ortamur vos ne in vacuum graciam dei recipiatis Secunda Ad Corinthios vito Quia tempus valde preciosum est et quidquid de eo perdidimus hoc non revertitur sicut docet seneca Epistola prima ad lucillium Ita fac mi lucille vendica te tibi / et tempus quod aut auferebatur

aut surripiebatur aut excidebat collige et serva Turpissima enim iactura est / que per negligenciam fit / Quod michi dabis qui aliquod precium tempori ponat / qui diem estimat / qui intelligant se cottidie mori Et sequitur reliqua omnia vobis aliena sunt / tempus tantum nostrum est / Tunc ceperimus esse nostri id est cum virtutibus perficimus et bona agimus Vt dicit idem Epistola lxx͂ia Ideo quamvis omni die consultum sit nobis ~~aiiiio~~ animo cogitare quid facturi sumus / et vespere quid fecerimus ut in vitis patrum fertur fecisse sanctum arsenium / qui cottidie mane et vespere intra se ipsum sollicite inquirebat quid per totam diem fecerit eorum que vult deus / vel quid non fecerit / et considerans omnem vitam suam egit penitenciam tamen precipue in hoc sacramento observancie et ieiunii tempore quod pre ceteris est preciosum ‧ licet a multis vile reputetur Unde Bernhardus in de contemptu mundi / quod scala qua ad deum ascendimus habet tres gradus scilicet Sobrie vivere quo ad nos / iuste quo ad proximum / et pie quo ad deum latera sunt vilitas et asperitas innixa vasibus id est duobus lignis crucis desuper eciam capitellis coherentibus

scilicet spe superne glorie / ac voluptatis Et subdit ad propositum Breves dies hominis sunt sed esto quod restent tibi multorum annorum curricula que necesse habes emittere tempora perdere lucra tanta nichil enim tempore preciosius sed nichil hodie vilius estimatur transeunt dies salutis / et nemo sibi non redditura momenta perisse causatur Sede ergo et conputa quid diebus singulis acquirere valeas apud deum. Et ibidem subdit quod sicut nullum momentum est in quo homo non fruatur dei bonitate et misericordia ita nullum tempus debet esse / quo eum non habeat in memoria quia omne tempus in quo de deo non cogitas / Hoc te conputa conputa perdidisse / Hec Bernhardus. Et hoc intelligitur sicut illud psalmi Benedicam domino in omni tempore / semper apto et convenienti ‧ quando oportet 2m dictamen recte racionis / quia aliquando homo debet dormire / aliquando comedere / quia ergo hoc tempus breve est ne perdamus redimendum est et 2m illud Apostoli ad Ephesios vto Redimentes tempus quoniam dies mali sunt quia labile et aufferebile / ideo caute conservandum est Ecclesiastici 4to ffili mi conserva tempus / et devita a malo Item quia acceptabile est et nobis datum ad merendum / ideo salubriter expendendum / ut in presenti epistola / dominus enim temporis dedit nobis omne tempus ut ei placite et digne serviremus et hoc in tempore mereamur Ecce inquam tempus // nunc // acceptabile Glosa Ambrosii Quo morbis mortalibus salubris infunditur medicina Ecce nunc dies salutis qui non fuerunt in lege veteri vocatur autem hoc tempus penitencie acceptabile propter 4or primo propter hoc quia in eo remittuntur peccata quia tempus dampnatorum erit in secula

et nichil eis remittitur Ignis eorum non extinguetur / Vermis eorum non morietur Ysaie ultimo 2o propter collacionem donorum et gracie ut in principio presentis Epistole hortamur etc. 3o propter collacionem adiutorii / quia misericordia domini plena est terra / et sic tempore amplius 4to quia per hoc appropinquamus nostro ultimo fini et termino scilicet regno celorum secundum illud luce 3o Penitenciam agite appropinquabit regnum celorum de quibus amplius in Epistola pro gracia dicamus Ave maria oratmur vos ne in vacuum graciam dei recipiatis Ait enim tempore accepto exaudivi te / et in die salutis adiuvi te Ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies salutis nemini dantes ullam offensionem / ut non vituperetur misterium nostrum / sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut dei ministros in multa paciencia / in tribulacionibus in vigiilis in ieiuniis / in castitate / in sciencia / in longanimitate camus Ave maria in suavitate in spiritu sancto / in caritate non ficta in verbo veritatis / in virtute dei per arma iusticie dei a dextris et a sinistris per gloriam et ignobilitatem per infamiam et bonam famam ut seductores et veraces sicut qui ignoti et cogniti / sicut quasi morientes et ecce vivimus ut castigati et non mortifficati quasi tristes semper autem gaudentes / sicut egentes multos autem locupletantes / tamquam nichil habentes et omnia possidentes / secunda ad corinthios capitulo 6to et quia homo debet habere dei graciam ad meritum et eandem Expositio Epistole ostendere ad exemplum conservare ad premium et multiplicare ad ulteriorem in gracia profectum / quando est tempus et locus sicut est in isto tempore penitencie in quo consequimur remis

sionem peccatorum perpetratorum / per totum annum ad quam nos hortatur apostulus dicens Hortamur vos quasi diceret in persona sacerdotum / quia sumus ministri dei mandata eius exequendo igitur hortamur vos verbo exemplo et suffragio oracionis ne in vacuum graciam dei recipiatis id est remissionem peccatorum que iam vobis facta est vel fiet que est ex gracia dei pura et non ex nostris operibus / que gracia ut dicit glosa tunc in vacuum recipitur / quando homo post peccatorum remissionem seu dimissionem / se non exercet in bonis actibus et operibus / et hoc intelligitur quando est tempus et locus secundum dictamen recte racionis et non est sic intelligendum quod qui in fine penitet / et alias per totum tempus vite sue se non exercuit quod propter hoc sua penitentia non acceptetur a deo / et ideo allegat tempus oportunum ad impetrandum petita / allegans auctoritatem prophete loquentis de tempore gracie ysaie 49o Ait enim dominus per ysaiam quod ipse sit paratus dare suam graciam tempore accepto scilicet michi ad misericordiam / vel tibi ad salutem Exaudivi te / scilicet in tempore nove legis quod est tempus gracie / quia oraciones fidelium exaudibiles fiunt per christum / per quas et liberat eos a malis Et in die salutis que scilicet salus / nota est facta mundo scilicet christus dominus Vel in die salutis in qua scilicet homo potest operari suam salutem / et consequi veniam et promereri vitam eternam Audivi te scilicet ad bonam graciam adiutricem conferendo Ubi dicit glosa statim in obitu datur fidelibus salus / et hoc non est intelligendum quod omnes fideles statim post mortem

sint sine pena / sed hoc est verum quantum ex parte temporis gracie / tunc cuilibet esset celum statim apertum Sed aliquando propter demeritum persone hoc inpeditur Et ideo Apostolus exponit amplius propheciam cum dicit Ecce nunc tempus acceptabile quasi diceret Ita dominus dixit tempore accepto etc. quia ecce nunc tempus acceptabile scilicet ad liberandum a malis glosa quo morbis spiritualibus salutaris medicina infunditur Ecce nunc dies salutis ad adiuvandum in bonis Item ecce nunc tempus acceptabile propter oportunitatem merendi / et ecce nunc dies salutis quod utique sacramento ieiunii tempore convenit in quo datur laborantibus virtus caritatis ne deficiat / caritas enim omnia sustinet prima Ad Corinthios 13o pungnantibus datur virtus fortitudinis ut vincant secundum illud psalmi precinxisti me virtute proficientibus datur virtus strenuitatis ut s ascendant sicut petit david in pslamo Multiplicabis in anima mea virtutem Vere penitentibus datur virtus constancie ne recidivent / sicut de iosia dicitur 4o regum 23o quod reversus est ad dominum in omni corde suo et in tota anima sua et in universa virtute sua etc. Unde subdit Nemini dantes ullam offensionem id est scandalum id est non sitis aliquem verbo vel facto scandalizantes / et sic ut ministerium vestrum nostri appostolatus vel prelature / quia malum subditorum redundat in malum prelatorum / Ubi dicit Ambrosius vituperetur eorum ministerium / si ea que verbis docebat operibus suis ut fierent exempla sua non dare ut / quidquid ergo predicamus contra dei precepta / hoc predicatores tenemur / primum facere sed in consiliis non oportet verbi gracia si quis predicat religiosis

quomodo deberent vivere sub regula sua ex hoc non obligatur sub eadem vivere vel sic nemini dantes quasi d. Vos non debetis in vacuum graciam dei recipere / sed sic ut ulli detis offensionem sicut dicitur primo Ad Corinthios 10 Sine offensa estote / et hoc sic non vituperetur ministerium per vos nostrum quod utique fieret / si vos male haberetis Quia ‧ ecclesiastici 22o dicitur Confusio patris est de filio indisciplinato Unde subdit Sed in omnibus exhibeamus quasi diceret / non solum neminem offendamus / sed pocius exhibeamus nosmetipsos id est voluntarie offeramus in omnibus sicut dei ministros / eciam si non sumus ministri dei / in multa paciencia cordis oris et operis / quia doctrina veri per pacienciam noscitur proverbiorum 19o In tribulacionibus Et tangit hic quinque genera tribulacionis Tribulacio enim provenit aut ex defectu boni / et sic est necessitas / scilicet victus et vestitus vel in illacione mali / et sic est in anima et sic est angustia id est cum cura animi et timore vel in angustiis evadendi pericula aut in corpore sic est plaga / et verberibus corporis / quia fuit frequenter flagellatus / ut patet 2o ad corinthios 11o Aut in corpore et anima simul / et sic est carcer / fuit enim incarceratus ut non posset discurrere ad predicandum Actuum 16o Aut in causa / et sic est sedicio id est coniuracio populi / que sepius excitatis / ab adversariis pauli / ut patet actuum 17o et 19o Et nichilominus debemus esse ‧ pacientes hoc tempore in tribulacionibus quibuscumque / sed eciam debemus bene operati / ita ut propter dei gloriam utamur parcius verbis cibis

et potibus / sompno iocis et arcius perstemus in custodia / vitemus autem pessima etc. Unde subdit apostolus sex condiciones boni operarii / scilicet quod sit operosus contra ociosos / in laboribus sollicitus in vigiliis contra sompnalentos / sobrius contra gulosos / in ieiuniis mundus contra voluptuosos / in castitate discretus contra fatuos in sciencia constans contra remissos / et instabiles in longanimitate Unde dicit in laboribus scilicet manuum sicut faciebant apostoli qui edocti de spiritu sancto de nullo studio indigebant ad predicandum Ideo manibus propriis laborabant / ne alios gravarent et ut questum falsis predicatoribus aufferrent / ad hoc tamen non obligebantur sicut per se dicit Apostolus primo ad Corinthios Qui altario servit / de altario edat / quid si spiritualia vobis seminamus carnalia vestra metamus quia scriptum est / non alligabis os bovi terturantis nullus enim cogitur propriis stipendiariis militare In vigiliis scilicet / in stando oracioni et doctrine sicut paulus protraxit predicacionem suam usque ad mediam noctis Actuum 2o in ieiuniis spontaneis vel coactis Aliquando enim ieiunabant voluntarie ad repressionem carnis / aliquando propter defectum cibi Primo Corinthiorum 4o Usque ad hanc horam esurimus et sitimus In castitate mentis et corporis In sciencia scripturarum / scilicet quantum ad agnicionem divinorum preceptorum ad salutem pertinencium et humanorum / vel in castitate / in sciencia id est in castitate habita in sciencia glosa id est nichil

adulterine opinionis id est false doctrine admisceant secundum illud Romanorum 12 Non plus sapere quam oportet sapere In longanimitate scilicet exspectacionis premii / pacienter scilicet exspectando divina promissa / et hoc non solum ad se / sed eciam ad alios Unde subdit / In suavitate scilicet affabilitatis / que facit ~~f~~ hominem suavem proximo suo verbo et facto ex habudancia gracie In caritate non ficta id est fragili vel simulata Unde dicit glosa fficta caritas est que in adversitate deserit fratres primo iohannis 3o / Non diligamus verbo et ligua sed opere et veritate Et hoc dicitur contra yppocritas qui aliud verbo et facto ostendunt quam habent sanctitatis in mente Unde debemus esse perfecti eciam in ore Unde subdit In verbo veritatis predicando et loquendo / consequenter vera cum hominibus / secundum illud ecclesiatici 24o Ante omnia verbum verax precedat te In virtute dei id est in deum non in vobis spem ponendo vel in virtute dei glosa id est faciendo miracula ut ea faciamus ad utilitatem / non ad iactanciam / ut appareamus dei ministri in suavitate conversacionis / caritatem in corde / veritatem in sermone / et virtutem in opere Et loquitur hic glosa ex supposicione quasi diceret Si facitis miracula non facitis propter iactanciam vel si ex iusticia vite facere possetis Sermo primus de Confessione Cce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies salutis ut supra Et quia presens tempus acceptabile est / tempus milicie cristiane in quo dyabolus

forcius nos insurgit suis cum temptacionibus inducendo nobis multas occasiones ad peccata fremit ut inquit leo papa in sermone de 40ma Hostis impius furit / et novum querit lucrum quia ius perdidit / antiquum / captat indefessus pervigil / si quas reperiat oves a sacris gregibus negligencius evagantes / quas procliva voluptatum et pro divexa luxurie in diversoria mortis inducat inflammat iras / nutrit odia / acuit cupiditates irridet continenciam / incitat gulam / et ut homo animetur et armetur fortiter contra eum ecclesia decantat fidelibus presentem epistolam / in qua docet ut armemur 4or virtutibus cardinalibus que totam vitam hominis custodiunt contra temptaciones Bo fortitudine cum / dicit / Ecce nunc tempus acceptabile / scilicet racione pungne et victorie si voluerimus exhibeamus nos sicut fortes non sicut debiles ministros dei / 2o docet ut armemur temperancia cum dicit in castitate in ieiuniis multis / 3o in prudencia cum dicit in verbo veritatis et in virtute dei in sciencia / ut scilicet mansuete suaviter et placite conversermur in medio fratrum / in caritate non ficta 4o docet ut armemur iusticia cum dicit per arma iusticie a dextris et a sinitris id est in eventibus prosperis et adversis / Iusticiam enim dat uniquique quod suum est / superiori et inferiori / bona plus solito operemur et ab hiis bonis ad que pervenimus pia aviditate curramus / et ultra consuetudinem nostram bona amplius augeamus

Nam ut ait leo papa in sermone de 40ma parum religiosus alio tempore demonstratur qui in hiis diebus non invenitur religiosior sicut amplius dicit Ecce nunc tempus acceptabile Quid enim accepcius hoc tempore / quid salubrius hiis diebus in quibus bellum viciis indicitur et omnium virtutum profectus augetur / Et quia in multis offendimus omnes / deum proximos et per hoc eciam nos ipsos nostris peccatis / ideo ut tamquam vere iusti videamur hoc tempore reddamus deo honorem / quem sibi quantum in nobis fuit peccando abstulimus preoccupemus ergo sciencie eius in confessione per hoc scilicet ut recognoscamus nos vere et humiliter excessisse / cum voluntate amplius non excedendi / et satisfaciendi Ista enim sunt que ad veram confessionem pertinent de qua hac 40ma donante domino intendo aliqua dicere ad laudem dei et profectum proximorum / pro gracia dicamus Ave maria graciam etc. Confessio quantum sit commendabilis quanteque utilitatis / Augustinus in libro de penitencia ostendit dicens Confessio est salus animarum dissipatrix viciorum / restauratrix virtutum / oppungnatrix demonum / et quid plura obstruit os inferni / et portas aperit paradisi propter quod Bernhardus in Epistola ad Sophiam dicit Ama confessionem / si affectas decorem / confessioni iugitur decor / iungitur pulchritudo / si peccata sunt in confessione lavantur / si bona opera sunt in confessione commendantur cum tuam maliciam confiteris / sacrificium est deo spiritus contribulatus cum dei beneficia ymola deo sacrificium laudis Bonum anime ornamentum

confessio que peccatorem purgat / et purgatum reddit iustiorem Et quamvis ex dictis sint multe utilitates que debent nos movere ad confessionem faciendum / tamen adhuc sunt multo plures quas eciam enumerant doctores / prima est / quia per confessionem homo cognoscit peccatum suum aliquando / quod prius fuit ignotum sibi vel si fuit notum plus noscitur / primo ex domino mimere / ut dicit gregorius 8o moralium super isto Iob 7o loquor in tribulacione spiritus mei confabulabor cum amaritudine anime mee / pavore inquid domini iudicii aflicti / dum quedam mala gesta plangimus / ipsa in nostre amaritudinis ad discunciendos nos vigicancius excitati et alia in nobis eciam que amplius defleamus invenimus / nam sepe quod torpentes latuit flentibus subtilius innotescit / et afflicta mens cercius invenit malum quod fecerat quod nesciebat / et hoc fit per informacionem discreti confessoris et intelligentis / qui debet informare confitentem secundum suam capacitatem et ipsum dirigere ad viam veritatis si errat sicut multi / sunt / qui gravia peccata mortalia pro parvis reputant / ut est simplex fornicacio / tactus et oscula inpudica / causa turpitudinis / delectaciones inordinate dileccionis et voluptatis / que putantur esse nulla / aut paruua peccata / que percipitur quod iuvenes aliquando graviter temptantur / talia enim sunt gravia peccata propter malam intencionem / sicut ille qui dat elemosinam alicui / ut ipsum ducat in heresim peccat mortaliter / sic similiter qui dat pecuniam mulieri ut consenciat

sibi in turpitudine et similiter osculando tangendo / quod exprese dicit Apostolus ad Ephesos vto fforniacio autem et omnis inmundicia ne nominetur in vobis aut turpitudo aut scurilitas sicut decet sanctos glosa / turpitudo ut in osculis et amplexibus et ibidem concludit / Hoc enim scitote intelligentes quod omnis forincator aut inmudus non habet hereditatem in regno Cristi et dei Item aspectus libidinosus est grave peccatum ut patet Mt Vo „Qui vidit mulierem ad concupiscendum eam / mechatus est eam in corde suo / ergo multo amplius oscula etc. quia plus incitant quam sola visio Et ideo dicit Cyprianus ad pomponeum de virginitate Certe ipse concubitus ipse amplexus / ipsa confabulacio et osculacio / et coiacencium duorum turpis et feda dormitacio / quantum decoris et criminis confitentur / Sed crimen est grave peccatum et dixi notanter quando hiusmodi fiunt causa turpis delectacionis vel prava intencione vel libidinose / quia si fierent absque libidine / vel propter consuetudinem patrie vel propter aliquam necessitatem aut honestam causam ut amicicie consanguinitatis / secus est / et in istis et aliis confessor debet confitentem informarere / deuteronomio 17o Si difficile et ambiguum aput te iudicium esse perspexeris inter saguinem et saguinem lepram et non lepram venies ad sacerdotem levitici generis / qui iudicabit tibi iudicii veritatem / 2a utilitas

est quod per ordinatam confessionem deletur et remediatur infirmitas anime que est peccatum / sicut dicit gregorius in pastorali c. 38o Vlnera clausa plus cruciant Nam cum putredo que intus fervet eicitur ad salutem dolor aperitur ita in confessione eicitur putredo peccati 3a utilitas est confessio infundit homini graciam / quam perdidit per peccatum / ymo restituit ei dei amiciciam / aut auget eam / sicut in aliis sacramentis gracia datur / vel data prius augetur nova legis ita in cenfessione sacramentali Unde dicit cassiodorus super illud psalmi Confiteantur tibi populi deus / Ille non iudex sed advocatus est Cristus / qui se propria confessione dampnavit Et leo papa in quodam sermone Non remonent in iudicio condempnandum quod fuerit in confessione purgatum Ex hoc sequitur 4a utilitas / quod confessio ostendit deum iustum / et facit de iniusto homine iustum, sicut dicit Ambrosius super beati inmaculati Qui se accusat et si peccator est iustus esse incipit quia nec sibi parcit et dei iusticias confitetur Ideo publicanus magis iustissicatus exivit de templo quam phariseus / qui se iustificabat / publicanus autem iustifficabat deum suas proprias iniquitates confitendo Et idem primo de appologia david capitulo 26o dicit Ait david peccavi domino / ergo quia david semper habebat contra se delictum suum utique non negabat quod et agnoscebat non negando autem / utique commissi penitenciam gerebat et roris atque ita confitendo delictum iustifficabat dominum et ipse iustificabatur

a domino Iustificatur autem dominus / cum eius predicatur iusticia / et ab eo venia postulatur simul et ipse iustifficabit confitentem / et iustisficatur in sermonibus suis sicut scriptum est dic iniquitates tuas ut iustifficeris Quid enim inquid willhelmus in de sacramentis iustius est / quam qui peccando se super se extulit / quod talis emendando se deprimat / et aliis ad corrigendum fatendo culpam suam se exponat quod quis facit peccata sua humiliter confitendo Quinto confessio est utilis quia propter eam remittitur pena / quam homo deberet pati pro peccato Et hoc / dupliciter / ut confessio est in solo vo i voto sive in proposito / sicut quando homo habet veram contricionem et propositum confitendi peccatum suum / et sic commutat penam eternam in penam temporalem / quam homo tenetur solvere vel hic vel in purgatorio / Et quia ista pena temporalis ut dicit Bonaventura distinccione 17 4ti inquam ista eterna commutata / est inproporcionata viribus penitentis Sed per vim clavium in confessione et ablsolucione interim illa pena minuitur quod ipsa erit proporcionata et tollerabilis viribus penitentis ita quod fsatisfaciendo posset se ab ea in hac vita totaliter liberare Secunda confessio innuit penam dictam / propter hoc quod actus confitendi habet naturalem erubescenciam annexam que erubescencia in quantum voluntarie assumpta propter deum est magna pars satisfaccionis pro peccato secundum illud ecclesiastici 4to Est confusio adducens graciam et gloriam Et posset homo idem peccatum tociens confiteri / quod propter hoc liberatur ab onmni pena

quod ista erubescencia est sibi hostis periculosissimus insidiator vite / proprii filii / ymmo anime ex eo quod bonam intencionem quasi filium in mente conceptum / inpedit ne nascatur secundum illud ysaie 37 Venerunt multitudinis filii ad partum / et non est virtus pariendi In proposito enim bono nascitur quasi novus homo in corde penitentis qui in confessione et in exteriori opere velud ex utero nascitur / quia in lucem manifeste egreditur Hunc interiorem bonum cogitatum / erubescencia non solum interficit / sed nec permittit nasci et quasi crudelis hostis / Hostes iam mortuos non permittit exire / ac educere de campo ac si sciret eos de proximo resuscitandos / / 2o valet quod ipse considerat pericula in quibus est quo ad corpus / quia forte deo permittente / dyabolus ipsum iugulabitur in peccatis suis / et quo ad animam consideret dei in imiciciam / considerando enim inveniet se quasi inter latrones deprehensum / qui os eius obstruunt / ne clamat / et eripiatur per transeuntes / sic et dyabolus per erubescenciam obstruit os ne vocem confessionis emittat / tamquam sciens / ad huiusmodi confessionem statim adesse divinum auxilium / nulla enim voce efficacius invocatur celestis successus auxilii / nulla enim voce facilius impetratur quam voce pie / ac sincere confessionis / ʒo consideret que posset esse gravior inimicicia et maior / quam uni obstrure os peratum evomere venenum / quod retentum mox interficit hominem / aut prohibere / et obstruere os inmersi in aquis et repleto / ne aqua disrumpens forte ventrem eius effluat / aut cum qua

serpentes quibus stomachus plenus est exirent Ita similiter obstruit os prava erubescencia et in villat hec est enim villa dyalectica Ipsa enim est frenum dyabolicum / quod tenet os infrenatum / ne quis loquatur contra eum Siquidem dyabolus deiectus est super talem / et cui prius quasi insidiebat post displicenciam de peccato cum verecundia ista quasi per solum frenum retinet hominem quando alia vincula sunt disrupta eiusdem 4to valet contra istam malam erubescenciam / quod homo consideret / quod peccatum suum finaliter latere non potest / sed quod omnis turpitudo tua lucidissime iam videtur a deo qui noscit cogitaciones hominum et corda Quinto quod ista erubescencia finaliter non potest abscondere peccata aput hominem / sed ista omnia manifestabuntur in die iudicii omnibus / quando libri aperientur id est consciencie singulorum ut patet danielis 7o Unde gregorius 8o moralium Nequaquam ad confessionem os panditur / nisi cum consideracione districti iudicii per pavorem spiritus angustatur Sexto quod homo consideret / quod valde reprehensibile est et pusillanime tantam gloriam quam quis assequitur in confessione / timore unius hominis / mortalis et forte eciam peccatoris / qui de hoc non scandalizatur / sed pocius compatitur et post hominem in corde / plus diligit et statim obliviscitur Septimo quod precipue consideret tot utilitates dictas se periantur postquam tot peccata vicit / per veram contritorum de eis cum proposito amplius abstinendi et quod homo timet tantum parvum et inermem et debilem / hostem qui non

dum est / et si est erubescencia / nec audet aperire os suum ad loquendum / Unde sicut nullus sapiens erubescit sordes de domo sua vel vase quocumque eicere / sive preciosum sit illud sive vile Sed sordes habere in domo sua vel in vasis unusquisque turpe iudicat ad erubescendum / Sola autem domus / consciencie solumque cordis vas / quare eius sordes amantur / et emendacio erubescitur Sed dicit ex quo erubescencia multos ducti ad gravia peccata ita ut multi de certis peccatis confiteantur et alia taceant / et quesiti si plura occurrant menciuntur / quod non / et hoc primum grave peccatum Et sic capiunt absolucionem scienter in peccato mortali et faciunt irreverenciam sacramento / et hoc est 2m grave pecctum / 3o in isto peccato capiunt scienter sacramentum erokaristie / et hoc est 3m grave peccatum / quare ergo deus communiter permittit / quasi omnes temptari per erubescenciam ut taceant in confessione aliqua peccata Respondit Wilhelmus ubi supra capitulo 49o Ad hoc erubescencia ut post victoriam de aliis hostibus gloriose et victoriosissime triumphes ut homo qui alia peccata in contricione vicisti / vincas eciam erubescenciam in confessione / quod si diligenter advertimus / confiteri vicia et peccata quodammodo est numerare ‧ victorias / quando enim quis forcinacionem pie confitetur ipsam se vicisse / quasi ipso facto loquitur / et quasi mortuam de campo eicit / sicut quis virtute medicine / evomit serpentem / et alias venenatas bestias indicat victoriam nature ad vite per medicinam Ita in confessione victorias gracie contra culpam indicat Unde patet

quod confiteri pie et sinceriter peccata sua / est quasi loqui / et enarrare victorias in contricione factas / et in attricione / licet nondum conpletas / quantum enim ad multam non conplete moriuntur peccata in attricione / sed conplete in contricione et confessione / ut supra ex dictis 2o ut augeatur homini meritum qui difficilius confitetur propter verecundiam / difficultas autem operis et gravitas facit ad premii / meritum et augmentum / 3o ut per hoc homo salvat unam partem pene pro peccatis quam deberet solvere in purgatorio ut patet ex dictis etc. Alius Sermo de Confessione egligentia qua quis negligit noscere precepta dei / quanta mala inducat humana et induxerit mundo / palam est si precepta illorum ignorum legis / et preceptorum dei inspicimus / invenimus enim in eis / multa superuacua inutilia et infructuo / ymo et nociva rei publice ut plurimum illorum qui in suis preceptis non habuerunt respectum ad dei preceptum Isti ediderunt plura statuta nociva / sicut patet in multis preceptis humanis quia solum docent querere que sua sunt / replere bursas proprias / et alienas evacuare / ex quibus pullulaverunt omnes ut timeo lapsus in utroque statu et sexu / quos hew nostris temporibus cogimur videre ad multa peccata que iam ex consuetudine quadam quasi in usu venerunt / ita quod multi de eis modicum erubescant / et sic de peccato in peccatum currant / et nescit finem eurundem casuum Sed secus est de preceptis dei / de quibus dicit Ambrosius in libro de fuga seculi / preceptis celestium testimoniorum

aut informamur ad innocenciam aut revocamur a culpa Ad hoc enim sunt leges naturales / institute / que debent institui finaliter ut deus diligatur ordinate / et proximus propter deum / propter quod dicit sapiens ecclesiastici 3o Que tibi precepit deus / cogita semper / et in pluribus operibus eius non sis curiosus Ubi dicit glosa semper divina precepta cogitat / qui nichil adversum precepta perpetrat / Sunt ergo talia cogitanda / que sunt ad salutem necessaria / non ista vana et inutilia / in quibus est vanitas / et nulla utilitas / vero aliquando nocumentum ex dictis faciendo / ergo divina precepta / homo spiritualiter vivit vita gracie / et hoc in presenti / et vita glorie in futuro secundum quod dixit dominus Mt 19o Si vis vitam ingredi / serva mandata / Glosa dicit / quod in hoc verbo ostenditur quod ille non est bonus / qui querit de bono / et similiter qui scit bonum sed qui facit quod bonum est / precipue quod preceptum est sibi / inter que et confessio ‧ Ideo quatenus ipsa ordinate fiat ut dicit leo papa in quodam sermone de quadragesima Scrutetur quisque conscienciam suam / seque ante se statuat proprii censura iudicii / videat si in secreto cordis sui illam habeat / quam christus dedit pacem si desiderium spiritus / nulla concupiscencia carnis inpungnat / si humilia non spernit / si alta supra se non appetit / si in iniquo non delectatur lucro si inmoderato rerum suarum non guadet / augmento si aliena felicitate non utatur / aut in miseria inimici non letatur et cum harum perturbacionum nichil forte in se repperit sincero disquirat examine / qualium cogitacionum spem frequentetur / an vanitatibus

acquiescat / et emendare possit per confessionem et effundere de quibus dicendum erit / pro gratia dicamus Ave maria Rosequendum nunc consequenter materiam de confessione notandum / quod duplex est confessio / quedam est confessio laudis / ut quando quis corde recognoscit aut exterius in opere ostendit / sero manifestat / magnitudinem alicuius virtutis / et sic iubemur confiteri domino / quia bonus quem in se lis m iam eius / Sic et petimus confiteantur domino omnia opera eius et de hac confessione nichil ad propositum / Alia est confessio peccati / et illa est duplex / quedam est oculta in mente / quando homo recognoscit proprium peccatum /coram deo in corde suo ‧ recognoscens se in deum creatorem suum peccasse Alia est confessio que fit ore exterius coram homine et / hec potest fieri dupliciter Unomodo quando aliquis fatetur culpam et veritatem de se vel de alio / per se ipsum sponte / vel interrogacionibus ab alio in iudicio vel extra iudicium / et sic confiteri nichil aliud est quam asserere aliquod vel negare / Magis tamen proprie confessio habet locum quando quis aliquod asserit / quam quando negat / quamvis tamen eciam negacio vocetur confessio in scripturis / ut patet patet Ioh 1o / de Iohanne waptista / quod confessus et non negavit / et confessus est quia non sum ego christus Et dicit durandus distinccione 174ti quod talis confessio extra / iudicium per se eciam siquis est / interrogatus non cadit sub aliquo precepto id est non est precepta / quia est voluntaria et ex libertate et hoc si est de ocultis non pertinentibus ad salutem hominis / quod dico / quia siquis erroret in fide et quereret ab alio de fidei veritate / talis precepta dei tenetur eum quantum

posset de hoc informare / quado autem talis interrogacio fit in iudicio legittime ad instanciam partis / et ad interrogacionem iudicis / eciam cadit sub ista lege cuius auctoritate roboratur iudicium illud / et de ista eciam nichil dicam in proposito Et dixit eciam de occultis et si talia non sunt occulta / quantum et ad factum et personam / ita quod de hoc non est infamatus aut citatus / tunc sub pena peccati gravis tenetur / talem non infamare / nec excusat eum in tota / aliqua comminacio aut pena nec iudex debet / aliquem cogere ad hoc / quod aliquis esset detractor honoris et ob hoc deo deo odibilis Respondetur primo quod hic debent videre consules et iudices quando aliquando sine suspicione vehementi ad verbum vnius levis persone trahunt aliquas ad cordas et ad questiones Et hoc idem tenet heinricus de gandavo quoddam questione 25 Alia est confessio in foro consciencie / et est fassio propriorum coram homine spe venie abtinende / et de ista est dicendum Et ista adhuc est duplex / nam quedam est generalis et publica que solet fieri quando sacerdos vadit ad altare pro celebranda missa / et post sermomen ad populum / Et ita religiosi confitentur in primis et conpletorio Et ista generalis confessio delet peccata venialia si fit ab homine existente sine peccato mortali et qui eam devote facit et intencione hac facit ut deus remittat sibi peccata / talis enim publica confessio ex misericordia dei delet venialia peccata / quantum ad culpam et quantum ad penam / totam vel partem / et secundum quod ipsa sit cum maiore vel minore devocione humiliacio et displicencia peccatorum in generali / et hoc habetur

ex intencione Augustini eukiridion 15 Et allegat magister doctrine 164ti ‧ de cottidianis inquit levibus quae peccatis / sine quibus hec vita non ducitur / cottidiana oracio fidelium satisfacit Et propter hoc quod dicitur ibi dimitte nobis debita nostra / et hoc eciam petitur in illa generali confessione ubi petitur sacerdos ut oret pro taliter cofitente Alia est confessio peccatorum secreta / que fit sacerdoti tamquam vicario christi / de peccatis mortalibus /quoroum peccatorum quis est memor / ~~inpliri~~ inpertiri post suam premissam ~~indulgenciam~~ diligenciam / et de circumstanciis eorumdem in quibus se accusat voluntarie / et ista non est aliud nisi accusacio peccatorum / peccatoris erubescencia / et potestate ecclesie clavium applicatorum in absolucione satisfactoria / obligans penitenciam iniunctam et acceptatam voluntarie ad peragendum Et ista est una pars vere penitencie de qua erit nunc videndum Ideo dubitatur primo a quo instituta est confessio ista occulta peccatorum sive de peccatis Respondent doctores communiter quod confessio mentalis sive recongnicio peccati proprii est de lege nature ut scilicet fiat aput deum / precipue quando peccata veniunt in memoriam / et considerantur ut offensa dei / qui est omnium gubernator liberalissimus / et conpuniturus est transgressores legum suarum / et parcere vult ad ipsum redeuntibus / vel eciam quando deus specialiter requirit peccati recognicionem /et propter hoc adam et cayn reprehenduntur / quia ad monicionem dei sua paccata recognoscere non voluerunt / sed ultra hoc se aliquando excusaverunt

Unde adam retorsit peccatum suum in ~~adam~~ evam dicens / mulier / quam dedisti michi sociam Unde dicit glosa Genesis 3o super illo adam ubi es / Verba non sunt ignorantis / sed increpantis et ad confessionem / monentis non quidam vocalem / quam non requerit deus semper sibi soli sed mentalem / eo quod intuetur cor / ut patet primo regum 16 Et ad hoc post eciam sūī artū Bõre quia homo qui ex fide noscit / quod deus puniet trangressores suorum preceptorum et vult indulgere recognoscentibus huiusmodi transgressores / potest ex legis nature adiutorio recognoscere deo esse confitenda peccata / Sic arguenda offensa proximi recognoscenda est apud proximum / ergo et offensa dei recognoscenda est apud deum / propter hoc quia deus est melior / et sibi plus obligamur quam cuicumque proximo Quod autem offensa proximi sit apud deum recognoscenda patet ex iure nature Mt 7o et thobie 4to Quod tibi vis fieri alteri fac / Sed tu vis ut alter recognoscat tuam offensam aput te / ergo et tu debes recongnoscere aliorum aput alios / igitur et dei apud deum Unde concludit / quod homo qui peccavit mortaliter / tenetur ex precepto nature ad vite aliquo modo per fidem recognoscere suum peccatum apud deum et eciam veniam postulare / Homo enim ex quo non videt deum / quomodo sciret se offendere / nisi deum cognosceret aliquo modo per fidem et sit tenebatur quilibet homo // mortalis // peccator mortalia in omni statu / eciam ante legem datam / Sed forte quis diceret / quo tempore et quando tenetur homo recognoscere suum peccatum apud deum / et sub qua pena tenetur homo recongnoscere peccatum suum coram deo / et de eo v~~i~~eniam postulare / hoc patet ex iam dictis Tamen scrupu

losi quidam nimis qui volebant aggravare consciencias hominum dicebant / quando homo est in peccato mortali / et non vult dimittere peccatum suum / et confiteri et exire de peccato suo pettet denovo peccato mortali / et isti non curant dicere quod existens in peccato mortali / pro quolibet ictu oculi interim quod non petit de eo veniam et dimittere vult peccat mortaliter / Sed hoc videtur nimis grave / quia alias rarissime unus dampnaret pro uno solo peccato pro mortali / sed pro valde multis peccatis / sicut et rarissime invenitur / qui statim postquam peccavit mortaliter penitet vere et confitetur / ymmo multi per diem vel amplius nichil cogitant / de hiis que fecerunt contra deum et tales peccarent valde multis peccatis / quod non videtur / quia frequenter homo quando peccat et aliquando multo tempore post hoc distractus est / et non considerat quid fecit / quomodo tunc si non denovo habet conplacenciam de peccato suo / dicitur denovo peccare contra deum / Unde videtur dicendum iuxta mentem ade questione 39 et aliorum doctorum / quod lapsus per peccatum mortale / quando distincte advertit peccatum suum ut offensum dei / tunc tenetur hoc recognoscere / et pro isto a deo veniam petere et habere propositum de isto confitendi / et amplius numquam committendi Etenim quis distincte noscit peccatum suum quod fecit / et apprehendit quod per ipsum offendit deum creatorem suum et eius inimiciciam incurrit / et hoc non recongnoscit modo predicto / talis contempnit deum vere uel interpretative propter hoc quia voluntarie permanet in sua offensa sicut isti coram quos loquitur Apostolus Ad Romanos 2o An divicias bonitatis et paciencie et longanimitatis contempnitis Isti enim putabant / quod deus non puniret eorum peccata et quasi oblitus esset eorum / quia ex dilacione

punicionis divine ex sua exspectacione et paciencia excedit tempus penitencie / ipsis peccatoribus quod fuit iniquum et Augustinus in de vera et falsa penitencia Consideret peccator qualitatem criminis in loco in tempore in perseverancia / et post consideret peccator quam permansit et perseveraverit et defleat / quod perseveranter peccavit Unde patet quod non quilibet qui est in peccato mortali / et non penitet de isto semper peccat novo peccato / propter hoc quia non exiit hoc peccatum / patet de isto qui peccatum suum non considerat modo iam predicto Secundo patet quod eciam nimis dura videtur esse aliquorum / et dictum ade ubi supra quod quilibet teneatur cicius quo potest culpam mortalem inchoatam dimittere / et quod talis a termino temporis minimi ab ipso preceptis distincte / quo primo sit se advertere debere dimittere / tale malum et non dimittit omnittit noviter peccando mortaliter / non habendo displicenciam super isto peccato / et non cessando ab eo cicius quo poterit / quia talis secundum eum videre denovo consentire in peccatum sed michi hoc non videtur verum nisi peccatum suum distincte congnosceret / ut dei offensivum etc. Et si dicitur tamen pro quolibet instanti / homo tenetur exire peccatum suum mortale Respondetur quod ista est multiplex Unde dico quod homo est obligatus pro quolibet instanti ut aliquando exeat sed non tenetur in quolibet exire sic quod si non facit / tunc pro quolibet instanti peccet novo peccato et huius fudantum est / quod precepta affirmativa aliena obligatur ad semper netlima ad semper pro semper / sed non esse in peccato mortali non est preceptum dei / quia aliquis homo obligaretur ad inpossibile / quia omne quod est / quando est necessario est / quando est primo pertinencias et sic quando peccat actu non potest non habere peccatum Sed pre

ceptum est ut voluntarie et deliberate non non maneat in peccato quando ipsum distincte considerat modo iam dicto / et si ultra hoc manet in peccato tunc peccat propter negligenciam recuperandi / et propter novum dei contemptum / verum vel interpretatum / et sic patet per quem instituta est confessio mentalis peccatorum / Sed dicunt ex quo tempore legis moysi nullis tenebatur confiteri vocabitur ore / quando et ubi tempore nove legis instituta est confessio ista sic facienda sacramenti Respondetur quod ymo tempore legis moysi erat fienda certo modo peccatorum confessio quando scilicet necessitas occurrebat / sicut dixit losue ach ior deprehenso in anathemate / pro quo percussus fuit populus / fili da gloriam deo et confitere peccatum tuum / Iosue 7o Ita et ionathas confitebatur prevaricacionem suam qua contra adiuracionem Sauli patris de non comedendo usque ad vesperam comedit de favo mellis primo regum 14o Eciam erat tunc generalis confessio qua sacerdos confitebatur in generali peccata tocius populi dicens Peccavimus iniuste egimus iniquitatem fecimus Item sacerdos in veteri lege semel in anno positis manibus super caput hirci confitebatur omnes iniquitates filiorum israel in communi et tunc dimittebatur in desertum ut patet levitici 16 Et ista publica confessio est erat quedam disposicio ad petendum misericordiam dei / sicut et modo sacerdotes in eclesia confitentur se peccasse / petunt misericordiam sibi et toti populo Item protunc erat quedam confessio peccatorum in oblacionibus / sicut patet levitici 4o et 5o / capitulis Ubi precepta erant oblaciones varie et sacrificia alia et alia generum / diversorum / pro diversis generibus peccatorum et sic ex sacrificiis unus intellexit peccatum alterius / protunc autem non fuit ista

confessio peccatorum distincte fienda sacerdoti tamquam vicario Cristi / nec debuit protunc institui Cuius causam dat Bonaventura Quot talis confessio distincte facta sacerdoti et ordinata / quod per eam opera infructuosa tenebrarum clare manifestantur et arguuntur / que autem arguuntur a lumine manifestantur Ad Ephesios 5o Sed quia lex fuerit vetus adhuc in quadam umbra et figura / ideo talis confessio in ea esse non debuit / sed in lege nova in qua lux refulsit / et gracia et veritas per Ihesum Cristum facta est / Secundo dico quod ista confessio vocalis facienda confessori fuit in lege moysi figurata in istis confessionibus generalibus verbo et facto iam dictis / et fuit eciam prefigurata in eo quod Iohanni confitebantur peccata sua illi ipsius baptismo ad graciam Cristi properabantur ffuit eciam a Cristo insinuata inplicite in exemplo cum dixit leproso mundato Mt 8o Vade ostende te sacerdoti Absolucionem autem sacramentalem insinuavit in misterio quando dixit discipulis post resuscitacionem lazari Solvite eum et sinite abire Iohannis xio Expresse autem instituit Cristus istam confessionem quando post resurrecionem dixit discipulis suis Ioh 2o quorum remiseritis peccata remittuntur et quorum retinueritis retenta sunt In quibus verbis salvator discipulis suis et pro eadem omnibus sacerdotibus dedit potestatem remittendi peccata / nulli autem committitur potestas / iudiciaria vel arbitraria / nisi alicui committatur et inponatur necessitas submittendi se sibi sicut frustra committeretur potestas iudicandi si nulli inponeretur necessitas parendi sue sentencie Ymo ridiculum esset ex eo quod omnes rei fugiunt comuniter iudicem et pro consequens omnibus

adultis qui conscienciam habent vel habere debent de peccatis Cristus per illa verba precepit confiteri verbaliter sacerdoti / Et hoc eciam potest discerni ex isto 2o quia verba ista dedit salvator discipulis et eorum successoribus potestatem remittendi peccata / et non tamque remissoribus principalibus quia principaliter remittere peccata est solius dei sed ministraliter tamquam / ministris et arbitris /nullus autem potest arbitrari / in causa sibi ignota igitur causa in qua debet arbitrari est eis manifestanda / Ista autem manifestacio est confessio Unde patet quod ex illa collacione potestatis arbitraria sacerdotibus facta tenentur peccatores ad accusandum se eis / et hoc est confiteri Et hoc innuit Augustinus in libro de penitencia et allegat magister distincione 17 4ti dicens Nemo enim dicat sibi penitenciam occulte ago apud deum / petenitenciam novit deus qui michi ignoscit quia in corde ago / Et subdit ad propositum Ergo sine causa dictum est / quodunque olveris super terram erit solutum et in celis / ergo sine causa claves date sunt frustivus verbum Cristi se hoc persuadet scotus distncione 17 4ti quicumque perdidit graciam dei / tenetur ad recuperandum eam ex precepto dei / diliges dominum deum tu et se disponere quantum in eo est / et quantum potest quod de hoc assumat viam cauciorem et cerciorem / dimittendo viam minus securam et difficiliorem / qui enim in hiis que salutis sunt acceptat viam minus securam / dimitendo viam securam et certam / exponit se periculo sue saltutis / et videtur contemptor ipsius et per consequens peccat secundum illud ecclesiastici 3o Qui amat periculum peribit periculo Sed confitendo et suscipiendo sacramentum absolucionis / ista via est facilior et certa / Alia

via est incerta / quia confitendo nichil plus oportet / qua habere displicenciam de peccato et habere firmum propositum amplius non peccandi / que Vna cum sacramento absolucionis / confert homini confitenti graciam ut patet ex supradictis / In beata utilitate confessionis Unde dicit Augustinus in de vera et falsa penitencia Quem penitet omnino peniteat semper contricione et confessione representet vitam suam deo per sacerdotem prenominat iudicium dei per confessionem precepit enim dominus mundandis / ut ostenderent ora sacerdotibus docens corpali penitencia confitenda peccata Ex isto patet quod ad confessionem faciendum sacerdoti obligamur ex precepto divino positive a Cristo dato Ideo ad eam tenenur propter 5e causas villicacionis quas tangit wilhelmus in de sacramentis capitulo 5o Primum racione villicacionis / quam nobis deus libero arbitrio commisit / de hac habetur luce 19o Redde racionem villicacionis tue / quam si fideliter vis facere / recordare debes quantam villam tibi dominus deus dederit / et planum est quod pulchre magnificeque edificatam / a deo opifice / deinde duplici muro munitam videlicet angelorum custodia / et dei proteccione Est enim dominus in circuitu populi sui tanquam murus secundum illud ysaie 26 Salvator ponetur in ea murus et antemurale et dedit eodem ville multos habitatores / scilicet dona et virtutes et commisit istas homini ad custodiendum / quas si per peccatum dissipat / et perdit debet prevenire conputacionem dei / et coram suo vicario / et tunc deus facit econtrario quam homines ‧ qui malos villicos covinctos condempnat et deponunt deus autem malis villicis confessis honorem sui offici servat / et dissipata bona eidem denuo tradit Secundo tenemur racione villicacionis agri terre sive predii quod a deo recepimus tamquam

excolendum Si ergo increscunt spine viciorum tenemur eas aues evellere sicut villicus de agro domini sui / et hoc fit per confessionem sicut de semine Mt 13 3o racione villicacionis talentorum que ab ipso nobis tradita sunt ad lucrandum de quo Mt 25 in parabola talentorum / talentum autem dicitur omne illud ex quo lucrum spirituale prevenire debet prudenter negociantibus Unde si dissipamus talentum nobis traditum / recognoscere debemus aput dominum quod fit per confessionem oris faciendam suo vicario sacerdoti / 4to racione officiorum in quibus sumus constituti / propter quod unusquisque confitendus interrogandus est de suo officio / an illud fideliter peragat quo animo qua intencione suscepit / an propter dei galeram et animarum salutem / vel ex alia causa ‧ 5to racione stipendiorum que a deo et animabus suscepimus / propter hoc enim precepit salomon diligenter agnosce vultum peccoris tui proverbiorum 37 ut patebit 3o dico quod confessio est per appostolos eclesie promulgata et manifestata / qui eam a Cristo acceperunt / et eam eclesie tradiderunt sicut et multa alia tenet ecclesia que sunt per apostolos verba tradita eciam sine scriptura expressa ewangelii sicut quod Cristus in cena quando confecit sacramentum et instituit / elevavit in celum oculos / ut de cebracione missarum capitulo cum Marthe cuius fundamentum est istud Iohannis ultimo Multa quidam et alia signa fecit ihesus / que non sunt scripta in libro hoc Et sicut eciam beatus Iacobusin sua canonica capitulo 5to promulgavit confessionem dicens Confitemini alterutrum peccata vestra / 4to dico quod ad confessionem obligamur ex precepto ecclesie

et ostendens iudicatur sapiens / sic est in proposito de peccatis De confessione Apiens dicit sapiencie 19 / qui neglide peccatis git viam suam mortificabitur Et Ieremie 48o dicitur Maledictus qui facit opus divisum Et maledictus homo qui facit opus dei fraudulenter Ille autem precipue negligenter agit / qui facit precepta dei prava intencione / vel malo fine / vel propter vanam gloriam / vel coactus / vel defectuose / coacte / plus timore pene / quam amore iusticie Unde vigilandum est / ne homo faciens dei precepta negligenter circa ea / vel fraudulenter agat / quia ut dicit gregorius primo moralium / quando dyabolus in parva radice / corrumpit intencionem hominis de facili totam operacionem / inficit / et inutilem ymo et nociva facit / ergo summa cura vigilandum est / ne vel bonis operibus serviens ‧ mens reproba intencione polluatur / sicut et Iob timuit de filiis suis dicens Iob primo Ne forte peccaverunt filii mei et benedixerunt / glosa id est maledixerunt vel benedixerunt de peccato deo in cordibus suis Ac si aperte diceretur Nullum est bonum quod foris agitur / si non pro eo intus ‧ ante dei oculos innocencie victima in ara cordis ymolatur / et sic tota intencione / perspiciendus est fluvius operis / si purus emana a fonte cogitacionis / omni cura servandus est a malicie / puluere oculus cordis / ne hoc quod in accione rectum hominibus ostentat / aput semet ipsum / per vicium prave intencionis intorqueat / filius enim iste qui iussus est operari in vineam patris sui et cum murmure ivit / et fecit non multum commendatur de quo / ~~m~~

Mt xio 21o Ita et apostolus precipit subditis / quod ex animo obediant suis dominis / per Ipsos imperata fideliter / adinplendo quo ad dominos loquitur terrenos / a forciori sic est prompte obediendum divinis preceptis / quia obediencia divinorum preceptorum est fundametum omnium virtutum / ut innuit Ambrosius in primo libro de iacob et vita beata capitulo viio In hoc inquid studio sunt omia / per hoc adhibetur obediencia / que ad utramlibet partem perpenderit aut culpam adiungit aut graciam Hec nos in primo adam revocavit ad vitam et propter hoc miratur 2o exameron dicens non mediocris pudor est inperio dei insensibilia elementa parare / et homines non obedire / quibus tamen sensus condatus est ab ipso auctore ecce pisces obediunt / deo prompte / et non homines et hoc multi possunt percipere in confessione / quam aut inviti aut sufficienter et diminute faciant / de quibus dicendum pro gracia dei Aue maria. Qualis debeat esse confessio iso ergo precedenter de utilitate confessionis et quod nulla verecundia debet eam impedire / quia ipsa est de precepto christi et ecclesie Nunc dubitatur qualis debeat esse confessio Ad quod doctores ponut 16 condiciones quas eciam ponit sanctus Thomas discinccione 17 4ti et Habentur in hiis versibus / Sit simplex humilis confessio pura fidelis Atque frequens nuda discreta libens verecunda / Integra secreta lacrimalis accelerata / ffortis et accusans et fit parere parata / Simplex Simplex contra verborum multitudinem / ut scilicet in confessione ‧ non recitet aliud quam peccatum ‧

et que ad ipsius magnitudinem / Humilis scilicet in verbo et facto / et non altis verbis et apparentibus / sed genuflexo devote / ut se scilicet infirmum spiritualiter fateatur / secundum illud ecclesiastici 4to Coram presbytero humilia animam tuam / pura scilicet debita intencione facta / et ad debitum finem / scilicet spe venie consequendo de peccatis / et non prava intencione qua homo inmundaretur / Vel pura id est sine yppocrisi / sicut faciunt isti qui se in confessione commendant / ut favorem habeant sacerdotis / contra quos salvator dicit Mt vo Videte ne iusticiam veram faciatis coram hominibus ffidelis id est vera absque fidelitate / ita ut quis scienter nullum falsum dicat in confessione / neque confiteatur peccata / pro certo / que scit se non fecisse / quia os quod mentitur occidit animam Et abhoc dicit Augustinus / quod talis confessio non absolveret a reatu / sed pocius constitueret reum / quia falsum testimonium prohibitum est fieri contra alium / exodi 2o igitur magis contra se ipsum Et sic falsum dicens in confessione id quod solvere volebat / huius se facit debitorem Et quia sicut tacens veritatem / ita exprimens falsitatem iudicis inpedit officium / et adversarii sui ius detinet / vel nititur detinere / quorum utrumque grave peccatum est / ita in iudicio penetencie / iste qui in causa consciencie sue puram et integram non loquitur veritatem / et tenetur ad restitucionem / sicut si in iudicio seculari causa alicuius tacendo veritatem / vel dicendo falsitatem periclitata est ffrequens non nimis dilata / quia sicut vulnus diu occultatum / aliquando in ducit putretudinem totius membri / sic eciam peccatum domi retentum / aliquando inducit aliud peccatum / secundum quod dicit gregorius 25 moralium Peccatum

quod mox per penitenciam deletum non fuerit / suo gravitate aliud trahit Tale eciam sepe vadit in oblivionem totaliter ob hoc dicitur ysaie 23o Summe cytharam in circuitu civitatem meretrix oblivioni tradita Bene cave frequenta canticum / ut memoria tui sit aput deum Quod exponit quedam glosa de confessione que est sumenda voluntarie / ... scilicet voluntarie circui per mediam civitatem / et sensus et membra bene cave sine palliacione / et distincte frequenta id est pluries confitere / debet enim esse frequens ex dictis / quia homo potest idem peccatum tociens confiteri / quod taliter eciam sibi quantum ad penam dimittatur exemplo david qui tociens confessus est ut quasi nullus passus sit / quin peccatum suum resonet / atque ea sepe te petendo in gracia misericordiam poscit / et multitudinem miseracionum quam invenit / ut vult Ambrosius in primo de appologia dauid Nuda ut sit involuta obscuritate verborum / que presbyter intelligere non possit / ut multi faciunt putantes se satisfecisse / Verbi gracia / ad confitendum adulterium / putant quidem sufficere dicendo / Ego saltavi per sepem / vel consimili modo / Ob hoc dicitur in psalmo Revela domino viam tuam Et Iob 31o Si abscondi ut homo peccatum meum scilicet indebite negando / veli excusando vel palliando / et ex erubescencia confitendo / quasi diceret non Unde sequitur Et celavi in sinu meo iniquitatem meam / quasi diceret / ubi oportuit hoc non feci / discreta ut premeditate fiat / ut scilicet maius cum maiore pondere confiteatur / vel discreta ut non fit subita in verbis / / sed ponderata bene et mensurata / secundum illud

quod in psalmo dicitur Quoniam iniquitatem meam ego anuncciabo et cogitabo pro peccato meo / libens id est voluntaria / non coacta / actus enim virtutum debent esse voluntarii / ex quo deo non placent coacta servicia / sicut fuit confessio Achyor ffili confitere peccatum ~~i~~tuum / et sic fuit coactus / quia furti fuit deprehensus / quod ipse in expungnacione iericho / occultavit de spoliis regulam auream / Iosue 7o Ideo dicitur in psalmo Voluntarie sacrifficabo tibi et confitebor nomine tuo / verecunda ut cum rubore proponat ut non glietur / scilicet se non iactet de peccatis suis / propter aliquam seculi vanitatem annixtam Integra / ut nichil taceat de peccatis / quia alias divideret confessionem / et incurreret superbiam Nam dicit Augustinus in libro sentenciarum prosperi et allegat magister distinccione 17 4ti Taciturnitas peccati ex superbia nascitur cordis Ideo enim peccatum suum quis celat / ne reputetur foris / qualiter se iam domino prospectui exhibuit / quod ex fonte superbie nascitur Species enim superbie est / se velle iustum videri qui peccator est / atque yppocrita convincitur / qui instar priorum ꝑntu / vel verborum suorum peccata sua levigare contendit / vel sicut cayn peccata sua recitando supprimere querit Unde dicit psalmista psalmo 31 Quoniam tacui inveteraverunt ossa mea glosa honorii tacui in confessione inveteraverunt etc. id est virtutes in peccatis quia homo inveteratur id est in vetustate consumitur / qui peccata confiteri differt / quia a bona vita deficit / secreta quantum ad condicionem fori / in quo de occultis agitur Unde dicit Crisostomus Non dico ut prodas te in publicum / neque apud alios te accuses / sed obedire te volo

prophete dicenti Revela domino viam tuam lacrimibilis id est dolens de peccato commisso / sicut david 6to in psalmo dixit lavabo per singulas noctes lectum meum lacrimis meis stratum meum rigabo Super quo honorius / Noctes sunt tenebrose acciones sive peccata per singulas ergo noctes lectum lavat / qui per singulas acciones / per voluptatem carnis commissas fonte lacrimarum purgat Stratum vero significat tumulum peccatorum a simili / sicut stratum est multitudo scipularum / stratum ergo ut agrum salubri ymbre rigat / qui cumulo peccatorum lacrimas infundere non cessat / ut in novam segetem virtutis crescat / et sic fit in vera penitencia et confessione Accelerata ne scilicet nimis diu differatur / ut patet sicut debet esse frequens ffortis ut scilicet propter verecundiam non dimittat aliquid / sed imperterrite inmobiliter operetur istum actum virtuosum Accusans quia de occultis confessor non sciret consulere / neque iudicare / ideo debet esse accusans id est accusatoria / non excusatoria quia dicitur proverbiorum 18 Iustus in principio accusatur est sui Et in psalmo dixi glosa id est aput me deliberavi Confitebor adversum me iniusticiam meam domino / et tu remisisti parere parata / scilicet ad suscipiendam penitenciam iniunctam / sed iste ultime condiciones / scilicet / quod sit frequens / et sit accelerata / et quod quis sit paratus hic assummere penitenciam / est consilium laudabile et non preceptum / nisi in certis casibus occurrentibus / de quibus dicam infra / et he autem condiciones necessarie si debet fieri laudabiliter Unde prout confessio est actus virtuosus / tunc ad eam requiruntur 4or ut dicit aristoteles ethicorum 2o scilicet quod scienter agat / et quantum ad hoc dicitur discreta / 2o ut eligens et volun¬

tarie / et quantum ad hoc dixi / pura / 4o ut fortiter et inmobiliter operetur / et quantum ad hoc dixi / fortis Et quia confessio summit originem in horrore turpitudinis peccati / quia homo horret turpitudinem / et quantum ad hoc dicitur verecunda / 2o procedit ad dolorem de peccato / et quantum ad hoc debet esse lacrimosa / 3o terminatur in obieccionem sui / ita quod homo recognoscat suum defectum / et quantum ad hoc debet esse humilis Et quia confessio debet esse manifestativa peccati / que manifestacio potest per quatuor inpediri / primo per falsitatem / et ideo confessio debet esse fidelis / 2o per obscuritatem / et ideo debet esse nuda / 3a per multiplicacionem verborum / et ideo debet esse / simplex f slecht / 4to ut non subtrahatur aliquid de hiis que manifestanda sunt / et propter hoc dicitur / integra Sed confessio in quatum est pars sacramenti / sic concernit iudicium sacerdotis / qui est minister sacerdoti / ideo ex parte confitentis opertet quod sit accusans / quia de occultis sacerdos non potest iudicare / et ex parte confitentis sacerdotis quod paratus sit obedire Secreta quantum ad iudicium illud / in quo de secretis consciencie agitur Ex istis patet quod confessio coacta / vel publica / vel diminuta / non est sufficiens sicut patet de confessione iude / que non fuit sufficiens / quia coacte ex desperacione / et humano timore et verecundia / quod vir ab omnibus proditor sui domini apparebatur / ut dicit glosa Mt 27 Unde patet illum non ex punccione penituisse / quia homicidium prioribus peccatis addidit / fuit eciam diminuta / quia de furto tacuit Unde de ista confessione dicit Bernhardus Iudas penitencia ductus ponderavit peccatum pondere publico / non pondere sanctuarii / de quo in psalmo dicitur 31 Dixi confitebor adversum me iniusticiam meam domino et tu remisisti / pondus

publicum est / de quo gen 3o Maior est iniquitas mea quam ut veniam merear Sed diceret quis / ex quo ad confessionem requirantur tot circumstancie ut laudabiliter fiat / quare Cristus expresse non precepit confessionem fieri a peccatoribus dicens / Iubeo vos confiteri / sicut expresse dedit suis discipulis auctoritatem remittendi peccata in terris / huius dat allexander de hallis 4ta parte summe duas causas Una est hugonis in libro de sacramentis ut propter maius meritum voluntario quodam modo esset confessio / ut scilicet urgente propria necessitate currerent ad medicos Unde dicit audi qualiter voluit Cristus / ut a te ipso surgeres / ut non quasi extorta vel coacta videretur confessio tua / Idcirco quod a se pertinuit officium suum discipulis peragendum iniunxit / ut medico more egros veientes exciperent et sanarent Medicis ergo dixit / ut curarent infirmis / dixit / ut ad medicos curandi gracia venirent / supple expresse Hoc enim quasi certum esse voluit / quod egri libenter salutem quererent / et se curandos afferrent / si medicos invenirent Infirmum enim morbus suus sufficienter ammonet / nec opus precepto habet supple expresse Alia causa est ne homini daretur occasio recidivandi / quia enim dominus fuit fundator ecclesie / et venientibus ad eam fiebat remissio omnium peccatorum per waptismum / ideo ab eo expresse non debuit precipi confessio / ne aliquibus ex causa domini daretur recidivandi occasio Et propter hoc dicit Hugo ubi supra ipsi medici / quia postea negligentes in curacione sua / egrotos invenerunt eos ad salutem quererendam sua ammonicione excitaverunt / et ex precepto arprecepto peccatoribus Sed queritur 2o ex quo confessio oris est precepta inplicite et tacite /

/ quod in isto casu tenetur homo confiteri per interpretem Scotus vero ubi supra dicit / quod non videtur necessarium / quod aliquis confiteatur interpretem fforus enim iudicium et penitencie et ex sui natura secretissimum / et contra hoc fieret / si peccator duobus / scilicet sacerdoti et interpreti manifestaret peccatum suum / quia tales si vellent malignari / possent hoc peccatum publicare et testificare contra confitentem / et sic ipsum graviter dampnificare corporali Unde dicit quod talis in hoc casu / habet inpossibilitate ad confitendum / et ideo sufficit tali confiteri deo / / cum proposito confitendi sacerdoti / occurrente loco tempore et oportunitate / Videtur tamen michi quod utrique in parte unum dicant / primi scilicet alieno interpreti / non tenetur homo prodere peccatum suum / de quo est sibi verissimile quod non taceret / ex causa dicta sed si quis habet interpretem coniunctum / ut uxorem vel filium / de quo vere nichil indiget timere / tali est valde consultum propter verecundiam / et multarum penarum remissionem / quod confiteatur per talem interpretem / notifficando sibi peccata per verba vel signa / coram sacerdote / et iste ulterius pronuncciet ea sacerdoti / et propter sacramentalem absolucionem per quam securus erit / quod si habuit de peccatis suis veram displicenciam / et propositum amplius non peccandi / quod tunc peccata a deo sibi dimittentur / Iuxta supradicta de utilitatibus confessionis / videtur eciam michi quod si quis esset positus in agone / et solus presbyter cuius liguam ignorat possit haberi / qui sibi sacramentum minstraret / et uxor propria que maritum et sacerdotem intelligeret / quod talis tenetur in hoc casum tantummodo certus esset / de fidelitate / et taciturnitate uxoris per interpretacionem uxoris confiteri / ne sine sacramento

decederet / et sic contra preceptum ecclesie peccaret et suo modo videtur dicendum de filio fideli / et sic in casu videtur per interpretem confiteri Istum eciam ritum observat ecclesia communiter circa mutos / quibus singulis annis ministrat / sacramentum eukaristie qui per uxores suos confitentur / de 3o scilicet tempore quo vellet confiteri non habet sacerdotem presentem / quidam dixerunt / quod deberet scribere confessionem suam / et eam mittere sacerdoti / sicut legitur fecisse cantuaviensem quod confessionem suam misit / Sed quid tunc esset de isto / qui scribere nesciret / numquid tenetur scriptori confiteri ut scriberet quod non videtur verum Item dicit Scotus distinccione 17 versus finem et hoc videtur esse contra racionem / et institucionem sacramentalis confessionis / / quia omnis sciptura ex sua natura nata est esse publica / quantumcumque aliquis secrete conservat scriptum apud se / ex quo tamen mittit illud / ideo propter nunccium vel propter illum qui mittitur / potest publicari / quia semper est manifesta cuicumque legenti ibi quod continetur / Iterum per scripturam absenti missa tolleretur verecundia / que est magna in confessione Et hoc idem videtur velle Augustinus in de vera et falsa penitencia dicens Quem penitet omnino peniteat et dolorem lacrimonis ostendant / representat vitam suam deo per sacerdotem preveniat / iudicum dei per confessionem / precepit enim dominus mundandis / ut ostendent ora sacerdotibus docens corporali penitencia confitenda peccata / non per scriptum manifestandam Dixit enim / ora monstrate et omnes / non unus pro omnibus / et non statuatis nunccium qui pro nobis offerat / munus a moyse institutum / de quo habetur luce 13 / sed qui per vos peccastis per nos erubescatis / Erubescencia enim ipsa habet partem

remissionis / Et sic dicit Scotus illud quod habetur 3o questione 5ta / quod aliquis posset confiteri per scripturam / intelligendum est / quando confitens est presens cum confessore / scilicet si alio modo / non potest / quia absens non potest licite / sed absens exspectat presenciam cum proposito confitendi ea habita / Ad quartum dicit Scotus ubi supra in solucione ultime racionis / quod simplex innocens a mortali et veniali / non tenetur confiteri / quia si confitendo diceret se peccasse / cum non peccaverit / mentiretur et peccaret Et ita dicit quod si beata virgo fuisset confessa petro post ascensionem ipsa confitendo peccasset Sed si est innocens a peccato mortali / et tamen est in peccato veniali / dicit quod potest confiteri ista / et eciam potest non confiteri / quia preceptum solum ligat ad confitendum mortalia / ut patebit in sequenti sermone / et hoc videtur velle allexander de hallis quarta parte sumne in ista materia dicens / quod iste qui non habens conscienciam mortalis peccati / tenetur confiteri racione institucionis ecclesie / se esse peccatorem in generali / non specifficando de aliquo peccato mortali vel veniali et es sic non dicit contra conscienciam / quia unusquisque ex consciencia bona et secura potest dicere se esse peccatorem / Iuxta illud proverbiorum 2o / Quis potest dicere mundum est cor meum / purus sum a peccato / et prima Iohannis primo Si diximus quoniam peccatum non habemus / nosipsos seducimus Tamen quia ista confessio est instituta ab ecclesia / propter reverenciam corporis Cristi / ad quod accedendum est cum magna reverencia et timore / et quia venialia forte diminuunt efficienciam sacramenti / sicut et devocionem racione / cuius quis non ita reverenter accedit / ideo est consilium equitatis

/ quod talis confiteatur venialia ea que sibi tunc occurrunt memorie / Sed de hoc infra videbitur amplius et hoc si vult communicare / Dubitatur utrum obstinatus in peccato mortali / quod non proponit dimittere / teneatur confiteri / et si dicitur quod sic / quomodo tunc illud intelligere ecclesiasti 15 / non est speciosa laus in ore peccatoris / Sed confessio peccati est laus dei / Unde super isto psalmi / Confitemini domino quoniam bonus / dicit glosa pia confessio peccatorum / non est sine laude dei / sed nullus videtur teneri ad illud / quod non est speciosum aput deum / Respondetur quod obstinatus talis tenetur confiteri / sicut et tenetur istam obstinacionem dimittere ex precepto dei et ecclesie / quod tangit omnes fideles adultos / sed propter maliciam talis ab isto precepto non absolvitur ab obediencia quam tenetur facere deo et ecclesie / Ita eciam adultus non waptizatus et si nullum peccatum mortale commisit / excepto quod contempnit baptizari / si sic decedit non solum non punitur pro peccato originali / sed eciam pro isto contemptu precepti Cristi / de institucione waptismi a Cristo et / sic suo modo a simili in proposito / qui ex obstinacione obmitteret confiteri / et sic decederet pro isto contemptu haberet specialem penam et per consequens peccaret si non confiteretur / Est tamen verum quod talis non tenetur ad confessionem inordinate que sit cum peccato / et tamen iste qui est in peccato tenetur confiteri / sicut et tenetur peccatum dimittere / et tunc sua confessio sit speciosa et laudabilis apud deum / ex quo patet quod homo qui est iudeus tenetur ex precepto Cristi confiteri sacerdoti / patet quia est peccator mortalis / non tamen teneretur confiteri ut est iudeus et infidelis / sed tenetur infidelitatem dimittere / et waptizari / et tunc post si peccat

tenetur confiteri / preceptum autem ecclesie non obligat iudeos / quia dicit Apollus primo Corinthiorum 5to nichil ad nos de hiis que foris sunt iudicare / qui foras sunt iudicabit dominus / 2o patet quod publici peccatores / ut meretrices / lenones / tenentur omnes confiteri / patet ex dictis non tamen debent sacramentaliter absolvi / nisi dimittant vitam preteritam / et de hac assecurent confessorem / alis denovo peccarent / Si in proposito peccandi susciperent sacramentum absolucionis / scienter in peccato mortali / nec sunt vere penitentes ut patet ex dictis Augustini in de vera et falsa penitencia et allegat magister distincione 16 4ti / falsas penitencias dicimus si culpis irretitus ad penitenciam venit, etc. De confessione icet confessio sit difficilis fieri multis / quia repugnat noster exterior homo sensualis / repugnat verecundia / repungnat honor seculi / et temptacionis demonis / que omnia faciunt ut quis propria culpa erubescat confiteri / dum magis presencia quam futura cogitat / tamen ipsa debet reputari facilis / quia est deo placita / et ab eo precepta in ea / conplacet dum libenter recipit revertentes de ea exultant omnes angeli / quia gaudium maius est in celo super uno peccatore penitenciam agente / quam 99ta novem iustis qui non indigent penitencia / Ut dicit salvator hinc 15 / Quod et ostendit nobis ibidem de filio prodigo / qui postquam omnia consumpsit cum meretricibus / reversus est ad se dixit Pater peccavi in celum et coram te / iam non sum dignus vocari filius tuus / fac me / sicut unum ex mercenariis tuis / luce 15 Ad eius confessionem statim veniam dedit celestis prater / et longe posito occurrit / dando sibi adiutoria / et recognicionem

peccatorum osculum tribuit / quod in signo est sacre pacis / stolam novam proferri iubet / que vestis est nupcialis / quam si quis non habuerit / a convivio nupciali excluditur / dat annulum in manum eius id est fidem pignus / et sancti spiritus pugnaculum / calciamenta sibi deferri / epulatas se cum sanctum pasca / ut habeant contra omnes incursus bestiarum / et serpentum demomum temptaciones subsidium / ut exponit Ambrosius libro 2o de penitencia Unde agenda est penitencia non solum sollicite sed mature / ne supra vos veniat illa ewangelica comminacio / de patre familias / qui plantavit ficum in vinea sua / et querens fructum in ea tribus annis / et non inveniens / dixit cultori vinee / Succide eam / ut quid terram occupat? luce 13o sicut et vos dominus ammonet Mt 3o Penitenciam agite apropinquabit enim regnum celorum Supra quo Ambrosius Nescimus qua hora fur venit / nescimus an proxima nocte a nobis nostra reposcatur animam / sicut adam / post peccatum / statim tunica vestivit pellicea non sericea Ex quibus patent / 4or / que nos debent monere ad penitenciam / scilicet dei parata suscepcio / gaudium angelorum de nostra conversione / timor mortis / et hore ipsius incertitudo / Preoccupemus ergo faciem eius in confessione / adoremus eum / procidamus in confessione / et ploremus coram eo / qui fecit nos oves pascue eius Ut autem sciamus quomodo et qualiter debeamus confessionem facere / Pro presenti aliquid dicendum est de confessione / dicamus Ave maria pro gratia Alius sermo de confessione quid teneatur adultus confiteri abita iam in superioribus quis tenetur confiteri vocali confessione / modo videndum erit / quid teneatur adultus confiteri

Et de hoc dicunt concorditer doctores / quod racione precepti divini et eciam ecclesie / quilibet peccator / mortaliter qui peccavit tenetur confiteri / omnia sua peccata mortalia de quibus prius non est confessus rite / et de quibus potest habere memoriam premissa diligenti preparacione et inquisicione / secundum possibilitatem fragilitatis humane / et hoc habet racionem ex isto / quia pro quolibet peccato mortali / efficitur homo inimicus dei / et fit etiam extra caritatem et unionem caritatis ecclesie / sed per confessionem / homo reconciliatur deo et ecclesie / et ad hoc instituta est confessio / ut homo deo reconcilietur per suum vicarium et ecclesie / et hoc ostendatur Ex hoc enim confessio sacramentalis dicitur sacramentum ut dicit Wilhelmus parisiensis de sacramentis capitulo 27o / quia sacrat et sanctificat sucipientem / et confitentem Et ideo eciam in eo ostenditur signum sensibile / habens similitudinem cum ipsa sanctifficacione interiori / propter hoc enim manus sacerdotis ponitur super capud confitentis / que significat adesse divinam manum sero virtutem / ad sanctifficandum penitentem / Sic et absolucio sacramentalis ac benediccio / significat absolucionem interiorem / a spiritu sancto / quam omnipotentis dei virtus / atque clemencia operatur in penitente Ita ut dicit idem doctor / hoc eciam significat / quando penitentes solempniter qui per totam quadragesimam extra ecclesiam fuerunt / in die sancte cene introducuntur per episcopum ad eandum cum accensis lucernis / ut videlicet per peccata a domo dei exclusi / et a consorcio et communione sanctorum separati / per penitenciam recuperantur et / recipiuntur ad utrumque illorum Et quia lucerne eorum que per peccata eorum extincte fuerunt / per confessionem et penitenciam reviviscunt / ut igne spiritus sancti ardeant et luceant / Dico notanter de quibus prius non est rite confessus quia ut dicit Sanctus Thomas distinccione 17 4ti preceptum ecclesie in ista decretali

de penitenciis et remissionibus Omnis utriusque sexus / non obligat hominem ad confitendum omnia peccata sua / que per totam vitam commisit omni anno denovo / quia non obligat eum ad confitendum illa / que prius rite confessus est / et a quibus absolutus est / sed sufficit sibi omnia mortalia peccata confiteri / de quibus prius non est confessus / Ymo dato / quod toto anno non sit confessus / sufficit sibi confiteri ea que isto anno commisit / et sic intelligitur ista decretalis / Dico eciam diligenti perperam racione / qualis ista esse debeat / docet Wilhelmus ubi supra capitulo 28o ut confitens ydoneus fiat / penitencialis satisfaccionis / primum est quod habeat desiderium ad mundacionem a peccatis / 2o ut habeat fidem obtinendi ipsam per illud sacramentum / 3o ut habeat firmum propositum / non relabendi / sed abstinendi ab omnibus peccatis mortalibus / 4o ut habeat voluntatem satisfaciendi / et emendandi vitam / ad consilum et arbitrium sui confessoris / et aliorum quorum cure commissus est / ex quo sequitur / quod quis ipsum totaliter committat suo confessori / et in pena sibi quasi se ipsum persequatur / Dicit tamen ibidem quod solius dei est nosse et metiri / quam fervens desiderium / quanta fides ipsius sacramenti / et quam vehemens propositum se emendandi / et iterum se non relabendi Ad istam sanctifficacionem requiratur / pie / tamen inquit credimus eos qui cum fide huius sacramenti / et vehementi desiderio redeundi in dei pacem et graciam / licet timore infirmitatis sue / et oppresione male consuetudinis non habeat propositum abstinendi de consuetis / et eadem emendandi semper propositum / dummodo tamen peccandi

et non habeat / pro futuro interdum de divine pietatis habundacia / virtute clavium et sacramenti istius prestari ei / aliquando huiusmodi propositum abstinendi in antea / et illud a deo eis infundi conantibus enim ad deum reverti / non est dubium quin eis prestet auxilium suum pater misericordiarum / / sicut illi qui lunaticum filium tulit ad dominum / ut patet marci nono Iste enim credere nitebatur / sed non dum habebat fidem / ad quam tenebatur / propter quod eciam dicebat / credo domine / adiuva incredulitatem meam / et tamen merito sui conatus / et filio sanitatem / et ipse met obtinuit donum dei Sic de similiter conantibus videtur dicendum / quod presto sit eis divine gracie auxilium Sic et in primitiva ecclesia querebatur ad baptizandum / utrum vellent waptizari / et an renuncciarent dyabolo / et pompis eius et an crederent / et non querebatur / an mundi essent a peccatis / et virtuosi / quia hoc magis sperabatur eis conferendum virtute waptismi / sic et ad confessionem devote accedentibus / credendum est quod obtineant quod intendunt / et ista est magna consolacio / que merito deberet nos omnes monere / ad sepius et voluntarie confitendum Dixi eciam notanter premissa debita inquisicione et diligenti / quam Scotus distinccione 17 4ti exprimit dicens / Quod homo tantam debet apponere diligenciam in discuciendo conscienciam / et inquirendo mortalia a se commissa / ut ea sibi reducat ad memoriam / quantam diligenciam apponeret prudens vir / circa aliquod multum arduum / quod valde esset sibi cordi Sed planum est prudens pro expedienda re una temporali / que multum est sibi animo / apponit diligenciam magnam deliberando / aput se / et inquirenda

consilia amicorum / non solum de die / sed eciam aliquando in nocte / aput se consiliando et cogitando / ita a forciori debet homo facere tantam et maiorem diligenciam / in rememorando peccata sua / ut possit integre de eis confiteri et conteri / et ad sequendam eternam vitam / Et sic autem dictum statim habet fundamentum ex auctoritate et verbis Augustini in de vera et falsa penitencia quem allegat magister in 4ta distinccione 1? Ubi loquitur de penitente dicens / ponat / se omnino in iudicio et potestate sacerdotis / nichil sui nuntiatis reservans sibi / ut omnia eo volente et iubente paratus sit facere / pro recipienda vita anime / que faceret pro evitanda coporis morte / et hoc cum desiderio / quia vitam recuperat infinitam Cum gaudio enim debet facere inmortalis futurus / que faceret pro destruenda morte moriturus Ecce apte dicit Augustinus quod talis debet facere / diligenciam tantam / et forte maiorem ad hoc / ut recuperet vitam anime / que est caritas / quam perdidit per peccatum mortale Ex quo quod isti tenentur ad magnam diligenciam faciendam / que forte in medio vel in toto anno / numquam vel raro attenderit ad vitam suam / et praecipue illi qui sunt totaliter mundo dediti / et sine timore dei vivunt / et in toto anno non confessi Similiter isti qui quasi cottidie / tractant iudicia / In quibus aliquando scienter dapnificant mortem iusta / / vel differunt iudicia / vel forte per vim aufferunt / et tradunt servitoribus suis / et sic exhereditant veros heredes / Similiter qui lucri mercacionibus insistunt / quociens appetunt aliena vel defraudant in mensura / vel libra / vel libenter facerent si possent

ut iusticiam facere obviat statui iudicis fornicari statui spiritualium mendacium doctori veritatis Ad hoc reducitur si quis gracia dei preservatus est ab aliquo peccato et in virtutibus multum crevit quibus se privat et spoliat per peccatum Unde dicit Augustinus ubi supra Defleat virtutem quam interim caruit dolendum est enim non solum quia peccavit sed eciam quia virtutem se privavit Similiter aggravatur peccatum racione magnitudinis beneficiorum dei / qui eum sublimavit ad altum statum et sibi magnas virtutes contulit Ideo subdit Augustinus Ingratus enim extitit qui plenus virtutibus deum omnino non timuit / Locus eciam aggravat quia ceteris paribus gravius est peccatum quod committitur in ecclesia vel cimiterio / ubi multa sanctorum corpora requiescunt et sacramentum eukaristie quam in kamera sua Et similiter si fiat in kamera in qua sunt sanctorum reliquie gravius est peccatum Et similiter si fiat in loco publico unde scandalum posset oriri Sciencia eciam aggravat quia quando homo peccat / et cum hoc actu scit quod malefacit et sic ultra hoc facit contra conscienciam gravius peccat quam si ex infirmitate vel ignorancia faceret quia glosa super isto Ro 14 / omne quo non est ex fide peccatum est dicit Qui facit contra conscienciam edificat ad iehennam ignem / hoc dicitur racione gravitatis peccati / quia in omni mortali eciam d edificatur ad iehennam Tempus ut si quis peccat tempore sacro ut in festis in quibus debet homo sanctificare sabbatum / abstinendo se ab omni opere servili peccatum autem est opus maxime servile secundum illud iohannis 8o Qui facit peccatum servus est peccati et ista cirsumstancia valde caute exprimitur / ex quo peccatum mortale commissum in die festo est contra illud preceptum Sabbata sanctifices / contra quod peccando facit ex dictis licet enim sit unus actus tamen eqivalet duobus

peccatis ymo alii dicebant / quod esset duo peccata / et ergo tantum est quod talis circumstancia semper confiteatur non tamen volo dicere quod fornicacio facta die domico propter hoc non sit fornicacio ita quod in aliud genus peccati transeat / sed gravior est propter tempus in quo sit Etas eciam aggravat / quia iuventus propter naturalem pronitatem ad malum et propter ignoranciam racionis fatuitatem et inexpergenciam in certis peccatis minus peccat quam senium Condicio eciam aggravat quia sacerdos et religiosi gravius peccant ceteris paribus in eodem peccato qua seculares et precipue propter scandalum et malum exemplum Mora eciam aggravat / quia longa permanencia in peccato aggravat s peccatum sicut ira continuata diu gravior est quam si minori tempore fuisset retenta in animo sicut si teneretur per mensem gravior esset quam si solum per diem / et sic intelligendum est / de aliis peccatis / et valde cautum est hoc exprimere in confessione / precipue quia difficulter tera ira tam diu nisi sepius homo iuste / et pre hoc dicit Augustinus Ubi super Consideret quantum perseveraverit et defleat quod perseveranter peccavit / Motus id est intencio scilicet quo fine quis peccat qui furatur non necessiarius / quam qui est in necessitate aliquali / licet non extrema et gravius qui furatur ut dapnifficet proximum quam qui furatur diviti ut subveniat pauperi Item per motum intelligi potest inducens causa / et movens ad peccandum / quia gravius peccat qui nullam habet causam furandi ut dives qui non habet causam / quam pauper qui aliquam causam habet / Similiter qui graviter temptatur minus peccat quam qui se stimulat et prevenit temptacionem Unde dicit Augustinus ubi supra Consideret quanta victus sit in pungnacione Sunt enim qui non solum non vincuntur

sed ultro hoc peccato se offerunt / nec exspectant temptacionem sed preveniunt voluntatem Copia / eciam aggravat / quia quociens peccatum committitur tociens precedens sit gravius et quociens iteratur tociens est novum peccatum Et ad hoc enim eciam potest reduci recidiva id est iteratus casus in peccatum / qui lapsus aggravat propter magnitudinem quia prius per confessionem verisimiliter peccata sua fuerunt sibi misericorditer a deo dimissa et hic quasi inmemor et ingratus iterum cadit Sexus eciam aggravat peccatum quia ceteris paribus peccatum viri est gravius quam mulieris quia forcior est ad resistendum certis peccatis / et habet maiorem racionem quam mulier / et potest agnoscere que et quomodo sint facienda aut omittenda hiis eciam addit Augustinus modum ut patet 3 in 3o psiter modum in quam servantum in exequendo opus peccati / quod potest multipliciter gravari ex modo / ita quod aliquando trahit in genus contra naturam de quibus taceo pro presenti Sed ex quo confiteri aliquando istas circumstancias / est preceptum aliquando consilium ubi hoc est fundatum in scriptura biblie Respondet allexander de hallis quod eciam si expresse non precipitur tamen insinuatur nobis in utroque testamento In veteri lege primo levitici 4o ut per diversis peccatis precipiuntur diversa sacrificia / offerenda per sacerdotem ut sacerdos vitulum si peccaverit per ignoranciam pro se offerebat / et precipue hircum de capris / capram vero pro uno de populo Ubi indistincte diversarum personarum inmuntur quod sunt confitende circumstancie peccatorum Item Iosue 11i Quid est dilectus meus in domo mea fecit scelera multa Ubi insinuatur locus et persona dilectus meus In novo testamento similiter Hoc insinuatur in multis locis primo circumstancie persone / primo 2o petri 2o Melius erat eis viam veritatis

non agnoscere quam post agnitam retrorsum connecti ab eo quod traditum est illis sancto mandato Unde cristianus plus peccat quam gentilis ceteris paribus in eodem peccato / quia maiora a deo recepit igitur plus tenetur eum diligere et se custodire ab eius offensa Iterum Iohannis 3o Tu es magister in israel et hec ignoras quasi diceret ignorancia plus est culpabilis in magistro quam in alio Iterum circumstancia temporis habetur marci 9o ubi dominus interrogat patrem lunatici quantum temporis haberet ex quo hoc ei accidit et sic tempus circumstancia est negocii Iterum circumstancia loci Mt 29o et Iohannis 2o ubi ementes et vendentes eiecit de templo Iste tamen auctoritates non convincunt quod tales cirumstancie sint necessarie confitende semper sed congruum et utile ut patet ex dictis etc. Sed dubitatur dictum est supra quod non est utile confiteri circumstanciam diminuens peccatum / quomodo tunc confessor potest evitare quando clavis sciencie errabit in inponendo penitenciam / quia sic erraret inponendo maiorem penitenciam quam deberet / et iste meruisset / quod tamen videtur esse prohibitum de penitencia distinccione 6 Spiritualis iudex non careat munere sciencie / oportet enim quod sciat cognoscere quidquid debet iudicare Iudiciaria enim potestas hoc expostulat / ut quod debet iudicare discernat diligens igitur debet inquisitor subtilis investigator sapieter et quasi astute interroget a peccatore / quod forsitan ignorat Respondetur ex dictis quod circumstancie alleviantes peccatum non sunt confitende / quia confessio circumstanciarum non precise ideo ut confessor totaliter gravitatem peccati agnoscat distincte / quia nec hanc aliquando scit per se confitens / sed sufficit quod noscat gravitatem que est ex genere peccati / Sed ideo debet fieri ut humilitas et verecundia confitentis sit equalis ipsius superbie in peccato et vere

cundia / sed confessio circumstanciarum diminuencium non sic humiliat Et quia aliquando expedit quod sacerdos requirat circumstancias diminuentes sicut quando videt confitentem valde aggravare peccatum suum ut eum possit consolari Unde dicitur de penitencia disticcione 6ta Semper eum vivet leniendo mitigando consulendo spem promittendo / et loquitur ibi de confessore et confitente et etunc inquisitus potest eas dicere / non ut se excuset / sed ut veritatem respondeat et ut inquirentem sacerdotem informet ne potestas sua et sentencia erret / Racione eciam presumpti scandali debet ut hoc fieri ut patet ex dictis ut si quis bonus vir latronem nocte ad mortem se impetrantem interfecisset / talis confitendo deberet circumstancias confiteri ne scandalizaret sacerdotem / qui posset eum credere ypocritam et homicidam Ex quo patet quod ignorancia prout pena originalis peccati / nec infirmitas nec pronitas talis ad malum est confitenda / licet quandoque fuid origo et radix peccatorum / quia sic non sunt voluntaria / et horum confessio magis excusaret peccatorem quam accusaret et tolleret causam erubescencie Item magis extolleret confitentem quam humiliaret / Humiliacio autem accepta deo in confessione est / et accusacione Unde petit propheta Non declines cor meum in verba malicie ad excusandas excusaciones in peccatis Et dixi notanter ista non esse confitenda / ut sunt pene inflite pro originali / quia quando est ignorancia affectata vel quando quis habet infirmitatem que sibi placet et ex hiis habeatur licencia quedam peccandi et ut placentes et sunt voluntarie tunc sunt confitende Verbi graia si aliqui nolunt transire ad sermones / ne revocentur a voluntate peccandi per agnicionem

peccati et pene debitem / vel si placent aliquibus quod non contineant propter corporalem infirmitatem / et placet eis talis infirmitas opposita non excusaret a peccato Similiter videtur quod temptaciones non sunt cofitende nisi in quantum sunt voluntarie Unde quando quis voluntarie exposit se temptacionibus sicut faciunt qui vadunt / ad spectacula / ut videant que non liceant concupiscere Vel quando quis temptacioni non resistit / vel qui temptacioni se sponte offerunt / sicut quidam invocant dyabolum ut eos / ad peccata temptet patet igitur quod temptacio non est pro se confitenda per accidens in quantum est voluntaria Tercio dubitatur in principalibus sit confitendum genus peccati vel cirsumstancia aggravans vel trahens in aliud genus peccati / Et si sit quid tunc de isto qui habet voluntatem subtrahendi aliquid de loco sacro / et non facit congnoscere aliena et inpeditur / an talis teneatur confiteri circumstanciam istam / trahentem in aliud genus peccati / ex quo opus non commisit Respondet allexander de hallis quod principalius est confitendum genus peccati / et si voluntas est perfecta et conpleta tunc debet circumstanciam istam confiteri / quia dicit glosa super isto / et enim iniquitates in corde operari / quidquid vis et non potes / deus factum reputat Et hoc est verum de plena et perfecta voluntate vel ex opere exteriori / delectacio mala augmentaretur / tali igtur non sufficit confiteri se habuisse voluntatem subrahendi vel adulterandi sed oportet dici in loco sacro / quia ista voluntas est speciali precepto prohibita et est sacrilegium Sed diceret quis an quis teneatur confiteri circumstancias peccatorum

carnalium in aliud genus peccati trahencium / et quid tunc faciendum est de istis qui per ista faciliter moventur ad turpes cogitaciones Respondet sanctus Thoma distincccione 16 4ti quod tales circumstancie quecumque in aliud genus peccati trahentes sunt confitende sicut et propria peccata et hiis qui talibus moventur / est sanum consilium quod dominet corpus pervie per ieiunium et faciant sibi rem seriosum considerando vilitatem peccatorum / per timorem cruciatus infernalis / per horrorem dampnacionis eterne / et similia ut reprimatur estus male concupiscencie / et insurgat quedam indignacio in animo contra ista vicia Et si talis diigencia fit / et adhuc talis motus pravus verite vel priva inclinatio / tunc gra que in ... penitencie tunc datur restaurat in peinitente un gregoris inpascorali fit plerum qua ut pascoris animus aliena temptanita cognoscat et audictis temptacionibus eciam ipse pulsatur / sed hec nequaque pastori timenda sunt / quia tanto facilius a suo eripitur / quato misericoridus ex aliena tempertacione fatigatur / si tamen in isto sola circumstancia aggravans esset / et non que duceret in aliud genus peccati que temptaret confitentem vel confessorem / et si non teneretur eam confiteri posset dimittere ista vice / adhibita debita discrecione / secundum consideracionem turpitudinis circumstancie et pronitatem inclinacionis ad peccatum ex eius confessione in ipso confitente vel in sacerdote Et si proprius confessor esset pronus vel lascivus / ad huiusmodi tunc confiteratur alteri vel capiat licenciam a superiori confitendum extranea / 4to dubitatur quod est faciendum matuori de cirsumstanciis que notifficant personam aliquam et eius peccatum / an tales sint con

fitende vel non / De hoc dicunt communiter doctores quod nullus debet in confessione personam aut peccatum alterius prodere ex hoc quia hoc est infamare proximum quod est semper peccatum Secundo quia de accusando et corrigendo est datus modus a Cristo Mt 18vo Si videris fratrem tuum peccare coram te etc. qui modus ibi prevaricatur / contra quod tamen non licet agere Ex quo potest / patet quod in confessione debet quilibet cavere diligenter ne aliquam personam nominent directe vel indirecte / scilicet per circumlocuciones et verba / ex quibus confessor potest venire in cognicionem persone cum qua peccavit Et si alicui prius hoc accidisset ex inadvertencia vel simplicitate / vel ignorancia certe debet de hoc / denovo conteri et confiteri / quia pro incaute faciunt qui confitentes peccata accusant alias nominatim / qui eis fuerunt occasio / et per hoc volunt se excusare / et simiter isti qui interrogati de certis peccatis dicunt / dicunt ego non feci / sed vicinus vel vicina Et similiter isti qui ut in suis peccatis minus considerentur / dicunt ego commisi hoc peccatum sed est valde commune in civitate vel villa nostra / vel nos omnes sumus tales / qui enim infammant proximos denovo peccant Sed diceret quis quid est faciendum de peccato et cirumstanciis que non possunt confiteri nisi quis confitetaur / et manifestat aliam personam Respondet S. T. distinccione 16 4ti questione 4ta in solucione ultime racionis quod quilibet in confessione debet famam alterius custodire quantum potest et suam conscienciam magis purgare debet Et ideo circumstancia que inducit in congnicionem persone fit de necessitate confessionis secundum regulam datam tunc debet confiteri occultando personam quantum potest Si autem ista circumstancia non est necessaria confitenda / debet istam circumstanciam dimittere / ne peccatum alterius prodat Ex quo patet,

quod circumstancias aggravates que non trahunt in novum genus alterius peccati / que similiter pro futuro nulliusdebet confiteri Sed si circumstancia est trahens in aliud genus peccati / quod si revelatur tunc confessor nunc vel posterius noscet personam Verbi gracia Si quis cognosceret invenerit filiam vel sororem vel materteram / et haberet solam unicam notam sacerdoti / quod talis faciet / dicunt doctores quod talis quantum subportari potest nullo modo confiteatur sacerdoti tali / sed inter habentes auctoritatem in eum querat sibi unum qui verisimiliter numquam noscat personam revelandam Et si nullus est talis recurrat ad episcopum vel suum vicarium / et licencia abtenta / quaerat sibi unum qui personam manifestandam non cognoscat nec umquam in futurum Sed quid si nullum talem posset habere / quia exire non potest nec mittere / et forte iam / est in agone / et statim credit se moriturum dicit S. T. in quodlibetis quod famat debet valde custodiri in quantum potest / sed magis debet purgare suam conscienciam / et sic videtur velle quod in isto casu deberet personam notifficare ut consciencie satisfaceret / Sed illud non videtur michi / quia ex precepto dei tenor non infamare aliquam personam / et a forciori michi coniunctam in consaguinitate ideo in tali casu est consilium meum quod talis nullo modo prodat personam / sed quod dicat confiteor / quod hoc peccatum commisi cum una persona michi in consaguinitate multum propinqua / racione cuius peccatum grave est Et si confessor ex simplicitate vel alias quereret de gradu propinquitatis debet sibi dici / sitis contentus / ista vice ad nos non pertinet inducere ad infamandum aliquam personam / penitenciam quam michi pro isto iniungentis ego sponte suscipiam Similiter dicit allexander de hallis quod non debemus confiteri

peccata aliena / nisi essent circumstancie proprii peccati ita quod nulla fiet perdicio crimis alterius / et tanto modo / s ut si mulier fuit cognita a suo episcopo / sufficit quod sit congnita / a quodam magno prelato Ita similiter dicit de illa que esset cognita a papa / confiteretur sub quodam involuto dicendo / ego sum cognita a quodam magno prelato / et de maioribus mundo uno non detegendo personam in speciali / Et similiter de sollicitante ad malum talis enim caucius extra confessionem / et coram bono est corrigendus / ut desistat vel coram confessore Addit tamen unum quod possit esse tanta presumpcio bonitatis et sanctitatis confessoris / quod in nullo casu timeretur de scandalo vel aliquo malo Viri enim magne perfeccionis conpaciuntur peccatoribus et de peccatis non scandalizantur / et quanto magis enorma / sunt tanto magnis conpacunitur / secundum illud 2a Corinthiorum 11o / Quis infirmatur et ego non infirmor / quis scandalizatur et ego non uror / Et si quis haberet talem confessorem / et alium habere non posset / forte huic posset circumstanciam confiteri / sed non oportet quod nominent in speciali personam cum qua peccavit sed in generali modo predicto Et ita debent informari confitentes Et similiter suadendum est mulieribus / quod non prodant Viros / et viris quod non prodant mulieres / de circumstanciis aliquando / malis quos simul committunt de quibus taceo videat qulibet conscienciam suam / ista dictat sibi talia Et similiter dicendum de isto qui occulte occidit fratrem sui confessoris / tantum est uxoribus / quando sint circumstancie male / ut quod forte excessit congnoscendo uxorem suam / qualitercumque quod capiat a Viro licenciam / et econverso se mutuo

in ista circumstancia accusandi in confessione / et tunc erunt securi / et sic confessor non suspicatur / de adulterio / vel quod illud commiserit cum alieno etc. Ostquam homo lapsus est in peccatum mortale / debet vigilanter operari quod illud exeat / per veram penitenciam et confessionem / et non dui in eo permaneat / et ad hoc multum iuivatur si quis considerat nocumenta que sibi peccatum attulit et affert pro futuro nisi peniteat / primo quia peccatum mortale facit quem inmundum et instabilem / quando cadat in aliud / secundum illud trenorum primo peccavit ierusalem / ideo instabilis facta est / secundum illud Ysaie 64 / Ecce nos peccatavimus et facti sumus ut inmundus quasi pannus menstruate etc. quo nichil inmundius / 2o quia vuluerat et spiritualiter occidit animam Ezechielis 23o peccata nostra super nos sunt et in ipsis tabescimus et proverbiorum 8o Qui in me offenderit / ledit animam suam quod expotmur thobie Pimo Qui faciunt peccatum et iniquitates hosces sunt amine sue / quia eam spiritualiter occidunt caritas enim est deus / par eam est vita anime / sicut anima est vita corporis quam caritatem perdit qus peccando etc. 3o quia animam excecant Iuxta illud sapiencie primo Ambulaverunt ut ceci / quia domino peccaverunt Hec et precedencia probat magister distinccione 18 4ti dicens Cum quis mortaliter delinquit et gracia virtutis privatur / si qua precessit et naturalium bonorum semper quo ad bene agendum elisione patitur / Unde et intellectus obtunditur / et totus homo interior obtenebratur / et ita ut quasi quadam caligine mens obvolvitur semper in practicis et devocione ad bene operandum / Hanc

vero deus expellit cum penitenciam inmittit Quarto quia mortificat omnia bona opera / que homo per totum tempus vite sue est operatus secundum illud Ezechiel 18 / Amina qua die preccaverit / omnes iusticie eius non recordabuntur Et ibidem 3o Si conversus iustius a iusticia sua fuerit / et fecerit iniquitatem ponam offendiculum coram eo / glosa / Si in quo offendant noluerit penitere condempnenti ponet deus ut gravius inpingat / ipse in peccato suo morietur et non erunt in memoria iusticie eius Glosa / hoc nobis maxime considerandum est / quia cum mala comittimus / sine causa bona transacta ad memoriam revocamus / quoniam in perpetracione malorum / nulla debet esse fiducia preteritorum bonorum et hoc intelligitur ad meritum vite etrne / 5to inducit dei in imiciciam et avertit faciem suam a peccatore / secundum illud ysaie 59o Iniquitates nostre diviserunt inter nos et deum / dividunt enim peccata deum / a nobis / non quod deus mittet locum propter peccatum / quia est Ubique ex inmensitate / sed quia inimiciciam provocant / Sexto mergit in iehennam / secundum illud psalmi Convertantur peccatores in infernum o. g. q. ob. deum / Hoc dicitur ut dicit Augustinus non optando / sed pronuncciative / sicut hoc innuit salvator Mt 25o de agnis qui a dextris sistentur et de edis qui sistentur a sinistris / qui ibunt in ignem etrnum / qui paratus est dyablo et angelis eius Et similiter dicit Apstolus primo corinthiorum 15o Et precedent qui bona egerent in resurreccionem vite / qui vero mala in resurreccionem iudicii / eterne dampancionis sine fine durative ¶ Propter ista et similia pericula monet nos salvator ut vigilemus / marci 13o dicens Vigilate ergo nescitis enim quando dominus veniat / sero an media nocte / an galli cantu / an mane / ne cum /

fructum non solum non videtur inutilis sed eciam perniciosa / nec confessor posset in dictis dispensare / quia dicit hugo in de sacramentis Si neccessitas non est que pretendatur contemptus non excusatur / Sed tamen si / iam instante tempore pascali / aliquis sperat quod post festa vel medium annum possit habere discreciorem confessorem sacerdotem / qui ipsum de vita sua amplius informet / modo an talis posset differre confessionem suam ad illud tempus Respondet allexander de hallis 4ta parte summe / quod instante tempore confitenti determinato ab ecclesia non debet / quis differre confessionem confiteri Si autem quis in alio tempore non statuto ab ecclesia differat / confessionem ad illum finem ut possit confiteri discreciori / qui melius possit investigare suam conscienciam / Domini non hoc fiat circa tempus statutum ab ecclesia et / domino / tempus illud non multum distet / estimo quod non peccet Si autem post pasca quis committeret peccatum mortale / et crederet se non posse habere discretum confessorem ante quadragesimam / dicit non estimo quod posset differre / sed in isto casu esset confitendum / minus discreto et post data oportunitate discreto plus / et hoc multum perficit / quia confessor discretus cognitis peccatis debet esse benivolus / paratus erigere / orando / elemsinas pro eo faciendo consolando leniendo / spem permittendo / increpando doleat loquendo / instruat operando Unde Augustinus in quodam sermone utiliter et sulubriter peccata nostra debemus iugiter et humiliter non solum deo / sed sanctis et deum timentibus confiteri / Sed dubitatur si quis peccavit mortaliter et iam vere est contritus / et peccatum sibi remissum / utrum talis

teneatur statim confiteri Respondet allexander quod numquam est sufficiens contricio de mortali sine proposito confitendi / Et similiter videtur sibi quod eciam numquam est sufficiens contricio sine execucione huius propositi in opere / offerente se oportunitate et memoria peccati Ex supradictis tamen patet quod talis tenetur confiteri / quia non est certus an sit sibi dimissum an non / quia nescit homo an amore vel odium dignus sit / Ecclesiastes 9no Sed dicit si esset certus de hoc quod peccatum esset sibi dimissum aput deum / an tantum tenetur adhuc confiteri Respondetur adhuc ut satisfaceret ecclesie et reconciliaret se sibi talis deberet confiteri sed non oportet quod statim ex causis supradictis in 2o dubio / et hoc de precepto / et hoc esset bonum consilium / quia per erubescenciam eciam tolleretur sibi magna pars pene quam deberet solvere in purgatorio / et similiter propter inhumilitatem augeretur sibi gracia / et caritas a deo / sicut per alia sacramenta nove legis confertur caritas in digna eorum suscepcione / ymo augentur alie virtutes hominis in eisdem et eciam per hoc satisfaceret proposito quod habuit in contricione / et propter alias utilitates supra tactas sermone primo de confessione / ex quibus bene patet quod talis confessio non fieret gratis sed valde utiliter / Ex quibus patet quomodo peccator sive sit iustifficatus / aput deum sive non adhuc tenetur confiteri / precipue propter preceptum ecclesie / quod omnibus talibus precipit confiteri Unde nullus qui peccatavit mortaliter potest se a confessione excusare / occurrente oportunitate / loci et temporis / et confessore habentem talem legittimam auctoritatem etc. Nomibus nostris operacionibus locucionibus

et verbis et cogitacionibus servandus / est debitus modus / quia ut dicit Ambrosius 8vo libro super lucam in omnibus modus queritur quidquid enim habudancius est a malo est In locucionibus tamen precipue servandus est modus et mensura ne quid precipitanter vel falsi vel reprehensibilis loquamur Unde gregorius super isto iob 6o Et loquentes illud quod iustum est iudicate / qui in dictis suis reprobari metuit / ipse prius debet examinare quod dicit quatenus inter cor et liguam iustus discretus que arbiter sedeat / subtiliter pensans si recta verba cor offerat / que utiliter suscipiens ad auditorum iudicium ligua perducat / Et licet homo semper in locucione debeat esse maturus / non levis / verax non falsus / hoc tamen precipue debet observare in compuccione quam deo facimus / de vita nostra in confessione scilicet quam sacerdoti tanquam dei vicario / preceptum est nobis facere et / facimus / ut non solum in premeditate / non solum vera sed eciam recta intencione / sis opertet / Nam in confessione tanquam videritis testibus creditur quidquid pro nobis seu contra nos dixerimus Ob hoc graviter peccamus / si scienter ibi falsum testimonium protulerimus / aut incautum aut dolosum Nam dicit Ambrosius Super Beati inmaculati / periculum est dicere non solum falsa / sed eciam vera / si hiis non hiis quibus opertet vel aliter quam oportet insinuamus / Unde et generatur 4x vicium / vel adulacionis / vel avaricie vel iactancie ve loquacitatis incaute Et Bernhardus de nova milicia Quisquis verbum confessionis in ore habet et in corde non habet aut dolosus est aut

vanus Qui vero in corde habet et non in ore / aut superbus est aut timidus et nullum talem dimittitur peccatum / interim / quod non confitetur debite de eisdem / sint dicit Augustinus super psalmum Elige quod vis si non confessus lates dampnabilis / si confessus fueris salvaberis Ad hoc enim deus exigit confessionem ut liberet humilem / Ad hoc dampnat non confitentem / ut puniat superbum Quia ergo peccata fugere / non possumus que commisius / ideo pure confiteamur / confugiendo ad misericordiam Cristi / qui solus liberare potest per humilem et veram confessionem Unde dicit Augustinus super Iohannem Servus peccati / quocumque fugerit peccatum secum trahit / quo enim fugerit / non fugit a se mala consciencia / ymo perpetuum sequitur quia peccatum intus est Si vis audire consilium / si vis a deo fugere / fuge ad ipsum fuge confitendo / non ab ipso latendo confiteri enim potes / latere non potes / Ex quibus patet quod confidenter est homini digne appellare / ad tribunal confessoris / in quo ut dicit willelmus in de sacramentis capitulo 4o / sedet misericordia dei / tamquam iudex / et accusat iusticiam a qua in hoc iudicione / licet appellare ad misericordiam / que sentenciam dictandam per dei iusticiam mitigat sicut patet de in minuitatis / quos iusticia sentenciavit submergendos / penitencia et confessio temperat et revocavit Ione 3o Sic ezechias audivit de iusticia mortem suam / et quando flevit ad penitenciam confugit / non solum meruit revocacionem sentencie / sed eciam augmentacionem annorum Vite sue 15 annis ut patet ysaie 38uo Sic achas pessimus penas

dileccionis sue posteritatis sibi iuste per heliam comminatas per humiliacionem sui a po deum auffugit 3o regum 21 Ut ergo nos rei exemplo istorum memoramur misericordiam consequi / confugere debemus ad confessionem / et ad iudicem / ibi / misericordiam reportabimus sentenciam absolutoriam de quibus dicendum erit Pro gracia dicamus Ave maria etc. isum est in precedentibus de tempore quo peccator / teneatur confiteri iuxta hoc pro presenti videndum erit de modo confitendi / quia dictum est sermone 4to quod quilibet tenetur quodlibet peccatum mortale a se commissum de quo recordatur / et de quo non est prius rite confessus et absolutus confiteri / non est tamen dictum an hoc sufficiebat in communi dicendo / ego fui ebruis / ego viosavi alienum thorum per adulterium / vel in quis teneatur quodlibet confiteri in speciali Ideo dubitatur primo an peccator teneatur quodlibet peccatum suum mortale confiteri distincte et in et in particulari Ad hoc dicit allexander de hallis 4te parte 4ta in materia de confessione / quod omnia peccata mortalia / que homo prius rite non est confessus / cum circumstanciis in aliud genus peccati trahentibus s. s. que sunt contra specialia precepta / quantum ad vices et numerum sunt confitenda singulariter et sigillatim / et hoc propter tres causas Quarum prima est ex parte confitentis / peccator enim per quodlibet peccatum mortale avertit se a deo / et quodam modo superbit contra deum ideo congruum est quod eciam tociens se avertata ad deum per humilitatem et verecundiam et dileccionem erga deum / Hoc autem non fit nisi per distinctam et particularem

confessionem peccati in iudicio dei apud confessorem / et propter hoc tenetur quis confiteri peccatum suum quodlibet in particulari Secunda causa est ex parte sacerdotis confessoris Sacerdos enim tamquam iustus iudex debet iniungere penitenciam iustam confitenti / deuteronomii 25o secundum quantitate derelicti erit plagarum id est penitencie modus super singulis peccatis / Sed talis confessor non potest taxare quantitatem salubris / penitencie nisi sciat qualitatem et quantitatem culpe cuiuslibet commisse Sed ista gravitas non potest innotesci sacerdoti nisi de singulis peccatis fiat confessio in particulari Tercia causa est ex parte status nunc enim sumus in lumine gracie / et in tempore gracie et ideo sicut in lumine / nichil absconditur / sic nec in confessione debet aliquid occultari / Ocultaretur autem aliquomodo peccatum / si confessio fieret tantum in generali / Hoc expresse dicit magister distinccione 21 4ti ubi querit an prosit confessio ubi singula peccata que quisque fecit non exprimuntur Et respondet / sane potest dici / quod omnia criminalia sol saltim in confessione oportet exprimi / nisi aliqua a mente ceciderunt Sed quia delicta nemo intelligit / omnia generaliter salium ea confitere / quorum memoriam non habes et sic nichil celasti de sceleribus tuis Et probat hoc per Augustinum dicentem veritatem dicit deo penitens / quando nichil illi de commissis sceleribus celat / nam eciam si quod voluntarie celaverit / deus ignoret / sed veritatem dicit sibi et hoc si vult ab eo ut veniam consequatur si vero a mente aliqua exciderint confiteatur veritatem deo / cum generaliter dixit deus quis noscis occulta cordis et opera mea et delicta a te non sunt abscondita / quibus rogo veniam largiaris / Et hoc est veritas confitentis quam deus diligit / Hec Augustinus

deus vult obluisci / quomodo vult ea reduci ad memoriam sui ministri / qui locum impius tenet / qualis est confessor / Et eciam confessio fit propter absolucionem et satisfaccionem pro peccato / sed ista prius in alia confessione precesserunt / et dico notanter non tenetur / quia consultum est multis / quod sic faciant saltem semel scilicet faciendo generalem confessionem / et precipue tamen / tunc quando suus curatus sacerdos hoc petit fies / ut magis agnoscat / vultum peccatoris sui / Et si subditum requireret nisi obstaret speciale inpedimentum / ut forte quia aliqua peccata sibi confiteri non posset / abque revelacione alicuius persone sibi note / vel absque eius scandalo ut dictum est supra et patebit inferius amplius Sed diceret / quis / quid est si confitens post proximam confessionem passus recidivam in aliud vel multa peccata mortalia / nunquid racione magnitudinis revertuntur priora / ita eciam quod talis tenentur confiteri / omnia peccata preterita cum presentibus / quia ista fuerunt cause / sequencium peccatorum et traxerunt in ea / et disposuerunt hominem ad perpetrandum ea / ut de gregorius omelia 11 super ezechielem / hic est durus allexander de hallis / in 4ta parte summe / dicens quod quidam dixerunt sufficere confiteri noviter perpetratum / Sed dicit quod hoc videtur nimis ampliare consciencias / cum peccatum noviter perpetratum possit esse pena / preteriti peccati / et sic sacerdos / non posset sufficienter de peccato noviter perpetrato iudicare / nisi nosceret causam eius / que fuit peccatum precedens et hoc si in idem peccatum recidivat / secundum genus sicut ante perpetravit et de quo adhuc non satisfecit

Et ideo dicit ille doctor / vel est idem sacerdos cui iam post recidivam confitetur et cui preterita confessus est / aut non est idem / et similiter aut confitens satisfecit / pro peccatis preteritis / aut non antequam recidivat Si penitentes confitetur illi cui ante recidiviam confessus est / tunc sive peregit penitenciam iniunctam pro preteritis sive / non tenetur preterita confiteri peccata vel in generali / cum videtur quod habeat preterita in memoria / adhuc talis confessor / et cum ingratitudine sua / si non peregit penitenciam debet ea expressius confiteri / quia de utriusque debet penitenciam suscipere / secundum arbitrium sacerdotis / non potest aut sufficienter confiteri ingratitudinem nisi recognoscat coram sacerdote bona que sibi dominus contulit / et offensans quas sibi misericorditer indulsit / Dicit eciam 2o durius quod si aliquis confiteatur alicui novo sacerdoti tenetur omnia preterita confiteri / sive peregerit penitenciam de illis sive non / quia nec aliter vultum peccatoris agnosceret per unam eius confessionem presencium / non semper discernere potest preteritum statum nec sine isto penitens sufficienter ingratudinem suam manifestaret / sed certe ut dixi het est dura sentencia / quod quis tociens quociens recipit novum confessorem / tenetur omnia peccata preterita confiteri / precipue que sunt sibi commissa forte / quo ad culpam et quo ad penam videtur eciam hoc / esse contra illud quod de penitencia distinccione prima Non ita ubi dicitur non est necesse ut qui semel sacerdoti confessi fuerimus de novo confiteamur / sed ligua cordis non carnis apud verum iudicem

non oportet iterum confiteri priora Adducunt adhuc / Augustinum in libro de penitencia et habetur de penitencia distinccione 3a dicente / Si apostolus eciam peccata per baptismum dimissa cottidie plorat Ro 7o nobis super fundamento apostolorum positis quid potest plorare restat quid nisi semper dolore in vita / Ubi enim dolor finitur deficit et penitencia Si autem penitencia finitur / quid relinquitur de venia / tamen Stotus dicit quod nullus teneatur penitenciam iniuncta suscipere / sed posset eam differre solvendo in purgatorio / licet hoc valde incautum esset / quia hortendum est incidere in manus dei omnipotentis / et iusti iudcis Et sic eciam ex precepto / nullus tenetur propter hoc confessionem iterare / licet sanum esset consilium propter suscipere debitam satisfaccionem pro peccatis Idem enim opus ad quod quis se astringit deo / est magis meritorium / quam si quis hoc / voluntarie / et sine iniuncto proficeret sicut magis sunt meritoria opera / que fiunt ex voto / quam sine voto / forte tamen diceretur quamvis non teneatur quis penitenciam assumere / tamen non debet eam spernere contempnere / quia iste contemptus esset sibi grave peccatum Sed d. si oblitus sum de aliquo peccato gravi / et post confessionem occurrat / an teneor totam confessionem iterare / Respondent doctores communiter quod non / et hoc si voluntarie non est oblitus / sed sufficere sic confiteri / quando alias confitebar / de isto fui oblitus / nec ex hoc divisit confessionem / Ymo si eciam alteri confitetur Si autem hoc voluntarie faceret secus esset ut patet ex dictis prius Sextus casus posset

poni in quo quis tenetur confessionem iterare ut si actu peccat / scienter quando confitetur verbi gratia Si quis scienter absolute confiteretur aliquod peccatum de quo si constat quod non fecit / iste peccat denovo menciendo / et ferendo contra se ipsum falsum testimonium / contra illud preceptum exodi 2o Non dicas contra proximum tuum falsum testimonium Hoc eciam patet per Mm distinccione xxi 4ti dicet Sicut autem penitens non debet celare peccatum / quia superbia est / ita nec humilitatis causa fateri se reum quod se non commisisse noscit quia incauta est talis humilitas et peccatorem constituit Et probat hoc per Augustinum dicentem Cum humilitatis causa mentiris / si non eras peccator antequuam mencieris menciendo efficieris quod vitaveras veritas / in te non est Nisi ita dixeris te esse peccatorem Ut esse eciam cognostas veritas autem ipsa est / Ut quod os dicas Nam quomodo est veritas Ubi regnat falsitas / Septimus casus posset dari ex dictis Si quis vere confitetur / et sacerdos obaudivisset / vel quis dormitasset / vel quia interim excreasset vel stermitasset talis propter hoc esset obligatus iterare confessionem et precipue quando hoc voluntarie et a proposito faceret Et similiter quando obstare dicit peccata sua ita quod ea confessor non intelligit Sicut multi faciunt volentes confiteri adulterum dicunt ego calcavi extra viam et non plus exprimit vel notificat et sacerdos non inquirit talis confessio non sufficeret Octavus casus si tempore confessionis vel confessor vel confitens sint in maiori excommunicacione / talis enim non post absolvere nec absolvi

nisi prius solvatur ab excomunicacione Unde oportet quod talis confessio iteretur quia excomunicato sunt omnes actus legittimi prohibiti Iste tamen casus posset comprehendi sub primo / Nonus casus si confessor agitat penitentem dicens / dic principalia et iste obediens adhuc servat aput se aliqua de quibus habet conscienciam / quod sint mortalia licet talis libenter confiteretur de omnibus / et ille est audire non vult / talis tenetur recedere ab eo et absolucionem non capere / et alteri qui totam audit confiteri 2ario debet cum confitens fugere quod non misceat peccatis suis longas hystorias inpertinentes que tedium et sompnolenciam ingerunt confessori sicut quidam faciunt Sed d. quis quid debet talis facere quid dubitat de aliquo peccato / an sit peccatum vel non Et similiter qui dubitat / an hoc fecerit an non / si talis confitetur / forte mentitur / si non confitetur forte iterum peccat presertim Cum dicat gregorius bonarum mencium est / ibi culpam recognoscere Ubi culpa non est Respondet allexander de halle quod in confessione tenetur quod / confiteri omne peccatum quod scit se fecisse dicendo Ego feci hoc peccatum sed de peccato quod opinatur vel dubitat se fecisse / non debet similiter absolute confiteri / sed sic / Ego puto vel dubito me hoc fecisse sicut frequenter contingit in illis / qui habent nimis strictas consciencias qui frequenter tradunt se peccare / modo taliter impertracione operis ubi non peccant / et hoc post factum / quia si crederent peccare mortaliter impertracione operis et ultimum hoc committeretur contra conscienciam peccarent mortaliter

et de talibus post factum dicit gregorius quod piarum mencium est timere culpam ubi culpam minime reperitur / ita de primo qui dubitat an sit peccatum vel non debet dicere / Ego feci hoc Et nescio an sic peccatum / si in hoc peccavi confiteor vobis et deo Si autem habet conscienciam quod sit peccatum / confiteatur illud tamquam peccatum / dicendo ego feci hoc et conscienciam dictat tamquam esse peccatum et residuum iudicum committat confessori discreto / Quanto dubitatur an confessio debeat fieri in publico / vel in occulto sit magis conveniens Et forte quis diceret / quod sit propter maiorem verecundiam que verecundia ut dicit / Augustinus in de penitencia maxima pena est / qui erubescit proximo et fit dignus misericordia Respondetur quod ex multis causis magis expedit / quod confessio fiat in occulto / quam in publico / Una est ex parte peccati et hoc propter tria / quia multa peccata publicata gravissimum generarent scandalum Iterum confitencium sequeretur contemptus et sic institutum pro caritate Veniret contra caritatem quod prohibet Bernhardus Confessio enim est instituta ut peccatores reconcilient deo et / ecclesie / quam offenderunt / et ista reconciliacio non fit nisi mediante caritatate in publico aut generent odium Iterum propter pericula confitencium Si enim plures confiterentur de adulterio homicidio furto etc. graviter punirentur a iudicibus secularibus Ymo interficentur / 2o ex parte iudicii et fori / iste enim forus occultus quod non est forus condempnacionis / sed recon

ciliacionis / et misericordie Et propter hoc in foro seculari ut appareat causa dampnacionis iusta inducuntur dampnandi ad publicam confessionem / econverso est in foro misericordie ne appareant non reconciliandi indutum est in privato confiteri / 3o ex parte confessionis qui sedet ibi vice dei / tamquam mediator inter hominem et deum cui solum peccatum notum est / eciam si omnino occultum / et qui hoc non publicabit nisi in extremo iudicio / et quamvis verecundia publica esset maior / tamen vix vel nunquam hominis gravia peccata publice confiterentur Vel si confiterentur talis tamen verecundia vix esset tolleranda propter mala predicta / quidquid ergo modo in predictis vel in parte omisimus iam sciamus / ut faciamus et hoc sacramento penitencie tempore / mundemus / conscienciam / veram confessionem et / vitam nostram elemosinarum largicione Nam ut dicit Ambrosius in sermone 2o de samaritana Elemosina extiguit peccata / Sicut aqua baptisimi Iehenne extinguit incendia Elemosina est quod aut modo lavarum animarum / ut si quis post baptismum deliquid elemosinarum largicione mendetur sicut dicit dominus / date elemosinam et omnia munda sunt vobis Luce xi Et subdit ut salva fide dixi enim Elemosina indulgencior est quam baptismum / qui solum semel veniam promittit Elemosinam autem quociens feceris / tociens veniam promereberis In hiis ergo diebus ecce presto sunt pauperes hospitalis huius quorum regnum est celorum / abscodamus elemosinam in sinum eorum / et ipsi pro nobis orabunt ad dominum / Ecce fratres nostri / et proximi / ecce multi forte in ultima neccessitate / quomodo

ergo unus fratrem exultat in sericis et frater suus est nudus / Unus in calida stuba estuat et sudat / alter frigore perit / Iste plenus est cibo croceo / ille famem patitur Si enim dominus ut inquid Ambrosius in quodam sermone de nativitate domini pauperes in regno celorum nobis voluit esse consortes / cur nobis non sunt / in substancia terrena consortes quomodo extranei sunt alimoneis / qui fratres sunt sacramentis / Ex istis patet quod istis pauperibus succurrere debemus primo ab eodem patre et matre nobiscum descenderunt / 2o quod nobis similes sunt in natura et nostra caro ysaie 58o cum videris nudum operi eum / et carnem tuam ne despexeris / 3o quia fratres et proximi 4to quia egentes et propter nostrum meritum deus permisit eos sic egere / et ipsorum paciencia Primo Iohannis 4to que habuerit substanciam huius mundi / et viderit fratrem suum necessitatem habere / quomodo caritas domini manet in eo vi¬ deant qui eorum bona retinent an sind digni morcium / quod propter non dacionem cicius moriuntur Quinto quia quidquid uni ex istis fe¬ cerimus / Cristo fecimus Mt 25 2 ne quis ab elemosina propter pauperes excusaret / hoc levi precepto diluit / dicit glosa super infrascripto Mt 10 quicumque potum dederit uni ex istis calicem aque frige / tantum in nomine discipuli Amen dico vobis / non perdet mercedem suam glosa quam ex bono affectu meruit pocius quam ex actu / et si istud non potes glosa super isto psalmo Iustus miserebitur et retribuet das verbum consolacionis vel oracionis / 6to quia ex eorum meritis ad eternam recipiemur tabernacula / sicut docet salvator luce / primo facite vobis amicos de mamona in

iquitatis et cum defeceritis recipiant vos in / eterna tabernacula prestante domino nostro ihesu Cristo benedicto in secula seculorum Amen icut cura infirmitatum corporalium non committitur passim omnibus / licet multi ingerant / se cum periculo corporis infirmi / et anime proprie / sic congruum fuit ut in firmitas spiritualis que peccatum est mortale non committere curanda / nisi per medicum spiritualem / Hoc est per sacerdotem sacerdos enim est minister dei / procurator est medicus / et iudex est mediator / et reconciliator / inter hominem et deum / minister serviendo sibi / die ac nocte / procurator et dispensator sacramentorum Sicut dicit apostolus 1 eciam corinthiorum 4o / Sic nos existimet homo ut ministros Cristi et dispensatores misteriorum dei glosa ubi id est sacermentorum / Et est confessor spiritualis / medicus deputatus pro cura sui / egroti scilicet peccatoris Sicut ergo infirmus corporaliter non sine periculo subterfugit medicum et eius corporalem medicinam que sibi potest / prodesse non obesse / ita et egrotus spiritualiter debet infirmitatem suam spiritualem scilicet peccatum eidem manifestare / et se eiusdem cure committere / habet ergo confessor digne officium fidelis medici / cui quot noscere distinccionem et diversitatem pulsuum id est motuum cordis que sunt desideria Varia / et Varie delectaciones ipsius eciam est noscere desiderium revertendi ad deum an sit validum / et forte inconsistentem / et an vitalis color id est vera dileccio dei sit in eo fortis vel debilis / et an sudor lacrimarum sit multus vel paucus et / habundas in omnibus / membris in quibus

deum offendit / et hoc est quando confitens dolet in speciali de omnibus peccatis in / deum commisset / et de quolibet in speciali / et an veniam fecerit in eo adhic adhuc aliquua reliquere precedencium peccatorum / et de / eius dicta / quomodo velit se habere pro futuro Ista sunt officia discreti medici et in / hoc eciam constituitur iudex ad absolvendum vel ligandum et proissum est petro Mt 18 Est eciam reconciliator quibus remittit remitteretur / Iohannis 2o Ex istis ergo patet quod digne peccator debet confiteri sua vulnera spiritualia / et detegere soli sacerdoti / primo ut consulat / tamquam minister sciens voluntatem domini sui / quia salus ubi multa consilia Pro verbis xxiiiio 2o ut tamquam procurator corrigat et peccata sibi et pericula in quibus fuit exponat / 3o / ut tamquam medicus spiritualis / medicinam specialem applicet / infudendo oleum misericordie / et vinum serenitatis et iusticie 4to ut tamquam iudex reum absolvat / vi clavium / et auctoritatis sibi tradite a Cristo quorum remiseritis peccata remittuntur eis Iohannis 2o / 5to ut tamquam mediator suffragium oracionis confitenti / inpendat et tamquam reconciliator / in priorem statum scilicet innocencie restituat / et / ad hereditatem et celestem curiam quam / perdiderat faciat heredem exemplum habemus de david / Qui confessus peccata sua coram natham propheta audivit transtulit dominus peccatum suum Regum 2o capitulo Unde quis abscondit peccatum suum non dirigetur /

confracta est adultera anima eius dohoc multum valet / ut penitens / tamquam pyratam se mergat in mare lacrimarum quia tamquam superbus alienum honorem sibi vendicat et deum quantum in ipso fuit / suo honore debito privavit / debet eciam penitens quasi vivus sepeliri Vt scilicet quasi in monasterio inclusus cohibeat a ludis et spectaculis seculi / / qui perfectam vult consequi remissionis graciam / Ut dicit magister distinccione 16 4ti . A ludis non honestis / sicut est / cantus in ecclesia ut dicit Boda sed a turpibus et coreis hastiludiis etc. Ibidem dicit ex auctoritate gregorius Quod miles vel negociator vel alicui officio deditus / quod sine peccato exerceri non potest recognoscat se veram penitenciam non posse peragere Et dicit Eerda Quod istis quis potest bene uti ut si miles nulli iniuriet Si mercator neminem circumveniat / Si theolonarius non exigat zoll vectigal inmoderatum Si institutum ex certa et utili causa Sed quia istis annoxe sunt multe abusiones de hiis laquitur gregorius Iniuste decepciones exacciones etc. Unde si miles prius fovit iniustum bellum et de hoc informatus est in confessione debet dimittere Similiter si mercator de fraude aut in iustiter est informatus dimittat / vel quia nimis care vendidit / Similiter si theolonarius scit quod muta quod sit iniuste instituta et sine causa debet resignare officium / alias vere non peniteret / 3m officium confessoris est ut sit quasi patiscens et arbitrator ad satisfaciendum pacem inter deum et hominem Et ad hoc requiritur ut iniuste ablatum restituatur parti spoliati

et hoc est fundus homo scilicet met reddeat ad deum suum a quo profugit / 2o quod eciam restituat fructus / vel caucionem faciat si alias non possit se redditurum et ad hoc tenetur penitens et quia deo non potest plene reddere / contentas est in curacione que est firmitas boni propositi de non cadendo iterum Nam votum vel iuramentum nec etiam simplex promisso nullum enim horum trium / dicit wilhelmus exigendum a penitente ne fiat ei laqueus maioris ruine Sed tamen debet queri / an sic proponat fit eciam pax per consensum cordis ad cor per hanc viam confessor facit pacem inter deum et hominem / quando inducit penitentem ad formandum se divine voluntati / quam in parte scire confessor / et sic penitenciam imponere / 2m eam / et tunc deus ratificat / 2m illud Mt 16 / Quotumque ligaveris super terram ffit eciam pax aliquando muneribus ad que homo non oblitur dare / quo et modo pax procuratur per confessorem / quando penitens aliud aliquid deo promittit / ad quod non oblitur ut peregrinacionem certa opera pietatis 4m officium est medici de quo patet a principio sermonis Quantum est obstetricis quia sicut obstetricibus panduntur occultissima de quibus femine multum alias erubescerent sic confessoribus et propter educionem partus tenelli et conpassionem Hec tota vigilancia studendum est observari confessoribus Ut tanta sit eorum mititas in educendum horrendis peccatorum monstris fetibus / in lucem confessionibus et precipue peccata carnis de quibus

quod ex quinque causis contingit quem a cibo abstinere et quandoque laudabiliter / et virtuose / et quandoque viciose etc. ubi supra in precedenti sermone / Deinde sequitur illud Quod autem abstinencia sit virtuosa et laudabilis patet quia multa bona affert ipsi homini / et de illi bonis et fructibus vide eciam prius de ieiunio etc. De gula Unc consequenter de gula videndum est isto tempore sacro / quia secundum gregorium 3o moralium / multi sepe magna faciunt / sed dominante vicio gule in eis per carnis illecebras omne quod fortiter egerunt / perdunt quia per carnis concupiscenciam cuncte virtutes obruuntur Et quia optimum remedium contra gulam est ieiunium dixi proximo de ieiunio de quo dicit Augustinus super Iohannem Ieiunium magnum et generale est abstinere ab iniquitatibus et illicitis voluptatibus seculi quod est perfectum ieiunium / et in hoc seculo quasi 40mam celebramus abstinencie cum bene vivimus / dum scilicet ab iniquitatibus et illicitis voluptatibus abstinemus et habetur de confessione distinccione 5ta Ieiunium Ideo ad fugiendam gulam per ieiunium et abstinenciam videndum est modo de gula Pro quo notandum quod circa sumpcionem ciborum et potuum contingit / superhabundare et deficere recedendo a medio virtutis temperancie Verbi gracia Si quis comedit aut vult comedere / sive bibere quando ubi et quantum oportet propter deum est virtus temperancie si autem plus / vel quando non oportet tunc est vicium gule / et si minus quam deberet tunc est aliud peccatum quod non habet nomen sibi inpositum sed vocamus insensibilitatem Potest autem gula actualis sic diffiniri Est inmoderata

animalis comedendi / vel bibendi propter concupiscenciam cibi aut potus delectabilis aut ipsius delectacionis / vel inmoderatus esus vel potus exterior ab interiori inmoderata imperatus Et dico primo animalis / quia fames et sitis non est gula ut post infirmitates precipue / quia non est aialis / sed pocius appetitus naturalis nec subicitur racioni / dixi inmoderata quia moderata appeticio / quando et ubi oportet pertinet ad virtutem temperancie / dico eciam propter concupiscenciam / quia si quis plus comedit quam oportet / vel prius non propter hoc ad gulam sed ad quandam inpericiam / similiter si fiat causa caritatis aut amicorum / nec est semper peccatum / quia non potest ab homine semper vitari Unde dicit Augustinus 10 confessionum Quis est domine qui aliquantulum extra metas necessitatis cibum non sumitur Et ibidem ~~cra~~ crapula michi non numquam surrepsit servo tuo misereberis / ut longe fiat a me Et gregorius 9o moralium in fine dicit Curandum itaque necesse est ne autem necessitatis metas / cura carnis transeat aut in eo quod moderate exsequitur de se presummat / Sepe vero animus fallitur ut quod voluptuose appetit necessarium suspicetur quatenus omne quodlibet / vite debite utilitatem putet Et 30mo moralium capitulo 23o dicit Sciendum vero est / sic quod / voluptas sub necessitate se palliat / ut vix eam perfectus quisque discernat / nam dum solvi necessitatis debitum petit / voluptas expleri desiderium suppetit / et tanto gula secrecius in preceps rapit / quanto sub honesto nomine necessitatis explende

se contegit Sepe enim in ipsa edendi via furtive adiuncta subsequitur nonnunquam vero inpudenter libera eciam preire conatur ffacile autem est deprehendere cum voluptas necessitatem prevenit sed valde difficile est discernere cum in ipso necessario esu se quasi occulta subiungit Nam quia preeuntem nature appetitum sequitur quasi a tergo veniens tardius videtur Eo enim tempore quo necessitatis debitum solvitur quia per esum voluptas necessitati miscetur / et hoc quod necessitas petat et quid voluptas ignoratur / Et quia utraque coniuncta sunt / dum sibi mens ex necessitate blanditur ex voluptate decipitur Et saepe dum necessitati incaute condescendimus desideriis deservimus / ut dum desideriis inmoderacius obviare nitimur necessitatis miserias augemus Unde allexander de hallis 2a 2e parte q. 47ma Quando miscetur necessitas et voluptas non est semper perceptibile quid licitum / quid illicitum / sicut in aliis peccatis ut in ira / quia multociens credit homo irasci contra vicium / et irascitur contra personam / tamen uniccio docet sanctos discernere / quid sit necessitas et quid voluptas / licet vero de se non attingat hoc sicut fuit in adam ante peccatum et est nobis in penam pro quo notandum 2o quod ut dicit S. T. in questionibus de malo questione 14ma Regula racionis in comedendo et bibendo hec ut homo summat cibum secundum quod convenit suscentacioni nature / et bone habitudini et hominis ad spiritualia precipue et conversacioni eorum cum quibus vivit ut Aristoteles 3o ethycorum Quando ergo secundum hanc regulam quis sumit cibum / tunc summit 2m necessitatem Quando vero ultra hoc excedit transcedit regulam racionis Et

sic dicuntur precipue / quando fit ad satisfaciendum voluptati / quandoque multum receditur / et illud de facile potest percipi / et hoc eciam gravat corpus sensibiliter Quando autem parum receditur est inperceptibile et parum de racione gule Et sic intelliguntur verba gregorii 3o moralium supraposita Tercio notandum quod circa illud cibum homines multipliciter errant Unde sepius contigunt egritudines primus error est ex parte vescentis / scilicet quando aliquis comedit non indigens cibo non vescitur ymo / nauseat cibus extra infirmitatem / quod notanter dico quia ethici et infirmi sunt cibandi eciam sine appetitu non deficiat virtus naturalis 2o / quando non prestituitur debitus finis comedendi qui esse debet non delectacio sola nec inpiguacio corporis vel vivacitas et pulchritudo corporalis / sed talis sanitas corporis que valet anime ad exercicia spiritualia / ad gloriam dei / non enim vivimus ut vescamur sed vescimur ut bona opera expedite exercere possimus Et sic isti qui in comedendo sanitatem conservare nolunt / ut delectacionem in cibis et potibus semper habeant sunt gulosi et crupulosi / Alii vero ut diu vivant querunt comedendo sanitatem quales sunt divites et potentes in hoc mundo qui vescendo perpetuare vellent hanc vitam si possent Potest 2o eciam error ex parte comedencium evenire quando nimis multi de eadem scutella comedunt sicut bestie / cuius oppositum religiosi servant et terre sobrie / in hiis enim communiter provocatur homo ad multum comedendum / 29 error est ex parte actus comedendi / et hoc fit quando aliquis aut nimis avide aut festinanter comedit / aut excessive

sive racionis moderamine delectatur Item erratur circa ipsum quando exercetur in tempore aut in loco in quo non debet / aut prohibetur / sicut de istis qui comedebant in sepulchris parentum suorum in aniversariis ut in Legenda Kathedre sacti petri Et in sermone quodam beatus maximus dicit miror cur aput quosdam infideles hodie tam perniciosus error increvit super tumulos defunctorum cibos et vina conferrant / quasi egresse de corporibus anime corporales cibos requirant parare caris suis dicunt quod ipsi devorant et quod prestant ventri inputant pietati Item quando comeditur nimis diu per plures horas quia in hoc eciam digestio inpeditur et tempus in aliis se occupandi perditur Item quando actus comedendi nimis multociens frequentatur in die naturali sine omni necessitate / nec amicicie / nec caritatis gracia sicut bestie / que omni hora comedunt et bibunt / homo enim ex quo est animal racionale tunc debet sibi determinare certas horas ad comedendum et tantum tempus pro intervallo / quod cibus sumptus in una refeccione convenienter possit / digeri ante 2am sumpcionem / et sic solet fieri in intervallo octo horarum / et propter videmus / quod ubi ista intervalla non servantur / sed ubi sumitur cibus crudus cum semidigestio ibi distrahantur corpora / et sunt homines ut communiter graves et indigesti / at per hoc indispositi ad actus spirituales / sicut sunt contemplacio / oracio studium et huiusmodi Ex quibus bene patet quomodo multicipliter excedunt homines quieti sicut in calcu

lacionibus vel consiliis residentes qui volunt quater in die comedere scilicet gentari prandere merendari et sero cenare ubi vix currunt due hore pro intervallo Quomodo isti excusantur a gula / nisi aliquando assit racionabilis causa non video / non enim puto quod fames compellat / nec necessitas ad hoc / sed solum mala consuetudo et delectacio quam querunt in cibo Et dixi notanter in quiete existentes / qui isti qui manualiter graviter laborant / ut pro victu suo sicut ligoniste carcarpentarii fabri ceteris / qui non graviter ita laborant ut sutores sartores plus excusantur / nisi tales essent incremento corporis ita quod ratione crementi indigerent tociens recipere cibum / 3o potest fieri error / circa actum comedendi / ex parte rerum que comeduntur et hoc potest fieri pluribus modis Primo quando quis sumit plus de cibo quam natura summentis requirit / et est excessus in quantitate / cuius excessus plurimum discsiatꝛ corpora Et ideo dixit salvator Luce 21o Attendite autem vobis ne forte graventur corda vestra in crapula et ebrietate et curis huius seculi et superveniat in vos repentina dies illa / quia sic erit versus finem mundi / sicut ante diluvium / in crapula erunt precipue homines sicut iam videmus impleri dicente salvatore Mi 24 Sicut enim erat in diebus ante diluvium comedentes et bibentes / et nuptui tradentes usque ad diem quo intravit in archam noe et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit adventus filii hominis

Est eciam error in qualitate quantum aliquis vescitur speciei talis aut conplexionis qualis sibi non congruit Verbi gracia ut cibo nimis calido virtualiter aut nimis frigido / aut putredo aut infecto et huiusmodi et similiter de vendentibus / 3o quando vescitur homo cibo sue condicioni aut statui inproporcionato / ut si puer comedit carnes grossas / et cibos solidos senum aut econverso Unicuique enim statui debetur cibi / et potus propria quantitas et qualitas et mensura / Ut unusquisque possit expedite in operaciones sue statui debitas / et sic alia quantitas convenit laicis alia laborantibus Hic advertant qui pueris suis dant vinum et carnes delicatas / et sic sunt occasio destruccionis eorum / 4to erratur quando aliquis sumit cibum prohibitum / sicut erravit / primus parens / et hodie multi errant qui 40li tempore sine necessitate comedunt ova et lacticina 5to eciam quando simul summuntur cibi quorum unus impedit digescionem alterius / quia sunt contrarii Et similiter quando superior est digestus inferior adhuc est crudus / et sic superior putrefit in stomacho Unde dicunt medici ex dicto galieni / quod nichil tantum naturam debilitat sicut distraccio eius ad diversa Hoc autem maxime fit quando natura iam ad frigidos iam ad calidos iam ad grossos iam ad subtiles se convertit scilicet cibos simul in stomacho confusos / et ista est multa causa multorum morborum / et ultimate nutrit aliquid unde generentur vermes ipsum tandem comestuitur Unde fertur a nonnullis pithagoram et oviduium allegantibus

libro 12 ysidori ethimologiarum quod de medulla hominis mortui / que in spina dorsi / est serpens generetur / qui forte cerebro devorato per oculos exeat reliquam carnem depasturus Et propter hoc dicit Augustinus in de conflictu viciorum et virtutum Sicut eger ad medicinam sic adsumendas dapes debet unusquisque accedere / nequaquam in istis voluptatem appetens / sed necessitati succurrens Sed planum est quod eger accipit cibum cum timore et non querit ibi voluptatem / sic eciam homo debet debet recipere cibum / dicit eciam si talis dubitat quid superfluum quid necessarium / et si gaudet de hoc tunc peccat / si tristatur et non potest discernere nisi per graciam spiritualem tunc dicimus quod non peccat Unde Augustinus 10mo confessionum dicit Quod salutis satis est delectacioni parvum et sepe incertum fit / utrum necessaria corporis circa subsidium petant an voluptuosa cupiditatis fallam ministerium Ad hoc in¬ certum hilarescit infelix anima et in eo preparat excusacionis patrocinium / gaudens non apparere quod satis est moderacioni valitudinis / ut obtentu salutis obumbret / negocium voluptatis Ita tamen supradicta sunt aliquando venialia peccata precipue si circumstancie iste nesciuntur et ignotantur Alii quando autem gravia peccata Ideo ad maiorem declaracionem / vidende sunt species qule quas posui supra in principio que summuntur secundum omissionem et defectum circumstanciarum ... que requiruntur in virtute abstinencie et actus eius / et sunt contente isto versu r propropere laute nimis ardenter studiose / prima ergo species est quando ante debitum tempus aut horam summitur cibus aut potus sine racionali causa / solum

ad contemptum dei Et ergo in primis duabus temptacionibus dixit Si filius dei es / In 2a autem non / // Dubitatur utrum una die in istis tribus locis dyabolus temptaverit Cristum / Apparet ex textu litere quod sic / Quia dicitur Assumpsit eum etc. / Dubitatur utrum plus temptat cristianos vel hereticos vel infideles // Respondet Augustinus in libro questionum veteris et novi testamenti capitulo 3o dyabolus non querit gentiles / non querit iudeos / dyabolus non querit multe vie conversacionis / sed querit dei servos querit / et Cristi famulos / quos scit inimicos quia factum et presumpcionem eius condempnant quod non intelligendum est / quod infideles temptet ad peccatum / ymo suadet eis persecuciones / in cristianos / ut patet de tyrannis contra martiros motis / sed non ita sepe / et de tam turpibus temptat tales sicut fideles bone vite etc. 3us sermo de quadragesima Tercius sermo de quadragesima Uctus est ihesus in desertum a spiritu etc. Mt 4o Ex quo omnia tempora habens ~~hunc~~ tempus hunc / ut dicit Sapiens ecclesiastes 3o Est tempus flendi / tempus ridendi Quia nunc est tempus flendi et in futuro ridendi / Beati enim flentes quoniam ipsi ridebunt Tempus plangendi / et tempus saltandi / tempus spargendi lapides / tempus colligendi / tempus

spargendorum et congregandorum lapidum esse dicit / iuxta illud quod in ewangelio dicit Potens est deus de lapidibus istis suscitare filios abrahe / quod tempus fuerit gentiles populi dispergendi / et tempus rursum in ecclesiam congregandi 2m Bedam Sic et qui toto anno vitam contrariam deo dixerunt et dei misericordia / eciam cum in peccatis fuerunt exspectati sicut usque / nunc hodie vocatur per Iohelem prophetam Iohelis 2o Convertimini ad me toto corde vestro ait dominus / et scindite corda vestra / scilicet per veram de peccatis contricionem / Convertimini ad dominum vestrum / quia benignus / et misericors / et paciens est / et multus in misericordia / et placabilis super maliciam Quis scit si convertatur / et ignoscat deus et relinquat post se benediccionem Et licet semper sapienter / et iuste debeamus vivere et omnes acciones nostras dirigere / sicut divine novimus placere voluntati et iusticie Sed cum hii appropinquant dies acceptabiles / quos illustriores vel salutis nostre sacramenta fecerunt diligenciori solicitudine / corda nostra mundanda sunt / et studiosus est exercenda disciplina Si enim inquid lleo papa in quodam sermone racionabile / et quemadmodum religiosum videtur per diem festum in vestitu nitidiore prodesse / et hylaritatem mentis ostendere / si ipsam tunc oracionis domum propensiori / tunc cura / et ampliori tunc cultu quantum possumus adornamus nonne dignum est / ut anima cristiana / que verum vivumque templum est dei / speciem suam prudenter exornet

ut redempcionis sue celebratur sacramenta omni circumspeccione precaveat / ne ulla eam macula iniquitus confuscet / aut ne duplicis corda ruga dedecoret / Quid enim prodest forma honestatis preferens cultus exterior / sed interiora hominum aliquorum sorde aut contaminacione viciorum / Ecce enim Apostolus 2 Corinthiorum 6o Nunc tempus acceptabile Ecce nunc dies salutis / in quibus bellum viciis indicitur / et omni virtutum profectus augetur Semper enim cristiane anime vigilandum contra salutis adversarium fuit / ne ullus pateret locus temptatoris insidiis Sed ut ait lleo papa in alio sermone / modo caucior est ~~sollicōor~~ sollicicior est adhibenda prudencia / quando idem hostis acriori sevit invidia / Cuius causam reddit / quia nunc in toto mundo ei antique dominacionis auffertur et innumera illi vasa capitis rapiuntur scilicet per veram de peccatis contricionem Unde fremit sicut leo antiquus hostis / ille et novum querit lucrum quod ius perdidit antiquum attendit diligenter / si alique oves id est fideles a gregibus neligenter evagarentur / quas per diversas voluptates inducat in diversoria mortis Inflammat iras / nutrit odia / acuit cupiditates irridet continenciam / incitat gulam Quem enim / temptare non audeat / qui nec suas fraudes / a domino nostro ihesu Cristo continuit ut patet in ewangelio presenti Et Bernhardus in sermone de 40ma dicit Ipsi gestamus laqueum nostrum / ubique circumferimus inimicam carnem / hac loquor de peccato natam

in peccato nutritam / prava consuetudine viciatam Hac utitur nos ad inpungnandum calidissimus serpens / cui nullum alium desiderium est / nullum studium / nullum negocium / nisi saguinem animarum ‧ Hic est qui iugiter machinatur malum / argute loquitur / artificiose suggerit / callide decipit illicitos motus insufflat / et venenatas cogitaciones inflammat / movet bella / incitat gulam / odium nutrit / movet libidinem / desideria carnis instigat / et / mille nocendi artibus corda hominum temptare non cessat / Verum tamen in nobis est si vinci voluerimus / et nemo nostrum hoc certamine deicitur invitus quia dicitur Genesis 2o Subter te scilicet o homo est appetitus tuus / ut tu / dominaberis illius Salvar ergo in hodierno ewangelio docet nos quomodo eius calliditas possumus vitare / de quo loquendum est pro gracia dicens Aue maria Vctus est ihesus in desertum a spiritu etc. ubi supra Ex quo sequitur Assumpsit eum dyabolus etc. Est dubitacio / quo spiritu ductus est in desertum Respondet Gregorius omelia 16 quod absque ulla questione convenieter accipitur ut a spiritu sancto in desertum ductus esset creditur Et hoc idem Crisostomus omelia 7 Non sit quasi minor maioris precepti / sed hortatur dicens etc. ut illuc eum spiritu suus duceret ubi hunc ad temptandum spiritus malignus inveniret Quomodo autem ductus sit /

deus est enim in omnibus rebus per penitenciam et potenciam et essenciam ut dicit Augustinus ad tardanum de penitencia dei specialiter est tamen cum orantibus sicut inpsalmo 44o dicitur prope est deus omnibus invocantibus eum omnibus invocantibus enim in veritate Unde et dyonisius 3o capitulo de divinis nominibus dicit Ipsa tamen trinitas omnibus adest / tunc autem et nos ipsi assumus / cum ipsam invocamus castissimis oracionibus / et revelata mente ad divinam municionem confugimus Unde et Augustinus ad probam dicit Oracio pura magna est virtus / et velud fidelis nunccius mandatum peragit et penerat quo caro non pervenit oracione eciam quasi ad deum trahimur sicut declarat in exemplo / dyonisius 3o capitulo de divinis nominibus Sicut si esse a celo dependens una kathena aurea et nos continue anteriorando manus per eam ascenderemus / trahendo nos versus celum / Et si ininani existentes per funem fortem traherentur ad alique lapidem inmobilem / isti non monerent lapidem sed mone rent se ad lapidem Et propter has et alias multiplicens oracionis utilitates Cristus hortatur discipulos et nos in personis eorum ad orandum ut patet in ewangelio pro gracia dicamus etc. Ave maria etc.

Men dico vobis etc. ubi supra Manifestum est quod nos in hoc mundo pleno defectibus et miseriis multis indigemus necessariis / nobis quo ad corpus / et aduc pluribus de quibus indigemus pro bono statu anime Et quia nostra opera / non sunt sufficiencia nec mererentur / quod deus det nobis ista absque omni diligencia et sollicitudine / quia nec omnia bona nostra opera sufficiunt recompensare nimium bonum / quod deus nobis dedit / ymo non esset nobis hoc utile / si absque nostro desiderio et appetitu / quasi nobis nescientibus / deus omnia largiretur nobis omnia necessaria Et ideo voluit deus quod postquam homo tales defectus suos consideraret / et sibi poterit subvenire / suam graciam hominibus impendere et facere / in quantum hoc saluti anime est utile / et sic supplere nostros defectus Et hoc promisit Cristus nobis hodie cum dixit discipulis suis / Amen amen dico vobis / si quid pecieritis patrem racionabiliter et ordinate in nomine meo id est ad salutem pertinens dabit vobis Et hoc si peticio ista fiat pie iuste et perseveranter / et hoc precipue verum est de oracione mentali et desiderio obtinendi a deo / Et inistis brevibus verbis predictis / salvator ponit