SICCO ESTU uenit enim hic uentus a torida zona et ideo est
calidus quasi diceret regebant omnes populos australes et sic
per plagas quatuor mundi docet ipsum habere potestatem super
omnes populos.\(\text{14}\) NUM TANDEM CELSA POTEStAS id est tam magna
potestas sicut modo descripta\(\text{15}\) est VALUIT VERTERE RABTEM id est
cruedilatatem PRATI NERONIS? quasi diceret non. Deinde cum dicit
(16) HEU GRAVEM plangit coniunccionem magne potestatis\(\text{16}\) cum magna
malicia quia ex hoc multa mala\(\text{17}\) proveniunt, unde dicit HEU GRAVEM
SORTEM scilicet dico esse illam\(\text{18}\) QUOCUMQUES GLADIUS INIQUVS id est
potestas exercendi gladium iniquum\(\text{19}\) ADDITUR SEVO VENENO id est
uenenose crudelitati.

[TII p 7]

TUM EGO prosa septima. Ostendit Philosophia supra quod
diuicie potencia dignitas non sunt multum appetenda. Hic ostendit
idem de gloria. Et circa hoc duo facit. Primo enim docet gloriam
non multum appetendum. Secundo qua consideracione homo inducitur
ad contemnendam gloriam metro septimo ibi QUICUMQUE SOLAM. Circa
primum duo facit. Primo enim inducit Boecium se a predictorum

\(\text{14}\) proprios \(J\) / \(\text{15}\) descripta RPO scripta \(J\) / \(\text{16}\) potestatis PO
potencie (po\(\text{6}\)) R potentis \(J\) / \(\text{17}\) multa mala RO multa male \(J\)
multa \(P\) / \(\text{18}\) esse illam RPO illam esse \(J\) / \(\text{19}\) iniquus \(J\) /
ambicione excusantem et pro appetitu glorie se aliquo modo laborasse confitentem. Secundo ostendit Philosophia quam exile bonum sit gloria et quam parum appetenda cum dicit (4) ET ILLA. Dicit ergo (1) TUM EGO scilicet Boecius SCIS INQUAM IPSA id est tu Philosophia AMBICIONEM RERUM MORTALIUM scilicet de quibus disseruisti MINIMUM Nobis DOMINATAM. (2) SED OPTAVIMUS MATERIAM REBUS GERENDIS materia rerum gerendarum sunt illa sine quibus res conuenienter\textsuperscript{a} geri non possunt\textsuperscript{b} et sunt tria\textsuperscript{c} scilicet sapiencia auctoritas et potencia. Quod enim sine sapiencia nihil conuenienter geritur de se manifestum est. Item nec sine auctoritate, quia homo autentius libentius auditur et facilius ei creditur. Per potenciam uero impedimenta malorum tolluntur. Hanc materiam desiderans Boecius temporales dignitates quesuuit sed quo fine (3) NE VIRTUS TACITA CONSENESCERET id est ne dum ipse in senectutem transiret virtus sua tacita esset dum nullus\textsuperscript{d} de laude uirtutis eius aliquid\textsuperscript{e} loqueretur uel scriberet.\textsuperscript{f} Deinde cum dicit (4) ET ILLA ostendit Philosophia gloriam non esse appetendam. Et circa hoc duo facit. Primo enim Boecium de

---

1 conuenienter RPO conuenientur \( J \) / 2 possunt RPO potest \( J \) / 3 sunt tria RPO sunt illa tria \( J \) / 4 nullus aliquid de laude uirtutis eius aliquid \( J \) nullus de laude eius aliquid \( R \) nullus de laude uirtutis esset aliquid \( P \) / 5 scriberet RPO scribetur \( J \) /
appetitu gloriae excusat per hoc quod talis appetitus eciam uirtuosis omnibus fere conuenit nisi sint ualde perfecti.
Secundo ostendit propositum sumum de gloria ibi (8) QUE QUAM SIT. Dicit ergo primo (4) AT ILLA scilicet Philosophia ATQUI id est certe HOC UNUM EST scilicet singulariter QUOD MENTES NATURA QUIDEM PRESTANTES est enim quadem naturalis bonitas cum quidam sint naturaliter mansueti sobrii pudici sed hec bonitas si non sit erudita sapiencia et uirtute cito extollit hominem ad inanem glorian propter quod subiungit (5) SED NONDUM PERFECCIONE VIRTUTUM AD EXTREMAM MANUM id est at summam PERFECCIONIS PERDUCTAS ALLIGERE POSSIT, GLORIE SCILICET CUPIDO ET FAMA OPTIMORUM MERITORUM IN REM PUBLICAM. Est autem gloria clara noticia cum laude. Deinde cum dicit (8) QUE QUAM SIT ostendit gloriam non multum appetendum. Et circa hoc duo facit. Primo ostendit quod a nullo est multum appetenda. Secundo quod a uirtuosis est simpliciter contemnenda ibi (62) VOS AUTEM NISI. Circa primum quatuor facit. Primo ostendit gloriam non esse appetendum ostendendo exilitatem eius ex parte spaci in quo dilatatur. Secundo ostendit idem ex diuersitate nacionum ad quas non diuulgatur ibi (24) ADDE.

------------
6 eciam uirtuosis omnibus O uirtuosis omnibus J omnibus uirtuosis R eciam uirtuosus omnibus P / 7 conuenit] RFJOD / 8 naturalis bonitas JR natura uel bonitas FO / 9 sint JO sunt RP / 10 diuulgatur RFO deuulgatur J /
Tercio ex diversitate morum propter quam de eodem contrarie
judicatur ibi (37) QUID EST QUOD. Quarto ex breuitate duracionis
per quam perpetuatur ibi (45) SED QUAM MULTOS. Circa primum
continua sic: ita dixi quod cupidio glorie allicit mentes prestantes
(8) QVE scilicet gloria QUAM SIT EXILIS ET TOCIUS PONDERIS VACUA,
SIC CONSIDERA. (10) SICUT ACCEPISTI ASTROLOGICIS DEMONSTRACIONIBUS
OMNEM AMBITUM TERRE CONSTAT OPTINERE RACIONEM FUNCTI AD SPACIUM
CELL et exponens se magis dicit ID EST UT SI CONFERATUR AD
MAGNITUINEM CELESTIS GLOBI IUDICETUR PRORSUS NICHIL SPACII
HABERE. Est autem hoc aduertendum ad intellectum istius
proposicionis quod Ptolomeus diccione prima Almagesti capitulo
sexto istam proposicionem sic demonstrat, quia ubique terrarum
experimur quod illud quod apparebat nobis de celo supra orizontem
est eius medietas ita quod orizont qui terminat usum nostrum
duidit cellum in duo media quantum ad id quod sensibile est. Hoc
autem non esset si terra in comparacione ad cellum optineret
aliquam quantitatem. Ad cuius evidentiam describam tibi circulum
a b super centrum g qui sit circulus celli. Deinde super idem
centrum describam circulum c d qui sit circulus terre. Deinde
diuidam circulum a b in duo media per lineam a g b. Ponam autem

†PL. I E; pl. 6

II iudicatur RPO iudicentur J / 12 istius JO huius RP / 13 idem
centrum PO idem illud centrum R’ illud centrum † illud idem centrum D /
oculum in superficie terre a quo protraham radium usualem c e usque ad celum qui\textsuperscript{15} respectu circuli terre erit contingens et per consequens erit equidistans a g. Tunc quero per comparacionem ad oculum ubi ad terram utrum arcus e a sit aliquid sensibile et si sit aliquid sensibile deest de medietate celi; quod non uidetur quia est contra illud quod experimento probatur. Non enim potest dici quod oculus uidet aliquid sub linea c e quia inter lineam contingentem et circulum non potest cadere linea media, ut patet ex\textsuperscript{16} 15. tercii Euclidis\textsuperscript{16} Si nihil sensibile est igitur et eadem ratione nec semidiameter terre erit aliquid sensibile in comparacione ad celum. Cum ergo terra\textsuperscript{17} a puncto\textsuperscript{17} medio quod est centrum ex nulla parte distet nisi per quantitatem sui semidiametri, patet quod tota terra non est nisi sicut punctus centralis respectu celi. Et nota quod ista demonstracio non probat simpliciter quod terra nullius quantitatis est respectu celi, quia, licet semidiameter terre non sit sensibili\textsuperscript{18} respectu celi, tenen totus diameter scilicet linea a g d est aliqua quantitas respectu celi. Bene tamen probat quod terra nullum

\textsuperscript{14} protraham JR pertraham PO / \textsuperscript{15} qui J que RPO / \textsuperscript{16} ex 15. tercii euclidis POD ex v.iii euclidis R ex 15 euclidis J / \textsuperscript{17} terra a puncto RO a puncto JP / \textsuperscript{18} sensibilis JR sensibile PO /
sensibilem quantitatem habet\(^\text{19}\) ad celum habitu respectu\(^\text{20}\) ad punctum considerationis qui est centrum a quo quantitas terre non facit distare nisi per semidiametrum. Et nota quod quamuis semidiameter terre non fuerit quantitatis sensibilis in habitudine ad orbem stellarum fixarum et eciem orbis quorundam planetarum superiorum,\(^\text{21}\) tamen in comparacione ad orbem solis et inferiorum planetarum\(^\text{22}\) habet quantitatem sensibilem. Quod autem terra simpliciter respectu orbis stellarum fixarum non habeat quantitatem sensibilem probat Alfragamus differencia quarta sic. Minima stella fixa usuf perceptibilis est maior terra, quia sicut ipse docet infra\(^\text{23}\) differencia 22 quelibet stella sexti ordinis, que sunt minime que uideri possunt, est decies occies maior quam terra. Sed talis stella existentibus in terra non appareat nisi sicut punctus; quare et terra respectu celli multo magis erit ut punctus. (14) HUIUS ERCO REGIONIS scilicet terra TAM EXIGUE QUARTA FERE PORCIO EST SICUT DIDICISTI\(^\text{24}\) PROBANTE scilicet per experimenta appericionis eclipsium et umbrae instrumentorum (16) QUE INCOLATUR\(^\text{25}\) ANIMANTIBUS NOBIS INCognitis\(^\text{26}\) cuius quarte

\(^{19}\) habet ad celum habitu respectu
\(^{20}\) habet .c. ad celum .a. habitu respectu
\(^{21}\) habet respectu celli quantitatem sensibilem habitu respectu
\(^{22}\) superiorum . . . inferiorum planetarum
\(^{23}\) suppl. \(^{24}\) infra \(^{25}\) prima \(^{26}\) dedici
\(^{27}\) perthis\(^{28}\) incognit is
\(^{29}\) PP \(^{30}\) ignotis \(^{31}\) cognit is
ymaginacio talis est ut patet per Ptolomeum diccione secunda. Almagesti capitolo primo. Ymaginetur quidam circulus cingens terram qui sit in eadem superficie cum circulo transeunte per polys mundi et alius circulus similiter cingens terram qui sit in eadem superficie cum circulo equinoctiali. Iste ergo duo circuli secabunt se ad angulos rectos sperales equales et diuident terram in quatuor quartas equales. Quarum prima quarta septentrionalis, que intercipitur semicirculo transeunte sub polo septentrionali et semicirculo transeunte sub equinoctiali, est habitabilis. Quod sic docet Ptolomeus: quia umbre instrumentorum in meridie diei equinoctialis numquam est in aliquo nostro habitabili ad meridiem sed tantum ad septentrionem quod non esset si aliqua quartarum australium esset habitabilis. Quod autem una tantum quarta de quartis septentrionalibus sit habitabilis apparat sic quia eclipes lunares que simul apparent omnibus non apparent hiis qui sunt in orientis extremitate et in occidentis extremitate ad plus nisi secundum spacidum duodecim horarum antecedencium.

† P1.1, pl. 7

25 eadem superficie RPO eadem C. superficie J / 26 et alius...
cingens terram JPPe (sciam cingens G) O alium circulum ymaginabimur cingentem terram RM (similiter cingentem terram D) / 27 se but se J / 28 umbre RPO umbra J / 29 tantum RPO tamen J / 30 septentrionalibus RPO septentrionibus J / 31 habitabilis RP hitalis O habitualis J / 32 plus RPO polus J /
uel subsequencium ut uerbi gracia eclipsis que apparet orientalibus in fine noctis duodecim horarum apparet occidentalis in principio noctis eiusdem. Longitudo autem duodecim horarum non est nisi longitudo quarte nec debet obstare quod quidam obiciunt de quinque zonis de quibus meminit Virgilius in Georgiciis et Macrobius super Somnium Scipionis libro secundo. Non enim estus solis facit torridam zonam totaliter inhabitabilem cum ciuitas Arim, super quam Ptolomeus dicitur fundasse astrolabium, sit directe sub equinocciali. Sed est grauis habitacionis et ultra equinocciale omnino inhabitabilis propter nimium calorem estatis ex hoc quod sol in signis australibus propinquior terre, quia tunc accedit ad oppositum Angis, exurit eam et sterilem ac arenosam reddit ut narrant experimentatores. (17) HUIC QUARTE SI COGITATIONE SUBTRAXERIS QUANTUM MARIA PALUDESQUE PREMUNT QUANTUMQUE REGIO VASTA SITI id est siccitate deserta DISTENDITUR, VIX RELINQUETUR

---

33 orientalibus JR om. F in oriente PeG in orientalibus MOD
34 apparet occidentalis in principio eiusdem R apparet in occidentalis in principio eius P apparet in occidentibus in principio eiusdem noctis PeG apparet in principio noctis eiusdem occidentalis I apparet in occidentalis in principio eiusdem M (occi 0)
apparet occidentibus in principio eiusdem D / 35 longitudu autem 12 horarum non est ROD non P non est PeGI longitudo M / 36 distenditur HPO distendunt J /
HOMINIBUS ANGUSTISSIMA AREÀA INHIBITANTIBUS. (20) IN HOC ERGO QUODAM MINIMO PUNCTO PUNCTI id est paruissima\textsuperscript{37} tota porciione CIRCUMSEPTI ATQUE CONCLUSI silicet mari inmeabili. Dicit enim Lincolnesis in tractatu suo de spera et accipit\textsuperscript{38} a Macrobio quod quarta universi habitabilis undique cingitur mari silicet Amphitrite et Oceano.\textsuperscript{39} (22) DE PROMULGANDA FAMA, DE PROFERENDO NOMINE COGITATIS et hoc inutiliter (23) AT QUID MAGNIFICUM APLUMQUE HABET GLORIA ARATA TAM ANGSTIS\textsuperscript{40} EXIGUISQUE LIMITIBUS ? quasi diceret nichil. Deinde cum dicit (24) ADDE ostendit exilitatem glorie ex diversitate nacionum ad quas\textsuperscript{41} non diuulgatur, unde dicit ADDE silicet precedenti racioni hoc quod modo dicam silicet quod HOC\textsuperscript{42} IPSUM SEPTUM BREVIS\textsuperscript{42} HABITACULI id est hoc spacium clausum et breue habitaculum de quo dictum est PIURES NATIONES INCOLUNT DISTANTES LINGUA MORIBUS RACIONEQUE TOCII VITE id est modo uiuendi AD QUAS NON MODO id est non tantum modo FAMA HOMINUM QUEAT PERUENERI SED\textsuperscript{43} NE URBUM QUIDEM TUM\textsuperscript{44} DIFFICULTATE ITINERUM\textsuperscript{45} TUM\textsuperscript{46} DIVERSITATE LOQUENDI TUM\textsuperscript{47} INSOLENCIA.

\textsuperscript{37} paruissima J / 38 accipit RPO accept J / 39 occiano J / 40 angustis RPO angustis J / 41 quas D quam RPPaGJMO / 42 hoc ipsum septum breuis R0 hoc ipsum breuis P ex ipsum septum breuis J / 43 sed sed J / 44 tum J cum RPO / 45 itinerum RPO it\textsuperscript{15} J / 46 tum J cum RPO / 47 tum J cum RPO /
id est inconsuetudine quia non consueuerunt homines aliqui cumallis communicare in commerciis. (30) DENIQUE ETAT MARCI TULLI SICUT IPSE SIGNIFICAT QUODAM LOCO sci licet in scriptis suis NONDUM TRANSCENDIT FAMA ROMANE REI PUBLICE CAUCASUM MONTEM sci licet qui est terminus Indie a parte septentrionis ET ERAT TUNC ADULTA quasi diceret erat in flore vigoris sui sicut homo quando est adultus FORMIDOLOSA id est formidata PARTHIS ECIAM CETERISQUE ID LOCORUM GENTIBUS sci licet que sunt prope montem Caucasum. (34) VIDESNE IGITUR sci licet ex hiis que dicta sunt QUAM SIT ANGUSTA GLORIA QUAM COMPRESSA id est in medicum redacta QUAM DILATARE AC PROPAGARE LABORATIS? (36) AC UBI FAMA ROMANI NOMINIS id est populi uel urbis TRANSIRE NEQUIT, GLORIA ROMANI HOMINIS sci licet qui minor est quam nomen urbis uel populi PROGREDIETUR? quasi diceret non (per locum a maiori). Deinde cum dicit (37) QUID EST QUOD ostendit exilitatem ex parte diversitatis morum propter quam de eodem apud diversos contrarie iudicatur dicens QUID EST quasi diceret: considera preter dicta quid est ad iudicandum de gloria
QUOD MORES INSTITUTAQUE DIVERSARUM GENCIUM INTER SE DISCORDANT UT
QUOD APUD ALIOS LAUDE APUD ALIOS DIGNUM SUPPLICIO IUDICETUR
uerbi gràcia: apud Sithios laudabile iudicatur parentes mortuos
comedere ne in terra a uermibus comendantur quod apud alios est
execrable. Similiter ducere in uxores sanguine proximas apud
quosdam lege iubetur apud alios lege usatur. Similiter eiam
occidere patrem sexagenarium et subiungere inpotentes et multa
consimilia apud quosdam laudatur apud alios uituperatur. (40)
QUO FIT UT SI PREDICATIO FAME DELECTAT QUEM id est aliquem
HUIC NULLO MODO CONVENIAT PROFERRE NOMEN IN PLURIMUS POPULOS quia
licet ab aliquidus laudaretur ab aliiis tamen uituperaretur et
forte a pluribus. (42) ERIT IGITUR QUISQUE CONTENTUS GLORIA
PERVAGATA id est dilatata INTER SUOS ET ILIA PRECLARA IMMORTALITAS
FAME hoc dicit per yroniam quod uocat eam preclaram immortalitatem
INTER TERMINOS UNITUS GENTIS COARTABITUR. Deinde cum dicit (45)
SED QUAM MULTOS ostendit exilitatem glorien ex breuitate duracionis
per quem perpetuatrum. (61) Et circa hoc duo facit. Primo ostendit

-----
55 submergere J0 substringere R subiungere P / 56 fit ut si RPO
fit si J / 57 quem RPO quam J / 58 aliiis RPO aliquid J /
59 igitur quisque RPO ergo quilibet J / 60 inter suos J0 inter nos
(?) R sq suos P / 61 per quam perpetuatrum PeCOM per quam
continuatur R quam non perpetuatrum P que non perpetuatrum J per
quam non perpetuatrum D
propositum scilicet ex parte illius quod duracioni fame subseruit, secundo ex parte ipsius duracionis in se ibi (48) VOS VERO IMMORTALITATEM. Quantum ad primum aduertendum quod illud quod duracioni fame alicuius subseruit precipue est scriptura per quam fame gestorum transmittitur ad posteros. Sed talis scriptura deficit quandoque propter inopiam scriptorum uel quia eciam ipsa scripta deficiunt et sic talia in oblivionem uenient. *Et hoc est quod dicit (45) SED QUAM quasi diceret ita dixi quod immortalitatem fame queritis in gente propria sed tamen inter gentem propriam QUAM MULTOS TEMPORIBUS SUIS CLARISSIMOS DELEVIT OBLIVIO INDPS SCRIPTORUM unde Salustius in Catilliniario conqueritur res gestas Romanorum minus famosas esse propter inopiam scriptorum Atheniensium uero maiores fame quam re propter scriptorum copiam. Sed quia eciam scripta deficiunt subiungit (46) QUAMQUAM id est quam parum IPSA SCRIPTA PROFICIANT QUE LONGIOR ATQUE OBSCURA VETUSTAS PREMIT id est supprimit CUM SUIS AUCTORIBUS quasi diceret ualde parum quia processu temporis omnia soipiuntur. Deinde

2. Cat. 8

62 quod duracioni... ex parte ipsius PO quod duracioni fame subseruit secundo ex parte illipsis R om. J / 63 eciam ipsa scripta GOD ipsa scripta R in ipsa scriptura P et ipsa scripta J / 64 gente propria RPO gente p5 J / 65 auctoribus R uictoribus P actorisb J0 /
cum dicit (48) VOS VERO ostendit exilitatem glorie ex parte duracionis ipsius. Gloria enim, cum sit temporalis, et incipit in tempore necessario finem habebit in tempore. Tempus autem quantumcumque magnum comparatum ad eternitatem que est infinita nichil est. Dicit ergo VOS VERO IMMORTALITATEM VIDEMINI VOBIS PROPAGARE CUM COGITATIS FAMAM TEMPORIS FUTURI scilicet et frustra quia exilis est hec duracio. Et hoc probat subdens (50) QUOD scilicet tempus futurum SI PERTRACTES id est compares ad INFINITA SPACIA ETERNITATIS, QUID HABES QUOD IETERIS DE DIUTURNITATE NOMINIS scilicet quasi diceret nichil. (52) ETENIM HORA id est tempus UNIUS MOMENTI quod est lx. pars 67 hore SI CONFERATUR id est comparetur DECEM MILIBUS ANNIS, HABET TAMEN ALIQUAM PROPORTIONEM LICET MINIMAM id est ululde 68 parum QUONIAM UTRUMQUE EST SPACIUM DIFFINITUM. (55) AT HIC IPSE NUMERUS ANNORUM EIUSQUE QUAMLIBET MULTIPLEX scilicet duplus uel triplus uel quadruplus uel quicumque 69 alias multiplex AD INTERMINABILEM DIUTURNITATEM scilicet ciusmodi est eternitas NEC COMPARARI QUIDEM POTEST scilicet secundum aliquam proporcionem. (58) ETENIM FINITIS AD SE INVICEM FUERIT QUEDAM scilicet proporcio, INFINITI VERO ATQUE FINITI NULLA COLLACIO.

---

66 de diuturnitate RPO quod dicit J / 67 lx. pars J xₚ R octaua pars PO 40ma pars PeG xl. pars M 4 pars D / 68 id est ululde RPO id est per ululde (inscribed ululde) J / 69 quicumque RPO ciuscumque J / 70 ciusmodi RPO eiusmodi J /
id est proportionem poterit umquam esse. (60) Ita fit ut fama temporis quamlibet prolixi, si cogitetur silicet comparando cum inexhausta id est infinita eternitate, non parva sed plane nulla esse videatur. Deinde cum dicit (62) vos autem ostendit gloriam a virtutes esse negligendum duplici ratione. Secundam ponit ibi (76) quid autem est quod ad precipuos. Quantum ad primum potest formari talis ratio: illud quod spectat ad leuitatem arrogancie a sapientibus est negligentium cum sit irrisione dignum. Sed quod aliquid non propter bonum conscientie sed propter laudes hominum recte faciat ad leuitatem arrogancie spectat et est irrisione dignum. Unde ponit exemplum quomodo talis arrogancie a quodam derisa est, ergo etc. Dicit ergo (62) vos autem quasi diceret tam uilis est gloria quam queritis at pro sed vos quod mirandum est nescitis facere recte nisi ad populares auras inanescet rumores et pro id est postulatis premia de sermunculis alienis relieta prestancia conscientia virtutisque quod silicet est arrogancie et dignum derisone. Unde subdit (65) accipe silicet ex narracione mea quam festive id est iocunde aliquid silicet tyrannus illuserit silicet quendam dicentem se esse philosophum in levitate huiusmodi arrogancie. (67) nam cum quidam

71 tam uilis est R tam uilis D tamen nihil est PPa cum nihil est G nihil est J tamen nihil est OM / 72 auras O aures (?)ex auras I aures RP / 73 quendam RPO quamdam I / 74 quidam RPO quidem J /
scilicet tyrannus ADORSUS ESSET CONTUMELIIS id est incepisset
alloqui contumeliosse HOMINEM QUI INDUERAT id est usurpauerat SIBI
FALSUM NOMEN PHILosophi NON AD USUM VERE VIRTUTIS SED AD SUPERBAM
GLORIAM ADIECSETQUE scilicet tyrannus SE IAM SCITURUM AN ILLE
PHILOSOPHUS ESSET scilicet experiendo eum per modum istum ut
iudicaret eum philosophum SI QUIDEM ILLATAS INIURIAS LEVITER
PACIENTERQUE TOLLERASSET, ILLE scilicet qui se dixit philosophum
PAULISPER PACIENCIA ASSUMPSIT scilicet in principio ACCEPTAQUE
CONTUMELIA VELUD INSULTANS quia iam titillacione glorie eleuatus
erat in superbiam (73) IAM TANDEM, INQUID, INTELLIGIS ME ESSE
PHILOSOPHUM ? (75) TUM ILLE scilicet tyrannus NIMTUM MORDACITER
INTELLEXERAM, INQUIT, SI TACUISSES quia ex locucione apparuit quod
ab aliis laudem quesuuit. Deinde cum dicit (76) QUID AUTEM EST
ponit secundam rationem que tali est quia virtuosì homines aut
totaliter moriuntur aut, si uiuit anima post mortem, petit celum.
Si toti moriuntur omnino nichil spectat ad eos gloria post mortem;
si uiuunt, cum sint in celo, spernunt omne terrenum et per
consequens nichil ad eos de gloria terrena. Ergo apud virtuosos
homines nulla debet esse cura de gloria post mortem. Dicit ergo
(76) QUID AUTEM EST QUOD AD PRECIPUOS VIROS, DE HIIS ENIM SERMO
EST, QUI VIRTUTE GLORIAM PETUNT et quia fecit parentesi id est
interpositionem resumit suam questionem dicens (78) QUID EST,

75 tollerasset RPQ tolleraret /
INGUAM, QUOD AD HOMI scilicet precipuo uiros ATTINEAT DE FAMA POST RESCIUTUM CORPUS MORTE SUPREMA \textsuperscript{2} quasi diceret nichil. \(79\) NAM SI HOMINES MORTIUNTUR TOTI scilicet ita quod anima non remanet post mortem ut quidam putant QUOD CREDI VETANT NOSTRE RACIONES scilicet que probant immortalitatem anime NULLA EST, OMNINO GLORIA scilicet post mortem CUM IS OMNINO NON EXTET CUIUS EA ESSE DICITUR. \(82\) SIN VERO MENS BENE SIBI CONSCIA RESOLUTO TERRENO CARCERE scilicet post mortem LIBERA PETIT CELUM, NONNE scilicet illa anima uel mens QUE CELO FRUENS GAUDET SE EXEPTAM TERRENTIS OMNE TERRENUM NEGOCIUM SPERNIT ? quasi diceret sic et ita nulla est ei \textsuperscript{76} cura de gloria que quoddam terrenum est.

[II m 7]

QUICUMQUE SOLAM metrum septimum quod dicitur Archilochicum ab inuentore, iambicum a pede predominante, acathalectum id est sine habundancia uel defectu sillabe. Constat autem primo uersu trime tro secundo di metro. Recipit autem spondeum in locis imparibus et aliquando loco spondei anapestum precipue quinto loco. Aliquando autem dactilum et hoc in tercio loco. Loco uero iambi in \textsuperscript{1} secundo loco aliquando \textsuperscript{1} recipit tribracum et in ultimo loco

\textsuperscript{76} ei cura de PO eis cura de R cura (in ras.) de J /

\textsuperscript{1} in secundo loco aliquando ROD aliquando P in primo loco aliquando J /