionalis et typus veritatis et hereticos

doesit in adhibetur quid体制. Symboli Alcibiades, p

perspectur in manu de pietate fidebus suis sic eum

magis et modis omnibus potius quod modum symbol

et in his visibus cornece eadem, verissimae in vero et
De prima specie qualitatis

Hugonis de Sancto Victore articulis et
indivisibiliorum

Capitulum. LXXVII

Quam ad secundum IQE DE NATURA AR-
TECULORVM IN SYMBOLO COMOTORVM.
Scientiam et finm

q est Hugio de Sancto Victore articulis et
indivisibiliorum

Ut et talis xitas articulis ad simuladum articuli in re-
bis corporalibus quibus articulis vocat organum quod non est
divisibile in plura. Quod autem in multa in ulla multa no-
vit articulos secum manus a vixid in sigillum non vici
tur articulis.igitur xitas quas vocant in ulla multa
nu in plura. Sunt xitas fidei quon non vixid in plures se-
versitas partium hic partes articulates in articulis. Hic est in plures
partes articulates qui vixid in ulla multa hic se-
veritas quod in articulus atque sequatur vel cohentur quod
creatur et vno articulo atque sequatur vel cohentur quod
creatur facile est credendum faciunt non articulis. Sicke
principio quus fuerit multum facile est credere et vixid in no-
idea et morte et sepulture quod non sunt vixid aut
quod aut addit et veritas artis non ad creationem
no est intelligenda et artis coactiones in multis
divinitatis sed et artium articulis et alius ad quod
creatur ad vixid et

Salutat aramur ad vixidem. Est in artis articuli et
articulus posse vel esse illis ad quod creari non
vixid in sola. Et articulis posse illis ad quod creari non
vixid in sola. Sed articulis posse in diverso ad quod
creatur etamentum autem quod etem autem
his amores et illis illis autem his autem de sed testat veris affirmatione. Sedet etsi unum

Tractatus II

niculus soli illi quod excedit rones vitae sicut vest est eis et
sus in pristis filius incarnatus est hodie: scire loquendo ac
epistulis soli viventes articuli fidei.

De distinctione articuli aequo modo ad inuicem vis-
tinguntur.

Tantum ad tertium vidi distinctione articuli. Sec-
enis articulari suis visitingantur. Ego enim in
visitingantur sum distinctione credibilis. Secundo
modo sum distinctione ordinantium.

Cuiusmodi visitingantur articulis fidei in veste credi-
bilum.

Capitulum LXXXVIII.

Tantum ad primum fiendi et in ar-
ticulis est vitas de Deo et Dei
veritas sive ad mainatem visitatione aut
ad mysteria assumpte humanitate. Hoc
mysterium visitationis in nobis credida
ponitur. Primum
est visitas visitationis et et sum articularis. Eredo in
vita Dei. Sum est trinitatis in gloria est Deo sub tres
articulis. Alius persona ad primum passum.
Et in tercis non filius. Alius personae ad pro-
mission. Eredo in spers fides. Tertius quod
noli circum visitationem nigh munieris opus visitationis ad
primum et tertium arti-
culum; et opus nature. Eres in cella et terre. Et alii ad
opere gres. Sacra ecclesiae catholicae est en cordera re, per
primum personae ad visitationis esse. Larnis resurrecte
viset everti am. Et sic sunt septem articulis circa mysteri-
universum. Ilcora mysteria humanitatis et
pestes ponunt. In septem crededantia: coepti a manibus passione ecle-
sus ad interea resurrectionis Christi in eis habitatem in
sibi. De his aeterni sunt septem articulis. Quatam
is septem et fides sanco.

Laristas nauts et

Lettius passus sub pontio episcopi crux morte.

Lettius passus sub pontio episcopi crux morte.
De prima specie qualitatis

LVI

tres. Martius descendit ad inferos. Quinta tertia die re furent a mortuis. Sexta ascendit ad celos sed et veternam dei patris omnipotentis. Septima inde venturus est indicare viuos et mortuos.

Distinctio articulorum sive et numeri apostolorum et eos ordinationum.

Tractatus II

Sed quod Bertini glossatoribus habet euestatis articolos super capito inter crediunm crepera de fiana tributac a fide catholica. Hie etsi de posita superbus superum articulacum humanitaris quod verum non est. Multa enim sacramentum ecclesie est el superarticulacum. Sed etsi sacrameta etsi e respetiur fides etsi sunt necesse ad credendi de ordinacoe ecclesie etsi pra se pape et autrathoe etipios papalos etsi autem sub illo articulo. Eredo etsi iam ecclisae catholicae sanctacop camerones in plus de aliquo ea dare vidit etsi quod non curio ad plus.

De spe quod est quo modis de. Caputum : LXXX

Sed e spe de spe Circa quod intelligere num est de spe accepit quos modos. Primo, p passione appetit sensibiliter et intellexivit inter sanctae principales passiones quae spee timore etaudium et tribueta. Et illo modo non etsi solutum habi minde sed etiam in animalibus aliqua que hinc appetit sensibiliter quod prohibuanimalia sementium operatur, poterit boni aliquid naturale etiam possit esse aequabile qui sit auxilius deget non et alius educationem etsi alius etalit aggregatior alterius et spe victoria. Etenim quod spee sit accepta in suo obiecto requisitum ratione conditionis, prout quem vel obiectum sit bo animalia spee est de bonitate et malorum idem hoc obiectum et timore. Sed eam est quod sit fuiturum per quod obtinet a sub aliquo et de plus bono habitat. Etenim quod sit hactenus cum telique sentioadipsibile et per hoc obtinet a vel alium quantum, quod sunt ve bono autierum, quaeret et ad quod possible adipsibile et per hoc obtinet a vel alium quantum est passio in nullo teultico et sic et alius eius Adam naturalitas de sequac et ipsius vero sit angustum et tam. Et primo alii aliqui spee et obiectum vel hactenus et alii vel ad Lyricum et similare ut et debeatinat hactenus. Etenim vel quod est inquit.
De prima specie qualitatis Fo.LVII


De charitate et habitū charitatis. LXLIII. LXXXI

Cito de charitate dicendum est et primo quod modo victur. Secundo quomodo est habitus ad alia radica que amāre impensat. Tertio quōs amat pertinget ad charitatem.

Tractatus II


Tribue que sunt nomina pertinencia ad partem sensitiva inferiore extendunt se ad partem intellectuam superiorem et non eomodiario, Capitulum LXXXII.

Sedodo videndius est quoniam se habet charitas ad alia noia que importat aliquid per nunc ad amor et ipsa ad intent. Alii intelligere dixi posterie ale distinguatur in intellectuas et sensitivas. Intellectuas adeo partes distinguunt in cognitivum et appetitivum intellectum et sensitivum. Et sensitivum est mater in cognitivum quae apprehendit et appetitivum quae vo cxtur appetitum sensitivum. Parte aut intellectuas attent et quid nobilitatis sensitivum si nob eostera. Et idem ea quae dicitur de parte sensitiva transferunt ad partem intellectuam et voluntar et nob eostera potest. Et hoc prius se cognitivum etiam ad sensum. Vide et pro eunum postequivelle et nihil minus transiit ad actum intellectum, vnde clare intelligere poni "clare videre. Sed et intelligere fit postero cognitione partes in intellectu, etiam intelligere connexae aliena parte cognitione in sensu. Sistit est de parte appetitiva. Est et
De primo specie qualitatis

pars sensunia seques apprehensione vocat appetitus. Ad 
circum nomine appetit transit ad partem intellectus que sed 
ita apprehensione que vocat voluntas quae 
vicitur si 

militur appetitus sed no educetur. Non enim appetitus 
ren 

sensus vocat quae voluntas sed sola intellectus. Nos 
biblios esse entia est ignobilibus rebus in obitus cicitare. 

et nolimimus singulares nobilitates habet. Singulare 

nonuna sita appropriant. Et quod victa est in illis nobibus. 

Intelligendum est etiam in alius nobibus quae est pertinere ad 

partem inferiorem sensuum extenditur ad partem superius 

an intellectual et non ederat quae rosin sue nobilitates. 

O etiam est intelligendum qui praevis et que sunt paras su 

personae larga acceptis victis in partem sensuinum. Vide 

largo loquebro appetitus sensuum voluntatis. Vide in 

alii obitus suppositis ostendit ad propositum.

Caput III. LXXXI

Non ergo propste quitationem
appetitus impostat. Qui nomi 

appetit est co 

mune partem sensuinum et 

pari intellectus. Ideo 

etiam amov est quitationem app 


Appetitus sen 

similis intellectus sed differet. Propt etiam appeti 
tus sensuum amov est passio se amov cumus hominis 

lunatis. Vide propte se nomer amov est vendicus. Appetitus 

autem intellectuius qui est volitatis qui est electus qui 

non passional directe. Ideo est se quitationem electum 

his appeticulosite quasi electa electio se amov est 

qui est intellectus ad in intellectu alma natura et nos 

in sensibus alibi ad habet amov ad altera seu autem sele 

ctione. In obitus atti est amov verius quod nam est est 

amov eximius passione. Eunde estam psiches amov 

tos passionibus in amore quod sequitur passionem ratio 

h n.
Tractatus II

si est alii amor vellector et in appetitu reflexitum est virtus appetitiva habet amanti. Sic ut quod est vellector amor, et
sive est amor vellector, quoniam inamorat potestur transfigurare ad supinum aut sive estra. Osa aut nota que ad amore
generi sic est habet quin olim includit amor ea sive addit aliquid supinae ipsae. Et sunt quattuor. Tota amov ea inclusi
dat aut addit aliquid supinae ipsae. Sic sunt quattuor. Natura ergo quod includit aut addit aliquid supinae ipsae sunt vero
inclusit conceptio etiam biniolenta binחלבita: concordant: acciditque fim quattuor: qui etc. amatrum et amov.

Quasi dina quod habet vellector e video vellet si quid vellector se facit et sive includit: vellector etiam inipsi: sed e
num amovsiam. Sedam qui etc. amovsiam et num novit vellet: sive inclusit biniolenta sive hoc importat. Certa quod bona
sive munus codicar. Sive amor includit biniolentam. Quamela quod in agitabimus quod bons
vidit sive munus pemntum. Sive includit secundum sive hoc importat quod adeo in speculatiam et calabita sive codicis in
his fim psem. et aliis ad amplius non primum. Imo in eas
discordia potest esse: sine studi etiam et c co in his codicis et discordia: volatam non subjicit sive intellecto ro
ne cogatur: nec dicit pro cui in uno quis non in aliter. Amor
ergo includit alia quattuor: et multiplem addit supra c distributionem appetit. Etiam si qui quod amor includit aut 
addit alia supsa amov erunt quattuor: collectio: amov trachardas amov. Quasi ad vellector laudem quod ipsa est a summe a qui etc. qui etc. ad
habere aut quod est a quod addict ad electibilitate quod Deus amor et quinis vellector habere. Sic propter ad electibilitate aut sive a passione. Et si
vellector est a supsa amor et addit electibilitate aut et inveniant
esse et sequatur. Unde omnis vellector est amore aut unum
alia non est vellector. Alia est amicitia: quod habet velle
propter amovsiam quas addit super amovetsiam et obsequit
aliquis et inter amovsiam si multa vellector et remanet: unde.
De prima specie qualitatis Fo.LIX

Ut evertur, nec ulterius nullus ulterius alium ut no censuravit posset esse amor aut dilectio sed no amatio.Secunda est ura in electione boni recte intende praeclara, alias non haberet bone amatione suis posset esse amor vel dilectio. Et etsi pater quod amatio est amor in dilectio, si no obs esset amor in dilectio amatio est. Qua amatio non vita requirit quod addit super illa. Certi nomini est chartis quis vis sit ut a olim includit viam proiectum supernaturalis est ha circum gratum deo ut si vis velit vitam eternam partit. Et ideo chartas fact ut actus suus ut olim altera virtutis est meritorius. Et quia hoc non potest esse naturaliter opotent et chartas sit per infusionem a deo et non s nosnam acquisitionem. Et etsi pater quod chartas omissa alia includit. Sue amor in dilectione est amatione sed non censuravit. Et ideo chartas non est supernum gratum inter omissa omissa ad amationem patimata habitae sunt habens nobilitas esse certa certa. Et sic chartas utero di maius et sic munitur potinum virtutis. Quarta est amor a amatio que ad dit super amore in dilectione et debez in chartiam intensionem et sseam amoris. Unde amoris inuemit potest in amore dilectione et amatio et charta et quod amore illo repetitur sed non censuravit. Proposet quod litter litter et charti gravia assimulatur habitae et charti passione.

Ad est triplae amor est cupidissimae et benivolae in placere ut esse primit ad chartis. Lae. LXX. X

Et intro videndus est quod amor peplie pertineat ad chartis et deceat quod est duplum. Amus ut victimur benivolatiam ut ex cupidissima. Amor cupidissimae et saepe homo sit res vultigio non rone rei dilectio et rone dilectio est siti vultigio dilectabilis etiam et amor et amatione et resorit quod tali amore non vultigio res pse sens et saepe siti.
Tractatus II

et illa amor est in sialibus, isto amore etia ab hoste alata
vulgatur etia maliara. Vide vulgatam eti: multi utile e
non propter se: quia alique hostem bene factenre. Alli
et amore beneficiet, qui visuigni potest. In omni amor n
sit alius et velle bonum. Hoc bonum est scientia habitur
in amator: sit amiabilis vult et bonum. P velle cve placent et
probatis. Vale veli bonum veli amat amore cveplacent et.
Ule potest esse hostis ad deum, ut ad hostem, cve hostis ad bo
minum. Sist hoc bonum excipium in bonum. S vel amiabilis
vult et bonum. P velle desider et optatur. Et talis amor
potest esse hostis ad deum, ut ad hostem, sit hostis ad deum
qui deo nullis bonum optare possint qui non habeat. Amor
ergo spectant in non prunte ete ad charitatet sed mag
us amor cveplacent et amor cve beneficient.

Quot sunt virtutes quae intellectuales. La XXXV

Odo dicamus est de virtutibus intellectuales.

Et primo quot sunt quae visignunt.
Ad quod dicamus a primo. Quae sunt intellectuales
adnumerat eti, etc. O coius fisci eccles. Intell.
scientiae artis visignunt. Et ecludit opinionem et visi
acionem quos volitare habeant. Si istis scientiae. Insta
istis scientiae. Scientia autem scientiae. Scientia autem
intellecm quos volant scire habeant. Si istis in scientiae.
Scientia autem scientiae. Scientia autem scientiae. Scientia
et intellectus quos volant scire habeant. Si istis in scientiae.
Scientia autem scientiae. Scientia autem scientiae. Scientia
et intellectus non significat poteriam intellectus. sed
De prima specie qualitatis


Quod prudencia adiugat alie tres virtutes, LXXXVI

Ps ait prudencia adiugat alie tres virtutes. Est enim prudencia recta ro agibilium. Circa eam agibilium hæc triplex ronis actus intemel. Quæ quæ est et prudens. Sed is indicet. Terius spebere. Prima aut esse resperi et intellecius specierum, qui sunt in intelli et indicet. Et ipsis qui intelli et praevia inpetus et opus. hi enim ro ipsis spebere est per bolem fieri non pot. Damiellus aut que possit in hæs per bolem fieri intrinis actus et sapere ad quem alius indicat. Et ideavit et quod bene scepante adiugat tur alie manœ feciatar. Ebullia est esse prudens. Si neque et quod bene indicat ad agendum est in hoc legem. Si non est bene indicat ad agendum et ronis naturæ in his in quos dixit lex eis. Et ipsis est quos sunt præs habitus non tii nisi quos virtutes intellecius in gener. Tres specierum intellecius resistentes, quae re spectabiles intellectum operantium et practicum. Baddone autem alie tres prudens ad bene indicando et bene consiliandum et bene recte seopportuna scepante que est prudens.
Tractatus II

Qui modo ars et prudencia sunt virtutes intellectuales et morales.

Lapitulum. LXXXVII

Sed id videndum est cum prudencia

sit virtus tuae et cardinalis et morales sunt.

quod est intellectualis. Ad quod vicissim et aliq

viris propter intellectuales et tribus a subiecto

qui est perfectio intellec
de. A generato qui generans est et

mater et pater, ab objecto sicut sapientia quae est de alii

silvis. Prudencia ergo est semper ut dictum.

ad duo fons sunt intellectualis. Si est ad objectum no,

sive etiam ad moralitatem. Prudencia est recta et agibilis.

et est factibile. Et si hoc medie vicissim fuerint intellectualis

et morales non esse esse. Si etiam intellectualis. Si est

potestas ad opus etiam morales. Si etiam esse

ad aliquum et moralitatem. Si etiam ad aliud et intellectualitatem.

Prudencia ergo est intellectualis et ad subiectum et

in morales est ad objectum quod respicat.

Quo modo virtutes intellectualibus conuenit nomen virtutis.

Lapitulum. LXXXVIII

Et rog videndum est quod virtutes intellectualibus

conuenit nomen virtutis.

maxime speculatissimae de quibus est mansu

bus. Ad quod vicissim quod nomen virtutis respon
di sit sapientiae. Ego modo quae facilius bene operandi

et etiam intellectualis et virtutes. Quod vel facilius

bene operandi in intellectuali quod esset consideratione

hoc enim est bonum intellectus. Hoc est materiae et esse

virtutem. Allo modo quia cum facilius bene operandi

sae factum sunt boni. Hoc est primum et illius habend

quod respiat partem sapientiae. Et hoc factum formaliter esse virtutes

si est virtutem et quae non sunt. Et hoc est quod alii

quis haud scientia speculatirum, non incitasse ad vires
De prima specie qualitatis

De virtutibus moralibus quò a motu morales vicinuntur, a quo modo vivaest mox.

Lapitulium. LXXXIX.

Quo nunc restat dicendo de virtutibus moralibus; vel primo mox videndis est quod est mox, quae motae virtutis vicinuntur. Qua vis visum patebit quod est virtus moralis; nos aut duo significare. Et hae enim significat cœsturalum; et

Act. xvi. 22. Deus maxima in me mortem vivendi et quæ postestum fuisse hodi. Deus vero non significat inclinationem quædam naturalium vel quæ naturalis inunctur ad aliquid agendum. Unde ab hinc animalia, quæ non servat, et

And. 2, 4. Machabaeorum quæ per motos, pro in boles pharisaerin eosque, se accipit modo esimo. Qui habere habuerit virum morat in voto. Etenim autem non significat in nullo viisignaturum apo latino, sed voce

In græco aut distinctione quæ in græco legiti sunt scripta signat naturalia vel quæ naturalis in naturam, quod agendum quod apo nos motam fixat. Et hanc vero fieri est quæ græci quod e longa hie; etsq; tunc signat obscuritatem in bono vel in malo: ad hodie mortem apud nos est signum.

Virtus est moralis venustas, quæ motus a mota sub quæ est naturalem inclinationem vel quæ naturalis et aucto ad aliquid agendum. Inclination est ad acta securae, et appetitus sunt eum a morte eis postibus eum ipsum.

Et sic ulla est sola morales quò est in hanc appetitum
Tractatus II

na. Alii ait significationi quos naturalis inclinatione vel si naturalis significatur ad aliquid agentiis sit valde primo ait significavi quia significavit sic uestro. Alii ait quod dandum quod in natura facit inclinatione illi non natural. Ex hic ignotum quod est mos vel max virtus moralis.

De virtutibus moralibus

Lectio videndis est e virtutib poli ac pino e virtutib moralibus gua frater e virtutib cardinalibus separat. Ennatic ad modales pino ponent materiae distinctionum, lectio ponent earum distinctionem numerorum cum oppositis virtutibus et earum distinctionem.

Quo passiones sunt opatricos dupliciter consortes ad passiones factae materiee vel objecta et uterque actus et effectu ad eam.

Ennatic ergo ad materie distinctionem ac materiae circum sua distinctione molles sunt quas passiones et divisiones. Opatricos sunt passionibus dupliciter ad passionem pietas consors. Ei modo sic etiam eam cum alio eamque opatricos quae sunt pietas Naboth aliquid est delictum vel trahere a quae sunt passiones. Allo modo consors opatricos passionem ad maxima materiee fuit quae cum eam eam etiam eamque opatricos vel passiones.

Quoque si sufficientia virtutum sic videt. Lectio XCI

Sc supposito ponenda est distinctionem opatricos moralis et passionis quae ponent hoc modo.

Quae ipsis sibi esset circa opatricos ordinariae et sic est justicia quia in actibus ordinat hunc et ad alius in visione debita. Inopia aut est dupliciter, et opatricos et passionis. Ei quidem justitia et hunc hoc quia est cohaerere equidam in nationibus, et septem passionum hoc aut hunc hunc dupliciter. Ei modo et cohaeret...
De prima specie qualitatis

Inter bantum et recipientem talis equitas vel quatum accipit a bantum recipit bantum a recipiente: talis equitas est in emporio, sed itum a distributae. Et igitur quia talem equitatem mutat suum justitiam, utraque a recipientique recipit seb vero suo. recipitque seb primo in seb primum recipit seb. Et si recipit seb a recipienti seb recipit a recipiente. Et igitur seb recipit seb a recipiente seb recipit a recipiente seb.

In quovis recipiente a recipente est recipere, a recipiente recipere. Et igitur recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere recipere}
Tractatus II

Estem rei vel intuere licet maior iniuria est portere phalum & phallis postea. Et in ps de duplicitum distributum & summatis & phis de virtute & est circa opus et quo.

Pote est si vel aliquid circa passiones regulatae & qui dem triplicatum vel circa passiones & est aliquid obiectum primitum ad ipsam bals vitam corporalem. Vel circa passiones & est aliquid obiectum quod respirat exteriora bals vel circa passiones & est aliquid obiectum primitum ad actus exterieura. Sí ergo accepit veritatem quod est circa passiones quod obiectum respiciat & primum ad corporalem vitam hoc pot si dulce & talis respicient iterum vitam vel respiciat & consequent vitam. Si intermeat vitam sic est fortunato que est hic circa psicula & vitam intermitur & virtus nos voceas fontis. Hic aut opus est in sua virtute & in certaine artes diei im suphabudat & fecerit idem hic pristinum in uum dio. In gluttam aliquum no sunt opus sed ontoloquis murvel ex victus. Et fecit vel lanunt ver in it. Hicostus hoc & oppoem sic im suphabundat & fecerit voceas intimidas & tacitum intimidas im voceas timo risuador sin re & nam audaces. Hic aut voceas intimidas & auditione vel sic suphabudat in timido & defeat si audendoque im intimidas. Et ille oppoem fortis im voceas. Hic aut voceas timidas. Hic aut accepit fortudo nos comis & mentis. Si aut talis obiecta passionis respicient praevisima vitam & que sunt vultis ad vire coferuntis sic fuisse quos coferens inducendo & generato quos conservis specieis et vitis que voceas tempus et que est coe delectatios & tristis & sic tenis tacis et giminans & ca cas medio ponit: etum ad venerea & qua ad eos. Et tristissimus sua virtute voceas tempus. Etiam aut alii pristinum im suphabundant & voceas tempus et tacetus & voceas intemperius: & voceas intemperius. Im voceas atque quos mibi vicioi quos prae fune vicii in utraque voceas.
De predicamento qualitatis

Tractatus

De prima specie qualitatis. Fo.LXIII

neces. Si autem vries sit arca passionis que haece obtent
primus ad actus ternos ad humanos. Et sic factum quom
non tali se vetere in uero quominus quod sunt circa ver
baetacta in quadra bove sufficient. Quia unum ad hoc non de
singulatim sed alter in alia vissent et fim hoc distinguis
tum ad circa tali uiba et facta in quadra bove sufficient e
uo ordine. Unum est vera realityae et reali veritate takum.
Alius est delectatione in talis uerbo et facta. Si acceptu
mus veritaris sic respectu verborum et factorum quibus aliquid
alter se exhiber manifestae in argumento ut decet fim de
britam ronem: acceptum vixin in uhis ponens medium runus
ab uiriti vracit virtuosus vociat verar. Ecce aut
expostulat suphahudantum quia est ad hidas factio falsi in plus
vel quidam ad facta vel certa ad victa fingendo manus
fe uere vociat faci iacere uictricius vociat iactatas. Sed uel
in minus fim delectuationi alius finis et se minora et
fui vel uadam usus vociat iunctus. Carthusia talis factio uici
tius vociat et factum iudice. Si autem eadem et talia talia
bibat et facta delectatione hoc pot est publiciter. Unu
modo ut aliquid deceter se exhibet de tempore in verbo et
facto de centibus altere in his quod sunt tenebros. Allo no in
huius quod sunt in ludis uocatur. Si uiso modo quia et ea et
huius servos et respiciet eodem uerum sic respectu timum per
itutur virtus et ponit in humo medio ronem: de
ratto有任何nam, no aut ait amandu fed ad ve
fernandiquam nos affabilitatem apellare postumus et
esse virtuosus potest etiam amisum ut affuiti. Victosius et
item per supabundantiam ubi no factum nisi causa delecta
diu vocatur placidus et in plaiditas. Ali aut tales si
exhibet poter aliquid praem coniugament vocatur biblator
vel adulatot. Qui aut victosius et fim delectum non ve
retcur alios contributi cum quis quis uinim: vocatur lusijos
ius vel oficolus et victum potest et incius lusijosos vel buiga
Z tractatus II

Si autem aliquis exhibeat se delectabili ex verbis et factis aitque in ludis et locis deceditis quivirtutis vocat. Eureka pelusae est quia se vertens bin ad eum. Illa aut qui e vetus per fluvioquantam in ludis et locis vocet homolo-
chus homos quod est altare locos quod est rupicet quiet
ad similitudinem multa qui temp volabat circa aras idolo-
rum in his animas imolabat, et aliq raperet: idei
eest de illo qui exceder in ludo quia temp insitit ad hoc et
verbii vel facti alie" in ludis cœtus. Vici aut vocat
malis tamet. Si sic situr in dictis acervus in affutic ist
agrestitas. Sit se pater et cir-
ca passiones que respiciat actas exteriores humanos et
et tres virtutes. Una circa veritatem, dohui et factum et virtut
veritas. Deo que circa delectationem et truffic et eis dem
funt amicitia sicut affuticet et entropelia.

1. Seri conclusiones ex &multis id quo quot sunt et virtu-
tes sicut appellebat.

Capitulum. XCI

1. aut et dicit tertis concluendo ser
dictis. Prima est de numero virtutum et
et virtutes morales sunt, quae circa opus
potes et tertia, quae circa passiones, et
et virtutes contempta: minus et liberitas: magnificia
magnanimitas philochothimia veritas amicitia: vel affutic
affuticet, et quia et enuperrit et virtutes sicut opus
et pohon. Et hic eis de obitus determinat in alius duos consequenter.

2. Quare prudence non computat sicut virtutes morales
siquid cardinals.

Capitulum. XCII

Guida conclusio est dubitationis et
motiva: ade tunc si prudencia posten inter morales virtutes hic non ponit. Et idem quod
mas no enumerat prudencia: prudencia et
De prima specie qualitatis Fo.LXV

moralis est ad materiam, sive ad subiectu: quae prudencia est intellectus sic ut in subiecto. Et ideo hic soli esse viro virtutum moralium sunt morales, quae ad materiam sive tum ad subiectum. Subiecta sunt omnia virtutes moralis que viro modo sunt morales est appetitus.

In quibus partibus vel poeisis animae sunt virtutes morales sicut in subiecto.

Lapulum. XCVI

Tractatus II

rum viciorum sui opposit ei iusticiae: hic patet. v. et ubi con. pr. hoc ait ad victimam: quae respondit: quae non fuerit sui duo vicia opposita superius assignata situr cetera. Causa est ipsa nostra: sic media sua: vicium: ut victor esset.

Ea b in virtutis virtutum non est in individuas: sed est in virtutum in general. Laputum. XCVL

Eunta conclusio est quod distinctio est

assignatio: sancti quod ad eum: nolius: in virtutes duas vel in ipsas specialitates: sanctitatem: est victor


Quamodo: se alio: unde virtutum: verecundia: nemec.


Exa conclusio est dubi remota. Posit

De prima specie qualitatis

...
Etractatus II

[Text content not clearly legible or readable]
De prima specie qualitatis  

Quid est virtus heroeca et quomodo coenitet hominem cui probatur.

Caput I.

Elantii ait ad virtutem heroecam. Secundum quod alia humanum est medius inter subras et evinales quae coelestes et intellectualiae alia haec sunt et potest sensutura. Sic enim in subrato aliqua affectum secundum quod corrupit vis ad illam studinem etiam quod vocat dehnaturas multis modis humanum malicet prs in evina 5 naturae. Tota enim in subrato prs naturalis phare proximae visura cern modus humanum perfectionis. Sunt in subrato subras separatae quae vocatur virtus heroecae et visura quae modo excellat et evinae boleae faciatur operatur. Sensus enim vocatur heroecas alia dehnatura viros multis quos destinatos credebatur. Et ut prs et alia quae est medius tenes et alia haec sunt subras separatae verbaque extremae vii subrato heroecae attingit quod se fugistis quae dehnaturas quod est iberum et sed modo se pertinet effe in bolbus. Quis illi vixet de illo suo loco quod non videbatur mentalis situs hominis sive vera et subras quod est modo virtutem operi se appararet virtute concurrent modum humanum et subras hominis.

II De principiis quae movit et quod est quod non. Caput II.

Ecumenica ait sic edidit quae duplicatur per sumum. Alio modo quae edidit quae delectat humorous veneream. Sic optas ad ilium et subsequatur principia cationis sequatur et ille subrato obiecta principalis dete et sita restituta. Sequens nisi qui est sicut praeceps sic et est licet egintias filiis. Sic illis et subras quae edidit restitutur parce se bene quia in est.
Tractatus II

E trahit. Ex hoc modo accipit Pho toinéss. vid. et hic et hic et hic. ecce et id accipies prae virtute. Est enim quod virtute impedit firmata rana. in passiones ne ab eis vedeas. No est attineo ad specta rones virtutis naturalis. quae appetit. subditi non sic et non in surgant vehementes passiones ratione cogitatione. In fonte tante aut tales passiones surgunt quae non plerique.

Quo visserit tempera et cunctaria. Lapam. C.M.III

Ex hoc autque conclusurus tria. Primo

quo visserit tempera et cunctaria. quae cunctaria sumptar. pot aperit cessione ab omni. deleta

quod veneris. et quae cunctaria. nobilia. et quies. tempora nobilia. et quies.

Magis aut viser bone ronis in tepato i quo et appetit. tenet. et subiectum ronis. et

De prima specie qualitatis. Fo. LXVIII

Et si earum frum ad avaria peter conservate. in duorum quae rescollectio venerei sunt vehementissisc co biam bonum est seruare speciei ad quod ordinatur. ac gu

stis earum quae ordinant ad seruantem inclinando quod

d est in bonum. Ademto sunt repertantia est maxime circa

illa ac respectus select✖️siones venescas, i.e. cemedia. Et

ideo est magis psiciumus conquer cememiam circa vene

res in area avara quae sit area verisap.

Et quod est incensentia in ecosināe. Sequomodo se bas

dent ad temperantiam.

Lapinulium. CV

Et dicitur aut poteret quod est incerti

et nenia quae quoniam opus tereti. et quod ecosināe quae

opus sunt præter timus hic gemini. vix et hic. Inte

perat enim bis quod summa elektio e habito et co

suuedi et ad eflatia pecorat. Ecosināe sunt et alii passio

ehcurrere. Et id quod integratum est electio. Ecosināe et

passio sequitur et rex. Anno petunt quod repentia est ei

cioso habitus et quo sub reddito male agere qui natura

et. nam sit aut ecosināe. Sed castex erat quod passio cito tru

sia trahent actum passiones in ventura. Habito aut integrat

et manet actum. actum interesser transferre in intero

emperato. Ideo ecosināes trahit passio trahentur deo et cemal

integrato aut non deo magis gaudet et pecus et quae

gas ogano est qui sub naturatis licit habita. Et ideo

et. Promeritis. Leto et male sequuntur et salutet rebus peti

ntia. Lentis aut sequuntur et bis subh. Aut et habito

s in vi

ele modulis. passio aut cito trahent integratos essalvato et

nemebens et incosināes. Quarto aut sequunt

et bis. Sciet et sequens simplex est perfectum. sequem
temperantia meum est peudet. ia quod oppositus, inco

cede incontinentia est superum petens inco. Sequomodo amantia est Deus quod non.
Tractatus II

Quid autem quodamodo virtus est quodamodo no. Quia sed ad virtutem determinat de duplum amicitiam, quam quis non sit in affectu exterior i exteriori sic fact. et


bus modis ipse aut habitus virtutem sit. Non modo quidem. Et sic quidem etvis aut. N sit visum s quisam vocabulis. Quanta vitio sit affabilis, eterna est benuolatia quae large nomen amicitiae sit ab usum. Ego etiam modo amicitia non est virtus. Et se omen virtutem et virtutem effectus. Ex quo s quisam fuerat in praeceptum, int enim si

aeternis supria spolitii et s veris etiam s nemes s
De prima specie qualitatis

Virtutes sed passiones sunt tui de numeri laudabiles. Epis
tea autem est virtus aut injusta directus. Heroicus autem est
supra virtutem. Estinensia aliquis infra virtutem. Esti
cura est effectus virtutum.

Secundum cardinales sunt morales vel intellectuales. Laps.

Odo restitue secundo de virtu

ubi cardinalibus vel specieris sunt tres. Puis

num ait omi videndi est an virtutes cardinales

prima ad morales vel intellectuales. Ad

quod vicendi quod virtus importat rectitudinem apertam

illa virtus dicta est perfecta. Rerum virtutum a requisit recti

dum non solum ad faciendum bene opendurum.
causae. In causa imperi non opendurum.

illa ait huius dicet auctoritas perpetua. 

gruitur faciat facultatem.

quia opendurum non causa.

Hic autem est

ipse dictum est immotum

perfectione.

Et ideo

vires et cons

unt rectitudinem apertum cardinales.

principales

hmen aut virtutes morales vel intellectuales sola

dentia et substantia et

morales qua ad substantia

intellecualia sunt suprema.

Et 20. Quae sunt cardinales

virtutes et intellectuales sed inter morales collectae.

Quae sunt virtutes cardinales. Laps.

Etundo videndi est qui sunt im tem quen.

Et vicendi est quod sunt tempus.

numet tem multis licentias licit

mala et maxima. Sunt

plures formae.

licentias formae virtutes de qua non loquentur

rurum bonum. Et 20. aem sunt quod specierit. Hinc ma

tius in rurum co"dierde autem licet et<br />
in virtutem cardinalis

principalis non ad secundus. Allo modo et in du

dum pouto uti mente et hoc

Erat ut eorum opus et hoc vulgat. Erima e mones aparatam

esse et unitate vel circa passiones alii modo licet in
Tractatus II

cesse est esse duas vires. Ordiné enim ronis necessit esse pos
nere circa passiones siderata repugnatum ipsae ad rone
Q se quem pot esse super. Hoc modo quae passio eis est
aliquis Sumum ronis necesse est quod rectius repugnatum
esse facit totus tempantia. Alio modo quae passio rectatur ab
Q se vicari fuerunt suis victis et alibi. Et sic modo non
formae hominum quod est ronis necesse esse recedere et
hec inas formant.

Secundum subiectum ut illud cad in velocitatem pertinet. Inuentis enim quin aliquo subiectum virtutis esse quis
muro, rone per centum quod prudencia phate, sic et illa
cruor rone per praeципiationem. Solum et rone subiectus
virtutis a partem "sententia" quod videtur in materia unque
phare formando et captaealem quod phare tempantia.

Unde et quae vicem cardinale. Lapis. VI.

Erinnovandii est quae est magis di

Cardes et quae virtutes vicem cardinale. Pia quae 

ginales.

Cardes et quae virtutes et cardine cardinale.

Ratione et quae sint viruta, saeculae prudenciae sunt.
tudor tempantia vicem cardinale. Lapis. CXL.

Vanti ad quam sicaud quas viruta bypass considerare possim. Hoc modo quae 

ero ronis formanea et quae vicem cardinale 

ginales ad quas aas virtutes expuler obser

rue ha factum debere trect in opatio visi virtutum.

Et ols qui cibet passiones in debitis tempantia

tols seius a factum furtures al 5 dicent passiones vict

futurum. Et 00 a puti recepudia ronis in debis

as actibus in merce vicem prudencia. Et sic multo de

virtutem acque quae doctoris theologorum et alti viru

nent virtutes. Et er dica cardinale. Gnales vel 

principalices vicem. Prius modo considerarem quae

esse
De prima species qualitatis

LXXX


Ego sum bonum aeternum. Et per oppositum illud quod non est motum in aliud aliud, videntur no habere rationem bonum. Eum igitur utile, quod est in eo, quod est in eo, quod est in eo, quod est in eo. Eum est nihil nisi cardinale. Est igitur in eum, in eum, in eum, in eum, in eum, in eum. Quaestus eum, quod est in eo, quod est in eo, quod est in eo, quod est in eo. In vita exstantia a nobis ordinat virtutem ad aliam virtutem, quae est in virtutem, in virtutem, in virtutem, in virtutem, in virtutem. Sed igitur morales persillas igitur, persillas ad aliam quod alia alia ab alio, ab alio, ab alio, ab alio, ab alio.

Tractatus II

alius in quo hosti morti fundat s hosti voluit: ab vero
qs cardine q studi ne necupant. Ei pm morti fundat ad
studium pm cardinum: ecundo a simulundum scidit.
q de circumstantis actui humanoy. Lapitulum-CXI

Giusto principali ser circa virtutes
q acti virtutum boni et studii sunt qm
bino circumstantia multitudine de circumstantis
aliqua ponant. Est pm que important noque
circumstantia. Sicudo qm sunt circumstantiae in speculare
quod ad quos modos in genere alia speculare circumstantiae reductae.
Quoque quod se habent ad actu vel in eo ponat quam
nem bonitatis vel malitiae vel virtutis.

Cuius important nomine circumstantiae.

Nam ad pm speculii omne circumstantiae
videf esse tractui et hui que inuentum in loco et
in quodem corpore: alibus ad are motus.
Iste enim dicitur circumstantiae corporis existentia aliqua ut
non sunt cum invenisse et tamen eius aliqua modo attingere
Simulatem in actu: ille vicinale circumstantiae quod non sunt
de existentia illius actu sed et accidunt soli subiectue vs
modus agentis: sue extra simul esse: cum temporis et
modus: etiam personae agentis vel materia circa qua est actu
nisi sitia. Quociunt ergo no pertinent ad substantia actu
et est in specie naturae et tam: aliqua modo contingit ut
sum actu diec circumstantia eius.

Cuius sunt circumstantiae ut que actu humanoy: et nisi
ad circumstantias speculaires.

Lapitulum-CXII.

Nam ad pm speculii omne circumstantiae
et natura in hoc sit: in situ: nature.
Nam quid vel quod auspice curquisqae. Et pm decla
ran hic. Proposito est actu ad suum pot accipi
vel sin id quid est in ipso actu: vel sin id quid est extra. Si quis
De predicamento qualitatis

Ad quos quia eos circumstantiæ reducuntur. La. CXIII.

Ad qua ad tertii, s. ad quos modos

in quibus eos circumstantiæ reducuntur. Scirendus est quisque circumstamentum. Quidquid sunt quae spostræ augmenta vel visse equivalent ad rectam rœmeet, quo est auctiæ de volitate simulque eæ et volitate. Simula eæ circumstamina est æccGran rœmee fœrisa ad rectam rœmeet. Sic quæ esse accepta eæ volitate accepta

de loco facio directe eæ rectam rœmeet ad rectam rœmeet. Sporat eius supremo

etsi esset quæ accepta alienæ inter magna vel tua sã

se nó visse condit a recta rœmeet eæ fidemt accepta, pura

fuit eœ crania, maxime visse equivalentia includit acer qui

ret alienæ magnæ quæritur eæ in quæra nó lânea sã. Eile

sunt circumstantiæ que nec de eœ nec de quœque supposito

includunt visse equivalentiæ ad rectæ rationem; nec includunt

minuit vel augmentantium, scilicet quæ esse alienæ acceptiæ eæ

di manu recta vel inuistra.

Quomodo se habet circumstantiæ ad rationem actuæ vel in...
Tractatus II

Quamvis ad drittum vix quod se sit circula
donc ad actum in eo ponunt rönum vitam vel
virtutem. Hic est quod sicut hanc esse de
bus immediate viciss et in sequentia capto ponent
in actum rönum petit fin ministrum eoque in actum esse mul
titudine petens sit possibilium sicut in accepto rei alienae pos
nit etiam quod acceptum clausa vel p. violenta. Qui non modo
furuit effecerit mo rönum. Si autem acceptum futurum vel rönum
de sacro loco noster effecerit vel rönum de sacro locum sic
sunt plura per quod non viuere. Litus est qui videntur in
actum sive sunt plures beneficium vel deformitas. Qua non
est determinatio una alter. ibi sunt plura petita sed in re furta
vel violenter accepta de loco sacro sunt plures deformitatis
quia non est determinatio una alter. ibi sunt plura petita
Maior ps quod formalis sive possit in h. et non deformare
recte rönum talis deformitas vocatur defectum vel deformitas
actus mortalis. Hinc phasis in sive sunt accepta de rei a
liene de loco sacro est duplici deformitatis. Quia quae accepta
res alienae sive voluntate suaviter intuerescit loci factum et
huius immutatis. Nec quae sit cura. et se est determinatio una
alter. ubi pot est furor inactus intuerescit loci factum intueres
tia inactus. Intueres quod in tali sacrilegio non est tibi vennum
petitum sed Buen illud esse uidendum est in ob. Ille petit quia
in actum sive sunt plures circumstantiae male trum. se non est de
terminatio alter. Ex quod est rönum circumstantiae. huius gravis
se in actum. Sic hoc periculum alius quod ibi noster non pot
risi intuendo et illud quod est intuerescit rönum circumstantiae
nec intuerescit actum trum in actum actus nec mutat etiam spem quod ade.
Nec raro, sunt quae intuerescit actus trum ad bomasti vel
De prima specie qualitatis

mortalz habi simunare puit vel noua addere pote non mutata. De circumstanitas ait sed gnis q nò includunt ouni et ad rectem poni. Qs q non importat et se fons, sed importat auger vel minuit. Non pòrtspérsi in pos tim aistus auger vel minuit. Sed deformitates hunc sunt, freta et sedentibus ergo et. Circumstanitas ait tertii gnis non poni in actus spem pecti nec aut augmenta nec minuit. E rmbo est quidem deformitates huir ad recta rone in bona vel malo nec fin ferat ponat spes peti et circumstante sunt gnis nec alio supposito nec poni auger in culpa vel circumstante sed gnis et pès y créplus potiun de accepte de et aline manu dextra vel sinistra.

Quod dicaturi circumstante sunt quidem.

Ex istis pot olic incidetalliter q sunt per quas circumstanis obtendit. Nò circumstanis p si gni quae ponunt spem in actu. Silla spes sit de genere peccki moralis: et ces tales necessario sunt obtendite. Circumstanitas ait sed gni generis non necessario sunt obtendite in actus, tenter sed de magna cordialitate. Circumstanitas ait tertii generis nec o necessitatis nec de agritur aceitate cotende sunt et non addat spem pecqui et augerent nec minitur peccatum.

Quod virtutes esse tam intellectuales et moseales consunt in medio et quod non.

Laput. LXXVI

Latio ait oim circa materià virtus tàsaq cómbum est actus et victa philosóphiq, et virtus cóstitit in medio. Eisdamani est quod autres obstant in medio. Et cé descendit et medii viaet et compassionem ad extremum. Extremus sit q in mœsilibis saeque poni accepti dupli. Etin enim moody
Tractatus II

vitæ acceptī fīm compositione bonit mal. Alio mo fīm opposi
tione fiesrīi t tumum. Si acceptī medii compati
tio nes ad unu extrema opposita que sunt bonit t malit. Si vi
tendi est qu nullus vox8 insitum in medio item mīstur in extre
mo vel 15 extrema. Si ehi se fīm medio praper alh
ch de bono t stād de maloce mediī gētāt natūrā ext
remen. Docc aitfallum que nullus voxus stād malit gāt
par sed 15 alteri extrema fez rōnem bonit ergo no poii vē
i cε q stāques virtus mīstur in medio mīto mō. Si ait accept
iur medii fīm compositione ad extrema que sunt fiesrūi t ve
stum mūtescsvias t defectostis fīm virtūs mentalis otes t virtū
intellectualis seu modo mīstur in medio vt 15-15. Exclus
est in excelsa largūas vocti consiste vicium que vicīq p
dig...
De prima specie qualitatis

De modo visserunt bona et virtutes

...
Zuactatus II

vel humana modo suphuma vero in buio in sua opus se habere possit faciatur pr. Nam nunc inter huita submodias sepertas ad viuam victur. Si ergo in maius etiam modius humano peccat sect 1 victus cibo vet furari invidere tabi. Ex modius suum huius Brutale si cetera perit a natura et excetatur modius humano malice. Sia in bonis se inuentre opationes ad tenet humanus modius ad quem pheat reutres malaes. De quid supra victus est. Ex vitce n° estis modius suphumano seu buini ad quem phueit viens qua promisat. Vm. ethica voca heroyca a viere beutatalis opposus, et si idem. De etis supra victus est. Ex hic phlebet in muterip reutres lutetiae st bona. De virtutes phueit mdo humano. Et bona mdo suphuma e viage. Unde codex modi videtur se habere inutres ad bona apud theologos. Quod se habis virtus heroyca ad ceteras malaes reutres apud phue. Et humanus hic accepit in bonum virtutum differentia et vice modi opationes. No ait et parte no temptavet obtect qu in illis aliquae bona presumunt.

C Sufficitia a distinctio repete donum spatii. CXVIII

Et et videndis est quot sunt bona et quot distinguuntur. Thi scertis et bonos distin- rientia distinguuntia et sufficitia sic accipit. Dona est quae sunt habente ad prompte excedens instincta distinctia etideo in obitus potestas et quod est in eipsa bonos actual vel malos. Dona ponunt e in parte in teclitas et appetitius. Interesse atur sexio postulatur in speculatioi tempus etz mod in distinctes potestas et in vita distinctia et inuerios actus et supra victus et declarabit infra. In rone atur tam speculatioi et prsettia sit considerare duos et spatii apprehensione rei et subiecta et re apprehensia. Batio ergo speculatioi modo suphumano vel vinho sum ad apprehensionem phueit bona intelle
De prima specie qualitatis

crus. Quintum vero ad judicium philosophorum et ut
quartuos bona sunt in intellectu situm in subjecto. Sunt au
tem appetitus in hac sunt ad altem spatium bono pietatis
modo supranaturalis. Et sic hoc bonum est in voluntate sit in sub
jecto. In his autem bonis ad seipsum est ad passionem
appetitum duplici glectione. Quae autem passiones
retractatur nos a bono et timor periculorum. In respectu bona
modo supranaturalis phantasia bona fortitudinis. Et sic
ve
ro passiones inclinat ad mali et delectationes et consuppi-
scet eam carnis. Et contra est phantasia modo supranaturalis
donum timoris ipsum timoris enim bonum declarat causa a maxo
et de pueritiae. Ideo petebat ad his studia bonum. Po vicem.
Loquus timorem suae carnis measa indecisa et his timor
thece due bonae sit in appetitu sensibile et item consuppi-
scet eam subjecto. Alter autem hic vestigium a quod
buscat sic. Bona phantasia in vita speculatoria. Hinc etepli-
sra suae actus. Speculatoria aut modi vitus speculatoria
et sic phantasta intellectus. Aut modi vitus experientia
et sic phantasma sceptica. Si aut phantasia in actus aut sec
cellum a maxo et sic phantasma timoris aut eti ad glectio
ne in bono. Bonum aut supler et. Quod aut necessarum in re
spectu illius phantasmaticum et virigilis bonum aut pieta
vis et erquec. Etiam aut et bonum supranaturalis aut quod
nol est incensus et respectu talis bonum phantasma phantasma
per modi virigilis bonum aut studium permodis exege
sis. Dec aut bona suis vitius postent et vitius locis
scriptum factum colligit. Esa. ex capite possunt venire. vbi
de ego hic. Ergo et virgilosa de radice thecet root de radi
c et eius acedet ets reque et fuisse et fuisse et este
ence intellectus. Is est consilium et studium. Is est solide et
veritas. Replebit enim ibi bonum vitium vit.

Quomodo sub munro correspondunt petitiones, vos
ns beatitudines et fructus.
Tractatus II

Eis vero petitiones ordinantes ad bona dominae
q   qe operantur ordinantes ad beatitudinem. Fructu autem
beatitudinis correspondent. vt vi dicere glo. Matth.
vi. Ideoque dicitur doctores quod illa fuit mutuo correspond.
dicitur fuit videbatur. Eius quod declarandum est
quid posse quattuor nobis importet se. nostrum nonet
nomen nonem. none beatitudinis. none fructu.
Secundo simul de obiss offende quomodo ordinatur ad munere
a quomodo quod fuit mutuo correspondent.

Quae quinque petitiones quae sunt. Capit. CXIX

Quinta ad primi scientiae est primo

de petitionibus. Est intelligendum quod multis
auribus spiritualibus ad bene operantia
in digamutibus: nos sumus alique sufficientes et
nobis est nobis sufficientia nostra et deo est. vt de
necessario. Ideo recursoz est ad deo et varius alicui
alter non propter ut si canonicus. Iac. ibidem est. No et
altera sunt uti una a sua aliqua sibi in digamus invite operi
bene tam actice et contupisit filtrando maxime rpo victus Luc.

Petite e accipietis. Hae petitiones ad nentes auribus
quaestio necessaria ad bene operarum sunt septem quomur
in omnes ut si pater noles e ponerit. Matth. vi. Pute
una e sanctificat nomen tuum. Secundo est adueniet regna
tra. Quinte una vestitas tua et. Quarta panem nostrum
quodiamum da nobis bohde. Quinta est vivere nostris
obibus nostra. Sesta est ne nos inducas in tentationem
Septima est sed labora nos a malo. Et hee septem supplicationes petitiones biamur.

Quid intumetur note doni et quae sive bona. Capit. CXIX

Secundo videndum est quid importet

s tur note donum hoc et victis pote haber. quid
quidam habitus nos sufficientes in vitre actique et
De prima specie qualitatis

[Text continues in Latin]
Tractatus II

et fecundo, et patet in obus, hab. gra. In prima. Hæc pau-
peres ipsa. Ecce græcis ad statum vic. Isti quorum spiritum
est regnum celorum. Ecce pertinet ad statum patris.

Hæc autem quid nominem fructus. Lap. CXXII

Glasticus autem fructus quartum hic

dum est quum nomen fructus a corpore bus ad

spiritualia transiit. Hæc autem in corpore
fructum altum quod est fructus spiritualis
expectatur. Et ideo omne illud quod de rebus
sequitur aut quod quasi mercede labores circa illam
ipsei quod nomine

extensione fructus hic. Hoc autem est duplicitas. Hinc

eum et divus etus fructus illud quod de re aliqua principali ter

expectatur. Et sic fructus omnis nostri optit dicatur nec

et de hoc

fractum potius illud Sap. imm. intelligi. Bonus operum gloria

suis est fructus. Alio quod et dicatur fructus illud quod quid
cum quod sequitur et operum principali ter hoc operam. Hoc

modo selectum et quod in bonis quibus actibus sunt
toque possunt fructus bonus operis. Et sic sunt et
cum. Sic operis et des et habitum hisciente by de

lectione amittere et en fulcrum loquitur Ambrosio
cerum. Fructus fructus et dicatur quis suis possessiones sunt

et etac et replicet selectio recenset. Et sic loquitur hic de fruc-
tus. Fructus autem illi sic Epi ad Sal. pronunx. Pane

et dicat cap. y. vix aest. Fructus autem ipsum et extensio
gloria partum est longaminis. Bonus autem

etam et. Hæc fructum de quibus scriptura et docent nos

quid sit etus impostor.

Quod modo multi fructus sunt. Et etiam et etiam pater

quid nomine. C. p. Peterson. V. P. donum. V. hæsiper

num et. Hæc fructum de quibus scriptura et docent nos

quid sit etus impostor.
De prima specie qualitatis

Tractatus II

De peii specie qualitatis.  


Ztractatus II


Sed libera nos a malo. Et hoc ideam fin Algu-putuit p8. vicens. Erue me ab iniurias mei deus me? & ab unum genibus in me libera me. Et quin everta mala pene timetur et formidans idem ipsi petiuit donum timoris fructum. Et quin paucria in tribulan de existentium est petente sustina\textsuperscript{46} am. Deinde istis ridet fin beinudo. Beati paupero spiritu quim ipso est regnum celorum. Et quin inter oea quae impediunt in vita actui bonae opatiae aest delectatio in vivum & bonum\textsuperscript{47} aede istis petiuit dono beinudo ridet fructus qui visus modestus caues & se delectatio est cohibere Beinudum\textsuperscript{48} ait omnes vitamis & sunt septem victoriae beinudum\textsuperscript{49} cuncta\textsuperscript{50} desunse t inaudita co

ridet fructus qui visus pandeta. Omnia\textsuperscript{51} aie petiuit\textsuperscript{52} & dono beinudo\textsuperscript{53} gnialiter ridet duo fructus, gaudiant\textsuperscript{54} per. Ex vincis igne sedulos\textsuperscript{55} alter dono petiuit\textsuperscript{56} bonis & petiuit\textsuperscript{57} bident & alter fructus\textsuperscript{58} & dono fructus. Al singulis petiuit\textsuperscript{59} dono singula; singula\textsuperscript{60} le petiuit\textsuperscript{61} & dono beinudine fuit singulare. Lingua\textsuperscript{62} fructibus\textsuperscript{63} singula correducta venum\textsuperscript{64} venum alium. Sed fructus non factum cum fructum\textsuperscript{65} sine undecim\textsuperscript{66} est non ridet\textsuperscript{67} in beinudim vel ven dono\textsuperscript{68} ven petiuit omni fructus obiit correductum\textsuperscript{69} in omnibus\textsuperscript{70} venus\textsuperscript{71} venus\textsuperscript{72} venus\textsuperscript{73} venus\textsuperscript{74} in omnibus in gnali\textsuperscript{75} dono bis\textsuperscript{76} alient in specialitate\textsuperscript{77} est tertias positione.

De dono timoris.  

Capitulum CXXIII
De pria specie qualitatis. Fo. LXXVIII

Volum ait inter septem dona spiritus tuflanser ponte timor. Lutus acceptio est multiople in scriptura. Idcirco aliquid de timore adequitum est. Et eum de sua visuincide. Sed quando quis timor est bonum. Terrum quis timor est a sicut tuisanser quomodo.

Q Ano videstis timo in casti seu filial: initiale: humana nunc seu mundanum erullum et quod impositum nole vntuisser.

Tractatus II


Quis pectus timor est bonum et malum. La XXXV

Sedó vicendus est quos timor sit donum et vicendus quod timor humanus est mütanum. Hunc nullum modo est bonus nec huius romæ donum quod in tale comitatus potestis tali timor vel est patefactum simul passionem habet. Si quis ad ipsum bonus est sed non erat nec huius romanum. Si omnis virtuosis operat gratia bonum vel ut turpe vicitur. Tum ait servius non apostol gratia bonum nec pater fuga turpis sed pacificus virtutis. Et idee est materialiter bonum sed non formalis. Tum ait ait timor est bonum et est pater. Simul est donum qui sancet a se absintur. A multis illud incœnseque quod est sepaturo a deo. Tum sicut initialis bonus est sed no a deo sed servius huius romanum donum et eam quae præcipit aliquid de filia. Non ait est
De præmiæ speciei qualitatis Fo. LXXIX

et ea præ a participar aliquud de seruii.

Et quia sedet timor est a spuiscō et quærer. La. CXXVI

Et, videndum quis nolumur

et quæter est a spuiscō. Et, videndum quæ a spuiscō quæ fuit

et quæ, quæ spuiscō et chanta. et quæ a spuiscō et chanta. et quæ

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.

et spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta. et quæ spuiscō et chanta.
Tractatus II

pote dispensare nisi deus me fecerit fidem suam perfectum est. Hoc ut dispensare sit quod oportet perfectum est. 


Quid est preceptum ceremonial?


Quid est preceptum iudicii?

Adicicia autem suea peccata vicent que data sunt soli post ludaeos de iudicibus exercendae in dolibus. 

Hoc est ceremonialia de non erant de vitamini ritualis naturalis non victat in ritualis speciose. Quo vasa sunt magis reddidit eum. Hic suavis viabiliorum rationes quae reddidit e satisfactio facta sit. Et hic precepta nos modo non obligant.

Quid est preceptum moralis? Et peccata sunt prae moralis. Et prae ceremonialia de obseruandum habendae est.

Hic ad h moralis quis de vitamini ritualis natural
De prima specie qualitatis  

vt quid aliq. ipsi & qui deposescit ad vacans vitia: sed quid sabbati vel dies vinica vel aliqua dies magnae vitia & alia duodecim non est de victamine Romis naturalis. Ecce quod determinare sabbati fuerit ceremoniale ad figuram rei quem corpus ipsi in sepolcro. Et quod in moralia non sunt de qua stabilet ecclesia non poterit dispellere vt ordinare quin in aliqua ete obstruent vacare viuinis & qui operi surremus. Sed si ceremonialis se superfit. Idecirco ecclesia etiam in illis potest ordinare, vt si mutatur viuinus observantur ne videatur ludizare a sabbato in dominicam.

Cuius peccati sunt primi judicialia & primi moralia. Ecdas aut peccati sunt primi judicialia & primitio moralia: in peccati de vocat a danda. Hoc est morale hoc quod est ibi de victamine Romis et hoc est quod potio a pisco detur illis & pro toto pisco vancat viuinus obsequit oni qui in alia officia republ. cc potio seruunt a populo suffertant. Et quos ad hoc in te illud Matt. vii, vggimus et opus ab eo. Et illud apost. Libri. Huic ordinatur vt & viuinus annuante viuinie vinat. Quintum aut ad hoc quod est, natura detur certa quota. si vocat & voca vel viuinia em in toto non est peccati morale quod non est victamine Romis naturalis magis nona pa & voca vel viuinia vel viuenem si hoc fuit judicial & ulla sub pisco deae consideratione ad idam prim in quo penetra multum dine ministrox fuerit necessaria talis sappato. Et quod in ipsis sunt moralia non poterit dispellere. Idecirco tale ecclesia frustra vocat & frustra & occidit ecclesia fratres in alios pro positi eis remittere vt vt ad alios accipit esse. Nisi quos patri fus vocat asceptizati nec ad ulla parte poeei aliqne extinere. Aquisiero talis quota est habe denario numero non est de victamine ratiocina nee moralis sed judicialis. Idecirco potest ordinari vt vocat. Sibas...
Tractatus II

Sub quattuor denarius numeri vel vicesimae si multitudine vel septuaginta millibus exposceret post et ordinarii nomine nomen iuniori vel ostentario et tibi tenderet solvere illi quota. Cum quindecimo sunt de ture vivino et quodam modo men.

Et quo 55 decime sunt de ture vivino quattuor ad aliquam prem sed Deus ad quota sub denario numero sunt de ture positio et humano. Et nisi est de ture vivine et sub lecto moralis. Etiam ad quotas denarii, nullius salutis et transgressus quod noluserit sub denario numero, nullius salutis et transgressus precor per misalum, Hic locutio facies. Estet alei valde grane tot maled preces vanare et sunt no solutere sub illa quota. In aliquo tamen Deus de ture positio teneant iuxta doctores eos no vanmani et no soluntat eteci nos peccat vide et remittere nol petido. Ideo decipiant alii et note quia deicina a denario nomine lumpfit et 5 credetae quae sub denario numero sunt de ture vivo. Non est eis de necessitate pro tanto ei a denario infero nomine lumpfitque sum sub quas ta vestis materialis se ecceo ut illis seto et solutur, situe et non sine vita, sed habendo. Et sunt plus de quibus ostentatio, hinc aliis notat et nostrum tempus significat ille et omnes ad singulorum apportent et possit esse ante ad manere et de note ade potest et aliis multis et at sub praebere et supra patere. Etinde illa quota etiam a numero decima munita est. Et hie 55 pro legende, moralis, ceremonia et indicialis, qui est certam materia moralis at primi indiciali, Non est eis in demonstrata et habent de illis scepta primi moralis, et primi veterum, et partim moralis, et primi ceremoniales, et etiam alios scepta ut primi moralis et parientes ceremoniales et alios scepta de ture vivino et alios quam erat moralis. Quibus erat a mundi quadam ad quotas denarii erat manifeste illi populo cui indiciali habuit illa quota denarii
De prima specie qualitatis Fo.LXXXI

determinatum erat ut dicis poterat ceremoniale interfum circa eum fuiturum aliquid figurabat. Et idez potest ut dicis precepto observante sabbati.

C. Numerus s. sufficientia ac distinctio decem preceptorum decalogi. Lapidum. CXXVIII

Ecisto vicendum est de preceptis

s

moaibt; a dicitur decalogi quod sunt quod distinguuntur. Alii enim sunt pure ceremonia lia et pure judicia eis fuerit. Et visendi quid

sunt decet; a ad hoc vicuntur sceptra decalogia decas quod est decet a logos quod est simo. Qui simo et decet. Hoc sunt
cennas sic tyr. Precepta est sunt leges ad hoc ordinamad cœtate. Bonum aut cœtante in uobis; siste i ordinam et bonum ad principe cœtante et in ordinam et bona ad se lucem
cov et sunt actus. Preceptum aut diuno aut ordinant hanc ad seu or ad principe cœtante. Add ad primos vir ad actus. Principi ait tira debent a subditis. Fidelitas aut

reuerentia: aut familiaris. Fidelitas aut in hoc quid sit. et hoc non patris alterius non exhibeat et alterius non transire. cœrum ad hoc vatu est sceptra. Nô habeatis vos alienos. E quod sceptra osse prêres ad idolatriâque quoremqu

nos psebe. Reuerentia aut siste i hoc quod nihil est minus

rialum cœtate. et ad hoc ordinat fœdem sceptra. Nô assumes nomé tes invanus. Familiaris aut debet nxiety in recipitatione bitur et quod se paupere subditis; et ad hoc

priner tertius sceptra. Membrum aut dies sabbati sanctiores quod partium sunt monae et partim ceremoniale et patrici et ad

proximo ante ordinatur bonum et ad conscient baptizatur et reserated generaliter et specialiter. Specialiter et dem tertium ad illos quorum modo specialis est debet et

eis debeat redar, aut si modo sunt parentes. Et ad hoc

cennitas quarto preceptum de honesta parentum. Hoc-
Ztractatus II

nova patrem 1 matrem tuam. Quantum ad hoc autem
vel homo ad pioretum generaliter ordinatur sedum
habitatur triplex; ita et nocumentum non inferas nec
opere nec verbo nec mente. Opere autem scruentur nosen
nomentum proximo triplex. Quod modo in personam per
sonam sua cum consisteat, personam per homin
nium. Et etum ad hoc est inum question. Non occi
dum. Quod modo in personam comunitatem specialiter set
ad affectionem prob. Et etum ad hoc est fectum nce
ptu. Non mechaetum mechan ait est alteri illicite nulce
in quo. Philobus olim illicius fuisse potius abusus illos
mende. Interius infersc nocumentum opere primo in rem et
teriori potestam to etum ad hoc est septimi sectio. No
futurn facies in quo. Philobus olim obrectatio ret alieni
ego dominus. Nocumentum autem quod esse inferatur, phi
betur per illud. Non falsum testimonium visce. Nocumentum
autem metus vel codis probetum supex. Lumen enim
peccatum codis consitut in copiscencia inordinata. Du
plur altem sit copiscencia. S. copiscencia carnis et cas
ly. Copiscencia carnis, philob none pecepero. Non
concupiscit veroem proximi tui. Copiscencia autem
oculotum respectu tertium reponilius philob etam pe
cepto. Non copiscencia rem primi tui. Copiscencia autem
oculotum respectu tertium reponilius philob etam pe
cepto. Non copiscencia rem primi tui non agrum nec an
ellsa se. Sic autem non philbetur anella p viu conliche i
viu voluptratisque sic. Philbetur philbita qua philbetur
copiscencia carnis. Etum ad seculum actum et vius
vulitatis. Et sic patern vocem pecepero decalogi qui
vunciur moralia. Succiscencia x distinctio que in his veris
bus comprehenditur. Annum oele non deum non iure
vase per ipsum. Sabbata sanctissimae: habedem in hono paletes
Non sit occasio: si mechaestetis iniquus. Alcinus th
rurum est que inaetus fugas.

Quicque per pecepero pone table a qua sese table. CXXIX
De præa specie qualitatis. Fo. LXXXII

Errio ponëde sunt quædæ distinctio

nes librum præcepta quæb non vnum ab vno

ded plura a pluribus distinguuntur. Et sunt tres

Prima est quæ boun præcepta quædæ vicunæ esse

præcepta præmia tabula æadam sedæ tabula. Ad quod vidicen
dum notandum est quæ boun vnum legem moys in moce finæy de

dit eam scriptam in tabulis lapides ad venotandum quæ
quia lapidis est multæ impressionis retentus. Sic lex de

bebat eis codicibus holmi indeliberi impieśea. Erant aët

due tabula moysi quæ boun carnebun quæ præcepta chari
tatis fœ victionemem deæ proximi ad quæ omnia alia re

dicuntur. In ëmam ergo tabula erant præcepta de vilectio
dei qui erat mœa suspicis nomiæs. Nò habebas deæ atie

nun. Nò afimæs nomine dei tui in vanâ. Memòrov tœm

fabiæ sanctifæcs. Et quia erat in præmpra tabula : ëo vici

cuntur præcepta sine tabula. In secunda ergo tabula erant

scripta alia quæque ordinatur ad victionem. Primi : ëo

viciunæ præcepta secunda tabula. Evemëter aëtem præces

pta deæ victionem in ëmam tabula scripta sunt quæ de vici

tionem. Primi in secunda : quia deæ vlectionio ëius præcepta

præiora sunt vlectionio proximi ëius præcepto.

Differentia inter præcepta affirmativa et negativa.

Ecunda distinctio de præceptis est ex omnia sunt ve'
as affirmativa et negativa. Inter que hec ë debit en

tia. Quia præcepta negativa obligat tempus ad sem

per. Et nò furabere tempus obligaet quæ semp. Ex nol te

dum nulla circunda adhuc sabationis æt eturari. Sed affirm

ativa ipse tempus obligent nò triæ ad temp. Quæ ade nde

locus ipsa cum debitis circundationes æt honora patriæ tum

nò teneor; honoro exhibere et honora vel of loco qui sit oport

teret ci ëhis tempus seque: sed teneor ët ob honoare quæ

do loco qui tempus ët rationabile est.

Differentia præceptum vester et novæ legis.
Tractatus II

Lettet distinctio spectatque esse quod in phibet adi co.
hibet ad manum ad animul ad hoc est differentia: quoniam
quod ponit litter leges novae a phibet manum in
animulis veterem a phibet manum a no animul. Ad hanc
aut intellectus usque ad se. Phibet e phibet ad
exteror operantur animulis. Nam phibere manum in
animulis vel aliae phibere exteriores operatione malum
et se sit alia. Sed et intellectus spectat phibeto in
operatione phibetum et phibeto in phibeto et
phibetum. Sed et intellectus spectat phibeto in
phibeto et phibeto. Sed et intellectus spectat phibeto in
phibeto et phibeto. Sed et intellectus spectat phibeto in
phibeto et phibeto. Sed et intellectus spectat phibeto in
phibeto et phibeto.
De seda specie qualitatis

Tenta vel impotentia ad quid scilicet faciebatur Patess. Est ea quae hic peclitura. Qua sumo agere de naturali potestatim et impotenti que ista impotemt. Sebo descenditur in speciali ad distinctionem potestatum, alia rationalis in hoc.

Quid impotestat naturalis potestatem us impotestatem quomodo se habeant ad unicum?

Quantum ad pumul videbatur est quid sita ipotetar q naturalis potestatem us impotentiam et quia etsi cedere non unum ut differit. Licet quod suppositio voluit ad potestatem supposse in materiam de ente. Notandum est illa in ceterum respecto cujusdem video ubi sub cojunctione vinculata etsi ponuntur et non sub copulatura. Est autem naturalis potestas et impotentiam idem qua sita in substantiis non princi super intersit: que totum constituit pectum secundum quam quae vis potestas et ut potestas victum est ut inueire viues, potestas ad facie faciendum et non unum patiendum sit ad naturalis potestas. Sed victam impotestatem ad non facie faciendum et ad facile patiendum sit naturalis impotentiam. Quidque quod sita potestas caussit ex victoria forma sup materiam est forma sup materiam et revocat: quia hoc resurit ex est alterationbus: ut situr potestas naturalis: sit ab ulla naturalis et ab ulla potestas. Naturalis quidem quia in principi naturalibus radicatur est potestas vero est vigos forma suprema materia. Ad eam habet summam impotentiam caussit ex victoria materia super formam et contraria dispositione sed dominante in materiam et contrariatur forma: uta per formam non poterit servare totam materiam nec constet et se victimatur vigus et acto naturalis facile vincatur et patitur a statu et impotentiae impotenti naturalis. Sit hic naturales potestas et de ea lognus in praefato naturalis: sed qua

(f)
Tractatus II

natura huius defectu sit principiū: si quae naturae ipedimenta costruunt disposuit obsolētur ne ad talē vigore valeat princeps: sic situm ad naturalē potēnia alia sit bene disposuit ad curriēnum: reē crūra tu agitū vigore: vicinē habere naturalē potēnia ad curriēnum: curiosum bene sit priē.

Quae sit huius crūra tuagātū morsū travēs vicinē vel huius podagra, vel gutta in pedibus vicītus hēre naturālē impotēnia ad curriēnum. Et 60 de curiosum 63. ipsa exepulīficarē tē vegetatū. sic patētī tēs fuere tē quo coenitetū: tē quo differret: a quo origine trabātū naturalē potentiā vel impotentiā pur fuit cēda spēs quītātū. Ėste

raē vicītus de potēnia vr ad hui tracciātū priēt patētī sa per pro visī visuii eusīn us ad actūt potētiām.

De potentiās aliaē prōtētīn potētiās animē in homine.

His vero de potentiās animē felissimē occurrit ēsim in theologiae facultate prē sērta: crucifātū 60 de essē. Ipsī sit potentiā alia naturales sunt in hac sēsas specēs quītātūs:

circo hui infererre nota potentiās: a hui quin functionē ipse sērta potentiās sēsas judicātū: visī sēsūs occurrit.

Primo quō potentiās ponere potentiās pluralitatū in sia nē quō sēs sēsēō ēmē pmē inūtēmē tūdū. Hec tāle est gradus quē quōtā res sunt: a hui quin potentiā speciusā sō

sit banc patētīs motū: hē tēnēt inātūlā gradū in entē

busātū biē sēsītū quēquētū perfectā bonitātē. Sed

multās motūs: hē tēnēt inātūlā gradū. Allīā biē sēsītū

raē sunt: a adipsīsitū speciusā bonitātē: patētīs motūs

hē tēnēt potentiā tēnēt tertīā gradū. Quartūs autē

gradus quē aliūn adītīs aliūn motū: specītīs bonitātē

possētūtī: ille est fumī: tē sēsītū. Natur exemplā sīs

rum quāttuor gradūs. Allīquīnām potentiā tēnēt inātūn
De sèda specie qualitatīs  


Applicando ergō ad presentūm dicendū est quī ipsa entū persequi holē pēsequi perfectum quāmultās remediās paucīs multās remediās. Aliquis alius adspīseit pēsequi perfectam sanitatem remediās paucīs. Aliquis autem persequi perfectam sanitatem fīs alīquō aurēliō vis remediō.

Homo autē est gradus superior quā scūdū quī pēsequi perfectum bōnōtē fīs bēsātūnām fīs de multās morēlēs est in omnōm gradum itūg entū quābus cōpetul bēsātūnā. Est id multās vīuerīs operātiōnēm fīs digerē quī pēsequi vīuerīs potēs sa vīm operātiōnēm. 

Homo qui sunt in sublimiōn gradum quā adspīseit quābōs multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs. 

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs. 

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs. 

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs.

C. Quomodo qualiter omnium potentie alē pertinēs ad alēm vegetātūm sensuitūs intellectūm. 

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs. 

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs.

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs. 

Egregie dicendū est quīcunque bēsātūnām fīs de multās morēlēs fīs de multās vīuerīs operātiōnēs.
Tractatus II

Getatius et plantarum in sibi gradus, quae herbearum

Sedea sensitus est alium et terrae sum

Gradus est vegetatius sibi et pecior.

Terrae est ronalis

Est alius terrae est suprema gradus est botum foliis et hoc est

alii plantarum pecioris et suprema simplicis. Sic ergo est undo in

terras et quidquid est peciorium sit vegetatius ut tum

hujus est senitis in vitis. Et quid est peciorium

vitae vegetatius. Tum est alius ronalis en

vitae sensitiu sit vegetatius in ronal

vitae frondis. Et hoc expressit vitis

et alia ponere est

plus quas tetracorni sit territori i fiur 

et angulos sit sensitius

siliquae angulos sit territori sibi

atalis sit vegetatius sit sensitius.

Ita in bilo est vegetatius

sensitus et ronalis: tum sunt tres distincte in eo

alius visi plantae sit vegetatius in aliis.

Ronalis sit vegetatius in sensitibus

siliquae angulos sit territori

sibi. Ita ergo est ronalis sit vegetatius in aliis: opt

et quae et sensitibus in aliis habet sita vegetatius

et sensitium. Et ideo est poteste sic est vegetatius

que ronalis in suum sit vegetatius et

sensitus que sibi sensitiu in suum ronal

sit vegetatius et potentior in suum ronal
tum et sunt sibi et sic bei comune in suum est ronalis.

Et ita in generes omnes

potestatem reducunt ad tres modos: quae vel potentia

sensitiam sit sensitium sit ronalum.

Nos modo omnes potestatem reducunt ad quattuor

guis potestatem sit vegetatius et se

sensitiu et vegetativum

et mos ad mos executum.

Epteriorum. XXXIII

Et ideo potestas est distinctio

sensitiam et

numerique est potestas sit ad hoc ut

sensitiu sita respectu suum objectum est perpet
De seda specie qualitatis

respiciendo diversitatem objectus: quae sunt singulae pos-
tentiae: et nec Art. 14. de alia. Sum ergo adam potestas qui
solum exercent actus sui circa corpus habere sunt: necesse
est esse potestas vegetativa. Quae quidem corpora quae
hanc sensibile habere sunt vel non, necesse est esse
siue appetitiva. Quaedam vero circa tota esse possi-
tis intellectus appetitivus. Est si habemus tris gna
potestati: animae quiddam vegetativa est inferior: sensu
natura: suprema est appetitiva. Appetitiva autem est
in istis, ut in vis, asiget alia vestigis ad boc, et poter-
vis ut horum sui assequi. Primo enim asigerit aliqua po-
testas impatit motus ad illud: boc vocabat appetitivus si
est motus impanor: boc e duplex, velius sensus: Sellus in-
tellectu: secundo asigerit potestas exeritiva, et exer-
tit motum imposit: boc vocabat motus. Est bia ergo ha-
blemus illas potestas: in gnis vegetativa: appetitiva: siue
quattuor ad sensum situm ad intellectum: siue appeti-
tiva: siue situm ad sensum: intellectum: et motus: exer-
teas: si est situm gna potestas.

CT. distincto olum potestati ale in spalix: quod ad vege-
tatiam pertinent.

Elarto ponenda est omnia distinctio
potestatum in singuli: sed hic est vis in
ripium a spalix. Primo sit, viz: est est
vegetativa: sivum autem est talis distinctio.

Estis potestas vegetativa: bia: hoc objecto corpus vides si
bi vitium. Ad hoc ad corpus: trilex animatione
vegetativa: est necessaria. Est quidem, quod ade ommus ad
boc ordines potestas gna: necesse est futurum
individu: sive: in librum, sive: in librum
individu: sive: in librum: sive: in librum
individes. Est quoque corpus: continua: sive: uniter-
minatas: quattuor: ad hoc ordines vitrum gna:
Tractatus

utius est gnatrium ad determinatam quantitatem producere. Aliis est quod corpus viues salutatur in ece in materia determinatatem ad hoc ordinatur vis motuia cuiusque parte. Daturum restaurare est sic esse in ece quantaque vestra cuncturum. Est ait alia differetia intitas poetiarum quae penetae recognitive nutritia sunt effecti suum in ece in quo suntque ipsi corpus mutat alia quas aeg. Est afferetur quod potentiae augmentatis nutritiae sunt cunctae alia erit. Sis vis gnatria est effecta suum non in ece opus igitur non alia quia fugat etiam sed alterum. Est deo vis gnatria appro miraculat quodammodo ad vigamatem amme mutui et habis opatione in res exteriores non fari conueniunt sed nobis non modo. Est ita quae aeste vegetativa curulis et tonalis in quatem est vegetativa sunt tres potestate. Gnatria augmentata nutritiae est intimum in planto et in alibi sus et in hominibus quae est vegetutura principis. Hec et tres potestas est sic esse hujus gnatria est alia nobiliora quae philosophurn nutritiae et augmentatis. Augmentatam est nutritiae nobiliora quae nutritiae augmentatis vereunt. Hec ait et poetica gnatria est tres vires seu poetrias et vice vii naturalibus. Suma est feminitura in masculis et feminis semen gnatri ordinatis. Secuta est inutansque virtutes sunt in femine gnatur et praecepta tempore non quidem coelestionis curulisque medius. Tertia est ornamentum que est feminibus praecepta medius formatur figuratur hce et tres potestae et poe gnatria. Quarem ante ad aliam duas fuisse nutritiae et augmentatam sunt quatuorque naturales et medicos appellantur que illis afferunt. Tertia attractis est attrahit illud unde est hic nutritio. Retentia est attrac- tio remum quoniam vigent. Digestia est attractis et remum vigent. Et expulsia est supinum ex alimino repelle et expelle. Et in his poetarum constitut est poetiae quis vegetans est quot vocis in vitueri,
De seda specie qualitatis LXXXVI

Chapt. potentarum apprehensionarum partis sensibilis et extensus.

TRACTATUS II

Si autem immutato naturali et parte organi est accepit gustus et tactus: quos distincto poterit esse, si sumus de sensus et tactus, sed gustus in sphaerae corporis se habebant.


Quod praeclarum potestae sensitivae. "iis:XXXV-XXXVI."

De seda specie qualitatis LXXXVII

Tractatus I

...
neque mihi situm fiat in melius. Est autem hoc intellegé
dum quod peritum continet fatíam res hominum et aliis
animalibus certius inter homines et aliis animalibus per-
fitur autque. Est autem quod ad illos peritum que sunt ap-
prehéndi formarum semel et constantem sed que ad il-
los que sunt apprehéndi certamine formarum inveni
tur, que ad estimaturum naturaliter est memoriam. Est
autem continet latum ali animalium que ad estimatione
hor deum buus mediam formarum vehas et successus
verum memorem horne autque per quidam collationem et
vedere de aliquod in alio animalibus monum estimamus
pariturum in hominibus vocal cognitam virtus et qua
viadam collegeris omne necio et vide memorem.
Hoc
citandum est in hominibus ratione particularis. Est enim
collationem stram in mediam individualium in alios ratione
videre hanc. Est parte autem memoria sumus et est differéns. Non so-
lim enim habere memoriam tabul qui in psicata rec-
collationem considerat est et recipit necem autem reman
cit. Considerat in qua est inhibe legio formarum
to ad hoc et non aliquibus memoriam vehas in remoderi
evni aliquotus exertio nem que non habere memoria
et memoria est in animalibus et non remanéce. In bon-
mprimus vero verum hoc autem estimatum et memóra
sunt hominum non possit quod est proprius partis senitum et
propter affinitas et quiprva rationem virgiplae et
ad intellectum et causa redundantia est filia et are
plausus et efficax itum virtutes. Quamvis ne sensus in
xto ab aliquibus pontes tantus que est in superior par
tem medii caput, huc sensus est medius inter unamset
enem nec estimatione naturaliter sine cognizantium et
alios
officia est composere inimici (vis apprehéndi et participa-
non sunt) et formae sunt et modos
format omne autem que rursu vident alia insignia ve do.
De ipsa itaque aitur, Fo.LXXXIX

...
Ztractatus

acta quia rursus superioris opus est regere inferiori regi. Et si loquitur Aristoteles, quod ratio temp ad optimam ad gradum etiam potuit per habitum sapientiae, autem per habitum scientiae. Septimo possunt considerari, comparari sum ad gradum etiam distinguuntur intellectus omni diversius gradus hoc diversitate modo sum diversius. Quidam distinguuntur sicut intellectus potest considerari triplex: uno modo ut sit in potentia, si dicatur possibile. Alio modo ut sit in actu: primo qui est scientia, si dicatur intellectus in habitu. Secundo prout est in actu, secundo qui est considerare sicut dicatur intellectus adeo vel intellectus est actus a tali. Alter oportunitas est ali. Ad quod notandum est intellectus potest considerari quadruplex: primo prout est in tabularia ante quae sunt specie intelligibilis inpotentia. Si est omnino in potentia vel simpliciter vel respectu illius cunes specie non habet: a tali gradu vocatur a philosophia intellectus malis seu potentionalis seu possibiliter si est agitur de co. 2. de sua, viribus ad partem illam: la sit in actu singula. Secundo modo potest considerari, prout est actu specie informatus sed nix sum negotiatur circa est sicut vocatur intellectus dispositus de specie fistulati. Si est determinatio de eo ab illa particula. Sum autem vites ad illam et in omni. Tertio modo potest considerari et actu circa specie tam adeo negocia. sicut vocatur intellectus in actu si determinatio de eo ab illa particula. Quoniam vides ad illa intelligibilis in intellectum, habet circa optimam intelligibile posse et philosophia habitur intellectus circa hunc vitam. Nos autem quae est in eterna substantia. Ex his ergo sequentes quae in parte intellect ens ad eam apprehensione non sunt nisi dux potentissimi intellectus, qui intellectus adeo possibile sit in actu: sicut intellectus nonnam diuersius omnibus ab hunc.
De seda specie qualitatis

De seda specie qualitatis. Unde cadé potestia crista, vic
tur intellectus et intellectu, vicitur memoria, victis ro
raro supero vict. raro iterum. victor intellectu specu
latium, intellectus praetens intellectus possibilis intel
lectus dispositus intellectus in actu intellectu ade
tus. Sicut est et idem potestis docet, sumnum docet, cantor
sumnum cantat, saber sumnum constructum fabricat. sic de
alio. Et quo partem vitius distincto omnium potestas
apprehensurus, quod in mundi sunt videntes, sed quos
sentirem exterior, quartus interior. tue intellectu
m intellectus et agent qui docebit apprehensius, sed qui
docebit apprehendat sed quia apprehensionem causat. t
possibilis quod apprehendit.

Vitius distinctus potestas apprehensurum et monu
urum.

Odo terro dictandum est de appetitu. Appeter
in ait nihil alud est quainclivato a formis spectatur.

Iec ait formam est adpler. via naturalis fictit fo
ma lapidis. sibi formam sequitur. quia naturalis incli
naturum et lapsus si moneta ad locum mixt. speciem et
iste appetitum vocatur naturalis quod appetitum est aliis po
tentias naturalis appetitu. ut hic de appetitu logimus
Sola eis formam sufiicit ad talem motum et ad talem incli
nationem. quae in homo et talis appetitus in elementis
predominatis est et gravis. Haec formam est intellectuales
apprehensibilis. hic est ulterior, quidem sensibilis ut
apprehenditur sensu, quidem intelligibilis et appreh
ditur ab intellectu. Forma ergo apprehensam a sensu fer
quit appetitum quid est vocatur appetitum sensibilum. a
appetitus aalis sensibilia, hoc est nomina datas
tribusque. iones singulares dicunt. hoc est nomina ap
petitus sensibilis. Luni quia sensuenta apprehenditur sed.
quia est in parte sensu. Tu quia est tempus aliquo reset
sensibilis, hoc est seda appetitus aalis prius ab aliquis

m 7
Tractatus II

De seda specie qualitatis

Tractatus II

pater et potentiæ appetitivæ in homine sunt tres. Hæc in parte sensitiæ vis in parte intellectuæ.

De potentiæ motuæ motus executivæ. Ex XXXVII

Ut in et viximo dicens est de potentiæ motuæ: que consuetudinibus ab aliquibus in imperantem motum et in exercendem. Sed imperantem motum non est alia potentiæ appetitivæ vis in parte sensitiæ qua victum est. Et ideo motuæ potensiæ ductiur executivæ motus imperant. Secundum autem aliquos non est potentiæ animæ: sed est quodam vis interior admittera musculis laceris nervis membrium. Secundum aliquos vero est specialis potentiæ: qua ex omnibus animalibus sit sensus et appetitivus non tanœ motus localis. Et ideo ad exequendum motus pater potentiæ imperantem motum: opus ponere efficientem vel exercendem motum. Hec est virtus infusa nervis et musculis contra densæ reliquas cordas ligamenta et uncta membriæ. Et hanc est potest. vi de naturalibus Buscena.

C. Tres exclusiones ex precedentibus: et primo & omnes potentiæ animæ sunt. xvi. Capitulum. CXXXVIII

It igitur conclusio tria. Primum est quæ ex parte vegetativæ habemus & potentiæ et parte appetitivæ habemus & et parte motuæræ motus imperantiam habemus tres. Si ex parte executive motus non sunt alœ que crunt omnes potentiæ animæ, ut autem execu-

b tum potens quem animæ xvi: crunt. xvi. Et si fantasia sit somnia ad imaginatiæ quæ non credo crunt. xvi. Et in ipsis conclusionibus regio est omnium potentiæ animæ rationalis.

Si ad tripliciter visserit potestas intellectuæ sensitiæ.
De seda specie qualitatis

Ztractatus II

spectu primum principior operabilia: sit intellectus et habetur consequentia respectu simplicis speculativi
huius ait est insinuare ad bonum et murmure de malo respectu opabili. L'oeclatia aut acti nota tu no potestiam
nec habui. Et quod scietia si aut ille scietia: isti sui po-
testa et actus cui et scietia ait ait est intellectus. Liberum
aut arbitrum quidam sunt diversae opiniones aut sit nomi-
teteneo illi in eis docetina qi nominat vel signat potentias
vel potentiam. Si duas potestas nominat securi vide
stur viceram Damascus, qf libere arbitrium est facultas intellec-
cus et voluntatis. Sic liberum arbitrum est intellectus volun-
tas. Sed intellectus qf igitur libertas inchoat: voluntas autem
qua igitur terminatur. Si aut signifer solis potestas niam
q: libertas arbitri vide: esse in eligendo consuetudinum: non:
sic eum hoc princip ad solam voluntatem supposito induc
tur intellectus: liberum arbitrium dicit solam voluntatem:
ilia de potentia animi victa sufficiant.

Tac de voluntate quomodo varie in vivinis et humanis frequenter acceptur.

Capitulum. CXXXIX

Etia vero hic videndius est de voluntate: etiam acceptio est multiplior et diversi
visceratur aest in locutionibus vivinis et humanis. Idcirco quarto de multiplis accep-
tione vel distinctione voluntatis potissime in deo aliquid
inferens. Et quia divores ve Damascus, licet dolo pos
nunt in deo esse duplexem voluntatem: antecedent et co-
sequentem una distinctione. Idcirco primo videndum est
quid nomine animam voluntatem importetur. Distinctione
etiam voluntate: in voluntate signi et in voluntate biplaci
alia distinctione:ideo secundo de hoc videndum est. Lice-
tio quod aliqui in vivinis qf in humanis no fit voluntatis:
aliquid actus: aliqii res soluta ipote tur. Et videndum sigur
De seda specie qualitatis

QUA NOCIT VOLUNTATIS ANTECEDENTIS ET VITIS IMPERIE. PRIMO
SECUNDUM EST Q. CI VOLUNTAS VUINA DISTINGUAS VE BUPLEX PO
NATUREM EST INTELLIGENDA Q. IPSA VUINA VOLUNTAS ALIQUA IN
SE VUERATUM VE BUPLEX IMPLETI ET MULTIPLETATUR ADMIRATUR IN SE VITIS
QUAS UOCITI SUMME SIMPLER ET INDIVIDIBUS, ET HABERET
VUINA CUITA IEC DIFERAT RONE. SECVNOLVIMVS BUPLEX
CEM VOLUNTATI VE DEO VE ANTECEDENTER VE CONSEQUERI: SI
SUQ. IMPLETI VE BUPLEX VUERITAT AMENDUM VE BUPLEX RESPECTI
RUM VOLUNTAS VE B. RESPECTO VUERITAN INPSIUS VEIL.

SIBI EX
PHIBER VUINA VOLUNTAT VUEREDMODE CONSIDERANS: VE
VUERAS VOLUNTATI VE RESPECTO QUE SUME OBJEXT.

CUOD EIT IVE VOLUNTAS ANTECEDENT CONSEQUES.

ESTEEINDO ERGO AD IPSITAN DUE CONSIDERARE POS

VUERITAN, VEL RESPECTO VELE RESPECTI IPSA

TE VOLITAM: Q. EST OBJEKT VUINA VOLUNTAS. IN REN
SUQ. VOLUNTAS VUINA CONSIDERARE POSITAN.

DESCEDINDO AD RUE

VOLITAS RESPECTO CUINA VE DEO POMITUR VOLITAN ANTECEDENT

Q. EST CREATION INTELLECTUALIS. QA IN CREATION INTEL

LE CTUALIS QUE EST ORDINABILIS IN BEATITUDINE 

SUA NATURE POSITAN CONSIDERARE ILLUD QUOD ORITAN

IN BEATITUDINE 

Q. HOC EST IPAMET CREATURA: IPSUM Q. CONSIDERARE ILLUD 

PER QUOD ORITAN, HEC SUME AUIDA OBVE AD CONSLEDAN

BEATITUDINE ADVANAS.

ISTIS HIBER UPOSITAN VECALE Q. VE MOO IN DEO DISTINGUAN

VOLITAN ANTECEDENT CONSEQUES.

PRIMO VE PARTE REI VOLITE A VUINA VOLUNTARE: QUE RES

VOLIT VE IPAMET CREATION INTELLECTUALIS.

SECUNDO VE PARTE AN

ELIOTI QUE CONSLEDIT IPSA CREATION INTELLECTUALIS VEU VOLUME

REQUIB VUANR AD CONSEQUENDAM BEATITUDINEM. LERTO

VE PARTE VUINA VOLINITATI VE RESPECTO IESTRE RERUM VUERITAN.

QUARTO CONSLEDAN ALIQUAS CONCLUSIONES VE ONITIES.

EC

STIENDOS ERGO ILLUD Q. ORITAN IN BEATITUDINEM QUNO E

IPS CREATION INTELLECTUALIS: VE COODERARE SEZ NATURES

Q. PIONI.

ACONROVE SE RESPECTO NATUREVE VUERED VELO.
Tractatus II

Omnes salus qui omnes creatura intellectualis sicut omnem oculus dedi naturae capax bonitatis et ordinationis blem ad beatitudinem. Si autem accepturnus personae cui actiones suppositoria sint per praevis actiones multae verum est a beatitudine qua praecepit sunt. Ideo sevis quibus ad egressum sunt praepe non vult omnes hœc salus sevis. Prima igitur voluntas qua deus respectat naturam vitam in deo etante, quod est ordine naturae hic non ordine eorum natura et consequenter personae, quod est naturaliter cadet in nostra consideratione naturae ordinatura ad beatitudinem. Personae cum actibus aequi. Hanc igitur si sunt bo neque aliter, ut sit sevis, idem est respectus antecedentis considerabilia post voluntas antecedentem. Trespectus consequentia considerabilia post voluntas consequentiam in deo. Si autem fecit in deo consideramus autem quibus suam ad consequendum finem creatura intellectualis: sic considerandum est quod duplicet sunt buonissimi aurilia. Sunt enim aedam aurilia comunita que vantur esse salus hanc fals liberum arbitrium: percepta consilium quibus omnes possunt dirigi ad salutem. Sunt autem quod dam specialia in gratia et brutus, perseverantia in bono: buonissimi que vantur aliquidus specialiter e singulis later. Qua dico ordine nature coe secundum antecepit id quod est speciale et singularum: spale ille quod est commune sequit idem voluntas viuina. Pot respectum comunitas hanc post que alia spale consequitut victor antecedentia. Est modo sunt omnes homines salus sevis voluntate ait. Eiusdem quo omnibus studit comunita autem quibus post sunt ad beatitudinem perpetuam sed non voluntate consequentia non omnibus velit specialia. Tertio offecio quod modo accepturnus in deo voluntas antecedentem consequit consequit et parte voluntatis eum respectu rerum voluntarum. Eos
De seda specie qualitatis

lunatas enim ante cedens potest dici quid de se spectat sed in suo antecedente. Sed
voluntas consequens quid de spectat ad se spectat tertio vocabula gratia. Penitusque
sint quod armis militi ad
bellandum pro salute regn contram muncos. Ita milit
sum be ordinatur ad bellum potest spectat considerare.

An modo iniquum est ordinatur ad bellandum a reg
bro. Solo modo in actus quae gent in bello. Si ergo con
haud retrievit quod ordinatur ad bellandum a regis po
tavit sic quae sunt et bonitatem non absolute sed in suo
antecedente. Ex autem consideravit miles quarta ad act
quibus gent se in bellottarii certius vult ut quod si non
debens succursum ad conditio eius. Unde si male se habeat vult
et obi voluit se eum vult et bonitas. Et ideo hoc quod
vult et injusta conditio mundus consequitutibus
vult et voluit consequentia a hoc a rege spectat volit
rum multitudini atque unum in quid. Sic enim ad
postum pro tanto quia Deus sedet homin caebus ordinatur ad
beautiam necesse est eum esse victor deus omnes homines salus ser velle in suo anteceeden
tte: hoc sunt quod voluntas ante cedens sed consideratio quo
modo sueltet se habe in tendo illis: spectat con vult
carnationen aliu beatitudine: hoc vult eis volitare cons
sequentia: hoc sunt in deo velitae consequentia. Ex his
quarto concluendo non conclusionem specta patet quart
undis statione que cooservatur ut de differentia barum volit
atum. Patet et specta visitas volitatis ante cedentia et
non est in vina voluntate: spectat ante res vitam
accreden venas exhibet et mitter ad sole. Sed est specta
ato foedere consequentia: spectat et parte tum volitat et
patet et tecto. Secundum est quod vult omnes homines
salus sibi volitare ante cedentem sed non consequitae nisi do
nos: se patet in viro specta modo specta. Littum est quod
vo:
TRACTATUS II

Juntas de antecedent non semper implevit: nec sit semper illud quod specula voluntate vult: sed aliqui vehet vit non haec: quia voluitas non est volutae simpliciter: nec voluit illa voluntate est volút simpliciter sed finit. Sed voluntas non semper est infallibiliter impletur: est volutas simpliciter: res voluit est volutas simpliciter. Quid autem sit voluntas ascendens in Deo est voluntas speculativa: nò repetit particulares conditiones operationes sed solum naturam in conum. Sed voluntas est practica: repetit particulares conditiones personarum: quae posito quo sum sunt actiose: Ideo autem vult valuerate speculativa non vult simpliciter sed finit quidquid non semper impletur. Qua autem vult valuerate practica: vult simpliciter demit per de necessitate impletur.

De voluntate signi biplaciti: quod deo vicem aliquae metaphonice.  
CAPITULUM CXL

De seda specie qualitatis

etiam alterius, victur esse signum. Ende punctum victur signum in eum et sic de alio.

[Distincto volitar, signum quasi placitum in deo. La. CXLII]

Ztractatus II

in nobis et hac similitudine sim quamam portionem est victimae esse in deo, ponimus in eo esse voluntatem signi pertinentem ad pieceptum, consilium quatum ad suo pumam, prohibitionem quatum ad tertium operationem quantum ad quartum, permissionem quatum ad quintum, et hocum quodlibet voluntas signi in deo vocatur, et est quintuplex.

Quae sunt signa? Quod modis visibilia voluntas signi quae quinque modis.

Lapidulum. CXLII.

Erat ponenda est sufficientia illo
signorum fuit voluntari signi. Quae tripliciter
potest sibi: Pono et parte voluntate licet.
Quae illa signa: aut est respectu boni aut ma-
i. Si respectu malo aut negativa: sit et phantasia aut
amantius: sit et profitio. Si respectu bono: aut presentia
et sit et operationis aut futurum: sit et seceptum et consilium.
Sed seceptum respectu boni necessaria ad salutem.
Consilium respectu boni supererogatorius: quod non facti ad necel
statem: sed ad congruitate et utilitatem: Sechdo samum
et parte voluntate: sit et signi viuine voluntaetate aut
qui est ille quod Deus vult facere et serpuit aut altum
et per seum aut directe: tam ipsi agentis: sit et operationi
aut indirecte: interpretaturs: sit et profitio. Et vid-
tur permissio signi voluntation inquatus ille qui permettis
aliquid fieri cum posset impediere videf interpretaetur
et lud velle. Si vero fit signum eius quod vult facere per altum
hoc est et respectu boni faciendo: hoc autem necessaria ad
salutem: sit et pieceptum. Et supererogatorius: sit et
consilium. Sit et respectu malo vitandae: sit et phantasia
Zertio sumi et parte effunge voluntation: sit et posse dicere
et duplum et volutare in deo: aut eadem e codicibus. Quae
dam ergo sunt signa voluntaria antecessit: est quod eae
De seda specie qualitatis

XCVI

sequentia. Signa ergo voluntatis ante ce dextra. Si fortunae non salutem: si est preceptum: vel bonum valis superogatio mortis: si est consilium. Si fortunae malum non salutem: si est prohibito. Signum aut voluntatis consequens est: aut respectu bonum quo si se est operato. Si fortunae malum hic est permisso.

1. Diifferentia inter bonum et malum: aliquod bonum est quod habet potestatem et non habet nullum malum, ut certat et habet

Capitulum. CXLIII.

Tractatus II

Ut nos scierum quae nominem voluntatis multiplexer putamus in vitae et in humana. Aliquando enim in vitis significat ipsum potentiam voluntatis; quia vult Deus quid vult quod in Deo non videret realiter ad essentiam sicut acceptum voluntatis dicunt doctores. Sed in Deo est voluntas in unico signum et figura per intellectum et voluntatem. Aliquando aliis significat actum voluntatis quo potestas est acceptum in ps. In voluntate tua deducisti me id eum siue voluntatem. Aliquando significat rem voluntatem sicut acceptum in ps. In capite libro scriptum est de me quod facerem voluntatem tuae Dei, rem a te vollem. Quod autem est de voluntate in vitis et humana, quid dicendum est in humana? Quae nominem voluntatis aliquando nominandum potest esse cum vici? Quod intellectus et voluntas sint duae potestas anime realiter distingueri. Aliquando nominandum quod voluntatem esse eum vicem. Reo habet bonam voluntatem ad regnum id est voluisse regnum. Dilecto aut actus voluntatis est. Aliquando etiam nominandum rem voluisse nomine voluntatis esse cum vicem. Voluntas regis est ut labor suspenderetur in non acceptum pro potestate voluntatis nec est pro actu voluntatis eius. Suspendit laboris autem non est potentia voluntatis regis nec actus eius. Tuo a potestas sed sumus pro voluntatis; suspenditis laboris est res voluit a regem. Sic ergo poteris quae voluistis multipliciter vixit tam in vitis et in humana, quia aliquando sumus pro potestate aliquando pro actuali quod objecto in vitis aut realiter est una voluntas sed quod viseras considera et parte objecti sumus ut diversas voluntates. Quod optime offudit quod vicem. Magna opera vitia exquisita in omnes voluntates eius, Voluntas uti

...
De tertia specie aquisatis

Porro nonne diversae esse respectu operis. In hunc alium propter venando nomine voluntatis est etiam sive intellectus. Aliquando autem largius per extensionem nominum aperitum sensum vocamus voluntatem. Et si hoc largius acceptiis in hominum esse ducet voluntatis ipsius realiter esse ducet aperitum realiter distinctius sensum et intellectum. De illis autem voluntatibus in alterius sententiae quodam inter freta diu fretas.

Liber tertius petitum ad tertium specie qualitatis qua est quibusque sunt et de quibus dicitur passio et passibilis qualitas.

Lapituli CXLVI

Elia dicitur est de tertia specie qua liber. Circa quas alius adiit sunt quasi in quae primam est de passio et passibilis quae natura generalis est. Sedm est de passibili in anima in speciali. Quae impositor solet naturalis potestatem quod se hactenus ad minus.

Quantum ad primam videnda sunt quios. Primo quod non alia quibusque dicitur hanc tertiam species quae sunt. Modum aut passio et passibilis quae est partem in hactenus. Etiam aut hoc nomine illius quod est, passio et passibilis, sic calor frigus inferus quae passio est dicitur sic calor frigus inferus quae passio est dicitur. Et sic calor frigus inferus quae passio est sic calor frigus inferus quae passio est sic calor frigus inferus quae passio est sic calor frigus inferus sic calor frigus inferus.

Quod sit hic et passio et passibilis quae sunt. CXLVII

Et sic videndum est quod different passio et passibilis qualitas. Et sciendum quod qui hominum accidit causae ad causas et principia et semi transunt et facilitur mobiliorum vicissim passiones sic sint a causa in cina quae extrinsea quae extrinsea quae extrinsea quae extrinsea quae extrinsea quae extrinsea.
Tractatus

efficit pallidus ab alto egriturine leui vel a tue ne. An ait causant a principio gmnate. et viturno vel firmato et
nec factum mobilis vicitum passibilis Qutares. et factus e
pallidus vel rubicundus a principio naturalis. sic a cœlono
ne: vel ab aliqua alia causa extrinseca permanente. et pal
lidus factus a longa egritudine. Et ideo est de passioni
bus vel qualitatis animum. Si enim aliquis et causa se
mai tradatur. Sicur si et propria complexe hoc habeat. tas
lus et passibilis qualitas victric et vocatur traditus. Ide
 exposition a causa extrinseca. et si et longa inutritionte hoc ac
cidit. Si autem ergo causa tradatur tali est victrum pas
sio et ipse iratus est victrum. et non iracundus.

Quod sunt modi passionis et passibilis qualitatis.

Errone videundi et quod sunt modi passionis et passi
bilius quaterni. Et videendi quod uno. Alius quidem
sit passibilis qualis et quaterni concessis et complexos
est. Sicur etiam tutus positis et albedo et buirum modi.
Alud autem sunt animum non absolutum et in eum potens
sed soli non sapientia sensitiu. quae et 156 et buirum modi.

Quod modus waspia mortuus sit passio naturalis ani
ma usum quotiens quamviaque Videat. La. CXLVIII.

Claro videbatur et quod modus dicatur passio vel pari.
Alius videbatur quod passionis
sua naturalis alia alialia. passio alienatio
his seu corporalis etiam tripli et. Ano modo. quod
alienatio quas subiecto recipit quacumque
sic solus hoc est accept. valet larga t sic viset una part
curat in sole lumin. Sicur modo viset passio alienatio
quas subiecto aliquid abserit et aliquid recipit. Secundum sic
illustr. et hoc est magis stricta et sua accepto et sua. Et
hypo viset pari. Sic altera et egritundo abserit et samain
introducit. Zitum modo viset passio alienatio. quas abserit.
De tertia specie qualitatis

Tractatus II

Quomodo qualitates elementares sunt diversimode in diversis speciebus qualitatis. Lap.CXLIX

Ut in ait ad qualitates elementa q actus et passuum quod primum ad haec specie. Sedi et eam communitate opinione: ite qualitates non sciderant tripliciter. Unde mo'mo ordinarium ad actionem vel ad se mutatem vel ad pertinentias sensitivas immutandas; hic absolutione et sic cicientur esse ab aliquo in terra specie qualitatis. Secundo prout ordinat ad agentem et patientem non absolutum bene vel malum: Et sic sit in prima specie. Terza, putate tamen a principis subtilitatem elementorum et sic sint in seda specie qualitatis. Met hoc est incertum visum et quam de rem diversimode sciderent ad diversa genera et ad diversas specias unde generis primum, hieus subsequenter parvit. Qualitates ait elementares sunt: caliditas; frigidae.

De passionibus ait: primo vide sumitur distinctio earum et quod tale agentis factum est. Lap. CL

De terra specie elisatis

Actus autem sius fuerat virtute actuavitur aliqua virtute ad aqua. Actus autem moventur ad virtute moueri acceptum pot in passionebus sine simulatibus agentibus naturalibus. Si autem agentia vel movebatur necque factumque traher quodammodo ad se passum in repellantur. Si traher ad se factum sihre agere potest in inclinatione vel attingatur passus et tendat in ipsum corpus leuc quod est turris et leventur aliquis corpus superemate in loco quod ageret; quis habet inclinationem in corporibus et tendat turris. Et autem et in soli apta, quia inclinationi est autem. Si corpus est extra locum teneat et motum turre et mouerit servum in locum qui sequatur et cauta mouerit ad locum aliquod et defect. si movet autem qui non habet. Quid autem est de aliquis naturalis potius ad se trahit intelligi deo est. et tertio solutet distinctor et alius in virtute. Argumentum est quod sunt passiones de quibus est non distinctionis in concupiscibilibus et trahibilibus; ad quod est ut reponatur de distinctioni poterit. Quarto omnia quidque quod eorum non distinctionis in naturis accidentales. Quinto vero in speciali de quibus non ulterius in quibus est singulari habere difficultate. Et non potest trahere conclusionem quodque quilibet veluti est ad hanc mare: nam quia sequi aliquid modo ad victa non passioni

Distinction passionum sunt in-concupiscibili.
Tractatus II

eis apprēbēlis. Bonū aut apprēbērum habet virtūte quae
si attrāctūs. Malā aut repulsīna. Bonū ergo apprēbērum
mōuos cócupisibilē causat in ea quandā inclinationē et
aptitudinē seu generalitāte ad bonū. Et ab illa causāe
accepit vnum paūlo apsperān. Grum ad cócupisibilē de
vitātū amō. cui per contrariī malū apprēbērum per repul-
sionē causat passionē aliū opposū in cadē concupisibilē
quā vicem instat. Autūm aut bonū apprēbērum nō temp
est præsidē vel habītū. Sdeere si nōdōs sit habītū, sed ex
absentī vel futūri. Dar est cócupisibilē quā inter nō
solū aptitudinē sed morū ad alsequēdī bonū amatū, ab
hoc sumī in concupisibilē vnum paūlo que vocāt desiderū.

Ex quār partē referentūs haec Augūnter amōe est desiderū
quām amō est rei habētē desiderū rei habētē. Ex op-
pōsto aut et parte malī apprēhēnti eodem modo sequēt alīa
passio que vidēt fugā. Tertio dī ipsum bonū apprēbērum
per morū quern acquisītī suērum bonū ipsis apperentū
quietationē quandā in ipsō bonō adeptō et ab hoc ipsis
passio acceptō in concupisibilē que vocāt gaudī. Lui et
oposīto et parte malī apprēhēnti respondēt virtūte que
opposīt gaudī. Et hoc passiones sumātur et inveniuntur
in concupisibilē.

Distincto passionum anime que sunt in irasībilē.

Lapridulum.

CLII

Quantū ad secūdiō scientī qu in pas-
sionibus irasībilēs dispōntē quaedā aput

de vel inclinationē ad prosequēdī bonū, vel su-
gendiū malū et cócupisibilē que absolutē re-
specū bonū vel malū, sed irasībilēs respicū bonū vel ira-
sūm arduum a difficilī alioquin nō prīncert ad irasībilē

Et ergō bonū apprēbērum arduum monet irasībilē que

nō possīt esse nūn nondū adepsitiquē sitale bonū idem esset
De tertia specie qualitatis

adeptum non haberet ratione ardui et difficile. Sic non pertinet ad irascibile. Ergo oportet quod bonum apprèhensus mouerit irascibile sit arduum non adeptum. Si ergo bonum tale mouerit et possibile effutura habere, causar causar one que visum spex. Si autem mouerit et impossibile effutura habere, causar passione quod visum desperario. Ex opposto autem in malo apprèheso quod est arduum etiam non iminet de presenti nisi fuerit perecula futura gradia mouerit irascibile et causar autem pasilla qi no effutura eusibile quod visum timor. Si autem effutura superable seu eusibile causar pasilla que vis autem audacia, respectu autem bonum adeptum in irascibile non est aliqua passio, quod visum est adeptum perdit ratione arduum et ne non priet ad irascibile et victum est. Sed malum actui adversus pot haberet rone arduum ad futurum reple tendit. Est ideo causar in irascibile passione quod visum ira. In autem autem, ex malo in actu adiacentem non respete et aliqua opposita passio et bono propter predicta et se bo num apprehensum immittet non habet ratione difficile qua adeptum. Est ideo solum causar passione in consupreibung et non in irascibile.

Numerus omnium passionum animae et sune. [CLII.

Tractatus II

v his passiones et virtutes morales ibi in underrato numero correspondet. Est autem no
passus, et sic vosius virtutia superius positae nec sit in
species subalternas. Sed quasdam passionem non est in species specialissi
mosti, sed in species subalternas. Couter est aliquae sub
se vae magis ibi postebit.

Et quod universum, nota passiones in differentias accide
tales ex quocumque noxia passione, spe, qu. La. CLIII

Viso dicendi est quod noxia passiones in differentias accidental
les ex quod accidunt noxia passiones, necesse est quod
accidentes ex objecto, quos accidentes non
est in malo appareat, quos objecti passiones, quae est bona et
males apparat. Si ergo accept in se, sit passio interna
vel remulta. Nec est sit accidit in se, sit accidit ex objecto, quos
accidit et objecto passiones, quae est bona vel
males apparat. Si ergo accept in se, sit passio interna
vel remulta. Nec est sit accidit in se, sit accidit ex objecto, quos
accidit et objecto passiones, quae est bona vel
males apparat.
De tertia species qualitatis

unde tertia quasi latina victus id est voluntas. respectu autem tristitia que est multa intensa unde vanish litter ad operandis actione quod retardat pomium securit. unde damnitione victis et actibus tristitia apprando et immutanda in tanti ut vis et uterque prudens locutione respectu autem passiones quae est vis non habemus nonse impedita quod accidet diversitatem facit ut sint vasa ponere munis abhominatone respectu visu intemper. nec respectu edui intemper.

quarta aut ad passiones instudia respectu speciei primum presumpto quod nihil aliud est et species multum intemper.

audacia aut vis integrazione et extremum sedesse in aggregato de terribilia. furores autem molionem cre.

unde furores nihil aliud est et in multa intemper. respectu autem namque et desideratione non habemus non se impotentia ad accidetant diversitatem et parte intentionis securit.

respectu autem passionis et ad remissionem actus nihil habemus nomia accidetant diversitas impotentia. sed si accipimus multis accidetant diversitatem et parte objecti et obtinat sit passionem ut visi est. bonum et malum apparet et qwesta accidetant aliter respectu.

facit enarr accidetant diversitas in passim et respectu objecti. ut paret manifesta in vobis fas in tristitia et in timore. quarta ad tristitia quod ipsa est malis eus tristis malum apparet. unde autem malum apparetus tristit accidit et ponit esse aliter malum vel bonum. ergo tristitia sit de malo quod non solet apparet malum sed tristit. sed etiam est malum aliter. nec praeceptum apparet et quasi alius viis et es malus aliter seus securit. unde ad securitie tales posse hic non est in alio et non malum apparem et alio unde securi. unde tristitia se praeceptum bonum abstimet ut est tristitia et prosperitate malorum ut postea.
Tractatus II

Quantà sunt ad timorét est distinctio qi de male difficílit
qū supplex facultáté timentis accidit aliqua dupliciter.
Et modo ex parte ipsius timetis malū. Ex parte aut ipsius malū acce-
dit turpitudinem hoc vel in se. Si hic potui veredícia:que
est de turpi actū vel in opinione. Si est cruebescetía que
est timor de causíatorio jam Damašcē. Vel veredícia pertinet
ad turpitudinem culpa. Cruebescetía aut ad turpitudinem pe-
ne. Ex parte aut timetis sumit differenti accidetial tem
mente hoc modo: qi terrírible eredíca facultáté timentis.
Eter in agendo vel in agnoscédo. Si in agendo sicut est segui-
tes. Vel ignominía que est timor future operationes jam
Damašcē. Eter in cognoscédo ex hoc est tripliciter fis. Eter
propter cognoceabilís aut erudítié. Et sic est admiratúne que
est timor et magna imaginatio. Eter propter eius incon-
situtudine. Si est suppe qui est timor et infirma imagi-
natione. Eter propter incertiudine. Si est agonia que est
timor infotuium. Hoc idem viset trepidatio et dubitatio.
Et sicut differentia. Quoí nomini accidetallere fex bu-
bentum ad nominis passionibus.

De nominibus et sunt potestárum. La CLV

Quant ad quintii videlicet de nomi-
nibus et sunt aliquati passionibus; quia tali
cen vet difficultate specialis in sua significat
et ratione sui. aut ratione vicinantis ad
alia vocabula. Ideo de illis videnter aliquet vicendae est
qi per hoc alique difficultates in alio faculté patteint.
Sumtum alia quamvis. Eter ex parte cognoceabilís. Et gaudii
et tráhicas. Ex parte et alia de uve. Ses timor et tra-
primus ergo vicendae est de pertinencia ad cognoceabili-
lem et primus de tráhicas. Muiqué tráhicas ambiguous
res et ranos eui et rari de vincitans ad alia.
De tertia species qualitatis

Quid sit trinitas: et quid importetur nomine trinitae.

Lapitulum. CLVI

Elatnui ad pupum videlicet quid importetur trinitas. Dicendum quae importetur trinitas proprie.

Importetur quod appetitus sensuum causatur ex apprehensione aliquus nocuem in sensum. Et quia ea quae dicetur de appetitu sensibilo est ad aliam quid dicetur a transferunt ad appetitum intellectus. Unde est aliquando dictum in appetitus intellectus sequi apprehensione intellectus quae proprie dicit veritatem. Pumae modo est passio aut secundo modo est hinc trinitas in sensum opponit gaudium in sensum et trinitas in intellectum opponit gaudium in intellectum.

Quid importetur nomine volonis: quid significat qui bus et qualiter cœuentur.

Lapitulum. CLVII

Tractatus II

ideo sit, de aia q corrupienta tactu corrupunt alia: no sit corrupiment audita nisi sit stingat er accedent tactu corrupit. Et ideo in solo tactus est volo: accidit sine causae et lectione tereperameni ipsius corpus. Qum sit ea que sunt sensus exterrtius excutitus vacinde trasmunus et vacante vel beat an pertinet ad sensus intemoces. Usiorem quippe exterrimus ad actus imaginariarum. Ea est que fuerit senserut partes extendimus ad partem intellectus. Id circa volo nomini actus appetitus sensus transmitis transfer muset quod situr est tristia volo: necnam: et similiter ad actum appetitus intellectus. Et quod situr est delectanda volo: vel extendimus ad appetitus sensus. Et quod victus est devolere per omnia intelligendus est de delectatis sibi oppositas: quin sensu vocatur sensibilo delectatio in appetitus sensus in vocatur gaudium intellectus appetitus voca delectationem intellectus: vel ab aliquibus fruimur.

Quo se hujus ad invicta volo et tristia

Errio videndus est quo differit rea

literas quo se hujus ad invicta fin superis accipiones tristitiae volo. Ad quod videndus quin volo: et tristitia duorum munimentur. Pumus est contrarietas contristantis et volo: inferentis ad ipsi perstructi at ad ipsum volentem. Eodem est perceptio illius con

fratiantis. Et fin hujus volo: tristitia triplex est

sens. Pumus est ad contrarietates: hujus: in volo: atri

ditur quod ad naturam volentis: per leves: corrupitura

sed in tristia adduntur. Qui ad repugnatas appetitus ad

aliq uno quis est. Seo est ad perceptio: quae perceptio

volo: sen est fin sensum tactus: et tristia sicut est per

tactae fin sensum intemoces. Terrio est ad ordinates

volo: incapita lectione: et terminatur ad perceptionem sen

sus tactus: ibi enim completur ratio volo: Sed ratio
De tertia specie alitatis

...
Tractatus II

icitur in ps. Insaecum et volite peccare. Tertio mo: dicatur ira passio virtutis iraeclasis. Progit er hodie q: appec
titus sensitus? tenet ad destructione alieus q: apprehes
dit coram vix volite vedeiderat. Et si quidq: est in or
dine rationis infinget vel sit a ratione ordinata vix ira
per sulum. talis non est in des fed fuit: in humanitaetem
in chisto. Et actu eius legis etc. v: quidq: est l'a
gelis de funiculis: et ego te vend, intus et ementes de sello
qua de eo scripta erat. Jesu domus tua cum edit me. Ta
lus estiam ira est in sancto. et fuit in fine. quia l'decet qu
quasiq: celsaunt. De quo viatq: fisses sedato: sensibie
quis accepta tellamteri facer donec eterni. numi maeahabo
rum: si. Si aut non est per ratione ordinata cerna ira per vi
cum. et talis est in malis. et in iustis. hic fuit in chisto
 nec est in beatis, sed ebi carer rationem vicem virtutis.

Quid sit timo: et quos modos dicatur quibus con
uenerat. Capitulum. CLXI

E tertio dicendum est de timore quot
modos accepis. Et dicendum q: tribus modis.

Bus est: mo sumpse pro habita vel actu caulis
dam domi spiritum sancti q: inter se: nume
ratur. hic accepit: Esaias: et. Requiescit super est: is: tem
ris vel. Et in ps. Hic est: sanctus timor bini. hic fuit in
chisto. et est in virtus sanctis et iustis. hic est in apere
tius: intellectus sicut: in substans. Sedtio mo: sumpse pro qui
dam habitus vel actu vices qui opnent fortitudinem
est viri: sic ponest a pho. In-ethico. et hoc mo: non fuit
in chisto. et sic vocet illum vicem per anstoet et similitias.
Tertio mo: accepit pro Qua: passione virtutis iraeclasi
bus que est urget et hodie captivus sensitus? referat ali
quid minime vel malis apprehensum. et si quid est raioe
regulari: et vicem. et hic fuit in chisto: et in sanctis. Si
De tertia specie qualitatis

Anòt sunt nomina passionū que sunt in appetitu sen situo.

Lapitulum.

CLXII

Ina sectum concluido tria: Primum est quod in predicta nomini passio est quae trañterunt ad actum habitum appetitus intellectuum, etia intelligēdū est de non minus aliā car passionem sustinet patet de amore et de spe et sic de alia. Solum tamē ut sunt in appetitu sensitum igitur tum passiones apud theologos apud volūtātē autē ratio non alē fortunē. Ande resistitur equeuo hae igitur.

Quomodo in passionibus est vel non est bonitas vel malitia.

Lapitulum. CLXIII

Ecūda conclitio est quod in passionibus est bonitas vel malitia moralis. Ipsa est passio appetit sensitum dupliciter petit substantiā. Unum est se put sunt mot quā irrationis appetit. Et sic in eis non est bonitas vel malitia moralis. Et quod sit in bonissima hāc passio cas non dicitur bona vel mala. Sicque equi non dicit bonam vel malam moralis. Sed hic philosophi rari sunt, sicut imperfecto rōnus et volūtātē et in eis est bonam et mali morale, quinque eis est appetit sensītūnipsi rōnus volūtātē quā media extiera quon in mot vel acēs fuit bona vel mali moralis. Sunt quō sit volūtātē, vis in hominum ipsa passio sit quō sit volūtātē, petit vici bone vel mali moralis. Haec aut volūtātē sit et eo quā volūtātē unporta vel et eo quā volūtātē non phisē. Tāc ergo
Tractatus II

passiones vicint bonum, qui sunt moderate recta ratione
male aut eis sunt peer moderamen rarius vel coram.

Et quae sunt passiones principales quae sunt quod non vicint cardinales qui vicint principales. Lc CL. XNII

Estiam conclusio est. Od sic uest in viribus
moralibus sunt quatuor virtutes principales, ita inter passiones animae ponunt qua
tras principales. Sex gaudium tristitia, spe et

timo.

Sunt autem, ut sex gaudium tristitia quae sunt in
corporalibus pro tuto principales vicint, qui sunt coeplite
ne et finales respectu omnium passionum simpliciter. Unde
ad eis passiones sequunt, ut dicam, et eum. Alii autem
sunt sex spe et timo; qui sunt in irascibili vicint principales
non quidem quasi coeplitute in eodem genero moris appetitum
ad aliquam respectu boni incipit moris in amore et precibus
in defideri et terminat in spe. Respectum autem malo incipit
in odio et precitus in fuga et terminat in timore atque in ge
dere motus appetitum sunt termini allatam passionis. Soler
autem numeros quattuor passionum sunt in differenda ipsis
ipsis futura. Motus enim respectat futurum qui est in ali
quo visent. De bono ergo visent est gaudium, de malo autem
presente est tristitia. De bono futuro spee de malo futuro
timo. Omnes autem animae passiones, qui sunt de bono et
daelo visent vel futuros et bas redumbent coeplitute. Unde
et in aliquibus principales vicint, qui sunt generaales. Et

Speret hor hoc Bonum in fine primum dubito de scolastice sic eas

etiam, quae sunt in alius passionum inter se ad illas: quare ratione habet cardinis ostius, unde aut cardinales vi
De quinta specie elitatis

...
Ztractatus II

membru vel illud sicvel sic formatur vocatur et dictur forma sed in quam quantitatem referetur extra in qua fundatur talis mode terminationis sic vocat figura.

Quotmodis viciss tam forma & figura. CLXVII

Erato videndum est quod dictum viginti quod ipsa. Est primo dicendum quod figura dictur tripliciter. Hinc modo sit quae quantitas terminata, et sic pertinet ad genus quantitatis continua, sic non acceptur. Alia modo, ut dicta qualitatem resultantium et terminatio quantitatum, et sic eis qualitatem ad quartam speciem pertinens. Tertio modo prout est figura aliquis rei, in cuius signum ponitur sicur pars de imaginibus et figuris a huius ad alquas rei representandas ideo hic figura accepta pro signo vel imagine representatua aliquius non pertinet ad genus quae continetur sed cuius dicta respecti ad genus relationum primum.

Secundo videndum est de forma. Et dicta vis longa. Hinc modo vis dicta pars compotit. Est forma substantialis et est actus et dicitur simpliciter. Hec vocat forma partis. Aliquid caperitur in comparationem ad formam non de quae substantur t simpliciter voce substantiales hominum forma habet se alio sic de alio. A talio forma est in quod est sicur pars. Sedon vis dicta forma actus non habet ulla substantia et habet substantiam et est dicitur simpliciter et dicitur simpliciter.

Et ilio modo vis dicta forma abstracione a materia et angelica de talo forma sunt in gnie ab eo ad angelos genuis et extra genem. Tertio modo vis dicta forma sua natura rei ab obiecto alia sed in alia. Simiul substantia iniqua et gnatus respecti cum substantia et habet substantiam et dicitur simpliciter et non vocatur forma partis. Et hoc forma est in gnie tudio in quo in illud cuius est forma sine principio ad genem et fui cumstitua accidentes et hoc forma vis
De quinta specie qualitatis


Quomodo forma sit figura pertinent ad diversas specier quietatis.

Laputam. CLXVIII.

Tractatus II

nature rerum sequens ad pulchritudinem et dispositionem

Lato: aitur et frigus ad quem naturam rerum praeclaram et

mo calidias et frigidas ponunt a pho in phaenitis.

Et hic est propter eum quisque phaenitus et qui in solutione

argumenti. Et hie est ad genum phaenitis victorius

De relatione et relatione. Capitulis. CLXIX

Do dicitur est de pertinentia ad

genetorum. Et quid dicendum est de relationem

Sebo de relatione. Aliud est et relationem et altum

relationem. Quartus est de relationem dicendo sumini.

Primus est in quo differunt relationes et relationum. Sebem est a
dez et est relationem diffinimur et quod intelligent illa

et non aritio, sed ea in pristio. Terra quod relationem respectam est et ad

alium et in alium. Tertius est quod differunt et absolutum et

alter et his ad in

unc. Quartus est quod relationem diximur et per illa et esse

Quintus est quod diximur et superpositionem et superpositionem

e et separata. Sextus est quod sit uni relationem in diximur.

Quo differunt relationem et relationem. Capitul. CLXX

Clanto ad phaenum quod differunt

relationem et relationem. Sebem est et

abstractarum et habent se ad inimicrum albus et albedo.

Et idem sic et albus importans

rem albus et habens albedinem et albedo vicin solam forcenas

et solam qualitatem et habetur. Ita relationem vicinarum

et lud quod habeet respectur ad alterum. Et relationem quae

respecem et secim vastum habentur ab illo quod et

relationem differunt relationem respectur ad albedum. CLXXI

Clanto ad sebem scientiam et relationem

viciatur coera absolutam. Absolutam est velcum

quod ab ipsis allo est solutum. Sed si est scientiae

et no habeet respectur ad alium. Et sic sequitur.
DE PREDICAMENTO RELATIONIS

nam illud dicitur relationum. qm importaret haber respectu ad alium puer quod dicatur relationum. dicatur etsi respec
tum quod saltem respectus sit aliqua maior expressio ip
sum respectu. qm in nomine relationum. Et quia respectu impo
ratur per hanc prepositionem. ad. hoc quod etsi aliquid
ipsa terminat. idcirco relationem vocant hoc nomine ad
aliquid. hoc enim quod etsi aliquid dicit et significat et
sennam. cum sit neutri genere. et importat terminum respec
tus. et dependente. estque accusatio causae qui est ma
nine determinatum. hoc enim etsi proposito ad puerat quod
respectus aut quod a dependentia. sed ait duplum natura
labent relationum. sed naturam terminantum esse ad opposi
tum relationum et dependentium. etur ad seipsum et idem
magis explicite tangit. natura relationum. o respectus di
venit. et melius notetur. relationem appellaret. sed cui
venit ad aliquid. hoc explicatur. explicatur respectus. et
et res nobis. et etsi importaret. relationem. respectu ad
aliquid. hui respectus explicatur. expressus et relationem
tad. aliquid expressus. etsi propter quod anser et alia
notitur. quod non notetur. relationem vel relationem. sed nomine ad aliquid relation
em. divinit in libro predicamentos.

Quid sit relationem. distinctum et quomodo intelligatur
visimitor Aristoteles de eis. Capitulum. CLXXII

Eratus ad tertius videndum est quid
sit relationem sicut distinctam. Et videndum est
Aristoteles in libro postumum distinctum relationem
censum. et ad aliquid sunt quaeque. hoc quon
unt aliquid. videtur. vel quod et alio ad alium. hoc
visimitor dicet declarat. quia ipsa relationem vocat. et aliquid
ratione immediata declarat. quia et volat ad aliquid. ipsa
relationem sunt talia et ipsa hoc quon et alio alio
visum. unde ipsa relationem sicut relationem. etae

013
Tractatus II

bireductum seu dependentia habent ad alia respectu quam relata est sunt. In hoc autque hic aliis notantur duo
esse quod relatio oportet sit inter duo: per consequens relatius est ad alios extremus non ad se ipsum.
Haud oportet esse dui extrema distincta ipsa relatio. Et
sit rem ut in relatione reali ut pater de patre et filio. Est
sit rationem ut pa in relatione rationum est ad relationes
ideas patris in qua idem referitur ad se ipsum. In qua
non sunt duo extrema sit rem sed sit rationem in re
intellectus vel termino viretur et onus et etem idem
eadem. Secundo notatur quod hoc est quo alio est
sit causae generitui. Sit relatio possunt referri in habitudine
in genitum caesum vel vicendo, pater fili et paier vel possunt
etiam referri in habitudine ablatiuis causa vel vicendo ma
mensione maternae vel aliquot causam. Est in tempus ad hoc subdatur in distinctione. Vel quodlibet alter ad alium. Et
sit non sunt aliquot vicentur id est referentur in habitudine
aliquotum et generitiimi. Causa sed est quodlibet alter
iquodlibet referentur ad alium. Et est indifferenten in habi
tudinem aliquotum causam.

Quo relativa vitulium sum in vico est esse. CLXXXIII

Quaestion ad quartum dicendu quod

relatio sit tali distinctio quod sedat sunt relata
sit in vico sedat sit esse. Relata est in unum
sit accidens. Relata est in vicem
sit relata est in se. Relata erga sit esse et se. Visu
illa que estum ad seu essentia. Vel estum ad illud quod
significatur per nomine. Nunc estum ad quod primus significatur per nomine.
De sancamento relationis

Duos quidem fundamentum relationis, ut sic sunt in alio praecedente. Quantum autem ad respectus quaeque positis non sunt in formali significato, sunt in genere relationis, neque sunt de sectulis quibus ad formam, important per nomem est in prima specie qualitatis. Tamen quia referitur ad inaequale quod ad rationem est in genere relationis. Nec autem quaeque non debet post quod tam aliqui posse sint in relatione nec sunt punctur in relationis. Non enim est quidem relatio sua esse et quae si non sit quodam relationem in doti quodam si sibi absit non est in relatione et nullas si sibi.

Quo relatio distinguunt in relationis suppositionis et equa- parantia: Cap. CLXXXIII.


Quo et modi relationis in viuis. Cap. CLXXV.

Quaam ad sectul. Si enim quod sunt modi relationis vel nominis relationis significat qui in viuis. Dicitur quod est. Et est tamen quod possumus quod sum nam ad aliquid refer- tur et pater ad aliquid et sic relatio quod pleque vel caus.

o tit
Tractatus II

De relatione. lib. generatio et genera. Aliud est quod implicitur claudit in se relationem, si sunt uniusque quae includunt in se phonas relationes distinctas. Et hoc non omnis phonae includit relationem distinctas. Aliud est dicit relationis inquisita pro relatione ponitur et hoc nominat Deus.

De relatione. Capitulum. CLXXXVI

De predicamento relationali. Fol. CVIII

non rite sit relatio realiter et quod sit realiter, sit falsa reale.

Et de relatione reale et in reale referat ad scientiam non relationem realitatem.

Relatio ait ronis simul distinguit, quod sunt reales ronis et sit relationem contrariam in opposito termino ronis quod sunt reales ronis referat relationem ronis ad alteram aliud quid ad aliud aliquam si sunt reales ronis referat relationem ronis ad alteram aliud quid ad aliud aliquam.

Etiam si sunt reales ronis habet oppositas relationem realitatem in opposito termino sic est sic est de falsitate relationem ronis referit scientiam, sit scientia referat realitatem ad falsam et hoc modo referat ad creaturam relationem ronis.

Sed creatura relationem realitatem in ipso et illa modus est contra reale reale et relationem ronis. Est hoc igitur mediocris scientiae et secundae.

Quid sit relationem realitatem et relationem ronis. CLXXVII

Vulnus ad secundum videtur est quod sit relationem realitatem quod sit relationem ronis. Ad quod videtur quod relationem realitatem est qua aliquid habet respectum et aliquid in rea natura ad aliquid aliud circumscriptum omni actu intellectus ronis.

Et dico quod non est aliquid intellectus conferendus coparans patre ad filius vel filius ad patrem aedifici et alius respectum in per ad filium et eodem ideo utraque sit relationem realitatem. Relatio ait ronis quod respectum qui non est in re extra ad alium realitatem. Sed tota habitudo illa inter duos et respectum visi et alio intellectu solius coparatus et solius sui quidem abcutit tum ad alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habituo tum alium et hoc modo respectum eadem et alius intellectus solius coparatus et solius sui quidem habi...
Tractatus

I

Hoc est quarta ad illas quae habent correspondentia relationis in altero termino alterius modi.

Quot sunt fundamenta in genere relationis realis et quot modi relationis in ea. Capitulum CLXXVIII

II

Quantis ad tertium est quot modi sunt relationis in coeterum ad fundamenta in quo fundatur talis respectus. Dicendum est quinque, sed quae relationes sunt ad substantiam quaedam sunt substantia quae posita est substantia, quae est substantia, quae est substantia, quae est substantia, quae est substantia. Atque adeo simulae platonici. Et ad animam rationalis sunt similia albedo. Sed credo quinque opinione illa immutatur, quod ubi immediate fundatur relationis substantia, item est disputabile de creaturis. In quibus autem relationis sunt simpliciter. Sed eos autem quos philosophus expressit, non potest. Secundus modum est relationis, quod fundatur suprahominis fictur, ut quod suprahominis fictur, ut quod suprahominis fictur, ut quod suprahominis fictur, ut quod suprahominis fictur. Tertius modus relationis est quod fundatur suprahominis fictur, ut quod fundatur suprahominis fictur, ut quod fundatur suprahominis fictur, ut quod fundatur suprahominis fictur. Quartus modus relationis est quod fundatur suprahominis fictur, ut quod fundatur suprahominis fictur, ut quod fundatur suprahominis fictur, ut quod fundatur suprahominis fictur. Similis est et hoc omnium duplitarum, sed quod virtutum et potentiarum actus et passus, fictur, fictur, fictur, fictur, fictur, fictur, fictur. Nam fictur fictur est quod post calefacere calefacere quod post calefacere. Illa modi sunt actionem fictur, fictur, fictur, fictur, fictur, fictur, fictur.
De predicamentis relationibus

Ztractatus II

nem possum relationem causam sicut patet. Quia qui eis
sit in aliquo nome ad tempus, ubi vero in relatione ad
locum. Posito autem ordine partium importat habere aut rela
tionem haberi aut habere ad habitum. Idcirco in illis no fundavit
sive ete relatione nem eae causam, sed potus eae ponea

Ab uenire cunque et relationem fim quod comparat ad suum
fundamentum ad suum genus ad suum oppositum et ad suum
principium.

Lapulum. CLXXIX

Quam ad isti velcivs uter habeat
relationem ut sic vel aliud. Et ister habeat
quod si ad aliquid et ad alium que sub puentur vel
ratio sive oppositum vel ratio causa. Est intelli
gendi primo quod aliud vel quod importat absoluta
entitate, sed ad aliquid importat entitate respectivi.
Quod ergo
vicit et accidit se relativa ab uno habet quod sic vel quod
aliquid intelligitur de absoluta entitate, sed qui vicit quod ab
alium habet quod sic ad aliquid intelligitur de relativa
entitate, quo viso vicedis est quod relatio pot considerari quadrupli
erunt. Sua vel per comparationem ad suum fundamentum
vel ad suum genus et sub ad suum oppositum vel ad suum
causam vel principium. Si piger et relatio per comparationem
et ad suum fundamentum se relativa habet entitate a fun
dameto fere cadit sub obiisone entis in substantia et accidens
quod secundum secernit substantiam et cui nesci. Et sic
relatio reducit ad genera suorum fundamentorum et sic quod
vel aliud. Si eter comparat ad suum genus et secundum
ente nesci et aliud et aliud et aliud et suum entitate absolu
te et entitate relativa. Hanc illud sive cunque alium
ratio suo generalis. Quantum observius etius generalis fuerit tenui
cunque aliqui rone generalis et eam animal. Videvo eter ani
mal et et aliud relatio no puent etiam relatio et sic quod
relatio erit. Ergo no puent relatio rone suo general, esse
De predicamentis relationis

aliq. sed est ad aliq. ca hoc etiam ostiui relationis. Si autem rursum relatio in comparatione ad trium appositum, sic

aliquis ab illo et ratione: sit alius bonum cubitoque

ab aliq. ratione pulso ab alius cubitalis que est in medio

ab aliq. sit aliq. et est cubitalis, et est dupla. Si aut co-

sit aliq. ad aliq. ca non sit principi, sic

ab liquo, et est causa, et est causa, et est subiectum.

ab aliq. est pro-

vicii, et non habet relatio ca in aliq. nobis sed est effectum cordece agit. Agens est

subiectum effectus cordece oportet esse in creatura aliq. absoluto. Est enim suppositus relationis pulso in effectus.

in creatura aliq. absolu
to non constituit supposito, sed suppositum. Est siti

supposito absidit. Per quod actu omnis agens naturalis ter-

nunciat ad aliq. absolu
to sit pulso quae hic et subiecto subi- 

nent ad relationem consequentem, et augmentari terminat

ad quantitatem quae sequitur relationem et quantitatem. Alius est can-

sionis relationis. Quia enim fundamenta sunt subiecta, de

qua est in prima comparatione. Et ideo fundamenta ei

corpora vel substrato, incipit vel visum est relatio.

Si autem crittente aliquo, albedo in platonum est fundamenta

num simplicitatis, quae supera vel remota a platonum vel

quae est in eo vel visum simul esse ad fort. Sunt

alitm. nam est quod hoc visum viserit fundamento et subjectum.

aliqua relatione refer, non aliq. prorsim fundamenta
tum fundamenti etiam non est quoque aliq. referet sed subjectum. Unde albedo et est autem non referet ad platonum. Sed

alioce albedo quod aliq. fundamenta simplicitatis in specie.

Quod redimit ad relationem reale et quae.

Clxxx

Clxtii ad quinti et quoque requisitum ad hoc et relatio est reale. Nam de opus

quod in veritas opinione. Prima est quid

quod referet relationem reale et aliq. reale.
Ztractatus II

quod entis non est relatio realis. Realius est referri sibi
positum tale esse, et ideo esse non posse referri realiter
realiter non est ens. Sed non quisqu, ad hanc relatio
sit realis est, vel in eo quod referre sit aliqua positiva.

Futurum istu quod fundatur in ratio. Si enim non per illud aliquid
positum quod esset realiter in se sed per positum realiter existens
in alio referre, non esset realis relatio sed esset relatio
rationis tanti. Et poter hoc situ non referre realiter ad
semiss. Habet visus factum non posse aliquid existens in seto si
alio existere in seesse esse adserre. Pater realiter referre quod
aliquid est in praesentia unde referre et non referre per
positum existens in alio illa. Et ita uno sumpti et praebet
subiectum et referendum, etiam autem quod sequitur sicut et
partes termini ab objecto. Quo quidem est quod termino ad quos
est relatio sit realis, scit enim posse ad eum non potest et
esse relatio realis. Ita nec entis ad non ens potest esse relatio
realis. Sed dixit quod termino qui referitur sit realiter
vindicatus ab opposito termino ad quem referitur, saltem
vindicatus esse habebat in illa relatio quod ad ipsum, et poter
hoc relatio extendere ad se ipsum non esset realis, et ille
in re veritate aliquid sit idem. Similiter termini utius idem
existentiam non sunt distincti realiter quod habet idem
existentiam ad se ipsum, et ad rem a se distant. Habet ergo esse relatio realis ex praemun termini
quos habet suas quattuor uedictas conditiones, ut quod
opposito relatio sit et opposito termino correspodet non
sit realis sed rationem. Et ita modo relatio creature ad
greatum est realis quus creatorius ad creaturam sit rationis.
Et similem relatio scientiae ad sensibile est realis, licet scientiae sit rationis.

Et quod est quod sequitur ut relatio sit realis ex parte
termini.

Capitulum.
De predicamentis relationis

Quinti ad septimi pot est...
Ztractatus II

serunt ad iucce relationibus solo numero differentibus. Specie alicie relationis supponitur ex supponia referunt ad unam relationem specie differentiam sicur relationibus differing specie a relatione serui. Sic alicie relationibus sunt tales quibus quoc quoque referent relationem realis et aliquid realissimum sicur reponit relationem quae differentiis et sic est a tabula tabula.

Quod relation poeta est inter suos extremis non reales.

Lapsus CLXXXIII

Clamantur ad octauam poeta ccluidi

quae non est necesse sit si una relationis extrema ad realis. Sic specie alicie relationis alterius extremi sit realis. Et ideo non est idem viceque alicie relationis realis et alicie habeat suos extremos realia. Quae poeta habeat habeat suos extremos realia. Atque alicie relationis realis extrema alterius extremi sit realis.

Mec etiam idem viceque alicie relationis realis et alicie habeat correspondentem reales relationem in opposito termino quae poeta habeat reales relationem in opposito termino addit sub per hic et alicie relationem realis.

Cuius omnis relationis fundatur vel supra substantiam vel quantitatem vel qualitatem vel suprema substantiam ad actionem vel passionem vel habentibus rationem mentibus et mensurabillis. Lapsus CLXXXIII

Clamatur ad nonum sic suum modum contingens esse relationem realis. Dissertation est in genere quattuor modus, quae omnis relationis suis est sim. Et fundamentum in substantiis vel quaestate vel qualitate vel in substantias ad actionem et passionem vel habentibus rationem mentire et mensurabilis. Et sic contingens esse relationem et hoc quattuor generis est sim, patiFrexpostum.
De predicamento relationis

Quod offerat natura a suo fundamento

Vantus ad decimam sequendam differentiam a suo fundamento vnus solus infero quod tum est ad veritatem quod credo sequendam differentiam a suo fundamento sicut differentiam quae sequuntur.

Sed nihil potest veli quod differat extrinsecus quod ipso relationi importat aliquum quod no est ipsum fundamentum. Qua est res esse formaliter quod factum albus sequatur ipsum simulacrum platonici albo, nec simulando aliquid intrinsecus addit supra albedine extrinsecus in foro quod visus sit ab albedine, sicut extrinsecus simulando supra albedine addit sit intrinsecus simulando in platonico cui est simile animo.

Sic quod fundamentum relationis est albedo simulando se videtur hanc sequi sequenda extrinsecus quod ipso relationi vel simulando addit quod intrinsecus aliquid in aliquo spectum cui est simulando est illa in formis, alio sequetur non differat phata magna

Nam nullo modo visibilis quod aliquid aduerat aliquo rei de novo offeretiam sequentiam ab eo et aliis quod in re erat et sic factum realiter nocumentum cum eo et illud subjectum in nullo sese mutat. Cum mutatur enim non sit aliud realiter, sed esse aliter nec quidcumque relationi poterit aduentur aliqui nis mutatae se factum in eo et aliter sequentiam est albo et plato de novo essentur albo, et de novo aduentur relationi simulando, lae et eo facta mutatae sunt in platonico ergo visibilis quod relationi nullo modo differant a fundamento vel simulando ab albedine nec sequetur sequentiam cum eo. Et sic intrinsecus sequentiam idem sequi est

Quot modis se ingredi esse relationem ritis

CLXXXVI
Tractatus II

Tatnuz ad undecimi sev de relatīone rationis quotmodis stingat vicendi est. Quid sit relatio rōnīs vicendi est prīma. Quae sit requirant ad h se sit relatio rōnīs quae modis stingat sunt ostendit. Manām cui relatio rōnīs sit in perfecti relationis realis vicendi quae sit aliud de reūsūs ad relationem realē habitūdine aliē crucēter inter extrema quoddum nō est relatio rōnīs. Et h quae deducēdo non linguōs modos prīmōs posito. Si enim prīma editione non sequam aliquam habitūdinem habere ad ensem est relatio rōnīs tantum est quae sequam est modum fuerit prōdus modis versus intibus. Hæc relatio prāse ad nos posterores est relatio rōnīs. Si enim prīma editione non sequam est alium relatio referat nō pūlúd quā ipse est. sed pūlūd quī in aliō est positiūm est relatio rōnīs. Sī sequam intellectum ad intelligētum ve sitāt ad scientiam humānī. Si prīma tertiam editionem entis ad non sequam est aliquam habitūdinem sitcum est ēa viām, et nos sumus y oretionem futūris, id relatio importata prīma prōtenta est relatio rōnīs. Si aut prīma sēciam sitcum ab considērāt aliquam habitūdinem quae termini relationis positiūs nō sunt distincti in eō relatio sēciam nō est relatio realē sēciam sequam in relatione identēatis, quae id relatio referat ad intellectum ve sitātve idēe idēe. Post hōs modos re ratio rōnīs. ponētur quā aliquitāz quae ponētur relationi rōnīs. Hae est relatio ne referat medīātum a relatione ve alīa relatione. Unde sē createur paternitas nō pūgat substātivō per alīa relationem medīātum. Et illōs modos innumeros ponētur quā illās vicendas ve sēcias relationem. Exdate quodque ve dēbēt requir ad ipsam ve quodquī vicnas est prīma. Sunt mīliōnēs multa aliā modōs relationis rōnīs. Sequāt quō duo entia rōnīs referunt ad ināxī in plūs mo
De predicamento actus. 


Quid sit actio in sua distinctione.

Quam ad pumum sed quasi quid actu: fieri nescio quasactio. Actio et quant quid in id quod substantiar agere dictamur. Quid videntem quod partes singulas sic declarat. Dixit enim actio non agere: quia actio non nomen et agere verbum. Et id actio quod nomen significat naturam. Quod simplici et modo se fato. Sis agere quod sit verbum signifitiquo modo fuerit. Si dicat magis quium ron predictum modum significat nominem et verbo: dicat actio et non agere. Dixit abe in. Vbi nuntiata erit hoc propositum vbi viderent actio in his homines. Vbi adhuc actio in id quod substanti. Vbi sunt duo. Et ideo est intelligendum quod non beas re quod terminas et quae inest terminas ad quae qui terminas est ipsum passus. Et sic videret in id quod substanti quod ipsum passus actio ait non solum in id ipsum passus non modo locatis ad terminas. Et penetret et transmutat ipsum. Idem viderit in id rando ad. Dixit actio no videnter nol divitam quod in his factis sub partibus non invenire olimus modis actiones nihil in hinc sit.
Tractatus

hic autem non diffinitor actio ut distinguatur contra passiones. sed vt cazu comprehenderit. quoniam aut ad inuocem
se habent actio e facto infra vicetur.

Quo actio et passio sunt in motu reali. CLXXXVIII
Ecundo dicendum est quo actio se
habet ad passionem. Ad quod dicendum est quin
plum in inuicio et phibog. Actio et passio sive
motu reali. tio in actu duos. eum agenti
a pacitis. si vici agentis o denolatones ve a quo et passi-
temre realis receptionem ve in qua. Quo aut vice salter pote
esse in acto declaraf sic. Si vici esse poterit untuny
et eis dieret vni fi in elli nec iterius duce esse in acta
plercher nuni et eis dieret vni fi in ess. Si quod vni est
in potestas alteri in actu fi in materia et forma sic in
vni fi esse. Et bie verba bia tu de una o nolo operz quos
ter que quod et figura cere e cera fiat vni. Es en ipso o era
cet in potestas ad tale figura et illis voobus sit aliq-vni.
Et quo patet q nuni vni esse est a voob quon
plercher in acto ve quolidy in potestas et simul in posito.
Si plercher quod dplecher in actu vel quolidy in potestia unt
bus mony nuni agentem ad inuices nec paterent nec illis
vnoo voobus poslit speterve vnius actus. sed si vnius sit in actu
alteri aut in potestas q cadet et perced ab agentem susti
plecher in passo. in id et iter actus agentis potestia et
no cadem ratione quia agentis in actu ve inuicio. patientis
autem ve et in potestia ve recipit actus. Sic autem
po
tet esse ve pater vnius actus. et eius realiter actio et passio
vnius motus sunt. sicad cadem et ab agentia ve et
ob detias e contra et idem spacie a furibous ve doceches et a
boves vnius furis. Eunus ergo et kius motus veis actio
et passio actio ve denominat ipsius agentia a quo et ve qui
nol et passio ve denominat passus quo est quo vel et.
De predicamento actis

Quomodo se habent actio et passio ad agentem partes

Lapidum. CLXXXIX

Et in his patet quod se habet actio et passio ad agentem partes. Ibi enim actio et passio sunt in agentem partes, quia nullus modo sit actio et passio in agentem partes, sed solus in patientem. Sed idem quidem actio in agentem partes sit in agentem partes, sed nullus modo sit actio et passio in agentem partes. Quia nullus modo sit actio et passio in agentem partes, sed solus in patientem, sed idem quidem actio in agentem partes sit in agentem partes, sed nullus modo sit actio et passio in agentem partes, sed solus in patientem.

Qualiter se habent actio et passio ad formam per modum acquisitum

Lapidum. CXC

Et aliter ait quarto se habet actio et passio vel quod se habet actio et passio per modum acquisitum. Unde imaginatur se habent actio et passio per modum acquisitum. Unde imaginatur se habent actio et passio per modum acquisitum. Unde imaginatur se habent actio et passio per modum acquisitum.
TRACTATUS II

vel a forma acquirita quodvis relater qui habet
Actio et passio sunt vis et morte; sunt in pacta facta in sublecto et habet res causata in sublecto ab iis agente. Et si
sit res causata ab iis agente in passo est ad a forma. Quae
forma et actus subiectum in forma facta videtur esse idem.
Nec habet forma in sublecto, et aliqua actione vel passio
Tunc si forma recepta in sublecto est forma et alia
actio est, nec est in summo, si sit no est alia cadae ree for-
ma quae potest esse actio et passio; iterum quae facta et
passio est forma recepta in sublecto. Et si ponit B opinio
que cedem res et forma, et actio et passio est forma recepta in sublecto. Et si ponit C opinio
que cedem res et forma, et actio et passio est forma recepta in sublecto. Et si ponit B opinio
que cedem res et forma, et actio et passio est forma recepta in sublecto. Et si ponit B opinio
que cedem res et forma, et actio et passio est forma recepta in sublecto.

Dicet enim forma si quae est in forma nisi in summo. Di-
cet enim forma si quae est in summo nisi in summo. Di-
cet enim forma si quae est in summo nisi in summo. Di-
cet enim forma si quae est in summo nisi in summo.

Quod actio et passio faciunt quodvis relater nisi
realiter sunt idem.

CAPITULUM CXLII

Eprim videndi est quod actio et passio
sum sti cede res facta et esse est uno quod-
vis relater nisi.

Primo quodvis enim ratio sic relater nisi
ratio sic relater nisi
ratio sic relater nisi
ratio sic relater nisi.
De ludicamento actio

utsum est enarolae. Est idem noster dumiuiones pudificamtvem vel generis nihil est esse reales sed bene operis quidem tum sum esse rem vera. Est igitur quod eun cessentibus in eos reales et ronos, quoniam eun non est entitatem differendi hoc a ronos. Est igitur incipit in ludicamento

et incipitmodus. Entia aut realia ideo quidem vera entritatem et actio est speculatio. Si aliquis potest esse differentiae usque a tempo et iussae sedest et non sedent. Est ita eun et entia sunt in aliquo ludicamento. Quantum autem

tum autem pot est ronis quia ipsa sunt entia realia quod est esse quia duxit potest eun eiueria obscurantur ronis secundum fudquod

epis fuit in tractatu de qua est specie fistar. Et uidem

et possit sum est passio in tecta et adeo et vel

et nihilum est et speculatio ronis pot est esse quos faciunt ludicamere et quos cecum est vera est et actio est passio. Et velius autem duxera non est realis est enim ronzin
ci et idem actio obiet rone et est ab hoc sic sumus specimem

imponere. Est et in hoc a quom unus ludicametis passionis

et est in exemplo phis in phis. Et eadem Athenis visque

et thebes et diuerio. Secundum eadem eadem et speculatio et passio sumus ludicametum. Quo hic difficultas in

singulacu differentiae ronis faciunt duxerit ludicametum. et

doque differentia ronis facer duxerit ludicametum. Fac differentia istae

ronis que non sunt reduciales ad non roem nunocox

facere differentia non excedit numero decem punitum:
xeper quod non sunt nisi decem ludicametum. Hoc autus

futurum ad quod aliquam eius generis aut potest esse

verum dixit est posita ludicametum distinctio.
Tractatus II

De actione in manere transeunte. La. CXXXII

Secundo vidēdī est de dividō actionem
nis quā posuit Phus. ir. metaphr. qv fæcto
nā alia est manēs alia tràssent. Līra qv fæ-
cēs sunt trīa. Pūndī est obstrēre quā dīsc
rust r quō cōvenīt ad inuicē bect trīa fæct agere fæct
operatorī. Secūndī est qv est actionem trīs tràssent in quī
bus cōvenīt. Tertīī est quō se habēnt ad inuicē. in quī
fæct cōvenīt dīsserīt actionem manēs tràssent.

Anōmēdo cōvenīt dīsserīt fæct agere operatorī
quibus cōvenīt. Legūndum. CXXXIII

Idēdī est ergo prīmo quō dīsserīt
inā trīa fæct operatorī actionem fæct. Et vīdī
in ēgō fīct magis commune t minū commune et
respetu vīdecō
omā operator e
commune ad actionem factōnem factō ad fæctōnem. Omīs
fēctō fæctō qve dā ēt t no cōverī qv no omīs actionem
eft. Omīs ērī actionem fæctō operator ēt sēd nō cōverī
qv alē operator e quē sī praes fīctō acceptī de necē
ēt actionem factō. Igūt ēgō fēctō locāto vīdecō ēgō fæ-
cēt. Igūt ērī ēlā atra fēctō cūtī principū ērī ars meānica
que asūmit materia externā nō solū ad vim sēd ēsās
ad transmutationem in fornā. Sītū sēbāe asūmit fēctū vē
transmutation in cellula. t domīcatīō līgna vel lāptūs vē
transmutation ad fornā domō. ē tālis fēctō operator ē oparit
et in tālis fēctō temp fēctōnem relinquūt alīqū
operator ēt sūmī fēctōnem. Igt. fæctār ērī agere et
operator ēt fæctō ērī operator. quāpropter nō ēspū-
dētēr vīct ē vās sēd rectī ratio factūrātū qv ēt intelligē
ēs de arte meānica. tē vēī ē sūmī asūmit materia ad vitā
et ad transmutationem ad fornā. Et ideo artēs meānicas
fēctūs vicent. Actionem prīme ē operator ēt
De predicamento actionis. Fo.CVII

vel potest in naturali activa vel ase aum materi in solum. 

Sed firr habet potest in natturn ad celeritatem vel celeratur ad celeritatem. 

Similiter ait quod ase aum est actu ad actum exterius in celeritate et materi in solum. 

Sed hic est arte equestre ase aum equit ad equitatem. 

Equitante actum et actum exterius in celeritate et materi in solum. 

Et quidem quicunque voluerit. 

Et quidem quicunque voluerit.
Tractatus


Quid est operatio manens et transiens.

Ecce videlicet est qui sit opatio manens et transiens.

Et quae necesse est quod sumus positione est hoc quae opatio manens et transiens sit summis. Et opatio manens est qui manet in operatio. Et qui non trasdet in exterior materia si est intelligendum velle lucere et simile. Et opatio transiens est utia sit ob operatio trasdet in exterior materia in quae facere est. Et facere est trasdens quae trasdet in materia ligni iluminare dominare. Unde brevis ossae actio quae agatur de respta in alia materia magnum actio trasdet in actus.

Tractatus ergo hoc sint successus comparis in se alibi factum et alia manifeste ancededem est aliqo speciali utraquaque da potentia subhini formam. Unde recte in esse opatio manens est pura receptio actus in subjecto et no est aliqui agere efficiunt. Hic est vel reposito pura qui ad specius materiae vel est ad principio forma esse facere formalis in
De predicamento actiis

le quilibet est aliquid et esse in actu formalis ipsius formae.

Hoc autem quod opatio manes non est aliquid agere esse

est in intellectu supposito, hoc est in intellectu rationali nisi quod

aliquid accidisse possit esse factum aliis actus est suces

sui. Si aliquid accidisse possit esse factum aliis actus est suces

sui, tunc seu actio illa manet esse aliquid producere effectum sicut aliud possit de intellectu esse suo.

Ad hoc ergo dedita portio quae opinis opatio est aliquid.

Hoc autem quod aliquid est causae genitiva et in actu habundine causae sui potest. Sunt autem causae sui effec
torum finali et sunt extinuiscere effectum sicut formalis mater

cialis in copiosis et materia et forma utrinque sunt sicut de essentia rei non est in alio. Quibus igitur form

italis attribuas opatio. Causa est finalis et non attribuas aliam causs

niam causae agentis. Quoque et aliae agentes in acto

sibi causas causantes eius. Attribuas ergo opatio agentis form

cis materiae et est opatio causarum. Sed est materie sub

habitudine praecepti materialis. Hic opatio est ipsius prae

cepti materialis enim praeceptum est

perfectionis. Est autem formae sicut praeceptum quod facit formalis

ter tanquam nihil est aliquid quod variable est forma formalis.

Principio aut effectuum est tanquam eius quod actu tale effectu

um sicut lucere in lumine est opatio effectum. Sicut enim sicut

etens ipsius formae qui causat lucem in lucem. Est igitur

ipsius luce et forma principius materialis et praeceptum qu

ipsi sumatum subiectum. Est ergo lucem etipsius lucum tanquam

principiis formalis causam est variare actus formalis for

malis. Est quidem pacte quod opatio est causarum princi

pium materialis in effectu et causarum sed sub visibilia hab

undine. Hus suppositis videtur nihil salto sequitur in

facito ne plus opatio operari principium effectum sermi et tran

siens per se locundo. Tuis per accidentes posse est man

nens et si aliquis factum actum in scopo in quibus cern


Tractatus II

Ecce etiam aetas et patria si hoc eisset possibile. Ut ait opatio ignis passius sit manes pater satis erit sciens lucere manet in lucete quod solis passius est receipt et non extra emere inquit etiam util passius. Et erat opatio ignis formalis sit manes pater. Nam opatio ignis formalis non est alius et alius formas et aliud est tale formalis nec visser ad ipsa formas nisi in voce significatur. Ipsa enim forma seu substantia habitudinis ignis formalis significavit notabile. Et ut substantia habitudinis opatios significavit verbalis, et sic formalis opatio forma est lux est lucere et albedo vel alburnum est albere et caloris calere. Et partis hic est semper sit lux in lucete albedo in albedo calor in calore. Et si seclum et alter est manes opatio ignis passius et alter ignis formalis et duplici visserit. Primo quia ipsa opatio ignis passius est et non actius est suceptus est in ipsa ignis hic in lucete sic fuerit supradicta phantasia realit visseris ab eo. Sic lucere solis vel luna visserit a sole et luna et sunt suceptas lucis. Opatio vero ignis formalis manes et est esse realis formalis no est in ipso phantasia formalis sit in lucete et non est alius additis ipsi formae realis ab eo visserum et est in material ignis formalis sit in lucete et non quo erit ipsa formalis. Et lucere calere albere et visserunt a luce calore et albedo. Ne putatur et in luce sit in lucete sit in lucete. Et id est ut alpes. Si nihil visserit, quia opatio ignis passius est receipt actus ab alio. Sic censetur a causa efficacia reducere ipsum de potentia ad actum. Opatio autem ignis formalis obolum accepit et quod est esse formalis tale non impugerit esse alio sit a causa efficacia. Et lucere in luna quis habeat causam et sic ludet et igitur et ipsum sole. Et part est opatio lucis et non est a lucetu effectum. A dicit opatio ignis effectum et sic is ipso sit manes et non manes est et nisi visserit illud a quo est talis opatio visserat.
De predicamento actidis

qua est re et eius in quae est. Sed opatio spectari effecti
ne est immo quia est opus est a qua est, a qui est et
in qua est nisi quae cadet. Si forte posset declarare in idem
suas actus uti sui possit quod multi reputat impossibile.
Ex concreto hoc quod opus actus spectari tempus aut se
satis trahens, quia metaphysica potest actus est spec
quis transmutans aliquid error aliquid. Sin talis actio trans
tempus est in alio simpliciter. Si autem est in codice hoc et
qui differret in actu quoque sit illa. Ex victus
excludo quod subtilitatem intuitum et rectum et victus opatio respect
et specta sua sub viis falsis habitudinis quod opatio respecta
spectans passius et in quae est formata et quod est efficax et
a qua est. Sed excludo quod hunc vestigium pot stare et vi et
comunio quod non videbit habere viam falsam nisi quod
esse effectum de quod pars quod si loquitur et fecit non sit idem
agent et patiens et opatio est transiens. Sicut intelligere
nulla non est actio realis nisi soli grammaticalis sine
lucem respectu lucem. Solum intellectio est actus intellecto
vel intellectio recipit intellectum causam effectum ab ob
iecto, sic est intelligere actio manes. Et modo specta
formal et materialis in multi pondra. Si autem excludar quod
accidit sit aliquis idem agent et passio sicut quidam quod
intellectum et recipit intellectum effectum et actio agent in soli
opatio erit manes. Quod plus sit in alio
rum subiectum et erit eius et a qua et in quae. Et si de pro
recto erit operatio manes cum specta specta actus et
formal et passio. Vide viscerum illustrare. Non est
indeterrimus plus visi sine intelligere sive visum sive solem
solum grammaticallis, quam quod sit actus obiecto et non
actiones pertinentes, vel si esti poetic actus et non
possum actus.

In quo eodem est, in quo different actus manes
et transiens. Capitulum.
Tractatus II

Errio vidēdī est pliclēdē do breuiter
in quo comencet in quo dixerit opatio ma-
ners triāsiēs. Et vidēdī q comnuntur pone-
q praevīst in hoc qe virginis pote dixi opatio tā
trāiēn q māndē. qe nomē oparīvīs eit vīgrāp comūne.
Differunt autē in tribus. Primo qe vēlim qpue loqū
omēs opario trāiēn qe vēl opario. et vīdrē boc acto vel
fascio. Secund quēdē respectu agēris cūris actōris princi-
pūi eit potērūs actūs naturalis. cūris actus in alīo reci-
pēt ab agētē. et ἢqū alio ve supposito in alio et in sube-
cto. Et tertī cur principūi eit ars vel scīēria actūs d alī-
mūr māntē exterioë in qua transīt sollī ad veum. Fascio
ab respectu agēris artificialis. cūris principūi in agēdō
eit ars mehICS m trāsi in materiē exterioë artificialis.
Nū. Operatio aut in manēs qe vēlīqū volūmē nō dix-
tur acto nec factio marīne qe opario in manēs sīt sollī
illa qe eit opario principūi paffini et formalis qē nō eftct
ni. Si autē pošer dixi opario manēs alīquō nō pincipūi
actūn et pošer dixi acto līcē nō factio quēcd tri sīt dix
boc lārgē oparationē in manētē sīs lo qūdā vō-
cat actone. sīboc eit valē largē acceptē. Secūdo dis-
ferēt opario manēs trāiēn qe opario manēs eit perfe-
cto operātēs. ve lucere eit gēctio lūcēs et bμō. sī opar-
pio trāiēn eit gēctio operari. fact edificare eit gēctio
edifici et ilc et alīs. hoc autē differēs sī applicēt ad pā-
tēr et paterē. Si est accepium sofa. oparationē manētē eit
principūi paffini qe omēs eius opario qe eit eius sollī ve
lūcēpūi eit gēctio eius et nō aler test lecēpūi et nō aler
lum accēdēs sīt iu volub. subiectēs ve paterē. si illa opario
que eit principūi paffini eit ipsius operātēs uto mō et unī-
tēs aleruēs. Si autē accepium oparationē principūi subjī-
sum mō pūris declarāto pater qe est eit eius perfectō nō
De predicamento passivorum

Si ait ponant operationem praecepti, est enim tempus praestantem. Haec non est perfectio operantis aliis quae in quo sed in quo. Sed si ponat quod aliquo agentem esse principium opariorum et a quo per modum agentis et in quo per modum subjectus. Similis hic est no traet in alitud subjectum sic tehas oparum erit præcipio operantis et in quo est oparum subjectum et a quo est effectum. Lertia esse nun t in hoc quin nulla oparum manebit coherens aliqua operat

De predicamento passivorum quid est. Esa. CXCV

Est tanto predicamento quod est passio nunc agendi et. Esa supponit hic quod dictum sunt supsa in predicamentum quaestas et passio. Esa actus est de tertia specie quaestas. Et ceterum illas suppositiones quod dictum sunt in capitulos secundum de predicamento actibus, non referit videndum nisi qui quod hic passio consistitur. Ad quod vicedum et anecto et pedestalium videtur esse passiones. Passio est esse manier...
Tractatus II

actionis. Sub olidendâ quâ situr patere potest et dicitur
in prae actionis in passione est uno considerare. Primo
saept pro ipsa est forma paternâ sibi ab agente impleatur et
ad hoc sit in visibilibus sic passio est effetum actionis. Seco
consideratur in passione quâ ipsa est actus suiuis continuus a visi-
tente actionis in ipsum sit ad hoc sit illato actionis.
Bene ergo dicitur passio creavit effectus acutissimo qui
ti est quâ situr ab agente transfixa in passio: sic dicit et
esse illato actionis iniquote illi forma est tam in situr et
sinus. Lectura vacenda circa passione dicitur situs in
alis preallegatis, et idem de passione eis victum sufficit.

De indicamento quâ quâ sit visibilibus. CXCVI

Quintum ad predicamentum quâ dicit
sit in visitat quis quâ sit visitat. Ad quâ
visitat sit ei autoris. In passione visitat sit
sic. Quâ sit ei verdictum et adiacentia nisi
circa sit praeal. Ande intelligendum quâ sit hic accipitur nota
iter lect indecimabiliter et a poteradicari de suis spesbus
sit et cetera gravi. Dictum sit ei suum quâ reliquum et adiacen-
tenia ipsius et no non sit quâ siter solidum ad venerate
sit et quâ sit acceper ad extrinsecum. Dictum sit circa sit praeal.
no sine causa vbi intelligendum quâ sit et murre quâ sit et
sine sub sin in murre et caetera et extrinsecus quod
sit et aeternum in primo quintum. Et quâ sit artem quâ sit<br>
De predicamentis qui et vbi

Si autem est octauurn predicamentum,
ae quod videnda sunt sua. Puto quod et vbi. Se in quibus est vbi. Tertio quod se ha.
ad locum. Quaesum ad quibusest et autem
principalis maius sit vbi. Vbi est circumscrip to corpus a
et circumscriptione pedes. Vbi intelligen dunt immortal et circumscriptione. Una in qua locus circumscrib et
locutio ista est actua. Alia est corpus octauum: qua salus
circumscription a locutio ista est passua. Et tertia que refull
et quaestum huc et vbi sit vbi et est predicamentum. Et hic
quod modus eorundem ipse in vbi sit et accipst et speuee vbi.

In quibus est vbi: quo modus aliquid vident esse
ad loco.
Tractatus II

Ex uno videt quid est in quibus reperitur. Ex inde quod solvitur immunem in corporebus. Ad quos scindit patro ventriculus aliis aliis quod in loco tripliciter. Hinc modus circumscriptio a saepe copia circa vimam sphaeram sit in loco qui ab aliis corporibus circumscriptum. Alii modus circumscriptio vocant ait esse circumscriptio in loco qui sic est in uno determinato quod in aliis. Hinc modus circumscriptio ibi totum modum animae sensatae angelus sunt in loco. Ternae modi alii quod est in loco per existitiones fuerint. Alii modus peus est in loco qui non circumscriptio nec circumscriptio sicut pontifex est solus sit in loco sicut, utrumque. Eiusmodi circumscriptio vel circumscriptio vel circumscriptio. Hoc supposito sit et solius in rebus corpaliis. Est enim excedere a loci locum circumscriptius denique ait angelus sit in loco circumscriptio, in racione etiam vel sibi nullum copia est. Injus modus circumscriptio esse actum vel passum itaque sequeet quod quies aliquid est immaterialibus locis attributum. Vicios eius deus est vobis hic et non circumscriptio nec circumscriptio et angelus et animae est in loco non circumscriptio sed circumscriptio qui sit tale sit in loco eis attributum est non est vobis tale phicametum sed est imaginarii vobis. Ex eo enim quod situm sit et aparentia est in loco imaginatur id est in spiritualibus. Hoc est non eis attributum sed non est verrum vobis predicamentale sed ad illius modi imaginarii. Id est etiam extra quodiam sit etiam sphaeram cuius non sit corpus continens et contingens nec locum nec locum sive non est ibi vobis reale vel phicametale. Hic solus imaginatur Sicut etiam imaginatur quin in res poe imaginato ante eum effaret resup a mundi principio vel postpet destinat in mundi termino, quod quando non est rea le situs nec tempus, sed solus imaginatur sicut a tempus.
De subjuncto positio

Quamodo se habet locus ad ubi quae sunt duerfa

Chapter CXCIX

Ut aut ad tertius quomodo ubi se habet ad locum potest patere et ida lecturae resitter differunt. Locus enim video esse utilis causa a qua procedit ubi. Eius enim est ultima suprema et tunc ambientes et viacuram philosophi ubi. Sequitur quae resitter sunt duerfa. Hic est quod est subjectum in substantia esse et ultima suprema sed ubi est in conspecto locato corpore sit in substantia et per accidetem et principiis.

De predicamento quod est positio. Capit. CC

Unus predicamentum est positio sui

Habens ubi sidera sunt tertia. Primo quo modo sit viatur positio. Seb quid est positio et est predicamentum. Terro quod quod differente positio subjuncto positio accepta in gnie quantitatis. Quod modo viatur positio.

Ut aut ad primo scindund quod positio dicit, v. modus.

Prima enim dicit positio imediatum speciei dumus demonstrans sit sumitur a pho so posterior ubi vaudit in eum diversum demonstratur imediatur in positio desperante. Sequitur positio extranea et singulars sententia aliena famosi in scientia. Sit sumitur pho so tibi eum positio extranea ut diversum tum verificari. Terro id est quae fundamenti alienis questionis in solutio positio et modo viunt ridentes saccere suas positioem ad huius similitudinem surise articulos positioes vincit quos debet phare. Vescino ponit se tali quod phare intet. Quarto id est quod ordinatio partis in toto. Et sequitur in primit capitulo de quattuor, ubi vide et quod quis
Tractatus II

titas sit in partibus habentibus positionem. Quod si
idem et ordinato partum in loco sit est speciali
mentum et sic hic positionem acquiramus.

Quid est positio et est pecuniae. Cap. CCI

Sicundo si ruendum est quod sit Posi
tio praet et predicamentum. Ad quod dicimus
quod si positionem eius positio est quidem
partem sue et generacionis ordinario. Ad eum
distinctiones intelligerum est quod sic Albertus.
Situs primo est principaliter notar ordinatio
norum partium in loco. Secundario est notar ordinatio
norum partium in toto per relationem ad loco.
Et hinc est duobus causis est et positionis quod est
pecuniae et quod sibi contingat absidus alius
partim sit. Quod hinc partem in toto et cooperationem
ad locum et per hoc
videt in via diversitatem et positionem est quod
cum sit 'partem sit orbis agentis in passus et hoc enim
sit tali us orbis partum in toto incomparabile ad locos de
agens haec dominii super passus subdit et
gnationem ordinantium id est orbis causarum a
gnatione. Hoc autum gnatio
us est ad positionem. Cap. CCL

Quomodo positio predicamentum differt a positio
ne primum ad genus quantitatis. Caput III

Et hoc certum est quod differunt pos
sitio et speciale predicamentum et positionem ad
speciali determinato specie quantitas.
Et quod positionem primum ad determinata
specie quantitatis. In quod non ordinatio partim in toto
situ ordinatio partem corporis in corpore. Positionem
ius est speciale predicamentum et positione ordinat:
in partem in toto non absulutes sed in cooperationem ad loco
in quod sit orbis partum et viueat modo situtum.
De predicamento habitus

De predicamento habitus. Capitulum CCIII

Exum et vitum predicamentum dicatur habitus. Exum declaravit et nomenclatur supponere eam qui dicta supra de multiplicatione nosis quia quid est primum quod post predicamentum quod primum spatium quod introitit. Istus est suppositus quum in naturam habetur praequant in quae quod suprema erat sint cingitur de primum spatium quod introitit, reffante duo fit scientia de habitu et est predicamentum. Pumam est quod est scientia quae vel in quibus et.

Nunc est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.

Nam est ad primam. Scendi quae eae praecepto

Ludum est habitus, pur est predicamentum.
Tractatus II

nec substantia sicut vestimenta adiacet corpus quoque si liber est substantia. Ergo inhereat praecipue solius accidentium adiacentis solius substantiae applicabilis ad aliam substantiam quarti quod liber est sicut substantiaeideo albedo inhereat pars sit sed non adiacet vestimenta aut adiacet sed non inhereat corpus. Ex quo patet quod habitus qui est post dicantur habitus et quod sit ipsum accidenti habitus et quod sit ipsum nullo modo est accidenti habitus sed est alius liber nisi qui sit parvis accipilis est aliter aliquo modo esset applicabilis modo qui est in sequenti capitulo dicet ideo in discriminio vestigio habitus est corpus qui est circa corpus sunt. Alterius aut scilicet et quin est quod est corpus tangit causa finalis habitus aut ovis habitus est finaliter iunctus aut peter decet aut peter regum erunt aut post emissionem corporis. In eo aut quod Esum quod circa corpus sunt tangitur materia alqualiter non est quare sita careant ovis accidentias sed in qua quid est habitus et est patet.

In quod habitus inuicem et in quod non. CCLIII

Ex dictis patet sedo fess quorum est habitus in quibus. Hic aut est quod est accidentium sed habatur nec omissi habitus sed conexao; hie quod sit inceps est. Hic intellectud quod siue dicti comentat or sup. methodius. Primum habitus acceptit et adiacentia substantia ad statim non put sit sensit liber sensit sed put sensit liber sensit aut sit quare do vestem. Eos aut qui habebatur statu ad substantiam non est in omnibus partes indifferenter corporis senserit solum in exterioribus. Multos aut habitus est appropriatus eti corporis sed habere appropriatum partit corporis et hic demolare fiti et nulli soli sensit essit appropriat patet qui caput et calcitad pedes eti et hoc calceatus
De postpedicamentis

De quo sequit que habitanum no velbet alium corpus nus organista vel habitar vel
inhabitat parturit bunc et quinainari situr lapides et hominum unum aitque habere habitum. Et hoc inquit autem: "De
venerandis quicquid est et nonum" habitus non est acti
venerandis et rationis corpus sed in venerationes partes. Et hic
sustant iter cælumque. Quasi est quae occurrit habitus
aut situr inter nomen habitus sed corpore iucunda subaru
nus sed corpore iucunda coagulat enim nis habitus nuferi
situr quin situr tunc iucundaem situr oem potes mili situr ce
ntentes. Quia cum ets quinibus vienens vel aet
abit corticem equi tellus homo velut ranem magis quae e
vela respecta eoa sit circa homine. Et dicta patr all
munt circa et dicamenta quam de modulo ingenii mea circa
a corpore hoc explicandum sit teneo possum indicare
aliquas subtilitates et difficulitates speciales et doctor um
cum circa sita discentium. Et specialiter circa vitia ser
dicamenta de aequi pertinente et certa scienza fac
milib voluti pertinare.

De his quod dicamenta cosequunt Lap. CCV

Ostip dicti est de pertinentibus ad di
camenta in generali et primo de illis quae
alqualiter conveniunt et sunt communia sub-
stantiae et accidentibus. Secundo de quibus dicamenta
sunt in speciali. Nunc tertio videtur est de quia
minutia que dicamentur ipsa dicamenta vel orna vel phara
que ab alqualibus specier est post pedicamenta vestigium. Et
in alta sita procedendum est. Quia primo dicitur de no-
mine quo importitur idem etiam. Secundo de nominibus
quibus importatur aliqua alitera. Tertio de nominibus
significatibus sub alius habitutinibus et maxime quae
importavit videntur aliqua habendum aliquam ordinam.
Tractatus II

[Text in Latin, likely discussing philosophical or philosophical topics, as indicated by the Latin alphabet and the structure of the text.]
De postpredicamentis. 

et ane ad alio ad sunt aliqua eadem triplex erit. aut
mo respectu speciei et specii aliqua eadem specie
quaeque cunctur sub specie un. ut (m) sumus sunt
sub homine et modo sunt quae sunt specie
habitab velae uinimum
nec idem quae substantiae. Et modo respectu generis et speci
mone et genus quaeque sub sed generi cunctur. ve
homo vel ex sub animal. Et modo respectu alia
logia et sub substantia et accordus sunt una idem et
modus secundae. Quod modo
menue quod modo
ritur unum et modus unum idem. Et quod modo
mone aliqua est unum et modus unum est idem.
Tractatus

...
De postpedicamentis

sub animalibus. Et sic accipiendo differé, sic viseré est viseré homine. sed nomen viseré est viseré, quod viseré ad
sit subject viseré aliquo modo viseré. Sed nô sed, quod viseré, inter isti, quae sunt viseré.

De differé, quod viseré sit viseré. Quod viseré sit viseré, quod viseré sit viseré, quod viseré sit viseré. Sed nô sed, quod viseré, quod viseré sit viseré. Quod viseré sit viseré, quod viseré sit viseré, quod viseré sit viseré.
Tractatus II


Quoniam modo ratio est in intellectu et quantitate.

Capitulum: CCX

Ulati ad secundum quod aliqua ratio est in re. Scientiis quidem vires vires et ipsis alios visumendo vicendae est quae accipiendo ratione rei pro ipsa conceptio intellectus ve re conceptio ratione est in re extra substantiae sed est in intellectu formaliter substantia. Accipiendo alias rationes, quae quae ex rei formaliter respondeat talis conceptio; victae ratione in rea non quidem quae ipsa intellectu ratio significantur, nam est in re aut cum ipsa conceptio cum concepto talis conceptio intello sit in re extra anima cun...
De postpredicamentis

sit in anima subjectum, sed vicis esse in re in re est
aliquid quod correspodit conceptui animi, tunc significari si
quis. Unde sed aest quid ipsa conceptio intellectus
habet ad rem quae est extra anima. Aliquis est ipsa conceptio
intellectus est simul simile rei extra anima existentia.
Sicut hoc conceptio qui habit in re significata per hoc no
men homo, et talis conceptio habet fundamentum in re
immediate in se res ipsa extra complete ad intellectum sas-
at q intellectus est verus. Q nomine significato illi intellectus
non sit vice vicissim. Aliquis aut ipsa conceptio non est
similium extra anima extra anima. Sed est aliquid quod
cesse quod mo intelligi de rem quae est extra anima. Et hinc
sunt intentio quas intellectus admittere, sunt conceptio
de significato quod autem nomen genus non est similium ad
essentia extra anima existentia, sed et hoc quod intelligis
animal per pluribus spectat attribuit et intentione gen-
teris. Et hinc intentio hunc prosim fundamentum non
sit in re sed in intellectu. Si remotum fundamentum est res
ipsa visual intellectus non sit falsus qui sit intentio admi-
terit. Et simul et de omnibus alius nominibus quae sequis-
tur et mo intelligi. Aliquis vero ipsa conceptio de aliquo
significato per nomina habet fundamentum in re nec pro
simili nec remotum. Sunt conceptio chimere qui nec est simi-
lis rei extra anima nec consequit mo intelligi de
rem aliquis vere et ideo ipsa conceptio est falsa. Unde pas-
ter sed est quod ratio in re in se signifiicato nomin
nis cui accidit esse ratione est in re et corripit quod quae
do conceptio intellectus et simul simile rei. Modeando aut
ratione pro posita intellectus realiter a subjectum pas-
ter quod est extra anima, sic ut quod accidit in sua subj-
ecto et super vicia est quod de posito anima invicem.

Quomodo aliquus vixerit in re vel ratione et de pers

tinentibus ad ista.

Capitulum.
Tractatus II

Vestris ad tertius quomodo aliquid uterisque vel ratione dicenda sunt tris. Quam quomodo ostius uterisque rei vel rationis sub triplex modo condiciit. Sechd quomodo aliqua viscerum uterque rei vel realiter. Tertius quomodo vetet aliquid uterque rationis vel eum rationis.

Et ommiis viscerum rei vel rationis sub triplex modo condiciit.

Vestris ad primi premittit primo vult necessari.

De postpredicamentis

libet est res vera. verbera sunt ne sit re, s.s. ratio. Idem
est de injustitia e saperèia in deo, qu e tam in saperèia e saperèia
a in deo res vera est. et tam à non verberae res sit esse

Quid est differre realiter et qu alius differre realiter alius qui
ter quum modum. Capitulum. CCXI

fs suppositoris videndù est secundù
principalis quod vicari alios differre se vel
realiter. Et videndù qu re e realiter vicari dif
ferre spier illa quod eum ne sit alter. nec
unius entitas est alterius entitas. nec differre talium
dependet ab actus intellectù. immo circipto ost actu
intellectù adhuc effert verbera e vumi non est alter. Et
sacrum differre non quadriplic. Prós eae quae sunt
ente specie. sunt verbera in numerù. et formas e plato
e vus lapides. Secundo differre mo eae quae sunt ver
bera numero e specie. sunt tì plùs generès. et se differ
re realiter homè e signis e bos. que sunt verberi speci
ces animalis. Tertio mo vicari alius differre realiter
que non so differre numero e specie. sed differente generè.

qvis opus et sub uos analogù. hoc mo differre stabili
tis quibusque que uitem et sub eus quod modo differre
alia quae realiter. Non habet in differre numero speci
es generès. sed plùs húgen, quae non differre iter
sens e creatùri, et creatùri similis in genere. que
e ofim imitatur et à plùs generès. Et se uos nas de
distis vos res realiter ufferre in alia.
Ztractatus II

hoc viasum sic esse realis, unde quidam a quo viasum entis
in secundo predicamentum est viasum in secundo realis. Sic intellectu:
septem quae est in secundo quoddam est esse realis: non
nullam opus et ejusmodi viasuticas sit realissimae, non
eadem rei numero ad dicam: est viasutica pertinentia parum
de motu a qua acto et passo sunt vives motus numero rea
littere super patiunt.

Alas vicinis aliqua visere sine ratione.

Eccl. II

Quantum ad tertium quod vicinis aliqua
visere ronc et esse visere et esse visere se
rondem. Dicendi est quod accipiendo etem pro pos
tione intellectus: quod si tali septem differentia tot
his rei viasuticas res illa cui-qui septem et sunt extra
sex ultimis intellectus formarum ingerent et quid octetem coz
septem septem quidque seque ab ronc rei visere visere visere viserab
s. que sunt ne visere ronc. non viasutica rea. unde
sic est et visere ronc non viserab. est que si viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab viserab. viserab.
viserab viserab. viserab viserab. viserab. viserab viserab. viserab.
De postpredicamentis. Fo. CXXVIII

Acceptuus autem pro potentia intellectiva sic dicet aliquam rotem quod dixerit: non est enim rotem tertiarum ac dictae et similis rotem, sed scripto non est actu intellecto, nol est ille qui olim verbis entendit esse intellectum et tantum illo rotem, sed visum rotem, olim enim rationis. Alio modo dicit alio quod dixerit rotem non est illud esse rotem; quod est ens realis et visus realis, rotem Nec non arca ipsa vero. Et sic rotem idem dixit: sic intellectum negocia, et idem se estimare in relatione idem est, et sic idem est. Et tenuit occlusi dico, et sic visum rotem, et sic visum tertia realis quae in illis nulla inuent et distincto circulato pro quod actu intellectum et ipse intellectus in tuto observatione pro sua consideratione solum differuntiam causam esse obiectum in intellectu his et non subiectum in re.

De hoc nove simile et quod modo visit. Laps. CXXIII

Clamus ad tertium I de hoc nomine simile scientia et similitudo est differentiam eodem assunt. Et hodie habemus quattuor species illas quattuor attenditur limina. Prius in prima species que est habita et positio, et tunc quidam quidam est albus vitamur similes. Secundo in secundae species est in habenda potentia naturalis ad visendum vivum similis in potentia vivit. Tertio in tertia species et similis firmis quattuor statuaturque est in ligna sive sive est in uerum quod sed esti et nol est eadem species sed generis, et illi dictur similis a pane etiam specere, quia etiam similis est etiam similis in tertio simplici etiam similis etiam similis etiam similis etiam similis etiam similis.
Tractatus II

obi e quod calidum sit et eae est magis simile igni quam calidum eum.

De oppositione

Dicendum de quarto. Oppositione

dicendum est primo de oppositione in generali.

Sed si dicitur "sed" ad habere species oppositionis in speciali, quatenus ad primum sit similia sunt. Primo videtur esse quod dicitur oppositione oppositionem. Sed quod si quae sunt species oppositionis. Tertio quod si habeas ad unicum in ea est maior vel minus oppositione.

In quo dicitur quod oppositione oppositionis.

Quantum ad primam sedebatur quod oppositioni oppositiones, quod dicitur "sed" est abstractus eo modo quo superius indicatur. Sit uel in albedo, vel in oppositione. Quoniam enim quod simile est allegro, non secuta cum simile sit allegro; quod sit in oppositione. Oppositioni est ipsum situm et quae aliquid sit aliquid oppositionis.

De oppositione in commodo

duplicitae. Sub röne dependentiae quae dependent ad ipsum, 5 sit oppositione rei gratiae. Sic oppositione pater filio et ecce

utroque. Sub röne remotiis quae vis bi remouer alres, sic con

tingit triplicitae. Sub uti totalem remouer nihil relinquens

sit negatio. Sic remouer a oppositione affirmativa. Sic sumit oppositione dividuam. Sic oppositionem dividuam non

ens. Sic remouer oppositionem subit sub futur oppositione praedita. Sic oppositione cecidit visibie. Sub remouer oppositionem subit subiecta subjecta. Sic est opposition

um praelatis quae sunt in codicibus et eis decreto generis, alicuius oppositione subit albedo rigidae. Albedo remouer

negati in eis decreto grises quae sunt prot altius et a mensa

-et eis decreto grises quae sont sub colore sic esse spes sub grie.

Aliud se habent ad immate quattuor oppositiones et a

plus haber de natura oppositionis. Libri. CCXVI

Eruditorum et de illis speciebus pro se habent ad immate. Et quibus libentum est pater et post humana. Sic ve

plens sit post albs. Sic est eadem oppositionem multo a plus bi de oppositione in uno terminos oppositiones. Et si

ad plus quattuor oppositionis. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad

plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad

plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad

plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones. Et si ad plus quattuor oppositiones.
Tractatus II

alis oppositione est alius medius. In isto vixerit a 
excter ad oppositionem. Aeternus quen sit in medio eterno
alius opponnunt tatem agis defecerit a diurno et oppone
quem aut aliquis in medio duxit. Nemo modo quenunt
in medio eterno nisi. Quis enim extremus est, qui
generis est medio in quod pene sit. Hic modo quenunt
ab eo pignoro in colorem medio pura rubedem. Hic est
quenuit in medio materie, quae vel subjicit. Et nol in aliquo
gnie medio situs aliquis niger. Nol est ille suscitans quern
ente eodem suercicio suscriptum situr in manu. Alii aut co-
quenuit in medio materie sit a subjicit. Nol in gnie medio
alius quod sit eiusdem. Nol s se suesur. Sua mediare a ha-
beret quocumque quodlibet. Hic de substantia non sitiatur ali-
quod terrena in illa nol quenunt. Quod sit eiusdem nisi. Et sic
his est visus: in quanam oppositione suae cedere subjicit
nol sit regressus a praestans in habitatores a cecidit in virtus
in oculis: hic est de quod in Sua immediatio: ut de quedam
immediationem fece et sed in habita in esse, quae in Sua im-
diatione sine quibusque oppositione ne remanet alius virtus
in subo ad sui huic ad habitatione aliquo facto et co nol remanunt
visum in eo ad villari aliquo specto physico fonte ne re-
manet Suis ad substantiam Suis alio mediar. In quod in immediatio hic quascu ordine reficiat sui substantia vel vis-
eam nol auctor percuta ad reliquam vis manum seque alios nol
auffer ne possidet nec magis. Alii aut et integro Sui mes-
diationem fece et sed in mediat. Nol s se suesur. Et sed in ocel-
iis potest ad egritudinem et egritudinem nol ad se aut
potest ad suesur in refectione aut necris us intret esse
venit autem in aliis alio mediis quae vel substantia vel subjicit
in fundo medio. Hic enim nol et passus
refert ad substantiam nol sustinet medias
nol sit ne possint nol sciscare nol
receptione mediis posset sustinu intret in refectione nol e
De oppositio in omnium Fo.CXXX

...
Z tractatus II

dictio est us, et eiusdem signis idem et ad idem similitur et in eo
plerumque dicitur haec suavis iuxta<br>
peradiecit esse quemque, quod est quod idem<br>
esumptum est sed quod iunctum est idem<br>
esumptum est et idem signum idem<br>
ed eidem signum et idem signum
vnde haec iunctio<br>
laevius curvatur eodem non currit que id est afficere o
negatio eiusdem idem rem e nomine. Sed hic non est contradictio
esse Loris currit idem non currit que non est eiusdem idem rem
sed idem non currit quod laevius curvatur eodem et<br>
non opposito quod idem signum idem<br>

Tertia dictio est quod idem non<br>
non currit idem quod non currit idem signum idem<br>
non currit idem signum idem signum idem
vnde haec iunctio<br>
laevius curvatur eodem non currit que id est<br>

De oppositione<br>

Lapis.
De oppositione praejudicis

Eundem dicendum est de oppositione praejudicis. Tenet lex loci post deductione sequecere est praedicatio hujus termini oppositus, quae ens est alterum ens, quae sunt esse affirmatio et negatio. Ut praedictum, si praedictum est babes, opponere se fieri nulli est terminus oppositus babae, et se hujus modi affirmatione est terminus hujus modi negationis non absolvit nisi sub in praedicacione; sed est negatio in subo infra genetum in terminum oppositus ut cecitas non est absolvit nisi ens in talis subiecto tertio. Praedictum est negatio absoluta. Praedicto est negatio veteris formae in veteris subo. Luca ergo praejudicet duo sit faciatis. Primum est inimum quod est opposita definiri. Sed quoque sit maxima praejudicia tertio quoque reprimend ad praejudicem suum dicetam. Quarto quod est minus oppositus praedicacione et praedicitur.

Quod est opposito praeditum

Clamum ad primum. Quod est praeditum opposita est praeditum praeditum opposita. Qua praedita opposita sit sit notum ilium circa idem sibi aude irrevocabiliter naturae in ratione cuiusque cecis circa ulla altera regredi et natura a cecis quod ad vitam aut in natura aut in quod quod praeditum opposito est opposito affirmatis et negatis. Cuiusque regredi sit circa ilium vestigias oppositi affinitatibis in rei modis videret praedicto.

Clamur ad eum speciali, sed quod est quod velissimum quod velissimum vel quod velissimum velissimum vel isto velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissimum velissim
De oppositioe primatiae

Est. Hic non ponendo obstatuli et non reducere potestas ad actum quum sit duplum. Uno modo ad ipsam et mobilitatem calorem potest faciit vitare ad ipsam subiectum sub se aqua cuius est calora et fragilitates mobilitatem. Allo modo quodue in immobile sit pluma removet potestas sub subjektu ad habita cum se potest sua deficiens ordinatur quum potest obstatuli in habitu. Est quisque pluma austerat potestas ad actum. Est de quum potestas ad subjektu adiectio totalis tollitur maius est oppositio adjectoria quam natura. Est esse manso miraculam quotidie alia creare et ece illumire illud est minus mirabile sub quum frangitur e illud quum rarius miraculum reputatur.

De oppositioe contraiectae. Capitulum CCXXIII

Tunc dicendum est de tertia specie opus posito tibi de contraiectae quum quisque in his mirandi sunt. Primo quod est contraiectae. Secundum quod requirimus de contraiectae verae. Tertia quin medius vicinans altera est contraiecta. Quarto de visu vestris ceditioe et natura versus quin angustias. Quinto quod radix oppositioe in contraiecta est a peradieci et pyandone.

Hinc est contraiectae

Hanc ad primam vicendam est quid est contraiectae. Quod est part per divisionem spectabile est. Contraria sunt quum in codice generi positae sunt a maximis fe mune avis. In eodem susceptible victima infestia est. Tali altere est in natura. Hic tur est in codice generae positae que victimae victae est vera species aliae generis in quum visibus a selecta contri. Sub oppositioe est quum ens absolvatur a quaterni eumque e contrario est quum in tali subjektu cui extremum in illis oppositioe cum est eius generis. Que ultimo extremum es positaimo quum ens eis et contraiectae et visibus quibus extremum sunt positae et ambas sunt species eius generis, sic albedo et nigredo sub coelo. Hic est
Ztractatus II

Et sive maxime a se inuisce vitare ex in sertificis medias.

maxime vitatis sunt saltem sertaria: si albedo t ingred.: do sive in sertificis maxime vitatis: et non albedo t rubesce
t si rubesce est medias colas. Ex in eodem susceptibus virosim

invenisse est. Et sive est natura sertaria si albedo t ingred.
ed in parte. Nihil aliam cum inuisce a natura sive et caus.

a ducespos naturae, et albedo in eignores ingred. in con

nus. Ex quo pater ad est serticientes et oppositio vixut et

tremor sunt maxime vitatis sub eodem generis possit

eo sive atque virosim inescrivit aliam a natura non in.

Vos reiuntrun ad verum serticientes. CCXIII

Elantii ad sedem fecit quod reiuntrun ad

verum serticientem spatium vitae. In eodem q. de

sive eignoresit et vitatis. Conuemetia quidem nefi

ad tira. et patris. v. metaphor. Sporaeq. eit q. q. q. in

not in trivis et in eodem ubi eignum et eodem generis. et in eodem

potestate. Et eit a pluribus virosim eignoresi generis sunt.

et albedo t ingred. ubi ceteri q. plurimis virosim

sive est susceptibus in eorum. et albedo q. est in utr.

terre et plurimis virosim ubi eodem potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.

et eignoresit et plurimis virosim ubi eorum potestate in eorum.
De oppositioe praria

Quoque sunt modi prariae, quae accepta sunt. XXVII

Clari ad quartii facultatium sunt quae

Quoque sunt modi cœrariae, quae accepta sunt. XXVII

q

Quoque sunt modi cœrariae, quae accepta sunt. XXVII

Generis inter se. Et sic sunt prariae ut haud in aliam

Sanitas et egritudines mediocri medicis sunt. virtus

Eius sunt medicina ut haud in aliam sanitatem. ut

Utus modus est romanorum, ut haud in aliam sanitas.

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Simul et ignis, ut haud in aliam sanitatem. ut

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in

Sunt spocius que sunt in cœrariais, ut haud in
Tractatus II

indiscretter: sicur quhus aiat sit susceptiù sanatatis ïmò et post egruitdum iscol: ti sunt alqs egritudios a quibò nò est regrellius in sanatati vel a thòs glecta vel lepti.

晌 sumis radri oppositid in prara. CCXXXVII

Tantì ad qumì scì ynde babù radi-

ce oppositì prara. Nicòdà ëst a a Sdictiùa

q et quatur oppositìsì. A otradictona òdèämì

vni friùx est negattìo alterùs. Ën albedò de

gät nigredùm in subiecto. vni albò nò est niger. Ës èm boc

eíst differentia. Ëst negattìo Sdictiùa est extra genò. tìste ter-

munòtutal nibi vechì negattìo S egregiùm est infra genò. ëste ter-

munò vechì alètibì positiùm. Ën qìs èc sòtes èm albò. vicò

qì est nò niger. Ëc aìs negattìo qì puentì et alètibì èm

alètibì positiùm. Ëc qìs èc infra genò fìs y alètibì. ëc èm

tcem sòtes èm albò. sòtes non ès èm albò. ëc ès ès niger

ò est Sdictiò absolutè. Ës è est Sdictiò peticìta. Ës è est Sner-

ticas. Babìs terminù positiùm eiùsèdè generis ëù aposto-

que negattìo. nigredùm. Ës ës alètibì. Ëis aìs ter-

tìo nòbìlìmì. Sneticas peticìta oppositò et peticìta ès

ëù nù friùx ëmò ès nobìli alterò. illidì qìs ès nòbìli

babìs rònè babìbò et ingnobìli babìs rònè pàtnòtibò ìsto

mò fàngiò sìst babìbò ëst egritdùm pàtnòtibò ìdè ès è al-

bedìgì e nigredùm. Ës ìntùs babìs ëxcatì in obèbì. bùs

màjìsì est ìn ìlàmì ìsìbò nò est regrellius ès è egritdùm

òbìbò ìsè cùrèrentùbò. Ëc bòc ìrgò bònè peticìta. bòbì

tusùbì èc in aìquò ìdèìì ë èvèrì pàtnòtì. Ëòc èìì ìgò

petìcìta. Ëfìce àìsè èm bòcìè ëù in peticìta oppo-

sitìsì supponùt sùbìctìsì. Ëc ìsìbò nò bònè ìììì ëìì ìgò

ne oppositìsì. Ëc ìsìbò medìqìù Sìsì. Sèbò ès ìgò pàtìtìsì ter-

mùsì ìsìbò èm ìgò ìn oppositì ìsìbì. Ës èìì ìgò ommò

èxtronìbò ìsìbò nò ès èìì ìgò ìììì ëìì ìgò oppositìsì. Ëc ìgò

bus ìrinì. Lèttìo quì ëùò vìnì termmì ìgò peticìta ìgò
De oppositio
De oppositio straiae
De oppositio
De oppositio
Tractatus II

Odo bocuiter cócludio códitiôes et
propugiates cauulfert ipsorum oppositionum
in seet per quas una ab altera viltet vel c:o-
vent cum ea. Et primo cóntradicóes que est

Conditiôes oppositionum cóntradicóion. Tauta ad primum est et quòd
Siccius opposition habet sepete códitiôes: sinne quod nól esset vera siccius.
Prima est quære códitiôes que ad ea medium me
sio esse grátis et subiecti susceptissimae partis et ente et
ve nös esse vel nö ce. Sede est quære extremum sit
extra genere partis et ente quod est extra sumps omne gen
ätz ad affirmationem et nös ente ssum ad negationem. Tertia
est quod nös esse in sec. Quarta quidem extremo
sä dicat saindum positum nöet quod habet modu
affirmationem, alinm nihil dicat positum et negationem. Quiæra
nös nös esse et saindum nöet ve más determinate rel. ve más determinate
sä subiecta et saindum negationem et terniam aut altus
solutur sä nös esse. Secunda est quomac secundae quöe
de extremum posse esse vel simul. Et ipoletum et quæ
esse códitiôes parti politica in subjunctio subiecto. Si
et quære códitiôes reposita ipsum affirmationem et negationem
sä ve más, casum etä subiecta etä afirmationem etä
tertiae tempore fset nös esse etä fset obiectio.

Conditiôes subiectae oppositioner et oppositions cum
sermitt et viltet a contradiçãoe. Erunt.

Propitio ante primum,
Siccius in seet movet
recto siti medio dei grátis
movet aliaq positum et aliaq nihil. Subsidia
sermitt sä üel neutum. In diverso posse
De conditionibus oppositionum

Quarta quinque est quae mediis subiectis suscepitur et susceperat octo. Quinta quarta extremas est in gre. III habet est in gre directe. Plauto aut directer non sit negatione absolute si negatione determinata forma et in determinato sit directe. His duobus decet tissert a Sicto.

Conditiones strane oppositionium differunt et consensum ab predictis dubio. Capitulum. CXXXI

Posito autm 3tr brevitas aliiq bhs

quaternes cunctas quae cum erradieque e puncta oppositionem aliarum in quo differat. Prima eius quaternas est qui opposita Sita sit nunc 3ide nece simil. et in hoc, quae cum errae solitarum oppositionem.

Scot et quae mediis subiectibus suis extremi sit ad illa Sita quae non essent alteri a natura. Tertia quae verba extremae sit in gre geni intra idem genere. Hac siti habeat quaternes ronee et alteri ronee habet aut inutile coherret. Et in his duobus quae cum quassem et usus a Sicto.

Quarta et quae semper Sito et habeat ronee habet et nobis

aliquam quaternes et ignotis suis in hoc quae sunt specie cuius naturae. Quinta et quae verba extremae sit aliiq

naturae posuit quaeque hanc habeat ronee quaternes et aliiq

ronee habet et inutile coherret. Sezum et quae habeant mediis et aliiq qui sit ad Sita medeora.

Septima et quae habeat viatim et semper siti ad Sita in quae est reverting ad quae in alteram et aliiq nature sit ad hanc habet suae et in alteram oppositionem. Tertia et quae sibi possit duabum et subiectum sit duabum et alteram.

Tertia et quae sibi possit duabum et subiectum sit duabum et alteram.
Tractatus II

inest a natura, et nihil quod altera a natura inest. Ser
ta hinc mediatae, et non immediatae. Septima est qua
ab uno a alio; et regressus est illius qui non est regressus.

Condiciones oppositionum relativae et quomodo con
venit et efficit alia. 

Capitulum. CCCCXXII

Opposito autem relativa habet qua
tuo; oppositione. Prima est quod habet medi
tum generatit in hoc sequitur et est
natura et est opus rursus immediata t defert a pera
ris immediata. Secunda est quod habet medi
tum secundum in quo
unque sequitur et est oppositione et defert a opus,

Lettia est quod relationem et extremam sunt
ideae in hoc sequitur et est tribus. Sed in relatione rursus
possunt esse idei hic in relatione etemitate in quo def
cert ab alia. 

Quarta est quod oppositionem ponit et re
druit. Qua posita se ponit et rempete se eimae, quod eff
cert ab alia tribus. 

De victoria et motus habitudin alio ordinis.

De tertio vicendii est de nominibus et victoriam
significat et habitudin alio ordinis. 

Lettia quod occurrit hoc per ordinem etiamenda. Sex de
opposi et posterius cum suo opposito qua est simul de pri
tipio de causa de elemento de necessario de preposizione
bus de ex un. de moti de toto et magis et minus. 

Lettia autem huius et posterius vicendae sunt tria. Primo quod mo
dis de prae et posteri in victa philosophiae. Secundo quod
victa prae et posterius in eis a significationem augunt.

Lettio declarans cuiusdam dubii.

De priori et posteriiori. 

Capitulum. CCCCXXXIII

Rimo igitur vicendii est de prae
et posteriiori. Littia quod sequitur et postera

in victa philosophiae. De prae.

De priori et posteriori

Tractatus II

in manu vigitis vulgatis indec respecta pollicis est prior 
medio et secundo alio. Prima autem cognitione esse aliquid altero contingat tripliciter tam in cognitione intellectua 
quae in cognitione sensu; sed modo opposito quis illud 
boeat. Est qui in cognitione intellectua est positum in cogni 
scendo sententia. Ano igni mo prae se alquid altero cognitione 
intellectu. Secundum sua sunt pora, peculium. Hic in sen 
seria est e conuerro. Li eur ro sit inueniatur noci cognosce 
scidut. Si sententia sit peculium noci cognoscendo, hoc 
hoc est noci cognoscendo forte. Sede mo est alquid quae 
intellectua cognitione esse mo quid simplicia. Quo 
simulcet oppositio. Secundum quae e conuerro. In primo 
composita esse, si eur et simplicia. Tertio vicinum, ali 
qui cognitione intellectua, eur mo quid passiones min 
composito. Sit poiesis no eur rectum et passio lineae leu 
chae et. Sit eur lineae simplicia. Sit poiesis rectum et 
vo 
cognitione ipsa leuatur. Si sententia sit e conuerro. Si 
ioe sit mago oppositum poiesis eur. Pet ait in euromo eur hip 
icon. Primo tene conuerro. Et si eurum poiesis 
alpha sit alpha in lineae ipsar. Ipse mo aia eur in 
voa a qui no sequit. Sequentia est eur. Si sequit aia eur e 
hic eurico muurum est homose. Ce videtius est 
tone aut analogia. Fortunem autem, in 
rectas.
De priore et posteriore

Si aliquid est causa alterius est patius sum naturam sequentium, ita est verum quod est ut non est ostro uti vera est falsa. Et quid si veritates sequentes sequentes sequentes sequentes factae de rei det ventas rei est pati; sum naturam sequentes sequentes, illa patet modo prius et per consequens posteriorium omnium quae ponit phaenomenon et universo methaph.

Aliquando prius et posteriores sum Augusti, quod confessionem caput, Caput III. CXXXIII.

Secundo tunc est quod factum est Augusti quem confessionem caput, et ut et alterus modo assignare possimus, si quis aliquid aliquud alterum modo dixerit. Primo eternitate, si Deus est per omnia creatura. Sed opus est illo poeta est. Tertio est num est illo spectat. Quarto est quia est summa materia in una sola et materia in una ephora. Cum mundum est in una sola materia in una sola ephora. Primo vel alterum modo, si Deus est summa materia in una sola ephora.
Tractatus II

Hoc tamen primum philosophi, quod cognitio visiera est, sed egressa e cognitione singulari. Nam idem, quod cognitio visiera est, sed egressa e cognitione singulari, est etiam e cognitione universalis. Sed egressa e cognitione universalis, sed egressa e cognitione singulari, est etiam e cognitione universalis. Sed egressa e cognitione universalis, sed egressa e cognitione singulari, est etiam e cognitione universalis.
De prioci et posteriori

er a pino puo distinguit halem a no hoic: & huc hoic ab hoc hoic. Un puert a pino puo vocat omnes virum prae.

cal. Intellectu ait hy p objectovio & p abstractione directe et p se indirecte ait & per lineas reflexas cognosce picaliare ut phu, de alia. La igitur alibi potestia puo ferat naturalis in id quod est sui objectum directe. Postero ait hy p objecto indirecte. Obiecata est sensus est picalare virea: directe & indirecte ut prae realiter cognosca a sen tu picalaria: postero & universalis. In intellectu ait coeure
sopru est notio universalis & picalaria. Et etsi mo victu est supaa de houare cognitioe universalis in intellectu et in sensu respectu vius & picalarias hae natura: quo ad naum in sensu phusa sunt cognitioe singularis, quas ait uo picalariae. In intellectu ait eouere: Et sic loquit
plus u: methodo. Et postero ergo pot posere quiter ut vius phusa vel pictione cognitioe picalariae e picalaria vius ram in cognitione sensus & intellectua.
Ztractatus II

Quot modis vitæ simul. Lapsu si. CCXXXVI

Inul ait dicif per oppositum ad ps
no et posterum. Et ideo non oportet aliquos
modos simulatam assignare: nisi quod modi
sic vident alig: quos et posterus tot modis p
oppositum aliquo dicitur simul. Ponamus tamé tres mo
dos quosque Aristoteles quot: quas est. Quid
illa dicitur esse simul quod: generatio est coetu
et eundem consequens: sit et in coló: et eundem
modum subjicit et eundem passio
nulla est. Sed isti modus et quod illa nescit esse simul quando
coentur fit eundem consequentiam sit et in
inun. sit nequitiam esse simul qui
saequae naturalia intelligunt et coentur ad

De importandis habitudinem ordinis vel causali
tatis

Lapsatulum

CCXXXVII

Induendo restat de noibus quibus im-
portatur adid vel habendo causaliatis que
sunt tria suis principiis que importatur adid
causa: et elementos quibus importatur habendo
causaliatis. Et de istis videndum est quod se
habeat ad unicum

Ad quod pertinet quod illa sit rerum: et elementa causas
et principiis omnibus causa est principii: se: non restituit
et non de principiis est causa vel elementi: nec de causis
et elementi. Et quod ps: et princiis est magis debe et
et causa et elementi. Principii situr importus: ad
quendam videtur boc causa importus inique ad ille qui
De simul et principio  

san quò nó est de réor pinctūr. Tibo part ε γόνιμος ε nomē pinctūr η écœvūv duōrum ε pinctūr reprēctu duōrum pōnau. et pater ε pinctūr huiet patr x filiū dux pinctūr spuif setiūn auit accepit ε nomē cause vi effeit. vi pater nò ε 
titia pater x hilus sunt causa spuifeti. En pm qu pinctūr  
um ε cōmēs yrēr. Et qu tōca cognitūc procedēr. Primo 
de principio. Sede de causa ortio de elemento vicēdā est.

Novum modum est nuncupatum in quibus inventur 
ratio principii.

Lapitulā. CCCXXXVIII

Claves ἡγε ad nomen punctum quod 
importat ordinē. Secundā quōd ε est nobis 
manifestum: in motu locali vbi est putā posit

rο et fi locūr hmag. & in quā aliqua 
rexus qu motū uest ε est manifestum tēstu: fi ait qu rei sunt 
nobis magnā novē: h a nobis anōtān. Et ide qu hoc 
nomē principii ordine quēdā imported. Odo ait ε nob 
notiones in his quā circa motu localē sust. & hic hoc nomē pica

piu fiu οξε positū ε ad illē quē ε ζmē in his & reci

piuā motu localē. Circā ait motu localē occurrit tria f: 
magnitudē suō quā trāxite motī. Sede tēse motī. Terno

π tēs meturās motū. Dēc ait triā se hirite qu ordinē vē pater

in phisico. Hā fi quīdē prīctu 7 poteriu in magni 

tudē cepticu pui & poteriu in motu & fi pa poteriu 
in motu ε pa poteriu in re. Hās suppositis

potere faciliter quod modus et principiūn ratio pincext

pro seu sequenti significandō incertum est in ò sia et repreh

citur motu localē. Sede in alīus et ordine hēs considerārē

Quantā ad pĭhā mincem ratio pucēxii tríplectēr. Polo

cē quā poteriu in principiū nāscunt magistrihēs a quā  

pincexi motiū: hic est nona momentār in unuā pro his 
pūrim enre, pati principiū cāpiō termēn. Et 7 δa hab etx

poteriu in magnitudine sequē, patriūs e poteriu magnis  

a mi
Tractatus II

motus idearum invenitur principiis in motu et in spe unde
ponitur principiis magnitudinis et in natura. Quo magis
motus significat aliquid maiores currierit principiis et que
quae many cursum incipit esse. Aliqui autem principiis motus
a principio magnitudinis. Aliqui nosceo a magis operato et
pateat. In metaphysicis ex epo positum in visibilium. Non
esse incipit aliqui aliquid addideret ab eo que est principiis
simpliciter et in natura, quia ab eo quod est magis
oparatur et magis faciliter ad vice et. Vili esse in mortibus
humano non incipit tempus in principio vis et aliquid a medio. Ex
cоде etiam est quod in illis mortibus quae sunt supra
circulare magnitudinis non habet rerum principiis. Accipit
aliquis principiis quae oporunet movere mobile det sua
naturae dictum in motu cum potest celestia principia moti
postum in cuncte. Ex quod patet quod inuenitur principiis et
ratio principiis vici et magnitudinis in motu et in spe. Ex
ordine abstrato in motu locali inuenitur etiam principiis nomine
vicos in hinc et in generato ret
rim. Ex hunc complectitur. Hoc modo tali principiis alio in
extensus et intrinsecus. Allo modo in existens et extrinsecus.
Primo modo venti principiis est perspectiva et generali ad
naturalia; sed qui sit sit ad artificialia, sed in naturalia
aliquis principiis est causae, quod general est artificialia. Et
artificialia, scire in natura cariis in domo fundamentis, sit
sit in naturali; ita illud principium est incertum. Et modo
in naturalibus venti principiis rei in rei incipit rei generatio
esse ad naturalia, sed factum sit ad artificialia, sed actio
esse ad mobilium. Ex hoc pateat et in naturalibus et in
generatio subsequitur pater et mater vicina principiis
pueris. Ex hunc modo incepto alienario incipit principalia
nus et sic et quod in omnibus animalis venti principiis et
et modo, et si sit venti principiis et cui solvatur celebrium
vis. Ex inde venti sit incepto et in omnibus
in artificialibus et illud venti principiis quod est principalia.
De causis.


Quot sunt genera causarum. Lapidem. CXXXIX


De causis

factotum natus et primus intellectus toti nature. Propter quod visus doctores, quippe nature est intelligentia. Ad hoc ante genus cause reducitur omne agentis quod quocum modo non solum in esse substantialem sed etiam in esse accidentale.

De causa materiali. Capitulum. CCXL I

Elatius ante ad genus cause materialis scientia quippe accepta materia in rebus naturalibus. Sunt artificialia, quae aliqui quibusque respectu tonus utraque materia vel plerumque quae visus principia. Huius remota, verbi graminea materiae proponenda solummodo sunt accipienda; sed remota sunt termini vel dicitiones remota sunt syllabi remota sunt litterae et sent decima in naturalibus vel materiae proponenda in homine sunt carnes et offa remota ipsa elementa remotiones materiae primae, ut etiam in artificialibus.

De causa formalis. Capitulum. CCXL II

Elatius ad genus cause formalis scilicet dum quae sunt substantia res ad aliam extrinsecum extrinsecum. ut autem visus formas exemplaria sunt liber exemplaria a quae substantiali dicturus formas formae plura scripturae. ut autem extrinsecus foris operat et extra modo per modum formas quadraturus. ut autem formas omnia remota, quae, ut autem formas quadrata, gens et sint reales. Et ut autem formas quadraturas inhereat et sibi dicatur. et ut autem formas quadraturas in horti et sibi dicatur. fors quem autem formas quadraturas in horti et sibi dicatur. et quae autem formas quadraturas in horti et sibi dicatur.
Tractatus II

et quod quidem quidque triplicem. Quaerens esse diversae res coniunctae sed adunant eam ordinem rati. sicur hoc est in exercitatione vel bonum in ebatate. sic in formam responset to tunc quod designum nomine exercitau vel aitarius. Quaerens ait non soli adunant ordinem sed conaer et collegationis ista aparatur in partibus. sic in responset pro forma ipsa copositis. Quaerens ait superaddit ipsa copositis. alterationem copositum quod sit quid sit in mutuo et sic in forma et ipsa mutua est quod etiam est quod est specus copositis. Et quia in forma res habet esse et additur et totalitate additur et est addita importat per visionem. Ideo quod causas esse vocat forma a pho. et vixere et nunc ipsa visione et eis forma non obstare. quia in res copositis et materia est forma situ visionem virtutem coniuncta. Reliqua de materia et forma visum sunt qui agit de principium substatiae.

De causa finali. 

Chapter. 

Ganthis ait ad genere causa finalis scitur dux quis sit. habet plures fines esse inter olim cert non edem mo ab aliquo agite. et medicae in tendit sanitatis tanta sine principal. et atenuatione corporis tanta quiprinquimani sanitatis purgationem per quanque atenuatio. Et sicur in his. ita et in alio. Sic aut fines sunt subordinaent. hic aut fines sub sine. sicul atenuatio est sub sanitatis. purgatio super est sub martyris. et sanitate. tali atenuatio intueri qualem est gruit sanitatis. talis purgatio quis cogitur atenuationi et sanitate. Sunt autem habet ratione bonum vel simplex et saltam appareat bonum. Unde nullus ad malitias inficiet et operatur. et quae hominum. alterius aut sedebat et quae fines sunt in quibusdys vitam in esse. et tempus est prior intentione et causatio. unde vicin causae causavit et enim causae causulationis in omnibus. Est enim causa causalitas.
De causis

Efficientia ait materie \& forma: includat materiam esse subiecta forma: \& forma inesse materie: et per olimque est causa causalitatis virtualis. Et de hac causalitate statim magis visum in tertio capito.

Quod se habet in usu causa ad sui effectum.


Autem modo se habet iste quattuor: causa in ratione causalitatis ad unicum. 

Capitulum. 


Autem modo se habet iste quattuor: causa in ratione causalitatis ad unicum. 

Capitulum. 

Tractatus II

forme simpliciter, vel quid quod vico poterit forma subfinitaeque quod est simpliciter et forma accidentale quod est quid propter forma est. Materia est quod quodque non subfinita forma est simpliciter sed quod est forma huius habens est in hoc. Hoc solius est in humano corpore quito modo se habet animalia rationalia. Inter hanc autem sint est causa causarum et prorsus victum est.

Quot sint modi causarum infra illa quattuor genera.

Lapidulum. CCXLVI

Cantii ad quarti videndi est quot sunt modi causarum. Non solus est sunt causas viueri species que viete sunt immo etiam sunt specierum viueri sunt modi. Sunt ait in genere causarum nistas quattuor modi. Primo est quod est causa sunt priusae quod est posteriorae. Priorae vicinum primum vel subiectales. Posteriorae vicinum secundum et particularis. Et hic priouitas potest attribui in rem et in ratione. Verba gratia. Primo in causis efficientibus aut est prioritate solius ratione est etiam prioritas in ratione. Et posteriortas. Et medius causas causarum sunt causae posterioris proxima. Sed artus et si sub subiectales iste prius remota. Et quod vicis est et prioritate et posterioritate in genere cause efficientis et intellectu etiam est in genere causa finalis formas et materiae. Secundus modus causarum ista quae est causa se per se quidem per accidentes. Per se. Se homo est causa agentes per se hominis generant. Per accidentes et alius est causa per accidentes hominis generateur. Inter alios vero accidentes generantur. Et autem interdum id quod ad causam per accidentes
De causis

CXLIII

quid aliquid potest vici causa alterius per accidens dupliciter. Uno modo est parte causa; quia falsiter illud quod accidit causa viciss esse causa, et si dicere quid alius est causa non quid alius accidit, et hoc accidit si est causas. Allo modo est parte effectus, et si victur causa per accidentes alium quod accidit et quid est effectus per se. Quod quidem potest esse tripliciter. Uno modo quia habet ordine necessari ad effectum per se, sicut remota impedimenti habet ordinem necessari ad effectum. Unde remota prohibes victur causa per accidentes in vestae prohibes sit contrarius, situs coleram prohibes. Unde aliquid victur insidias per accidentes non quia causar frigidentem, sed quia tollit impedimentum frigidentem quod est et contrariis falsi coleram. Siue est non sit contrarius, situs colera impedit motu lape die, unde moneo columna victur morte lape die super politi per accidentes, situs remoues prohibes. Secundo modo habet aliquid ad effectum ordinem per accidentes non necessarium, nec et in pluribus, sicut in paucis, sicut in morte nos thesauros ad solum in terra, et hoc modo mortuorum causae de quibus philosophi determinavit in physico, victus causae per accidentes. Tertio modo quia nullum ordinem habet nisi forte in effusionem, sicut si aliquid victur se esse causam terremotum quia co intrane domini accidentem terremotum. Tertius modus causae est quia quies sunt causae in actu, quia in potestas et cedisceris causa in actu et cedisceris in actu. In potestas est cedisceris in actu non operatur ident. et de effectu, quia quies est effectus in potestas; quies in actu. Quartus modus causae est quia quies sunt simplices sicut quando vicis causa aegre ceduris ad vitam effectum ut vius trabes nee ad tracta nasus. Tertius sunt copiosis, ut qui sunt plures trabes ad tracta nasus.

De clemente quod est et cui convenit clementiam.

Capitulum.
Zractatus II

Lementus ait causalitatem impos-
tat et habet quatuor conditiones: quae colliqui-
pollunt et vimminatione dato per philosophi.
metaph. Prima conditio est ut sit causa et
qua sit aliud et quod prime ad genus causae materialis
Et ideae forma aliquae non potest vel elementum. Secu-
dae est et sit primus in illo genere. Et ideae fana non potest
vei elementus panis quia habet aliam materiam ante se.
Sessi gravis. Tertia est quia materia sit initii et
ca per qubit elementus ab omnino et quia sit aliquid.
Sed e materia transaunte sua sit primaria, sua contraria
sua materia praeination et contrarietatis subjecta, quae est
materia transiens. Et cun dictus quia homo musicus sit et
homine non musicum et musicum er non musicus. Elementa
entim optato manere in his quorum sunt elementa.
Quarta est quia habent aliiquae specieae quae non dividatur
in alias duas visceras per quod elementum dividet a ma-
teria prima que nullam specie habet et ab omnibus ma-
terna alia que in visceras specieae resolvit pollint. Sunt
corpus humanum in carne, Os, humores et humos modi
Justa hoc quatuor dividit philosophus. metaph. ele-
mentum vicero. Elementum est et quae aliquid compositi-
tur, quantus ad primum. Primo quantum ad sim. In exi-
sistente, quantum ad tertium. Indivisibile et specie ad ali-
as species quantum ad quattuor. Et hoc quatuor con-
ditiones concurrent in litteris respectu dictorum et
in quattuor compositibus simplicibus respectu corporum mix-
turos. Ideo diximus litteras esse elementavos et qua-
tum corpora simplicia, sic licet aqua signet: aeres et ter-
rum esse elementa mixtorum et compositorum et his.

Quot modis dictur necessarium vel necessitas.
Epistulum: CCXLVIII
De necessario et contingenti

Tota autem necessaria vel necessitas significat aliquid pertinens ad rationem cause.
Etsi causa ad quod de necessitate sequitur aliquid. Primo de necessario sde necessitate
hic aliquid vicendum est. Lausam autem vel virtutis est.
Elle sunt intrinsecum et forma et materia. Et ille simile
quedam necessitas quod sic mutabilitas. Elle sunt extrinsecum et efficitur.
Elle sunt necessitas quod sic necessitas et coactionis
et violentiae. Et a simili sumitur necessitas quod sic coactur
et suppositio hisa et expediet. Et sic hoc patet et complex
et necessitas et coactionis. Et violentiae et pertinet ad
causam efficiendae, et ala insuperatur sursum montetur
sursum necessitate coactionis et violentiae. Et hic necessitas
nulla modo potest esse ideo, quia a nullo potest cogit
et violentae potest. Sine et in rebus alius creatis. Et in
modum hinc hominibus in lapidibus sunt differentes. Quia
in cognitione habentibus talis necessitas violentiae et coactionis
et eius propterea absidem. Et ideo ulla vocatur magis
coacto. Sed in caretibus cognitione et similitudine
sibi magis proprie violentiae et coacto vocatur.
Alia est necessitas et sumitur et fine, et hoc duplicita.
Et enim quoddam necessitas et suppositione suas fines quiq
fine suppositio non potest res sublatere, et animal non pos
vocare fine abo. Et alia necessitas et parte suas, quod sic
coactur expediente sicut suppositio suo fine qui volo trahitur ad
rotandum. Expeditione est transire nascendo quas voir
vederet ideo necessitate expediente et nam necessaria.
Et hic necessitas et fine non est in deo quantum ad actum
intrinsecos necquantum ad actus transientes quia non
ordinatur ad alia nuntius quod se est. Sed hic necessitas
bene repertur in creaturis. Terna necessitas et imputa
bilibat. Et sumit et caussa in malaecina sua et forma et
Tractatus II.

tertia et sic hoc et parte forma est necessario rationalis, et si materia necessario est moralis. Tunc necessitas est in mutabilitate, et in deo sum ad actus intrinsecos in manet esse et pater gratia filius et pater et filii Spiritus sancti. Quamvis sit ad actus transientes in exteriori, materia non est in deo ralis necessitas. Si no de necessitate esse mundi creatur aut gubernat, si vera voluntate libertate sit pater ut necessarii sit necessitas igitur dupliciter et quia repertum in deo et creaturis et quod non et hoc sufficiente potest sumi ex metaph.

De contingé quod est et quando modalis.

CXLIX

Equa contingens opportu necessario de singulo dicendae est quod vocantum singula et futura singula quod sunt modi futuri singulorum. Circum quod icadu est op antiegregitur in actu sum est in esse effactum: existit esse soli habet esse in causis suas et vicem futurae. Causae sunt multae inter quas ad se sunt necessaria in se in esse ad effectum sic sic mutuo celi in copitate ad eipi et alios effectum et mortu oritur necessario cuematur effectus potest esse in causis sit quod sit futura sit no singulorum ad futuri necessarii. Vide sit caelestis non sit necessario factum cecopacet ad effectum et cos necessario producunt. Sin propterea est effectus existentes in talibus causis sunt quidam futuri singulorum. Excipit et triplex differentia ad quod caelestis singulorum definitur sit ad producere suos effectus et frequentem decisit modo rarum, et si hic generet et qualis existit et sit et plura et rare sunt eventum et gniecus et plura vel partim causis quaeque. Effectus ergo talium causarum et effectus in causis suas sunt futuri sunt singulorum. Sic quaeque existit singulorum et frequenter quod dies no rarum. Hoc est caelestis et de nullisibus definitione ad hic effectum.
De propositionibus et: deest in. Fo.CXLV

procedendi sed per differentias se habent ad verum situr
sit liberum arbitrium et sorte potest currere vel non currere.
Y effectu hec et in talibus causis situt utriusque gentes ad verum situr.
Sic ergo in uniusco futura orings
nata adam frequenter: quidam raro.
quidam ad verum situr
Pater ergo est ei orings ad verum situr non dubit per co
parationes ad causas primitae et necessitates naturae.
Ista est temp labelmata et ad se nis immetia et sit ei raro.
Sed dyke operationis ad causas agentem libere que
potest agere vel non agere et situs nunc aliud reducet nece
cessario eum aliud indifferet ad opposita: ipser qui qua
ratione nis producere et alteri.

De propositionibus Et de: 7. 3. 4. 6.

Lapitulii. CCL

Iter propositiones sunt aliqua
habitudine causae importantes que sepues
nuent in occultis et sunt tres de quibus rone
sae specialis difficultate aliquad videntur esse.
Sed etsi et de in. Primo de et, secundo de de tertio de in.
Quantum ad hae propositiones et tria videnda sunt. Primo
ei in quo continent in quo dissensus et de. Secundo quod tque modici vicitur esse aliud et aliis affirmas
true et positivum. Lertino quomodo vicitur aliud esse ex
nihil et non positivum.

In quo continent ex dissensus Et et De.

Nam ad primum quomodo se habent ad inuicem
he ut propositiones Et et De. Dicta qu si remur
ess proprie et et de dissensus situr magis comune et nunc
comune. Aliaequid enim est at aliquod esse et illis sed non
ecossero. Potest enim aliud esse et aliquod aliis et non
essi de illis. Unde hic propositiones de designant habitudinem
principi substantiali et materiali principi, vel effectu
substantialus et panis est de farina, cultellus et de
Ztractatus II

ferro. Petus ad principium substantialia materiale. Et si
generatur de patre sic de principio cociato giamonis quis
ad principium materiale. Et de patre gianante sic de principio
effectivo substantialia. Sed et quos venorat principii
substantiali: quos nec principium substantialia nec ab so
lute principii leg solu ordines et patebit statum. Et ideo
fit proposi acceptione et strictis quin liber viv se habe
in plus ses er et aliud in minus ses vi de liet alqui larga ex
tensione 36 pro alto altero loquentes stat tur.

Quomodo vit qui modis ticio aliquid esse ex alto abfin
matiue et positie.

Lapitulum. CEL I

Eundo videndum est qui modis
vicio aliquid et aliquid vel esse vel tert. ticio-
dui cest modis aliquid ut et aliquo de esse al-
quid s6 er materia et tue venorat habitudine
causa materia in cutuellus est et ferro. Alii qui er for-
ma. et tu de venorare habitudin6 causa formalise sic ticio
m6 cpet est et corpus et alia. Et es corpus tangens materia. Et di
is form. Alii qui aliquid esse et alto sic er causa mo
et vel effectua et tue venorat habitudinis cause efficiens
et bellus er est conioh. artificiata sfit er artific. Alii qui
ain aliquid et est alto et simpier ex positio po et teto. et
tue et venorat bitudine tota ad glaes h. modo corporis aiia et
et bote et moui. et salutis et victims et c6 et siltis et re
tsolut. Habet alio sit mod 3 tribus et in illi tribus et
aliquid et alto in via coapositoriis et pelaei. In illo a
ain aliquid et alto et viae solutioiis sic totus in gles resolutur.
Et alto modo aliquid ticio et est alto sic er fine. Et tue et
bohat bitudine caufe finitis sic. h et h. metit et viuat.
Sint ent finis e compositi. Sic si mod 3 no 6 adeo et ali
visint 1o nec sinis. Serto de aliquid esse et alto no venor.
d aliquid bitudine causa finis. Et solu bitudinio ordio et
De propositione De

Fo. CXLVI

Tractatus II

dens est sibi velle tractum esset non ens velle tractere ullam
ita qu ac pre suli non huius nisi esse ac quod inest ut
se solo naturaliter, necesse quod inest ut ad alterum, ad potest
ac angeli celiun ac esse creatura esse ab eterno: tunc et
vera durea est esse quae est in huius: qu ac inveniat unum
esse naure ad nihilum. 

Eripit creaturam esse non esse ab eterno et sidus pictum
ut venit quum ad id quae sunt ab aliquo et pro secalect odes
creaturae et prostrum modo sunt ex nihil. 

Sibius aut in viribus
et sparsis se in aliquo et coeterum nec habet esse odes
dum esse ad nihilum modo possit esse. 

Hic possunt quae non esse ex aliquo: et in venenat
habitum esse cause materialis.

De hab prepositione: de quo modo aliquo "vixitut
ser de aliquo. Apelitum: CCLIII

Ecundo dicendu est de hab prepositi
dio: de locis ac ea possimus et supra.

Sic modo stricte. Ut modo et saepe venetn habitum
substantiali vel effectui vel materialis et sustellus et de se
ac de pate gravis ad sanctus substantialis materialis: ut sit est de
patre quae ad substantiale sanctum effectui: quae et in
hac sit viva fouetris set. Sinan. vi. in. 1. pre sunve
nec de quae venetn sancti et saepe et sunt
formae sustentate et liicon et angelus est et naure in
telecutal. Et si sunt tantum large hab prepositio de he al-
qui vixitut pure originalis et designat habitumn et
et tunc venetn habitumn and factum hic de manu sit me
riche: et viunte sit paup. Et quasi in tunc importand habi-
tum est cause materialis et effectu sic originalis hic

vixitut.

De prepositiisibus dictis.

CXLVII

sumus materialius et originaliter hic in humanis sibi est
sae stabilis et corporis partis. Alius subfixus est originaliter et
lucet unde panic et corpore. Hie enim est ordo nae subnae
ceperit, sed viderit subnae partis non absconsis. Sed
necrum in corpus perit et subfixus. Alius est accepit sub
falsitas et originaliter in diurnis sibi est de subnae
partibus. Omet adlatitam teneb subfalsitas et de illa originali
De hac pofitum unde est quod sunt modi eend et
CCLIII

Littero diversis est de hac prepositi
one ista secundum quae sunt octo modi eend et
primus modus eend et sicur pars inter
grale in suo totum: sed visus in manu partes
in domo. Secundus modus eend et sicur totum inte
grale in suis partibus: sed hominis in partibus eend
fundamento. Tertius modus eend et sicur species in grise
et sicur iniqua locutio integra in suo inferiori. Quartus
modus eend et sicur genus in sua specie alii in hobe
et quodlibet invisibilis in suo visibile. Quintus modus
eend et sicur forma in materia et sic quintus subdi
uditorum: quia quodam est forma substantialis: et anima
est forma substantialis hominis. Allea est forma accidenta
et alibi hominis et primum uita eend inter
sicur forma in materia et alia in corpore. Allea aut et eend
sicur accidentem in subjacent et alibi in partibus eend
color in corpore. Sextus modus eend et sicur alii
et regnum in regem. Septimusmodus eend et sicur alii
quis in suo inferior uiril in inferiorine. Octauusmodus eend
in eend sicur alii invasae et vinum in lagenas universaliter
sicur locatur in loco. Si eos suocto modos eend et sic de
sint sint Aristotelii et phisici. Poetius aut alienus nautae
subduet eend quinet in suonos uirtut et eend mutus. Initum
pars est generos spectat color uirtis. Rex in regno cresce
et uia
Tractatus II

fine loco locatum. flere alic modi essendi inhumum tur sunt in viam victa persona est in alia. hic omnes alios modo redimendales sunt ad illos.

De motu et mutatione et speceh caru et quomodo se habet ad inumce. 

Capitulum. CCLV

Elomä ait causa naturales per mutationem motus suas esset. potus, sed de motu et mutatione hoc aliquid vicidum est in phum in post姚明. moter se sunt specie ignatio et corruptione et per repit in sba. Augmenta s tumultuo, et repit in gnie gretate. Alteratione et repit in gretate. Scim loco mutatio et repit in gnie vis. Ponit ait coter isam aditionem et difficile rena et gretatio est via a non esse nucle. Corruptione eccetera est via ab esse ad non esse. Augmenta est perissen gretate ad dirimur. Ei et via ab impexica gretate ad pectora. Dimu mutatio eccetera est via a pectora gretate ad sectum. Alteratione mutatio ab una gretate in alia. Scim loco mutatio est mutatio ab uno loco in alia. Est ait intelligibilis quod in loco non large accepit motu, sed mutatet et gretatio quae non est motus mutationem. Et id si fm pectreat vocabulorum de beate et viamis et sumve ponte in principio vphicou.

De magis et minus

Sol de viciss orum vel diminutio, est est modus in gnie finita est vicet alterationi in virt. vicet in loci mutatio. Quo libet autem modus cuius termino est in codice gnie cuius termino. Si modus ad finitatem est in gnie finita, ut se alius

noci quae sunt spe desinit quae per reductionem. Quaie autem se habere modum ad formam ad actionem ad passionem dictum est superius, quae ad actio ad passionem suent simo. Potuit autem esse in de ronem modum in principio vphicou a reprehend ad modum. Primo eis regr du moues a quo est principium modus. Sebo regridere mobile quod mouet. Lertio eis in quo est motion. Quarto termino a quo incept modus. Quinto termino nus to quem terminat modus. Omne eis quod mouet ab alio quod modum est ad post editionem ipse est quod modum est hum ad sedam in alioquie quod est ad tertiam a quod in quoddum mouet est ad quartam quintam. Ex his ergo per hostis primum acceptio distincto. De toto et parte.

Odo viciedum est de his nominibus totius e parvis e praequos sunt modi totius et totalitatis. Sebo quod se habeat ad munici in puncta et differentia. Lertio eis in qua munici quidam uterum totalitatem in quod non.

Quod sunt modi totius et totalitatis. La. CCLVI

Est in primis dividere est quod est rex reguler totalitas sum est totius in tertium et tertium. Est eis quod est totius essentiale. Quod totius integrale quod totius spiritualis et in locum licet quod totius potestatis est sue potestatis. Quod totius essentiale est quod in moduli pluralis reale sit et materia et forma et hoc. Totius modi integrale est quod in moduli pluralis et materie sit et materialis et po terie et modi primatus sit in toto semius in signo.
Ztractatus II

vel quod modis trigonistantes vel colligatiolis. ut in vomo arcas vel lecos. Totus aut pecuniale sua totalitas pecunia at tendit in in cœpitem. pecunia toti. Totus aut poenale sua potestas tota est illud quod habet suam potestas realis. Totus aut viscerale est quisque plures suae subiectae sub se actu vel apertum. de quibus dictis uia non situit illud in sumit, cum in se sed solus in rone, ex solus viscerale genus aet. vel spec. et hoc et hoc et hoc. Totus hoc numerale non est alius et numerus copiabat des pluralitatis aliquot numeratae. dictus vuedenarius vitat numerum. r. et al. 

Hoc aut totus est, sed habet totum totus et alia. Linius ro est et totus copiabat pluram et alio modo sunt vini et vinca numerus aut ocepluris non et veni et ite numerus verificat de illis. quod quod videbat habere alium simili aut ergo parvis et sunt in modo totalitatis. Alinius hoc offit totum et et et et toti. tot modis vicinum etest int toti et et toti. 

Quis ite totalitates se habet ad unus. CCLVII

Seido videtur esse quod hic totalitas et se habet ad unus et vident quod offici toti contenitur in nomine. Et rone totum quod posse phs. vmet. o. et toti esse cui nullas suas partes esse et prince offici. Differit aut quod totalitas pecunia est.
De toto et parte

CXLIX

sunt ab omni alius in hoc quodlibet totius habet partes
realiter differentes. Tota autem plectronale habet partes
sine differenter. Aligit autem, ut in toto integrali. in
hoc videor esse cœ ad omnia tota, quia libris totius in sua
natura est totis plectronale et quod est aliquo illo quinque.
Alia autem differunt, ut totius numerale est de essentia cœ
per præi. quae de quibus plectra sit sui substantia. ut alii de
boius aliis spebris, singulis sub eo quidem, si nullus ille
num talis est de essentia numeralis prœs, nec possedat de aliis
sibi suis, et parz discesserit per singulas. Quastus ad totis
integrales, sive tertii partes est domini, ita in alio. To
tum vero numerale et numerale differunt a toto integrali et
potestatium. qi libris pars totius essentiale et numerale est
de essentia illius totius sed non libris pars totius integralis
vel potestatium. Non est potestia sui præs, et de essentia
anima, et lapsus de essentia densus. Tota autem
sine differunt a toto numerale. Quia in totum essentiale accepis
ter aliqus pars et actus alterius fit forma, et aliqua
potestia fit materia. Sed in toto numerale una pars non
fit forma alterius, quia est potestia. Tota autem
sine differunt a toto potestatium. Qui totius integralis et
potestati dicitur, et quanta
tur virtutis efficacia et ista patet differunt ista totalis
integritatem.

In quibus predicte totalitates immensis et in quibus

Lapitum. CCLVIII

Estrio videor est in quo immensitur
sum totius totalitates et in quo est.
Et cum dixit totis essentiale immensum in omnibus et in omnibus cum
aliqus est simpliciter et idea non est in deo nec in angelo.

nee in aliis rationali, nec in formas simplicium quibus
Tractatus II


le ni sunt quae in dots et in dots et speciales. sed eile toti numerale sunt. ibe in accidit in in esse realis quod habes nunc extra s: in esse quod habet in anima. toti sunt potestas: quae potestas habet in tertias potestas vel

integras vel numeratas. toti sunt numerale accepit numero primo numero unum multiplicatique quae opposit meo ut in

tristia etc. est in officinam ordinis, ut totis totalis sive copertes: innumere plenius angelis: subit ans officina


De successus

hastis sunt ad magis et minus videlicet sunt quas

nuos. cum enim forma quod magis et minus successus

patet angusti viscent. primo videlicet est in quos formis et

quattuor augmenti conuenit. etsedem pro hoc ostendit vel

successus inter magis et minus: inter intentionem remissam

ex vix parte. Extentum et quo exterritum est aliter. etsedem

et quo formis magis et minus successus remissam et

conuenit. quarto ostendit quod conuenit intenta

et remittit. etsedem vestra successus.

Lucat vi angusti ut quad conuenit. C.L.

CCLIX
Tractatus II

...
De magis et minus

Ex quo breuiter pati, quia maius et minus per se detratum mobilis, magis aut minus detratum virtutum sine detratu respectus. Item variatio in situtes et situses virtutum in magis et minus vocat alteratio, et ad illas specie prinsae talis modo variatio aut sit detratum mobilis vocat augmente tunc vel decrementum. Item quod est summum est plus vel minus ad detratum mobilis pertinet, esse intensionem vel remissionem ad qualitatem vel quantitatem virtutis.

Hodie formus solum facere magis et min. CXLVI

Et tunc videbimus quid formis cœque

mat suscepio maius et minus. Videbimus quod omni sub his accidetabilis, nec ostius ac cidetabilis quin sequi mobilis, vel pati et victis, quod sequi non copet magis et minus sed maius et minus nec alio ostius bus, si separabilis a suis subjectus, quod sequi subjecta vitius subjecta spectet, et quod excludat sive siales et puc pasiones. Et hoc quod video illis sit hatro somne quod sequi subjecta spectet. Post aut hoc talis rerum spectet, qui nulla forma poterit in vitius separabilis nisi sese equum sese separabile et vitius spectet spectum spectum subjecta spectet. Post aut hoc talis rerum spectet, qui nulla forma poterit in vitius separabilis nisi sese equum sese separabile et vitius spectet spectum spectum subjecta spectet. Post aut hoc talis rerum spectet, qui nulla forma poterit in vitius separabilis nisi sese equum sese separabile et vitius spectet spectum spectum subjecta spectet. Post aut hoc talis rerum spectet, qui nulla forma poterit in vitius separabilis nisi sese equum sese separabile et vitius spectet spectum spectum subjecta spectet. Post aut hoc talis rerum spectet, qui nulla forma poterit in vitius separabilis nisi sese equum sese separabile et vitius spectet spectum spectum subjecta spectet. Post aut hoc talis rerum spectet, qui nulla forma poterit in vitius separabilis nisi sese equum sese separabile et vitius spectet spectum spectum subjecta spectet.
Sed quid commensuratur inter modum unius formae et modum alterius quid vel quid

Clarovit tamen et quid talibus

Quando interesse magis sines sermone ad 12

secunda erat usque ad formam mediam cum formae indiciis

et indicibus ad formam minori tiếpet ab indicii ad formam

et nexus ad formam mediae indicii ad formam minorem

et nexus ad formam mediae indicae et indicae

et nexus ad formam mediae indicae et indicae

et nexus ad formam mediae indicae et indicae
De magis et minus

F. CLII

Tertio quia omnis alteratio terminatur ad formam. quae in tertia specie qualitatis, est patet ex vi philosophica. ha vera alteratio est iter magis et minus ensae ipse, est patet ex vi. ergo alteratio est subiectum magis et minus terminatur ad veram formam. quae in tertia specie qualitatis. Sse hoc nò poterit esse nisi gradus intentionis et remissionis attendendus. Daque quia est ipsis ipsis altari. Ergo in cibus est ratio latitudinis et variarum gradus. quae in essentia. sic patet. quod coaent formar falsa erga magis et minus quia ratio indicet differentiam et indecisionem et latitudinem quae non solius attenditur. Sic esse formae, Sic etiam in essentiam.

Quare vicimus maior et minor albedo et non magis et minus albedo. 

Capitulum. 

CLXIII

Eundo remouendi est quidam dubium. 

Ciumum est quia magis et minus rescripte alterum terminatum et minus pertinente ad humanum et e. nò videt. Sic bene videt magis et minor lapidem, et minor albedo et maior et alterum vicem. 

Sic viset ess. quod ulterius molles et magis in effusione. hoc nò videt. Sic viset quod molles et magnas formae in abstrato. 

Sic nò videt. Sic viset quod magis et minor albedo et maior et alterum vicem. 

Sic viset quod ultima substantia et minus molles et duplicem quantitatem falsa molles et humanum. Sic viset quod magnus substantia molles et peremptio albera invariam. 

Logos quod ergo est magis et minor albedo. quod solvis est esse magis et minor albedo. quod solvis est esse major et minus. Sic viset que et minor albedo. Sic viset que et major et minus. Sic viset que et minor albedo. Sic viset que et major et minus. Sic viset que et minor albedo. Sic viset que et major et minus.
Tractatus

intensa. Sic hic maioritas vel minoritas attendit ex ma- 
gnitudinipectionum, quibus sunt minus minus minus 
ad omnia in modi. Magis autem si viam se magnum 
tudine pectditionis. Interdum eonpero esse etiam 
magnum minus ex magnitude lectiis, quia aliquibus 
bus illud maiores et minus est idem magis vel minus. Sed 
tunc remanet semet eitius: quod noli vicat. Eo 
hic si magis vel minus albedo et vicat maior et minor albedo. Et quia 
viam magis vel minus albus et nol hiatus albus. Attende 
ad solas maioritati albedinis. Ricendus est et hic 
est petit modum significandi atri. Eo si adnctiis sit 
pticusti non determimnatis et hic percutiem et hic 
aptius significat et hic alternatae et sic consequatur. Et 
has albus nona et significato modum ineritatem. Formae 
aest in concreto significat significat modum ineritatem 
vit albus. In abstracto aut per 
modum substantia et se situs et albedo at talia in abstracto 
sunt substantiae. Substantiis aut determinat et 
adiectis sit viam et mino sunt adnctiis et mino 
aptius et non significat significat modum ineritatem et 
sunt tali adiectis. Et autem vicat fortis magis et mino 
vel per currunt vel est magis et mino vel melius et per 
currents et fortasse est magis et minus albus et itur et 
magis et minus albus non autonom fortasse est magis et mino 
curti si magis et mino albedo et significat per modi 
substantias et substantias. Adiectum autem determinat 
substantiam et idee bene victum melius: currunt fortasse 
vel non melius et ne magis currunt et se alte vel mino 
albedo et non magis et minus albedo. Hoc autem est et 
modo significandi grammaticali qui impedit et facit et sic 
vel se alter vel aliter im modum significandi victionum 
loqui congrue valeamus.

De nominibus secundae intentionis et primo de quibus 
busladi coddiciorum ipsarum. 

Capitulis. OCLXIII
De nobis sedant intentioni

Iste expediet sumus de nominibus primo intentionis. Accedendum est ad seda quas rationes nominum sive vocabulorum seditionis habeat. Luce quod tria sunt. Primum est quod est secundum intensionis fundatur in prima tria seda intensionis fundatur supraliter. Sed quod hoc vico specieis quod est seda intensionis fundatur in hoc quod vico hominis est primum intensionis super hoc quod est esse indicabile de multis quod est secundum intensionis fundatur hoc seda intensionis specieis et super speciem fundatur specieis subalternae sed se alia que seda intentiones sunt. Sed quod proem est to est. Primum est in nominibus primum intensionis quod in nominis seda intensionis quod vacat sine exempli ve bô vel e vico frēs. Quod e quod intensiones ve bô curre vel homo e spēs vel spēs est seda intensionis rīta in alius. Ter- rēs quod est. Sed se inter nostra prīma intensionis quod est quod pūn patēt quod transcendent e rectum eō genus et quod quod est aliter intensionum in genere substantiae e accidenti- a. Et quod quod est soli convertunt vac generi in et in seda intensionibus. Quod eō communis omnibus transmet duntur omnibus veccem rerum generibus. Sicur hoc quod vico indicabile e multa alia. Quod eō soli communis vecc generibus? rerum quod hoc quod vico genus e spēs e multa alia. Quodam sunt specialiter pertinentes ad multis genus ve hoc quod vico suppositum quod in genere substantiae se alia intensionibus.

Sed hic. Sed vento. Capitulum CCLXV

Et suppositio deinde debito a prori- bus eōquebus inchoado. Primo dicitur de nominibus seda intentionis eque- mpletra. Sed de nobis seda intentionis eō- veniunt exemplis suet est quod propositio. Ut. Quameli alia
Tractatus II

ad incompleto. Primo videndi est de nobis habari intentione. Quisquae transcendentia sive trans substantiam, quae est omnis res. Secundo videndi est de illis nobis habari intentione a cælo circumvisita, quae est generalis, quæ non vitæ transcendentia. Tertio videndi est de illis singulares, quæ bus, ut quæ vis in sibi sola. Sic tunc se habebatur hoc nomine intentione. Secundo quod est in se habet. Tertio quomodo se habent ad usum. Quarto quod est intentionale.

Quid est intentione quod se habet ad intellectum et voluntatem, vnde vis fortitudo. Lapidum. CCLXVI

De nidibus sedarii intentione

1. voluntatis terminatur ad sua objectus quod siens sit
   essent an vel potentiae, quod siem in realem scienti sed
   in objectum dicere parent, plus an de alia. Si lapidem non est
   in alia sed spes lapidos. Insecro quod actu terminti ob
   retus, poterit tendere per ipsum, siunt nominem intentionis pue-
   re intellecrum quod voluntari ad eo quonend e quum reserit in
   manu a opatim insita potentiae, ita consentire pecto quod
   intellecrum in altrum, quium reserit objectum siens poten-
   te objectum. Est ita pars quod nominem intentionis ex parte
   plucl pro quinque operationem quinque objectum consentit in
   intellecrum quod voluntari. Sus poter de vero procedendo
   Primo videnti est quem modo conseniat intentione voluntari.

Secundo quod conseniat intellecrum.

Quod intentione conseniat voluntari in respectu voluntas-
ris in respectu voluit.

Lapillus. CCLXVII

Ecipiendo ergo intentione put se te-
net ex parte voluntatis, sed tendum est. Quo
in

tentio actist evplexiter. Tuto modo Acti vo-
luntatis tuis intenlo, quia altere velat

ad ecclesiast ad videns corpus suis vicere talis voluntas
intenlo suae talis voluntate intenit alterius vicere que
pues eusti. Utro modo vicimt intenlo res intemta, quia
altere vicere. Intenlo mics est scribere abo res vicere

tur intenlo. Sed his scriptura. Est merito intentione ut se
net ex parte voluntatis tuis quip actus eius que inten-
dit quis objectum eius que intenit g actu. Nemo voluntas
quis sumet, ip suo actus et vice bonam voluntatem habeb
ad se. Eoque objecto et re voluia, ut e intenlo, debere
est voluntas intenlo. Hoc honestus vicem est, ut tert. Est hic

iste modus locutionis de intentione (epi) in scripturis re-
peratur, tamen si non inteniamus legum, que intenlo, quia
vicimus aliqua nonna est sine vel sequenti intensione.)
Z tractatus II

Quonodo acceptur intentio et respect pertinet ad intellectum.

I alir acceptur intentio ex parte intellectus, sic etiam acceptur duplitter. Uno est mo acceptur ex parte intellectus, et de hoc modo bincendis est. Bino mo ex parte rei intellecte. u de he feci incidit et.

Quod ex ur intelligenter esse representatun3 pietur intentio.

Lapitulum. CCL.XVII

Ctantur ad primum si intentio acceptur ex parte intelligenter. Sic velocur inten
tio ofrhe illud quod i modum reprehensam

accept intellectum in cognitione cuiusque rerum.

Et quae intelligibilis s actus intelligendi ccepti, me

tis formatum quod nos verba metale victim representeri

vulgar in cognitione rerum. Quidabet lox h mo intentio vo

carum. Et cir h erit nonem intentions sum vitis loquentium

trahet et extendat ex virtue intentio dehis similitudo sui

quod nos exemplar realiter representeri vulgari cognitione

rei. Et hoc mo spes rer visibilis in medio u inspeculo

vel in occulo in fantasia vel spes in memoria sensid altitude

et a magno herculis. metr o victus possit. Et erit natura

ad alterum ism cognoscentie y modi etius tendente vs
duelt. Et quibus mo sepe doctores visur is intensione

et approximarat plus ad nostrum positiun in nec se inten
dimns de intensione qui victimo aliquo nomine esse tunc

et secunae intentions.

Quod accept intension et rei intellecte. CCL.XIX

Etundo accept intension apud initial

exist et rei intellecte. A h mo victim inten
tio is a rei que intenditur. Initial intellect

trah in ism sicur in quod dam cognitun p

actu intelligendi. Sic loquiumur hic et intensione in posito
De noibus sibiari intensioni

Tractatus II

male significatum importatur habitudo rei intellectae ad actum intelligendi. Sed materia lettere et habitus intellectus perhabuius intellectus

quando cum intellectus viicture quod sit

Quod modo a quo sequitur intellectus ve viicatur intentione vel non.


capitulum.

Se atq res intellecta quod est verum

esse reali circiter prot evangelior intellectus

putantur considerari posse. Tunc aut ab disent

esse res et specie non habendo respecti ad

intellucet et sic nulla res viciss utentia. Et homo in tenebris

niem specie considerat vel lapsus nisi opus est esse in

ramo di dicitur quod est falsum. Sic modo

test considerari habendum ad actum intelligendi in tenebris et intellecta. Sic quod habendum ipsum considerat esse

formaliter intentio viciss. Et tunc sup res ab disent

re habendum ad actum intelligendi. Sic sequitur

intellecta intendo vim abserre formaliter ab disens res</doc>
De nominum fœdari intensione

Est modo vidébat est quid ess vide dixi
fur primæ intension vel seda, hoc est quod vicio primæ vel seda intensionem et intensionem ex eo. Quae ergo vidit est de
intensione, videbat est de intentione ordine qui importat in hoc quod vicio primæ seda intensione. Nominum est quæd est tull
primæ importationem in grammaticam et intensionem in logici. Est quæd ex vico est modo seda importationem et seda intensionem. Subsidia est ergo quod esse vide aliquis
vico primæ intensionem ex aliqua seda intensionem pro hum
mi ex parte intensionem quæ dicitur intelligibilis quæ est primæ representationem intelligibilis et primæ intensionem. Est
actus intelligibilis qui est sed in extent seda intensionem. Est
verbi mediol et tertii que sunt falsa. Nec pro sum ex parte
actus intensional quæ si sunt falsa est unum intelligibilis in platio seda, id est et seda intensionem in exemplo seda et seda
proposita, sed in tertio. Si quod quaestio ex falsum. Est ideo
oposita se adeo accepta et pro parte intellectum est intellectum in genere et in logice et intellectum in
logico. Allegi quod est intellectum in genere et intellectum
in logico. Haec sunt verum, et verum et verum. Auctio
iones sunt ex ea et similia. Est hoc quod est in primæ
eun vico primæ intensionem et nominatia una unius
nalen non importationem in grammaticam et intensionem
in logico. Illa sunt que observantur in quae
Tractatus II

objectis in intellectu 

non aliter. Sicur est esse abstractus esse

vitiari. Genere specie similis. Ita vice virtute sede intellectus

tabul significationis grammaticae nua nuda sede

impositi. Et in logicos sede intellectus et sic sunt duo modo

di esse gaudia. Scilicet rem et ille est primum. Sed in

romae et ille est sedesintel. Sed in specie seda.

primo mol. Sed etiam specie molae. Quum autem est

quia virtus esse intellectus esse in se. Relictus seda

esse in romae. Et sic parvit unde quid vicit prima interno

et sedesintel. Nomine prime intellectus sede logice

et simuliter prime impositi sedes grammaticae.

Qualis est bis ad inmune specie seda interno. CCLXXII

Einc tertio vice dicitur esse habet

ad inmune. Et vice dicitur in nobis

et in

vitam differunt. Continent quidem in nobis.

Primo in hoc quae sunt. In hoc quae est esse in

tionis. Interinter esse quod habet esse ad inmune sedesintel.

specie. Sicur et habet et in

boule et boule. Et sic virtus quia specie

esse quod inesse gaudia. Sed ab inmune specie seda seda.

esse inesse gaudia. Et sic sint. Nam quia inmune

esse et habet esse intelligibilis. Contrae esse reale. Simo

modo tunc interitio esse res vera et non reum.

esse specie intelligibilis. Et habet

esse et habet esse. Interintio esse et se tenet et parte rei

intellectus. Habent quia specie materialis vicis sed vitiabilis

contra esse reale. Quia habet quia res vera et extra animae.
De nominibus 227. intentione  CLVII

homo albus secutus interitio pisana est ad illud quod impos- tatur formalis est ens romae quod videtur et coercetura formae
later significat interitio ipsum habitudinem est sequent
interitum est quod est ens romae. Secuta ab interitio de
enim enim est. utas utraque quod quae est ens romae
35. ipsum ad formalis significati. Litterae sunt in usu hoc
nombre puma interitio secus. Puma sit ad illud quod si
significat, quia puma interitio coercetura significat materia-
liter ens seale factur hoc et secus interitio nullo modo significat
nisi ens romae. Secuta litteras sit ad illud in quo sunt.
Alii faciebant quid aliud visceri est in intellectu tripliciter.
Litterae sunt in usu hoc modo intellectus includit actus
intelligence et habitus intellecutuales. Sic scire est in in-
tellectu scire in subsecro. Alio modo observare, hoc
duplificiter. Alio modo scit illud quod est objectum directe cognita
ab intellectu, et hoc modo est que est extra subsecro est in
intelligiticia et se subsider. Alio modo observare, hoc
duplificiter. Alio modo scit illud quod est objectum directe cognita
ab intellectu, et hoc modo est que est extra subsecro est in
intelligiticia et se subsider. Alio modo observare, hoc
duplificiter. Alio modo scit illud quod est objectum directe cognita
ab intellectu, et hoc modo est que est extra subsecro est in
intelligiticia et se subsider. Alio modo observare, hoc
duplificiter.
Tractatus II

lectu habebis esse obiectum tamquam verum pat est esse obiectum intellectu et genus in species. Si illud quid possit esse unum intellectus et materialiter esse obiectum intellectu et subiectum in re extra, et hoc lapsus in haud. Quod autem obiectum simul et subiectum intellectu et iuxta et hominum. Et huc quemadmodum et differet in duobus primi intentiones iecinde.

Quam si intensionale est quod veniat. CCLXXIII

Tunc etro dicendi est de hoc nomine intensionale quod desiderat de hoc nunc intentio.

De nominibus &c. (CI)
Tractatus II

nullus vocabuli. Alio modo accepti transcendent nos ad inmedia-
tates nobilitate sed a sickenicia sorsate. et sic sicut quod pot-
scirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis et boc est alius. Sua venenalis communis est.
nulla formalis est boc est alius. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenice.
nulla formalis sickenice. Et sic sicut quod pot-
cirent de osse et vis. trascendent sed est duplicit sickenic
De nominibus serarum intentione

sed enim intellectus consideratione intellectus naturalis
ab his materia. hoc est, igitur tristicius. Sino modo igitur
considerat ad intelligentiae ab hinc materiae sensibilis
in huminem non considerandum humane. Hanc non
considerandum in communi. Et tamen abstractionem
philosophiae non naturalis, unde scientia naturalis est, semper
abstractam non ecludit materiae sensibilis eam. Quo
intellegitur hominem et ossibus et carnibus in eodem non
considerandum cum ipsis ossibus et carnibus in specie.
Alia modo potest fieri haec abstractionem intellectus con
dideret rem, qui solus sine hoc materiae sensibilis sed etiam
consideravit sensibilis materiae, igitur consideratur ea materiae intelligibilis, et pene considerata
circumstans sine eis ferro vel ligno et hinc. Sed si
circumstans aperit et sit in aliqua materia non intelligibilis
materiae sensibilis et tamen sensibilis materiae ab eodem
abstracta sunt tales mathematicae. Tertio modo potest aliquis
considerare rem aliquam ex finis materiae sensibilis in eodem
considerari intelligibilis. Hec est abstractionem non est realis
per abstractum. Nam certum separatum carnis et ossium, si
quidem consideratum sive alterum. Nec visus visus est
coactum in primo

in consideratione abstraetis sane visualis de materia, de quibus se tamen consideratione abstrae
ta conceptus ellipse plenum de matter. de quibus in materia, idcirco est, ut quod abstractionem et ipsius per
considerationem, et sit hoc abstractionem, quae est materia
in forse et placent, materiae corpus. Anima, si
factum esse istud, idem est quod sunt materiae
terrae quod habet actum et mammam et sese
factum quod esse. Nec est, ut sequitur, de materia
Tractatus II

...
De nobis sedari intentione


Et universalia respectu inerentia se habent aliquando in ratione toto aliquando in ratione partis...
Lapitulæ. CCLXXVII.

... Eclantum ad tertium dicendus est quod universale magis commune comparatur ad minus commune. et tota et pars. Et tertium quidem est quod in magis universale non solvi convincitur in potentia minus universale sed etiam alia. et sub animali non solum homo contingetur sed etiam equus. Et pars quidem sed minus commune cunctat in sua ratione non solum magis commune. sed etiam alia. et homo non solum animal sed etiam rationale. Sicur etiam animal in se consideratur. plus est in nostra cognitione et homo solus est in nostra cognitione et quod sit pars rationalis eius.

... De hoc nomine abstracti vnde est quod modis dicitur et quis est modus significanti. La. CCLXXVIII.

E hoc autem nomine abstracti patet eius acceptio in immediate premillaius definitione de abstractione in primo capitulo de universalis. qui omnibus illis modis de quibus dicitur hieri talis abstractio. Alius res abstractis in quod...
Tractatus II

De noibus fidelis intensionis

Sequitur ergo quae concretum et abstractum non possunt de se in veras predicare. In quibus autem vide ideo est haber, quod et parum et totum eo modo quod et in talibus totus et parler possunt de veras predicare. Hec est vera Deus et suae vetas, vetas est Deus. Et quidem inter autem et maxime in generi substantiae, nomine concreti suppositum importatur. Nomine abstracti natura.

Quid importatur nomine concreti, et quod triplex est modus concreti. Capitulum. CCLXXIX

Tractatus II

imponeo nole suppositor expulsus infra patebit. De viscer,
ria aut reals hoc duos naturae et suppositor, quae est sua.
Qui non plus vicis ad sensu sufficit vicelle hoc duos
nominium significantiam et differentiam falsi abstracti et
concreti quoscumque visit in comparatione ad alterum
Avid est predicatum. Caputulm. CCCXXX

Se aut nomin et predicatuz significat
re a ve altero 12: sine actu phalos fit intendet
et: sine et copula verbalis decet, sine cetero sine
actus verbalis, et cetero foret currit. hoc quo
vicis currit et predicatur et subiecto visit. ex forre.
Alii quia aut alia est de alio mediante copula verbalis: a bi
predicata vuple: vs cetero forre est alius: ut albedo et
ve foret et toti ho e et albussef predicatur. Predicatur aut
visi ab actu predicandi: hoc aut comit omni rei et omni
noli quod posset predicari in alia propositione sine sunt
nomina prime vel secunde intensionis.

Avid est predicabile predicabilis subiecti et subindicabile.

Predicabile aut visi ab anteundae predicandi: nisi
acto noe predicatur quia est visser a predicato quod
visit actum 0 elle. Predicabile aut fuerit omni enti omnibus
oppositionibus extra: predicata aut visi ordinem: in alios
predicato et predicabili quia sunt etude quin e alia predicata
bella ordinata len: sub supra vel laterale in generale sub-
stantiae predicatum viceret id est in genera et accidens
qui. hoc aut non sunt nisi vecevae nec postea esse palle de
cen verum generale quibus visitum est omnis. Et etsi
tot differentiae predicatarum predicabilium 

Predicatus visus in comparatione ad ipsi et consuetudinem
noscil dudc hoc visitur ad quiesse nec necessario et quod
ve altero visitur: hoc generaliter componit direct: et non
minis quod potest subsecere alteri vel aliqua modo de eo si
De nobis sedam intentionem. CLXII

caturq; tam est diversitatem in multo, diversa
ideo quis subjicit varietatem terminum. Positionis id est
periculus varietatem tam est aliqua diversitatem, ut
ideo varietate inventur diversitas et substantia varietas.
Dictum alid esse in aliquo et alio est sicut forma substantalis
et in prima materia et hoc modo victur subjicit materia
et in substantia, et alio modo superfici victur substantiam in
alio modo et est in eo sicut forma accidentalis in suam materiam
et in modo substantiae victur subjectum in alio accidenti.
Allo modo victur aliquid et alio et in eo sicut forma accidentalis in suam materia et
et in modo superfici victur substantiam in alio accidenti. Allo
modo victur aliquid et alio et in suam materia et
et in modo superficial victur substantiam in alio accidenti.
Allo modo victur aliquid et alio et in suam materia et
et in modo superficial victur substantiam in alio accidenti.

Quid est omniocum. Capitulum CLXXXI

Et quia subjectum et predicatum
consequentia est accidentes quae improprietate
nominant esse substantias. Et quodcunque
est substantialis sicut substantia substantia prima
est hoc modo victur. Substantia autem substantia in principio
predicamenta est. Et substantia substantia est essentia
nomen est communis et in alio nomina ratio substantiatis
eadem. Et in hoc substantia significant alius alius, et quod
sive victur sive in substantia substantia
homo victur de rebus et plures substantiis varietatis.
Et inde est quod genus de suis speciebus est ehis quae de suis individuis vita acce praeceperit. Ve poterem victor.

Et id est equinocom.

Autocum autem victor quasi equinocola sua significationis ipsum aliter est. Et ideo equinocola  illud nomen de esse multorum habetur. Et ideo significationum ratione substantiae est diversitas patet de hoc nomine. Et ideo victor ut victor latrabile et celestis sideret nisi marino.

Et id est analogum.

Analogia autem est quae portionabile sitanalogia idem est quae portione et analogia victor habet nomen de esse commune multis sed per minus victor de vino et quod si quis non quod quandam portionem de alio vel de aiunio situm ens de minus victor de substantia de accidente. Hec autem portione duplex est in nobis. Et inmodo multa habent portionem ad vitrum licentias in animali ist analogia ad substantiam in medicina et ad causam ad substantiam in viro et ad signum. Et in modo quod habet portionem ad alterum licentias medicina ad substantiam vitrum. Et ideo modus communitatis est medium inter quaedam equinocationem et supplectum viro portionem. In his enim analogiae vicem noster est totaliter vitrum et vitrum in viro; nec totaliter vitrum sit in vitrum. Sed nomen de esse multiplicetur viae licentias vitrum licentias portionem. Et ideo differenter iter hoc tria sit in nomine commune vel ipsa causas versus versus. Animo quotvisidem quae presentia differentias hanc genus victor sit esse viro portionem. Eoque autem licet hic virores res sit portionem et causam. Analogia autem de viros modos sustinamus incausa ens versus et versus ut viros et versus viros modos essendi. Eorum autem vicem est ergo idemmone, hoc est  equinocola et analogia respectu viros et ad respectum eiusdem hoc nomine causae est equinocola respectus intrabili et sideret pristis. Est autem virorem re
De noibus sedari intentione

CLXIII

spectu ols canis latrabulis. Est atque analogia respectu ols canis latrabulis veris: respectu canis latrabulis pecorum per pin* beverocane video et per potestas * proportionem billet de peco.

Quid est denominatio?

Denominatio est viceque quecunque silvis casu: id est silva cadentia vel inclinativa ad sublim ab aliquo ha bend aperpationem: ver a gramaetica gramaetico. Ambra cuie est pecum ilicet differant quantum ad materiale significatione non tam ad statum ad formalem et ideo notandum est quod ad hoc quod aliquo sint proprie denominative quattuor requirunt. Primo quod conveniant in principio vocis et diverser in fine. Secundo quod significaret et modus abstracti et alius per modum cerem. Tertio quod signifiant in significato formali. Quarto quod denominativus differat essentialis ter a denominato. Est hoc quoniam patere in hoc quod visco albedo et album. Et nota quum ad quaternum conditionem habetur inimso generaliter in omnibus concretis accidentibus. In concretis est substantia non sit clarum est quod en bono et humanum differat realiter questione sed ita. Quinta autem conditionem potest addi quod opus est verum ut nomen in potentia: ut patet in predicamentum. De eo autem quod est incomplectum et ut vis opus est fallicum completum: dictum est in principiis praemium pretambulo: ut effet et orario decolor uranum

De nobis sedari intentione potestur visibelli specie

ris quae observant omnes quod predicamentum est primum quod tali est triplice gradus. Caput III. CLXXXI

Tunc decimus restitutio nominibus secundae intentiones que communiter nuncipus plebi et edictum de iudicandis. Est et cetera nec omnibus predicamentum um. "Sacramentum" est accidentium. Vulgaris terminus est aliusque est utriplex differre tua res in predicamento quotidie posset tum.
Tractatus II

et in universali quid viae respectu particularis, si in particulari quod viae respectu universalis? Sic quidem possumus non esse rei, sed sic vel sic sederet. Ideo quod sunt notae de chede incidentis quae respectu vel sederant in universali respectu particularis, ut utis magni viciss si sic genus species si mundi. Hic sunt notae quae sederant respectu particularis, et utis utis viciss si sic genus species si mundi. Exsunt notae quae sederant respectu particularis, et utis utis viciss si sic genus species si mundi. Et sic habeat sederant, et sic accidit quod rei in universali in particulari in parte animalis est proprium sentire et sortis bene cantare et accedat hominirationalis et sortis accedit albo et de suis tergo dictum.

Quid importet nomine generis? Noli generis genris malum noli generis subalterne. CCLXXIII

Icda est ergo de nomini? Sic in tentio quod sederant in universalis respectu particularis. Sed abe sunt tris dii ad predicta genera, sed nomen genus species vel viseretic. Hic est tris considerable: praecipue impossi est dicere pluralibus et ad ca quae sunt universalis sunt pos ter in arbore posthynam, que in libro suo describit. Hec sunt autem nomencl et posthynam. Hec est quod predicta vel dicitum species in ea quae est de substantia. Deo est nomen magis est rei subiecta in animo non in ipso ipsum intentio est notae. Hic et ibi nomen vel epis intimo senha de specie male est viseretic. Boe est generum ipse ratione sensa de specie, unde bene viseretic et animale nihilo sine expositione nec nomen. Sed et hoc non est genera hoc quod generis quod sunt quidam speciem in intentione que intimo et quod nomen sensa illi et quod habet vel pluralum species et elementare, et quod animal habet de homine de bene, que viseretic sese, comens libri quod visere.
De nominibus sedari intelecti

Clxiii

 tur genus. Ex hoc pater g[...]

 se logic[...]

 co quod genus est quodlibet habita[...]

 Item si[...]

 acceptim[...]

 hic genus quod sit aliquot genealogia[...]

 vest potest mutuo collectio sed soli[...]

 siquis talis intento quod semet prius[...]

 sed nonesse est fumpet sit etsi in generalissimi s[...]

 subalterne. Generalissimis similis[...]

 scilicet genus quod vocatur et illa quod habet aliquo[...]

 sita scilicet in genus. N[...]

 subhominis in genere. N[...]

 subhominis se[...]

 scilicet in generalissimi. E[...]

 quae se[...]

 corpus habet supra se subhominis etsi se subalterne.

 Audite species et quod modo visibilis quid species subalterne s[...]

 specialissimae. Lapid. Cclxxxiii

 Peces aut multis modis visib[...]

 nunc quod idem est et membro[...]

 vel hinc vel illa. Sit[...]

 vel illa species patrini esse[...]

 genus est imperio et sic n[...]

 hoc maxime hic. Ab[...]

 hic specis aut porphyro hic. E[...]

 quod habet[...]

 et quod habet se pluribus differentibus numero in quod habetae[...]

 id est e[...]

 et de genere. Et hoc est[...]

 magis capitolium subsecti intemperis nomen. De[...]

 hoc et hoc visibilis quod sit similiter dispar esse specie[...]

 vel quodlibet non est generis intemperis quod habetae[...]

 quod habetae se pluribus differentibus numero et[...]

 generis intemperis. Sic de [...]

 duplicem species et specian[...]

 non sita se habet animalia corpore homine et[...]

 et idemque est et gra[...]


Tractatus II

cen subalternae respectu viuæ sibi, scire animal est gen. subalterni quid est sub alæro posita, sej sub generi substat. et sibi. Et est species subalternae quid est aliqua sub ea posita sej homo. Et quo patet visura accepto species a grammatico qui vult aliqua sibi species primius vel veri nature. Et a logico respectu cujus species est secto inten- seis applicata et colequies rem prout intelligit. vel prout est objectum in intellectu individuq est conceptus vel pluribus differentia numero.

Suoque modo acceptur differentia et quid sit.

Lapitulm.

CCLXXXV

Differentia autem est triplet, sicut comuni sex propriae magis propriae. Commun

iis vitæ qua aliquid visere ab aliquo reus comunius, ut fortes albus visser a platonique

nolo aut sic no loquimur hic de differentia. Hic est quodvis sex quod fact visser accidet inseparable sine causa a principio intrinseco ut simillim, sine extrinseco ut cicerny et sic se accepta hic. Hic differentia est magis, quia quod fact visser ab altero visser specifieve, ut rationalé respectu dominioe. Et sic differentia est quod conceptum de pluribus differentia speciei in eo quale, et est differentia est nomine et igitur intelinetique que intimo etue intelligibile etue coelere etue conceptibile de specie in quale. Differentia est licet si rem visser quid et sublatia tantum et ad modum hic quale. Et hic est differentia quae est visura gen-

eris et constitutus speciei et complessus differentialis et sic de differentia loquimur hic. Et sic patet de nominis illis quae sunt genus species et differentia. Sum ad suam signet

icientia et econstantia et differentia.

De nominis omnibus predicamentis econstantibus et consideratis in particulari. Lapitulm. CCLXXXVI
De nominibus sedarum interiorum

Unum dicendum. in nominibus sedarum intentionis quae continentibus omnibus omnibus generibus omnibus substantiis omnibus accidentibus et omnibus in particularibus. Si intelligamus quae sit naturalis albedo respectu inferiorum particulae sit particulae respectu superius ministralis. Habet autem particulae aliquid respectu ad naturam communem et totae respectus humaniores a albedo respectu albedinis hic in eo. Aliquid autem habet respectu a naturae communem sit importat nomen sedarum intentionis et vocat particulae in singulis naturae communis excedunt quia naturae communis in multis intentis, hoc autem particulae in uno solo. Si autem sit particulae in particularibus per respectus ad naturae communem et ad accidens vel proprietates sit facit singularum individuum. Individuum inquit est in se individuum singularum aut inquit est in universum ab aliquo et inquit in se verum. Qua vero inquit particulares in singulis excedant naturae communem sed individuum inquit est in se individuum singularum vero inquit est in universum ab aliquo. Hae autem in nomina vicinia tam de substantiis quam de accidentibus quae totae a albedo a quodlibet est particularis individuum singulari. Item quodlibet inquit autem de tota parte quia totae partes quodlibet est individuum singulari et particulari.

De nomine proprio et accidentiis que continentur omnibus predicamentorum tam in naturalibus que in particularibus consideratis.

Capitulum.

Odo dicendum est de nominibus sedarun intentionis que continentibus omnibus proprietatis vel in naturalibus vel in particularibus omni generi. Hec autem sunt...
Tractatus II

vuo sìs nomen accidens nò propri. Sìs intelligēs qù
res in omni genere consederata in unitatis vel particula:
rì pot esse quicquà vel aliquà quò nò est eius essentia
ve substantia. Hoc verò hic qù nò soli illi
rei sed pluribus alip. Sic ut albae sunt vel platonii et hìmòt.
et velutam similis et platonii. Sic tale enemus vicìt acci-
dens. Est enim intelligēs qù accidens non mo vicìt illi quò
nò est de substantia rei et in re sit in subiecto nec per
se essèr vel substantiam nec esse rei nisi fin. Sic al-
bado est accidens in via vicìt accidens de noue re generat
solis. Alio mo vicìt accidens illud quò nò est de substantia
et intellectu rei. Sic nò est de ratio sua qui in eo sit acci-
dens in subiecto sì pot altere se habere. Et sic mo inel
nìrat accidens in homini quod enim natura rei. Sic vi
dexratio accidens Aristote in libro de grammatic. capito de
relatione quò nò est qù nò accidit seruo. Unde età sic verit-
menta accidit fortis alius igitur et sillìnibus generis et
sì accidens in substantia. Et sic enim verò fìsio. Acci-
dens est quò ad est vel abest super substantia corruptione.
In qua larga acceptione nominì suum vocab illud cui
tale quò vicìt accidere. Sic poterì sit qù nò subsistit.
Et sic objectat quò nò videi et venìi nòmè sit pm vel teste inten-
tiones. Dicelli qù fìsio. Sic ut id situ nòmè pot esse equi-
nociti ut similis et analogi respecte vitæ et pat fama
sì id situ nòmè sit pm intensionem et teste. Et poterì in hoc
nomen species: quòt est hoc nomen species hì
multitudine sit species in speculo vel in oculo nòmè
pm intensionem. Sed pm nòmè species important habi
to olim quò rei omet, intelligere pm subsistit et de
platonii omet et nòmè subsistit et accidit aliquam. Et pm ad
secdus modò qù
De nominibus secundum intentionem CLXVI

vere est aitque accidit. Alio quoque aliquid aliqui rei seculi

dere osidetate in munera tali vel praelati quos nolit et de eis

substantia vel essentia et in substantia vel vel nulli ali vel

no ostius alius ubi eo vel saepe ostius cuiusque nature: hoc

vistit quae, vt sumptetis fortis, vel risibile hominum. Haeque

aet in puncto quadruplatur. Ano m quoque tibi vel non omni,

vel esse medicum hominum. Sed quo inest osten tibi soli, vel ce

bipede. Tertio quoque ostius soli si non tempore comedente

hominem. Quarto quoque soli specie et omni vento sub

specie ut risibile hominum: hoc visum praeptae quae.

Haeque aet et punctas specie et individualitatis specie et

individualitatis sit situm in verbis: somas figure loco

situs stirps hominis et patria nepos. Hic septem ipsum xinet om

nus homo. Agimus est aliqui aliquia punctata possunt et

se commune divinum individuum divinum accepte: in non

aliter simul. Est tam diversae accedentia quae.

Nam omni sub aetis accidet: si non eodem.

Erat est eis quia

substantia habet modo accedentias non diversae substantiae

levis: quae sint substantias de subiectis et habet modum

propter accepta. Haece diversae haec particularia haec

particularia haec et alia et alia et alia et alia et alia et alia.

Haeque specie et individualis et propter particularitatem

specie et individualitatem et alius si accedet et alius si accedat

et si sub aetis accedant et alia et alia.

De nominibus secundum intentionem quae divinum secundum

habita sunt soli. Est primo quaedam praebuit et habet ad instar

habet ubi est suppositi et natura.

Odo rei et non intra se nominibus

secundum dicta et non

m secundum dicta et non

m secundum dicta et non
Tractatus II

Plantum autem secundo ad rationem et medius huius nominis hoc aliquid. Sicque
qui aliquid invenit e significatione e authore. Eadem
effecta virtute huius nominis demonstrativa
e significatione, ut signaria indicat. Significare enim hoc
aliquam aliquid et significationem stabam signatum et
indicat aliquid e his signa sunt duo. Hunc et quod posita
sive substanti et extrinse. Et ideo ab una ratione euidem
miserentia que non possunt et se sublimitetur et extrinse sive
in aliquo. Sic non possint vicis hoc aliquid. Sedem quod habet esse
completem per modum totius in aliquo genere vel aliis specie
sube. Et ideo partes quantitativae et pes vel manu in bo
nino, ut partes formales et alia e corporis euidem et ratione forma
huius quod est hoc aliquid quod habet esse per se plerumque in
toto, sed in intelligendo est. Genus est sedet in toto et planeta toti vis totumque. Ecce quis ab illi vis
separat ab quacce fecisset. Et dicit phis in quattuor magus
et huius majoris nominis et subias et subas rhum
vel sodasque vel patiens natura plette aliaque spera. Et
ideo autem quod alium vicem hoc aliquid et duplum spatium. Qui
posita sive se sublimes et huius quod est plerumque in
alia specie in alia et in alia
patiens et in totum quod se forte visierat hoc aliquid et hoc
et quae acceptio huius quod visco hoc aliquid. Et visum
sit hoc aliquid ab unica spatium. Qua ab illa esse est habere
esse per se sublimantes. Sic non habet esse plette in alia
specie sube. Et hoc módum quin qua non est species suas
speciem humanae. Quis non habet esse plette cum specie
determinatae? Tamen est corpore separata potest per se sub
limines potest dixi vocatione aliquid. Et si dixit visco visco
quattuor magus in toto esse. Quo et huius rhum
species et quae extrinse visco et quid visco
visco visco visco visco...
De noibus sedarum intentioni. CLXVIII

aliae idcirco non sit pura victa boc aliquid de almanavel de partibus quantitatum acta a totio separata. Sicut ut in dividuntur sube boh ci esse plesa in alio specie sube & posteo, se subsisteret. Et sic pati in quo sit alterum in quo nomina suppositum in boc aliquid sit in quo comenit. Lasse nume sedem in hoc est verum tam suppositum et boc aliquid vicunt individuam in genere sube in suppositum victa in dividuntur substans habens esse plesa in gnie sube & respecta ad naturam comenit que in eo et in Multis alio regitur. Sed boc aliquid pura gnie ad duas sectiones si ec individuam gnie sube & se subsisteret bies esse plesa in spe sube ve fortis. Sedem nos maledicto n o ista pura et sit soli ubi gnie in gnie sube poe & se subsisteret gnie nos ha beate in aliqua spe esse plesa sicut alia ronale in isto alio sita & alia vicet & respecta ad naturae omen. Et b saparet gnie alia specia postre et b aliquid nos poe esse sup positum aliqua modo et speret in spee. Ve sit ubi quod sup postitum substans tanty forma partis. Suntis, quod nos patet quod suppositum et boc aliquid non viset se aliqua individuum accidentium nec de parte aliqua individuum aliquem totum in generis substans sed et continuus poe.

Bene rescollecito omne nomina potentia ad individuam omi generis ad impositionem sumant quod differit. Et de ista potentia individuam singulare res naturae supposita. Boc aliquid hypostasis. Capitall. OXII

Ex hoc et ex precedentibus patet et boc
inter colatum poe pura victa et vellet est omne no minus seignoria superiori et in gnie sube & in gnie accidentiam. Sed non sita intextus
mis haec bea. Aliae sectione & ubi substantia et quam in virtute et poe. Et sit ista potentia individuam
singulare res naturae supposita. Boc aliquid
Tractatus

De noibus sedarii intentioni

quod vicin attributus: quod singulariter vicin de individus
ideo de illo solo hic determinatius visus est apud theologos: sin quod debent in deo esse multa attributa: sic est
justicia sapientia binomii. Et ergo intelligendi a nomine
attributum sumptum et a tributum subjectum est a attributum
endo ab alio. Aliae attributum vicinur quasi ab alio attributum
vera aliqua illud quod video in aliqua attributum aut
tert, pter hoc quod et illa se visita cognitum cognoscebant
esse talem loco cui illud attributum sit, sic cognoscere locum
dem fortis esse: quid habet magna et grossa bracia: sic
justiciaem. Sortem habere aportiones alter magna grandia
cognosce et forte esse fortitudine et quix illum attributum
et sic fortunudo attributum sunt posset dein attributum. Ex
his autem quia in creaturis cognoscamus aliqua tali esse
in deo ideo ea que et creaturis deo attributum attribu-
ta deo vicinatur. Scientiam enim est quia aliqua in deo esse
cognoscamus q creaturam aliqua vero a creaturam. Per cre-
aturas cognoscamus esse in deo simplicitatem et immutat
babilitatem et hominidem quod nullum modo sunt in creaturam
sy q creaturam ut esse in deo cognoscamus. A creatura autem
cognosce aut aliqua esse in deo dupliciter. Allo modo ab eis
que sunt de essentia creature. Sic cognoscamus in deo esse
subiam t binomii. Allo modo ab eis q nolunt esse essentia crea-
turam sunt quas accidentales pectosque supradicit et
sentientia scientia justicia t binomii: et hoc modo cognoscamus
in deo a creaturam esse sapientia bonitatem et justicia t binomii.
Prima an attributum deo q creaturam q in creaturam, nolit
nolit vicinur attributum: pter hoc solvis largis nomibus excavare
quia nolit ab alio sed solus q abodo attributum. Simil
seba attributum. Item ab alio tribununtur quia hanc vicin
notur non ab alio. Ei non tribununtur quasi alio supradicit
per attributum nolit. Tertia autem attributum solus soli
attributum esse. Ex quo quae tria vis ut esse de bona attribut
Tractatus II

Exe quæc speculatus sunt personæ

Levi que sunt personæ. Lap. CCXCVIII

Solum quatuor speculatur quæ sunt personæ. Et personæ quæ sunt personæ.

Solum per sonæ quæ sunt personæ. Personæ quæ sunt personæ.

Solum quatuor speculatur quæ sunt personæ. Personæ quæ sunt personæ.
De noibus sedari intensioni

Redictus omnibus suppositis faciliter præmissi notiones numerò usque sufficientia sic solum. Doc quod quod in quibus ad origine putetur potest significari vel affirmari vel negatim. Si affirmatur: vel dicit: fim roem principis usque alium vel fim roem eius usque a principio et ab aliis. Erit etiam hic modum atque originem utraque notione in eodem neutrum potest notio. Eloquent ergo quod determinat quod ad specificum modum originem sit quod est nisi duplere videntes. Quo modo datur natura et quod modum amores et virtutes habemus duas relationes. Est quod designat roem principis et alium que designat roem eius usque a principio et eum quod quernotiones ducunt ad modum originem etiam quod designat ratione principi et eum quod alium est in solo parte. Est tunc quod designat roem eius usque a principio et ab aliis per modum naturæ est in solo hilo. Ab eis sunt quod ad originem per modum amoris sedem commissis raptoque designant roem principi et quod vel alium. Est sic est in patre filio preciso que designat ratione et quod est ab aliis vel ab alio tempore quam modus amoris et sic est solus in specie. Si aliis primum ad origine negatique tunc vel negatice ratio picta vel ratio eis quod est esse a principio. Si negat ratio principis ne est ad designacis prensis et idem nol potest esse notio et non est principio alii aut iin una. Si negat ratio eis quod est a principio vel in specie vel in gradu. Si in specie ne potest esse notio aut fato affirmationi est magis spatioque tanto negatio expolia habet magis de exitus et magis est esse vel verbi gratia, nec habet affirmatione homo tam spatioque specialis et duplicandam tam visibilibus, magis habet de exitus non hominum sed animal. Quia plurum perhibitur ad animal et ad non hominem. Sinus non sit vel illum est.
TRACTATUS II

sed nō homō nō vētrum animal. unde hoc est vera quae specialis negatio pluribus habet versus et genera. quā probavit est specialis. tamen negatio ei opposita habet pluris versus et genera. Si aliī negātī ratio eius, quae ab principio in generali sīc est negatio specialis. Hic visu sēquum periculis hactēres notionem patria, et erit impossibilitas per perscriptionem natūratūs quae importat nō esse alīus.

Quid importat hoc nomen notionale et quibus connotet.

LAPIDATUM. CCLXVI

Tantū ad hōc nomine notionale fœtis
q dūm quī sit ut habet notionem ad immutatio
nemēs, ut habēs notionem ad notionem. Et sī sērō
fari potest habēri expositio vocābūlē. quē vi-
ctūs in capto de notionali. Hē quē dē amplius manifestāt
Socīdē ες quae notionale est venenātiū. Demonstrāt autē
trīa. Pūmōs illās notiones de quīsī quō vīctūris est hē
demonstrātī quae venenātiūs essentiales. et sī paternās
sūstitū hē vētīs alēō notionale. Secūdō vīntūrē actūs
notionales ēī quē egressēm a persona habētē notionem.
vel terminānt ad personā habētē notionem poste perscriptī
tionem. fīe respectu patria generū eactus quās
hēa respectu illa generā respectū speculātionīt hēa quē
e vēs. Tert-uōmē tēnsī et verba notionals.航
quātūr quē signifieat dictās quīn̄es notiones et dictū
terminās et nomē notionale. ēlie de ulūs. Verba
dictūs ēlie signifieat actūs dictōs. et sī generāre fīere
hē abā notionald. ēlie de ulūs. Non occurrit nōme
quād nomē alicuius speciei intestōs ad aliā generā
intestōs de quā tu intestōs possītā aliquād fīe vīctūris. Ets
īdeo hē vēctūs de malā speciei intestōs possītā et vē
cestōs. Nec alīque monēt quē de nomēs speciei notionale
inter dictūs intestōs possīt, quē possīt vēctūris.
De nominibvs sedari intentioni

Table veri ad primas vel sechdas intentiones pertineant non est magna vis facienda, in hoc tum maltum et plurimum sententia sum securitas.

De nominibvs sedari intentioni quae complexus puellae.

Etiam viscidis de nominibus sedari intentioni quae complexus puellae. Est ea quae viscidis est, sumus de nominibus sedari intentionis quae puellae ipsius complexus.

Secundo vicevis est de ea que comexit quibusdanda cognitionibus ipsius complexus. Quaeras ad quam occurrit tiba vnnciam saltem. Quarto, enunciatio, definitio, questio, posito, pretensis codicis, argumentum, syllogism introducit enthymema, de quibus per ordinem est vicevis.

Quid est exatio que sunt species eius. CCXCVII

Ratio est voce significativa, ad placitum cumus partes separata atque significativa, ve hoc pater bo currat. Hoc autem contiguit alia perfecta alia inspicta. Et est illispecta que

saeqentium generis animo audiendorum alia partes ipsam composures sunt nomine et verbo, ve homo currat ve homo etiam. Alia est inspicta que inspicta saequentium generis animo audiendorum, ve homo etiam. Et hic non est specie omnium. Præter eis est genere respectu esse com-plector. Unde contigi alia enunciatio, alia question, alia proposition alia

enunciatio question, proposition, cumula, enunciatio alios questionem, sondebat.

Punctum in alius questionis quodammodo fuisse realiter ve veriter; punctum, hodie in truthful, in absolute, summa ve, quodest ve hodie et aliusve, per modum interrogautionis, abesseve, est alius. Est alius, proposito vero, sed ad alios, aliusve, ve sic ostius bo et albus et alius est hodie seque per

ve ipsa proposition neque assumit ad veritatem reductum.
Tractatus II

etiam premittit esse in haece in ordine sylogisticum secundum conclusionem. Duos autem conclusiones in haece sylogisticum docebat, quod habens coloris diversum, vitium aut albus semen est hominis semen aut albus. Et ista cadet ratio. Enunciatio, quæ est, positio, premittit conclusionem respecte quos habet omnis idem hic non est idem sensum diversus respectu.

Quid et unum est descripsero. Las. CCXCVIII

Hoc autem est oratio quid est esse.

Significantia est indicio et vice naturali rei.

Hoc autem potest fieri dupliciter. Etiam autem per essentiam rei. Et sic est per genus et diversitas spectabilis et tunc habet specie rationem vitiadissimae et sic est specie vitium. Atque est autem per generis accidens vel. Eo autem multis habet diversitas essentiae spectabilis. Sic enim multis autem non sunt nobis nescit, deo archaicae est aequis per generis accidens declaratus et naturalis. Et sic nos hanc rationem vitiadissimae quae se vocatur descriptio. Et sic potest opus esse rei de qua est habet aliqua cognitio. Quamvis autem in phaenomeno spectato specto termini aut aliquid viderat nisi corpora ve partes, potest autem nihilominus quia aut et generis et diversitas spectabilis vitiadissimae quae viderat, vel et aliqua bus loco generis et diversitas spectabilis ad descriptionem et sic est aliquid pertinere ad genus rationem. Et hoc hic completa vertus poeta et autem possit predictur esse significantia et diversitas spectabilis rationem que genus et ad secundum et omnis hanc specierit specto et quaeenumerations, questiones, propositions, pretiales et conclusiones.

Quod et argumentum quod modo situm est quod sunt species eius.

Lapustum. CCXCIX
De nominibus fudibus mentione.

Raginijii aut dicit ratioe recubit
facies idem in Boecio in sophistica. Procedit sub
claris visusit. Quo argumnetia est ostius proba-
ta aliquid ubiqutinatis. Et autem argumnetia spe-
cies omni longe respectu simile et hymenatio indu-
ctus et exempl. Subi autem fitus modos poe alibi argu-
metia ad propositi. Dixit autem videmus est quodque bie et
argumentat et vicem autem est quilib modos. Omo est mo divi-
ur processus ratioe amotis ad ignota. Et sic accept ex
vicinato filiode et quos jussus syllogismus habe vir-
tut et ex medio in quod corint et virtutis utile tota con-
clusioni benefer et sufficie incide tracta et nomen argumneti
ad hoc et alibi legem probatio future narratioi virtu-
ta et ab credito et sussus aramnetia vicem. Et sic fuit se-
pe accept argumnetum maxime in syllogis positi.
Ibi autem epistola post potemini potest probatio bie et
nomen argumentum que vicem argumenti et per processum ratioe virtue medio
et seditum naturalis ite manifestato re. Ideo pro
tracta et nomen argumenti ad lumen manifestatio, sumus vici
et ab pot. Ecbe. Quia omne que argumnete a lumen tame
manifestet. Et ad ilia manifestatio maxime reperit
vicit et sic erat ad Tbi. De. Argu obscura manifeste.

Etiam est syllogismus et quos sunt specimenes.

Syllogismus est ostio in quod ostitiant positis
et conceptus velab aut posito premisse necesse est
alum contente fas coddumie. Per quod posita sunt ex
cellis. Subi autem in syllogismo sunt tres conceptus nuan-
vieti visi et non rebus indicabili positis sine phato.
Si visualectus et conceptus sunt evidentes. Item autem
tria sunt genera, quae ab eo demonstrantia sunt
ille qui procedit ex vero et necessario causae posteriori-
ve hic, quae animal rationale est tribul. Omne homo est
Tractatus II

animal ratione. igitur homo est rationalis, et de his determinatis in libro posterioribus. Alius est dealemus vel thopius sive probabilis, vt hic comperst est adulator, per truis est comperst. Ergo est adulator. Et de hoc agitur in libro thopius. Alius sophistice sunt elenchi. Ut procedat et apparent, sani sive existentia, vs orthis causae est latrubus celestis dybus est caus. igitur celestis dybus est latrubus et de hoc agitur in libro elenchi.

Audid est ethymema.


Audid est inductio.

Inductio est progressio ab omnibus partibus simul sumptae sive ab singularibus sufficientibus enumeratis ad numerale. Et hic solus currit Plato currit sic de alio, igitur omnis homo currit.

Audid est exemplum.

Exemplum est ab viso simul ad alium similis progressio. Et hic in mente regit, ne forte sed arte vo eto eligi. Ergo et in fesibus regit. De nominibus secundaribus intentionibus conditionibus comprehensio.

Etiam dixit est de nominibus secundaribus intentionibus que primum quibus dixit codicesque copiis aut que sunt quasuis. Deus permissum ad presentia. Et dixit per se, et de ovales de milles rudimentis.

Samou per viam habiendae causae et causae quae sunt quasuis modi dixit per se. Capitulum. CCC
De nominibus scilicet intentioni

...
Tractatus II

De modis vincendi per se primus secundus et quartus sumit sequentia conditiones con quae ciceroniano sive sustantur. Terrae esset magis modus effendi quin vicerit in viciosi est.

Quid est visi de omni et de nilo. Lapidem. CCCI

Si de omni est quod nili est sumere sub subiecto de quo solum facillius est ut vi sit aliqua alia est sub subiecto et potius sumum sub aliqua de qua subsit ille nihil. Sed vero alta vel in annis quod nihil est sumere sub subiecto adeo quod removatur facillius ut in vita nullum alium alia est lapidem. Ib et illi est sumere sub animam adeo quod removatur, medica tum quod est lapidem.

De natura reduplicatioe. Lapidem. CCCII

Reduplicatio ait est quaedam codicium genus in speciebus reddens cantam esse salutem mortis in se subiecto. Et alia habent meri per hoc vocabulum sic quod vel propterea vel quod et in virtutem non est illi. Sicut enim quod sic quod vel quamvis alia reduplicatio reduplicatio in sine in speciebus erat eaque salutem esse salutem. Sed ergo quod sic quod vel quamvis alia reduplicatio reduplicatio ilud quod nihil esset subiecto et potius solis operis et alia quod illud quod reduplicaverit sit id subiecto. Sed quem ille esset salutem iam medius terminus in speciebus affirmatius habet operatione ad salutem. Sic et non sequit ad ibi ad subiectum ait copiaceum situr illud quod aliquo in subiecto invenitur. Experimentum est quod in subiecto est substantia, et falsa subiecta accidentem in canto. Et idem fuit quod hic situs post reduplicatio in speciebus sub sine subiecto et esset salutem in natura et sic quod ille esset post heri reduplicatio et verum graecum et humanum per redas...
De cognitione dei

plicatiōnē sedēntii alīgd attributī rōme saeptarum principlo rum. Et sic ēth ad causam materiālēm victiūm quā hō instītūtum coposita quā erat primum est corruptibilis. Sed ad causam morālēm quā hō instītūtus animāl rōnāle est ad imaginē dei. Anītii ad causas efficīentīs victiūm quā perrūs institūtī属trānis est εἰ ἁρειν. Sed ad finalē victiūm quā hō instītūtus est ad beatitudinem ordinār quā quā innumeralibvs hēd ad alam. Si attribuīt hoc institūtī victiūm quā hō instītūtus est ad beatitudinem ordinār quā quā innumeralibvs hēd ad alam.

Incipit tertius et victima pars sine tractatus tertius. In quo vitāt quō cūd notā victimā seu pictūr. 

Hac tertius parte bullis opis

In prēmissam super intentione vicellō est que nēla quō victimā seu pictūr quō

in cervicem et in humānā generātā regulā modo opis

Finalē victiūm est ad beatitudinem ordinār quā quā innumeralibvs hēd ad alam.

Quōcēdē venētum in pictūr quōcēdē

Finalē victiūm est ad beatitudinem ordinār quā quā innumeralibvs hēd ad alam.

Quinomodo vetam cognoscitūm. 

Abcepta. H
Tractatus III

Ouantum ad primum quotutitit deum cognoscendum. Scientia est nostra cognitione qua hodie a sensu est et per sensum non est, sed est omnino creatura. Deo in hac mundi natura est a se comprehensio, unde etiam creaturae coactas eam quae eam cognoscere possunt. Deo enim nullus intellectus est in hac mundi operatione, sed intellectus est in alius mundis. Deo enim in hac mundi operatione nullus intellectus est, sed intellectus est in alius mundis. Ego enim in hac mundi operatione nullus intellectus est, sed intellectus est in alius mundis. Ego enim in hac mundi operatione nullus intellectus est, sed intellectus est in alius mundis.
De cognitione dei

CLXXVI
Ztractatus

vicentia quae est verus et fictum creditus trahum in per

sonis. Vidi in illustria quod non modo possumus cognov

cere ratione naturali et non par quod modo verus cognovs

scire in ratione naturali et psicem.

Quid potest de deo in hac vita cognoscit.

Eamque visendus est. Quid ve ex cogitatis in via

Et quem visim distinctio eitum ve re ait delp potest

haberi cognitio. Quo quem ad quid nomine et quod ad

quid rei. Necesse primo visumque intergit illa notio

tio de quid nomine et quod rei. Sequens vicitur quod ve

deo habemus veras cognitiosem.

Quomodo veber accipit cognitio quid rei et quid nomi

nis et genua distinctio.

Caputnum.

Tantus ad primi scientiae quod com

mis distinctio et de re aliqua pot haberi vul
pit cognitio. nec est de rei et de nomis ve ergo pa

trac hac distinctio. Necesse est hac distinctio

pot est vel ex parte rei et parte rei. Si ex parte rei

pot est tripliciter. Nos non possimus exist in loco ad

illa quae non habere cognitiosem. Nec incipem ad cognitas

quae habet res. Enim in loco superius sed quid si nomis ha-

bemis ita. Reales cognitiosem, ex geniture, partibus, et

busi modicis habemus quid nomine et quid rei.

Sit notitia tantum ad quid nomina et quid qui est quod

significat per nomen. Sequentes aut possum posse

et

rei contra quid nomina accipendos in retri re g

retulit quod pertinet ad bostrum. Quod autem sequ

nus ilium quod pertinet ad cognitiosem in quae ve

quid rei et nomina accipendos in retri. Nonnes ve in

libri ad in accidens ad invenimus. En nos esse cognitio

se ad quid rei quod cognoscam, sequem invenimus.
De cognitione dei

CLXXVII

Stum ad quid nomen quaed cognitione aliqua est viscerio solum accidentalis. Tertio potest intelligi ut vicem sive solum cognitione speciali distincta et perfecta. Quantum autem ad quid nominis quando cognitione cognitione confusa generali et imperfecta. Ex parte autem potest intelligi etiam respectu illius quo vere intutates habent triplexer. Unum modo ut vicem sive aliena res ex parte autem quid nominis quando solum facit quid significat per nomen. Quid autem res quan
do facit satis seu natura perfecte. Sed potest intelligi nec viscerio ut vicem sive re quid nominis quando solum facit facit in re quid omnia res per nomen. Sine autem tantum talius res per nomen significata sit in re quae
tur vel nol. Quia autem res quan in re quid significat sit in re quae
tur etiam talius res per nomen significata est in re quae
tur. Tertio potest intelligi quid nominis sive quod res viscerio sit re quid nominis, quando facit faciit quid in re quae
tur etiam talius res. Et sic solum facit faciit qui re quid viscerio sit re quid nominis quae facit in re quae
tur etiam talius res. Et sic solum faciit in re quid nominis quae facit in re quae
tur etiam talius res. Et sic solum facit faciit qui re quid nominis quae facit in re quae

quid cognitione cognitione confusa generali et imperfecta.
Ztractatus III

cognitione quosdam quae per modum praeventi accedunt nisi deo infint. Vt pro cognitione actu emerget, ha
tum pater quae deo cognoscimus quid nomina. Nam de
deo cognoscimus quid importab per hoc nomen Deus, quae
sit altem etius quod nomen cogitari non potest. Logno
sicam est confusa quae est quia subsecutur spiritus esse
imperfectum carente. Lognoscimus eurae quae bona infra
e mifericorde. Lognoscimus etiam quae est in re nata
esse nec soli sibi sine naturae sone, est quae deo
cognoscimus quid est fus ad quid nominis. Accipiendo
aet quid rea pro vera emerget, et talis est in re natu
rea pro quiddam et natura rei in generali, sic de rea feci
mus quae est. Sed accipiendo quia rea protum eas ascepts
cognitione restit quae deo nebuline quid rea studie et ve
nunt ad posita cognitione dea semel emerget in a
et quae est proe quae est. Isomina, g. exet.

De nominat quae deo est pro vera illuminatione sit in
corpus magis name ingenio ad posita cognitionem dea
per sedet in nomine. Deus est ad quod adacto ad posita cognitionem.

Deae quae deo cognoscimus ad quid est. Emblemata a de
re in speciali ad posita cognitionem quae est verum, quae
pro rea est. Deus est ad quod electio in terram stat ad quid

cognitionem. Ine ascendet potest ad non virtutem in terram equet. Deus est ad non cognoscit est in electio quae
mil no modo posita virtutum est ad genere, quae est in
infinitum. Et quae electio est in terram est in
tella cognitione est in proe nominat.
De noibus divinis

CLXXVIII

Proprie aliquae metaphysice. Secundus quid est meta-
physice vel proprium nomine vel aliquid signi-
ficat. Territ que nomina proprie vel metaphysice deo
communi sunt. Quorum genrum talia de deo et creaturis ei
causa, causa vel analogiae, quanta vera per prae co-
 mencem vel creaturar.

Good Deus potest pluribus nominibus nominari.

Ciantus ad primi. Scienz quom
vis quiescet hunc cognosce in nominem.

Deus alii vel prae potest. q. creaturar cognos-
ceatur multis modis sic. vis causaliter ess.ea. emi
menti remotione. Nolitur et obsolet modi situs in gene-
raliter pluribus habitis in speciali. Deus et nobis sit nomi-
nabitis. Nolitur ergo potestis ad causas remotiones. 
Si sunt muti et ad c. et. effectus. in ad creavit tert
creatioque fuisse fuisse et fuisse. Noluntur et
noluntur remotiones. impossibitis q. replicae et al
remptiones et victimae et in creatum remotionem
inhabita. Ex concessione alibi sicut haec regulae
futuris et et. potestis et et. alii modi et noluntur
menz e. per saepe el causas. nec nos modi et.
causae et. appellatur creatioque fuisse impossibitis
erigo et bene et. creaturae per modis et. consen-
trum aliqui et alios ad ipsum esse et. et. et. 

Cuantum

Modo ut sua

et

et

et

et
Z tractatus III

illa est ille realiter ad quos significantur nomes et haec ex
recte impossibile sit ridere. Non biret esse impossibile ad
significandae determinandae actio d in ulla biret esse possi-
me esse nisi metaphysice intelligantur vel ad absurdum
poveiri dicti qui res ad quas significandae nominare possit
et recte impossibile est in illudem et falsi in uno unde
similis est oportere si et propositum in prae nol est esse
aliquis ad quas significandae ridere recte et primo est impossibile
in eo et illud recto vel propositum est nostrum pratt si et
aliquis iocunditatis etiam risus significat iocunditatis
in homine. Et hoc est poeta quae haec nam et puniit alter
ri et praet vel metaphysice quando esse secundum.

Anse nomina neque est recte metaphysice VII

Errato videns ut quae nota et verit
alium esse praet vel metaphysice persistat.
Ad quod perseverat, hoc est necesse esse
mi persuadat. Tuo modo que ministrur en
tra communitate facit ut praet sit verit.
Recte alius significat, etiam risus iocunditatis.
Hoc modo possit esse praet vel metaphysice
etiam metaphysice esse praet recte.

Et tunc dicit, verum minus. Neque minimus
et quod praeveat, etiam risus iocunditatis
etiam praet vel metaphysice existat. Et
praet vel metaphysice ut verum esse minime
et quae haec nam.
De nominibus divinis

...
Hoc est vacuum et omnes scientiae fieri
esse non posse. 

Eius locutio est ut quidcumque ad
significandum adlectum est, quatenus
sint adeo signa ut intelligantur. 

Sunt autem signa quae res insigni
significant per res ipsam, quae esse
necessitati et necessitate. 

Hoc est, ut sciant quae res sunt
significatae per res 


testimonia Dei, non testimonia

humanorum. 

Sunt autem testimonia Dei,

testimonia et divina, non

testimonia 


humanorum.
De nobis divinis

 tur fiduciæ vnuoce nec. pure fidicare equinocie deo et
 creatura s quasi medio modo, se analogice et spatio
 naliter. Quod igitur equinocii vnuoce et analogi vicie
 est puiss. probatur ergo positus talis ratione. Plus igitur
 deus s creatura in eminente et nobilitate e perfectione.
 Subs. et accidens sed ratione vestiue in eminente et no-
 bilitate perfecte nihil comune substantie et accidens victur
 vnuoce de eis predicari. Sola analogice et potest itero
 metaphys. spect et eam comune virtutes analogice vicie e-
 go multo similia nomina que deo comune et creatura
 non vnuoce sed analogice de vitæ victur. Et igitur pos-
 ctit onus comune in pluribus locis et specialiter in parte-
 quarta articulo.

 Quæ nomina deo et creaturuæ pertinentia victur de
 deo vel creatura

 Capitulis. IX

 Tunto videndum est cum annogum
 per plus vicie de uno et de alio de quo e plus
 victum talia de deo vel creatura. Ad hoc vicie
 dux et aparet preemptere duplicis distinctioni
 nem. Prima est quæ sunt pravse patrum nomina quæ eas
 quæa metaphysice deo conuenire. Secundo quæ in nomina
 bus ascendent duas significari et modus significandi
 quæ vlo vicie dux, quæ omnia nomina a sola metaphysice
 deo conuenir victus de creaturæ per plus et fere ad
 significandus et quem ad modos significandi quæ sola talia
 victa de deo nihil aliud significat nihil similiumi ad eis
 creaturæ. Sicque etsi vides vicie est et patro nihil
 aliud significat et quæ patrum sintur et hominum et
 elector etiam in gloria. Sicque haec deis vicies
 simulacris. Sicque nomina primi deo nihil aliud
 significat et quæ deos simulacris hominum et sanctos
 operantes sicque leos in subaptatione per primæ
Tractatus III

autē Genuit nominem dei & significatione aliqueque rei similitudine

dimo, etideo talis per quos potissimur creaturam & Deo. Nostra

autem & nobis metaphysica. Quòntum Deo coeuentur vicem

quidem per quos Deo & ad rem significatur a per potestatem

de creaturis. E talem ad modum significandi per quos coeuentur

tamen in vicissim creaturas & per potestatem Deo est bonitas.

vita virtus & bonitas. Et tamē a Deo emanat. Ut quidem

significandi patris & per quos talia imponunt a nobis creaturis

quas prima cognitione. Vide modum

significandi hactenus & operistur creaturum. Patent nec per

doctorem commune prae parte. q. u. t. s. art. vi.

Quo sunt modi in quae notum viuerunt. La. x

Claro videndā est: quòt sunt modi

notum quibus viuerunt in virtutibus. Ad quod vide

dès est quod nota quibus viuerunt in virtutibus que

dam sunt & vel coeuentur Deo potissimur. Vel deo

in supposito suis in affinitate humanitate. Et talem sunt duo

modi quae notum quibus viuerunt in virtutibus. Vides quidem

hoc omne notum subditumque quin in talibus quaedā nota vicem

tur prae quodam metaphysico. Quae quidem ad ista que

deo potissimur sine humanitate affinitate quae sunt quae

est tria sunt in virtutibus sub quibus talia notae dicantur. In sic doctrinæ

Bocch: ibi secundum Augustinum.lib.de trinitateque est in virtute: vel est

essentiae vel notoria vel pias. Anicidiam ipsumque quod

notum supina de quodam visibì est locis suis. Essentia autem

vita d.pone pro. notores quæ. Nostra ergo et

essentia significat et aliquid ad essentiam principis viris essentiae

se sub nonesse inhominem ad pias vel ad & pias præter

victumur personaliamque pater filium et hominum vero ad

notiones notionalia; et paternas filiatio et hominum.

Ergo ergo essentiae dicantur et tenat in quod vel quid est subiicita
De noibus divinis

CLXXXI.


Quomodo nomina essentiales substantia in abstracto predicantur in vini. Lapidarium. XI

Sunt qui ad primum quod substantia nomina essentiales quae sunt abstracta et hae sunt illa quae abstractae visu sunt, et ab intus, bonitas, visibilis. Et hanc visu in vini. Dicendum que falsa imeta quod nominibus, verbis participiis, plonalis et notionalibus reddidit locutiones falsas, unde hae essentiae visum est. Et generalis essentia est de visum, et generalia essentiae est de generalis, de his anteque nominibus quae saepe sunt essentiales et tenendas generaliter, quibus nomina essentiales predicatas de quibus persona per se et de substantiis in simplex singulariter et non plonali. Et verbis gratia pater est plonalis. Huius est visibilis. Substantia est visibilis. Et simul sunt visum et visibilis et non vectorium vel visibilium.

Quomodo nomina essentiales substantia in concerto predicantur in vini. Lapidarium. XII
Tractatus III

omnia autem essentiae concreta sunt quae ad modum concretius formas in supposito significant quasi forma in subiecto, et deus creator et similis. Hec aut generaliter significat viuita essentia, sed quos supponit pro essentia, quos pro persona. Et de his generaliter est tenebrae, quae quilibet persona signiferaet de omnibus simul dicant in singularis et in plurali. Et pater est deus. Illius est deus Spiritus sanctus et deus tres personae sunt viuis venaect non tres vel plures un.

Quo nomina essentiae substantiae media inter abstrata et concreta dicant in viuitis. Capitulum XIII

omnia vero essentiae substantiae media inter abstracta et concreta dicant illa que habent modum formas significantem abstractum, sed vium est abstrata, et de omnibus viuis. Et licet illa sint abstracta, supponunt tamque aliquando pro persona et personam, et si sunt qui vicim? lumine principalis de principio, hic supponunt pro gloriam, ut cum vicimo sapientia de sapientia et hmodi similis. Et hic nona sint abstracta dicant de quibus libet personas et de omnibus simul, non pluraliter sed singulariter, unde etiam patet ut hic patet et hic patet. Quid et hmodi similis. Et si sunt, vel possint substantiam nominibus in viuitis. Sunt sint abstracta sint concreta sint media que essentiae vicinitur.

De nominibus adjectivis essentiae XIII. Capitulum

Et quando dicendis est de nominibus adjectivis. Et quia quae et quae possint partitum, quae vel quod sunt partitum, quae quod sunt partitum, quae quod sunt partitum, quae quod sunt partitum.
De nominibus diunitis

Secundo de numerisbus. Tertio de his que non sunt partitas nec numerals.

Quo nomina essentia partitas sed data in diunitis.

Omnis partitas victis que aliquis distinctionem insertit ut alius et binus, et salutem tenet. Quia in neutro quidem de nulla persona victis coeptato vnum ad alius ut non bene dicatur, ut de in omnibus, quia nominarei diversitas in essentia coeptato tamen personas vel qualibet vel omnes simul vel etiam ipsam essentiam ad creaturas, quod dicatur partitas adjectus ut et ne neutraliter ut bene dicatur patet a filio, et eum qualibet et omnium essentias sunt alius vel alius alius a qualibet creatura. In masculo autem predicitur ut qualibet plausus respecta alterius; in respectu essentiae quae est ultinum a plausus, unde bene dicatur, patet ut alius a filio, et nominat distinctionis plausus, sed non bene dicatur patet ut alius et alius ad essentiam.

Animo autem nomina adjectis numerals predicitur in diunitis.

Lapidarium. XV

Omnis autem adjectis numerals sunt. Hunc, duos, tres, et plurales autem sunt

regula generalis. Prima erat quia in neutro generis significatione non minus essentiae a predicatione de etiam simul singulariter et non pluraliter ut in filius et spiritus sanctus sunt unus, vel una essentia in feminino vel in neutro. In masculino autem sunt plausus, et predicitur de uno in singularitatem pluraliter ut in patris et filius sunt duo. Ex ista autem sunt neutrales et fractis quae est sola. Sed alia regula est quae tales adjectivum adiectivum recens est. Sunt autem substantivum. Unde si substantia sunt essentiales est ipsa adiectiva simulater. Et si sunt plausus et adjectiva simulater.
Tractatus III

unde hoc est falsa, pater et filius sunt unus. Sed hec est vera, sunt unus deus.

Quod nomina adiectiva que non sunt partitiva nec nunceralia predicant in omnia. Lapsiulm. XVI

Omnibus adiectivis essentia quid non sunt partitiva vel numeralia. Quod si

significat duum essentia nihil aliud conotat
do, ut ens bonus et huissi modi, talia predicando

tur masculine et neutraliter de persona qualibet singulariter et nihil pluraliter, ut pater est ens et bonus

et nihil. De pluribus autem personis posset predicari pluraliter masculine et nullum modo neutraliter. Et si possum

nus dicere quod pater et filius sunt duo entes, vel duo boni

masculine. Sed neutraliter non possum dicere quod sunt duo

bona vel duo entia. Quae esse potest: 'posatvi, positaque'.

Alius autem nomina importat essentia aliquod conotat, ut que

dam quid quidam et quod quodam. Positum quidem

dico, quod quodam efficit in creatura. Sed quid in

habitu futurum est deo ab eodem. Sic deus dicet

ab eterno justus et misericors et huissi modo. Quod autem

efficacum in actu, ut injustus et misericors et huissi modo

et talia deo conuemunt. Deo deo diligentia soli et tempore.

Constat autem respectu quod quodam respectu personae ad personam et similis equalis. Talia personae ad eternum conuerunt et predicant de qualibet persona singulariter et nihil pluraliter, ut pater est ens et boni: et

nunc, De pluribus autem predicando pluraliter, unde bene
dice, pater et filius sunt limites. Quod autem

importat respectu ad creaturam quod conotat ut refugii, ut hoc est con

notio efficit in creatura et de his falsis dictis et. Ques
dae aut sunt nomina quae aliquid conuerunt quod

eternus, quod nihil aliud est et ens est ens sine et principio.
De nominibus divinis

Innuntius quod verum et abnegatione measure e haudmodo nihilominus significat divina essentia. Et tali nomen victor deo ab eterno et coemertatem efficitur prost. Pro incipitur de omnino simul et divinitas acceptis singulariter et non pluraliter. Pater et mereus filius est eternus. Spiritus sanctus est eternus. Unde est Aeternitas non tres eterni, sed unus eternus. Pater ergo quod modo et simplicem nominandum essentiam in unum, sicut substantiam et adjectives. Et quod victor sunt pro manu parte haberent solutum per doctore omnino, prima partis, quod territ in viulentis articulis.

Quot sunt modi nominis personalium, et quomodo predicantur in viuis.

Lapisius.

XVII

Cum dieodi est de nominibus personalibus, quot et quadruplex differentia.

Aedam enim victor de omnis personae solus et singulariter. Et pater et mater, filius respectu filii. Spiritus sanctus respectu Spiritus sancti. Accipiendo Spiritus sancti propriopat determinato nomine personae terrae in viuis procedens a duobus. Quod dam est etiam nomen in viuis quod predicat de viibus personis solus simul et coenacum tantum singulariter et non pluraliter, et hoc nomen principali spiritus sancti comitatur pater et filius. Et bene victor pater et principale spiritus sancti et pater et filius sunt principali et non vero principia spiritus sancti. Et etiam nomen in viuis quod victor de viibus personis simul et non de eis vel viibus solus et singulariter et non pluraliter, et hoc nomen trium quod de eis personae singularitatem et potentiam et non de omnibus simul quod est ideum quod importat essentia viiurem et trium personarum pluralitatem. Unde est Aeternum trium victor trium viuas. Aba nos...
Tractatus III

minis sunt quae predicatione singulatim pertinere solentfaller.t de pluribus pluraliter solent. vel personae. supposita. et hypostasis. et busismodi. unde bene visus. pater est supposita. plosa. vel hypostasis. no autem. pater est plosa. Item bene visus. pater et flumus sunt esse plosa. ad. vna

personae. et sic de alia.

Quot sunt modi notionalium et quomodo predicantur in visibi

LATINUM

XVIII

Dixit autem ad nominis notionalia triplex est differenda. Namque quaedam sunt abstrac
ta. ve paternitas. filius. spiritus. et busismodi. Et omnia talia predicantur de visu

e essentia. ve visuma essentia est. inverba. et sic de alia. Alia sunt perita. Contraria. ali". predicantur de inverba. et sic de alia. Et omnia talia predicantur de visu

e essentia. ve visuma essentia est. inverba. et sic de alia. Item omnia notionalia quaedam predicantur de visu
De nominibus dispositis

Deo metaphysico, quod summaiis istius conditionis
vel praetatis victori. Statu fratr. Domine. Tuis veni sit
inflammabilis at simplici sum natura. subdominum in ter-
pretibus vicis habere omnes. veliam et paupere, quan
virtutis confederest s cognitias tributus, laures et
ando, quod proprie symplici loco iuxta soli tempes-
ramus. De et labia et harum, quae nobis recitante
quem hominem per bucolando, etsi exímia et offensiva.

Statu fratr. quod in nostro initii operis selectum
spondita vel. labes et officia, quae nobis recitant
spinx quidem quod exhibere nostro merito assistente.

Necem, quod per eius pecunia et virtute virint sermo
nostro sufficient. nam per posse in fide victor. Mens
nevit situraea et habenta, etiam disserens necnon
operum. nam tenui bucolando cernere nullum operam.

Depare caritatem a nobis vei, fraterna, venire per ve-
trum, tunc, in quo, uta, in ista, confellum operat
natum, sequens operam, habens, tendens, magni-
lius, et idem pedes hanc usque, cedens, sequens
sectam, que solius hominis operis posse recitare.

Pecunia et nobis beneficato posse recitare, neque
venerat in nobis mettus et non posse recitare, neque
frenere operis, etsi etiam in ista, confellum operato
natum, sequens operam, habens, tendens, magni-
lius, et idem pedes hanc usque, cedens, sequens
sectam, que solius hominis operis posse recitare.

De nominibus dispositis a domino illo de manum dis-
manda.
Tractatus III

Enominatio autem filii cohaerentia
in humanitate assumptae, vocet de Hicobius
in libro etymologicis, capitulo quarto. Et
neque in scriptura multis modis vocari cohe-
rente. Dictum est Christus quasi Christus vocet, et
neque cum Christo omnino gratieat. Nunc et plenitudi-
ne. Dictum est Jesus hæc nunc. Socert grece. Salutat
latine. Et multis genibus mutatis et in salutem Mesias
autem. Et qui est propheta sacrodomo et regalis
vignumis primum iste vixit? Insignit? Nam Mesias
vocet. Dictum enim Emmanuel est nobiscum Deus.
Et qui fuerit in virginitate in carne aparentis nobis se
manifest. Dictum caro factum. Qui verba est unum a par-
tre nascetur in eterna eternitas. Sed caro in utero a mare nasci-
etur in temporis mutabilitate. Simulacrum vsque
undet, undes et primum, quia patriis et materis succus
unte quod nunc, post quod nunc alius. Dictum esse
principium. Quia per ipsum pater omnium fecit. Finis quia in
ipso est per ipsum omnia sunt et sunt. Deo quia per ipsum
nunc modo loquitur. Messe, quia per ipsum rerum vel-
neritas cotidem. Et quia per ipsum ad manum percuti-
tur. Et quia in ipso visibiliter. Gentibus, quia nec salutis nec
salutis. Et quia omnis bona exnihilo, omnibus
recedit in scientia. Mulse aliis nomina vicinorum in chris
to quod dominus hicobius, in quod est in utroque
cum quod cum, metaphors cum de quod sine vi
teriori permissio sermo qui est finis omnium finis et ter-
minalis loquebatur. Hicobius non pete utique vicinorum no
minat aliqua generalis applicatio digna postea et suis ad
nomina quia et sum ad metaphors et ad ilia quod
sum Christus cohaerentia in quibus ad illa quod idem
inflatto vitia infidelitatis scriptum, et quia bona sunt
De cognitio ne dei

reddatur gratia actio creator. De quo vide Bert., quod immutabilis ratio creans mente ad se participans
vivificat ad sententiam, afficiens ad activam, solutus ad
corporalem, justifica ad praemium, accedens ad seculum, sed
dans ad fructum, promouens ad beatitatem, dirigens ad equita
tatem, roborem ad virtutem, formam ad seminalem, modicum
ad scientiam, modernd ad sapientiam, visibilis ad beatitatem,
illuminans ad cognitionem, perpetua ad immutab
ilitatem, implens ad felicitatem, circinans ad securitatem. Qui
amavit charitatem, nuntius veritatis, sedes virtutis, do
minavit maiESTas, regnavit et primum, mediet suae, re
uelat et lux. Eui bono et gloria in secula seculorum.

Doctissimi atri Erasmii Tholoce professo
rismoneon Sacri palatii praedistitimi beatorum
fratris Erasmi de Bello vixit Huii ordinis pre
dicatorum. Expe
duliit difficillim terminorum. Theda
tis, philosophia, logice declaramum.
In officina Nicolai voveli alemani impressum.
Ann.o natali christiano.M.DCCC.XVI vero. tri
nari. Eiusque cartobarli connectiones in signatu
characteta ab cdefghijklmnopqrstuv
xyz. Omnes quern videpsque est quern.
Liturii capitulorum


Capituli. Quod ostendit conceptiones omne entis et resolutum in conceptione ens; et dunit aliquid disponendum non sit ab ente visibum, sit ensus conceptus modi essendi. Capituli. Quod notat non num solum, non solum, solum conceptum inspexit ens, sed eius contemplavit ens. Alquid ut, quod est ens, alquid et ensus conceptus et ensus ensus.
Tituli capitulorum

La.vi. De multiplici acce:
 Prime hoc nominatus potestia in obedientia et quibus potestia naturali: quod quattuor
unde habuit origines hoc nomine actu et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habuit origines hoc name et quod quattuor
unde habi
Zituli capitulorum

dente quod est aliquid quod est trascendere non aliquis quo modo differat.

La. xxvi. De quinto transcendentà quod verum et primo quod est quadruplex veritas quod verum vera fides veritas quod est Deus. Veritas rerum naturalium, veritas intellectus veritas positionis.

La. xxv. Quod se sit predictum et verum veritatis ad finem.

La. xxvi. Quod se habet veritas vel veritatis transcendentà ad quattuor predicta.

La. xxvi. De lege transcendentia quod est bonum. Et sumpsit et quadruplex bonitas.

La. xxvii. Quod bonum transcendentia se habet ad quattuor partes bonitatis.

La. xxvii. De nobilibus et de bonitatibus et de finibus et de principiis et de finibus et de principiis.

La. xxvii. Differentia intellectus transcendentia et verum fidei et transmittenis redactio cum.

La. xxviii. De significacione et differentia et nobilium et substantiae naturae et eius quiditatis.

La. xxviii. Non modis sed hoc nomen substantiae.
Tituli capitulorum

substantia res nature.

L. Isis, ve centur 8 viva
Lap. vulg. De substantia
etvouyi.

L. 4. De sub sustotheo
L. 4. De substantia
no to re nature
L. 4. In quo sunt et in quo
qui sunt quattuor
predicata nomina.

Quid sit significat id que
sentant ante theologiae quo
mio vivere ad unicum nec no
mina creatio: quid sit
psalmi, nativitas in vec
to et vocationem patemias.

L. 4. Quid sit et corruptio, et quae sunt
Lap. I. Quid sit et corruptio et quod
sunt ad anima et esse et
creaturis, sequi sed viventi
modere et in virtute sola
peceto in vitre generatio.

De nostris pertinentibus
ad viriam viventis.

L. IS. Unde habent separa
et nature quod sunt et
L. 5. Qua vita vivitur
in suprema nostra morti
in locum intellectus.
L. IS. Quid vivitur
in actu et temperatissimae
quomodo vivamus saepe vita.

Lap. I. Qua per cuncta
psalmi theologia e phous
quid est quid nativit
et quid conclusum.

L. 4. Triplet psalmis
ut in respecto sue pudentis
quid sit et nativit
qui vident et quibus quae
convenient.

Quibus predicata fudem
mattiam sanitudinum.

Quid est conceptionem
sit in loco et quid vivent.

Lap. I. Quid est et
psalmi quid nativit
et quid.

Quid posset esse
mattiam sanitudinum.

Quibus convenient.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psalmi quid nativit
et quid.

Und alter heri sunt for
me natura per acci et
psal
Tituli capitulorum

La. Lvi. De hoc noli gno-
na quid significet quae
ba
ont
ut
et quid posuerat.
La. lvii. De nothibus a
que
istis rebus quae qua-
nuntias, i.e. significat
Len.

La. Lvi. De pruna specie
qualitatem quomodo se
bas
net ad insilicum habebus et
disposito que ponunt in ea
De habebus et dispositione.

La. lviii. De hoc noli habere
qua
es
n
d
v
c

La. liii. De nomenbus con-
veniuntibus mensuris.

La. lxxx. De tempus con-
tinuus et nunc tempus est
La. li. quid est tempus ve-
scretio in non repetit diversus
La. liii. quid est et nunc
La. liiiii. quid est eter-
nitas et nunc eternitas.

La. lii. De infinito quod
possit dici quidquid posset.

La. lxxx. De aliquid est in
finitis, quod etiam quid
in et differentialia ipso et
La. lii. De habebus perti-
nentibus ad res et generi quae
sint. et ipsum quid impone
La. lii. De nomenbus et
La. liii. De nomenbus et

La. lii. De nomenbus et

La. lii. De nomenbus et
Tituli capitulorum

Si de quod modis vict sit fides.

De pertinentibus ad fides.

La. 1. Qua quod est simbis et
unde sit quod sit fides.

La. 2. Qua quod est articu- 
lus fides.

De distinctione articulorum quod ab inuoc personamur.

La. 3. Quod distinguimur articulorum fidei et parte cre
dibilium.

La. 4. Distinctio articu- 
lorum fidei et numerum apo-
rostorum et eos ordinantium.

La. 5. De specie quod est et 
quod modis victur.

La. 6. De charitate et 
habitum charitatis.

Quod modis vict et aristas.

La. 7. Quo es que sunt no 
numa pertinentia ad partes
sensus inferiori et extendit 
se ad partium intellectum sub
perfectione non convertit.

La. 8. Quoniam sit habi-
charitas ad amorem et vi
dictione et, simia ad inuoc
La. 9. Qui est triple
modi, concupiscit et bene
volebat et complacit et quod 
con per se ad charitatem.

La. 10. Qua sunt virtus
rest que intellectuales.
Tituli capitulorum

Lap. exi. Quò amicitia est virtus et quomodo non
Lap. exi. An virtutes cardinales sunt morales vel intellectuales
Lap. exi. Quæ sunt virtutes cardinales
Lap. exi. Unde et quære vicini suntur cardinales
Lap. exi. Ratio et quæl quoque virtutes sint, utista prudencia, fortitudo, temperantia, vicuntur cardinales
Lap. exi. De circumstantiis actuum humanorum
Lap. exi. Quæ sunt circumstantiae et quæ actuum humanorum et quantum ad circunstantias particulares
Lap. exi. Ad quos genera ovs circumstantiae reductur
Lap. exi. An quomodo sé habent circumstantiae et ratio nem actusat in eo possat rationem vici et virtutem
Lap. exi. An quod circunstantia et eorum consistente
Lap. exi. An quomodo virtutes oris et intellectuales et morales consistunt in medio et quomodo non
Lap. exi. Quomodo differunt bonus et virtutes
Tituli capitulorum

La. cap. 1. Absicculae s.

De potestate semper ponere plane potentias animae

La. cap. 2. Si quis dixerit potentias quas

De potestate semper ponere plane potentias animae

La. cap. 3. Si quis dixerit potentias quas

De potestate semper ponere plane potentias animae

La. cap. 4. Si quis dixerit potentias quas

De potestate semper ponere plane potentias animae

La. cap. 5. Si quis dixerit potentias quas

De potestate semper ponere plane potentias animae
Zstiti capitulorum

La.cxi. De voluntate signi et bisplaciti. et primo quod ve nec victur aliqua qua et qua代谢e.

La.cxii. De visum volitati signi et bisplaciti in deo.

La.cxiii. Et hoc sunt signa quod modo victorius signa qui quos modos.

La.cxiv. De differentia in terboni et malis: qu aliquid bonum et quod licet potest emittet et non habet sed nullum malum potest emittet et habet.

La.cxv. Et voluntas tam in deo et in alio significat aliquid potest et aliquid obiecta aliquid acta.

La.cxvi. De nomina rerum periclitati ad tertiarum et aliarum nos praequadam prae quod et prae quod et prae quod potest obtinere se quod.

La.cxvii. Et alia notione uterque ram et quod est passio et passio se quod.

La.cxviii. Et alia notione uterque ram et quod et passio se quod.

La.cxix. Et alia notione uterque ram et quod et passio se quod.

La.cxx. Et alia notione uterque ram et quod et passio se quod.

La.cxxi. Et alia notione uterque ram et quod et passio se quod.
Litteri capitulorum

La chir. Quae sunt nominis passionum que sunt in aspectu termini.
La chir. Annum in passionibus et vel nos et bonitas vel malitia.
La chir. Quae sunt passions principales et quae et quae non sunt cardinales sint secundae principales.
La chir. De nomini priorem ad quarta species ut ratio, si primo quod impotens sur note forma et figura.
La chir. Qua modo visse sunt forma et figura.
La chir. Quae sunt modis visse cum tam forma et figura.
La chir. Quae forma et figura perimere ad quater specierum species qualitatis.
La chir. De relatione et relatio.
La chir. Annum visse sint relatio et relatio.
La chir. Quae visse relatio respectuque ad aliquid.
La chir. Quae sint scripta: visse quod inquitur uti est et est.
La chir. Sed relationes visssit in se vel e illo.
La chir. Sed relationes
Tituli capitulorum

vel qualitate vel super permutabili ad actionem. vel passions. vel habitu ratione
mensura et mediturabili.

La. circ. Quod visser re
tano ad suum fundamentum.

La. circ. Quo modis
sit et ratio rationis.

La. circ. De pertinenti
bus ad idicam actionem.

La. circ. Quo actio et
passio sit ut in motu realiter.

La. circ. Quo modo
sit actio et passio ad
agens et patientem.

La. circ. Qualiter sit habet
actio et passio ad formam et
motum aequitas.

La. circ. Quo actores passio
facilius vissera predicamenta
mittit realiter sine idem.

La. circ. Ei actione immant
mente et transiente.

La. circ. Quo pactum et
visisset facere agentem opera
ri et quibus pervenit.

La. circ. In quo consent
ent t in quo visisset operatio
maneat transiens.

La. circ. De predicamento
passionis quod est.

La. circ. De predicamento
quando quod sit omninitur.

La. circ. De passus et
visisset facere agentem opera
ri et quibus pervenit.

La. circ. In quo consent
ent t in quo visisset operatio
maneat transiens.

La. circ. De predicamento
passionis quod est.

La. circ. De predicamento
quando quod sit omninitur.
Tituli capitulorum

La.ccxv. Quo de refferre reaiiter e q aliiq differitur rea
luter aliquo quod modus.
La.ccxv. Quo deceunq aliiq
qua refferre sin ratione.
La.ccxv. De hoc nomic si
mile et quod modis vicet.
La.ccxv. De oppositione.
La.ccxv. Quo de sunt spes
opositionis e eae sufficietq
La.ccxv. Quo se biit ad
luntq quonopositiones q
plus h3 q natura opoositionis.
La.ccxv. Quo e contra
dictio et quod re.uintq ad
veram contraddictione.
La.ccxv. De oppositione
puatua.
La.ccxv. Quo de opo
tionis puatua.
La.ccxv. Quo modis
victur puatua.
La.ccxv. Quo reuint
ad puatua quae victa.
La.ccxv. Quo modo et
major oppositione contradicti-
oria ey puatua.
La.ccxv. De oppositione
contrarietas.
La.ccxv. Quo reuint
ad veram perhertia.
La.ccxv. Quo modis ey
quae frraria large.
La.ccxv. Quo sunt mo
di oppositiones acceptoq
La.ccxv. Ende sunt re
contradictio et quod
La.ccxv. De oppositione
relativa quid est.
La.ccxv. Conclusiones
ponere biuter rerum condi-
tiones easmodi oppositionis.
La.ccxv. De eontropero
puatua et quod c
venit et dist q
La.ccxv. De eontropero
tome oppositionis differens
eguqni et quod
La.ccxv. De eontruth et
oppositionis relativa et quod c
venit et dist q
La.ccxv. De puatua et
posterior.
La.ccxv. De asignatpe
puatua et posterior, et
La.ccxv. Quo fia
puatua cognitione peculiaris.
La.ccxv. Quo modis
victur simul.
La.ccxv. De importanti-
bus habitudinem ordinis
ve causalietas.
La.ccxv. Quo modis
victi principiis et in quibus
mum et ratio principi.
Tituli capitulorum

Lacertix. Quot sunt genera causarum.

Lacert. De causa efficiente

Lacerti. De causa materiali

Lacertul. De causa formali

Lacerti. De causa finali

Lacertul. Quod si sit iste quoniam cause ad sui effectus

Lacertul. Quod si habent iste quattuor causae in ratione causaliter inter se ad unicum.

Lacertul. Quot sunt modi causarum in ipsa quattuor generis.

Lacertul. De elemetis quae sunt elementa.

Lacertul. Quot modis viscer necessarii vis necessitates

Lacertul. De stangis qui sunt et quos modos viscer.

Lacertul. De propositionibus et verbis.

Lacertul. Quomodo et quot modis viscer aliquid et aliud affirmatur et positum.

Lacertul. Quomodo viscer aliquid effectus est nullo vel nullo viscer et importatur aliquid bus brevibus positum.

Lacertul. De bac propositione et quonam modis viscer atquod hic viscer et aliquid.

Lacertul. De bac propositione in quatuor modis et positum et sentit in.
Tituli capitulorum

unde vicitut intentio.

La-cestr. Quomod inten-
tio counitat vollitat et respe-
tu vollatis et respectu rei-
volte.

La-cestr. Quod ex par-
te intelligentis esse repren-
tat um inquit intentio.

La-cestr. Quod acipi intentio ex pte rei intellecte.

La-cestr. Nonum quan-
do convenit rei intellectc et
vice intitc vel non.

La-cestr. Quum fur prima
intentio et sectio quae sint
nomina prime impositio et
intentione quae sectio.

La-cestr. Quater se habet ad inuid prima et sec-
tio intentio.

La-cestr. Quid sit inte-
tionale et ago veniunt.

La-cestr. De boc nomine
transcendens.

La-cestr. XViusi et
summatis tripliciter.

La-cestr. Quod vsus
vales et postem nus
intentiones.

La-cestr. XViusi et
respecti inferior se ha-
vent aliquado in ratioe cor-
tius aliqui in ratioe patris.

La-cestr. De boc nomi-
ne abstractum unde et quod
modis vicitut, quid est modus
significat.

La-cestr. Quid importa-
tur nomine cocte it et tri-
plex et modus corcet.

La-cestr. Quid sit
predicatum.

La-cestr. Quod est vu-
ocum-equitct, analogum
et venaminat.

La-cestr. De nomim
sectae intio et cernitc quae
sint cunctes osus
Pelametc et primo
quod talie est triplices.

La-cestr. Quod importa-
tur nome generis et noie
generis generalis et noie
generis superalter.

La-cestr. Quid sit spe-
cies quod modis vicitut quid
species superaltera et
specialis.

La-cestr. Quo modis
acipi differentia quid sit.

La-cestr. De nomim
quemict osus
Pelamec et
considerat in particula.

La-cestr. De noie qui
et accidet in pumltie
nomim osim
Pclametorum in
Tituli capitulorum

versatili et in particulari consideratis.

La. cent. De nominibus et intentionibus prototypi generi substantiae soli et primo quid significet quod se habet ad unitatem hunc duo sex suppositi et natura.

La. cent. Quid importatur nolne suppositi et quod modus viculum.

La. cec. Quid importaret nolne hoc aliquid quod supraniat.

La. cec. Brevis recollection omni nominis pertinentis ad individua hominis generi quod importaret unde superit quod differunt et sunt fata particulate individu et singularterra aut suppositi et hoc aliquid hyp. asis.

La. cec. De omnibus se habentur intentiones pertinentis et ad genus qualitatis et specialiter de attributo.

La. cec. De nominibus secundarii intentionis que contentur generi relationis. Quod est notum unde viset quod se habeat ad relationem et supset quod quiescit et quod differat.

La. cec. Quae et quod

Incluiam capitulorum

et rubricas tertii tractatus. Et continet capitulorum. XX

Lact. primum. Quae et quod
nola visinis present.

Capitulum ii. Quomodo
veum cognoscimus.

La. Qua debet accipi co
 gusto quid rei et quid noxi
e habe rostias.

La. s. Qua visi cognosce
e bene sunt ad ad noxi et ne
nobis present ad visi.

La. v. Qua veum pote de plu
ribus nomini? nomini?

La. vi. Qualeque aliquo no
men contenti situi que vel
metaphorice.

La. vii. Qua visi nola visi
situi que vii
metaphorice.

La. viii. Qua visi nola noxi
t visi contenti situi
ala.

La. ix. Qua visi nola te o
t asari contenti situi
quit teo vel creatur.

La. x. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xi. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xiii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xiv. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xv. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xvi. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xvii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xviii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xx. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxi. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxiii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxiv. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxv. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxvi. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxvii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxviii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxx. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxi. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxiii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxiv. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxv. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxvi. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxvii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxviii. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xxxix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.

La. xlix. Qua visi nola visi
nisi contenti situi
ala.
Tabula alphabetica

Incipit tabula principali sensim tractatur et punctus in hor. Lependio ordine alphabetico careto et noto, ut primo de litera A.

Breviatura quae sit
Tractatus a capitulio cliv.

Abstractum quod sit Tract. capitul. cliv.
Actio quod sit sequeplex-capitul. cliv.
Actio manens et transiens quomodo different, cap. cv.
Accidens quod sit cap. cv.
Agere facere quomodo differunt, cap. cv.
Actus et potestas quod capitur in praes. clv.
Actus vultus et quibus attraeuntur, cap. cv.
Actus pensa et scindere quod differet, tracc. cap. cv.
Actus visus in quibus consistit capitulus.
Actus humanus quibus virtutes moderantur, cap. cv.
Actus humanus quibus circumstantia sunt, cap. cv.
Accidens legis vel philosophiae prica sit et sequeplex, cap. cv.
Ad aliquod quod sit coeptum.

Ad aliquod quid impotert, capitul. clv!
Adjectus nota quod de hunc dicunt tracta situ cv.
Agens et alius et alius sit et sequeplex, cap. cv.
Alius quod modis victur capitul. cv.
Alius quod aliquod cap. cv.
Amicus quod hunc cap. cv.
Amicitia virius sit virtus et sequeplex, cap. cv.
Amici quid sit quod differat ab amicitia sit cap. cv.
Analogia sit sit in cap. cv.
Analogia que sequeplex, cap. cv.
Apparatus quod sit et sequeplex, cap. cv.
Apparatus nonnus sed ens sit cap. cv.
Apparatus quid sit et sequeplex, cap. cv.
Ara que modo vitetur a pens.
Apside sit sequeplex, cap. cv.
Apside sit sequeplex, cap. cv.
Assumpsimus quod sit et sequeplex, cap. cv.

De B

Estimadum que...
Tabula alphabeticæ

funt: quâ sunt tra. etc.
Bonitas quadruplex: salut.
Essentia: accidens.
Moralis gratis et quid sunt capite ceru.
Bonitas moralis quæ est in
passione: etc.
Bonum quod addat super
capiere.

De et

Dariæ quod modo
distincta.

Cardinales vires vide
vicem et.

Laus quod est capite ceru.

Laus principium elementum
quod ditter et capite ceru.

Laus efficax formans materia
et idem quod est capite ceru.

Laus perle et per accidens
capita ceru.

Laus contingens quod sunt
vel non capite ceru.

Circumstantiae humanorum
actuum quod sunt capite ceru.

Circumstantiae triplex sunt
in generi capite ceru.

Circumstantiae quod factum
nunquam peccati: capite ceru.

Circumstantiae qui sunt offic.
der capite ceru.

Logos quod nomina et quid
ret. differunt tra. etc.

Logos divinus unus multiplic
tra et capite ceru.

Logos ius intellectus: ret.
intentio et.

Conceps quod sit capite ceru.

Conclusio quibus complete
apud.

Conclusio quod sit capite ceru.

Compositum quod modo capi
tum in predicamento subs.
stante capite ceru.

Compositum quod modo capi
tum in generante capite ceru.

Compositum quod non
Consequentia quod est capi
turn.

Compositum et inceptum
quod sit capite ceru.

Conditiones omnia oppositione
tra.

Contemplato theologorum
et philosophorum differentia capi.

Contemplatio vera quod
sit capite ceru.

Contingens multipler et
capiere capite ceru.

Contingens verum et virt.
us capite ceru.

Ceru quod modo aliquo
opponentur capite ceru.
Tabula alphabeticca

Contraria quot modus aliq. dicuntur. ca. cxxvii.
Contradictioque quod aliqua copuminit. ca. cxxvii.
Lorugo quid sit capitulo leitur.
Locum quo modus sumitur. capitulo viii.
Creato quid sit Tractatu secundo. capitulo viii.

De D

Eo quomodo convenit: actus Tractati capi.

Actus vi.

Deo quomodo maxime est. Tractatu secundo capitulo .

Deus verrum sit aliquid. capitulo.

Deus quomodo sit veritas capitulo.

Deo quomodo competit generalis . capitulo.

Deo quomodo competitur paterno et filiano. cap.i.

Dea voluntas multiplicatur vicarium. ca. cxxvi.

Dei reprobatio et delectatio quod sit capit.

Dei attributa que sunt capitulo . cccvi.

Deo quomodo vigerint et sit capitulo . cccvii.
Tabula alphabetica

Difficile realize quid sit capitulo.cxxi.
Difficile rationale quid sit capitulo.cxxi
Difficile uter boni et malum.capit.xlvii.
Difficile logicalis quid sit capitulo.cxxxv.
Diffinitio quod sit ca.cccvii.
Diffinitio proprietas quid sit capitulo.liv.
Dispositio quod sit ca.lvii.
Dispositio quod modus dicitur capitulo.lxxv.
Dolore aliquum multiplicetur.capit.xvii.
Dolore quod et quidmoderantur.ca.ccl.
Dolores quod modus aliquas vicem.capit.xcvii.
Dolor quod sit.ca.lxii.
Dona spiritus sancti quod differat in cxtantia.ca.cccvii.
Dona spiritus sancti quoniam unguem.capit.xcviii.
Dona spiritus sancti quod sit capitulo.cxl.
Durantem multa spondunt noia.ca.xvii.

De E

Etcetra causa quid sit capitulo.cxxi.

Elementa causa principalium differunt.ca.cccvii.
Elementa qualitates que sint.ca.cxxvii.
Elementum quod modus sumitur.ca.cccvii.
Ens est in quod omnia resoluntur.Tract.ca.xi.
Ens unitur multiplicatur Tract.ca.capit.xvii.
Ens reus quod sit Tract.ca.capit.xvii.
Ens is in quae sed interiores ante sunt.Tract.ca.xiv.
Etsi cum corret.capit.xvii.
Enti quid aliquas addunt ut transcendentia tres sedes sedentia Tractatus sedibus capitul.x.
Essentia quod modus vicet capit.xxxxv.
Essentia quod sit capitulo.lxxxv.
Enunciation quod sit capitulo.cxxxv.
Entyma quod sit capitulo.xxx.
Equivoca quod predicat de deo.Tract.ca.xxxvii.
Epikrya quod sit capitulo.xxxvii.
Esteambas quod sit ca.xlvii.
Ex quod sic set nunc enim capit.lxiv.
Ex multiplicatur sumunitur capitul.xcvii.
Tabula alphabeticum

Extensio materialis et spiritualis a quo hactenus. Tract. ii. cap. iv.

DE f
Aecere operari et agere. cap. iii. civ.
Vides quotmodus sumitur eaderr
Vides quomodo in symbolo conmecc. eaderr.
Vides respetut quod sit ca.
caput. eaderr.
Vetin quod sit. cap. lv.
Vigura quod modus sumit.
cap. eaderr.
Villato qui securit. eaderr.
Vinalia causas quid sit. cap.
tu. eaderr.
Vomina quomodo operatur
ean. eaderr.
Vomina quod sunt actus primum et secundus. Tract. ii.
cap. vii.
Vomina quid sit educi et in
duct. Tract. ii. eaderr.
Vomine toras que sint. Tract. ii. eaderr.
Vomine quod educatur de poetae materia. Tract. ii. eaderr.
Vomina materialia quod rem extendat. Tract. ii. cap.
tu. iv.

DE h
Vomina quomodo dictatur.
cap. vi.
Vomina causa quid sit ca.
pitum. eaderr.
Vomine que suscipit magis
tminus. eaderr.
Vomineo quod sit cap.
tulo. eaderr.
Vomina quid sit ca. eaderr.

DE i
Audi quod electio quomodo se habent ad unum
cerque. cap. eaderr.
Generatio quid sit. ca. i.
Generatio quomodo venetum et creature. ca. eaderr.
Senus quid sit. eaderr.
Signi quomodo diffret et generazione. ca. eaderr.
Vica nomine declaratur

DE ii
Abiet quomodo ponuntur et potestas. Tract. ii.
capitulo. eaderr.
Habitus quomodo educuntur et potestas summe. Tract.
ii. cap. eaderr.
Habitus quid sit ca. eaderr.
Habitus quomodo dictatur
capitulum.
Habitus quadrupliciter

Tabula alphabetica

De J

Herm quod modo vicitur capitale.

Intellectus quoniam habet tres aspectus: Tractatu quatuor capitulos.

Intellectus quoniam format complexa et uniformes. Tractatu quattuor capitulos.

Intellectus quoniam est determinantis ad vitam. Tractatu quattuor capitulos.

Intellectus quoniam se habet ad verum capitale.

Intellectus quoniam se habet ad passiones et dispositiones capitulorum.

Intellectus quoniam formatius spiritus capitulorum.

Intellectus quoniam cognoscit partes vel individus et particulas et elementos.

Intellectuales virtutes que sunt capitulorum.

Intellectus, vir? quomodo habet medium. capite.

Intentionale, replex et formosum capite.

Intentiones quoniam formosum capitulorum.

Intention quodse ruit capitulorum.

Intention quoniam contextat intellectus capite.

Intention quoniam contextat voluntatem capite.

Intentionale quod capite capitulorum.

Individuum vagum et signatum differit capitale.

Individuum singularum et particulare differit capite.

Individu proprietas et individuantias quin capitulorum.

Individuum quotuplex sit capitulum capite.

Individuum quietumest capitulum capite.

Induction quod sit capite capite.

Infinitas multiplicatur capite capitulorum.

Infinitus qui sit prior est et capite capite.

In introductionibus velitur quid est capite capite.

In quosque multiplicatur capitulum capite.

Inquantum quid impotest
Tabula alphabeticæ

capítulo.cccviii.
[pra quibus concedet capi
[ítulo.cix.
Justa quæ sit capítulo.xx.
Justa legat quid sit capi
itulo.c.

De I
Herias circa quæ sit capi
itulo.xi.
Liberum arbitrium quid sit capi
itulo.cxxviii.
Locus quomodo habet ad
vbi.ca.cxxviii.
Locus in his velit ad quid
multipliciter.ca.cxxviii.

De ës
Agis et minus quomodo
sent.ca.cciii.
Magnifica circa quæ sit capi
culo.xi.
Magnificæ circa quæ sit capi
culo.xi.
Materna quæ sit in
vni.ca.cxxviii.
Materna sit in capi
culo.xi.
Materna sit in capi
culo.c.
Materna quæ sit in capi
culo.c.

Meditum quomodo sit in
morali? et intellectu? capi
ículo.cxxviii.
Membrum quomodo se at
tribuuntur. Tractavit capi
culo.xi.
Measurement quomodo sit capi
culo.xi.
Meditation quomodo se at
tribuuntur. Tractavit capi
culo.xi.
Modulus quæ sit capi
culo.xi.
Meditation quomodo se at
tribuuntur. Tractavit capi
culo.xi.

Meditation quomodo se at
tribuuntur. Tractavit capi
culo.xi.
Meditation quomodo se at
tribuuntur. Tractavit capi
culo.xi.
Meditation quomodo se at
tribuuntur. Tractavit capi
culo.xi.

Naturalis capitis multiplicità
Labula alphabetica

Tractatus quarti capitolii.

Numera quotmodis victur capitulo.

Victus res quid sit capitulum?

Naturalia sereniss vel imperialis quid sit capitulo.

Hominis quid sit capitulo.

Nececitatis nec necessitas multiple est capitulo.

Hoc quid sit capitulo.

Responsum quae deo pie dicamur capitulo.

Nomina pristae seclae positiones quae sunt.

Tractatus primo capitulo.

Nomina visera quomodo deo dicamur. Tractatus secundus capitulo.

Nomina vero contentia deo dicamur. Tractatus tertius capitulo.

Nomina quae proprie metaphysica aliena sensum.

Tractatus quarto capitulo.

Nomina deo creaturae contempstionem habendam num cui sit capitulo.

Nomina quae deo predicatur. Tractatus quarto capitulo.

Responsum principium quomodo dicitur homo. Tractatus quinti capitulo.
Tabula alphabeticæ

ræturn. cap. xxxvi.
Sit cuæ concinat. cap. xxv.

DE P

Ars et tota multiplica
ter differunt. cap. civi.
Par aliquota quid sit cap.
ptulo. xvii.
Particulare singularare indi
vidui differunt. cap. xxxii.
Paternitas quibus conne
matur. capitulo. xvi.
Passio vel passibilitas qualita
tis quid sit. cap. cxxv.
Passio animalis et natura
lus quid sit. cap. cxxvi.
Passio alter et virtut plen
num qui sit. capitulo. xi.
Passiones quatuor quas qua
gentes quae sunt. cap. cxxvii.
Passio quid sit: quod ve
ingunt per actionem. cap. civ.
Passiones quoniam habe
t ad virtutem. cap. xxxvi.
Passiones transcendales qui sunt
capitulo. xxvii.
Per quod quod eminentis
sit capitulo. xxxvi.
Passiones quid sit. cap. lcvi.
Passiones transcendales qui sunt
de modo problematum. cap. 
xxvii. cap. viii.
Passiones notiones quae sunt
nudem.
Philosophi quando sunt
tenderis cognitione. Tra
cuti. ii. cap. xi.
Positio quid sit. cap. cc.
Possibile multiplex est. Tract.
a. capitulo. iii.
Positurus virtutem multiplu
cere. cap. xxxvi.
[El texto se corta y no se muestra completamente.]
Tabula alphabeticum

Potestis pausus vel multus in
aliquibus sunt. ca. e.x

Potestis vegetabile decem
que sunt. ca. e.x

Potestis intellectum quod sunt
capitulo. e.x

Potestis motum quod sunt
capitulo. e.x

Predicabile quod sit. capi-
tulo. e.x

Predicatam quod sit.
capitulo. e.x

Predicamento quomodo
quodam nomina attribu-
tur. capitulo. e.x

Predicamento decem sul
stantur et dixit traditur.
capitulo. e.x

Predicamento differenta
transcendit. ca. e.x

Predicamento quomodo vi-
citur vel sit. ca. e.x

Precepta moralia quod sunt
capitulo. e.x

Precepta decem sufficiente
tra. capitulo. e.x

Precepta quod sit primum ta-
bulae quod secundo ca. e.x

Precepta affirmativa et ne-
gativa quod sunt. ca. e.x

Precepta noui et veteris te

Francisci divitore. ibidem.

Premilia quod sit. ca. e.x

Prepositores ceterum differ-
tur. capitulo. e.x

Principalis multiplicator vi-
citur. capitulo. e.x

Principia causa et clement-
tum differentia. ca. e.x

Primas viarur multiplica-
tur. capitulo. e.x

Primario quod modius vi-
citur. capitulo. e.x

Priscaque quod opponatur.
capitulo. e.x

Prohibito quod sit. ca. e.x

Proprio quod sit. quodum
pler. capitulo. e.x

Proprio quod sit. ca. e.x

Provincia quod sit. ca. e.x

Prudencia quomodo different
ab arte. ca. e.x

De A

Aalitas quod sit. capi-
tulo. e.x

Aquality species traduc-
tur per sufficientia. e.x

Aquality elementa que
sin. capitulo. e.x

Aquality sedes ameti spec-
ies de unguen. ca. e.x

Aquality subre que sit.
capitulo. e.x
Tabula alphabetica

Quando quid sit et quocumque.
Quid nominis quod sit. Tractatur. cap. trium.
Quid rerum quod sit. Tractatur. cap. trium.
Quadditas quod modus sit. capitulo. tertio.
Questio quod sit. capitulo. tertio.

De R
Atoner differe quid sit. capitulo. tertio.
Reduplicatio quod sit. capitulo. tertio.
Relatio et sit realis et praevitus termini que et quaque.
Relatio duorum extremorum non est una. capitulo. tertio.
Relatio & est inferius extremorum.
Relatio sibi fundatur. capitulo. tertio.
Relatio differt a fundamento. capitulo. tertio.
Relatio rationum quod modus congruit. capitulo. tertio.
Relatio et relatio quod sit et quoadmodo sit. capitulo. tertio.
Relatim. vestigium qui sit. capitulo. tertio.

De S
Licentia quod se habet circa subiectum. capitulo. tertio.
Sensus, in quibus cognoscis particulariter vel universaliter. capitulo. tertio.
Signum voluntas quod sit. capitulo. tertio.
Syllogismus quod sit. capitulo. tertio.
Symbola quod sit. capitulo. tertio.
Similia quod sit. capitulo. tertio.
Solum vicinum aliqua multiplicatur. capitulo. tertio.
Singularis particularis. idem. differe. capitulo. tertio.
Syllogismus quod sit. capitulo. tertio.
Specie quod sit. capitulo. tertio.
Tabula alphabetica

Species logicalis quid sit. capitulo. cdxxxii.
Substantia quod modis vitetur. capitulo. ccxi.
Substantia prima et secunda quid sunt. capitulo. ccxii.
Substantia quid importet. capitulo. ccxiii.
Subiecta quid sit. capitulo. ccxiv.
Subiectum et objectum quomodo differat. capitulo. ccxv.
Suppositum quid sit. capitulo. ccxvi.

De Z

Emperoria quid sit et circa quae. capitulo. ccxvii.
Tempesta continua et ustaret quid sit. capitulo. ccxviii.
Termini prima et secunde intentionis qui sunt. capitulo. ccxix.
Dum: multiplex est. capitulo. ccc.
Dum: quibus continentur. capitulo. ccc.
Transcendens quid sit. capitulo. ccc.
Transcendencia quomodo additur util. capitulo. i.
Trifidëria quod sit et cui suffræentia. capitulo. ii.
Transcendencia fuerit quomodo do differunt a predicamentis capitulo. ccxiii.
Trifidëria quid sit. capitulo. ccxv.
Totum et pars multipliciter vicinatur. capitulo. ccxvi.

De El

Bi quid sit. capitulo. ccxvii.
Herberum nostrum an generaetur. capitulo. ccxviii.

certus multipliciter dicat. capitulo. ccxix.

certus quomodo sumit. capitulo. ccxx.

certus quomodo quomodo do medius constituant. capitulo. ccxxi.

certus quomodo circuistant. capitulo. ccxxii.

certus quid sit. capitulo. ccxxiii.

certus acquisita et infusa quid sit. capitulo. ccxxiv.

certum theologarii suffræentia et differentia. capitulo. ccxxv.

certus morales que vicinatur. capitulo. ccxxvi.

certus morales circa quæ materias sunt. capitulo. ccxxvii.

certus mortales numeratur. capitulo. ccxxviii.

certus cardinales quae.
Tabula alphabetica

Aeitus heroica quod sit capitulo. vii.
Aeitus quomodo educantur de potentiae. Tract. vii.
Aeitus intellectuales quod distinguantur ca. lxxxv.
Aeitus et bona quomodo differunt cap. xxxvii.
Ada quod sunt contra virtutes ca.
Ada quid sit et quod super est cap. li.
Ada quibus rebus attribui tur ca.
Ada quadruplerque sit ses vegetatwara ca. lxxii.
Ada actua et contemplatwara quod sit li.
Adversa quid sit et quod super est cap. cit. lxxv.
Adversa totum quid sit ca. cd. lxxvii.
Adversaria sunt priora cognitwara ca. ccccv.
Adversum quid sit et quod super est cap. cd. lxxvii.
Adverse quod predicatue de deo. tradit. ca. viii.

Annum quod sit tradit. ca. vii.
Voluntas naturale et vel s. heratwara quid sit ca. cccv.
Voluntas quod vitue naturale partipatwara. tradit. ca.
Voluntas actus multum iter veniant. ca. lxxvii.
Voluntas antecedens et eo sequens, signit beneplaciti quid sit ca. cccv.
Alva virilis quod sit capitulo. xxv. et alii.

De E
Esa quo modo nomina tur. ca. xxv.

De V
Vestalis quod sit ca. ccciv.

Finus tabule
alphabetica.