Yale University Library Digital Collections

<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Lumen luminum, etc.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Call Number</td>
<td>Mellon MS 29</td>
</tr>
<tr>
<td>Creator</td>
<td>Elia, da Cortona, frate, -1253.</td>
</tr>
<tr>
<td>Published/Created Date</td>
<td>[ca. 1525]</td>
</tr>
<tr>
<td>Rights</td>
<td>The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.</td>
</tr>
<tr>
<td>Extent of Digitization</td>
<td>Complete work digitized.</td>
</tr>
<tr>
<td>Generated</td>
<td>2022-06-10 10:21:31 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Terms of Use</td>
<td><a href="https://guides.library.yale.edu/about/policies/access">https://guides.library.yale.edu/about/policies/access</a></td>
</tr>
<tr>
<td>View in DL</td>
<td><a href="https://collections.library.yale.edu/catalog/17388793">https://collections.library.yale.edu/catalog/17388793</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tanta est media pietatis, nela equebus, utiam sic in solvatur solitudo, et aliqua sedulitium excelsa est Latina, circula in uno sanctus. In all medicis, et in corpore sunt multa metallica, et in sanguine argento, quod est signum domini in astrologia signum domini et signum patriae. Saturno significat lignum, et in sanguine argento argento

Notas scientiae
Nel principio meco et fine del mio trattato
sia presente lagratia del omnipotente Dio,
ct della gloriosa vergine Maria et de tutta la
cornt del cielo Amen.

Questo picol libro è esaminato nel mese
adì 16 del mese de marzo et e mirabile opus
et figurata s l'arte Alkimir et e preciosia.
Sopra ogni sorte delle scienze del modo et
thesoro de tutte le arti et tutto il beneficio
dell'arte et i due specie cion de medicina et
una fuit al sole l'altra ala Luna et de
ßte coste ho nascaso el nome suo i due fi-
gure che sono queste, 13.

R Hoc sigillum fruit soli xp Hoaun
frutt Lunt.

Cing corpi sono el sole et la luna cioè sas-
turno, Jove, Marte Venere, et mercurio.
E questi sono le medicina cuii normi deli
spiriti che lauano purgano et modificano li corpi Cruet Ariete Thauro Gemini
Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittario
Capricorno Aquario et Pisces et Papi coet
Simamett e parola di verita che io ho
colto libri scriture et arte dela Alkimia
liquali ho potuto hauer et ho comecato
alboorar et sperimatar essi et ho trovato
molte confusione iessi ma tam et ho
trovato essi cose che sequitano utissima
et provata. Leggiial ho trovato piu et piu
volte et ho sperimato ogni cosa. E
modo de far le dicte specie et tale:

Primo nel nome de dio piglirai: Olor
Koripj Icor Igrz. Hsbr Hyor Lanohgt
Igrz fbyr solir tiz: novp. Dapoi pista im
mortato et tritale l polvere minutissi-
ma et pesa et nel romagnera cosa alcuna
sara ti. aggerai che dir once de lont
bem poluecigato et be misiato i siem et salua questo poliuerte i uno sacheto de camoza. Et quando el corpo sera purgato et modificato meti una parte di questa poliuerte sopra ceto diche metalo uoai purgato el converrisse i sole opitimo.

Est se uoi far luna optima El modo di questo Cioe piglia i nomi del signor ylor. 

Lav. gnotrh ghpir. agkessv. in yshuksi ciote ghp. sarbhs. hdp. 9215. vs. in. gairet. 

diapor festa be nel mortaro et tratai i poliuer te minutissima o pesa et se nie-
tte rimarra sara ii: i aconzik iii libre-
poluecigato et scorpio et taurro et genu-
ni piglia. Cioe drama i et tutte questa 

cosse mesiata i siem et saluaie una 
camoga de pelle et quado el corpo sera 
purgato mete parte una di questa poliu-
ere sopra ceto de cadauno metalo purg-
ato se disierte i luna optima et proiato.
Ariete  Sechiama  fcon pguy
Taurus  Sechiama  lgra ltr pmsr r7
Gemini  Sechiama  gqgt f1q gop 38
Cancer  Sechiama  mpg shk soel
Leo  Sechiama  gelpson spyh fi
Virgo  Sechiama  pqy gqf 19
Libra  Sechiama  9 qgsxg k b3
Scorpio  Sechiama  prk tgn 7 a p
Sagittarius  Sechiama  x1 ak 7 sgol
Capricorno  Sechiama  sgg hy f6
Aquario  Sechiama  agk sfgr ongu
Pisces  Sechiama  7 hy hgp b vv
Libri alchimistici, qui fratres Eliæ didicit apud imperatorem federalicæ...  

Incepit liber luminis luminis translatus de saeculari ac hebraico in latinum. Fratres Elia generalis minoris sub Alkimici...  

Incepit liber qui luminis luminis dicitur in libris medicis et empiricis philosophorum collectus. In quo lapides secolorum discri- 

minarum extraneas ac empiricas facilem nec non retinuntur et sciuntur mirabilia. 

Quidam nobilis ait prudens medicorum alkimistæ in digito, habes noticia. Ex quo id quod 

nobilis subtilius invenit et soli valde qui ut habet est antiquus in genio editus est. Nos quod in empirico purum versus veritatis in- 

tatae De salis armoricano.

Primus quidem explicavit, est sal ar: quod duplex in urinæ Albus videlicet et rubens 

quorum utritque ex dura extrabitatione minorae et clara 

sapore habet internum salis qui cii deo...
caesura asportat. Calidus est et siccus iugando gradu est: et lauratius ac modificantius, atque sublimatius ipse preterea diutius. Iuxta enim color quidam est nigescens variopets apparopringuis. Alius non est albescens claritate participans, quod aurificis nis unut magistrius ipsi ensi liquescit, et subtiliat pro quo non iueto. Alumnæ saemeli seu nitrum seu sal metallius ponit post.- De baurac.

Baurac est multus modus et quidam arménus qui ab armeno asportat. Cuius melior ut dicat qui tenuior existens in subtilia diuiris frustra facit frangit eumse, color violaceus est sapor uero accutius. Alius autem est nitrum quod afluxit exportat. Et alius est albus et alius rubens salis ex minera subtilius Cuius sapor inter salis et aceto salis melius existat. Bauracis autem proprietates est via dissolvente.
corpora ac molificare. Ait ad fidédu sicut appr. quod exipius auxilio facilius assécut et est sciédu go loco bauracis potest poni sal mettallinus et rulebit tantúdem.

De alluminibus

Alluminia multa généra sunt ac diutís-
ri colores qui tatis tres sunt sunt néces-
irij; quodd unum est allumé go effúdit et no-
catur allumé jaméni pulmosii secundus-
nero est allumé rotúdu albi et dicit egri-
pyacu déguo tané est eligédu go tucit assimilat Art, albedini parup apropiguat

terciis negro modus habédis est, déguo il-
lud go est clarú et lactis simile partis habet
équalis eligédu est: inguo et odor igneus se-
tít ión éteni ramú albi rubificat sttu-
beri denigrat, sìa autè ista allumina sunt
calida i quarto gradu. De sale alkali
Sal alkali est allumé alosur. crocus
ortulanus et vocat crocus ortulanum cor-
donum et stat calidum:

De dragenti et eius natura

Dragenti sunt multe species quae una
est rubra alchaatet et vocat dragoni babenricus atq draganii cardonius cuius sa-
pars calidus sentitur cistinctate unde
et lingua icidit grautè exo est et
illud quod no est ustus huymodi no care
lapidibus alia etia eius species est: gydicit
syrii ete terra syrie seportatur cius
color est niger citrinitati appropinquans
aliius nero gi de egypto aportat et de egypto
et alium gi incitat romanii et etia de cy-
pico: i cypru aportatis et assimilat agurio
et est solidum et Clarum:

De argento ui:

Argentui ui dicit auro et y diabetes qui
ar: confusio est assimilat et aportat ab
hispania de loco qui dicit petrus ipm qis
siet sint quod sita species ar: eius tam
tem mi.
nervos: quae d'aucaire egritudines cuiss
qua color clarus est subtilis et mott: podoet
qua granum sitroa osis, lapiu corpora
suspenda eis aurii. quae ipsum penetrat et fri-
gidissimi existit et
si igne posi-
tu fuerit et fumus transit volante cuius fu-
mi gueris, patiet odorat aut morte aut
pericul; mortis vicinius incurrit:

De tutis

Tutie tres sunt species una nig., est indar.
æ est lapis subtilis cuius color licet sit fusus
albedine tamr pricipat: hec vero quastat fi-
vigiditas sentit et est paululum desicat et de-
fert aliorum maris id eat: et ida est lapis
albus et subtilis: qui pari salsis esset su-
per positi est et eius alia species quàrum ma-
rina dicit et ida est lapis visidus et asper
ata perforat et asportat regiones. dicit
asvaa. Alia ãg, est species eg. gest de prima a-
portat et ascribatur at unica et abyssus.
Est lapis et depicta atq. gravis cu gua et her rubræ tintûri Karinus mutatur.

De antimonio

Antimonii est a rcf: nigric et dicit: saffanum et apportat de bucön secus quo in unitor monts guida de antimonio: qui est lapis niger et durus ac lucidus de quo id melius existit: quod gravior est atq clarum nõ habet: se lapisdr et seto frangit qui est multis postit colluges it tres oculor tigit anglos atq sopor corroborat nervos et guiso cuadert nõ imittit qui si curar pflus est ad mixtû.

De tinctore.

Tinctores genus est salis in quo bauracies y pauca amaritudinem sentit sapor: qui cu calidus sit statu atq muidificat est hut aut tinctores p aliis opificiis plus et diget Cuius auxilio aurã soluit atq ligat.
Sal pluribus modis est atque diversis co-
loribus: alius nigro est, albus vero apportat, alius citrinis est, albus vero apportat, de Syriaco albo et lucidoรถ vehemē-
ter uixuit: alius uero apportat, de Tripoli.
Saltamē sabachi atque marinus uixit salis
qui sunt ponunt et quocum, alius idus et a-
lius napticus, qui nigro est et lucidoรถ duris.
De et he et de sancto Jacobo et de
multa potiusio et extrahit de putitis for-
tibus Cuig est proprietas oia edificare
corpora atque oia ad mixta dirigere.
Dona aureas et argentes recta faciat et
auri citrinitate atque argenti albedines
argentia in sibi corpora dorditis et iis est
mutilificat ac mercurium vehemēter iurat.
De herbe:

Hæs calid et sic: atq. crostius quod si cuius solutæ fuerit siue duræ et cito fragil. esse si auricale euna pars cuius vitæ soluta fuerit atq. tuis solutionis partis auricularis supponat et acqua proiciat boni auræ coloræ adipiscet et si et igni apponat nigri fieret.

De Auro:

Auræ calidæ est et subtile: quod si auricale ad mixtæ fuerit frænget sicut uitræ sparemni oib corporis equalis, existès tons oius dino est: alii sunt lapidibus si ad mixtæ fuerit atq. ignis mitat suæ Custodiet corpus. sup quod nigre lowabit lapis nigredinit habes ad mixtæ quæ vocat Cathina de quo postra fit et in sal naptiarum.

De argento:

Argentii frigidus est et sicce tèrretate
quod si auaport plúbi aut ar.: us: tectú
fuerit fráctus si malleo puctíet ipse ta-
rié suálkúmgén auro ténius existit g
cú odoré sulphúris Calefécérít ignihió
né transfít: sal té uro abluti fíet album
vitrú lapió: que ut améres iter hoíras talt
existit: sius nang omnes recipit tinctúras
cuihbus téptátu fuerit atg coloré ignícito
solitt et ad suá lapidátet g aere cito rédi-
bité Calídú existit et humídúus.

De sanctis:

Facientes tít tres spetier Rubeus videlicet et
scirring atq. sapheinís: Rubeus tamé reliquis
anobis melius est g est lapístär aluis ru-
bedó atq. ñea / suj igné positi fuerit mel-
iorabitur: quod ti inipo aliquatúlæ pos-
tú fuerit irubédine ñdemnát et igné
siu morú fécérít dilatábit / suj lapístär
atq. eius auguntatúlæ bonítate: hígrum
uero si postió fuerit minút eius nigredo
Citrinus autem minus rubens patit igne: purpuratus: saphirrus rubeus nigrit igni.
Omnes sterca facienti species: sectum lume fugiebant calidi sit et sicci.

De Cornelio:

Cornelius apparet de terra alia; cuius melior indicat: qui multo rubeus existit: atque Clarus et lucens.

De sulphure:

xeris atq iignis procteris et iba ta dln dimis dornec ignitat et extracta ab igitri tri-
eris ut uitrus pulvirisabit. Quod si in
igni sponat et burnac et positione posita
viret redhibit et auri substasiam ut
spus sit Ipm eterea omnes adeo adu-
rut lapides. Donec xeris nihil remanent
De aspalto

Aspalto ab alia rech apportatur: quia exfor-
tibus apportat: quia sunt et terra algnis: q
qua mixta hieo cuuis melior est color e ha-
bvs violatu et lucid ut atq odor forte et
ipsum esti est gravi calidus existes et siccu
quod autexo nigrus est magis diligitur
Quam modo fiat uciusus idest Cinabra
Hoc autex abuasque quod modo faciebatur
uciusus. Hoc autex sume libra una argoii
uius podrati et rotaba de uirto syrie uiridi
ponat que sit forte et artificiose facto et
crossa et sit Capiam unig Libro et tertie rigma
tamē nō ponas argētī unīm nisi librā unā
sed sulphuris 1/4 deum cum genēris sit ex-
cepto nigro sua, sulphur im partes con-
fringe et ponā super argētī unīm ī rotūba
de uītro ῥύric. Heādē accipē salēm panis et
sā defferē Cōterc āt gōrā rotūba īsā ponē
post hoc ānte ipsīsō,ū cū argēlla ī dies unā
maceratā opila. Deinde totā olla argēlla ī
diū pūmitas disticari et postē ī furNO ponē
ū quō Cōquist panis calēfacto āstrarurīs lignō
quōd ā stigma calātī. Ignīs ānte sit usq dispers-
tē atēnor et tūc āpī locū ī ipsīsō medio
ī quō rotūba locātī possit. Deinde cooperē
atēnor supīrius īstā ī rotūba nō appearat et
argēlla īpsīs ī atēnor ī īus āstrarurī ī sup hoc
ētā ī ponē unā magnā scutellā ī īus īgūs
ī sit īuē āstrarīs īnīsō īs ī atēnor ī ī sit
ī heō scutellā argētata supīrius īt ī īsō ī
ū īnīsō ī usq ī ītē ī uēo āptime īcōspi īnā īcīs pri-
ma ī et noctē sequētē ī ītē ī īīa ī īs īad īnō
etem dimittas. Deinde uero os atenor sunt
uter aperi et remoue coptoriu rig et di-
copteri rotubâ suauiter et extrah et pon-
t i terrâ i loco mudo et dimite eâ tres ho-
ras donec i frigidet et postea leua et sic a-
peri ipsus sup coquu et extracte usifius quod
sit et coloris cuius est malû granatum
hoc eni melius iueniri no potest.

De talk quomodo solutur

Sume talk et pon e panni lincui novum
 cui parvis Lapidibus fluui aut fabe sicis et
nô stricte sed large liget inter manus tuas
frica et soluta.

Quomodo fiat hes ustû

Heres rubeti limaturie summe sup quam et
iactas sulphuris gisatu est eius pars.x de-
de pon e olla postâ argillarius donec di-
socet dimitt et cui desiccata fuerit signe
qui sit extereore peli unû et nocte pon e
iuenies hes ustû bonum.
Quomodo fiat boni sereici

Exsummum cesurum quos una magna scutella simple et ponat sup ra ca sa alia: quas prima cooptat deced argilla luta et abus cuiqueuntur et postea fac circa ipsas lentu ignem duas aut tres horas et post hoc autem mittit in frigidum et sic remouet argilla et inuenies boni sereici.

A Curtis de marmore faciebus

Exsummum marmor salde albus et assa ipsius ignem sitim per die unum et noctem postea assiust futuritur sup alquod marmor salde durum subtilissime terras dinte similis spumaque in caldaria tintuque in quan idicus color sit. iunet ex qua ductu pulvere ibide et sustitut sup fistu marmor frica et cui desisset futuritur sterni ibide quod in diuo facia donum a sini colore habitum et alpe removet et recude et popus futurus uterum
ferimetus quam modo fiat ad solem

Lignumure ferri quinti volueris summe et
cocleari ferro pone, quod postea igne postu-
ris, cui folli sufla, donec lignaturae calcetat
qua calida existet in mortuini proximae
et optime teneas donec in subtilissimae reedat
pulvere, hoc x fiat donec saepe mani colore
habeat, quae postea nec pparata fuerit et
rej qui addita fuerit isipabiliter ad bire-
redit. Capit n. luna quod modo fiat
Accepte de plumbo quattuor quod ligaturi
aqua calcis tot uscis et tenius donec aquae
medietas sit consumpta, quo facto ipse
mies albificat et postea fater argentius
sublimari tercia parte, deinde optimo
crect et hoc tatur astatu erit et recidet et
proici et co sup er duas libras. 3 partes
unde et erit exercitada

Quernod plumbi et luna transmutat
Summa alchimstic alchimsticarum
per mediâ salis metalmin tantūdē nuxpir-
gemēti tantūdē. Hec āia ēsīna et aceto for-
ti cognōscēt η̱ x dier ad solē descecat. Prēse-
dēdē liquēfācη̃ plumbī albuscinātā vista glūbus
sup lāctas ex dictis medicinis η̱ hoc ēnī
modo duritiē adisipēt et ad bonitātē de-
seriet. Deguo alīd ēgo guēd volerīs facit,
īnt ur alīd coculen stent aliūd hoc ēnī ēstī
sumus et bonū in utēmus.

Quo modo plūbīi et fragmī i lunā transīerat. Ex unē talē et pza dierā aguā i sūde poseta sum-
ht alla aguā et aguā ēteri ētres dier ē sūde gē
factis i vitēculā ustrēta η̱ lūt magistrey ar-
śillatū mite ēque poseta ēsiteratos fornavg
posītū y dīlōr dier et noxes dimyseris et posīa
strasēris i utēries quod ēstī us est sīcut calē
sēd tēse aguā alkali et aguā boraciē et
sīcea et descecatū sūteit i fusorīum posī et sol-
ūt donīc i gīsīmilitūdīnē transīt et solū-
ētī et recīdē ēcī quē plūbīat aq̄ magnī claus
-farris
fermentum quornodo fiat ad human
Sume almarastæ et terra et i acceto sit
st quin in fudet et ad sole ex die dirimetur. post
cola et sirca et pepper clica dilatibi, sub ip facies
ignis prorsus lenta gora et postea forte igne
st duas et norte una deinde discoperi supri-
t aer et i menies quod itus est ut argentum-
ui extinti et facies ex eo quonseris
His quonodo fiat albus quo habat medicina sup f
Sume tartara et ad junca sal et acceta et
faculus no in caldaria noli utri dirite
mittite in vesa pora una quag extraxeris
i menies alba ut lac, rid fricabis ea gartina
minuta postea lavabis et erit opus tuui boni
si deus voluerit

Auri antiqui quornodo fiat novum
Sume capillos humanos nigros et post cos-
sum carbones et fumus aeguari cepit supone
auri opus et tenaculis et extrag parte et fact novum
Auri novi quornodo fiat ut tus
Sume mediam et dragantium / floris heris salis armoniaci ambob apertum equaliter. Hec in terga quibusque quae in coxa super lentum igne sumunte et bulbat semel et deinde ab igne disposita recodat rotubam et cum sinitura smutat volueris. Sume aqua in cono medie cuiq aqua rotubae = ad miseras sup ignem pont et immitt quod volueris sic tuas spuriae alius et dimitte tantum et media hora nem gru fiat et accedet hora preter horas donec uideras bonum est intelligi.

Permuti in huc et stagno quonodo fiat ad.

Accepta arsenico estus volueris et solem proue supraius librum una manu hastis et in sole donec desceet pont deinde cosperge ipsum sui tellis oregum et totaliter aptatus sup igne aesta ex quo sic preparato facias trocis quos recodat donec opus furiet.

Arsenei quonodo Rubeu fiat

Suma arsenici et i perfugasque ignes
forte pati posset mitte. Qua posta copernies tuta argillabis et ponit figurul fornaces olla uero hec sit et ultima. Deinde aperi ipsius extrahas quod aest invieni rubei
in Calcutar
Arsenicii Quomodo fiat albi. Et aptatur ad omnia metalla transformanda

Sume ex eo 5.1.3 eto uacini 5.1 ite re arsenicii donum pulvis fiat. Deinde se pu lique et colla atq su per dictu pulvere proiet et in olla uirilata. Cui coptoriu pfora tui support. Et e luto magisterij argilla atq sub cae fac igne lentu. Et cautet ignis sup os olla eleuctur sed sit estatia iter illa. Cum aut olla bullerit ferru limatur et terris per foramina: que sit in coptorio sempiter miser et die ferru subauerit olla sup igne maneat. Posta aut aut pulserigati apara rerit foramina Claudia et frigidatu futurit: quon sit olla et coporio aduna
et ponat tanta nitrisa quæ sit urinalis similis quà cui coperio perfcrato Claude et sup debile ignis ponat. Et du fumum nigri exeret sideris Coqre et Custodi optima post autæ albedini approxinguant ui dieis foramina ut plus fecistī claudet ponat ab igne: et prætt i frigidari Deinde est i coperio aduna quæ post feceris ad nigri est ex eo proce et quid bi est retine et ad opus tuus recōde. De quo quarta pars: sup una libra duas heric iacje spaucō boracis mutabit quæ opus coloris albedini atq fracture ab eo remouebit fœtornæ ex toto auferet et ad lunc natura redcut hæ experti sumg et bonâ iüemini. De sulphur ce quemdo apparetur ut i opus ponit posit.

Ex eo quinti volueris siunc atq sup libras media eius pulverisati atq diâ libra salis allaki iacet. Quod tuisa poste sup debile igne ponat ubi cog postītāe. Donec eis tertia pars muni-

Siurne calce no extincta, suig qua gudripli sui aquae in funder et quod dies humetari et mitas postea coln ipas cuig sume colatur et sup calce in tua fadas. Quod bis aut ter facias ut aqua calci modificet. Deinde distilla ipas et sume sulphure suig, agite quod partes tres et sulphure ipanno limo fortis mittite aqua circiter calcis. Olæ utreata cuig longitudo sit tres pedes unig palmi et oris eig longitudo sit tres partes unig palmi et oris eig amplitudo sit spatii triu digito. Et pannu autem dictum in medio huig uasis. Cu sulphure suspende gradus, adipissin no ueniat. Tuidi pannu autem dictum agite calcis. Copiat et post hoc igne.
sub ea fac et dilecte ut coquas. quod sub agit
coquas. quod sub agit rubris futut
deport ab ignis et accept ut aqua quia rubra
que est quod sub agit. rubra que est quod sub
effectus est Clara et recedet. deinde utro
stiria ad aqua calcis parata et cogit ut
coxit alicia atq hoc modo. tabis. donec tota
sulphuris ruberini. austras quod quantum
ut aqua calcis forte x libras agit calcis
duas et salis armoriaci addet quia ut poisti et
paras et erit forte ad colorationis termino-
rie. si autem volucris ut sulphur qui est ipse no
fiat albii aqua calcis spuriae et ica alkali et alum-
im. p. aliud sarnic et qui ergo. sparsas et adju-
get quod donec aqua Clarifire facias usg quo
nulla turbulenta. uidens e ipso post haec aut
de pono extrahb teneit albus ut Calx quod rec-
eode ad opus tuum utere ad decollando. scud
volucris et Cuinius liber res tauri mutas color.
Cornu gubert quod sit albii et pro ad
usus est unde quod sub sont ut est spuriae.
s. rubic et et imqua cui puerro sole proiect i aqua post ad mistis terris ignitii ad opus tuin pont et color e auxi habebit. Confectio lune. Bung ½ s. igitur et heus tute dis commissus post ad mistis furent + s. puri ar addes posta utro his obis mistis stagni disparati et mudati co ad mistis e predictu enim usus durum atq. sint dentibus Aridore officet. atq. aroget simil studium tras/mutabat facigit ex ipse, quod voluturis fudendo et non malleando.

De luna aliud nobile Capitulum.

Asperici citrinis et rubeci partes 4 equales sunt. Quas cui sole de ponas tius de quaeratia frica et exacto coperti desiste. In lento igne donec desicet coquite et post eum aqua luba quod posta lactuvesris 3 aqua q tres dies infusa 4 aqua tamne extrastres desica et terris multu. Quibus sic disparatis album et sup laceras ac multu desiste eilla ponta igne simi diete et nocte maneat aqua postea aperuereis.
Lapide vel de boni frumenti dergo. I. = $I$

sup 3. bonis proteceris, erit boni argentii

s. alud de Luna

Est sume arsenici liber una aluminis sone

nii, magnis atque aluminis alacris. ar. sa-

gni omnii ann. 1. tantum $1 \div 1$ auriscalbi

s. solut. stagni et alia tret ac sup argentii

niiii fact quibus sta gestis, oin huc tam
diu cogut homis sit ut arkosol. Deinde auro

ex oleo olivari coserget et mittet et i alutel

iusti uterque posita posita faciunt subitus

nocte una deinde facit ut i frigidet arg, exet

guard sta frumenti $1 \div 5$. filius magnus cardube

sprent et primitus sup podis. I. camba an rei

hens ruber madati et postea frumenti brum

De mercury quonodo Concejutus

Est sume alume. someni plurno ut et acqua salis

habet 9 mx. dies dimite. 7. autem dies pars optimae.

Luna. Et hoc fecit Caesar. fuerit sup. 3. argentii

niiii fact. Et si biene fuerit. I. factur sup. 7. deinde.
Accipite ollam fortes, que igne pati posset in cucu fugio, ut aluminis fames humus sperga et ponat olla illa s igne fume qui no subemetersit calidum. post tres horas et set dio posta extra per som et uide si est cogellatu quod si sta ruit opera tui bonum est. scut et alud mollitici inur non. Et itesm alterius sominis triti et de et igne iterum ponet et dimitt. ibi donet cogelatur. Cum aut cogellatu fuerit sta ga malleu patiat et argenteu uiuui scintius.

Deinde accipite auricaleu parum et fac ex eo laminas quas igne posset dorec ruba fiant dimitt deinde accipite urina percul parum teporis annos alterius tritos et mese simul et auida laminas diiitas donet illud auricaleu Citrinat quod postea sup igne posset fundar. Cui sic fuis supracto.

Ex hoc argento visio leggato. ex parte eius et erit fortes et molle et nig quotatione mutabit Explicit liber. nonne inceptis scibili de Henrici.
transmutetur in lunam.

Quia eis in aurītrasmutant cupit arsificri cincti lucidi quod sed currit lucens apparit ut aurō. Eius partes lucides. 8. 83 su-
mat marchasīte uto auro et totis atq. sulphuris et salis argenti omnium An. 3. 10. stagni
3. 6. argenti viui. 3. 8. stagni uto cu argentum
iuno/ miscia alia uto optimum tret. Quibus uto
post hoc 8iu. 3. 8. supteaerias fasum pini 3. 0. et
baurae panis atq. 6. 81 pondus 4. 1. et cu alia
medicinis tret simul sicut nominarium
Deinde Asa heteria eonui. 1. quod sem
humiditate cu lana si voluturus Asa ea posta
 Villa una quae posta i Cana una ponas et
sim sem humitatem cu lana ignis uto 9
quo opatris sit lentus. posta autem opatus hoc
suevis solie 1. et necesse forte facias igne. Ac-
inde abigne remort. et quod ex medicinis sub-
limatu et acceui 4. 5. Fasum pini et oliba-
ni tariudes fatae. Quo 9. 80 9. 8ero et tercio
hæris librar.i. i. 3. quod iacet hœno proiect.de
inde manibus frica et habetas p. i. hœris causa
expugnêtis sup. quæ ex hac medicina proiciæs
et õucus et extru alba sicut. siæ opus tuae
bonii esse fiant autæ pretrea cuius sit eglis
et cu aceto. — Incipit Liber Liber Anæius. Tranßla-
tus atq. Compositus. Aphiæ. Elyæ
Cui enim Rogil voluit edificare palæum etno
sufficiente sibi uenire fecit dato resposu facti
taut. Qui nullo legis uenit qui talis sciætia est
armatus. Vnde secundis coridis sui Rex agat
prefectit ut ipse omeris auctor existret. Qui ni-
chil cognito sibi dato responder ab eo abibi hanc
mercede petij. ut quicq abullo petere hac mi-
chi reditum est merces. Qui firmiter promis-
tens ut quo finito opere postulatur illud ex-
cepto se et uxore sua cu filijis absq. omnia ambi-
quitate recipere facto melius. & cogitaretur
illo opere. multo melius tueni a predere taut
natura. Qui receptione petij ut illius sciætia
muneret* satiagio Quinhibi primitus e. x. Carmeles oneratos auro dare nitebat. Qua mi-
chi illud preberet sed e cœnit alio Alisio donis pe-
ritus disintire; sibiviolenta fecit. fides promi-
sta vocas me ad se et dixit: inquibus ame dicereps
discrepabas dii illius fortuna adeupat medicin
"euret. Qui uides sta tristari. Sими ne fides
mutaetur astatu: promit me du uineret
ces maestro in domo sua et sust uoluti pa-
tere: sest obedire: flico feci; truui sullu stertfi-
cte. Quin solu hic ornamenta quattuor nes na-
nulli padint se excepto et maior filio quem
multu diligebat et sedes me sta cōnmuit
Odissimini hominis qui e dispesat Caus-
Accipies fantasti et datini et anseris strex
et aliquatu dicoq esse maris et secur utur-
tis et paru picis et parru ourubis iuxta
pondus fecoris et succoris se supradicti et pont
ornia iust. ficteto et circuquag, hoc modo
sit apatati. Et postea pont. signe ubi sint fo
les boni et buit ova pteus donec
fumus tubus penitus egrediat, et postea
accipit ova et pont rolla et sic arsibus do-
nec ipa aurii extra terra jaceat olla cui
obscurissimem mihi nec ut audito dixt et
icinho uolo si placeat ut interrogatRespodens
rica et cui et stiu debit et est tuus istus plu-
bii eiusdat podelris istu streus istu ponderet
streus messura. istus est, ne est ibi eximatio
securi unu simile poderibus, istu pis octau
messura heris poderis hecant ade quia ista et
ut cora et modo offerdi et multocides qui cum
illo sum ad multa opera faciendra probans.

Capitulus secundus quomodo fiat aurii de
poula pet ph 5 quomodo et qualiter fiat
argentus bonu et albu. Atq. opulit ad malum
et ad omnia.

Incipit cu adiutorio dei de argento uno libra
una et coque ipsis die una cubrina et die g
acetto et die g aleo et sit ignis olei leuis. Deinde
bullas ipsas cu aqua ut collet. Deinde ponste
ipsus sed coacuitatis camet et coperti sup ci cera
Deinde accept libra una aceti et libra salis
et coccet utrug. Deinde se fora cera quam
copustus sup cana deinde destilla argctum
E fr aceti et salis qui Contrusti et ifricabis
utrag. Gannus lineo cu quo mortificabis
ipsus et fialabis ipsum sup illud aligd e aceto
ut adieret et sup ipsius morte doneciat
aceti et sal sicut terra icta Deinde pon
t ilud ad selt una hora postea pon illud
alutel coperti sup illud cui luto saper et dim-
tratur donec desicet. Deinde pon ipsum subi-
dit integro et dimitt ipsum usque mont
Dein
de apert ipsum etuenies illud ipsum sublimatur
simil Alumini Accep ergo quod sublimatur
est scio et rapsum Deinde redic secundo se-
c et adterrediscus secisti de e mna uiceret
sublima ipsum secundo et tertio donee accipias po-
dur. Ar vii, deinde accept f. i. luna et luna ipsas
glutina subtili et accipe s. libras aquae et terr- 
sublimatur. Deinde ponit illud in allittel et 
sublima ipsa. Deinde accipe quod sublimatum 
est ex agla et responset ipsum et accipe limaturam 
yto. Si remansit gradus fece. Et ponit illud in 
panno et accipe olla et ponit iea aqua et bu-
llit facias sup igne suspende pannum limaturam 
quaqua sita. Ut nō appareat nec querniat 
ad fuidu olla donec bullit semel. Et prō et 
tercio deinde extrahat ipsum et desicco illud in 
sole. Deinde accipe limaturam et adiuit ei ἀφ 
de argēto viino sublimato et accipe de agla 
sublimatam. Et ponit utraque, si introscapula cóca 
sit uasculum aqua sit aqua donec gessit 
ad sole et redeat tota aqua deinde Accipe 

e. Agla sublimatam et ponit isag γ argēto viino 
sublimato et ex limaturam et terrre utraque et 
in distilla sup utraque, de agla donec fiate m-
asa. Deinde dimittit illud ad terredū semel 
et prō et tercium tribus diebus nō desistas agritio
Deinde ponte illud ustriata et pepelli sunt
in sertori equirum septimannis et extrahit ipsum
omni tredomada et in muta e ster cus donce saluat. Accept e illa ustriata e medicina et line
e in late sale et pont ipay illa plena citrate cribellato et coperti ea e o et acced de sub olla igne cui ca-
nis ustis quasi 3. horis dicti Deinde dimittit eay
donc ifudet. Deinde extrahit illa e xolla ustriata
e in ustriata et ius of medica e in ustriata et ius of medica
in 1.100 coagulati et fa-
ceta lapis. Accept ergo illa et e a terra golo de cap-
pillus et olo de rubro qui mensa aliqua et hec
res sit destillus capillos et distillis oia pse et quod
destillat 1. Exuqua repone ipsum et tere gispo hoc regi-
me et gispo sublimat de olo terto regime rubed-
dinis ergo seius illud et similiter si us rubedinit
pot loco argentii Auri et hoc o e secundu tam
scrita supra hoc ssud ergo capituli rubedinis
e albedinis et salutis. Capituli quomodo fiat
sol bonus et batibilis Quomodo fiat argatum
bonum et batible.
Accept lampiona argenti boni et nostris argenti aut auri parit quod melius est. Limaturam a nobis partem unam et limaturam magni equealem utrius. Et argenti unius sublimati equeale limaturam et argenti unius recettis et equeale ponderis argenti sublimati et terrae olim aритes ultima et proice super ipsum de sale argente et ipsis et aspalata et de sale ab ali abificato ipsis una parte in equeale partem limaturam argenti et terrae olim non videas de limaturam aligd deinde pone illa in vas vitri et strige caput in et pone ipsum in stricore un Argenti unius solutii et accipe residuum sublimaturis et aligd et pone illud iterum vas aptum de terra acuto sapit deinde sublima illud non sublimaturi et auxilio dei velociter et forsitae longitudo eius igni medij diei. Accipe ergo quod sublimat et inibit ipsum de illo argente unius quod solus est et redi ad actionem et solut illud quoniam soluit velocius et
luti fuerit prima nix. Et acua ergo il-
 lud de solutu, fuit prima nix. ab eo sub-
 la residu fuit fecisti prima nix inhi-
de ipsi fuit inhibisti. Facillud donec sol-
 ut totum et noster nanu det limatura al-
 gud. Quergo praeenteris ad ultimum coau-
 la ipsi et process de ipo parti i coelata de-
 ferre et inhibe ipsi i coelata e aqua Citri
 acetosa qua fecisti. Facillud fratribus
 vicibus dividere ponte i charota divid
 pell et aereco humido na ipsi solutu-
tur auxilio de et similar solut arsenicus
 secundum hic modum et hic aqua coagulat argetu
 uin et retificat ipsim argenteu et hestagnu
 isolat florentluma transmutat.

Capitulii Nobile albedine et est sublimis
 Et est ut assumas de arsenico Citrii foliato
 part et limatura hirsi part eana et e qual
 due de sale AlRahi albificato Agregam omnia
 postis triueris casingulariter ture et imibe.
aceto fortis ut asset multoties. Deinde terrae
fuerunt et irromitant sallat et accedit sub ea
ignis tepetatis donec sublimens. Deinde aggrega
guo sublimatum est et tene illud d奋
et fac de eo taliter donec albsificet. Cuiigit
albsificat coagula ipsa cum ruisata et
fac ipsa absa coagulationem sed coagulationem
et melior et sig oqato est ut unus illud et
ponderis ipsa et accipias equalis. sig et
ruisata et ponas irrigi in scalicuoctui et
accede quip suis amant ipsa post midices
omnes. Deinde frango eiph sago midii
posta in frigidatute fuit. Natu ruenius ipsa
riapi de guresu clave simile Crystalb relie-
tet. Remone ergo ipsa hic est angus primum
Alkymyr et e

inceps ergo oqari in angulo secundo sublima
argentum uniu cui apagi quod est ut accipias
dargentum uniu parte et ex attrarrieo unividi
parte et de sole albsificata parte terti oin
et ibit oea cui aceto bibitione sorbicano
cofecta ut assiduum cotritio eis donec non uide-
at de argento uino uestigium qinde assit cotri-
tio eis donec non uidat de argento uino uestig-
iuq qinde assit i furuo et ibi procte dimitt-
ar faciesque tatem totius eirete terat et
sublitem in allulet donec albificet hie est
era argulus secundus Alkimir.
Et hie iter est argulus tertius subtiram agla
put recipias de e purpur a calce calcina-
e alia purpur intromitat allulet et subhi-
mit tribu uicibo hie est argulus terce Alkimir
Et hie iter est argulus quartus est uaccip-
at de argento et igna situm uim rubi
et ad igne eis de argenti uinii abluto et eius
opatio eius ut de coquias aceto semil et
vero donee aedidat nigredo eis et galea uii-
ct secunda turina uice terra et si est ura-
na antiqua tunc melior est plus enim
modificat et similiter aggrega ipsum argetu
et tunc totius donest fiat sicut butyrri et nò
ùvemis tunc argentum tunc. Quo ergo sta fit
jarn opluti sunt aegeli

Tunc ergo argentum quod est ut accipias de infe-
rimento preparato albificato 1/3. et de argentum cib-
saco cui argentum. j. 41. Delinde primum oun et
fure galea et salta alba alba alboa solutus gyna
et aqua Bracket igni levii et redact at tredici
et assandu donce liquositat supra linguam et
enti complernetur sig hoc.

Exscipit liber tertius. Exscipit liber quartus

Prologus supra ipsa

Subtilius in rebus naturalibus considerandis et
fuit certis qui affirmabant Alkimiae
profittetur. Ada illius rei, dux ille qui beni-
tat et certis comparant plurimum tradidit
et certas illas anihilavit. Mibi ante excusa-
tio no fueri in arte mea et in tene cruoros
rationibus quae sunt apud omnes artes etre
perp pluriunum sig et in ipsis sitent aliqua.
tioni similis et aspici libro traditionis et reputis contradictione debile et raioquia
zione bene cuini similari aut no destini
ad tuum sit sin reviseris et cogitavi et medi
itaui si hic res est quon modo res est et si
no est quon modo no est: scivi tang, quod si
molis est possibile ut argentum color aure
tingamus aut hæc in colorat argenti: nec ne
cutia est nobis rubra tinctura rubificans
et necessaria est alba tinctura albifcons.
Scivi pretia quod mixtio tinctur: quæ
corporis duris lapisibus no est possibile et
aleni et curaverit sequenti lcnificatio ex
et causas nos sunt possibilis: principio rei
anteg plagiant cur liquirfcrunt no onnis
tinctura rubra aut alba factit nos esse in
latus. Nam cu tinctura superiore adburit
corruptum et no proficit aut ino ad buriti
no factur superiore sed eulat sed no igret
cut no proficit no albitc aut similiter cu
hec iis aut priscis. No remanet si-
xe dispositionis im purificat et solvant et
separat quilibet separat et
hibi no proficit
Aut hinc separat nec solvunt sed no efficit
argentum nec ad husrum ab eis quod no ad-
burat aurum et ad. hunc argentum.
Cui sunt
sulphur et reliquae quibus quoque purificat ab
argentum no efficit et no efficit est tali quod no
adcurat ab eis quod no adhurat hie sunt
plumbi et reliquae. Indigemus igitur medi-
ca singet citrina aut alba aut corporibus
liquoraris priscet et no adhurat. Cuius
acutis ad husrum obrurat et no purgetur
et no purgat ad husrum partes corporis. Si
et considerauerit quam medicinis sustin-
batur. Si medicina habens habens opationis esse
et utrinque medicinis et putet qut ad prof-
unt medicina habens hone inspitem
nisi illud quod nobis responsum est de iusticia
planta. Cum hunc est narratio nobis stant ne-
cessarum est ut hanc operacione nos usus istius
amurpungiarnur ergo tinctura qun ignis
no conumputet subam Coquilata fixa suj
sent et ingenti et ad miscendu ista ad inic
fiant fiat humedo Suba una quin ignis non
imprimat et tingat cu eo quod non est ipsa
de Suba miscibili et co solutet cu eo quod ina
est de Suba co solida et fixa serpi cu eo que
est de Suba co solida et fixa serpi cu eo que
est ipsa de Suba fixa serpi quidominus ad
hanc nos purunt ad nos intentio:
Capitulio d' alba tinture que a ingr al
dumam faciendum:
De Alba quide tintura sciendi est quon
in uenimas argenti uivial albuscire et in
uenimas ipse albuscire sub ad harta
corporis et penetrare ipsis sait cu substantia
atur hie et decagar in aceto suis medias
nis nos moratur quin penetrat albedo ius
orn eius fiat ipsius in tincu similis
argumentum albidum et sta ut meditentur quae quando sperautur quibus adhibitantur et inveniuntur.

Adhibit nobis imperfectus et opatius utrumque, etsi fugere et sperare a nobis est.

Consecrationem et no ingenii omnire quod et de eis quod utilem redderit sed cü hoc habeat bonitatem quoniam non adhuc sit ignes omnino sed calixit ab eo tantumque cumus et ergo re laboramus in destructione ad huiusmodi ab eo et scimus quid eo sit preparatio et ut constiacta locis factis remanet etis alibi secundis dispositio parvidemus et quas imponamus principio rei eius expiatione et destitutione Antiquitatis ab eo forte necessitas At frangatur et non cum preparatur et volumus ut sit et erit, et etiam et sit et sed quodcumque imbitur eaque si forte Accidat necessitas illius apud res qui est carere non possimus. Si volumus o victione et compositione est et unus illius ut
decognimus ipsum super igne taliter ut separat
partes eius Currit et remanet sic vi
minus Amplitus illud non est possibile sta ut napes
tur ab eo Currit et restat ab eo. Nondum ipsi
secum est Currit natura totius aut plurimum in
et magis dominus ipsum ut appararet pre-
cipue cui iva via furrit et illud multionis
fuit non occultus potest illud omnino et sta
ut cui de eo ad hurit aliquid ad hurat ivo
do istrum et purificet cui co nos extin et
secunda antiquitas et est illud quod non
ad hurit et sublimet secum pulvisabile al
bi in quo non est ad huius praeitius indigem
stag istrum ino sublimationis Accipiens
Corpus longum quod istrus sit totum
et sonans minore parte eius ignis et plu-
rimus eius sup lar preparatur eius et appa-
rebus sup capit eius Coptorin i medio horn
us ut foretur in ipsum capit unius et super
coptorium ponit copelius ut concert in eo illud
quod sublimat, et fumum aerei inuii et supercoctionis sit formam formam et i co cotula
na i genos fusa ad aperire quam quando in-
timatus quod fumus sit finitus. Considem
anno aliquis sit fumus aut sublimatus. Cum ergo
volument uum sublimat corruus uum post
mortificantur et quo mortificatur ita
ut tertiam quem aperitur facultius non
parus exsecationibus scient sal et atra-
mitua et calx et aliis res quas habet res
ad hanc similiis ihis deinde si volument us-
at bonn corruptio eius gilii. Argumentum ium
equali et hoc est ut sestrum uum in uasta
testae utriusque et liniam quas uto sapien-
tie et de seccentum uum et ponam uum
et nos ad uum dicem post hoc quoniam
mortificat. An. ni. Et quoniam fiant in-
tu sapientiae Deinde post aperimentum sestris
uem et remissus uum iust sublimationis
et nomen uarum alluat et sublimat uem.
sic multitatis et quotidianae sublimatur,
remontant et concoctionem et sublimat
illum usque tandem facta. facinrnum ergo mod
multitas donec muniat et alcibitar et
quando capsetur illud nobis in. 7. vivi
et quis exprimir om qui om usque ad 13. mors
quod est ultimum et quis ponit om ulti-
ma mait et humanam minus unto sapient
sit caquit et costringim Caput eius post
afnim nam rect eius fuit de ista post
sument sublimationem medicam donec affes
dat et poverat regula quando sit angren alic
sit Cristallum et quando sit lapidem. postqua
sublimant inus om ab eo et est res egredien
tit cum rationis et expressitis actuas post
illa spoliam et in tertio quidem in illo quia et
sicquae argentum inus. Et faceret jum per
us post ergo fexerit illud fnutum inus
sumtatem eius tingente et remanet
sumno melioris fiscitur et penetratis
plaut d; simplicet a color argeti purii aliquo saepe est magis refertur tinctura et magis coeptae albedinis et est res. Ante experimentum fuerit notus noto cognitioni substili urchin et longa putnit etro adnot tinctura al. nuda a rebus gravis idem, de rubrea tinctura ad solutum facietur. De tinctura vera rubra est; nel alba fricta quin nos innumerum in principio aliquid facies rubera. Simme innumerus omnino quae penetrant in argento et reliqui adeo et tinctura Über tingere eum pudentia ad nardam aligani. Amplius ulterius, maeret argento et sulphur odo et var incituntur deinde eum remanet demigrat eum et similiter eum remanet et fit fortior. Nigret et eum prout eum liquescit adhucit eum et forent e et simul quis non est nec pusendo ad albedine ornem ut adhuc sion demigratur et mitam viridi -
et rubra tune bene erit quod seeping sicut nigra aduentur et ad suflana obd eionis fregrat aceto sublimato et expionem assumpta et lacte conditato facto aceto et foca aceto safrin sulphuris et Acetoitae uibri et religis faciendo decoctione post decoctione ut cui eis ignitas fracta fuerit et spissa opatio debilitata et remanisit de insignitatis evis et Citrinato ne pp debilitata suad in ad hurado et fuit immo illa no i pedibus et no psernatas ad rece- dens Cu igneus accedit fere sa psernium genus tinctur et nobis qae est necessarium ut ipsum humilitate Componam donec fiat facilis eius mixtio Cu quo ipsum adiu- gis tulum et nos Invenire Comone- tis alis rubris pserpit ad damna plerore liritur et argenti uini rubescenti. Cu est possi- bile ut rubescit Ista ut nos ad hurat g spam- tione opis g r gy que ad huratur Ista ut nos
ad hurat' Quoniam ar' ui: rubificatu quo nig.
ritur cum eo quod diximng resolutit sic ut dicemg
fit rubedo euree et ipsum met est tigens et
multe plus qlo id ipo imponit tinctura Cruq
propetas est apone et compositit qo.sic ut ui-
fur nisi go illud ad hurit et illud nq ad hur-
tur it et ad hoc go deboq nq turnmig nisi profy
ucife et eiusmod go dicemg: Scirmq de uolgtu
sulphuris illata argenti ui. et rubificatione
apud giuctione tune qdog Componemq et
teremq hanc tincturaq gargo uno fendo
equalit aut de unq uod aut de tinctura minq
Et possibile est nobis ut sit argento uius resolu-
tus unde rubificatu quoniam rubificat q
possibil et sic ut in tinctur qigit rubificatio
cii possibil est: melius et dignius et hu-
rnobirg ambo tismo stam ut bont et effet-
compositq. Jam est Comprehensq sunt
nobis tinctura alba et tinctura rubra ut
hoc est unus de elementi.
Capitulum 7. de substantia primitibili praestat
E'latum vero secundum necessarius est
substantia primitibii quasi facti in
substantia iis et liis factura Cu' ergo Cogitate-
mus et iexerem gis' ut uterem aliquid ad
procerit sup aliquid liis factura ad hurcsuri
et e'itursurpi et substringeret ieo et no
conuister uo. No in tenuum nisi et mineralibus
sulfhuribus et de commisiris aridio qui fugit
nol incideo mora siqui nisi quod tempor bavri
iunum suspensa procedet ad comshion
geo. No ergo in tenuum igerui nisi rectification
cox sta ut eireo romamct ad heres i et desrun-
mount' adhucio in tenuim longe ad bavion
necessario gnum porat ab eis ad ignis natura
unporam utlociter et in tenuim caus' ad hit-
startic liisfactione beind simuludnih im-
meritatis et acuitatis qui habet natura et
Considerantam ina prinapis naturalis
bus et staque subjecta liisfections hunc-
ditas curres pro mixta partibus sicceis teneis ignis
morat' resistit causas ignis et non posse
unt movatur vel sicque ucosystem Commiscio-
nis et iuventi causa evaporationis humid-
tate no uquenti ico Commissio'no ele-
uitur ab eo et egerit ut iuventi causam
ad iusitoniis ut fit jam de corta pro mixta fusci-
tati item ponit ad ipsum illud ge et admix-
xtu est de secitati et quod ius' ex calidita-
ti accidentiali superficis Corruptas igne fr
figaret nobis nam diu donec iuniant
ension humiditatis quam est apud ignes
potest Coptert quando partim corpus-
ris ad substantia ignis. Ante evaporacione
aut quaporationi et iuventi ignis aut re-
maneat et ius' eius ignis et illud gest ad hu-
stia et hec quod eius ignis jam nupto et jam
querent esse flamma. Quoitis vero habit
secundu verificatione et caus' indicata et
essentiales, est res ad qua nos dulcitat hic
liber sed ex ista testificat hoc i.e. est quod hum-
militas supflerit no ad hurit. Immo si mis-
cut la calor substantialiter ante ad huiusmodi
quod si enim est occultas aliquo et non est de-
proprietatem eis ut vaporet ut ut remainet
scit Cinaristius no ad hurit'dea aliquid in
corporis digeritis amplius quod Compreditur
in corpore plantae aut animalis quia est co-
lor in natus et virtus miscibilis tunc si
decogat Cusucco sta ut inuet et facit
unquet viu olei inflamaret et ad hurit
et similiter no sit oleu immo sit uctem-
tis miscitionis cusucco et hoc totum no an-
gumet augumentatione quod non uiderem
endi quod sit uiget abiatur ad huiusmodi et
stervat eis oleum stat ut remaineat in hu-
militas liquescit unde uideret eis coagulam
tum et non sin uctimationem cogito qu hu-
militas huic corporis no evacuat ac-
miqiont uctem et uctem et uctem et uctem et uctem et
ado mout ed ignis ad evaporation et
fuit sicinit et fis dominatas nos
animos currat meo et ligfiet aut hunc
aur quemadmodum est iutro et si hu-
miditas fuerit eis dilactat et vaporet
et ut sit vapor quasi fumus prnixtus siccita-
ti in ipso et quiescit sicut no purget
et ut sit aqua pura amplius poste verae
itus illud qupermit et plurimi
mo summa siccitas albificata gsublimatione
fertur infra est apud nos g no corripit eva-
porationem neb minuit quaporatione eign
eg humiditas est prnixta siccitatis eign et
eg nos edo frangit operans iopu destru-
imus ab eo ad huncet ruiding ad illud
modos natures sumus modos est apatino
rebus ad hurtibis et facsimbus pura dem-
det est sublimatio ne procul dubio apud sub-
limatione ad hurti co illud qu ad hurt et
purget in libriter g no ad hurt et gis fere
aliquis ex eo grad burtie reiterabimus ipsum donum
intemiarum ipsum in fine rei sublimari ab in-
guo et non mixtio ad hystionis etg proxie-
mus ipsum sive argentum non ad hystet ipsum et
non Corunipret et facti tenui illud apud nos
aprobatio quae remotatione prolongatur
s. g. hoc opatio non destruit de substantia eius
fundatione et ad hystia et gr uulio est h u-
miditatt eius. Wlotius est potest. Ad hysta
ante est quod Cornificat aut ad hyst aut cor-
pit humiditas substantialis rei. Et nos quid
sum destructum non. Ne ergo ad hystur et
resoluo et plurimos humiditas suffinit
et humiditas ad hystian et remanit humi-
ditas ualde Cornicta siccitat humiditates
nagn iste Conglatt sunt. Quara hystet int-
oltus sum igniis posta uero scirius et expit
sum in uerum ipsum ad hystet et intrin-
sum et g hoc albificat illud gy no est album
et tenet in his part sunt no ab eo separat.
ante stellam circinat et praecepit ante ostiis capitis amplius, ut non inurniat ut ad gest

distincta est et nos quidem id quod autem

testatis rationis qua efferente experimentum quoniam alibi connuistit albificat po-

stis ad inurniam ignem ad hortet er aparere

putut ad nos qui oleo barbing et quod nos

sublimat et nos decogam eum in oleo aqua
denec superet ab ea virtus ignis et evaporat

plurimum humiditatis sub fluitis siccati etre

mantat ea humiditate quoniam siccati etre

no super intemperante purgat et morat eam

si facsim. Hic ergo morat quam agentem cor-

poralem in oleo sive aqua et super ignem amplius po-

sta, sicquum hanc ut inurniam sulphur est

in elles rubro et albificat et sit melior rubbing

tit inurniam et in albo melius experimento

gestat omne omni sit quoniam amplius possi-

bulit est nobis ut parem rubro bonitate alia

quater rubet faciendo siby. Rebus quas ignis
tur uchement deinde & sic contur & congulat
stago sibi est surna volatilis summa fixa
volatilis cü ea & uidimy plurimas res vol-
ui & congrulat & uirtutus cüx remouere de-
quiby sat sal et sal ar. et dragatu et surnus
principia plurima scientia naturalis quod
possibilt est ut res substantie radix est e terra
et aqua resoluuat et Curatres fiant deinde
nonnes alios gestas Elusor peditar cü resolu-
tur non prohibit resolutio ab operacionibg radica-
tibus immo remanet nobis uirtutu corum
quodsum testifiat en ad cedenda medicatio-
ne exprimetu. uidimy ergo de rebus conuiniitis
ad illas resolucione et cursum de cogelatione
ut humane substantie radicis fiat res uma
sans tingere profundans g/olidans euerus
Et existimaung ge quando Acem coetitio-
ne & cotitius aguas calleday proxamus
resolutary Commoditas resolutary secund
affiduatione ge illud loco resolutios faciam
ergo illud in rebus ad eundem id est ad eundem non anuluit et ad eandem non defendit aut esse debilitates et remittere aut defectu in oportunitate et in res particularis accidentales quae non apprehenduntur. Fuit ergo non intentio ad hoc deus capitula et una plexa meti artis solus et ad usum ergo qaud de intentio qsta et fuerint radices albi ar. ni \[pavanum \& sulphur albus \] et calx et corporis et meligillo est ut oin sint rubificatae deinde apponit et fit quae et Anglican tinctura et quando fiat Anglican

"Quando fiat Anglican

Dosta Audriam multitudines quae possibit est ut sit Capello et uno et junquint et multis par

tiu animalibus fiat Anglican necipit ergo ex

periri. An haberet suspiciosum in corporibus qui

factis surremisit tunc en ne ilprimus ed

sumo cognor et en suspedit in corporibus tang

coperit argentum citrinatet et simulare arg-

entum ignitum cum submergit eos iprimus

scimus ergo quae est tinctura et seis est"
suprasio et armis capsillis et sanguinis et suis
decorticis sausoo lansulat aqua salem et
suaque ad unum suprasc tinctura et sus-
ceptione nisi est possibile ut sit nis cui
sit et sublimatione sunt non tingant et
suaque primae eius distillat est aqua dieur
olivae graminei fissus est sub igne.
Distillationis ergo et grum subtili in cururbo et salam-
bit distillationis ergo aqua in corpi oleum distilla-
ta ergo aqua in corpi oleum distillatio
igni Ergo ambos tam diu donec finita fuerit
distillationis et rem tennes frigui grum multo des
tam diu ubi etiam donec exit calcis fixa super
igne. Aditum ergo nobis ex ea calcis detrac-
ctionis et tinctura est obs essentiam ergo
in diem decxim ym non ita aut nisi
i aqua sua cui sit aqua ei calicis ad
coquit in salis. decxionem levi tam diu
donec et tayting tinctura est diem ole-
um et decxionae aeg tripulatis in accutat
tā diū donec purgaverit ūnum et de abluαt
et rēmoverunt ad hysteron ab eo putratrix
igitur unus liquescentio et subposita et destruct
et ab ipso ad hystic purgavi[m calci[m
et tam diū donec factura est pulvis albicis et in
utri[m aqua sig[i]c[ut: or: ni]l mineralis
et caele sig[c[ut caulx in mineralis[i] calydis
et est l[imalis viz] et largior et melior
hαbundatig op[eris et sublimin

Quemodo fiat aurum bonum

Sume delaminibus aur[i] quantu volueris
ponas[ i]nas vitriatum fortissimum actui iponar
sulphur unum ad tu[m] subitum et legas[m]imus et statum
ibis tribus dieibus et[i] mortibus Et posta lami[n]as aur[i]
destina fretiones unger et pon[s] su[m carbonar] qui
furnu nullo modo faciat usus quo sint bene rubes
sicut carbonas aeternae extrahere eas et dinit in
mortarii eum[s] su[m mar[m]ar et terra eas
donec fiat sicut pulvis ad oculus aeternae extrah
be ixx partibus purissimis: ar[i]gaffi ponset
Allumae 1 regio
Lorjani surgim 1 fulmis
Virtat Saturni 1 brusche
Furoe 1 genus mens
bertrinae 1 metra de sedro
Astacto 1 humum in dixi
Verona habi 1 genus Claudip
Locetha albanu embula 1 catin
Alcander lapis desipit rubens et gallus
mysti

Exploirt pro gratias
A far cresser el saùò el dopio et restera
fetto et miglior ch'era primu.
A far l'ingesta.
Recite 1 iò de lussia forte, nelagual
mentarai le i trascritt coste peffante minu-
tamò et poi misti si erete 1/2 d una
salnitriu once una cucina once megl
alcina viva once una borsa, 1 1/2 sal
comù once, 4, 8, 50, et teste coste metti si
siret a bogir in dista lussia, tantu ch'intendo
disfatte poi lassala stredir Dapoi
Recite 2 iò lussia forte, ma nò tanto
come la prima. poi torni 1 iò saùò et
piagnalo sop' una piagna da dritturar
et cuesi piagnato/butalo dentro gsta
ultima lussia essendo prima calda forte
sich nò la posta sofir. poi messedà ben el
saùò e lussia sich el/sia disfato. poi buta
lo nella forma come se butano l'altre
sauori. poi et fora frodo tagliato speci et
bolalo, poi metterai questi peci i la dita maistra, lagual vol esser fido, et ferna la messerai guarni macca, et la sia ditto alcu
ussi i peci i dita maistra, tanto ch'in be
i durito poi Caualo fora et metilo sof
ls fut macete acolar sof dita maistra
esera pietto.

Sophisthū ad albu

Recipe una materia, et salutare 0 c.

et salutare 0 c. bozans 21/2耸
risi yond et uniti sert et porosh i umo
unnoto basso largo chia iterato dubato gur
largo et porosh sof un furf suneet el hbst
stam tramite st-nu furma pin: peroni d-

get apo sertent 21/2 oshe et tortore 21/2 et

pero sertent cobir sertent et poi i suneet
unnoto sof al furf suneet et lafermi par tuto
unnoto furma et digo furmai nori et

nen sof vena furato ed istato el fua anta de
fient el unna bala, poi leri e torgo gorgo et

ful arc digo delt e vennin 70.7.
Acuret uno et hauesse doglies cataral per
la persona et farlo venir sano et grasso
Togli della stena et da lagual se troua a le
spicierie; secca et toglient una scudela pe-
na et ponila in una pignata nova et me-
tili doi gotti d’acqua et ponila al foco et la
palla bulir farne che canta; poi di un tempo
poi coierra alla decoctione e una pella et cola-
ta accondi tanto eucaro che tal decoctione
sia dolce; poi la beneari tepida adeguino et
dapoi tre ore et meza fin quatro andera
adisnar e farai eufsi 5. 6. 7. 8. volte secou
Ti parera essere bisogno vederai mirabel cosa

Gio. Framis Gulias