44 Bonus homo

Seneca, *Ad Lucilium Epistula* 118, quicquid potest facere hominem bonum tecum est. Et sicut quis uult iudicare bonum equum, non iudicat secundum apparenciam, secundum illud quod in se habet. Sic debet iudicari de homine. Vnde Tullius, 3, *De officiis*, ille est bonus qui prodest et nemini nocet, nisi lascessitur iniuriis. Vnde Augustinus, 4, *De ciuitate*, eciam si sibi seruiat, liber est; malus autem et regnet, seruus est; et tot dominorum seruus, quot viciorum. Vnde dicit Aristoteles, in secundo, *Rethorica,* quod <unus> [iuuenes] sunt miseranti quia omnes reputant bonos propter suam innocenciam. Set senes sunt dubii et suspiciosi, uel propter mala propria uel propter experienciam de malis aliorum.

¶ Ad hoc dicit Seneca, non dubium ipsum male viuere qui de aliis non bene suspicatur. Et Chrisostomus, *Homelia,* 55, homo Dei, quamuis fuerit bonus, semper tamen habet aliud mali in se secundum carnem, quasi homo qui, autem, Deum non cognoscit nichil eciam se boni potest habere propterea malus homo non dicitur lupus, quia lupus, set quia nil boni habet in se. Vnde, dicit Chrisostomus, *Homelia,* prima, quod boni homines vtiles sunt tot mundo, et medulla in arbore est sana est et floret. Sic quamdiu sunt fideles, stat mundus, sicut egredientibus Israelitis de Egipto exterminabatur. Sic in mundo cum recte serint, boni cadent.