qui. eciam numquam minus quam mille carrucis confecisse 〈iter〉 traditur. Et nichilominus tam ticiosus aignitatem imperialem adeptus est. Sed et aliis dignitates largitus est. Unde subdit (5) SED IMPROBUS scilicet Nero DABAT QUOMDAM VERENDIS PATRIBUS id est senatoribus reyerendis curruIes id est tales dignitates propter quas sedebant in currulibus INDECORES scilicet ex hoc quod ab indigno dabantur. (7) IGITUR QUIS PUTET id est reputet racionabiliter ILLOS HONORPS BEATOS id est beatitudinem consistere in illis nonoribus QUOS MISERI, id est Improbi ${ }^{-6}$ et yiciosić TRIBUUNT?? quasi diceret nullus.

## -0.c.


 teram potenciam quam promittere $u$ Jidentur et propter quam appetuntur. Et circa hoc duo facit. Primo enim probat propositum. Secundo ostendit quomodo querenda est fera potencia metro quinto ibi QUI SE VOLET. Circa primum duo facit. Primo ostendit teram potenciam non esse in regibus; secundo quod nec in regum familiaribus ibi (25) NAM QUID EGO. Quod autem in reaibure non sit yera potencia et per consequens regnis.


## 4

nec beatitudo probat quatuor , yiis quarum prima sumitur ex instabilite duracionis, secunda ex paryitate extencionis, ibi (7) QUOD SI HEC, ${ }^{3}$ tercia ex annexione ${ }^{4}$ timoris $i b i$ ( 15 ) EXPERTUS SORTIS, quarta ${ }^{5}$ ex defectu securitatis ibi $(19)$ ATQUI ${ }^{6}$ VEIIENTI. Dicit ergo primo proponendo per modum questionís AV VERO REGNA REGMMGUE FANILIARITAS VAIENT EFFICERE POIENIEM et respondet per modum questionis yronice (2) QUIDNI! ? id est quomodo 9 non efficerent potentem QUANDO FORUM POTESTAS PERPETUO PERDURAT? IO quod scilicet numquam contingit. Unde subait (3) ATQUI id est certe VETUSTAS PLENA EST EXEMPLORUNM PRESENS ECTAM ETAS PLENA EST scilicet exemplorum quI REGES COMIUTAVERUNT HELICITATEM CATAMITATE. Exemplum tetustatis posuit de Creso fege Lidorum supra libro secundo prosa secunda. Exemplum Yero etatis Boecii potest accipi ex imperatoribus Romanis qui crebro circa tempora sua mutabantur nunc bellis nunc insidiis perempti tel alio ${ }^{12}$ modo eiectiv. Verbi gracia ${ }^{\text {Th }}$ Maiorianus interfectus fuit, Antoninus ${ }^{14}$ per 0librium

3 si hec P si h' RD si hoc JO/ 4 annexione JD amixtione R connexione $P$ annexite $0 / 5$ quarta RPD quarto JO / 6 atqui JO atque RPD/ $/$ Yellent RPD yellem Jo/, \& regna regumque JOD regna regum R regna ac regum $P /$, 9 quidni idest quomodo RPD quitoni quomodo J qui et quomodo $0 / 10$ quod RPO quid J// 11 tempora RPO ipsa $J / / 12$ alio RPO aliquo J// 13 verbi gracia RPO y a $\quad$ a/ 14 antoninus $P$ antonius RJO /
expulsus, Leo clericatu contra Zenonem occultatus. ${ }^{15}$
Item Terostila ${ }^{16}$ rex Gepidarum ${ }^{17}$ Busa ${ }^{18}$ Bulgarorum ${ }^{19}$ a Theodorico tyranno interfecti sunt. Patent ergo hec omnia legenti quintum decimum librum historie Romanorum edite ab Eutropio. (5) 0 PRECIARA POTENCIA YTONIA EST QUE NEC INVENITUR SATIS EFFICAX AD CONSERVACIONEN SUI. Deinde cum dicit (7) QUOD SI HEC 20, REGNORUM ostendit quod potestas regia non est yera ${ }^{21}$, potestas nec beatifica propter partitatem, extensionis. Si, enim potestas regia efficit beatum, igitur eius defectus est defectus beatitudinis et per consequens miseria. 22 , Unde dicit (7) QUOD SI FBC POTESTAS REGNORUM, EST AUCTOR BEATITUDINIS, NONNE SI QUA PARTE DEFUERIT FELICITATEM NINUIT' 23 MISERIAM IMPORTETT 24 ? quasi, diceret sic.
(9) SED QUAMVIS HUMANA. IMPERIA LATE TENDANIUR, TAMEN NECESSE EST PIURES GENIES ${ }^{25}$, PELINQUI QUIBUS QUISQUE REGUM NON IMPERET, NOn 26 enim potest esse quod unus aliquis imperet omnibus, ${ }^{26}$ ( 12 ) QUA

15 occultatus JRO occulcatus $P / / 16$ terostila JPPeD tostila $0 /$ 17. gepidarum JO gebidarum $R$ gipidorum $P$ : 18 busa JROD utisa' $P$ sicula Pe/a 19 bulgarorum RPO U valgatorum J// 20 hec P hoc JRO/ 21 Yera RO om P P Yerum, $\mathrm{J} / \mathrm{L}, 22$ miseria RPO misera $J / 23$ minuit RPO minuet (-et in ras.) J// 24 importat RO importata ex importatur P inportet J// $\quad 25$ gentes RPO genges $J / 26$ non enim potestesse quod unus aliquis imperet omnibus RPO non imperet omnibus J//

VERO PARTE POTESTAS FACIENS BLATOS DESINIT HAC scilicet parte SUBINTRAT INPOTENCIA QUE MISEROS FACIT; HOC IGITUR ${ }^{2 T}$ MODO NECESSE EST INESSE REGIBUS MAIORMM PORCIONEM MISERIE scilicet quam felicitatis quia in maiori parte sunt impotentes. Deinde cum aicit (15) EXPERTUS SORTIS SUE ${ }^{28}$ ponit $t^{29}$ terciam $\frac{u}{x i a m}$ ex connexione timoris quam manifestat ${ }^{29}$ exemplo quodam scilicet de Dyonisio tyranno, de quo Macrobius libro primo super Sompnium Scipionis refert sic: Dyonisius aule Sicule ${ }^{5 \theta}$ inclementissimus incubatur familiari quondam suo solam estimanti ditam beatam tyranni tolens quam perpetuo metu quamque impendencium periculorum semper plena esset ostendere ${ }^{31}$ gladium tagina raptum et a capulo de filo tenui penaentem mucrone demisso iussit familiaris illius capiti inter epulas imminere, cumque et ille siculas et tyrannicas copias presentis mortis periculo grafaretur, 'talis est,' inquit Dyonisius, ${ }^{4}$ yita 32 quam beatam putabas: sic semper mortem nobis imminentem pre ${ }^{4}$ idemus. Estima quam ${ }^{33}$ felix esse poterit qui timere non desinit. ${ }^{\text {Dicit ergo ( }}$ I6) TYRAMUS scilicet Dyonisius 34

## $2 . I x, 0.16$

27 igitur RPO ergo J/ 28 sortis sue RPO scortis $J / / 29$ ponit terciam Yiam ex connexione timoris quam manifestat PD (annexione 0) ponit tercian yiam que est ex annexione timorum quam manifestat $R$ quam manifestat J/ 30 sicule RPO situle J/, 31 ostendere RPD om. JO //, 32 Uita RPO Yitam J/ / 33 quam RPPeG qn JMOD/ 34 scilicet dionysius RPMD dyonisius JO /

EXPERTUS SORTIS SUE id est fortune sue quam fuerit anxia PERICULUM NETUS REGIS SIMULAVIT id est ${ }^{-35}$ similitudine demonstrayit TERRORE GLADII PENDENTIS SUPER VERTICEM. (17) IGITUR QUE EST HEC POTESTAS id est quam exilis que NeQUIT SOLLICITUDINUM MORSUS EXPELIERE, ACUIEOS FORUIDINUM VITARE. Deinde cum dicit (19) ATqUI ponit quartam viam que sumitur ex defectu securitatis dicens ATQUI ia est certe VELIENT IPSI scilicet reges VIXISSE SECURI SED NEQUEUNT, DEHINC scilicet ex quo securi esse non possunt GLORIENIUR DE POTSTANT yronia est quasi diceret non est eis gloriandum de potestate. Et hoc probat dicens (21) AN TU POTENTMM CENSES id est iudicas ILLUM QUEM VIDEAS VAILIE EFFICERE QUOD NON POTEST ? quasi diceret non potenter censes, QUI AMBIT id est oircumat LATUS SATELLITE id est satellitibus. Ponitur enim singulare pro plurali per antíthesim 4 tol secundum doctrinale est silempsis scilicet quando pro multis ponitur unus et dicitur satelles de ${ }^{-36}$ satis et leo les quod idem est quod delere destruere et est satelles qui adheret alteri ad custodiam (23) QUI PLUS METUIT scilicet illos quos ipse terret QUI UT POTENS VIDRATUR ESSE SITUS ${ }^{37}$ EST IN SERVIENGIUM MANIBUS ? quasi diceret non. Narrat Valerius Maximus libro nonof quod Dyonisius, de quo supra dictum est, metu tonsorum
d xiii, 4
35 id est RPO et I/ 36 de RPO et de J/ 37 situs JOD situm jel situs $\underline{R}$ sit' $\underline{P E}$ sicut $\underline{G}$ sic $\underline{P} \operatorname{sic}^{c} M /$
filias suas detondere docuit, quas ipsas cum adulte etati appropinquarent instituit ut ${ }^{38}$ iuglandium putaminibus ${ }^{38}$ barbam sibi et capillos adurerent; atque eciam cubicularem lectum lata fossa cinxit in qua se ligneo ponte recipiebat. Satellites servos et barbaros habebat. Deinde cum dicit (25) NAM QUID EGO ostendit quod in familiaribus regum non existit tera potencia. Circa hoc duo facit. Primo probat intentum. Secundo excludit dubitacionem ibi (38) AN PRESIDIO. Probat ergo quod familiaritas regum non facit ${ }^{u}$ bere potentem tum huiusmodi familiaritas nec ad yotum retineri possit et retenta 39 frequenter in nocumentum yergat. Unde dicit (25) NAM QUID DISSERAM id est tractabo DE FAMILIARIBUS REGUM, CUM DEMONSTREM REGNA IPSA TANTE IMBECILIITATIS scilicet esse ? (27) QUOS scilicet familiares regum REGIA QUIDEM POTESTAS SEPE INCOLUMIS PROSTERNIT scilicet propter aliquam offensam sicut patet in exemplis que subdit SEPE AUTEM LAPSA scilicet similiter prosternit familiares. Cum enim familiares tales regie potestati innitantur, necesse est quod ipsa deficiente ipsi deficiant. Quomodo autem regia potestas incolumis destruit familiares suos

38 ut iuglandium putaminibus scripsi (cf. Val. Max. IX, Xiii, 4) ut cum gladium putaminibus RPeGO ut cum gladio putare' D ut cum gladium putarentibus $M$ ut cum gladiis $\underline{P}$ ut est glandium [putantibus del.] putantibus J/ 39 retenta ROD nec retenta $I$ nec et retenta $\underline{P} /$
docet per exempla．（28）NERO COEGIT AD ARBITRIUM MORTIS ELICENDE SERECAM FAMILIAREM PREGEPTOREMQUE SUUM fingebat enim Nero se magistrum $\overline{\text { 4OT }}$ Senecam timere postquam imperator erat sicut in puericia unde facta ${ }^{41}$ occasione mandayit ut genus mortis eligeret
 utriusque brachii incidi fecit et de anulo bibens interiit． Antiqui enim potentes et nobiles sub gemma anuli yenenum gestabant ut si quid adyersi contigisset ad mortem confugerent．Aliud eciam exemplum subdens dicit ${ }^{42}$ ANTONINUS ${ }^{43}$ scilicet Aurelius qui imperator existens tyranniza ${ }^{4}$ 立it $^{44}$ in suos ut patet ex gestis Romanorum．（30）PAPINIANUM scilicet familiarem suum DIU INTER AUIICOS POTENTELI GLADIIS MILITU筷 OBIECIT．（32）ATQUI id est tamen UTERRUE scilicet Seneca et Papinianus VOLUERUNi RENUNCIARE POTENCIE SUE scilicet quia prescientes offensam principum yoluerunt se ab eis subtrahere，QUORUM SENECA CONATUS ECIAN EST OPES SUAS TRADERE NERONI scilicet ut ipsum placaret SEQUE IN OCIUM id est in Yitam solitariam et priYatam CONPRRRE；SED DUM MOLSS IPSA ${ }^{45}$ scilicet magnitudo potencie TRAHIT id est per delacionem protrahit quia

## 飞

40 magistrum senecam RPO magistrum suum senecam J／ 41 nacta JO sumpta R facta $P / 42$ subdens dicit Jo subdit dicens R dat subdens $\underline{P} / 43$ antoninus JO antonius RPPeGMD／ 44 tyrannizay̆yt ROD tyrannique aut $\underline{P}$ tyrannique $a{ }^{t} \mathrm{~J} / 45$ ipsa RP ipsam JO／
non poterunt eam $\sqrt{\frac{46}{4}}$ subito interfugere RUITUROS id est ipsos casuros NEUTER BFFPCIT QUOD VOLUIT. (36) QUE EST IGITUR ${ }^{\text {dSTA }}$ POTENCIA id est quam exilis et quam falsa QUAM HABENTES PERTIMESCUNT scilicet ne eius occasione pereant QUAM NEC COL HABERE VELIS TUTUS SIS sicut patet ex dictis supra de regibus ET CUM DEPONER CUPIAS VITARE NON POSSIS ut patuit de Seneca et Papiniano. Deinde oum dicit (38) AN PRESIDIO excludit quandam obieccionem. Posset enim aliquis dicere quod homo potest sertari in potestate sua per amicos; unde, quod aliqui sic perdunt potestatem est propter defectum amicorum, hoc excludit dicens quod hoc non potest esse $u$ Ferum de amicis qui conciliantur fortuna. De amicis enim qui conciliantur firtute non est hic loquendum, quia non computantur inter bona fortune de quibus hic loquitur ut patet supra prosa secunda. Unde dicit (38) AN PRESIDIO id est auxilio ad restaurandum 4 tel conibendum casum potencium SUMP AMICI QUOS NON VIRMUS SED FORTUNA CONCIITAT ? quasi diceret non. Et hoc probat per locum ab oppositis sic (40) SED QUEM FELICITAS scilicet fortuita APICUM FECIT INFORTUNIOM FAGIET INIMICUM. (4I) QUE VERO PESTIS EFFICACIOR AD NOCENDUM QUAM FAMILIARIS INTMICUS ? Illius enim inimiciciam minus cafere possumus cum secreta ${ }^{48}$ ei per familiaritatem innotescant.

46 eam RO eamque J eque $\underline{P} / 47$ igitur RPO ergo J/ 48 secreta RO secta I cetera P/

