**Obnova 9. Novele 6. Dekameronovega dne,**

Guido Cavalcanti z Dovtipom pošteno ozmerja nekatere florentinske viteze, ki so ga bili presenetili

Kraljica je videla, da je ostala le še ona, da pripoveduje novelo, takrat je bila posebna čast, da si zadnji pripovedoval. Pripovedovala je o florentinskih gospodih, kako so se skupaj zbirali v mestih in sestavljali svoje druščine v katerih so imeli določeno število članov, ki so lahko brez kakšnih prevelikih pomislekov utrpeli posledice. Enkrat na leto so imeli praznik. Takrat so se vsi enako oblekli prirejali so viteške boje, jahali po mestu in podobno. Zlasti takrat, ko je v mesto prišla dobra novica. Med vsemi temi družbami je bila tudi družba gospoda Betta Brulleneschija , ki si je s svojimi prijatelji močno prizadeval, da bi v svojo družbo pritegnil gospoda Guida Cavalcanta de' Cavalcanti. Guido je bil zelo dober fizik, filozof in cenjen govornik. Med drugim je bil tudi zelo bogat in vedel je komu lahko zaupa. Gospodu Bettu ni še nikoli uspelo pridobiti Guid-a na svojo stran, bil je prepričan da zaradi njegovega pretiranega poglabljanja v učenje. Guido je nekega dne šel po sprehajališču d ene do druge cerkve, ko ga je zagledal Bett z svojimi prijatelji. Bett se je odločil, da mu malo ponagaja. Obkolili so ga Guido je to takoj razumel. Izjavil je:«Pri svoji hiši mi lahko rečete, kar vam je všeč!« Bettova druščina je obmolknila in se začela spogledovati, saj na mestu, kjer so stali nisi imeli nič večje veljave kot drugi meščani. Bett a jim je odvrnil, da je Guido mislil da lahko pred svojim grobom govorijo kar želijo, to je bila žaljivka za viteze. Od tedaj naprej ga niso več zmerjali in so ga spoštovali kot modrega in dobrega viteza.