Titulus vi. Ecqua Dei forma sit?

Interrogavit auditor:

—Quaenam[[1]](#footnote-1) est species diuina? Quoniam in sacris monumentis, cum Deus figulaturus esset Adamum, dixit: *Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram.*[[2]](#footnote-2)Qui igitur hominem effinxit iis lineamentis quae habet? Deus est, qui ad sui exemplum effigiare ipsum hominem decreuerat. Inde plane indicatur eandem speciem Deum gesisse, ad cuius simulachrum elaboravit hominem.

Ad haec magister:

—Scias nulla lineamenta nec figuram Deo esse. Expectato numine solum, quin et sancti paradisi incolae haud conspicantur in illo formam aliquam, nisi lumen et fulgorem suum, pro meritorum ratione, qua fruitione nusquam temporum satiari possunt. Caeterum ad id ex Scriptura, quod obieceras, quoniam Adam, iuxta vel[[3]](#footnote-3) scriptos characteres et speciem delineatus[[4]](#footnote-4) fuit, eadem figurari Deum oportere: non hic eius loci intellectus est, quem iam dabo.

Ante Adami formationem, noverat Deus quid ille facturus esset et delicturum, uti deliquit. Quod adeo plene novit, ac postmodum, cum nostra natura assumpta, perfectum virum absolvit. Igitur haec praevidens, arcano statuit consilio tale erratum ab uno homine, nempe Adamo, patrandum expiari et resarciri opportuisse eadem specie et forma ac cum commissum fuerat. Vidit Deus primum mortalium, Adamum, fuisse a se formandum; neque huius piaculum ab alio homine puro, quem condidisset, abradi et deleri posse, nisi a seipso. Atque idcirco decuisse ipsum auctorem universi humanam et creatam formam subire.

Rerum est natura stata, ut validioribus debilia convellantur. Ita in hac re euenit: et quamvis miraculum ingens fuerit[[5]](#footnote-5) fieri hominem, Adam, illud stupendum fieri Deum, hominem terrenum et qui nullam sui diminutionem patitur, velle fieri minorem creaturam, quae in universo ex rationalibus continetur. Quod tribus ei rationibus placuit: prima, propter violentiam bonitatis suae; secunda, ex commiseratione nostri, ne opus suum periret; tertia, ut suam potentiam ostentaret: quanta fuisset.

Quemadmodum suppetit virtus, ut quae nihilum essent converteret in valde bona et grandia, ita aeque vim habebat, ut grandia convertat in pusilla, prout ipsi libet. Ita fecit, ut numen velut fieret homo. Et quia consilii sui decreto sancitum fuerat stato et opportuno tempore id exequi, hac de causa, quod immutabili infalibilique lege decreverat, factum reputabat.

Atque quemadmodum ipse in semet vidit futurum, velut praesens sibi iam erat cum Adamum formaturus esset atque quod facturus erat confectum, inde recensebat. Idcirco dixit: *Faciamus hominem ad imaginem nostram.* Iam enim illam formam sibi elegerat, qua illius erratum emendaturus erat. Tum etiam id dictum ratione alterius portionis, quam in Adamum inspiravit, nempe animam, quae trina virtute naturae constat: vegetativa, una; altera, sensitiva; tertia, rationali.

Prima vis augendi est, qua simul etiam velut crescit illa, exerendo sese suique vim, sicuti et corpus augescit. Alia est sentiendi virtus, quidquid feceris. Postrema ratio ipsa est, qua nullum aliud animal donatur praeter hominem. Animae causa, quae similitudinem angelicam refert, et sicuti angeli spiritus intellectuales sunt, ideo Deus dixit: *Faciamus hominem ad imaginem nostram*, quia in ratione, qua est anima praedita, Deo est quam similis. His duobus intelliguntur bina similitudo, quam Deus dixit. Una denique est similitudo Adae incarnationi secundi Adae, Christi Iesu: et quia primus peccavit, secundus lavit et redemit illius piaculum.

1. Quaenam] esset *cancell*. *F* [↑](#footnote-ref-1)
2. Gen. 1, 26 [↑](#footnote-ref-2)
3. vel scriptos] ? *cancell. et add. N* [↑](#footnote-ref-3)
4. delineatus] est *cancell*. *F* [↑](#footnote-ref-4)
5. fuerit] fui\*\* *in* fuerit *corr. N* [↑](#footnote-ref-5)