Ambrosini Paralipomenos quem in pluribus examinavi
definitque in loco Voluminis Sedentioris Liabri praebam
aduentem.
Vide I. mon. Dietrichbhai. Typographiam et. pag. 16.

J. de la Warenne
1983

J. Bruce Beadith 1985
VLYSSIS ALDROVANDI
PATRICII BONONIENSIS
MONSTRORVM HISTORIA
CVM PARALIPOMENIS HISTORICÆ
OMNIVM ANIMALVM.

BARTHOLOMAVS AMBROSINVS
Professor Ordinarius, Mufæ Illustriss. Senatus
Bonon., et Horti publici Prefectus Labore, et
Studio volumen composit.

MARCVS ANTONIVS BERNIA
in lucem edidit Propriis summibus.

AD SERENISS. ET INVICTVM
FERDINANDVM II
MAGNUM HETRVRÆ DVCEM.

cum Indices copiosissimo
ABORANTIS Natura Monstra, infelici hucusque vtero lucata, & tandem posthuma quadam vi secundis ingenij ad litterarium partum maturata, immortalem tuam lucem (Princeps Sereniffime) Luci na qualibet elementiorem implorant. Nec dedecet sanè tuae Fortunae Principem, huiusmodi Monstris admiratione obstetriciae nascentibus, faure; foles quippe ferocioris ingenij portenta vndiq; exquisita ad maiestatis argumentum causis innutrire, & ad liberale comitatis spectaculum theatris exhibere: adeovt in ipsis serarum tabulis, Africa, iam penè ferocitate deducta, mitiori sub Sole, tibi minori anci lletur. Hc vero Monstra, quæ tibi prælo gementi Natura enititur, non Africa sola concepit; neque enim ad folos Africae fontes degeneri amore peccant Animantia; sed quilibet tellus phlegrae mollitur monstra, si Cecumbabet inimicum. Quot portentis falsaci quadam secunditate factae ætate Mare, ex vno Proteo, numerofo siclicet Monstro, liceat coniectare. Aer quoque, si purior enitecat, sèpè Maris, ter ratumque habitu obnubitur, & ex aerea lunone suos creat Centauros. Ipse olim defecatus Ignis, ex quo nobis cum enuntiri cepit, suo quæ inter cineres stabulari, ad innumeram propemodi Monstra versatur; \( \times \) \( \text{tuisc} \)
SERENISSIMVM, ET INVICTVM
FERDINANDVM II.
MAGNVM HETRVRIÆ DVCEM
In dedicatione Operis Monstrorum.
BARTHOLOMÆVS AMBROSIVS
hoc Tetraeticho veneratur.

Vid TIBI MONSTRORVM monstrat
genus omne dicatum?
Monstrat, quod MAGNVS DVX fera
MONSTRA domat.

MAGNVS Alexander furialia MONSTRA subegit;
Quæ MAGNVS potuit, MAGNVS & ipse potes.
SERENISSVM ET INVICTVM

FERDINANDVM

MADONVM HERVRAE DUCVM

In saeculo Primi, Monarcham

Victoriae Romanae

sed et anno tertio, Vel I,

MDCCLXXVIII. Martii

Quatre MILES ET VEINTIQUATRE
BARTHOLOMÆVS AMBROSINVS

Benigno Lectori S.

Fluxit penes secundum in turm, Lector inclute, quo illustris, Republica Bonon. Senatus forma virtutis situla, cui semper cordi est illustratus auctum offertum, Sophia in honorabilis curia, nullo meo merito, sed meru s tua humanitate, me ad publici custodiad Musei eligere dignatum, benehui stipendium laboribus meis opisulaturus constituit, memor illius disiecti

Eft labor ingratu, quem debita præmia fallunt;

Quod graue non fit, spe fine, illeue fit?

Magnum quidem temporis spatium est, si meta humane vitæ consideretur, eigni profecto, tanta opera ex Museo promedia, quæ a cunctis studiosis desiderata perpetuatur : cum rurum multa, mea labore et studio, quæ in Museo, veluti in tenebris iacebant sepulta, ut oculo, quamquam pasca, quotidie in lucem præducant.

Solent igitur, qui publicandorum operum nauant operam, in primaoluminis factio, quandam diffusa sermonis speciem praemonstrare, illamque tanquam totius libri medullam Lectori praebendasque ferre. Verum in presentia, id praèclare mea non interesse, dixeret ordinis ratio totum, ostendit. Tibi tantummodo pollices mea non interesse, tum aliqua notam emergere, Paralipomenis historiæ cunctorum animantium locupletauerim. Itaque lege lubesc huncopus, cum eius te accendere amore non sit opus, causis desiderio te confagraris manifeestus est. Fratris, ingram, hoc librum operis, cuius utilitas cum voluptate certaminis, te gratiam sensero, alia, atque alia, Deo dante, posse mei loci: cum abe FOSSIDIANUM, & Plantarum icones in publico Museo diligenter custodie, in classibus digerenda, & historiis decoranda, superintend. Interea visimulare nolam factum, potissimum, te menda non paucia deprehendet, quae de minus damnense, etiam, atque eiam rogare, quandoquidem, ob incuriam erga infiniti Typographorum, eutari quodammodo minimè possum. Vale, Et temetipsum hoc disicio folare.

Quod docet istud Opus Monstrorum, perlege Lector,
Inuenies passim, quæ nouitati placent.

Imprimatur


Summa Privilegij S. Caerææ Maiestatis.

P. Riuilegio Sacrae Caerææ Maiestatis cautum est, ne quis aliquam Historiarum Vlysii Aldrouandi Bonon, que agunt de animalibus, & per consequens, etiam de Monstros, in toto, vel in parte absque voluntate, & proprio Authoris, aut eius hæredum consensu, intra decennium, a die quo absolutum fuerit volumen inchoandum, recudat, aut alibi recusam vendat, sub poena quotiescunque deprehensus fuerit, privationis omnium librorum, & decem marfarum aurum purum, prout latis patet id diplomate Caesaræ dato in arce regia Pragæ, die prima Aprilis, anno millesimo quingentesimo nonagesimo nono.

Rodulphus Imperator.

Rodulphus Coradutius.

Ad mandatum Sacrae Caerææ Maiestatis proprium Io. Barnitius.
VLYSSES ALDROVANDI
PATRITII BONONIENSIS:
MONSTRORVM HISTORIA.

ORDINIS RATIO.

VNC TORVM inulgaris animantium moribus, & naturis, physica miracula nomine monstrorum vulgo nuncupata, in aspec tum publicum modo producenda sucedunt; quae aliquando contingere, explorata factetur veritas, & notissimum quando, non iuxta confuetum naturae normam, perreginita qua dam, vel toti generorum corpori, vel eiude partibus (siue de homine, siue de brutis, siue de plantis verba fiant) figura, vel character imprimitur. Non enim haec authorum sunt deliria, vel somnia, qui fusata persuasione, arbitrio suo, mostra delire aere velint, quandoquidem de his quotidianis nos certiores facie autopia. Ideo pro comperto affirmandum est, quod humana curiositas va-

Scien ti apperitus mirabilis.

Sed cum rectum sui, & obliqui index, & examen effe perhibeatur, opus pretium effe videtur, si prima f nte perfedam hominis constitucionem paucis complectatur verbis, non fulum t deinceps errara naturae eiusdeniora legentibus innotescat; verum etiam ne humanis praerogatibus hae noftrae historie caret. Deus enim in ipso corporis humani creationis initio, immortalis vitae spiritualem, nempe animam infuetur, qua tanquam rationali Duce regetur, superna meditatur, & senibus dominatur. Denique in rebus etiam animatis, admiranda aliquando eveniunt, taurum naturam cauatur, non referentia, veluti varia aquarum, fec etiam animalium, vel equum similia in aere apparen cea monstrare coletieit quoniam appellatasque etiam mentionem perpulchris exornantam imaginibus, hisce historiarum monumentis mandare statutum est. lefita qua.
DE HOMINE Cap. I.
ÆQUIVOCA.

OMEN hominis simpliciter prolatum hominem ex humano corpore, & rationali anima integraturum designat,ideo, in hoc intellectu, vir non vulgaretur eruditus, nec non in tenebris inficere versans, immo infans, & adultus comprehenderit. Amplius hominem interdum appellamus, qui perfectum corporis incrementum est affecutus; unde ab hoc significatione puer, & adolescentia excluditur. Praeterea, nomine hominis, vir quandoquae summa praebens eruditione denotatur; quare hac vox ineruditum, & infantem explorare videtur. Ceterum cum hac vox (homo) apud Latinos sit promiscui generis, si folum hominem maeulum, verum etiam feminam nempe mulierem significabit. Hic autem sensus facris Biblijs est admodum familiaris, ubi hac vox (homo) significatione prolata numero, ut plurimum grato animo, fed numero multitudinis, opposito modo acceptatur; & quantum apud Mathematem legatur, homo inimicus, nempe Diabolus superfeminat zizaniam, nihilominus id ratione epitheti additi factum suisse affecutus.

Botanici herbae quandam paffim Balantium feminam nuncupatam, hominem indigentem, quia caules plantae acerca evraevatae, ut homincionem perbelli amputatur. Pictores quoq. & Coelatores delineatum, vel plurimum hominis surnaturum, hominem nominant; Apud Platonom, ex Ficino, homo nonnisi vis animae in ratione, & sensui significationi, ut veteribus Theologis animam nuncupatam, exprimitur. Hinc nonnulli non imitteri hominem interiore animam, & corpus hominem exteriori nominari. Dialectici in sui proprietationibus hominem pro specie specialissima colloquant ideo, apud ipse posse in definita, cuius minor extremitas sit vox (homo) ad veterem reducitur propositionem: scie quod intelligendus est. Apollinus scripten ad Corinthios, quando inquit,

Prophetatem in hominem, licet aliquando praedicta vox Individuum feuriet aliquem particolarem designare postul; hunc enim intellectum legimus in sacris litteris, hominem non erat, qui operaretur terram. Tantandem si huic vocabulo (homo) aliquis addatur, adhuc varias fortisignificaciones; quidam hominem aliquis dicitur, qui alterius obsequio addidus est. Quamodobrem in sacris paginis, homo Dei, interprete Oleastro, Prophetis expostullus, quoniam Prophetae dominus ministri effent mancipati. At Diuus Augustinus corpus appellauit hominem mundanum. Ficinus vero, per hominem ingenium, Deum est intellectum. Paulo scilicet hominis magni nomine, mundus intelligitur, quia victor, mundi parum nomine, homo designetur.

Denique Chymista cucurbitam cum suo alembico, nempe vas Philosophorum, hominem altum, vel hominem galactarum nominant. Quauid apud ipsos metallam quod dicatur homines quaapropere in ipforum libris, homines interdum in Deum, & Deum homines interdum in Deum transmutari perhibentur: quandoque hominem, nempe in argentum, & tandem in aurum ab ipsiu vocatum Deum transformatur. Pariter apud Gracos &c, quemadmodum apud Latinos, variis modis us purgatur; interdum simpliciter pro &c accipitur; quandoque hac vox maeulum, nec non euratur, ad differentiam Eunochi, item hominem in virili ætate constitutum, identidem virum irenum, & fortum, immo etiam maritum significat.
SYNONYMA, ET ETYVM.

Antiqui omnes vno ore confirmarunt hoc vocabulum (homo) sine aspiratione nulla ratione esse proferendum; propterque Deus Augustinus hoc meditatus dicebat. Mirandum est quomodo filii hominum patet litteraturam, & fyllabarum a maioribus accepta diligentissime observent, deinde patet aeterna salus perpetua negligent, nam Mtdorus hominem fortet ab humo derivaunt; cum legatur in Genes, hominem de humo, non de lino terrae, ab oipisque omnipotenti suffice creatum. Huic sententiae afficentur Varro, dum inquit: humo hominem sue terram caliginosam significant, qui mollis, & stabiles est, ideoque rotam figuli sequitur, quae hominis, no minis etymo, ad humum, & imperium summi Dei, circumducendum est. Quamuis alii velent hominum etymologiam ab humo minime esse deducendam, quia hoc omnibus animantibus est communis, placuit igitur aliis, hoc etymum ad verbo Graeco subjectum sicilicet esse defumendum: cum hominum, inter caetera animantia, concordiae, & comoditatis vinculo maximopere conneectatur. Nisi velimus cum Gregorio affecerem, in prima lingua hominem vocatum suisse Hoornoc, quod vox animalium sui genus esse indicat.

Alius homo vocatur etiam vir, vel a vis, vel a virtute, tum animi, tum corporis, quod mirandum in modum potest.

Apud Hebreeos multa fortis nominatio, in primiti appellatur Adam, terra, Gheber, ortis, Methim, mortalis, Enos, obliuofo, & fragilis, & tandem, sic, vir, in qua dictio est fod littera, & notitia, ut Iuxta Fententiam Burgojinij, ab hominum malefico Deus inuenijari poterit, quae littera in nomine mulieris liifab non inuentur; hoc de re mulieris iuramentorum administratio inhibitetur. Iacque igitur vivit, virum virtutis praensis est, et verbo sic fortarem denotarat, immo Graeci ab hoc vocabulo legitur Io, idest viribus, positis, derivaunt. Addit Goropius hominem nuncupari etiam Menfch, quod vox liberti arbitriij hominem esse indicat; cum, Menfch, ducens se ipsum exponatur.

Apud Graecos legitur abopos, vel ad verbo abop, attentet cifidero, & con templant, quia solus homo inter animantia, vidit, atque attentis, & meditatur, Vel ex mente Etymologi, quap a to, abop, quia homo ad alias comparatus animantia sursum alpinat. De hoc non inconcinni canebat Ovidius.

Pro qua estum fpecie hominis materiae, Os homo sublimis dedit, calumque videre

Hoc enim factum est, ut Deum cognosceret, non autem, ut, vna terebrata, aqua fubm. quod hominis Deum non cognoscens, neque cognoscentibus symbolum esse perhibetur. Iacque tunc possemus sic canere.

Quid mentem transifit, sed quid profuit alium

Eresiffis caput?

Alius Graecis dicitur abopos abo, vel abop toi periculo; cum homo animal fit perfectissimum. Quamobrem vocatur etiam miropos miros, quas parum mundus, quoniam, sime Galeno, tamquam artificium in constructione hominis, & aliorum animalium, quantum in mundi opificio observatur; iqecirco Aristoteles, & Averroes hominem, & caeteras animantias minorem mundum indigerrunt. His addimus, cerebro hominis, in quo ratio, & mens refidet, reprefentari Coelum Emyumpericum, vbi duina refidet maiestatis; deinde a capitis parte imaginaturum, & cogitationem continem, ephegas, & intelligentes, & a fenforia Dei inferioris referri, & indicari. His addimus, quod tot faciei anum per quas rerum species fenfu admittit, septem planetas amulantur. Nam, si Coeli oculos Solem, & Lunam vocamus, oculi pariter humani Solem, & Lunam representare. Os, in quo venutas vultus confinit, Verem referre, locum, & Mercurium Nafus; cum is pro Ionis fceptro, & pro Mercurij caduceum fumpit, Saturnum tandem, & Martem aures, ob ficcatatem, praefereunt.
Vlysis Aldrouandi

Hani denique, & cetera naturales macule per facie disperser ceterorum Stellarum octaua spherae gerunt familiarudinem.

Immo partes humanae, per quas excrementa traduntur, illas exemplantur cenebras, ad quas mali Angeli, & improbi homines tantaque mundi facies definentur. Amplus homo, ex D. Augustino, est cum lapidibus, vegetat cum plantis, sentientcum brutis, & intelli crium Angeli. Inuper, authore Georgio Veneto, dum homo duinnam interpretatur mentem, munere Angeli fungitur, dum cunctis dominatur, quibus praefedere ei concedum est, tunc Archangeli prxrogiariam participat, dum vires omnium subditorum complebens, eas vi quadam celebrae attribuit, tunc munii hoc Principatf. Celestibus acceptum refertur, quando virtute quaemaduersus veritas hosce corroboratur, hanc facultatem ad Potestatibus, auxilium ad familiarum subiugendum hostem ad Dominations, opem ad proprium, & debetur peruenien in fine a Thronis, lumen concipientium super celestium imaginum, ad Cherubinis; & tandem tenentem, erga divinam, & prope Seraphinis confequetur. Iustus igitur de causis ad J. Ioanne homo mundi fuit nuncupatus, quando dixit: Multipus cum non cognosce. Italice dictur homo Gallicè Homme, Hifpanice, El varon, Germanice Ein Mensch.

Homo femina Latinis vocatur mulier, quasi mollier a molilitie, ut voluit Varro. Plerumque hoc nomine intelligitur, quod amplius non est Virgo: Cicero enim ob iurgantibus nonnullis, qua sexagenarius Popiliam Virginem ductum, responditus, cras mulier erit, nihilominus, ut placuit C. Iurius, Consul mulieris appellatone, Virgo etiam, nempe viri potens, & nobilis intelligitur. V. P. mulier quoque vocabulum in viro significat, tam pro virgine, quam pro nupta, ut optuvat.


Eft mulier tantaque generalis regula: quae?

In multis fallita regula, sic mulier.

Etenim in ipso statim creationis initio, pernicioso deterrimento, & funestia pernicie, mundum affect. Non igitur mirum igitur cum quam ececerit ad rem. Amicitia sibi causa mulieris Adamas, P. X. causa perdere ipsam animam.

Gallic mulier dicitur Femme, Hifpanis Mugier Germanice Ein Meip Oder fraum.

DIFFERENTIAE.

ATIS iam de synonymis scriptum, per gamus modód ad differentia: nam variam hominum indeorem meditantes, in duplex hominum genus incidenmus, quorum alterum indudum est, & agilete, quod temperante utilitatem honesta, alterum legis naturali valde imbutum, quod rebus omnibus dignitatem anteposuisset huic generi laus, honor, gloria, fides, omniaq. virtus illius autem alterius quibus emolumentum, & voluptas virtutem maximim inimica praeponitur. Si diligenter ponderemus morum varietate, tunc omnium animalium naturas, & vires homines lubire obseruabimus: quandoquidem horum alii sunt truculenti, ut tigres, alii rapaces, ut lupi, alii immanes, ut serpentes, alii fortes, ut leones, alii timidti, ut lepores, alii inuici, ut canes, alii fordisti.
Monstrorum Historia.


Nati vero tempore interlunii, juxta mentem Aristotelis, vel non vivunt, vel adnudum debiles esse solent. Cardanus vero hos atra bile laborare obscurauit. Si speciem acris, vegetis, ingenii meditatur, procul dubio mares validi, confarte, seminae aut imbecilliori compelerint, id eleganter nos docuit Ovidius.

Elius his veribus:

Primur ignepari, sed iam ribi viribus impar,
Fortius ingenium spicer est viri.

Epih. 18.

Immo viri ipi inter fe ratione ingenii valde differentes esse videntur. Horatius id significabat his verbis.

------ Non omnes eadem miratur, amantque
Carmine tu gaude, hic deelicti amabis,
Ille Bisinius fermo,nus, & sae nigro.

Lib. 2. Epih.

Perfius quoque idem videtur atteflario quando cecinit.
Mille hominum specie, & rerum diversitas:
Velle solum cito est, nec vos vivit vos.

Satyr. 3.

Recius id expressit Proreptius quando dixit,
Hic satus ad paenem, hic catrebus vitulis armis;

Lib. 3. Eleg.

Natura sequatur femina glori, fug.

Li. 2. Amor.

Sed magis admirandum est quod in uno & cedem homine diversitas observatur ingenii id declaravit optimae Ovidii quando scripsit.

Quod litter, ingramum est, quod non litter, actuoris,
Quod sequitur fugio, quod fugitisse sequor.

Hic int comprehend non reliquit Catulus his veribus.
Odis, & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Idem poftimus atteflario de aliqua aliqua, postulque species, qua nonnulli interdum
Summopere deelictantur, cum ab eadem alii valde abhorrent, aduerendum autem est huic medio proprietatis individuatius nullo modo varias pofte continui species; cum hoc minus formis tantummodo subfariisbus as ligneturque, doctri na hac Philo Phus demanda,tu ad perfectionem huic historiae de varijs folium hominum figuris verba facere nostra intercerit. Hic autem hominum figura partim ab ore, natibus, oculis, auribus, libero, eto capitis, pedibus, & pelle desidemur,

Hoc int tandem non reliquit Catulus his veribus.

Cod. & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Cod. & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Quocirca varium apud Indos hominum genus, figura, deformatione, statuuntur, quod speciebus diversa innumerabilis nullo modo varias pofte continui species humi formis tantummodo subfariisbus as ligneturque, doctri
na hac Philo Phus demanda,tu ad perfectionem huic historiae de varijs solium hominum figuris verba facere nostra intercerit. Hic autem hominum figura partim

Cap. 32.

Hoc int tandem non reliquit Catulus his veribus.
Odis, & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Cod. & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Quocirca varium apud Indos hominum genus, figura, deformatione, statuuntur, quod speciebus diversa innumerabilis nullo modo varias pofte continui species humi formis tantummodo subfariisbus as ligneturque, doctri
na hac Philo Phus demanda,tu ad perfectionem huic historiae de varijs solium hominum figuris verba facere nostra intercerit. Hic autem hominum figura partim

Cap. 32.

Hoc int tandem non reliquit Catulus his veribus.
Odis, & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Cod. & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Quocirca varium apud Indos hominum genus, figura, deformatione, statuuntur, quod speciebus diversa innumerabilis nullomodo varias pofte continui species humi formis tantummodo subfariisbus as ligneturque, doctri
na hac Philo Phus demanda,tu ad perfectionem huic historiae de varijs solium hominum figuris verba facere nostra intercerit. Hic autem hominum figura partim

Cap. 32.

Hoc int tandem non reliquit Catulus his veribus.
Odis, & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Cod. & amque, inam faciam, forte faequis, noestus, sed feteri fensi, & exercitor.

Quocirca varium apud Indos hominum genus, figura, deformatione, statuuntur, quod speciebus diversa innumerabilis nullomodo varias pofte continui species humi formis tantummodo subfariisbus as ligneturque, doctri
na hac Philo Phus demanda,tu ad perfectionem huic historiae de varijs solium hominum figuris verba facere nostra intercerit. Hic autem hominum figura partim

Cap. 32.
Vlyssis Aldrouandi

H O M O

άσωμος.
H O M O

Braehomo.
Præterea ad radices excellorum Scythiae montium quidam habitare dicuntur, qui non solum calumbia habent naturalem, verum etiam igniti mento, ac adeo finis
nigritudo sunt praediti, ut illos profutus carere videantur. De his forte sermonem habu-
bit Licophthenes, quando meminit gentis loco nati, exigua foramina habentis.

lib.6.cap.3. De labiis Plinius auctus est partem Orientis intimam collæ populi superiores la-
bro privatis. At Licophthenes in Chroniciis, Nigritas describens, eos proceras flatu-
rae esse statuit, cum labio inferiori ad pecus var. pendulum, utra meduram vinæ, cuíus
pars interior, ob calidum climatis, factum nanciferentur putredinem, nisi facile il-
lí medurerunt. Cadamutfus poëta, & Ictor par piscatorum cum alijs identifican-
tur. Nigritae igitur hic describentur.

Hi populi sunt nigerrimi, proceras fature, habentis labrum inferius ad pecus
var. promittum, cuíus interna pars rubore sese naturalem, utraque exulerca-
tione vexari videantur, ideoque, cum dentes omnès nostra maiores conservantur, 
imo duas labras relucientes eminere et.

Ad aures hic concutitur sermo venturius anatomicorum ingeniis narrat, tempora-
ribus suis, observans duos viros Patagoni, quibus ausus erant mobiles. Verum incip-
nit nostro animo admiratio non mediocris de populis Fanesjidi, qui Sarmotis, ut
Pomponius Mela, & Strabo recitant, quorum aures est creata, ut vero visuitum, 
incidentibus, & primo horae, tacentibus famulentur. Quapropter Pigafetae scriptis
mandaat. Incolum Gillon Infulae uxri Moluccas ex auribus à natura esse donatos
ad humeros var. propendenteribus; immo suae finem ferenos membrum, cuíos ha-
bitatores auribus tam magnis munientur, ut in altera tacentis, altera totum corpus
sensu potentiam. Quamobrem, tación Eutrophia linitis, navigationes Hollandorum, & An-
glorum, fidem ficur hominum iteninri Turcuquothis diois (ament significat hoc
nomen, quemadmodum familia spectaculis in vestito orbe s e ab auribus stipendiis
fiscaparunt Enotocoti) quibus adeo prolixus sunt aures, ut var. alientur, ut als
ad terram pendare, & habitare verfus Californiam; quemadmodum in fequenti figura con-
spicitur.

De oculis quid non superest examinandum? Gellius in primis feriptum reliquit
homines esse tam mirabilis, quam suis, quibus oculis duplissimis pupilla, qui in-
gentem iram motu concipieres, quos intueris, intermissus. Hos etiam in Regio-
ne Illyrica, & Scytica habuì ab auctore Plinius. Sed nostrum mentem maior inuadit ad-
miratio, dum homines cerviçe carentes, & pecús oculis decoratam habentes con-
templamur, quorum Plinius, & Solinus meminerunt. Hunc Sylas Aflis vagantur, 
tecchis velamento pudendi, & latusino pileo humeri, ad arcandum folis ariorem, 
dum pipers non medioare colli sunt quantitatem, quam ex teri formam merca-
toribus, Blemiis has gentes vocant. Qua in re facile credendum est Dio Au-
gustino, optime dedicat; qui haec habet. Ego enim Episcopus Hippomenes era, &
cum quibusdam Christiernis ad Ethiopia praerenre, ut eis Christi Evangelium predic-
arem, & viáámis iubito multis homínem, & mulieris capita non habentis, fecundos in pellere
fixos, uteram in capite monstrabatur nobis capite: Hanc cumdem Dio Augustini locum ad
rem citat Fugies. Quare nos in praesentia tantum nobis inscriptum magis faciliter
non possimus nisi, quia hominum genus colli carere, hinc capite thorací
adherentem, corum oculis inuidentibus in pectore esse videtur Licophthenes, qui
multa varis scriptit, nonnullis memorato populis in quibusdam Arabis locis ver-
fantibus tribus oculis insigniores cum mammis adeo magnis, & tumidis, ut difficilís
tegi possit meminisse, etiam legisse in Ethiopia occidentali, homines quatuor
oculis de formés habitantes, ut in sequenti figura conspicitur; verum ne nofer sermo
vnquam a veritate abhorret, non oculis, sed oculorum simulacra circa tempora à
natura in primordio generationis imprimit credimus.

In Taprobana Insula, ex Licophthene, habitant homines nonnulli collo gracile, ca-
pite maximo, unico in fronte oculo, cruribus brucibus, & crassis. Immo ad mentem
aliquorum in Scythia verus septentrionem huic comprehend homines male nature &
prae,
Nigrita labio inferiori pendulo.
Homo Fanesius auritus.
Æthiops quatuor oculis.
Vlyfsis Aldrouandi


praui ingenij Arimaspì dìdi verfari feruntur, quorum frontis medium vnico insigni-
tur oculo, id liberis aufftrit Mondogenus, dum narrat, Fulvio Torquato Consulfì, aduerfus Volfos, è Mauritia Roman aduèctum uffìfe hominem Monoculum, qui per Vrbem, miraculi gratia, speeìandus circumferebatur. Hos populos Mo-

noculos, feu monophthalsmos, vel potius Arimaspì concéntur Plinius. Quandoci-
dem, Arima, Scytharum lingua vnnum, fpus, verò oculum defignat. Nos communi
nomine hos Cyclopes vocare poterimus. Hi, ex Gellio fententia, folis Ferarum car-
nibus vefcuntur; quaopropter ab aliqubus Agriophagìa appellantur. Hæc Natio
non fuit Aritidii Incognita, qui, quò pe dereòds Philosophum Macedonem, fagitta Ater-
ris egregii militis, oculo priuatum, Arimaspì cognatum nuncupabant. Diuus Augu-

fìnus hanc Nationem, referente Fulgo, vic inconfus fidei non explebìs immo
dum effet Antitìes Hippedonens, & per inférioris Aethiopìs partes iteranès, vt ad
frugalem culturam, & ad viam salutis, humanum reuocaret gregem, fimiles gentes fe
confpicatum uffìfe affirmabat. Idecirco in gratia fterniæ Uonam exibémus. The-

uctus tamen in nouo orbe huifmodì gentes nunc quum obseruante in sua faticur
historia.

Superioribus huius hiflorìe litteris demandatùm eff populos collo, feu ceruice ca-
rentes in hoc terrarum orbe verfari. Vicifìm in praefentia prodìmus in Eripia, vt
noullùs scríbunt, vel fecundum Lycofthenem, in partibus extremis Scythe, vel
aliis placet, in aliqubus Tarrahorum conuallibus ahabari gentem; tam oblongo-
ci, vt grimmum profùs amuletum: deinde in coli fummitate facies effe fernìna,2
oculis & nàribis humanis, nec non rostro, & barbulis infrì galì ornata. Id inua-
bìs magì legere, quàm credere. Nìhilomimus homines fefìermos oblongo giore col-
lo, & fernìna facies in illis regionibus degere non negamus, quorum fernìnìna non ìtà
deformes, vt mares, & rarò admodum videri perhibentur. Hæc Natio magna vi in
hoftes, & potìfìmum Arimaspì fcarabæorum tert, Horum quoq. simulacrum lectori
perpendendorum exhibet.

Antequam de stupendis naturâ miraculis circa pedes humanos verba fìri-
mum nonnihil de hominibus cauda insignibus agimus: cum, ex Petro Martyre, in-
cola regionis Inznianin reterunt quondam pelago aduedum esse genus homi-
nis cauda longitudinis ftipitam admirandum, non mobili, fed solidà, turbinara, &
cadìs crocodilorum formìlla: quaapropter fìdebus perforatis vtebantur. Immò
Paulus Venetus homines in Regno Lambri, cauda vnus palma longa fpecéndar
memorat. Quæ omnà nugasmenta effe non audemus attestari. Sciusì quidem
in Annalibus Angelorum memoria hoc effe proditum, vt latùs Major recitât, il-
lìc olìm infantès cauda munitos ab vtero matris in lucem prodijrte, homo diu sus
inplorato nomine, in peccatìs peccati impetravit, ut ille deinceps ìpsus homines cau-
da deturpati naferentur, vt monetì differente diuanam non afferent: idcirco hoc neq. in-
fiuta in peccati, neq. tempestati attribuendum erat; quia enim illius ad
tempus fuit iinflà, vt gens incredula tantum virum probatìs, & optime
fidei auhorem admirarctur.

Iam tempus eff, vt figura vel numerus pedù alias hominum differentias nobis fì
peditet. Plinius gentem cum pedibus cubitalis longitudinis in India effe retulit; 
ferìnìna verò pedès labent adéò paruos, vt ftruthii pedès nuncuparent. Item in
quibudam Tartarorum locis, ex Vincentio in fpeculo Aestheticum, homines vnico
brachio, nec non vnio solium cruce, & pedè vagantur, quorum hominum duo, munus Sa-
gittarí obseuìs, dum arcu ab altero apprehenè, alter fagittam vibrat; deinde in illis
mirà pericinias obfervatur; fiquidem tanta velocitate manu, & pedè current, ut
equòs antequarunt, & quando brachium defatigauerint, tunc pede tantùm faliendo
in Polibì, incendunt, Verù Solinus alias huius generis monoscellos vocatos (exponitur mo-
cap. 53. monoscellos vocitati vnicum crùs habens) Indian peruagari, & pernicier falarie pronunciavit.

In Polybì, incidunt, Verù Solinus alias huius generis monoscellos vocatos (exponitur mo-


Cap. 52. monoscellos vocitati vnicum crùs habens) Indian peruagari, & pernicier falarie pronunciavit.
Homo, ore & collo Gruis.
Homo pedibus auersis.
Homines sylvestres

Hoc sylvestre genus hominum Bononiæ primam visitum est, cum Illustissima Soranij Marchionisfìa Bononìam se conferes ab Illustissimo viro Mario Cafaliò hominum sylvestrium societatem. Inde, nec solum elogia, sed etiam animadversiones, quibusque imitatae, omnium icones exibuntur.

Pater annorum quadraginta, & filius annorum viginti toto corpore pilosi.
Puella pilosa annorum duodecim.
Erat facies puellæ vna cum fronte pilosa, præter nares, & labia circa os. Pili frontis lōgiōres, & hispidores erant in comparatione ad illos, qui genas tegebant, cum hi tauri essent molliores relīqua pars corporis, & potissimū dorsi hispida erat, & flavis scatens pilis ad lumborum vsq. principium. Gula pectus manus, & brachia pilis erant nudatae. Cætera corporis partes alpere, & cutim aulium nondum plume·fcentium amulabantur. Nec quis hœc necessarium fibi persuadere debet, ut totum corpus generis sylvestri hominum pilis scatere debeat; sicut (testē Eusebio Iesu) itis sūt sylvestres homines tam in Orientali, quam in Occidentalī Plaga, sūd in Regione America egressientes ex materna aluo candidi, nitidi, & luces veluti nostrales infants. Si tradu temporis postea pili in aliqua corporis parte valde excrescant, non tamen dicendum est totos hisutos esse debere.
Monstrorum Historia.

A genere hominum sylvestrum nos sunt segregandi Cinnamij populi, qui ornatu prolixæ barbae, & pilorum totius corporis in conspectum veniunt admirandi. Hi a finitimis Barbaris homines sylvestris proprio vocabulo indigantur. Quando- quidem ad vitæ tutelam, numerosum canum gregem nutriunt, quoniam ad aestival ad hyemali solstitium, innumeris boves indici eorum patriam affidue ingrediuntur. Populi Cinnami Namij barbati, cuius causa adhuc incerta est, num huiusmodi boves alias feras vitantes, vel impulsi hominum acti, vel inopia pabuli ad Cinnaminos confligant. Itaq. hi populi, sui examinatis viribus, quæ infultrui talium boun sufferendo non erant pares futura, multitudinem canum alentes se tuentur, quibus boves etiam permultos venando capiunt, quorum alios recentes quidem edunt, & alios etiam conditos ad futuru vsium recondunt. Deinde infnita alterius generis animantia canibus comprehensa edunt. Harum gentium icones nimirum, tam maris, quam feminae exhibemus.

Mas Cinnaminæ gentis.
Vlysis Aldrouandi

Foemina Cinnaminiae gentis.
Monstrorum Historia.

Huc referenda eftent eftera hominum fyluefrum genera a Licophene enumerata, veluti iliae feminae crasifimae in Oceano Orientali reperta, collum preter naturam oblongam habentes, brachia cruribus coniuncta, tibias aﬃnis, & pedes alterius formae. Mates feminis similes describit, sed multo minores. Item hoc in loco recensèd eftent mulieres comperta in Deserti Libyci cum mamillis vifo, ad genia promiﬁsis vifo loquendi carentes, sed vehementer vociferantes. Aliae in alpibus libycis degentes, quibus insunt crura bottina, facies, & pedes humani, cauda vulpina, mammae caprince, & dorsum infeer cameli tumidum, sed quoniam Licophenes monstra potius vocum, quam rerum, & prodigia fignum aliquando recitant: idcirco hac omnino conﬁtito miffa facimus, & ad inuulgandam corum hominum hisfutorum iconem, nosmitt convertemus, quibus natura inftum est, vt fer pendo gradiantur: idcirco ipse Lysistrata Graecis, & manugradi Latinis nuncupari posset, quorum eﬁgies eft hac.

Homo villosus manugradus.
Vlyssis Aldrouandi

Lib. 31. cap. Prædictis addi possunt Cynomulgi, sic Cynocephali pariter hircuti, quorum capita, & ora bellus magis, quam homines esse demonstrant. Hie cundum Licost he-nem, corpus humanum habent elegantem formatum, excepto capite dictum canum cemulante, nec non Ethiopiam Aquilonarem colunt. Insuper apud Vincennium in speculo historico, haec natio regiones Tartarorum absq. metu peruagatur: nam, byeme asperrima, in aquis se mergit, deinde illic in pulvere volutatur, donec pulvis admixitus aquae congeletur, idq. pluries repetitur, donec eaditis glatiae, armorum, & sagittarum istibus reluctari possit. Quo fato adversus Tartaros haec natio magno impetu fertur, nam tunc sagitta ab adversarijs in eos vibrata retrò redeunt, pariterq. alijs armis nullo modo ladi possunt. Quocirca Cynocephali ille si ful-

Cynocephali effiges.
Monstrorum Historia. 2

tum in Tartaros facientes mordicus vulnerando multos interimunt: Item Marcus
Polus hanc Nationem rictus caninos habentem in insula Angaman versari & ab
ijdem duenas coerceri, & deorari affluuerunt. Verum haec cenfemus esse vanois 
& veritatem multis esse dceponeflatam nugamentis. Sunt quidem Cynocephali
Simii, quorum astituimorum Nationes, qui humanam mentem ferre simulat, & de qui-
bus in hibernia quadrupedum digitatorum fuitus actum fuit. Non negamus poetae
tis & esse poete homines rictus caninos imitantes, sed hi inter monstra rece- 
di esse videntur. Non pigebat tamen in gratiam lectoris figuram Cynocephali 
putati ostendere.

In serio hominum fyluestrium a multis merito collocantur Satyri, Tritones, Nym-
phae, Nereides, & Syrenes: propterea operae pretium erit hoc in loco figillatim de

Satyri figura.
cunctis sermonem habere. Circa Satyros ita vocatos a nomine "abemem memburum
virile significatione, quia semper in libidinem fient prius; primum Antiquitatis opin
nionem in medium profectum. Plinius multis in locis tectatur in montibus Indo¬
rum Subbolanis regionem esse Cepadulorum nominatam, ubi Satyri nemi homi¬
nes cornuti, villosi, & pernicissimi vivunt, humana effigie, pedibus caprins, id ilha
bentes moris humani, & gaudentes sylvarum latebrisddeoq. propter velocitatem,
ili forte egri vel fenes, comprehendit nequeunt. Addic Pomponius Mela hos homi
nnes esse semiferos, qui, prater figuram nihil humani possident, & alibi promulgauit
utra Atlantem Mauritanie montem nocte desperpe vita lumina, & crepitus cymba¬
lorum, & sylvarum cibus auditos; nec diem repertum quemquam idcirco pro confa
habitum, hos esse Faunos, & Satyros. Vnde Antiquitas huiusmodi monstrata pro

Satyri figura altera cum tuba.
Satyri altera species.
Semidei qui habitat. 
ib. I. met.

Qua propter infiis de causis postumus affeceret, priscis temporibus Diaum omnibus modus studuisse hominem deducere, in varias fe transfiguratam effigies, fed nonr faculo posteaquam Deus Omnipotens immanian pictatem nobis ef t largiatus, mittens filium suum viis primis, ut sanguine fui hominum genus redimaret, tunc omnes maligni spiritus evanuerunt. Nos tamen inuit in praentia duas Satyrorum icones publicare, quarum altera cum tuba, altera, fine tuba fuit delineata.

Satyrinia ni qui.

| 26 Vlysiss Aldrouandi |

Satyrinia ni qui.

Sunt mihi semidei, sunt ruica a nominata Fauni,
Et Nymphae, Satyrignae & monticola Sylauni.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.

Satyrinia ni qui.
Monstrorum Historia. 27.:

Monstrum Marinum humana facie.
Monstrorum Historia.


Si tales partis edunim ad caeca Nerei, Nen it quod sellis esferat ipsa suos.

Frons hominem persuert; in pice cornit aliis, quid tam die fides diffimilis esse potest?

Denuo id elegantius fic exprimit:

Si ta!em fumum mare glaucum prosulis unquam, Semihominem, fumum femiferum, hominem, Evicientum miranda nimis poteratim subinde.

Quid mirum Tellus si quo, plura ferar?

I t. Hist. Monstrorum marinorum ad cognitionem Nereidum Nympharum, & Sirenem aditum nobis patefecit: tdeoq, de his nonnihil in praefentia necelario dice- dumd e cenumbus; quandoquevem vulerti monstra marina magauncia indigneratur Tritones,yt fuperius fuit exaratum,pariter mafta feminae Nereides ab Nereoe Oceani Nume putato, Nymphae, quafi Lymphy (Prifcinem aquam non Lympnham, sed nymphaum vocabant, hinc Nymphum laucrui, & Nymphae planta aquis gaudeat).


Bariter Latinus interpres his alas addee videetur: propter ea hoc animal non patet. C 3
erit forte ab simili illis in nouo orbe repertis, de quibus Petrus Martyr fuscitavit, dum scriptum esse regionem nomine Camaram, vt membra viuencum esse prout, maximam ventorum, & turbinum vim suisse exortam, quae obvias quaecesserat ardor estu, eadem violentia deportatas esse regionem duas vocantur Harpyis similes in corpore virgineo, & cujusque arboris nullius arboris a nus

Sirenes in parte inferiori aures. 

Centauri qui. 

Centauri origo. 

Lib. 4. 

Lib. 2. Physic. 

Elegia. 7.

Quod precor esse ligit: credam prius ovate Medusa
Gorgonis anguineis cineti a siffae comit."
Vlyssis Aldrovandi

Plantae ex olea, & vite conflata, quae vinum, & oleum producat: pariter animal ex homine, & tauro integratum non inuenitur. Hæc sententia alio ciusdè Philosophi afferro roboratur: sive in historys animalium docuit animātia diversis congridentia non generare, nisi ferendi vteri tempora eadem fuerint, & magnitudines corporum non valde discrepaverint. Galenus quoq. validis argumentis absurdom Centaurorum procreationem esse demonstrat: substantiam enim hominis, & equi permiseret minimæ posse arbitratur. Eandem fœnès sententiam Luffinianus...
Monstrorum Historia.

Marcu rulius Cicero, in Tusculanis questionibus, dum Centauros nunquam suffe haberet, quoniam primum in Peleraonio Theffali opido equorum domandorum, ita narratum fuit Centauros in Theffalia habitasse, & tales tribus suffe creditos fiendum est ex servio in commentarijs ad Virgilium rem ficer habere,

**Centauri alia species.**
Vlyfis Aldrouandi

repertus est vsus: etenim cum quidam Rex Theffalus sui satellitibus imperaret, vt ad boves agitatos cefito reuocandos se conferrent, illic et ad id praefidium cu- cererant, sed curius ilius cum no sufficeret, accenderunt equos, quorum mixta velocitate boves feciuit, & affecti, eos summis ad tefta reuocaret. Propter eorum vi in me quando tanta ferebantur velocitate, vel quando eorum cu capitibus inclinatis circa flumen Peneon potarent, locum fabiliter dererunt, ut Centauri esse cre- derentur. Dicit enim furent Centauri ad se ad verum tus taurip, quia summis bo- ues agitauerunt, & quaae Diou Antonio per solitudinem vaganti Centaurus obvius veniffe perheebeat uninominum ex doctrina D. Hieronymi in eiusdem Vita coligimus, hunc vixisse cacodamnonem, qui similis formae tam fante indicare voluit, & potissimum cum D. Chryfoftomus ad caput tertium epifoles ad Colossenses, Hipo centauros fiitia faufiis monstrata tradiderit.

Si centauri a parte posteriori equina effent denominandi, procul dubio homines verfantes in insulis, tridui nauigarioncdiitantibus airore Scytharum, proprii Centauri effent appellandi, quia pedibus equinis praditus, ideaeq. Hippopodes nuncupati esse rerum, quemadmodum in superiori figura apparer.

Quamuis alii scriptae eos cruribus affinis esse referrent, & onofcelos nuncupatos; quoniam parentes cruciata habens afinae exponuer. Hinc Pantheus Dado- num genus ab afinas cruribus dictum, ut voluit Rodiginus: Neq. ad fericante Centau- rorum, ut nostra fent opinius fegregandis effent animantes, vs tantum crure eque- no, alteno humano integrati (it tamen dantur) de quibus Licofthenes hanc rec.

A. Luflanis nauigantibus in medio irrere ad Calceuthum, vbi potifsimum Cyno- fura cederi non poterat, reperti sunt in quada infula, homines duoobis brachij, & manibus in dextro laterne muniti, aribus afinis, faepe humano, copiosis ps. punda pila, dextro crure equino, alteno humano, ut superiora effent, figurati. Hic infat Ceruorum currunt, crudules, & amantes fent eorum feminae femina, aribus tamen minoribus, & bis finguulis annis parere creator.

Penua difterratia ad magnitudine, & paritarit ftrata humano nobis fe of- fert, que Gigantes, & Pygmeneos complectitur, quod animaduerunt quidam poeta fic canebat.

C. Montra, Gigas, Nausia, duo centaria formis; Vir, Gigas, immens, Nausia in antis homo.


Lib. 11, Ac- noidis.

Saxum antiquum insens campus poft rem sacretat.

Lineae agropaline, utemvis differentes annis.

Vox illum, lecta bis sex cerulea subirent.

Qua fmpu hominum produci corpus tellus.

Ille mappa verius valida forquebat in homin.

Qwo circa cx ropsin imminis faxis magnitudinem, & robur huius viri arguimus.

Quid dicendum erit de Mauricio Imperatore, qui ex Plinio pro annulo, dextroche rio.
Monstrorum Historia.

.35

rio vosoris nempe brachiali ornamento vtebatur; immò auget admirationem qui- do divulgat, quòd, indiáis apud Augufium comitiis, Maximiliano Cefari vir pro-
digio, vastratias suí oblatus, qui unica vice suum suae aflam, suae elixam, saepe ta-
menis expleta, deuorabat. Pagafeta vir integerrime fidei Gigante apud Can
nibales Armeniae conspicatus est. Et Hollandi marae fulcante Magelanici, in insu-
lam ab hominibus, natura nouem pedum habitatam inciderunt. Item Americus
Vesputius, qui in cognita orbis regiones penetravit, insulam Gigaram hodie quoq,
cic appellatam inuentit, sed magis recens est, quod narrat Melchior Nunez Leufa
fuis litteris, quibus res Sinarum complexus est. Tradit enim in irbe regia Paquin
nuncupata, cuftodes portarum effe Gigante proceritas, nempe quindeceim pedum,
& Rex Sinarum quingentos huius generis homines, amplio eis perfloluto stipendio
ad suam tutelam condict.

Hic damus icones Gigantum nouem vel decem pedum, habitantum in quadam
regione Americae, qui Patagones nuncupantur, & varius coloribus ex herbis quibus-
dam expressis facies suas pingunt; sic enim in tabula Americae a Cornelio Judaco
delineantur. Horum forteueininit Ioannes Laurentius Anania, quando hec retulit.

Papali Patagone: Gigante: natura undecim palmos alti fuerunt inuenti a Fernando Ma-
galiano Latiano: in animanibus Multis similibus, in varia loca equitant: & eorum
pellibus quasdam in partibus uncinimas param, & arcubus deletantur. Denique horum ju-
niors coloribus primum erant, detinceps corum corpus insicient, ut coram alios eleganti
fuum conspicient enadant.

Gigantes Americae.

Statura

Maury

Imperatoris

Gigantes in

RegnoSinar-

ram

Patagones.

Tract.

Cofmogra-

ph.
Neque recens eburnus mulieres selenitisides que contra naturam aliarum, quas patientur, vindac nascentes homines ad Giganteam excrecent flaturam, ut referente Lycesthene, Raufius Textor atrauit.

Icon mulicris Selenetidis.


Ad hanc rabiliendam opinionem, offa humana mollis immensa variis temporibus inuicta, homines Gigantem statuer eolim viuiffe teftificaverunt. Narrat enim Sigebertus in littera Vicensi penes Africam, demum Gigantem tam ingentem fuisse inuentum, ut concius ad figuram nostrarum procubuit de bentes centum produxiisse. Petros Simon eft author, in expeditione Alavrez ad nouas terras, inuentos eis Gigantem, & ex eodem, cum villa quedam Societatis Iesu adificaretur, qua tuor a Mexico Leucis, offa Gigantum inter cementa reperta fuissa, & demum mo farem magnitudinis humanae manus in pugnum contra eam quarum magnitudinem, deites hic præi arguunt numero 3. & 4.

Dentes
Dentes Gigantei.
Prater dentes, Rex Galliarum Carolus septimum authore fui loco, in parte non tosa Galliae Lorbonenfis iuxta Valentiam obseruavit cadaver cuius dimimfi pedes triginta impellet. Immis cadaver Orisius cubitorum textum supra quadrataginta in Cretis quodam monte repertum suilla pridem Textor. Amphilus corpus Palatinis anno Dominico flemagno triginti nono (tefte Vincentio) Romy intensionem effi, cuius altitudo muros Vrbs a qua optat: Prater hoc, ex codem authore Diurus Maclouius Episcopus Britannus, qui propaganda christiana fidei gratia, infultis petit fortunatus, Gigantios corpus tumularum confipicatus, & admiratus. suilla supra leges naturae ad vitam reuocari, quigigas poftea Sanctum multa altis celiis edexculit, & Sacro Baptismo fonte fuius muros vivam traduxit. Narrant quoc. apud Paulum Terium Pontificem Maximam off quadam humana moniostro magnitudinis suilla, & hodie Veneigis, in templo Cruciferorum affisterit os femoris Domini Chriftophori, licet aligis ex parte communem, tantae magnitudinis, ut, quoniam de his procreato levaguntur, fides visibilibus positis. Quid pluria?

Hic Bononius in Ecclefia parochiali Sancti Laurentij Porcelliferi sepaliium effe fii. Gigantios cadaver, Nam Carolus quintus Imperator, cum Bononiam a Summo Pontifice demente septimo diadema Imperij accipitur peruenir, servorum a pedibus habitivit muros magnitudinis; procreato tamem septem pedum non exceperat. Hic lethali febre exanimatus in predicito templo fuit tumularum cum epitaphio huini tenoris, quod homini flatum nomen cognomine, & patriam indicat.

HVC SEPTEM PEDVM LONGITUDINIS GIGATENM A N T O N I V M P O V L I E II NON FABVLA SED FLANDRIA DEDIT NON ADVERSVS SYDERA SED ADVERSVS CAROLIQVINTI HOSTES MILITEM NON FVMLINE, SED FEBRE PERCVLSVM NON SVB MONTIBVS SED HIC SEPVLTVM ANNO DOMINICA SALVTIS MD. XXX.

Quod haec erat de procrea hominum flatura fuit exaratum, de mulieribus etiam procreis intelligendum est. Quandoquidem Author libri de natura rerum memorat mulierem insignis flatura in occiduis regionibus repertam. Legimus quoc. anteriore fortunatus, sub Luffinio Thrace, mulierem quando a Cilicia fuius aduedit m illam mensa mollitia muros quocum, procreos homines integrum cubitum eminebat. Meminittandem Divinus Augustinus mulieris Gigantae, quac maxima omnium admiratione Romae viua fuit, antequam Vrbs excidunt Gothorum perecutur.

Hominum procrei fuccedit ftaburx breuiras, qua diferentia Pygmeos, & Naanos, nempe homuncules, & Pumiliones complectitur. Quare hoc refpecriis Man tus anecbat:

Inter Pygmeos non puder esse breuem.

Lib. 12. cap. 6.

Mulieres Gigantae.

Monstrorum Historia. 39

trium cubitorum à se conspectos referit, qui anno quinto generant, & octavo senectunt. Pulillus quoque, genus hominum in quadam insula orientis, quod tota est autridodina, incunctur, quos veros esse Pygmeos, Argentinia liberat ascuetur. Neq. diueritas locorum ab huius pamhombus habitatorum vanitatem historiae parere debet: quandoquidem haedem ducti ratione nationem Gigantem fabulofam usu arguere possemus.


Nanus Illustrißimi D. Ducis Caroli de Creqy.
Monstrorum Historia.

pef Latine exponi potef\si, nempe vir, & femina vtrumq. participans se-

xum, quamuis aliquando Graecis ἀνδρόμεγαρος vocentur illi, quibus virilia sunt excissa,

& interdum ita nuncupatur etiam homines deibles, & inualidi. Item Androgyn-
nos dicitur ἄνδρομαχόνα, quasi mixtum genus è Mercurio, & Venere, pariter voca-
tur ἀνδραγγέας ancles, fecu duplicis naturæ; amplius ἄπορνιθὸς promiscui generis. Hoc
vocabulo tales vocat Pollux quasi concubinos, vt voluit Dalechampius. Quamobé-
Plato prodidit in initio tria hominum genera fuifie, nimirum marem, feminam, &
tertium quoddam genus ex vertif, compositum, quod Androgynum vocabant, hoc
defecit, & nomen tantum infame relictum ct. Hieronymus rament Montus fes no-
uisse Hermaphroditum faturet, qui viro nupris femince nature credebat, filiusq.
pariter, & filias peperit, nihilominus ancillas comprimere, & in his generare foleat,
Clarifimus vir Columbus, ad comparandum incredulis Hermaphroditorum fidem,
recriat & obferuauit Androgynum, qui, præter vulum, virili etiam membro erat
referusideoq. in caduere difsecando diligenter vaña seminaria investigauit, nullu-
quid vilius inter haece effect conueniit, & vaña preparantia, a vallis aliarum femin-
rum preparantibus minus difcerpare reperit: ibi tantummodo vnum discriminem
notatum digram erat, quod natura, hec vaña ex binis quaterna fabrefcecerat, quorú
dou maior ad concatum vteri, & reliqua ad radicem penis descrebant. Verus,
& cervix ejusdem, necnon tetes a matrice, & testibus aliarum feminarum non difen-
tiebant. His fìc cofìstituit, Hermaphroditorum quatuor ab Authoribus folent aifin-
gnari differentia. Prima est Hermaphroditus mas, qui sexum virilem perfeclum,
& validum participat, in perineo tamen rimam minime perueam, ad formam vulum
confomation habet: cum tamen ab illa quidquam lothi, aut feminalis materie non
prodeat. Secunda species vocatur Hermaphoditus femina, quando, præter vulum
naturaliter conftitutam, lotio, femine, & menibus manantem, circa os pedinis exer-
git quodam inter fumebra conuenientia ad similitudinem imperfecti penis fcroto,
& testibus carentis. Tertia species est eorum, qui exprimant virilia. & femiua reper-
fit ad fumebro diverfam, fed tamen ad generationem, & feminis profifuio inefficace
fit ad imitationem coëter. Quarta, & pofterna differentia est eorum, qui non folum vtroq. sexu potius, fed etiam poiffident genita-
la, quæ omnibus conditionibus ad perfectam generationem necceflarijs gaudent.
Immo, vt voluit Philofophus, dextrae mammam virilem, & sinistrae femincem po-
fident. Hi sunt populi Africae, & supra Nafamones, atq. illis finitos Moelias viuo-
res Plinuis, & alii autores non vulgares tradiderunt, qui hic confpicitur.
Antequam ulterius progrediamur non funt omittenda figna ab Autioribus af-
signata, quibus Androgyni validi, vel inualidi in vno, vel altero exus dignos cen-
di. Primitius si vulum omnibus fuis dimenfionibus fit exacta, & menibus fcastat;
deinde fadif mollititics faciei, & totius corporis, necnon timiditas, tunc Androgy-
H nus in femineo sexu potentior iudicandus eft. Verum quando perineum pilis eft
obfum, & penes confumulm ficit magnitudinis, & femine fcatens, tunc Androgy-
nus virilem potentiam poiffidet. At quando vtriumq. genitalis in figura, mole,
& fcciaequalis erit confomatione, tunc Androgynum in vtroq. sexu potiemn debe-
bus confitituere. Qamuis ex fententia Aristotelis, qui vtroq. sexu funt referi, femp
alteram potentiam ratam, altersam irriteram habent. Modo multi quaerunt un
Androgyni in matrimonium funt collocandii; ideo ad hanc dirimendi dam
prudenter affuerunt. At si vtriusq. sexus potius fatis aequalis, tunc iureiurando
tum ad eleclionem fci, fed fci, quos impofferum vt velint. Sed fi ftratu temporis coningat, ut Hermaphro-
ditus
ANDROGYNOS.
Monstrorum Historia.

ditus feminæ nasculæcet, & iuxta alterum sexum operari velit, exorém, poscat, tunc illi neganda sit, quia temer præmissis iuramento firmatis standum est. Præterquam quod Clarifimus Parcus addit, quod Hermaphroditum in sexu electo, inun-#éta capitali rege, semper manere, & vivere debet.

**GENERATIO, & CONGRESSVS.**

V M Deus optimus maximus eundem fit causa caufarum, confen-#taneum est, vt homines eorum origine illi acceperat referat. Cum ipse, inuitis Philosophis, ut facta manifestant paginae, non solum vni-#verum terrarum orbem ex nihil creauerit, verum etiam hominem ex lito formauerit. Vnde Iaías huc relpiciens dicebat, *Concil-#iate ipso summarum latio.* Summus igitur mundi opifex cum fexto die hominem creauerit, deinque ex costa Adami domnantis feminam depropinat, vt omnium homi-#nium ortus ad unam vnius hominum nativitatem reducretur. Nam deinceps Deus homines per coniugium progeigni voluit, vt perpetua necesse fident conjungendi, pateret et filii partern mutua ut benevolentia completerentur. Hinc poetae poe-#tae, & potii miù Ouidius, tum pro fabulandi occasione ciceronis, quod in terrarum orbis constituto, debeat tantam homin, qui terram posse deberet & coeterum. Quare Pro-#meus Iapeti filius ex terra imbre madexcit, hominem Deo qua maxime similis et formauit, qui non inofer aliorum animalium pronus incederet sed creuerit perpetuo coelum sulpiceret his veribus:

*Quam fatus Iapeto mustam fluitibus undis.*

Vetere opium.

In opere de *Dilaugius.*

In opere de Dilaugius.

V M Deus optimus maximus eundem fit causa caufarum, confen-#taneum est, vt homines eorum origine illi acceperat referat. Cum ipse, inuitis Philosophis, ut facta manifestant paginae, non solum vni-#verum terrarum orbem ex nihil creauerit, verum etiam hominem ex lito formauerit. Vnde Iaías huc relpiciens dicebat, *Concil-#iate ipso summarum latio.* Summus igitur mundi opifex cum fexto die hominem creauerit, deinque ex costa Adami domnantis feminam depropinat, vt omnium homi-#nium ortus ad unam vnius hominum nativitatem reducretur. Nam deinceps Deus homines per coniugium progeigni voluit, vt perpetua necesse fident conjungendi, pateret et filii partern mutua ut benevolentia completerentur. Hinc poetae poe-#tae, & potii miù Ouidius, tum pro fabulandi occasione ciceronis, quod in terrarum orbis constituto, debeat tantam homin, qui terram posse deberet & coeterum. Quare Pro-#meus Iapeti filius ex terra imbre madexcit, hominem Deo qua maxime similis et formauit, qui non inofer aliorum animalium pronus incederet sed creuerit perpetuo coelum sulpiceret his veribus:

*Quam fatus Iapeto mustam fluitibus undis.*

Vetere opium.

In opere de *Dilaugius.*

V M Deus optimus maximus eundem fit causa caufarum, confen-#taneum est, vt homines eorum origine illi acceperat referat. Cum ipse, inuitis Philosophis, ut facta manifestant paginae, non solum vni-#verum terrarum orbem ex nihil creauerit, verum etiam hominem ex lito formauerit. Vnde Iaías huc relpiciens dicebat, *Concil-#iate ipso summarum latio.* Summus igitur mundi opifex cum fexto die hominem creauerit, deinque ex costa Adami domnantis feminam depropinat, vt omnium homi-#nium ortus ad unam vnius hominum nativitatem reducretur. Nam deinceps Deus homines per coniugium progeigni voluit, vt perpetua necesse fident conjungendi, pateret et filii partern mutua ut benevolentia completerentur. Hinc poetae poe-#tae, & potii miù Ouidius, tum pro fabulandi occasione ciceronis, quod in terrarum orbis constituto, debeat tantam homin, qui terram posse deberet & coeterum. Quare Pro-#meus Iapeti filius ex terra imbre madexcit, hominem Deo qua maxime similis et formauit, qui non inofer aliorum animalium pronus incederet sed creuerit perpetuo coelum sulpiceret his veribus:

*Quam fatus Iapeto mustam fluitibus undis.*

Vetere opium.

In opere de *Dilaugius.*

V M Deus optimus maximus eundem fit causa caufarum, confen-#taneum est, vt homines eorum origine illi acceperat referat. Cum ipse, inuitis Philosophis, ut facta manifestant paginae, non solum vni-#verum terrarum orbem ex nihil creauerit, verum etiam hominem ex lito formauerit. Vnde Iaías huc relpiciens dicebat, *Concil-#iate ipso summarum latio.* Summus igitur mundi opifex cum fexto die hominem creauerit, deinque ex costa Adami domnantis feminam depropinat, vt omnium homi-#nium ortus ad unam vnius hominum nativitatem reducretur. Nam deinceps Deus homines per coniugium progeigni voluit, vt perpetua necesse fident conjungendi, pateret et filii partern mutua ut benevolentia completerentur. Hinc poetae poe-#tae, & potii miù Ouidius, tum pro fabulandi occasione ciceronis, quod in terrarum orbis constituto, debeat tantam homin, qui terram posse deberet & coeterum. Quare Pro-#meus Iapeti filius ex terra imbre madexcit, hominem Deo qua maxime similis et formauit, qui non inofer aliorum animalium pronus incederet sed creuerit perpetuo coelum sulpiceret his veribus:

*Quam fatus Iapeto mustam fluitibus undis.*

Vetere opium.

In opere de *Dilaugius.*

V M Deus optimus maximus eundem fit causa caufarum, confen-#taneum est, vt homines eorum origine illi acceperat referat. Cum ipse, inuitis Philosophis, ut facta manifestant paginae, non solum vni-#verum terrarum orbem ex nihil creauerit, verum etiam hominem ex lito formauerit. Vnde Iaías huc relpiciens dicebat, *Concil-#iate ipso summarum latio.* Summus igitur mundi opifex cum fexto die hominem creauerit, deinque ex costa Adami domnantis feminam depropinat, vt omnium homi-#nium ortus ad unam vnius hominum nativitatem reducretur. Nam deinceps Deus homines per coniugium progeigni voluit, vt perpetua necesse fident conjungendi, pateret et filii partern mutua ut benevolentia completerentur. Hinc poetae poe-#tae, & potii miù Ouidius, tum pro fabulandi occasione ciceronis, quod in terrarum orbis constituto, debeat tantam homin, qui terram posse deberet & coeterum. Quare Pro-#meus Iapeti filius ex terra imbre madexcit, hominem Deo qua maxime similis et formauit, qui non inofer aliorum animalium pronus incederet sed creuerit perpetuo coelum sulpiceret his veribus:

*Quam fatus Iapeto mustam fluitibus undis.*

Vetere opium.

In opere de *Dilaugius.*

V M Deus optimus maximus eundem fit causa caufarum, confen-#taneum est, vt homines eorum origine illi acceperat referat. Cum ipse, inuitis Philosophis, ut facta manifestant paginae, non solum vni-#verum terrarum orbem ex nihil creauerit, verum etiam hominem ex lito formauerit. Vnde Iaías huc relpiciens dicebat, *Concil-#iate ipso summarum latio.* Summus igitur mundi opifex cum fexto die hominem creauerit, deinque ex costa Adami domnantis feminam depropinat, vt omnium homi-#nium ortus ad unam vnius hominum nativitatem reducretur. Nam deinceps Deus homines per coniugium progeigni voluit, vt perpetua necesse fident conjungendi, pateret et filii partern mutua ut benevolentia completerentur. Hinc poetae poe-#tae, & potii miù Ouidius, tum pro fabulandi occasione ciceronis, quod in terrarum orbis constituto, debeat tantam homin, qui terram posse deberet & coeterum. Quare Pro-#meus Iapeti filius ex terra imbre madexcit, hominem Deo qua maxime similis et formauit, qui non inofer aliorum animalium pronus incederet sed creuerit perpetuo coelum sulpiceret his veribus:

*Quam fatus Iapeto mustam fluitibus undis.*

Vetere opium.

In opere de *Dilaugius.*
Ovae Magni opinio circa oru humana

Tempus humani congressus.

Membrana vum fascis generatio.

Demus quernunt alii quis ex femine non humano verus homo generari posset; nempe nun posse detectabiliem congressum mulieris, & Fere perfectus homo prodest. Hanc enim sementem ouere videntur Olaus Magnus, & alii Authores, qui pro multum Reges Danorum Vrumrogenitorem habuisse, & alii Historici attestare in Pegu cum Nationem a cane dimanasse, qui cum puella naufragam rem habuerat. In Hispania fama est familiar inter Galliæos, quam Marinorum vocata, & A Trione cum adolescencia cum concubinta ortum travisce. Pariter Antonius de turris creanti scriptum reliquit, non ris fretam temporibus, & finio quod mamulerintem quandam infultam delatum aliquot liberis fulfultur. Hac tamen liberæ non sunt credenda propter rationes in Rubrica differentiarum allatas. Neq. tamen putandum est hae esse veris natura vites, & mulieris fennæ aliqua portur efficacia.

Cumigitur homo post congressum mulieris, & vir prodest; nona interrierum modi conceptionis examinare. Sed ante quam nihil fiat de tempore, & susta humani congressus differentium est. Circa primum tradit Plinius paeue efe animantium, quæ gravi, praetar mulierem, permixtionem apparet. Ideo egeris animantium ilia sunt congressus tempora, quies tautummodo quibusdam annis temporibus copulatur. Hac tamen omni tempore, & omnihora permiscetur; quare homines tanquam interamanges, in venereos actus proelius semper feruntur. Exemplo dedil Mefsalina Claudij Cæsaris vsor, qui ater venereus fumulatur, & lunumper ingreafs quandam meretricem vigefimo quinto concubitu superauit. Ideo possumus meritu canere vulgatum carmen,


Itaq. ut revertamur, vnde digressumus, circa conceptionem observandum est, quod mixtis ambobus feminis, maris fceleret, & femina in vtero, illic quod tenui uncia ex calore verti producit conclusionem, & infar in, us, uniflima pellicula inclusa copulantur. Jam post conceptionem generari loculo, munimenta sunt non mirum producuntur; nam ex feminis extrema superficie tenuis membrane proponit, quæ propter humiditatem latius extenditur, hæc post partum in fæculum conclaueta, & chorion apparetia rejecit. Verum ex huius superfius humidi-tate resultans aliae duas uncias, quæ ad superfius fumum tunturahum altera vocaturallantoides admodum sofias in quam vinam, & fentor fuitus profuit, vq. ad tempus vq. partus determentur: cum infans non per vretures, fed per quiusdam mentis umbilicales virnum excrement. Tertia uncia valde mollis, & Annaea dicta tumultum ambit feum, & à leventibus defendi posset. Harum autem tunicarum differentias cum mixtura vtriufq. geniture praefus offendit figura.
Cum igitur ambo femina coaeugi ad formam mista, & conclusa sint, ut superius fuit relatum, a primo die vice ad septimum plurima, & subtillissima fibris emergunt, in quibus hepar cum suis organis praeipuis, naturali virtute, producitur; in qui dedit in concreto femine tres partus, & albae bulbe lacti concreto non dissimilis loco icoris, cordis, & cerebri enaificantur. Mox etiam vena per umbilicum directa sanguinem ad glandem idoneum attrahit; quare necessario bifurca vena generatur, quemadmodum, in frequentibus figuris conspicitur.
Figuræ monstrantes ortus trium ampullarum.
Cordis, & Cerebri generatio.

In altero enim eius venae ramo sanguis colligitur, ex quo primum hepar generatur. Unde liquidus confluat hepar nil alius esse nisi concretum sanguinem. In altero ramo generatur texture illa venarum cum dilatatione aliarum venarum; hinc venae omnes ad vnum truncum in superiori iecoris parte nempè ad vnum causet referentur.

Deinde cor cum suis venis, ope virtutis vitalis, hoc modo producitum: nam venæ calidissimum, & subtillissimum sanguinem attrahunt, ex quo cor naturaliter carninum, & crassum in primordio generatur; vbi tertia arteria aorta obseratur,que omnes alias arterias spiritum vitalem per torus corpus diffundentes profignit. Quoniam verò ex vtræ concutatur cordis venæ erumpunt, & pulmoni inferuntur, ex his pulmo quoque procreatur. Vena enim ex dextra cordis concutatur procedens sanguinem producit subtillissimum, qui disperfis hinc in fibris, in substantia pulmonis facile transmutatur. Sed ex magna venæ cordis, & heparis, nimirum causa, & aorta non modo totum pechus, fed succefsive etiam cursum cum brachiis generantur.

Ceterum intra prædicti temporis spatii praeipua pars humanæ structura, nempe cerebrum in terra pellicula huuius massæ procreatur: qui demanimalis spiritus repletur: qui magnum humoris genitalis partem constrictit in quâdam cautaram, vbi cerebrum figuratur, & operculo quodâ circumqua, tegitur, quod fecatrum in cranium reducutur; quædammodi in duabus propriis figuris intueri licet.
Verum sicut venae ab hepate, & arteriae ad corde, ita nerui molliores ad cerebro originem trahunt, qui principia sensuum organa effe perhibentur, deinde ex cerebro medulla etiam spinae dorii dependet; indeq. omnes alii nerui propria sunt initium, qui sensum, atque motum toti corpori communicant. Hae igitur omnia sanguine nutruntur et venas umbilici ad uterum directas attrahunt.

Itaq. sex primis diebus post conceptionem materia feminalis in utero contenta similitudinem lactis praefertim sub sequentibus aliis novem diebus in sanguinem transmutatur, & alii die duodecim consolidatur; reliquis vero decem, & octo iniqu. ad quadragesimum quintum, omnia membra perfectissimam formam adipiscuntur, vt deinceps fetus tantummodo augeratur ut uterum Aeglii carmen

Sex in lacte dies, ser sunt in sanguine tertii
Bis seni carnem, ser seni membra figurant.

Hoc etiam aliter sic exprimitur.

Intellum semen sex primis certe diebus
Et quasi lac, reliquisq. novem sit sanguis, & inde
Consolidat duodena dies, bis nonaeq. demum
Effigiat &c.

Hae omnia lector in sequenti figura contemplari poterit, quae primordium generationis fetus offendid. Hae autem figura alia iconem melius exprimitur.

Primordij fetus generationis.
Monstrorum Historia: Delineatio conceptus.

A. Fundus uteri.
B. Ceruix uteri aperta.
C. Orificium uteri.
D. Vasa arteriae, que in superficie concava uteri formant cotyledonas.
E. Tunica allantoides.
F. Parenchima foetus.
G. Vas variocofa.

Hoc opus membris omnibus eleganter constructum, & integratum natura cutem obducit, desiderique obiectum Deo naturae, & rerum omnium author animam infundit, quemadmodum Dei Augusti abstinentur est. Idecirco ex sententia huius viri, qui quis mulierem utero gelatam cita percutiat, ut abortiat, non ut morte utetur dummodum insans perfectam membrorum formationem, & distinctam adeps mutatur, sine fucce: & lucre debet. Foetus enim ad mentem Galeni, quemadmodum fructus in arbore, ita ligatur in matrice: Immolatur fructus flori succedens tenerius est, & levis de caufa ruit, adultus vero magis firmatus arbori adhaeret, & perfectam adeps mutaturatem: Spōre eadiam insans cum primum ex femine educatur, tenuiis vinculis utero alligatur: Ideo, quoniam quidem mulier abor- titre potest, sed paulo post magis firmatus, magis etiam adhaeret, & aduentante parturitioni tempore tanquam perfecte naturus sponte in lucem egreditur.

Determinatum autem insans fitum in utero perfecte feire, acq. cognoscere est difficilemum: quandoque dem Clarissimus Parens variam in viuis, & mortuis mulierib: foetus se factum observauit. Quando enim insans cum pedibus figuram elatis, interdum deorsum porrectis confpicat. Ideo, quoniam sed effe vidisse factum, difficile est mater flatim posse quum expirauit, in longum exporcedit, fasie figuram convexit, & insans veluti ad supplicandum insatis. Vt plurimum tamen foetus orbiculari figura gaudere folet, nimirum capite in genua reclinato, geminis manibus sub genis, & calcibus ad pates insatis, ut insequentia figura ostenditur.
Situs infantis in utero.

PARTVS:

Dicunt non potest quâm acerbisime ferant mulieres in comparatione ad cæteras animantes, cruciamenta partus, quibus in paranudine vexantur; immo nonnullis à primordio conceptionis uix, ad maturitatem fetus aduersa valetudine laborant. Si tempus partus perquiratur, id cæteris animantibus est determinantum; homini vero nequaquam; cum infantes nati septimo, octavo & decimo mensis vixerint. Et quamvis aliqui authores monumentis mandauerint fetus ante septimum mensem in lucem editos, & octavo mensis natos non esse vitales, & exequies mensis septimo esse admodum imbecilles; nihilominus memorat Schenchius in observationibus infantum quinto, sexto, septimo, octavo, nono, decimo, & vndecimo mensibus, & suisse vitales. Constat etiam apud Dium Bernardum in Vita Sancti Malachii, nobilissimae mulierem sexto decimo mensis, aqua lustri potasse, peperiisse. Immo Schenchius pro dedicavit illum cum quadriennio vtero gestans & exequies post partum fuerint. Nonnullis excidit hominibus innumeris vexatibus, vtero gestantis ad cinijis liberata est.

Lt. cit. obs. 159.

Nec iterum in plurimis autem partus ponderans tandem protulit fetus formatum duplicato tempore mocti.
Monstrorum Historia.

Mora parva sunt in uero.

Propositi 51.

Numerus fetus humanorum.

Lib. 5, ill. 4.

Lib. 7, hist. cap. 4.

Lib. 10, cap. 12, n. 56.

Atte.

Gellius enim quinque, infinitum ad muliere graecum fumel editorum meminit, unde Aristoteles muliere græca secundum Argyrenorum conceptos. Neq. hoc difcrepat ab eo, quod legimus in Annalibus, quorum titulus est de initiis Regnorum, ubi quaedam meretrici in Germania, regione Agamundo Hunnorum regis, septemnam prolem vinico parte dedi, licebat hos foetus in lacu procleo des venecet praeter vnum, quem Agamundus illac venando graia transtiens, in aquas palpitantem obseruans exprimis, & ali iuxta qui postmo
dam adultus, Agamundo defunctor, & sedem Benedicto Primo Summo Pontifici, ad Longobardis in Imperium electus fuit. Amplius ex Schencho, Comitissa quæ
dam Quersfiuens vinico parte nouem inanes redditus feminam exereditur, qui omnem, procul
dubio interempti est, nisi pater aduentus erit ferafet. Quod plurum quædemin etiam quaedam mulier concepit; nam Franciscus Picus Mirandula (referente Pareo) narrat Doroctam italicum femel parte juvenum filios edidisse, primo qui quidem autem, altero autem vincedim: idcirco gestans vtero, longa, & late fatica circa humeros nodata, alium ad genus procumbentem fulcire cogebatur, cuius effigies est hgc.

E 3

Icon
Icon mulieris sobole multiplici grauidæ.
Monstrorum Historia.


In Cracouiensae regione quae dixit honesta matrona nomine Margherita vxor Comitis Moribusaetex foetus supra triginta unica partitione vinos dedit, vsin historia Polonian legit, His addatur relatimab Alberto Magnu, de quodam muliere, ex qua septuagesima abortus formati exierunt. Praticis tandem tanquam coronidem annis, quod recitat Fulgoius vir spectare fideli de Margerhita Hollandiae Comite, quae parte Rhenum flabitur Oceanum, quae unico partu recentem sexagin- 
E tis filios enixa effe viros, iatun baptifini chararctem sustinenter.

Idem repetit Andreas Eburennis, & ambobus adfipulantur Annales Hollandiae. 

Res igitur sic se habet in historia Batavara. Hac mulier nobilis, probo infcrabatur, egenam gemellos enixam, & virtoque ab vberibus fiantatem, & fipem fligaran tem, quia ex uno marito binam nafei prolem pernegabat, tum feflita pudicetitia intemperate Deum erat tendere, imprecatur illi fubobolo, quod numeram aniur dierum adequet, fipudicitiae fui confisaret honos, Premum efficaciam partum incredibili comprobabfe euenti foedes cicutur. Propeera ad teflandum fempiternam huius rei memoriam extat adhuc tabula his litteris exarata, Hlustris Domini Florentii Comitis Hollandiae filiacuus mater fanti Mathildis, filia Henrici Ducis Brabantiae, fætatem quam, quod habuit Guetlicumiam Alemand Regem: hoc praftata Domina Margerhita anno Salutis millenisimo ducentisimo septuagesimo sexto, atatis sui anno quadragesimo feundo, 10I die Parafaenec, hora nona ante meridiem perferpif infans viros promisit fexus, numero trecentos foetus quingue, quos piaque per venerabilem Epifcopam Dominum Guidonem Suffraganum præfus nonnullis proceribus, & magnificis in pelvi quapdam baptifmo Sacramentum percepit, & fæcans ianuas, flanellae vero nomem Helisaberi imperatim fustitit, foenum omnium simulcum matris animi ad Deum cterarum widire fe- dientur, corpora autem sub hoc faro requicifent, fed fides penes Liberos mancat.

Iam cum de tempore partus, & de numero filiorum fatis superque didum fit, reli quam effet, de ratione ortus differamus. Quando igitur foetus effe marito, & perfæ, & prægnantes doloribus corripuiunt propter infaftius impetum, qui rotatur, & deorum, exuendit gratia, tendit. Ruptus enim ex impetu tunicis, & recluso matri- cis orificio, humores fluere incipient, & foetus versus os vteri capite voluerat, & hac effe vera, legitima, & naturalis forma partur, quando capit primum ad ofifici, forma parte- dicitur, manibus super coxas pliatici, veluti apparet in fuos figuris, quorum primafi- tium naturem infantis perfecti in vtero monstrat, antequam ad extum moperet: secunda vero formam foetus ad exitum naturaliter feminantis.

Partus
Situs naturalis maturi foetus.

Partus naturalis.
Partus vero non naturalis vocabitur, quando praeditis conditionibus carebit; nam si placent accecidit, ut infans prænatus pedibus ad femora adeo manibus ad femora deorum de- ductis ad partum veniat, & hac erit prima forma non naturalis partus. Sed cunda contingit quando fœtus pedibus accedit ad exitum, manibus tam- men non ad latera, sed femora, sed supra caput pectoris quemadmodum apposita figura experiment.

In prima forma diligentissima obeltrix omnes conatus huc insidire debet, ut brachium trunque infans adeo apprehendat, ne illa reducere possit; ita aut hoc modo ad partum necesse veniat. Partum vero in alia forma desertum sedula obeltrix nullo modo excipere debet, nisi infans fuerit admodum gracilis, & orificium uteri valde diducatum, ut facilis sit exitus sine vilo materis, & pueri detrimento. Aliter talius est fœtum in matricem repellere, ut ad leg- atitam, & naturalem partus formam convertatur.
Quarta forma partus non naturalis.

Quarta forma contingit quando infantis per trasfere tum apparat, doro vertus oris cordis matris inclinato, veluti icones apposite patens. Ideoque fagaces obstetrices, & mulieres clinicae parturientes afficientes debent ita affiduo labore cö tendere, inclinando matre, vel supra lectum, vel alia ratione, ut pes exi sit intromissus normalmente. Qua ratione in omni partu debet fieri, in quo fetus modo inconcinnus apparuerit. In quarta forma parturientis non erit vello modo stimulanda ad expellendum foetus; propterea quod fieri vello modo nequirit, ut praeditatione foetus exeat, quare obstetrica manu oleo linita, infatis dorsum debet impelire, & submuere, ut ad exitum caput dirigere possit.
Quinta forma erit quando infans pedibus, brachiiique inflexis progradit ad exitum; tunc enim, satis sursum impulsu, patiens decentur tandem, donec ad commodiorem formam reducantur, vel perita obstertrix oleo lilorum alborum manu peruncta, vtrumque pedem in vnum coniungat, & manus ad latera, si hieri potest, deducat, & haec ratione illum ad exitum dirigat.

In sexta forma infans vertroque genu ad uterumificium procedit, manibus ad latera porrectis. Tunc autem obstertrix, dextra inferior ta manu, vtrumque genu sursum pellat, donec pedes prorumpere incipient, nam tunc altera manu, brachijs ad femora retenetis, foetum ad exitum sollicitare debet. At si huc ratio tuta non vitdebitur matre in ledo reclinata, motione frequenti laborandum est, vt in fans commodiorem formam acquirat, id totum in sequentibus apparerit figuris.

Forma
Vlysis Aldrouandi

Forma septima valde pe
riculosa est, quando infantis
ambabus manibus ori mat-
tricis se se offert. Tunc enim
obstetricis diligentis omnem
curam adhibeat, ut pri-
mum infantem in uteru
reducet, deininde manu ita ope-
retur, ut fetus tutus in ur-
num recidat, & ne demoe ca-
dem ratione infantem ad oris-
cium relabatur; infra manu,
ad latera deducet brachia,
ita ad formam natu-
relem partus reducatur.

Verum si hae lucta men-
tem non succederant, partu-
riens ad lectum reducenda
eft, ut post aliquam quiete,
obstetricis rursum prae dicat
post morti operationem,
ante si fuerit infantis, nec in-
fantiam mutet formam,
unde vero deorsum coppe-
sa, multorum adstanti ope,
obstetricis matricis peruncia
brachia tactus, quoad fieri
potest, in ventis iungat, & hoc
modo prorumpentem partu
excipiat.

Ostensa accidit interdum,
vt infantis natus ortus ap-
ropriquem, & quoniam fieri
nulla ratione potest, ut in-
fantis hoc modo nascatur si-
ne evidentia matris, & infantis
diderimne: propsecta
obstetricis nates infantis, ita
subleabat, ut caput ad exi-
tum vertit; sed id diligenter
praetandum est, ne in dextra
riorem formam partus pro-
labatur. Hac in sequentibus
monstratur figura.
Nonus partus non naturalis.

Decimus partus non naturalis.

Nono contingere folet, vt foetus in pedibus aliquando procidat, pedibus, manibusque auseris, & retrò coniunctis, quæ forma omnium periculosissima habetur. Ideò sedula obstetrix, manibus perunísis, & manu insterta, brachiis infantis insuetigit, illæq, præhendat, & teneat, & omnes adhibeat utiles, vt primâ ad exitum caput reuocetur, deinde manus infantis submueat, & ad latera dirigat. Verum si hæc operatio non valet, fatius erit matrem ad lectum conducere, vt interea à foetu forma commodior eligatur.

Decima forma non naturalis erit, quando foetus pedibus, manibusque junctus exitu follicitabit. Nam tunc obstetrix provirili parte, totoque molestia conari debet, vt summotis aliquantûs pedibus, & quæ manibus confettim caput apprehendat, vaquo id fieri potest, ad facilem exitum foetus inclinet. Id in praefentibus figuris explicatur.
Vndecimo loco memoranda est figura partus non naturalis; vbi infans alteram manum orificio vteri porrigit, altera manu ad latus demissa, & pedibus futum ex porrexis. Hunc factum obstetrix non debet excipere, sed parturientem ad cubile decere, vbi naribus altius locatis, & capite in loco humili positio, ventre leniter stringendus est, vt infans demus in vterum refabat. Immo etiam obstetrix, nisi infans sponte in vterum receserit, inferta manu, humeros puere debet reprimere, vt in vterum recusus legitimam, & naturali exitus formam acquirat.

Duodecimo loco recensetur quadam forma partus ex naturali, & non naturali composta, et quando geminorum alter capit, alter autem pedibus ad exitum venient. Tunc obstetrix feiti naturaliter locorum excipere debet, alterum postea paulatim tummucrat, vt ad naturaliam formam pedetentem difponatur; fecus, manibus flatim apprehennis exitus erit follicitandus, antequam partes ob geminum partum & inflatione, & inflamatione corripiantur. Hac autem forma erit tota prater naturam, quando gemini ad exitum se offerent, veluti in praefenti figura delineatis.
Tertia decima figura erit, quia
ado infans e crucem induxa, prout
ad partum humeris, capite recto,
& pedibus ad manibus surrexit ad Inem prope.
Hic
partus non folevit admodum
dificilis, quia motis aliquid
per humeris ab obstetricis
put ad exitum comparato folet
cum orticio vteri sit valde
proximum.

Quarta decima forma partus
non naturalis habet. Quando
quidem id, quod accidere folet
in partu simplici, id etiam in
gemino observari potest, nā quem
admodum simplex partus vnam
fatum legitimam, & naturalem
formam, plurès verò formas non
naturales fortuit: pariter geminì
partus ab istdem codicio
nibus non recediat. Quapropter,
quando geminus partus in for-
ma naturalis ad exitum prope-
bit, obstetricis inuigilabit, vt alte-
rum orificio proximiorem diligent
excipiat: & alterum, prior
gredientem, non dimittat, ne
deniqué in uterum lapus, formam
non naturalis adipiscatur. Qua-
re alter in lucet edito, alterum
illic excipere debeat: siquidem
hic fecundus partus minus peri-
culosus, & facilior erit, quoniam
prior infans posletiori viam pla-
nam, & leuem fruuit. Figuræ
praæentes id explanant.
Partus non naturalis geminorum.

Hae tenus naturam maturi, & tempestu partus paucis verbis complexi sumus. Nunc ad calcem huius Rubricae, rationi consonum est videatur, ut de tempestu etiam partum, nimium de abortu verbis faciamus. Abortum igitur appellare desumus præproperam fetus iam formati, & vitalis exclusione. nam si aliquando contingat, ut femina in utero per aliquod diem sputum coagulati, extra uterum necnon aliquando portiones sanguinis constat beantur, hæc materia non abortus, sed effusiones crunt appellatione. Abortus igitur accidere folet, vel propter affectiones infantis, vel uteri (loquendo tamen de causis internis) quodem ratione infantis, interdum cotyledones sunt debiles, hinc fit, ut acetabula citi rumpantur, & succedat abortus: quandoque membranae infantis inuolentes adeo sunt tenues, & imbecilis ut facile ante tempus feindantur, hinc whims defunt, & fetus deficit. Ratione matris contingit abortio, siuller insinuæ fit natæ, & si matrix aliquidus affectionibus fit obnoxia. Reliquas causas Medici in suis monumentis signiferant, ut autem id tamen legamus patefacto, nonnullas figuram abortionis exhibemus. Prima figura veram abortus formam ostendit, qua fetus Parenchymati ostendatur. Secunda monstrat abortum cum suis membranis, & vasa umbilicalia, terræ demum est abortus trimestris pollicis longitudine, quem Clarissimus Varolus insignis Anatomicus nobilissimo, & doctissimo vno Vlyss Aldrouando dono dedi.
Abortus Parenchimati affixus.

Abortus cum membranis, & vasis umbilicalibus.
Abortus trimestris.
Omnis proportionem, & symetrium esse mirabilem inde colligimus, quoniam ad hanc Archicet cuma Templorum, Domorum, & Nasiigorum ædificia referunt. Immó arcum Noc ad humani corporis dimensionem fabricatam suiß; perhibent. Siquidem cum humanum corpus longitudinis fit trecchiorum minutorum, latitudinis quinfaginta, & altitudinis triginta; pariter arcum ad longitudinem treecchorum cubitorn, latitudinemquinquaginta, & altitudinem triginta suit conftruida. Preterea trimetris puenter, ex Plinio, dicitur habere dimidiam membranam flaturat, quam viuen, tractu temporis, adipisci debet. Immó natura corpus humanum ita compositur, ut eius partes inter se maxiam habent proportionem. Quamobrem inchoando ad capitis, lacinula ilia, quia in labio superiori ossa maxillae totius faculti minima quident, sed æqualis est dimensioni acquirata perfectam, & certam regulam in hoc offendit. Hac enim duplicata, spatium, quod ad nafo ad labium absolutur, complete folit. Quadruplicata pluprum aliarm partium mensuram constitut; nempe longitudinem oris, & ocularum spatium, quod inter vtrumque iaceat, acq; etiam quod ad internus labio ad terminum menti extenditur. Nafo vero, & aurium longitudo, & illius maximus ambitus, necnon spatium ad nafo ad coniunt capillorum, & deorum ad mentum, pari mensura confiant, & proportione fequaliter ad prædictas quatuor particularès fe fe habent, minimum sec mensuras minimas adquant. Oris, aurium; ambitus, pariter spatium ad extremum vnus occidat alterum production, duplicata proportione, proximè nominatas partes respicet, & duodecim minimas mensuras explet. Sed vnuerfa faciei longitudo, frontis; circuitus, oris ambitus fequaliter proportione superat, & octodecim minimas mensuras complecuit.

Spatium capillorum ab externo fronte ad primam coli vertebram, pariter spatium ad mentum arca capitis producitum, longitudinem faciei fequaliter proportione repræsentat, & viginti quatuor mensuras minimas comprehendit. Infuper manus tanquam totius corporis munus, faciei etiam mensura est. Tantam enim faciei naturalis longitudinem esse arbitrari debemos, quanta ad capo ad extremataem digitis medij continetur, in spatium idem a cauitate nafo ad futuram coronalem pertinent, quia regulari Chirurgi vuntur, ut eamdem futuram, pro inutilione ficitips imprinenda, rimentur; quà ratio in pancifsimis hominibus fallit. Immó non solòm faciei partes omnes certa proportione metimur, verum quoque manus partes inter fe, & cum reliquis partibus dimensionem non habent fallacem.

Primitus longitudo Indicis ad extremo vngue ad tertium articulum (loquendo de exteriori parte) laftam totius manus dimidiam magnitudinem indicat, & temper inueniatur æqualis reliquo fpatio, quod ad carphum vfiq; tendit. Infrinfecus verò ad totum digitum medium docet, quem si ad extremitate ad radicem vfiq; trans monticulum mctiæ fuemur, tantum spatii inueniatur, quantum indiæ ad carphum re- liquis manus continet. Vngues quoq; fingularum digitorum tantum possessim longitudinem,quantum spatium eff ad radicem vniq; ad primum articulum. Item ambitus digitis cruciformis certa mensura longitudini eiusdem respondet. Denique et manu quam ex tabulate facies vniuerfae faciei constituunt; nam tanta est longitudo faciei, & ambitus frontis, quanta ess longitudo manus. Spatium, quod ad radice capillorum per frontem ad orbiculum nafo extenditur, medio digito, reliquum verò ad menti extremitatem, reltqa manu exacte mensura tur. Altitudinem inuper frontis repræsentat pars palmae vicina, qua prima, & maxima Indicis est. At secundam, simulque inueiant tertiam in extremitatem vnguis definitem ab illo fpatio, quod ad superficio ad nafo orbiculum definit, nichilam diceripare obligationem. Prima quidem, & maior pars digitis medio æqualis penitus illi fpatio repertur, quod ad nafo ad extremum mentum por rigorit. Secunda verò mentum metitur. Ceterum pars maior annularis digitii illus spatium iuta mensura ade-
quam, quod ad mento ad inferius vstque labrum se fce infinitat. Amplius tertia pars digitis medii vagui copulata totam superioris labrum faciam se quern mensurat. Pariter in digito medio tanta primi interdixij est longituditus, quanta oris; filabi arcus filo commenfuretur; quinimo cadem parte altitude frontis etiam extenditur. Palma manus, & ipsa secundum longitudinem, & latitudinem, malam metiri folet; argi hac ratione manu tanquam perfecon mansur, ad explorandas vultus dispositiones vti poflimus, ve deinde ipsam faciem, ad diftinguendas fine errore reliquas totius corporis partes, nequa proporaonem ad natura asfignatam, adhibeumas.

Quare si vnumerius corpus ad fynetiam fi t nevocandum, vulgaris corpus longitudimum novumus totus faciei longitudine confire statuemus; dummodo noftra Regiones hominis spectatus. Non negamus enim inuenir pofte homines, qui maiori porcrecin aut mini contracon mansur, corporis Naturam habeant; cum nonnuili longitudine corporis spatium vultus decies expleat; immo nonnullorum procritis aestes folium, nonnunquam, fema rapfics tram fam faciem continet. Grandiores autem homines faciem decies repetimat toto corpore reddunt.

Communis

Longitudo corporis qua

Itaqu in praeventia nellarum effe duximus, huics vivriqui; magnitudinis mensna, nempe illius, quae noueo vultus fpatrio absoluitur, & pluris consecunet; nec non illius, quae hinc magnitudinem excedit, & perpacis competit. In fidei egitur recte ad natura confirtuta, tria equailia spatia obferuantur. Primum spatium eft inter confinia capillorum, & principium nati. Secundum totam nafum occupat, tertiun ad metis extrematem porrigitur. Itaqua prima mansura eft iple vultus, fecondus spatium ad gula ad pecoris extrematem, vbi cartilago enfiformis obferuatur, tertiun ab hoc loco ad vmbilicun, quarta hinc ad principium coxarum, quinta, & fexta inde ad genua, feptima, & optima inde ad olos peruenit. Nona ex tribus diversis partibus conflat, que quidem partes inter fe, & cum tribus illis in facie descriptis exacte conuenint. Harum prima eft ille arcus, qui a confinia capillorum ad verticem vfiq; capitis porrigitur. Secunda eft gula, quae ab extremo mento ad pedoris, vfiq; furculam peruenit, terria eft illa, qua ab talo ad plantam vfiq; pedis defteu. Itaqua macer natura in prima hominis formatione perfectam, eque latera, & quae centru hominis vbi seque latum, & longum effinxit. Quandoquidem illae nouem partes, quibus longitu vultus que secundum huius prima mansura a vertice capitis ad extremitatem nanum descinit, secunda a naribus ad principium pedoris, tertia hinc ad extremum thoracem perueit, quarta vmbilicun pertingit, quinta ad inguen extenditur, vbi centrum humani corporis collocarumiet. Reliquae autem quing; partes ad femora, & crura deint secxius spatiiis descripturum.

Itaqua mater natura in prima hominis formatione perfectam, eque latera, & quae

Centru hominis vbi seque latum, & longum effinxit. Quandoquidem illae nouem partes, quibus longitu

Spatium di
gitorum ut

NASA

Nonu parte

erex tribus cos

Fe.

Nona part

Ne cifer

Centru hominis vbi seque latum, & longum effinxit. Quandoquidem illae nouem partes, quibus longitu

Spatium di
gitorum ut

NASA

Nonu parte

erex tribus cos

Fe.
Monstrorum Historia.
Senium dupl. 

V M homo moderatam temperiem obtinuisse peribebatur, iutissi de causis: aliis Authoribus religiosis omnium animalium mentura, &

Temperamentum. corum mutare, & potissimum cum scripsit Galenus hominum in folium animalium, & floribus; fed etiam religiosis omnium maxime

dicta, & humana, & sic dictat acaliditatem, & maior siccitatem adipisifitur; postrema tandem omnium 

Corpus vel ser. 

Lib. 3. de de- 

e respic. Hipp. 

Corpus vel ser. 

Lib. 3. de A- 

Corpus vel ser. 

Lib. 3. de A- 

Corpus vel ser. 

Lib. 3. de A- 

Corpus vel ser. 

Lib. 3. de A- 

Corpus vel ser.
Monstrorum Historia.

fumus humanæ naturæ affecqui temperaturam, propter variæ hominum instituta, & viæs rationes, quæ omnium natinum corporis habitum immanent. Neque omitentes: sunt diuersa Caeli climata, quæ non solum humanæ temperies, sed etiam mores, & animi propensiones variunt. Siquidem homines in meridiana plaga versantes, capitis, corporis breui, cruribus gracilibus, & leui referenti animo. Viciunt Aquilonæm colentes regionem, corporis sunt ampii, prolissæ capillis, color albo, cruribus crassis, carne laxa, confequenter, & fluiditate non carent. Alpini, ceterum montium Acciolæi, capitos sunt aspectus, & macilenti, gustura plerumq; habent fluvis, non imponi non solum diuturnorum degunt vitam, verum quoq; sunt robustiores illis, qui in platis versantur.

Vt igitur, nisi perfecta, saltem rudis aliqua humanæ temperaturæ cognitio habetur, duo praenotenda Medici proponunt. Primo quemdam temperamentorum numerum assignant, deinde humorum naturam diligenter explorant, e quæuis perfecta cognitione humanæ temperaturæ elicer proficentur. Quod primum, temperamenta in nouenario numero constituunt, & horum quatuor appellant simplicia, iuxta quatuor elementorum qualitates, & quatuor composita, iuxta quatuor rationales qualitatum elementarium combinationes. Verum quia horum temperamentorum excessum nosci minime posse affuerant, nisi temperies temperata aliorum norma perfecta intelligatur; ideoqu; ad ipsas ea duplex, nempe ad pondus, & ad vitam constituuntur, deinde omnis functionis perfectitudinem ex ponderibus ab aqua perfectum. Alpini, ceterum, montium Acciolæi, rudis sunt asperus, & macilenti, guttura plerumq; habent fluvis, non imponi non solum diuturnorum degunt vitam, verum quoq; sunt robustiores illis, qui in platis versantur.

Vt igitur, nisi perfecta, saltem rudis aliqua humanæ temperaturæ cognitio habetur, duo praenotenda Medici proponunt. Primo quemdam temperamentorum numerum assignant, deinde humorum naturam diligenter explorant, ex cuius perfecta cognitione humanæ temperaturæ elicer proficentur. Quod primum, temperamentum in nouenario numero constituunt, & horum quatuor appellant simplicia, iuxta quatuor elementorum qualitates, & quatuor composita, iuxta quatuor rationales qualitatum elementarium combinationes. Verum quia horum temperamentorum excessum nosci minime posse affuerant, nisi temperies temperata aliorum norma perfecta intelligatur; ideoqu; ad ipsas ea duplex, nempe ad pondus, & ad vitam constituuntur, deinde omnis functionis perfectitudinem ex ponderibus ab aqua perfectum. Alpini, ceterum, montium Acciolæi, rudis sunt asperus, & macilenti, guttura plerumq; habent fluvis, non imponi non solum diuturnorum degunt vitam, verum quoq; sunt robustiores illis, qui in platis versantur.

Prieterea circa naturam humorum, Medici obseruant cuncta esculenta, & potis imitant in humanæ venas, & ventriculo morari, quia ibi, perfectionem alimentorum coctionem in similitudinem perfectionem canebat.

Siquidem alimen ata in humano stomacho, tanquam in olla apud ignem caloris naturalem locata alterantur, & in substaniam valde similarem transmutantur. Pofimodum materia hæc in intestina tenuia venaculi referta deferritur, vt tandem per venas portata celeriter invenietur, ubi ductu invenietur, & alba remanens, picius, portio calidior, bilis, & demum craffior, melancholia nuncupatur. Hi igitur quatuor humores, exsententia Galeni, elementa animalium sanguinis prædicitur: immodo, ut retulit Hippocrates, prædictorum virtutis, & sanitatis, & de minimis corporum vitæ operationibus consuetudine mitigatur. Ideoq; illum hominem vocant temperatum ad iustitiam, qui ad omnes functiones perfectas constitutur. Alpini, ceterum, montium Acciolæi rudis sunt asperus, & macilenti, guttura plerumq; habent fluvis, non imponi non solum diuturnorum degunt vitam, verum quoq; sunt robustiores illis, qui in platis versantur.
fegnitie, ingenij stupiditate, obtuione, & alio coloroe consumdant, huius: hominis temperamentum frigidum, & humidum constituunt. Tandum, huncore melacliche lico dominante, hominem timidum; memorem, vafum, colore plumbo referunt, ad speculandum, & ad magna perpetanda facinoriae bonum, neonon frigidum, & fccum declarant.

Modo si lubiet temperaturas in gularum partium humani corporis examinare, adire Galenum neceffe est, qui in principiis, ceteris inter alias corporis partes temperamentum immo illam, que tegit volat mansus, hac praeclerus gaudece praeoptari a decretum. Reliquarum poie partium alius calide, & humida, ut omnes partes carnosae constituentur, alius frigide, & humiditate gaudent, ut cerebrum, pinnulis medula, & pinguedo, alius, veluti ostia, cartilagines, nervi, ligamenta, membrana, venae, arteriae, tendones, & pilis, frigida, & fitca temperatura potiuntur. Alia denit: et corpore & spiritus caliditatem, & fccitatem participant.

LATIN

B. hominum duo corpora, alterum mortale, & alterum immortale naturale poteridera nominis: Platonicumque garum, quomiam corpus immortale, pattern animae rationalem, & corpus quodammodo spirituale, & externum intellectum, & per mortale corpus id quo videatur, & fccitur cum quito confequentur, & corruptione obnoxium. Idecirco, ratione primum, homines naturali majielli, ut plurimis, & praecipue docendo profint i confequenter, & conficiunt quos in quos rationes etulit oraculum in Revelacionibus. Omnia quaeconeq; sunt, ad utilitatem hominem sunt, ut ad necessitatem eius, & fortitudinem, ut ad innumera, & humilitatem. Si ergo brachia hominis berentur intellectum, & exente homine, effent virgi hominis in tribulationem, & potius necerent, quod prodefox, ideo quia omnia subiecta sunt ad hominem, propius quia hominem pertinet, & omnia fccum timeant, ipse vero neminem, nisi Deum snum, praterea brachia non est datas rationalibus interitibus.

Praterea hominum foli rumin, & fletum at natura inditum esse credendum est, & quamuis Authores referant cuculum, & quandam auem fiauam apud Indos ridere, & canes paulo ante auctum Cæfaris Luxii, & Virgilius in arenam educat equum, quod visum, & spiritum dederit, & scortam, & intellecit, & intellecit. Cæsar de equis Achii repetat: unde postea Iphidius his ductus autoribus, homine, & equo Lactame naturaliter cooperit, quia quid prodeffit, ideo quia quid prodeffit, & quia quid prodeffit, & quia quid prodeffit.

Monstrorum Historia.

HUMANO FLAGRANT DELPHINES AMORE. Deinde subscriptum pulcherum ophthalmicon huibus tenoris.

Sic premis amplius dorj sua gaudia Delphos,
Temnos, & aquorea pulcher Ephebe minas.
En quanta e patrio piscem migrare profundo,
Quanta sese puernum sederi tuisti aquis?
Sic andax elementa veners confundis, & amans
Debita nature vincula nescit amor.

Heu mea, qu& subito pluranda exhausta creabilis
Petora, qui gelidas atiger vivit aquis?

Amplius fluxus muliebris duo precipua a natura sibi comparauit. Primum, authore Socrate, ut ad omnes disciplinas, & virtutes & docilis, si diligenter instrueretur. Deinde naturaler quamdam sibi vindicauit inconstitam, & leuitatim iuxta illud diffichon.

Penna leuis, leuis est pumex, leuis aura, sed ipsa
Famine leuis quod leuitate vides?

Idq.- magis attestiari possimus, cum videamus mulieres qualibet in re sibi appluam, manifestum leuitatis signum, quercere: quapropter maximus confensus inter mulierem, & puonem efi collocandum: cum, & ipfa mulier patrioneam ipsum idem fcu circumspexit. Non demirabimur ergo historiam mulieris Leucadicea ita adamatata & Puonem, quem aluerat, ut ipfa defurredit, ipse quoque sibi communi voluerit.

Caterum non modo natura specifica, sed etiam individualis (vt ita loquamur) particularius hominibus mirificas dotes in generat: itaut quidam, ab ipfa magnum potereatam, immo maiorem, quam ab ipfa ipse hauriat. Idcirco Albertus id oculte cuitam proprietati, vel influexi leuitatis signum: cum induitam mirabilem patienti, & operando energiam, non specificam, sed propriam & peculiarem positi,

Narrat idem Albertus suis gemellos, alteri quorum latus erat, cuius tacitu portait omnes patebant, alterius referata repente claudebantur. Nonimus, & nos homines, qui mures, vel feles, vel alia animantia adeo perhorrefeant, vt eorum aecpeSu inanimi deliquium inciderent. Solinus tradit plenilunium per quamdam antipathiam mulieribus praegnantibus nocere: velutires falscscetuiobclTefoienrj,

G G

ALENVS verba faciens de alimentorum facultatibus, cuicumq; animantium generi quemdam familiariter cibus ab totius substantiae proprietate aignauit, ideoque madmodum equis, & alinis pales, fennum, & hordenum, neconon leonibus carnes animantium crudae competunt, & etiam hominibus carnes coitas, & panes ex feminibus triteis parato conuenire afferuerat. Non imm together homines Gracc apnoe

Hic poenmodum variat panum, & placentum generat ab hominibus excogitata sunt, ut Coliphiura apud Plautum, Arvolum, Artoprefia, Maza, panis rigidus quod vuntur Nautae, Pythirze nempe panes viiores, & furfuraci, immo Nauii panes additis suis palls parabantur. Praterquamequod homines in instructa epulorum magnificentia, carnibus auum, pifcem, & quarupedum vuntur. Nonne ha

Benus ex Tiraquello patinam Vitelii, Scaroniocinoribus, Phasianorum, & Pa

G

Lib.2.cap.6

Homines pa

niori.

Cum nullum animal, qu& homo obsonis, & coquinalibus deliciis magis inbier. Hinc poenmodum variat panum, & placentarum generat ab hominibus ex cogitata sunt, ut Coliphiura apud Plautum, Arvolum, Artoprefia, Maza, panis rigidus quod vuntur Nautae, Pythirze nempe panes viiores, & furfuraci, immo Nauii panes additis suis palls parabantur. Praterquamequod homines in instructa epulorum magnificentia, carnibus auum, pifcem, & quarupedum vuntur. Nonne ha

Benus ex Tiraquello patinam Vitelii, Scaroniocinoribus, Phasianorum, & Pa

G

Patina Vi
telij quals.

uonum

GIBVS.

Populi Carpophagi.
puli quidam, quaorum hic figuram damus folis fructibus, feminibus, & herbis vivant, qui propter caerophagi, & iermeraphagi appellatur. Aetius enim tempore fructus ex arboribus facilimè colligunt; reliqui tempore herbas in opacis nascentes locis pro viöli decerpunt. Hi cum filiis, & xoribus nudi ad campis accedunt quamuis; ardentibus arbore; nam tanta affectudine pulii de arbore in arborem veluti tota voce profident, & licet pedibus labantur, mira manum agilete confectionem ad calcis se vindicant. Et si interdum forte decederebant, ob magnum corporis levitatem parum incurrant nosam. Hi, ex Liciothene, baculis muniti pro Lotus inicem praebentur, & viöis dominantur; verum, viips reter, fame plerumque, per Reuenti, nam necentur cæstatim, priscantur co fenfu, quo viöam quartabant.

Cæstam non modo simplicia alimenta, sed potius composita humano stomacho gratificari videntur; cum in Veterum monumentis multa huius generis probentur. In primis Caricam genus cibi Lydij ex multis jucundis, & Tanganpi parabatur, Coeediae valvam edulium, ex meile, & papaveria consiciabat, Botellum genus farcimini ex carne suilla, necnon lucanicae ex cadem materia pararam commendabat. Ynde Martialis de hoc ficienebat.

Filia Picenae venia lucantia porce.

Pulchris hinc niveis grais corona data.

Minutal ex marino pice, liquamine, oleo, vino, porris, & coriandro laudabant, Deinde libido libanum, pulmentum, pulpamento, buccellatum, & multifacem extollebant. Neque illis erant insignia artocreatura ex pane, & carne, forte Nuperis (Pasificij) nuncupata. Tomacula parabatur edulium ex porcino iore minium in cæco, cum ouis, caeeo, pipeare, anillo, zinzibere, deinde fluido omento cœta, quæ recensionibus forte (Tomaellae) nuncupantur. Vt omnium oszma edulium ad obore ozimis ortis denominata, cbarea ex làcte, & melie, necnon ex viis pas, & amygdalas para, & deniq; trago andorma, & bellaria, quæ in terris mening apponebant, & nunc etiam apponebant. Qui vero hodiernos epularum apparatos, & menias insignia magnifici est integrum sanitatis feire desiderant, adeunt Breuerus Campeggii, Bartholeti Euorum, & alios nuperos authores, qui de elegantibus consueuis, & miris epularum latus in terris, & nunc etiam apponebant.

G PARTES HOMINIS EXTERNAE.

A P V T ad capiendo, vel intelligendo dictum, est illa pars, que collo sustentatur; hanc partem Priscii tanquam principalioram ad reverentiam nudabant, quo corporis geltus, idem de animo indicabant; Graeci vero per hanc partem iurabant. Pars capitis anterior lucet in postierior vero occiput, siue occipitum nominatur, Os capitis, unde capilli emergunt, calua, os vero nudum calvaria appellatur, ut verò nocumenta aliquando dicitur circa partem superiores radice capillorum, & circa inferiores superciliis terminatur. Supercilia quasi ciliis superposita mobilia sunt; liquidentis hominibus annuitatis, & ingenios, partem animi indicant. Hicatorem cognovit Silones dici a Silone, qui hirsutis superciliis superstitat, substituto ab animalibus metafora, &c.
phora, quoniam canes, & vultures olf£u€ efca am invesfiant. Oculi ab occulendo
dictt, quia sub citijjs, & gens latiubulentur, pupalum fine pupillam habent, qua ho-
mo intueretur. Cilium forte& a céelio moue, gens superiioris eft extremes. Gens
vero eft quicquid inducra barbam, & cilium cadi, & pilis tanquam valliis munter, &
apalpito po palpebra vocatur. Sed genarum coniunctates, in quas lacrymae di-
bantur, ob quamdam similitudinem, finis appellatur.

Genis fuccedunt male, quas homini tantummodo Plinius attribuit; he a male
frucu, veluti gené a genu ob eburnaturam denominatur: ná male in vultu eft pars
rotundior, & eminentior. Deinde a mala nomen diminishium, nemph maxilla de-
ductior, non quia paras sit mala, fed quoniam infra malam locata sit. Bucca fuct
faciei partes, quia inflari, & barba veluti po pulfit. A bucc a ortur buccula armatu-
ta genus buccas tegens: etenim buccula, cuius masculinum eft bucculus aliam for-
titurn significatione; denotat enim parum boves, quia ab ipsis palœaria tanquam bu-
cula pendet. Amplius a bucc a buccæam, & buccelli demaniant indicantem efc
quantitarem, quæ ore capi potest; hic etsm bucculentis, & buccoses vocantur il-
li, qui tumidioribus buccis sunt refterti.

Aures, secundum nonnullus, ab haurienda voce, vel potius ab audiendo nunci-
pate, id est aures quas aures dicit. Abs his homo dicitur auritus, quod non folim
ad exquisitum fennum, fed etiam ad magnitudinem aurium referatur. Qui nihil, furti,
qui ver à parum audient, furtaditi invidia conat. Ceterum, ex Plinio, herba fine
nomine surdus dicatur, quoniam carum nonna non audiantur: hic poftela (ab B
surdo) dimaniat, quia nunquam simile auditum fuerit. Tandem ad aburibus lan-
guids, & faccidus, cognomina familiaris flaccorum originem duxit. Prifici quod;
aurem attingebant, quando attestabantur, velendo aurem teftis ad mememize re-
fits tamen primus aurem vel lendam offerebat, cum nemini aures teftis nolentis
tangere liceret.

Praxere in superiiori labro quo datum obfcurantur vallecce, quam Laetantius la-
canam appellatur Labia, fiue labra sunt partes os conftringentes, & dilatantes, a
quibus cognomen labeonum (testi Plinio) deductum eft. Labrum postea eft nomen
ex quo cuncta, quae fecun dim Plinio vs etiam denominatur. Quem tandem ab buccarum
foramen, nihilominus multi Authors, & potissimum Poetae hoc nomine ad huma-
nam faciem indicandum. Vultus diminutu eft oculseuma, nempe os paruum, quæ
quis aliquando basium etiam denotet, cum basium nonnulli ore in ofculum con-
trae celebrani posset. Aliud inuper oris diminishium eft ofcillum. Extradic in-
terioris labri mentum trahit originem, quod licet Plinius homini tantummodo at-
tribuat, Plautus tamen aliquidus brutus affignare videtur. Ioenuen autem conce-
tudo ad Apres Graeco, auctore Plinio, ut fuppliantes mentum attingerent. Modo il-
la pars facile, quia in ridente homine lineis quibusdam, nimirum gelatines termina-
tur, vultus appellatur, qui plurima passionum notas præ ferte folet. At faciei
humanæ pars tota, qua in laetitijs effunditur, & in mororibus coarctatur, multas in-
dicans animi perturbationes, ad volendo, vultus cognominatur, & vultum in gene-
re neutro apud Lucretium legitur, & in nullo animante, præter hominem, efi potest.

Ex vultu postea plures sancte, nempe irrepilionis species emergunt, id est Antiqui-
homines distortionibus vulsiin alienum ludiicantur, fanniones indignatit.

Cernen vocatur pars posterior ca pistis, veluti pars anterior gula, igitur, ut au-
gulum iam ex hac vtrq; parte integratur coltim dictum à colendo, ubi voluit Sipon-
tius, quia torquis, & varij ornamenti colat. Collo adheeret truncus, per
truncum enim par corporis humani fine brachii, & fœmoris internae eft, quæ Græcis thorax nuncupatur; quamvis Medicis, nomine thoracis, partem cor, &
pulmones continentem intelligunt. Truncus in partem posteriori, & anteriori re-
distribuit; hæ initium fumit à igitur, ubi quædam lacuna obseruantur cari obno-
xia; propriea ingular, nempe gladio occidere dicuntur. A ingulo quoque, peccus ini-
ceptum peruenient ad flamamum, & duplos lateribus concluditur. Medium peccus
exornant mammam, vbera significatione: quia mammæ Prificis dicebantur etiam 
Tæta, licet Tæta nutricem quoque, denotet.

Mammae,
manilla, &
papilla.

Mammae deinde format diminutum mamillam, papillam etiam dictum; quamvis,
Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

propriis loquenti, papilla sit illud tuberculum mammarum, quod infantes ad lac su
gendum orec capitum. Insuper Antiquis mamma rumen etiam appellabatur: unde
Plinius de Romulo, & Remo verba faciens scriberat: Insensus est lapa propectus in
funtibus rumen. Rumen tamen, siue frument vocatur pars collii interior eminentiae
gutturis respondens. Quare, secundum Scutum, fruges a frumine denominatur,
deinde a Rumino verbum formatur (rumino) nempe cibum denuo ad rumen, felici-
et ad guttur reuoco.

Humeri, ex Sipontino, ab humo nuncupati, quia tamquam humus oneribus fer-
rendis sint idonei; vocantur etiam Armii, quoniam delata arma ab his pendebat; hinc
Deducuntur armillae: forma brachiorum ornamenta, quia Antiquitas humeros cum
brachij armos indigitabat. Sub humetis continentur alae, quia in hominibus plis
veliuntur, cuuus nominis diminutuum est axilla. Praeterea humana latera iuxta
dexteras, & similia cositas terminantur. Ilia cum per secundam, quia per tertiam
dehiscensionem inflixas, inter coxas, & pubem sita sunt: hic autem sitis ad ilia potius
integra spirat; quando quidem exteriora latius patent. Venter in parte superio-
ri habit peccus in inferiori pubem; & hinc deus limites in lacera terminat, in
huis medio obseruantur vmbilium, sub umbilicio autem pubes est, & pedem. Si repiciamus posterioriem thoracis partem,
primò incidentem in scapulas, inter quas valvula quedam observetur, quam Lati-
ni Interfacipulum nuncupat. Deinceps vero tota posterior thoracis referens
Vallis similitudinem, dorum, & tergum cognominant: in cuius extremitate est cu-
lus inter nates, siue clunes, quasi culeus, nemo vagnina: quosamappelletur etiam
anus, quasi rotundus, & pedex quasi pedes, a podo, quia per hunc partem ventris
crepitum emittantur. Deniique inter hanc partem, & cinchuras cadunt lumbi.

Modò si rursus ad scapulas reuertamur, & ab his paulacim recedamus, inuenie-
mus partem ab humero ad cubitum desendentem ab aliquibus armum nuncupat;
Siquidem Prisci (ut paulo ante exaratum) humeros cum brachijs armos voca-
tabant. Verum pars a cubito ad manus articulationem dicetur Lacertus; quapro-
pter Hercules, cum huialis partis maximam fortitudinem praeferret. Lacertus no-
minatnur. Curaturam in parte praeclaram partem.

Lacerto adhaeret manus, quasi totius corporis manus, quia in quinque digitos di-
fribuitur (hi si dicatur quia deecem, vel quia decenter iuncti) nemo in pollicem
Gita dicum, quia magna vi pollet, Graces dicendur Arvisone, quoniam pari robore cum
reliqua manu contendat, & quasi alterius manus vicem subeant. Immo veteres Gre-
ci hanc repicientes pollicem cognominabant adventum, quia solus in reliquorum om-
nium digitorum doce infularet, nomine deducito ad epistomen, quod significat salire.
In digitum falutare, vel secundum Nuperos, indicem, aut quia nos nol >alatanus,
Nisi de indicata, aut quoniam hoc digito comprimitur ad silentium, quondam
pretium palpatione perhibetur: hunc euradem ab Hercule, vel digito di
dem, vel dextra, vel sinistra, vel aterius manus vicem subeant. Immo veteres Gre-
ci hunc dicerunt Arvisone, vel digito diadem, vel digito dextra, & sinistra. In digito
digitum, quem aliquis vocrant stultum, cum hic inconiugijs annulo circumdetur, vel etiam medicamente applicatum:
de esset perhibent. Et tandem in digitum minimum obparuit aciem, vel auricularem di-
dum, quia hoc homines ad aures tergendas vetant. Sunt qui pollicem vocant Prin-
ceptem, Indicem, Mercatorem, Medium, Solum, Annullarem, Studentem, & Au-
nularem amatorem; quoniam tales perfone annulis predictis ornarent digitos, 
Yvnde versus.

Principes, Mercator, Stultus, & Amator.

Itaq: manus exenta inflar palmæ arboris vocatur palma, compressa dicitur pu-
gus, conuivata manus nuncupatur voa; hinc inuolare, subcondere, & surari signifi-
cat. Vngues pollicium summittat digitorum operium, ex quibus nonnulli mores
hominum comprehendere nuntur,
Monstrorum Historia.

79

quor; ne musculi, si totus effect carneus, concidet tes cor, & pulmonem comprimere.

Primus inchoando à ca pite, omnes senitus capiente, iuxta svententiam Galeni, & Aniceon, captatis partes, capillos, cutem, carnem, perieranum, carnum, pani-
culum durum, & tenue, nempe durum, & piam meningem, cerebrum, eiufdem tres
ventriculos, rite mirabile, & os basilar esse statueremus. Cranum ad mentem
Galeni ex lepem offibus per futuras copulatis confitat: non enim vnum os continuum
natura fabricat, vt melius per futuras excrementa truderentur. Contingit tamen
quandoque humana crania abaq; futuris videri: nam Hefiodus in alage Platon
Caput Perse, abaq; futurum compague rexpettum fuiffe narrat. Immo Caroli Rhodi-
dinian capita Aethiopum nullis laxa futuris memort. Arifioles quoqueranum
humanum abaq; vfa futura conspectum esse fatetur. Ablato cranio, due membra-
ne felicet dura, & tenuis apparent, quibus elevatis, ranca cerebri quantitas obser-
vatur, quanta nunquam in animali eiufdem magnitudinis confpicus potest. Cere-
brumigitur duas habet partes, anteriorem, & posteriorem: pars anterior in duas
partes segregatur per quandam interfacentem membranam, que à figura, fax
mefforia ab Anatomaticis cognominatur. Sub cerebro tres sunt ventriculi, in quibus
spiritus animales procreantur, vbi etiam que dam substantia effigiem vermis sem-
ulans observatur. Iuxta partem anteriorem cerebri elevat, confpicari licet carun-
culas capitis mammam communìm, quas idoce proceffus mammillares nuncupantur,
per quos futenis odoraturn perficitur. Item apparent duo magni nervi vocati optic,
nempe vfori, qui à cerebro orientes ad oculos perueniunt. Deinde si cerebrum
magni elevat, necum per neronurum subtilium apparat, qui in gramin volunta-
motus ad osculos penetrat nà tertii par neronorum ad membrà faeiefe extendit,
Quartum par vnà cum portione terzi paris ad medium ventrem defcendit. Ex his
pota ca nervi recentures proprii vocis, originei fumunt. Quintum par ad os pe-
tum in radice auris fimere confert. Sextum par neronorum subtilium ad palati-
un, ratione senitus, extenditur: & septimum par lingua. quidem.

Ablato prorfus cerebro, confpiciuntur duo panniculi inferiores, os bafilarum, quod
ex teriorum offium durissimù, basi, & fundamentum cerebri, & captatis dicitur; hoc
diuidit in offia petrofa, duo offia lateralia, & offia oculorum. In oculo po-
tatia mufculos, feptem tunicas, & tres humores, felicet aqueum, crystallinum, & vi-
treum rtficent. Auris autem in vtro capitis lateris locatae est, vt fonus hinc in-
de perciperetur, pars exterior cartilaginofo ad tutelam fuit fabrefada. Caecrum
Caynor ans teget panniculium subtilius ex viliis neronorum auditionis contextus, qui vocatur
tympanum. Paolò inferiori dentes fe fe offerunt confiderandi ita nuncupati. quo-
niam Graeci eos vocant. Horum numerus folete fter variius; cum plures in
viris, & paeuciores in feminis confpciantur: immo in aliquibus viris quandoq; tri-
ginta, cum in alijs visigini odo tantum obseruentur. succincti dentes non sunt eiu-
dem figure, nam antepore ad incidendum apti, nominantur incifi, & subfe-
cantes canis ad figuram dentium canum formati, quorum duo dextram partem, &
duo sinistram munient; reliqui molares appellantur, quia cibaria ad anteriorius
incusa, & fracta molat.

Iam ad vcrem medium, minimum ad thoracem defcendemus, qui diaphragmate,
superiori, & inferiori furcula contenetur; hoc pars nonnullis vocatur peqtus, quaui
factum ex compatis costis, vel qui peqtus, cum hoc offia figuram peqtinis amu-
lentur. Offia hanc partem integritate sunt vigintiquatuor costis, feptem offia fer-
ti, & additi ducibus furculis, clauibus nuncupatis, offia tria supra triginta resultant.
Obiter notandum est numerum cofarum quandoq; variari: fiquidem Schenius
meminit multorum, que vigintiquingenis conficat, quia manifesti focietatem.phalant.
En Jacobus Carpus in publica anatome anni millefimi quingencefimi vigefimi quinti coftam veram duplicem
conspicatus est, vbi potissimum offibus peqtoris iungebatur. Inter duodecim co-
fias vndena continentur interftitia ab utraq parte, in quibus furcis furo, & viginti
mufculi intercostales, Graeci muscos locos dicati, prater quos, & diaphragma, duo
in parte superiori, & duo in inferiori observaveur, item terni musculi collis, feptem in
dorso, & odo in ventre inferiori,utad ad numerum quaternarium supra quadratin-
ta ascendat.

Fen. lib. 3
cap. 1.

Lib. 17. de
vfa part. c.
20.

Lib. 9.

Lib. 13.letti.
antig.c.28.

Lib. 3.de
hia 
Anim. ca.7.

Proceffus
mammilla-
res, vbi.

Neruorum pa-
via quos.

Tympanum
quale.

Deuti ii nu-
merus.

Thoracis et

in Saggæ

Anat.

Intra
Membrana peitoralis sunt.

In obseru.

Cor pulmonum.

In lib. de diffec. Ar.

Pulmo ex quibus con-

Labia ex quibus integ.-

Lingua.

Partes ven- 
sris inferiors.

Intestina qui sunt.

Intra pe&us tres sunt membrane, quorum primâ est pleura coâs interiores ven-

fiantis, secunda est medialis, non solum conuaciatem pectoris, sed etiam pulmo-

nes in duas partes segregans, tertia est diaphragma, quae potius musculum, quam mem-

bra naturam participat. Inter pulmones cor figurae pyramidalis intrâ capulisam, vel pericardium situm eft. Hoc in aliquidus pilosam repertum perhbebitur, veluti

Dodonaeus narrat de Iacobo latrone eâ patrizio fulfeno, qui veluti iam mortuus, cum tamen adhuc viueret, depo&atis, arci curatus consulevit, quia e& era homo præme-

mens, & malì ingenij ad ea denuo fcelera devoluit, pariterq; capserus, & supenfius fuis, quare hominum nequitiam inuenit admirati, cadavere eis inuenerunt cor ob e&iíiam caliditatem vndiq; refertum pilis. Hoc iedem obtueratum eft in corde Aristomenis Græci, qui folus integras acies pracliendo in funga vertit perhbebitur. In corde igitur pinguinum, duas aaricales extrinferces, fed instrin-

sues duas ventriculos Galenus obseruavit. Quamuis Arifhtoteles tertij ventriculi

cordis meminerit ; cum tamen hic tertius fit pars dextri ventriculi, quæ ad laeum
declinat. In dextra ventriculo duo apparent orificia vnum venæ caue fanguinem de

terens, alterum venæ artcrialis ad pulmonem fanguinem tranfmittert ; pro-

quoperter mft languis ad finitum cordis ventriculum remittetur, proculo dulcis

deni venæ artcrialis orificio venæ caue effet laeuis; & totus fanguis cor ingredi-

dens ad pulmonem transferre potest. Praeterea in finistro cordis ventriculo or-

ificium fanae artcriae, quæ e& non mortuus eft, veluti Dodoneus narrat de lacobo latrone e patibulo fupenfo, qui veluti iam mortuus, cum tamen adhuc viueret, depo&atis, arci curatus consulevit, quia e& era homo præme-

mens, & malì ingenij ad ea denuo fcelera devoluit, pariterq; capserus, & supenfius fuis, quare hominum nequitiam inuenit admirati, cadavere eis inuenerunt cor ob e&iíiam caliditatem vndiq; refertum pilis. Hoc iedem obtueratum eft in corde Aristomenis Græci, qui folus integras acies pracliendo in funga vertit perhbebitur. In corde igitur pinguinum, duas aaricales extrinferces, sed instrin-

sues duas ventriculos Galenus obseruavit. Quamuis Arifhtoteles tertij ventriculi

cordis meminerit ; cum tamen hic tertius fit pars dextri ventriculi, quæ ad laeum
declinat. In dextra ventriculo duo apparent orificia vnum venæ caue fanguinem de

terens, alterum venæ artcrialis ad pulmonem fanguinem tranfmittert ; pro-

quoperter mft languis ad finitum cordis ventriculum remittetur, proculo dulcis

deni venæ artcrialis orificio venæ caue effet laeuis; & totus fanguis cor ingredi-

dens ad pulmonem transferre potest. Praeterea in finistro cordis ventriculo or-

ificium fanae artcriae, quæ e& non mortuus eft, veluti Dodoneus narrat de lacobo latrone e patibulo fupenfo, qui veluti iam mortuus, cum tamen adhuc viueret, depo&atis, arci curatus consulevit, quia e& era homo præme-

mens, & malì ingenij ad ea denuo fcelera devoluit, pariterq; capserus, & supenfius fuis, quare hominum nequitiam inuenit admirati, cadavere eis inuenerunt cor ob e&iíiam caliditatem vndiq; refertum pilis. Hoc iedem obtueratum eft in corde Aristomenis Græci, qui folus integras acies pracliendo in funga vertit perhbebitur. In corde igitur pinguinum, duas aaricales extrinferces, sed instrin-

sues duas ventriculos Galenus obseruavit. Quamuis Arifhtoteles tertij ventriculi

cordis meminerit ; cum tamen hic tertius fit pars dextri ventriculi, quæ ad laeum

declinat. In dextra ventriculo duo apparent orificia vnum venæ caue fanguinem de

terens, alterum venæ artcrialis ad pulmonem fanguinem tranfmittert ; pro-

quoperter mft languis ad finitum cordis ventriculum remittetur, proculo dulcis

deni venæ artcrialis orificio venæ caue effet laeuis; & totus fanguis cor ingredi-

dens ad pulmonem transferre potest. Praeterea in finistro cordis ventriculo or-

ificium fanae artcriae, quæ e& non mortuus eft, veluti Dodoneus narrat de lacobo latrone e patibulo fupenfo, qui veluti iam mortuus, cum tamen adhuc viueret, depo&atis, arci curatus consulevit, quia e& era homo præme-

mens, & malì ingenij ad ea denuo fcelera devoluit, pariterq; capserus, & supenfius fuis, quare hominum nequitiam inuenit admirati, cadavere eis inuenerunt cor ob e&iíiam caliditatem vndiq; refertum pilis. Hoc iedem obtueratum est in corde Aristomenis Græci, qui folus integras acies pracliendo in funga vertit perhbebitur. In corde igitur pinguinum, duas aaricales extrinferces, sed instrin-

sues duas ventriculos Galenus obseruavit. Quamuis Arifhtoteles tertij ventriculi

cordis meminerit ; cum tamen hic tertius fit pars dextri ventriculi, quæ ad laeum
declinat. In dextra ventriculo duo apparent orificia vnum venæ caue fanguinem de

terens, alterum venæ artcrialis ad pulmonem fanguinem tranfmittert ; pro-

quoperter mft languis ad finitum cordis ventriculum remittetur, proculo dulcis

deni venæ artcrialis orificio venæ caue effet laeuis; & totus fanguis cor ingredi-

dens ad pulmonem transferre potest. Praeterea in finistro cordis ventriculo or-

ificium fanae artcriae, quæ e& non mortuus est, veluti Dodoneus narrat de lacobo latrone e patibulo fupenfo, qui veluti iam mortuus, cum tamen adhuc viueret, depo&atis, arci curatus consulevit, quia e& era homo præme-

mens, & malì ingenij ad ea denuo fcelera devoluit, pariterq; capserus, & supenfius fuis, quare hominum nequitiam inuenit admirati, cadavere eis inuenerunt cor ob e&iíiam caliditatem vndiq; refertum pilis. Hoc iedem obtueratum est in corde Aristomenis Græci, qui solus integra-
Monstrorum Historia.

... medio intestinorum. His visus, consideratur stomachus, id est ventriculus, quae pars venter locatus inter hepares, & lienem formam rondam, vel potius cucurbitam habens, cuius pars superior ad finistram, & inferior ad dextram vertit: cum hac figura quantitatis materiae effect magis capax. Praeterea stomachus duo habet orificias: superius inferiores latissimi, vocatur os stomachi, & aophago continuatur, inferius dictur pylorus, nemo inductor. Alligatur os stomachi dorsi inter duodecinum, & terciunum fpondylum, vbi postrema finit colta: quare in affectibus oris ventriculi faturis effect partem posteriorem, & non anterioriem inungere.

Hepar, siue icere in dextra locatur hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere. Hepar, siue icere in dextro locatum hyppocondrio vocatur officina sanguinis, in cuius parte concava reducuntur ad vnum omnes venae, quae meand ad intestina. Schenchius rami hepares quandoque in parte finitripa, & lien in dextra obseruant. Inmoh meminit vius qui duplici icerci fuit insignitus. Sed maiori afficti nos observationes, quod narrat de homine ambos visceris carente; siquidem Anno Domini sexagésimo quarto superficiumm millesimum die undécima tenuit Matthiae mercatoris Anversipensis natione Germani, ne vestigium quemadmodum hepatis, & lienis repertum, fubstantia aut eiusmodi integritate erat canosa, & vena caua ab intestinis ortum raehet; quare in hoc homine vienec intestina descripsit, nufquic; in curo omnia ille assistit, & non anteriorem inungere.
At in muliere partes genitales sunt triplices, nimium vasa spermatica, testes, & vterus; haec vasa sunt sex, scilicet quatuor preparantia, nempe duae vena, & totidem arteriae, quarum illae iuxta dextram partem a trunco vena causa infra renes descendentes oriuntur, & iuxta partem finistram ab emulgente, sed ambae arteriae a trunco Aortae descendunt, quae vasa preparantia, antequam versemque attingant testem, in duas partes distribuuntur, quarum una materiam feminis ad testes, & altera proprium alimentum ad corpus vteri deservet, nec non magna ex parte nutrimentum fetus immo sanguinem menstruum, & cum eo identidem magnam humorum colluuiem. Alia duo vasa vocantur deferentia, quae a rebus orta ad cornua vteri extenduntur, semenque perfecte elaboratum in cavitate vteri ducunt.

Vterus cum orificio exteriori, & vasis adhaerentibus.
Monstrorum Historia.

Vterus igitur inter rectum intestinum, & vesicam fitus partibus simplicibus, & compositis integratur. Simplices sunt tunica, venae, arteriae, nervi, & ligamenta; recipit enim matrix nervalis a lumbis, & offe facro, in quos ramificados quidam sexti paris inferuntur; hinc fit, vt tantes fit conenfus vteri cum stomacho, cerebro, aliis partibus superioribus.

Hic observandum est vterum humanum rarissime bicorne matricis brutorum inueniri; praterea interna cauitas nullis cellulis distinguatur, vt multi perperam crediderunt. Verum quoniam interanea mulieris, & viri nihil parum different in partibus generationis dicitur, ido placuit iconem matricis cum orificio exteriori, annexis poris vreteribus, & tota eiusdem structura spectanda exhibere.

Ceterum in figura subsequenti, eundem vterum recesso pudoris feminin, cui occulto eiusdem orificio ostendimus, ubi conceptus formatur, & femen ad determinatum paritionis tempus concluditur. In hac eadem iconem vesica etiam a collo recisa ostenditur: sed id exacter explicare non conamur, cum id paullim in monumentis Anatomicorum demonstratur.

Vterus orificium internum ostendens.
Vlysis Aldrouandi

Verum vt partes uteri composite magis innotescant, hie paulo accuratius de illis differemus. Ha!e igurur sunt quatuor, quarum prima omnino est externa, pluribus, & diversis partibus confant; quapropter nomine pluralitate donatur, & pudenda muliebria appellantur; propriam tamen hae pars externa vocatur vulva, quafi vallis, in quaque totus vterus in suas quatuor partes diuidus appelleatur vulva, quia per rimam amplissimam in duas partes sollicit dextram, & feminam dividatur, quan minimo negotio tanquam value xudem recluentur, & clauduntur: hanc partem Galenus multis in locis Cunicum nuncupavit forsan a cunce, vel sifura, quam hae partes reprehensat. Altera pars vocatur sinus pudoris, terria colunn verum matricis, quam corpus uteri. Praedictarum partium aliae sunt addae exter,nae, ut omnium oculis subjeciantur, aliae vero ita interane, ut nonnisi diffellatione patient. Deinde hae aut partum plures virginius, & muliebrius corruptis sunt com-munes, paucis vero propris.

Irae primo loco de partibus utriq; mulieri communes agimus, & inchoand ab his, quæ magis patent, ha!e sunt pubes, duo labia pudendi, rima in corum medio confistentis, & in ea producitur nympharum. Pubes dicitur illa pars exterior, quae pliis suo tempore velitur; labia sunt tanquam duo molles monticuli compositi ex subflantia quadrat cutanea, carnofa, glandulofo, spongofo, & adipofa, ad latera magnae rima fiti. Extra hae labia propinde ductae apophyse, partim carnofa, partim membrana, quas paflim Medicini nymphas appellant; aliasquim Græcis τῆς τετραον, nimium alae vocantur. Quare modo nymphae dicanunt prædictae partes, non flatis confess; nifi versus descerit nymphas Græcis appellari fospos, & quoniam hæ partes sunt prima, quae in concubitu fponsum admittunt, idem nymphæ nominabant vtrumque, rectum, & sinum vulvae; ipsa est vagina, quæ virginius clausa dicitur, & in ea producitur nephritis. His addamus, quod veluti nymphæ aliandum montium praefides appellantur, simulatam hæ carunculam veluti inter colles flabulantur.

modo ad magnam rimam accedamus, in qua quing; digna observationis inueniuntur. Primum est huius degeneratio in folium, secundum est clitoris, qui locutus est in fine anteriore, & superiore rimae, tertium est uterum ductus, in quibus extremo est orificium colli veficæ valde breue, & in eis ambitu prominentia in carne orificium tegens, quartum est orificium sinus pudoris in medio foffe locatum, quod in virginibus longum quam in mulieribus atque compositum apparat, quintum est foffa caua, & lata ante sinus pudoris sita, ne non cura figurae præe fert, Partes igurur difficillimos præs explicantur. Clitoris, fiae χαλκιαί, quæ riam claudens non videtur differre a mentula virorum, nisi longitudine, meati vetrine, emis-fione spermati, & defectu muflculorum, titillatione poëtae haec pars maximè pra- fatis; idericto Nuperi Anatomici, vt Columbus hæ partem, cœrum venerei, & dulcedinem amoris indicat; Hæ est igitur illa pars, quæ mulieres perdita libidinis, & nefaria inueni in compositionibus abuntur; quamobrem Græcis τῆς τετραον, nempe confcrvatices appellatur. Tandem caruncula ille fecus ductum vetrine ad naturam locata, vt aeri esset impedimento, ne post eum focum, capaxiam tepit in ingredietur, & haec de quacumque parte virginibus, & muliebrius corruptis communibus dicta sufficat.

modo si ad alios properemus, incidimus in orificium sinus pudoris, in foffa fe- dem habens, & in virginibus rale est, quae ad naturam fitur formatum; in mulieribus vero tale conformation, quae post conceptionem relinquitur, ab eis simpliciter integratam recuperandam: haec producitur, vel sinus multis gaudet nominibus; vocatur fios virginum, hæmis, quasi limen, genemen floros, columna, & claustrum virginale, haec partula conponitur ex quatuor carunculis myrtri baccas, & mulieribus, quae quac virginius anguis dicitur sinus locata sunt, connectur poëtae a quatro membranis carinosis fitis inter singula caruncularis interfitionis, quibus cum fere equaliter protenditur: quamobrem haec producitur ex quatro carunculis, & totidem membranis concludit in contumulatu definit]e; idee perbelli alabastro, id est calyci rofe femiale, & amabiliter, & a Galeno membrana preputio feminis appellatur; eft enim producitur in extremitate perforata velut præputium, fed paulo canonario, & mol-
Monstrorum Historia.

& mollior præputio exiit. Verum notandum est in aliquibus virgínibus has carunculas, & membranas prædictam productionem efficiéntes, modo breuiores, modo longiores, modo tenuiores, modo crassiores esse: quædam modum, & orifícium ex-

Vteri Icon com foetu intus sito.
tremitatem huius productionis occupans in quibusdam anguis, & in alijus latius propriginitur: hinc maior vel minor in primo congruif tum difficultas oritur. Sanguis effloratioigitur in primo concubitu profliiens non modo a vahs, fed a membranis carneis laceratis, & in carunculis attritis dimanat: haec autem laceratio vocatur defloratio, quoniam destruitur illa produzione quec calycem rofec rcmulabatur.

Hic intederis, venit explicanda tertia pars quae collum uteri dictur, quod fubstantiam membranae, ficuti reliquae eius partes, conflat,ibusque figuris oris caulli recens nati, aut Tince pifeis reprefentat, & interius matricis orificium Medicis, & Chirurgis nuncupatur. Hoc quamvis amplius cautatius nudoris continuum fit, nihilominus est angulifimum, excepto quod temporis momento, quo femen virile recept, aut quando fit folemnis aliqua evacuatione, quasius fit in턴um, aut vtrio forum humorum expurgatio. Verum ne femen femel receptum a matrice faciliter di- laberetur, natura in praedicta pars tam fimplices, quam compositae in natura fabricate fuerunt. Vocatur autem vterus ab utri, quia, illius inferar, facile extendatur, & contrahatur, deinque medulla spinae in quibus medulla spinalis, fub offtoferatur, & diuiditur in collum, metaphreum, lumbos, & os sacrum, nempe Græcis sacrum, & magnum significet; hoc enim os in comparatione ad ceteras vertebrae merito appellatur. Spondylia igitur fie vertebrae ad os vefi; facrum, ex mente Galeni, sunt quatuor supraviginti, quarum vertebrae septem collum, duodecim thoracem, & quinqua lumbos conftituerunt. Similitudines brachii, & manus, omiffis musculis, chordis, nervis, artierii, & venis, offa fie ffe offerunt, & primum vocatur os brachii, fine aditorium, ab aliquis volvo. Hoc os copulatur scapulae, & veritus cefibum alijus duo iugantur oflibus cohabitarunt, quae ad rufetam vefi, fie carpum pertenueunt, Carpus vero ex Galeno odo oflibus, & metacarpium quatuore integrae.

Veretum pars praefantiffima est vterus, cuius gratia prædicitur partes tam fimplices, quàm compositae in natura fabricate fuerunt. Vocatur autem vterus ab utri, quia, illius inferar, facile extendatur, & contrahatur, deinque medulla spinae in quibus medulla spinalis, fub offtoferatur, & diuiditur in collum, metaphreum, lumbos, & os sacrum, nempe Græcis sacrum, & magnum significet; hoc enim os in comparatione ad ceteras vertebrae merito appellatur. Spondylia igitur sie vertebrae ad os vefi; facrum, ex mente Galeni, sunt quatuor supraviginti, quarum vertebrae septem collum, duodecim thoracem, & quinqua lumbos conftituerunt. Similitudines brachii, & manus, omiffis musculis, chordis, nervis, artierii, & venis, offa fie ffe offerunt, & primum vocatur os brachii, fine aditorium, ab aliquis volvo. Hoc os copulatur scapulae, & veritus cefibum alijus duo iugantur oflibus cohabitarunt, quae ad rufetam vefi, fie carpum pertenueunt, Carpus vero ex Galeno odo oflibus, & metacarpium quatuor integrae.
Monstrorum Historia.

propterea Galenus prodidit partes pedis proportione respondere partibus manus, quoniam digitis, ratione figurae, numeri, & ordinis inuicem affimilantur; hinc patere numerum ossium, nempe sex esse super viginti exiliumus. Quare autem maior digitus pedis duo tantum habeat ofia, cum pollex manus tria posse iatis, ratio est hic, ex parte Galeni, quoniam os inferius pollices manus sunt duum et a metacarpio, et pollex pedis sit illi copulatus. Praterea pollex pedis maior fuit, quia manus, quia flexionis pedis opitulari debebat. Ad maiorem igitur ossium cognitionem, non piguit ico hanc immani icetet, neco ante oculos representare, ut lector magna vitriule conuenientiam cœptampli potest, posteaquä hanc icones in Musco inuenimus.

Hominis Sceleton.

Explicatio figure conacratianis ossium humanorum cum fceleto aiium comparae est hæc.

A. B. Rostrum, quod dentium, & labiorum munio fungitur. 
M. Ossa quæ Galli vocant Palleons longa, & angulata siliicet vnum in vno-quoquater. 
P. Os, quod furcula dicitur in nullo est animali præterquam in aëre. 
D. Sex costae thoraci coherentis in parte anteriori, & sex vertebres in parte posteriori.
Vlyssis Aldrouandi
Anis Sceleton.

F. Duo ossa coxarum longa.
G. Ossicula vropygi.
H. Patella.
I. Suturae capitis, quae vix apparent, nisi cranium fuerit codum.
K. Duodecim vertebrae collis, & sex dorsi.
L. Ossa duarum brachii.
N. Ossa brachiorum, aut scapularum.
O. Thorax.
P. Os parum cubiti, siue radius.
Q. Maius os cubiti, siue ulna.
R. Carpus.
S. Condyli.
T. Appendix quae est in alis, iuxta proportionem est loco pollicis manus.
T. Metacarpium.
V. Extremum Appendicis, quae est velutidigitus.
PHYSIOGNOMONICA.

DIVINATIONIS concieitura, quam ab humano specie eliciere consueuerunt, iuxta facram paginam, handquaquam probanda esse videtur, cum legatur apud Ioannem. Nolite indicare super faciem, & aspectum, sed retinendum indicium indicate. Nilominus hoc affectu Ioannes minime prohibet, quin, ex specie, & effigie humana aliqua indicare possimus: quandoque demus hoc referatur in illos, qui ex praxis affectibus, & non ex re, auricula indicium facient; sed ex per sonarum actione, hominum quodam, vel contemplatur, a rei veritate declinante, quasi virum maximopere vitandum. Itaq; hominum aspectus licet specie essendi non different, accidentalis tamen differentia observanda est, quoniam hoc pro morum differentiam nobis summopere summatur. Quamobrem si breuicer omnes humani corporis partes meditemur, ex illarum varia dispositione, & figura diversa etiam hominum mores eliciuntur.

Caput in primis si fuerit magnum in comparatione ad reliquum corpus, homines indicat hebetes; si fuerit parvum, & minutum, mediocres vero naturales est, & optimos tenuis indicat. Quando figura capitis ita est aucta, vt fructum pini amuletur, tunc homines similis refert capite inurecundt erunt, & iactatores; fictur homines breuis, & globosi capitii, insipientes sunt, & immemores. Cum vero caput crassum, & in superficie planum, ad homines omni vitium genere imbutos attinet. Si fuerit oblongum infor mal, homines prudentes, & sagaces, si concave in parte anteriori ita erant, & dolosus significat.

Caput capillo tegitur, quia si fuerit crispus in timidis, erectus in hominibus rudebus observatur. In horum mediocritate optimum signum consistit.


Crine ruber, niger ore, breuis pede, lumine usus cum magna praebet, Zoile, si bonus es.

Si frontem intueamur, haec vel erit incisa, quam ad homines solidos, indolentes, & ventri deditos speraret, vel erit infor mal, velut in bobus observatur, & haec ad homines obtusiors intelligens, & pigros attingebat. Frons demiserit hominis fuplinaminis, demisit verum, & rotundior hominis injecti, & incontinentis, fictur longior hominem benefici, & docilem exornat. Frons quadrata, & recte formata magnanimitatis, prudentiae, & probitatis est indicium. Tenora verò, & incisa adulationem significat. Frondes nebulosae audacibus, & audaces liberalibus convenit. Quando vero frontem tempora crin inflata, homines superbia tumidos, & ingenio rudes denotabit. Rugosa est hominis cogitandi. Quando vero erit aspera, & diversa in locis tumida, hominem malitiosum fatuum, & aurum immodice setentem designabit.

consecuad magnanimos, & valde apertid impudentes fpeçiant. Oculi obfìgi.in-funt illis, qui ficum facere, & impoftura verborum vi nitun tur. Parui, & tumulati
amatorum funt proprii. Obliqui, homines in iram proclives, & fallaces oftendent.
Quando verò cito, & variè mouentur, & interdum quicquid, hi temerariis com-
petunt. Oculi velociter motum acutè visus, in fraudulentis, & infedibus con.
spicuntur. Deniq; oculis quanto maior erit, tanto minor malitia, & maior futili-
tia superabit.

Quando anguli oculorum carne refertri naribus adhaebunt, homines omnium
colluvione vitiorum contaminatos denotabant. Colores eam oculorum apud
Phyfonomos aliquid foltent indicare; fiquidem oculi sibi linguini in homine in-
nercundie, & valde petulant obfervantur. Color perniger timiditatem praenun-
cias, ficuti niger, & sanguinis animi bonitatem. Si fuerit fulus, quam colorem
oculi Leuonem reprefentant, procul dubio ad magnanimitatem fpeclabit. Si ignes
inurecundos denotabant. Si tandem fuerit lucidus, quemadmodum in oculis gal-
lorum obferuamus, abfii; dubio talem oculum ad homines in mollitie, & prodigium
luxum proptenus refcremus.

Aures à coniedura dunameitionis non fum remouenda; na paruas, quales fimiari
ad feurritatem fpeçiant; magus heberudinem fenium indicant; cum tales in af-
nis confpicuantur. Homines facci, tempe grandes, & faeides habentes aures flo-
ridi sunt. Rotundis auribus refertri, vt plurimum fumIndociles. Longis, & angi-
atis infigniis, inuidia non carent. Deniq; quando homines aures capitá valde ade-
rentes habent à malevolentia recedere nequeunt. Demum aures pilis refertr
ad hominem auditem, moderat; vero, & naturales ad optimum fenium reducuntur.

Nafi extremitates crafia, homines concupificentem, crafia verò, & euerfa pigros,
& fegen indicant. Si cedem fuerint acuta, in iram valde proclives denotant:
queamadmodum nasus patens, & apertus idem foltet significare. Si nasus fuerit ro-
tundus, extremitatiis obtusus, indicium eft magnanimitatem, quam nasus aquilinus
folet eam oftendere. Quando nasus eft rotundus cum extremitatis gracilibus,
tunc ad inconfiantes refertrur. Si cedem fierit à fronte duatam manifetatur, inure-
cundiam, & levialem generat. Simus nafus solutus in luxuriam concomitatur. De-
qui longus, & ad os proterfus, abfii, probirate, & audacia non inuerunt.

Ex labijs gracilibus, & relaxatis, quales in leuonis obfervantur, postius ma-
ganimitatem præfigant, ex gracilibus, & duris, quales apparet in fusc, iracundiam;
ex superioribus labijs tantummodo crafia, quales aﬃbus eft refertri, fatuatatem.
Si tandem aliquem cum superiori labro curvo, gingivis detedis intuebimur, qualis
amen rifius eft foler, illum contumeliofum manifeetare debemur. Item dentes ca-
nini longi, & firmi in homine voraciævi forman a, & ira motum facile concludant.

Dêa laes

et

fettigi qe

significet.

Color faciei

varius ess

folet.

Ocui Leonis

guales.
Monstrorum Historia.

Monstrum prope omnium desiderio flagratus conspicitur. Men
tum longum, & circa partem inferiorem acutum homines
veripelles delignat, & rotundum effaminato

tos. Sit tandem intueamur carmem sub mento verius gulam cum foecas, hominem perniciosa libidine opprimem praefagiemus. A mento depender barba, que corpore

fist refferta pilis ad melanoehicos speciat. Sin fuerit recte formata optimam homb

nis temperaturam demonstrat, nam in barba inconcinnis, & informis totum oppressum

contingit. At mulier barbata a rei venerea protrulo non poterit abduci. Idea

confatat adagio, Mulierem barbam eminus esse falutandam.

Lam tempus est, ut ad partes inferiores per collum, & pe
cus defcendamus.

Nam collum crassum est in homine forti, gracile in debili, & effaminato. Si col-

sum fuerit crassum, & carnosum, ut in tauris, homines offenedit iracundos, moderat-

tum, quale Leonum, magnanimos, longum, & gracile, quale Ceruorum timidos, &
tandem collum perbrue, quale luporum, dolosos demonstrat.

Paraet pecus magna, & recte formatum observatur in hominibus robustis.

Amplum in fortoribus. Si fuerit pilorum, quale avium homines animosof quidem, fed infaibles significat. Pecus abscis pilis timidos, & molles offenedit. Pecus val-
det carnosum ignaus, & indociles. Sed interficiun a jugo ad fiumachum maurus,
quae ab extremitate thoracis ad vmblicicum, homines prudentes praetigit. Mamm-

ax autem pingues, & deorum pendentes in hominibus tantum effaminatis con-

spicuitur. Tam defi in parte siti ne pecoris caro appareat crassa, & eleuata cum

nauo, vel pluribus pilis refferta. Ptolomeus inde honorum, & deius praeclates praedic-

bat. Si in parte posteriori pecoris consideratur metaphrenum, siue interfcapil

ium, hoc vel erit magnum, recte formatum, & minimae carnosum, & tunc vitorum

robur indicabit. Viciilim quando erit parum, & informente, tunc ad homines molles, &

faminas attendit. Si fuerit curum cum humeris ad pecus, contaminatos more

offendid. Si fuerit lupinum, quale equorum, feminatia stricta in subiecit dominabint.

Sium iler humeris magni sunt fortes, parvi debiles, & tales sunt heminarum, & hominis
delicate. At humeri euati ad inuidiosos, & lati advos fortes, & acuti ingenii perti-

nent. Hinc etiam colligendum est coxtas amplas esse in hominibus validis, & angu-

las in mollibus, & delicatis. Item tumen circa coxtas loquaciitatem, & follicium

arguit.

De humeris vsque dependent, ideo qui has adeo longas habent, ut manibus ge-
nua absic, corporis curaturae tangere possint, sunt viri fortes, sed humusmodi homi-

nes sunt rari; plures sunt qui has habent mutillas, & hi pestifim, & malevisi effe per-
hibentur. Adamantus notat esse aliquos, qui comedendo caput potius manibus,
quae manus capita admoucunt, & hos malis imbus moribus esse indicat. Digitum

manus si quodammodo coaflecer videantur, pertinent ad temperaturos, & breues
fucrent, & erecti ad temerarios. Pollex intra manum clausus, auratitum esse indicitum.

Digitum valde longi, & delicatius julitiam significat. Magni tandem, & recte forma-

tionem optimam corporis constitutionem arguent. Digitorum vunges lati, albi, & fruber-

si, in viris robustis, anguli, & oblongi in fuis hominibus observantur. Quando

obliquiuerint more avium, impudentes, & lapaces significat. Vunges exigui ad

vetetares, clati, & albi ad delicatos attendit. Ex vunges subtili lucido, & subbru-

brioloris, acumen ingenii posthumus argumentari. Pratera aperitas, & rotundit-

da cordum hominum luxus proxculus, breuitas vero malignos designat. Item

vunges punitis altis signati in hominibus dcscenter natis, & iunctis nigris insigniti

in luxus conspiciuntur.

Regio ventriculi pinguis indicat fortes, minime pinguis molles, venter promi-

nens edaces, parus, & eleganter formati, ingeniosos, valde pilorum intravmblici-

cum, loquaces demonstrat. Si longum fuerit interstitium ab imo peccore ad

vmblicicum, ad homines voraciitati feruiientes pertinibus. Sin fuerit aequale optimam

constitutionem in arguet. Item hippopocondria gracilia, & presta, qualia sunt ranarum, &
in hominibus timidis obseruantur. Scame fuerint referta, indociles denotant. Pec-

den valde pilorum non modo scusindat, sed libidinem etiam immoderatam

offendit: quando est pilis nudum caliditatem arguit. Olla anhcle prominentia fortis,

tudinem, gracilia, ut in faminis, debilitatem, designat. Coxa torofo, sunt fortes, carni-
Monstrorum Historia.

Mores.


Vlyfsis Aldrouandi


Ceterum si peculiares Priscorum mores meditetur, prima facie incidemus in eorum volumen, quod nullius era nisi oblonga membrana opistographa ministratim e perscripta, quæ intra thecam ligneam torno perelagans elaboratam, adversus pul-

VOLVMINIS ANTIQVORVM TYPVS. A.
Monstrorum Historia.

Monftrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

MonstrorumHistoria.
Vlyssis Aldrouandi
Niloscopium.
Monstrorum Historia.

1. Paolo, & ceteri populi Africae sacrificantes pecudis aurem tamquam primitiam praecebebant, eaq. super aedes proiecta, cerucem aurum bant, deinde Soli, & Lunae immolabant. In Africa etiam erant populi pigna ridibüs arundinum visitant: Item Cyneci Pectoris mementes, propitera in arboribus fabricabant, infuper aridii loci practus vetacentes, Cynannini fylueftri copiam canum nutrientes, de quibus in Rubrica differentiarum actum fuit. Lophophagi cadavera parentum in mare abiecunt, & nil curant, ex Calico, ic cadavera igne, terra, vel aqua, absumunt. Pefylli Aufrium ventum fux regioni noxium sumptis armis tamquam viuum aliquem hominem infecabantur. His adduntur pignae plicibus folium viuentes necnon Amazones mulieres bellicofas, que mammas inurebant, cui eas ad praeliumdum impeditum esse judicarent.

2. In Asia sunt populi qui ferpentes comedunt, Nabathieoi omnini cotinentis, & in quarenides opibus vientes industria. Panchaia alebat Sacerdotes, qui facrum exire locum non erat concebendum. In Asia etiam erant populi, qui in hortis arundinum vidissent, idque, quod per arboribus fabricabant, inter caeteras, Cyncae amine fruticetum canum nutriente, in quo in Rubrica differentiarum actum fuit. Lotophagi cadavera parentum in mare abiebant, & uel curant, ex Caelio, fi cadaavera igne, terra, vel aqua imputabantur. Phyllus Aethrae regione noxium sumptis armis hominem infectabant, & alioquin mulieres bellicos, quae mammas inurebant, & ad praeliumdum impeditum esse judicabant.

3. In Africa etiam erant populi qui pignae plicibus folium viuentes, necnon Amazones mulieres bellicofas, que mammas inurebant, & ad praeliumdum impeditum esse judicabant.

Placuit etiam exhibere simulacrum Regis Sinus Magni Antongil, qui nigri est coloris, capite duo gestat cornua morte Diaboli, & circa brachia multas armillas æncas. In hac eadem tabella conspicitur icon viri militaris eundem regionis gerentis haæam ferro duarum ferè orgyiarum munitam, necnon parnam ligneam glandibus tormenti manuarij minime resistentem.
In figura sub sequenti intueri licet Sumatrac gubernatorem paruos oculos habentem, magnas palpebras, pilos barbae paucos sub ore, turcico more vestitum, & sidarim capite gestantem. Praeterea ibi licet etiam contemplari vestimenta Lushan.
Vlysis Aldrouandi

sanorum in Vrbe Bentam vera piperis patria degentes, qui Batauis in Indiam orientalem navigantibus primit obuiam venerunt.

Amplius additur  icon, in qua licet prima facie intueri hominem Chinensem ad Vrbe Bentam accedendam, cum vasis porcellanici venalibus, & pluribus alij, nimirum ferico cuinicum; coloris eleganter preparato. Gens enim hac est industria. & ex China non solum prædicta, sed etiam Moschum, Zibettum, Ambtram, Argentum virum, Plumbum, Cuprum, Pugiones; & alia arma venalia defert: deinde licet conspiceret virum Iuanum, nempex laua infula, lineto golypino circumdatum,
Monstrorum Historia.

datum, qui pugione flamniformi munitus multam præ se fere audaciam. Huiusmodi gens plura vaframenta femper machinatur, & inanibus promissis homines judicant. Tertio loco confpicitur mulier Iauana ad forum Vrbis Benton proficicens, vertizam emat, quam manu elevata portat, quod admirandum, & vilu pulchrum videtur.
Vlyssis Aldrouandi

Lexi. genial. Seythæ craniis humanis, defunctorum fuorum honoris gratia, inter capulas, pro pociulis vtabantur; & illorum Rex, vt sibi fcribit Alexander ab Alexandro, abindebat illius aurem, quem fiumno amore prosequabantur. Tartari Idola quae ex lana, & ferico ad formam humanam effigiata ex vtrraq; parte tenorij, tanquam pecudum fuorum eutfodes appendunt; & ob lignorum inopiaem ftercoribus boum effequeari ignem founent. Turces in spo Alcorano legem scriptam habent, ne quis sub capita poena, de eorum lege disputare velit, & diem Veneris tanta religione, quanta Iudaei Sabbathum colunt.

In Graecia (fi de Europis populis fiero fiat) tres leges a Cecrope in placationem Neptuni latæ fuerunt in mulieres, a quibus suffragijs Minervae fuit pothabitus; minimum ne mulieres venquam Senatum ingresserentur, ne vlla eari maternum nonem fibi arrogaret, & ne quis illas Athenas, fane Athenienses, fed Atticas appellaret. Apud Lacedemonios tatuam suis, ne puelle inpita velata facie in publicum prodirent, & ne nupta, non nisi fideijs testo vultu, domo egrederentur. Deinde Lacedemoniorum quiquis grauiti debebat oratione, lucundam, breuem, & sententiajs non carentem pronunciabat; ita ut deinceps in pronunciabat, facius homines poftc philofophori, quain fermenem laconicum imitari. Cretenfes in publicis gymnafijjs pyrthichiam faltationem exercebant, que flexionibus corporis fiebat, vt plage, & tela melius euiatcarentur. Thraces nonnulli, tempore tonitrurum, & fulgurum, fagititas in Coelum jaculabantur Deo ministrantes, quia nullum praeter iunnum, effe arbitrabiatur, & quoniam fanguis vexores decebat plures, defundum maritum, coram judice, illa elegebatur, que pra ceteris ut viuente marito magis diligente retur; nec enim poftea maëtabatur, & vnam cum coniuge humabatur, alijs vexoribus id pro infigni calamitate lugentibus. Olim Confiantinopolis, ex Isidor, inauluit hic vfts, ut primo die, quo capiti Imperatoris corona Cæsarea imponebat, ad cum Clementiam cum tribus marimorum speciebus accederet; bis verbis.

Elige ab his faxis, ex quo Augustifime Cesar, ipsa tibi tamulum me fabricare velit.

In Ruthenia Vrbs Regia Moscoua dicitur, in cuius foro lapis est quadratum fo- mæ, quem s quis aecederit, net ina vi sui auelll popis, principatum vrbiis adpi- ficatur: quamobrem de hoc inter eues fapiénnim pugnatur. Molchi ficutur populi, Italici Moschouitæ appellari hodie quandum Cruces ligneam variis Sanctorum iconibus decoratum colo fufpenfam gerunt, cuius veram effigiem ab vtrq; late.

Mofchouiti

re delineatam loc exihibemus.
Lituani olim colebant ignem, immo ex eo dem varia captabant auguria, deinde
Solem specie mallei ferrei, tanquam Ducem haebeant. In Prussia, & Litonia, singu-
laris familia focus, & dominum facram in Sylvis haebebat, vbi thorum caduera de-
functorum, vna cum equis, fellis, & preciosiori vestimento combebant. Poloni
funt viri prudentes, & multa comitate hospites profequuntur. In Hungaria, 
quam cauda erat ances, nec alter dirimi poterat, ferro decernebatur; nam
actor, & reus coram judice praeliabantur ille autem viciss us esse diebatur, qui
limites exibat, quibus pugna locus circumferibatur, Bohemi defunctis pare
Bohemia.

tare vanum esse arbitrabatur: Germanorum Magistratus nihil, nisi armis in-
strucus aut publice, aut privatim peragebat. Hodie quodcum, laboris fatigium
attingere possde Germani perhibentur, ideo ad rem quidam canebat.

Germani possunt cunctis per ferre labores,

Vestimenta possunt tarn ben ferre stium.

 Saxones duriori ustrabuntur cibo, & quod per hebdomadam comedendum erat,
die Solis colligebant; suis infantibus: non pulte, sed alimento solidiori, ore prius
nutricis leuiter attrito cibant, quia postmodum crescentes validiores esse credun-
tur. In pleiriq: Franci locis, Virgines quoque per anni curriculum, choreas
frequentauerant, a iuuenibus, die cinerum congregantur, & cum tibicine ad flu-
men, vel lacu trahuntur; quare autem id fat, opinatur Ioannes Bohemus sic ex piar il-
las, quae fets diebus contra præceptum Ecclestie, a leuiter sua non abstinerint.

In Suevia huc haebeant sacrificandi ritum, vt omnes eiudef fanguinis popu-
li, fluctuo temporal, in sylbam se conferrent, & eui homine publice celebrent, &
talem haebeant huc loco reuerentiam, vt nemo in illum, nisi vinculis ligatus ingre-
deretur. Gothi quoque Getae hominem forte immolant in fonte submerge-
Bent. Sed Maffagetae, nempe Graues Getae morbo aliquo peremptos canibus obij-
Gethi sunt ciebant deurados, sed in praelio mortuos praestantissimo honore tumulabant. Tha-
ilaturum mulieres, ex Procopio, infantes laetq non alebant, sed fatum moxedit, &
delle inuvolatum de arborc fulpendebant, postea cerebellis, & medullis Ferarid iden-
bell Getho-
tidem ciebant; nam ipse ob puere perit quod minime decumbentes, ad confuentias rum,
venationes vna cum viris reuerentibus. Hs addimus venatores quosdam Plage
Septentrionalis, qui pileo turcico teeti, & calopodijs quadratis induti, cotis apro,
& fagittis capreolos venantur.

Vena-
Venatores plagæ Septentrionalis.
Carthorum moris in Prin
cipio elecg donec.
Ilysis Aldrouandi

Icon Regis Quoniambee.
Monstrorum Historia.
Præterea homines Americae, Syluefræs ab Andrea Teueelho nuncupati, nudi incedunt: non quia ibi defciat materia, ex qua indumenta facilè parari possint, aut quia nullo Regionis calore premantur, sed quoniam facilius, & melius nudos se exercere referunt. Quapropter frigis frigidae mollitatem, quæ idemidem delecètantur, hoftem eminus intueatur, repente ilam extens ad certam fe accingit. Tradunt enim, vt inquit Teueelho, vestes illis impedimento esse, ne inimicum superare possint, imò hosibus adiumentum esse, vt facilius praebendi valeant. Quo circa iconem hominis syluefris exhibebus capitiis plumariori tecti, & bac enim ratione instructi, & calcu muniti ad bellum proficicentur. Etenim in Regionibus Americanis pulcherrime autom species peruanuntur, quas incalc magni estimant; quoiam illaster, vel quater singulis annisdepulant, & ex his perifromata, & potifimum capitia, pileos, & multa alia opera concoctant. Sunt huiusmodi aures pedibus, capite, & rostro Piltacis quam simillima, & adeo familiaris, vt circa tuguria Americae tempus omne versentur, quæ quinam ad syluefris adhibuntur. Póftimo sum hi populi ratione audacie, inter se discrepante, equidem illi magis bellicos funt, qui florit maris incolunt, quam non modo hosibus, sed ceteris etiam adnau-gantibus relictari maximopere conantur, horum Rex lingua vernacula Quoniam becommunet, longus pedes, & latum ad proportionem; quem Teueelho se vidisse in historiis narrat. Huic Regis effigies representatur.

Verum quoniam in tabula Americae habetur icon Tarisich Regis apud Cannibalium, qui populi sunt etiam Anthropophagi, de reehus illius quoqiconen in medium inserte, vt lector quamdam convenientiam inter has duas icones meditari possit.

Huius tandem Rubrice finem imponentes, Idolum triceps, adimus, quod tantum Deus in Laponia adoratur. Immò regionis inclo, animarum immortalitatem non prosfus ignorare perhibentur.

In tabula Asiae hic figura sic delineatur. 

Haec autem de moribus Gentium dicta sufficiat, qui plura, & magis diffusè scripsi legere cupit, adeat illos Authores, qui non formem de moribus, sed ceteris de variis Nationum velimentis verba fecerunt; vel potius canat cum Poeta hoc Dictikon.

Non nisi tot mores numero comprehendere fas eli,
Addit enim calum proxima quegi dies.
AGNATIO, ET COGNATIO.

Consanginitas, & affinitas, seu agnatio, & cognatio, quarum prima linearum reductam, & altera transversalem, & altera lateralem respiciit, si conferatur ad superiora, parentes, si ad inferiorem filios, si demq, ad latera, fratres, & sorores indiciabint, Gradus igitur consanguintatis in Institutionibus Lusiniani ita recensentur, vt in primo gradu, & superiori Pater, & Mater, in inferiori filius, & filia colocentur, in secundo gradu superiori Auis, & Aui, in inferiori Nepos, & Nepris, in laterali Frater, & Soror repositurit; in tertio superiori Proauus, & Proaui, in inferiori Pronepo, & Pronepra, in laterali Frater, & Soror consanguintur.

In quartum gradum procreantur, Auis & Aui, & insecundo Proauus, & Proaui, & in tertio Pronepo, & Pronepra, & in quarto Atem, & Atem.

Qui igitur primo procreantur, filii vocantur, ex filijs Nepotes, ex Nepotibus Pronepo, ex Pronepotibus Abnepotes, ex Abnepotibus Adnepotes, ex Adnepotibus consanguintur. Initium autem generationis Pater, & Mater sunt. Auis Pater, qui negat forem applicat, & secundum Aius, etiam filii, & filiae, & sororum, & sororum applicat.

Patruus dicitur quasi es reductum, & secundum fratres, & sorores, & sorores. Frater Patris, qui secundum fratres applicat, & secundum auis, & auri, & sororum, & sororum applicat.
112 Vlyssis Aldrouandi

filius per patrem ad Auum procedit, ita per Matrem ad Aununculum graditur. Ami-
tiacit foror patris, qua& ali& mater, item matertera foror matris; qua& mater altera.
Nepos qua& natus po&; cum patri po& filium nascatur. Patruus magnus, & Amita ma-
gna Aui frater, & foror dicuntur. Item Aununculus magnus, & Materia magna
Aui frater, & foror sunt. Propatrurus, & Promita Proaui fru frater, & foror. Abpa-
trurus, & Abamita Abaui frater, & foror, Abaunculus, & Abamatera Auaui
frater, & foror vocantur. Socer, vel Socerus appellatur, qui filiam nubens, aut filium
Generum, vel Numum libi afficiat. Generanc a generatione denominatur. Vi-
tricum dicimus, qui duxit vxorem filium, vel filiam habentem, & Priuignum qua&
prius gen itum, cum ex aliio patri natus fit. Postribo Agatos appellamus, qui de-
ciicentibus filiis, corum loco accedunt, & Cognatos qui po& Agatos luccedunt,
cum affinitate faminii sexus participent.

HOMINIS PRÆSTANTIA.

V M summus rerum omnium opifex carætherem Divinæ virtutis
homini impresserit, eo fultus homo cæteris animantibus domina-
tur: quandoquidem ex terra iumentis culta non mediocrem de-
metit frugem, ex beatijs dofiurijs ad onera, magnam percipit
utilitatem, earum carnibus vitam sustentat, pellibus corpus tegit,
ex alijs medicamina ad valetudinem recipit; deniq^ alia ratione
cubodiz, & alia ratione deliciarum homini non vulgariter profunt: quare optimo
iure poslimus diuulgare cum Phaenographo. Omnia subiectiis sub posibus eius oves,
& boves univeras, & suerus, & pecora campi, volucres Celi, & pisces maris, qui peram-
bulari semitas maris. His additur quod homini inter cæteras animalia formem de-
finiendi vt concessum est; cum alia animantes, confusa quadam voce, suas affeciones
significat. Immo qua communia cum cæteris animantibus habet homo, fi attinet
confideret um, proprie sua esse videatur; etenim fenus tum interioribus, tum exter-
iores ita habet affeçios, vt non corticem tantum, vt cæteræ animantes, fed me-
dullam femibilium prorsus penetret. Deinde humana memoria tanta efr ad bruto-
tum memoriae comparata, vt eorum nulla esse videatur.

Memoria

humana

qualis.

Hinc hominem animal esse nobilissimum, & in conjungo virtutum
naturæ mortalis felicitat, & immortalis collocandum esse flatuimus. Siquidem ratione partis mor-
talis, mortalibus adiuncta, & ratione immortalis, ad immortalia euchiur. Præter-
quamquid in homine observatur illa nature tela, qua quatuor entium gradibus
integratur, & horum primus effientiam, secundus effientiam, & vitam, tercius præter
cæteras, quartus præter cætern, intellectum denotat; quapropter Dius Au-
gustinus non immerito scribere hominem cum lapidibus effientiam, cum plantis vi-
tam, cum bruits efffen, & cum Angelis intellectum participare. Ciceron quoq; ad
rem scriptis manduit, homines in terra non degere tangam incolas, fed tangam
rem per caelestium spectatores, quorum spectaculum ad nullam aliud animantium ge-
nus arcinere potest: cum praeterea multa virtutes, & animi dotes clarifïime in homi-
nibus, & non in brutis refulgent. Et tandem nullum animal, praeter hominem, ex
eudemmet Ciceronis sententia, aliquam Dei notitiam habet.

Non folum homo ob eminentiæ inter cæteras animantes, vt haætes probatum
fuir, animal nobilissimum cognominatur, fed præciæ quia homo solus rationis
particeps nonmihl diiinitiatis possidet. Vnde excellenter & cænebat Manilius.

An dubium est habiari Deum sub pecore nohibo?

In Calumag, redire animam, Cælos venire?

Idcirco homo industria, ingenio, intellæt, & aliis etregis animi prærogatius
infignitus divinæ naturæ quandammodò affilium: quamobrè in Genesi dixit Deus
Omnipotens. Factamus hominem ad imaginem, & simili simiam nistram, dummodo
homines in sanctis, & diuinis operationibus Deum amulentur. Alioquin Lucifer è
superis
Monstrorum Historia. 113


Deo oblatum polliaritatis sit peius agalma.

Idest.

O homo audacis natura formae.

Plato quoq; hominem cognominavit humana bauvarium, nemen miraculum miraculorum.

Modo aduentandum est hominem a Deo non solum ratione, verum quoq; manibus, tanquam rerum gerendarum adjumentis donatum esse: etiam ratione doce, Pene cellaria ad vitam succinat, inuentis iuxta corum naturalum, nomina imponit: idq; non prater rationem canebat Quodius.

Convenient rem: nomina saepius.

Deinde litteras, & caradheres essingit, modum menfuram, & terrae inuenit, Altorum spatia metitur, temporum vicissitudines, necnon stellarum ortus, & occasus, & carumden vites notat, et tandem omnem genus arcanum exegiurat, Quare non prater rem surnerales de hominibus sic logebeatur.

Satyr. 13.

Iraq, quoque animae sunt munera, intellige, & mente peraguntur, sed operaciones, quae sine corporis ministris pro se servant, manibus potentia ad perfectionem reducunt. Hinc modos intelligimus hominem non a natura inerum procreatum esse, verum quoq; modo utriusque, ut multa a Deo transmutata, etiam rapportum ratio sub rationem obtemperat. Hinc tamen non debemus hominem propter manum esse animal prudens simili, sed quia omnium animantium homo esse prudens simili: dicendi, et solummanus est consequens: es qui prudens simili est plura adhibere potest instrumenta, & manus, Aristotele authore, instrumentum instrumentorum nuncupatur. Quapropter vicissim paulum pronunciare rationem esse artes suae artium, quaemodum manus reliquis instrumentis nobilitare antecellit pariter ratione artes artes praestantia superatur. Quamobrem concluendum est, ut carummaniam suis armis a natura fuerunt donata: homines quoq; armorum omnium loco, manibus suis insignes, quibus tanquam organis nobilissimis, tempore bellii, & pacis, utuntur.

Demum ex hominis creatione, illius dignitatem, & excellentiarum arguerre postrum; nam promulgat Gregorius Nisienus, non esse purandum hominem esse, quasi postrum loco Dei creatum fuerit: quandoquidem hoc creatio illum Regem omnium constituit, quod non contingit, sante alia fusset fabricatus: Nam tunc homo creatus est, cum Regia prorogativa erat decorandus. Non igitur prater rationem publicavit Psalmodraphus. Minnifiti eum paulo minus ab angello, gloria, & honore coronasti eum, & constiuit eum super operum manum tuam. Quapropter qui hominis nomine gaudet, debet: igitur, quod titulum exercitio virtutum conservare: cum taelestere Batillus Seleuciensis vniuersam hominum vitam virtutum patientia esse; idq; videat, qui in hac diuina palettra se non exercet.

K 3

Immo

Qui equis albis nuncipr.

Animal divinum tale.

Manus orgeti

Satyr. 13.

Lidea spie.

Psalm. 8.

Orat. 1.
HOMINIS MISERIA.

I TAM humanam ærumnis vexatam esse, ab ipso statim ortus pri- 
mordio colligimus: nam, infantiam innumeris obnoxiam periculis, 
adoleatcentiam fugacem, & senectatem premere, & fœcetam precipitam animaduertimus, G 
Præterea si pueritia adductur, quantulum quod relinquitur? Hanc igitur calamitatem descripsit Ovidius hunc in 
modum.

Editis in lucem iacuere sine viribus infantibus,
Maxis quadrupes, ritibus; multis inveniorem faturos,
Paulatim; tenuere; & nondum poplite firmo 
Conditis; adinas alios componere nonnuiles,
Inde valent; velox; suis; parentem inuenere,
Ursus; & emeritis mediy quoq; temporis annis
Labitur occidua per iter decline fessiz
Subruit hoc anim; demoliri; priores,
Eobturi.

Accedunt sexcentae aliae angustiae, & infinitae ærieidinum species, quibus in 
dies humanum genus premitur, quod eleganter expressit Virgilius his carni-

Optima quae; dies miseris mortalibus sii
Prima fugiit, subuent morbi; tristiis; fercuisti,
Es labor, & dura aquis inclementia mortis.

Quocircum possemiss ad rem canere infra scriptum diskichon.
Cxor, nisi cura, nihil, caro nil; nisi triste cadaver,
Ne dici, agestræ eis; vinere sepulcrit.

Præterea venena; ruina; naufragia; terremotus; bella; lapfus; fulmina; & cetera 
hilus generis humanum angent merorem; Quidam acini granum glutientes, pre-
focantur,
Monstrorum Historia. 115

Sacrantur, alij pilum in laete poraires strangulatur, nec: defuerunt, quibus sitia
gelu concreta a tectis delapfa repentium aurulerit exitum. Quare possimus opti-
ma de causa dicere:

Humannum in terris nihil est, quod non sit humandum.

Auat sine animis, etiam solus humus.

Valent igitur, qui tot, & tantos moliniatur tumultius, & quorum cupiirditibus
hie orbis angustus est, & humiper recit furientia Pindari, qui hominem fo-
nmiy vmbra appellauit: cum vmbra, & fo mno nihil inanius inueniatur. Idem Pin-
derus alio in loco hoc refpiciens prodidit; si quis opes posidens cereis venulta
decettet, & in certaminibus egregie fi decent, maximum oftenter robur, debet
ad memoriam reuocare membris mortalibus fe esse integratum, & terram finem
omnia efe aditturam. Propreca Dio Chryfoftomo Homo nihil, homo ter-
ra, & homo cinis vocabatur. Id toto in fcriptis verfibus eleganter eximtut.

Ommia quam ceriti percunt mortalis infe, quod subito frigore viat cadit.

Tam cito non perdit varius rosa palebra columna.

Tam cito nec liquides bulla recedit aqua.

Hic breue migrantes fugiemus post tempus ad orcum:

Cur dii quae natura, seizure que sollem effe orcum, a

Egravia nec rubea fede redentum dolor.

In vario curfa morimur pueri: senes:

Ommibus hic certum est, certa nec hora tamen.

Hoc spectat, quod Poetae de mortalibus fabulantum, nimium omnes ad filis Par-
carum pendere, quibus fecitis, pendentes decidunt, & moriunt. Immolavit
alios ad filis candidis, alios ad pullus, alios sublimes, alios tandem terrae proximos pen-
dere, omnes tamen pendentes, inexorabili Apollo num truncante, cadere. Non
igatur mal iter fentit Ovidius quando cecinit.

Ommia sunt hominum semini pendentia sifo,

Et subito cafu, quod odiare, ruunt.

Id optimè expressit Chryfologus, dicens: homines fumus sub incerto viuentes,
& neceinus quid superuenti dies fit paritura. Vnde aliquando tradit Home-
rus: hominum nihil esse mirium, & anget humanam calamitatem, quod Principes, &
Villicam vitam fortem incurrunt iuxta illud.

Introitus vitam par regibus exitus idem.

Inter utrumque: quem est, quod vetuerit esse paves.

Itaque omnes, dum viuent, in suo flatu plurimum patiuntur laboris, & res ardus
femper molintur: quare non fine caufa hunc vitae curriculum poterimus herculum
laborum appellarre.

Qui nefcit, quiit fit in omnium hoc, quod vienimus audi,

Tranfis in mortem, herculum quidem labor.

Si in praefentia aliquantiliter cuncta examinuntur, confulta, & perturbationibus
plena in ueniuntur. Omnis ignis agorantibus, capitibus, exulibus, & medicis, quos
procul dubio mirifos appellare poterimus, & fe offerunt fines, & pueri, primi limen
mortis attingunt, alij sub metu ferula viuent. Iuenes explici tem putant fe esse
affecutos, dum ab illis, quos inmoderatis prosequuntur auctibus, redamantur:ni-
hilominus illis etiam fieros Ovidius appellat.

Quam mira est omni tempore quis quis amat.

Item qui vitam quietam, & profperam ducere creduntur, adhuc miselli sunt iux-
ta loco difficilius.

Nec magis humana quaeris in fortes quietem,

Quam tela in Venos, quam so mora solietur.

Siquidem qui diutius carent affidua premuntur folicitudine, ut illas quasiuint.
Sin Principes sunt diutius auffuentes, prolem non habent: praterquam quod diutius
litisbus, furtibus, & multis alij periculos obnoxie sunt. Quare Nazianzenus, cum de
hominis vita multa protulisse, tandem exclamuit.

Nec

In Nemesis.

Homiil, i.e.

pef. Ad Ha-

brosis.

Lib. 4. de

Ponto.

Serm. 10.

Amanitum

infelicitas.

Divitiis

miseria.
HOMINIS VIRTUTES.

IRI omni virtutum laude cumulatissimi, & fuerunt virtutum vestigia vbiq; imprimites, & corpus ab initio fatigatur, & amarore a primordio deguatatur, vt tandem futuissimum, & gratissimum virtutis fructum delibarent: iuxta illud.

Namq; si fr diues splendor virtutum ornamentis decoratus, magis clarifici;

cum dixerit Aeschilus.

O quam saeculorum gratis

Diuinaeque homin.

Deinde homo humili natus loco, eruditus tamen, tanquam in speculo locatus, se aliis tanquam formam, & virtutum exemplar ostentat:ideoq; ad rem scribent:

Lib. I.

Liberales disciplinae.

Quis duxit paider bac, hominem coniungere Coelos

Estimam natura dedit linguanam, & capax:

Ingenium.


Lib. II.

Mermecidi industria.

Quis dubitat pohti hac, hominem coniungere Coelos

Estimam natura dedit linguam; capaxq;

Ingenium.

Insper homo callet Philosophiam, Medicinam, Juris prudentiam, Historicam, Doctrinam rei rutilae, Coquinari, & Nauticam, immo, & Theologiam, quae primo loco erat memoranda. Vt omittamus artes, in quibus viri tanta excellentia clarueunt, & ad miraculum vbiq; specie et alii sunt. Vtus, infae omnium, prodeat Mermaides, tam industrius, & diligens artifices, ut currum quadrugi fabricauerit, qui sub aliis muftae conregueratur. Amplius eò peruenit humana industria, ut inuenit modum rem velociter currentem coeundi: Etenim legitur in Scholiiis Paracelii, quod homo gentes ore topaciium cum folio abrotantes, oculis aeterni insensibus, deinde
Monstrorum Historia. 117

inde id expuat in findonem fericam, & ligatam projicte ad Ferà, quo experimento, Fera flatim pedem figit. Additur in ijdem fcholijis, alio experimento, cantus autum intelligi; dummodo vir in ambas aurem nonnihil radicis Mandragoræ collocet, deinde vernagram annularem finitve manus ferreæ annulo cum pice, loco gemme, exornet, folium pini ore gelfans, & dextra virgam ferream aurco acuere munitam, quo folium pini pungatur; tunc enim autum voices intelligerunt. Rursum in comed loco legibus, quod morbo comitialis oppreflusius, ab il; medicamine, poterit liberari, si quis tribus clausi fodiit terræ locum, quem epilepticus cadens primum attingerit, claudo; tetisper tertia obrenus, nomen patientis voce exprimat, tunc enim perfe-

Epilepse re-

medium.

Ceterum hic eft aduersandum, quod hac experientia Artepfi in Scholiis Paraceli fic recitata parabolicam fententiam continent, quoniam ad artem chymicam spectat, & diriguntur, ideoque iuxta Utterajem fentum, non funt exponenda; hac enim ratione, non folum incredibilia, sed etiam tanquam ridicula eft celebranda, Praeterea vir Chrifticola non modo praedictis virtutibus imbutus esse debet, sed nulla internarum fcripturæ labe refpergus, virtutes diuinæ sibi comparat. Quocirca

ex Diuo Augustino, Deus nil aliud, quam bonam voluntatem quaerit, & ex Salomo-

nae, qui probus eft a Domino hauriet gratiam. Hic autem fententia cert conformis

proaerb.
cap. 12.

In Proverb.

cap. 1.

In Proverb.
cap. 10.

Loco eft.

Cap. 8.

Cap. 3.

Cap. 1.

Cap. 11.

Verfatur ip angore, & moerore; nam Chriftus afferit. • vos tristès eritis, sed tristi-

Cap. 10.

Cap. 5.

Verfatur in angore, & morore: nam Chriftus afferit: • vos tristes eritis, fed tristi-

Cap. 9.

In Proverb.

cap. io.

Loco eft.
HRASEA, referrente Plinio iunior, promulgabat: qui vitia odit hominem odit, innue nolum elre hominem, qui virtis contagianminari non posset. Nilomlomin non possiium hand facile, quae de eos ferrinis, aut non sentire illa, quae de eo dicenda effent, in quo singula reperierunt : cum scripsit Menander: rem suam nisnem esse hominem ab omni viuorium genere abhorrentem, ligidem virtis fiacuatu beljua appellatur, cum in eo flatu consitiaus diuinae editionis particeps esse nequeat.

Inde iugur Lupi ob auraitiam, fit Canis ob detractio, niae Vulpen amator, ira Lonic fit simili, rando inconstantia in auem, libidine in lum, & ignonia in Animum transmutatur. Quando iugur homo viuorum monirum cadit, crudelitate incurririt, quam poeca magis, quam Fera, exercet, quam express Luene nalis hinc in medio.

Satura. 15.

Sed iam ferventum maior concordia, parcit
Cognas virum similis Fera.

Et paulo inferius.

Homo quan do fiat brum.

Deinde iustitia post ponit: vnde Cicero dicere aliquando solebat: plura indicent homines au amore, au cupiditate, au iracundia, au dolore, au laetitia, au fer, au timore, au errore, au aliqua alia mentis per motione, quam veritate. Interdum in negotiis quibusdam peragendis, evidenti alcius detrimento, praeratif, quod etiam fummpore vitandum est, vt his veribus manifestum evadat.

Quod te factum am rus dices, crasina lux et,
Nyma certa factis, sed non, tum hodie.
Terra, cenis qui sumus, quod vitium umbra, quod ergo
Cras tibi promissi, hoc peragis hodie.
Niam cras rem differe noce, cum sempem abonde est.
Prescis, vel patres pusuisse moris.

Plurium quoq; fionis in gratudinis nota ininutur, quod vitium Chrifius in Evangelio deterfatus fi decem infamabilis lepra curata, & horum tantum vnum gratias egisse conquerebatur. Quare quidam iure merito exclamabat.

Terra homine inagato pears nil proceat, herbas
Ipse licet gelidas, ait: vemus peras.

Quid parius inium.

Homo idem indest omiatur, ideoq; in vnum femenon incidit, qui possmodum, ex mente Iferori, vane confentiens index eff: lac de re curiosis incurrir; quam Dios Hieronymus deteftans scripsit, non confiderandum esse malum, quod alij peragunt, sed quod bonum facieare debeat. Abominando etiam vitio nonnulli detent; viilitate amicitias probant: quapropter Ouidius tale vitium explodens fice cænebat.

Turpe
Monstrorum Historiae

Turpe quidem dictum, sed si modo villa fatamur,
Vulgus amicitias vutiliatur probat.

Nec displicet audire aliquem in hoc generis sic loquentem.
Nullus enim tamen usque usque papæris, aurum
Atque vocant mensa quœris amice dapes.
Fustice inquiritur, circums, expoliatur omnibus;
Nec iuustus esse bonum, vel sapientem sum.
Auto honor est,icitissimis lepores, prius reddita?
Atque providentia quis hunc ambit opus.

E Ganea infuper, & temulentia multos opprimit, quam fidorus vitandum esse afe
feueratbat. cum ab hoc perturbationes mentis, furores, & libido in stipulis refultent:
pratueramquod pluris gladium, quam gula necari est notissimum, idem fic cantuar.

Plura cibo, potuq: cadunt, quam corpora fera.
Id quam fir venam, multo pericula docent.
Nam magis ut legitam, animam: remittis.
Lum suum ejus opus, vitam, sempiternam.

Aliis fulgore fue fortuna infonet gloriantur; fed animaduerunt Dinius Ambro
fius Superbiam Angeli in Deornes transfigurauit. A additur, ex doctrina Chri
fis, Fallowofo, & Arrogantes in humiliori loco effe collocandos. Ceterum homo
inuidia depravatus magis fugiendus est; nam ex fententia Diui Angulphi, Inuidia
omnes virtutes exterminat. Cenodoxis captror vetus luxui indulget, effe féri
perfert Gregorius: nemo vult esse veftimentis, & cetero corparis cultu nitido, & ve
nuetto, vbi aliis confpici nequeat. Immol pulcheritudo formae accedit ad vitium
revertur; liquidem vit fapiens non corporis, fed anima decorem contemplatur, De
mum iracundia citiganda, ignoraeta, tanquam vitiorum matrix vivanda, necon
Auritia, quam Cyprianus Inferno affirmat. Homo mendax fraudulentus effeis
appellerat. Item homo animi labore depravatus iuiiorum dicit, cum tamen apud
Matthaeum legatur: Audiuitis quia dicium est. Antiquis, non pecunias. Discordiam
am contra diuum præceptum, nam Deus non differentiis, fed pœcias est.

Quaumis mulieres à praevaricatis animis narratis quammodum etiam virtus
funt irretit; nihilominus ipsum pecunias etiam corporis omnium repetunt. Mulier in
primis voluntatem pro ratione voluntas, unde luxurient inamenes canens.

Lib. Proerô

F

Aliquando mulieres iurgijs per notitem, arq; diem facant, quod optime express
fit luxuriae hunc in modum.

Nulla esse caufa est, in qua non femina licet
Maurit.
Praterea nulla mulier cafa appellari potest, nisi illa, quæ si ipsam, non quam vir
custodi, uix qua illam Ovidii.

Nec custodi, ni velis, illa potest
Dannatur etiam mulier ob inamennantiam, de qua sic loqucbatur Propertius.
Pos vbi contemplati rupitfis frons pudoris,
Necfis capta mentis habere modum.
Quocirca de labore in labem labuntur, dum mulieres veftimentorum cultum ouant
sebem omnium indulgent, ut choreas frequentent a cunctis circum specatari possint,
uixu affertiam Quintus canens.

Mulierum praecipue

Speciam venientum, semina speculentum, & ipfa
Ule locus cafli damo pudoris habet.
Tandem mulier in crimen deprehensus fecus fecerc velare cogitur, ut veritas
affertatur hoc diftichom.
Acceper qua volucres infomt, quos litora concha,
Tota est, tot fraudes mens mulieres habet.
Quam animi praevaricatione aliquando ponderans M. Tullius Cicero; ipse sic can-
ec coactus efst.

Femina nulla bonae est, sed si bona consigia villa,
Necritis.


Monstrorum Historia.

Pactis Herus famulos, tacitamq; durante laboris
Et quos, pruinos dura Noursca suit.
Segue, & affecta sub parte si formulos addu.
Et Meretrix fallax, ingluina f, prax.
Nuisbus, & tormos ocritis spantutur Amantes.
Exsudat Coniux garrullate Vrum.
Interdicta cupitu dissorita fep Muriums.
T egres Viules abinitius ebro.
Deusadat verum, qui venitis auro nati, pondus.
Ati loco milly fepe miisimulat ait.
Femulios Lanius caramelit fallit eomentes,
Dum Hatera graut comprimitur digitot.
Reddit inequalem Cererem pisoria traflans,
Lixinium cum vult addere, paila numei.
Pellie Sub; flus cubitalis, labiatur unia.
Panones in obscuro venditur atq; loco.
Inuio, sed Mercator blandus tibi merces
Vendit, & infector sendit in arte dolos.
Et fallax, & faror, suite bis, sectille, sed urit,
Hic cita puncta trabens seilia profita facit.
Pelibus abignas hyemalisbhs addere pelles
Pellio promissis, vellera ponitur.
Dente trabit sator crepidos, sandalia, foccos,
Vi fallar vosum xecuta para eum.
Excreta in palmae Ligaturis, et requefartat.
Daraq; languidula signa bipeiente dolis.
Dessis in habitos, cipsum mercede receptas.
Pitior opus, sitos, fontas, ora tener.
Luiq; locarn oper atos do unissim a Soli
Dicunt, Conductor Solc acadeute dolos.
Era inter cruftas ponit eententia Redemptor.
Falda, & mentis manta, calce carent.
Semitanimae intermiscent sacrum et ipsas
Fartorae, sorbent inscula crass acupi.
Aurices misitum liguefaciam dutiss in aurum,
Non sus, add facium narrata lima factis.
Ducite Chymis, voceis ducite folles.
Nam, mutat specios solus, & eae Deus.
Fecula conuiniugens dandat dum curitas bohpes.
Verseulos Lauds Bibliopula mescs.
Simia turpiculos caturu putate esse deccoves,
Non fecus segregum quilibet auctor opus.
Inter delicias gemena huae percor pingeat.
Et lac in manum, atqi colo na negat.
Et quae convertit valusahaan, diciq; faerves,
Infantis usum iudicat esse patriis.
Palllae Narius petiit, oua, menump bibendum,
Nec vetat hoc Peneor perniciosa malam.
Basilat in somnis mulier wees for natos,
Ardua contemmit delitosus homo.
Sant cita Taturi, Papillo tempora longa,
Pallula, & Solem Filicus, imber adeo.
Subdita Rusticitas pattiur violenta, superbus
Nobilitas, bofpes misis, & inde rapus.
Difficile est inuenem sapientem, & cerneere sumum.
Dicoptium iniudia non carasse points.
Incolumis nec sis se superesse beatum.
Vt malcat Creus tradet greg operes.
Difceart fratres, communo, Particulone,
Cum mal spem communis biustaret foco.
Temporae Damniit a signis, & pignora vendunt.
Latineri in pauro ramulis varavabunt.
Pyrrhai misera, & in sacris Tyrannis
Vita, Pater duros, vel pia Mater amant.
Alii qui falsis salus per scriba mores;
Sic, Domina, Ancilia, ingreditur domo.
In speculo gaudent faciem spectatque quellum,
Infanti quero dulcis praebe, filet.
Semper habent isis Vicini, iureta Gereas.
Egens in saeulo Tiliben intraione.
Hii fere, alaudis plebi, sed pulvere affert.
Mandroraem medio Pharmacopola fero.
Angustibus involuta guttur, galaxy, cerebrum,
Fungit acris, & medicum pulvere carat anem.
Qui inueni locas meritoria, fur vero inima,
Dat sucessor, qui malam tempus alit,
Verberat in fontes bis pul si consinta mortis,
Nec vingam esset pulgere calcar equum.
Satis in Taurum, fupipto perone, bubulce,
Nec vetas in vites Aragles am creps.
Alii qui malum sedit, dormimur sub ulcis
Sic omnem cuncta prata secanda steris.
Et mens for puris poli terga relinqui amisit,
Fatis fecus falcem, cote madente, parant.
Et qui pomae legunt, implent melioribus alium,
Vt optet quisque pulser acerbatis.
Non se, non altos se cognosco amicis,
Cogitar infelix quilibet esse plus.
Et sapientis qui se sapientem credidit, errat,
Dicitur sapientix, qui putat esse scient.
Visitare semper, dum viviumus, esse salutem.
Videturum Rudio semper Athleta putat.
Xorem moriens repertum cum prole Penates,
Sisterum Aeneis posset habere trahit.
Heres pulla gemis subulce, subimo
Felicem dat risum, Ne spina parva placet.
Et si cecummissanegat, negat si altemum,
Et nisi successor dicibus, suscet operes.
Quae? Hodie, fuit um leon si celebratur in Petra,
Dolorem mergit pulpitat sub paliis,
Ne esturis frangunt, & crebris oBia risis.
Pulsa non cessant scribere, mite Pater.
Mitte Pater nummosque us pergamus ad Indos,
Ant sicque quam mari religiosi ter.
Promisse prius habae Judaeus numerare laborum;
Inter caeptum continuator opus.

AEGRI.
Non paucis morbis obnoxiam esse inde colligimus, quoniam, omnis venenitis, sine per morbum fernerunt, ut per aculeum communicatis, vel ore sumpsit, quibus catena etiam animantes quandoque afflicitur, homines valetudinem improperam expirifimè incurrunt. Morb mitigatur vel fumptus simplices, vel compositis, & hi præfertim in comminatione, vel recipiunt vitiata hæred; aut cauatur, vel superficie afperam, aut leuem, vel numerum, magnitudinem, & situm vei neq; morbi sub foluta vastate dependent. Nos in praefentia, ut infinita a gritudines patet, inchoando ab morbis, capitis, particularis partium, & vniuerbales totius, deinde vulnera, vlerca, tumores, afffections multierum, & puerorum, & tanatem cures recensibus.

Capitis a gritudines sunt Achores, Phthiriasis, Caluitium, Alopeias, Leontiasis, HydrocephaIIon, Cephalalgia, Cephalea, Hemipareias; qui dolor capitis aliquando ex verminibus ibi natis, vel ob Scorpionem ibi genitur, ut contigit cuidoq; in frequenti oculi oblatione, cuius meminit Schenchius in observationibus. Non ex calculo in cerebro cuiusvis Lipsennis nato, & ad magnitudinem oui atuo.


Natus aduerfa tenetur valetudinibus ob Graudinem, sine Coryzam, Polyphym, Ozenam, Hemorrhagiam, Factorem, Sternumamentum, & Trichafiam; & quasuis inter morbos oculorum hae poteram affectione ficerit commovera, aduerfis eft hoc nomen pati aquationemmemiam palpebræ pilis pungentibus vexata Trichiasi laborare dicuntur: item quando pilis animantium, hunc affectionem Medici Trichiasin vocant, infuper lingua Trichiasi laborat, & tanatem per Trichiasm, capillamenta quidam per lotium quandoc; exuenit intelligunger. Aures vexata Oraæ, Tinnitus, Auditus diminutio, Surditæ, & Vleus.

Os denique valetudine opprimitur, quando ei accidunt factor, Alcola, Scisura, & alio-
Vlyssis Aldrouandi

labiorum, Batrachos, Tonfillarum inflammatio, & Columellae; claudemq; laxato, Loquela impedita, Tumor, & Trichiasis lingue, qua postrema afficitione Schen- chius putavit laborare hominem de generi corum, qui corde piloso sunt referiti. His adduntur ginguarum apofamenta, & Scorbutos morbus familiaris Germanii ad ma- re Balticum, ginguis purificentibus, & ore faren. N. q; omittitur Odontalgia, Nigredo, & Pallor dentum, Dentitio difficilis, & Eruption dentis in palato, cuius Plinius meminit. Eutarchius quoque memoravit Mulierem romanam cum dente pro- pe foramen palati natu: Item altaem de gentem in Monastero Sanctissimae Trinit- tatis Eugubii, in cuius palato, anno atatis decimo, decimus apparuit.


Praterea homo imbecillitate valetudinis occupatur, quando partes ventris inimi, quae plures sunt, afficitur, & præcipue vigant Apepia, Dilpexia, Dolor stomachi, Rudatio, Inflatio, Singultus, Nausa, Vomitus, Bulimos, Pica, Sinus im- moderatam, Tormenta Verminosa, Paflio colica, Illa, & Celia, Lenteria, Dia- rea, Dysenteria, Cordopus morbus lethalis, cum feces puemstrit, nihilominus Schen- chius memoravit nonnullis, qui pipfopoter, & clyfere, fine viue determi- ne, per nos rei cererum. Nos quoque nuns bonenem adhuc incolam, duobus ab hinc annis febre tertianad duplici, laborante, quibus clyfere pau- lò post emeuebat. Prædictis additur Hydroscopy, fii fit Acete, fii Tympanitis, fii Anaflerea. A feque quidam correcimus, ex Schenchio, diu decembit, cuius visor longitudinem morbi, & grauces fumptus ægræ fenam, patientem veneno de medio tol- lere decrevit: ideoque pulmonum bufonis in olia crema mai propinu, sed aegrætus, copia virna reddebat, melius se habuit; at illa, ut patientis ærumnoem visam tamend morte terminaret, denuò copiosissimum exhibuit pulmonem; sed æger maiorem toti- que quantitate reddens, prior expectationem exors, consultu. Quandoquidem Bufo apertos, & regionem urinam applicamus gaudet hac praegradia, ut aquam Hy- dropicorum per vias urinarie pellet.

Si per feriem morborum cæcrarum partium progrediamur, succedet Nephritis, Lienis obstruatio, Scirrus: Item Iecoris imbecillitates, Æterus, Cachexia, Scirrus, affectio illa hepatica, qua labores, apud Plutarchum, mures domesticos accurare obseruatur, & infectatur. Additur dubium morborum debilitas, quæ Feflus lumbago aegg- bellatur. N. q; omittitur hæmorrhoides, anæ apoformata, Rhagades, Condyloma, & imperforationes. Dodonæ enim recitat hæmatum cum bis plamendes, quam in ano caro altius crefse, qui naturæ errore nullo artificio emendari potest, sed quando sola membrana foam tegitur, hac fcar en acutiore pracfa, infans fanus erit.

Sequuntur morbi genitalium, & vesicae: Item Iecoris imbecillitates, Æterus, Cachexia, Scirrus, affectio illa hepatica, qua labores, apud Plutarchum, mures domesticos accurare obseruatur, & infectatur. Additur dubium morborum debilitas, quæ Feflus lumbago semp- bellatur. N. q; omittitur hæmorrhoides, anæ apoformata, Rhagades, Condyloma, & imperforationes. Dodonæ enim recitat hæmatum cum bis plamendes, quam in ano caro altius crefse, qui naturæ errore nullo artificio emendari potest, sed quando sola membrana foam tegitur, hac fcar en acutiore pracfa, infans sanus erit.

In fermentum, lib. 3. obfcr. 143.

Bafonis er- mass virtus
Monstrorum Historia. 125

reddidit. Id autem merito attribuebatur aeri passim in arterijs contento, qui in subintestic aquam succufse vertebratur. Modo praetermissis tumortibus ferots, & reftium, nempe Hernijs, de quibus fua loco verba fient, ac enumerandos partium extremarum morbos accedimus.

Affligit digitos manuum, vel pedum Reduuium, Pernio, Podagra, quee fpecies Arthritidis, ad hanc enim non lolum podagra, fed Chiragra, Homeragra, Cubitagra, Gonagra, & flichtias reducuntur. Oc hanc poftremam, quidam Arachedtus, refferente Donodone, cum claudicaret, & de turri eminenti praceps ruifet, tantum abfuit, ut extram ingenti fuerunt alicationibus reportaret, ut deinceps recte E ambularevit, Ad finem inter pedum digitos Gemurfa olim Italice morbus nos nafcebat, qui fecundum Plinium extinctus eft.

Praterea inter morbos vniuerfales totum corpus occupantes Principem locum obtemperat Febris, nimium Ephemera, Humoralis, & Hectica, ad quas poftremam refferunt, Amphimeria, Quotidiana, Tertiana maioris, & minoris fame, Quartana, Quintana, Sextana, Nonana, Fbris miftitas, Sinocha, Annuerfaria, qua Antipater Sodion Poetae extinctus eft, Lepiria, Maligna, Pefis Cotaiofa, Pefis ignima, Spuria, Legirina, Sudorifica, felicit morbus Britanicus Germaniae familiaris, Grceic posfer dic, opoearas. Febris purpura sic nominata a colore sagium acceffet, & tande Febris apife febrio dimanans, vehurum enim in Fluvio Natan Influla Zelian verfaeli piscem, qui deprehenfus illico febrem accendit, & ilio depofito, euaneceit; qua propter ab hoc effedtu Scaliger piscem hunc febrium cognominauit. Inter vniuerfales affedtus morbus gallicus merito recenfetur, qui quamuis primo pudenda afficiat, nihilominus paulo pofl per vniuerfum corpus diffeminatus patientes mirandum in modum vexat. Item lues noua M rauia, & alij morbi incogniti, de quibus Vuierus in Libro Germanico egit, quem de mobris incognitis inprifipt.

Modo de vniuerfis solutione aliquid dicendum eft; fluidem primio fe fe offerent vulnera cuificum, partis, rami simplicia, quas composita a quolibet inftrumento fitur ferro, &fue bomarda maiore, & minore inflicita, glandibus plumbis, & ferro fagittaturn intra corpus reliquis, ut contigit cuidam rufico, ex obferuationibus Donodone, quiin fediorefo rumultu fagitta circa dorfun vulneratum, fagitta extraeit a Chirugo, & ferro fruftra perquifito, interfus, remaneante, polt biennium, per inferna, fermann cum omnium admiratione emissit; naf, ferrum inxtra Diaphragma ingrediens, & delitum intellina defendens, paulatim extrum circum podicem fibi paru- uit. Non defunt poltrea turpes cicatrices deleenda, & ofia fagitta ferruminanda, quod opus Natura optimem molitur, cum nullo modo id Medecin praffare poffent: Scuta- tur apud nos officium titia forfces cuificum animalis quadrupedes, quod cum alio qui caufa duobus in locis fractum effet, ea fragmenta per longum copulanda, per tranfuerfum ad natura fuerunt ferruminata, ut in fequenti figura appararet, vbiios confoli- datum parte prona, & supina delineatum eft.

Officulum ad natura ferruminatum prona, & supina parte depicium.
Poet hoc numerantur velcera cuiuscumque parvis variis, verminis, cum o se corrupto, cathectica, suae chronicon, herpetica, phagedena, noma, thighomata, sui velcera luidae, sphacellae, velcera gallica, caries, corium, timi manuum, & pedum, item rima circa spinam in longum producta, adeo exulis, ut visus ex figuris, quae non raro, test Schenchi, morte, ut percutant afferat. Amplius nihil cuiuscumque genera, scabiei omnes species, pruritus, ichne, seu mentagia, lepra, umbilla, & similia.

Ad tumores praeter naturam accedentes, obseruabimus eos esse infinitos, nam se offerunt phlegon, erupelas, oedema, cancer, inflammation, carbonulce, bubo gallicus, certerus, nodi, arterios, lepota, melicercis, aneurismis, emphysema, frumum, ganglia, callis, & claus, verrucarum varie species, sycoth, furunculus, parotis, purulis, erite, chalazia, pica morbus Sarmatiae peculiaris, leontis cuncto, oxonphalum, hernia, fructis, bulbococce, sarcocele, hydrocele, epilocele, enterocelle, eircocelle, phlysocelle, & composita hernia, nec non lupus, quae aliquando ad pondus odo librarum excrescent. Quid hic recensenda est illa eminencia cornu similia, quae interdum caput humanum deturpat, nec monstrum est, sed Scali geto, sed attenuato. Immot Lancfrancus recitavit in Chirurgia maiore sed videiffe caput hominis septem eminentijs inigne, quorum aliorum cornu longitudinis pulicis aubataur. Item amatus Lufrancus minus puriussuri cum corrosion in capite nati, qui jam dominum, cia aliiis puriss cornutus appelleretur, capite cornu deponentis curatus. Ideoq Chirurgus luft audacior illud raditurer, infelici tamen cum succus, quoniam breui tempore patiens perijerit: cum humilmodi cornua ex substantia medullaria cerebri coherent. Pariter anno elapto trigesimo nono super mullefinum, & excessatim puer generis phlegon decesserit cornu longitudinalis indicis in capite insignis accedat Nofocomium mortis Bononie, ut ope Chirurgica, at aliis molestia liberaretur. Tunc Ioannes Baptista filius quondam Ioannis Caponi medicus, & Astrologica scientia celeberrima, agrotis Nofocomij tempore Aetas in omnem generis hodiernorum perfectis, mortem de sectione cornualia nunciarat, prudenter illum dimittit. Nos quoquin praesentia exhibebamus hominem hominis cornutum in Duca tu Humaea inuentum, cuius historia est hae, in Duca Humaea Galliae, nostris temporibus, hic homo cum cornu arietino in dextra frontis parte nato, cuom nomen erat Franc Trouilli, membroris omnibus opitum constitutus, procera, & viribus validis praeclerus, generis phlegonius, inuersi futi lupis pellibus indutus, in paruo Comitatu Meziris natus vitam ferendum sylvis eget, septemannis annorum cornu venitfimum habuisse retulit: nam ab illa atera cornu eram cernere cuperat, & forma cornu arietini iniuriam. Sed e tempore, quo inuenit, utrigine quinque annum agebat, quod modum imitam comiciocaretur. Hac igitur ratione repertum est. Dominus Lauerdin, venanti gratia, nemus quoddam eam petebat: sed quandoque, luc ingres, & fulcicorum ceterorum conpccutius, Pradonegeli cific fulcicorium illum omnes apprehendi iudizium, tunc autem homo corneus tunc occursit, & focus primus auffignis inter dumeter sem ab abdicit. Verum violentia illinc extraactus, & ad Dominum duces, caput aperire recusabat, ne tantam deformitatem patessaret. Pileo tandem abl Domini familias, & ministris deposito, non fine magna spectantium admiratione, cornua obscuraturn in capite glabro, exceptis nonnullis puls qui bus occupatur tegument. Tunc Dominus Lauerdin ilium ad Incuciterum Galliarum, qui non longe abest, deduci iudizium, ut quos postea Lucretiain fuit duces, ut ab omnibus confpecicretur. Schechenus quoque, meminisse cuiusdam viri, & cuios dorso ne ad finitudinem cornum emeritisquare petacia, vsierfali totius corporis evacuatio ne, & medicamentis exiccatibus applicatis, os spone eccidit.
Homo cornutus in Ducatu Humenæ inuentus.
Iam propterare oportet ad numerandos illos affectus, quibus mulieres tantum corripiantur; sunt autem sterilitas, nempem nullius, quae aliquibus est perpetua, quamuis aliae, mutatis congingiis, illama deponant, Seu hanc mortum effe minimam, tum appellat. Pica est ab orthi apertena grandarum; meminit enim Schenius mulieres cuiufdam prægnantes, quæ mortum ceruicis cuiusdam uenien appercebat, & abortum proculubio feciisset, nisi, eximanito ceri uenien, ceruicem eius monomer-diffet. Vrii procedencia, Abortion, Moa, Partus difficulis, feculus mortius & fecundinae retenta, Paffio hyphrica, Matricis inflatio, & tumores es naturam, eiusdemque matricis hydrops, necnon iturico, pruritico, dolor, hæmorragia, & hæmorhoidea coli verti, Symptoma turpitudinis, quando nymphai, fecum potius Chloris, inter pudendi virili, erigitur, qui affectionibus uenien, & aborthos uenien. 

In Coment. ad Aphoriz. Hippocr. 

Lib. 1. An. Excr. 139. 

In Coment. ad lib. 1. Phy fic. 

Tomocésia quod remedium. 

Febris ama toria. 

Morbii mulierum. 

Lib. 3. Apho rif. 27. 

In Coment. ad Aphoriz. 

Vulgaris Bubonis et Sellerum.
Monstrorum Historia. 129

Vigiliones, Scabies, Elephantiasis, Vibices, Maculae, Pruritis, Cicatrices, Rugae. Vingnium caulis, redolium, Vitiosa forma, & color, Hydroa tubercula, Exanthemata, Tinea, Sycoth, Canicites intempestuisse, Pilorum caulis, Plica morbus epidemicus Polonis; nam quanum vis plurimum lice affexit pilos capitis occupat, autamen vt intellepxet, vexat etiam alia loca, a quibus pili erumpunt. Hic quoque recenfentidum affexit nempe Impetigo, Mentaagia, Ignis facer, Lichenes, omnes Lepra species, Allocutaus Egyptiis, & Indis affexit familiaris, Epinyctis, Pustularum omnium genera, & præcipue Boa, fuæ Boa, quando cutis multitudine papulorum rubet, non fecus, ac si à Boa serpente suffet demors. Accedunt affexit fūruracca vniuerfam cutim fecantes, Phthisias horrenda, quando vniuerfa cutis pediculis sacrat, item Syrones Medicis græcis ignotus, ut scribit Abenzoar, Arabibus Alloqalar nuncupari; funt enim pedicii per manus serpentes, & excitatis pustulis aqua plenis, aliius delicitéatur, & sunt animacula tam parus, ut vifionem ferè effugiant, & in antro inter pedes acu facile extrahuntur. Negomittendifunt ricini ex fordibus barbæ, & inguinum nascentes, quos Galli Plagas, & Itali cum exitu excrementorum careant, Cercas cognominant. Tandem Albucales minint agritudinis NaKirc vocatae, quæ nil aliud est nisi flatus furiosus, qui vniuerfum cutis ambitum affatim occupat.


N E V I.

Orbi curis nuper enumeratis naeus in mentem revocavunt, & praeteritum cum aliqui Authores non prolesarii inter vitia cutis illos repertorius. Scripsit enim quando Plinius, farina fabaceain aceto co liqua, audirei. Non hinc tamen abest, vt nonque humanum corput deturpent, ut potius illud commendetur. Quapropter Ovidius faciem illam probaret minimi dubitaret, utque quidem aliiue benigna natura impresserit, nam quemadmodum naeus in placido conpecti pelago, non modo illud exornat, verum quoqu, tanquam nauis in latuque maris marinae humane animi affectiones significat: cum nemini dubium sit naus ad Physionomiam attinere. Ideo Melampus Medicus Atheniensis antiquissimus, necnon Abenragel inter Arabes, quidque naeus in vnaquaque corporis parte a natura locati significaret, edocere sunt conatus. Quapropter naus iuxta nausus ad Physionomiam praefatant. Si iuxta nasum, & supercilium naeus fit constringer, alter in parte inferiori pedis impressus, ideoque in extrema iuxta temporam, nimirum in connino capillorum appararet, alium in humeres reprehendit. Saepius enim euenire solent naeves frons quando ad illos, qui in pede, & quando ad illos, qui impressi sunt in dorso; referri cum pars antica, & polita pectoris thoracem confituitur.

Si iuxta nasum, & supercilium naeus sit confituitus, alter in parte inferiori pectoris impressus videbitur. Præterea naus, quem frum in nafo occupat, talem in pene naeves altern obintebit; pariter si in nafe mulieris obseruerat naeus, in labijs pudendi alius refedebat.

Quando ha naturales verucæ reperintur intra nafum spatium, quo oculi inter fides diffant; similibus alias inter ferotum, & virgam, iuxta dextrae, vel finifrae partis ftatum debant. Si naeus aliquis in palpebra supra pupillin reperietur, alius in feroto iuxta refulcicum erit. Item si in parte superius palpebrae fuetrit, alter supra peliiculum in aduersa feroti parte videbitur. At si fuetrit in palpebra inferiori; pariter

Morbi cutis

Lib. z. c. 93.
Genae in parte aucta sero versus cluneis conspicuiter. Verum si nuæus in genis apercatus, in coxis etiam videbitur; adeo ut quantas ille naæ, tantum hic imaginem erit proprius, et quantam ille magnitudine versus aurem, tantum hic nasibus erit vicinior. Ceterum si subter oculos, sedicent in cautela superius eminentiam malam erit, nuæum etiam sub axilla conspicere licebit, aliutus, et humilius, iuxta illum situm, quem alter in facie occuparet.

Neur, qui iuxta aurem sit junct, et illum feret tangunt, suos comites in spatium alterius brachij ostendunt, quod spatium ab humeris ad cubitum proterruit. Immo si nuæus per tres digitos ab auro abit, lateribus clunium nuæus alter adhæret, sit in duos tantum digitos. et in signata brachij parte, sed verus dorsum, reperietur. Nuæus superior imperit labrum, et quantum ille naæ in tangens indicet focium esse in illo spatium, quod inter pudenda, et podicum apparat. Contingit tamen aliquando, ut quando nuæus a naæ tres digitos est remotus, non amplius partem procedat, sed verus dorsum, mensuram apparent, et menditam etiam in coxis distinguat; immo, et alios in genu designat, quod tantum frequentius accidet, quantum signum erit inferius.


MEDICVS Philophilosophiam callens: necnon Mathematicam, seu Astro-
logiam pediequam, immi Facultatem Botanicam, Anatomiam,
Pharmaciam, & Chymicam; primatus valetudinem hominis omni
industria fuet, & uertur, dum innocenda aduertat valetudinis arcet.
Deinde omnia molitur, ne ho no in agitundines dilabatur, & si forte
illis oppressus fuerit, conuenentibus, & indicatis praedictis cas exterminat.
Verum antequam hae auxilia praefcripta. Primò partem aff. dam pond. rar., & diligenter
animaduerit quonam morbo, vel per fe, vel per confluentum laboret: deinde quot
modis pars aliquis corporis pro confluentum afficiatur. Nam, probè calens signa, &
fectionum, necnon omnium symptomatis, morborum genera, & caufas, id celerim
practare potest. Amplius Medicus inter eruditos eminens signa falutaris, & laetia-
nia nouit, & num morbus crista, vel fine crista sit terminatus, praediit, immo an ralis
crissi, vel per haemorrhagiam, vel per abfeclionem, vel per vomitum, vel per diu de-
fectionem, vel per feconum, vel per mensum flutionem, vel per haemorrhoides, vel
vel per fudorem fieri debeat, optimè cognoscit. Influer dierum criticorum fenfentia
peritus praepicit quid agendum sit, quando vinco tantum aff. eo patiens opprimit,
& quando aff. eibus complicatis, feuilqu; symptomaticus faciat.

Pratera, in morbis prof. gandis, Medicus triplex instrumentum, nihilum diata,
pharmaciam, & chirurgia incidit. Ratione diata, aerem salubrem, ciborum qualita-
tem, bonitatem, ordinem, & tempus ducet; deinde exercitationem, &
quietem, somnum, & vigilium, inanitionem, & inanitionem inforiem, necnon quan-
nam animi aff.iones viridem finit. Ratione pharmaciae, diligenter confererat praed-
clorum qualitatem, num hae debent esse temperata, feus potius calida, frigida,
humida, & fua, lueta prima, secunda, tertia, vel quartam gradum: an tenu-
sit, vel crassum partium, & an debeant esse acrida, adstringentia, aperientia,
diffcutionentia, condensamentia, emollientia, induramentia, abs. gerentia, adeurentia, attra-
uenta, alesierna, pus mouientia, emplasticca, deobstruenteria, exedentia,
expurpurentia, incassamentia, extraventionia glutationia, incidentia, repellentia, farcotic-
a, roborentia, fortissimia, beneficentia, effe pronoucentia, corundem copiam fupirmimenta-
faa: fudorem educentia, calcium frangentia, loca generantia, expectantia, cutin
fedantia, soporiferca, dolorem mitigantia, venera, (permatica digifuina, ambufis
medentia, bilem, pituitam, & melopathiam consequentia, coûdeo humores derur-
bantia. Item remediis dofum, ordinem locum arq; tempus praebuit.

Sed dignum eft admiratione, quod medicamina, quæ in aff.ionibus humanis
eliminandis adhibentur, ex omnibus in toto terrarum orbe procreatis defumuntur:
nam praedicium ad Medico praepicium, vel effe simplex, vel compofitum, & sim-
plex est illud quale a natura procreatur, & hoc effe duplex, nempe animamentum, vel
inanitamentum. Animantium effe vegetatum, & fennatum. Vegetatium arbreum,
fruticum, fruticem, fruticem, & herbam comprahendit, Senarium, vel effe fungineum,
vel exangue, & fanguineum effe duplex, rationale, & irrationale. Rationale effe
 homo, ex cuius partibus multa etiam remedia Medicus elicet. Irrationale, vel effe a-
rum, vel terrestre, vel aquatum, vel amphibium. Exanguem quadruplex, nempe de
genere Mollium, Infectorum, & funguarum, & Testarum. Ponfremo Inani-
matum effe vegetatum, & fennatum. Vegetatium arbores, fruticum, 
fruticum, fruticem, & herbam comprahendit, Senium, vel effe fungineum,
vel exangue, & fanguineum effe duplex, rationale, & irrationale. Rationale effe
 homo, ex cuius partibus multa etiam remedia Medicus elicet. Irrationale, vel effe a-
rum, vel terrestre, vel aquatum, vel amphibium. Exanguem quadruplex, nempe de
genere Mollium, Infectorum, & funguarum, & Testarum. Ponfremo Inani-
matum effe vegetatum, & fennatum. Vegetatium arbores, fruticum, 
fruticum, fruticem, & herbam comprahendit, Senium, vel effe fungineum,
vel exangue, & fanguineum effe duplex, rationale, & irrationale. Rationale effe
 homo, ex cuius partibus multa etiam remedia Medicus elicet. Irrationale, vel effe a-
rum, vel terrestre, vel aquatum, vel amphibium. Exanguem quadruplex, nempe de
genere Mollium, Infectorum, & funguarum, & Testarum. Ponfremo Inani-
matum effe vegetatum, & fennatum. Vegetatium arbores, fruticum, 
fruticum, fruticem, & herbam comprahendit, Senium, vel effe fungineum,
Vlyssis Aldrouandi

benda: immo componit pilularum omne genus, glandes, fue suppositoria, infusiones, pezzos, clysteres, erthina, trocchicos, fertunatoria, rotulas, apophlegmatum, puluerae catharticos, gargarismata, suffitis, collyria, succullos, elecuria, embrochas, poma odorata, ablationes, vangenta, fomenta, cataplasma, emplastria, epiphema, cerata, caustica, & balnea medicata. Quapropter poterimus canere cum Ouidio,

In lib. de succor. hom. & vit. 3.

CASTRATIO.

PVLEIVS castrationem eleganti vocabulo detestationem appellavit, caufam infinuans, quae in brutis, & potissimum in equis celebretur; nempe quoniam nimio libidinis calore laborantes haec detestatione manu factae sunt. Sed quid hoc meditamur in brutis, in Iulius Alexandrinus mulieres pernicifeae Venetiae ardore vexatas olim castratas suiuit in hominibus autem nostra aetae castratione, aliji non conferentes praefidem, adhibebat, quando peritonoe dilatato, vel lacerato, interritis, in scrotum descendentia herniam generant. Ceterum ad cuitandum omne medicamentorum genus, & ad tutelam valentidinis, Galenus procedat cedo dignum tradit, videlicer cun nuncum a segitundines incurustum, qui cruditates cauerit, commotionem ad cibo vehementem visurie, & se ante cibum exercitio commiferit.

Caltratio
nis humana causa.

Lib. 22. cap. 14.

Mulieres autem castrari possit non esse dubium reuocandum, ut ex authoritate Iulii Alexandrinii iuerius citata intellectus: quamuis hocopus maiori prematur difficultate, nullum tamen vite dierimen immittit, quod Amenitatem effe peritus. Schenchius enim recitat historiam illuminandam de muliere procedentia vteri, & cancrena affecte laborante; namque vitae peritonoe, versus & Chirurgo fecutus fuit. Et Vuierus meminit causam Ioannis ab Effen, qui in Comitatu Marchiae, interitus suis, illic enim ad castranda iumenta conductus fuerat, propriam ibi eunucham, cum illam familia itscum eumesse praus ad animaduertit. Et Lonicero etiam, in variis historia, habemus Lydos suiffe primos, quimulieres castrant, cum illis loco in Spadonem vit solerent, quam posse veritat Carus Roidginus affirmavit, Cordanus vero tam matres, quem formas, aliqua Chirurgico oper-
DENOMINATA.

HOMYNCVLYS, hominius, item homululus, & homuncio sunt
nomina parum hominem denotant a; quanum apud Chymitas homo-
unculus significent illud speciem, quod tantopere extollitur necro-
tum eft ex Lunae immo ex illo magnam partem his vendicat haos
nempe mixtio quatuor elementorum quaedammodum in scholiis Pa-
racelimi legitur. Pariter apud Gracos aehronios, aehropios, aehpio,
fru aehpianos vocabula sunt homulum experimentia, veluti aehropios
lemihominem significent.

Varia item sunt aehpionales, quae ab homine denominationem fortunant. Eft
aehropios humane naturae ceditis, aehropotaphia affectibus humanis obnoxius;
hinc aehropotaphia humana affectio, aehropotaphia dicitum amore virorum inanienis.
Quapropter apud Gregorium, aehropotaphia, nempe amor infanus mulierum impul-
catum legitur. Eft aehropotaphia melancholicus species, qua aehpeti, veluti in lapsos
conversi notu vagantur, donec diluculet. Verum aehpontos exponitur homo allev
name naturam, neme femina induces. Sed aehrophia odium hominum, fru
inhumanatem significant, quae Luciano aehrophiactiam nuncupatur.

Exponitur aehropios hominibus noxius, & aehrophiabalos Hefychio, & Suidae vir
improbus, & spectaculio, & aehropiicos cum viris pugnans. Eft aehropiici, virius
expello, & aehropiicos, quae aehrophi bises angustia, per quam venus tantum
humo transfire potest.

Praterea nonnullos sunt denominationa, quas ad perniciam hominum speciant, ut
aehropiicos, hominum pernicies. aehropiicos viros perniciens vox est compo-
ta ex aehrops, & baioc. Item aehropiicos, vel aehropiicos vocant carnis felicet homini-
num frangulator. Eft aehropiicos homines facitico. Exponitur aehropiicos,
feu aehropiicos, & aehropiicos apud Hesiodum homicida, eft item Mariss ephethon,
aliaquin aehropiicos apud Atheneum vocem virilem habent expenitit. Hinc aeh-
ropiicos, aehropiicos, & aehropiicos homicidium. Sed aehropiicos catar pignercatio,
quae dabatur contra illos, in quos homicide fuerat perpetratum. Erant aeh-
ropiicos aehropiicos, quae homine in militia interfido reportabantur.

Dicitur apud Scholiastum Aristophanips aehropiicos a viro interfido; nam aeh-
ropiicos aehropiicos apud Euripidem erat certamina, in quibus viri praelabantur. Eft
aehropiicos homine elaboratus; legitur enim apud Hesiodum aehropiicos
seb nempe tumulus homine fabrefactus, vel in quo vir mortuus iacet.

Nonnulla denominationa ad esse hominum carnis attinent; ut aehropiicos, aehropi-
icos, aehropiicos carnis humanorum, hominum carnis velicent, eft etiam non-
nullos canum epitheton. Hinc aehropiicos, & aehropiicos, hominem deucara-
tio, vel eum carniun humanorum exponitur.

Loca a viris denominata sunt aehrophi, fru aehropi, pars domus quam virificorum
a militibus habitant, & aehropiicos apud Hesiodum, & Suidae vir erat triclinium, vi-
bi fortè viri tantum epulabantur. Item aehropiicos, apud Cretenses, nuncupata fuerunt
convivium publicum, ex mercato Aristothes, ad quae virifolummodo conuenien.
Ad hominum copiam speciant aehropiicos, fru aehropiicos, fru aehropiicos, fru aehropiicos, & aehropiicos apud Suidum, & aehropiicos
ominium frequents, et aehrophi canum epidemic. Hinc aehropiicos, & aehropiicos, hominem deucara-
tio, vel eum carniun humanorum exponitur.

HOC MONSTRORUM HISTORIA.
Catera sunt nominata hominis maximé conuenientia, vt aëripèdès; virilis, aëripotézis, & aëripotéza, homini conueni, aëripotés ad virum speéans, aëripotézis virum amans, & aëripotézis, ex Aristophane, virorum amatix, aëripotézius virili consilio vetens, aëripotézis virili elatione anmi praeditus, vt exponit Hefychius, aëripotézis hominis animum habens, sed aëripotézis, & aëripotézis, apud Homerum, est humanus, aëripotézis hominum, & aëripotézis ad naturam humanam proxime accedens; immo aëripotézis vocatus fuit Christus apud Damascenum, cum aëripotézis à Theologis graecis, homo fio, vertatur.

Xenophonti aëripotézis dicitur, qui fputa virili est referat, & Atheneo aëripotézis hominis specie insignitus, & aëripotézis voto similis. Item aëripotézis, hominis imitor, ex Aristarchia cum hominibus veritum. Et aëripotézis est, qui humanam extendit flaturam. Sed aëripotézis, est, qui humanam lingua loquitur & aëripotézis, secundum Arisctotelem, est homo libenter de hominibus verba faciens. Apud Aristophanem legitur aëripotézis, quasi aëripotézis est, eòm digna vico fortis, vertitur etiam freneutas, quemadmodum & aëripotézis, quae vox virilitatem, & freneutatem, & virilem ætatem significat, hinc aëripotézis aliquid virile ago; item aëripotézis, aliquid virile praeflans, vel ad ætatem virilem properans.

Nonnulla suntque partes hominis respeciunt, vt aëripotézis, & per contra rationem aëripotézis, hominis membris, qua aëripotézis, quae virilia inclita habens: At aëripotézis, sic aëripotézis exponitur marifemina, nimirum homo vtroq; viri aëripotézis, apud Sophoclem, est homina facies. Hefychio vero aëripotézis, vel aëripotézis, hemem dicitur vir membrisus, neppe virilia inclita habens: At aëripotézis, sic aëripotézis, aëripotézis, nimirum homo vtroq; viri aëripotézis, quae vox virilitatem, & freneutatem, & virilem praedicit.

Marifiemina quiq; sit. Aëripotézis hominis pedem, veluti littera satis, quamuis hoc vocabulum quandoque pro manicpio sumatur, cum manicpio Dominorum pedes appellari solent, & apud Suidam aëripotézis, velut venditorem manicpiorum significat.

Ornithanthropos.
Monstrorum Historia.

Praterea multa sunt in terrarum orbe humanam reperientia formam, quae inter hac denominated recensentur posse, ut a'βρωντρυς μαν, Daemon habens humanam faciem, item a'νάσαμα γεμμα simulacrum quoddam hominis referentes, quamvis Plinius etiam humanas gemmas a festu deriva, hi quidem hominum impetus domare potest. Quod pluris alicquando visus est, Cometae effigiem humanam reperientes, qui a'βρωντρυς μαν nuncupatur. Immò in tabula Hieroglyphicorum Aegypti quaedam autique imaginaria, haec facie decora conspicitur, vt in superiori iconi, quam a'νασαμα νομιμαι appellari potest.

Amplius multa sunt plantae ab homine fortissent denominationem, & prima fronte cele efferat a'νάσαμα, quasi viri fanguis, cum flores plantae digitis contratti sanguineum lucum emittant. Antirrhinum fyluefcr capitula humanam caluariam referentia profert, idcirco a'νασαμα caput hominis nuncupatur; quapropter ex Porta, ad Philtra vspuratur. Apud Dioscoridem portulaca vocatur a'νάσαμα, quasi gluma hominis; nam veluti ipicarum inuolucru ad hyemen pro cibo bellaturn feruantur. Pariter portulacam psalm nafcentem ruricolse olim partim elixaram comedebant, & partim ficcaram, vel fale, & acetum dieritan ad hyemen feruantur. Apud Diocoridem habetur a'νάσαμα, quasi a'νάσαμα hominum medica, cum hae herbæ multis affecitibus praefidio effet. Eft alia planta vacu alpere pratereruntum vestibus facile adhaerescens, qui philanthropos quasi hominum amica nuncupatur; hic Baihus, ex mente Actei, non hanc plantae, sed Xanthium, nempa sraminam, & lappam minem philanthropon nominari voluerit; hi quidem hominum amor, & benevolus exponitur; hinc a'παξαμα hominum amor, & a'παξαμα inhumanus dicitur. Infuper a'νάσαμα vocatur herba quaedam viro similis, quasi a'νάσαμα facia synchronce, & mutata tetiæ in alpere, haec autem videtur conuenire cum Mandragora, quæ ob radices effigiem semihomo ad Columella inuitatur sic.

Satyrorum species.

Lib. 2. Rem. Sep. c.28.

P Hanc plantam Pythagor vocatur a'νάσαμα. Vt omnibus alias plantas humanarum figuram referentes, quæ admodum sunt Satyrorum species, quamvis non quaedam Satyrorum formi referentia, quæ admodum plantae humanarum species potest. Pariter quaudam radicem nobis donatam hic damus prone, & supra in fructibus ad nutriturum humanum effigie imprefset, quapropter & supra in fructibus ad humanum effigie imprefset, quapropter & supra in fructibus ad humanum effigie imprefset. Quod modo in hac radice, interdum in nonnullis faxis obseruare licet. Tradi enim Olaus Magnus, in tritoribus Thogothorum, nempa Orientalum Maris Brauniuen nuncupati, vbi etiam Torens vehemens ultimos per oppidum Norco-penfe cognominatum illaborit, varias fasonum figuram, quasi homino artificio perficere celeratem teneb conficeti; quærum nonnullae effigiem humani capsit, aliæ formam pedum, manuum, & digitorum reperiebant; cum tamen ad nullis lapidibus corpus humanum integrum reperiverunt, sed regionis incolis similibus efficiet, cum hae lapidea simulacra nihil pendunt.

Tandem in libris Chymitarum quædam planeta delineantur, iuxta folia, vel radices, ab effigie hominis non recedentes, quæ Andrographus, vel Anthropographus cognominatus possit; ha sunt herba Heliostri, herba Lucid minor, herba Teftata, herba Scudaria, his enim nominibus a Chymifis decorantur.
EPITHETA, DIGNITATES, OFFICIA.

OMINES, qui sunt virtutum imaginés, et absoluta veræ laudi exæempla, procul dubio infinitis decorantur epithetis: primum vocantur beati, quæ bi• né aucti, cum defiderata possideant, quoniam Dei lingua loquantur: quidem in bibliorum epitheton à Graecis divulgatur. Quapropter non est mirandum, si homo, Clementi Alexandrino, caelestis planta nuncupetur, & nonnullis Graecis apavétox, non solum quia rectus incédat, & Coelum spectet, sed etiam quia caelestia meditetur. Item homines cognominantur μίσος, forté quoniam vàrijs.
Monstrorum Historia.

Homo erum. 

Homo erum.

Epitheta ra tione agritu dinam.

Epitheta ra tione oritui.

Epitheta ra tione vitiorum.


Homo erum.

Epitheta ra tione agritu dinam.

Epitheta ra tione oritui.

Epitheta ra tione vitiorum.
non est mirum si ab Apostolo vocentur Deo exsi, interdum etiam a 
non illuminati: liquide a φωτός apud Alexandrum Aphrodisium, Luna 
fertis epitheon esse perhibetur.

Iuxta opum abundantiam, vel defectum, homines sunt pauperes, illiberales, mar 
prodigi, faneratores, vel magnifici, liberales, duces, fælics, & fortunati, & 
pothismus ἀπολύων, quibus multa obuenit hereditas.

Ratione ætatum vocantur infantes, pueri, adulti, iuuenes, viri, fæculi, decrepiti, 
& aequiuii, nimium coetanei. Ratione sexus, masculi dicuntur, femina, 
& hermaphroditae. Ratione statuarum, pulfili, & procrii ratione molis corpore 
absi, & macilent. Tandem iuxta pulcritudinem, vel deformitis, & monstro, vel sunt spe 
cios, & venuti, immo οἱ θεομάχοι, qui capite canato incidunt.

Si dignitates hominibus conuenientes medemens, inueniems homines iux 
on honoribus Ecclesiasticis, & Sacerdotalibus, vocari Pontifices, Cardinales, Præali 
, Archipresbyteros, Episcopos, Protopresbyteros, Abates, Diasceros, R 
iores, Praefectos, Praepostos, Priores, Canonices, Vicarios, Parochos, & Hiero 
phalesc. Caeterum ratione honoris profani, nuncupantur Imperatores, Reges, Ty 
nani, Proceres, Prælatores, Senatoræ, Fides, Audites, Dynæs, Legati, Nuti 
tij, & Legislatoræ. His adduntur, Monarcha omnium Principes, Tetrarcha qua 
ram Regni partem occupans, Cosarchus Mandi Principes, Decarchus, decem 
litum Principes, Phalarus Imperij candidatus, Irenarcha ad tumultus placd 
is in ciuitate electus, Eparchus provinciæ præfis, Stategus praefectus militum Archi 
opolis Principes Ciuitatis, Nararchus nauis, necnon Hectarchus centum homi 
um Principes.

Si contemplamus varia munia, quibus funguntur homines. Primùm ratione do 
ctrine, & discipline, homines appellamus Doctores, Discipuli, Praeceptores, Pe 
dagoci, Oratores, Iurisprudentes, Grammatici, Rhetores, & Poetae quorum un 
is aliquando sic cecinit,

De Rhetore autem sic cantatur. 

Laurea debetur lingue, clarissimis triumphis, 
Nam est valis, bellum sedavit, arma movet.

Item dicuntur homines sophistae, Philosophi, Metaphysici, Theologi, Histori 
ographi, Dialeetici, Auctologi, & Geometri. De Auctologiis sic legitur, 

Geometers sic introducitur canens, 

Quæ non sunt, qua sunt, & qua ventura trabuntur, 
Sividiæ Ætroleus, non homo sed Deus est.

Scurrilis parum se propriis nec sanguine, metior astra 
Miraris?

Scurrilis sic loquitur, 

Obsequor, applaudo, sic dulcia mea post. 
Rideat ut Princeps, super quæ se presit.

Verum circulator introducitur loquens hunc in modum. 
Non ego ut fallor, fallit ut mens sua, verba 
Vina cupis, vanae quæta cupis accipies.

Accedit etiam Mullicus elegantem canens. 

Pella doras canis mone, franto omnia nostro 
Similia, cor, sanguis, anima, mens, anima.

Scurrilis sic loquitur, 

Obsequor, applaudo, sic dulcia mea post, 
Rideat ut Princeps, super quæ se presit.

Verum circulator introducitur loquens hunc in modum. 
Non ego ut fallor, fallit ut mens sua, verba 
Vina cupis, vanae quæta cupis accipies.

Accedit etiam Mullicus elegantem canens. 

Pella doras canis mone, franto omnia nostro 
Similia, cor, sanguis, anima, mens, anima.

Scurrilis sic loquitur, 

Obsequor, applaudo, sic dulcia mea post, 
Rideat ut Princeps, super quæ se presit.

Verum circulator introducitur loquens hunc in modum. 
Non ego ut fallor, fallit ut mens sua, verba 
Vina cupis, vanae quæta cupis accipies.

Accedit etiam Mullicus elegantem canens. 

Pella doras canis mone, franto omnia nostro 
Similia, cor, sanguis, anima, mens, anima.
Monstrorum Historia.

Difpenitores, Ancillae, Trapezoconi, ideft epularum struuctores, Cruciflarii, Olea-
rji, & Elaeopoli, Buccellatorum artifices, Rualae, Proci, Meretrices, Lenones, Co-
mites, Judices, Pincerna, Saponis Opifices, Velgiones, Necrophori, Satellites, &
Carnifices. Famulus fìc conquiritur.

Sors meatrii, bis auro, dars sub vindice vino.

Non bibo, cum finto, cum bibo, non finto.

Cubicularius de fuo Domino huc habet verba.

Si genuit, accuro, matutam & flagitat, aseanum.

Si pedis, laudas, fi caco, asfacta.

Pincerna epulas Principis prae gumans fìc conquiritur.

Prayflaun epulas, virus, vel funera guitus,

Lure cadet, mortis sum mihi causa me.

Lanius famentem paucis fìc exponit.

Visa cadit, cibus eft nofiter, qui nullines illam,

Quisquis potef noftra tuuere tutus epe.

Difpenator encomijs Domini fìc dignum pradicat hunc in modum.

Si Rhombum nummis centum fìc conquiritur,

Pragunt epulas, virus, vel funera guitus,

Iure cadet, mortis fìm mihi causa me.

Lanius fìam mentem paucis fìc exponit,

Visa cadit, cibus eft nofiter, qui nullines illam,

Quisquis potef noftra tuuere tutus epe.

In militia, homines iuxta munia, varia fortiuntur nomina. Primitus bellico fìc
gnominantur, & bellico fec vocata fuerunt illae mulieres, quae intrepida dimicarent,

Et Regina Aegypti Cleopatra, Artemisia Regina Caria, & Hippolite Amazonum

dominatrix. Praterre dicuntur bellii Imperatores, milites ordinarij, signiferi, equi-

fiores, pedites, antefignani, metatores, equites leuis armaturae, tubicenes, tympano-

tribe, torquati, menores, candidati, bellatores, imbelles, velites, pelotae, cara-

pharetia, haftarii, fecuri, fercentarii minus dimicantes, fagittarii, chilarchi, tyrones,

lorarii leui quodam pugna praefidum inuentus, gregariij, ttiarij omnium fortiiimi in

potrebe exerentur parte locati, exauortari, qui vehement abeundi confecuti sunt, di-

marcha duplaci pugnae generi certantes, mucronigeri, culteliferi, felopigeri, spi-
culiferi, scorpionarii, qui machinis scorpionibus nuncuparii vibrare, ballistarii, fundi-
iore, fìue fundibulariij lapides funda lacientes, coiusararij, pyroboJarij glandes

ignitas ciaculantes. His addimus athletas, pugiles, & gladiatores. Inter hos tibi-

cen fam virtutem fìc commendat.

Hinnit equus, cum me fìnt, volat ad a fagitta.

Lancea, Mars faua, vocet mea loguitur.

Et gladiator fìam mentem fìc exponit,

Quid thorae capis? eippe pugnemini, & cede,

Cor torice tibi, cor tibi fi gulae.

Quando homines aliorum vicarium obibunt operam quoad animum, dicentur Le-
gati, Caufdici, Interpretes, Exploratores, scribae, proxeneta, architcti, & secre-
tarii vulgo didi. Iraqfetaus aman cum omnibus de rebus Domini silentium age-

re debet fìc inquit.

Cor Regis video, curas, & criminas, felix.

Talia fì possem dicere, fed taceo.

Architectus vero huc verba profert.

Ars mea prima modum dat emnibus artibus, ars eft

Maxima, nam communem ingenium.

Sin motus rei de loco ad locum conferetur, prefio sunt baiuli, aurige, geruli, ve-

redarii, nauticaliij, lecitarii, tabellarii, aquarii, citifleri, oenophori, curores, nam

Atas puer, confulte Vipiano, septuaginta quinqu, millia paflium, magna omnium

admiratione, a meride ad vesperum cucurrit, & tandem accedunt inititores, de

quis fìc canitur.

Gallus, Arabi, Indus, Thrac, Celtia Sicambri Alanus,

Ques mihi dat merceres, ad tuae fæa fero.

Si dirigatur animus ad materias, circa quas opifices verfantur, homines nuncup-
pantur marmorarii, lapicidae, cementarii, dealbatores, flanarii, aurifabri, argen-
tarii, inauratores, fabricararii, vitrarii, fabrilignarii, pulliones, cortarii, membrane-
rum

Mania va-

ri a

re

Munia milita-

aria.
rum per foctores, numularij, interpolatores, gemmarij, librarij, sericarij, bractearij publicani, fyllones, feticum varij rhombis nates, caminorum expurgatores, pictores minarj, & illi artificies, qui relatas tamen vetere florum novas praui praelo fubicen tes poliendo elegantem sanguinizarant.

Ratione formae operis confiderantis, homines dicuntur textores, дол iarij, infec torres, cartharij, pictores, carbonarij, hotologorum machinalium opifices, calatores, typographi, pilaezarij, monetarij, plaee: calcati, laterarium fabricatores, culiceti rj, figuli, peclinum opifices, pyxidipai, veteranemarij, sfighices, macheropai, nodulorum toreute, lpharifiterici, subligaculum articifices; ephippiairj, lararium fequipiores, catropopai, putearij, xiphosthecai, effedarij, incernicularorum, & c. A fluratorum opifices, bibliotheetia, somitics, necnon sulphuratorum, puliveris py rij, & perlifromatum articifices, immo, & lanificies, quorum materia fic celebratur, Servia quid posses, vestes si velera prseben? Illa niten, facros, fed magnis f indifferent.

Deniq: ratione instrumenti, quod ad opus vustedem homines, nominantur toreute, molitores, pilcinarij, piliores, feu furnarij, cribitores, fornacarij, fartores, & fu tores, acupitores, & foparij. Sunt hic Bononiex, qui vendemiarum tempore in alud opus non incumbent; nifi ad calcanda torcular vinacea. Si verfuntur circa rerum custodiam sunt coloni, ianitores, milites, excubitores; circa venationem, venatores, piciatores, & acupes. Verfantes circa cultum animalium, sunt bubulci, opitiones, bubulci, paflores, aparii, agaiones, sturige, afnaridere, veredarij, domitores, & manufaturarj, fabulidere, & veterinarij, & capriarij. Dement terram colentem, sunt ru ficere, agricole, viridarij, vinitore, olitore, fance, aratore, topiarij, paritato res, folfiores, & arboratores.

PARTES HUMANÆ
Quibus Dijs Sacratæ.

Dominium planetae, Valerii

Th: N i c i
Numina quodam lingualum humanorum corporis partium tutelaria in Coelis veriari exiftent. Itaq nonnulli caput tuii, ocultos Minucer, brachia lunoni, pedus Neptunor, renes Veneri, & pedes Mercurio confecerunt Alij verò opinantes hominem ab yte re prodeuntem, fpiritum a Sole, corpus a Luna, fanguinem a Marte, ingenium a Mercurio, desideria a loue, voluptatem a Venere, deniq: a Saturno honores forrus, & tandem Luna oculum finifrum refpcit.

Inuentur tamen multi frontem cmi Genio fufque confeceram, & superficial Lunoni dicata, his enim oculi teguntur, quibus fruinauluce, quam a Jumone dima nare credebant. Antiquitas quapropter lunoue Lucina suntupacata, aurum meremori, & linguam Mercurio dicarunt, idcirco Astrologi ab oedem planeta hanc regi tradiderunt; & fapientia virginitatis ad fidei sedem dirigere uolare credatur, umbilicum Veneri dicatum statuebant; eum

Lib. 4. lefl. anl. 6, 23.
Monstrorum Historia.

Cor sapit, & palmo loquitur, fel commoneet iram, 
Splen ridere facit, cogit amare iecur.

Ceterum Astronomi non folum iecur, sed renes quoq; & generaturam in potestate 
Veneris confituentur. Genua remanu Mifericordiae, & pedes Mercurio dedicau-
unt: quare petentes Mifericordiam genua flexere solebant. 

Verum Astrologi non planetas modò, sed signa quoq; Zodiaci signis humani 
corpus partibus, & membri dominati pronunciante cum cæleftium poteflatis, 
accedente quodam nominis similitudine, in determinatis membris operetur. Quan-
obrem Arius caput fibi vendicare perhibet; cum magnis hisus animantis in capi-
tes refideat. Tauro collum attribuitur, quoniam Taurus virtutem suam in collo 
exercet. Brachia Geminis affignarunt proper placentinem, nam Gemelli, ut plu-
rimum similes esse confuerunt. Pectus conuenit Cancero ob formam animalis; 
nam dorum Canceliatitudinem pectoris simulantur. Coe. ex Manilio, Librae com-
petent, cum tantum Librae à trunco dependant; licet secundum alios, Sagittario 
attribuantur, & sic deinceps cura Aquarius, genus Capricornus, illia, & ventrem 
Virgo, latero Leo, genitilia Scorpio, vmbilicum, lumbos, vertebrae, pubem, Libra, 
& Pisces pedes regere perhibentur.

Deinde, ex Petro Crito, ceruicem, & caput Soli, os, & linguam Mercurio lie-
nem Saturno, har par Ioui, fanguinem Marti, renes, & generaturam Veneri, & ventri-
culum Luna Astrologi assignarunt. Quae-rca Antiquitas ad exprimendum non so-
lum planetarum, sed signorum quoq; Zodiaci demum in humana membro, homi-
nem nudum in centro circuli duodecim signis decoratissimum, in cibus simulacri 
lingua pietas erat Mercurius, in regione splenis Saturnus, in regione heparis lu-
piter, in corde Mars, in cerebro Sol, in stomacho Luna, & in genitalibus Venus 
confpiecantur.

Rodigiosae quaq; insigniora, in quibus partium hominis fi-
ue cuiudem effigiete mortuo, hoc in loco memoranda esse decreu-
mus. Primus, ex Plinio. anno mundi trecentesimo sexagimo octa-
uo supra tria millia, dum Roma fundamenta suae civitatis im-
sediunt, humanum caput recenti asperum fangoine insuntur:& 
de hoc Arufpices interrogati, hunc locum non foli Romani Imperii, sed 
orbis capitum fore respondunt; idem Julius obfueque in historia Rodigorum 
recusauit. Bugarius quoq; ante necem Bernabo Visconti, non modo eus Palatiun 
ardere, sed caput humanum inter figuram globos, quilib cremandum, sive alicubi 
tempestas spatium, vifum fuim fe perpetuat. Quando dominus Nicolòfus fulmine taeta fuit, 
tunc capita imaginum Cæfarum accidunt; unde Rodigiores familiae Cæfa-
rum in Nerone de futuro praefagierunt.

Pariter Anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto, in Vrbe 
Angilia, tempestatis impetu, in arce deictum et caput in locum Dux Sax-
oniæ referentis, & codem anno Henricus Dux Brunfuienis autem repessens re-
gnum à Duce Saxoniæ comprehenues, & caues fuit. Item Calba Prinainsec Hispanie 
Tarasconem in locum in corte factum, & cita publicam adem facri faciant, accidit, vt 
caput cuibdum pueri ex ministris repente caneceret; quare hoc prodigio monti 
Arufpices mutationem rerum futuram praefogiterunt. Caput quoq; hominis diadema-
te pontifici coronatum in arce confepte fuim refert Nicolauus Orius in epiftola 
quadam ad Bouilum, anno octauo supra fequitur in sumpnem, cuius prodigii expofitio 
apud

Prodigia.

Lib. 13. c. 2.

Lib. 12. c. 2.

Lib. 2. hi.

Caput pusio
niscancetis
apud ipsum legitur. Tandem prodigiosus fuit ille piscis humano capite insignitus, qui anno Domini vigesimo tertio suprema millenium, & sexcentesimum in fluvo Ilula Sarmatiae captus fuit, quemadmodum ex relatione Cracoviis impressa intellectum.

Modo de alis partibus differendum est; fiquidem Vespasiano canante, manus humana in triclinium illata, & subter mensam subieeta fuit; hinc Divinatores rerum poteftatem ad Vespasianum aliquando pertenturam praeferunt. Similiter, anno ante Christum quingentesimo quinquagésimo nono, Rex Balthazar in instructa convivione, & optimatibus comitiis, inter elegantissima laudationes, manus humana in superficie parietis scribentes conspicata est, quod prodigium Regis mortem prædicit, et in sacris Bibliis apud Daniele legitur, et eodem offendere Antiquitas prodigiosum esse existimavit. Idecircò Caius Gracchus qua die seditione fuit oppressus, domo egrediens limen pede ita offendit, ut non pauca n de fanguinis portio effluxerit. Item Cassi filius adversus Parthos prædiatus, ita pedem offendit, ut cadere coactus fuerit, & res male cessit; quemadmodum Alexander ab Alexandro scriptum reliquit.

Prodigium duorum pusioonum.
Monstrorum Historia.

De humanis effigiebus prodigiosis, infinita extant monumenta. In primis anno Domini millenimo quingentesimo quinquagésimo tertio, ex Iobo Flincio, ante neminem Mauritiis, in quodam vico Thymigra, icon viri corporis languentem undique effundentis inter nubes apparuit, quæ paulatim in tenuissimas defluxit auras. Eodem anno in Palatinatu, duobus hominibus cathaphraëtis in aere praebientes vidi sunt, qui paulo post eumuerunt, hoc in Meteorologis Marcus Fryschus narravit.

Item Anno Domini quingentesimo sexto supra millenimum, & quingentesimum in Civitate Babarsche Hungariae, die sexta Octobris, duorum pulsionum monomachiae in aere conspecta est, & qui armatura turcica munitus erat multis confolius vulneribus cadere vidi, & eodem tempore, & loco, arcus celestis suis variegatus coloribus, & duplique Sole ex utraque parte decoratus apparuit; quatenus modum in superiori iconi id totum spectandum proponimus.

Prodigium viri Germanum amulantis.
Amplius anno, quo Vespasianus Imperator Hierofolyam delectit, non solum fydus gladii figuram repreffentans Vrbdi diu impedit, fed etiam homines armati inter nubes dimicarent vifunt, veluti Tector admonuit. Anno quadragemi nono supra fesquimiliefinum, ex Pincello, in oppido Vittlandia, cum di-lucularet, fereno Caio, vir procerus vestitus germani Principis indutus in aere confeptus est; ad cuius latu Leo, & Agnis apparerunt, vir quamdam coronam frufla aripere conabatur, fed tandem gladium vibrare cepit, cum nubes aduen- nientes totum spectaculum adumbrarunt. Huius spectaculi icon ex Lycofhene delineatur.

Mauritio imperante, effigies hominis ignoti Monachi veftimcnto induti circa statuam Imperatoris ensem diu circumtulit, & post evanuit: quare referente Textore, Mauritium gladio periturum praedixerunt. Bugatus etiam narrat, in obfidione Brixia, multa prodigia apparuiffe, & potifimum Mediolani, in porticu Matthei Vi- fcontis, humanum simulacrum coriifcantibus, munitum armis equitare virum, & post biduum denuo apparens, & cum alio simulacro praelians, paulo post am-

Prodigium Equitis.
Monstrorum Historia. 145

bo in tenuem auram abierunt. Anno Domini quinquagesimo supra sexquimillenium in Norimbergâ, sereno die, visus est in æere eques, qui altera manu equum & altera canem venaticum duciebat, Sol erat varii coloris, & supra ipsum vas sanguine plenum, quo aspergebatur, conspectu etiam est aquila sine pedibus, aptatis alis, vna cum Iride veluti antecedens ostendit figura.

Præterea anno Mundi noningentesimo quinquagesimo quarto supra tria millia, Drusus Tiberii frater ab Octavio Augusto adversus Caesaris fuit miscus: dideq;illi ad flumen Albin vifq; progradienti mulier procerâ, & insitâate fature facta est obvia his verbis: quò pergis Drufe? non potes hac omnìa ex Fatis videre: quocirca Drusus in itinere morbo lethalì correptus, & extinctus est. Similiter anno Mundi noningentesimo vigesimo octavo supra tria millia, Brutianis in prælìum egrediéitus vir Aethiopicis coloris in porta occurrìt, & à militibus fuit confossus: verùm paulò

Crucularum Prodigium.
Vlyfsis Aldrouandi

Lib. 2. gen. post Cassius, & Brutus interierunt. Legitur apud Alexandrum ab Alexandro, quod Sagunti, eo tempore, quo haec Civitas excidium Annibalis paffa est, infans nuper in lucem editus, denuo in uterum matris fuit revolutus, quod prodigium reitterimum bellum portendit.

Lib. 9. Item Egnatius in varia historia recitat, olim Romae multa admiranda ostenta fuiffe conspecta, sed inter alia, anno Mundi septingentesimo quadragesimo nono supra tria millia, Romanis puerorum femeftrem in foro olitorio triumphum exclamantem audierunt. Insuper anno ab Urbe condita sextio decimo quarto, & ante Christum centesimo trigesimo octavo, multa statua humanam referentes, effe gieem in Ceelo cciderunt, & ab Aethna monte maiores flammarum globi, emicuerunt: hinc Divinatorum, teste Iulio Obsequente, annum quieti praeferunt. Rursum anno ab Urbe condita quadragesimo supra sextosimum, & ante Christum,

Tumoris præter naturam Prodigium.
Monstrorum Historia.

Anno duodecimo supra centesimum, virgo quaedam filia Pompei Helmi in equo sedens ad fulmine cafa effit, cuius linguam inter femora per partes posteriores exeuntem obseruaverunt: idcirco Prodigiatores, vt referat Iulius Obsequens, virgines co an-
no magnum dedecus psaliturae effe prædicturum, nec alter accidit, quandoquidem tres virgines vestales, ob incestum, graibus supplicibus mactatae fuerunt. Anno
quinto Constantini Imperatoris, in Calabria, & Sicilia, cruculæ quasi oleo designatae in vestimentis hominum apparuerunt, & eodem anno orta est terribilis pestilentia, qua non solum Siciliam, & alias maris insulas vexauerit, sed etiam per totam
Graciam effe crassatae effe. Icon Prodigii exhibetur.

Mulieris spicas vomentis Icon.
Vlyssis Aldrouandi

Cæterum mirabilium fuit illud Prodigium, quod accidit in Pago Dullcelfelt, anno Domini vigefimo quinto supra millefimum, & centefimum: nam puerus laborante tumore circa dextrum genu, accidit, vt apertione tumoris non faneas, fed grana filiginis, & hordei exierint, & cedem tempore, vt reftet Licofthenes, ingenfames regiones adiacentes mirandum in modum cruciavit: Quamuis etiam aliquando contingere posset, vt ex materia in tumoris putrefcente quidquid granis hordei, vel tritic, citra prodigium, gignatur: superior icon hoc Prodigium ostendit.

Ex cedem Licofthenes, anno Mundi oœingentefimo sexagesimo octavo supra tria millia, mulier Aretii spicas ferris euomuit, & ab ciusdem quoq; nafo proderunt, & cedem tempore Poelmeus Rex Ae.gipri Cyrenis moriens Senatum, Populum, Romanum hæredem constituuit, & Icon Prodigi exhibetur.

Amplius Dinothius in Aduerfariis divulgat, Addit Iulius Obsequens, quoq; anno ab Vrbe condita sexagesimo septimo nono annis eft. De cedem licofthenes prodigio, segetes in arboribus nata,

De manu tradit Licofthenes, quod Leon Sexto Pontifice Romano sedente, manus ciusdem hominis ferro fuit amputata, deinde anno vertente, ei dormienti supra ordinem naturæ fuit reftituta, & indicium miraculi supra ordinem naturæ fuit reftituta, & indicium miraculi fuisse perhibet lineam coloris.

MIRACULA.

V; sobre fuit, supra vim naturae summa rerum omnium opinex, & eius Sancti non folum in partibus humani corporis, fed etiam in toto corpore patrarunt; non innumerabilia sunt, vt potius dies deficerent, quam quod hominum miracula huius generis recensere possemus. Nihilominus huius horum paucarum exempla recitare decem decem.

De capillis narrat Theodoretus in Philotheo, quod Iacobo Nihbeno Epifcopo in Perídem defcendentem, puer quodam in qua tumor morabit, veretudo depolita, capite deted:o,& sublatis vefimentis, impudentibus oculis, pudendi, & sanguine meram, impudentem earum juventutem prsescucit. Quodam nigredo capillorum in candorem transmutata, earum venustatem impofterum sedavit.

Lucilla Virgo Nemefii Tribuni plebis filia luminibus capti, Stephano Pontifice intercedente, visionem recipit, quae deinde, Valeriano martyrum subiuivit. Item Nautulphus puer naturaliter visu carens, precibus Sancti Enoch, Authore Gregorio Turonensi, visionem est consecutus.

Egnatius ex Procopio, Libycos Epifcopos ab Arianis sublevavit, nihilominus Constantino politen, Procopio ipsos audientes, clarissima seu fuprascripta: De manu tradit Licofthenes, quod Leone Sexto Pontifice Romano sedente, manus cuiusdam hominis ferro fuit amputata, deinde anno vertente, ei dormienti supra ordinem naturæ fuit reftituta. & indicium miraculi fuisse perhibet lineam coloris.
coloris faungiuei, quae in loco copulationis manus conspiciebatur.

Denique hominum futura naturae vim in varia transmutatum, Authores multi tradiderunt. Eueebius Ieufita meminit caufa cuuiidam hominis in Paro, Paro- 
dechegius, qui per funta corporalia peierarat, fe imprrectum in lapidem con-
uercti, li falla affeeraret, & illic in faxum converuerat eodem quo erat habitus, &
forma, & habet ens omnibus conspicius perdurat; vt omittanam voxer Lor, quae
in statum fals fuit transformata, vt habetur in factis Biblij, & alia infinita huils
generis quae apud Surium, & alios Authores leguntur.

MYTHOLOGICA.

OETAE non solum greci, verum etiam latini, homines quod dam
velut Briareum, & Gigem centimanae esse fincerunt, inuam He-
erus, & ipse Solem exanocopa, nempe centimanae indiguit. Sed
interpres Hesiodi per Briareum, rempium vernum intelligendum esse
promulguat, cum hoc anni tempus, magna herbarum, florum & fron-
dium copia redundet. Pariter, per Giger centimanae, exposuit hynem, ob multa,
quae in hoc anni tempus congerunt. Similiter Solem centimanae non imme-
to appellerat Homerus, ob inuamabila munit, qua in dict obit. Idee in-
Hesiodi Cyclopes,nempe homines Monoculos ido a Poeris hote suffice nat-
rat, quia circa fulmina in aere genita verfari dicentur, & quoniam aer in medio
fius effe, hic fature effe fabula locum effe attestatur, vt vnluliquis; Cyclopum quo
santum oculo circa medium frontis exornaretur.

Achillem quoq; prater tanus, suffice inuamabilem fund fub flulari, quia talium ma-
tris teeti, dum in flygiis mergetur vndis, ab aqua in fuerunt mad facti; idac de
re in illa parte faniebus interfice verfirent; hac autem fabula infinuare volu-
run hominem illic fercem, & aduersum inuenire animofum, aliquando laefius
illic confcientia eccum, vt inde manifestum fibimet exitium compararet.

Exar quoq; ridicula de Prometheo, & hominibus fabula. Prometheus enim, Io-
uis mandato, homines, & bruta finixiffe perhibetur. Iupiter autem bruta homini-
bus multa pluram confpicatur, iffir Prometheo, vt bruis aliquibus deftructus, homi-
nes formaret. Dum igitur Domini imperium exequeretur, accidit, vt multi homi-
nes, humana quidem figura, mente vero ferina inde prodirent. Haec autem fabula
sita fuit ad indicandos homines, qui inhumana referti crudelitate per terrarum
orben vagantur.

Hs addere potuisse ex Abstemio, multas fabulas animaduerfione dignas, &
primi narrat mulierem quamdam a marito multus affectam verberibus fe mortu-
num simulatiffe, & eohibito spiritu, humi faciitiffe, vt terrorer marito incute-
ret; quapropter maritus technatum mulierem non ignarum, tali verba protulisse
fertur, nempe beiam mortuam pelle nudandam effe; idque pedem vxoris arripies
Itucri, gladio cutim ferare nitebatur, cum mulier, simulata animi deliquio, statim furre-
xit. Fabula docet, quod homini prudenti mulieres infidiat fruflra tendutur. Po-
ftie quam in fermonem iroprobte faiulmarum natura incidimus, non erit ab re,
eo authore, fabula exarare de Cacadone hominem adeo vexante, vt nullus arti-
bus ad exitum adduci potuerit; Ioan potius fe illi vxorem daturum effe pollicitus,
quo intellefit, Demoon inquit, noli me inguabimus vincolis irritare, quia iam iam
egredior. Fabula monet improba vnxore nihil effe miferius.

Animum etiam mulierem ex alia fabula intelligit Abstemius, dum introducitur
pater, qui blandis verbis dolorum filie, marito animam agente, lenire conabatur,
illim promitit alium iuuenem in matrimonium veniitorem, qui prioris defiderium
facile federeat; at mulier doloris impatien non folum verba patris inuita audiebat,
fei interemptium quoq; alterius mariti mentionem improbata. Verum itac
mari aduem promitit, lacrymis adhuc madida patrem interrogauit, num ibi verfari-
prem iuuenem, quem fibi in maritum nuper dare promiferat. Ex fabula percepien-
dum
Vlyssis Aldrouandi

dum est, quam facilé ex animo vxoris amor, & memoria defuneti mariti ex-
cidat.

Tandem in confirmationem dolosae faminarum natura, aliam Absatemij ansec-
num fabulam. Cum olim assux nuptre, face accensa præuent, ad mariti edes duct
soferent, vir quidam prudens, qui hæmund conuagalem nuper vorauerat interroga-
tus, quid fbi vellet illa fax accensa, quam sponia de parentum domo ades mariti
ingressura geñat, illico respondit, illa fax significat me hodie ignem ab edibus
Socreri ablaturn in domum mean inferre: ex fabula colligendum est: quandoq;
muliere quaelibet ignis scintillas fecum deferre, quæ bona mariti sepè fæpius
comburunt.

SOMNIA.

O MINES maxime omnia per quietem aliquid Videare feruntur
quapropter ex Philosphorum mente, quibus fominum capientibus
nunquam aliqua rerum spécies obtorta est, fi tempore procedente
accidat, ut somnient, paulo post vel mortem, vel grauem morbum
incurrunt: vnde Cardanus, & cæteri Ocnroricæ quid vnaque pars
humanorum in quiete Vilia possit significare, docet. Inchoando igitur a partibus
superioribus, caput in fominis conceptum. Principem, bonores, mentem, & donus
Dominum denotare scripturum, capillis velot, tegulas, ornamentalion, decorem,
& infortunia graudia, cerebro prudentiam, & didicinam indicari. Per oculos, filios,
fratres, parentes, & gemmas intellegant: propterea quod si fbi fcribent
tres habere oculos videat, magnam fllorum ipem concipere debet, fi breui voxre
ducat, & viditum si quis fominauerit ille vero, præiari oculo, filis, aut fratris,
aut parentibus &bandum fore autemant: filij enim oculis affirmatione, proptereaq;
daque nobis gratia funt, in oculis ferri dicuntur. Fratres quoque ad oculos com-
paratant, quoniam oculi humana quædam caputum cappulatione, nervo opio, vincuntur.
Similiter parentes ad oculos spectat feruntur, cum fint in caufs, it filij beneficio
lucis fruantur.

Verum ex altera parte si aliqui aliquo oppr æcalimitate per fominum ecacias
accidere videatur, Interpretans fominorum hinc secutatatem præfagunt, quoniam
arumum mala minime fit inspecessutus. Sed ex Artemidoro, oculum per quickem
esse in auxre, ecacias indicium est, cum aurium beneficio percipiat, quæ oculorum
etiam ope comprehendederat; & eodem hoc nugamentum confirman, quia fominia-
ientes in fummatate digitorum oculos habere, ecacias periculum incurrit; cum ca-
ci, oculorum vice, mansibus vtantur.

Pofo oculos consideranda fe fcribunt cilia, & superspilleria: pen cilia pedagogos,
& puertorum custodes, & per superspillas, dignitates, ornamenta, & mulieres intelli-
gunt. Iciceno superspillum denfum, & bene coloratum in quiete vifum, libertatis
indicium ess dicitur; & ex aufero, si quis glabrum superspillum fominauerit, inde
luccam prædicas, & caufam huic siri ridiculae affirmant, quoniam præfa confuncti-
ne receptum fuerit, in luca superspilla vellicare.

Nasus.

Nasus potìo tanquam maxime conpiciuo, decorem, ornamentum, & facacitatem
designant; quæ magnas inter quickem vifus insignem fagacitatem portentam
dicitur. Immò alius morbo oppræflus, fe abhí, naso esse in fominis imagin-
atus, mortem proximam praefagiat, ratio tamen futilis adductur, quia feilicer caput
humanum, trunci naribus, cranium amuletur.

Amplius nugigeruli fominorum coniçores aures sapam, docet, & feru-
turem attribuunt: quae fominantes aures aminis fe esse refertos, feruittute pra-
figiunt; nisi fominis fuerit Philosphorus, tunc enim tale fominum, ob tardiorum
mortem aurium, bonum prædicas, quia firman Philosphorum aucturationem esse
volunt. Rurfus fominantes plures habere aures longam feruimentem minantur, quia
aures multa imperia demonstrant. Sin hoc fominum patrifamilias accidit, ampi-
tudinem

Cilia, & su-
percilla.
Monstrorum Historia. 151

Eudinem familia significat, si opificibus, lucrum praefagit: et somniantes ob aurium multitudinem, multis etiam voces locantum operis audire perhibeant. Haec, vel veritatem factamur, varias potius humani ingenij argutias offendunt, quam quod firmam doctaminam lapian.

Si prosequamur per antiqua, illi gratiam facti, inueniam, & odium, ori pude- rem dignitas, & valetudinem, barbae auctoritatem, lucrum, & laetitiam, dentibus familiae, & affines, palato coquum, & vitae inuicem, faciundus vitam, & supplicium, mento fundamentum, & caustam exsuffationem, submento vixorem filios, & cetera, quae cuscio sanitatem, quae animalia jugulamentur, necnon mallebra ornamenta, & tandem toti collo robor, ob ceruicem, voluptatem, & decorum domus ascibunt.

Si descendamus ad horam omnium, peccus, secundum coniectores somniorum, fortitudinem, confilium, & arcana significat, cotta, quia nos tueant, satellites, & procuratores indicant, dorum, quia onera, designat labores, immo nepotes, quia post nos sunt, Humoritam familiarem minoris auctoritatem, brachia fratres, & cubiti operationes leuiores demonstrant.

Per manus, artes, & robur, per palmarum manubios, labores, & summam inopiam inreligunt, per puisses, & carnibus familiae, & affines, palato coquum, & suauitatem, faucibus vitam, & superium, inento fundamentum, & causam existimatis, submento vixore si Iios, & cetera, quae custodiunt, quae si Iuguli mortem, quia ibi animalia jugulamentur.

Si prosequamur per nugatoria, ilsi gratiam facer, iniuriam, & odium, ori pudenda potius dignitas, quam firmam doctrinam faepiunt.

Siprofumur per nugatoria, ilsi gratiam facer, iniuriam, & odium, ori pudenda potius dignitas, quam firmam doctrinam faepiunt.

A manu pendent digiti, qui, apud Onirocritas, suos habent significationem per ipso enim opera minuta, & fidem indicant. Seorium tamen pollex robur, & litterae significationem, Index fenum, religionem, litteras, & scribendi facultatem, Medius impudentiam, & fads operationes, Annularis vixorem, filios, & dignitatem, minimus pueros, & corum cuncodiam, vngues demum tutelam, & firmamentum offendunt.

Vmbilicum Onirocrita parentibus, & patriae affinimant: nam quemadmodum foetus per umbilicum nutritur, pariter a patria, & a parentibus alimentum recipitur: quapropter quae umbilicum in somnibus, mater, & parentibus alimatum recipitur.

Venter, & umbilicums.

Cor, ventricus, & fistulae, inteminationes, & velum.

Venter, & umbilicums.

Coxa, sedentiae.

Pedes.

Catera facti pars.

Petas.

Chonica.

Manus.

Gigit.

Neque pudenda potponuntur, quae, apud ipsos, homonum, voluptatem, aliam, & reducent, cum per illam partem excrementa ad ventrem confluunt.

De interaneis aliqua sunt enaranda: cum per cor, parentes, filios, & vixorem, per palam, verba, & fermonem, per ventriculum, voluptatem, pradiis, & anious redditis, per veifics, & fempiternas, & igni, & melium, & laeticias, & iram, & morbus, per lienum, & renium, & robur, per intelligen, & opes, per veifica, & mundum muliebrem, & per verum, filios, & filias intelligunt.

De iteraneis aliqua sunt enaranda: cum per cor, parentes, filios, & vixorem, per palam, verba, & fermonem, per ventriculum, voluptatem, pradiis, & anious redditis, per veifica, & fempiternas, & igni, & melium, & laeticias, & iram, & morbus, per lienum, & renium, & robur, per intelligen, & opes, per veifica, & mundum muliebrem, & per verum, filios, & filias intelligunt.

Hacetenus de partibus, non de toto aliquid dicendum esse cenfemus. Scribitur enim,
enim, simul liberus, & maritum habens, sc in marem transmutari somniaturur, 
cum breui viduam cumuram, atq; munio maris funtura, in liberis careat, maris 
paritum, in virgo fuerit, futurum, ut quamprimum hymenium celebret. Ex ad-
uerfo, & oriente Principe, vel Dyonata in simile generositati per quic-
Rem observatur, futurum arbitrantur, ut de fede expulsus dignitatem amittat, quia 
mulieres imperio virorum subjicitur. Nazarius narrat quod homo nudus, & mur-
sis vexitatis, neq; illas abigens in somnis visus, hominis ignaumn, & seigni
ten denotat, & aliis paraliis affetti coram et circa aliquod negotium significat. Alius 
veluti temulentus, vae vino plenum tenens designat, somnolentiam. Alius pedibus 
manibus; carces, & supra crassum equum sedens, otium ostendit. Alius saxum su-
pra capiti terrae, veclata facie, & vinialis catena ab ore egregiamente manibus, obliu-
ionem indicat. Alius in close pede attingit, finitrit capreolus, cum ala aquilina in hume-
ris, tarditatem describit. Alius habens cum quam frattum, & malleum absumnamibus, 
negligentiam designat. Alius super finiam sedens cum clausa fine manibus, imper-
feuerantiam denotat. Alius habens membra in plures partes disfus, disolucionem 
ostendit, & alia luibus generalis plurima leguntur apud ipsum loco citare.

Valerius Maximus, & ipse tradit duo Arcades vna iter facientes Megaram per-
venisse, quorum alter ad hospitem, alter ad tabernam merito diverts; illi, qui 
in hospitii adibus dormiebat, inter quies, comes apparuit, ut libi cuponis inindicis 
oppresso praefito esset; quare expergescactus de ledo surgens tabernam petere ter-
uerit, sed id vanum putans, denuo &cubatuas, & rursus comes 

Pariter de quodam Galeni somnio narratur, quod ipse, eum agrorum quemdam 
chronico laborantem morbo, multis adhibitis praefidijs liberare non possit, tan-
dem per quietem ef monitus, apersionem venae ad inter digitum annularem,&mini-
mum fixa, praefido affetti flomno fere praefido, frequenti die iam per fommum edo-
cus talem venam fecari iuidat; vnde facia sanguinis effulione, patiens paulo potou 
conluit. Alloquin, ut plurimum quando humanum corpus optimè fuerit constitu-
tum, non alias in animis dormientium cogitationes, quam si muncia ex diurnis actioni-
ibus, & quotidians munijs dimanantia verfaret; quemadmodum Claudianus his 
carnibus expressit.

Omnia, que fefsa volution aut voa diurna, 
Omnia necamus reddi amica quies, 

HIEROGLYPHICA.

B omnibus human corporis partibus Aegyptios Hieroglyphica, de-
funtiffi liquido conitatus: quandoquidem ad partibus supernis in-
choante, delicaturn caput humanum, hieroglyphicum principiis ap-
peles; cum ex medica doctrina, omnes sensus, & nervis ad capita 
oriantur, praterquequid vel subs, cts eumque rei principium, caput 
nuncupare folet. Immò per capitatis figuram, diuinitatem indicabat; cum carera 
membra ad capita regantur: hac de re Aegyptis caput adeo venerabantur, ut ab efu 
capitum biuror omnino abfinteret; adeo Platonici caput humanum ad mun-
dari orbis simili trudinum fabricatum, & membro diuinismo esse tradiderint. 
Immò per capita fesca redivia effigiem, Principatum intellegiabant; cum somnio-
rum coniectores, caput redimunt umornum in quiete conspectum, dominij figum 
effe esegirent. Captur abraamum ferius habebant indicabat, & caput coinatum tā apud 
Grecos, quam apud Latinos, tāquam mollitici figum deliniabant. Alter Aegypti, 
et
Monstrorum Historia.

153

Haecenus de sola capitis figura. Modo capitis effigies alius copulata diversa parit hieroglyphica; ideo Aegyptius caput humanum cum afino pingebebat, vs homo imperium oftendebat, & praecipue illum, qui totum vitum tempus domini rit, nec peregre proficiens aliorum hominum mores contemplatur. Infigur, effigias duobus capitis humanis, cutiitiam exprimebat, & per figuram trium capitum, Lunam intelligebat, cum hae in Calce, terra, & locis subterraneis dominaret; quamuis alius tempus prateritum praefertim, & futurum indicaret, velocitetem versus integram intellegere; cum versus integrum Calendas, Noxas, & Idus, distribuistibatur, & quando quaedam, vel quadrifrons Ianus olim pinge bebat, quattuor annis tempora demonstrabantur. Denuo in hominum feptiiceps, multo minus decorati ornamentis, Iulium caput nymphorum esse contulit. Diodorus museo hieroglyphicum etsendens, etsi caput Hebreo species horrida apud Corinthios, terroris erat imago; qua de re ferunt Domitianum in pectore caput Medusa demersum gestasse, vs omnibus timoremet eutaret.

In capite ad oculos defcedamus, qui varia hieroglyphica effigient. In primis figura oculi Deum significabat: nam si in minori mundo oculi partim omnium venuitum, & praestitistinmranquam actionem omnium moderatorem habuerint, pariter in magno mundo Deus Optimus Maximus cuncta moderatur; praterquamquod oculos munere participat, & aliquando tam efficacem, ut etiam inter horribiles nothas intempestates cernere valeat; non immertiligit figura oculi Deo assimilatur, quem perennem lucis perpetuem furentem, & originem praedicamus. Scripsit quidem Valerianus, quod oculus in summitate sceptri Regum deliniatur, etsi totum mundum moderatorem denotabat; cum centrum dignitatem, & oculus lumen indicaret. Verumtamen Caelius Calcagninus Ophirom talis figura denotari asseveravit, addens per oculos Orientis Aegyptius Hieroglyphicus, Solem, & Lunam demonstraret. Cartharius quoq; per oculum pietatem in vertice spectavit, Sola in intellectum, cum is totum Celum, & subcelestitia omnia in dies intuerat; hinc postea nonnulli Solis oculum desiderabant.

Præterea oculum parentem Sacertodios Aegyptius figurabant, vt Iustitia, feruorum demonstraret: quapropter Plato non inuocat Iustitiam quandoquid, spectatricem, cepit spectandum; & Chryppus oculos Iustitiae acres, atq; immortos coftituit, ne hoc, atq; illic ab honore defectu posset. Aliis tamen per oculos apertum, vitam, & per cunctum clauum, mortem intellexerant; quamuis alius ad exprimendum momentanea voluptatis affectum, oculorum pinxerat; iuxta illud Poetae.

Lib. 33. Hieroglyph.

Oculorum hieroglyphi-
ca.

Ex superciliis, authore Valeriano, hieroglyphicum sublimia contemplantis habet.
Vlyssis Aldrouandi


Os, eufa, partes tanquam hieroglyphicum domus a Valeriano ponuntur; dentes enim superiores incollas demeißicos, & dentes inferiores alienogenas repræsentant; cum mandibula superior immobiles capiti adhaerent, & inferior tantum movere.

Deinde linguan a manu comprehenhim figurabant; vt eloquentiam inuarent; nam per linguam, simplicem fermo fomentum interpretabant; & cibas Latini linguam Dignam à verbo, Dico, nuncuparent, & per figuram manus, pronunciationem offendebant; nam fermo duos aliquo artificio in eloquentiam degenerant. Item, lingua in ara pietà, fomnum significabant; cibi perugiati moris fueri linguas Mercurio adoler, dum fomnum conciliare vellent; quandoque ad Mercurio fermo nodum, quiis fomno acceperat, quieta tacet.

Addit Pierius, per linguan abfcifam, aifenti num significari. Exploratum est, quod Sacerdotes Aegypti leuem guftum indicare volentes, figuram lingue in primum dentes non nihii, exercit proponebant. Sed abfolutum guftum oftendere, primum gufturis partis radice lingua adherentes effigiabant, cum perfezius guftus ad mentem Medicorum in his lingue partibus celebratur.


Præterea aliquo etiam partes intimaæ a hieroglyphicis non excluduntur. Nam cor loro suipenom, & in pedus pendens pingebant, vt viri veritatis per quæm furofi fermo fenititum interpreter; illa enim, quæ ore fierent, cum his, quæ cerde concipientur, nempe vero veriora conuenire debeat. Quando vero Antiqui exhibebant figuram cordis in cratula igni superposita, fero reum, & indignationem exponebant; cum Philosophos accensionem fangusinis circa cor, imm eas promulgarent. Pierius tamen putat, per effigiem cordis, vitam explicari, cum vita pendet ab anima, & anima suam fedem præcipuam in corde habeat; hinc nonnulli cor ventrem animæ cognominant.

Immo alii ad significandum humanam mentem, plûram cordis probabant; eum in facris Bibilis Dei cordium feruator habebant. Quid plura? ad significandum Aegyptum, corde, & ara ardentis effigiae veceanat; nam ratione partis meridiei obuerba, calidam, & humidam inferior cordis Aegyptum celebrabant; præterquam quod veluti cor cupide ad finifram partem hominis vergit; ita regions ætatis Aegypti sunt finifras, quibus infinita aquarem featuringes effiunt, quæ poeta vitam, & fertilitatem Aegypto communicant; deinde per aram ardentem, hoñijis Supra ignem locatis, inclois exiherandos ess effinuant. Sed quod magis mirandum est, Aegypti Sacerdotae Nilii inundationem designaturi, simulacrum cordis cum iconi.
Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia. 155

Cor cui figura linguae.

Hieroglyphi cae ex puden dis.

Manus hieroglyphica.

icona lingua vtebantur: nam per cordis effigiem Nilum humoris copiam e terris, &circuitibus eductem intelligebant; veluti cor in humano corpore, abundantiam sanguinis, & spiritui ad se tractat, per linguam verò, consequentem vndequa antiquum illuium, cum humore ad ipsam irruente perpetuo ma defect. Addamus ex Nuperorum inventione, effigie duorum cordium vinculis connectorum, concordiam poste notari. Licem quoq; Praefci ad Fuscum indicandum lingebant: cum cetera membra, splene intumefcente, tabescant.

Partes genitales & ipsea hieroglyphicae non abhorrent: liquidem Aegyptiij, per pudenti virili iconem, magnanimitatem significabant; cum talis icon in multiss

Veterrum monumentis salutar, ad vitros eternos hellicos, & magnanimos donatos instructur. At ad demonstrandum humane generationis causam, Ofyrimum fum humanae effigie genitalibus obscurius excitatus depingebant; per Ofyrimum intelligentes Solem, qui generationis sui fecurum, causa effe peribetur. Alter fermonem efficacem indicatur, Mercurium barbatum pudendi excitatus figurabant; nam quemadmodum Mercurius granduus facultatem generandi potitur, pariter fermo efficac delibere, & persuadere debet. Ex aduerro pro fermonem ineffecti significando, idem Mercurius junior pudendi attracis effigiebat, nam velut alieae puerilis nulla vi generandi potest, idem abore impubis dimanans nulli efficaciam nullam; perpendendo vicum participat.

Idem Aegyptiij Sacerdotes, pro manifesta continentia, genitalis viri manu conhibitum delineabant, sicutque, figula, infernum libidinis seruari credebant.

Tandem, per effigiem pudendi muliebris, hominem somniculose, & igneble paste faciebant, cum mulieres timide, ignebles, & ad praelium prorsus ineptae uerant.

Supremit modo, vt de reliquis partibus externis aliquid dicamus. Manus igitur humana apud Aegyptios Sacerdotes fuit operis hieroglyphicum: manus enim ad fe accidit, cum alimenta coagilis, con dict, ori admonet, & praecipues praefat; ideo iure optimo organum organorum fuit nominata. Sed manibus infertis, ignem exprimebant, cum homo ad negotium, non ad otium manibus, deinceps stare in dixisse

Homo ad operationem, & praeferint ad praelium inutilis reduci. Tandem Nuperorum nonnulli prodemum daedacon, manum in pugnum compressa figurant, breuitate enim argumentorum daedacem utitur. Alioquin pro bono, & mali hieroglyphico, dextram, & sinistram manum ostendunt.

Digiti quidam, manibus adiectae uis non carent hieroglyphicis. Aegyptiij enim icona digiti, mensuram deorabant; etenim hanc digitorum illiam esse aurumabat, cum metiendi ratio ad digiti initium usum, quandoque iustitiae quattuor digitorum palmis constituatur, pes ex quattuor palmis integratur, & sic deinceps pedes passum, & passus militaria constituunt. Item variis digitorum gulos, quemcumque numerum patetebant, quaque de re lederem ad Valerianum relegamus. Postmodum digitus index oori admodum apud multas Nations silentij fuit hieroglyphicum; attamen apud Romanos littera S. pro silentij nota in triclinijs, & foibatis diarum pingebat, dum signo, conuitus silentium indicabatur, cum inter bibendum, multa licentiosis, quam oporteat profermentur. Verum pictura digitii medii erat homachi hieroglyphicum, quia hoc digito tanquam longiori in fauces immiffo, vino excitati, homachi crus pulsa grauatus exoneratur: inaulit enim confuetudo apud Aegyptios, omnes corporis affectiones vomitu, & ieunio fanati. Alioquin digiti medius extenbus, ceteris digitis in pugnum contraetis, dedecoris erat hieroglyphicum, cum hae efficaces simulacrum quoddam pudendi virili praeferat. Idecine Diogenses hospitibus quibidam Demosthenem cognoscere quixitatis, non digito indicat, sed medio exporrecto illum indicabat, vt ignominia notai illum afficeret.

Digitum maior Aegyptiij Sacerdotes, pro hieroglyphico cordis, constitute ba, quoniam ad coruscum immediate ad hanc partem, nerum, vel venam quandam penen-
Vlysis Aldrouandi

Digitus annularis qua lis. penetrae fbbi perfuadebant: idcirco illum annulo tanquam corona honestare conuenuerint; immo circa arat Deorum verfantes, gratis odorisibus illum sufficabat. Item eodem digitum auri dextra inferirem pro hieroglyphico venia ad Dijj petitae effigiebam.


Caterum ex Valeriano, pedes in aqua meridi ad manifestandum purificationem pingebantur, & hac pietate apud Horus, Fullonis erat hieroglyphicum, cuius interesse omnia vestimenta â masculis digentibus mundare.

Hadenus de partibus humanis ad hieroglyphica attinentibus. Modo ponderabimus, ilia, in quibus tota hominis effigies delinianabant. Quamobrem pro Meditatione, homo rodens ungues, pro Contemplatione, homo flans oculis ad terram inclinatis, pro Humilitate, homo genuflexus, & pro Contemptu mortis, duo homines nudhi praeliantes manifestabatur: Simulacrum Mercurij asiantis effigie haus erat hieroglyphicum, cuius in terest omnia vestimenta deliniebant. Sumitatem capitis humani effigiebus, pro Meditazione, homo flans ungues, pro Constantia, homo flans oculis ad terram inclinatis, pro Humilitate, homo genuflexus, & pro Contemptu mortis, hominem truncatum capite deambulabantem: immo quemadmodum pedes in superficie aqua locati em inanem demonstrant: pariter pedes superficie terrae tangentes fundamenti hieroglyphicum ostendunt, vnde ponere pedem, iacere fundamentum dictur.

Lib. 35. Hierog.

Integrum hominis simulacrum.

Laboris hieroglyphici.

Hippocrata.

Præcessarum, ad ingroto ino falsitatis arteo.

Pro Hippocrata, ico Hippocratis habebatur, qui in scena, quod non esset, esset simulat. Pro Iacundo, homo igni ligna impreditabatur, & saegatur que fingeban: Nam homo frontem fbbi feriens, Indignationem erat hieroglyphicum. Ad expirandum curiose, vtebantur figura baiuli farcinam vel atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neque atumus, neq
Monstrorum Historia. 157

His expositis de vitiorum hieroglyphicis, ad reliqua modò properandum cft: namq; in exprimendo tempore, Saturnus filios vorans exhibebatur: cum tempus rerum edax effe feratur. Obferuabatur etiam, apud Aegyptios, homo vorans horas, vt hominem horas computantium significaret; quandoquidem, per singulas horas, alia, atq; alia alminac generi humano generi fuppediantur. Verum Perpetuam hieroglyphicum erat pictura hominis dextra nouam Lunam atollens. Pater familias exprimebat figura hominis in antica, & potica parte ocultat. Spuri pictura erat puñlo lapillos in populum iaciens; cum aliquis ei dicere poterat, caele ne patrem tuum lades. Voxis hieroglyphicorum erat Vetus refudinem calceas, nam mulierum, & E fiere, & domum curfodire interfect. Ieon hominis dextrae dextrae juventantis hominem in bello superatur monstrabat. Militis mercenarii hieroglyphicum fuit pictura lanii pecudes iugulatis; etenim miles, spec sucri, hominum iugulatis; iuxta illud vulgatum carmen.

Nulla fides, pietas, viris, qui castra sequuntur.


Quando pingebatur unusquis supra caput vexillum gefians, erat hieroglyphicum intellethus, qui aliquem mulitum. Item homo dextra tenens pateram, & extrema pecuam, & papauer significabat bonum euentum. Siquidem facilem fibi concipi possedere, qui fructibus suorum praediorum utuntur. Immd Valerianus scribit figuram hominis popificem supra genu ponentes desinent impedimentum; cum hoc gestum referente Plinio, Antiquitas & partum detineri, & omnem ad impediendi eximiauerit. Moderamen rerum omnium significabatur figura mulieris habentis menfuram cubiti & frainum; cum olim, apud Romanos, Dea Nemesis cum fraino, & hac menfuram pingertur, quasi nihil abfque fraino, & menfuram agendum effet. Tandem homo inter duas mulieres efigitur, quorum una illum ad fec ripiat, altera eminus eum ad fec reuccet, Vulturatem, & Honeftatem detegbat. Ad finem pro hieroglyphico Italis, adhibent iconem mulieres coronatas fupra orbem fedentis cum fceptrum in dextra, & cornucopia in feua, & hae de hieroglyphis dicta sint.

P R O B L E M A T A.

VLTAE propositiones interrogationem annexam habentes de homine circumferuntur. Sed in præfentia potiores ad ratem, partes, congressum, doctrinam, & morbos attinentes examinanda se fono ferunt.

Circa partes primum inventigant, cur capilli, & barba agrontantium, & fenum magis, quam sanos, & iuuenes augmentent. Aliqui docti respondunt agrontantibus, & fenes excræmentioribus superfluitatis magis, quam sano, & iuuenes redundare; unde calor naturalis in illis infirmior, minus illas consumere, & diffipare poterat. Deinde quaerunt cur natura homini paruumos, & ceteris animalibus peramplum fuerit impertieta. Communis respondit effe hominem pro cufo, respiratione, & fremone os à natura fibi comparasce, cum cetera animalia non folum pro cufo, & respiratione, fed etiam pro vita pretula, ore vtantur.

Inquirunt etiam cur homo folus manus, & non cetera animantia finist affeguta. Respondent bruta carentia intellethus, manu non indigere; proprierea quod manus organum orgaumorum nuncupat, quoniam hominii intellethus mandata exequeitur. Orbis etiam quodius de latitudine humani pektoris, cum bruta aceto peelorit, sint refera,
Memoria cur in pueris acris.

referta. Sed huius problematis responsum à Galeno elicitur, qui scriptis mandavit homines, ob actionem manuum, amplo pede, inde indiguisse, aliocum, alia pedestis, etiam acutum ad faciorem motum, tamen adeo imprudente haud adeo. tandem mirandum quidam, qui in homine comparatione ad alios animantes permagnis pedibus, referitur, simili modo, & non animaduerunt hoc inde factum esse, quoniam folius homo rector ius in ascendens ad sustentandam molem corporis, duobus pedibus magnis indigebat.

Circa aetatem, quarum, & hominis, in mutatione aetatis, mala temperatura in bonam, & viceversa eam remandam est. Responsum est quod casolor naturalis regens adolescetnam interdum est deinde, imbecillis, ut superflu dissipare nequeat, & quod, ob inanitatem manuum, & alium, & absumat. Præterea, quidam indagant, cur futurum felicitatis, quæ adulti membra mandent. Haec problemata probabili, cum facilius, & melius in substantiam, quam in sicca, sequitur. Prolem, quare pueri auribus tale quid apprehendunt, & aequaliter loquuntur. Huic problematis responsum est Clemens Alexandrinus dicens: "Fenium eumque, quod, sedem convenit."

Sed homines, in comparatione ad alios animantes, nonnulla sit, etiam, cum ad alios simili modo, & non animaduerunt hoc inde factum esse, quoniam solus homo rector ius in ascendens ad sustentandam molem corporis, duobus pedibus magnis indigebat.

Credendum est, quod, qui superflu dissipare nequeat, & quod, ob inanitatem manuum, & alium, & absumat. Præterea, quidam indagant, cur futurum felicitatis, quæ adulti membra mandent. Haec problemata probabili, cum facilius, & melius in substantiam, quam in sicca, sequitur. Prolem, quare pueri auribus tale quid apprehendunt, & aequaliter loquuntur. Huic problematis responsum est Clemens Alexandrinus dicens: "Fenium eumque, quod, sedem convenit."

Sed homines, in comparatione ad alios animantes, nonnulla sit, etiam, cum ad alios simili modo, & non animaduerunt hoc inde factum esse, quoniam solus homo rector ius in ascendens ad sustentandam molem corporis, duobus pedibus magnis indigebat.

Credendum est, quod, qui superflu dissipare nequeat, & quod, ob inanitatem manuum, & alium, & absumat. Præterea, quidam indagant, cur futurum felicitatis, quæ adulti membra mandent. Haec problemata probabili, cum facilius, & melius in substantiam, quam in sicca, sequitur. Prolem, quare pueri auribus tale quid apprehendunt, & aequaliter loquuntur. Huic problematis responsum est Clemens Alexandrinus dicens: "Fenium eumque, quod, sedem convenit."

Sed homines, in comparatione ad alios animantes, nonnulla sit, etiam, cum ad alios simili modo, & non animaduerunt hoc inde factum esse, quoniam solus homo rector ius in ascendens ad sustentandam molem corporis, duobus pedibus magnis indigebat.

Credendum est, quod, qui superflu dissipare nequeat, & quod, ob inanitatem manuum, & alium, & absumat. Præterea, quidam indagant, cur futurum felicitatis, quæ adulti membra mandent. Haec problemata probabili, cum facilius, & melius in substantiam, quam in sicca, sequitur. Prolem, quare pueri auribus tale quid apprehendunt, & aequaliter loquuntur. Huic problematis responsum est Clemens Alexandrinus dicens: "Fenium eumque, quod, sedem convenit."

Sed homines, in comparatione ad alios animantes, nonnulla sit, etiam, cum ad alios simili modo, & non animaduerunt hoc inde factum esse, quoniam solus homo rector ius in ascendens ad sustentandam molem corporis, duobus pedibus magnis indigebat.
Problemata Mulierum.

Quoniam ulla mulieres in mollitiam & prodigium luxum sunt magis propenias quo maiori & acriori factent calore, veluti pallide, macilent, & quod color subfuscum sunt referre; quare falcitatem quoddam imbute humationem expoliandam: obtuse verò, & rubicundae, cum humore copiosiori, confecerentque femine diluto afferent, non ita libidine exar deferunt.

Circum scientiam quaerunt, cur homines docti, & virtutibus insigniti, in comparatione ad alios fere pauciores. Quidam volunt hoc inde, quoniam multa in diverso extendendo se ex offerent impeditamenta, & portissimis agitundinis, quae fapé studioso

E fede mediolite tollunt vel quia homines ad fouda idonei neceffitate coaequati in artes mechanicas incumbunt. Huius rei nos nolnit Protagoras, qui fuit insignis Philofophus, nihilominus adolcens, vidit gratia ligna affyluis ad urbem ferebar venalia, hic, referente Gellio, cognitus a Democrito, in urbem dudus, & ab eo eruditus, humus, & talius efl Philofophus, quem posset Plato magnificer. Quoalijs veLint inde dimanare, quoniam nostra etas Mecanicius cararet: idcirco scrbe habilet.

Sunt Mechanares, non decurunt, crede, Marones.

Neq; explodenda eflorum reponfo, qui volunt minorem esse numerum virtutis praeditorum, quia virtus est habitus cedione, non autem vi comparatus; & virtutum confinit in medio, cujus mediet extremites a viuis occupantur: cum autem extrema virtutis sunt viuis, haec crunt plura, cum virtus unica tantum praedicetur: hinc fit quod aliquis pluribus modis mala operari poterit, cum unico tantummodo bonas operationes moliri possit. Sicutantur quoniam homines ingenio, & mente pollientes, operationibus minimè accommodentur. Ratio est, quoniam aci referri ingenii affidue contemplantur, omnes animae vires ad meditationem dirigunt, & vicissim, qui operibus sunt dediri, cum vites etiam intellectus partis ad fortitutas functiones trahunt. Demum inquirunt, cur homines mulieribus, falciori, & facundiori ingenii nati sint. Communis reponfo efl humilitate mulieris acromian ingenii frangi, quoniam mulier possit illud exercere: nisi velitum cum quodam viro do do canere.

Cur minus exerum eH, Maiorn prudentia maior?

Enda fuit celi filia, non capitis.

Reliquum est, vt problemata ad affectiones humanas speculantia examinemus. In primis inuenitant, cur mulier grauida in comparatione ad feminas brutorum, maiores alterationes patiatur. Respondent, quoniam in otio excrementitae superfluates augmentant, ex quibus potest variae agitundines oriuntur: mulier autem grauida valde oriatur, cum femine brutorum etiam prægnantes se se exerceant. Deinde perconcluantur, quare homines podagra laborantes sint valde pronti in venerem. Nonnulli respondunt id a confuetudine maei, cum podagram Veneris, & Bacchi liam esse flatuant; vel quia hoc oppressi morbo supra dorsum cubare cogantur: qua-propter, ob hunc decubitum, ad partes genitalia copiosior materia fluat: nisi velitum, & fortan melius affere Podagricos humore quodam acer, & tenuireundare, qui homines in Venerem pronos reddere folet. Quoantem etiam cur podagrici nullo praefidio liberari possint. Posthumus respondere caufam materialem humus afsequi essi materiam calidam, & frigide mictionem, hinc complicatae indicationes cu-
Sis C mpi^agf^furAtionem
n» AdmittAfi
■-■■■%-■■
lithiafts te
medmm.
Sudstii em
fix.
ProblematA
depculis
- petitiL
ratiui» eftrungunt, quibus fatislaccre difficiliituum cfTe Medici iof^tteldiit atrantun tiifi velimus afreuerare parces podagra vevicasses
natura frigii«
dosj qui materiam flqxam, neq; prorfus expellere, neq; poenirus corumere, & co-^i .
quere polfunc, ficqj in dres fadti imbecilliores adeanfam morbificam rmdendani
eiptiores redduntur. i .
Additur alitud problema, cur homou folus, inter cetera animalia, Phthisin incur-
". Refponfo nonnullorum est, id pendere ex delicata hominis temperatura, vide
rum palo à causi etiam leubiis facile lefatud. Quamuis alij caufam phthisin in varie-
tatem ciborum referant, ex quibus materi a acris, & falsa ad generationem predi-
cfisedicitudinem refultat: vel potius dicamus hunc affectum homini potinillum
contingere, ob reatitudinem corporis, nam materia à capite defcendens facile in
pectus dilabitur, quam a graturudinem cetera animantem, cum prona finis nonincu-
tut. Inuper quaeatur, cur homines iichiali laborantes, fi nauigatorum, libetute.
Refponderut, quod nauigantes faputus per vomition expurgantur, atq; ita caufam
materialem huuius affectiones auerunt; aut dicendi eft acce marino, corporis tem-
peraturam immutari, atq; ita caufam efficientem deleri.
Item inquirunt, quare multi hominantes de lecto surgant, ambulent, sedium cul-
mina petant, & multa peragent, à quibus vigilantes abhorrentur. Ratio eft, quoniam
hi fanguine turgido, & subtili abundant, cuius ferdius fpiritibus partes instrumen-
tarie ad actions impelluntur: video; cum fals fanguis feratur in sublime, hinc fit
etiam, vecius vi, per quitem ex ad tales actions incertur. Font enim huuiomodi ho-
nines raro, & largo corporis contextu, molis esparsa, fed magna fpiruitum agililate,
& animo feruido pr Emiti. Inuigifcant etiam cur homo ingenti appetitus calore,
fodorum potius à capite, & à face, quam ab alij partibus emitur. Potior refponfo
est: metaus illarum partium effe latiores, quod inde cognofcitur, quoniam copia
plorum reducant. Rursus quieritur cur homo motu sternutationis excitatus,ple-
rumque sternutamentis pluribus vexetur. Dicendum eft hoc à copia materie admi-
are, quae in loco affegna diffipari non potefit.
Quarunt curiosi an homo gibbus, aliqua parte mutilus, valetuimarius, & mon-
stroftis, in refuredione uniuerfali, his vitijscorporeis a fimulabuntur, reful
diit notandu eft homines, fublatQpmnni corporis vifico, nouiffimo die effe refurectu
uxia illud Priddenij.
Problema de
refureectu
ge,
Qui reparat corpus, non reddes debelique quam,
Nam fbi debilitas redit, in suauratione novelt.
Quod eflur rapuit, quod morbus, quod dolor hausit,
Quod venenaeditiam fentim, populante vetero,
Omnis remmittit corpora in membra reditit,
Tanta enim est immensio opificis potentia.
Praterquam quid hoc est fententia Dii Augustini, qui diuaguit, die nouiffi-
mo, refurectura effe monstra omnia membris in decoram, & celo dignam formam
refulltis. Inuper inquiritur, cur homines, vel propter laborem, vel propter iter
fefti fcruteler, ad maiorem percipendum quietem, femur alterum altero oenent.
Refponderent aliqui, quoniam partes comprefte minorem laffitudinem fentiunt; fed
potior refponfo eft: videatur, fi dixerimus laffitudinem ex fpiruitum difsipatione
ori, dum igitur partes comprimuntur, fpiruitum diffoluto prohibetur, confequen-
ter, maior quiues percipitur.
Querendum eft etiam, cur aliqui hominones res proximas perperam, & remotas di-
fincte cernant, & vicifim alij fin, qui res vicein opim, & remotas nequaquam
confipicient. Refponde ndum eft hoc inde produci, quoniam fpiritus viforius ab
oculo prodiens aliqua quidam effe, & rem vicein non perfecct intueretur, remo-
ter verbo cognoscit, dunn in via attentius fubtilior redditur. Ex altera parte fi fpi-
ritus fuerit subtilis, & pocus vicein optimi cernit, cum diffanta non intucetur, re-
fquidem in via diffoluitur, & cuancefct. Tandum inniffigandum est, cur aliique ho-
nines afficepsi diu vinere poftifitem Abafis Hyperbor erotic, ex Texitore, per vi-
ferum terrarum orbem, fagiram circumfulit nihil omuino comedens: item Abef-
tus Magnus fcriptum reliqui flufte mulierem in Colonia Agrrippina, que fine edu-
lij
Problematum Historiam.

iijs spatium triginta dierum transegit. Huius causae refertur in melancholiam, quoniam Scotus ille celebris, qui divus cibis viuebat, erat melancholicus ; immo Albertus duodugt fe notissime quendam melancholicum, qui dies feret quadruginta in cibo abstinuit, cum aequoque potum aliernis tantum diebus fumeret, sed aduerfum est non omne melancholicum humorem diuturnae medie esse caufam, sed illum tantum, qui in loco opportuno, tempe in ventriculo, hepatce, & venae metallicis locatus lentorem, & craffitens participat.

Reliquum est ut varia, tam ad viros, quam ad mulieres attinentia problemata ponderemus. Primitius nonnulli inueniunt, quare homines nascantur, cum tam ad interitum properantes breui temporis sparso in hoc terrarum orbe mortentur. Responfio est, Ladantij Firmian! qui voluit hoc ideo esse factum, ut homines Deum Optimum rerum omnium opificem, atque moderatorem agnoscerent, atque venerarent. Hinc a ludem emergi problema, an homines yludefres, & qui affiduus Colis verfunt, & rationis, & salutis, confequentes damnationis externae sint capaces.

Hanc questionem diluuit Dnius Augustinus, dum inquit: quando in hominibus Perris, & etiam monstrihis aliquod rationis, vel mensit veftigium dignofitut, tum procul dubio intem homines conumerandid sunt, etiam etylydefris fini naturae, quia, tractu temporis, ut ipse refert, & dociles, & Dinius rebus habiles fere potf. fum. Precetera quare cur homines humana cadaver, & sepulcre perhorreificant? Ratio refertur, quia nemo fuimt deftromium anat, praterquamquod simile maxicum lumini pietatis queniturum praefentiant. Inuenitatur etiam cur homines factores ad interitum referant, et sic dius patere nobis, & innoccum diem 

Item indagat cur homines majus caro, quam aliud cibi genus nutratur, etiam hominis fallitus, & rationis, & salutis, consequcenter damnationis temporis inter homines capaces.

Hanc qustionem diluuit Dnius Augustinus, dum inquit: quando in hominibus Perris, & etiam monstrihis aliquod rationis, vel mensit veftigium dignofitut, tum procul dubio intem homines conumerandid sunt, etiam etylydefris fini naturae, quia, tractu temporis, ut ipse refert, & dociles, & Dinius rebus habiles fere potf. fum. Precetera quare cur homines humana cadaver, & sepulcre perhorreificant? Ratio refertur, quia nemo fuimt deftromium anat, praterquamquod simile maxicum lumini pietatis queniturum praefentiant. Inuenitatur etiam cur homines factores ad interitum referant, et sic dius patere nobis, & innoccum diem 

Possumus refpindere, quod homo eft prueftantior in senfutadus, consequcenter contrastatibus, & contrafes qualitates magis sentit, an quia bruta multa fini nature sicca, quaeroper ad illam conferuandam calore Solis deftectantur.

Siccitantur aliqui, cur hominum alij vnum genus cibi, & potus, alij verò alij apperat. Hoc accidere potest, quia in ventriculo aliquis continenter humor, qui velut nordinus ca
t homines contrariv defideraret, aut quia id a divina hominem temperatu res ordinat, quia hominum, & defideria excitat. Item inquirunt cur homines milliam fecantces diuturnorem, & falubrem vitam ducent. Responfion hoc inde prodire, quia Venus in bello locum non habeat, quia spiritus diffippando breuiorem vitam reddat, aut potius dicamus exercitio omnino abfolum excrementa, quae varias acciditiis parere solent. Percondantur, cur alij homines ad magnum perpetratinga facinosa faniem apat, & tormenta facile patiantur. Responfio eft, quod affa bilis aliquo supra brevem cerebri arcem occupat, & mentem de flato ejfet; va
de hic humior ad flagitia homines impellit, illis quid, & audacia cogerit, & ad cruciatus tollerandos mirum in modum iuuant.

Sequatur modd problemata magis curiosa, nimium, cur nostra aetate Gigantes non orientur, cum omis vixisse ex superius enarratis liquido confert. Plinius hoc exdfinitione attribuit: inquit enim de proceritate hominis loquens, minores prope-

O 3 modum
Problemata alia.

Quid est de Gigantibus, & Natis.

De mulieribus tandem multa proponuntur, primò, cur mulieris cadaver pronom, & cadaver viro fupinum aquis supernatet. Respondunt mæmas, & veterum in mulieris parteIES apertas, quæ aqua facile implentur, quæ vis pars anterior posteroire gravior & cælum viro fupinum aquis supernatet. Inveniunt solutumque in omnibus veritatem non æque: nonnam enim multos viros, qui æquo bene, ac mulieris vertice focietus facinus, nihilominùs nonnullam allocans, quæ mulier viro multo commodiusque impedita facile laxatur, hinc dolores emergunt, & cum acciderit mulieris alibi, quæ aqua solidae in corporab. Itur inquirunt, cur mulieris in comparisonate ad viros, ingentes ira movent corpastm. Ratio est, quoniam mulieres, & potissimum juniores copia humorum excrecent, in quo ira movent, & venus per totam corporarem, denuo se inquirunt, cur mulieris in comparisonate ad viros, ingentes ira movem, & cursus in quibus in anima mulieris. Huysus caufa attribuitur nimio humiditati mulieris cerebris, in quo veluti facile varia rerum simulacra imprimitur, ita etiam faciele in memoriam labuntur, quæ de re fætina aliqua in tali cerebro apprehenditur, ne tollatur ab oblivione, ad plantas, & deincere ad linguam mittitur, quæ prōpore mulieribus arcana nimine comminisci dunt.
Monstrorum Historia. 163

PHRENOSCHEMATA.

IR I non vulgariter eruditi; in deliniandis Phrenoschematibus, non solum partibus humanis, sed etiam integrae hominis effigie, tam maris, quam feminina. Quique enim viunt, quorum omnium exempla quaedam affereimus. Circa partes, Percinallus meminit cuissdam, qui pictit manum humanam pollicc erudito, cum Diétio Italiano. VEDREM GIACCIAR IL FOCCO AR DER LA NEVE, quod procudibio conuenit cum illo carmine Ouidij huius tenoris.

Pudabat simmari, & dabit ignis aquas.

Animaduerunt enim eft igitur digitum pollicicm ita vocari, quia magna vi pollicet; ideoque ad mentem Plinij, hic digitus altera manus folet appellari: immo ex oecem Plinio, premere policicm, et aliqui fauere. Hinc colligendum est authorem phrenoschematis forte insinuare, quod volenti nihil sit difficile. Rursus idem author designavit duas manus in tenebris se inuentes, cum Diétio. ET IN TENERIS. Cum liquido coniectur manum esse symbolum fidei, author innuere volebat, vbi, & semper sidem feruandum esse.

De figuris humanis maribus non defunt examplum. Siquidem Lucas Contilis scrip- tor Italicus repraesentat Mercurium in figura trigona, ad cuius pedes littera & notatur, cum Diétio. GRATVM FATIDONVM. Refert, hæc effigies, vt conie- damus, Mercurium Trimegistiun, Regem, & Sapientem. Saeclorum Acyptin in figura trigona collocatum, quia benigni influxus duodecim domorum cælestium in trigono, vel textili corporum planetarum Louis, Veneris, & Mercurii, cum fa- lici Solis participatione conrinuantur. Quæobrem coniicere potussit hoc effici Author natiutatem, nam quæ illittera & Mercurium retrogradi signicat. Iddem Author exhibet effigies, quæ dextra manu exercebat, & finitric vasa aqua pleno radices lauri irigrat cum Diétio græco sparsit opinu gua. Author enim Phrenoschematis grats am Mercurij pluviani proprium præcedebat terrae; cum est scientiis praefit, & Author non folum scientias, sed etiam lauram conecq; desiderabat. Ex Ruselio habemus figuram hominis, ad tenuitatem, quod cum opus alicui famulandi, vel aliquem commendandi suscipiatur, videtur maius opere Atlantis, qui humeris totum terræ Orbea sustinere erat. Denud, ex Ruselio habetur figura Promethei, cum Diétio. ATTI ORA, notissimum est eundem Prometheum, hominem ian formatum, ope Mineræ, ignem ad æterna solis effe furatum, ut tali dono humanum genus afficeret: quare Author Phrenoschematus vocandum est prudentissimus, qui non folum Prometheum imitati, sed etiam superare velle profitteret. Ex Ruselio habebatur figura Peregrini, cum Diétio. ET CAE- TERÁ. Vade eliciendum est hominem soli virtuti tueum, & per eum vias invitas itinerantem, nunquam vi viz propriae confullere posse. Dictum videtur hoc insinuare, namque intellectu desiderij mente, quia etera ine de colligere potest. Ex Iouio deliniatur homosylphus, cum Diétio. MITEM ANIMVM AGRESTI SYB TEGMINE SERVO. quod autem Phrenoschematis cum fecerit, id rigide effe despiciit, nihilominus miti mente, & placidiss moribus erat imbutus.

Non defunt etiam phrenoschemata icoone malieris exornata. Nam Lucas Con- tils exhibet effigiam Minerve, cum Diétio. HAVD SIMPLEX VIRTUTIS O- PVES. Quo docemur, nullam actionem abis; sapiens perfectam esse posse. Idem Author figurat Palladam nudam ducentem circulum aquinonialenum, hac enim ratione, cum Attitotele, vigor inuicet ad sapiens dianamare perhibetur. Titulus eft.
Icones mulierum in phrenoschematibus.

SEMPER NON SEMPER, cum Sapientia semper inflat, & ignorantia non semper impedit. Item ingeniosum fuit phrenoschema Patauini: Ciuitati attributum, in quo Minerva armata habens clypeum non gorgoneo capite, sed iconio ignitum conspicietur, cum Dicto graeco. piinis IGNORANTIAE, quae non amplius gorgoneo capite scutum Palladis exornetur, liquidem icon Leonis Infiguit gentilium Venetorum, maxima reverentia erga Republicam Venetam demonstrat, quae omnes, qui sunt in aliena potestate, suos Principes prosequerentur. Persuasius meminit eum, qui figuravit mulierem femininam, & gratiosissimam, nempf Pandoram, cum Dicto. CVI MINERVA CEDIT. Finxitur olim Poetae Pandorae, inflituit in Vulpino facile fabricata, quae posset singulis. Did proprius exornatur munere, Nam multiplex faptientiam, Venus venustatem, Apollo mullcan, & Mercourius eloquentiam illi communicaretur, unde nomen fortuitus est.

Contris effigiat mulierem, nempf Veritatem cum fpectro in dextra, & fpeculo in finitura, vndiq; radiis corofcante, cum Dicto. HAC PRAEVIA. Sic enim recta mens manifestatur, quandoquidem, veritate duce, vna inuia, & inacefse vita turat. Idem Author exhibet simulacrum fidei, nempe multieris fedentis fupra quadratum lapideum, & dextra laita tenenis, cum Dicto. VTRIQ; sic enim influit Author fe tanquam virum nobilem, & tanquam chrifitiam inam feriendum futurum. Russoius quoq; pinxit fuisma, cum Dicto. CVIQ; SVVM. Hoc Infigine attributur prudentiali B. Prinicipi, qui concordiam populis ad admiratn promere decisit. Item multarum picturarum mulieris Patiens exprimentis exhibuit, cum Dicto graco. B. 

Conclusus efigiat mulierem, nempf Leoni femper promoveret, fupra quadratum quadratam, & dextra lilia tenentes, cum Dicto. VTRIQ; sic enim influit Author fe tanquam virum nobilem, & tanquam chrifitiam inam feriendum futurum. Russoius quoq; pinxit fuisma, cum Dicto. MATRESSA DE MOIN DESIR. Vide animaduertendum eum nodem fimulacribus temeritatem, quafi viris Solis demat, & apud Poetas, nox tanquam filia terrae, & Mater Parcarum, & Eumenidum praebetur, in qua finitura dominatur, & quandoquidem pro arcano, & taciturnitate utitur, quam Amantes appetere solent; idcirco canebat Ovidius.

Precipiu Cytherea in Nabfa craceri,
Admonem, ventis ne quis ad illa locauit.

Infuper Russoius exhibuit figuram mulieris fortunam referentis, cum Dicto. ABDANCES IVO.dummodo hic intelligitur de audacia in rebus optima ratione gubernandis. Meminit etiam Perciualius cujusdam ingenio virtu qui iconem mulieris amat effigiat, cum Dicto. SENSVS SENSVM PARIT. Pro cujus intellefu, quoq; pinxit bonum, & finiftra aquam vrna effundit, cum Dicto. ABVNDANTIVS. Huius expositionem eundem notam esse existimamus.

Aliquando Authores in phrenoschematibus duas icones humanas figurasunt. Russoius effigiat hominem genuflexum tendente librum fupra genua cuiusdam Regis locum, cum Dicto. SANGVINE POTIOR.hoc simul ac fides reprezentatur, deinde quanvis vinculum confangueinitatis ac architumnum, nihilominus, hoc Dicto, fide magis pendendam esse significavit. Item pinxit iconem mortis hominem genuflexum gladio ferientis, cum Dicto. IMPROVS NVLLO FLETITVR OBSQVIO. Sic enim offenderit hominum omnium crudelitatis genere inquinatos nullis quanquam obsequiq; victis point. Persuasius quoq; pinxit hinc homines, nempf duo mancipia curiam feruentis, cum Dicto italicn. VIEN GIOVE INCATENATO AVANTI L CARO. Pro cujus intellefu, legendus eft Se- neca, qui mutuo amore catenam quandam effigiat, & finifra aquam urum effundit, cum Dicto. ABVNDANTIVS. Huius expositionem cunctis notam esse existimamus.

Pandora f- muliacaen.

Pandora fie- muliacrum.

Patientia f- muliacrum.

Icon Fortu- nae.

Fidei fenu- lacrum.

Vlysis Aldrouandi.
Monstrorum Historia.

165

num gladii, impetu crabilem redderet, nec tamen praefentalsorum vulnere tamen

eius peritum; quapropter inaccurari videtur: si Tettis Dea non fuit

causa in administrando praefidio; vt ilium Achillem ab impenitentius vulnere-
bus tateret, multo minus homines id praefare poterunt. Tamen lonius, ut

Dixit, exhibet figuram mulieris eleganti, & regii ornate vestitum; cum icones pece-

ali, tequlit, tequitum regia emundantis, & hoc esse phreneschema quantum

di Principis aequitarbat, qui Italiam eius naturae regerebat, nec tamen anima-
ducetabat vestum quipuquis ad se intra.

APOPHTEGMATA.

IRORVM probitate, & eruditione conspiciuntur variis animo fen-

fus, ad virtutes, viota, & miferiam hominum vitae attinentes. hoc in

does eonstandi sunt, Quoad virtutes; habemus apud Ioannem ha-

verbs. Diuus diebat ad ipsam, mibi non legueris & neque me posse

ten habere te consuetudo, & absolvendi? sanci respondis tefi, non habe-

ress postulatum aduersus me ollam, mihi hoc tibi datae esse superer.

Hinc postulatum humanam mihi superfere concepsam mihi pendendam esse elicits.

Diius Augusti,

ex Ptolomedo, interrogoquis, quarecum foro fui non habitabile. Respondit,

mulieres, quae cum foro met viuunt; non fuit mea forores. Item Bion Abbas

dirom ab Antonio miratus, illius domicilium clausis oculis ingressus est, deinde

confessim recessit; illa vero innumera, & insuntate, dixit, fuit aequum, & quod

operae, vidit me. Vxor Tribuni deferit invidio ilanni Anachoue flag-

grante, Tribunus virum utium inuitabat, & retulit Marulus.

Arii respondebat, nequaquam id fecero, fed per quicquam illi apparitum

spetos; nam quaeque mulieris magni animae periculum in sestre poet est; vnne,

ex Surio habemus; quod Sabae Monacho cum aterro iter faciit obiucia fae est ve-
nuit inuenula, quae cum praet, seris, Sabas sui comites ingenium explorans dixit,

quals visi eft, illa mei certe lae: comes negauit, quoniam accuratus

illam erat mutuus. Tunc Sabas dixit; nunquam legisti, nec capiarii nutibus

ilius.

Salmon quoq; aliquando pronunciet mulierem probam, & modeftam virti-
coram nuncupari. Scipio Africamen, ex Plutarcho, dicere solebat equis forores

tradendos esse domitoribus; ut de inexcusabilis praevarari posset: tita homini,

retum prosperitate effragati in gyrumrationis ducentos esse, ut, vita rerum hu-

manarum imbulicante, & Fortune variante, reddantur. Mufonius,

ex Stoboeo, describens hominem, dixit, homini etea; Homo solus omnium in terra de-

genium est Imagio Dei, & filius eius virtutes habet; quoniam nonpo-

trientur animi, sed per quietam ilji apparitum sponso; namque mulieris

animae periculum iiustre, & deea, ut adesse centebus

redam viuendi normam exhiberent, cum optima via ad femelem sit erudisco.

Olim enim feneaiis magni cumulabant honoribus, propter eam Sema non-

hini sexis ingrediebantur, quod innumor Quidus hinc in modum.

Viri a fami-

nis anim

vir.

Nec nisi poii annos pauii uti curia fors.

Romae & atatis voe Senatus habeb.

Hinc quidam profectus e in Laedemonem, cum vidisset honorem, quod sexis pro-

feqebantur, hae verba proutiis dictor: in sola Sparta feneaeare expedit. Phi-

lonis vix in ceteri plurium fennarum interroga, cur sola, inter tot mioleres, au-
	

cro orato non vixent. Scire respondit: facis vixor magnus oratos inii fui.

Demum cum Cyprius feneae Fabregem Medorum regem infi lieter pugna.sent, mi-

lieres Cyprius fentebus in vrbem obiuei intertus, & nudatis ventribus digerit:

quod fugis ignari? an neciris vos hae iterum intrare non poese, vnde femel, natu-

re leges greffe eis, hinc colligendum eft viros aliquando a feminis animari.

Non
Non defunt apophthegmata vitae hominis taxantia: quamobrem Aristonymus
vitam hominis theatro affinilabat, ubi peffimi homines fere semper primatum ob-
tinent. Et Archytas solebat dicere: quacmodum summa etiam diligentia ad-
hibita, pilice abiq. spini innitiri nequitis; similitur neque hominem innitiri posse affe-
uerabat, qui aliquid dolosum non haberent admixtum. Vad Ereemius iure opti-
mo pronunciabat homines ad voluptatem prportiores esse, quama ad virtutem. Et ex
eodem, homo expers Philosophiae ad omnem vita functionem est inutilis; quare
hominem vaft comparatabat, quod fìt integrum necne, cogenocritur, dum liquor in-
funditur: sic homo, quando imperium illi committitur. Item Diogenes, ex Laertio,
hominum, qui in coquus, scarra, & adiatores proprias effundebant facultates, affi-
milabat arboretus per prapictia inaccentibus, quorum fructus no homines fed Vul-
tures, et Corini comedit: significabat enim eos nequaquam esse homines, qui vo-
luptatibus, & gua famulantur. Idem Diogenes quando, intus adolescens, 
cultu, gestu, parum virilem, hac protulit verba: non te pudet recedere quod tibi
natura concebit? liquide ilare vitam fecit, tu autem tempestipsum in feminam
fingis.

Patar idem Diogenes lucernam accenbat, etiam meridie gessauit, hominem
qui prittere dicabatur, quoniam publicos ciuitatis morae homine vii dignos esse ex-
flamabat: quocirca idem rediens ex olympis interrogabatur, viditque ne sibi multam
urbam, respondit urbam plumam, fed homines perpaucos. Immò quando, idem
Diogenes itans in foro hominem frequentia circumdat: et adhibat hominem:
ideo circumstante indignati dicabant, sed homines pusilium, qui aliquid dolosum non habet
mixtum. Vnde Eresmus iure optimo pronunciabat homines ad voluptatem prportiores
esse, quam ad virtutem. Et eodem, homo expers Philosophia ad omnes vita functionem est inutilis: quare
hominem vast comparatat, quod sit integrum necne, cogenocritur, dum liquor in-
funditur: sic homo, quando imperium illi committitur. Item Diogenes, ex Laertio,
hominum, qui in coquus, scarra, & adiatores proprias effundebant facultates, affi-
milabat arboretus per prapictia inaccentibus, quorum fructus no homines sed Vul-
tures, & Corini comedit: significabat enim eos nequaquam esse homines, qui vo-
luptatibus, & gua famulantur. Idem Diogenes quando, intus adolescens, 
cultu, gestu, parum virilem, hac protulit verba: non te pudet recedere quod tibi
natura concebit? liquide ilare vitam fecit, tu autem tempestipsum in feminam
fingis.

Stilpone quoq, ex Laertio, in hominum frequentia conpecto, quidam dixit: illi
hominum ut bellum ammirat: at Stilpon respondit nequaquam, sed verum homi-
minem, quia solvente beatis peregrinam in spectaculum deduct, & vulgares homines
nemo miratur; sic, obiter interpellatorem tanquam non verum hominem taxabit.
Anarchus, ex Stobaeo, interrogatus quid hominibus esse poterit, respondit, ippi
fibisipsi. Cato maior Lentulo, qui spuitum in eius faciem proiecerat, statim abste-
facie, dixit: affirmabo eundis, Lentulo, quia negant os habere: sic argutatem tantam impedimentum notavit.

De vitis quoq, mulierem, & praecepe improbarum nonnulla superfert apoph-
thegmata recitando. Idcirco Secundus philosophus aliquando interrogatus, quid
esse mulier improba; respondit, viri naufragium, domus tempestas, quietis imperie
dimentum, vitas captivitatem, quotidianum damnum, voluntaria pugna, tumultuosum
bellum, follicitudo confidunt, incensa coplia, animal malitiosum, malum necesse
fumm. Vnde Theophilus temperatorem iuxta coronam intuerit, hoc verba profutile See: et aliis: famulantur: significabat enim eos:
nefertiwn animi, sibi mutuum imperio adigebant, ut aliis commodos in-
feriant.

Vita mulie
vir taaunter.

Aspis à vi-
peravenenum
adagiam.
Montrorum Historia. 167

spondisse furtur: ego in malo eligendo, quod minimum erat elegi. Et Protagoras
interrogatus, quare inimico filiam nupisset, dixit, quia nihil illi dare poteram
deterius. Idem Philosophus anum eleganter ornatum intimius exclamavit: si viris,
falleris, sulpulcro, ornata es. Et ex Aristipo, mulier pigmentis faciem venustam,
animum deformem indicat.

Solon alicando rogatus, an vxor effet ducenda, respondit: si turpem duxeris,
habebs pector, sive venustam, habebs communem. Socrates autem, ex Laetrio,
dicere solebat mulierem decoras, & egregias formas esse templum supra cloacam
adicitatem.

E Hinc transeundum est ad apophthegmata friteriam humanam respicienda. Quo-
circa Arisoteles, ex Sobo, interrogatus, quid effet homo, respondit immemoria-
tis exemplum, temporis spolium, fortunae luxus, inconstance imago, inuidia, & ca-
lamitatis truitur, reliquum verò pituita, & bilis. Hinc Philippus ex Rhodigino,
politeca quam Chironem an Athenianum opes progressuit, tanta superbia agia-
rami carpit, ut infortunii se minus obnoxium esse eximiamcurrit: ideo rectificens,
& ex tantâ felicitate aliqulam malum fibimet impendere praegentem, id minus inun-
xit vix ex pueros alicius, ut quantidie, flatim atq; dilucularet, in domicilium ingre-
sum exclamaret: memineris à Rex, te non Deum, sed hominem esse multis arvumis,
& miferij expositum: qua propter Democritus interrogatus, quid de hominum forte
sentiret: miferiam hominum fortunam esse affert; cum bona quæ refertibus vix con-
fingant, & non quæfita prater omnes expectationem, accedant.

F Hinc Acetas Sylvius audientes disputantes de fisteria humanae vitae, pronuncia-
uit vitam nostram comediam esse, cujus postremus adus in morte agitur. Bia quoq;
folebat diu gare hominem ita vitam metiri debere, quasi multum, & modicì tem-
poris vitus est; quidem Antiphon vitam hominis carceri vix diei effe affertabat.
Qua de re Xerxes cum vidisset unumnum Helesponnum naeus fuis conftrutum,
omnia litora, necnon planitiem Abydenorum numerofo refertam exercitu lacry-
missas subit: de hoc autem interrogatus protulit fe lacrymae, cogitans, quam bre-
uis effet hominum vitam, quoiam tantam esse multitudinis post annum centes-
ium nemo effet superstiterus.

Item Socrates rogatus, quomodo vita sine morte fiet peragenda, negavit id
vallo modo fieri posse: cujus non liceat Ciuitates habitantibus, & cum hominibus
verfantibus, abiquam arvumis atatem ducere. Quamobrem Silenus ex Plutarcho, ex
Mida captus, & interrogatus, quid homini esse optimum, respondit id
nunquam nisi, & modicum effe possit, & quod de hominibus, ne longe a.

G verfantibus, abiq; arvumis aratem ducere. Quamobrem Silenus ex Plutarcho, &
Mida captus, & interrogatus, quid homini esse optimum, respondit id
nunquam nisi, & modicum esse possit, & quod de hominibus, ne longe a.

H Alexander ctiam, ex Plutarcho, cum Deus ubi obres felicitat geftis appellae-
retur, ex duobus, necpe ex homino, & congregatur, si mortalem esse intelligebat:
quandoquidem famus gelida mortis imaginé refert, & coitus ad epilepse species
refertur. Immo idem Alexander, cum in obidione cornum viris flagrist iútus
eset, institutum deferere, & chirurgum accéfere coactus, dixit omnes me Iouis
filium pronunciavit, cum hoc vulnus me mortalem esse monerat. ure igitur merito
Ferdinandus Imperator hominem oeleo, terra, mar, acribus, brutalis, animan-
tibus longe inferiorum esse atquefatur: cum hæc omnia temprefatem praefen-
titum, homo talis non fuit neque prauidere, neque, eis prauidere potest.

Amphius Diogenes, ex Laetrio, aliquando in vita humana contemplans vrbium
Gubernatores, Philosophos, & Legislaores, tunc omnium animantium hominum
praefantissimum praedicavit, sed vicissim meditans hominiorum interprates, necnon
gloriae, & diutius famulantur, homine nihil fibi videri ftultius exclamari, inferiorus
ingenium hominis ad res optimas accommodatum probandum, & ad vita pronom
inprobandum esse. Quamobrem Phaurinus, ex Stobco, homines partim ridicu-
los,
VLYSIS ALOBDROANDI

Homo ridicus, odiofus, & mutis miferabilis esse prodidit, ridiculos quia per audaciam maiora affectant, odiofus, quia confequentur, miferabilis, quipe frufrantur. Hinc Socrates exifitamabat Deum temper ridere vana hominum studia, quibus pe-radis, perpetuo se ficturos esse opinantur. Tandem Crantor, ex Lactio, promul- gaut quicquid allicui hominum accidit, id vnicuiq; cuenire posse.

ADAGIA


Lib.1. Satyr


Lib. 10. Dy-

Capita quatuor habebant, est adagium narratum ab Atheneo de hominibus crbijs; quibus omnia geminata esse videntur.

Frontis adagia sunt hic. Prima fronte, nimium prima facie, vel primo aspectu, Fronsoccupicio prior. Antiquitas hoc adagio significat fatius effe, & rectius traditur. Ex cœtibus notis suo tractatur, quando praefens est, cuius est negotium: nam si illud verbum (prior) quasi potior, & mellior exponitur: sicutem cunctis erat notum frontem esse partem priorum, & occupitum posteriorem. A fronte familii, & occupitio, dicitur de illis, qui indicant admirabilem sermonem omnium cognitionem, quæ coniàt scientia praefentium, memoria praeteritorum, & prouidentiam futurorum. Ex fronte perspicere, profession in illos, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptione est adagium a Physiognomis, a quibus linea mentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, qui veluti nutritus negotium apprehendunt. Defumptionem est adagium a Physiognomis, qui ex lineamentis faciei ingenium hominis cognoscere profentur. Frons sua, hoc promulgatur de illo, qui liberé, & apertè, non autem coquè, & occultè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inueniuntur, sicutem frontem explicatur in gaudio, & corrugatur in majestate. Nomen hoc promulgatur de illis, qui libere, & apertè aliquid proponit. Frontem perspicere, dicitur de illis, quibus nullus in se pudor: etenim frontem ab Antiquis pudor erat conscribato; quare frontis perspicatio? esse dicebantur qui pudore vel ut a fronte absterent, omnem modestiam denunebant. Iis & nonem frontem erant expopserere, frontem corrugare. Sunt duo adagia sibi inven
viuunt. In oculis pudor. Refertur ab Aristotele cum nos pudere eorum, quae viden-

rerat; siquidem aperit, vel generat, vel renovat pudorem; idcirco curato, quando

cos alicuius pudor, oculos tegunt, & Socrates apud Platonem de amore dicturus,
ob verucundiam, oculos tegit; unde Poetae haec moti ratione Cupidinem caecum

finxerunt, quia sit improbisfenus. Hoc specie illud Ciceroes affirmat, nimium

epitolam non erubescere, cum oculis carere. Pariter homines oculis carentes at

verucundia alenos effe obseruamus; hinc tandem Ovidius noptem tantaam caecam

dudore vasa affueverat. Oculus dexter nitidit. Id pronuntiamus, quando ali-

quad opatrum videre speramus. Sumptum videtur à Superfluo quodam mulie-

rum, quae ex pruritii alicuius membro diuainare voluit quid futurum sit; idcirco no-

stra etiam arata, ait, per locum, sibi dextrae tinnisse aure, signifianes factam

de se cum laude suiffe mentionem.

Idq; Plinius attestatur diciens quonquam deducimus suisse, ut qui absens laudaretur,
dextra euris et inintiret, & qui visuperaretur, simfera. Ad oculos magis, quem ad ve-

ficam pertinet. hoc protulit Varro de vario magis ad voluptatem, quonquam ad lucr

um attinente: nam hoc in loco vesica pro lucro vupurpat, cum olim Prisci vesicis porci-

nis, & bubulis pro loculis, & receptaculis pecuniarum venterent, Oculia Attres. pro-

ferentur de feueritate, quandoquidem Attres in tragedia, oculis toruis, & truc-

lentis introducubatur.

A cecitate, & viitis oculorum aliqua dimanant prouerbia; ut Homo exequatur

pro caco. proferetur, quando in vno verbo emendi, alterum cedem vi possidem ad-

hibetur. Oculum excludere. dicitur. si res ex sententia sucedat, quae sucedere ne-

quaquam potest; ideo fenex enim apud Platonem dicebat: exclulit oculum, si dede-

ro. Hominis eacis prouerbia, diuulgatur de re aburda, nimium quod qui prouer-

bit non intelligit quid dicat. Homo cecus acrius, & mente, de homine valde fluipido

pronuntiatur. Sic riferetur à Sroboe nò vudana, nali xeropota, nimium quid caco

cum speculo? veluti si dicatur, quorundam opus eft: libris indo! Oculis clausc-origere,

spe tert propriè ad illos, qui ante operationes nihil proueritantur. Oculus lippus

noster solis radio. Attinere potest adhomines crassae minerue, qui mysteria alici-

uis facultatis apprehendit neuequent.

Sucdvent superficilia, à quibus duo in consuetudinem prouerbi bij venerunt: silicon-

dem dicitur, Superficium astolle, & supercilium ponere. Primum prouerbit in arro-

gantes, & superbus, quos etiam supercfirios appellamus; immò ipsum supercilium

aliquando pro saufu vupurpat; pariter superficiium ponitur, quando superficia re-

tinatur: cum in superficilii pars animi relucet, dum is annuisnum, & renumius. Su-

percalum ecostram, hoc Seneca prodidit de eximia grauitate, & tetrica seueritate: cum

Romanum Magistratus effet quindecennalis, penès quos talis erat auctor-

itas, vt eis Senatones loco moueret, eosque ab equitibus admireret, & plebeios infamia

taxare liceret.

Natus quoq; adagia suppeditat. Dicimus enim. Nafi suspendere. Quando aliquis

frudulentere irritatur: ideo homines nati uociparentur, qui usualis furètate ludicaret.  

Naris emundu, hoc pronuntiatur de homine acris indicio, 

Sub nasi os latibulatur, quod fuus non carer adagia; ideo dicimus. In os praman-

sum inferere, quando aliquis docendo, rem diligentiam explicarumfumpta metapho-

ra a nutritibus, quae cibum pramanum in os infamum aude edenturor inferent.  

Os sublume. promulgatur, quando verba dantur, & alicuius ludicatur. Nonius Mar-

cellus adagia oriri putat a quodam genere antiqui liusus, in quo dormiiùa or

pegnabatur. O non habere. Speet aed impudentem, quoniam os verucundia de-

notar. Os exprens, ad illos attinet, qui aliquis amoluntur; fictat enim Valerianus  

in id expi solere, quod abhorremer. Os duodecm silentium. Vocatur homo, qui ma-

gnifico valeat eloquio. Fuminta metaphora a Atheniensi quodà fonte, qui copiam 

iuge per duodecm scatebras effundebat. 

De lingua multa perulgantur, quae in praeentia sunt enumeranda. Linguæ bel-

lore, dicuntur illi, qui mirandum in modum tantummodo minantur hostis, quando re-

uta eet; idcirco Hesychius tales aévococia cognominat, quoniam pro armis

lingua vranur. Linguæ american, nuncipatur illi, qui verebentur beneficium prefusa; 

siquidem
Monstrorum Historia. 171

fiquidem cum ex animo non diligit, benevolentiam tantum fermo praefertim.

Linguam senis notare: diuulgatur in illis, qui intempestui opereantur, etenim est notum quacumque lingua a puere facile apprehendit, quod adulti difficulter affequuntur. Et in lingua brevi, quod in mente fruor, hoc a Plutarchoch, loco proerucri, vforatur: fabrius enim, vel pudore, vel timore non pronunciat, quod ebrius, abfertur a vino veracitudine, facile publicat. Linguam non redargusa referetur ad illos, qui rationibus superiori non cedunt, sed semper magis refractari euidunt. In lingua clausa, hoc palam recitatur, quando fida silentijs fpre promittitur; quandoque dem lingua veluti claque offeratur esse videtur, quotieumque arcana non reuelat: quare canebat ille.

Arcanum ut telet, claudendo eft lingua sigillo.

Quicquid in lingua veneris, celebratur de illis, qui multa temerit, & arroganter loquantur, cum quicquid in animum veneris, pronunciat. Linguarum prafpira venim dedici. Etenim verum esse creditur, quod aliquis imprudente publicaret, quoniam illud ipsius notionis fictionis carere videtur: quare Ciceron inter illa, quae fident faciant, imprudentiam, temulentiam, pretium, & infania non recueiit, unde bohmem a nobis acrius loco: rumpe lingua quod vadis, credam ciuitatem, & cando denum denuo subuerit; voluit enim ad medeum lingua plurem utilitatis, & pluriem peneiicii afferre poe. Quamobrem Bias, referente Plutarchoch, ad Amadeum

Aegyptorum tyrannum ibuentem, ut quid in egnibus victime optimun, & pellimentum repertum indicaret, lingua relectum mitti, significans huius praeclariu vim effe quotiesqum: aliquis prodeffe, & obesse vellet. Aliis lingua, alii dentes, & coiffeurrent hoc proferre de locucibus, & edacibus veluti non faro contingent in conuiuis, dum, alius garicientibus, aliis taciti eplulas detorcrunt: Linguarum variat, hoc palam recitatur, quando quid fident promiffi non praeferat, vel quando non ex animo politiccr. Tandemhabemus a Diogene stoico religione, qui multa temeriter, & arroganter loquuntur; cum quicquid in animum venerit, pronunciarunt.

Lingua pro lapfa verus dicitur, Etenim verum esse creditur, quod aliqui imprudente publicaret, qui quibusque in modum

Hoc loco referitur cum Plutarcho, atque a Diogene stoico, qui multa temeriter, & arroganter loquuntur; cum quicquid in animum venerit, pronunciant. Linguam pro lapfa verus dicitur, Etenim verum esse creditur, quod aliqui imprudente publicarent, qui quibusque in modum

Sequuntur dentem, & laborium adagia. Dentem dente rodere, diuulgatur in illum, qui caprit, & mordet alium pari mordacitate praeditum: Dentibus necesserit de exitis inadegulis, quoniam quod nobis non contingit, alii inuidebunt, quod non nebebamus. Dentem pro dentem, quoniam poenit infra ualide, quoniam linguas inadegulis, & alius inuidem non utemus. Deuia pro dentem.

Gubernit, quoniam quid nobis non contingit, alii inuidebunt, quod non nebebamus. Deuia pro dentem.

Liberum mordere: proerucri equi desumptum ad gesta indignantium, quamobrem Aristophanes quando dog: dicetam, comedet labia prae iracundia, Labes primoribus desumptum. Significat quipdam leuiter attingere, praeceptum est adagium a subsidiis, quia labium larguentes munus, praeterne necessitatis non satisfaciunt: vel torqueri potest in illis, qui montes aureos cum polliceantur, nihil tam veniam donant. Hoc fumptum esse ftertur ab Homero, quando verba facit de Andromache necem mariti Hedoris lugeante, cui ad pellendum ab animo merorem, quoddam polum oblatum fuit.

Iam proerucri auriun exploranda fe ffe offerunt. Ad aures Deorum praevenit, Re, citatur de aliqua fcanoze patrito, Anribos Deorum feraundom, hoc de re digita, &c. digni inprunuciat, Tada aure, pro rei memoriam, de quaiis, quia aures tingeunt, giva futurus eft teftis: prifus enim fuit rius vellicandi aurem illius, qui in indicium ducebat: fiquidem cum tanquam reftem meminihe volebant. Aurem cultura accustomedare: hoc ad obedientiam fpeccare videatur: cum celeririt Horatius hunc in modum

Nemo adeo ferus, ut non mitemceare posseti, Si modo accutem patientem acceammodare aurem.

Anribos cerem obis, fpeccat ad illos, qui monita non sequuntur, aut inuifia, vel inuifia audire nolunt. Proerucrium hoc originem tranfite dicitur ab Vlyfse, apud P 2 Home.
Homerum, qui auctus dolotis Syrenarum cantus, ans & sociorum aures obtu- ravit. 

Auribus summis infider, recitatur hoc, quando aliquid perfunderit auferit- mus, aut quando aliquid relatum vix credimus. 

In aurem dicere, nimium aliquid 

clanculum aliucum communicare. Orunt et adagium ab illis, quipenes aliquid 

infufrarrant. Nec ad aures quidem scelupandas dominum est, pronunciaturo, quando ne 

minim quidem temporis ab aliquid a gendam supereft. 

Auribus purgatis, nimium at- 

tente, & diligenter aliquid auferitare: quamobrem Plautus aliando sic est loc- 

cutus.

Hellenis conditio. 

Ad ambaros; aures, duolgatur de illis, qui profundum ventrem temper efi- 

do ingurigint. Sumptum videtur adagium ab hellunobibus, quorum os edulis ple-

num ad vitamq; vfi, aures dilatatur: 

Auricula in sana mollior. hoc spectat ad ho- 

minem minimi feuerum; translata metaphora ab illaauris parte, quae in toto cor-

pore nil mollis inuenturi potest. In aure oleum ferre, torquetur in illos, qui alciuis 

fermonem falsidunt, arrepta metaphora ab viribus cotitoribus 

vacuos occuparunt, & potifimum illam infulam, quam hodie Hollandiam nuncupat. 

Regum multorum, arrepta metaphor, quandooquidem Principes cuncta, quae in ciu-

tae fiunt, & dicuntur, per exploratores vident, & intelligunt. Homini furu de fabulam B 

narrare, nil aliud est nisi oleum, & operam perdere: iuxta illud Ovidianum.

In commen ad Martial.

Ad ambas uffy aures, diuulgatur de iliis, qui profundum ventrem semper efi-

ando ingurigint. Sumptum videtur adagium ab iliis, qui non parce, fed manu plena aliquid largiuntur. Huic opporfinum est. Manu in finu habere, hoc prodidit Theocritus de tenacibus, & pigris ad largiendum.

Barba & facies ada-

gia. 

Barbam genis puorum uellere hoc tradit Lucianus de illis, qui inanem 

laborem: quandooquidem nullum barba genus a malis puisionum ester potest. 

(Barbam ductam in pulsum pedere, Homo furo fruo, adagium est torquendum in illos, qui audient 

blaterantes non audient quid vicissim ab aliis dicatur: quidem barba usque ad loquacit-

atis juvenis aedificatur.

Superfunt adhuc barba, & facies, ex quibus hac eliciuntur. 

Barbam velldere spe-

dat ad sumnum contemptum, & judicium; iuxta illud Ovidianum.

Idcirco Holidaem praebet tibi vellere barbam. 

Pronomus quis efs.

Pronomus quis efs.

Praebet adagia. 

Modo per pecus, humeros, & cubitum, ad manum decendemus. Itaque corpor- 

sum pecoris obru prouerbum pronunciatum in homines aliquid aliquem, quos ad se pre- 

sentia, & prudencia in pecorde, & corde reiedere dictur; idque prudenter cordati ap- 

peliantur. Pulmo praebet adagia. 

Peitoris ad-

agia.
Monstrorum Historia. 173

Manu longâ, & manu breui tradere. manu longa dare dicuntur, qui promiitias a gunt, & iewum tantummodo offendunt. Vicijinim manu breue tradere perhibentur, qui itâ- tim porrigit, quod pollicetur. Manum peeters, & pedem porrigis, hoc adagio vixit est Divus Hieronymus in Rufinum, & torqueri poteit in homines auci ingenij, qui allud rogati, aliud respondent. Manum non visterem, exponitur : nihil mea re- fent; cum nihil facilius sit, quam manum visterere, hoc est confimile illi. Digiti non porrigerem. hodie vulgo dicimus : de fede me non mouerem. Hoc non est in manu nofra. tunc pronunciatur, quando signifìcatus aliquod negotium non effe noftri iuris. Manum quaeus, mente precens, dicunt de homine conftilis praefante, fed manu

minimé freueto. Recitation ab Ephefionis grammatico, vt signifìcatus præstendam, & ingenium fine adminiculo manuum fruftra operari; & vixifinim robur ex GEO I, & prætentia, nihil valère; verum si hac inanguntur, hominem reddunt inuitium: qua propter hucludebat elogii Mithridatis Pontici, quod sic se habebat. CON- SIILIS DVX, MANV MILES : Pugne tenebre. specificat ad id, quod fentiuit: hoc vixit est Plato, quando affuerbat eorum opinionem, qui exifiimabant quidquid non effe in rerum natura, præter res corpores, & fentibus expositas, & secundas intentiones, tanquam inanes, explodebant, cum tamen certiora fìnt, que ratione colliguntur, quam illa, que manibus contrecantur: judicium enim fentium non rarò fâl facìa implicatur. Inter manum, & mitem. specificat ad breuitatem prætii, cum inter manum tenentem poculum, & mitem, minimum spatium intercedat; nihilomi-

nus inter spatium tam breuem multa possunt contingere: itaque erit comnuum illi; interos, & offam multa cadunt. Manus munam fæbât. hoc oritar a mutuo officio, quod homines vicijinim praefare solent, vel potius a veficulo Epicharmi comici, quod fìc fe habet.

Idest, Manu fricat manum, da quidpiam, & aliquid accipies. Monet neminem inucniri, qui velit beneficium in quempiam collocare, a quo non fperet aliquam commoditatem ad fe redituram; cum officium officio inuitetur, & beneficium beneficio prouocetur. namque eft commoditas, quando manus manum lauat: ideo circumfertur apud Grecos hoc diftichon.

Idest

Vir enim viuis, & orbis furut urbem,
Manus manum abluit, digitaque digitaque.

Monem addere. legim apud Plautum, & nil signifìcatis, nisi ludificares: translatus eft adagium ab illis, qui manu aure addita, aliquem irrident. Manum summam addere.

Vicitur. eft Plato, quando affuerbat eorum opinionem, qui exifiimabant quidquid non effe in rerum natura, præter res corpores, & fentibus expositas, & secundas intentiones, tanquam inanes, explodebant, cum tamen certiora fìnt, que ratione colliguntur, quam illa, que manibus contrecantur: judicium enim fentium non rarò fâl facìa implicatur. Inter manum, & mitem. specificat ad breuitatem prætii, cum inter manum tenentem poculum, & mitem, minimum spatium intercedat; nihilomi-

nus inter spatium tam breuem multa possunt contingere: itaque erit comnuum illi; interos, & offam multa cadunt. Manus munam fæbât. hoc oritar a mutuo officio, quod homines vicijinim praefare solent, vel potius a veficulo Epicharmi comici, quod fìc fe habet.

In Persa

Vixit manum abluent, digiti digiti digiti.

Manuum addere. legim apud Plautum, & nil signifìcatis, nisi ludificares: translatus eft adagium ab illis, qui manu aure addita, aliquem irrident. Manum summam addere.

Vicitur. eft Plato, quando affuerbat eorum opinionem, qui exifiimabant quidquid non effe in rerum natura, præter res corpores, & fentibus expositas, & secundas intentiones, tanquam inanes, explodebant, cum tamen certiora fìnt, que ratione colliguntur, quam illa, que manibus contrecantur: judicium enim fentium non rarò fâl facìa implicatur. Inter manum, & mitem. specificat ad breuitatem prætii, cum inter manum tenentem poculum, & mitem, minimum spatium intercedat; nihilomi-

nus inter spatium tam breuem multa possunt contingere: itaque erit comnuum illi; interos, & offam multa cadunt. Manus munam fæbât. hoc oritar a mutuo officio, quod homines vicijinim praefare solent, vel potius a veficulo Epicharmi comici, quod fìc fe habet.

Fortuna im-

ploranda quid.

Manus ambulas, ambare, conueuerunt dicere de ies, qui fummo constu aliquid agunt.
Manibus pedibus; hoc pronuntiacatur quando extremi comatus significatur.

Multae manus omnes levium reddunt; significat mutuum auxilium, vel difficilia etiam facile confici posse, si pluris negotium aggregiandum. Legitur enim apud Hesiodum "μελετον, καὶ τελον γυρίνω nimum plus potest, & plurium industria. Manibus com
prejus. tacitatur in otiosi; qui fedentes manus comprimere solent. Manibus illosis. pronuntiatur de irenenteria, dueto prouerbio à puriitate factiisiorum; sicutem Hesiodus vetat, ne quis illos in manibus visum ioui libaret. Manum sub pallo habe.
Torquetur in illos, qui otiosi visunt. Manum ferendum, non facce. Hoc monet modum in rebus feruandum esse, adagio defumpto ab agricolis ferentibus, qui non facce, sed manu rara femina sperant.

Hoc habetur ex Diogene: volebat enim significare benignitatem comatur lae.

Manibus propria non est po	poner.

Manus complicatae amicis nonesse tradendae.

Vulgò etiam circumfertur hoc affertum, nimirum a Principibus canendum esse, quoniam illi praelonga sunt brachia, dum per suos satellites, quibus loco brachiorum vitant, abstente etiam affergere possint. Manus Briareos injiceret, hoc divulgatur de manus tur, & violenta

Manus Briarei in cerce, hoc divulgatur de manu furaci, & violenta:
fiquidem Briareus fuit immanis gigas, & suos pteras, cui centium brachia, & manus suisse perhibent.

Manus Briarei in cerce, hoc divulgatur de manu furaci, & violenta:
fiquidem Briareus fuit immanis gigas, & suos pteras, cui centium brachia, & manus suisse perhibent.

Quapropter hodie etiam quando significatur aliquid aspiciendum, & non tangendum esse, dicitur. Esto Arbuc, non Briareus. De manu eximere manus, est prouerbium Plauti, quando sarcasms agendi extorquetur de manibus alicui hominis iam aliquod speratur. Manus in Aetolis habet, hoc prouerbium est Aristophanis de homine auido, qui munera facile corrumpitur:
aquo quidem Aetoli erant populi denominatis ab "Oiow", quoniam totum flagitarent; hinc Homerus in Odyssea hominem mendicum iure optimo ex Aetola oriundum finxit.

Haecus de manu, iam ad prouerbiam digitorum prodromum est, Vincio digito

sculptus caput, hoc iam explicitum est superius in adagius capita. Digitum callo tangere, competit illis, qui ad prouerbium esse prouerunt. Quare Lyphrachus, cum oanius ad Thraciam perueniit, occupatus regnum eius, titula verba tulit s se

Digitum ortum imponere. Indicat informa non ulterius esse progrescedendum. Digitum quo proferat, hoc vides ex Cicerone, minus cuius digitum non habeas, indicans nihil illi esse, quod dicat, vel agat. Sumpto adagio a gefu Rhetorum; qui gesus a Quintiano varius esse traditur, sed simplicissimus est proferre digitum. Nec crepitu quum digiti dignum, pro intellectu huius adagii, ille understandem est, quod Aristobulus apud Athenienses de omni parte digiti, hoc digitali esse significat. Digitum omni impostero. Indicat in

sternone non ulterius esse progrescedendum. Digitum quo proferas, hoc vides ex Cicerone pro Cæcina, qui vulgertur dicere, digitum quo proferat non habeas, indicans nihil illi esse, quod dicat, vel agat. Sumpto adagio a gcfu Rhetorum; qui gesus a Quintiano varius esse traditur, sed simplicissimus est proferre digitum. Nec crepitu quum digiti dignum, pro intellectu huius adagii, est understandem est, quod Aristobulus apud Athenienses, recte feculcro Sardanapali impostrum digitali digiti

dextera manus ita compositus, veluti si crepitum edere vellet, ad indicandum res hominum esse deridendas, nec digitorum crepitus esse dignus; immò hic digitorum
gesus
Monstrorum Historia.

Numbrorum Historia.

Dixit vero omnibus, qui aliquem arroganter significare volunt, siquidem hic nummum Dominorum sui sufficient, qui fereus aliquod humile ministerium imperabant. Pro digito, dicitur ad significandum, nos vel nullum negotium possit vincere. Tale digito, pronunciabantur de illo, qui in pugna se viditum proficerebat. hoc videtur cognatum illi; dare herbam, vel dare manus, de quo paulo ante facta est mentio. Premere poctcem, & convertere poctcem. pronunciabatur de favore; quoniam Prisci, pocticem faturem indicabant, & qui famebant, pocticem premebat, & qui minus, pocticem conuerrectabant; idcirco luvenalis fice canebat.

Dare herbam quid significet.

Digito medium solvendre, proficur ad supremo contemputo, & infamia siquidem hic digito ad Martialis impudicit, & ad Perissio infamis appellation. Digiti metiri, hoc grinar ad illos, qui rem accuratissime contemplanter quim oporteat; adagium videtur fumptum ad Poetis, qui pedes carminum digitos numerare, & metiri solent. Digiti computatorum, appelleri possunt illi, qui varius fortuna caeinis sunt obnoxii; nam quaedammodum digiti Arithmetorum nunc Myriades, nunc vnum tantum numerum significant, pariter amici Principum modo omnia, modd nihil praeftar possunt. Digiti extremi attingere, idest levis, allo modo diximus fummis fabis; & tune fuperatur quando quis tantummodo verbis, non autem animo aliquid fumulat, vel facit.

Superfet, ut ad partes inferiores descendamus: de ventre hac habentur. In venere infulati: djuugial in illum, qui omnem curam ad cibum, & potum dirigat. celebratur aliqui ad Priarcho. vasa vna dixit orum inimicorum ventre autibus carere, hoc significat, quod vbi de parum agitur, honetata rationes non admittuntur; quare hoc etiam diximus.

Adagia reprehendunt, ceterum non audis verba liberiores.

Venter pleno metter conflatet, quoniam vitium est interpellat, homo non potest deliberare, ceterum non comitati morat, & animi tranquillare expopulat. Venter tris.

Pinging non augert, fenam sequantem, rector ad Galenos contra Trafybulon, quo significet in homine ob eo acumen menis non refidere. Qua propter, apud Lacedemonios, infamia est perseverare, qui quis sub pedibus, & quia sub pedibus, nam inde studia e帰りn ingenii conrectabant.

Partes adhuc reliquas exhibet prouerbia. Vt Pedex laconem vincit, recitaret apud interpretem Aristophanis de illis, quin aliquem malum se facigunt: quandoq audex etiam fami lanuert, ruris fe inquinare, immo potest etiam proficere in illis, qui inane operam facipunt. Legitur apud Diogenem xopem proculam. proculam est Hefychius moist, hoc prouerbum viuendum esse de carne ob vulnus. Feud: Saturnus enim erat Deus antiquissimus, & Priici quicquid potert intellcenteri, Saturnium appellabant. Ne genetrans fexo: idest ne tantummo quidem: fummo prouerbio ab iis, qui quidem capture volon, nam primum genus facit: Grati furs propius, hoc recitaret ab Arifotele, & adagium originem duxit: ferunt ex euenter in praetio, vbi quidam conspicatus fraterem, & confobrinum de vita periclitantes, cum utripi ope rem ferro non posset, folum fratrem tutatus est, deinde pronunciavit hanc sententiam, qui abijt in prouerbum. Hodie quoq in eodem intellctu dicimus: magis tangit eum Feucula quam thorax. Niis fraxis eruibus. torquetur in cos, qui ad aliquod agentum negotium nonnum maga violentia impelluntur. Ducet huj prouerbum ab illis, qui antiqutius, ob osceta, eruditgenibus, quidem eis mors nonnum fraxis eruibus accelerabatur.

Tandem pedes ad accedens, qui multis adagias occasionem dederunt. Circumfertur enim apud Graecos. amphioida. idest incta pedem, pronunciatur de re optimae accommodata; lumpra metaphora a calceamentis ad pedem mentrum probat accommodatis. Suidas ex Arifophane recitaret adagiam hoc carmine.

Deides. Tectum in calceolo, laetum verò in podono.

Qvis futor est atram bellis accersere mortem, 
Imminet, & facio clam venti illa pede.

Pedem ubi ponat non habet. Proferendum est in illos, quinhil honorum stabilium posident. Pedes suos te metire. monete ad agium, ne quis extra conditionem suam exeat, quare ad rem canebat Martialis.

Qui sua metuisset pondera, ferre potest.


Quidem aliquid de vnguibus, de fanguine, & de cute dicemus. Ab vnguibus incipere. conuenit ills, qui qualisfibis rebus inchoant. Vnque notare, dictum de eo, qui qual oportet, eaque signa appone. Vnguem latam a loco disco- dere. hoc significavit tantum de loco fer mo. Recitatur a Stoibeo autos. sa! sjuju, fclicet fanguis, & anima, pronunciatur de re admomun grata. Intra suam pellem se cuntine. admoNetur vnumfquies, fclibus fiiit fortis, maior præfere comonur, quum sua facultas exponfuler. hoc videtur confiftete adagio superius exarato. Pedes suos te metire. natum volunt adagium a Doctoribus qui omnia in pelibus dormitant. Martialis igniter inuenhit in quemdam futorem, qui dues cum effet facus, ad prifit nam redactus est inopiam, fic eccecit.

Loffite, inquis, fatius est: fed te, mihi crede, momento
Intrapelliculam Cerdo secerre suum.
Monstrorum Historia.

Iam exarata sunt prouerbia, quae partes humani corporis respicicabant, quæ ponderanda sunt illæ, quà ab ætatis, à dignitatibus, et ab alijs prærogatibus, et accidentibus hominum desumuntur. Ratione atatis, Primum dicitur. Aliam atatem alia des- cent, quæ oftenduntur non decere secum, quod iuuenem aliquot accidit. Actate prudentiores reddimus, quà demonstrant, homines virtutem acerpiunt, & prudentiam augere inuix vulgatam carmen.

Tam exarata sunt prouerbia, quà partes humani corporis respicicabant, quà ponderanda sunt illæ, quà ab ætatis, à dignitatibus, et ab alijs prærogatibus, et accidentibus hominum desumuntur. Ratione atatis, Primum dicitur. Aliam atatem alia des- scient, quæ oftenduntur non decere secum, quod iuuenem aliquot accidit. Actate prudentiores reddimus, quà demonstrant, homines virtutem acerpiunt, & prudentiam augere inuix vulgatam carmen.


Verba sapientiae prae- vocantur in illo, quà nauti generi adhuc circa nugamenta versantur. Legitur hoc apud Basiliium ius sui ad eundem, non decere secum, quà jussus aliquando decuit. Aetate prudentiores reddimus, quà demonstrant, homines virtutem acerpiunt, & prudentiam augere inuix vulgatam carmen.


Verba sapientiae prae- vocantur in illo, quà nauti generi adhuc circa nugamenta versantur. Legitur hoc apud Basiliium ius sui ad eundem, non decere secum, quà jussus aliquando decuit. Aetate prudentiores reddimus, quà demonstrant, homines virtutem acerpiunt, & prudentiam augere inuix vulgatam carmen.

Verba sapientiae pra- vocantur in illo, quà nauti generi adhuc circa nugamenta versantur. Legitur hoc apud Basiliium ius sui ad eundem, non decere secum, quà jussus aliquando decuit. Aetate prudentiores reddimus, quà demonstrant, homines virtutem acerpiunt, & prudentiam augere inuix vulgatam carmen.

Monstrorum Historia.
Vlysis Aldrouandi

**Quid Ruga cum feno.**

eff, quandiu necioias: cum dicabilus prioris posterior dies effe dicatur. Pa-
riter apud Gracos legitur, **senvio spesnum**. *Spina coelos*, hoc adagiam vide-
tur originem trahere a *rupa*, qua a lino excutitur; sicca enim, & insitius, quen-
admodum homo in extrema fendetute confittutus. *Senem velut ventum vinum salte-
are compelit*. docemur nihil effe tam ineptum, neq, tam alienum, ad quod ebrictas
hominem non incitet, in *fenem ne aliquo collocaueris beneficium*; hoc recitatur ab
Aristotele: quamuis vulgo otiam dicatur neq, fenum, neq, puertum aliquo benefi-
cio effe afficientium; propereaque non alter non referat: gratias, non alter me-
min.  

Senex depo-
canos qui.  

Senem *velmlentim vinum* falta*
re compellit, docemur nihil effe tam ineptum,* neq-
*senem* ne aliquod collocaueris beneficium. *Homo homi*

Senex maxilla haecius, nam etate graves copiosisiori egent alimentum, vt reficeturre, 
quod in dies deperditur. Quocint a interdum dicis foleat: fenes ingredi dentibus; 
cum reliquum pedibus graduantur. *Senem erigere*, subintelligendo difficilim-
num; propereaque fenece a juventute vitiis imbus facile difficiortur. *Sexa-
genarios viros de ponte deprecare*, hoc ipecurad illos, qui cum etate fint graves tiquam 
deliri ad omni publica funfionem relinquantur. Multi volun inde natum effe prouer-
bium,quia olim fecxagenariorum ferenorum fuffragiorum non habentem. Quamuis 
ali voluerint, quod olim iuentus Romanam, vt fola fuffragia ferret, iecin inutili-
dos de ponte praecepturis, quoniam fuffragium per pontem ferebat: sine fenes 
depontani vocabantur tanquam a negotios publicis depositi. *Seni intuculum fem-
per fubie, monet adagium, vt vir proueritoris ad fui warrant, quim

Lat. moral. 

*Virum Republica docet*, fignificat neminem ad res gerendas effe idoneum, nifi qui 
longo viu fuerit exercitus. *Virtutumque Magistratus*, hoc recitatur Aristotelis 
innuens hominum mortis in vita prigetae vi vi fatis conipici posse; verum in dominio 
apparet quali fiant ingenii, qui dominantur. Quamobrem Praedaces, & ipec legebat 
dicere, quod Magistratus virum, & Magistraturn viri offendit. *Senato fine prouoc-
atione*, *Legati fine mandatis*. hoc memerat Cicero, & toruerit potefi in illos, qui cum 
nilii habebat, ipfam tamen in omni loco effe voluin: namq, ex fenten-
tia furtionoforum, nemo ignorat prouocationes; in *Deam fatis feruavit*: unde 
nemo legatus effe poteft, qui legitimis Principis fui mandatis non fit munitus;ante-
quam ali fe conferat. *Res fum*, hoc prouerbio vius effe Piaius, quando inquit; *Res*
bum, i fium illum hominem ad me trauros, quim voluerit dicere, fummi felicitare 
affliueque, quandoque aliquando Deum aDe ne liberate: fignificans, diecear: Deus su.

Quiiherk *Res domi fui propulum*, quando fignificamus que volumus liberare in ad-
dibus noftris praetrate. *Amf Res, aut a pumi*, idem effe ac i dicatur, aut victor, aut viatus.

*Res tragiens*; pronunciatur de homine superbo, & affuuo, qui nulla vi, & nulla au-
thoritate pollet aliter potefi appellari res characteus, ciumpa metaphora a com-
dici, vel tragedix, in quibus imperium eius, qui fubit perfona Regis, catenatus du-
rat, quietus fabula peragatur, iedico Dionyfius aliisquem quamdam Regis, qui 
habiens regnum paulo posse vira deecet, Regem tragiem appellatur: *Homo homi-
ni Deus*, pronunciatur de illo, qui fubitum, & in peragrum affert auxilium. Veters 
enim nihil alius esse Deum eximiam bant, quam hominibus prodeecie; iedico inven-
tores legum, vini, & fimilium, pro Dijs habiti; & culti fuerunt. Huic adagio oppo-
situm effe illud: homo homini lupus: cuius in historia lami meminimus, hac duo adagia 
tali dilfichio explicantur.
Monstrorum Historia.

179

Adagia sive
Aurium ad
scntentiwm.

Magister
Hulorum
qui.

Proverbia
Amicitia.

L.1 de effici.

Vobis actis
Adagia com
modisatis.

Lib. epist.
Sarm.

Ratione commoditis, & opum diverta habentur adagia. HomO pecunias dam
nari non posset. Hoc proposit Cicero in Verrem quando scripsit 
percrebuisse fermo
ne omnium non folum apud Romanos, verum etiam apud 
exteras nationes, in 
udiejs illorum temporum, pecuniofum etiam noccendum damnari non posse.
Hoc specie illud recitatum a Salutio in bello Saguntino Rome
esse venali omi
nia. Homo generofus ex crumen(is), nominatur ille, qui obsecuri loco natus, propter 
opulentiam, inter nobiles collocatur, quoniam opes nobilitatem parere dicuntur.
Homo abhors beneeria omnis specie ad illos, qui propter abhorsiam, aliquam amittit
vali
tatem, & traducet eum proerium ab illis, qui affinitate quasdam legitimam al
tris succedencionem expecit, fed absentes cadem priuantur. Homunum al le femi

Monistrorum Hifloria.

Eh homo qui locupites in opinis donar amico,
Quis rapiat, hic lupus est, qui dabis, sibi Deus.

Homo honoratus se ipsum honorat: quandoquidem ex tententia Aristotelis, honor
non penes honoratorem, sed penes honoratorem esse perhibetur.

Ratione sapientiae, vel prudentiae varia emergunt adagia. Homo sapiens sua bo-
num secum fert, liquideum eruditio, & virtus non in diuturni, sed in hora nos constitunt.
Videatur adagium sumptum ab apophethes quodam Bantis, qui aliquando in-
terrogatus, cur ex incendio patria, nihil quum fuerunt secum defterret, respondit: 
omnia bona mea mecum porto. Homo sapiens non est. Hoc videatur confirmare su-
perius adagium, namque bona hominum sunt scientia, & virtutes: itaque sapien-
ti facile est diere fecere. Hodni sapiientes non pro necessitate, recitatur a Plinio
juniori, ut significaret sapiens neg. metu, negi necessitate dutum, sed consilio
omnia peragere. Ommi sapiens facit, quandoquidem nihil est tam arduum, quod
prudenti confilio non facile facere, vel nihil est tam avenno, quom sapiens a quo
animo non ferat. Nemo mortalis omnibus horis sapit. Hoc iniquare neminem esse,
quia aliqua in parte vitae non desipiat, sed pecet. Legitur apud Aristo
topenem: 

Adagia sive
Aurium ad
scientiam.

Vide tur adagium sump tum ab apophethes quodam Bantsis, qui aliquando in-
trinqua, cur ex incendio patriae, nihil renum facere, respondei; dantia ad
omnia bona mecum porto. Homo sapiens non est. Hoc videatur confirmare su-
perius adagium, namque bona hominum sunt scientia, & virtutes: itaque sapien-
ti facile est diere fecere. Hodni sapienties non pro necessitate, recitatur a Plinio
juniori, ut significaret sapiens neg. metu, negi necessitate dutum, sed consilio
omnia peragere. Ommi sapiens facit, quandoquidem nihil est tam arduum, quod
prudenti consilio non facile facere, vel nihil est tam avenno, quom sapiens a quo
animo non ferat. Nemo mortalis omnibus horis sapit. Hoc iniquare neminem esse,
quia aliqua in parte vitae non desipiat, sed pecet. Legitur apud Aristo
topenem: 

Adagia sive
Aurium ad
scientiam.

Vide tur adagium sump tum ab apophethes quodam Bantsis, qui aliquando in-
trinqua, cur ex incendio patriae, nihil renum facere, respondei; dantia ad
omnia bona mecum porto. Homo sapiens non est. Hoc videatur confirmare su-
perius adagium, namque bona hominum sunt scientia, & virtutes: itaque sapien-
ti facile est diere fecere. Hodni sapienties non pro necessitate, recitatur a Plinio
juniori, ut significaret sapiens neg. metu, negi necessitate dutum, sed consilio
omnia peragere. Ommi sapiens facit, quandoquidem nihil est tam arduum, quod
prudenti consilio non facile facere, vel nihil est tam avenno, quom sapiens a quo
animo non ferat. Nemo mortalis omnibus horis sapit. Hoc iniquare neminem esse,
quia aliqua in parte vitae non desipiat, sed pecet. Legitur apud Aristo
topenem: 

Adagia sive
Aurium ad
scientiam.

Vide tur adagium sump tum ab apophethes quodam Bantsis, qui aliquando in-
trinqua, cur ex incendio patriae, nihil renum facere, respondei; dantia ad
omnia bona mecum porto. Homo sapiens non est. Hoc videatur confirmare su-
perius adagium, namque bona hominum sunt scientia, & virtutes: itaque sapien-
ti facile est diere fecere. Hodni sapienties non pro necessitate, recitatur a Plinio
juniori, ut significaret sapiens neg. metu, negi necessitate dutum, sed consilio
omnia peragere. Ommi sapiens facit, quandoquidem nihil est tam arduum, quod
prudenti consilio non facile facere, vel nihil est tam avenno, quom sapiens a quo
animo non ferat. Nemo mortalis omnibus horis sapit. Hoc iniquare neminem esse,
quia aliqua in parte vitae non desipiat, sed pecet. Legitur apud Aristo
topenem: 

Adagia sive
Aurium ad
scientiam.
nunt alii metunt, hoc promulgate, quando alii laboraverunt, & postea alii emolumentum perciipient. Homo quisquis suum rem minuit, hoc adagio, mos communis hominum taxatur, qui in alieno negotio dormitare, & in proprio vigilar solent.

Si dirigatur animus ad egeiam, non deere ad adagia. Vs. Homini siturine necesse est furari, hoc competit ille, qui extrema duce necessitatis quodlibet praefat. Homini mendicit per non implere, Adagium significat mendicitatem esse inexpellibilem, fed toquem poteft ad improbus, qui ab amicis semper aliud dignant, vel etiam ad diuuses suaros, qui opibus nuanquam fatianter, iuxta illud Ouidij. Es cum posse dicantur plura, plura petunt.

Hominis ergent ururcandia inuisi monet adagium studum, erunt necessitate, esse abjicientium. Homini mendico ne parentes quidem amite, quandoque opes concilient amicos, & cunctus animantium accedit. Ab homine nudum ne dicatur mendicium, sed torquere potest improbus, qui ab amicis semper aliquid flagitant.

Ratione praerogatium ad probitatem speculant, nonnulla emergunt adagia. Primum dici soler. Vebon lacrymabiles, de illis, qui precibus flefluntur, & ad misericordiam commouenturjveluti inexorabiles, & adamantini appellantur, qui nullis verbis ad misericordiam incitantur, in discrimineque apparet qui vir.

Adagia praebent ad probatatem. Adagia praebent ad probatatem, & alii ergent, qui litteras non ob alienam cauam, nisi verborum causa deducti. Hominem velox tardus aedificant, in illum, qui cum vires habeat imbecillas, arte tamen, & ingenio potenter superat. Originem huius praecepti reseunt in fabulam Vulcani in Odyssae recitaram, qui cum est claudus, & Venerem uxorem suspecentibus habet, nec tales illis effent vires, quibus Adulteri deprehenderent, ad artes conflipare, & vexoris est tabularius inusitabilium cirsumviant, deinde Martem, & Venerem congruentem, hic vinculis irretuit, & Deos omnem adprehensos inellit: iuxta illud Ovidij.

adagium ex apophite emete ad Plutarcho memoria, nimirum triticum in nonnullis agris, vietro Soli, in Loliun degenerare, pariter pro qualitate regionis hominem ingentia varia sunt; etenim in Regione molli homines etiam molles, & effaminati nattentur. Sardanapalus, abit in prouerbium ob ingemem molliitiem; idcirco Aristophanes de homine videat effaminato dixit. Vici Sardanapaluszoi, nimirum quis hic Sardanapalus. Fuit enim hic homovigil deos effaminatus, ut inter cunachom, & puellas verfari effet solice; conuenit cum prudeto. Homo vero tradi ab ibus, sed quamuis hoc videatur spepare ad hominem mollem, nihilominus hominem etiam docii competere potest. Homo Scytpha, petit hominem immanem, & seuom ob barbarium gens fcythica; quemadmodum hodiernum vulgus talem hominem Turcam appellat. Huicfimillimum ef hoc. Homo Tenedius. recaturat ad Plutarcho, & spepare ad hominem feueri, & formidabilius afpectus. Sidusse reifer originem adagij in Regem quemdam Tenedi, qui legem tulerat, ut ad tergo Iudicis quifpiam fucurum tenens affaret, ut qui mandacium coram Iudice dicerent, protinus caedetur: hinc etiam abit in prouerbium fecurium Tenedia. 

Ratione motus alia fubfultant adagia. Dicimus enim. Hominem currentem incitatere, quando aliquis frustra laborat, iuxta illud.

Vnum et currenti sudebre calcar equo.

Vel potefte etiam diuulgar hoc adagium, quando hortamur aliquem ad id, ad quod fia frone tendit. Hominem fugientem quant tu non remoratus. Adagium significat, in rebus periculo fui le ui nor negligi, non enim verifimilius ef, quod cantor hominem pro pracio fugientem retardare posset. Homo fugientem deuagno posse habebat. Moter adagium, animum non effe abj ciendum propter metum: quandoquidem videtur denouo vincere posse. Orunt volum ant adagium a Demofthenone, qui, abiecit Clypeo, fugit ab illo pracio, quo Philippus Macedonum Rex apud Cheroneam Athenienses superuit, & hæ de caufa cognominatus fuif ploann, idefei Clypei abjiciére, ideeq ab inimicos reprehensus homine verficulo cos clartiffe dicitur.

idet.

Vir fugiens, & denouo posse habebat. Homo presenfis abiecit, pronuntiat in illum, qui in colloquent non animaduerit, que dicuntur, mente aliji in rebus occupatis. Tunc pronuntiandum eft, quando ex stylo feronis cuiusq; ingenium examinamus. Homo vacilat, & videt in meij, diuulgar quando vtraq; partem magni rui demuionem, & in fano temporis intercallo fententiam mutat.


Adagia, ex motto.

Adagia ex varji homini operib.

Agones qui fuerint.
Monstrorum Historia. 183


Septem hominum concubium, nomen consuetum. Adagia denotat paucos ad concubium esse inuandos, alias quin cum cumulati, & tumulti et crit pleun. A fexaginta viris venite, pronunciatur adagiam de rebus ridiculis: namq; Atheniensibus fummmoperire delectabat. E defleta eflantur illis, qui verbor, & vel operationibus ritum monerent, ididico in hunc

Mors quoq; & æreitudo adagij locum fecerunt: propterea dicimus. Homine mortuorum aliquos, de re vana, & inani. Homine mortuum ingenio peragere, non folem promulgari poetae de re inani, fed etiam de fumptibus superfluos, & etiam attinere poetae de illum, qui sterno aliquj dignum adhibet. Homine mortuorum non mordent. Competitillus, qui nullo modo laedere poftunt. Originem proferbii recitac Plutarbus, ex apophogue Theodorichi, qui intelligat virum Pompeius ab Aegypto esser repellendus, an admitteri, vel receipere. Originem vidimus, quando nullus superest etiam loco, aliquem fortentiam esse invidiam. Nam domini fanguis ab homine degnati, cum omni mutuo careat, & ubique repleta minor suae fuerit munera diabantur: iuxta illud.

Quam non fecerunt, quando hominibus ignavium negocium comitteretur, non tollat gladium. Mulier miliere, hoc prudens prudens, propterea dicimus. Mulier imperator, & mulier miles, tunc prouenit, quando hominibus ignavos negotios comitterunt. Mulier veri caractere mulieris animus hanc habet, sed magis pertinet ad homines imbeciles, & inconitantis, iuxta illud Terentius.

Nomen ingenii

Nolunt, ubi velit: ubi non velit, viri.

Mulieres nobilis pellecinus, hoc refertur de improbitate, & recitatur ab Homero in modum.

Idem.

Vpads nobilis improbis, mulieres: pei
dem.

In confirmationem precedentis additur subsequens adagium. Nec mulieres, nec graves credentium. Pfeius Pompeius hoc adagium verum esse probat, quia mulier nature sua lenis sit ani, & plerumque accidit, ut contenta in gremio, propter ob-
Vlyssis Aldrovandi

184 Vlyssis AIdrouandii

liujonemjiprafurgentej procidant. Iromdha?c FeftiCententia magis (iabilituralio

multer i ne credas, ne imertaa^uidem.MonGtzda.giuinmn^monua pri-
aftutas effe, quae etiam mortuas folent fcipfas fingere.notum enim eft illud
«tignum ne*

authores eife perhibeantur. Mulier Herculis fedem noninrat. profcetur in illos, qui
propter atatem, eccorere imperanter, & moles animo tollerabat. pariter narrat a lue

crimen Cmiffum a Lycaone tyranno Arcadi®, qui aduenas honorifico c:^ceptos

oluium

ExulalatifruHraqi loqui conatus ab ipfo,

His non contentus luppiter, ve genus humanum ingenti metu cqnfternaret,tan-

numtne^ saxa,

Miffaviri manibus, faciem traxere virorum.

Quare inter feminas illius etatis Daphne virgo Penei fluminis ThefTali® fliia

venulae refuguebat, qui ab Apolline confpei^a, tandem adamata fuir, vertum

cum nec; precibus, nec; promissis adduci potuerit, ve Philox vocant mone

cum aduentos fincere cotere ; ve Philox vocant mone

Daphnes

transmuta-
tio in laur.

Fer; pater, inquis, opem, sfiamina numem habetis.

ET
Monstrorum Historia. 185

Et paulo inferius.

Vix prece finita, torpor granis occupat artus;
Nolit a cinquam semel precordia libera,
In frondem erinet, in ramo brachia crescunt.

Interea ad leuandum animi gravi tantum ploravit, praeter Inachum, quem et ipse et de loca amissa sequacem
batar; hac enim tam praeclaris formae dotibus crat insignit, ut illiis amore Jupiter accensus fuerit; ideoque cænpressam, ne id ad aures Iunonis putuerent, in vaccam transfiguravit. Hoc sic explicatur ab Ovidio.

E

Conjigit adventum proserenter, ing. iuuenam
Inasbitat vultus mutauerat stilis, iuuenam
Buqu, formosa et ccc.


Arge iacto, quos in tot lumina lumen habebat
Excititum efi, centum oculos nov occupat unu,
Excipit ho, volutur: siu Saturnia pennis
Collocat, & gemmis caudam Bellanishus impleat.

Pan quoq, Arcadia: Deus syringam nympham Naiadum pulcherrimam depellerat, qui eis fugiens congruerat, fororum auxilio, in arundinem convexit, & centum oculis caudam Paionis vennerat, ut legitur apud Poetam.

E

Coniugis aduentum præfenterat, tuum iunianam
Inaeextus vultus mutauerat illa, iunianam
Buqu, formosam et ccc.

Argo in Pa-
nonem.

Syringa in
Arundinem

F

Pan quoq, Arcadia: Deus syringam nympham Naiadum pulcherrimam depellerat, qui eis fugiens congruerat, fororum auxilio, in arundinem convexit, & centum oculis caudam Paionis vennerat, ut legitur apud Poetam.

Basia, qua Pami nimi importuna negabant
Arcadico Syrinxis sit a fuit.

Hac futula nonnulli referunt viam fulisse Mercurium, ut eis suaviter dono Argum in omnium compelleret, ut deinde ipsiut interficeret, ut transummutatione Syringa: dic loquatur Ovidius.

Vt se mutaret liquidus o acies forores;
Paneg. cum prensam sit ab Am Syringa potaret,
Corpore pro nymphis, calamos tevise paliaret.

G

Irap: Argo in paionem transfigurato, lo furiis agitata totem peragans orbem, 
tem in Aegyptum peruenit, ut vi placta Io, & deposita hanc iuuenam, pristinam formam recipuisset, ut id ad aures luni perueniret. Hoc sic explicatur ab Ovidio.

Vt lenita Dea e illa vultus capit illa pristinae,
Vt hunc quod ante fuit, edisse.

Ex hac natus eft Epaphus, qui creuit valde similis Phaetonis, Apolloinis, & Clymenes filio; quae Phaeton difficile animo hoc ferens, cum ob similitudine Epaphus se Apolloinis similis esse iactaret, at patris aedes accedens, ut melius quis generis nobilitatem ostenteret, currum Solis ducendum impetravit a quorum tradita equis, quorum nomina sunt Pyrous, Eous, Aethon, & Phlegon. cum igni Phaeton currum ascendisset, equi metuigni auriga conteratarit: ut id ad iunianum partem tenendur, sic totum terrarum orbis arderetur: ut nunc Jupiteri humanis motibus precibus Phaetontem ob audacia rerum in Patum dejectum, Heliades nym.

phae Phaetonis forores frattis, caulis jucunditas, & caderer in flumine quassias, Deorum misericordia, in Populos abores, & earum lacrymæ in guttas electi transmutata sunt de hac transmutatione Ovidius sic canit!

Heliades in
Populas.

Complectitur inguinis cortex
Pery: gradus, uterum pedis, humanus, manus,
Ambit &c.

Hic transmutatione interfectus Cygnus Sthenelae filius Liguriae Rex, materno
fange, & numma benevolentia Phaetonti coniunxit, qui circa ripam Padi caflum
infelicem amicis, & conflagrati indeolecens, tandem in volucrum sui nominis
lautant, que nubis ab igne absortens, circa paludes, & flagna siebilem cantilenam
emittens versatur.

Q. 3
Vlyfsis Aldrouandi

Venus Iuppiter terrarum orbem Phacentis infania confegratum inuifens, dum per Arcadium vagaretur, incidit in amorem Califitos filia Lycanios, quam cum nullis precibus confequi potuisset; at vaeramenta confugins, tandem ea potius citat quandoquidem Diana formam inuit, & pellae occurrens, cum ea concubuit.

Pretiosum indutur faciem, vulsum, Diana.

Iuno autem id iuengiles, Califio in Vrsam transfigurat, quem deinde Iuppiter vna cum Arcae filio inter iudera septemtrionalia collocavit.

Mens antiqua maner, fadat a quo, manat in Vrsas.

Affidoq; nec genus ita fata dolore.

Califio aegitur in Vrsam mutata, & Arcade eius filio in Vrle curfodem convertio, quem Gracchi Aenophilaem appellet; Iuno in prono curru a ponuncibus tradio in Coelum deuerta citat; dum Cornius Cornidae filio Cornem Regis Phocidos amis cam Apollinis in adulterio deprehendens, crimen ad Phaebum delaturus aduelat, quem garrula cornix, nempe ipara Coronis hisce verbis insecabitur. Respicere Corinthum quemadmodum ego fim autem, & buhos causam calamitatis audias. Cum Minerua Erichthonium Vulcani filium in terram cadentem suafulisset, & illum Cecrops filiusibus nimium Pandofo, Herfe, & Aclauro, includus citra toctulcutum tradisset, atque monuisset, ne illum cuiq; mons vixit Aclauros deceptus extantis, & querum miha vna cum fupporto inuicem offendit. Ego autem imprudens confef- fim hoc Minerue communicandi, illa autem in uiram mutatus in me coierunt, & catu aliarum Virginum ad litha me relegavit; vbi Neptunus me inuatu in terra vixit, & dominum meum in cornicem transfigurat.

Coronis in 

Corinem.

Drachia caperunt lemnas nigrescere pennis
Resercer ex autem veiliam conabat, at illa
Plana erat, ingens rerum exsustant immat.

Deinde profecuitur Coronis iuengis, quem crimen venia potius, quam culpa dignum fuiffe; cju maior fuerit error Nyctemenes filie Nytetee, qui perdito agitata luxu, partis congrueum non abhorruit, quo &eclare Superi excandalentes illam transfiguravit in Noctum, qua eueris aubius inuatu nefandam feceus nocturno tempore occulat. Id sic a Poeta exponitur.

Non andita sibi est patria venerat cibus
Nyctemone; nisi illa guidens, sed confecula culp
Conspiculum, lucem vnguis, tenubat; quod erat
Celai, et &candide expulit oculi vti sola.

Nyctemones
in noctum.

Postmodum Corinthus rationibus cornicis minimi commotus, iam captum pergens inter retulit Phoebiis; cum coronis cum iuencum habebant obseruati, & quibus Apollo indignatus, fugiora pellam futurn Apollinis filium in vetro gefcantem con-fixit. Sed paulo post cum Apollinem facti penitusfuit, candidas Corinthi locucis penas in nigra mutuit: immo, aperta mulieris matrice, infamtem educuit, & Aeculpium vocatum, ad Chironem Centuram mitis educandum, & erudiendum, & post; tum, ut ab eo artem medicam perciceret. Habebat autem Chiron Ocyroen

ex Charita filiam, qui interdum furore quodam percita, futura pradicere confuerat: hoc igitur Aeculpium in arte medica profecurum, & defundos prifinix vtrque retiturum, & tandem Aeculpium praefinguit. Sed posfhaec vaticinias, Ocyroen formam esque adepta est, ut canit Poeta.

Ocyroen
egnam.

Talia dicta est extrema quaeque
Intellela parum, confraps verba fuerunt;
Sunt nec verba guidens, nec aequo somni illa eidustur,
Sed somniantis egnam, paraeq; in tempore eritos
Educi bionitus etc.

Poshaec Phaebis paltor fatus cum Admeti Regis Theeifalix armente paececeret.

Met-
Mercurius, ut illum Inducaret, boves, quos culdodiebar procul errantes furatus, in quadam fylia occultus: sed ne Battus quidam equarum suis tosum offererat, furtum manifestaret, Mercurius pulcherrimam illivivencam dono dedit, deinde ut fidei Battii periculam faceret, statim aliam induens formam ad eundem accedens, magnum premium illi promittens, fi quo in loco verfarentur illae boves, indicaret. Battus luceri cupiditate dudus eas libentiffime ostendit, quo dolo Mercurius hincbat, cum in lapidem indicem commutaret, ut canit Ovidius.

In durnam fyliam, qua una quae dictionibus.

E Rursus hinc dicentes Mercurius, ut per alium volitans, inter Virgines Atheniensium, qua sacra Mineru® celebrabant, Herfor Cercopis fili® elegant® forma confpiciam concupisit; quad Agridius illius forere rum rogavit, ut fibi in hoc amore prae® effet, qua pæta argenti mercede, fumam illi operam pollicita. Mercurius autem, ob auritiam puella, ingenium in motum concipiens, in illam concitat inuidiam; sic, hac in dies cruciata, cum Mercurio opem non tuifìt, ab eodem in faxum fuit conuerft.

In ururam &p; in fyliam, ut in Phanixam profeets effe, ut illius Regionis armenta ad vitis compellefer. Iter fuga Jupitera fuceptas Tauriforme inter cereros boves diuagari cappi, quibus adfendencs Europa Agenoris Regis filia, eam in Cretam tranfuit, quia huius nimio amore Jupiter in cebatur: hac metamorphos fìc exponit Poeta:

Primaque fulcis acies comparuit haud,
Tegmina mox equi nutantia cono.
Mox humeri, penisque omerata telis
Exsurgit, crepitu, segne expatia virorum.

In urbe dicitur, ut in Cerni.

Hunc caruuid aliquis de Aconis hic canit.

Intra Aconem viditque vires quas, quos cum ceteris simulatibus nuda ab Albeba, illic 0 Dea in Ceruim conuerfus fuit, deinde apparentibus canibus de receipta, qui domo inter fe certamine diffidentes, omnes prater quion; focios, interierunt: deinde metamorphosis fìc legitur.


Vt verba adflicata multi nepotes ex Cadmo geniti creuerat, quorup quas Aécon Arithi filius maximus illi attulit merorem; dum bis venando feffus, ad fontem perueniit, in quo Diana cum comitibus nuda ab Albeba, illic 0 Dea in Ceruim conuerfus fuit, deinde appetit quos ceteris dilanitus: id fìc ad Poeta exprimitur.

Dat parfo capiti vivace cornu, Cerni,
Dat spatius collo, somniis quos, acuminis auror.

Verum reditu alii de Aconis hic canit.

Intra Aconem viditque vires quas, quos cum ceteris simulatibus nuda ab Albeba, illic 0 Dea in Ceruim conuerfus fuit, deinde appetit quos ceteris dilanitus: id fìc ad Poeta exprimitur.

Aconem Ceruim.

Tunc simulans annum, posuit ad tempora eam, Salutaris, cum forum, et cursum etremens
Membrana silit grea, vocem qua, faciit anilem,
Ipfa erat Beroe Semeles Epidaurae nutrita.

Praterea referunt Iunonem, et Iouem, ioci gratia, inter se contingere, non vir, an feminam maiorem in congressu voluptatem perciperat, atque huian controvertisse: Tiresiam Heueri filium idicere coniunctum, cumbie turpium, sexum expetit: namquille in fuligo serpentis coge dentem baculo percussus in feminam suam commutatus, in quo sexum annos traduxit, et fulmif formam acquirit.

Tiresiam autem illum fementiam probans Iunonem condemnauit, quae indignata Tiresiam excuwit; Iuppiter vero illi scientiam futura pridicendi communicavit. Illius autem vaticiniam prima ad Eryxiam nympha Oeana, et Tethysa filia fe numquam ad ficta agniti, cum hic utremque sexum expertum fuerit, et quae in futuro posita potestatibus, Dixon autem sexum in contraria mutavit. Nunc quoque, uter femur, perennis angustiabysm Forma prior redquit.


Tiresias autem Iouis fementiam probans Iunonem condemnauit, quae indignata Tiresiam excitavit; Iuppiter vero illi scientiam futura pridicendi communicavit. Illius autem vaticiniam prima ad Lyriope nympha Ocean, et Tethyos filia licet cujus nymphaea ad ficta agniti, cum hic utremque sexum expertum fuerit, et quae in futuro posita potestatibus, Dixon autem sexum in contraria mutavit. Nunc quoque, uter semur, perennis angustiabysm Forma prior redquit.
quia a vate intellexit Bacchi adventum, & illius sacrificia ipsius detrimento esse futura, imperavit fuis, ne Bacchi praeceptis obstreparetent, sed ipsum arcte vincum in carcerem ducerent. Bacchus autem et ipsum deluderet in Acetem Libertim tem transfiguratum est, ut Poeta canit.

& Bacchus vbi est

Agere Domine Bacchum vidisse negarunt.
Hunc dixerunt tamen comitem, tam unam, facerrum
Crepimus, & tradunt manus post erga ligatis.

Talis igitur fuit Bacchi potestas, ut captus a nautis thyrenis, ob eximiam formae pulchritudinem navigo impositus, graui percutus irascimenta in Feras, & ferpentes transformauerit. Thyretigitur timore confcripserunt in mare praecipites & dederunt, & in Delphinos mutati natarunt; ut in his versibus canitur.

In spatium res ille manus brevem videt, & illas
Iam non esse manum, iam pinnas posse vocari.
Alter ad insoros cupiens dare brachia sunes.
Brachia non habuit, trium: repandus inundas
Corporis desit, falsa nova sua causa est.
Quis dimidia situavit corona Lucri?

Pentheus tandem, iuxta vatricinium, Bacchi contemptor properans in montem Cytherona, vbi sacrificia Bacchi celebrabantur, repentemutatus in aprum dilaniatus est.

Ille oper in nonbris errat qui maximus agris,
Ille nihil ferendus apor, ursus omnis in unum
Turba forsens.

Poeta in quarto libro aperte, & dilucide exprimit, quomodo, praeter Pentheum, Alcithoe Minos filia non folum Bacchum flacci faciebat, verum etiam tempore sacrificiorum, vna cum fororibus laniicio operam dabat. Dum igitur satis multae operi essent intentae, fabellas vestim et referre decreuerunt, quorum narratio labore futurum alia ex parte leuarent. Iraque illa vna a surgens dubiatus, ut prius mentio habenda esset de Babylonia, quae in piceum fuerat mutata, an de eius filia Semiramide, quae in columbia fuerat transfigurata, an de Natade nymphae, qua cantonibus, & herbis, puflones quosdam in piceas convertit, & randem ipse quoque formam pumos inuit. An in campum esset afferrenda ratio, cur fructus mori arboris olivolis, temporis traqu, nigredinem nactus fuerint, quod ex sanguine Pyrami, & Thiasedes contigiis mememorat. Hanc igitur fabulam non amplius audiam exararunt: de praecelis Poeta sic loquitur.

E.4. Metam

cum de Babylonio narrat

Dercetes, quam versa squamis velanibus artus
Stagnapalestinie vredunt calumine figura.
An magis, ut sumpstis illas illa pennis
Extremis altis in montibus egerit annos,
Natis an ut canus, nimium vis potens herbis
Feritis in tacitos inuenes corpora pumos.
Donec idem passa est; an que pone alba feret
Vt nude niga ferat contiuit sanguinis arbor;
Ecce placent, ecce quondam vulgares fabula non est.
Talis in alia meditata, lana sua filia sequente.
Pyramus, et Thyria inuenos pulcherrimus alter
Altera, quas Oriens habit, pratalia puelitis.

Expofita haec fabula, iam Leucothoe Alcithoe forord aliam narrandam se accepiebat. Verum antequam exponerat, quemadmodum filia Orchami Regis Achemenidum, & Eurinome in arbreum thorius fuerit convenerat, Martem, & Veneris adulterium expressit: siquidem cum Sol Martem cum Venere congruentem Vulcanum indicasset. Vulcans, reto artificioso fabricato, Martem & Venere sommum vincens in omnium Deorum conspectum attulit. Quamobrem Venus indignata operam dedidit, ut folamore Leucothyces accenderetur, qui posset ut facillus et potius, in

Vulcami arieficum.

Thyreti in

Delphinos.

Pantheus in

aprum.

E.4. Metam
Vlyssis Aldrouandii

in Eurinomeni filius matrem conuenit.

Dum ibi quadrupedes celerisse pabula carpunt,

Movit, vicem peragit, ibamam Deus in matres amatos

Versus in Eurinomen, faciendo gentisricia,

Cum autem Clycie, quae & ipsa Phaeburni deperibat, invidia quadam stimulata,

Orchamo Leucothoe patri nutriciatet filiam ad Solem superum suisse; tunc pater

ingenti commotitus, ita eam adiuvice vitam tumulauit: unde Sol inobscuris amicis mi-

futus cum in thuris aborrem transfigurarit, quae metamorphosis hic expressitur.

Vergas, per globas sensum radiibus alis

Thure suresit, summumque cacumine ripis.

Ipsa autem Clycie nymphae monello serico animo Leucothoe nimi in amore prae-

latum suisse, cum Solem maxima benevolentia profquequebat; ingenti affecta me-

rori, nouem dies absit; alimento traduxit: sed tandem Deorum benignitate in her-

bam Heliotropium mutata fuit, quae planta adhuc pristini amoris memor, inclinito

cacumine Solem ad ortum ad occatum concomitantur.

illa summa quamuis radice tenetur

Vertitur ad Solem, mutatur; ratione amorem.

Expedita hae fabula, Alcithoe ipsa est, ut & ipsa aliquod fabulosum in medium

affertet: quae hilari exordiens animo, non referam, inquit, veluti Daphnis Mercurij

filius, & paever Idaeus ab uxor Thalia, ob pellicis cuiuram metum, in lapide ver-

sus fuerit, nec verba faciam, de Scythaone, qui modò in virum, modò in feminam

ceperat, omnium quoq. Celmi, Adamantis, & Curetan cafus, qui ex imbris pro-

creatioque ferentur, nem per nonem habebo de Croco adolecente, & Smilace vir-

gine, qui florum formam adepti sunt.

Puigares taceas, dixit, paever amores

Daphnides Idaei, quem nymphae pellicis ina

Constitit in saxum.

Nec loquar, ut quondam natura ait nusato

Ambiquus fuerit modo vir, modo femina Scython.

Te quoq. nunc Adamus quondam difficilem passu

Celine tui, largius saxis Curetan absibile.

Et Crocon in parum virtute etiam Smilace florit.

Referam, inquit, quemadmodum Hermaphrodites Mercurij, & Veneris filius a

nymphae Natadibus olim in monte Ida educatus, propriis sedibus relicibus, adquera-

sae nym-

Cari: fontem peruenit, ubi solente Salmae nympha habitabat. Hunc igitur

pho in un

puerum nym-

Carn: fontem ingressum Nympha confpexa, ita immoderato eum affedu pro-

cerus* ut adolecente nec quosquam potucerit, sed am-

bo vnum corpus, utroq. integrum sexu decempræseparat: hoc autem hic

in hac transmutatione Aufonius elegans habet epigramma quantum silientio incul-

uum, non esse putauimus. hoc autem hic habet.

Salmacis optato concreta est nymphae marito

Felix virgo, filii se sei inesse vivrum;

Et in forma suam permisi puella

Nisi felix, umnum si licet esse duos.

His exponitis fabulis, & fororibus Thébanis conticentibus, repentemnune Bacc-

chi, & fono rutilum haetererelactae, nocteq; inguete, in vespertilionis figuram

abierunt; ut in his veribus legitur.
Monstrorum Historia.

Contra eos, qui minimam pro corpore vocem, emissunt, peragunt, utembris querelas; Tellus, non sylus habitans, lucem, perfecet, Nota volans, sero, tenebat, ut esset nomine.


As Venus immersit, neptis miferata labores, Sic parva blandita sua: numen aquarum Magna quidem posco, sed tu mi fuscere meorum, Iactatis et iugis cotin in tonio immensus, Et Dii adde tuis, aliqua & mibi gratia potens est, Si tamen in medio quondam converto profundo Spuma sui, gratum qui: manee mibi nomen abilla, Amatis oranti Neptunus, et abhatis illis, Quod mortaet suis, Maiestatem, verendum Impetrat: numen qui: frons: faciem: non autem, Leucothœnae Deum cum mare Palemonem dixit.

Thebanse verò Lunonis comites partim in faça, partim in aues abierunt: quocirca Cadmus has ponderans calamitates, ex thebanis sedibus in Regiorem Illyricam vsu cum Hermione exor profugius, et tamen ad Dii in serpentem sit transformati, exspatur Igitur Cadmi lic ab Ovidio introducitur.

Cadme mane, te qui in axillis hos munitor. Cadme manes, se, in saxa munitor.

Ex prope Cadmi abducit Acrisius apud Argusos tegnabat, qui non modo Bacchi, sed alia quo: numina apernabor. In primis nepotem suum Perseus ex Ioue, & Danae natum minim credebat, haec aut incredulitas non mediocre detrimentum illi attulisse fuit. Forte igitur Perseus ad accipiendum Medusæ caput a Polydeæius missus fuerat, cuius capitis asperitatem, homines in saxa vertebant. Iamque Perseus, Minerva operem ferenet, caput Medusæ retulerat, ipfoque per Africam iter habente, ex guttis sanguinis in capite in terram cadentibus serpentibus sunt procreati, & ex utero Medusæ equus alatus, namrum Pegæus exiit.

Cumque super Libycæ vi requiring areas
Coronei captivus quæ cecidere eternè
Quæ hominum exceptas varias animant in angus.

Namque Perseous ad Atlanten Iaperi filium perueniatur, qui Atlas, cum olim ad Themi de Deorum antiquitatem responsum accepit, ne quemquam ex Iouis prole, hospitio honefaret, si vellet horram, in quo pomà creuerat aures, custodiri; Perseus longo intine desfatigato hospitium negavit. At Perseus detectum Gorgonis caput illi obiicet, quon prospecto, Atlas illinc in montem euidem nominis mutatus est, qui ob altitudinem Coelum futilinere perhibetur. Sic enim Perseus introducitur Io quens.

At quoniam parati tibi gratia voluera el,
Accipe munus, ait, lenuans a parte Medusa.

Ipse
Vlyssiis Aldrouandi

Ipse teso verus falsamentis proditor ora.
Quantus erat mortis falsus Atlas, nam barba, comag,
In sylvis abeunt, in pustis humanis magnis.
Quod capit anste fuit, summum est in monte caucum.

His pereat, Perseus per Aethiopiam iter faciens ad eam peruenit sedem, vbi Andromeda Cephei, & Cassiopea filia, ob matris sperbiam, monstro marino exopista conficicie batur. Quando quidem, Cassiopea inter Nereides se pulcherriam factante, Neptunus precibus nymphaum motus marinus monstrum ad Aethiopiam vaflandam incitavit. Qua de re consuls Iuppiter Hammon, qua ratione Nereidum numina placari posse, respondit id fieri non posse, nisi aliqua ex Cepheo, & Cassiopea genus betia marina dilacerandus obiectoretur. Cum igitur Andromeda scopulo alligatam, & Aers devorandam Perseus confessisset, dotibus formae irretios, eam se liberaretti posserserit, respondit id fieri non posse, nisi aliqua ex Cepheo, & Cassiopea generos betia marina dilacerandus obiectoretur.

Andromeda scopulo alligata

Multis in montes taurum formis.

Pretus in lapses

Musae in oves.

Vt efse verus falsamentis proditor ora.
Quantus erat mortis falsus Atlas, nam barba, comag.
In sylvis abeunt, in pustis humanis magnis.
Quod capit anste fuit, summum est in monte caucum.

His pereat, Perseus per Aethiopiam iter faciens ad eam peruenit sedem, vbi Andromeda Cephei, & Cassiopea filia, ob matris sperbiam, monstro marino exopista conficicie batur. Quando quidem, Cassiopea inter Nereides se pulcherriam factante, Neptunus precibus nymphaum motus marinus monstrum ad Aethiopiam vaflandam incitavit. Qua de re consuls Iuppiter Hammon, qua ratione Nereidum numina placari posse, respondit id fieri non posse, nisi aliqua ex Cepheo, & Cassiopea generos betia marina dilacerandus obiectoretur. Cum igitur Andromeda scopulo alligatam, & Aers devorandam Perseus confessisset, dotibus formae irretios, eam se liberaretti posserserit, respondit id fieri non posse, nisi aliqua ex Cepheo, & Cassiopea generos betia marina dilacerandus obiectoretur.

Andromeda scopulo alligata

Multis in montes taurum formis.

Pretus in lapses

Musae in oves.

Vt efse verus falsamentis proditor ora.
Quantus erat mortis falsus Atlas, nam barba, comag.
In sylvis abeunt, in pustis humanis magnis.
Quod capit anste fuit, summum est in monte caucum.

His pereat, Perseus per Aethiopiam iter faciens ad eam peruenit sedem, vbi Andromeda Cephei, & Cassiopea filia, ob matris sperbiam, monstro marino exopista conficicie batur. Quando quidem, Cassiopea inter Nereides se pulcherriam factante, Neptunus precibus nymphaum motus marinus monstrum ad Aethiopiam vaflandam incitavit. Qua de re consuls Iuppiter Hammon, qua ratione Nereidum numina placari posse, respondit id fieri non posse, nisi aliqua ex Cepheo, & Cassiopea generos betia marina dilacerandus obiectoretur. Cum igitur Andromeda scopulo alligatam, & Aers devorandam Perseus confessisset, dotibus formae irretios, eam se liberaretti posserserit, respondit id fieri non posse, nisi aliqua ex Cepheo, & Cassiopea generos betia marina dilacerandus obiectoretur.

Andromeda scopulo alligata

Multis in montes taurum formis.

Pretus in lapses

Musae in oves.
Corum, Bacchus in Caprum, Diana in Sicem, Iuno in Vaccum, Venus in Piscem, & Mercurius in ibis transfigurati sunt.

Dana: gregis, distis, sit Luppiter, unde recurrit
Nunc quoq: formare Lybus eft cum corubus Ammon.
Delius in corne, proles Semele ac aperes.
Fecro: hor Bibi, nuna Saturnia vacca.
Picee Venus lanus, Colmenus ibis alis.

His consiis in Deos a Pieridibus prolatis: ex altera parte Deus: uos edent cunctus, & inter has Calliope prima, cui totius certaminis prouincia demandata fuerit.

Erat, non Deorum vitupera, sed Cereris encomia, & potissimum Proserpina: raptum canendo elegantissimé deserit et. Primoq: narravit, veluti Pluto inferne regionis Deus, dum per loca spatiaretur herbofa, uifam Proserpinam Ceres filiam, eius amore ita confagratu, ut illum proprio impofitam currui ad tartarea regna dedit.

Xenius: quanquis Cyané nympha raptui incauim relucifari conaretur: quocircum ingenia fictitata dolore formam fontiim fontis adepta est.

At Cyane raptam: Deam contemplans: sonitus
Inter sui merens inconstabiliis uoluntas,
Mente gerit tacita, lacrymisque, absumitur omnium;
Et quum fuerat magnus modo Numen, in illis
Extensus aequus agnae.

Ceres autem milliam filiam per cunctas totius orbis regiones inuigis, stedium seicta, & sti oppresi, quoniam regiit vetustam, qui fi modicum aquam heated, illam in capriis tramur, fed illam modum ara mixtnctum et propinavit, quod Ceres bis quodam pueris irriobat: quinque inm.

M Cyane raptam: Deam contemptas: fontis
Ceridan: in lurafuis ineonstabile vulnus, fontem.
Mente gera tacita, lacrymisque, absumitur omnium;
Et quum fuerat magna magnus modo Numen, in illis
Extensus aequus agnae.

Tandem Ceres, cum, lultratis Regionibus cunctis, nullibis filibus inuigis, denò

Pluma, pedis: auem, cum virginis ota geratis, Sirenas: iti
Quae cum legeret flores Proserpina vernos.

Iupiter: in aerum.

Ascalaphus: in bubonem.

Sirius: in aerum.

Poste:
Poe
ta
super
saec
us
alaram
in
sete
ere
remis
Optat
is,
fac
cis,
Dos
hahuit
is,
&
artus
Vidit
is
et
cros
subius
flae
cre
tennis.

Immo
Ar
thu
fua
quoq
transformation
en
recita
uit;
ete
im
hac
nympha
Diana
comes
in
fluminis
Alpher
am
or
incidit;
cumq;
is
fugien
ent
Ar
thu
fam
per
sequetur,
nympha;
au
ilio
Diana
implorat,
statim
in
fontem
cessit.

Aretufa in
fontem.

cur
sit
Aretufa
saec
fus?

Conticere
unde,
quarum
Dea
in
fupinit
al

Fonte
caput,
virides
que;
ma
nec
ace
apta
capita
Fluminis
Alphief
nuere
narrat
amor.

His
didis,
Ceres
Athenas
ad
sat
cur
ab
alat
S draconibus
tra
ce

Triptolemo
donat,
vt
hones
agricul
tam
doceret.
Is
cum
in
Scythian
per
en
et,
se
Re
La
no
hon◦r
ico
exceptus
suit
hospitio,
fed
ope
Cer
ris
s gra

dus
Lyn
cus
incidit.
Qua
prop
Dea
indignata
Regem
hunc
e
Lyn
cum
trans
formauit.

Barbarus
in
didit,
tantis;
s
munoris
a

Ipse
sit,
hospitio
recipit,
sumo;
granatum.

Aggregat
ser,
c
tan

Lyc
Ceres
ves
et

Prad
eta
igor
omnia
a
Calliop
elegant
ard
fuerunt
recitata;
hincq;
Mu-

es,
Nympharum
iudicio,
in
hoc
can
cert

tames
arbor
ob
trep
entes
paul
ant
Minerva
obferuauat,

Planger
dum;
volunt,

per
bachi
et
fec
man.

Quoc
in
alit

Arc

Aer


Pierides in
cap.

Vexst
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

In
le
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Audito
Mufarum,
&
Pierid
certat

in
to
libro
poeta
exponit
Palladem,
Monstrorum Historia.

Altera pygmaea satum miferabile marius
Pari babes, hanc Iuno infert certamine oculus.
Eve Genem.

Finicit, & Antignem aufam contendere quaevam,
Cum magno conforse Iouis, quam regia Iuno
In volucrum versis, fumpect & candida pennis
Ipse fibi planuit crepitate eicona rectro.
Qui superest solus Cyram babet angulos orbem,
Ipfi gradus tempit naturum membra suarum

Amplectens.

Ex alera parte Arachne intexuit sue telae mutationem Iouis in Taurum, ob Eu-
ropam Agenoris filiam, in Aquilam ob Afericen, in Cygnum propter Ledam Te-
stii filiam, in Satyrum ob Antrom ob Nystei filiam, in Amphitritone, ob Alcmenam
Electris filiam, in aurum ob Danaeum, in ignem propter Aeginam Afopi filiam, in
pastorem ob Memnonysnen, & deniqi in serpentem propter Proserpina. Quam-
uis alius Poeta quatro tantum Iouis transfigurationum memoris hic difficilo.

Dicitur ob Europam, Danaen, Nycteides, Leadam,
Bacchus ob europam, Partheni, Lupiter alius Oleru.

Sed hoc obiter dictum sit. Inuper Arachne suae textilis simulae amorum Ne-
puni addit, qui in amicae Eneipum couterus est, ut Iphigeniam amplectetur, in
Taurum, ut Acolia Acolii filia poteret, in arietem, ut Basaltida comprimeret,
in equum, ut Cererem, & Medulam conferretur, in Delphinum, ut cum Melatio
pulla cubaret. Fraterea eadem telae intexsit amores Phaebi, offendens illum in
accipitrem, aliud in Leonem, interdum in pastore, ob Icen Macharei filiam
mutatur suae. Nec omittit icones amorum Bacchi qui in svam transfiguratus
Erigonem despect, Adelepem telae delinuiteram Saturniam qui induens for-
nam equi cum Phylira Oceanii filia concubuit, ex qua posmodum Chironem Cen-
taurum insecut: carmina sunt hunc.

Mythos elosam designat imagine tauri.
Europam.

Fecis, & Afericen aquila lustante tenerti.
Fecis orborismus Leadam sub alis.

Adidit ut Satyri celatius imaginem pulchram
Lipiper implens gemino Nycteides fato,
Amphitritio fuersit, cum te Teryndla cepit,
Aurens ut Danaeum, Apeida lusitatis fugit,
Mmemosine pastor, variusque Delsalis serpens.
Te quoque mutum per Neptunum tenero,
Virgine in Aecia pofuit, sucis Eneipus
Gigius, & Alotida, utres Basaltida fallit.
Ete fanae quos frueque minissima mater
Senet equum, te senet eqcum eruita columbris
Mater equinolacris, senet delphino Melanto
Visur hic etiam aegeatis imaginis Phaebus,
Visg modo accipitres, pennis, modo tertia Iouis
Geferit, ut pafer Macharei ius, suis Icem.
Liber, ut Erisgena falsa deceperet:non.
Ut Saturnus equum geminum choroe creatis.

Poftea quam Arachne simulacra textilis Mineruoe miro fabricata attisico obser-
uerit, atque sium opus illi minime effe comparandum, id acerbum fereens, la-
queo vicam finuit. Tunc Mineruanae hanc pullam in araneam converxit.

Arachnis in araneam.
Siculus, & antiquas exercet araneae telas.

Verum Niobe Tantalum filium Arachnei minimi petendem, cum ex Amphione marito septem filios, & totidem filias fulcipisset, sacrificia Latona nó soli nullo foci fiaciebat, verum quoqu'i telli in honorebus praeferendam esse opinabatur: quanquam Latona hæ temeritate tumulata filios ab Apolline, & Diana fuga fues figni inuicti, hoc de re pater nimio afflèctus marore fe ipsum peremit, & Niobe formam saxiadepta est.

Amplius Latona per Lyciamiter habens, & ardentì vexata fìti ad flagnum accecidens, & ab agricolis Lyciis impedita, òos confequens in ranae transmutavit.

Hec flupta Deos infracta Thébant celebrabant immò inter illos nó abhuit, qui Apollinis vindicati de Saroe reticient, quandoquidem Maríyas fatares tibiari cantu Apollinem prouocauerat, & tædiam ab ece supræcesus, crie proutus fuit, & fangiis a toto corpore dimanavat mutatis eft in flammum, qui per Phyrgiam décuæsí Maríyas à nomine Saroe manusparebat.


Pyanæa sunt geniæ Pandione ferro corpóia Coetanum penes pendere poterat. Penèbus penes, quorum pers altera filiæ, ætate velâ subre, veg. abhinc de peço pore edí. Exceffêse now, egnatæ, fangiue plumae, ille dolore nunc, penes, cupidineròscos.}

Eterburnus, cui fanti in vertice eritæ, Do Philomela autem, Author Philomelæ fic canit.
Monstrorum Historia.

Flav Philomela nefas incehitur, &que
Musa puella fuit, garrula ferenus aui.

Pandione moritur, Erichthonis opè Palladis regnum Atheniense occupat, vbi quatuor filios habuit, sed duo suae filius ante aedificium parens fuit, immo Harpia Philippus frater esse habet, quam polecta Zetes, & Calais, & Phineus gratificarentur in fugam verterunt. Deinde hic cum parentibus Colchon suum pelus postulabant, fed et responsum habuerunt, tauros nubibus, & ore ignem spirantes prins esse domandos, & hominum armatorum impetus ex dentibus feminine nascendum desiderandum, necnon Dracō veluris aurei coepit ad vetus aureum atque ad vetum aureum atque.

In libro septimo Ovidii memorat Mingas Thestalia populos, necnon filios Orithiae nauigantes, tandem ad Phineum, in remama calamitate verterunt, peruenisse. Nām quum proprios filios Orithum, & Carabini excaecatrisque, quaque dedit, accepti sunt, sed duarum venustarum alteram Procrisque, & alteram Orithyam, Boreas Thraciae ventus, in Thraciam detulerat, juxta qua Zetes, & Calais filios suscepit, quippe cum alius Argonaucis ad vetus aurei atque ad vetus aurei atque.

In libro septimo Ovidius memorat Mingas Thestalia populos, necnon filios Orithiae nauigantes, tandem ad Phineum, in remama calamitate verterunt, peruenisse. Nām quum proprios filios Orithum, & Carabini excaecatrisque, quaque dedit, accepti sunt, sed duarum venustarum alteram Procrisque, & alteram Orithyam, Boreas Thraciae ventus, in Thraciam detulerat, juxta qua Zetes, & Calais filios suscepit, quippe cum alius Argonaucis ad vetus aureum atque ad vetus aureum atque.
Inde Calaurea Latibidos a dicit arm,
In velumem versum coninga conici Regis.

Poet calum pruditorum, Medea obturavit. Cepheus fata nepotis lugement, &
ab Apolline in Phoenen transformatum.

Cepheus prouit hinc deponente fata nepotis
Rosplet in tumed Phoen ab Apolline versum.

Tandem petiit vir hem Ephyren, vi primum & fungis humana corpora genita
fuiffe tradunt.

Corpora vulgarum plurislibus edita fungis

Hoc cum pertunisset Medea conquerebatur, sc ob Creum Creconis Regis
Corinthorum filiam, a lato funte contemplati ideoque accensa, filiofiguram
patre delineatis, Athenas Draconibus alatis fuit declar; vbi Polyphephonis ne-
ptem in volucrum mutatum obseruavit.

Pannusque mentis nopeo. Polyphephonem alis.

Medeam huc accedentem Aegaeus non solum honorifico hospicio, sed etiam solli
leto except, ex qua Medum alium supecit. Interim, Theueus Ager filius dudum
a patria abren Athenas recerfun eff, quem pater, ob diuturnum tempus, no agno-
sebat. Verum huits aduentum Medea, & filii, & filio temnse perfuisti Aegaeos, ut
aconitum Theueo tanquam hosti proporisc.; Sed cum ille a parte inademem fuc
cognitos, Medea nubibus aceta vna cum Medo in Aiaam profigit. Interea Aegaeus,
ob aduentum filii, magna perfuus latitu celebrari sacrificia injuit, in quem enco-
Miae Theuei commemorarentur, temp placuit in ece mentem saum marathumom,
& Scyrone, quipote a inigne crural. Ictum in copulum fuit mutatus.

Fera negat sedem, fedem negat ejus. vndus

Quis ista sia die tretur daffere vndus?

In copula, fecpolis nomen Scyrone ineret.

Aegaeus perfectum gaudium non potuit aggere, nam Minos Iouis, & Europei
fue bellum Atheniensi adixit, variaq gentes hincinde congreguit, inter
quas colentes Sithon infulam recensunt; quam infulam Arne puella auri pulchris-
tudine capta hostibus Athenas oppugnantes prodidic, quarem volupta transfigurata.

Arne in mon-

pedalum,

quam, impia prodidit Arne

Scyrone accepit, quod ador a papofarce auro.

Mutata est in aerae, quem nee quos dilegit aeraum.

Nigra pedes, aerae violae monadae poenis.

Doliare Minoi auxilium adversus Athenienses petent Acacius negavit. Interea
naus Atheniensi, in qua Cephalus erat legatus ad Acauem peruenit, vt ad illo
aduerus Cretones opern impe; tunc Cephalo libralariter except. Acacii
auxilium pollit, regionis calamitatem narrans, minimam quod vagante peftilentia
cunct homines intericent. Ipse, autem Acauem cum effer Iouis, illius a summum
patre importunat, ut formico regionis in toto homines verterentur, qui e Myrmidones
appellati fuerint.

Formice in

hominum,

Vota Iouis sano, populi iis, recepiam curse

Parum, & vacuos præcipit colubris agros,

Myrmidones fatis vosc, nec originae nomina frauds.

His dictis ab Acauem, Cephalus Region acendit, vt Phoco Acaei filii hono-
rifice exceptus interrogatur de elegantia inculo, quod manu gelatam, cui respondit
illius ibi donatum ab vno Procris Erechthe Atheniensi Regis filia, vna cum
cane, qui poetae vulpiem infegnem vacum cum ipfa in lapidem transformatum eff.

In libris atra recutig, quamadmodum Cephalus cum Gala militum Athenas re-
uerus eff. Sed Minos interea proprius necem filii Androgei Megaram, in qua Ni-
fus regnavat, obfidere capiit, ut, illa expugnata, faculius victoriam confeceret.
In hac obfidence Scylla Nifi filia Moenia vbiab acendere fape folebat, ut Minœm
bellos, tebus operam darem inuentur, quare illius amore inentiis, & eft illa
potiundis facultas darerit, illa crucem aureum Nifi patris, patria fata continentem

furtim
Monstrorum Historia.

Sertum ab horum Minois instiuit, quo accepto, Minos productionem amans, sed producere odi habeat, viotiam repurrantem. Tunc Scylla ab illo naseleada Cretam inuenit, suae alaudam, & Nius pater in volutum eiusdem nominis ennotatum, Nius autem Græcis dictus haliaxos.

Quam pater ut vidit (nam iam pondebat in auras, 
Et modo facit ausi suavis Haliaxos in alis)
Ibat, ut harenenti nostro lacrare atmineo.
Illa metum popino dimissit, & aura cadentem
Sustinisse levis, ut tangere agnors viat eet,
Pluma fulis, plantis; in anem mutata volator
Cirrus, & al cons eet, hoc nomen adaeptum capillo.

Minos iam de Athenienses triumphans, illis impofuit, ut nono quoq; anno quatuordecim virorum nobilium filios ad labryinthum Cretæ ad Dedalo fabricatum Minotauro Pasiphææ; & Tauri filio desorandos mitterent. Quapropter cum Thefeo Acephalium territa fora congiisestile in Cretam profectus est, ope Ariadne Minois filia, Minotauro interfecit, a labryintheo incolunnis eunuit. Quamvis poetae tanti immort beneleli, Ariadeam cum Phedra forore illinc abducere in insula quadam relignerit. Interess Dedalus in carcere ad Minoe dementus, ut illinc eam cum filio auferaret, alis ex pennis, & era parauit. Sed Icarus præcepis patris miniæ omnes temperas altius volantes, & era alaram liquefatæ, in insula decedit, quæ e nomine puellar addita fcri. Dedalus, mortuo filio, ad Cocalum Siciliei regem regnent, ubi perdidit, quæ prius a Larissa invenit. Sed vicer ingenii, quantum velut in alis,
Ingens edes aures, nomen, quod ante, viris frustra.
Nun tamen hoc aliè velutris suæ corpora tollit,
Ne furet in ramis, n ornis, acetae nidos.
Prepò; humum volat, present; quæ in sepibus auat.
Antiquos menor meius fablema cæsaur.

Thefeus, Minotauro interfecit, maximam sibi faram, & gloriam conciliavit, quamobrem eiuæ Calidoniam ad necandum plurum suos deservantanem regionem illius opem implorant. Nam cum Oeneus Diis omnibus, praeterquam Diomede xædii fæciliæ, Dea indignata in Cocalum rege dominam firmanum, ingente aprum misit, & Æneas, Graecia principibus convocatis, iubes interficere constuit, sed prima omnium Æneas deus confolet, quæ folicitudinem Úeleager admiratus exuisit, quæ interfecit illi conceps, quam pacta frates Úeleager matris criperis, conates peremptis fuerunt. Sed Althea fratrum mortem intelligens, stipitem à Pareis condictum Úeleager vitam continentem Vulcanum tradiderat, quo confunpto, Úeleager interfeci, cuibus forores lugentes in aures mutatae, hodie quoq; Úeleagrides nuncupantur.

Sorores Úeleagri auctae.

Thefeus Athenas revertens ab Acheloe fluo iminitus interfexit qualam infulam Echinadas olim suisse nymphas Naiades, qua Achelœum vilipendebat; iussit, quam percepit originem alterius infula qua Echinadibus non procul distantibus, hac enim suè Perimeles Hippodamantis filla, cui Achelœum vini intulit, quaæ puellam in patre in pelagus precipitaram Neptunus in hanc insulam mutavit. Naiades & fuerant, quæ cum bis quisque inuenos 
Mollis aures, rursus; Deus ad aures visissens
Immemores nostris facetus ducere glorias.

Et paulo inferius.
Vitam ipse vitis precul, en procul una recepit.
Inulsa gratia militia, Perimeles namita dicta.

Hæc narrat Alieloe Thefeus, illius, focii interfuerunt, sed inter illos quidam
Ixionis
Ixionis filius Deorum potestatem dandi, & admendii formas negabant. Vicissim 
Lexis alius Thelefii locus, Iouis, & Mercuiri exempto, vim duinam audientibus in 
sumbat Jupiter enim, & Mercurius humana facie in Phrygia ad Philemonem, & Bai 
cide xore honotific et excepti quodcumq; Dij s postulandum imperatibile conce 
ferunt. Curae Oppidani Hospitii Dij s negantes talia perueniunt affecti, ut co 
tum oppidum in lacum abierit. Sed Philemonem, & Baucidis donum in templo 
mutati, & ipsi extremum consecratoe in arbores, nimium alter in Quercum, & 
altera in Tiliae consecrunt.

Qui in Tit 
la, 

Ante gradus templi cum U arent forie locisig 

Baucidis ac Gnpfcxit senior frondere Vhilemon,. 

Nequid renocandum crat in dubium, cum etiam Protheo Oceani, 

In nono libro Poeta divulgac veluri praefiela excipla ab Acheloo recitab 

In rigidos versum siles, prior edidiates 

Tandem Hercules fe in crucicto rogo compouit, & depopita humana figura, 

Galanthis in mumiis. 

Namix decepe, viisse Galanthida fama est, 

Rideamus, penfam, ipsis Dea s se capillis 

Traxit, & in terra corpus velleare velenium 

Arcuus, ingc pedes mutavit, brachia primo; 

Sirentes antiquce manes, nec terga colorem 

Amifsero seum, forma est ducere prioris 

Quo qui mendaci parentem ingravet ei;
Monstrorum Historia.

Virgo, nonnullis domniuis veluti ante frequentat.

Hic ab Alcmena narratur, Iole quoq. fororis calum silensio inuludere noluit. Quandocumque Dryope Iole foros ab Apolline amata, cum ex Loto arbore ramum deciprissit, in quam arborem olim Lotos nympha violentiam Priapi fugiens conscripsit, quia facta frides violavertat. Dryope in truncum est transfigurata.

Lotos in hunc nymphag fugiens obcepi Priapé
Consulteras, veròs feramam nominem ulterius
Naseatae foror hoc, qua compertissere retur
Iole, veròs unam adstridere nymphas
Heferunt uadiic pedes etc.


Sic lucyrius consumpta suis philetia Byblis
Peritur in fontem, quae amnis quoq. callidis illis
Nomen habeat Domine, nigràg, sub blece manat.

Huius fana miraculi in Createm quamprimum peruenit, nifi aulid magis admirandum in illa Regione contraeretur. Eremini Ligidus quidam plebeius homo Thebæum vxitatem, cui gratiae imperauit, vt parisses feteamam perimeret, & membrum suum doceret. Quamobrem Telethusa, propere ea marito mandata, maflinam affieptata. Saeculis per quierem apportane, illi perfualet, vt faamau patres educaret, promotens, et, data occasione, illi praestà futurum quocura Telethusa femina cuius, marem esse marito inituisset, & infantium nomen esse, tempe Iphigim imposuit. Puella autem tertium decimum annum agenti patres Ianthen Telcatis fiam in matrimonium dedit: quare Telethusa vna cum filia templum Iphidem petit, cujus opes, Iphus in virum coacta est.

Mater ad templum, sequitur ilam Iphidem contem,
Quam solata est maiore gradu, nec candido ore
Permanet, & annies augurantur, & actu est esse.
Valus, & incumit lectiorem mensura capitulat.
Plagi, visgeris adeo, habuis quam femina, nam quoque
Fama super erat, proer est etc.

In libro decimo habemus primo a Poeta matrimonium Orphei, & Eurydice, hic enim Apollinis, & Calliope illos, vel secundum ab homine innominato vxiorem duxit, liquidentis plex per laetissimam, & laetissima spatio attius sparse flatus in herba latublandatis intercumpit. Orpheus igitur hoc adeo acerbe luxur, ut ad infernas femes, recuperanda vxiorem gratia, defcapit, & obtusum cuniculam concensu ad Platonem implevit, ut ea conditione ad superfem assem vxiorem reducens, ne prius nisi ibi eam intuereret: hac autem conditione non fuita, Eurydicea denuo ad inferos rapta fuit. Quamobrem Orpheus omnes vxiore recuperanda detinitus, deinceps graui odio curvatas mulieres prosequatur, et, necando Veneris mactulis contagio est correptus. Huic tandem canentia in cole qui tam ob iusue cytharae concensum multa animalia, & arborese accesserunt, inter quas erat Pinus Cybell facta, in quam arborem Atys, iphus Dee faceritos fuit transfiguratus.

Dryope in truncum.

Vultus, incomptus brevi amissum in pilis,
Vulgaris ut greges aderunt, namque
Fama ut est erat, proer est etc.

Puella Iphusa in urbe.

In libro decimo habemus primo a Poeta matrimonium Orphei, & Eurydice, hic enim Apollinis, & Calliope illos, vel secundum ab homine innominato vxiorem duxit, liquidentis plex per laetissimam, & laetissima spatio attius sparse flatus in herba latublandatis intercumpit. Orpheus igitur hoc adeo acerbe luxur, ut ad infernas femes, recuperanda vxiorem gratia, defcapit, & obtusum cuniculam concensu ad Platonem implevit, ut ea conditione ad superfem assem vxiorem reducens, ne prius nisi ibi eam intuereret: hac autem conditione non fuita, Eurydicea denuo ad inferos rapta fuit. Quamobrem Orpheus omnes vxiore recuperanda detinitus, deinceps graui odio curvatas mulieres prosequatur, et, necando Veneris mactulis contagio est correptus. Huic tandem canentia in cole qui tam ob iusue cytharae concensum multa animalia, & arborese accesserunt, inter quas erat Pinus Cybell facta, in quam arborem Atys, iphus Dee faceritos fuit transfiguratus.

Atys in urbe.

Inter
Vlyssis Aldrouandi

Inter has arborum aderat etiam Cupressus olim Cyprisius adolescens venustissimus, qui, cum Cerum summum altum diligentissime imprudente intercommiserat, de hoc conceptum dolorem gladio finitro cupiens ab Apolline in Cupressum fuit transformatus.

Adsum, hunc turbas metas imitata Cupressus.
Numque arbor, purus ante Deo dilectus ab illo.
Qui Ostaram nervis, & nervus temperare avem.

Tunc Orpheus amorem, quo Superi olim puñones prosequuantur, narrare caput. Primum, veluti Iupiter tanto amoris contagio egoa Ganimadem Toris Dardanorum regis filium correptus fuerit, ut illum in Aquilam versus ad Coelum rapiens, pincernam diuinum constituerit.

Res superum Phrygi quaedam Ganimedis amore
Aris, & inventum est elegiis, quod Iupiter esse
Quam quod erat, malles, nullam teneo alite verti

Dignatur, nisi qui portas sua fulmina tert.

Hyacinthus quoq. Amicis filius in celestes se decem ab Apolline suificet delatus, nisi pondere dixi perijfet; idem Phaebus, ut ili gratificaretur, cadaver in fioram eiusdem nominis mutavit.

Hyacinthus in floribus

Ut eum erro, qui supus bunum signaverat herbas,
Definat esse error, tenebrosus niteniam tenebro
Flora vitus, formalgu caput, quam ilia, si non

Parques color hiti, argentes efect in illos.
Non factis hic Phaebus est (si enim fuit auctor h noris)
Ipse nos genuit, fatis inscriptis, & at
Flores habet inscriptum, funetae, littera doctae.

Prolegubatur Orpheus multis iniquis rationibus venustos puñones, & Diis gratos, & ciuitatis ornamento suifie, & viuiam mulierum Diis invisa, & uiuiam mulierem Diis etam periepse, ut illum in Aquilam versus ad Coelum rapiens, pincernam diuinum constituerit.

Sunt tamen obscura Venerem Propitidis aude
eesse negare Deam &c.

Itaque, hunc flagitiis mulierum Pygmalion perterritus sum maritatem amplius erat. Is cum effet calator egregius eburneo virginis simulacro tam eleganter sculptus, ut eius incredibili amore flagrante Venus statuum in viuam mulierem converteram conceperit.

Pyrrha in arborem sui nomicis.

Ex haec muliere Pigmaloni fuccepit filias, nimium Paphum, & Cingiam, quod po- lurcum infeigni fatis claritate effe potuit, nisi Myrrhiam genuitet, quod actando patris amore vexata, ope nutricis, cum illo inisio concurrunt, quod cum parer intellixisset, apprehengo gladiis fpicis in Arabiam profectus est, ut maniere Deorum in arboreum Myrrham illam in viuam mulierem converteram conceperit.

Myrrha in arborem sui nomicis.

Ex haec muliere Pigmaloni fuccepit filias, nimium Paphum, & Cingiam, quod pol- lurcum infigni fatis claritate effe potuit, nisi Myrrhiam genuitet, quod actando patris amore vexata, ope nutricis, cum illo inisio concurrunt, quod cum parer intellixisset, apprehengo gladiis fpicis in Arabiam profectus est, ut maniere Deorum in arboreum Myrrham illam in viuam mulierem converteram conceperit.

Cam autem Myrrha eft grauida, ex illa arbor poëta natura est Adonis, qui tam elegantis forma, & venusti corporis dotibus insignis, ut illius amore Venus confaginans, puero venantibus intento perfitudebat, ut ibi a Ferris mirandum in modum caueret, quod ut melius mente illius imprimerc, exemplo Atalante, & Hippomenis vtebatur. Quandoqueid Hippomenes, ope Veneris, Atalante Schenaei Regis filia, quae a nemine curfu superari poterat, pomorum aureorum auctius potius est. Ut poëta accepti beneficij incrementis nullas Veneti gratias relict. Quae
Venus indignata obserum Iibidinisfumifit quo agitatus, in templo etiam matri Deum
facrificat. Atalanta congruebaet. Hinc Deatanto contaminata flagitio
Hippomenen in Leonem, & Atalantam in Lccenam transfigurauit,
Tia leuis viva eliy ergo modo leuia saluA
Colubi velatis vites in tum, ex humeris armi
Pondus habent, summum cauda verruntur acris,
Ex humeris armis sunt, in tempore ostum
Tram vultus habet, proceris marmura redunat,
Prothalasius celebrans fimul, alisg, timendi
Nempe premunt domino cycbeicia frena Leonem.

Cum igitur, his exemplis, ad vitandas Feras Venus Adonis hortaretur; nihil-
minus puer ab apro diu ab ipso exagitato interfedus sua. Ira; Venus puionis
fanguinem in florem purpurei coloris commutauit, quemadmodi Proserpina Myn-
then nympham Plutonis pellicem in mentham herbam figurare valuit. Con-
terito igitur fanguinis Adonis in florem Aemonom nuncupatum sic descriptur:


de flo de sanguine concolor ornis
Quadem, quce leno celans sub cortice graminum
Panica fert foliens, brevis est zamen uis in illo,
Namque male huncus, & amia leontae cadatum
Excusam quce, qui perficat omnia vent.

De mutatione nymphce Plutonis sic canit Poesa,
Famintos artus in olentem vtericent menshas.

In libri vndecimi prima facie infelix Orphei exitus exaratur, qui ut paulo ante
relatum fuit, mulieres Threisias aspernas in graue carum odium incidit. Quae e
rum Bacchi facrificia celebrantur, mulieres Orpheum inter Feras, & arbores su-
perum amores canentem compicatae, in illum magno impetu irruentem dilaniatur, efiq; caput ad corpore adeunctum, & lyram in Hebrum flumium procoerunt. Ira; Bacchus acerbo ferenis animo fanguine Orphei tua facrificia fulfill violata, illas mu-
lices in varias arbores commutat.

Non impate zamen seclus bos sui est Lius,
Aniisq; dolens curatorum sive suorum,
Protinus in syluis matres Acrdonias omnes,
Quae videre-nefas, sors radice liguis,

Postmodum Bacchus ex Thracia ad Tusium Cilicie montem comitantibus Sat-
yris profecus est. Aberat autem Silenus, qui olim captus, in carceribus Midae re-
gis Phrygic cuftodiebat. Verum Rex aduentum Bacchi atelligens, Sileni illi
sponte obtulit; qua propter ob tantum munificentiam a Deo imperfecta, ut quod-
cum quod futum faceret. Sed quia Rex erat auriinteminitus peritig; ut quodumq; ab ipso taenum in auream materia connoteretur. Vnde Midam pro efculenta, & potulentis aurum tangente petitionis penituit, ideoq; Bacchum rogavit, ut concedat beneficiam irruum, faceret. Monitus igitur ad Baccho fed in
Paxdole flumine abluit, &, ut aures flumini communicata, nuius annis arbores es-
feruntur. Deinceps Midas aurum, & opes detestans in syluis se recepit, vbi Pana paftores Deum venerabant. Cum autem hic Deus fono fiftulac de-
leatert, aliisque Apollinem procurare aufer est, sed cum omnes certaminis vi-
dorem constitution Apollinem, Midas fofus victoriam ad Pana referendi esse
vosimauit, Hinc Apollo ob maximam Midae floriditatem, eius aures in aminas
transmutauit.

ne Delliis aures
Humanum ilorias patitur restitue figuram,
Sed irabite in spatium, uisis qui, albellustus implet,
Su stabilis, illas facis, & dente moueri,
Catera sunt hominis, partem damnatur in unam,
Indimitus; aures leni gradients afell.

Itaq; Midas aminas adeptus aures tanta industria illas celabat, ut nemini nisi fo-
litonfori note effent, qui, cum id cuquam communicare non auderet, fummiffa
voce
Dedalum in
acippitrem.

Hec dum narrarentur ad Ceyce, pastor armentorum Pelei, Domino nunciauit: boves omnès a lupum quodam rabiofo fugiente, qui tandem in fumum fugiunt. Non tamen diu in his regionibus Peleus est moratus, sed ad Aegaeum Thessaliam Regem se contulit, interim Ceyx, cuius paulo ante meminimus, ob caesium fratris se impellendum Apollinis Oraculum profecturus, Halcyonem sibi tamquam generis cognitum esse dicit, et quodam die in mari Aegeo obora tempestate, submersus est. Halcyone statuto tempore transcibatur, nec marito reuertente, ope lunonis, a Morpheo filio mortis mariti cer- tior reddita est. Quamobrem ad litus accedens, et cadaver mariti in sequore conspexit: Ceyx vero tanquam avicula aduentum sentiens in voce suscitum generis convulsus est.

In libro duodecimo, primum exponitur raixftitia Priami, & filiorum lugentium Aefachum; solus Paris aberat, qui rapta Helena, bello troiano anfam dedifferet.
Monstrorum Historiam.

Græci quodvixoribus Menclai Regis acerbi ferentes, bellum Trojanis indicentur, & mille naues armis munatas miferunt, qua tempetae ab Aulidem Bœcetis vrbem inuentae, vbi Græci, cum illis facrae celebrantur, obseruantur perpertum in Plarano ete proxima primum oceo pullos in nido, a dicenses materem circumvoluentem deuorassse: Hinc Calchas augur decimo anno Trojanis capiendam esse praefigit. Sevans sem autem illis paulo post ad perpetuum rei monumentum, in lapidide mutatus fuit.

Bodem tempore Agamemnon aduersus Trojanos bellaturus, Ceruan Dianæ impudentis interdict, idcirco Dea indignata mare ventis perpertborat, indec. Græci defedere non potuerunt; immo inter illos orta est perfidientia. Qua propter Calchas

Monunt, vt fanguine Agamemnonis diuinam iram placarent. Itaque Iphigenia Agamemnonis filia ad urbem Aulidem Bœotiam ducit, ubi Graeci, cum Iphigenias celebrant, obfereuantur veneno in Parano aræ proxima primi; eto pullos in nido, a dicenses materem circumvoalentem deuorant. Hinc Calchas augur decimo anno Troiam capiendam esse praefigit.

Serpens autem ille paulo post ad perpetuum rei monumentum, in Iapide mutatus fuit.

Eodem tempore Agamemnon aduersus Trojanos bellaturus, Ceruan Dianæ prudens interemit; idcirco Dea indignata mare ventis perturbavit, indec. Graeci fuge non potuerunt; elio cutia scilicet a parte in Cygnum volectrum conuerfus est.

---

Corpus Deus equoris album

Consulit in volubili, catus modum nomen habebat.

Superatis Cygni duritiem omnes Graeci discommunes memorabant, qui quidam Canenum fulile similem protulit Nellor, inueniunt Caninn fulilem puellam veneniflimam, quam à Troiam complefset ab eo impetrauit, ut in virum Canenum mutaretur, deinde ut nullo vnaquam telo perpertueret. Ceterum cum ad conuium Pirithoi Ixionis filij Hippodamiam vorem deuentis vna cum ceteris Centauris, & Lapithis venenatis, magnum inter illos obtulit Pugna, Cygnus a nemine armis aci di potuit, ideo, multitudo arborum in illum congra, fuit præfatus, & à Neptuno in Caninem acuem transfiguratus.

Maxime vir quondam, sed auiis nunc unica, Canem.

Dum hæc à Nellore narrarentur, Periclimeni fratris mentio facta est, qui à Neptuno in varias se convertent figuras facultatem obtinerat, cu qui pertinentibus Herceule dimicare auius, & forma Aulida illum eiusdems fagritur, hæc se vulneratus est. Neptunus igniter acerbiirnem seres Cygnum fulilem, ab Achille fuisse interfectum, obtinebat apollinis vta, fagita Paridis fulilem Achillis transfigurat. Idcirco, Achille perempto, inter Aiacem, & Vlyffem de armis Achillis contentio orta est, & Aegisthus quondam contrauerfus iram placarent. Itaque, in libro decimo tertio colligimus a Poeta Agamemnonem in Nemium tranferebat, fententiam ferre noluiffe, & Judicium aliis Graeciae Principibus concedisse, qui potea ad illos tranferuerit, arma Achillis illi posse tradiderunt. Ex altera parte Aiax ingenti moerore affedus, unum dolorem gladio finiuit. Verum ex fanguine in terram fluente floris hyacintho simul visus,

---

Phœbus ads anguis tellus

Purpureum viridi genus de cepitis fertem,
Quo prori Obelio fuerat de vulnere nature.
Littera comunis medus, puero, vroq.
Inscripta e folis, hoc nominis illa querela.

Vlysses igniter, victoriam relata, in Lemnum missus fuit, vt inde Philoctetes Herculis fagittas habentem ad ducteret. Hic reuererat, Troia deleta, & classe Graecorum in Thraciam tranfierat. Polixenam Priami, & Hecubae filiam propriis manibus immolavit; cuius corporis abluendi gratia, ad illos Hecuba cum effe profecta, ideo cadaver Polydori filii à Polydorese Thracie Regi necati conpexit. Nam Priamus Polydorum filium ceatertis natum inuentum, ob incertas bellis tesiis eventum, ad Polydoremem mitit; fed ille honorificatus eumum fulceps, & necatum in mare proiecit. At Hecuba tantus fceleris impatiens Polydoremem vna cum alijs mult liberties excussit; vnde illam fugientem, & à Thracibus faxis associata in canè fulile tranfimitam referunt.

Hecuba in canem.

---

S

Clade
Vlyssis Aldrouandi

Claude sibi Thracum gens irritata Tyranni
Troyada telorum, lapidumque incerre tacit
Capiit, at hac nefunsum vacuo cum murmure faxum
Morbus in sequiunte, viilus, ad verba parato
Lacravit, conata logus.

Hac ingigni calamitate Deorum omnium animus exagitatus fuit, praeterquam Aurora, quae grauiori doloris causa torquobatur: namiq, Menmon Tithoni, & ipius Aurea filius, cum in bello troiano ab Achilles fuifset peremptus, a Ioue obtinuit, vt fauilla Rogii, locis qualis in aues mononidas transformarentur, quod quan ad sepulum Memnonis inter se dimicantes confluant.

Atq. animum ex igni, lenitas sua praebuit alas,
Et primo simul velutrum, mox vera velucris
Insonavit pennis, pariter suoere forere
Immane.


In nivea ab horte columbas.

Anius poftea Aeonem illinc difcedenti cratara ab Alcone Lydio celatum dono dedi, in quo fimulacra filiarum Orisius confipebantur, quod pro Thesibolo populo fponde feneritas praebuerint molandas, ex quorum rogo iuniores duo: Stephani nimium corone cognominati dimanarunt.

Deinde Troiani in Cretam peruenerunt, mox Ambracia adierunt, hinc in Aoniam profeci sunt, vbi filii Regis Molosii in aces mutari fuerunt.

Tandem Troiani Siciliam inuiferunt, vbi Galatea Nerei, & Doridis filia Scylla, & ceteris nymphis propriis calamitatem communicabat. Hanc Acis ex seme-thide nympha, & fauto ortus deperibat; idcirco ambos colludentes animaduertit.

Cyclops eifdem amore nymphas flagrans sculpum in illos proiecitur; quare Galatea illisco sub vndis se occultauit, Acis autem fapax obrutus in amnem fui nominis fe transfoenit.

In libro decimo quarto Glaucus ad Circem Solis filiam verbis, & herbis praeditum peruenit, quae facilem inter fe, & nympham amorem conciliaret. Tunc Glaucus ex scopulo eminenti fe Deum effe predicatur. Fuit quidem olim piscator, qui dum estare herbas, in quibus pifees iacuerant, in mare profilunt, & ad Deos in maritum Deum fuit mutatus.

Quocirca Glaucus cum fe contemni a Scylla animaduertit, ad Circem profectus est, ut eius opus, vel magis cationibus amica poterit.

In libro decimo quarto Glaucus ad Circem Solis filiam verbis, & herbis proutem peuerentur, quae facilem interfere, & nympham amorem conciliaret. Tunc autem Circe Glauci amore accensa, cum apud fe detinere copubatur, fed cum contemptu
emptam ab illo effe animaduerteret, omnem furorem in fcyllum convertit, ver-
biq: magicis effecit, vt Scylla maniaco afficfu quodam vexata fe in mare ficu-
lum præcipitaret, & in faxum fuit mutata, quod adhuc à nautis vitatur.

_Ni prius in scopulum, qua nunc quosfaxis extas_
_Transformat fortes, scopulum quo: nauita vitat._

Hinc igitur scopulum cum cuius fpectat Aeneas, ad insulas Pithecufus accedit, quæ
t à Sibylæ multitudine cognominantur. Namq. Iupiter periurit Cercopum exo-
sus, illos in fminis transfiguratua, qua de caufa insula, quas coluerat, Pithecus
gomnominantur.

_E_ Quippe Deum genitor fraudem, & periuria quondam_
_Cecropium exosus, genusq: admisfta dolefo_
_In deforme vis obtulit mutati, vt ydem_
_Dissimiles hominum fettent, similis: videti._

Hinc poftea Aeneas ad fbyllam Glaucifiliam penetravit, à quain Elysios cam-
pos ductus, proingen furorum venturam cognovit, necon à Sybilla intellecxt, ve-
luti ipfa ab Apolline imperatatur, vt tot annos viteret,quod arenas in manus ringe-
et. Poftmodum Aeneas iter in Italam facerent, Macharum Ithacem Vlyulis
comite m offertit, qui innumeris furorum fioriorum caftus recenfuit: namq. cum fo-
cj Vlys donum Circyes petifent, varias bellus olim homines funt conficivit.

Immò ipfe Macharces pocius Circyes in quadrupedem fuit mutatus: demò Vlys-
fes, implorata Mercuri ope, focios omnes recuperavit.

_F_ _acceptimos sacra data pocula dextra_,
_Qua simul arentis fuentes banfimare,_
_Et tegetis virga summos Deus dira capillos,_
_Et pudes, et referim, feuis horrorem cepi,_
_Ne tantam pofta quers, prorsus edere raecum_
_Murmur, & in terra non proculmbera volu._

Quamobrem Macharces exemplorum peritiifimus validis rationibus Aenere per 

_Fussit, ne fuit à Circe habitaturn attingeret: quandoquidem Picus etiam Rex ab 

cadem Circce, fola tæctus virga in picum auem cullaut._

_G_ _Ter iuuenem bacula tegetis tris carmina dixit:_
_Ille fugit, fed fe folito velocele ipse_
_Curcer miratus, peona in corpore vidiis:_
_Sequautom subito tauri accedere fyluis_
_Indignatus anem, duro feriobora raitro:_
_Figit, et iratus longis da pulveramit:_
_Purpureum clamnys pennc traxere colorem:_
_Fihula quod fuerat, ve Hen: monodorat amrum:_
_Plauma fuit, & fulno cervix praeingitur ano._

Præterea, & foci Picum regem inquirentes, in varias effigies mutati fuit._

_H_ _Regem repoue:_
_Vimos serus, faniq: parat incesse teliis:_
_Illum ocens [parvis virus, succefus veneni:_
_Causa ab attrahit variorum moniter frarum:_
_In iuuenem veniunt, multis sua manant imago._

Vxor poftea Regis Pici, Canens cognominata, ob amiffum maritum, ingenti
agitate dolore apud fluum Tyberim extabuit, qui locus Canens ab illius nomine
appellatus efft.

_Tabuit, inqui leues paulatime numne amas:_
_Fama tamen fingita loco eff, quem rite Canentem:_
_Nomine de nympho vereris dixerre coloni._

_Italy Aeneas à Macharea monitus domicilia Circes vitans in Italian profectus 
es; vi cum Rutulis praefians pro Reg- Latino opem ab Euandro imperauit. Tur-
sus autem Dux Rutulorum Venulum mittit ad Idomediem Legatum, vt ab illo ad-
terus Latinum, & Aeneam auxilium obtineret, quod Diomedes minimé conceffe
affecerat Venere pro Aenea pugnare, & huius Deo tantum effe Numeus, vt eam

_S_ 2 _cuncti_
Hanc igitur Diomedes attulit excusationem, ne pro Turno adversus Aeneam milites cogercer. Quapropter Venulus, accepto reponento, agros Apulii erreret quin illum Pan Mercurii filius, neconon nymphae inuinent, quas cum paflor quidam Apulus oratione inconcinnia offendidit, in arbore oleastrum fut transfigurat.

**Vlyssis Aldrouandi**

cuncti metuere debent: quando quidem & ips Diomedis socii cum, inuita Venere, ad bellum effent profecti, in aues cygnis finimae abierunt, quas Authores aues Diomedas, & vulgus Artenas nuncupant.

**Ad notam linguae**

Exhibet, asperitas, verborum cessit in illas.


Iphis calidissimi et corpore sanguis.

Ferpe pedes, hastae, comata armata vultus.

Hoc quoq: non posuit paulatim occupat artus.

Quod fut in duro iam pridem corpore saxum.

His auditis, Potionum rigida animo sse ceseat: propsera Vernumnus pristimam induens formam illam complexus est. Iam poe Palatinum Albæ Hegem Aeolum, & Numitor fratres succedere: deinde ex filia Numitoris comprima a Marte Romulus, & Remus orit fut, qui grandiores facti Aulam inter fecerunt, & regnum aon Numitori a fratres ablatum refitusurunt. Immò ipsi virem Roman adificare, quam cum Romulus avirginem Tarpeia auri pulchritudo capta proditam liberafset, & bellum adversus Titum Tatum, pro raptu virginum fucceperat confecifet, omnis legem compositis, in Coel fut fucceperat, & Quirinus Deus nuncupatus; quem cum Herflia comites nuq: amissum floraret, luno illam immoralem confluit, & Dea Ora Quirini a Romanis fut nuncupata, quorum templo a Romano populo, in colae Quirinali adificata fuerant.

In libro decimo quinto habemus Numam Pomplium Romuli succesorem, qui vt Pythagoram præceptor audirem Crotonem faceret conferre confuerat, quod citiaturum Mycellus quidam filius Alemonis condidit Crotonem appellatum a nomine Croto-
Monstrorum Historia.

Crotoneis qui illlo in loco sepultus fuerat. Itaq; e Pythagoram Samius tyrannidem patriarque dio habens se receperat; vbi inter alia præcepta docebat, nefas esse vecli animalibus, quoniam animas mortuam in corpore mismigrare accepta. Quamobrem temporibus aere etatis, homines ab efo animalium abifinavit. Praeterea diuul gabat omnia commutati, nempédurum temporum, at etes hominum, et elementa, quam transmifionem elementorum in se inuicem nofi etiam Philosophi promulgant. Induper Ouidius multa exarat, quia in cadem natura permanere minimum videtur: siquidem in Africa lacus est Louis Hammonis, qui die gelidus, notu verò feruens esse peribet. Lignum in aqua fontis Athamantiae mer.


C Eflle uiiro fama e in hyperboera Pallene, qui soleant leuibus velarini corpora plumis. Cum Tritocamiam nouis jubiere paludem.

F


Et paulò infcrivit.

Verum haec Hippolyti verba consolatione refererna apud Aegeriam nihil ponderis haberent: quia quondam illi transitu, donee affidue lacrymae in fontem continerunt. Hac de re non minus obstupit Virbius, quam Tyrrhenus ille agricolae, qui arari gleba in Tagen purum vaticinandi peritum transfiguravit visu est. Haud aliter Hnupites, quam cum Tyrrhenus arator Fatale glebam medias aps alpe in aratu. Sponte sua primum, nullius agiante moneri, sumere max hominis, terrae, amittere formam, Oracu venturi apserire recensita factu.

His fabulis expositis, poetae ad res humanas exarandas accessit, vt Iulii Caesaris metamorphosim, & eius præsulae gesta facilissimi diuulgar potest. Itaq; Romanii gravui pestilentia oppressi, monitu oraculi, Aesulapum figuram ferpentis referentem Romam duxerunt, cui potissimum in culpa tyberina Fumtopiis templum edificaturn. Hic autem Roma fuit Deus advena; cum Iulius Caesar in urbe propria Deus
Lucius Aurelius Vipsanius Agrippa.}

Lib. 2. Chirurg. cap. 43.

Lucius, 

Lib. 1. ch. 1. cap. 6.

Lib. 18. de Anim. cap. 3.

Lib. 7. c. 4.

Lib. 1. de Emp. 

Centur. 

Lib. 1. de coci. 

Rom.

L. 2. com., 

non leg.

In lib. de coci. 

quidem in primordio generationis, hominum masculorum in carne procreantur, et extrinsecus fyllura tantum curis muliebris a mulieribus percipiantur: sed postea, quando virilia iam per se condita et infima subcutanea, virilia ab extra evidenter procreantur, et extrinsecus curit. Hanc sententiam parvi et propter casum, et propter saltu, dilatata curis, virilia iam perpetua condita ex usu, et qui prius solum feminam vis erupserat, nunc erupserat.
Monstrorum Historia.

Ex altera parte diligenter perpendendum est, num pueri, vel viri feminari metamorphosin inuentent, itaue sexus virili traducor temporis evanecens muliebrem offenderit, & praeipue cum Aufonius pueri Beneventani in virginem transformati meminerit his versibus, in quibus feminas in viro mutatas non solum in humano, sed etiam in brutorum genere, ad calcem vero quidvdam Ephebum puellam transfigurati meminist: verius autem sunt huius tenoris,

*Valebns re nota, & vix credenda poeitis,*

Sed que de vera promitter historia.

*Feminam in speciem conversit mascula, de*,

Cato admiratur monstrum, sed melior aqua,

*Quid Holdis ad speciem nota notitia habesb?*

An vus Nafonis carmina non legitis?

Canta conversa proles Saturnia Consurt,

Amoegus, quo corpore Tiresias,

Visus feminam fons Salamais thermophroditum,

Visus nubecens Plinius Anrogynum.

Non factus antiquum, quod Campana in Benenent

Votus Epheborum virgo repente fuit,

Nolo tamen veteris devenenta arcessere famo.

Ece ego sum factus femina de puero.

Praterea legi dunt Galeotis de doctrina promissua, Cardanus de varietate rerum, Vuerius de Praeficio Deumonum, Gemma in Cosmocidea, Marcellus Damnus in historia mirabilibus, & multi alii, qui in hoc genere quicquid dixerint, fallacem verborum gannitum esse arbitramur: cum nequaquam speri posset, virilia nisi amputata evanescant, nec vialicicis morbi igitur contrahantur, ut sexum muliebrem referant. Nisi velimus in campum afferre histroriam eorum, qui sexum virilem, vel muliebrem simulare, cum quibus falsa usui opinio apud vulgus mulieres aliqualia de masculificare, & denuo ad pristinam naturam reverteri. Legitur enim apud Lipomanum de Pelagia, qui omnis mammalis, & quia spatium meretricis habetis, & viro habitu inter Monachos vixit, donec per mortem sexus fuit detectus. Similiter Eugenia Philippo Confutis filia, ut Christi mandatis rectius obferpare posset, Eugenius credita minus etiam Abbatis obijit. Item Euphrasie, ex Metaphraste, in Alexandrina orbe, continentis nuptias, ut nomine Smaraedi inter Monachos latens, non osco praefc virum viro, cum mulieres habitu virili deposisse, ad pristinam viorem revertere Eisen, vulgus ex maribus in feminas degenerafse afercset.

Quod vero de Ioanne Odauo Anglo Pontifice Romano femina credito divulgatur, inconditum deliramentum esse arbitramur, quia nullus Auctorum, qui illius monumenta annalibus mandaverat, hoc nunquam scriptum legitur.

Verum quidem est, quod interdum ludificatione demoniaci homines in bestias transfigurati videnur: quandoquidem habetur, in Vitis patrum, puella quaedam, quae omnibus suae effigie equina, & Beato Machario, nonnulli humana forma apparebat, quoniam spud fanctum, et innum virum divinam illius secessit. Item homo quemdam formam adini spatii triennii induit, malefacie mulieri famularent, donec maleficenta detecta, & refitituto in pristinum formam homine, mulier ultimo supampilkan sacrificiis fuit. Scribit enim Dnus Augustinus perniciosa mulierum arte, & Deorum facultate, homines in lupos, et Lumenta verti; rurfuli: in pristinam effigiem revocare posset: dummodo ne putemus feminam mentem in illius speri, fed rationali eterniti, quoniam De mones naturas non creant, sed tantummodo id porcante valent, quod non est, eft videatur. Quapropter Copas apud Plinium reutiur Demarchum quemdam in sacrificio Arcadum, delibatis extis, in lupum suffuse conferuit, & decrementum transacto, pristinam formam restitutum. Id qum eict de ineritate Domum credendum est, cum rebus naturalibus similia poeificenter: liquefie herba quaefamus principi imposita, teste Diuio Thoma, traves suffumigata inuentibus sponte apparent.
Hui adde possumus lucernam adipé leporino plenam, quae in cætu mulierum ardens confitungit omnes, vt, nudato corpore, faltent, donec lumen extinguatur. Pariter si lucernam ellychnia atra transfungit, proxi¬miores igni reductum flolidos, qui confettin ad sedibus reflientes in choriae, & rata¬tiones incumbunt. Cum igiur rerum naturalium peritiimini fint Daemones, nulli dubium eff, quod multas humanus generis metamorphoses offendere possumus.

Tandem metamorphoses supra ordinem naturæ patrate sunt ponderaente O. nisi igiur Regis Nabucodonoforis transmutatione, quæ in factis paginis apud Da¬nielum legitur, se fe offert illa Tetitadis Armeniorn Regum, qui Pipifinem, & Ga¬danam virginem nefandis infectans modis, vt earum pudentiam laxaret, & demum martyrio affectit, paulo post, Deo permittente, in Porcum transformatus est. Item in imbus Britanniae regnabat quidam tyrannus nomine Ceretius, qui ad reuocan¬dam at divina legi Chrifli fidem numen omni generi prefigiorum, verfuriarum, & tandem vltimo supplicitio vrebatur. Quomobrem Sanatius Patriuis, audit Tyra¬ni crudelitate (Eufebio Iefui autore) illum epiftolis monitorius ad frugalitiam, & ad viam fatitis reuocaretur. At ille, spreto omni admonitionum gens¬re, eructans Chrifhilarum caedes quotidianae magis a magis dilabatur: unde San¬tius Patriuis ad Deum sic oravit: Domine Deus audire possumus, tu spiritum Dei, mecum irrigasti, imere me, ut tuum in fo¯tum fublimem illum transfiguresse videatur, & in porcum transformes, & de temporibus praevia dignaretur. Quamobrem Sanatius Patricius, audit Tyrannus in foro flantem multitudinem suam flipatum in vulpem transformavit, quæ confeftim ab hominum spectatu fugiens, nunquam amplius comparavit.

MIRABILIA HUMANAE NATVRAE.

In hoci loco efficat recensendae; sed potiora tantum in gratiam lectoris meditabimur. Primiim capilli se fe offerunt conferendi, qui in ali¬quibus humanus generis nonae canue funt. Etenim, autore Schenchiol, qui iucu¬nis nobilis in aula Caesaris verfas, qui virginis, quam deperibat, pudicitiam expugnauit, cum tamen ibi hoc supplitione captivi effet veitum. Quocirca in carcerem ductus postridie plestendos cape, ea noéte, concepta mortis formidne, ita inhucatus effet, vt sequeantur die coram Tribunali constitutus a nemine eorum, quibus cum familiariter conversabant, etiam ab ipso Caesare dignorur. Color ex florido erat luridus, facies cadaverofa, barba illiria deformata, & totum de¬lum; idcirco Ceasar illum intutum effe specie eos imus exploravit. Verum magis admi¬randa debemus pugiones, quae canitum facetum, & progreftatit fatis negligere. Constat enim ex Solino, populos Albanos ita cognominatos, quia alibus capillis nascantur. Ratio aurem naturalis esse potest, quoniam crines in vitæ primordio phlegmata nutruntur, quod tradus temporis in sanguinem vertitur, propter capillos primum albus, dum sanguinem poeite nutritur pedetentim negliget. Verum magis admi¬randa debemus pugiones, quae canitum effe potest, quoniam crines in vitæ primordio phlegmata nutruntur, quod tradus temporis in sanguinem vertitur, propter capillos primum albus, dum sanguinem poeite nutritur pedetentim negliget. Verum magis admi¬randa debemus pugiones, quae canitum effe potest, quoniam crines in vitæ primordio phlegmata nutruntur, quod tradus temporis in sanguinem vertitur, propter capillos primum albus, dum sanguinem poeite nutritur pedetentim negliget. Tandem metamorphoses supra ordinem naturæ patrate sunt ponderaente O. nisi igiur Regis Nabucodonoforis transmutatione, quæ in factis paginis apud Da¬nielum legitur, se fe offert illa Tetitadis Armeniorn Regum, qui Pipifinem, & Ga¬danam virginem nefandis infectans modis, vt earum pudentiam laxaret, & demum martyrio affectit, paulo post, Deo permittente, in Porcum transformatus est. Item in imbus Britanniae regnabat quidam tyrannus nomine Ceretius, qui ad reuocan¬dam at divina legi Chrifli fidem numen omni generi prefigiorum, verfuriarum, & tandem vltimo supplicitio vrebatur. Quomobrem Sanatius Patriuis, audit Tyra¬ni crudelitate (Eufebio Iefui autore) illum epiftolis monitorius ad frugalitiam, & ad viam satitis reuocaretur. At ille, spreto omni admonitionum gens¬re, eructans Chrifhilarum caedes quotidianae magis a magis dilabatur: unde San¬tius Patriuis ad Deum sic oravit: Domine Deus audire possumus, tu spiritum Dei, mecum irrigasti, imere me, ut tuum in fo¯tum fublimem illum transfiguresse videatur, & in porcum transformes, & de temporibus praevia dignaretur. Quamobrem Sanatius Patricius, audit Tyrannus in foro flantem multitudinem suam flipatum in vulpem transformavit, quæ confeftim ab hominum spectatu fugiens, nunquam amplius comparavit.

MIRABILIA HUMANAE NATVRAE.

In hoci loco efficat recensendae; sed potiora tantum in gratiam lectoris meditabimur. Primiim capilli se fe offerunt conferendi, qui in ali¬quibus humanus generis nonae canue funt. Etenim, autore Schenchiol, qui iucu¬nis nobilis in aula Caesaris verfas, qui virginis, quam deperibat, pudicitiam expugnauit, cum tamen ibi hoc supplitione captivi effet veitum. Quocirca in carcerem ductus postridie plestendos cape, ea noéte, concepta mortis formidne, ita inhucatus effet, vt sequeantur die coram Tribunali constitutus a nemine eorum, quibus cum familiariter conversabant, etiam ab ipso Caesare dignorur. Color ex florido erat luridus, facies cadaverofa, barba illiria deformata, & totum de¬lum; idcirco Ceasar illum intutum effe specie eos imus exploravit. Verum magis admi¬randa debemus pugiones, quae canitum effe potest, quoniam crines in vitæ primordio phlegmata nutruntur, quod tradus temporis in sanguinem vertitur, propter capillos primum albus, dum sanguinem poeite nutritur pedetentim negliget. Tandem metamorphoses supra ordinem naturæ patrate sunt ponderaente O. nisi igiur Regis Nabucodonoforis transmutatione, quæ in factis paginis apud Da¬nielum legitur, se fe offert illa Tetitadis Armeniorn Regum, qui Pipifinem, & Ga¬danam virginem nefandis infectans modis, vt earum pudentiam laxaret, & demum martyrio affectit, paulo post, Deo permittente, in Porcum transformatus est. Item in imbus Britanniae regnabat quidam tyrannus nomine Ceretius, qui ad reuocan¬dam at divina legi Chrifli fidem numen omni generi prefigiorum, verfuriarum, & tandem vltimo supplicitio vrebatur. Quomobrem Sanatius Patriuis, audit Tyra¬ni crudelitate (Eufebio Iefui autore) illum epiftolis monitorius ad frugalitiam, & ad viam satitis reuocaretur. At ille, spreto omni admonitionum gens¬re, eructans Chrifhilarum caedes quotidianae magis a magis dilabatur: unde San¬tius Patriuis ad Deum sic oravit: Domine Deus audire possumus, tu spiritum Dei, mecum irrigasti, imere me, ut tuum in fo¯tum fublimem illum transfiguresse videatur, & in porcum transformes, & de temporibus praevia dignaretur.
Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia. 213

cafaracrinicam alborum, capillos nigros emigratas faciei depofuit; seminum tumefactae sunt; hence hanc mulierem huius novitatis puderet. Fuerunt etiam homines ex Cardano, qui capillos, capite immoto, ad frontem traducebant, denuo reducebant: cum tamen notum fit tali virtute capillos non pollere, nisi id inrobur, & laxitatem cutis referatur.

Infuper non defuerunt mulieres barba admirabiles; cum tefte Vulnio, in Gyncerio Alberti Banares Ducis mulier barba nigra & promissa insignis verficetur, & in Museo Illustri Bemi Senatus Bononiencis confpicitur. Item mulieres barbae duos palmos longam geflabat.

E Stad oculos animi dirigamus, adhuc multa admiratione digna inueniemus. Nam Plinius memoratis nonnullis insigni oculorum acie refertos, in arenam ducent quemdam Lyncenum, qui in bello punico, a Promontorio Sicilie Lylibeo claffem a portu Cartagenensi exeuntem videbat: immo in hoc intercallo centum, & vigintiquq; mille passuum, numeros omnium nauium recentebat. Item Callistatis acute adipam admiraret, qui formicas ex ebure ita tenues fabricabat, vt ceteris partibus aequam effect inconfpicuam. Pariter, ex Plonio, habemus nonnullos in Illyria habitantes, qui tare perceti diutius aliquem intuentes falcinabant. Idem praefare dicuntur mulieres in Scythia Bythiae nuncupatae, que duplici oculorum pupilla sunt referata. Immo apud Solinium omnes duplicem pupillam habentes veneno non carere peribentur. Item scribit Cornelius Gemma quod quemdam nouitiae, qui noceu, externo unione non adhibito, litteras leges. Immo Servettius in Vita Tiberij Caesaris authore est, ipsum nouit aequam; lumine cunctis claris profexit, posteaquam de visione fit fermo non fuerit admirabilia, quamquam omnium oculorum acie referent. Immo apud Servettius in Vita Tiberij Caesaris authore est, ipsum nouit aequam; lumine cunctis claris profexit, posteaquam de visione fit fermo non fuerit admirabilia, quamquam omnium oculorum acie referent. Immo apud Servettius in Vita Tiberij Caesaris authore est, ipsum nouit aequam; lumine cunctis claris profexit, posteaquam de visione fit fermo non fuerit admirabilia, quamquam omnium oculorum acie referent. Immo apud Servettius in Vita Tiberij Caesaris authore est, ipsum nouit aequam; lumine cunctis claris profexit, posteaquam de visione fit fermo non fuerit admirabilia, quamquam omnium oculorum acie referent. Immo apud Servettius in Vita Tiberij Caesaris authore est, ipsum nouit aequam; lumine cunctis claris profexit, posteaquam de visione fit fermo non fuerit admirabilia, quamquam omnium oculorum acie referent.
Vlysis Aldrouandi

auditum fuit Olympia, quo peractum, per intervalia maris, & terrae longissima; ve-

lut etiam Orosius recitavit, quando de bello Xerxes verba facti.

Denum quoad auditum Hippocrates meminit cuiusdam Aicanoris, qui timore

sonitibus notus ad conuivialia ineptus non progediebat; interdiu verò tali fono

nihil commovebatur. Scaliger quoq; admirandam, & iocosam proprietatem cu-

iusdam memorat, qui audio phormigenis, fæc citarae fono, illicò virum reddere

cogebatur.

Tam promulganda sunt admirabilia ad lingum, & dentes attinentia. Atys Crephi

filius, vt refert Textor, adhuc semelfris animaduerens paterno iugulo gladium im-

minere, in cunabulis locutus est. Similiter, ex codem auctore, Eyles Athleta Sa-

mius, cum fortissimis inter focios non bona fieri sìde obseruaret, magnam conci-

piens iam locutus est, cum antea semper mutus fusciter. Vice verò, ex codem Te-

tore, yxor Naumecins atheniensis filius, in inceput reprehendens, horrore necandi

feeleris attonita vocem amfit. Tandem Plinius lingua quorumdam hominum inef-

fe venenum profulit. Icdircro scripsit Iphigenia in Africa verfari quasdam families,

quæ verbis probata intercerat, arborae arcetant, & infantes percerat. Noftra etiam

fcelulo, quidam miles per Catalonium vagabatur, quidammodo præconio, aliquid

persequens, partibus exterminabat. Circum dentes, obseruauerunt nonnulli cum den-

tibus nari, & alii, qui loco dentium os continuum habuerunt, vt quidam filius Prul-

fæ Regis Bithynorum. At Timarchus Meftoris Cyprius filius gemino dentium or-

dine vtrinus, munitus est. Eclesiastisme, & iocosi proprietatem cuiusdam memori-

vat, qui audito phormigenis, seu cithara fono, illic ovrimam reddere cogebatur.

Tam promulganda sunt admirabilia ad lingum, & dentes attinentia. Atys Crephi

filius, vt refert Textor, adhuc semelfris animaduerens paterno iugulo gladium im-

minere, in cunabulis locutus est. Similiter, ex codem auctore, Eyles Athleta Sa-

mius, cum fortissimis inter focios non bona fieri sìde obseruaret, magnam conci-

piens iam locutus est, cum antea semper mutus fusciter. Vice verò, ex codem Te-

tore, yxor Naumecins atheniensis filius, in inceput reprehendens, horrore necandi

feeleris attonita vocem amfit. Tandem Plinius lingua quorumdam hominum inef-

fe venenum profulit. Icdircro scripsit Iphigenia in Africa verfari quasdam families,

quæ verbis probata intercerat, arborae arcetant, & infantes percerat. Noftra etiam

fcelulo, quidam miles per Catalonium vagabatur, quidammodo præconio, aliquid

persequens, partibus exterminabat. Circum dentes, obseruauerunt nonnulli cum den-

tibus nari, & alii, qui loco dentium os continuum habuerunt, vt quidam filius Prul-

fæ Regis Bithynorum. At Timarchus Meftoris Cyprius filius gemino dentium or-

dine vtrinus, munitus est. Eclesiastisme, & iocosi proprietatem cuiusdam memori-

vat, qui audito phormigenis, seu cithara fono, illic ovrimam reddere cogebatur.

Tam promulganda sunt admirabilia ad lingum, & dentes attinentia. Atys Crephi

filius, vt refert Textor, adhuc semelfris animaduerens paterno iugulo gladium im-

minere, in cunabulis locutus est. Similiter, ex codem auctore, Eyles Athleta Sa-

mius, cum fortissimis inter focios non bona fieri sìde obseruaret, magnam conci-

piens iam locutus est, cum antea semper mutus fusciter. Vice verò, ex codem Te-

tore, yxor Naumecins atheniensis filius, in inceput reprehendens, horrore necandi

feeleris attonita vocem amfit. Tandem Plinius lingua quorumdam hominum inef-

fe venenum profulit. Icdircro scripsit Iphigenia in Africa verfari quasdam families,

quæ verbis probata intercerat, arborae arcetant, & infantes percerat. Noftra etiam

fcelulo, quidam miles per Catalonium vagabatur, quidammodo præconio, aliquid

persequens, partibus exterminabat. Circum dentes, obseruauerunt nonnulli cum den-

tibus nari, & alii, qui loco dentium os continuum habuerunt, vt quidam filius Prul-

fæ Regis Bithynorum. At Timarchus Meftoris Cyprius filius gemino dentium or-

dine vtrinus, munitus est. Eclesiastisme, & iocosi proprietatem cuiusdam memori-

vat, qui audito phormigenis, seu cithara fono, illic ovrimam reddere cogebatur.

Tam promulganda sunt admirabilia ad lingum, & dentes attinentia. Atys Crephi

filius, vt refert Textor, adhuc semelfris animaduerens paterno iugulo gladium im-

minere, in cunabulis locutus est. Similiter, ex codem auctore, Eyles Athleta Sa-

mius, cum fortissimis inter focios non bona fieri sìde obseruaret, magnam conci-

piens iam locutus est, cum antea semper mutus fusciter. Vice verò, ex codem Te-

tore, yxor Naumecins atheniensis filius, in inceput reprehendens, horrore necandi

feeleris attonita vocem amfit. Tandem Plinius lingua quorumdam hominum inef-

fe venenum profulit. Icdircro scripsit Iphigenia in Africa verfari quasdam families,

quæ verbis probata intercerat, arborae arcetant, & infantes percerat. Noftra etiam

fcelulo, quidam miles per Catalonium vagabatur, quidammodo præconio, aliquid

persequens, partibus exterminabat. Circum dentes, obseruauerunt nonnulli cum den-

tibus nari, & alii, qui loco dentium os continuum habuerunt, vt quidam filius Prul-

fæ Regis Bithynorum. At Timarchus Meftoris Cyprius filius gemino dentium or-

dine vtrinus, munitus est. Eclesiastisme, & iocosi proprietatem cuiusdam memori-

vat, qui audito phormigenis, seu cithara fono, illic ovrimam reddere cogebatur.
Item Inuicéffimus quicunque Galliarum Rex, colo
manuum tamen legifudinem gutturis, nempe strumos attenuat, ac sanarum vt paulo ante explicatum.

Memorat Schenchius honorable quamdam ciuem Vratislaienfem, ex cuius vetus habebatur.

na fedam non pulchrum, sed etiam manuuit lac, quod pridie asumpserat. Item ex Dodoneo, Syrus quidam, coniuge defuncta, infantem silium fic aliusque perhibere; ilium proprijs vebiribus sapé admovebat, et laete, propter continuum succum, inde manante obsces. Neq. hoc in doctrina Aristotelis videbitur mirabile, cum
lac affideo funti in mammis diffiere posse tradiderit. Verum magis admirari debemos obses alba medulla; nam Lycedamus Syracusanus, ex Solino, vir fortissimus non faculus medulla oblitum, immo neq. situm, neq. vnumque sudorem emit, & primum in certauine olympico Pancratij premium reportavit. Tandem de cure
Habitantium Barbarian minorem admirationem narratur; cum infantes quodam nobilitatis notis significat alcapunt, nonnihil albedinis in partibus poeicis habentibus: quae loc signo carentes ex adulterio nati credu
runt. Solinus inter mirabilia nature humana, risum infantis ante diem quadragesimum recenset. Sed Zoroas de hora riferit, qua natus est; cum Crtts Zoroastri aux niguum risus visor, qui poeta in bello Parthiso fuit existinx. Itaq. ad mirem
Solini, risus praxex pro felici omenm fitus habuit; cum Zoroastri bonarum artium fuerit peritiissimum, quem admodum vice verfa tardus, vel nillius risus ad malum omen referruit. Belgii itur viiupen homines, qui nonnanim riferent, ut Antigoras, Cla
den memine turbas, Cato, et M Cratus, sic etiam fuerunt, qui nonnunm ruterunt, ut Plopo
nus, Poetar, et qui nonnunm ruperunt, ut Antonius Druet, et tandem qui rium nunc
quum cohibere putantur ut Zenophanti.

De ingenio, et memoria hominum quidam prædictum admirandum: in primis multæ
tiele mulieres in Musarum studijs exercitatae fuerunt memorabiles, ut Alpina, Sappho, Elpis Boethii vxor, Cornelia Graccorum mater, que testimonii Ciceronis, epistolos eruditissimos, et oratoriae facturigine refperfas scripsit. Sed, his omifi

dam, ad memoriam memoriam accedemus. Nam Petrarcha in historia rerum memoriandarum, meminit Clementis Sexti Pontificis Maximus, quo quicquid vel memel legerit, oblivisci, etiam vellet, non potuerit; et tale memora
m a magni capitis isti eft adeptus, antequam summam dignitatis culmen attingerit. Sed, hoc ad mente
memorialem, Zoroastri etiam præcox pro felici omen referruit, et magni capitis isti eft adeptus, an
tequam suffum dignitatis culmen amitterit; siquidem contingere aliquando poeit, et ex ido capitis, si quidem ad

Lib.1, col.21.

Addere possumus diem natalem quorumdam faustum, et memorabilem, siigitur exemplo, Caro Quinti inlati omnium, qui vigesima quarta die Februarii natus, eadem die Galliarum Regem superatum, pene Ticionem, capituum duxit, et denique eadem die Septimo Pontifice Maximo Bonone die dixit, magnae augustae Succipierit. Vicissim Antipater Sydonius dicem natalem emper infaustum habuit, quia febre annuernalia eadem dies laboravit, qua tandem eadem die natali conflu-putus est.

Monstrorum Historia.

vt nullo modo ab inuicem di stinguerentur, immo iijdem geftus, eadem animi affectiones, vox, & loquela eadem admirationem augebant, & præcipue cum vterq; cædem incurreret extinguidinem, & cædem tempore liberarentur. Ad rem legitur apud Fulgosium, quod Mendardus Episcopus Nouioecumenus, & Ghildardus Episcopus Rhotomagensis fratres fuerunt vno partu nati, eadem die in Episcopali sede locati, eadem die defuncti, simulæ, Sanctorum caelestium adscripti: prope recta de his legitur apud Maiolum hexaæcicon huius tenoris.

Vna diei serent, mitras dedit altera, meretem Altera, in salibus leelu us verti sui.

Felicis fratres, qvorum communes orta.

Vita, corona, obitus, gloria, eftita die.

Qua communes erat menis, & cor: die te sed vos

Corde tuo jussus corpora ab inuis rotati.

Ex altera parte Plinius tot facierum diffimilitudines in natura humana admira: tum: in curn in tot millibus hominum, duos vultus uinius, & eaudem conformations obseruare minimæ potuerit, immo huius rei causam non immerito imaginationis ignati, quæ in generatione hominis valde operatur; quod in brutis non accidit, cum ratione caret. Ibag. homo libero prædixus arbitrio animi valde celerem, & mobili habet, bincfieri nequaquam potest, vt duobus homines cædem conformations fortiantur.

De agilitate, & lenitate humani corporis admirabilia praedicantur. Nam Maiolus in arenam duct hominem à Canarijs insulis oriantum, qui vestigio sinistri pedis inquit, & modò caput inclinans, & modo erigens, nunc cura permata, venientem iij tum agilimè viratbat. Sed Philetes Cus elegendi, in Textore, fuit corporis ad ælius, & tenuis, & uillius necefi: fuerit plerum plantis pedum aligatam geftare, ne aliquo ventorum flatu raparetur. Verum Plinius memorat multos, qui ob leucatera agilitatem corporis in cursu valuerunt, vt Philippides, qui ab Athenis ad Lacedemonem ducentum, & quadraginta millia passuum currit. Item fuit alius, qui a meridie ad vesperum fepruaginra quinque millia passuum perexit. Nuperi Authoribus in historia novi Orbis referunt tabellarios Mexicanos non minori curriere celeritate, quibus equi solent, & usque nonnullos, quæ Levius

De agilitate corporis quindecio tranuolantur. Vt omittamus surnabulos, quibus in dies mira corporis agilitate multa admiratione praedicantur. Nam Maiolus in arenam duct hominem à Canarijs insulis oriantum, qui vestigio sinistri pedis infiustus, & nocte postea tertius pedem sustinet, & modo caput inclinans, & modo erigens, nunc cura permata, venientem iij tum agilimè viratbat. Sed Philetes Cus elegendi, in Textore, fuit corporis ad ælius, & tenuis, & uillius necefi: fuerit plerum plantis pedum aligatam geftare, ne aliquo ventorum flatu raparetur. Verum Plinius memorat multos, qui ob leucatera agilitatem corporis in cursu valuerunt, vt Philippides, qui ab Athenis ad Lacedemonem ducentum, & quadraginta millia passuum currit. Item fuit alius, qui a meridie ad vesperum fepruaginra quinque millia passuum perexit. Nuperi Authoribus in historia novi Orbis referunt tabellarios Mexicanos non minori curriere celeritate, quibus equi solent, & usque nonnullos, quæ Levius

Lib. 1.

In Collog.

Pripar. syl. var. lib. c.

21.

Lib. 2. de rebus celebris.

Lib. 3. obscur.

41.

Lib. 11. cap.

54.
Vlyssis Aldrouandi

De affectibus humanis res admiratione digna notanda est, cum in muliere Senovenis factum perfecte formatum observavit Schenckius, quem ipatio viginti octo annorum in utero gestatum in duritiam lapideam convertit, et post obitum matris spectati multo confpexerunt. Pariter anno Domini nonagésimo quinto supra faucium felifimum, in muliere trigefimae quinquagesimae annum agente versus totus lapides ponderis septem librarum vius est, vaca cum vesica lidade, & peritoneo durissimo. Ex eodem Schenckio intelle luxissimis suflit mulierem, quem ipatio anorum tresdecim, fceleton faus mortui ab omnibus tactus perceptum in utero gestatum.

Immo ex eodem Authore mulier fuit in castro Pomponii, anno quadragésimo supra faucium felifimum supra faucium felifimum, fceleton fave mortui fuit in utero gerens demum conceptit, & accedentibus doloribus, & vita periculo, per fectiorem fceleto exempto, & utero confolidato, conceptus vius in lucem prodij, illa fa fceleitate, nam quater poft hanc curationem peperit. Puella nata est, referente Fernelius, vinculis articulorum adeo laxis, ut quocumque arte verteret. Sed maiorem affert admirationem, quod recitavit Holleriuss de muliere quidam Lutetiana, cuius corpus molle fuable, & absq; solidis officibus erat. Totum oppositum tradidit Columbus de quodam homine in Xenodochio incurabili Romae obfervato, qui nullam partem, prater linguan, aculo, abdomen, & thoracem, mouebat, quia eius fceleton ad capite fquad pedes uinicum os referebat.

Circa vrina affectiones, multo vermes per vrinam fuisse redditos memoramus, sed rarum est, quod Arg enteurius de Dracon e alato, quem per vias lotiex exeuntem obfervavit. Auget admirationem Schenckius, quicuium fcepsionem cum vrinaie fecundum praefertim, hinc colligendum est in humanis corporibus quodanis animantia prater vermes generari, olim enim in Hungarica accidit, ut in multorum hominum alio fprapes naturallibus similes generarentur, hac de re multa hominum milia perierunt. Libet hoc in loco icones nonnullorum animalium exhibere, quae ex putredine in humanis corporibus genita fuerant, partim per vomitum, partim per uterum, & partim per vrinam exclusa.

Antequam mirabilia humanorum affecdium abfoluantam animadvertemus, multos olim natos, & adhuc nasci imperforatos, quos Aristoteles vocavit "avvit" & Suefianus in Commentariis hanc affectionem marmoream appellavit. Verum quod magis admirandum est aliquis haec agitutine perculfus viuiffe: nam Schenckius meminit puerile filius heb rei cunialiam Teutonicam nuncupati, qiue facres per vulum excernebat, quam Mercurialis vidit hefactus, turfus idem Schenckius meminit puerile lapideae filii, qui natus imperforatus, terteus per lotium trudebat, sed quoniam Chirurgus quidam audax anum gladi referare volupt, fanguine compote fluente interij, & difficet credere, rectum intellinitum in vesi com le fe ini- nuare incenerunt.

Lib.2.de Abd. verum aev. cap.9.

Lib.3.obfcr. 385.

Lib.4.de gê, Anim.4.

Lib.5.de morb. puer. cap.9.
Monstrorum Historia.

1. Monstrum serpentinum ab humano utero exulatum.
2. Vermis serpiformis vomitione eiecutus.
3. Monstrum anguineum ex aluo virginali natum.
4. Illuvies scarabeum imitans per vrinam reddita.
5. Millepedis rudimentum vrina excretum.
Præterquamquod Albericus Magnus, & Suefanus fetales homines imperforatos vidit referunt, & Aristoteles memorat vacam fuisse Perianum Ithuracium op-pidi, quæ non solum imperforata vixit, verum qui quisque quoties Anius Chirurgi ope apercitbat, toties denuo claudebat. Beftia autem vicuvarat mente Aristote-les, quia natura fuccas facres extenuat per vehicam trudebat. Mercurialis quoquin suo opere de excrementis, nostra aetate quandam vixisse Rome memorat, quia totum ferè vitæ suæ curriculo facres alii per os expurgarent.

Pariter Schenchius narrat, quod Constantini circa annum trigésimum fupra fæquimilimum, quidam Andreae officio Medicorum Consul; spatio viginti annorum omnía excrementa facie cu-muit, per alium nihil reddens, erat interíerea medicorum factus, & suo munere veti, a dentium fundus eff. Similiter Schenchius recenset puellam annorum viginti, quæ Coloniz, tertio quoque die, alii excrementa, per os egerunt facres facres, sicque per triennium continuavit clysteribus, & medicamentis purgantibus incaifu acquiribus, decumbebat autem perpetuo, quæ cura ommine contraxit hæbebat, internum fatis bene colorata, & admodum ingeniosa erat. Praeterea idem Author aliorum huic generis meminit observationem lexagesima octaua libri tertii ad quam Lectorum relegamus.

His addamus, iuxta sententiam Textoris, homines Locris, & Crodoni quosiam pestilentia vocatis se essent.

Circa hominum connubia, in horâ degna effent exaranda, nihilominus in praefentia tantum obfuaea fuccentiet mulierem, que duo, & viginti coniugia experta eff: quemadmodum viscem effe meae Damacis Pontificis Maximus, vivi homo, qui non iterum, ac tertio denuplatus, fed viginti unam defuntarem vir fuit. Quo circameno puellam Martiam iridebat, qui defeptam vxoribus Phaleri cecint hunc in modum.

Septima iam Phaleros tibi conditur uxor in agru,
Plus nulli, Phaleros, quæ est redit ager.

Succenro inter mirabilis collocandis sunt illi homines, qui mortui reuixisse fennent.

Etenim Panphilus Phareus, referente Textore, ceius in acie decem diebus fciuit, & inde lubulator, rogoq; impoitus reuixit. Auriolophus Consularis, ex Plinius, in rogo locatus spiritui refumpit, fed cùa viginti sannarum ad uarii potuerit, vius concrematus eff. Idem memorat Cornidum, qui ad fociam delatus, fepulchrum domum portavit; nec non mulierem sepem dies exanimem, que in vitam redigit.

Apud eundem auctorem fit mentio cuiusdam reuixit, qui in Sicilia, iuxta Pompei, decollatus, cum per integram diem in litore fuccentiet, vitam iteratam, & postquam Pompeio mandata Deorum Inferorum narraretur, iterum expiravit. Prædicas tâquam coronidem addamus nonnullis homines incolumes, alios gaudio, alios amore, atque reperijit.

Historiaca.

V L T A ad humanum genus spectantia, quæ magnam admirationem non patiuntur, ad Rubricam Historiicorum referenda est duexum. Primus nonnulla visum specificentia exarabimus. Deorictus, authore Tertuliano, cum mulieribus absq; conspicientia conspicua non posset, semetipsum excussit. Stefiilus Poeta, ex Polliciano, cum Helena opprobrii carminibus diutulassert, excussit est; sed vbi palinodia cecinit, visionem recuperare perhibetur. Neminem dubium est Honorius Poetam suisse eum, ita vocatum, ut nonnulli autem, quia ad iter faciendum humeris alienis indigerat; sed cecitatem vnde contraexerit, non fatis confit. Alii fuerunt huius opinionis, cecitatem Homeri ex morbo chronicō suisse producunt, aliī ex feena. Ouidius tamen in Ibis retulit Homeri aculeis apum in suisse. Behistarius quoq; tεste Procopio, Praefectos cupiarem Iustiniani Imperatoris, decles Vandalis, acto de Periss triumpho, & Italia ad Barbaris non semel liberata, ob felices evocaus, in fulpitionem Imperatoris venit; ideq; fort exccus, c; Tugurium igitur in publica via vbi sit fluat, vbi vicium à prætrecentibus his verbis mendiabant: viator da obulum Belisario, quem virtus extulit, & invidia exccusit.

De variis afferitis hominum multa in historiis leguntur: etenim Plinius scribit Promeum Philadelphi philo Regem vomica laboras, sed pece care vulnerato (cum in acie mortem inquireret) medicinam inuenisse, namque fane abiffera, & cuqua, liberatus eft. Itern Servius Ciodius Eques Romanus alicjud quando podagra laborauit, cuius dolore non mediocris veneno pedes illiniuit, & referre Suetonius, protinus fenfu illarum partium prouatus eft. Accon vetula, ut proutCarus, quodam veluti dementia capta, apud feculum, cum propria imagine, tan quam cum viua muliere confabulabatur. In fatudatem non minorem incidit Claudius Princeps, qui Domitium Heriman adoptauit, cum, tete Sabellico, Britanicum legitime matrimonio natum haberet. His addenda est ultiitia Cippij, qui stertere, & dormire simulabat; vteius uxor facilius macharetur: hinc natum eis videtur.


Victoriam non defuerunt patres, qui propriis filiis mortem intulerunt. Herodes Rex Iudeae, tete Macrobio, præter caedem Innocentium, tres etiam ex propriis liberti vitali spiritu priuauit. Hippomenes Atheniensem Princeps filiam in adulterio.

Pariter Catius signifer, ex Plutarcho, Romanis contra Latinos pugnantisibus, Graffam Brutam filium necavit, quoniam portas hostibus reducere voluit. Tandem Diodorus inuita fententiam Calis, cum multis fulceripset filios, omnes preter virum jugulavit, ut ille superrugenius ditor, & potentior exauderet. Pratera sa vellemus fratrum, & fororum interemptores recenovere, necon non mulieres, quae maritos, & vicissim viros, quae vores interemerunt, procudiel nobis temporis deciferet.

Iam properandum est ad illos duolingundos, qui spontaneum fbi neceem intulerunt. Laecantius Firmianus prima facie recenecerit Cleanthes Philosophum, qui cognita animalum immortalitate, voluntariam mortem petivit. Menander tradit, referente Textore, Publum Tereuntium anillis tenuunt, & odo fabulis, quas sse graecis latinas reddiderat, se submersisse. Ex eodem authore collegimus, Empedoclem Poetam Siculum, non mortis genere immortalitatem affectatam, in arduis montis Archea cauernas se praepatisse.

Hippomene proiinivm; quod pro nota infami usuatur hoc prouerbio in epistolis familiaribus Cicero quando est. Sardanapalus Rex Syriorum olime vir tam solius, & effeminatus, eum res Aias profaggerit, annullam ssem iam regnaverit, pyram in Regia struxit, eo quoque delata, flammarum incendium spontaneum commisit; hoc genus mortis Ovidius memorat in Ibin.

Archilochum proprio rabiis armau lambo. Sardanapalus Rex Syriorum olime vir tam solius, & effeminatus, eum res Aias profaggerit, annullam ssem iam regnaverit, pyram in Regia struxit, eo quoque delata, flammarum incendium spontaneum commisit; hoc genus mortis Ovidius memorat in Ibin.

Themistocles Atheniensis Nicocis filius inuidia civitatis relegatus, ad Artaxerseum congitavit; quod duo adestus patria praeli cogerent, haustus fanguine murino interiit. Item Nero Domitius, & Agrippina filia canofo omnium plagitium terrae, cum holitis patriae Scanius fuerit judicatus; nequid sui meritis dignum patreuerit, Vrbe exaratus, proprio gladio semen perpetuum transfixit: hoc genus mortis Ovidius memorat in Ibin.

Neronis mortis, Matriidea Neronis proprym vim pertulit ense.

Portia Catonis filia, tete Plutarchi, intercella Bruti mariti morte, ferrum ad mortem fbi interendarum quaestum, quo occulta, carbones haftavit, sicq; inaudito necis genere, spirituum emisit. Item Cleopatra, Antonio marito defuncto, cum in telleis dixit se ab Augusto in triumphum vivum feriaret, brachium alpide mordendum portass ab hac vita decepit. Sed qui simul in viae absumit; dum legimus apud Josephum Hebreum, quod Herodes Rex Judaeae Antipatrum filius, potest Innocentes trucidatos, & tres proprios filios interrocos, se liberavit Alexandrum, Aristobolum, & Antipatrum, ad interciendiem sacrum Beata tempore Virgini partum, sacentibus per viuam mortalitatem; mortem sibi mutavit intuli. Similiter Iudas cum vili pretio Christi Judaeae venale expouitus, fecelatis ponderas grauiatam, & venia desperata, ad laqueum properavit. His succedid Pontius Pilatus patria Lugdunensis;
Monstrorum Historia. 223

nenfis, referentis Gregorii Turonensis, qui nefaria in Christum lata sententia, manu propriam interitum sibi parat.

Varia obitus genera, quibus viri insignes fuerunt extinqui, sunt innumera. O. Castulos Lucatius Orator, tecte Valerio Maximo, qui fuit collega Marii in Consulatu, & va de Cynabris triumphum egerat; iisfu Marii in domiculo quodam clausus, vapore carbonium carbonium extinqui ess. Item Zoe Nicofratari martyris vex a Beato Stephano ad cultum Christi deducit, eritribus fulpena, & simo subcenara interita. Rellinca virgo, cum nullis policeationibus ad Christiana Religione renocati posset, iisfu Flaccii Comitis, in latinnam precipitata obieit. Pariter Diuus Bartholomeus Apostolus Regis Syriæ filius, mandato Attalgis, dextra á toto corpos ambitu pelle, in Coelum euoluavit. 

Alii insignes vici fuerunt fagittis consolati, decollati, salmine icti, combusi, âeneo extinqui, veneno profligati, lapidibus obruiti, iuguti, & aqua submerse: nam Galileus Mauuus, ex Pontano, cum Ticini hyperbore, puella, quam deperibat, per locum imperante fe in flumen deiecit. Tandem homines egregii ab equis ciefi, lapu equorum mortui, a Serpentibus rempti, ab aperis trucidati, a Leonibus dilaniati, a canibus lacerati, & demum morbi aliarium Ferarum interfeci, in historij praedictorum animalium memorati sunt, ad quas lectorem relegamus.

F

MYSTICA DE PARTIBVS HOMINIS.

O O O omnes humani corporis partes nimirum à vertice vis ad calcaneum diligenter ponderanda sunt, quatenus sub illis aliquid arcanum latibulatur. Primitus capilli in sacrarum Biblijs animae cogitationes designat: nam quemadmodum capillis totum caput exornatur, sicut anima cogitationibus decoratur: propterea Deus Gregorius, per capillos super cerebrum infensibiliter crescentes, curas vestris praebet, quos interdum inimice impedimento esse solent, ne adduis cogitationes se conferat. Ideo Christus in lectione Evangelica capillos nostrorum numeratos esse pronunciat; quoniam Deum cordis humani, & cogitationum scrutatorem esse significat.

Capilli postea mulieris, ex sententia Divi Augustini, denotarent superficia, quae ab hominibus posidintur. Quocirca Monastertum, & alii, qui se Deo in religiosa servitute dician, caustab obedient, minima tamen portione capillorum tecta, ut minus rerum mundanarum curam habere offendant. Demum per capillos Dei, D. Augustinus Sanctorum Angelorum, & omnium illius interpretatur, de quibus dictur.

Capilli capitis eius quasi lana alba. Vel vt in Apocalypsi, ut bove capite apparue, fide dicatur. Ideo Augustinum in epistola ad Galatas, per id, antiquitatem veritatis significat.

H

Caput etuxa Goropij sententiam, in prima lingua dicitur Hecet, quae vox imperialis manifestum, capiti totius corporis dominium definatur. Alter in prima lingua Hecet appellabatur, addux littera T quae facultatem allocandii potestatem caput enim nos Deo Omnipotenti attingit. Aliquibus in prima lingua caput vocabantur etia Hecet, qui vocobo cuthodia designatur; cum caput tua proxidentia toti hominem tueatur. Iraq: cum caput tot, & tantis quosque praeoccupatis, non esse nimirum si Deo attribuatur, et apud Danielem legitur, ubi effentia divinitatis designatur, qui omnis subiectur, quapropter in Apocalypsi Seraphin Dei caput velare dicitur, ut indicent alia Dei mysteria, quae ad eius divinitatem, & potentiam spectant. Psalmographus quo: caput obumbratum nominavit, quo divinitas tempore Paulonis Christi lacens exprimitur. At caput plenum rore, & guttis noctium, ut scribitur in Canticle, amorem Dei humanis criminius in Ecclesia refrigeratum ostendit, quan-

Pilati morts
Quando vero legimus in Genesi caput Iacob super lapidis positum, christicolarum principatum Christi in intellectum intelligere debeamus: quemadmodum per caput, & caudam apud Iaïam, Christus, qui est principium, & finis, intelligendus est. Item per caput Ioannis Baptistæ amputatum, Christus a ludaeis, & a legæ ablatus designatur. Caput Christi vngitur apud Matthæum, ut homo dicat præclaris operibus Deum sibi dicentis: & quando apud euandem Buan geliam, furtum spinis contextum capiti Christi imponitur, Deus humanis peccatis, & tanquam toto spinis offendi traditur. In Leüitico caput Sacerdotis non radebatur, ut mystica effectus doctrina, sapientiam ad Sacerdotibus minime separandam esse, ut via laicorum comprehenderent possent. Pariter in codem libro caput leprofis nudum amputationem galeæ, tuis, vel Christum ab anima separatum indicare vetust, & in Psalterio caput lepros promulgatum, quoniam frons mens contenit, & etiam qui tristes erant, caput operi solabant.

Si mentem ad frontem conversamus. Habemus in Exodo, laminam aurea Dei nomine designatum, fronte Sacerdotis impositam, quæ internam cordis cogitacionem indicat, vel confessionem oris, & operis, quæ de celebrati effe debent, ut Gloffa ordinaria explicat. Legimus etiam in facris Paginis, quod frontem Goliath percussa fuit, cujus mysticus sensus perhibetur, eos percuti, & perire, quos signum crucis haudquaquam muniunt, quoniam frons mens designare potest, ut Laurus in Sylva Allegoriarum illustrat.

Succedit oculus, qui in prima lingua, referente Goropio, nominabatur Oeg, & ab Oeg, idest altum: in deoq uin mysticus est, nos debere esse memores, oculos ab summo opifice nobis esse datos, ut superbæ pervertisse contemplan. Sed adeunt temporibus, ut oculis in doctrina mystica, tam bonum, quam praveum sensum fortissimum ponatur. Ratione primi, Deus per oculos intelligitur: nam veluti oculus in minus mundus, nempe in homine, tamen, quæ praebent sensum forti positum. Ut,q; adrum mundi, emque homines, cum restituti sunt, & cum Deus in se convertit, & ad sacram habebatur, vel dicamus, deus oculus est receptaculum lucis: quæ Deus non modo lucis, sed etiam quaenumquam munificent concupiscat, ut in hac mundi Scripturis indicat.

In Cantice, pivoce Chasbon assignati significat perfundam viisonem, & cognitionem rerum omnium, & fratrum suorum, qui est in Christo Ecclesia capite, in qua capite per sponsum figurato, rerum omnium ideæ recipiuntur; & dicunt oculis sponsi non inuaria ad aquas piscinae tamen ad rationes idealibus comparantur. Vocatur enim piscina Chasbon, ideo caritas cognitio, cum ideæ sint rationes ex cogitatione rerum producendarum, quæ omnem in Verbo erant, ut Deus Augustinus interpres dixit. Nisi velimus adaequare, per oculos Dei, gratiam, & fandem illustrat aem, Deus aliquem, ipsius illum, quam gratiam providentius imperitur. Alioquin in rebus mundanis, oculos volup tusos effe significat, cum homines per ocus amore illaquentur. Quid ipse praepite Domini oculis designatur? Legitur enim apud Psalmographum. Præcepit Dominus ludum illum illuminans ocus.

Psalm. 18.

Pariter in Apocalypsi. Oculi dicuntur veluti flamma ignis, & Dei praepite significat. Et in Canticos, piscina Chasbon assignati significat perfundam viisonem, & cognitionem rerum omnium, & fratrum suorum, qui est in Christo Ecclesia capite, in qua capite per sponsum figurato, rerum omnium ideæ recipiuntur; & dicunt oculis sponsi non inuaria ad aquas piscinae tamen ad rationes idealibus comparantur. Vocatur enim piscina Chasbon, ideo caritas cognitio, cum ideæ sint rationes ex cogitatione rerum producendarum, quæ omnem in Verbo erant, ut Deus Augustinus interpres dixit. Nisi velimus adaequare, per oculos Dei, gratiam, & fandem illustrat aem, Deus aliquem, ipsius illum, quam gratiam providentius imperitur. Alioquin in rebus mundanis, oculos volup tusos effe significat, cum homines per ocus amore illaquentur. Quid ipse praepite Domini oculis designatur? Legitur enim apud Psalmographum. Præcepit Dominus ludum illum illuminans ocus.

Psalm. 18.

Pariter in Apocalypsi. Oculi dicuntur veluti flamma ignis, & Dei praepite significat. Et in Canticos, piscina Chasbon assignati significat perfundam viisonem, & cognitionem rerum omnium, & fratrum suorum, qui est in Christo Ecclesia capite, in qua capite per sponsum figurato, rerum omnium ideæ recipiuntur; & dicunt oculis sponsi non inuaria ad aquas piscinae tamen ad rationes idealibus comparantur. Vocatur enim piscina Chasbon, ideo caritas cognitio, cum ideæ sint rationes ex cogitatione rerum producendarum, quæ omnem in Verbo erant, ut Deus Augustinus interpres dixit. Nisi velimus adaequare, per oculos Dei, gratiam, & fandem illustrat aem, Deus aliquem, ipsius illum, quam gratiam providentius imperitur. Alioquin in rebus mundanis, oculos volup tusos effe significat, cum homines per ocus amore illaquentur. Quid ipse praepite Domini oculis designatur? Legitur enim apud Psalmographum. Præcepit Dominus ludum illum illuminans ocus.

Psalm. 18.
Monstrorum Historia. 225

...

Tandem, per aures, in doctrinam mysticam, omnes Theologi obedientiam intelligunt, quam vnumque: summo Deo praestare debet, memor Adami, qui, spera obedientia, Paradiso privatus fuit. Hanc igitur indicat Moisès, quando fanguiine fecundum arsiam immualtr, extremitatem aures dextra non solum Aaronis, fed etiam eius filiorum linuit. Quapropter in Psalmol trigejimo nono igitur. Aures perficisse isti, ut legislur apud Iob, nil ait uti ait auditum corde per seumas, & verbera dilatat. Aures apertas habe, & non audire apud Iobiam. Dios Hieronymus has aures soleat assignat, qui litteram leges colletant, & Christi mysticum fennum exponenti fidem praetcare nolebant.


Circa facienc, Inter quatuor Evangelistas legitur hominis facie, quas Matthaeum denominante potest, quae Evangelii ordinarium ab humana generatione inchoauit: quamuis haec hominis facies, igitur menti Iobiam Augustini, Divino Marcum significationem qui Chriium hominem demonstrat. Iteum quando in facris litteris legitur, quod Deus in facienc hominis, spiraculum vitae inspiravit: intelligentiue est. Deum omnes fecus capiti hominis communicasse: facies enim illa in loco tanquam pars dignior,
Monstrorum Historia. 227

dignior, & posteriorem sequenti tin tractans, ut Divus Augustinus in libro de spirtu, & anima optime, & eleganter explicat.

Iam accedendum est ad os, quod in factis paginis Deo attribuit, & vis generatix. & spirituappellatur, & posticum in Cantici, visi, sponfae virtus Dei mentem illatrans spectatur. Immò os Dei ipse Chriftus, & lex oris Dei, lex Chrifti effe perficilabatur. Quamvis interdum os Dei dicatur Prophetae, per quos voluntatem fiam nobis ponefacat. Verum quando in Psalmf trigefimo tertio fit mentio oris Dei, tunc confatentur voluntas, mens, & cogitatio, quæ duina perconia different.

Os perpertum post Hierofolymam deuffaram apud Ezekiel, significat Evangelium Chrifti, deleta Hierofolyma, toti terrarum orbis suffice communicatur. Deniq; os, unde ignis egreditur, ut legitur in Apocalypsi, os Ecclefiae, nimiru ortionem significat. Apud Psalmographi hæc habetur verba, non effe occultatum os meum a te, quod fecisti occulto. Hilarius in Commentarijs ad Psalmos indicatur iis, quod mysteria Ecclefiae in haculum ad Deo fabricata patefcat, & diuulgantur. Pariter in historia Regum habetur: ex ore vetere recedere, fec; trauentur verba otiofa ad hominem veterem spectante esse praetermitienda. Et quan-
do puer ab Eilefo ad vitam renovatut septies oceitavit, mysticus sensus fit, animam institutio septem munera spiritualium firmandar. Sep tum habent, & non loquentur, ut eft in Psalm centefimo decimo tertio, hoc ad illos attinet, qui virtutem confessionis nouerunt, & quomodo confiteri debent, nihilominus non confitentur, in Psalm autem vigefimo primo. Aperuerunt fuper me os suum, hoc nihil aliud est, nisi os loquentem Chriftum in Pfalione recelatum; quod posuerat locum effe vanitatem, ut Psalmographus alibi exprerit. Os ve-
to pecatoris, & dolosi apertum est superne. Et conftat in Psalm centefimo octo-
vo, hoc ad os Juda proditori pertinet. Quandoquidem os loquentem ingentiam apud Danielem, spectat ad Antichriftum, qui oris diaboli referatur erit. Quamvis omnem impil, & frangulentis tali ore sint referi. De his etiam legitur in Psalm quadra-
gesimo nono, os tuum abundauit malitia. Dennum os vellet concitam, ut extat in Leuitico, ad improbas & Haereticos attinet, quibus prohibenda est predicatio, ne venenato errone audiatores inicieat.

Dentes laetë candidiores leguntur in Genesi, qui iudicium nouissimae diei candidorum rectum, & iustum fore significant. Vel ilii dentes candidi Ecclefiae applicavit poftum, cuius dentes Apostoli, & Concionatores esse ferunt, quoniam praemium Dei Verbum sibi confiderat, & homines a criminibus, dente razionis praecedendo, remontent. Dentes fictiti greges dicuntur in Cantici, qui mo-

H

LINGUA est membro humano non solum pro formanda voce, sed etiam pro dignenfendis faporiis praefatis, & signatur Deo in Psalm quadragesimo quarto. Linguæ meae calamus feribit, velociter feribentis. Hae autem linguæ Dei offendit vim generantium partis verbum producere; dictur que calamus feribat, quoniam verbum permanens protrulit; vel etiam indicat fpiritus divini, per quem Deus humana generat arcanorum meae manifestat. Lingua autem cruda apud Iaism, lingua Chrifti, & Concionatores expnonitur.

Alioquin linguæ adhaerent fambus in Psalm vigesimo primo, Chrifti in Psalmo
tacturn, vel Apostolos pariter in Psalmone flentes significat. Quamvis alii lin-
guæ adhaerat fambus Chrifti, Ecclefiam minimæ recedentem à præcepi
eos exprimant. Alior lingua sponfae in Cantici sub qua mel, & lac continentur, mysticum anima, aut Ecclefiae linguam demonstrat, quæ licet in conversione pect-
antium verba alpera effundat: nihilominus sub ca quædam latibulura dulcedo, pro-

Psalm. 143.

Daniel. 7.

Leviti. 13.

Psalm. c. 49.

Psalm. 50.

Cant. c. 4.
propter quam nullo afficientur maxime, sed benignitate quadam recreantur. At lingua hominum, Angelorum, veritatis primo ad Corinthis, pro perfeta cognitione, et expositione mysteriorum visuari videatur. Rursus in Actis Apostolorum spiritus diuinus linguis varijis apparitui manifestetur, quoniam lingua egregiata in Ecclesia erat copilanda.

Legimus apud Iob linguas flagello abscondi, et Deus Gregorius in morali doctrina, mentem, verbis comitumque auditis, minime vexari interpretatur. Et quando in Psalmi quinqueagesso primo dictur, tota die in inutilium cogitatur lingua tua. Tunc lingua pro corde acceperit: quae meditabimus in Psalmis centesimo vigesimi.

Psalmi 44. Externe parte lingua in facris litteris multa mala significat. Nam legimus apud Iob, cum enim dulce faciet in ore eius malum, abcondit illud sub lingua sua. Ille igitur occultat malum sub lingua, quando illo labet non conficetur; quo praeposite Hypocritis illud praefat, quando maltam in mente laborabilam velamini blandise fomentis tegit. Malum igitur in lingua, sed non sub lingua est, ipse Hypocrites loqueat se. Quando autem Psalmo tertio, lingua defolabat maris Aegypti. Tunc lingua blasphemiam Aegyptiorum ostendit. Danubio. Apud Hieremiam, propriae sunt verba. Venite percutiamus eum lingua. Multi interpretes eruditi hsec verba ad accusatitio referunt.}

Cor Dei attribuitur, intelligitur arcanum illud divinum sapientiae, ex quo Verbum, id est filium suum inilio genuit, ideoque per Prophetam sic loquitur Ezechiel: ut cor meum verbum bonum, innuens filium Jesum Chriillum ait sapientia mysteriorum generat, vt Eucherius notavit. Aliquando, per cor Dei, sacra pagina intelligitur, in qua Deus Omnipotens cor suum intercerat. Immolile in corde Dei operari perhibetur, qui mundatis, et praeeptis divini obtinent, Aliquando in Angeli est similem ut vitam divinam speciem representantis. Cor alium immittit Deus, vt legiur in historia Regum, quando septemfem diuinis impertinentia. Cor alium in Angeli est similem ut vitam divinam speciem representantis.

Cor legibus quidem, et in Psalmi vigesimo primo, sacra pagina olim implicita, nunc explicita exponitur, vel eis Ecclesia ante Cristi Passionem dura, quae in divina passione ramquam eis liquet, si efi vfa est.

Cor dilatatum in Psalmis centesimo decimo olim indicat hominem sapientiam, et cha-
& charitate hilarem. Cor turbatum in Psalmo centesimo quadragésimo secundo significat hominem aernmn, & tentamentis vexatum, quisbus omnino refidendum est.

Ad cor a Itum accedere in Psalmos sexto tertio, Deus Augustinus arcana summi Dei cognoscere explicat. Cor excutiatum apud Isaiam, cor Iudæorum in adventu Chriftìi tenebrofh vocet vertigine opprimente, qui in solum rerum divinarum studium incumbat. Cor mundum in codem Psalmum hominem sublimissimam tantum meditandam extendit. Item in Psalmo centesimo trigésimo septimo cor Deo attribuere, nisi alienus, nisi omnes cogitationes, & quasdam operationes ad summum Deum tamquam ad supremam metam dirigere, quapropter in quotidiano Missae sacrificio Sacerdote heee verba in praefatione recitantur, sursum corde, omnes intelligent humanæ cogitationes esse omittendas, & mentem ad caeleste domiciliム dirigendam esse.

Cor induratum, & ingrato in Exodo ostendit hominem criminibus adeo obstat, ut nullis perculsus calamitatibus recipiscat. Hunc affine est cor lapideum apud Ezechielem. Aliqui non ineptè exponunt primam originis labem, cum dicit Prophetæ. Oruçeram cor lapideum, & dabo vobis cor caræum, nemo baptizatum, quod in viis terrenis fabricatur, quod cor in pedone conditur: quapropter Chrifius in Evangelio sepulcrum cor terræ appellavit dicens: filius hominis erit in corde terræ tribus diebus, & tribus noctibus.

Brachia succedunt ponderanda; quare brachia Dei patris filium, & divinum spiritum significant, iuxta afferunt Itaia, brachia mea populus indicabunt: ut Deus Augustinus in libro de cuncta Divinitatis explicat. Ignorat non fine ratione multi Theologi brachium Domini filium interpretant, cum Isaias preferat hanc verba. Brachium dominii reus maneat usque laboris nostros, ipse quos in ferenitate est. Deo in ferenitate præstare. Sequentia igitur divinae legis, quando Legem in Palmam octauam extendimus, vt unam peccatorum, & unam operationis divinae, & unam spiritus sancti ratio, & unam operationis divinae, & unam spiritus sancti ratio, & unam operationis divinae, & unam spiritus sancti ratio, & unam operationi...
mi vitium; cum brachium toris viribus corpori famulectur, & cibum etiamori porti
gare, deinde ab homine tanti beneficij immemore decuratur. Paraut Dominus
brachium sanctum suum, ex ferenitatis Isai, in oculis omnium gentium : id paulo
ante fuit explicatum, quando de mystica oculorum doro in vera habebant. Brachium
arefactum apud Zachariam, Deus Hieronymus potentiam Antichristi profugiatam,
& ditti patam intelligit. Tandem brachia semperque, quae in Deuteronomio,
iuxta Glossam interlinearum, significationem Christi Domini vindicatam, qua
iniquos damnat, & iustos liberat. Posteaquant ad brachia spectat cubiibus, non erit
abferdum in medium afferrum affectum Excehieis de illis, qui affumunt cerucali
sub omnibus cubito; sic enim homines otiosi, & nimiis delicati desfigurant.

Manus multos eunici mysticos fortitur. In primis pro auctoritate, & potentia
fumitur: in hoc significatione rectitatur a Psalmographo hac verba, exalgetur manus
tua. Pariter Hieremias de summa Dei potestate fermonem habens dixit. Sicur lu-
tum in manu figuris, ita & vos in manu mea Domus Israël, etenim sìca pagina vbiq
clamat, in manu Dei sunt omnes fines terra, nimium in potestate Dei. Alter Theo.
logi per dextram fupercientem, quasi nostra potestas, cum antiqua confuci-
dine receptum sit, ad praestandum auxilium, dextram portigere, in qua magis, quam
in finiitra virtus, & aptitudine ad operandum refidet. Properea in Psalm X x g e-
mo tertio ad rem legitur. Tenuiffim manus dextram manum, id est, infecri
atori, manum meam locum ab alibi, namque, per dextram manum à Deo apprehendi,
intelligentia meliora opera, qua gratia, & benigne animo à Deo fupercrur. Neq
hoc à ratione alienum esse videtur; propereaque ad alibi, per manus, operations
intelligentur; unde in Psalm LXXVII legitur, Deum exquifitum manibus meis no
cere coram eo. Manus igitur hoc in loco rectas denotat operations, que, noch, nimium ocult, & tantummodo coram Deo fuit. Idq, ma-
gis habetur, quoniam manum in Lucitico eferentibus holitam Domino, opera à
Theologis exponuntur. Alioquin manus facris admodum admotae in eodem loco myste-
ria theologica indicat; cum nobis sufficiat illa leuicer tantum, extinguer cura
susbibatur, quoniam manus in Levitico offerrentes hostiam Domino, operas
Theologis exponuntur. Alioquin manus sicrificio admotae in eodem loco myste-
ria theologica indicat; cum nobis sufficiat illa leuicer tantum, extinguer cura
susbibatur, quoniam manus in Levitico offermentes hostiam Domino, operas

Ceterum manus Dei in Psalm centesimo decimo odauo vocitur Angeli, vel
Apostoli, vel Concionatores, per quos tanquam per ministros Deus agit. Amplius
dextra, & bIXma in Deo confiderantur. Ad dextra, per filium Dei, lex gratia, & mi-
sorcidio dimanat; hac de re filius femper in dextra Dei esse ficitur; namque hac
manu liberalitas, benignitas, & omnium gratia, & iuxtae praesentium, iodeo in Psalm
centesimo decimo Chriftus in manu patris dextram sedere videtur, hinc Theologis,
per fectionem, requiem, & delectionem diuinum imperii, & patri, & filio propriam,
& honor eaquelem intelligat. Idq, per dextram Dei, iunemam eius benigni-
tate, & victum per Ieum, flagellam feueram, quis puniuntur criminof, interpretati-
demus Manus in Angelis virtutem agentem indicant, quemadmodum in Gene-
legitur, quando Lot apprehenfen fuit.

Cavat homus Dei in Psalm centesimo decimo odauo vocatus Angeli, vel
Apostoli, vel Concionatores, per quos tanquam per ministros Deus agit. Amplius
dextra, & laix in Dei consideratur. A dextra, per filium Dei, lex gratia, & mi-
sorcidio dimanat; hac de re filius semper in dextra Dei esse ficitur; namque hac
manu liberalitas, benignitas, & omnium gratia, & iuxtae praesentium, iodeo in Psalm
centesimo decimo Chriftus in manu patris dextram sedere videtur, hinc Theologis,
per fectionem, requiem, & delectionem diuinum imperii, & patri, & filio propriam,
& honor aequalem intelligat. Idq, per dextram Dei, iunemam eius benigni-
tate, & victum per Ieum, flagellam feueram, quis puniuntur criminof, interpretati-
demus Manus in Angelis virtutem agentem indicant, quemadmodum in Gene-
legitur, quando Lot apprehenfen fuit.

Modo accedendum est ad mysticam eorum fentun, que in manu Domini esse
furrentur. Primò apud Iaaiam, calix in manu Domini esse dicitur, quando auct po-
tionem exercet; item ventralbum in manu Chrifti apud Mattheum, arbitrium indi-
cialis potestatis defignare potest. Pariter feptem filiae in manu Chrifti, vt exat in
primo capitale Apocalypsi, populos in eius dominio collocatos prefiguant. Manus
Moyfis
Monstrorum Historia.


Ex altera parte manus in oppofo etiam signum significat: in quo intellectu legatur ille apud Sophopiam. V.xtendam manum meam fuper ludam. Ad habitantes 15rael, & mediators de loco hoc relatu, &<br />

Quis confularit de calamitatibus, & cerumenosis suis verba faciens inquit. Manus Domini tetigit me. Immo alibi in manus litterum, utpote legatur. Firma manus super eum manus tuam: hoc de flagello, & punitione intellegendum est. Quando Palestini, in historia Regum, arcam Domini in templum Dagonis idoli duxerat, die adveniente, Dagon truncatis manibus in terram prolapfus eft. Quapropter eruditi in-<br />

interpretant, Dagon truncatus manus in terra prolapfus eft. Quapropter eruditi in-<br />

interpretabant. Manus habet, & non palpant in Psalmo centesimo decimo tertio dicuntur illius qui redas operationes nonur, neq. tamen earum fructum fempel coverper nitunt. Manus Moyfis leprofa in finu locata, ut legitur in Exodo, opera ludaorum occultata, & tanquam inutilia ostendere potest: quamvis, fecundum alios, Moyfis manus symbolum Christi in finu patris esse posset, ut natura Dominis resulget, sed quia aliquo modo ad finum fe fubfeotionem carnis diceferat, inter iniqois fuit reputationem, at domo per refurrectionem, finum patris aditum.

Manus Iofeph fuper oculos patris in Generi, infinuare posunt Regis Ieroboam, ut eo defcendantem, qui manuum supra oculos Israel locare perhibebat, quando populum ad idolatriam impulserat. Manus violenter apud lob fuit symbolum potestate Etneiocrum aduerfus Chriftum. Iam manus impij apud eundem, exponuntudus, Dagonos missfri, qui Chriftum ad cruciamenta traxerunt. Tandum manus Pilati abluta apud Mattheum, opera gentium per Chriftum mundari praefuit.

Vlyssis Aldrouandi

Deut. 6:21. symbolum effe potest.


Quoad semen, huc, sicut Georgius Veneti, olim Solem generationis parentem designavit, ad sanctam Crisitam, ex cuius prole Christus erat natus, sicut in semen Adam, post pugnam cum Angelis peradam, claudicans denotabat sanctam, unde filii Israelem emergerunt, qui sibi demum, in adventu Domini, per cupiditatem separata est, et adhuc quodammodo Avei, et charitatibus, et paupertatem, ut animas in ventre praebatur, et animas illam, qui de deo ad ventrum matris egressus est, et ad ventrum matris in Psalmum centesimo trigesimo ostauo praeceperunt mundi conversionem significat, ex qua emergit ille, qui diuino auxilio ad bonam frugem reduxit.
Monstrorum Historia.

me fugere dicuntur, qui fortitudine insigniunt se recti: quare hoc habetur in historia Regum.

Derelicit mihi septem militia virorem, qui non curruerant genua sua ante Badi. Hoc igitur idolum, cum depeccati symbolum, homines genua non fugentes in fide firmatos esse indicat. Verum genua fugentes ante Ioseph, ut confatat in Genesi, genua mentis ante Christum fugenda prafragiunt.

Crura sponsi in cantici ostendunt Apostolos, per quos sponsus, nume Christus totum terrarum orbem circumuit, dum ipse diuino sermone facto: atque eum Christi fidem inter populos diffeminatur: ut exponat Diius Gregorius. Item crura Christi, ut apriscam confuetudinem non fuerunt fracta: quandoque idem Christi crura, ut animaduerit Robertus Abbas, nisi mifericordi, & veritatis erat, symbolum quod duas marma columnae a nuncie debilitari, nec frangi posset. Tantum crura detecta, ut extat apud Iosaiam, turritudinem criminum patefacet denotant, ut Diius Gregorius in morali doctrina explicat. His adduntur nates, que in factis paginis partem ad crimina procluim ostendunt. Item nates apud Iosaiam detecte ignominiam significat.

Iam perennimus ad pedes, quid doctrina mystica non arcentur. Pes enim in primam lingua, ex Goropio, dicebat Voet, qua vox nutrire significat, et Diuno spiritui attribuitur, qui igneo suo calore, quod Pater planitus, et filius fanatus, uocet, atquin nutrir. Pedes autem in Deo duinam naturam, et habilitatem aternitatis demonstrant: sub quibus pedibus in Psalmo decimo septimo caeligo esse phebetur, quoniam modus sustulit a Deo carnis abditus, & incognitus est. Pedes autem in Deo aeternam naturam, & RabiIitatem aeternitatis demonstrat; sub quibus pedibus in Psalmus decimo tertio caligo effe perhibetur, quoniam modus sustulit a Deo carnis abditus, & incognitus est. Pedes autem in Deo aeternam naturam, & RabiIitatem aeternitatis demonstrat; sub quibus pedibus in Psalmus decimo tertio caligo effe perhibetur, quoniam modus sustulit a Deo carnis abditus, & incognitus est.

Pedes infuper doctrina mystica Angeli aegnat qui mahilitatem, feu potentie cleritatem atque cursum ad divinum propeteria pars facere possunt; quocirca in Exodo, quando legitur: tetigit pedes meos. Aliquid de Angeli intelligentur. Pedes anima, praecepit potens, feci nec intellectus, & voluntas est feruntur, quibus ad bona, vel mala procul: idcirco pedes ligati apud Marthem, potentes etiam irriguim. Pedes autem in Deo diuinam naturam, & RabiIitatem aeternitatis demonstrat: sub quibus pedibus in Psalmus decimo tertio caligo effe perhibetur, quoniam modus sustulit a Deo carnis abditus, & incognitus est.

Pedes in Ego ipsum aegnat qui mahilitatem, feu potentie cleritatem atque cursum ad divinum propeteria pars facere possunt; quocirca in Exodo, quando legitur: tetigit pedes meos. Item nates apud Iosaiam, ut Anagogi explicat. His adduntur nates, que in factis paginis partem ad crimina procluim ostendunt. Item nates apud Iosaiam detecte ignominiam significat.

Pedes infuper doctrina mystica Angeli aegnat qui mahilitatem, feu potentie cleritatem atque cursum ad divinum propeteria pars facere possunt; quocirca in Exodo, quando legitur: tetigit pedes meos. Item nates apud Iosaiam, ut Anagogi explicat. His adduntur nates, que in factis paginis partem ad crimina procluim ostendunt. Item nates apud Iosaiam detecte ignominiam significat.
Vlyssis Aldrouandi

P. dexter, qui in Leutoico illinitur, directiooem operationum in bonam frugem significat. Pes intricata in fanguine, iuxta Psalmum sexagesimum feptimum, cuiuscum carnem in Paulone Christi abulum damignat. Pes scandalizans apud Matth. c. 18. Mattheum, potest offendere illos, qui, affectione diuo amor preposita, a regno coelesti excluuntur: proprierea tales pes est abscindendus. Pes iuperbiae in Psalmus trigesimo quinto parefacere potest illos, qui fulgere lux fortunae inolerant gloriantur, vnde receffus a Deo dianmare folent. Demum pedem in aqua iordani ponere apud Iofueum; nil aliud est, nisi octulta diligenter inuigilare plerique; tamen in facris litteris, pedes affectus voluptus fymbolum esse perhibentur: quot propter in Cena Domini pedes Dicipolorum lauantur, ut deterfa omni labe animi, ad facrum Eucharem signum nichil accederent.


Superfunt adhuc partes pedis, fcilice digitus, planta, & calcaneus ponderanda.

Pedis digitus in prima lingua, ut notat Goropius nominabatur Zeen, quod vocabulum exponitur ad num: quare in doctrina myftica figserabif nos ab immis principij operum nofiorum ad num debere fpedare. Similiter planta pedis in prima lingua plant appellabatur, fi veritatem faxumfus Goropius, quod vox plantare exponitur, & Deo Patria fignatun cum dixerit Dominus: omnis plantatio, quam non plantavit pacer meus, eradicabitur.


Offa ab hac doctrina non sunt removenda. Etenim os exoffijus Adae, ut habeatur in Genefi, fignificat Ecclefiam, quae eft velutios Chrifti quandoquidem exoffe, vel fortitudine Christi dimanat. Immo offa in Psalmus quinquagesimo populum Ecclefia offendere possent. At in Psalmus vigesimo primo omnina offa mea diphera indicat Apoftolos, qui in Psalmine Christi dipheri auferunt, vel iuxta Glossam interficarem, quando potf reffurrectionem, ad verba euangelica disemnanda, ranquam oues inter lupos in varias orbis regions fe contulerunt. Nam, per offa quos dipherer apud Ecclefieam, Chrifti fideles in varij dipheri regionibus intelligatur, qui tandem ad nofifimum judicium properabunt: nifi velimus defgnare Ethnicos; vbiq; sparcos, qui ad fidem Christifidentidem confluent. Verum offa dipifata fecus Infernum in Psalmus quadragitimo fupra centefimum, corpora Martyrum possunt fignificare, que fupra vim naturae a terra erupperunt, & die poftra crupent: quemadmodum offa geminantia, uthecb a lap IIajam, gloriosa corpora in reffurrectione manifestant. At per offa humilia lapte Psalmongraphum multis.
Monstrorum Historia.


Ezech. c. 24

Exeq. c. 6.

Job c. 21.

Cap. 31.

ACTENVS mystica singulas corporis partes respetientia examina- tum, modo nostra interie ad mystica toti homini conveniant (a mentem dirigere, vt basta perfertit habeatur. Primitus ani- maduerendum. quod nomen masculini in divinis litteris, homine virtutibus perfectum, & fortem significat; cum vicfum mulier fit tantae imperfectionis, & debilitatis, vt Salomon in sapientia, hic verba prodierunt: malor effi iniquitas viri, quam mulier benefaciens. Immo iudet Dominus males, tantummodo proli Aronis sacrificato velci,quia non omnium partes sunt de rebus divinis dispersarum. cum id deceat illum, qui in cogitationibus nihil femineum participat. Le- gitur ergo in Epiftola ad Galatas. v. 30. hoc in loco, vir, iuxta fententiam Clementis Alexandrini, significat Chrifti fidelem, quemadmodum denotat judaeus; quandoquidem Deus Paulus fecantem legem infans dicbatem, deinde meditans fpectantia ad Chriftum, quem diuina littera evirum vocant, tunc vir eft.


Lib. 4. Regu

Cap. 21.

Lauretus in fylu allegoriarum, ascenfum Chrifi ad Caluariz locum inter- pretatur. At puellam mortua nondum rament ab exitibus clata, quam Chrifi ad vitam revo-
Vlysis Aldrouandi

renocaut, indicat animam præa affentientem cogitationi, quæ tamen nondum effectum suum foritata eft. Haec igitur anima intus mortua, per Dei gratiam reuinit, demonstrat animam affentientem præa cogitationibus, quæ effectum suum foritata sunt nihilominus quia eam panuit, præterea Dominus illam gratia matris ecclesiæ reuinit. Lazarus vero, qui iam quattuorannis putetabat à Domino vita redituus manifestat animam criminalibus comitendis affluxat, quæ peccatis inuoluta, veluti in illis fepulcri vespertit, verutum non Dominus misericordia parente, bene qua, ex sententia D. Augustini, gratia restituit.

Iam accedendum est ad nomen viri, atq; hominis, vt quid in mytica doctrina significet, ponderemus. Vir Dei, qui reprehendit Isrobaam, atq; brachium eius arcavit, & poffet inter cauare, | nec cum eo inimicat eum funcre voluit, & deinde in via reuoluebat in prospectam comedentem, ut habiderit in historia Regum, denotat illos, qui ob magna quantum opera insolenter gloriantur, & possumdum, permittente

Deco, magna peccant. Vir iuxta cor Dei in praetacia historia, eft homo charitate

imbutus, qui Deo fumrnopere gratificatur. Alloquin, per virum Dei, multa cætum

Apostolorum intelligens. Sicuti vir indutus velibus albis elegans dextram, & fimul

ad Coelum, quem Daniel spicatus est, Angelum demonstrat.

Lib. 3. Reg. c.13.

Lib. 2. Reg. c.12.

Daniel c.18.

Cant. c.8.

Lib. 2. Reg. c.12.

Ierem. c.15.

Exod. c.15.

Zac. c.1.

Deus Iehoua nomen eius, Christum Dominum cum hoste humani generis praehicatur, & tandem victorian referutur. Pariter iuxta Zachariam, vir quidquid equum sanguinem sive inter myrtos in consolatio, ex mente Galatini, Christi Dominum inter viros iudos morantem oftenit, fed equus significat corpus Domini nostri, quod in ara Crucis ruborem sanguinis erat adeptus.

Alioquin vir pugnator in Exodo vocatur Dominus Deus, cum nemo eius potestare luditari. His addatur vir, quem Hierusalem propecit apud Ezechiel, quoniam eum symbolum verbi Dei, quod anima peccans aspernatur. Vir unus exactic fugiens, & arcem esse captam nuncius, ut legiterit in historia Reg. coccicatores
e c. 4.

Lib. 1. Reg.

Exod. 33. c.30.

Lib. 1. c.2.

Isa. 9. c.30.

Nomen viri; in numero multitudinis, mysticos sensus in farsis Bibliis non paucos

identifi. Secundum in Numeris, vir duo portantes botrum infipit ad duos latrones cum Christo crucificati, aut significare populum judaicum cruci gematum, & rerum judaicerum, recitavit apud Iahiam, criditum dom tum vires

Hareticorum profliantem designat. Immo vir, qui non roborabitur in ffortitudine

Hab. 1. c.4.

Lib. 1. c.4.

Lib. 1. c.2.

Isa. 9. c.30.

Exod. 16. 6.

Numer. c.33.

Nomen viri; in numero multitudinis, mysticos sensus in farsis Bibliis non paucos

fortitur. Si quidem in Numeris, vir duo portantes botrum in veclle posuit spectate

duadaduadutrones cum Christo crucificatis, aut designare populum judaicum

procedentem, & rerum Christo dantem, necnon populum Ethnicoorum frequentem, confuenterq; faciem Christi contemplamentem. Vel duocum, Christiamomem, nimium in Patrem, & in homines, sive duas teftamenta, in quibus quodam Christi, manifestat.

Gen. c.18.

Per viros tres, qui Abraham in Genesi apparuerunt, possumus intelligere aduentum Christi, quam Moyes, & Elia comitantur; nempe alter, per legem, aduentum
Domini praedictae, alter verò circa Mundì finem, audentium judicij præueniens.

Per viros quosque judex opitulatur apparuerunt, et erat in Machabees, Georgius Ederus quinque libros Moyis intelligit. Er quinque viri mulieris Samaritane apud Ioannem erant quinque fænus, quibus illa ante tempus rationis regnavatur nam vir huius mulieris erat spiritus rationalis, qui non erat vir, quoniam ei non obtinerat aut vir, qui non erat vir, erat error adulterij, in quo tune verfabatur. Viri duodecim Patriarchae nuncupati denotant onnes patres duodecim Tribuum, qui in primo faturi quid: ad Christum fuerunt. Immo duodecim Principes, qui in Deferto ceciderunt, cum his, qui ab Aegypto sunt egressi, duodecim Apostolorum cum fæcstimibus oftenduntur post fentent. Viri fortes sexaginta, in Canticum, librum Salomonis stipantes, Dominus Gregorius interpretatur sanctus, qui verbis, & exemplis fanctam mentem munuant, in qua Christus Dominus quiecit. Tandem viri mille in monte Bethel Sauli abscondientur, et legunt in Historia Regum, ad Dium Gregorii expunctor viri Ecclesiam propugnaturi, qui suo Principi Ecclesiastico adhérerant.

Superflue adhuc viri in numero multitudinis confituti qui animaduerunt; et viros exercitus in Numeribus, qui pugnauerunt, hic dicimus esse, qui omnem vitatorem exterminarunt. Viri virtutis, sancti, in Machabees, applicantes se ad civitatem Ephraim, a Laureo declarantur tot Dodores sensum spirituali penetran- tes, ut criminosos ad bonam frugem revocare possint.

Virorum sanctum in Psalmum septuagesimo quinto nominantur illi, qui suas nondum duxerunt, immo ipse ad diviniis posierunt, propriae omnia suum, non autem Christi dormire perbibunt.

Viri judaei, qui cum David, in Historia Regum, ad arcam ducti sunt, posse nuncupari populi fideles, qui cum Christo ad Ecclesiam amplificatione in dieis incumbent: quamadmodum fideles mutuam opem invicem praefertim. Angeli mens, sancti viri in Eclesia praeferunt; et per hoc nomen multa etiam mala declarantur. Quo modo fe scriptum nomen hominis, quod sui mystis non carere: quandoque, hac non sine, primum multi perfecon, et optimae, nemo Christus, Beata Maria fepem Virgo, Angeli, mens, perfecon, et intelliguntur; quamuis deinceps per honem hominum etiam non declararent. Quod primus, homo primus dicitur Adam de terra terrae, secundus homo est Christus de Caelo celestis, ut in Epistola ad Corinthios legitur. Propriae hominis, quem Deus in Psalmum sexagesimo quarto affirmavit perbibere, humanitatem verbi Dei assumptam significat. Verum hominum iuxta mentem Laureti in fyllabus allegoriarum, Ecclesiam, cuius caput est Christus, demonstratur.

frouerhxAp
Uum, c.
©.
^entf,c,2^,
I
dhc,i%.
Lih,l2.de
Ciuit. Dom,
Cap.i^.
Luc.cS.

Genef.c.6.
Lxod.g.

238 Vlyfsis Aldrouandi
nis, & non homo, quoniam licet ex genere Adam defcendat, non tamen est verus homo, cum non sit purredo; licet sit vermis, & non homo, vt habetur apud Iob. His addamus quod homo primus, iuxta fententiam Antiquorum Rabinorum, denotant Matrem Redemptoris, quae quoad materiam vna cum Adam prodenda fuit, & ab ea Adam proceffit; referent enim Deum amore Meffas, & eius matris mundum creaf-
fe, & de hoc primo homine intelligunt illud Proverbiunm. Iulius primus in lite sua venit amicus eius, & intelligunt, cum, Hic primus homo, exponeantine Galatino, qui eft mater Meffae, ob quam ipfe ilius hominis dicitur, iulius est in lite sua, in qua ac-
cuflatur ab Ademariijs, quod in Iabe originis concepta fuit; unde venit amicus eius, nempe Deus, & hanc litem inueniunt, fententiam tulit in Canticis dicens. Tota polchrae amica mens, & macula non est in re. Nomen quoq; hominis Anglo quan-
doq; attribuunt; siquidem Angelis hominis forma affignatur, quia mente vi gente vtm homines videndi vim pooffident, & ad imperandum, & regendum fuit idonei.

Cæterum homo factus ad imaginem, & similitudinem Dei in myfica doctrina hominem interniorem denotat, qui in mente duina exitit ante quam Deus de ligno terra hominem exterio rem formaret: ideoque quando in Numeris nominatur homo, intelligitur homo interio rius furus alimenta, & indumenta pooffident, quae in homine exteriori requiruntur; et autem mens, vel ratio, vel anima; quandoquidem illa, quae fuit hominis externiors, ad interiorem referrat pooffunt.

Matth.13
Genef.c.2.

Hic igitur erit ille homo, qui apud Matthaeum fapipim in agro fuo ferens, thesfu-
rum inuenit. Ad hoc confirmandum pooffimus in medium afferre illud Genefis,vbi, nomine hominis, mens, & ratio defignatur: verba sunt hxc. Non erat homo operarum omnium in aera, quia operaretur ter ram , Id exponitur quando mens idem fenfus non exercebat. 'Homo
offendit etiam prophetam, & sapientem; quandoquidem apud Iob, terra ab aqua o-
mine erat Ethnei fin Prophetaet. 1dcirco homo, qui in Psalmo centefimo tertio praefit beijs, & fapientiam tuum perfecum, qui praefit rudibus. Item homo crea-
tus, qui in Genefi praefit pifeibus maris, & voluntatibus Coel, hominem infultus, & perfecum indicat, qui fapiat, & legat, & doctrina alios antecedat.

Homo Soli inuenitus mutabilium procreare dicitur, vt legitur apud Platonom, idq; fin-
nificat, quod homo luminui divino copulatus virile, & rectum opus operabatur: fiquidem Sol supremus lucis simulacrum esse perhibetur. Vt vero homo terrae jun-
cus esse dicit, quando concupifcentia adherent, quare non opus terrefre, & fem-
ninum procreat. Hocq; flabiliur fenfentiam, Pythagore afcrentis oportere homi-
 nem fieri vnum; quibus verbis, myficus fensus intelligendus eft de homine Deo
adharente; nam Deus verum eft, & qui Deo adhaeret cum co vnum ipfi eft effi-
cit. Quapropter homo ad Deo creatus fuit vnum, & non multi, quoniam, ex mente Diui Augustini, homo ad concordiam, & myfterium unitatis fuit propagatus, ut hac ratione Dei in homine refulgeret; fine quemadmodum ab uno Deo per crea-
tionem omns, fic ab uno homine per propagationem omnes dimanarent.

Homo ferens amphoram aqute, vt extat apud Marchum, eft Moyles ferens litte-
ram legis; non enim operare proprio nomine, cuius certitudinem homo nominum erat notum.

Homo habens manum aridam, qui apud Lucam ad Christo liberatus fuit, defignat illum, qui nihil boni operatur, sed poefae a Christo fapitus reeitas operationes mo-
liri incipit. Deum hominis figura inter quattuor animalia circa fедem Dei in Apo-
calypti denotat Diuum Matthaeum Evangeliam circa humanitaratem filij Dei ver-
fantem, veluti etiam expofoimus quando superioris de myfica face hominis diffi-
-rebamus.

Homo ferens amphoram aque, ut extat apud Marchum, eft Moyles ferens litte-

Cap.14

Luc.c.6.

Capp.18.

Genef.c.6.
Exod.a.8.

6.34.
Monstrorum Historia. 239

Poteaeam in vita incidimus, non erit absurdum in calce huius rubricae, tum mysticus praelum hominis manifestasse. Namque vita hominem occupat, hominem vocat iumentum, homo ferpentem, homo vidua, homo vulpes. Quodcumque Matheum homo non habens vestem uspitali hominem criminofum, consequent

Pariter apud Paulum scribentem ad Romanos legitur homo vetus, nempe sibi exprimam, quae modum visceffam hominum nosius in eodem loco dicitur, qui per fidem rectum vitam trahantem dirigitur. Homo ineptus ad redimendum, ut legitur in Phsalmo quadragesimo octavo, exponitur putus homo, qui potius redemptione indiget, propterea non permittitur homo esse in tabernaculo Dei, quando Pontifex intrat in Sancta Sanctorum, qui cum ibi posset esse, iam non sunt homines, nimis mortales, sed falsi sunt falsi, in Leuíicum habetur. Sumitur etiam homo pro puro homine apud Ieremia, quando hae verba prodictae.

Maledictus homo qui confidit

Item homo apud Matthæum, qui de Hierusalem in Hierico descendit in latrones, exponitur ab Iis Thoma Adam, quia Diabolus superatus de statu pacis calamitatem incurrit. Homo autem inimicus, qui apud Matthæum superinus in intellectum etiam Iudæus, qui per fidem ad redimendum rerum, exprimit Mariam, cum in Deuteronomio non sustinet semen parum. Item homo apud Petrum, qui apud Matthæum per quem scandalam venit, demontrat populum Iudaicum, quem non solum Christum negavit, sed etiam alios ad negationem compulit. Idem populus Iudæorum ostenditur ab homine habente inmundi spiritum apud Lucam. Quamuis homo in Exodo apud heretici, ut videtur in Leuiicum, qui postea se laudavit, ut Sanctam sancti in sanctum fustinet, exponitur a Domino Thoma Adam, quia Diabolus superatus de statu pacis calamitatem incurrit. Homo autem inimicus, qui apud Matthæum perfemine Zizania, indicat Diabolum, qui interdum homo inimicus appellatur.

Item homo apud Ieremia, quem non solum Christum negavit, sed etiam alios ad negationem compulit. Idem populus Iudæorum ostenditur ab homine habente inmundi spiritum apud Lucam. Quamuis homo in Exodo apud heretici, ut videtur in Leuiicum, qui postea se laudavit, ut Sanctam sancti in sanctum fustinet, exponitur a Domino Thoma Adam, quia Diabolus superatus de statu pacis calamitatem incurrit. Homo autem inimicus, qui apud Matthæum perfemine Zizania, indicat Diabolum, qui interdum homo inimicus appellatur.

Humanus corpus varij integratum partibus, idem tamquam instrumentis ad varia munia adonitor, simulque varij instrumentis ad varia munia idoneis untitur: simili Ecclésia Dei varijs hominibus, quamquam partibus constituientur, per quos, tamquam per idonea instrumenta, varias fundiones obtine. Immo velut in humani corporis partium, aliis sunt animales motum, & sensum torvi corpori communicantes, alia vocantur spirituales vitam corporis impartientes, & alia dicuntur naturales nutrimentum pro toto preparantes: patit in Ecclesia sunt partes animales, nempe Præfules, qui alios regunt, partes spirituales erunt viri perficiendi, & Deo in religiosam seruitudinem dicati, quos præstigiis vitam gratie alios communicant; tandem partes naturales erunt Evangelii Praecox, quos divinitas praecedens animas hominum nutruit. Verumtum in corpore humano partes generationis definant naturales partibus adscribuntur: item in Ecclesia omnes vitæ doctrinae insignes hoc generationis munus obire seruant, deo criminose, quibus illos generando, gratia divinae refulgent: ad rem enim ferebebat Apostolus ad Corinthios. Ego per Evangelium omnium genitum. Cum igitur omnes humani corporis partes doctrinae morali sint samulatæ, operæ pretii esse duximus ad capillos inchoare, & deinceps per cæteras partes ad plantam.
Vfyfsis Aldrouandi

Cum igitur inuentus, vel ob defedtum alieniti pietas, vel ob raram in superos obseruantiam, rectus operibus carcat; senectus tamen denfa, & munita precibus, & copioso pietae humoris affectuues, in recta operis semper incumbit: iuxta illud Psalmographi. Senectus mea in misericordia vberi. Deinde obseruantiam est, quod capilli ab fumois exhalationibus producunturideo; quantò maior est exhalationum copia, tantò copiosis crine caput tegetur, quibus defcientibus, caput pilis primum; propter ea humanus animus in capite, & cogitationes ab exhalationibus referuntur, quæ crines virtutum, & operum generans solent. Quamobræ quantò maior est copia bonorum affectuum, tantò maior est abundans virtutum. Vicissim quando crines virtutum recedunt; tunc animus rectis cogitationibus nudatur. Ad rem igitur legimus apud Matthæum. VeHe anteum capilli capitum numerat; numerat am. Qua- doquodem, iuxta fententiam Ciceronis, ignora non potest Deus, qua quidem mente fit.

In super capillorum canities ex frigiditate humoris alimentis producuntur: quia frigiditas albedinem generat. In fenedure igitur, ob hominis frigidam, crines albeunt: quapropter per canitis percutiuntur crines; & per canitis constringuntur, quiz enim albeunt dominatim, hinc albedo cæste víra dimanat, cum fenes caput furat vitam in dies meditentur; veritatem aequatur illud affectuum Sapientiam.

Cani sunt fensibus hominum, & suas fencitatis vitam immutantur.

Poëtica quum de capillis fermo habetur, hic quoq. nonnihil de pilis, & barba recendendum est. Siqüidem pilis duri, & asperi sunt; quando ã dura, & aspera cœrumpunt; unde in hac doctrina, pilis operibus, & capitis affectu affiniamtur. Quia crines ã dura affectu operationes nonnihil durat, & vice versa dimanantur. Veluti legitur apud Matthæum. Bonus homæ de bono thesauro suo præter hanc malam. Quamobræ crines virtutum recedunt, sese animus reditur ad cogitationes. Pariter barba pilis integraliter viri ornamentum esse permittitur, mareque a feminis separatur. Per barbam necessaria est prudentia siq. consuetudinem exornans, quæ feminas a viris, nempe improbas a probis, & criminosos a virtute distinguat.

Cap. 0. Succedit caput, quod totius corporis fundamentum, & principium esse fertur, dum catæra partes ab illo fenium, & motum haurint. Cum igna caput secunda valentudine fruitor, catæra membra reciditum functionem obtinent, & ficiam, capite laborante, catæra partes longe recidant. Per caput, in hac doctrina, mens intelligitur, quæ si perfecta, & in fæcrat, inde nonnihil recti operationes producit. Vicissim quando animus est malefactus, nonnihil malæ opera generare potest. Amplius caput est tanquam caminos totius corporis, ad quem fumisera alimentorum exhalationes affedit, sed cum fìr copiosis refertions meatibus, alilibus retentis, excrementis va- porum per poros evanescunt. Capit in hoc loco est Princeps, exhalationes sunt subditorum petitiones, & querela ad Principem quotidie ascendent: quia sese avjus generat, vt hoc caput fit oraminius differentiam. & prudentiam refertum, vt superflua facile exspect, & necessaria tantummodo retineatur.


Cap. 1. Canis futer fensibus hominum. Caluntices vero eleemosynam denotat, que capillos diu- tiam coruent: propter a homo cerebro confcienœ, ob Dei timorem, frigidum, & ob pictatem humido referitis, cito capite Sapientiae adipiscitur, iuxta illud Psal- mogra-
Moralia ad frontem atimenta.

Oculorum moratis do.

Aures.

Dentes qui, Cap. 3.

Dientes, Cap. 6.

Gingina.

Lingua instrumentum gutta, & orationis esse dicitur; quamobrem Evangelii Preco, in mystico Ecclesiae corpore, linguam Christi referat; liquidum, instar linguas, saporem profanorum ad saporem factorum, & spiritualium discriminar, & orationem effundis diversa eunomia, & gratiarum actiones celebret. Labia sunt partes molles toto dentium ordinem regentes, hinc Precones Evangelii labia Ecclesiae esse feruntur, per quos linguas Dei Patris, nimium spiritus diuini ad populum concionem.
Vlyfsis Aldrouandi

Gen.

nem habet. Hi igitur molles, & benigni esse debent, ut duritiem denium, idefi feueritatem duinæ infeiæ emolliat, & temperent. Genæ postea sunt partes faciei molliæm, abscinem, & ruborem participantes, quibus offenditur exterior confictudo, in qua moralis pulchritudo refugiet. Haec igitur molliem pictatis, ruborem charitatis, & alorem puritatis referre debet. Os ad nutritionem valde necessarium esse liquido comitatur, quandoque nudum os carpit, procul dubio membra humana deficerent. Os in Ecclesia Dei est theologicæ sapientiae Doctor, qui eum duinæ doctrinæ diligenter examinatur membris, nemo auditoribus distribuit, ut eum animam reficient, arqu nutrit. Præterea obseruandum est, ut humanum esse parum, cum bruta valde ample ore referta sint; namque rationi participes ore paruo fuit a natura donatus, quia medicus fermonis est, & paucum alimentum quantitatem adhibeat. Nam quando in gutture aerem, & cibum ad ventriculum defider ans, aerem refiit, cibum autem per oesophagum ad ventriculum deferit. Quicquid adsumt, cibum autem deferit, per viciniam imminet periculum, ne portione cibi via aeris, maximo patientis incommodo, ingressur. Cum igitur in morali doctrina aer summum bonum, & cibus bonum fortuitum significet, quorum primum cor, & alterum flomachum, nemo medicus petit: fepe falsus est differens, ne bonum fortuitum via cordis obstruatur; quemadmodum Avaris accidit, quemadmodum auris, & fusiocantes animam impediunt, quominus egenorum calamitates videre, & eorum querimonias audire potest. Idcirco quidam Poeta hominem aurore rei inamnabilis comparabat hunc in modum.

Guttur.

Ab ore ad guttur faciendus est transitus, in quo duae viarum patent viæ, quae aerem & cibum ad ventriculum deferunt. Guttur in morali doctrina signifit in carminis duabus viis, aliarum serpentium in animam attinentium: aliarum, per quam bona voce appetitus moderari possit. Utalia aer, & cibus diversas fortunas vias, quoniam aer per aerem ad cor, cibus autem per oesophagum ad ventriculum deferit: quare, ab viciniam imminet periculum, ne portione cibi via aeris, maximo patientis incommodo, ingressur. Cum igitur in morali doctrina, aer summum bonum, & cibus bonum fortuitum signiffet, quorum primum cor, & alterum flomachum, nemo medicus petit: fepe falsus est differens, ne bonum fortuitum via cordis obstruatur; quemadmodum Avaris accidit, quemadmodum auris, & sibiocantes animam impediunt, quominus egenorum calamitates videre, & eorum querimonias audire potest. Idcirco quidam Poeta hominem aurore rei inamnabilis comparabat hunc in modum.

Aurumquid praebet.

In praefdtæ parte vox etiam format, ut si fuerit suavis, animosos exhilarat, amorem conciliat, laborem lenit, animam a timore ad audaciam, ab ira ad Clementiam revocat. Talis est vox duinae laudis, & optimæ eruditionis, quæ per se effect, & laetitiam afferat, iuxta Deum excitat, laborem, & maxitiam, per penitentiam lenit, iuxta Deum, & homines praecornion laudis fubi conciliar. Itaque, vox optimae, & perfectae editur, quandam aliquid verbum dicat, & uest aliquo refert grauer, & insequam vocem reddint. Hic canales representant Evangeli Precones, & Theologiae sapientiae Doctores, qui si fuerint lenes, & ab excrementibus gratus, & gratia communi communicaverint, vnde ad rem Gregorius hæc verba proferebat. Tunc authoritas y armat, & tunc si multis exempla pararetur. Cum Doctor ab eis monere potest, & facere facta.

Visis moris doctrinæ.

Electam nostræ conciliaris fontium, quæ si fuerit suavis, animosos exhilarat, amorem conciliat, laborem lenit, animam a timore ad audaciam, ab ira ad Clementiam revocat. Talis est vox duinae laudis, & optimæ eruditionis, quæ per se effect, & laetitiam afferat, iuxta Deum excitat, laborem, & maxitiam, per penitentiam lenit, iuxta Deum, & homines praecornion laudis fubi conciliar. Itaque, vox optimæ, & perfectae editur, quandam aliquid verbum dicat, & uest aliquo refert grauer, & insequam vocem reddint. Hic canales representant Evangeli Precones, & Theologiae sapientiae Doctores, qui si fuerint lenes, & ab excrementibus gratus, & gratia communi communicaverint, vnde ad rem Gregorius hæc verba proferebat. Tunc authoritas y armat, & tunc si multis exempla pararetur. Cum Doctor ab eis monere potest, & facere facta.
Monstrorum Historia. 243

Si idque homini genus est immutabile Diurnum,... Polii Dinos, quodnam crimen amare meum est?

Ita improbi vocem grauem, & raucam harmoniam perturbat, & aures audientium laedit; ita improbi vocem grauem, & raucam animatum fortitudinem solum in imitatur, & sanctum virum dissolem, & portum animales superatur. Per collum intelligenda est locula, cum vox in collo formari incipiat: in hac magna animae vis refidet: non enim quis potest versus quam Diabolum superaret, & quoniam magna portio nutritionis spirituum famulatur: hic aer aeternum beneficia est Deo in nos collata signatrice, quemadmodum aer emittitur in Deum feruatur. Plus ergo aeternum beneficia est Deo in nos collata signatrice, quam Deo retribuere possumus. Miseror illi qui imitatur. Con- surge Hierusalem, et omnes vincula colli tuae captiva filia Sion. Anhelus tuus, in hac parte celebratur: dum maior copia aeris attrahatur, quam emittatur, at ratio inde ortur, quia aeterna beneficia multa plura sunt, quam Deo retribuere possumus. Non im- maturum est Psalmo, & solum in voce probis & perfecundis imitantur, & voce improbis, & perfedum improbi vocem grauem, raucam edere dicuntur, dum in propriis linguis minimae cohibentur, harmoniam honetissima fortitudines turbant, & hac voce virtutum solum in imitatur, & sanctum virum dissolem, & portum animales superatur. 

Iam descendentem est ad pedes, in quo cor pars praecepta a natura primum format latitudinarum. Cor in homine interior est recta conscientia, quam vultus omnis virtutum manifestissima solum in imitatur, & sanctum virum dissolem, & portum animales superatur. Deinde cuncta corporis corporis, & vitae efficat, superavit, ipso alio, animal ad interitum properat. Cor rectum in Deo fidem repraesentare potest, ut deo calor charitatis, nec non vita virtutis, & gratiae dimanat; cum scripsit Abachuch, tu我当时 mihi nimirum vero, & allatibus, & glabrum reddir. Patrem confecit etiam déum, et diletur operum mollem, & imbecillum reddir, nec non priuacionem pilorum, nempe defedum virtutum procreabit. Quare poterimus pronunciare illud Psalmo, & solum in voce probis & perfecundis imitantur, & voce improbis, & perfedum improbi vocem grauem, raucam edere dicuntur, dum in propriis linguis minimae cohibentur, harmoniam honetissima fortitudines turbant, & hac voce virtutum solum in imitatur, & sanctum virum dissolem, & portum animales superatur. 

Deum dilatate; ita illud Psalmo, & solum in voce probis & perfecundis imitantur, & voce improbis, & perfedum improbi vocem grauem, raucam edere dicuntur, dum in propriis linguis minimae cohibentur, harmoniam honetissima fortitudines turbant, & hac voce virtutum solum in imitatur, & sanctum virum dissolem, & portum animales superatur. 

Reliquum est, ut ponderemus pedem, cuius pars anterior mamillis exornatur, & dorso, necnon lateribus concludatur. Pedes habebis persecuam ob internam causam: hominum in hypnotum edit, homo igitur pecus, per indignationem aduersus crimina, pecus persecutur, & confessione fontium edat, unde rectis operibus manus adhibeat; nam de confessibus quibusdam legitetur apud Lucanum, & solum in voce probis & perfecundis imitantur, & voce improbis, & perfedum improbi vocem grauem, raucam edere dicuntur, dum in propriis linguis minimae cohibentur, harmoniam honetissima fortitudines turbant, & hac voce virtutum solum in imitatur, & sanctum virum dissolem, & portum animales superatur. 

Mamilla humanum pedem exornat, cum in ventre brutorum con- spiciantur. Mamilla est beneficij simbolum, quod in pede virtutum perfectiorum refugiet, nam; horum operationes, ex corde, & gratiae producunt; cum beneficium im- proborum ex ventre, nimirum uterum beneficium, in easteris conferuantur. Deinde mamilla est pars cordis proxima, & solum in loc transtutantis facultate potitum; ut inde infantes alantur. 

Mamilla asit ladei, solum in loc transtutantis facultate potitum; ut inde infantes alantur. 

X 2
Humeri. 

Cap. 6. 

Subject humerorum, & port. Brachium postea ab humeris dependet duobus ossibus integratis, & validum ipse in brachio praebetur. Chreleia, cuius brachium dextrum vocatur Chrifius, per quem Pater Omnipotens omnium operatur; iuxta illud Ecclefiaftici. 

Gloria manu (s brachium dextrum, brachium sinifrir huius, hic corporis est: genus humanum, quod ab initio luguere secbat, quare, ad illud lucrare, brachium dextrum, nempe Chrifius vulnerari necesse fuit. Amplius brachia tantum, quia ad capitis, nimirum ad rectum in Deum fidei tutelam, idolatriis reluctari, & tyrannis fese opponere non dubitant. Tandum brachia, cum sine cordi vicinam, folent per pulsum arteriarum, cordis valetudine Medicis obseruantibus manifeftare. Curia autem cor fit fymbolum mentis, & voluntatis, & brachium operantium, propter eam ex operationibus humanis mentem, & humanam voluntatem penetrabimus. Scribatur enim Gregogius, per hanc, qua foris apparent, quid intus lateat, aperietur. 

Circa finem brachiorum sunt manus, quae ex pluribus confant ollibus, ex omnibus sapiens. Manus sunt noftra operationes ex pluribus offibus, nempe ex multis virtutibus integratae, & cunctis, & praecepeque genis opitulari potient. Infuper manus sunt quadam aggregatum, quia ad extentionem, ad conftringenem, ad laborem, per percussionem, ad pugnam, et ad turalem idonea est. Hinc quilibet Princeps manus potest appellari, quia in liberalitate exteditur, clauditur, quando in homines indignos beneficia non conferuntur, laborat in rexit ope- 

Cap. 14. 

Vlaflis Aldrouandi. 

nempe Deo eft proximus; hic egitur fanquem divitiarum in luctelemosynae con- 

vertit, quod poftea infantes scribent egeni aluntur. Item mamilae mulieris vtero ge- 

fangis, ex fententia Medicorum, si copiofo lacte redundauerint, fatum fore debi- 

tem demonstrant. Cum eigitur fexus operationis, & lucte loquele symboli eft po- 

fit, non poterimus nihil praeagine fatum operationis fore imbecillium, quando lacte 


Verum ad hunc fententiam in Prouerbij, Vbi verba sunt plura, ubi frequenter egerunt. Duo latera iuxta partem dextram, & finiftram thoracis observantur. Hic duo duae latera duobus hominibus ad semper efficacibus comparantur, qui permunentes ad limitem fereueri voluerint, horum dexter finifler, & finifter dexter efficerit. Similiter ad limitem interitus permunen- 

Dorsum. 

eas ad tumidum mortis latus aurrumaborum occupat, & vicissim egeni, qui 

viam calamitatum cucurrerunt, tandem ad dextrum latus alterne legite tendunt. 

Demin; dorsum homini hoc beneficiuo praefat, ut fupinus iacet poft defte, cum bruta 

ducens beneficio carant. Iedeciro inter homines, & bruta, felicet inter viros perfe-

Dorsum. 

ertos, & improbos hoc cadit differmen, ut viri iusti superius iacentes fublima 

intuelant, & alterna meditentur; bruta vero, felicet criminosi, nonnisi terrana 

afpicunt, & contemptu 

Succedunt humeri partes ad baulandum definatae. Humeri animae sunt virtu- 

etes obedientiae, & fentientis ad ferendum onus parientis, & calamitatis idoneae; 

iuxta illud Ecclefiaftici. Subjicte humerorum, & port. Brachium postea ab hu- 

emeris dependet duobus ossibus integratim, & validum; hoc repraesenti potef- 

Chrifiis a Deo patre dependens, & ex duobus ossibus nimirum ex humanitate, & 

duinatate integratim, qui, ob fingulare robust, pofefati diabolicque refiftere potuit. 

Cum scriptis mandauerit Pultamographus. In brachio virtutis tuae despotitil ader- 

farios mens. 

Brachia. 

Cap. 36. 

Brachium finifrir huius, hic corporis eft: genus humanum, quod ab initio luguere secbat, quare, ad illud lucrare, brachium dextrum, nempe Chrifius vulnerari necesse fuit. Amplius brachia tantum, quia ad capitis, nimirum ad rectum in Deum fidei tutelam, idolatriis reluctari, & tyrannis fese opponere non dubitant. Tandum brachia, cum sine cordi vicinam, folent per pulsum arteriarum, cordis valetudine Medicis obseruantibus manifeftare. Curia autem cor fit fymbolum mentis, & voluntatis, & brachium operantium, propter eam ex operationibus humanis mentem, & humanam voluntatem penetrabimus. Scribatur enim Gregogius, per hanc, qua foris apparent, quid intus lateat, aperietur. 

Circa finem brachiorum sunt manus, quae ex pluribus confant ollibus, quae quam-

uam: actionem obire poftfint. Manus sunt noftra operationes ex pluribus offibus, nempe ex multis virtutibus integratae, & cunctis, & praecepeque genis opitulari po-

fint. Infuper manus sunt quadam aggregatum, quaria ad extentionem, ad conftringenem, ad laborem, per percussionem, ad pugnam, & ad turalem idonea est eft. Hinc quilibet Princeps manus potefi appellari, quia in liberalitate exteditur, clau- 

ditur, quando in homines indignos beneficia non conferuntur, laborat in rexit ope-

Ribus, percutit puniendo peccantes, praelirum demprehendit, & tandem omnes 

fui subiecri potefiati tutatur. Ideo de hac manu potefi illud Ezechielis pronun-

tiati. Manus Domini erat mecum confortium me. Volat eft pars inferior manus glabra, & etiam plana, aliqua tamen concavitate non cares, quia nunquam, iuxta fraturorum rerum naturalium, aculeo scorpionis laeditur. Ecclefia eft manus, in qua viri falati 

eterna definari continentur: iuxta illud Sapientie. Inforum anima in manu Dei 

funt. Volum eius manus viri perfecti repraesentant: sunt enim ob veritatem pla-

ni, ob animi demifionem concavi, glabri, quia duiiitas aperellantur, & tandem ab 

aculeo diabolici scorpionis tuit, cum Chrifius apud Lucam dixerit. Ecce deis oves 

virtuam alacrandi ferpentis, & scorpiones.
Monstrorum Historia.


Stomachus accedit ponderandum, qui alimentum quodcumque recipit, illudque concóctum, tam purum, quam excrementum demandat, excrementa tamen per partes inferiorès truduntur. Stomachum in doctrina moralí vir perfecki amamfatur, qui cibum cuiumque docet, & ad vires animae recipit, & purum tantummodo retinent, impurum illic déscellatur.

Iecur est víces temperatura calidum, colore rubicundum, & in dextra hypochondrio collocatum. Per hanc partem principalem, mens hominis intelligèntièt est, quæ pietate debet se colligère, memoria sanguinis Christi rubicundam, & in dextra parte est, dum spem vitae externæ meditatur. Præterquam quod hepar in hominc magnum, quæ humanæ charitatis unius cum beneficis fideles, & sanctae concinnit, & in dextra parte est, dum spem vitae vitæ, & optimæ habitant.

Splen in sinistro locatus hypochondrio causâ ríus esse phlegmatis, & nihilominus melancolica esse repercussum, quæ affiduâ mouse cerrata est. Splen in splenitatis proprium, quæ homines prætentiam invictam, & aliquid esse debet, quæ est in dextra parte, dum spem vitae externæ meditatur. Splen est symbolum mundane, propter quod homines in praefenti vita reddidit hilares, cum tamen externæ mouse causam fecum habebant. Id autem magis sibi admeet, quoniam in adhibita medicamenta, quando spes tumefacta, & crepant, corpus macerat, & è contrario quando lenit decepracta, corpus pingue est, & augeretur. Palliatio quando lenit voluptatum admodum crescit, tunc humanæ virtutum decrecit, & ex adverso mundane felicitas in homine momentum in modú augenter; quare poterimus iure merito divulgare, quod in Proverbiis habetur. 

Regis ad exemplum totus compositor orbis.

In hepatis concavitate fel latibulatur, quæ sua acrimonia humores incidit, & dicteriá diceri Medici illo in collyris stutur. Fil hoc in loco amara obsess us est, cum quodcumque inaluit, & in dextra parte est, dum spem vitae externæ meditatur. Hæres est symbolum mundane, propter quod homines in praefenti vita reddidit hilares, cum tamen externæ mouse causam fecum habebant. Id autem magis sibi admeet, quoniam in adhibita medicamenta, quando spes tumefacta, & crepant, corpus macerat, & è contrario quando lenit decepracta, corpus pingue est, & augeretur. Palliatio quando lenit voluptatum admodum crescit, tunc humanæ virtutum decrecit, & ex adverso mundane felicitas in homine momentum in modú augenter; quare poterimus iure merito divulgare, quod in Proverbiis habetur. Nec panegraetem, nec diuissimis desperus Domine, tribue tamen viis nostris necesse sit.

Sequuntur renes, & vesica. Rennes in primis sunt partes pinguedine carentes, nihilominus adipes semper sunt involute. Huius conditionis debet esse diutius, qui cum adipe diuitturam sint fepeuli, ab omni tamen affecto earum alieni esse debet. Rennes velamenta calore sunt rectae, vnde superflauscum attrahentes humiditatem, extra corpus eum pellunt. Rennes Ecclesiae æ viris iustis representerunt, quin in corpore Ecclesiae militiae insenare igne charitatis mira operantur. Etenim hic viæ à superfluitatibus viarum fideles expurgando, eòs liberant. Rennes infuper venereae voluptatis fedes esse constituuntur, quoniam in illis generationem inerue ducere perhibunt, hinc non eft mirum, si perniciose libidinos hos esse symbolum flauta: hac de causa Saccodotes, in Exodo, à renibus ven, ad femora velamen gettabant, ut re-
Vlysis Aldrouandi

es voluptatis esse cooperiendos infinnarent. Legitur enim apud Ifaiam. Neu fol-
vetur cingulum renum etus. Pratervea vesica iuxta partem superiorem orticium hab-
et, cum rame par inferior illo careat. Iea pars superior humani affectus debet
esse perforata, vt res celestes recipere possit, pars vero inferior orticio careat, ne
rebus mundanis aditus pateat. Item vesica vento repleta in magnam tumorem ele-
vatur, modo tamen inisation vulnere, adoe potumfet, vt nullum feri locui occu-
per. Vescam vento plenam Diuitesfaftu tumefeentes temulantur, qui vento in-
folentia tumdi fuit, fed flatim arg., aculeo mortis punguntur, recedente vento pa-
confueni amibus, confuent soluunt.

His partibus intestina adharent in sinu ventris locata, & ad faces recipiendas
definitura, vt illas tandem per internas partes expellant. Intestina possint appell.
arsi Conf.Farij, qui medium corporis Ecclesiæ occupantes audiendo piacularis
confectiones, totius corporis Ecclesiæ crimina recipiunt, deinde abolutione cœtra-
cetas animi fordes eluendo expellunt.

Iam exaratum eft, quod ad partes in ventre contentas pertinebat, modo de par-
tibus continentibus aliquid dicendum esse videtur. Venter igitur, ex sententia
Hippocratis, hyeme sunt calidiores, vero autem hou anri tempore aedr app-
sefuit, generat præstebat, ventri vero invenitminus calidi, & proprèe minor appeti-
tus procul a. Ratio huius effectus inde nascitur, quoniam calor naturalis, vrgen-
tis bruma, ad partes penis confignit, & vulgaris, ad extimas tendet partes
diffolutura. Pari ratione, hyeme calidum, & eis partius minoris mentis
 partes pens, virtutes roborat, picq: appetitu bonorum exercit; sed adfite faci-
licitatum, calor charitatis dissipatur, & appetitu recidit operis dextra.

In centro partis externæ ventris constituitur vmbilicus, per quom partes
nutritur, fed flatim arg. infans in locum egescit ills, illicò vmbilicus praecedat. Per
vmbilicum, venerea voluptas exteraur, quæ in medio humana natura fescet, per
quom partes, nimium peccans in ventre mundane fœlicitatis stabulum fanguinem
 vitiorum fugit: quarepropter quando ralis foetus, nempe criminofus in locum grati-
egredietur; confeflim vmbilicus voluptatum recisendus est, ne turum in sentiam
vitiorum relabatur.

Præd his partibus addantur genitalia membria præcipua, quibus auullis, virtus
viriles afferitur, & homo irt mollis, & effeminatus abortatur, vt, pilis cadentibus,
occem feminam acquirat. Per genitalia virtus redas produces operationes ormen-
ditur, quæ duna radicatur in anima, fœnum honorum operum procreat. Verum quan-
do genitalia divinae gratiae violens vitiorum demunimenture homo adeo sit mollis,
vt feminam natum adipifcatur, picq: vox precum, & confessionis pervertatur,
pili virtutum deflruunt, & omnis fpei moralis corrumpitur. Inter partes genitales
recuritur verus, quæ par in muliere ad conceptionem, fœnum recipit. Verum ali-
quando accident, vt in humorum affluetum corruptelam, loco perfeciti fœus, maff-
ae carnis, mole a medicis nuncupatae generetur; vnde mulier in fine grauiditat,
fluillum carnis parit, Hoc fépe contingit illis, qui fœmen Verbi Dei concepilTe
creduntur, sed tandem in honetum, & pereci animi opus purum. Quocirca hoc erit
conforme afferito Ifaie. Expelliunt vt faceret vos, & faceret labra vos. Immò hoc
non eft valde alienum ab eo, quod legitur apud Matthæum. Domine nonne bonum
fæmen feministis in agro tuo, unde ego habet eizlamiam?

Femora sunt partes ab inguinibus ad genua profcensi, ob carinis, & neroorum co-
piam validæ, quæ totum corpus fultentant. Ab his partibus Principes referuntur,
poundus regimini, & prefectura sulluinentes. Hi fortes ob foliditatem, cartñoffi,
& molles ob elementiam, & mobiles ob asfidiwm diligentiam effe debent. Aliquo-
qne, per femur, Antiqui prœmen significabant, vt in Rubrica myticorni declaratum fuit.
Idcirco dum enis in finif tro femore, & pugio in dextra fectatur, pariter pugionem
Verbi Dei, & ensem duinæ luifitæ debemus femoribus, nempe veneris capi-
ditaribus applicare, vt duo mño decretum met harum partium luxum coercesmus.

Femora in genitalibus terminantur, quæ ad génis diœc effe feruntur, quoniam
infans in vtero latibus genus cum génis coniungit. Hinc homo caput inclinans ad ge-
num magis ad lactiam prœnas redidit, quasi memor vcterinae latebrae; in qua per
fpatium
Mondrorum Historia. 247

Genua.

Hanc animi demissionem, & diuinitatem significat; hac enim sunt genua, quae mentem ad contemplationem terrae-terris inclinant; quare homo in genuflexione facili lactymas effundere debet. Deus ergo oculos genibus in domicilio stetit in mittuntur, quare genua, animi mortem in contemplatione rerum inclinant: quare homo in genuflexione facili lacrymas effundere debet. Deus ergo oculos genibus in domicilio videtur, sicut Deus in praesenti vita fidibus blanditur, nec non significat blandimentum aeterni gaudii, quod Deus in praesertum viros utos amplificat. Iuxta illud Hlax, Adhibet portaminis, & super genua blanditur venis.

Cap.ols.

E.

Cura, ex aliqurum mente, ad seaword, vel tibie ob consequaturam appellantur; partes sunt fortes, & ad totum sustentandum corpus idoneae. Evangelii Præcones crura Ecclesiae repræsentant possunt, non solum quia hic, arqii illuc currendo doctrina Chriet, cunctis regionibus insinent, verum tamen, quia, inflectitibus, diuinam doctrinam modulantur. Praeter quamquod veluti columnae totum Ecclesiae corpus sustentant; immo veluti curra offer medulla humefint, similiiter hi medullam pietatis, & gratiae irrigant. Proposita de his, & de corpore Ecclesiae poterimus diuulgare illud Canticorum: Crura eius columna marmorea, quod fundata sunt super basaes aeras.

Pis in animali postrerum occupatlocum: est enim officius ad imprinendum vetef-figum, & ad motum localum necessarium. Pedes in morali doctrina finalem perfeuertantiam significant, ideo vestigia rectioperis imprimunt, offei sunt ob firmitudinem, deinde motus localis anima amans, ut ad cælestem patriarcham peruenire possit. Iuxta illud autem Dictum. Deus semper in praesenti vita amans, hic squaerit. Pedes etiam exponuntur affedibus; ideo vestigia operis imprimunt, & motui locali animae simulans, ut ad cask dem patriam perficir. Deus semper erit anteponendus. luxtaiilud Provèrbiorum. Sis, quod a dextris fuerint. Habens Deus, verum caeterum, quae sunt a sinistris. Tandum notandum est hominem duobus nisi pedibus, cum easter anima quaerat pedibus gradiantur. Hominis vitis editi affiliamantur brutus, quoniam hominum infaer præfertim fidibus affidue meditatur; homines vero perfeuertantiam, vi contemplationem eredit, eam rationem, & quodum. Planta pedis a planitie denominatur, & cum sit dura laedentibus facile relucat; hsec animi voluntatem desigut quiprodis, quoniam a fonte caloris valde remota sit. Calcaneus est symbolum senectutis, quam moles vitiorum utuutus non posset, quoniam senum vitia, ob pertinaciam, & ob defedura caloris gratiae, difficillime corriguntur.

Cap.4.

G.

Plantape-dis.

Calcaneus.

H.

His animadueritis, nonnulla adhuc de venis, sanguine, pinguedine, ossibus, & cetera ponderanda sunt. Quoad primum vena, est aut veniens dicta, aut qualis via, per quas sanguis ab hepatibus ad easter corporis partes, nutritionis gratia, veniat; in corpore Ecclesiae militantis viros pios offendunt, quia per hos cæteris homines communicauntur, aliq enim homines per hos, tanquam per venas ab hepatibus, secutur ad Deo sanguinem boni fortitud hauriunt. Infuper vena flatuio tempore aperta patritudem effundens sanguinem sanitatem patienti refituit, & nisi recludatur patientem necem incurrit. Per venam intelligenda est locutio; veluti legitur in Proverbiis. Vena vita est sus, Hic vena animi valutudinam indicat, quia si confessione apertatur, corruptos criminibus humarorum effundens sanitatem patienti impartitur, fin vero per confessionem minime recludatur, interitum anima affert, quoniam mortis, & vita in manu linguæ. Pariter aliubiendum in venis humor putridus, & ma-
Vlysis Aldrouandi

Mafia fanguinis.

Bilis.
Pituita.

Cap. 49.

Melancholia.

Caro.

Pinguedo.


Cap. 46.

Exemplum: uetus, & procellarum operibus, & in morbis, & in morbis, & in morbis.


Caro.

Pinguedo.

Exempla: uetus, & procellarum operibus, & in morbis, & in morbis, & in morbis.


Caro.

Pinguedo.
Monstrorum Historia.

Similiter qui adipe diuitiarum redundant, vi criminum, agrottant, & ob avaritiam difficillime conualescent, immo factum recti propofiti non facile conuitant. Quandocumque pingues diuitiarum calorem charitatis extinguit, motu perfectæ operations auertit, & viis internae factæ obruit.

Nerui æ cerebro orum trahentes per to tum corpus diffimulantur, vt cœdis partes motum, & senum impettiantur. Nerui exponuntur virtutes æ cerebro, nem pe æ chirito dimanantes, & toti animæ com nunciantur, vt motum recte operationis, & senum mifericordia excipient. Nerui in aliter quia proximiores sunt cerebro, eo sunt molliores, ex quœ remotorum, eo duriores cuadunt. Hi nerui ludices, vel Ergatos æ cerebro, nem pe æ Principi in varias regiones minitos designare possunt: quidem hi quœ sunt capiti nimium Principii proximiores, molliores sunt, dum benignitatem erga populum exercunt metuunt enim, ne proriter vieniat, populi quælera ad aures Principis perueniunt. Sed quando æ capite, ob loci longinquitatem, sunt remotorum, maliores exercenter suadunt, duriores cuadunt. Denum nerui iuxta observationes medicas, si fuerint præciti, non regenerantur, neq; glutinantur. Per neuros intelligere possuntum Schismaticos (æquia in Ecclesiæ appellatur, quando Grex in contraria fluida scinditur, a verbo eχειν, scio, nam nionem rupta diffident, qui prius confensionem) qui nunquam ad nionem fidei, & gratiae recuntur.

Offa certas partes sultentantia, sica, dura, valida, alba, concaua; medulla irrígara nerui colligata, & carne tecta sunt. Ab ofibus viri perfecti, & Deo coecæra

reprensantur, qui certas partes, felicet alios homines in doctrina Chriæi imbeciles optimis documentis fulciant. Hie inveniut sici, patientia duri, conformitatis fortes, cafastate albi, paupertate concaux, medulla pietatis referit nerui charitatis copulari, & tandem carne tecti esse debent, dum affutae imbecillitatem humanæ comprehendunt. Aliquo haec offa sica, infensusabilitas, medullis humecta, que fræcta difficillimæ glutinantur, ad criminolos comparari possunt, qui contumacia sunt sici, & infensusabilis dicuntur, dum mifericordiae simulatores nionent, & medulla voluputae affectionis humectum, immo vi criminale fraxi, glutine Penitentias Deo difficilimæ copulantur. Offa quæque extrinsecus dura, & inters mollis referita sicedis significative possunt Principes, qui extrinsecus duritiam, & severitatem, internam vero benignitatis mollitiam erga subditos exercere debent. Tandem aliqua etiam repertuntur offa medulla carentia, que innucem conuocat scindant. Pariter multi homines in hoc orbem verfunt, quœrum offa, nimium interioris affcitus medulla pietatis carent, & properea nonnulli ignem iracundiae, & suadentem iungunt. Ad finem medulla est quædam suffantia alba, pinguis, mollis, quæ multos agri culibus remedio esse prohibitur. Hæc est divina gratia, puritate innocentiae alba, charitate pinguis, & pietate mollis, quæ pluribus animi affcitus opputulatur, sicut haec æ cerebro, nimium à Deo per nius affcitionis defcendens, animam ab audienda ad fiantatem, & ab arummis ad latitudinem ducit. Legitur enim apud lob. Medullis offaæ illius impermanentes.

In calce huius Rubricæ, nonnihil de chartilagine disferendum est, quæ iuxta Lii. de usæ Galeni senentiam, est simplicis animalis particula omnium duris, toto aurem offe mollior, inter os, & cannæ mediaro; idem facile ab ipse facie, neque ante dividitur. Chartilago anaæ appellatur propræ ab hominem intra duritiam, & molliter collabenda est; non enim incredula esse neq; remedium omnium credere debet; cum scriptum Ioannes. Non enim est credendum omnium spiritum, sed probate spiritus, & Deo funt. Item chartilago est particula senfui, & motu caerens; immo si amputetur, non regeneratur. Chartilagines Diabolis pecantes, qui ad omne genus vitiumorum, & prouertes, deinde seni fi mifericordiae, & motu recte operationis carent, immo si peccati gladio ab Ecclesiæ recindantur, nolunt peniten tiea glutine denudo ipso copulati.

Postrorsu curis est pars corporis extima, iniuris aeries implementa, vt certas corporis partes sicutur. Curis in hac doctrina est animae rollcrantia, que iniuris aei, felicet calamitaribus exponitur, & ab ipse certas partes, nimium interiores animæ affectiones defenduntur. Ideo de hac cure patientia intelligereialogum.
MORALIA AB HOMINE,
Eiusq; varijs Attributis petita.

ACTENVS de partibus humanis differentiis, modo ad hominem eiuq; attributa examinando accedendum, ut documentis moralibus inde elicitis nostra hæc historia perfactur. Primò aliquod differentiæ humani fexus ponderandum est; liquidem males in comparatione ad feminas, sunt calidiores, corpore robustiores, animo audacious, magis hispidi, pluribus corporibus, & maiori caloribus innati, copia redundans, & propriae maiori etiam ciborum quantitate egent. Pariter ratione viri inutilis, necnon illi, qui in religiosem servitutem Deo sunt dedicati, in comparatione ad Laicos, males esse perhibetur; quapropter charitatis sunt calidiores, constantium validiores, prompta voluntate audaciosi, etiam plures dentes differentis habent, & quoniam feroque characteris sunt, ideo quotidie circiter alimenrum plurius meditationem vestimenta. Si consideretur homo quatenus sponsus, procul dubio hic sponsam primo blandis verbis, & xenis ad amorem artisti, deinde nuntiis, & litteris votum suum exprimit, judis, & spectaculis se best exponit, in cultu vestitum novando, sibi nimis indulget, & tandem cæam diligenter circumspicitam ducti coniugem. Nos possimus in praefentia sponsi Christi, & sponae Ecclesiae, cum anima affinante, quandoquidem hic sponsus a mundi primordio hanc sponsam diligens in matrimonium accipere decreuit; propter ab initio dona, nimium cuncta eius offitit ei destinata, & ad exprimendum votum suum, Patriarchis, & Prophetis, quamquam nuncius suis est, spectaculis flaggorum, & crucis se best exposit, veste humano carnis induit & demum eam diligentem circumspicitam blando fermente allocavit est; quemadmodum in Psalmismo quadragesimo quarto legitur. Audí filia, & uide, & inclina aurem tuam, & obtinifce populum tuum, & domum patris tuæ.

Si contemplemur ætates, per quas tanquam per tot gradus homo ad postræsum vitæ terminum accedit, haus quoq; moralæ doctinam trahit posse comprehensurum; propriaeæ quoq; fpelem ætatem sunt virtutibus spirituales, per quas Vita gratia ad optatam æternæ gloriae finem progradit. Prima ætas in hoc genere est demisio animi, quæ infantiam annulatur; nam veluti hæc humanam inchoat vitam; pariter illa vita mortalis principium esse fertur. Immo infantia est non modo deducitur; sic vir demisione animi referatur, ob verecundiam, loquendo, limites urbanitatis non excedit; præterquamquod igitur, quæ hanc primum virtutem profeceretur, apud Catonem, lingua compescere deber; nam Quidiis folo bat dicere.

Præcipue est virtus præclare silentia rebar,
Et contra gravis est vulgula ventris.

Secunda ætas est Æstas, quæ homines Deos, amicos, & inimicos indifferibilium quodam amoris vinculo conciliante nititur. Tertia est Pietas, quæ infert adolefcentiæ, audientis meritorum est procuratrix. Quarta est inuenit, nempem fortitudin, qua
Monstrorum Historia. 251

Qua homines ad eversus tentamenta armantur. Quinque est Honesta vitae, quae virilem aetatem amulos cauet, ne quid indecorum, aut libidinosum fiat, ac cogitetur. Sexta est Prudentia, que tanquam fede nutant carnis dellus eam piaetiam spirithi illufrat. Septima postrema est spiritualis et Timor Dei, qui decretatis amulos, hominem superbiae cereum incurvat, et mentem de contemplationes moris probam reddit.

Modo nonnulla peculiaria de infantibus, et pueros consideranda se fe offerunt. In primis ad procreationem infantis materna a matre suppediera, semen viri, matrix totum recipiens, secundum, nimium membrana hanc navillam inulens, & calor naturalis totum formatum, & efficaces confluent: praetera fanguis maternus est necessesus, que genitum iabinetem nutratur, ac augeret Pariter et aliiquis vi penticentia ad gratiam genitus, quia Dei, multa sunt necessaria, primus matrix, idest locus concumen, nempe sades Ecclesiae, que recipiat, materia, feliciter recta voluntas, que obtemperet, semen viri, nimium Verbum Dei, & doctrina Evangelici Praeconis, que hominum dippinat. & tandem idoneum reddat. Color operans est gratia divini spiritus, que totum efficat, secundum est charitas, que omnia coniungit, & denig. fanguis gerit in memoria sanguinis Christi, que cuncta fuent, ac augeret. Praeter in generatione infantis, natura primitus mebra principali, nimium cor, cerebrum, & hepater producit, deinde ad cattera partes formandus fe accingit. Partes prascipias, in doctrina morali, virtutes theologicae appellantur, cor enim, propter amorem, est simbolum charitatis. Cerebrum, cum sit principium sensus, fidelem defignat, Hepar quoim partum totum corpus alit. Spei infuant.

Hinc Christi Fideles Nature aemuli primum has virtutes prascipias formare, & perficere deben, deinde ad alias, quae ad predictis dimanantes pede tangunt, formare depropare.

Amplius inans in vtero materno non illic, fed paulatim perfectur, & formatur, prater Christum, cuius corpus inuerta momentum tempus, formatum animatum, & in Verbo alimpum fiat. Pariter ratione hominum naturam imitantes paulatim virtutes induere debent, vt deinceps probi, perficere, & Dei adat. Opposita talia Christi, qui illic fecurum, & gratiam omnium cumulactum reddat, veluti exposit Ioannes capite primo. Verbum caro factum est, & habitans in nobis, utidumグラウツェ音楽流is quos, Progenitrii ad patrem plenum gratia, & veritatis Rut-

Gens infantum latim possum locum obfuscum collocantur, ne cedulae ater Verecionum, nimirum, qui nuper ad fidem, vel religionem, vel ore nostra adhuc luceo, non sunt expolendi, ne splendores peropostitum mundanae, & perfectitum se manifestant, deinde ad opus animi delegi se constituit, donec validiores discretionis virtutes adopti fuerint. Iterum membra infantium tenuit se gent, vt facile caritatem inuerceret, nisi nutritice sejus illaracten: ut membra infantium, idest affiones iustum sunt nature adeo flexibilis, vt nisi eam nutrirent, fuerit effe viro, sejus optimae divisae vindi, curatam, auctoritatem inuerti, deinde inuerti, deinde inuerti, deinde inuerti, deinde inuerti

Quando vero infantes adultiores fuerint, pueri nuncupantur, & cum sint adhuc imbres ad labora non sunt donati, ad cadendum facile, & ad iracundiam proni. Tales vocari potuerunt Seccantes, qui, per coram instar, sunt imperiti, ad laborem contemplationem, & rectarum operationem inepti, ad concipientes irarum motus proni, & ad cadendum facile, dum quotidianas de criminibus in aliis scribunt prolubuntur. Irm pueri a valutudinarioris geniti familis agitentur in uerum hereditarias incurrere folent. Pariter ratione pueri sunt Subditi, vel Dicenilii, ac Principes, vel Praeceptores fuerunt valutudinariori, nimium varij infecit viris, simuliter fini, veluti Subditi, & Dicenilii prais exemplis: etsi inquinatur; non immeco ignarus, aequat Cato.
Vlyfis Aldrouandi

Tarpe et Dolore, cum culpa redargutis eipsum.

Si convertatur fermo ad puellas, quae hoc nomem integritatis fortitoriunt, hae debeat esse graciles, flexibles, & venusta. Puella hoco loco animam reprehensat, quae temperantia gaudere debet, in animi demissione gracios, ratione obsequi, flexibilis, & tandem dotibus bonaetatis pulcherrima.

Ratione consanguinitatis, parentes, & filii ponderant se efe offerunt. In primis pater immutatam filium amore profexit, & eum ab utrum nutrimento remotum quotidiamnem fibi connectum constituit; deinde crecentem erudidens verboribus corrigit; immo etiam erudidem ad praecesores mittit, & quos magis fibi similem obseruat, tantot maiori fibi in illum amorum cumulus accedit, & iuxta atatem, dignitates illi imperitur, & hæreditatem augere non cessat. Hic pater est Deus Omnitiens; iuxta illud Malachiae. Pater unus est omnium vestrum. Fili sunt omnes viri uiti ab ipso per gratiam genitus, & alti. Dicebat enim Ioannes. Deditis potestatem ilios Dei fieri, bis, qui ereduant in nominibus. Ita hic summus Pater tales filios effusissime diliguit, immo ab utrum delittis separatos ad Sacram Gratia, vel Eucharistiam munierat; curae praecesorum diuina legis commendat, verbis sacræ paginis eos erudit, & verboribus calamitatum identidem corrigit. Sic enim veritatem affequitur illud Proverbiorum. Si parcit virga odit filium. Immol hic pater quantos magis filium in moribus similem obseruat, tantot maiori afficit, & mifericordia occlui eum intuetur; deinde iuxta atatem perfectionis, portionem dignitatis aeternae gloriosi illi distribuit, & iuxta meritum augmentacionem, hæreditatem cælestis patriæ amplificat.


Hac mater est conscientia, quæ factum peccati eniti debet, dum igitur tempus confessionis piacularis appropinquat, per quam crimina in lucem emituntur, haec maiori dolore opprimitur. Immolit mater in iatrium patitur, & post partum, lenitor dolore, exhalat: similiter homine quando apud Confessarium criminum effedit, pudore vexatur; fed postea cum Sacramentum penitentiae obiuit, peccatis educatis, exhalat, quotannis conscientia est bene acta vertit recordationi iucundissima. Tandem mater, vel nutrix præcipuis quibusdam circa infantes fungitur, dum eos famelicos lactat, & nutrit, lapios erigit, flantes confervat, fataros mundat, & deum ad græfum, & locutionem eos erudit. Hac mater, vel nutrix Beate fi imper Virgo appelle appellati potest, quae infantes suos, nemi illos qui præcib quodam cultu eam veneratur, lacte gratiae nutrit, labentibus in crimina operante, flantes, nimirum in diuina gratia constitutos confervat, inquinatos purgat, & tandem ad græfum honorum operam, & ad locutionem diuinæ sermonis eos inruit.

Si consideremus filios, horum alii sunt primigenae, alii vero deinceps nafeatur. Verum antiqua moivit confuetudo, vel maior hæreditatis gentilis portio primigenis contingere; si forte comitia in nox, parentes bonis primogenitorum eos esse credent; nam tunc minores natu maioribus praebervatur. Deus igitur ab initio, duos filios, nempe populos Israeliticum, & populum Ethnicum habuisse perhibetur. Populus Israeliticus, dictebat primogenium; veluti legatur in factis paginis. Israel, quem eoquodam primogenitum. Deinde alius filius, nimirum populus Ethnica, primogeniti domicilium vocabatur, consequent; quia non, sed illi maior hæreditatis gratiae, & gloris portio competebat; verum quia populus primogenitum Deus carnis humanam indutum aduerfatus est, probanda iure primogenitorum prius futur, hoc, haec caelestis, & aeterna hæreditas in Ethnicum collata futur. Id autem in factis Bibilis, per Rubem, & Ioseph elegantissime fut figuratum. Idcirco ad rem posterius.
Maec. 20

Monstrorum Historia. 253


Si contemplavimus homines, quatenus imperant, & famulatur; tunc natura Dominorum, & fernorum feci offerit ponderanda. Dominus fereus sius non opprimi, immo illos a duce fuis inicia mutum impetum turatur, illoq; in egellare verfari no permititur. Iudex vel Princeps naturam Domini ingenii, & iufti imitari debet, dum annaratas prserogativas erga fubditos exerceat, & fereando equirem, corum inncentiam tuentur. Hoc enim utro conforme altet velfmagofi Sa-mus Domi-

Cap. 19.

Seruorum variae differentiae.

Ex altera parte ferui si confiderarentur, bi a feruando dicebantur, quoniam in bello captos Triumphantes ferueat, vel vt venderentur, vel vt ab hostibus redirentur. Nisi potius dicamus a fereuando nuncupatos quoniam multis feruirtis definentur. Serui antiquitati generi famu- tatur. Aliji cratine vernaculi, qui fab ingeri fereurtis nafe famuatur, aliji emptiti, qui rapiant venderentur, aliji con- ductici, qui fpondeant, & fpe lucii, alibi famuatur. Pariter, in mundo morali, varia sunt fereurtis genera, varij Dominis spiritualibus famuatur; hos quoq; a feruando nuncupatos aferuamus quandoquidem Deus eos in vita ferueat, vt tadem ad bonam fciemem feci recipiantur, & fanea ad virfis redirentur. Aut illos a feruendo cognomi- natos aferuamus, quia, aut Do a, aut Demonif famuatur. Horum aliqui nuncupatur vernaculi, vt Ethnici, qui fab ingeri fereurtis; idem pecucaos sunt, & in hac cadit nauftis famuatur, qui labre originis iniquinis famenti, ante abijcionem apace fructis decedunt,ideoq; ab huicmodi feruirti non quin famuatur. Serui emptiti sunt Chrifieolae, peccantes, qui aqua farci fructis lori, & pecri- tencia libere a Diabolo emuerunt, dum voluptatis ferueat, & virtoris omnibus generis feruirtis impartimentur. Deniq; ferui confedici sunt Chrifieolae perfadci, quinoni, fis fpondeant, & fpe lucii eternae gloriae ad voluntaritatem Dei feruiatum feci recipiunt. Hi merito poterunt pronunciare illud Genefis. Eamus in feritura,

Cap. 47.

Anima pectoris afferuatus famani-

Hadius examinata sunt illa, qua ad ictatem, fexum, & conftitutionem hominis spebantant. Lam tempus est differenti de illis rebus, quia fi reedea adhiihuerunt, hominem in secunda valutudine conferuant, fin fecus, eius valutudinem deftruunt, ha nonnaturalis ad Medici appellatun. In doctrina morali has res quoquinumenm: fiquidem vita gratiae aerem puritatis, cibum pietatis, & Eucharifiae, potum fapientia, exercitium dilegentiae, quietem tranquilitatis confcientia, vigiliam meditatio-

Nis,
Vita gratia
quaes.

Viditum differentia
victu praelata.

Amplius potio pro vehiculo humani alimenti, aut vinum, aut aqua esse debeb.

Vinum moderatam sumptum humano corpori infinitas afferit commoditates; nam novo calorem augeret, spiritus recrearet, laetitiam, et audaciam excitaret, virtutem roboraret, idcirco in loco intelligere possunt. Quoquod vinum etiam salute, et bonae operationes excitat, iracundiam temperat, idcirco in loco intelligere possunt. Quoquod vinum etiam salute, et bonae operationes excitat, iracundiam temperat, idcirco in loco intelligere possunt.
Monstrorum Historia. 255

mofyna absumit, lippitidinem oculorum cordis auertit, eloquentiam divinae laudis & orationis perfectia, litiathium contumaciae fanar, arenulas vitiorum educit, & denique vulnera doloris, mororis, & invidiae ad perfectiam cicerum ducent. Praecedia quem-admodum ad potionem patrida, sive fivinum, sive aqua, summopere caudendum est, quoadquidem venas ingredit, & fanguinem inficiens multa morborum genera producere potest. Similiter Christificola potionem hancfes, necnon sermonis obscuri- 
ni vitare debet, cum hujusmodi potus corruptae doctrinas non solum animam inficiat, sed etiam multas vitiorum aggraudines generet.

Accedamus modo ad ponderationem somni, & vigiliae namque, somnis mediocris calorem naturalem roborat, corpus humetat, crudos humores digerit, temulentiam tollit, & gruitidines diffipat, & victoriam naturae aduersus morum praesumptat. Ita somnis contemplationis calorem charitatis confirmat, mentem pietae humetat, crudos voluptatum humores diffipat, ebrietatem criminum auertit, morum anima exteriorit, & victoriam adversus criminem publicat. In spe homo quiete nocturna oppressus extrinsecus gelse mortis imaginem rapraefentat, cum tamen intrinsecu virtus fruat, immo partes exteriores frigescunt, cum tamen intima non mediocrem calorem participet. Naturam huic somni referunt ili, qui spe, & pietae allecti in Domino dormire referuntur; siquidem extrinsecus dicuntur frigidi, dum ego friget; sunt oppressi, & veluti eunxius rebus destituti, & quasi alicuius densu vitam, & quodam artificio usu, & quodam generis producent. Similiter etiam Chri
cola potionem hancfes, necnon sermonis obscuriini vitare debet; cum hujusmodi potus corruptae doctrinas non solum animam, & intelle
tiam, & charitate luculentus sunt. Fiscere intellegit. Lib. 2. Schol.

Sic mors, & quies consi
deratur.

Alia duo inter res non naturales, nimirum motus, & quies non sunt praeternita
tenda: siquidem homo ante prandium se exercere decent, ut excrementa in forma
cho contenta defcendant, & diffipentur, antequam illuc nouus accedens cibus cum
excrementis mixtus corrumpatur. Pati ratione ante quem cibus spiritualis doctri
ne, vel Eucharistiae sumatur, penitentia exercitium praecedere debet, ut vitio
num excrementa absumantur; si enim locum conscientiis expurgatur. Ex altera
parte quies laboris, & cuocucum quies terminus esse perhibetur; quoniam qui
cumque somnus sequitur assequetur: iuxta trium carmen.

Quod carer altera requie durabile non est.

Etenim quiete vires refocillantur, & membra feffa recreantur. Per quietem hoc
in loco exponere poftimum statum contemplationis, & vitam religiosae confectu
nis, in qua mens ab exterioribus negotiiis ad intimas conscientiae operationes re
trahitur; ut pace circumdata Deum folem veram quietem meditetur: iuxta afer
rum aurem Divi Augustini. Inquiens est cor meum, bone lefus, donec quiefac in te.
nde enim quies statum gratiae conferatur, vires animae roborat, & laitudinem
mentis in mundanis negotiis fatigatae mirandum in modum tollit.

Y 2 MORA-
V M res naturales, & non naturales paucis verbis complexi simus; nunc res prater naturam ita à Medicis appellatas paucis etiam exponemus, quatenus sedilet moribus hominum accommodari possunt. Nam quiclibet pulsus à Medicis diligentiter examinatur, vt cordis affectiones percipi possint: ita Medicì morales, nimimur Princeps, vel Dynausta alienando pulsus subditorum ita diligenter perpêdere debent, vt cordium dispositiones cognoscat, & male operantes a tramite obliquo retrahant. Vt nomen moralis Medicì confessorio assignetur, qui pulsus constituentium magna induititia obferuare debet, vt intimas cordis dispositiones intelligere possit. Itaque praeventia praecum affedus corpus humanum profilantes examinandi sunt, sedilect quatenus moralis docet renum fulmantur. Inchoantes igitur à morbis capitis, alopecia pri mò contemplabimur, quò generatur, quando humores acerbs ventriculos cerebri occupantibus; transits spirituum animalium intercipitur; tumque patiens convulsus cadit, & cum spuma circa os, stridore dentium, & tortura faciei, totò corpore contremiseerit. Hæc affectio procul dubio agritundinis superba; affirmanda est, quæ verae fæcere morbus nuncupari possint, cum de viris sandis, & perfidis triumphum egerit. Item Epilepsia vocatur quasi noxia partium superiorium, nec prater rationem, cum superbis Angelos profrauerit: legeitur enim in facris paginis. Sedem sanum superorum de transit Dominis. Generatur ergo hic affectus, quando præsumus inanis gloriolis ad ventriculos mentis feruntur, nimium quando homo nobilitatem generis, robustor corporis, & copiam divinarum contemplatur, vel quando nomine mediocris cuiusdam litterationis sui consuetudo ablatatur; tum enim omnibus motibus sensantorius operationis impeditur, & animam de ista gratia præcessit cadit; sic mortem deserit, frideris irae, & perturbationis, spuma malificiatio, & tortura vultus, nempe turpitudine malæ confuetudinis introducit.

Paralytis etiam est affectus, quü inter morbos capitis recenfutur, & tunc afligit, quando neruir à capite descendentem sensitu, atq; motu priuatur. Causa huius agritundinis ab humoriis obscurantibus, vel à calore absumente, vel à frigore confipante, vel à vulnere continuo foluente dimanare potent. Per Paralytis, intelligencem est peccatum, quod proculubia sensitur dispositiones, & motum recte operationis afferit; hocq; ab humoriis voluptatis delectionis mentem obscurantibus, vel à calore atritate, & ambitionis, vel à frigore timoris, & desperationis, vel de pici à vulnere inuidia, & iracundia orti potent.
Phrenesis est morbus ad caput spectans, cui patiens hoc oppressus alienationem mentis incurrat. Quare diligens Medicus hoc præstitit esse abranchise capillorum, & fectione vene, deinde patientem ligari, & in cubiculo obscuro decumebere preceptum. Phreneticus Peccanti comparatur, qui ratione alienatus tanquam brutum victa omnis generalis amplectitur. Tunc viget Medicus spiritualis utile capillos, id est crimen observationem afferre debet, & languide Peccati cœfione minuere, nee non crimineorum loco obscurum, felicitet in solitudine collocare, namuiro a negotioribus publicis, aeq; spectaculis eum removere, & tandem vinculis diuinitatis praecipuum coercere, ut quamvis amissum mensis valetudinem adipsfuerit. Huc morbo opporitum est lethargus: liquident Phrenesis a causa calida, & lethargus a causa frigida producitur: quare quis hoc correpitus in profundum formum fatitur. Est igitur communis Medicorum sententia, lethalia signum esse, dum Phrenesis in lethargum degenerat, & vicissim non esse desperandum, quando oppositum contingat. Lethargici Hypocritis, & Proditoribus assimilantur, qui extinfecté homines similes, & veluti dormientes videntur, cum intrinsecus pessimis vitiijs redundent. At Phrenetici publicis Peccantibus comparatur, quorum vitia omnibus manifesta sunt. Quamobrem accidat ut, videlicet Hec Phreneticus lethargicus, id est Pharens publicus at occultus, id est Phænomen esse existimationem esse: quodcumque vitia hypocrisiam velut magis obserueretur, cum ab omnibus virtutes esse credantur. Sed si oppositum contingat, ut quis de lethargo ad Phrenesim properet, nempe vtabi- pist Peccantis crimina manifestantur, id magnamin fpm salutis polliceretur, cum vitia manifesta non solum minus nocere, sed etiam faciliem emendari possint.

Tandem menstruatio est violenta cerebri concussio a natura excitata ad superficies humiditates trudendas. Hic autem motus cerebrum exoneratur, totum corpus ex curium, circa nascs trepitum producit, & denuniam magnam fpm futurae salutis affectans afficio comparatur ad conditionem, quod dicuntione cerebrum mentis movent, confessione trepitum generat, mentem satisfacitque futuris salutis esperat, necquantum fpm animae pollicet.

Oculi humani variis affationibus vexantur. Primitus patiuntur solutionem continuam, inflammationem excitaram ad puluere, ad vento, fumo, splendore corporis lucidi, ad nimio vini potu, cum venerea voluptate, & denique in ceteris, Oculos comparatur animae. Vis Bernatationis, vis acuta et in vangium et in supera illi.

Oculus comparatur animae. Cap. 38.

Os spectat tale cessare solet, qui ex multis causis, nimirum, vel ex corruptione gingivareum, ex ulceribus palati, ex partibus thoracis malae aëreis, ex putridis humoribus floracibi, & deniq; ad toto corpore interdum dimanat. Os morale est locutio, & fietor oris obfensa verbis repræsentatur, qui ex variis causis pendere solet, primo a gingivas mentis bresi corruptis, deinde ex ulceribus maladictis, tertio ad partibus thoracis invidia vexatis, quartò ad putrid humere voluptuosi floraci, & deniq; ad toto corpore, quando homo est famosus, & famam alienam violat. Ab ore ad guttura veniendum est, quid angina fepe laborat. Verum quando in hac accedat tumor in collo apparat, Medicis fpm salutis concipiunt, in focius, desperandum esse afferre. Guttur peccantiis hic morbo fapecupatur, & runc...
...
Monstrorum Historia.

Thallos criminibus, & abstrahine virtutum moralium prodicioitur. Intellina tandem ver- 
mimatione ad delfperationem vis; Meditatorum laborare solent; cum varie verum
tionis in intellinis generentur. Per vermes criminis sunt intelligendi, que intelli-
gentia coniecturis lapiidem corrodunt; horum varie differentiae observantur: quan-
doquidem vermes auritiae ad diuitiis, vermes luxuriae a deliciis, vermes superbia a
dignitatibus, vermes inuidiae ab aliena prosperitate, & vermes intolerantiae a cala-
mis intensiorum. Immó quemadmodum vermes intellinorum pharmacis trudun-
tur, ne inde patientis interitus prodat: pariter vermes peccatorum piaculari con-
fessione educecendi sunt, vt imminens aeterna mortis periculum evitetur.

Pedum vitium præcipuum est podagra inuadens illos, qui quotidianis epularum
lanturis defcitamentur, & corpus nonnisi in venerco adeo exercens; sed aduentum
eft, quod Eunuchi, pueri, & mulieres haec agitutinis specie minime vexari ferunt.
Podagra pigmentum, & signum corporis nobis exhibet, qui folet illos occu-
pare, qui cupedii simmopere gaudent, & frequenter in Venerem incumbunt. Pue-
ri autem homines simplices, Eunuchi caños, & mulieres homines pios, & ele-
centes significant: idcirco hi prædicas morbi specie non corripunt.

Iam perennis est a cutim, qui multis morbis obnoxia est dicitur. Etenim sol-
utione continui, corrugatione, pustulis, fwerpigne, & feabie afflicitur. Item cutis
conuentaem suis varia vitiums & erritudines patitur, primò solutioenem con-
tinuabira, & discordia excitata, deinde corrugationem inuidiae; pustulas super-
bitus, fwerpigne usurpatione, & deniq; exubri addictis incurrit. Nisi velimum, per
pustulas in superficie cutis excitatas, crimen veniale declararre, quod ad intima-
cordis partes non penetrat, sed tantum in superficie confuetudinis obser-
vatur. His addenda est lepra, qui ad Medicis non solum inter affectus cutis contagiosos, sed etiam inter hæretarios collocatur. Leprosus peccantem significat, qui conuesta-
dine aitiorum criminoforum intitnet, diecubat enim Poeta.

Ombida fætis pecotamorum corruptione.

Quaumis id melius expresserit Psalmographus dicens Cum sancti sanctuaris fl
pecerus pereverti.

Deinde homo in lepram facilis incidit, quando veteres
parentes simili morbo fecem correpit fuerint: ida homines præs Maiorum exemplis
pecctantes cuadunt. Item in cutis aliquando tumores prætare naturam producuntur,
qui inde sunt, vel quia humores noxii sint adeo tenues, ut ad cutim facileibre
forsint, vel quia meatus patientis sint adeo lati, ut per illos quilibet humor etiam
egifius ad extremam cutim penetrare potest. Hic tumor lethalis criminis fymbolus
esse potest, vel quod ex latitudine fenguini delitosi, vel ex conscientia annis latae,ideit
ad peccandum procliiium, vel ex tenui umore inconfantiae prode potest. Alia spec-
cies tumoris hæmnia vocata in cuti abdominis oritur, quando peritoneum, seu mem-
brana intellina continens obclaraorcm, vel ludam nimis extenditur, aut rumpitur.
Hic tumor dico diam nobis repræsentat, qua membranam charitatis fendiunt, dum
clamor contumeliarum, & clamor controversiarum inter homines viget: haecim omnia
charitate, & amicitiae divinere solent.

De affectibus peculiariis hæc est: fermo est habitus, nici ad vniuerfales totum
corpus hominis vexantes defcends do operet, qui ut plurimum a fanguine in venis
corrupto oritur. Sanguisigitur in venis, vel putredine, vel alieni humors per-
mixtione viatoria: ita fanguinio affectionis humani cordis, aut putredine peccati, aut
nefaria, & peridia aitiorum confuetudinis inquinatur. Cæterum quia plerumque acci-
dit, vt, fanguine fædaria, febres emergunt, nonnihil de illis diedum esse exifita-
mini. Febris est calor prætare naturam ad corde per cunctae humani corporis par-
ete diffimulatus, & quoniam in humano corpore tres partes, nimirum spiritus: hu-
mor, & pars solidae repentinat, in quibus calor febrilis accendi potest; hinc tres a
Medicis febriam differentiam constitutur. Prima febris dicitur ephemeris, quae oc-
cupat spiritus, fecundà putrida humors vexans, & tertii heætica partes folidas af-
fiencias. Febris moralis ad concupiscentiam mentis, fentorum affectuum, & intem-
perantiam cupiditatem refertur; haec, triplex effe perfibet; Prima vocatur con-
cupiscientia dignitatum, & etsuperbia, fecundà concupiscientia voluptatuum, & di-
citatur luxuria, tertii concupiscientia dieiitirium, & avaritia nuncupatur. Superbia fe-
brem.

Crimina

Vitia pedi.

Culis Vita Qualis.

Tumores præter na
tam.

Febrif dif-
ferentia.
Vlyssis Aldrovandi

brem ephemeram æmulatur, quia spiritus tanquammodo, & res inanes veluti cæn-
dostiâm refpicit. Luxuria febrem putridam refert, quoniam ab humoribus vitiatis, &
ab inquinamento carnis prodeat. Avaritia tandem febrem hecricam reprefen-
tat, cum res fecicam, nempe aurum, & argentum omni voto appetat. Au vero enun-
nulus fatis eft thesaurus, nihilominus is humana vitæ pollo exuitus quolibet men-
dico pauperior cuudat: hoc elegantiissimâ exfprerifit Auelius in illo epigrammâ, in
quo Cresfum Regem omnia opulentissimum, & Diogenem mendicissimum, apud In-
feros introductit colloquentes in hac verba.

Effigem, Rex Creffe, tuam divittione Regum
Vidis apud manes Diogena Cynac ;
Conittis, atq ; procul fulso maiore cachino
Conc tua dixit, quid tibi dixisti
Nunc profunt, Regem Rex à dicitum, cum quìm
Scit ego fulus, me quoq pauperior ?
Nam quæcumq habui necum fere, cum utibis ipfæ
Ex tantis tæcum Creffe ferus opidis.

Nonnulli veniale crimem fæbri ephemerae affimilant, cum non sit altud, nisi intem-
perantia spirituum humanae me nitis, idcumque prædictæ febris, facie acce dit arq;
recedit. Immó quemadmodum febris ephemera interdum in febrem putridam, &
aliquando in febrem hecricam degenerat : parri ratione veniale crimem, nisi peni-
tentia quamptimum expugnetur, aut in febrem putridam, aut hecricam, nimurum
in leithale aliqaud crimem conversit; iuxta illud Gregorij. Peccatum, quod per
paupertatem non dilinur, maxa suo ponderè in alius ruet.

In calcis luxus rubrice nonnulla de veneno dicenda esse cenqui mus. Venenum
illud est, quod fine præcedente ægritudine hominem necat, & ex triplici familii, ni-
murum animalium, vegetabilium, & mineralium efficitur. Pariter, in doctrina mo-
rali, venenum reperitur, quod tentamentis animâ venenat, & præuo conenfu eam
occidit; hoc autem venenum in triplici discrimine confituitur. Primum venenum
est mortus animantium venenaturum, nimurum Demonum, & hominem improbro-
rum, felicet adulaturum, & hæretorum, quorum verbis anima venenatur: iuxta il-
lud Pfalmographi. Venenum apsidum sub labis eorum. Secunda veneni species ex
vegetabilibus efficitur, hac autem vegetabilis, in doctrina moralis, delicias, & vo-
luplates referunt, quibus anima morte opprimitur. Tertium venenum ex minera-
libus, nimurum ex diutius eurratur, liquideum ha male adhibit animam venenando
interficiunt. Caeterum quando venenum exhibetur, quia inimicium est, dulci li-
quore permisceri solet. Pariter venenum peccati, quia natura sua horridum
ex hæretico Diabolus illi dulcedinem aciueus deletionis permiscet, & hac ratione
voluntatem decipiat. Quamobrem tutum erit à dulceibus, nimurum à mundi de-
letionibus obtinere, ne forte contingat, ut in ipsis venenum peccatae latibuletur.
Tandem homo veneno infectus confutundae alios infeiere potest: pariter qui crim-
nibus sunt venenari, & præuis moribus impuii, alios simili veneno infeiere possunt
dum obsceans verbis, & præuis exemplis vintunt.

SYMBOLA.

VENCTAS symbolorum differentias, de quibus in praesentia sit
fermo, vel ex figura humanarum partium, vel ex integro hominis
simulacro, & speciebus, & veris factis simulacri prompites esse
comperimus. Nam, ratione primi, liet intueri apud Paradinum, figu-
ram humani capitis armati galea simulacro corui insignita, cum titulo
INSPEBATVM AVXILLVM. Et hoc symbolum M. Valerio Coi, uno afigurat,
qui fièpe ad Omnipoen Deo perennis praediorum fonte inopinatam ope dima-
nare significat. Apud cuseum Authorem, cfigies humani capitis, aere fabula
perfo-
Monstrorum História.
quoniam nonnulli auctores hanc nomine symbolorum circumferunt: propter eam hoc in loco simulacrum iuuenis habentia primum reseendeemus, ut deinceps ad alia pedetentiam accedamus. Bocchius pingit iuuenem, qui sinem anchored ad acus foramen transmittere conatur, cum titulo. NVNOQVM BEARI POSSE AVA-RVM DTVITEM. Argumentum ab auro Euangelij Dido deprimptum esse videtur,ubi leigitur faciles esse Camelum transire per foramen acus, quam diuitem intrare regnum Celorum: hanc ramen tententia diuuii auro intelligentia est. Idem author exhibet efficicem iuuenis fenem vincicntis sub antro: inscriptio est talis. VNAM VlENDAM VERITATEM IN OMNIVS. hae duo iuuenis, & fenis simulacra Aristaeo, & Prothem repræsentant, qui ambo veritatem, opinionis nempe incommunicatam, hauriendam esse denotant: opiniones enim nempe animalibus in antro hablantibus designantur. Idem author effugit iuuenem proprimum capit ad collum simulacrum fortunato effectem, que manu collum tribus capitibus Lepis, & Serpentis, & alterius bruti insignitum iuueni genuine infftixa applicatura videtur, ut denotetur homo fortunae fe credens, nam proprio capite, nempe ingenio careat, & naturam bruti inducre videtur: hoc symboolum sic inscribatur. BELLVA FIT, CAECAE ESTATVIT; QVI CREDEDERE SORTI. Item Mathias Archidus Authoria expresser simulacrum iuuenis, nimirum Perseus Andromedam liberantis cum titulo: AMAT VICTORIA CVRAM. nam veluti Perseus Andromedam virgineum formosum ab immami monstro eripuit & ipse Hungarum regionem pulcherrimam a iugo Turcarum erat liberatus. Pariter Bocchius figura iuuenem palmo transfixum, & fumo suffocatum, cum hoc titulo. A PVBLICA RE EXTERMINANDVM ESSE AMBITVUM. Argumentum huius symbolum huius habentia huius disputationes erat in nobilum virorum simulacra, primum de illis verbis seunt, quibus animata figurantur. Costalis aliquando figuravit hominem in solitudo citharam pulsantem, quo simulacrum Aspendius citharum repræsentatur, qui non etiam ab amicis audiri volebat, sed sibi tantum pafselebat. Hoc igitur symbolum referunt illi amici, qui utilitatem amicitiam metiuntur: ideoque non veri, & fidiamis, blandi, & vulgares appellantur. ludea illud carmen, Vulgus amicitias uti utaque præbat. Iterum idem author delineavit hominem ante vas fabis plenum citharam pulsan- tem, & inscriptio simboolum est hae. DORICA MVSA. Voluit enim nobis insinuare inter numbrosos esse iudices, qui numera tantummodo respeciunt, & iuux la indicand: fabis enim suffragia denotantur. Qui pulsat citharam est dorica mufa, nimium iudicare, quatenus duce, idem numera adfunt; & alludit enim ad vocabulum duce, quod quemque dignitatis: quare addit alienam inscriptiorem in hac verbis. IN IVDICES APPOSATIRIS. Item Costalis exponit iconem hominis formosum cum titulo. HOMINIS ORATIO PRÆBAT, ET NON VESIT. Voluit enim monere hominem femurc, & non vestitu esse probandum; propterea folo lebat dicere Diogenes. Lucrecius vdocem. Idem author figuravit virum aqua cuiusdam fontis faces accedentem, & inscriptio simbooli est. INSIBI PRAEBI- DENTES. Alludit author ad fontem Dodoneum, in quo faces extinctoris accedebant, & accendae extinguabantur: liquide hic fontis divinae insititae simboolo esse videtur, quibus nimirum-digitae extinxit, & deprimis, extinxit vero nimirum huius miles extollit, & accendit. Apud Gabrielum Simeonem conspicitur figura hominis gladio ignei foentibus, cuius femilla in oculum simulacram promotit: titulus eft:IGNIS GLADIO NON FODIENDVS. Argumentum ex afferto pythagorico defumptum est, & simboolum est proatum in litigiosis, qui facer laudatur ab illis, quos irritant. Sigismundus Malatcisia Princeps Arimini habebat in simboolo simulacrum Mutij, cum dextra in ignem extensa, & inscriptio erat, HIS GRAVITARE. Quipe qui raratus: non solum manum flammis, infaet Mutij, sed totum eram corpus.
Monstrorum Historia. 263

Monstrorum Histo.

-pus pro tutela subeditorum exponere. Apud Sadelerum obseruatur figura hominis, dextra bilances, & sinistra cornucopia tenentis, cum inscriptione. BONAE SPEI attribuit hoc symbolum Carolo Nono Valefio Regi Francorum & briuaniuifimo: Item apudGabrielem Simeonem, pinguit figura hominis bilaces gestantis, quatum altera nimo pondereré fraeta effent titulo. STATER & ORDOR NON EST TRANSILIENVVS. Author innuebat ab hominibus iniquis nullum mensurae modum feruari, in idoeq. fapé exitu noceum, & inopinaturn experientur, velut altera lang nimo pondere profita ruptura. Costafius quoq. efigiuit virum bilances manu tenentem, cum inscriptione, NIL VIRTVE MEI LIS, NIL PRÆSENTIVS.

Alludit Author ad Critolamum pectinam, honores, & virtutes ponderantem: quare Author, hoc symbolum, virtute diuitijs, & ambitioni praeverandam esse ostenderit. Quamvis hocaliquibus nullo symboli naturam sapere videatur. Idem Author ad dirauid symbolum, quod secundum aliquos nihil habet symboli: pinguit enim hominem, nemo pugno lexum percutiuntem, cum titulo. SYVLITIÆ EXEMPLVM. Sic enim, non esse contendendum cum pertinacia, indire conteuant. Verum Gabriel Simeon delineat hominem bilaces gestantes in maria, cum titulo, SCRIBIT IN MARMORE LÆSVVS. Significat quemlibet lafum inuriis memorem esse, quotam quin nonnulli, qui ipse propriae authoritat et obipibus vidunt. vt facile quoquis in fine conditionis, contumelij afficiante, nam temp. trauid obliuionem. tradendum esse exilium, nihilominus falluntur, cum inuriis in marmore feriatur. Sambucus excegit simili simulum, virum bilaces gestantis, cum inscriptione, NILVRITVMEIUS, NIL PRÆSENTIVS. Alludit Author ad Critolam pecuniam, honores, & virtutes ponderantem: quare Author, hoc simbolum virtutem divitijs, & ambitione proferendam esse ostendit

Quamvis hoc aliquibus nullam simboli naturam sapere videatur. Idem Author ad simulum, quod secundum aliquos nihil habet simboli: pingit enim hominem, nemo pugno lexum percutiuntem, cum titulo. SYVLITIÆ EXEMPLVM. Sic enim, non esse contendendum cum pertinacia, indire conteuant. Verum Gabriel Simeon delineat hominem bilaces gestantes in maria, cum titulo, SCRIBIT IN MARMORE LÆSVVS. Significat quemlibet lafum inuriis memorem esse, quotam quin nonnulli, qui ipse propriae authoritat et obipibus vidunt. vt facile quoquis in fine conditionis, contumelij afficiante, nam temp. trauid obliuionem. tradendum esse exilium, nihilominus falluntur, cum inuriis in marmore feriatur. Sambucus excegit simili simulum, virum bilaces gestantis, cum inscriptione, NILVRITVMEIUS, NIL PRÆSENTIVS. Alludit Author ad Critolam pecuniam, honores, & virtutes ponderantem: quare Author, hoc simbolum virtutem divitijs, & ambitione proferendam esse ostendit

Symb. 12.

Gabriel Simeon effigiat hominem cum orbe terrarum in dextra, & scheda in fini¬

Symb. 57.
Vlysis Aldrouandi

Mortis f-mulacrum.

Deductur, titulus eft. IMPROBVS NULLO FLECTITVR OBSEQVIO. Siconim

Author naturam improborum, & crudelium explanat, qui nullis precibus redun
tur: id ea quo morti affirmat, quae nemi pari.

Modo symbola explicata sunt, in quibus simulacra hominum cum alienis animab
ibus delineantur. Ideo Perinus Cardinalis Gonzaga figura cur Hereculum claus hy-
dram percutiendem, cum titulo. TV NE CEDE MALIS, quiqueque aqua animi
fortitudine, monstrat inuidiam erat superradius: & Coxtalius exhibet hominem eq
quam percutientis, qui pendere sarcastice præfus humi iacet, cum inscriptione. NE
V VLD VLTVA VPIRES. Innume enim, in cunctis peragendis, vire ex exami
nandis. Homo quoque cons aculato percuteere ferpentem cruciantis ingredietur, de
de debluent, fuit symbolum fambuci, ut opportunus remedius morbo occurr
zendum esse demonstraretur. Item figura pastoralis oues ronendis habetur illum Co
fitalium cum titulo. MODERATIO IN pHEDITVS. Voluit enim significare be
ignitatem Principis erga fidibus esse probandum. Item quod eundem observa
tur effigies hominis ad defendenda necioquid eripiente, cum inscriptione, MODE
RATIO IN VECTIGALIBVS. Huic argumentum videtur a prorbijs defun
ptum, vi de anaris legitur, quod ad mortuis etiam pecuniam exiguit, veluti fum

Principes in Vedigalibus minus gravis. At Gabriel Simcon depingit hominem
conculcantem lapathum, quem herbori Lami runicum appellat, inscriptione eff
VIRECIT VULNERE VIRTVS. Significat autem hominem virtute prædi
trum ab inuidis quandoque xevari; cum ramen virtus fullovi virti, & ingenium in dies
magis, arq; magis manifestum: que madmodum lapathum quo magis tertitur, eo ma
magis viveilet.

Conspicitur apud Coxtalioum icon hominis porcum alloquientes ad significandum
volutat, quam vnumqueit; etiam immanis, & viles etciunt. Ibi oem obseruat
homo lupum, apprenfis auribus, coercent, ad denotandos illos, qui temperer ali
quod opus aggregiunt, a quo postea nonnulla maxima cum difficultate & expedire
pojunt. Vir postea manu gellans ouum, qu ad poollus erumpit, symbolum fuit
Sambuci ad certam præmian dam. Item vir coercentem express partem, & de
ponentem, fuit fymbolum Sambuci, ut opportunus demonstraretur; quando
quidem feterpe sunt fpiolium deponens captus veneno care care perhibetur. Albertus
Aullfia Archidux pinxit Serpentem, & Taurum ad pedes lafonis manu vellus au
reum geriantis, cum titulo. ASSIDVITAE. Etenim hoc symbolum fpecie unusiu
conatus heroici monftrataur, ad amulationem lafonis, qui cum Argonautis, recu
perandi gratia velletis aurei, in Colchidem nauigauif.

Varia tandem symbola huini generis apud Auhores conspicuntur, nam Sambu
i eum cque excitant simulacrum viri armati fulmine munire, & ab alio ipo ve
rur. Sic enim denotatur Apelles Alexandrum pingens, vi founis illus esse crederetur; cum
poata Apelles a Lifipto fuerit etciunt, nam ipse eundem Alexandrum ha
tum munimentum delineavit. Author igitur hoc symbolo nobis adulatorem ofen
dit. Coxtaliuus effigniatur viri toga ornatum, cum ramo viridi in dextra, & sche
da implicita in finifrai vi indicaret illos, qui iurius peritos ampernartur. Apud eum
cum condictur figura hominis ternam fodientis, vi offenderet nihil effe, quod nos
ad haudus labore non affequamur. Idem autor effignat hominem monacum in tribu
nali fedentem, vi ludicem ridicule iudicantem demonstraret, cum vnum par
tem, non autemh ambas refpiacetur. Figura hominis dentibus nuce fragiit, &
panem gliado incidentis, fuit symbolum Sambucii attributum, vi offenderet pra
nam confucturum difficiilutamen poife, quoiam nucem durae ferro potius, quam
dentibus frangendae, & panis mollis dentibus potius, quam ferro commi
nuendus. Apud eundem, vi projeclion in fium fractus querus, fuit symbolum
significabat a ipse effe rejeiend&; niam querus feu robor in aquis lapidecit, cum ca
tera ligna ibi putrefiant. Denimo homo intueatur speakingum fine bractae, unde mai
go intuentis redi nequeat, est symbolum, quo vius fuit Sambucii, vi foidam, &
iinanem amicitiam esse illam exemplarum in qua mutua gratia, vel beneuolentia non
redditur.

Non defunt symbola, in quibus simulacrum fenun, & mulerum obseruantur. Non
nulli
nulli pingunt fenem alatam face munitum, & horologio arenario, addunt, hunc titulum. HANC ACIEM SOLA RETVNDIT VIRTIVS. Quandaquidem homines eximio virtutum splendore correcentes vicam perennem duce te perhibentur. Habemus etiam apud Bocchinum iconem senis spectum adolefcenti portentis; inscriptione eft ralis. EN VIVA E SPECVLO FACIES SPLÆNDENTER EFFERTVR. SIC SAPIES, POTERISQ; OMNIA, DVM IPSÆ VELIS. Argumentum symboli depromptum eft a Socrate, qui iuuenes in speculo conficiendis docebat, vt pulchritudinem animi veniatur corporis aequalis; fin minus deformatem corporis veniatur animi refensaent. Apud eumdem iucundi figurmam senis in cathedra fedentis calicem dextra tenentis a veniuro iuuenis potestatem, cum titulo. PROPÔNO HOC PVVCHRO CRITIAE. Author voluit denotare Theronymum vicum exriginta tyrannis athenienibus, cuius Ciceron in quaestionibus Tufculanis meminit: hoc iigitur symbolo perciptionem eft, contemptu mortis, cor metu liberati. Circum simulacrum mulierum; meminimus vidisse in prima libri facie iconem Virginis sybillam referentis hoc difficilis exornatam.

NE TTPBAT A VOLENT RAPIDIS ORACULA VENTIS,

NVNC FOLO VATES COMMODOIRE SONAT.

Alludit enim author ad libros nostrae aetatis, & ad vaticinia sybillas, quae olim in folio arborum scribentur. Eleonora de Toledo vox Cofmi Magni Heturiae Duscis delineavit Luceriam Collatini vixorem, quae a Tarquiniio compresita, ne dedecor effe superitus, necem ibi intulit; titulos eft. FAMAM SERVARE MENTUM, fiquidem viri ob plurimas virtutes, & feminae proper pudicitiae fame mandamentum. Sadelerus quod pingit simulacrum trium virginum, nimiter Gratianum cum inscriptione: HAS HABET, & SVPER AT. hoc symbolo Isabellae Emanuelis Luftiane Regis filse, & Caroli Quinti vixori attribuit.

Magnum tanquam Iudicum in Tribunali fedentem Adori alteram aurem prehitis, & digito alteram clausisse; idcirco de hoc interrogatus respondit vnum aure a dio-
ri statis effe, & alteram Reo feruandam. Quare colligendum est, quod Iudex in-
flus, non nisi ambabas auditis partibus fententiam ferre dcbeat. Isem Cofltallis
delineat viros fedentes habitis Iudicis induos, in quo medium confepticon tur
pueris pampinis coronati. Volet enim finnunere Iudices temulentos infi fententiam
ferre non posse; iuxta vulgam carmen.

Non est in multa menda bene deh in mer.

Similiter idem Author exhibet picturam hominis in tribunalis seddtis, cui pulchra
afar Virgo; hoc enim simulacro Apius, & Virginia reprefentantur, ut monttes, 
quod Iudices amantes recte indicare non posse. Pariter idem Author figura-
 multis hominibus, cum iconem luporum ad pedes. Ioc simulacro Neri populi re-
remit, qui solius in lupus converti credebant; hic enim Author offende Pratores,
Iudices, Magistriatus in Regimine, & Prefettura, more luporum, non debere esse
rapaces, neqin números deleári. Idcirco viros finnunere non defserit, per ianum intu-
mini, & alii homines nihil affertentur per aliam ianuam exuini, in quodam sym-
boio Sambuci obferuandum, ut peculiaris avaricia affendterm, juxta illud Ouidii.

Si nihil addulteris, ibis Honore foras.

Dum pictura viri offendentes mulieris manuum premendem pongoiam, & effun-
dentem aquam, referetur ad symbolum Sambuci, quo Ficioam in auritiae vificum
transire non debere, offerat inas

Succeunt simbola plures hominum icones refcrivi, quae ad amicitia, ad pa-
cem, ad opes, & ad mutuam opem speciant, Etenim Cofillian pingit duo homi-
nes coronatus mutuis amplexibus indutos, cum duabus bellis eorum capiti impen-
dentibus, quae Calorem, & Poffi seeum reperiant, sicq; symbolum fraterrae amici-
cirae demonstratur. Apud cumeum Author hominum icones duorum virorum arma inu-
cem permutantium confciuntur, curn inscriptione. PAX AVRO REDEMPTA.

Hic aduentiendum est arns in hoc simu-1acro confeta alterius aurae, & alterius ferrea esse; hae enim imagines Diomede, & Glaucom referunt; sicq; Author pa-
cem pecunias aliquando recuperandum esse debe
cere. Idem efigiat duos homines
dextras in pugnum redarum offerebant, ei si ante femper inuicem offerentes; finisras vero sub pallio occul-
tanti. Inmollalios duos pingit homines, qui dextris panem fibi inuicem offerunt;
finisras vero lapides occupant: ut fucatam amicitiam effectent; nam quidam funt,
qui verbis amicos fec praelant, cogitatione vero invidias fruntur. Idcirco apud Ga-
brielem Simeonem duum fignt hominum icones, quorum alter est personatus,
& ab altero frons larue bacillo tangitur cum titulo. AMICO FICTO NVLLA FIT
INVRIA. Vt simulatae ab Affentatoribus deponendas esse significaret; homo
enim larue animi fucari symbolum effe diciue, ideoq; larue virga percutitur, ut
vadem facies simulata deponatur. Alioquin vir terram fodient, & aliis in arca
nummos pertraeant, fuit symbolum ad Sambuco propefam; ad manifeftandam
benignitatem. Nam quemadmodum terra excauat non immunitur; pariter pe-
cunia, quam dilargimus, non perit. Canebat enim Ouidius.

Qua dens ratae flaber femper babebis opes.

Gabriel Simeon exhibet picturam viri mendicum humi iacentis sylbeuantis,
cum titulo. BIS DAT, QVITEMPESTIVE DAT. Sic enim offendenti immor-
tale beneficium praebare, quando quis egeno, necfciitare vigente, & citra fpef mer-
cedis, citio opitulatur: canebat enim Aufonius.

Si beni quid factas, factas citio, nam citio factas

Graturneni, & ingratum gratia tarda facti.

Ad rem videtur speciac simbolum illud pythagoricum. HOMINIPONDVS
SVBEVANTI SVCCVRE, SED NON DÉPONENTI. Quamuis potest
ad denotet hones operations esse probandas, & recete agents esse adminicu-
landos. Namq; per hominem, ratio, & mens intelligitur, per ponds vero, fenius,
& aferus corporis defignantur. Quamobrem sublevaere ponds illi dicuntur; qui
rationem uterentis ad sublimia erigit. At simbolum, in quo fuint viri &
opes
Monstrorum Historia. 267

opes ex quodam oppido aportantes, & alius vir nudus respiciens conspiciitur, Sam-
bucus excoxitur, vt nobis inueniret, Privatius obliuioni mandatus, Publica curan-
da esse.

Sadeerus pingit naum variis hominum iconibus notham in medio fluctibus, cum
inscriptione. IN FLVCTIBVS EMERGENS. Addit quoc fuiffc symbolum
fanoentij Noni Bononiensis Pontificis Maximi. Quare si hoc icon nautam A-
potolorum, & Petri representa, titulus symboli quadrare videtur: nam de illa sic
cantur.

Fullus, & nunciam mergitur illuxit.

Gabriel Simcon pingit hominem veluti naufragum Mercurij habitu indurum, ca-
duceum alteri homini in litore stantique purgere, cum titulo. HVC CVRSVS
FVIT. Sic enim demonstratur, quod optimus Princeps aliquum numquam studum
familiarum adscribens, cum tanta beneficio fisci deuincit, quantum obligationem
navigai operum fisci comparat. Alioquiri virtu duae praelianentes, speculantibus viris
tragis, cum illo neciui fuerint et rates, & fuerint symboi, quod offen-
dit neminem sua forte contentum esse. Pariter vir eft cuore erratum acuen-
e, & alii virtutibus hunc humi humam inuenientur pertinent ad symboiam Sambuci, quod fapien-
tiam insipientem patefacit. Nam veluti cos non incidit, fed ita operatur, ut errum
incitadat, & alii virtu non fuanpente, sed humi & fapien.

G

EMBLEMATA.

VONIAM emblemata maximam cum symbolis habere afferinatatem
videntur: idcirco hunc locum in historia illis concedere decretimus.
Cum autem in his simulacra partium humani corporis, necnon pufio-
nun, unum, virorum, femen, & mulierum obseruerant: hunc om-
imago fignilatam, & concipiat breuiter exarabimus. Exemplum partium
exhibet Alciatus, quando in sexto decimo emblemate, depingit manum apertam,
& cuius vola picatur oculi monstratur, his efficiem pulegij addit: ut vnuquisqui: suo
praecepta hinc eliciat, primum est fabriextatem esse diligentem, secundum est, leuem
credibilitatem esse vitandam: etenim pulegium temulentam refitire, & manus oculata
certam rerum fidem exhibet.

De iconibus pufionum, habemus apud Reufnerum pueri super cranium
humanum dormientis, cum titulo. VIVE MEMOR LETHI, & addit hexatiichon,
quod his versibus terminatur.

Emblemata cee iconibus partium.

Lib.1.Emb.
Seneca quoq; nos homines non bis pueros, vt vulgus ait, sed emper pueros appellavit. Nam quemadmodum pueri nunc, & lapillorum auratia praeuntur, dum inter fe pro his graueur praeliantur, cum ramen nullius sint valoris, & ratio inde oriur, quia animum infernum gerunt: similitur homines pro auro, & argento magnum quandoq; bellum successum, & ramen hac quoq; sunt vilia, quia statim fluunt, & repente dilabuntur. Apud Coflatium conspicitur puto nudus cum gladio cuagiario quas percuturas, cum inscriptione, VIX TEMERE ANTE PILOS VENIT SAPIENTIA, vt denotetur periculum quod homines incurunt, quando a iuuen- tute Publica curantur: id totum Tertificho declaratur.

Deinde Hulce puere dubium tractare siphiem, 
An ne audes melli tingere tua manu, 
Quam male Conscripti trahant arcana senatus, 
Qui nondum primas def ternere uces.

Si a pusionibus ad icones iuuenum flat transtus, iuueniemi apud Alciatum ef- sigiem iuuenis finistram alatum atrocellum, cum dextra pendere deprefsa; inscriptione ef hac. PAUPERTATEM SVMMIS INGENUS OBESSE, NE PROVE- HANTVR, carmina sunt.

Embl. 120.

Dextra teneat lapidem, manus altera sahines alas, 
Vt me pluma lenet, et grane mergirnus. 
Incoito patetam superas volitare pene arcus, 
Ne qui pauperes invidia deprometer.

Paupertas quod praefet

Hoc emblemate perspicus aliquandoe efse adolescentes tam acris ingenii, ve in disciplinarum cognitione feriuum progressum breui tempore facerent, nisi fi mumma facultatein inequa per corcere, non immertime ignitum ciebat iuuenalis.

Hand faclle emergunt, quorum virtutibus obitas 
Res aqula domi.

Iuuenem etiam alatum de Coelo cadentem apud Florentium licet intueri, cum inscrip tionem. ALTVM SAPERE PERICVLOVM, hoc simulacro Icarus alis munitus altiora petens, qui, cera liquefafa, ad terram ruit. Ideo in postremo disticho hexaftici Alciatus habet, 

Embl. 103.

Allegroae causat quiquam praedicere propcrii 
Nam cadet impitor, dum super stia vols.

Florentius quoq iuuenem figuravit a fimitate arboris in terram cadentem, cum titulo. MEDIIOTTVTIS SIMVS IBIS, hoc emblemata videtur conforme symbolo Bocchij superioris recipito, in quo pinge batur finambulus cum inscriptione. TEM- NERE MEDIVM SEMPER EST PRVIDENTIAE, hoc emblemate docemur pedentem per aedes Fortunam incendium effe, ne dum ad caelima prosperitatem perdere contendimus, va cum ramis decidamus. Reuherus pinxit nunnulum iuuenem Narcosum, in limpidissima fontis aqua iconem propriam intuentem, cum title. NOSCE TEPVSVM. At Florentius delineavit iuuenem fedentem, cum simulacro virtutis in dextra, & simulacro voluptatis in sinistra parte locato, inscriptione ef. LVBRICVM IVVENTVTIS. Icon hujus emblematis referet Herecum, qui blanditiis voluptatum alvectus, & virtutis honesta voluptatibus, tandem, virtutis ope,
Monstrorum Historia. 269

...operculorum iter eti in inueniendum, t. Sic enim monentur iuuenes in triufo vita constituti, & magni in periculo verficantes, ne a voluptate blanditiis decepti, & a recto virtutis tramite abducti in vada, & facropulos ferantur, quandoque qui in famili nostrae non labuntur, tum sperandum est, vt denecipis curfit inoffenso, candidam metam pertingere possint. Iungem etiam iuuenis alteri iuuenis arma donantis conspicitur apud Alciat; quod simillimum exemplum in Actore, & Alciat representat. Inscriptione est graeca, EXOPON AOPA AAjQPA, quandoque ec Sophocle Aixax refert, ut postquam ad Actorem simillimum eum accipies, loco muneri, nihil prater damni a Græcis reportasse: propoterea gloriam illa inscriptio emblemati, quae Latinse f reductur.

INIMICORVM DONA NON DONA, nam quilibet dona etiam bullius valoris ab amicis accepta bona sunt confulenda, ab hostibus vero, & inimicus est, praelatissima tamquam perniciose sunt contemnenda, qui non Solum vocando sunt, sed etiam non dona, sed sacra dona, nempe iunctia. Denique Florentius declinat iuuenes simiaecram confolantem manu, & simulam possint. Inscriptione est Graeca, EXOPON AOPA AAjQPA, quandoque ex Sophocle Aixax refert, quamquam ab Actore imitata, & Alciat repræsentat. Inscriptioni est Graeca, EXOPON AOPA AAjQPA. Quandoque ex Sophocle Aixax refert, quamquam ab Actore imitata, & Alciat repræsentat. Inscriptioni est Graeca, EXOPON AOPA AAjQPA.


demulsum vidisse picturam hominis poma legentis, cum inscriptione, HOMO POMO SIMILIS, & emblema simili teratia dictur.

Ecum ait adunc ramis alieno tempore poma
Nicelluntur, humi patria lafa tacent.

Propripi fato fuc, aput punctum acerba,
Aut effa annis corpora nostra cadunt.

Prater apud Authores variarum hominum icones circa multiplicata exercitia versaneum intueri licet. Propoterea quo Alciatus pinxit hominem pelle caprina indutum, & reticulo piscem fibarum coeteram, cum titulo. IN AMATORES MERITICVM. Argumentum defumptum est a natura fargi pisces, qui a latrato piscatoris captorum capturam caprebus simulandos, & opem Louis effe implorandum, in quo quin inuocatione effe inane: non enim votis, & supplicationibus divina paranturae eurrilia, sed agendo, vigilando, & recte confulendo omnia prosperè cedunt, & hae de emblematibus, in quisque icones iuuenis conspicuuntur.

Fiam ponderanda sunt, illa, in quibus figurae hominum adulti pinguntur. Meminimus vidisse picturam hominis poma legentis, cum inscriptione, HOMO POMO SIMILIS, & emblema simili teratia dictur.


demulsum vidisse picturam hominis poma legentis, cum inscriptione, HOMO POMO SIMILIS, & emblema simili teratia dictur.

Fortuna prærogatua.

Sargi piscis naturalis.

Lucius piscis naturalis.

Lucius piscis naturalis.

Lucius piscis naturalis.

Lucius piscis naturalis.
Adagium de
Anguilla.

Postea quan de anguilla sit mentio, habemus picturam hominis anguillum, feculneo folio ftringentem apud Alciatum cum hac inscriptione. IN DEP REHNVS V. M. significat enim idem humanam malaciam labentem viadtringendam esse; quatenus modum aper ficus folio anguilla lubrica facile contineatur. Argumentum defumtum est ad communi adagio. FOLIO FICVS ANGVI LAM. quod prolatum fuit in illis, qui quodcumque lubricum ita ftringunt, ut nullo modo dilabili potiff.

Praterea cum fermo sit de humanis iconibus cum animalibus, non erit argumenti coeptum. Fecit Rufus viiis anguillarum, facretam, ut nullo modo diflardii possit. Hanc ct vicitam indepluritam captur eft.

Præterea cum ferreum sit de humanis iconibus cum animalibus, non erit argumentum alienum delineare hominem sagittarum, cuius pes a ferpere funt. Apud Alciatum cum inscriptione. QVI ALTA GONTEM PIVATUR CARER. Sic enim significatur, quod qui alios inuicem sequitur, fæpe a notis fperat. 


Costalis depingit hominem venerandum in curru a quadrigis tradant, hoc titulo decoratum. HONOR DEITVS VIRO DOCTO. Siquidem hoc simulacro, exmente nonnullorum, Plato repræsentatur. Florentius quod fapientiam vincere fortuna humi stratum, hoc titulo infignitum. SAFLENS SUPRA FORTVNA. Sic enim docet fapientem a Fortuna minimare, quod caput Sapientis est liberum, et libertas, ex sententia Ciceronis in Paradisus, est quodammodo etiam jucundum, quia id maxime salutare, et utile est. 

Sapiens peculiaris. Superius alio hominem figura, quae ab Authorebus delineatur, ut pectus, & crinina exprimantur; quapropter Reuferius exhibebat auctore oculos iconem hominis in fella fupra putem locati, cum gladio pendente fupra caput, & quinque folis hinc inde ipsum ferrebat. Titulus eft. HOMINIS PECCANTIS SPECVLVM. Huic fupra eft illud emblema Florentis; vbi conftipitur enifis filos pendens fupra caput hominis coronatis fedentis, cum tali titulo. MISERRIMA TIGNORVM VITA. nec ab hoc fenuf eft alienum illud Reuferi, in quo eft pictura hominis, cuius icona aquâ exedit (refer end Titum) cum inscriptione. OVI TA MISERO LON G A proporetacae poffremitum deaftichi difitione hoce fundi terminatun.

Sic inconspicuum Titij, fuperfj; renascente, 
Sapiens vi pectus, non perit omne incertum. 

Verum
Monstrorum Historia.

Verum vt melius criminaorum malitia exprimatur pinxit Alciatus hominem fami proiectorem, quod poeta canis mordere, cum titulo. ALVVS PECCAT AUS.

Embl. 174.

LVS PLECTITVR. Quinque quidem sunt plerumque nonnulli, qui, cum laudentibus nocere nequeant, ut acceptam iniuriam vel sanctum, famulos, vel iurum ad 

Embl. 81.

Anseris hominem quem projicentem, quod poliea canis mordet, cum titulo.

LVS PECCAT A.

Embl. 90.

ALVS AVARVS.

Lari nostrorum ad homines.

Embl. 163.

Comparatio

Hanc hifloriam, seu potius fabulum tractus Herodotus, quam poeta Ouidius in libro secundoFastorum retulit. De Arione Citharedo, qui ob excellentiam artis, parta pecuniarum copia, cum patriam Gorynthum repeteret, in Pyratae incidunt, qui nummorum audire ducecum interficiere decreuerunt; quod vbi Arion animaduerfus, fapiens ac vir clarus, Citharadum aliquando latrones in vabum pelagi forte dedere fretum; protinus in medias eum apertis praebuit. Idem voluit exprimere Alciatus, quando delineauit hominem cum cithara in nautis in mare profectum, quem postea Delphin doro sublevatum in portum vegetit, inoffibit emblema. IN AV AVOS. Sic enim conatur demonstrare hominem opum efurientillimum, et lucriauididimum quas befiarum, vel terrena effe immaniorem argumentum promptum videtur ab epigrammate quodam graco primo libro Anthologiae extrato, quod latinum sic redidit.

Embl. 80.

Lari avis naturae.

Lib. 1.

Ad exponendam voluptuosam deliciam Costalius pinxit hominem effaminatum pulchris vestibus indurum, et incidentem. Hoc simulacrum reperientur homine Sybarita, qui non permissit, ut quiquam vestum plicam tangat, alicuam lites non defunt: hæc enim fuit naturae, et mollitis talium gentium, quæ ab edibus quoties in publicam procedebat, tanti in compositione vestum curam ponabant, ut eis carumdem plica moueretur.

Ad Dextranem publicandam Alciatus expressit hominem flabello museos pellettent, et altera manu cicadam tenentem, et inscipit emblemam. IN DECTRATORUM. Sic enim conatur reperiretare hominem, quae impudentes Dextratores explostat: concinarit autem Alciatus hoc emblema, ut nonnulli referrent, quia sincerus erat ac nonnullis ludimagiirris carpi.

Ad exprimendam incitiam pingitur apud Alciatum homo stans, finiftra facem accenfam
choenix
quam sit.

Liberorum

centum tenens, & alia meditans cum inscriptione. DESIDIAM, sicutem in hoc
simulacra, praetextus speculatim, totum ostenditur, quod lumen virtutum
& vitius alimentum ministrat. Propera alibi idem Author delineavit hominem
torquens fumus, quos postea scelerratim, ut defidium, & ignavium
monstravat, quae omnes muniti labores absumit. Vnde in terris vestit, Alcia-
tus exhibuit picturam hominis in choenice sedentis cum titulo. DESIDIAM
ABICENDAM, hac enim ratione homines ad laboroc sensator. Argumentum
destiftum ex parvis pythagorica, quae praeceperat non esse indidendi choe-
nici, nimirum cibo diurno non esse &dendum, id explicatur hoc tetrastichio.

Quisquis suas uberibus; num in choenice figere sedem.
Hoc prohibent amat docta saeculatam. &
Surge his, manu a susce labori,
Det tibi singulis crudinitas vs hora cibos.

Deniq; ad manifefestandum morositatam Florentius vestit illo simulacro, quod
in symbolia etiam memoramur, vbi homo ignem fodiens inscriptio
nampe est differens; hoc enim in loco legitur. MOROSIS CEDENDVM. difti-
ichon autem totum declarat hunc in modum.

Cedo morosis, num quo magis concursis ingen;
Tunc magis artis melia saecula haber.

Etenim in adagiis habemus ignem gladio non esse fodiendum, quod momentur
hominum iracundiam Principum, & Dynastarum conuiiis non esse excitandum, cum
haec massa, quod magis mouetur, e magis inaefcet, & vicina fin quiccat, lopitur,
& eextinguitur.

Succedunt modo emblemata simulacris exornata, in quibus homo cum variis in-
strumentis, & alius rebus inanimatis confpiciet. Pingitur apud Florentium homo
arborum inferens, cum hoc titulo. ARS NATVRAM IIVAT. ut significaret,
quod dicuit arbor cista inflitionem vs plurimum fructus insipidos producit, ut homo
nisi naturam doctina excolat, tanquam studis maffa in hoc mundi theatro virtuatur.

Apud Camerarium conspiciet homo non inferens, sed cædans corticem arboris
ex cuius vulnerum ballamum manat, inscriptione eft. VVLNERE VVLNERA SAI-[u]
deinde in disticho comparatur homo fipiti, qua comparatione Author homi-
nis duritiam, & faeculam deferetatur in hac verba.

Die age cum proprio tua vulnera vulnera sum,
Stipite cur hominum durior hoHis homo es? 

Postea quoniam desportibus fit mentio, conspiciendi licet apud Florentium hominem,
immo quem querum ambabus manibus cuellere conatur: inscriptio eft. AE-
NERIS ASSVESCENDVM, argumentum defumptum videtur ab Ouido in li-
bro primo de remedio amoris, vbi stet.

Quae praelat altae arbore fortissimis umbrae,
Quo postea & primo tempore, virga frater,
Tunc posteri manibus fumma tellure tenellis,
Nunc stat in immanentibus viribus atque suis.

Hoc emblemata Author nitatur admonere incumhendum esse in correctionem li-
berorum, dum adhuc in prima etate verfantur, quia tunc tradandam est sera, qua-
do est mollis, & virga cura eft; eft femper tenella in eam formam, quae ei petu-
num esse defideramus. Pictura hominis calcis laneis induit, cum fulmine in ma-
nu videtur apud Cofallestius titulus eft. VINDICTA DIVINA. argumentum de-
sumptum eft ab Ethicus, quoniam dicti pedes habere lannes diecehantur, quoniam lento
gradu, & fine cpecio ad vindictam progrescentur; id elegantissime hoc tetrastri
cho explicantur.

Dij cur di-

Jupiter athera, qui fulminee vibrat ab arce,
Intextus lanata ferint habere pedes.

bure ha-

Tardior risa Dei, & lenitox cognita vesti,
Flavici inscriptur crimina nostra pede.

bore pedes

Conspicatur simulacrum hominis apud Alciatum cum multis libris, & digito in-
dice labia prementis; inscriptio eft. SILENTIVM, voluit enim monere hominem
tacen-
Monstrorum Historia.

tacentem cognosci minime posse, an prudens, vel amen. S. Emblematis argumentum de proptemptu est ex libro primo Anthologiae graecorum epigrammatum, sibiit sociis hoc divi."

"Iac."

"Dum sæcès inventus, poterit cur duae habere,
Ne morbus animi nam, tendo regit."

Coffalus quandoque pinxit hominem necicioquid in puteo expicicantem, cum inscriptione. VERITAS IN PUTVEVM DEMERSA. ulladebat enim ad doctrinam Democriti, qui absum veritatem inuestigans, cur tandem in puteo lateret affeuerat, ut hominibus perspiceret, veritate in penetralibus naturae occultari. Alciatus vero delineavit hominem in aquis proprio Clypeo sustentatum, cum titulo. AVXILIUM VNVQVAM DEFICIENS. Cum Clypeus in bello, sed in aquis homini open tulerit; erit enim typhus, et symbolum veri, et fidi amici us tempere rentis. Alciatus hucus emblematis argumentum ex Graeco quodam epigrammate de promplut, in quo Myrtilus miles lecti suis encomia celebrat in hoc verba.

"Est in unius partis bonus duo muriitis utique
Tum mihi aperisse, tum de auriatius.
Arresto et ideo ne quis hodie ad vivendum, de ideo
Solvit usque auriatis odisse, ut salvius.

Hac carmina sic latine redduntur.

F

"Effugi geminum Clypeo distriinent in uno
Myrtilus, &养护natis fortiter, ait namans
Arrivus Clypeum depressa flammea pappus;
Flavibus oppositis, helligeris figuris."

Fugitatur apud Alciatun homon mendici habitu, dextra pateram, & sinistra Pictearum tenens, cum inscriptione. IN SIMVLACRVM SPEI. Etenim hoc emblemate bonum euentum manifestat. Patera in hoc simulatos collocat; cum Gyraldas etipiter in vidisse puerum fpei in numisma auroe Adriani Imperatoris, quod praeventabatur a multilib pateram tenente, hoc titulus decorata. SPEI SIMULACRUM.

"Ad rem Alciatus effigieit hominem compedibus aureis detentum, cum titulo. IN AVGICOS. properecr inaercriptis veribus id declarat.

"Vana palatina, quos educat Aula, etcantes
Dicitar auratis nelleres compedibus.

"Sic enim alixios, vel ut alii volunt, matrum vxoris diuius manifeste voluit, argumento defumpto ex apophategmate Diogenis, qui folcebat dicere Aristippe Philosophum aulicum aureis compedibus coercerii, ne exire potter; quia splendide Principum vita captus philosophicam vitam agere non poterat; quapropter Seneca in hoc intellexit recutit vanum esse, & absurde compedes suas tanquam aures adamare. Coffalus pinxit hominem norma Lesbica quadratum saxum metienter, cum inscriptio. IN AULICOS, properecr inaercriptis veribus id declarat.

"Aulici qui
H

"Dum certis incerta sequor, res prodigus, omnis
Veritatem in famos, & miñeros cineres."

"Chymifca appellatur miseria, quia pollicentur aurum illis, a quibus aurum petere, deinde in arte chymica nonnulla fungant nomina, sicut Leonem viridem, ceruum fugientem, aquilam volantem, florium saltantem, Draconem caudam auum vorantem, bufonem tumidum, & iunia nugamenta, in ab aliiis intelligantur: immo cum argentam inter experimenta vana conipumerint, bonis omnibus consumptis, nempe in famos, & cinereum convertis, annofi, pannoni, cfurientes, temere sulphur oleum.
Vlysis Aldrouandi

tes, & propter affiduam hydragirii contracationem, nil nisi paralytiam immedicabiliter reportant.

Cenatr. 1. Apud Camerarium conspicitur effigies hominis seni aceruam intuentis cui titulo, 
SIC OMNIS CARO. id potest explicatur tali difticio, 

Quisquis e hanc sunt, qui semitas foris mantupium 
refpecte, in fruentem, poss superciuminsi.

Embl. 13. Icon hominis Solen intuentis eff apud Florentium, cum infcriptione. IN DEO 
LATANDVM. Sic enim Author nobis persuaudiere nittit, quod veluti Sol mini- 
me a Coelo remotus improsequit terrarum orbem lustravit, hominis quod: 
amus licet corpore clausus, Deum mediari potest. Apud Cofalium videtur effi- 
gies hominis oltendens annulum arcum est digito extraeunt, cui titulo. LIBER- 
TAS. Quaandoquidem annulus arcus libertatis privationem designat. Apud cum- 

dem effigiat homos in tabula humanam imaginam, quo simulacrum representa- 
tator Protogenes pictor, qui feri nunc quam penicillos deponebat: idecirco Author 
at contrario fenîium monet aliucum fieriandum esse, fici et canebat Poeta.

Interim amans fereinapondus habet.

Demum Reutheus pinxit Mercurium in medio circuli, cum titulo, MVLTAM 
MVLTVM LEGENDA. & fexcenta eius generis apud illum vide se licet. Mo- 
dô convertendus est animus ad emblematam, in quibus figura fenus ometatur. 
Sicquidem Florentius habet picturam fenis cystum abieicientis, & pueri manu 
concausa aquam e fluvo bibentem, cum infcriptione. SAPIENS SVPERVA-
CANEVA BONA NEGLIGIT. Hac effigie repræsentatur Diogenes, qui aliquando 
obseruans pueros manu aquam bibentis, dicat, idcirco Author 

Cat. opif- 

mur orator 

fenex quod 

præfistitrit.

Embl. 41. Icn hominis Solem intuentis eilapud Florentium, cum infcriptione. JN DEO 

SICENIM Auctor nobis persuaderenit amuros, quod veluri Sol mini- 

me a Coelo remotus proprio splendore terrarum orbem luRrat, hominis quoq; 
animus iicet corpore clausus, Deum meditari poteft. Apud Cofalium videtur effi-
gies hominis oltendens annulum arcum est digito extraeunt, cui titulo. LIBER-
TAS. Quaandoquidem annulus arcus libertatis privationem designat. Apud cum-
dem effigiat homos in tabula humanam imaginam, quo simulacrum representa-
tator Protogenes pictor, qui feri nunc quam penicillos deponebat: idecirco Author 
at contrario fenîium monet aliucum fieriandum esse, fici et canebat Poeta.

Interim amans fereinapondus habet.

Demum Reutheus pinxit Mercurium in medio circuli, cum titulo, MVLTAM 
MVLTVM LEGENDA. & fexcenta eius generis apud illum vide se licet. Mo-
dô convertendus est animus ad emblematam, in quibus figura fenus ometatur. 
Sicquidem Florentius habet picturam fenis cystum abieicientis, & pueri manu 
concausa aquam e fluvo bibentem, cum infcriptione. SAPIENS SVPERVA-
CANEVA BONA NEGLIGIT. Hac effigie repræsentatur Diogenes, qui aliquando 
obseruans pueros manu aquam bibentis, dicat, idcirco Author 

Cat. opif-

mum orator 

fenex quod 

præfistitrit. 

Mors Aschi 

lustpeig. 

Embl. 31. Embl. 31. Emblemata mulierum effigie exornata non sunt praetermittenda. Nam Flo-

rentius exhibet iconem mulieris nempe Diana arcu, & sagittis munere, & Ceruam 
secundam, cum insciptione. LABOR AMORIS DOMITOR. Finxerunt Poetae 
oiim Cupidinum omnes Deos, atq; Deas, præter Dianam, vinculis amoris constringentes; propterquequid Diana, in affidius incumbens venatione, nullo modo putit 
irretiri; unde significare voluerat fardam illum voluptatem indigises modis corpus, 
& animam pollutatem, odio, & mollitie nutritam, labroribus, & vita asperitate do-
mari; idecirco ad rem sic canitur.

Oita se tollas, perpiuesa libide, 

Deum labor affumam, dragonta domat.

Embl. 12. Iinius quoq; delinat venufant mulierem, nempe Venecrem, capit velato in 
fella.
Monstrorum Historia.

fellæ pedicis illaqueata fedensem, ut pudorem, et cufto diam domus signification, quæ
vexibusus competit. Propeterea miniuminis uidiis, iconem Venetis statum supra
refudinim cum titulo, VXOR CVSTOS EDIVM. Prædictis Alciatus addit
iconem trium puellarum iadis talis inquirentum, quæ nam fito esse concepur, 
quæ
uxoribus competit. Præterea eminus vidisse iconem Veneris stantem fupra
stilum, cum tute quæretas simili, necesse fuit, cum tamen, tegula
reptè in capit lapfa, vitam finiuerit, hinc veritatem alsequitur illud adenugm, fecli-
cet mala, vel etiam non quærantibus contingere, cum bona etiam quærantibus vix
accurant. Præterea iconem mulieris, cum pavoine monfrat Canerarius, & multa
aliam humanis generis proponunt Theores, quæ apud ipsos font legenda, & ponde-

Deniq; si consideremus semihomines, feu potius ftauam humanas in emblems
ibus expressas; primo conicacari licet apud Alciatum figuram hominis vmbelico
tenos, cum partes inferioris fERPENTINAM habent figuram, hac icon dextram man-
num ad Colum attollere videtur cum titulo SAPIENTIA HUMANA STUL-
TITIA EST APVD DEVM. Proculor hoc emblema in illos, qui spiritu celel,
& anima rationali referunt futi, nihilominus in terrenis rebus vmpus verfatur,
& negligence meilere fi conditione, in bellum in naturam degenerantes, & vuper-
naquaquam medrantes, humi reponit; de hac figura liber quartus Aristologiae le-
genus est. Apud eundem Alciatum efigitur homo vmbelico tenos, nam dein-
ceps eft laps quadratus, cum titulo. TERMINVS. Miniminas tamen videbile ali-
biancfiguram alia inscriptione decoratum, nimirum. NVLLI CEDO. Hac
icon Deum terminus repreffetur, quin nec ifpi Ioui cedere voluit: sic enim extre-
ma dies, vel terminus mortis signification, uitra quem progredii non licet; praet-
terquam terminus ftabilitatem, & immobilitatem estendit. Florentius verò pin-
xum humanum feclorum regio coronam diademate, cum fceptro in dextra, & hoc ti-
itulo in finiftra. VIVIT VR INGENIO. Sic enim patefat omnia esse inania,
prater famam, quam homo vivens ad pifcitur, nam deinceps etiam defunctus per
ora hominum perpetuo voluit. Ad rem ignitum canebat Ouidius.

Niclas Signatiu, spectatius varius; super facculi pepolari
Notsttum fcr poftaritatu habet.

Ad finem Costalius exhibet humanam flatum supra columna, in cuibus faciem
fol radios mittere videtur, cum inscriptione. IN ADVOCATOS. Pro huis in-
telle quæ incoluntur, Memnonis flatum in Aethipia tanto artificio soli remat,
vit, quando aurei Solis radij eius os tangebant, quamdam veluti vocem ede-
ret. Hac iigitur pictura Author aducatos auros descriptum, qui non loquentur, hui-
iffi splendor eorum oculos illuiferaeit; non immeritae ignitum canebat ille.

Iuris cufolus promittit, & accepto autum.

Iam accedendum est ad emblematum, in quibus plures hominum icones conspicitur
eternem. Reueliatus pingit Deucalionem, & Pyrrham genus humanum facris re-
parantes, cum inscriptione. MILLE HOMINVM SPECIES. Quamvis alibi
idem Author deincuius erat Dumon, & Eum fecus iis hominem ponit vetiti, cum titu-
ulo. VITA MORS. cum homo in libero verfur arbitrio, vt quam voluerit part-
em amplectatur; idcirco Alciatus figurat hominem togatum in cathedra seden-
tem, cuius dextre Pallas, & siniftra Venus adhaeret, cum tamel legem alio-
qui videat. Sic enim Author offendit hominem virtutibus dedimus, fepæ, fludiis
omnis, perdiwm luxum fecari. Quare, ad manifestandum homines huiusmodi vita
iubus, Costalius figuravit complices in capicio co mendentes, cum titulo. IN
SCAPHIO NE EDITO. Hoc enim fuii symboolum Pythagoracne infearios ho-
mines indicans, quorum coniudat in Scaphio erat. Vittana iigitur virtus vitia, ad
quod Alciatus nos horatur, pictura hominis rostrum porci viris pluribus offerens,
cum titulo. IN DIES MELLIORE. Ut signification, in dies procedendum effe
in melius, quoniam porcos pasceo non retrogradit, sed semper progreditur, qua
de re aliqua temporis pertinuca effluere non permittatur, quin aliqua fiat progres-
sus, & aliqua virtus acquiratur. Huic non diffimile erat symboolum Caroli Quinti,
cum titulo. VLERIVS, propeterea iure merito poterimus canere.
Nulla dies abeat, quam linea dulce a superfi.

Quidam pinxit cor ardens manu à Celo demum inter duos homines dextrarum inuicem iungentes, forte ad manum fandam religionem, quae amicitia, & concordia stabilitur. Alioquis Alciatus effigieavit virum, & mulierem sub fopiera arbore fedentes, & dextrarum inuicem copulantes, cum icocone canis, titulus eft. IN PFLDEM VX ORIAM. Etenim duo funt, nimium fidei, & amor, quae coniugibus maxime competunt; canis autem symbolum fidei, & arbore pomiferia symbolum amonis effer perhibetur, quod omnibus ferialacta effe diceretur: refer enim arborum ma-
torum auoreum Heliodori Veneri dicatam, quam beneficium Hippomenes Atha-
lantam superavit.

Succedunt ila emblemata, in quibus icoones hominum in regali dignitate confi-
tutorum confpiciantur. Nam Alciatus coram simulacro Regis, hominem viui, cum defuntia ligaturum repræfenatur, vt manifefterer conditionem filiarum, quae à parentibus in matrimonium, fenibus, & valetudinarium collocantur: quocirca insepultura efmula.

NVPTA CONTAGIOSO. Conqueritur hic puella de inhumano patri, quae cun viro luce gallica fedita nuptia dedicat: idem videtur manifefare Co-

hucus quando pinxit patrem illum in aumen rapidum precipitantes, au quo simulac-

Ia non folum fialcum fenibus, & valetudinarium nuptia interregnum, fed etiam filij

viri fexus, quos ad fubmersus Deo in Religionem funt interregnam. Nam:

cucinum videtur valde fimilium illis, quod omnium valde fameliae erat æqualis

Tyrrenorum Regi Decorum, & hominum contemplator, qui inuita quadam fero-
citate motus, corpora viuente morituri interregnet, quod nimium fui refeicit.

Quod eft, inuentit hinc fcriba non pro certo, fed auctum ad hanc efla peculiare

Etenim duos fumti, namimi & amores, quae coniugibus maxime confluunt. In

DIPTIS TEMPVS hujus carminibus explicatur.
Monstrorum Historia. 277

Magnifica medius sedes alii divers in aula.
Circumstanti variis quatuor hunc familia.
Vnum habet veris flores, fructibus gerit alter
Aut alter, cornu dinita suspeditans.
Porrigito in calatho maturarum tertius unum.
Multiplicem velit demit, quartus habet.
Affititi foribus mendicis homunculis, panem
In lacera, gestis supplicia, vellet rogans.
Sciisse in signum, quod agentibus vige tui.
Commoda tempora sunt omnia mutabilitat.
At contra signum, quod mendicantis, omni
Tempore, descendent omnia pauperibus.

Cum de coronis paulo ante facta fuerit mentio, non eit a ratione alienum,
pidura Alciati exhibere, in quo duo vicinertis ex olivis contextis coronant medium,
qua multa alii ramis olivis ornati concomitantur. Hoc emblema docet Alciatus
optimum diversa a patria summis honoribus cumulandum esse; nam, per delineatum
simulacrum, representantur Thrasibulus Atheniensis eurius, qui patriam a fuitia tyr-
anniis liberavit, deinde interposita haec publica; de abolendis praeteritis iniuriis,
legem fanxit; haec de cauta coronam ciuitatem applicat totius ciuitatis promote
hoc ex euangelica doctrinae de injuriis remittendis conformiss effe videtur.

Coffalibus etiam pinge virum cum fulgure in dextra, & aquila, in folio Regali,
ubi icon mulieris saepe munita confpicitur; haec duo simulacra iuvenem, & Themidem
officiant, ut Deo iuvenem sublimem petenda esse in intelligamus; quod denique Themis,
faepe, in caeco hominum defideria praedicere dicitur. Deus enim immortalis ad homini
num cupiditates, & prava criminem effe pronus, immo crimine esset utique, quod pra-
sanum numinum non efti dierit, & fecelerata cupiditates explere vellit.
Huic simile fuit emblema Florenti, in quo apparece vir coronatus cum sceptro fem-
dens in throno, ut eum cum conquis endis in clyvium etiam quae cum tibi.

Embl. 134.

Iustitia a Deo petenda.

Embl. 55.

Iusticia divine dina qua.

Prisci enim simulacrum Themidis iuvenem, ut quicquid a Deo factum, iuvenem
insigne fuit, ut quicquid Deo sublimem, ut quicquid Deo divinum accipere, vel de iu-
vine aeternitatis dubitauerint. Sum, in hoc terrarum Orbe, impio, quem adhefio-
tos, & iuvenes depressos obferuauerint. Unde Claudianus in Rufinum canebat.

Sepem multis dubiam traxit sententia mentem
Curarent Superi terrarum, an nullus ineffet
Rex, & interius fuerem mortalia causa:
Nam cun disapos quosque fede munari,
Prescriptus: maris fines, annos qneous,
Er lucis, nefidis, vicem, inque omnia rebar
Consilio firmata Dei.

Venit idem poetam paulo post addibat.

Sed cum rect Hominum tua caligine volui
Apticerem, laeteque diis flores noci
Verasque plus, furtus labefat & cedebat
Religie.

Postmodum Poeta ad fanientem qui reuetifus mentem, & dificultatis aferens
solucionem, fururus fcele cecinit.

Abitus ludic tamendos Rofani penul summum,
Aboluitis Deus, iam non ad culmina rerum
Intus eceutte quorum, tolluntur in altum,
Vt lapis grauiore ruant.

Quandoquidem vitiris necessitas viquis, & semper Deum cometat rerum index cor-
unum futura, qui a facra lege diecifuerunt.
Vlysis Aldrouandi

Neq; ab emblematibus cataphractarij arcenatur, cum Alciatus delineauerit hominem armatum cum intere libros tenente colloquientem, qui pictura Diomedes, 

& Vlysiés offenduntur: quorum alter, virium, alter verò ingenii symbolem effe perhibet: sic enim colligimus, in rebus gerendis, robur corporis, & prudentiam animi effe adhibendam: qua de re Alciatus sic canit.

Embl. 41.

Viribus hic praebat, hic pelles acuminem mentit,
Nec tamen alterius non esse alter ope.
Cum duo contumæri venit, victoria certa est;
Solus mens hominem, dextra vero deftituit.

Pariter Alciatus duos homines cataphractos dextrae copulantes designavit, cum titulo. CONCORDIA. Argumentum videtur desumptum ex Cornelio Tacito, qui dextrae vis, citoque ab exercitibus datas emblemata effer referet: quapropter non immortius canitur.

Scylla ad 93.

Deminus Alciatus exhibet picturam hominum armis munitorum in carcerem tendentium tubiceinum, qui classificat cecernatur: eum titulo. PEREM DELINQVENTI, ET SVAJORIS CVPAM ESSE. Argumentum depraecompntum est: ex fabula apofctica, ubi tubicenas in bello capti fit mentio, qui cum neminem occiderit: in tantum se esse pronunciabit: eum tamen indicium factit ipsum, inter carceros, mortem magis pronunciabit: nam quaevis praeclinum effe express, alios tamen ad bel- landum concitauerat: quidem, ex mente furiarum reum, quae, & qui affen- sum præbent, nimium de lingue, & hominibus, aequi, & ullephice abiunt siti.

Hoc emblema in illos potissimum torquetur, qui verbis, & consilii Principes ad belligerandum soliciitant.


Embl. 173.

Scribunt enim rerum naturalem inuigilatores tympano ex pelle lupi fabrefacio, & pulfato, alterum ex pelle quainacos ob- mutacere: quemadmodum in Historia Quadrupedum digitorum fuit exaratum. Hoc igitur emblemate voluit Author infinuare, esse nonnullis, qui ob mortem sua- sitatem, & virtutem splendorem, pot mortem suum memoriae potissimum relinquant, & vicevmm effe alios, quorum memoria, ob fieriacem mortem in possefitate non extinguant. Ferunt enim sui parte apud Turcas Hynniadem quemdam Ducem fortissimum, cuius nomen pot mortem etiam adeo terrificum fuisse dicitur, ve nutrices ad cohors bendum puerorum vagitant, Hynniadem adfesse simulare. Iterum Alciatus figu- rat homines poma Loti arboris legentes, cum inscriptione. IN OBLIVIONEM PATRAEAE. Hac pictura Vlysiés comites representantur, qui in insula Lotophagoorum profecti, & dulcedine huius frutus alcei, nullis precibus adduci poterint, vt in Isiacem reverenterent, quemadmodum apud Hymenem legissent. Emblemata at- tiner ad illos, qui, in aliquo ameno de gentes Solo, patriam oblivione delant, vel potius spfcerar ad illos, qui ad saligungim dignitatem pertenentium, & fiui, & formae redduntur immuniores. Inuper cfigis Alciatus hominem cecum haesitante hominem videmem, fed fractis cruribus, cum titulo. MVTVVM AVXILIVM. Ar- gumentum deprecipitum videtur ex libro primo epigrammatum græcorum, qui habetur tetrastichon hic latinè redditur.
Cacus claudum humeris gerat, pro manere tanto
Ille oculos claudi mutua dona refert.
Imperfecti ambo vocants, sed corpus in unum,
Quadra, deest facius, praebat etsi, sua.
Eiusdem omnino argumenti fuit illud hexaëtichum Antiphili, quod sic latine redi-

ditur.

Ambo mendieis, cacus, clando: si fuere;
Alterat alterius suilulis arce malum,
Alteriens humeris claudum, qui luce carebat.
Claudi oculis dubiam tentas inire viam.
Coniunxere simul, quod sic viris negarat.
Natura ambusbus sic factis sua fuit.

Hinc colligendum est ad subleuandam humanam vitae inopiam, hominem homine
indigere: nam quemadmodum non omnis tellus fert omnia; ita quoq; quibus qui-
ibuslibit non abundat; propterea propertia vulgata circumferuntur paene. Vnum homo
nullus homo. Manus manum fricat; Multi manus omnis reduntus lexius, & alteri huia
generis, quae in Rubrica Adagiorum fuerunt recitatae. Item Costialis duorom
minuim picturam exhibit, quorum alter apprehensis equi caudam incassum exclu-
re nititur, at alter singulos extrahens extrahens pilos tandem totem caudam eucliet, incri-
prio cit. EXEMPLVM SAPIENTIS, ET STVLTI. Hinc colligendum est

omnia temporis diuturnitate fieri: vide operm irae. Ovidius canebat.

Tempore Voemrum compefuit tempus.
Idem author effigiat virum lacrymantem, & virum pàrimentem, cum incriptione
IN VITAM HVMANAM. Per hunc simulacrum, intelliguntur Democritus, & He-
raditus; liquidem domo ego egressus, humanas inepta luctu foletat exipiere, quia
omnibus illi deplorant ad esse videbantur. Ex altera parte Democritus
cadem motus cauda ridebat, quia humanas actiones tanquam ludere dividatur.
Immò fi hodie reiuerent ampliori, vel luctus, vel rust materiam in-
currerent; cum omnia in diee fani deteriores: hinc Horatius aniam canendi arri-
puit.

Damosa quis non imminuit dies?
Actas parum verum amnis tulit
Nos negieri, non daturos
Progeniem visioforem.

Posfremò Alciatus exhibebat duas hominum icones, & alterius vestibus figuram ci-
cadarum addit, alterius vero calceis, picturam crescentis lunae, cum titulo. NOBIL-
ES, ET GENEROSI. Quandiquidem Aristoteles inter nobilitatem, & gene-
rofitatem colloquata diferiment. Cum nobile vocetur illud, quod ex bono genere
profectione est, generosum vero, quod ab natura non degerant. Immò ab ilibi idem
Philosophus praetulit eisque ascerabit altiorem generum, quam nobilim appel-
lati, quoniam nobilis maiorum tantummodi virile, & gloria fulget, generolis
arem, & sui, & maiorum virtutibus commendatur. Itaque omnes generosi sunt
nobiles, cum tamen non sit necesse Huiniu propensionem conversionem admittere, cum
omnia nobiles semper non sint generosi; nomic; nobiles quidam omnino demisso-
em a viriment maiorem degerant. Apud Athenienscs igitur, cicada erat nobili-
ri tatis symbolum, & propterea crinibus illis nodabant, ut nobiles, & indigenas se
efs cuculis manifestaret, quapropter Athenienscs orti ando, nempe cicadides-
riri cognominati fuit. Huinius ratio inde orta esse videtur, quia, inter easter ani-
manes, cicada poenitem invitabat; indigena nominantur, cum in ea regione, in qua
uacuatur, pariter vivunt, & moriantur. Quamobrem homines latifores, & gloriosos
atv supporter, liminum cicadides teclos: igitur optimo appellare poteramus. Cari-
rum, quia Romani alius populos nobilitate antecedere visi sunt, figuram lunarem
in calceis lusibues retulerunt, vel ad significandum Romani imperij conditionem,
quod statim creceerat, & traebat temporis, infir Luno, decretecebat, vel, ex alienum
mente, ad inurendam viris superbis notam inamabilitatis rerum humanarum, cuin
symbolum Luna esse perhibetur, quia ab obscuritate im lumen, & ruribus in obscuri-

Embl. 136.
L.1.de biff.,
Lib.2.de ar
tegat.

Cicada cur
effes fymbo-
lum nobili-
tatis.

Aa 2 tatem
Vlyssis Aldrouandi

IAM veteranibus memoriis hoc scripturatum legimus, & in aliquibus nummis etiam obfueratumius, quod imaginem tum partium humani corporis, & interdum integri hominis in monetis Antiquitas impressit. Ideo in prima facie huius Rubri praeclarum, & de inceptis de integro hominis simulacro verba fient. Quando igitur humanum caput in multis numismatibus cufum obfueratur, pro comperto habendum e multitudine, & arcu ad occiput vifitur, cum potest in lateri in uero nummis imaginibus impreffur, vel quoad doctrinam, vel quoad dominium, impreffur capitis Virgilii, vel aliquorum Poetarum, excellatara, Ciferum vero, & aliorum Principum praeclaram Imperii denotat.

In numero aneo caput Iulij Cefarum, cum corona ciuica cufum, clementia signatique perhibetur. In alijs nummis consipitur caput hominis lauro coronatum, cius uerumpharetra, & frontem stellaris, & hinc fortasse Apollo conferuantur. Item caput humanum exuuis capite tectum, cum fulmine ad uigilum, & arcu ad occultu uifitur, cum potest in lateri in uero nummis imaginibus impreffur, vel quoad doctrinam, vel quoad dominium, impreffur capitis Virgilii, cum rioni, & aliorum Poetarum, excellatara, Ciferum vero, & aliorum Principum praeclaram Imperii denotat.

Et caput humanum in moneis etiam obfueratur. In numero cuneo caput Iulij Cefarum, cum corona ciuica cufum, clementia signatique perhibetur. In alijs nummis consipitur caput hominis lauro coronatum, cius uerumpharetra, & frontem stellaris, & hinc fortasse Apollo conferuantur. Item caput humanum exuuis capite tectum, cum fulmine ad uigilum, & arcu ad occultu uifitur, cum potest in lateri in uero nummis imaginibus impreffur, vel quoad doctrinam, vel quoad dominium, impreffur capitis Virgilii, cum rioni, & aliorum Poetarum, excellatara, Ciferum vero, & aliorum Principum praeclaram Imperii denotat.

Et caput humanum in moneis etiam obfueratur. In numero cuneo caput Iulij Cefarum, cum corona ciuica cufum, clementia signatique perhibetur. In alijs nummis consipitur caput hominis lauro coronatum, cius uerumpharetra, & frontem stellaris, & hinc fortasse Apollo conferuantur. Item caput humanum exuuis capite tectum, cum fulmine ad uigilum, & arcu ad occultu uifitur, cum potest in lateri in uero nummis imaginibus impreffur, vel quoad doctrinam, vel quoad dominium, impreffur capitis Virgilii, cum rioni, & aliorum Poetarum, excellatara, Ciferum vero, & aliorum Principum praeclaram Imperii denotat.

Et caput humanum in moneis etiam obfueratur. In numero cuneo caput Iulij Cefarum, cum corona ciuica cufum, clementia signatique perhibetur. In alijs nummis consipitur caput hominis lauro coronatum, cius uerumpharetra, & frontem stellaris, & hinc fortasse Apollo conferuantur. Item caput humanum exuuis capite tectum, cum fulmine ad uigilum, & arcu ad occultu uifitur, cum potest in lateri in uero nummis imaginibus impreffur, vel quoad doctrinam, vel quoad dominium, impreffur capitis Virgilii, cum rioni, & aliorum Poetarum, excellatara, Ciferum vero, & aliorum Principum praeclaram Imperii denotat.

Quandoq;numismata caput hominis insignibus militariis affixum praebentur, quod in numero aneo Claudij Cefarum potissimum consipitur, ete, ex sententia Eriij.

Præterea in pictlis, Antiquorum nummis duarum manus junctae visuntur, quæ prac- culibudo fide in dicabat, cum inscriptioni id iniminae videatur, nam in aliis legi- gur. FIDES ROMANORVM. in aliis verò. FIDES EXERCITVM. Quamuis haec manuum copulaturn figurâ ad alia etiam significata trahatur. In aliis nummis quandvppus manus exalere cepit, atque signum exercitus Imperij Ro- mani praebetabit, vt beneficium Concordiae oflentaret. Sed in merito Philippo Imperatoris fub aequore cernitur, cum manus aperta apparat, & hoc simulacrum Gabriel Simeon libertatem indicavit. In aliis, in aliis imaginibus, manus tamen aperta significatum auget, ad efferentiam manus complicata, quæ apud Prifcos impeditamentum demonstrabatur. Aliquin in numero Graeciorum, manus mulieris genuflexa eponiggatur, cum inscriptione. REPARA- TIO REPUBLICAE.

Hæc est de figuris partium in nummis differentium, modo ad integra hominis sim- gulariter in monetis impressa accedimus. Primum de icona pulionom fermon habe- an, Aeneas Vicus exhibet numnum Commodi, in quo præter quattuor ad quattuor an- partes exprimendas visurtur; quibus alii retulerint, horum queruem tres nus- dos, & quattuor indubitut, immo addunt nundorum primum, manibus calithor fluminis plenum, ad Ver denotandum, gefare, secundum docta falcem, ad medem Asias indicandum, tenere, tertium finitur caulis fluminis onuitum, ad mon- frandum Autumnum, ferre, & quattuor tandem indutum humeris bacculum, ad quem pendent auii mortua bauilare, ut fortius hiemem manifestaret. In numismatismbus quisbuidam conspicitur iuuenis coronatus cum tripode, dextra flagitata, levis citha- rum fringit, & immans fers pen ad pedes aiceat, ibi quoq; cernitur laurus cum cor- us, sub qua nouam pulle fedent, vbi fesilibra aquæ perennis est. Erizus hy flo- laes, Apollinis cuc Mufis in monte Parnaso apud fonte Callabii representa- tribatur, Quamuis simulacrum Apollinis in aliis nummis aliter effigatur, siquidem interdum conspicitur iuuenis flanis finiftra lyram tenens, vbi vix nudus aborbi efft alli- gatus, de cuius ravis sifilia pendet; sic enim Marsiam ob Apolline finiftra supematum demonstrabatur. Erizus monstrar iuuenem bauilantem Arietem, & Mercurium effe autum. Sed alter figuratur in numisma Hadriani, vbi icon iuuenis altera manus caduceum, altera vero Imperatorem apprehendit, cum inscriptione. \textit{FAELICI- TAS AVGVI ST}. At in nummo ence Vetelii icon viri cum virga, & ferpente, & ngoxta
Vlyssis Aldrouandi

nothua ad pedes, Aesclapium significat. Aliter vir flans, & adherens baculo, ad Serpente circumdato denotat Aesculapium, vbi confpexitur icon mulieris serpens temp pertractantis, quae Higiam, fue Deam salutis denotabat. Haec autem imagine in uixta fententiam Erizi, cufc fuerunt ad denotandum, verum totius Orbis salutem effe illum Principem, cuius imago in altera parte numismatis conspicuebatur.

Possequeam in virorum icones incidimus, licet conspicui in nummis Domitiani iconem venerandi viri, qui dextram tribus mulieribus extra tempum genuflexis portigere videtur; sic enim arrogantia Domitianorum ostenditur, qui ex fententia Erizi, tanquam Deus adorari voluerit. He obiter notandum est, quod ante dictaturum C. Iulij Caesaris, in numismatis, nonnulli Deorum effigies imprimebatur, & praecepit illorum, quos Antiquitas singulare quodam honore afficiabat. In nummo argenteo Auli Pollihumi est eclauna viri, ante aram, manum dextram ad tauren portigentem, hac ratione Vetores Sacerdotem Diana sacrificantem demonstrabant. Quando vero viri veile Sacerdotis indicant, ad quorum pedes multae animantes iacent, ante aram videntur, ex fententia Erizi, Imperatorum facra fidele estfuntu, Aliquin vir indutus vestibus Sacerdotis ducens opus denotat Consulem, qui de Victoria relata, meritas Diana agit gratias significavit, in numis marci conspexitur.

Postea in virorum icones incidimus, licet conspicui in nummis Domitiani iconem venerandi viri, qui dextram tribus mulieribus extra tempum genuflexis portigere videtur; sic enim arrogantia Domitianorum ostenditur, qui ex fententia Erizi, tanquam Deus adorari voluerit. He obiter notandum est, quod ante dictaturum C. Iulij Caesaris, in numismatis, nonnulli Deorum effigies imprimebatur, & praecepit illorum, quos Antiquitas singulare quodam honore afficiabat. In nummo argenteo Auli Pollihumi est eclauna viri, ante aram, manum dextram ad tauren portigentem, hac ratione Vetores Sacerdotem Diana sacrificantem demonstrabant. Quando vero viri veile Sacerdotis indicant, ad quorum pedes multae animantes iacent, ante aram videntur, ex fententia Erizi, Imperatorum facra fidele estfuntu, Aliquin vir indutus vestibus Sacerdotis ducens opus denotat Consulem, qui de Victoria relata, meritas Diana agit gratias significavit, in numis marci conspexitur.
Monstrorum Historia.

283

Monstrorum Historia.

iusculatio est quoddam indicium operis, quod homo aggressus est. Verum efigies viri supera spolia, clypeos, & arma fedentis, manu sub genu adhibita, secundum Erizum, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicia. Propteram quod imago hominis agitament iaculantis in numero Darii Perfarum Regis cujus est.

iam ad iconas supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.

Propteram quod imago hominis signatium in numero. Darius Persarum Regis fuit. Lam ad icones supera eque caratas accedemus; etemum per virum armatu in eque sedentem, hafta, & flagello munimentis, Erizius Martem defignat. Neptunus verò in moneta Tarentina argentea signatur, & voluit Houlus. Collectarum viri nudus equitant in numero, cum panno ab humeris pendente, & ventris agito; utem cum aculo in dextra, & dubus in sinistra. Aliquin vir equo adhaerens, cum aculo in sinistra, & icona stella capiti impendente, Castrorum Deum manifestat. Erizutamen hoc simulacrum, Provinciam Parthorum offendidit. Quando vero intuebimus viri supera eque alatus, qui telus in bello capitio leonis, & draconis integratia iaculantis, & neptunus, ductus Erizus, Regem Daciae ab Imperatore superarum fuisse indicat.
Vlysis Aldrouandi

cum fulmine in dextra, & hafta in sinistra, ad cuibus pedes hominum appararet, hacq; ratione iouem feruatum minuant, nam per hominem parum in hoc nummatis sculptum, Imperatorem a ioue feruatum intelligunt. Quando verò in numero argenteo Alexandri Seueri conspiciam hominem nudum, panno ab humeris pedente, dextra fulmen ictulament, & sinistra armamentem, iouem propugnatorum intelligere dehens, sed siliquando in eodem numero conspiciumus viri nudum dextra haftam, & sinistra fulmen tenentem. Iouem statorem apprehendere dehens.

Choulus tamen, ad significandum iouem statorem, in numero argenteo Dicocietian, virum nudum panno ab humero sinistro pendente, dextra orbem cum victoria tenentem, & cum aquila obscurat.


Sol orien. quomodo in descartear. Pictas simularum. Numismata pleure de ioces hominum in curru exhibent, propter does Erizus scribit, si aliqando contingat, ut in monetae conspiciatur vir in curru a quatuor elephantis tradito, cum ramos laureo in dextra, & leptra aquila decorato in sinistra, tunc Imperatorem, debellata aliqua provincii, triumphantem intelligere dehens. Aliquin, ex mente eiusdem Authoris, vir dextra tenens ramum, & sinistra quidem flinte claua, vbi icon Cameli, & Struthionis sit, Arabiam ab Imperatore superatum esse.
Monstrorum Historia.

285

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia.
Vlyfsis Aldrouandi

VENVS GENETRIX. Quandocidem Romani, & potissimum gens Iulia ad Venere genus fummand trahere alere-rabant, & haec moneta ad explicandum partus exicitarem eftu sui fines perhibetur.

Cum infinita feri numismatum fent gener, modo rariara fent recensenda idem notandum eft monotata aureas, & argentem Othonis efi raras, cum tamen monetae aeeae effe non videantur. Icen rarae fent monetae argenteae Augusti, & potissimum quae in altera parte coronam quenam referunt, immoraeae, quae fiatutum Augusti equitantem representant. Numismatae areae Vepabani sunt rarae, & potissimum illa, qua leude caprae imaginem exhibet. Monetae areae Tiberial rarae sunt tantummodi illa, quam alterum latus effigiem templi calatam habet. Pariter ra-

ta sunt numismata areae cum effigie Augusti, quorum oppugnum latus corona roftra-
ta eff infigitum. Sunt quidem rarae monetae areae Caligulae, fed potissimum illae, quorum pars oppressa fimulacro Deepietattis effi decorata. Numismatae areae Clau-
dii, illa non rarae, quorum inerfum latus gemen gemina opuscapie efi referunt. Neronis nummi arei ili sunt rari, quorum pars oppressa quum rigoratam exhibet, & rari-

di sunt illi, qui effigiem Popaes eius voxoris calatam habet. Gafae monii numi-
ti sunt rari, qui fitleam Victriae exhibet. Seueri monetae sunt rarae, in quibus duo 
aparent capita, & rarifimm in quibus eff icon templi.

Commone numismata sunt rarae, in quibus eft mater Deor, rarifima, in quibus quae no trum ani tempora, & quatenus puri conphiiciuntur. Reperiuntur quidem plura numismata Antonini, fed rarifima quenae, quod iconem Italiae cum Aeneae Archiphem baulante oftebunt. Hadriani rarae sunt nummi in quibus plures figurae apparent. Rara quosq; numismata L. Verc, quae plures habent icones, necnon illa, qua fti-
tum Imperatorialis ad Roma coronatam representant. M. Aurelii monetae sunt rarae, quae pluribus figuris sunt referent, inmodorores, quae fimulacrum templi Diane Ephesia referunt. Nummii Domitiani referentis fitleam, Imperatoris equitant-
tis sunt rarifime. Item nummi Nerve, cum effigie Rome renascensis, non re-

periuntur.

Caracalae nummi sunt rari, in quibus fimulacrum Herculis confirmicatur, immo ra-
fisimi iconem Herculis Hydram neceant referentes. Numismatae Getae cibus figuris equantibus sunt rarae, ilicem numismata Alexandri, in quibus propriae effigies cum icone Mameae Mutris conphiiciuntur. Patier numismatae Gordiani iuniori cum multir figuris super pontem sunt rarae, immo c simulacrum Herculis, & Mercurij ra-

riora. Monetae Philippic c propria effigies, & eius filij sunt rarifime: quomod quo-

nummii Mariae cum imaginibus Philippum, nempe materi, & filij sunt. Demum numismata Vately, cum rarifima, cum magnâefimitur.

Deniq; quod effigies proprias, numismatae rarae sunt Caligulae, Neronis, Clau-
dii, Germanici, Drusi, Galbae, Titi, Nerui, Paulini, Lucullae, Crispinae, Seueri, 

Geta, Caracala, Iulii Pia, Iulia Mameae, Maximi, Maximini, Papieni, Babini, Phi-

lippii iunioris, Decii iunioris, Treboniani, Volusiani, Valerianis, ienioris, & Galleni, & 

hae de monetis figuram humanam reprehenrentibus dicta sufficiunt.

SIMULACRA.
...
des apparat. Delineabatur fenex, quia primus omnium Deus fuerat, dedito capita, quia in prima atate veritas omnium rerum manifesta; fax denotat cuncta tempore recidendi, & abolescens, inde fenex illae decoratur us illo pannis imnolutum, cum estra traduo temporis confumum significat: Deum per quattuor pueros quattuor elementa de notatur. Quando repraesentatur Saturnum pingentem senem femininum, cum figura serpens in illo circuli in dextra, capite panino viridi teo, quod simulacrum lento gradu incedere videbatur per serpentem, animum, per vellus viride Ver, per canicem fenegetis nudes, & pruinae lyminis, per gradum lentum interdum revolutionem sphaerae Saturni intelligebant. Aliis, ex mente Cartarii, pinxerunt Saturnum cum serpente in capite, cum capite apri in dextra, & capite leonis in sinistra; significat figura trium capitum, tempestas, & futurum significatione.


Si quoties peccant homines, sua fulmina mittat Jupiter, exargo tempore terrae erit.

Alius simulacrum viri nudi, cum fulmine in dextra, & pelle caprina in sinistra, Iupiter iuxta meritum panien oftenditur, quia in pelle illa omnes humanae actiones describantur. Quando vero, simulacrum Iovis, Palladis orton signifcatur, tunc Cartarius pingit virum flantem, & fecuri aperientem caput viri feminundi fedentis supra florulentum collum, cum aquila, ex cuius vulnere virgo armata exit, nomen per virum flantem, Vulcanum, per sedentem Iouem, & per virgineam vulnere captis exsitientem Mineraum intellectus. Interdum pictura hominis bilance aeream manum More indusa, & modum hanc, modo illam declinantem Iupiter signifcatur, qui, iuxta fententiam Cartarii, vel bonum, vel malum, ut iubet, alicui impertitur. Alioquin vir in dextra, & mulier in sinistra, qui dextrum pone medio occupant, ex eodem Cartario, Jupiter Fidius exprimitur: quod vir honorem, mulier veritatem, & puer fidelem oftendat: cujus simulacri paulo ante meminimus.

Monstrorum Historia.

Non defunt simulacra Apollinem referentia: nam Antiquitas aliquando pinxit, quem venuit facie, capillis aureis, palla ex purpura, & auro intexto ornatum, cum clypeo in dextra, & face in finiftra, & hoc modo Apollinem ostentavit. Aliquum apud Achaeos, pro Apolline, vir nudus, pedibus tamen indutus, horam altero calvariam bouis prementem pingebatur. Immo apud Lacedemonios, pro Apolline humanum simulacrum quatuor manibus, & totidem auribus insignitum ostentabatur, qui iconem, apud Antiquos significabat; cuius Apollo symbolum esse dicitur, quoniam nemo mulierarum rerum auctio, & multis operibus sibi comparare poterat. Item apud alios Apollo galeatus, & tringita cubitos altus, cum arcu, & hafta, significabat: quanunqu Cartharius haec portos ad praerogativas Martis spectare eisdem.

Cupido est quisque sexus, conditionis, & atatis delineantur: sed inter hos gentes mulier alba, & mulier nigra conspicuuntur: hae Cupidinis imago contra viros arma, contra mulieres facem, adulterus Feras arcem, & alas proper aues geftat, & demum dus pingitur, ut aquas subire possit; ille ver mulieres, quatum altera alba, & altera nigra pingitur, dicem, arci, nostrae significat. Hodie tamen Pictores ad Cupidinem exprimendum, nudum horum luminum casum fagittis, & arcum muniterrum effigiant, & ipsum Deum amoris cognominant. Ceterum quidam Poeta merito dicit, cur Amor aecus vocetur, & pingatur, cum tamen admodum et oculos praeter quamquod oculos in amore duces esse alias declaratimus, propere sua carminibus fium profectentientiam: seicet hoc inde natei, qua Cupido alias causos efficat.

Cecut an ille fuit, eceum qui fuitis Amorem?
Cecut Amor non est, sincens illenim.
Nam vigiles sunt illi oculi, petioque tracefis;
Quos collimatos ad seculos omnes partat.
Hic blandit ille, qui nunc visus, hicc tribunat.
Imperit primum deligit esse fui.
Excusat usus in his, & ab his sua specula torques.
Sive homines tentes, sive ferive Deos.
Hic oculos, peclis malis cani fguit amantiss.
Mox oier, acceptu vulnerum, eceus abis.
Sic, quia forte facta eceus fae fera sequentes,
Caffus ob id duplici lumea fereur Amor.

Non defuerunt praeterea, qui, iuxta opinionem Cartarum, Cupidinem nudum alatum cum duplce claupe pinxerunt, vt ipsum duplicis Cali portae spondeum constituerent, quatuor aleram animae in corporis descendentem, & alteram animae a corpore in Coelem ascendenti patrem, haecque: Deorum, itum verum hominum portam esse Anti quae pronunciantur. Meminimus etiam visivi, pro icone Cupidinis, pueri nudum alatum, qui, arcu depofito, lyram contredabat. Aliter Cartarius ad significandum Cupidinem, & Anteratem, exprimit duo pueros nudos alatos pharetra munitos, & inter se ita dimicantes, vt alter ab altero palmte ramum eripere velle videatur: quandoquidem ubi amor reciprocus veftatur, procul dubio hincinde certatur, vt alter alterum in amando vincat. Aliter, ex eodem Cartario, hic Cupidinis thei, nimirum obliuione amoris deferens, exprimit figura pueri alati nudi, & pharetra armati, qui facem accenfam in flumino extinguere conatur.

Modo tempus accedit effigandi Bacchum, qui iconem passionis nudi super falam fedenit, & amans maebus botrum vua vae icones pretentat. Aliter, ex Cartario, vir prolica barba, cum longa veftis, in antro viribus circumdatae iacens, & manu poculum portigens ad Baccho pingitur. In Infigni Ciuitatis Heraclea, cuibus Bacchus erat Deus tutelaris, fic pingebatur, vir cum patera in dextra, & racemis vae in finiftra. Quamvis alii ad repræsentandum Bacchum vii finfumacito vii nudi, cum botro in dextra, & pelle tyrgridis in finiftra. Apud alios, pro Baccho, vir imber bis heladae coronatus fivit eft. Demum Priscorum nonnuli Bacchum vius corona tum cum ferula in dextra, & capitibus papaveris in finiftra. Sed alios, pro Baccho, vir imberbis, hedaea coronatus fivit, & imberbis, cum ferula, bibaces panas promereri significabant, quam fententia exprimit hoc difticho.

Modo tempus accedit effigandi Bacchum, qui iconem passionis nudi super falam fedenit, & amans maebus botrum vua vae icones pretentat. Aliter, ex Cartario, vir prolica barba, cum longa veftis, in antro viribus circumdatae iacens, & manu poculum portigens ad Baccho pingitur. In Infigni Ciuitatis Heraclea, cuibus Bacchus erat Deus tutelaris, sic pingebatur, vir cum patera in dextra, & racemis vae in finiftra. Quamvis alii ad repræsentandum Bacchum vii finfumacito vii nudi, cum botro in dextra, & pelle tyrgridis in finiftra. Apud alios, pro Baccho, vir imber bis heladae coronatus fivit eft. Demum Priscorum nonnuli Bacchum vius corona tum cum ferula in dextra, & capitibus papaveris in finiftra. Sed alios, pro Baccho, vir imberbis, hedaea coronatus fivit, & imberbis, cum ferula, bibaces panas promereri significabant, quam fententia exprimit hoc difticho.

Seicetis, or viso plebem des corpora somno,
Peurit panes s meruiffe etiam.

Inter hac simulaeacta Neptunus connumeratur, pingebatur enim, ex Cartario, vir capillis carulis cum tridentis, & buccinae in marina concha tracta ad duobus equis, iuxta partem posticam, in piceae desinentibus. Veteres Neptuno tridentem asignarunt, proper a tribis maria, vel ad indicanda tria aequarum diferimina, nimirum maris, fontis, & lacus, quibus omnibus hic Deus præseve ferebatur. Alioquin apud eundem Athoreem, simulaeacta viti nudi, cum tribus corigijis in dextra, & panos ab humeris pendente, Neptunum quoque significat. Alii in exprimenda Neptuni effigie, virum nudum altero pede prosum nautis prementem, cum Delphino in dextra, & tri-
Neptunus

cuiılmış

&

Pala-

monet.

Glaucus

Deus mar-

inus.

&

trident in

sinistra

pinxitur. Qua
done autem idem simulacrum confipicatur in

concha marina a quatuor equis marinis tra
catum, cum venusta muliere, & puflone su-

pra Delphinum fedente, tunc Cartarius Neptunum cum Amphitrite, & puero Pa-
leneone effe autem, quendammodum fi confipicatur vir nudus corona redim-
tus, qui dextra tridentem, & finifter suam precat, tunc denotatur commoditas
aquae, quia humanum genus innatur, non admodum ab sizillis vtilitatis, quam humanum
genus ex terra pericit.

Ex aliera parte, si vir pictus capillis apio paluftri insignitus & prolixo barba referri cum

Delphinum fedente, tunc Cartarius Neptunum cum Amphitrite, & puero Pa-
leneone effe autem, quando confpiciatur vir nudus corona redim
tus, qui dextra tridentem, & finister suam premat, tunc denotatur
commoditas aquae, quae humanum genus iuuatur, non admodum ab sizillis vtilitatis, quam humanum
genus ex terra percipit.

Ex altera parte, si vir pi<aus capillis apio paluftri simeilibus 
inflammatus & sibi-

(Slus, oculis viridibus referrius, & circa ventrem pinnulas infa
tar delphini habeat, &

deniq<iu<xta partes inferiores in piscem degeneret, iuxta sententiam Cartari,i, Tri-

tonem, designat. Veluti etiam pictura hominis cana, & prolixo barba referri cum
capillis paillis ad humeros, cilis hispidis, simillis copulatis, & pecore viridantis mu-

feho teeto, & catena pisces Glaucum Deum marinum denotat. Verum quando ob-

seruatur pictura senis, cum annosa muliere in curru per mare ab duobus caeris tra
to, quem Tritones praeecedunt, & plurima nymphae cum grege picium sub vno cum

de conseoturantur, tunc per virum, Neptunum, per mulierem, Tethidem, per nym-

phas, flamina in mare facerda, & per currum, Oceanum terram circumdare in-
celligebus debemus: figiudem rota currua conferdetur, iuxta

Ouidij sentimentum.

Tera pilie similis male falecinine nixa,

Aere subieb<te tamjgrae pendet onus,

Aesculapius Apollinis filius sic figurabatur. Iuuenis pallio induitus, cum frudu-

pinus in dextra, & baculo, & ferpente in sinistra figurabatur. Aliquin iuuenis fimi-

stra limbus velitis tenens cum variis fruidibus, qui dextra duos gallos gefat, vt vo-

luit Cartarius Deum Aesculapium ostendit. Al<i, pro simulacro Aesculapij, virum

barbatum cum galero in capite, pallio teeto, habe<nentem in dextra iconem puelles

alata, in finistra baculum ferpente circumdatur, cum gallina, & no<ta< secei pedes

figurarunt: quandoquidem, imagine puelle, valetudinem, gallina, vidum agrorum

conuenientem, noster, & doloros no<ta< grautiores, barba prolixa, medicum femen fi-

gicficabant. Figiuebat quoq; nonnulli Aesculapium barbigerum suisse natum.

Ali<i autem ex imberbi statim suisse fadumi, vt facile Medicis persuaderent, mem-

to horae faciem morbi mutari posset, ideoque occasio<<num nonesse dimittendam, cum

Hipppocrates in prima aphorismorum fronte occasione<ns praeeditum effe prae-
caterit.

Si Dei Panos simulacrum quis intelligere defiderat, fiere opertor vmbrem Panos

olim in Aegypto suisse, vbi imago huie Dei, cetera vtilitatis, qui flagel-

sum in Lunam ad dextram simulacrum fitam atro<lerbat: adebant Lunam sub simula-
cro, qui canuta humano vtil necesarias ad Luna fuppedi<ter excitabatur. Aliquin

comunis simulacrum humanum effe imago viri cornuti pinca corona redim
ti, ari-

culis caprinis, facie ignea, barba ad pedes vsq; promissa, Pelle Patydma capro

eti, cum pedo in sinistra, & fiffuta ex septe cannas compacta in dextra, sed partes

inferiores caprimum figuram referunt: hac enim ratione Antiquitas vnum<bratam

fignificabat, non solum qua Pan apud Graecos omne denotat, sed etiam qua co

nua simulacrum radios Solis, & Luna indicat, facies rubicundas igne elementarem,

barba prolixa alera, & pellis maculosa olo<am spheram fellias ornatae demonstrat.

Sed pedum proper obluitatatem, annum, fiffuta ex septe tabulis integra, septe

planetarum orbis signifiebat, & tandem pedes caprimus terram arborebus, fruticibus,

herbis & herbis hortus generato.

Cum prae<do simulacro Priapus maximam videbatur: habere habere a<<itatem. Nam

quamuis Cartarius, ad exprimendum Priapum, pingat puftionem craftum & de-

forme, cum puflido erecto, tam amo<lo, v<ctum puflioni corporis adequare videbatur

nihilominus, apud Aesculapis, fict simulacrum humanum effeii; Priapi nomine, quod

a<te pedem arecum contrebauat, & dextra fceetrum discos, & penins decoratum

gestabat: sic enim virtem Solis demonstrare pos<te opinabatur: namque per geni-

tale erectum, abdita in terras oiferibus femina, & herbas, virtute Solis tandem
crumper demonstrabant, etenim ad rem canebat Ouidius.

BB 2

Herba;
Tutela Hor

Per septicum, imperium Solis in Celo, & in Terra demonstratur, discus indicat
orbem, & tandem penitus velocitatem manifestat. Quo Sol quotidie spatium horarum
vigit, quatuor totum Caelum circumdet. Non est igitur mirandum si Antiquitas
simulacrum pudere di virilis in horris locauerint: & Priscum appellauerint. Quan-
dquam poetae hanc confuetudinem receptam suisse scripserunt Varro, quia hortos ad
tutela Venetis referrent, quod totius generationis Dea effe peribebatur. Hoc
simulacrum, nimirum, membro virilis, in factis Cereris Eleusinae adhibebat-
tur multae fæcias inuolutum; & antequam detegueretur, multae ceremonijs veneran-
tur: in primiti diu ante fores facelli morabantur, & multa alia circa silentium, & ve-
tes peragebant, quod Apulius filigilatim recenset; sed quod magis ignominioius erat,
Principis, Philoecphi, & ipse romanorum terræ Domini, leueitate quædam
ducit, ad fædum hoc simulacrum detectum conspiciendum accedebant.

Antiquitas iconem Ianu duobus capitibus insignibat, ut indicaret prudentiam
ad illum spectatorem, qui preterea feire, & futura prauidere profetetur. Quamuis
alii scripserint Ianum hæc figura formatum suisse, ut initium, & finis annis significati-
retur; cum Ianus in medio collectus vtrumquic intercat. Alii Ianum quadrupicem
figurarat, vel quia rerum omnium principia, fines, introitus, & exitus illi effer
confecrata, vel ut quatuor annis temporis indicarentur. Quamquam alii quadrupicem
figurat Ianum affignauerint, ut quatuor eius filias significarent, quod dolore in-
teritos patris aequa, laeque vitan terminatur: quandoquidem nonnulli rutili vino
à Ianu inuentae donati, & facti temulent, illudique venenum esse rati, Ianum lapide-
darant.

Canopus Deus, qui natus Menelai fuit rector figipur in Cartario, nimio vir
erasit, & penè rondunus; colo obliquo, & tibijs breuiissimus. Quamuis Goropius in
Hieroglyphicis, pro Canopo Deo, deferibat puerum velaro capite auribus magis
extrantibus, & brachis ita decusatam figuratam suisse veste, ut manus dextra in sinistro
larete, & sinistra in dextro conficciatur, teliquum poetae corpus bafi quadrangula
terminatur, in qua littera heioglyphica exarata funt, dextra manu A. cum
funiculo tenere, & si fultae facrem geftare videtur. Quare pufo in illa arte est consueta, in
qua puero alphabetum divisa folent.

Harpocratem pingebant Priscorum nonnulli puere digitó orí apposito, ut hu-
mans menti infirment nihil esse magis necessefum hominum fuluri, qui habere
aliquem indicem, qui rationes omnes vitæ cumbus puerebatur, animis/impremitur, &
quoniam hoc digito silentium indicatur: quapropter, hoc simulacrum, fapientes: a mo-
ebant, fapientiam longa ratiuntur diecendam esse. Quamuis Goropius alii, pro
Deo Harpocrate, pinxerint putionem fe umdentum supra habim circularem, dextra
os præmentem, & sinistra facrem accennamentem, dextro brachio guttur galli galmi-
neci præmentem, & sinistro humero pharetram sagittis plenam gestantes: deinde
fafigium capsitius bipus similem aut aequam exornatur, & fons icone Long decoraturs.

Apud Aegyptios, hoc Harpocratis simulacrum fuit notissimum, nimirum digito
indice labios impresso, ut silentium de Djs immortalibus habendum esse manifesta-
rent.

Apud Romanos, quod effigies obignato ore, sub nomine Angerones, con-
spiciebatur: fac enim silentio præcessundum esse significabat: hoc simulacrum in
facello Voluptæ erat locatum: & ita appellatum, quia angores, & animi folicitudines
expellere crederentur. Aliquin, pro silenti simulacrum, Cartarius iuenem hæbrem,
& nudum indicem manus dextra ori applicato delineat. Quamuis alii, ex codemmet
ambore, iuenam afoomum pelle facrem cum galero in capite pinxerint: deinde
toti simulacrum infinitos oculos, & aures addiderunt:quidem per tot oculos, & aures,
significant multa audientia, & videmus, & edemus. sed silentio inuolauen, quoniam
simulacrum sine ore significationem galere quos, simulacril libertatem tacendi, sed non
loquendi denotabat, pelle etiam. pelle silentium indicabatur, cum, vifo lupo, vox
adimatur.

Ian peruenirtus a simulacrum Herculis, quod vt plurimum pictura viri nudi
flantis,
Monstrorum Historia.

293

Herculis
trotatica

Hercules

vota picta

Hercules

trium

padem de té

pl. Apollinis

tribus

eptiennis

riepiens.

Vulcani

Dei

Imago
gas.

Comus Deus

Momus Deus

Ceres Deus

qui,

Fronte ca
capitata po
	hoc occasa
calu.

Si pictura Dei Genij desideratur, confugiendum est ad gentes Eleorum, quia ad exprimendum Deum Sophopolim, suum Genium, pingeabant quorum induitum veste varias colorumque et tellis ornata, manu cornucopix portigentem. Aliquin Car- tarius, pictura iunuis, cum funiculo in finiftra, & patera in dextra, qua supra ala

Inter simulacra Ethnicorum, duo iuuenes armatiscum pilo in dextra vise
bantur, & Deos penetralia domus eudientes indicabant. PoitPenates ucludebant Lates, qui exprimebantur icones diuorum iuuenes pellibus caninis indutorum, cum figura canis ad pedes navei. namentem Cartarij, pingeabant, nemi duo iuuenes induti pannis sub axilla dextra pendentur, & superiis tumrum humerum nodatis.

Si mediciem iunices mulierum, primò se se offert mulier armata cum lancea in

Bb
dextra,
dextra, & noxia in sinistra, quae Palladem, vel Minereum representat, iuxta illud.

Ante facellum Minereum in Capitolo locatum, tria simulacra genibus flexibus olim vifeabantur, quae a nonnullis Nixidia appellabantur, quiux nixibus, & doloribus parturientium praefato effe credentur. Consulit omittente iconem Veneris, quam figura mulieris venuetae in columna, & simulacrum Ilunonis, quod iconone mulieris cum paonibus exprimebantur, accedemus ad ponderandam imaginem venerande mulieris cum cingulo in manu, quam Prisci Viriplacam indigabant, quam coniuges affecti odio inter se differentes conciliare dicebatur; immo maritus, & vox statim, conceptis inter se odijus, ad simulacrum Viriplae confuebant.

Infuere tres icones nudae puellarum mutuo salebantur, cum nomine Aglaiae, Euphrofnices, & Thalai, simulacrum trium Gratiarum representabant. His abdabant tres feminaria effigies, quas Priscis Deas fatales, nimirum Parcas cognominabant, quae nemini mortalium parcerent; de his sic cantur.

Hinc paulatim ad tartareas pertenimus sedes, ubi vir coloris suae coronatus in tribunali sedens, cum tricipite cane ad pedes confpicidicebatur, quo simulacro, Cartarius Plutonem exprimit. Alter simulacrum Plutonis pingeavat cum virga, vel claua in manu, aliquando cum muliere in alio tribunali sedente cum clauce in dectra. Vir significat Plutonem partium infernarum regem, mulier denotat Proserpinam, clausti providam animarum significat, canis triceps terruem animabus incutere dicebatur, ne ab Inferis egressi fuerint, que carnes tumulatores deuorare videbatur; quemadmodum canis ille triceps animas exitum quaerentes deuorare credebatur. Alioqui, ex sientia Valeriani, figuradum humanorum capitis in tumulis expressa, cum his litteris D. M. Deos Manes manifestabant in quorum tutela defuncti effe perhibebant.

Apud Inferos etiam pingeabant semen horridum apsectu, oculis flammeis, barba longa, & implicita, vesibus indutum laecri, & Charonem cognominabant, ubi quod icon viri in aqua orcutus merci cum arboribus fruidiferis circa ripas Tantalum indicat. Non defunt alia simulacra explananda, nam significatur Orpheum figurabant virum vesti philosophica indumenta, citharam pulsanter, cum multitudine variorum animalium, necnon arborum, quae ad ipsum audium properare videntur. Quamuis Coflalis huiusmodi simile fuisset, ad viras eloquenti tempoream, quam Euripides Reginam, & Ennius Flexanimam cognominauit.

Gigantum simulacra ab Antiquis patrebebant iconibus virorum magna: capitis per numeros dilectus, barba de pretia vloqui promissa, & curibus pervertit. Inter hos homines vastas molies Topikonem admirabantur pennis teestum, ore magni, & flammas spirantes, capite lydera tangente, altera manu ad orientem, & altera ad occidentem portanca. At icon juvenis manu premens genitali Topikonem significent Horum, qui Topikonem superunut, quamvis eum non occiderit, cum transfigurationis in Crocodilum abierit, Demetris significat. Figura nympharum, quorum alia galeam, alia talariu juveni portitant, Perseuf ad necem Medusa fe praeparatem demonstrant.

His addamus tantum coronidem quoddam simulacrum Aegyptiorum, quod, effe figie hominis, & Fer ex figurabatur, & sphinx nuncupaturn in vestibus templorum locabatur; etenim hoc tanquam facrum in Yfobolym fymbolum combinations duorum virtutum, nimirum Prudentias, & Fortituidinis venerabantur: nam per imaginem Fer, robor, & per iconem hominis prudentiam intelligebant, quibus cupabant, vicuiquod; inexpugnable esse arbitrantur. Clemens quoq; Alexandrinus scriptis mandauit, quod in ade fatra, qua vocabatur Pylon invirbe Diospoli, vifebatur puellus, fexen, acipiter, pife, & crocodilus, eum hac inscriptione, O QVI NASOMICM, ET INTERITIS, DEVS ODIO HABET IMPVDENTIAM.Siquidem per pulverum,
Monstrorum Historia. 295


Contraria tellus

Martius, Aprilis, Maius, Juni, Julii, Augustus, September, October, November, December.

Simulacra inanimatorum.


Simulacra inanimatorum.

Vlysis Aldrouandi

Floribus adducit Geminorum sydera Maius,
Solsitium affinum Canceris fers Junii axem,
Quintilium mensem Leo feriit ignem peruris,
Augustus mæssegum semem Virgo trahit aurea
Aequas September notés examine Libra,
 Scorpius Odobrem nupnas suæ vetus ire minace,
Exercit Arciteneis medis sua signa November,
 Solsitium suis afferit Tyberinse December,
In medio Jani madis sitiis suæ Aquarii,
Procedunt triplices in febru mense pietos.

Ripa autem in sua Iconologia quando singulos menses representat, semper figura
ris iunenum vitur, nec præter rationem, cum tempus in horas, dies, menses, annos
distributar : namque optimo horae constituendæ ertunt in sætere puerilis, dies in
adolescentia, menses in iuventute, anni in virilitate, et tandem tempus in senec-
ātute eit reponentium. Huius temporis diuisione sicut se habet,
Ab solutis cursibus duodecim menses annos,
Quatuor hebdomadis mensis complentur annus
Hebdomada est septem versus diem et dies,
Quasi dies confitit viginti quattuor horis
Nec tamen integris numeratus partibus annus,
Ter centum cum sextaginta quinque dies,
Perfectur, si sextam addas in super horas,
Integer inde dies quarto sit quodlibet anno,
Hinc effe xix versus demum; si eft fictus.

Cum sigur hac diuisione germanam allegatur veritatem, nulla debemus tene-
ri admiratione, si Docetimos Ripa in figurandis menses, tot elegantiores iunenes
pictur.

Ceterum sì aliquando incidimus in simulacrum, tamen agricolis, cum cornibus, & magná
viniu adhaerentis, ex qua copiosa
scatulit aqua, iconem alicueis fluminum es prouucuabimus: propter eadem
Cartarius, quando exprimit Tyberim, pingit fæcem frondibus, & frutibus coronatum,
humæ iacentem cum arundine in manu ; sic enim fertiles campos à Tyberiirrigatis
demonstrat : cum agriculta illarum regionum latamine non vitantur, innmu illius
quodcumque genus in annm projiciunt. Pariter figura senis nudis, cornuti, & humi
iacentis brachi adhaerentis vini aquam fundentis definit Patam fluminum,corni-
buses enim Ripa fluminum oblitum significatur, vel, ut alii volunt, in denotatione
aquarum murmur, quod mugitur ad similem

Tandem senex fedens supra Crácodilum, vel Hippopotamum, brachis adhaer-
rens vini aquam emittentis, vbi circa simulacrum fluminum puñiones diuagari vi-
dentur, Nilum Fluminum denotat. & per signis fluminum puñiones, augmenti Flumì
flriculum cubitos exedere non debe an significant.

His intellectus de flinium, ad alia, & varia examinanda simulacra properabimus.

Ecehnam Cartarius pingens virum cum iugo, & compedibus, matrimonium signifi-
cat. Figura vini Elephantem equitant, evertiitatem demonstrat: quapropter An-
tiquitas Imperatorem in curru ad Elephantem trado pingebat, ut ipsum Deorum
numero adscriptum eadem infrauent. Quaenam autem duos puñiones in leto
coelusse figurabant, telluritatemculos exprimere credebat. Pietura iunenis ele-
gantissi velte ornari cum patera in dextra & spica, necnon papaure in finitura,ex Car-
tarii mente, bonum euenrum significato, quemadmodum figura iunenis caeli, &
alii pedibus supra rotas firmatas auore denotabant.

Item puse purpuræ induitus laevo ferto coronatus ad Cupidentiam Deam virtutem
ducis, simulacrun Honoris insinuat. Quies vero de significatur simulacrum hominis,
qui pedem supra pedem poneret: quoque rerum simulacrum in lapide tumultuo-
rum calcat, et requiem significandam: quamvis nonnulli abstrahunt. Tali simulac-
rum interdum otium, & aliqua mediatione demonstrato. Demum quando icon
muliernis duorum vinarum iuungere dextras videtur, simulacrum pietatis esse judica-
binus.
Ad finem, pro simulacro Furoris, Cartarius depingit virum arpe|lu horridum, facie fanguinolenta supra galacas, clypeos, & ences fedentem, manibusque post terga reunissent. Idem author, ad significandum Terrorem, ab Antiquis Minére|a locion non conspicuum, quin in quosque: bello temper adiit, figuratur, ut mentem Priscorum, puerum minacem variis facie, quam ad libitum mutat, & pluribus manibus insignitum. Quamuis alii, pro Terrore, puerum capite leonino pingendum esse exitimamuerint; alii autem puerum facie, & habitu muliebri, sed aspectu horribilem fin|actum.

His tanquam coronidem addendum est Fortunæ simulacrum; quæ enim icon fæ|mina oculis captata, nuda, pennigera, dimidium barbe habenti, & pedibus super globum conflentia, cum cornu aureo in dextra, & sceptro in sinistra, autem in hoc simulacro contenta his elegantissimis versibus exponuntur.

Vita tibi pictor Fortuna est simulacrum viri, & eum qui deus simulaci|trum habere volunt, spectabiliumque fæminarum animantiumque, & personarumque, & omnium placitum. Fortuna elegantissima est, & a me, quæ tibi hæc simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Plura in hoc genere fieri desideras, iconologiam Ripa viri in litteris summis adeat, vbi simulacra Mundi, Elementorum, Fluminum, Ventorum, quatuor annorum temporum, quatuor mundorum partium, & plagarum, immo annis, ménibus, dierum, horarum, etatis, temperamentorum, dignitatum, triunphorum, scientiarum, Saturni, teréstriumque, annorum et temporum, mensium, die|orum, aecstuum, etiam annis, & mundis. simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Quis simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Quia simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Plura in hoc genere fieri desideras, iconologiam Ripa viri in litteris summis adeat, vbi simulacra Mundi, Elementorum, Fluminum, Ventorum, quatuor annorum temporum, quatuor mundorum partium, & plagarum, immo annis, ménibus, dierum, horarum, etatis, temperamentorum, dignitatum, triunphorum, scientiarum, Saturni, teréstriumque, annorum et temporum, mensium, die|orum, aecstuum, etiam annis, & mundis. simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Quis simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Quia simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Plura in hoc genere fieri desideras, iconologiam Ripa viri in litteris summis adeat, vbi simulacra Mundi, Elementorum, Fluminum, Ventorum, quatuor annorum temporum, quatuor mundorum partium, & plagarum, immo annis, ménibus, dierum, horarum, etatis, temperamentorum, dignitatum, triunphorum, scientiarum, Saturni, teréstriumque, annorum et temporum, mensium, die|orum, aecstuum, etiam annis, & mundis. simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Quis simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Plura in hoc genere fieri desideras, iconologiam Ripa viri in litteris summis adeat, vbi simulacra Mundi, Elementorum, Fluminum, Ventorum, quatuor annorum temporum, quatuor mundorum partium, & plagarum, immo annis, ménibus, dierum, horarum, etatis, temperamentorum, dignitatum, triunphorum, scientiarum, Saturni, teréstriumque, annorum et temporum, mensium, die|orum, aecstuum, etiam annis, & mundis. simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.

Quis simulacra contenta simulacrum habere voluerit, simulacrum suis desideratis infertur.
Vlysis Aldrouandi

...ticitem calcet, & alterum brachium Librae, & alterum Corone postigere videtur. Et ad minorem Visiam vetivm pes Cephei tendit, qui Cygnum manu dextra appren- hendit, fuper cuius alia equis extendit pedem & fuper equum Aquariani extollit, iuxta quem Capricornus est. Sub Aquarij pedibus Piscis magnus autorius apparat. Ante Cepheum est Cassiopea, & posterior gum Herculis Perseus pedem extendit, & fuper Persef caput Cassiopea properare videtur. Inter Cygnum, & Genuflexum constitutur Lyra; in quorum medio, iuxta Orientem, Deiphinius conficipitur, sub cuius cauda est aquila, & hac de ordine aquilinaris Constellationum.


* * *


Arëophyllæ.

* * *

Monstrorum Historia.

formes complectitur, secq. fari videtur.

Non genus, aut fanguis, sed me super asbera virtus
Suum, hac homines, hac facies esse Deus,
Pro duodecim constellatione humane effigiei Andromeda catenis vindita con-
spicitur, quae ex stellis tribus super viginti integratur.
Quarta decima figura Septentrix non est humana, quam esse Bellerophonté non-
nulli referunt: sed, iuxta mentem Paufaniae, est callidis Hippolytus filius Thess.
Verum plerique auctores in hanc defendunt: tententiam ab hoc celestis figurali Enio-
chum Athenienfem artis augandii inuentorém reprezentari, quem poetae aliis Eri-
chothomum, aliis Vcetom, aliis Agitarorem nuncupant: quapropter sic introduci-

tur loquent.

Ars nocet, ari profet, amis fulmine vitam
Hac, petis radios haces ego dyneros.
Vigesimam constellationem borealem, Ophiucum, Anguinetem, Anguigeri, velit
Serpentarium appellant, quia hic idem serpens tenere videatur, & ab hac Ace-
strium medicum celeberrimum referri affuerant, & viginti quattuor stellis ornà-
tum esse pronuntiatur. Orion est prima constellatio austrina octo stellis supra tri-
ginta integrata, in huius humero dextro magna stella bella trium nuncupata confpic-
tur, huius similis in pede sinistro resilferet. Romans veteribus hoc sydus lugula co-
cognominatur: quamobrem fenules apud Platonum immobilitate Coeli admiratus,
dixitque lugula, neque Vesperum, neque Mercurium, nimium Hesperum, neque V travelling

etiam aperire quibus inter sydera collocatos esse praedictum: De his igitur sic canitur,
sum frater, frater unum mihi creditur unum, 
Eff unus, nos unum clamatis: uesti duos,
Vna amor, mens una simul, duo pectora servant,
Qui dubitat, fratrem non amat ille suum.
Si contemplabatur caetera Zodiaci signa, duo adhuc humanam referentia formam
inueniendum: nam sextum Zodiaci locum occupat Virgo, quia Solis signum ingrediente, cuncta
terra nascetenta vegetant, & augentur. Prifci Caiferem, & Pollucem vnico partu
editos, & inter sydera collocatos esse pradictum: De his igitur sic canitur,
sum frater, frater unum mihi creditur unum,
Eff unus, nos unum clamatis: uesti duos,
Vna amor, mens una simul, duo pectora servant,
Qui dubitat, fratrem non amat ille suum.

Succedunt ponderandii Gemini, quibus tertium Zodiaci signum figuratur. De-
linearit autem duplex humana effigies, quia Sole hoc signum ingrediens, cuncta
terra nascissent vegetant, & augenter. Prietii Caesaris, & Polycem unico partu
editos, & inter sydera collocatos esse pradictum: De his igitur sic canitur,
sum frater, frater unum mihi creditur unum,
Eff unus, nos unum clamatis: uesti duos,
Vna amor, mens una simul, duo pectora servant,
Qui dubitat, fratrem non amat ille suum.

Succedunt ponderandii Gemini, quibus tertium Zodiaci signum figuratur. De-
linearit autem duplex humana effigies, quia Sole hoc signum ingrediens, cuncta
terra nascissent vegetant, & augenter. Prietii Caesaris, & Pollucem unico partu
editos, & inter sydera collocatos esse pradictum: De his igitur sic canitur,
bus huius signi manifesto humanum conspicitur simulacrum. Quando autem eundem authorem, cernitur imago viri sifuam aratri prementis, cum tabella abesse, qua prima facies Tauri significatur, & sic deinseps de aliis faciebus huius signi videndum est. Verum si conspicitur vir stans, cum manu dextra portenta; & sinistra cingulo adhaerente, prima facies Geminorum ostenditur; sicq; in reliquis faciebus huius signi exprimendis humanum simulacrum vario gestu accommodatur. Immo vir vrae manu mutuis decimam feptimam gradum huius signi ostendit; propereaqueudd, iuxta tententiam Aftrolorum, qui factae ascendentes, nascentis, mutabilis, ignaves, & signis esse perhibetur.


Monstrorum Historia.

intemis flect, statuam quing; capitis decoratam fibi erigi iuxta: hac enim ratione cunctis in funibulare profitebatur fc plus vidisse quam Prophetas, qui videntes ad culis appellabantur. Pariter statua Iani duplici capitè, calabatur, vt tempus pratererum, & futurum demonstraretur. Item Iouis statuam tribus oculis insignem in subdali ara suiffe Paufans tradit, ad quam Priamus, capta Troia, confugitique perhibetur, quae poliç à Sthenelo *Capani filio Argos fuit tranferta. Hac iugerat statua tripli-

cime lumine sculpta, tribulum Iouis prouidenciam ostendebant, qua, celebria, tercetria, & inferna regere fercabatur. Aliquando Prisci statuas Principum calcantu oculos aequos habentes, vt iufitiam à donis alienis effe debere significarent, cum Principes munera subditorum aspernari debeant.

Sigeftus manuum statuarum ponderetur: statua M. Aurelij ex altrum fabraca, quo infidens ante adedes lateranas dextram porrigit refupinaq aliquaqulum inclinat, digitis disjunctis, pollice deorsum verfo, qui geftus in statuis Pacificatorum indicare fufebat. Item statua T. Livij Patauini fupra super Priptorij Patrias cum digito intendito conspicatur, quo geftu forte significatur, quod hic author feribendo tam multa complexus est, vs aliis feriptoribus filentium in fcinuare videatur. Tharfi quoq; alin viso eff statua Sardanapali, manibus inca latis, vt fe fe compludo vi-
derebatur, qui geftus tatieum signum efe dicebatur.

Modo de statuas abh; manibus fabricatis nonnihil dicendum eff. Quandiquidem apud Veterejs, statua Iani erat quidem bicjips, sed fepulcri pedibus carbat: hac enim caurum, vim Dei in pedibus;atq; manibus non confiftere indicabat; cum Deujs rerum omnium optiex, folo nuto, totum terrarum orbem perferire facere pojlit. Immo apud Athenienses, statua Mercurij in bis manibus vifebatur: quamobrem Mercurius Cyllenius fuit nuncupatus: Graeci enim homines ina manibus non confiftere indicabat; cum Deus rerum omnium optiex, solo nuto, totum terrarum orbem perferire facere pojlit.

Immo apud Athenienses, statua Mercurij in bis manibus vifebatur: quamobrem statua Ieabatur, semel tantum dignitatem confulatus omnibus; cum geftum tantummodo intueri debat.

Aliq. gestus manuum.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numerus</th>
<th>symbola ratiocinaturis quasil fuerunt.</th>
</tr>
</thead>
</table>

Segnuntur gestus ad numeros indicandos.

Gestus va. | ry pedu | Ha | tanum. |

Statua Her. | manful. |

Vlyssis Aldrouandi

la partem flexi, octo, & in dextra octingentes apericabant. Digitus minus annularis, & medius laeue ita curari ad extremam partem vola, ut illam tegerent, novem, fed in dextra noningentes recludebant.

Quando digitus index laeue ita curabatur, ut extremitatem vnguis in primam suffraginem pollicis figeret, decem, & iuxta dextra manu, milie indicabat. Et quando index finifter ita accommodatus erat, ut retulimus, & minus digitus ita in flexus, quemadmodum si vinisset significaret, vnde demonstrabatur, cum tamen in dextra decem supra centum denotentur. Deinde indice ita disposta, ut dictum fuit, & minus cum annulari sint ita in flexis, ut duo significt, duodecim designant, qui gestus in dextra manu, vnginti supra centum denotaret. Rufius indice ita disposta, ut descriptum fuit, & minus, annularis, & medius infeclantur ad denotandum numerum ternarium, tredecim monstrant, quo gestus, in dextra obscurato, triginta supra centum intelliguntur. Denouo indice figurato, ut supra, fed tamen annularis, & medius curvarunt ad denotandum quattuor, quattuordecim, & in dextra, quadranginata suprema centum intelliguntur. Ierum indice sic disposta, ut media fuit inflexus pro numero quinario, quindecim, & in dextra quinquaginta supra centum offenduntur. Et sic deinceps indice codem modo figurato, & annularis ad significationem sex in sex, sexdecim, in dextra tamen manu fexaginta supra centum significantur. Similiter indice, ut supra digitiato, & annulari curvetur pro nota septenaria, decem, & septem, & in dextra septuaginta supracentum significantur.

Verum si digitus finifter ita curabatur ut eius vnguis radice pollicis tangere, nonaginta, & in sinistra nouem millia demonstrabat. Immo curato vngue indicis ad infimum manu pollicis figurato, medio inflexus, & annulari, & minus porrectis nonaginta quinq, intelligebatur, cum numero fui addebat dexteram manu ad primam suffraginem fui pollicis opprassis, significationem mille, & ambas manibus ita disposta, mille, & nonaginta quinquaginta, refultabat, qui numerus apud Antiquitatem taciturnitatis fymbolum effe dicebat: hoc inde colligebant, quia nisi puer spatio trium annorum locuatur, qui anni mille, & nonaginta quinquaginta, diebus conversantur, hinc non amplius locutionum praefagem.

Quando autem digitus pollex extrimentatem vnguis in postremam suffraginem indicis figerat (loquendo tamen de sinistra manu) viginti significabant: cum tamen id gestus in dextra manu duo mille denotaret. Sed si pollex, & index blandamente contac-tu vngues inunclatas in sinistra manu triginta, & in dextra tria millia apericabant.


Hac ramos de manu, modod de pedibus fluctuator aliqut etiam dicendum est. Quandoque in multis Perscorum flatus, pes finifter porrectus fuit observatus, quod gestus significationem volebat; liquidentem tales gestus ad incidendum magis aptus effe videbatur.

Monstrorum Historia.

...cuius faciunt infinuabatur, qua aduerfus hostes debent esse deebant: Leo in clipeofculptus magnus animus, et regium denotabat, vexillum multis vittis hastis allegatis continetur, cius vnanimes esse debere significabat: rofa in vexillo cius ad amicitiam paratus horribatur: siquidem pra Veneri sacra ad amorem insiituer ebat.

Cum hucusque de illis statuis verba facta sint, quae ob variam manum, & ceterum membrorum calaturam aliquid intuerentur: modo breuiter illas compledamur, sed quotum in praemium doctrinae, & virtutis fuerunt eruditi. Sefofor Rex Aegypti bellica virtute strenue statuum adeps est. Ari-...
Statua Regionis Sinarum.

Fauni, Flora. 

Statuæ flo- 

niorum.

Pomona. 

Statua Regionis Sinarum.
Monstrorum Historia. 305

Romam in lapide porphirite cajlatam, capite tamen, brachiis, & pedibus anexis villa Iuli Tertii Pontificis Maximi admiratur. In eadem villa locata est statua Deae incognitae, necno futura Spei, in aedibus Captanicae, Sabinae statua marmorea conpicitur, ubi quoq, est Semele marmorea. Sabina alia statua exornar aedes Faenicis, immo alia aedes Episcope Aquinitatis, & alia hortos Cardinals Carpensis, & Silenus villam Burghesiam. Sybillam cum libris sybillinis horros Magni Duscis Hurtria, Syturus puerum docens aedes Caenitas & nuflata. Tandem statua aenea mira

artificio elaborata in Capitolio; statua incognita in villa Margheritis de Autria, & alia statua incognita in aedibus Hieronymi de Cupis, propc templum S. Maria de Anima, conspiciuntur.


damus statunas coloTeas Regionis Syrianar: etenim Incolae in lapide tara eminentes fabricant, & in loco aperto, & conpiciuo erigunt, vt per multa milliaire viatoribus conspici pelint; quorum icon subjicitur.

\textit{Insignia Gentilitia.}

V. M. simulacris, & statuis gentilitia stemmata quandoq mandata affinitatem habere videntur; propereaq quod in his interdum partes humani corporis figuratur, & aliquando integra hominis simulacra vario modo difineata cognescentis familiarum plerumq; conformia imprimuntur. Siquidem multae sunt Bononieiumi ciuium stemmata effigies humani capitis decorat, cum in aliquis caput puisonis, in alis caput juvenis, in aliis caput vittatum, in aliis caput muliebre inter ramos arboris figuratum. Immo capitis puellas iconem, Illustissimum Bolognerorum stemma venuftarur, in qua familia hodie Celeberrimi Dodores, & Senatores reflefont, & aliciae cognationes figuris duorum capitis calvorum, & aliae duobus capitibus circa verticem tonantis, pro insigni gentilitio, delecantur. Pariter aliciae abstemnes duorum capitis Achyropis non abhorrent. His addantur effigies triplicis vittati capitis, triplicis capitibus Ae-

thiopis, necnon triplicis capitis cum pilo turceico, quod postremum stemma flirpi de Turcis competet.

Si manus ponderentur, exemptumciuiiim stemma comparat, que duas, que tres, & que pingendo quaestor, ubi proprium stemma comparat. Cate-

rum aliquando picturam manus cum arbore, cum roflo, vel cum vexillo, vel cum racemo vuo, vel cum fano oliae, vel cum figura crucis delineatas in stemmatibus conpiciemus. Attamen in gentilitio Insignis gentilis Albanorum manus librum apertum liftingens figuratur, in qua familia hodie Doctores medicinae institutiose, & Juris prudentiae florentur, & adhuc florent; immo inter hos splendescit Dominicus Albanus Caufidicus Excellentissimus, Juris vtilissimi, & de omnibus disciplinis, quum optime meritus.

Quid? plures sunt ciuium Bononieium agnationes, qua humanum brachii pro stemmate pictum gerunt; aliquando tamen difcrimina in hac brachii pictura observatur; dum alius brachium cum palma, alius cum arbore, alius cum lilio, alius cum roifes, alius cum falcula, & alius cum manipulo aureae effigiatur. Interdum in his
Vlyssis Aldrouandi

Icon hominis in Familia de Ferris.

Mnes herbae, arbores, & frutices, necnon horum frondes, & flores sunt tanquam tot libri ab immensa superni opificis benignitate generi humano donati, per quos quisque, industrios indigantur ad vera medicinam cognitionem penetrare potest. Siquidem Deus omnipotens cuncta quae plantae sunt suum prodigium signatu prior, vt genuine earum virtutes abdita, per externas signaturas, nimirum per similitudinem formae, & arg. figurae partibus humani corporis conformem prodereceperint, & patereceperint. Eremum planta signaturis, tanquam tot linguis proprias hominibus vires infingentur. Professores inquirion botanice facultatis non modo in vanis herbarum nomenclaturis dignos concedant, & explorandis diligentibus esse debent, vel quosque utiliora divinitatis in plantis impresta, vetustati rimentur, ut occultas earum praerogativas ab externa facie inpectione apprehendant.

Itaque inchoando ab initio notandum est, quod Polysticron Apulei, Adiantum, & Tricones nonnullis cinemorum innoticibus humanos capillos exprimunt; quae haec plantae erant, nunc, & pulchros reducent. Thapsia tenui fronde humana simulatur capillamenta; propterca, authore Aucenna, in crine restituendo, alopecia vegetarii, nulli medicamento cedit. Voluminibus oblongis muscorum arboribus adhaerente, & herbas in palatinibus suscitant, quas, & quaerant, & capillares sunt, & propterca earum decociones in calu capillorum commendantur.

Monstrorum Historia.

307


Erbri flores, femina, & radices huius plantae praefcribuntur. Betonica, & flexus in orbem glomerato capitii amulo flores, & semina producunt: quare ad medicinis capiti refpectibus meriti non excluduntur. Papaver capitatum, mala cypodium, cucurbita, & melones sunt fructus ad infaer capitii formati, quapropter capitii doloribus miram utilitatem afferunt: quorum oculorum affectibus non modico sunt adummento. Semperium maius, aliis Zoophthalmon, & Romanis oculus Iouis nuncupatur, folis in plantae ambitu oculorum simulae offendit, & Dioscorides haec planta in oculorum inflammationibus vitatur. Gra na herba Paris pupilla habent signaturam, ex his arte chymica oleum elicibus, quod ad Chymisini anima oculorum nominatur, efq; aduersus oculorum affectus efficacium. Immolatios Potentilla; pupillam in oculo repercussam, & huius aqua chymica organis sublimata in oculis vexatis est admodum Anglicis. Consulit omittere Euphragiam, quam omnem Botanici a signatura, & ab effectu ophthalmicam in digitatum.

Nafus erse generis ad folio menthe aquatica referuntur; huius ergo Extraedi millesiem odonor defructit, Aristoteles ex folio expressus, idem conferens ex floribus huius plantae parata auditui confert. Signatura gingivium a fedo minoris adherente ostenditur: & succus ahae herba expressus in scorbuto, & aliis gingivium viribus commendatur.

Acini malorum punicorum dentes ostendunt; Ac gingivias lxfas emedavit, & dentes Armatis. Vimpla dentaria, & aliae speies dentariae radices munerarurs arti Acio compadit proferunt, nam quadam seriatam marum dentes aequantur. Siliqua Hyoscyami Aguram dentis maxillares habet, & huius oleum, vel radices, aut semen decorat parum in aceto, & Dioscorides hoc planta in oculorum infationibus reddit. Semperium maius, aliis Zoophthalmon, & Romanis oculus Iouis nuncupatur, folis in plantae ambitu oculorum simulae offendit, & Dioscorides haec planta in oculorum inflammationibus vitatur. Gra na herba Paris pupilla habent signaturam, ex his arte chymica oleum elicibus, quod ad Chymisini anima oculorum nominatur, efq; aduersus oculorum affectus efficacium. Immolatios Potentilla; pupillam in oculo repercussam, & huius aqua chymica organis sublimata in oculis vexatis est admodum Anglicis. Consulit omittere Euphragiam, quam omnem Botanici a signatura, & ab effectu ophthalmicam in digitatum.

Vlyssis Aldrouandi

Vicia pinnulas hepatis represtant, & in hepate refrigerando, s qua non habent medicamentum. Radix fumariae bulbosa, quae Capnus phragmitis appellatur, in coris formam amulantur, ideo hac fycro hepatis laborantibus, iuxta mentem Actij, non parum utilissim s allatur, consu mo omittere Pyra, quae quodammodo signaturam in coris praevert, & icori magno etiam sunt adumento.

Signaturae Renum in Portulaca observaturque hac herba affectibus renibus non medioriter conduct. Verum Alkakengi, seu Halicacabum, item folanum vesica-rium repens, aphathoden on, & Colutea vesicaria, producunt vesicas humanae vesicae amulas; quamobrem affectibus vesicae laborantibus ex his plantis amplissimum fructum consequuntur.

Vteri figura in radice Aristolochiae rotundae observatur, ideo hac radix puerperis mirum in modum opitulatur. Cyclanmini radix, & Leonotopetalos figuram vteri referunt, quocirca Theophras tus & Dioscorides has radices ad amatorias trahunt. Macis nucem myrrhitam amplectur, veluti matrix fetum inuoluit; hinc macis, & nux myrrhitas sunt affectibus vterinis remedium falutare. Nymphaea habet signaturam fecundinam, & viridit corium interior Betulae; necnon fabina figuram matricis venis fangucinis insignita referunt, ideo tauratur in his partibus concretum diffoluant, veluti medicamina ex nymphae a parte fecundinam expellunt. Silentio Pifa inuoluntur, quae & ipsa vteri signaturam habere feruntur.


Ommes species Orchidum manifestam testis signaturam habent, quae in sopia Venere primum locum occupant. Imm0 Tragorchis, seu illa Satyri, quae redolit hircum, inter ceteras, homines ad Venarem magis prunos reedit, cum hircus omnium animalium sit luxuriosissimus. Radix Dracunculi maioris, infar testiciuli, bulbula, Venarem prouocasse dicitur. Item Porrum fimile seroto Venerem ex citare tradatur. Imm0 Phallus humanum mentula referens ab Hadriano Junio in vfum venereum trahitur. Demum vurarum acini vtris etiam fexus figuram praevert, hinc Prifeioptimo iure Venerem sine Baccho frigere retulerunt.

Multae sunt plantae, quae radicibus hemorrhoidales venas aemulantur, ut Celi donium minus, filipendula, & multae Ranunculorum species, quae omnes hemorrhoidibus fructum non parum afferent. Praeterea allarum venarum signaturam Lapathum fangucinem posidet. His addatur Plantago qua nerorum figuram exprimi quomodo Equiticum, & fylipa spinam dorni amulantur, cum decordio ex his in aqua, & vino parara praedicet partimago fit adminiculo. Folia Hype riconis cum fint perforata portorum cuiris signaturam exhibent, quare in pellendo fade, & auctrenda obtubatione commendantur. Geranium habet signaturam offis tibis; ideo hucus pulvis in fradis offibus non parum habet momenti. Deing; tanquam coronide addimus plantas integrarum hominis figuram referentes, cuius rudimentum in radicibus Mandragora, & Bryoniae conficitur, preterquam quod in hemorofis locis quedam satyrina species crecit forem humanae effigiei producent; hac de renunnvli Botanici hoc saryrium Anthropophoron appellarunt.
Monstrorum Historia.

VSVS IN CIBIS.

VLT I hoc admodum demírasti non deíinent, quod humane carnes humanae fui fãmulertur: nihilominus Gafpar Balbus meminir non-nulorum regum Dacim inclementium, qui lingua veraeaculata Batachi nuncupantur: apud hos publica confuetudine rectum est, ut viciam incolentis non tenet appuratus excipiantur, quando confanguinei feni confecti, & matati deuorandi sunt. Immo Rex Regionis omnes res morti addidit Batachis dignos; quemadmodum olim Romani capitalli panis dignos ad Beftias commendabant: ita Batachi ad Reos accedentes inquisitibus omnibus aulicis, capit, & pedibus truncatis, carmen incisum fale, & pipere condicta crudum, vorant; cum in Regno Dacim magna pipiris quantitas signatur. Rursum idem aut thor memorat infuam Carnacubar cognomnaram, quam feri homines colunt, & humanis carnis vestantur: fecundum eum quod habiti non committunt, & homines alterius infulae deuorandos venantur: alioquin piscibus plerumq; victriant.

In horum confirmatione recitavit Petrus martyr Canibales humanis quidem carnis; fecundum psalmum publicum receptum est; viciniam incolentium non tenui appuratus excipiantur, quando confanguinei feni confecti, & matati deuorandi sunt. Immo Rex Regionis omnes res morti addidit Batachis dignos; quemadmodum olim Romani capitalli panis dignos ad Beftias commendabant: ita Batachi ad Reos accedentes inquisitibus omnibus aulicis, capit, & pedibus truncatis, carmen incisum fale, & pipere condicta crudum, vorant; cum in Regno Dacim magna pipiris quantitas signatur. Rursum idem aut thor memorat infuam Carnacubar cognomnaram, quam feri homines colunt, & humanis carnis vestantur: secundum eum quod habiti non committunt, & homines alterius infulae deuorandos venantur: alioquin piscibus plerumq; victriant.

Petri martyr Canibales humanis carnis; fecundum psalmum publicum receptum est; viciniam incolentium non tenui appuratus excipiantur, quando confanguinei feni confecti, & matati deuorandi sunt. Immo Rex Regionis omnes res morti addidit Batachis dignos; quemadmodum olim Romani capitalli panis dignos ad Beftias commendabant: ita Batachi ad Reos accedentes inquisitibus omnibus aulicis, capit, & pedibus truncatis, carmen incisum fale, & pipere condicta crudum, vorant; cum in Regno Dacim magna pipiris quantitas signatur. Rursum idem aut thor memorat infuam Carnacubar cognomnaram, quam feri homines colunt, & humanis carnis vestantur: secundum eum quod habiti non committunt, & homines alterius infulae deuorandos venantur: alioquin piscibus plerumq; victriant.
Villam in humano corpore esse parthem, nullum; progingi excrementum arbitramur, ex quibus, pro agoritis, medicus non modicam frugem dedit, unde poffit; quandoquidem si respiciamus caput, habemus apud Sexti physiologum, quod capilli primum ad putocon capite tonfi ad podagracem fervantur: liquideum circumlagit fluxiones impetum coercere dicetur.


Concerit etiam apud Quercetanus Extrakitum crani humani, quod tanquam thesaurum preciosissimum adverteret, et sempiternum. Etiamitis, quod olim Paracelsum tanquam thesaurum(Maximilianus Cefar) bee, quod ferrum, quod faccum, aut lignum, si linibatur, patiens etiam absens sanabatur. Hocigitur vagnuentum, præter humani adpem, mumi, fanguinem humanum, oleum lini, terebenthinum, et balsamum, quae lincenque feu mufeum in humana caluaria acer exporta natum recipiebatur.


Vmbilicus humanus fuis non carnet virtutibus; nam portio illius a puero nascend prae-
Præcia in annulo argenteo gestatur, vt carnem contangat; sicutem Cardanus hoc praedio patienti dolorem colicinam sepolcit. 

Pinguino humano antequam ad vsium medicum trahatur, prius, ritu pinguinius sanguinem animalium, preparanda est, deinde in officinis medicorum efferaunda, nam ad neronos toborando, propter aduersum valutudinem debilitatos, incredibili quodam fympathia commendatur. Praeterea hic adeps pretiofum vnguentum Vuccherij ingreditur, ex eius vsi laborantes pleuritide, & podager ampliflimum frudium sunt confecuturi.

Succedunt homini sanguinis virtutes examinandae. In primis laborantes elphantia, ex hoc mulsum adhucem percipiunt: idcirco quando Reges Aegyptij hoc morbo vexabantur, eorum sola in balneis humano sanguine medicant. Item Orpheus, & Archeus humano sanguinem non infringere praedum in angina exsistant: dummodo pars a fepulcrum in fupratus, & ficut ex intercles patientis faciatur, & vnacum qui acceperit, deinde in officinis medicorum eft feruanda, nam ad neronum rostrate, propter aduersam valetudinem debilitatos, incredibili quadam fympathia commendatur. Praeterea hic adeps pretiofum vnguentum Vuccherij ingreditur, ex eius vsi laborantes pleuritide, & podager ampliflimum frudium sunt confecuturi.

Sanguis in officinis medicinis.

Præterea addatur Elixir vitis a Chymiftis paratum, quod sanguinem humanum recipit, deinde in febribus malorum, & in virium imbecillitate adhibetur. Quod plur. Sanguis ipse humano sanguinis humanae? Sanguinis medetor; sicut sanguine naribus fluens, ex fupra ferrum ignitum exsiccetur, deinde pulveris per calamum in nare inferetur.

Medici nostrae aetatis in variis morbis profligandis, humano corpore exsiccato utuntur, & Mumiam Antiquorum esse opinantur. Quandoquidem Muma est vox arabica, quae apud Rhabam, & Auricenam,PBSphalum significat. Isac tamen scriptis mandavit Muma esse perficam denotamentem, qui dam liquamen in illis fepulcrum inuenit, in quibus cadaverum hominum aromatibus condita multos annos feruata fuerunt. Hac muma nonnullis Cerops nuncupatur, quotidias, quiddam in fepsulcrum intermedia natura, tætu, fanandi flrumas vnum fupplicit.

Remedium Brumarum Muma qua.

Sanguis in officinis medicinis.

In Basil.

L.3.de Alim.

Li.1. Antid.

spec.

spec.
Vlyssis Aldrouandi

post annos omnibus bello vallatis, & Sepulcris fun ditus euercis, in quibus dama liquorem infir mells denfum, & odoratum inueneremus, quem Medici Aegyptii
eximius pollere virtutibus arbitrari, in multis auctibus adhiberunt, quamquam mirabil-
lem comprobarent; quamobrem faci audiicato hanc cadauerum condituran in
tumulis aliorum Maganafa quaque fuerunt, quibus eaventis, tamque ad tumulos etiam
hominum infima foris acceperunt, in quibus licuamen multo deterius compurrent
et hoc tamen tumplum muniam appellaban, & in variis morbis adhibebant. Hinc
colligendum est non ciffe veram, & legitimam Aegyptiorum muniam carnem ex-
citcam illorum cadauerum, quae in arenâ Arabicâ deferita ineusta in diversas regio-
nes pro medicinis tranmittuntur. Quamobrem ex dicis veram muniam in noftris
officinis minime feruari atrectabimus. Et quamuis hojide nonnulli componant bal-
sicum, ut humana cadauera à corruptione intacta feruent; nihilominus hoc bale-
icum à con dictura Priiferorum maxime dererat.

Hodie, ex mente Portarum, cadauer aperto latere exenteratur, & calaaria diffece,
cerebrum eximium, abietis etiam papullis, spinis medulla, & texibus, & spatio
quoque hororum, ex pedibus fuupendidur, mod ex appetito, & aroma auendulat-
uatur; postmodum excecatum calce viua, alunime, & fale alpergitur, & biduo fu-
pra famum myritbi, lauri, rofmarini, & cupreâi sufpemptur. Tandem con-
dimentum ex calce viua, alunime combutit, fale, aloé, myrrha, ligno aloe, ote
lardino, & cineribus rofmarini viridis, aris combutit, & cupreâi, tartari, necnon
ex croco, feminibus coloehintidi, pulurea antonimii, molef, & ambra paratur, &
hoc condimento per triduum corpus in loco aperto confricatur, & hoc de hodierna
conditura sUficient.

Sin Antiquorum liquamen, ad cadauer concludi adhibebat. Secundus modo, &
Diodorum Siculum, qui de hac materia verba fecerunt. Ira; ex horum mente, tres homines hæc munus absolebant. Primus circa ilia cadauera humi ftrari locum inci-
s, deinde accedebat, qui lapide òthiopico locum aperiens, illim atrauit, ob metum circum-
stitum, qui iremus tantum operarium lapidibus inceptari solebant. Terrio Pullos-
iores, edudis per locum apertum interaneam, praeter cor, & renes, aluo odoriferum
lauebant, & locum vnguentis cx cedro, & aliis simplicibus pretiosis, spari-
triminta dierum, linirebant, deinceps myrrha, & cinnamomom fpergebant, ut odori-
ferum redderetur, tuncq: cadauer ira paratum, & conditum confanguincis trade-
batu, pilis superciliorum, & palpebrarum ita accommodatis, ut tanquam homo
dormiens reprefentaretur, & hic est primus modus, qui ad mente Herodoti, in ca-
daueribus conditio adhibebat. Secundus modo erat, dum cop-
portibus minus diffece, per cytuyenex vguine cedrino paratum, & in alium
iniecut, intoffma eduebat, deinde diebus feptuaginta, corpus falvebat. Ter-
rius modo in egenis feruabat, dum eorum ventrem lotionibus abfergebant, de-
indepato dierum feptuaginta, fale corpus frefermen reponebant. Iudgii, tef-
Lib. 16. Strabeon, in con dictio cadaueribus, alpafhto, fiiue biurumne vearebat, verum me-
litio conditura erat apud Aegyptios, de qua palio ante verba fecimus. Hodie ta-
men ad condictum cadaueris, puluerem myrrhae numquamquam adhiber, qui
quodammodo vires conditare Aegyptiorum annuari videbatur. Huivis pulueris mul-
tplex apud Authores defcriprio legitur, properterebant in prefentia vnum addi-
Serunt copiam fahs, alumen cum myrrha, & aloé fufpenfit; abfynthium, cinna-
monum, caryophillos, peri, cuminum, fier montanum, & omnia in crufioerepul-
uerem redigunt, cum modici aceti infperfione, hoc puluerem aluum cadaucrum simple-
& cera circumlium fceretro plumo includunt. Cum iugur ex dicis vera Antiquo-
rum munia, vel Aegyptiorum conditura haber nequeat, Crollius in dicurum muniam
hoc modo parat. Sumit cadauer hominis ftis atatis annorum vigitinigrapha saber
fuspenit, puluere myrrha, & aloé alas pespetit, deinde aliqut dies, spiritu vini macerat,
& fuit aere fulpenfa eexcfs, & tandem spiritu vini in dicurum rubicundifsimam
extrahis; quan in exterminanda pelle, & in expegnandis venenis, mirandi in mo-
dum exotilis.
cementorum hominis alia vitilia, & alia inutilia in scholis Medicorum esse perhibetur; primium de vitibus, nimirum de laecke, & spermate, verba fient. Itaque hominum inter alia laeticia genera in varis morbis propter sympathiam maximopere commendauerunt. Ignorat hominem (haec in Scholibus pusilicibus conduct, pulmonum incommodi confert, affcetibus oculorum ab ieto benignum, & malaturae eft praetium, & tamen quem laece matris, & illae peribitur fuerit, oculorum met tota vita liberatur peribetur, in vitius aurium cum modo oleo praeservat, & cum fucco cicuta vel cum modo opipodagricis utilitatem affert. Postremo si quis puro hysofemient dematuerunt, in eam humanitatis laete haurienda abhorre non debet. Praeterea spermati humano nonnulli verba delinqui impetigines, sedandi dolorum podagra, & dealbands cicatrices assignat.

Indiffer vulnus a creanionibus; scabaceis, & araneis inficium, humana falliu emendatur, quandoquevis; e mente Auticana, haec falliu scorpiones interimire, immo Scopendrias mutrias, & alias beffias venenatas confcietidem praeter falliu dietrur quod omnibus qualiter venenatam, quam partim ad forum depictent, partim ad vitiosus humoribus contrarie, nam ad os, & saucis affluunt quidam causae ascendentes fputum pruam qualiter inferimus; hinc fit, quod pruam quandoque laporam amarum, quandoque acidum, & quandoque substulcem participer. Amplius falliu hominis vsi digerent, & conquerent potius; ideoque rustici mandunt tria, cum falliu raefcratur, hac ratione paratum, inftar emplastri furunculis impiem, &c, fecundo Ficium, cum falliu miferetur, que pruam triticeum in aqua maceratum concodiet: aiuae non ita celerem moliretur igitur de causa nutrices panem mandunt; Triticum deinde inftar emplastii, membris, puergarum fugillarum applicant, quia ob virtutem falliu brevi temporis sparsum difcfitur fugillarum. Denun falliunum mulieres icium, & pruace; quiprincipue, si pridie a cibo, atque ino fe abhumanet, ad oculos cruores valere nonnulli afficerent.

Sordes aurium hominis ad vifum medicinis non sunt arcend, cum ex his laborantes hominum variata habuerunt: liquido atque in paleftris luror puluere miscet, & in paluines, intermoe fputum, non solum, Ficium ad linienda vlcera, & ambulatoria, sed etiam, Sextius philofophus erum in hac macerat, in quo humana fallius. putatur, fciit autem, & praefpice, si minus autem digerunt, at poeion exercentium fputo me furmod, &c, & impertereacius faciit, & impotente efficaciori sunt remedy. Sin fectores videbuntur, capitis fputo adde, & si non ad fate pollonum, pofaeceum huminum fitte efficaciter.

Vrina humana non est praeberminenda, cum Medicini multis affectibus hac non infragratione inanam. Primitius haec nitre adiecta, et impota, capitis furmod, & corporis exulcerationes emendatur, Sextius philofophus erum in hac macerat, & hoc medicamine maculas facieat ad quemque; cauda oris deleat. Immunde addit si virna humana mulieres perpere deguifant, praebatur, secundimam illicct, igitur inutile ad cibo podagris mederi multi auumant, exemplo fulconum, quos tali morbo vexari negant. Amplius haec virna feabec, & lepra medetur, coroe cum modo mulieres puerperae, & in aures infensa inutile mentem Sextii philofophi, pus abflertit, & vermes.
Vlyssis Aldrouandi

abigii. Deinde idem author eam non solum in morfu vipearum, sed etiam in iici-bus aliorum venenatorum animantium commendavit:


DEO cecas sui Antiquitas, ut prætextu Religionis, & lugubri De- 
monum duæ ad nefarias etiam hominum cædes præcepserunt; dum 
lion, Saturno, Baccho, & alijs nunnibus fallis victimas humanas li-
tabat. Etenim inoletus nefanda consuetudo apud Phœnicens, ut inqua-
tes Magnatum forte duæ, & regio induti vestimento Saturno sacrifica-
rentur: immo illos morti subtrahere nemini licebat: idcirco copiosis cuius lacrymis, 
& funera, & sacrificia humectabantur. Quamobrem quando Aspar fuìt imolandus, 
mater eis nempe vxor Annibalis apud Silium fecus conquērebatur.

L. P. Punicus

VSTIEMA hU 
manna, qui-
bus Dij im 
molaretur.

Martis sa-
crificii qua-
lece.

Advena sibi 
sacrifici.

Capitapapa 
veri vbi im 
moneta.

Quid est numina etiam faminea humanis victimas suisse delegatae historiae referunt. 
In Asis Laodicæ Virgineum Minervæ immolabantur, quemadmodum Iupiter Lyceus 
apud Arcades litationes pueri gaudebat. Apud Thauros Scythiae populos folemnis 
errant consuetudo, ut aduñas, & praefertim naufragos tamquam hostias Dianæ 
sacrificarent. Quemadmodum Sarphe pentes aram Dianae Ortheis pugiones flagel-
lis periculosas sacrificabant. Demum omne Litude, etimorum Minæi Latarum matri 
in compitum humanis capita dedicabantur: donec Jun ûs Brutus Consul hoc sacrifici-
genius hostium, aequo abominandum abhorreens, loco humanæ capitatis, papae-
rum capita deinceps immolanda esse decreuit: quapropter multa hostia ratione duò, 
planta papaueris Latae die tamen suisse eximfarunt. Potremo Thracæ Za-
molin, in quem maximum Drum putabant, non alia ratione propitium fieri arbitra-
bat. Quam si homo, pentes arma, istud in turem conciderent.

Infinitas Nationes hoc sacrificiis generè victimas sacrificium genero 
æcunam, iuxta Bórisphem, hominès pro vicissim offererebatur, & in sacrificio humanis ossibus adolere bolentur. Li-
cuit etiam Celts caput hostis capitis purgare, & caluàrum autem celare: quædem 
terra tamquam poculam in celestribus adhibebatur. Lusitani antiquissimi intellé-
corum hominum diligentem intusabantur, ut inde vaticinia captarent, & abscissas 
capituorum dextras, tantum munera Diis litabant. Galatae, & Mafagetae à al-
ter Deòs consuli polle putabant, quàm apud aras, ingulato homine, ex cuixi causa.
VLYSSIS ALDouANDI

Sacrificia

Dei, cum

Sacrificia

omnium

Gallicarum.

Sacrificia

omnium

Gallicarum.

OMNES ABOMINATIONS, QUAS AUERGAVRIT DOMINUS, FECERUNT, DIJS FILIIS OFFERENTES, & IGNI COMBURENTES. INTERPRETES IGIURT, ILLA SIMULACRA, EX TERE CYPRIO, & ALIIS METALLIS CONSTAT, PRÆDECITIIS TANQUAM CORONAM ADDAMUS RITUM MEXICANORUM, QUI IN TEMPO, CORAM DEORUM SIMULACRIS, VIRIS, & FEMINAS IMPULSABANT: PRXTERCA SACERDOTES SUMPTIS ARUNDINUM CUSPIDIBUS, VARIAS CORPORA PARTEM FACERRIBANT, & EFFUENTEM INDE SANGUINEM DEIS OFFEREBANT. 

315

VSVS IN SPECTACULIS.

AEc rubrica cum praecedenti maximam habet conformitatem: 

propter quod us ibi homines ad aras, coram circumstantibus, maciabantur; assimiliter hic, homines, coram populo, a FERIS DILANIABANT. NAM PRO VETERI CONVENTU, ROMANI TRES SPECTACULORUM GENERA EXEREBANT. IN PRIMO FERAE CORAM CLAUDII PULCHRI EDELITATE CARRUI, ADUERSA TAUROS PROVENTER, & DE SECUNDO GENERE SIC SCRIPSEIT: NAVALI PRIVO IN MOLITIA CELEBRE, DIBITIS TYRIIS, & AEGRYPICI, DIGNO PUGNANDO CONFLIXERUNT, AD QUÆ SPECTACULUM VNDICU HOMINES CONFLICTERUNT, VT PLERIQUE ADVRERENTUR IHR, ET SEPTUAS EXANIMATI FEREBANT. 

Iste prodibant, ubi Ferae ex capite in illas exteriores, viridesque in illas internas, retinuntur, quae nix tantum se decipiendi animalis sunt, cum feris contendere vellent, qui nulli Ferae effugient, nec fepururam interdum invenire possint, quoniam cadaver a FERIS TRUCULENTISMA ABUMINARENTUR.

Non defuerunt tamen, tecte codem CASSIDORUM, ALIQUI AURORI CASSIDORUM HABENIENTES VENÆM, QUI THEATRUM INGREDIENTES HABEREBANT, VT CORAM POPULO, A FERIS, CERTUM FERIUM CONTENDERENT, ARMABANTUR, & IN SPECTACULUM LARI PRODIBANT, VBI FERAM E CAVEA IN ILLAS EXSEPTA, & IN ILLAS INTERDUM TOPLIBANT, QUAE BEESTIA COS DENUO IMPE'TRARE NON AUTEBAT: QUAMOBRÉ, REFERENTE CASSIDORUM, NON FECERAT, QUONIAM IN ORBEM COLLEUM, DEBILIS CANNAE MUNITIO HOS OFEREBAT. ALIQUA LABENTIA VENTENTIS ROTA, FERAS IRRESISTIBILES.
Monstrorum Historia.

ruentes motus celeritate fallebant. Sunt verò hac spectacula ex his, quae Ciceron ad Marcum Marium scribit hunc in modum: fed quod potès esse homini politico delectatio, cum aut homo imbecillus a valentissima beffa laniatur, aut praecrina beffa venabulo tranferberatur? quan senentiam Ciceronis fecutus Seneca, & huiusmodi spectacula detestatur, hoc prodidit. Nuper in ludo Bestiarum vsus est Germanis cum ad matutina spectacula pararetur, fecesit ad exonerandum ventrem, nullum enim aliud illi dabantur sine cuffode secretum, ibi lignum illud, quod ad emundandum obscura, adhaerens spongie positiun est, totum in gula facit, & ibi preclusus faecibus, spiritum eligit, & intra: Cum adhuceretur nuper quidam inter custodias, ad matutinum spectaculum mittit, tanquam ex uno pacem caput, & visi, mittit, donec radijs semper est, & ibi in eiusque circumactu rotae-frangeret. Secundo namachia spectaculum vsus est Barbaris lancea, quam in aduersarios accoperat, totum indigno suo meriti. Quocircum nostra etate Principes Christiani populus interdixerunt, ne spectacula huius generis celebraretur, & horum loco Troia Iustum, & Belli simulacrum instituerunt.

V S V S I N B E L L O.

PRINCIPES statim in ad martium certamen prouocantur, vel quando alteri bellum inferre vultur, hominum multitudinem congregant, eos milites consecrabit, qui excellentes pugnas edere posunt. Deinde ex his disciplina militari claros, & rei maritima perirritisimos eligunt, vt aliis imperium classem demendam, alios in praedestinam deligant, & demum alios agmini equitnam praeficient. Hi postea cunctos milites centuriant, exercitum rectent, & cohortes plenissimas ducent. Amplius pro copiis tutsimis loci eligunt, vt alias imperium classem demendam, alios in praedestinam deligungt, & alios ad exebitias tentandas ponunt: hoc igitur modo, constituenda acie, immo hinc etiam mulieres bellicosae, vt Cleopatra Aegyptia, Artemisia Regina Caria, & Amazones, qui omnes intrepidae certarunt. Amplius, prater beelli Imperatores, & ordinarios milites, in praelio sunt homines signiferi, equites, pedites, antefignantes, meratores, equites leves armatura, tubercules, tympanotribi, menfores, velites, peltati, scutarii, rorarii, quae minus dimicantes, rogitarii, quasi arcani, quae omnis diligentissimae praelia in omnibus bellis interdum extenderat. Infus est ad strumen, & auxilia multa ducere conantur, donec homines, vel fundant, vel intercludant, vel portantes perdant. Interdum homines ad explorandum alicuius urbem mittunt, inde ad urbem castrum, & obscisione cingentes illam oppugnant, quandoque insidias curant, aduersus quiuerunt agami, & praefetorum, & portas praediosis firmatae occupare audient. Non defuerunt etiam mulieres bellicosae, ut Cleopatra Aegyptia, Artemisia Regina Caria, & Amazones, qui omnes intrepidae certarunt.
N variis variae hominum partes adhibentur: quandoquidem fanguis humanus, in vademico experimento Artepht, vel in scholis Paracelci legitur, locum habet, dum simulacra virorum, & feminarum simulacra humano sanguine inuentur circa caput, & capita vacua feminibus papaeris implantur, ut quatuor poecia in terram proiecta rot hominum, & seminarum simulacra repræsentare feruntur. Quod sanguis papae quitur in capitis includebantur, quæ nugamenta non ad speculaculm, sed ad aliquid significandum, in arte chymica prosuntur.

Cum ex sanguine, iuxta Medicorum mentem, pinguedo generetur, ad vim humana pinguedinis accedamus. Referunt igitur tese Vuccherio, candellam ex humano febo paratam, & delatam in locum, ubi thesauri reconditae sehs. Y.\._\._\._.y., locum habet, dum simulacra virorum, & femmarum simulacra humano sanguine linuntur circa caput, & capita vacua feminibus papaeris implantur, ut quatuor poecia in terram proiecta rot hominum, & seminarum simulacra repræsentare feruntur. Quod sanguis papae quitur in capitis includebantur, quæ nugamenta non ad speculaculm, sed ad aliquid significandum, in arte chymica prosuntur.

Cum ex sanguine, iuxta Medicorum mentem, pinguedo generetur, ad vim humana pinguedinis accedamus. Referunt igitur tese Vuccherio, candellam ex humano febo paratam, & delatam in locum, ubi thesauri reconditae sehs. Y.\._\._\._.y., locum habet, dum simulacra virorum, & femmarum simulacra humano sanguine linuntur circa caput, & capita vacua feminibus papaeris implantur, ut quatuor poecia in terram proiecta rot hominum, & seminarum simulacra repræsentare feruntur. Quod sanguis papae quitur in capitis includebantur, quæ nugamenta non ad speculaculm, sed ad aliquid significandum, in arte chymica prosuntur.
Tandem salia humana ingreditur unguentum, quod secundum Vucerium
auditionem capillorum coercet. Item salia humana hydrargyrum facile diffolutur; 
L. 3. Antid., ex quo polrec Pharmacopæi unguentum ad pediculos parat. 
Praterea salia lip., hanc attribuunt praegatium, vt si aliquem pene teat idus cminus, vel common
manu illati, & confellim expuat in volam manus,que percussit,tunc dolere percus-
itus leuatur. His addamus quod in Labra, Louis Gndij fonte, anguille manibus
ve IEI E hant, & idem conti ngere cuidam fonti Mesopotamiae retulerunt,

DE MONSTRO IN GENERE

Caput II.

ÆQVIPVCA.

EST VS cum omnia naturæ modum excedentia monstra appellato
erit, proculdubio multa in genere monstrorum constitueri; quædo
quidem Natura mirandum in modum in conformandis animalibus con-
ceptibus, in fingendis plantarum formis, & in rerum inanimatarum
figuris, identidem ludit, dum monstrosa, & peregrinas conforma-
tiones rebus impriinit. Verum, ne ambiguas nominis legentem lu-
discet, placuit prima facie aequoocationem expressisse. Etenim monstros quando
mostra pro monstrata

monstrata

monstrorunt, quam significacionem expressit Virgilius libro
tertio Aeneidos, quando inquit. Monstra Dem rem refero. Item Præcationes citha-

ers, quas experientes temperantiam chordarum, etiam iuxta congruam har-

ti 4


tionem extensam, edunt, monstra appellantur. Immò si contra vitatam

morcm, aliquid in Mundo contingat, monstrum vocatur, & in hoc intellectu locutus

Est Horatius, quando pluuiceabundiam recenset, qua in diluvio universali iuga

montium supra vir, sic. Terruit gentes huius opinionis, per monstra hoc in loco esse exponenda

nomina maxorte plena; propertea Cicero scribens ad Atticum, haec retulit. Venerat

dabam horis ante Chrypsiouera monstrua nuncius. Vbi quidam interprætis, per

mensa monstra, aduersum Quinti valerudinem exponunt: licet monstra etiam ad res

incredibiles, & ad prodigiosa mendacia referantur; idcirco Quintus Serenus mon-

stra nuncupavit illa verba, qua ad exterminandos morbos ad nonnullis proferuntur, 

his veribus.

Monstrorum pro monstrata

Monstrorum pro menda-


eji.

Namsem variopollipi carmine posse

Vana superbiae credit.

Amplius res intellectu difficiles, veluti latebrosa, & eaca quodam æenigmata

monstra dicturum, quem intellectum fecutus Senecal libro primo Thebais fe ait,

Monstra pro pulchritudinis appellatur; quare adrem Franciscus Petrarca De venustate Laure

canebat.

O delle donne altero, e rare molte,

Quemadmodi ex aduerso vir de formitatis speculum, monstrorum quoq; nominatur. 

Monstrorum pro pulchri-

Ligur enim in Vita Aesopi, quod vxor Xanthi cantam noui,mancipij nempe Aes-

opis de formiatae admirata, increpans maritum dixit. Vnde mihi hoc monstrum ac-

sulis est formissate.
Vlysis Aldrouandi

sulii? Immó vir supra humanum modum viribus pollens, & tanquam singulare fortitudinis speciem; monstrum cognominatur; propertera veteres Heracleum hoc senfu monstrum digitarunt, cum huius viri fortia facta, in certis doman dis monstris; per totum terrarum orbem celebrant.

Præterea cum monstrum dicatur, quod ordinem sui generis magna omnium admiratione, excidit, procudolibus viris non vulgari genij describere posse putant, & tanquam monstrum manifellabimus. Quaerunt hunc intellectum. Dium Thomam Aquinatem, eum ingenio nit praestantius fuit; ingenio monstrum metrò appellarunt. Ex altera parte homine omnium, quos terra sustinet, omniq; scelerum genere contaminat, tanto non nominant, & pro geninui huius typo Nero nomem verum humani generis portentum, & monstrum offensum. Pariter Cicero in Catilinam, in hoc senfu loquens monstrum hominum se delectetrum esse atque inter. Petrus etiam Crinitus homines illos tanquam monstra monstrar, qui in canibus contendebant; in canibus illis uelut ad illa adhibe venabantur. Quod plurimae visionis ipsum ostendit monstre, quibus id non uersum, quibus ut apud Deos, in locis abstinent. Demum monstros hominem licet appellari illum, cujus omnia bene, & prospera accidunt, iuxta monstichon trochaicum.

Monstrum pro singulae ingenio.

Vitium di-citur Mon-strum.

Diabolus di-citur Mon-strum.

Lib. 2. Me-tam.

Huic non ab simile monstro, seum monstrum crit, & accidit, ut Noueret aliquis mitis sua, & monstret ab authoribus appellar, priuignum singulis & ipsis, & charitate complectatur, quod in quodam citatore aduenese admiratus obserueanter, et tanquam monstros notavisse; quamadmodum utiam non continent, ut pater & filius prodatur, &c. De Ovidio Scylla prodicent in monstros omnium ciceronis.

Pariter absurda quxquam, & monstrea facta erant, dummodo natura ordinem supererat: etenim converso feminae in marem, & vicissim matrimon in feminam huc re ferenda esse videtur, quod hinc in modum. Cunctis admirantur monstrea, dum moliter agn.
Monstrorum Historia.

difficiis, vel alciui Regioni peculiaris, apud ceteras Nationes monstrum nominatur. Vos infra omnium sit Plica morbus Polonis familiarius, quinii alius est nisi pilorum glutinatio ita indissolubilis, vt pili tenaci glutine iuncti esse videantur. Prodit hic affeclus ab substantia viciida, & glutinosa, quas autem sit hac materia, vbi, & quando generetur, & cur in has partes potius, quam in alias transmittatur, non effe præfenti loci explicare. Hoc vnum ef Bononie annis super clapsis multierem Polonam hoc affeclu laborantem suis, ad quam spectandum tanquam ad monstrum multu confueuant.

Rufius in medicina monstrum appellari licet, quando aliqii pernicioso, maligno, & lethali morbo afflatus, & Medicis tantaq deploratus relinquatur, nisi omnium expefiationem, conualefcer, quo quae non fene ratione caebat Ouidius.

Sepè aliumque foler Medicorum cura religiosis:

Nec tamen hic, vena deficienti, persi.

Monstra quoq ad humanæ excrementa referri possunt: namq in hominibus temperaturæ melancholicae tales humores, & ita ab aliorum natura recedentes generantur, vt monstra prorsus esse videantur. Quapropter Galenus in libro de Melancholia scriptum reliquit suas nonnullas melancholicas, quasquidquod nos tu deforare exiftimauerat, cum quadam abominanda, & monstrua euomerent.

Succedunt commentia, & imaginaria Poetarum monstra, quae aliqii animaduerserunt indigent. Retulerunt enim Cassiopeam Cephei vixorem tanto venustatis fulgoare elatam, vt se Nereidibus pulchriorem iaderetur; hinc Nymphas indignatas ad Neptunum impetrante tradiderit, ut maritum mons Æthiopia devastaret, quique Numina Nereidum placare posset, nisi Andromeda Cassiopeæ filia remotius exponeretur. Hujus generis fuerunt monstra, in quibus foci Pici Regis a Circe transmutati, de quibus canit Ouidius hunc in modum.

Nec tamen hic, vena deficienti, perit.

Similia monstra recenti Homerus memorans Cycloplem in vasto speleo habitantem, carnibus humanis veftenrem, & lac pro vino potantem His veribus.

Similiter Pygmei, Pumiliones, & Nani, ratione exiguae stature, in genere monstrorum a nonnullis collocantur. Hanc quicquias Gibbi, Claudii, macrocephali, & similis non effe pugnant, quamuis rarò non generentur, & quandoque ad naturam partum non valde recedant. Quædamque ad natura confanguineorum multum declinare videntur plures partus ad effiegir canis, bouis, & aliorum brutorum accedentes: cum tamen prædictorum animantium caput prorsus: non
amuluntur, sed tantummodo prae dictorum brutorum quaedam referunt rudimenta, & lincamenta, ex quibus poeae Physiognomi varios hominum morte efficere possunt, quae doctrina in Physiognomonicis Aristotelis continetur.


Aliquando in rebus etiam inanimatis, quemdam ex caudis abditis prodeuntia constitunt, quae monstrant uoocationem incurrunt: veluti spes hominum i digladiantium, & brutorum mulierum in nubibus apparentia; quamuis hie potius portenta, & prodigia dici debeant. Quamobrem olim ludicei inciderunt Hierofolimae, cum, spatio quadraginta dieurum, varias equitum, & solis aureis in aere vidissent, & sonitus clypeorum ausserunt. Nam lofephus hebreus, hac portenta, ante deletam Hierofolimam, apparauiisse tradidit, & monstra qui posuerit, quoniam nullam intuentium admirationem nifi in comparatione ad suos genitores, afferunt.

Tandem adverterendum est, quod veluti in pafciuis Nicippi, auctore Aeliano, Ous Leonem peperit, & ex animalibus Colmarenibus, anno feptuagesimo sexto supra millium, & ducentesimum, in Tutego, Lupa domestica duos lupos Rufos, & nonnullos canes maculosos enixa cef. Hac autem non monstra, sed quasi monstra aliqua indigiant, cum orum tantummodo monstrofus, non autem subfuntam habeat. His autem familiae sunt partus aliqui nigris parentibus produentes, & vicissim nigris ex genitoribus canidis in lucem venientes, quas opinioneae Pareus feclari videtur. Verum, & haec quasi monstra appelleri possunt, quoniam nullam iuntutem adnationem nifi in comparatione ad suos genitores, afferunt.

Similiter in pascuis Nicippi, auctore Aeliano, Ous Leonem peperit, & ex animalibus Colmarenibus, anno septuagesimo sexto supra millium, & ducentesimum, in Tutego, Lupa domestica duos lupos Rufos, & nonnullos canes maculosos enixa eft. Hac autem non monstra, sed quasi monstra aliqua indigiant, cum orum tantummodo monstrofus, non autem subfuntam habeat. His autem familiae sunt partus aliqui nigris parentibus produentes, & vicissim nigris ex genitoribus canidis in lucem venientes, quas opinioneae Pareus feclari videtur. Verum, & haec quasi monstra appelleri possunt, quoniam nullam intutionem admirationem nifi in comparatione ad suos genitores, afferunt.

Tandem adverterendum est, quod veluti in pascuis Nicippi, auctore Aeliano, Ous Leonem peperit, & ex animalibus Colmarenibus, anno septuagesimo sexto supra millium, & ducentesimum, in Tutego, Lupa domestica duos lupos Rufos, & nonnullos canes maculosos enixa eft. Hac autem non monstra, sed quasi monstra aliqua indigiant, cum orum tantummodo monstrofus, non autem subfuntam habeat. His autem familiae sunt partus aliqui nigris parentibus produentes, & vicissim nigris ex genitoribus canidis in lucem venientes, quas opinioneae Pareus feclari videtur. Verum, & haec quasi monstra appelleri possunt, quoniam nullam intutionem admirationem nifi in comparatione ad suos genitores, afferunt.

Tandem adverterendum est, quod veluti in pascuis Nicippi, auctore Aeliano, Ous Leonem peperit, & ex animalibus Colmarenibus, anno septuagesimo sexto supra millium, & ducentesimum, in Tutego, Lupa domestica duos lupos Rufos, & nonnullos canes maculosos enixa eft. Hac autem non monstra, sed quasi monstra aliqua indigiant, cum orum tantummodo monstrofus, non autem subfuntam habeat. His autem familiae sunt partus aliqui nigris parentibus produentes, & vicissim nigris ex genitoribus canidis in lucem venientes, quas opinioneae Pareus feclari videtur. Verum, & haec quasi monstra appelleri possunt, quoniam nullam intutionem admirationem nifi in comparatione ad suos genitores, afferunt.

Tandem adverterendum est, quod veluti in pascuis Nicippi, auctore Aeliano, Ous Leonem peperit, & ex animalibus Colmarenibus, anno septuagesimo sexto supra millium, & ducentesimum, in Tutego, Lupa domestica duos lupos Rufos, & nonnullos canes maculosos enixa eft. Hac autem non monstra, sed quasi monstra aliqua indigiant, cum orum tantummodo monstrofus, non autem subfuntam habeat. His autem familiae sunt partus aliqui nigris parentibus produentes, & vicissim nigris ex genitoribus canidis in lucem venientes, quas opinioneae Pareus feclari videtur. Verum, & haec quasi monstra appelleri possunt, quoniam nullam intutionem admirationem nifi in comparatione ad suos genitores, afferunt.
Demum inter volatiles animantes, iconem galli indicii auriti tridaetyli repre-
sentamus, qui prima facie nobis monstrum esse videtur, & tamen à suo genere min-
ime degenerans nullam admirationem incolis Indiariam afferit. Mira est galli spe-
cies, & nulli volucrum generi pulchritudine inferior. Rostrum reliquorum gallo-
rum est diffimillimum, sed psittacorum rostris respondens: est enim aduncum in su-
periori parte, & corum rubrum. Caput totum,pectus, & venter colore roseo diluto:
crissis insignitur duabus, primum carnea nostro nostrorum gallorum, quæ propè ro-
strum est. Altera crista pennis consistat luteis; oculorum pupilla est nigra iris lutea, cum
crissis pariter nigris. Aures magne, & erectae affinis non absimiles, quas quipiam
fractias indicaret, & tamen minime monstruo sunt, sub mento penna quaedam vi-
rades.
Gallus Indicus auritus tridaëctylus
Monstrorum Historia.

rides dependent, veluti barba figuram emulantes: ex collo superiori, & vropygio, quae viridia sunt, penae carules albis calaminornatae deorsum pendunt. Alae dierum admodum coloris sunt: nam prima earum penae obscura vircent, sed ita sunt dipherse, vt squamulas quodammodo efficere videantur, & harum medium linea alba pervicet, quae sequuntur admodum alba sunt; harum tamen tres inferiores carules sunt, fed circums circa subirdus. Extrema deniis, remiges: luteae sunt, & omnium coxae albae: inferiores autem alarum pars colore est sub lineae caeruleae, & viridem, pennis caeruleis ad bis calamis ornata deorsum pendent. Alae dyerfi admodum coloris sunt: nam primae carum pennis erubescit, sed ita sunt difpolite, vt quamvis albo efficiantur, & harum medium linea alba percurrit, quae quasi intem admodum virent, sed in extremitate alba sunt, & harum tamen tres inferiores carules sunt, sed circum circa rubricatos, & circuns circa carules obistunt. Pedes rubri tribus digitis dislinet, vagues cum calceo albi.

Itaque monstrab propriis diis erunt illa, de quibus primo loco in praevia differemus, mox de aliis quoque verba factiur. Hae sunt animalia aliquid humani habentia suis genitoribus valde similia, veluti homines trimanijs, fetus semicanes, & similes animantes usuitatem structuram praefenterentes.

SYNONIMA, ET ETYMVM.

O NST RVM, ex mente Idiori, ita nuncupatur, qua aliquid futurum monstrando, homines monae; quapropter nonnulli hacturatione ducti monstrum quasi monstre monebant, vel quia monendo, aliquid mysteriorium divinae vitiosae premonstrat, vel quia tranquum aliquid singularum a singulis observatur, & propter admirationem dictum, quod postrema etymologiae magis arrire potest; cum prima ab Idoro allata non profus quadret; primò quoniam multa in multis regionibus monstrara orantur, ex quibus nullum praetium elici potest. Poffimus quidem attestari his aliquando fumnum Deum posse hominibus futurum calamitatem indicare, nihil minus plerumque, his monstris propriis dictis non visum; cum in facris paginis nullum monstrum hunc generi ad Deo procreat etiam sequitur, & tamen multa alia prodigia parant. Prerogamquod talia monstrab in solutudine Africab nat priors auctores appenderant, ut nullus omnis homines diuagantur. Aliquando monstr ab aliis miracula physica vocantur, quaque contingunt, quasque magis dicuntur. Natura non inixa confuetum legem in conformationibus foetorum operat.

Alii monstrum appellatunt Oftentum; cum hoc nomen multo plura, quam monstrum amplaetätur; quodem ostentum effit, quod praeter naturae ordinem, nascitur, ut fetes tripes, & vnumans, deinomaiia ulla prodigiosa comprehendit, quae Græci odatura nominant. Aliquin ab aliis moneftrum dictum etiam Portentum, quia, inixa primum etymologiae, aliquid futurum portendat. Quoquibuscumque monstrum habet nocument, & aliquid futurum previsignit, quam speculatores in aequalibus haurient. Nihilominus haec nomina singulariter confounduntur, & alterum pro altero ab authoribus victat, quomodò Ciceron primo de Divinatione optime feribat monitri, ostentat, portentat, & prodigia appellati, quoniam monebant, offendant, portendent, & praececent.

Si ad Græcos animam concurreamus, pariter in hanc nomini monebamus in incidamus. Etenim Aristoteles aliquando ut viara aiptarum aiptarum phantos appellat, nomina monstrata quibus: vbi Theodorus Gaza portentata reddidit, nec forte praeter rationem, cum viara specifie monstrum spectabilis vocatur, nempe ab omnibus tamquam monstrum signum, quo fummulus Deus aliquod nuncianus

Cauda galli

Indici de scripta.

Lib. 1. Orig.

Miracula

physica qua

Ostenta

pro
digeis

pra
e

Lib. 4. de

Gen. Anc. 4
SYNONIMA GRACA

Vertatur: quavis Niphus in Commentarijs portenta non esse in hoc genere affirmat. Si quidem, quasisna, iuxta fententiam eiusdem Aristotelis, in meteorologia, propriis monitis coelestibus, nempe portentis, & prodigiis competit; nihilominus hoc etiam vocabulum nonnulli authorum pro monstro v urpurarunt. Alter apud Graecos nullo modo exponitur quidem monstrum; sed potius id, quod ingentem, & immanem, mollem pro se ferat, quasi mihi os oris non magis est, quoniam sua magnitudine mente rem fere adequet. Nicer confident Apollonius in Argonautics aliquid in nominando Gigantibus, hoc vocabulo vltus est; quanumus poeta idem author alibi, ad indicandum partum monstrofum, cendem vocem adhibuerit. Alii Graeci solitus ad prodigia indigerunt, quas quidem hoc voces historie etiam inuentit, & ad indicandum partum monstrofum, & prodigium significat; sed tamen plumos, aliquid vanum, & irritum denotat; quapropter qua illa autem proprii dicuntur ad prodigia, quas etiam non carent, cum tamen hoc vocabulum partus etiam degeneres comprehendat.

Monstrum hebraice, ut habetur in Deuteronomio, vocatur Mopheth a verbo Haphar, nihilium illuixit, vel a verbo Pathah perfuasit, quoniam monstro, & portenta homines, quibus ventura praedicunt mala, ad meliorem mentem revocent. Germanice in vuunderging, E in vnnaturlich. Hifpanice Milagro, Gallice monstre, Italicc molstro nominatur.

DIFFERENTIAE.

I. LIB. C.

ONSTRORVM Differentiae ita cognitae funt difficiles, ut sybilla interprete indigere videantur. Quandoquidem tota manus in illis exarandis, tota fententia in medium proferunt. Aristoteles, in hfloria generationis animalium, has ad tres praeipua capita, nempe ad abundantiam, & defectum partium, necnon ad praeceptorium, & perpetuum naturam ordinem in sus earum reduxit. Aetneos in Commentariis ad eundem locum Aristotelis partus monstrofere quattuor constituit, species, du haru alias in numero, alias in quantitate, alias in qualitate, & alias in sus discrepantes praedicat. Idqtus primum considerat monstra magnitudinis, & paruitatis corporeae, sicq, Gigantes, & Nano complectitur, deinde, ratione magnitudinis, & paruitatis membrorum, fuetus cum Magnus, & paruis partibus natos non excludit. Tertrio superfinitatem, & defectum partium respicit, ut infantes trimanos, vel fine manus, & alijs partibus huius generis, comprehenderat. Quarto meditatur monstra secundum partem transformata veluti partum cum capite canis natum, vel transfigurata in alienam naturam, velut ferpentem ex muliere ortum. Quinto mutationem sus partum, velut oculum in pede, & iecur in sinistro hypocondrio contemplatur. Sexto prococem partium creatorem, ut infantem cum dentibus, vel haeta, vel capillis canis, ab vtero eunsum admiratur. Septimo in arenam adducit complicationem plurium differentiarum monstrofearum, quam fuetus cum capite leonis, & pedibus vituli reperiretare potest. Octavo tandem afferit permutatione generis, vel fexus, quam differentiam hermaphroditae constituit. Clarissimus Septalius ad triplex genus humanae monstra redudit; cum aliqudi fieri extra intentionem, & facultatem naturae, & a parentibus difcrepare trifariam coningat. Primo quoad subfiantia facti, quoad id, quod fit, quod est maximun, deinque quoad id, in quo quod est longe minus, & terri quoad modum, & ordinem faciendo, quod adhibe minus excedit, & minus eft diffimile. Ad primum genus illa referre monstra, qua fucundum toatum, vel fucundum partes, nempe quoad modum, & adid, in quo quod, & quantum ad id, quod fit, & ad subfiantia factum, a facultate naturae, & a similitudine parentem recedunt, & ha monstra supreunum gradum occupat, quae nunquam ratio nem finis subeunt; veluti quando in humana specie, monstra figuram bruti, vel in toto, vel in aliqua parte geftant; quoniam partes bruti non solum co modo, in quo quod, facere veller, fed nec etiam in humana

C. CAP. 13.

C. CAP. 13.

Lib. 1.

Lib. 2. Argon.

Lib. 4. 5.

Libr. 11. Orig.

In commet ad prob. Arist.
Differentiae

Ioannes Georgius Schenchius, in opificulo de monstris, iuxta abundantiam, & inopiam materie, nee in aliqua qualitatem eiudem, & imaginationem parentum, varias monstrorum differentias discriminar. Quamque in genere luxu-riami, gemellos connatos, bicipites, quadrimanos, tripedes, gigantes, & hermaphroditos reduct; deinde ad eiudem materie defectum, nanos, acrophalos, vnumanos, & spades referit. Denique praeu qualiati materie, & imaginationi parentem caeteras turpes, & abhuramus hominum, & aliorum bruturum conformitatem assignat.

Vir musicus, charitamque ornatissimus Vlyttes Aldrovandus in quodam Catalogo suorum operum, quatuor monstrorum differentias continent, in quarum prima monsitra, ob exceltem, & defectu reponuntur; in secunda sunt, quae ex congressu animalium diversa speciei produceunt, in tertia locutus, quorum causa ad imaginationem referuntur, & denique quartam differentiam continent illa monstera, quae ad causis non sublunaris diminant.

Benedictus Pererius multo plures monstrorum differentias assignare videtur, dum inquit multa esse monstrorum genera, cum monstrob multariam effici posse, nimirum in sexu, & in unaffectedum naturae; veluti si habeat nimiam creaturam, aut tenuitatem, aut aliam quamquam notabilem, & inutilitatem qualitatem. Tertio in exceduit, aut defectu magnitudinis, veluti si mera fuerint inutilis majora, vel minora. Quinto in figuro, veluti si partes praecon naturalem constructum non sint transpositae. Quinto in figura, veluti si homo in figura non recta, fed pro- nascere quadrupedum, vel si homo habeat faciem, aut aliam partem non humana, sed serina. Sexto in vi6tu, & moribus. Etenim quibus hii animalis in contrarii quodam, & portenta Humanae naturae recensenda sunt.

Alexander Muftarias vir non vulgariter edicit monstrorum differentias aliam naturam esse quidem errata natura figurati, sed hanc omnia errata, minim partum separat, nec in malum compote reduct. Siquidem Galenus, in expedition morborum partium similitudinem, alterius generis morbi partium similitudinem, alterius generis morbi partium instrumentarium meminit, quod malum conformatum, vel praeu membrorum compositione nuncupatur. Harum igitur partium affectiones vel sunt simplices, vel compositae, quorum primus est purpura conformatio, vel forma corrupita; secundus est magnitudo vitium, Tertius numerus partium praerauat, Quartus demum est morbus carumdem partium vitiofus. Forma in primis trifariae deterior redditur, vel proper naturale vitium figure in vero contratum; nam Galenus in Arte medicinali, obseruauit fatium partium vitiofum, & fracturam & hepar, in ob narratione compositionis vitium, sua munia perfperam obiusse. Deinde forma partium corrupitur proper adventitium, & externum figurae vitium, quod post natumatem contingit, hucus exemplum luxatio, & fractura malo curata esse potest; & hic monstera arte parata reduci possunt. Tertio forma cuspis redditur,
Magnitudo quando lactadur, & meatus sunt magis patuli, quando coalescunt, quando confiprantur, & a parte proximiori comprimuntur, & demum quando concidunt, contribuantur, & ab humorespaceus, & visicidis obstruuntur. Tertio, & postremo figura a levitare, & alperitate partum vitiatum, quia natura sua vel leues, vel alpers esse debereunt, & nihilominus oppositam naturam fortuitum, & hoc referenda excettilla monstra, qui in ute peripherates, & levitaret quidam praeter naturam pos-fidere. Pariter magnitudo partium, vel ante, vel post natuitatem, vitium auctio-nis, & diminutiones contrahere potest: item numerus, vitio defectus, & abundan-tia, sine naturali, sine non naturali premittur, nimirum quando quis cum sex digitiis, vel cum quator tamen in lucem emergit, & post ortum id contingit velut si tertium gruum in occulto crescente viificentibus obtenebret, quia durante partum mutilatur, vel radicibus auterunt, idq: monstro artificiali competere potest. Deniq: situs partium labem contrahit, velut si ilem dextrum hyppocondrium occupaverit, & post natuitatem quando intellina dependentia herniam confistuerint: hoc igitur fuit opinioni clarissimi Maffariei, quae in ute admodum in illa minime recessit.

Alii, ratione fubiecti, monstum in hominem, in brutum, & in plantam diuixunt. Alii han diuisionem a materiali principio haufuerunt, ratione varie confections, & deformatitas membrorum corporis, quae vitiantur, sum monstra generantur. Alii considerant ex tummodum secundum partes, qui inveniuitus, ob defettum motus, vel qui deficient proper magnitudinem, & paruiatem, vel proper formam, quae a cruimodo paulo ante ad menem Galeni exaratum eft. Denes ratione temp-oris, Aliquorum monstro diuinerunt, cum alia in vtero materno, & alia extra vterum procreantur: quomatrem Cardanum affert exemplum de quomodo infante in aula ex profeso, qui vna cum lacte non solim nores ferinos, eft etiam vultus, vngues, & caudam eft adaequus, quid monstum in Myfnia comprehendi fuit. Habemus quo-que in factis paginis exemplum Regis Nabucodonoris, qui in septendium in mornibus degens, crecentibus capillis, & vnguibus, & efi fenf, Ferrus formosam amplabatur, fed hoc fupra vim natura accidit e reedendum eft.

Fortunius Leetus mulciformieruditionis suppelletile insinuatus, qui hodie Philofophiam in fede eminenti Bononienfis Archigymnafij proficetur, in sua monstro-rum historia, magis scienfificam diuisionem molitur, dum ratione eftentialis mons-trorum forma, nimirum corporis partium compositionis viuetata, monstum in vi-five, & multiforme distribuit. Viiforme vocat illud, quod habet partes representantes membra viuentis, & multiforme appellat, quod integratur ex partibus amantibus membra viuentium discrear speciei. Postmodum viiforme monstum dieidit in mutilum, veluti eft fatus fine manus, & in excessibus, quemadmodum eft infans bisceps, & in monstum inacipitius natura, veluti effe fatus duplici capite refertus, & carens pedibus. His addit monstum dieform, vti partum cum membri tranfpositis, necnon monstum infime, vti pellem rofutum, & demum enorme, quod genus monstri e fatum semelipideo representatur.


Si res animatas contemplemur, & primum plantas, in his etiam monstraa naturalia, & artificialia contingunt. Naturalia plerumque sunt bigenera, quia ex congressu brutorum diversae speciei orientuntur; unde de mula hoc anigilia legiuit.

Dissimilis patri, & mater die figura surgit. Confess genetrix genetrix non apta propagat.
Ex aliis nascor, nec quidquam nasceor ex me.

Et cetera huius generis, veluti Canes Indici ab Epirotarum Reges Alexander Magno dono dati, qui ex Canibus, & Tigribus progeniti erant, necnon Thores, iuxta mentem Oppiani Poetae, quia animantes ex Panthera, & Lupo, aut iuxta fementem Pollucis, ex Vulpe, & Lupo prodibant, quoniam haec animalia vocem Vulpis amabantur. Praeterea Aristoteles in Historia Animalium, has procedentes adhuc effigiem praefedit, cum quodam animali, & ante scriptum horum origine, & arte eodo, mediocriter adhuc effiduum in animalibus, quorum existimatur, & eorum caput adhuc tenerum, & molle manu artificiellae obstetricis defignatur: cum olim illa gens caput acutum ad gentem generosissimam in hujus generis phasis exigitat, & nulla alia natione tali capite recertis, & restandarde territum habente, nam eorum caput statim postrumum, & rumpentibus adhuc curatus, & semper crebrius gradiebatur.

Si convertamus animam ad hominem, adhuc in monstris naturalia, & artificialia incidimus, haecque artificiosae parata iuxta tempus differunt, &quidem vel siunt monstralatim ab ortu, vel praecox temporis: noamin enim Circumforaneum, qui inolens cumulatius cuculpe pedes anteiriotes ira percussus truncauit, nihilominus beata cura Consolavit, & semper crebita pedibus posterioribus gradiebatur.

Si conceruamus animam ad hominem, adhuc in monstris naturalia, & artificialia incidimus, haecque artificiosae parata iuxta tempus differunt, &quidem vel siunt monstralatim ab orto, vel praecox temporis: noamin enim Circumforaneum, qui inolens cumulatius cuculpe pedes anteiriotes ira percussus truncauit, nihilominus beata cura Consolavit, & semper crebita pedibus posterioribus gradiebatur.

Si convertamus animam ad hominem, adhuc in monstris naturalia, & artificialia incidimus, haecque artificiosae parata iuxta tempus differunt, &quidem vel siunt monstralatim ab orto, vel praecox temporis: noamin enim Circumforaneum, qui inolens cumulatius cuculpe pedes anteiriotes ira percussus truncauit, nihilominus beata cura Consolavit, & semper crebita pedibus posterioribus gradiebatur.
Vlysses Aldrouandii

bus ex bello reduntes conspiciuntur.

Si monstrum sit naturale ab humano utero emergens, aduentum est; quod differeat ab effusionibus; & ad Molis, quae pariter ab humano utero producunt, Nam Mola, iuxta fententiam Aristeotelis, est caro in utero multiris concepta, & Aristeotelis Galenus multiris in locis adihiputatur; sed ambo hi clarissimi viri hanc sententiam ab Hippocrates trahunt, qui in lib. de Morbis multiris, & in libro de fterilitate, molam improbum, & vitium conceptum appellat, carneo; effe confirmat. Hinc postea Actius, & Paulus Aegineta anfam dicendi arripuerunt, molae effe carnem inuentem in tunicis uteri coniunctum; quam in juxta conceptum, in lucem acre dignum, vocear ante molam, quia in tunicis multiris difficiliter moueat, & à medi- dicis ad morbum in numero reducitur: sed dicitur inuentum, non quia omnem planam formam carere, habet enim molam figuram variam, & majori ex parte rotundam;ideo Leuinius Lemnius medicus insignis narrat eam molam, quando in uterogetantem, quae post spatium novem mensium edidit, majorem inuentem rotundam, cui vertigi, dux anfae crant annexe. Nuncupatur ergo molae inuentum, quoniam a fig- gura humana sit aliena. Nichilominus in museo Illustri magni Senatus Bononiensis iconem molae cum rudimentis humane formae inuenimus (cum nomine hoc Mola anthropomorphos) quam in gratiam hic dare non pigri; haec, forte non ebinominis partit: cum molis multiris Augusta vindicatiorum, quae anno trigesi- mo primo supra fequituricif stimuli, caput humannum multis inolutum membranis enixa est.

Mola anthropomorphos.
DEFINITIO.

Nexaminanda interna monstri natura, & definitione, consulendus est Aristoteles pluribus in locis. Siqvidem in historia generationis animalium, monstrum esse statuit oblivionem rei, prater eius naturam, in his, quae non fempere, sed ut plurimum agunt codem modo. Idem Aristoteles in phisica Aucultatione haec habet verba. Hic autem, si bifece peccatum, quae per artes conficiendi, scriptum enim Grammaticus non recte, & positionem medius non recte porrexit. Quare pateat, & in bisece fieri peeta qua natura confinnatur. Quod si aliqua sunt in arte, in quibus iam quod recte sit aliorum effectus gratia, in quatuor, quaepeccantur gratia quidem aliquius ars aggregatur facere, sed non ad effectu illo, familiar, & in naturalibus esse, & monstria peccata erant illius, quod aliquius gratia sit. Et primis igitur compositionibus, ea quae partim ex hominibus partibus, partim ex bouis continent, non ad alium terminum; similibus; poterant pertinere, alioque fane principio perinde, atque non femine laborante a corpore vel eodem. Hinc decretum monstrium esse naturam vitium, finem definitum non affequentis, propert aliquod impedimentum, quemdammodum in rebus etiam artificiose contingere folet; nimirum quando artifex conceptum iam in mente sitem affequenti valet. Cuntigit ad mentem Philosophi naturam in procreandis monstros quodammodo ad proprium generem degenerat, non erat afferendum homines auritus in Oceano septentrionali habitantes, & alios huic generis, de quibus, in primo capite, verba fecundum, inter monstria est collocandos, quoniam in suo ortu ad proprium genere non recedunt. Itaque cum definitio, authore Aristoteles, ex proximis generibus de finienda, & differentiis essentibius integretur, & monstria admirabili deformitate suam naturam constitutum, non praeter rationem clarissimus Licetus, in suo monstrorum opus, affectubat, monstria esse subcosulis viuens, enormi membrorum constitutione horre cum admiratione intuentibus inscitum, ad auctoritatem omnium, & securitati naturae instituto genitum propter impedimentum in principiis sua conformationis. Siqvidem quando natura perfectissimum opus moliri nequit, imperfectissimum est; propter eam futuendum sunt monstrorum ex securitatis naturae institutum, propert aliquod impedimentum prodire. Verum hoc genus monstrorum non solum speciem humanam, sed brutorum, & fugium comprehenditur; propter eam hac definitione monstrorum tantummodo propria compendium; et quod dam res apud vulgum monstrae excludatur. Item bruta ex muliere orta non esse monstria nuncupatur, cum nullam admirationem, nisi in comparisone ad genitores, inuentibus afferat; licet eorum origo monstrosa fuerit.

Nos autem in praefentia iuxta divisioem monstorum superius allatam, postumus factiorem opinione Donati, qui monstrorum omnem prater naturam appellabat, sique definitionem adeo dilatata poterimus, ut multa plura comprehendat, afferentes monstros esse quodcumque subitum non iuxta consequentiam naturae normam fabricata, quod
Vlyssis Aldrouandi

quod propter eam spicilians magna auctior at admiratione. Etenim si ad mentem Aristotelis, monstrotum est peccatum naturae, dum finem, aliquo principio corrupto, affecit qui non potest; hic procul dubio colligendum est, monstrot in omni genere rerum naturalium, praeterquam in elementis, contingere potest, cum cunctis pataret, naturam interdum in suo fine deviare, sed hoc erratum naturae in rebus animatis est obfcurus, & magis ignotus, quia minus auscultatum, in animabilitatem, & plantam mifcas, sed potest in animabilitatem frequentius, propter duplicem rationem; primo quoniam semen animalium mollius, & humidius est, quam semen plantarum, idque, cuiuslibet alterationis, & corruptionis magis obseruatum, & ad qualibet affectiones recipiendas magis idoneum est, propter suam generaatio animalium multa difficultior est, quam procreatio plantarum, & pluribus indiget, quibus deficientibus, animal monstriscum gigni est necejjarium.

NAVTRA.

I in presentia monstrorum mores inuigentur, hoc ab instituto nostro non esse alienum arbitramur: propter quod id non in monstros brutorum, sed in monstros humanis tamquam modum inquiriri, & codd, quoniam monstrificus homo moderatis moribus esse non potest; & praeferitum cum Aristotelis de physionomia verba faciens, ad Alexanderum scripsisset, quod albedo lucida, vel alba ad hominem fallacem spectat, & si praedictis effiges monstrifera adatur, tunc hominem, & natura, & de minuiturum praedictum. Idcirco ab homine huius generis, suam parte mutuato, tamquam ab inimico pertinaci cauendum esse promulgavit. Ita, homines monstrifos, deforme, & mutati, in tua, adcrinam Aristotelis, temperitate redundant, cuncta absque judicio proferunt, & denique, verba suis intempestitae laetitiae solent. Ne praeter rationem, cum vulgatum adagium docet, pedibus clauditantem, animo quoque claudiare: hoc dicimus homines turpis notis a Deo insignitos esse, minus esse salutandos. Quandoquidem Gibbi, Struoni, & aliis vitiosis corporis referentur atque, quod in lucida circumueniunt, verba dant, imposturas faciunt, & denique ad mouendum aliquod animum, technis, praestigiosis, & vestimentis agunt, confri enim quod vitiosum corpus vitiosae naturae certum est subsumacrum. Id totum stabiluit Homerius in suo Theristente, quo alter turpis, & Seditionior inueniri non potuit; de quo dixi, quod græcum fici lateine inbant.

VT pede, fe animose claudus, namous: extera membra
Interne mentis sese simulae suad.

Quid autem de moribus monstrorum alterius generis dicendum est in presentia non suppetit, folummodo memoria mandandum est, quod monstrot est cruement imputa moribus, qui ad dominio partium pendere possunt.

DENOMINATA.

VNT quod dam nomina adiectiva a monstro deducia, ut monstrofus, & monstrofissimus, quae quodcumque naturam significant; quod modo ad monstrum admodum monstrifcr, & monstrificus, quod nomina adiectiva monstrorum referentes indicant. Quamuis aliquando per translationem, monstrosus homo pro virio, & fabula monstrosa pro turpi, vi furpertur. Perterat apud Graecos τραυματικος, & τραυματος, & τραυματος monstruos medicus dictur; hinc τραυματος pro narratione monstrosa fumitur. Aliquin τραυματος ad monstrosorum referunt, & τραυματος est specie monstrofus, & portentolus. Cum τραυματος exponas.
Monstrorum Historia.

exponatur ille, qui portenta intuens, aliquid intellectu habet, vel qui ex facie monstrorum, futura praefogit. Alter sapientiae vocatur, qui de monstris sermonem habet, aut qui prodigiosa narrat, aut qui verbi monstris vititum; hinc dimanat sapientia, que monstrorum, & prodigiorum narrationem significat, quaecumque hoc vocabulo ad historiam monstrorum trahi possit, in qua de monstris perfecta narratione habetur.

Ceterum sapientis appellatur homo, qui monstris, & nunquam vis est praefogit, veluti eft praefogitor, hinc sapientia effectus prodigiorum operis appellatur: unde eum sapientem, quas sapientes, nimium praefogitores, & impotenter deductur. Deinde ad rem nostram spectat sapientem, quern feminum generis; sic enim appellatur, que monstra partis; unde postmodum sapientia nimium partus monstrorum nascitur.

EPITHETA.

VM monstrum, ob reinuitatem, & insolentiam formae, grauiadmiratatione humanam inuadat mentem, iure optimo mirabile appellatur. Deinde in forma, turpe, deforme, & enorme dixerunt, quoniam a natura perperam fuerit figuraturum: hinc, iuxta deformitatem, quae horrorem apudicientibus, sicust iuxta deformitatem, quae horrorem, horribilem, horsibilis, & terrificum cognominant; fed iuxta hominem, Hicmonstrum terribile, & formidabile; veluti in Odyfsea. At Theocritus in Idilij monstorum vocitat Hesperus, quoniam malefica, & diabolica, & monstrum unum, & doctum. Sed ibi monstorum in senso aliter explicatum, & certum est, quod monstrum ab enormi aliquo membro magnitudine vel multitudo membrosum dicitur, iuxta carmen Mantuani.

Ceterum si talis deformitas ad caput attineat, caput appellari potest, iuxta alium carmen.

Quod genus proprium capitum fanguine monstrum. Iraq; si aliquando contingat, vt Alphio monstrum grande, immene, & ingens vocent; tunc statuam giganteam refpicient; sed quando monstrum exitum, & minacia appellant; tunc monstreraque portenta, & prodigia contemplantur, quatenus aliquid praeficere possint; iuxta alium Valerij Flacci.

Interea auguria, monstrosi minacibus ubi Tertius.

Verum quando apud Poetas monstorum rabidum, effe rum, infame, trux, ferum, furiale, dirum, pestiferum, & impium legitur; sicendum est, quod tum ferro habetur demonstro fumpro in diverse intellectu ab illo, de quo in praefentia loquitur. Satius est, iuxta nostrum significatum, vt vocabulo, quod adhibet Hesychius, felicitatem apportum, que vox quid natura modum excedens, vel quid admirandum significat, & jure quae in monstro obseratur, quemadmodum in definitione superius allata fuat explicatum.
VI SSE monstrica illa Ethnictorum simulacrâ nonnulli afferunt, quibus ipfi Semones, aut Semihemoantes, nempæ semihominum exprimere conabantur; cum olim hominem Hemonem cognominarent, monstrosi igitur hi suisse videntur, quia partim ex membris humanis, partim ex membris Fœtarum integrarentur. Verum id nequaquam afferendum est, quia Deos minores hos semihominem Antiquitas vocabat, non solum quia circa leues operationes occuparentur, sed etiam quia naturam hominis, & naturam Deorum maiorum participant. Hec quidem certum, & exploratum est Fortunam monstrosam, nimium duplci facei priori hilari, & posteriori melius ab Ethnica suisse depictam. Quapropter Guntheius poeta libro primo de Fœitis Friderici fortunam monstrosi formam his veribus nuncupavit.

Fortuna di cultur biformis. 

Atque tributae consatum illudere faucta

Fortunam vulgate param onterig; biformis

Ambiguos vulgo.

Apelles quoq. egregius pictor talem fortunam sic fed sedenté figurare solebat, & de hoc interrogatus respondebat, quia non stet. Pluteaquam de simulacro biparvi verba sunt, non erit ab in memoriam retorcarionem significat iocem duobus insignitam capitis ad Ripam affigiatam, quia Prudentiam demonstraret: cum vir prudentiæ virtute praftantissimus memoriam præteritorum obliuo non debeat, & futura prauidere niterat. Immo, excedens auctore, Theologia simulacro biparvii declaratur, cuius altera facies iuuenilis coelum, & altera senilis terram intueatur. Hæ facies, referente Diuo Augustino ad Volusianum, nobis inueniunt Theologiam in affida meditazione, & amore Dei, & Proximi consiteret, Et quoniam hominis biparvii caput alterum, non nisi altero depresso, attolli potest: & hic consecutandum est, quod Theologi tractent ad Tam sublimi non est ferendus, ut humanæ conditionis obliviscatur, quæ facile in errata potest incidere. Apud eumdem auctore, bicipitis mulieris icon, pedibus aquilinis, & caudo scorpionis, Fraudem publuca; sic enim fallacia multifariss praanda modis offensitur. 


Si monstrofium simulacrâ multitudine, & forma aurium admiranda, & conspicienda sunt, configiendum est ad Ripam, qui iuuenem quadrinamum, & quatuor auribus refertum pingit, vt humanæ sapientiademontstraret; cum olim Lacedemones non
Monstrorum Historia.

non solum contemplationem, sed etiam vim, & praxim homini sapienti necessaria est exiguisserint; propter hac in loco praxis, figura plurium manuum, & alia confilia figura plurium aurium exponuntur. Conspectur etiam monstruos homo leporinis auribus infiguis, quem Ript, in figurando Turton, adhibetur; etiam fur timidum leporem multipulatur, dum leui causa ductus furus fugacigerat, ut furta quamprimum detegatur. Idem author, pro Arrogantia, mulierem auribus affinis pingit, cum aquis animal fulidum ignorantiam symboli esse perh better: quodquidem Arrogantia referitur etiam ad mons inhabitis, publica officia affectare non cessat: idcirco Diuus Thomas optimis rationibus eum arrogantem esse aliterbat, quiibi attribuit, quod non habet.

Infuper Ript aliquo in loco iuuenem pariter auribus affinis decoratum cum ligone, & scopo in manu effigiuuit, ut vulgus inductus, & ignobilis intelligeretur, qui bonum a malo non differinat, & identidem sententiam mutat. Ab hoc diffimile est alius simulae monstrofo hominis leporinis auribus insignitus, quem Ripa, in figurando Furto, adhibet: cum Ript turbidum leporem multipulatur, dum leui causa dudtus semper fuscigatur, ne furtu quamprimum detegatur. Idem author, pro Arrogantia, mulierem auribus afininis pingit, cum afinus animal fulidum ignorantiam symboli esse perh better: quodquidem Arrogantia referitur etiam ad mons inhabitis, publica officia affectare non cessat: idcirco Diuus Thomas optimis rationibus eum arrogantem esse aliterbat, quiibi attribuit, quod non habet.
Icon Monstroae cuiusdam Chimæræ.
Alioquin iuxta veritatem historicam, Chymara mons Lycri igneusmus fuiffe
perhibetur; in cuius fasficio leones versabantur, mediam montis partem paecum
caprae colebant, & demum circa radices montis serpentes nidulabantur. Hinc fa-
lius est fabule locus, chymaram fuiffe monstrum, cuius pars antica erat leonina,
media caprina, & postica serpentina, & quoniam Bellerophonem Glauce filius lumi-
ma diligentia hunc montem habitabilem reddidit: propersa Prisci hoc immanc,
efferum monstrum ad Bellerophonem maesataeum suiffe monimentis mandatunt.

Praterea extat quaedam Bembia tabula, cuius titulus est. Typus vetustissima ta-
bulae eneae heterographieis, nimium sacris Aegyptiorum litteris exaratae, in qua,
ad publicam veritatem, monstruac animantes expresse conspicauseur, quà non
modo monstrae, sed etiam, vt nostra fert opinio, fabulosae esse videntur: cum
ibi multa cernuntur animale simulacra, quà partim ex lineamentis avium, partim
ex lineamentis quadrupedum integrantur. Libuit autem isti hoc in loco spec-
liando proponere, et nihil nostra monstrorum historiae desset. Primitus haec ta-
bulæ quatuor Harpyarum species referre videret. Quandoquidem Deo ab Antiquis esse credebantur, deduco nomine à verbo apaçao rapio. Sed Hesiodus in Thugoniam scriptum reliquit Harpyas fuisse Daemonia a-

Harpyæ prima icon.
Harpyn x secunda icon.

Vlyssis Aldrouandi

338

Ta, que homines violentia raperent: idcirco si quis ex hominum oculis abreptus fuisset, ab Harpyis dilaniatus esse dicebatur. Alij Thaumantis, & Eleftris filias esse statuerunt. Aili Terra, & Pontifilias crediderunt: qua de re Servius has Pelagi volucres appellavit; nec immiti à cum Priscorum multi Harpyas Neptuni filias nominauerint; quia olim Oceanum cunctorum ferè prodigiorum patrem constituit. Virgilius tamen de his loquitur hunc in modum.

\[\text{Lib. 3, Apud.}\]

\[\text{Triihius haud illis monitum, nec fuisse villa}\]
\[\text{Pelis, &r ira Deum figgis se so extulis unis}\]
\[\text{Virgini volucrum voluius, fadissima ventris}\]
\[\text{Pratines, uncag. minus, & pallida semper,}\]
\[\text{Ora fame.}\]

Vtcumi: sit, hae monstrue Poetarum nugamenta esse arbitrorum; iam accede-mus ad primam tabulae iconem, quae refert picturam auis, præter faciem, quae humana est; capite cirrhatis capillamentis decorato, pedibus nigris, & squamis quibusdam partes alarum tegentibus; qua propter ex primo apectu hanc imaginem Sirenem, vel potius Harpyam Egyptianamuisse concebiandum est.

Iam ad secundam iconem accedamus, quæ pariter fabulosam harpyam refert; habet quidem faciem humanam, cum cetera ad aum pertinent videantur.

Tertia refert faciem mulieris cum vate apud pedes, ex quo crumpl plantar, que Palmam repreantare videatur.
Prædicitis ex tabula Bembi addenda est quarta Harpyæ icon, humana facie, carteris partibus ad aevum attinentibus, quam vna cum alijs ornithanthropon appella-re poterimus. Sunt nonnulli, qui Harpyam secundo loco constitutionem quadrionalam cognominant; unde consecutamus hoc animal monstrorum, prorsus esse fabulosum; cum animalia quatuor alis integrata, & duobus pedibus nixa in rerum natura non reperiantur; essent enim contra Doctrinam Aristotelis; et enim hae quatuor alarum prærogatiua nonnisi animantibus exanguibus competit, & tamen Harpyæ inter animalia sanguinea locabantur.
Harpyæ quarta icon.

Prædictis additur Harpya carcinoformis: & hoc animal, si in rerum natura ver- 
faretur, omnes in sui admirationem traheret: quidem tria animantium genera 
æmularetur, primo refert caput mulieris cum fronte cincinnata. Deinde duas ha-
bet chelas, & oculos pedes, siciciet utrimq; quatuor, ritu cancrorum, corpore oblon-
go, cortice reticulato, in cuius medio duas lineæ percurrunt, inter quas lineæ sunt 
ductæ: scala gradus referentes, cauda Scorpionis Æmula, igitur in figura subieeta li-
cet intueri.
Monstrorum Historia.

Harpysa carinoformis.

Inter monstrosa Aegypti simulacula, animantes corpus Leonis alas, & faciem Aquilae habentes recententur, qui Gryphes nuncupantur: equis vehementer infultit, ideo non est mirum, si ab aliquibus Hippogryphes appellentur. Mandavilla tamè in suo itinerario has bestias describere vetatur, quam naturales animantes, ex quibus vnguibus pocula parari, & ex pennarum corpus fabrefici re tulit, sed sedes penes auctore maneant. Nos in præsenti ex tabula Bébi, horum tria simulacra inter se disserunt, & ut opinamus fabulosa, proponemus. Prima icon habet caput Aquilae, alas, & cetera membra Leonis, dextro pede quodam infert verù geflet, & posterioribus pedibus anguem Aesculapii calcat: propter quod Aegyptii hoc simulacrum Apollinem indicare faciebant: hinc veteres Poetae cursum Apollinis à Gryphibus trahi finxerunt, & Phoebum gryphinum cognominarunt: hoc de causa in numismatibus Galieni, Gryphis conspicitur icon cum titulo. APOLLINI CONS. AVG.

F f 3  
Gryphis
Succedit alia icon cuiudam monstruiscianimalis in Bembi tabula express; quod Hippogryphi figuras quodammodo aemulatur; faciem habet humanam cum apé- dice quadam capillari mentum exornante, & cincinno supra frontem; deinde simulacrum alis auium & membris ceteris digitati quadrupedis integratur, vt in figura licet conspicari.

Gryphis secunda icon.
Prædicto Grypho non diffimile animal expressum habetur in eadem tabula; unde duplici natura confitare videtur, cum partim effigiem volucris, partim quadrupedis repræsentet. Rostrum quidem habet avis, sed caput auribus, & oculis carens, ico Stellæ, & Lunæ decoratur. Cauda quadrupedis insignitur, cum collo nigro ad pectus vis: quemadmodum præfens figura ostendit.

Gryphis tertia icon.

Demum ex eadem tabula monströsam habemus iconem, quam libuit Ornithanthropon indigitare; cum, capite avem, & cæteris membris, hominem repræsentet. Habet præterea alas dorso annexas, & Lunæ figuram fuper caput; quapropter Lector id totum in subsequenti figura meditari poterit.
Ornithanthropos.

In super tabula Bembi monstrificam nobis præbet figuram, cum caput quadrupedis humanum corpus integret. Hoc simulacrum conspicitur genuflexum, & cum caput lupinum emuletur, placuit Lycanthropo nominare.

Lycanthropus.
Monstrorum Historia. 345

Porfremo in hac tabula Torquati Bembi alie monstrifica icones obseruantur quas huc historia addere libuit, vt nihil illi defit, quod Lector poftis desiderare. Auis quodam ibi conspicitur, qua figuram anferis refert, & penes caput, circa principium colli, duos oblongos habet cincinnos, circa initium ventris cernitur faculus, feu ingluies, more Onocrotali, cum figura dimidiat Lunæ supra caput : quemadmodum icon ostendit.

Auis Anseriformis.

Priore eadem tabula exhibet iconem cuiusdam auis, alis tam amplis vt magnitudinem totius corporis excedant, quarum una versus pedes pendebat, pectore albo punctis nigricantibus maculato, rostro admodum parvo, & hoc mirandum est quia proportioni alarum non respondet; prater quamquod nulla oculorum figura in capite auis obseruatur, & pedibus supra quemdam circulum quiescere obseruatur : veluti in propoita pictura cernere licet.

Auis
Auis monstrifera.

HIEROGLYPHICA.

ACITVS aliquando monumentis mandavit veteres Aegyptios, per figuras animalium, mentis fenus effunxiffe, fed fatius fuisset, si di- xifset, per figuras monftrificas, animi intentionem expressisse; cum in tabula Bembi, cuius in antecedenti Rubrica meminimus, mon- ftrora tantummodo animantium effigies confpiciantur. Praeterquomquod obseruamus apud Valerianum (si inchoemus à capite) simulacrum biceps brachij. & pedibus carens, & hoc hieroglyphicum firmitudinis, & stabilitatis bel- nè consultiorem confirruit; nam quæ maturo fiant confusion, stabilitatem adipiscendi foleant; fed simulacrum abfque manibus, & pedibus fuit delineatum, et divina virtus exprimeretur, cui his ad operandum non est oppus. Deinde simulacrum triceps apud Antiquos vifebatur, & hoc tricipitum ex capite Leonis, canis, & lupi conftabat: etenim capite Leonis; tempus præsens indicabatur; quotidie conditio inter præteritum & futurum, capite lupi, quam obliuo animalis, tempus præteritum defignabatur, & tandem effigie capitis canini, tempus futurum intellegabatur, quia hoc animal homini blandiens fperam infinitat, quæ ad tempus futurum tempus animinis videtur. Aliud tricipitum intueri licet apud Valerianum, quo Hispaniam tripartita diiusam significati attueraut: quamuis Interpres Hefiodi dioc Lunae hieroglyphicum effe voluerit, cuius dominium in Ceolo, Terra, & locis subterraneis exerceri Antiquitas credebatur. Idq; magis poftbus ftabilire, cum Pierius alibi hoc monftrofum tricipitum ex humanâ raman, canina, & equina facie integratum Diane affignauerit, quæ apud Præcos eadem cum Luna effe ferebat. In confirmationem addamus, quod Deo Anubi tricipiti camdem vim Aegyptiæ at- tribuebant, quia Hecatem, sive Dianam, vel Lunâ Graci pollicer promulgabant.
Lib. 31. Hier regl.

Nifi velimus cum aliis, hoc tricipitio, tripartitam mensis divisionem in Calendas, Nonas, & Idus intelligere. Prædictis addatur similanrum septicope, quod Valerianus hieroglyphico multis faciebatur: nam Astrologi simuliam in quem decimo grando Geminorum figuraverunt, inde presagiantes multis faciebus, qui sub eo gradu in auras vitales existint.

Haecens de multitudine capitum, iam de brutorum capita penicillo humanis truncis inferta accedamus. Apud Pierium, homo capite canino pingitur, & pro hieroglyphico Impudentia exorpatur: quamobrem Helena apud Homerum fec tæ- 

quam canem accusat, quia abominandam tot misas anfam praebuerit: immo ad 
Pollucem, ille oculum canis habere dicitur, qui notis impudentia eft refertus.

Rufius homo capite accepitirino, pro hieroglyphico Dei, apud Valerianum figuratu 

rurum, quoniam Aegyptii accepitirem ob geniuturum fæcundium Soli equinogradant, 
cum rerum naturalium fcruatores in hoc genere animalis, necque accipit 

tribus referturum teftibus reccnttinar. His addatur icon hominis capite affini 

no, quem Pierius accipitirem vocavit, quo hieroglyphico, Aegyptii fecerotes 
hominem imperitum, & locorum ignarum significabant, cum affomorum tæs art 
tura, vt longius peregriineri non foleant, & tamen equis, & multi longiora anima 

pergunt, fed afini per illam tantum proliamiam, in qua fextracti, vagiantur; nihil 

dicamus quod afini sunt ita folidi, vt de hone ine imperio abierit in proierumtum.

Aefop ad lyram. Demum Pierius afem cum hominis auribus afinis refertit, & 
dormientis, pro feruitorum hieroglyphico, exhibet: sed hoc ridiculum est videret 

cum fium fententiam Onoracrtorum unam refertum refertum reccntcanr. His addatur 

icon hominis capite afinino, quem Pierius afemibitem vocavit, quo hieroglyphico, Aegyptii facerdotes 
hominem imperitum, & Jocorum ignarum afignabant, cum afinis talis natura, 

ut longius peregrinari non foleant, & tamen equis, & multis longiore itinere 

peragunt, sed afini per illam tantum prouiniam, in qua fune 

nati, vagantur: nifi dicant, opus imperiti abierit in prouerbium.

Aeffus ad lyram. Dicamur Pierius effigiem hominis auribus afinis referti, & 
dormientis, pro feruitorum hieroglyphico, exhibet: sed hoc ridiculum est videret 
cum fium fententiam Onoracrtorum unam refertum refertum reccntcanr. His addatur 

icon hominis capite afinino, quem Pierius afemibitem vocavit, quo hieroglyphico, Aegyptii facerdotes 
hominem imperitum, & Jocorum ignarum afignabant, cum afinis talis natura, 

et longius peregrinari non foleant, & tamen equis, & multis longiore itinere 

peragunt, sed afini per illam tantum prouiniam, in qua fune 
nati, vagantur: nifi dicant, opus imperiti abierit in prouerbium.

Monstrifica ob multitudinem manuum simulacra ahieroglyphico non arcentur.* 
quandoque Pierius humanam iconem multis brachijs: & manibus delineatam, 
tanquam hieroglyphicam Veris, Hyemis, & Solis exhibet. Etenim multi, per 

Briareum centimanum, tempus vernum intellexerunt, ob copiam herbarum floruit, 

& frondum, quibus hoc anni tempus redundat. Deinde alicer, per Gygem centimana 

num, Hyemem fignificatun, ob multa, quæ ad varios vias, in tempus conge 
runtur, Demum Homerus Solem centimanum nuncupat, ob infinita multa, que 

in fublunam mundo in diem obit. Additur alius simulacrum hominis quadrini, 

& quattuor auribus insignit, quo Lacememon Apollinum demonfrant, hieroglyphico 
cum Sapientia, cuius Apollo erat fymbolum, cunctis infintuare videbantur, que 

niam ille ve fapicis non appetatur, quinmultorum cognitionem, & sium non ha 

beat. Deniq; Valerianus monstrificam delineavit iconem humana faciei ore patu 

lo, lingua exerta, &nao oblique, labijs tortuosis, & oculis rotuos, vt hieroglyphico 

Auederati contradentis exprimerer; cunctis huiusmodi moftrum fimulacrum in 
decimo Scorpij gradu ab Astrologis fignatur.

Accedendum eft ad ponderandas icones monstrificas, que partes fuperiores hu 

manas, & inferiores bellinaes refertunt. Quandoque o Pierius Leonum facie 

virginea defignans, hac ratione mores meretricios affabre deferibere exiftimat, 
nixus afferit cuifidam Michaelis Bizantij, qui meretrices qualdam ex Megara, 
Sphynges appaflittes fuisse traditionem, nam tales beatae humano capite manufcutudine 

quando præ fe ferre folent, sed reliquo corpe leonino, rapacitatem, & imper 

ium ostentant, quas conditiones, & proprietates meretrix! in genere exercet; quainobrem in turpiffimum dedecus meretrix olim Megarica, huncadagio folidi Megarenfium mores ab omnibus damnati anfam * 
dederunt. Amplius ex Valeriano habemus virginem effigiem puellae, sic 

demone hominis capite canino, & pro hieroglyphico oculis demonstrant; hac monst 

rificera imagine, Sileni ex genere Satyro 

rum representantur, erant autem Sileni, iuxta mentem Alcibiadis platonici, qua 

dicas aia concinnata, vt facile complicari, & explicari possent: habiitur compli 
cate.
Monstrorum Historia. 349

cata ridiculum, & monstrofam tibicinis effigiem offertabant, sed explicate quod
dam venerandum nomen praeferebant. Iturum Pietur, pictura hominis in equi-
nam formam de finentis, hieroglyphicam hominum vitae fugaciss, & magnis ex-
pressae, nimirum terrae humanae vitae in pernici curfu confinit.

Praxtermisfo monstro capripede, quod aliis pro hieroglyphico vinitura Mundi
machinae expressum fuit, defcendens ad hieroglyphica, quae ad monstrofam belfiijs
referuntur. Pietur aliquali Grue bicipitem tanquam hieroglyphicum feraci-
tatis pingebat, propormea quod, Grue bicip te quondam apparente, annno vberi-
rina in Augusto fuit annona. Quamuis hoc monstro bicipiti ver, & hyemen ali-
quod demonstrare potuerunt: liquideum, Grue aduenientem, tempus vernum homi-
nis laticrat, & Grue abuenire, hymen ingravit. Ibidem pingitur a Pietio equus ala-
tus potius ad flammam, quam ad celeritatem indicandam, famam habentem, cum
ex cede Medusa naturum effe perhibeatur, significat, quod virtus, proselito tor-
tore, famam generat, & hieroglyphicum terroris erat caput Medusa, & fama sta-
timatae, effe per hominum omnibus. Ad finem tanquam coronam addamus monstro
mirabile a Valeriano depictum, nimirum serpenrem alatum cum

capite accipritis, quo hieroglyphico, Augusti Diniinitate demonstrar eonabuntur.

MIRACULA.

ON efl: in dubium reuocandum illa monstro, quae ad aliud prafaci-
giendum in lucem sunt erectae, ad miraculorum patrationem esse refer-
ferenda: nihilominus hoc in loco miraculorum manifestiores,
deinceps in Rubrica Praefagiorum minus aperta recensere decretur.

ON legirur in historia Indicae Lusitaniae, quod in Regione
Iaponica tam multi Ethnici Christiani facra fuplecerunt, quando contigere, ut
omen filij cuiudam Neophyti in Lusitaniae perierent: etdem impendente vxoris partu,
quidam Ethnorum huus mulieris affinis marito blandis verbis ab Dmonone
suppetiatis peruauit, ut, arepta necis iliorum occasione, se ad publica Christiana fe-
gregaret: quapropter ille verbis confuanguei motus, confiam, cujus liberato pagio-
e, quondam cruorem transfixit, ut cunctis, hoc purae, fe christianos ritis de-
ferere manifestaret. Sed paulo post eius vox doloribus partus agitata infantem
fine mensa, & thoraere ita patulo enixa est, ut omnia viscerabium facere procederat,
quod huus monstro partus formidine perculsiomnes affinis vnai cum marito ad
cultum Christianae fidei reuerfis sunt. Non dissimile miraculum accidit in Regione
Forti Filii anno Dominii vigesimo quinto supera xemmul sum, & secundum sum, ubi
quaedam nobilis mulier proselyta mendicam duos puellam, & vidum

unci luidavit, iridebat, quia de filij interrogata, se eos legito matrim-
onum, marito tunc in Nosocomio groante, peperiis affermabat. Propor 

teremandis id egro ferens animo, talem nosse puellam nobilis ad Omnifpoten-
t Dio imprimentern eft affermata, ut fiui ipsius violata fana ab omnibus nosferat-
tur. Accidit autem, ut nobilis mulier fama infantem fepticipitem entereatur, &
medium later alia capit vno tantum oculo, & auribus caprinos erat referentum. Acci-
dit quoq; Epidauri anno vigesimo supera mllefinum, & secundum supera,
yt mulier grauida dua gallinas alterius victimae avibus sementem pudel, idem, huic domu
reuerfa, & simile latrocinium sufficat, mulierem grauidam adiuit, & placitis
verbis gallinas non inuentas repetebat. At grauida iureiurandus a fimi crip-

Teo adimprimendam eft affermata, ut fii ipsius violata fama ab omnibus nosferatu-
tur. Accidit autem, ut nobilis mulier fama infantem fepticipitem entereatur, &
medium later alia caput vno tantum oculo, & auribus caprinos erat referentum. Acci-
dit quoq; Epidauri anno vigesimo supera millefinum, & secundum supera,
yt mulier grauida dua gallinas alterius victimae avibus sementem pudel, idem, huic domu
reuerfa, & simile latrocinium sufficat, mulierem grauidam adiuit, & placitis
verbis gallinas non inuentas repetebat. Ar grauida iureiurandos ab termini crimini
alienam eft affermata, simmo ad summum Dio impredicata, et eaduos Demones,
parituras, si huiss generis latrocinii suifert conficia: nec fucus accidit, nam tem-
pose partions monstrosi Diemones dilaniatis matris visceribus in lucem prodeun-
tes una cum matre perierunt.

Amplius, ex Polydoro Virgilio in historia Anglica, regnante Henrico Secun-
do, & Thona Cantuariensi, Pontificis Romani legato in illis regionibus verificare

G g conti

Lib. 4. Hier-
rogl.

L. 17. Hier-
rogl.

Fama qua-
sita. L. 14. Hier-
rogl.

Paragc.
Puellas sine
nao oritur.

Infans se-
piccens.
Vlyssis Aldrouandi

contigit vt supra vim naturae infantibus monstrificio, nimium causa insignit nascen
tur. Quandocumque cum Thomas Cantueriensis vir iuvenis, venisset Strudom, qui
vices iuris est ad Medueiam fluum Procefriam aluentem, tunc loci Accolla, ut
alia ignorantia Thomam affererent, caudam eius equi amputare non dubitarunt,
vt proprio Regi morem gerent, qui fapie pronunciare solebat, de viris facerdotis
caecum in proprio regno confequi non posse, & fidis amicis carere, qui hac mole-
stitia illum liberarent. Sed postea hac infamie nota vna cum illis hominibus, qui
pecurarunt, deletea est.

Hadenus de miraculis supra vim naturae in illis factibus patratis, qui monstrfo,
impertente Dee in locum producunt. R eligium est de illis infantibus verba fa-
ciamus, qui monstrificio nati, paulo post supra naturae ordinem veniant corporis
formam fortitii sunt. At illum miraculum fit infori omnium, quod Caesarus Hei-
terbacensis narrat accidisse Godefrido in aedis probationis, tyrannum praecipu-
ri, qui olim dum Paraciam quandam regerat, pueulum monstruolum, & connata
cauta latus mole carnem mirandum in modum deturpatum, sacro fonte intimis, fit
postea quoniam nomine sanctissima Trinitatis invocato, huicmodi sacro latro monst-
rum infantem terrio abluit, ut monstruofa caro supra vim naturae evanuit, de pa-
rentes, & circumstantes virtutem Sacramentis Baptismatis praedicantes, immensa
gloria infinitam surni Opificis potentiam affecerunt.

PROBLEMATA.

PROPOSITIONIBVS interrogationem annexam habebitur
monstra non carent; liquidem prima fronte curiosus seire defiderat
cur monstra ad Natura producantur. Huius caufam assignat Aristote-
les in Physicis, dum inquit quod Natura semper producere conatur,
quod melius, & perfectius est, fed propter materiam dispositionem, vel
præter uterum vteri conformationem, vel ob influxum siderum, non intentum operis
affecerunt, quod potest tantummodo producir. Hinc secundum dimanat proble-
ma, An natura in monstris producendis aliquem finem respiciat. Philo-
sophi affirmatius respondunt: etenim si natura nullum finem spectaret, procul
duodecuo fregus effect informis, sed non effect semper informis, ideo iuxta mentem
Aristotelis natura quando in generatione errat postea fumum finem in proximo generi
applicatur, dum feminam loco maris, bipedem loco hominis, aut impedita, quadrupede
progignit; hinc colligendum est a natura errante pisces rarissimi, & nunquam arborum genera-
ri. Quamuis Atheneus recitet, ex authoritate Hecatij, canem truncum vitis peppe.
risit, hinc tamen partum multi fabulosum producit. Et si quis ambigeret dicens,
quod natura errans aues potius bipedes, quam alium genus quadrupedes produci-
de deberet: Respondet Cardanus, quod natura in aliquo genus intendens, nece-
sarii etiam aliquam speciem ilium generis fingere conatur; quamobrem cum finem
aliqneum proprietate nequeat, proximorem ili repici, & quid in alio genere
fabricaret, non relectante materiam intendit. Qua de caufa in materia diversa pariun
mostru multiforme ductum, sed ex materia admodum irtufi mostru informe resolvatur.

Rursus Curiosi licitantur, cur monstruorum fregus in vtero viuunt, in locum ede
calicite pereat. Respondet Cardanus genita ab iisdem causis feruari, atque post
dent, & quæ adnata sunt facile etiam conuicere, quoniam con genita corum vitæ par-
ticipat, quibus postea fuerunt genita. Cum autem difficitus fit viuere, quam conuie-
ere, hinc fit ut mostru in vtero viuunt, deinde in vitales egressa auras facile interes-
qut nata à propria natura remouentur, sicq, imbecillior, & insalubria redduntut,
& obscur. Vero alia responson in medium accertis potest, nimium monstru, quid-
do generari incipiens, à generatione perfectionem partum discernere, sedquae tra-
du temporis, dum aboluntur, à natura generantium valde recedunt: idcirco
mostra quantomagis augment, tantö maiorem imbecillitatem acquirunt, quia à
naturali
naturali primordio magis degenerant. Monstrorum autem quae superumunt, ad naturam
li fianta minus recedunt. Hinc emergit alius problema, cur rara sint monstrorum
abortiones, si monstra, ut Paulus antecipavit, in vtero etiam crescentia in
dies maxorem debilittatem incurrant. Optine respondet Cardanus, quoniam abortus
ut plurimum sint rarior, monstra quoq. sint rarea, unde fit ut monstrorum ab-
orbones sint rarissimae. Deenum inquirere solent, cur mulieres Aegyptiae frequent
quibus, quanquam etiam in vtero etiam cresciant in dies maiorem debiliter incurrant. Optime respondet Cardanus hoc inde euncri, quoniam
femina Aegyptiae vi viciturum plures iuentutes erant, quocirca, vel ex
imbecillitate, vel ex concussione feruorum, a prorsa nata partus facile degenerant.

E. Deinde queritur, cur quadrupedes non magna pereunt; monstra enanturuti
tamen homini, et magnis animantibus id tarto contingat. Hoc problema duxit
Aristoteles afferens hanc esse praeceptum canum, quoniam pa-ram animantia unum
et codem tempore plures concipient fecutum, cum tamen grandiora vnum tantum-
modo concipient, et partant. Ibi autem monstra procreantur, ut plurima fe-
mina inter se confunduntur, et coalescent, veluti in parvis animalibus plures fo-
tus concipientibus fast facitus contingere folet. Infuper ineffectari folet, in quo
genere animantium copiosis monstra producantur. Multi respondunt hoc aque-
tibus competere, non solum quia musi sunt arbitratio formas commemorant
anima tibus in aere, et terre, etiam in aqua aliqua, sed etiam hoc aquaticis
convenire putamus propter mollitatem materie, et superfus humiditatem,
qua generatio, et animantis Constitutione facile viortur, et deformari poterit.

Verum hoc monstrum aquatilia nobis minus impocondum est, cum omnes species
animantium, ob remotam a nostri habitacionem, facile ignorantur. Libuit tamen in praefentia nonnullas monstrorum aquaticum icones antec oculos
leotibus repositas, ut coram foententia solius, qui in diem nova monstra in
aquis inveniur, ut uitarum, et fed etiam hoc aquaticum conuenirem purus propter mollitiem materie, et superfus humiditatem,
qua generatio, et animantis Constitutione facile viortur, et deformari poterit.

Deinde queritur, cur quadrupedes non magna pereunt; monstra enanturuti
tamen homini, et magnis animantibus id tarto contingat. Hoc problema duxit
Aristoteles afferens hanc esse praeceptum canum, quoniam pa-ram animantia unum
et codem tempore plures concipient fecutum, cum tamen grandiora vnum tantum-
modo concipient, et partant. Ibi autem monstra procreantur, ut plurima fe-
mina inter se confunduntur, et coalescent, veluti in parvis animalibus plures fo-
tus concipientibus fast facitus contingere folet. Infuper ineffectari folet, in quo
genere animantium copiosis monstra producantur. Multi respondunt hoc aque-
tibus competere, non solum quia musi sunt arbitratio formas commemorant
anima tibus in aere, et terre, etiam in aqua aliqua, sed etiam hoc aquaticis
convenire putamus propter mollitatem materie, et superfus humiditatem,
qua generatio, et animantis Constitutione facile viortur, et deformari poterit.

Secundo loco effigiam monstro Suis marini damus quem Gesnerus Hygna
cepete mit in fauna Suis, qui in hygnea quadrupedem appellavit, hic, referente
Om Magnus, anno Domini quattuoragesimo quinto supra lequimi-
mum illum, mense Octobri. Erat autem Cyprinus monstrofo, qui non ut vtei
Cyprini, de quibus in Historia pietum adum ferit. hinc elocions, quod Gere merito monstrofo Har-
nyas Nepuiniitas conquisitoritur, cum Oceanum prodigiorum, et portentorum
omnia parentem constittut. Prima icon eis monstro Cyprini, quae referunt
duo captum in flumine Austricum, quod occurrit Drietis in Direione Comitis Julii de
Hardegg, propore vtei Retz, anno Domini quattuoragesimo quinti supra se-
quime millesimum, prope Thiem in insulam septentrionalum cum capite quidem
furum, sed reliquo corpore squamofo, cum figura veluti adolcens Lunae in dorso, et ternis in me-
dio lateris utriusque oculis, animal erat incredibilis, sed magni-
ludinem duorum, et septuaginta pedum, et altitudinem quatuorcum aquabat.
Interstitium inter oculos erat septum pedum, et secerunt tam vacum, ut
quing. dolia impleverit.

Tertia adduntur monstra Niliaca in confirmationem eorum quae haec fuit
fuerunt, quorum icones erant reponiendper pagi-
2 in huius libri, ut horum memi-
nus : nam humana plane ad pubem us-
cafacie ad grauitatem composita,
arieflaua, et canis aliquot pilis obfita, etomaccho office, brachis dixitinctis, et
dearsitculatis, sed deinceps monstrorum hoc hominem ammulans in piscem definebat.
Aliud vererat ullam mulebri, promiscua capillis, tamentibus mammis, quomadmodum icon expriment. Amplius vi stabilitas feruorum, qui plura in aquis,
quae in terris monstria constichunt; annecitum iconem monstri marini referente
Pareo, capite, crinibus, et pedore equino, reliquo corpore pisciforme. hoc in mar-
ri Oceanum comprehendium, et Romanum alatum, et summo Pontifici oblatum fuisse
Gemerus tradit.
Vlyssis Aldrovandi

Monstrosus Cyprinus.
Monstrorum Historia.


Cum igitur permulta sint naturae in terris pro arbitrio ludentis miracula, fie etia in mari, ob raritatem, & forme varietatem, pro cetera incredibilia euidem artificio monstrorum obseruasurant. Et eodem quis non admiratur Tritones, Sirenas, Nereides, & pleraque, alia huius generis monsra, quæ olim fabuloa esse multi putabant, & tamens talia aliquando viiæ effe superius fuit exaratum. Poterimus igitur merito canere hoc distichon.
Equus marinus monstrosus.
Monstrum marinum Dæmoniforme
Monstrum Marinum rudimenta habitus Episcopi referens.
Monstrorum Historia: 359

Praterea queritur, an monstruosus homo veluti bicorpor vna, vel duplici anima sit referitur. Respolverit Aristoteles id ex corde eliciendum esse: quandoquidem
vnum corin tali monstruo, vnum tantum animal, & duo corda duo animalia repre-
sentant. Modo difficilis est, qua ratione cognoescendum sit, nam in famili mon-
stro viuente vnum tantum cor, vel duo corda continuerunt. Nuphis in Commenta-
tariis ad Aristotelem scriptis mandavit, olim in Gallia de monster huius generis
diuiduit, a Theologis diuertationis fuisse, vtrum pro vno, vel pluribus, aqua facri fon-
tis effect Luftrandum, quidam ex differentia factum id spectiendum esse decre-
uerunt. Siquidem Albertus meminit cuiusdam monstrui geminum hominé emu-
nants, quo duo homines referri statuerunt, quia altero inpeceito, alter ridebat, &
altero piorante alter iucunditatem praebere, & monstrum ad annum vis, & gen-
serunt, vi traduxit, immo altero peneunt, alter carenus superuerit, donum
futore defunctus est vita decreverit. Medicus autem in dirimenda hac quælio-
ne, a gentientia Aristotelis valde difficile est: quandoquidem vnum tantum animal
ocelerit in capite tantummodo celebratur. Praeterquam id in maiorum gentientia medicorum stabilitatem, facultas formatrix cuncta delineans, in concepzon
primitius circa cerebrum versus; cum Anatomici per dissectionem, captum in
embryo carceris partibus grandius observauerint: immo perfectione propor-
tione singulae membranae minora inuenerint, quantum longius a capitibus regione
distante, donat punctum pericléce formationis fuerit affectus.

Item queritur, quare monstros luxtuparilitatem, veluti Nanius humano genere
procreantur. Respondent id a duas causa, minimum ad locum, & ab alimento pro-
nenre; liquideam angustia loci, vel receptaculi efficit, ut foetus minime dilatati
possit, deinde paucitas alimenti prohibet, quominus ad perfectam flaturam foetus
peruenire valeat. Intrinsequintiam, cum in rerum natura materiam producere
parturus, immo perpetua partu prorsus in capite tantummodo celebratur. Prae-
terea多人mults inFastantia monstrui in Physicis fatisfacit, quando afferit, omne
per incidentia generat monstro nuncupari, sed quia mons quodammodo per
incidentia produci videatur, ergo iure optimo inter monstros erit collocanda.*

Medici opinio de Monstris geminis.

Sedus ratio

E

Medicus

opinio de

Monstros

gemini.

loci nati.

f.

lib. 2. Phyla.

Mulier em

monstris

dicatur.

G

lib. 2. Pro-

gyn. nat.

lib. 23. de

Ciuit. Dei

cap. 8.

lib. 14. de

Par. verum.

cap. vtil.

In lib. de

Monstros. 49

Ad prafragia monstrosorum homines non ita faciles, & proni esse debent: nam
Diuis Augustinus hoc mirandum in modum damnat; dum inquit: viderint Coni-
ctores monstrorum, & oftentorum, quum ex illis fepe fallantur, & noxie vaniri
subus animos hominum implicet. Quamuis multa dicendo, aliquud veritatis quan-
doq; incurrant. Non igitur perperam locutus est Cardanus, quando afferit,
monstrobus partus mala monetare, fictui vrina cruda in morbis, quae naturam alio
intentam esse, & ad recto tramite aberrare dementat. Immor Pareus hoc perper-
dens, tandem scripsit: quoniam fide mole, fide legge, vel vago, aut nefando
conubium, vel quo tempore, Dei & Ecclesiae mandato abstineri decreet, milcten
fe parentes: ideo fepe nefanda, horrenda, & a natura communis regula deuia
fectarunt: idcirco ad prafragionem non est confuculandum. Verum quidem equa,
quod aliqua interdi extraordinaria monstros aliud prafragir poftulant. Nam Mar-
tinvs Vucchiniius scriptum reliquit in Pago quodam Gallia: infantem olim fiu-
areatur, in cuius ventre cupidis gladii eminenc confpiciebatur, qui poeta, fcia fata
plum tame, extractus eft, & bellum ciuile prafiginque. Quandoquidem
huius nulla cautus physis reddi poterat. Huius monstri Iconem lector tuo loco,
in...
nimirum in Rubrica praefagiorum intuetur. Quandó igitur monstra à naturali
status non valde recedunt, quidquid praefagire non videntur, quoniam apud Ae-
gypios hæc praefagitio esset admodum frequens, vbi frequentiora, quin in aliis
Regionibus monstra huiss generis nascuntur.

MORALIA

VE M A D M O D V M in humana natura accidit, vt monstra, nem-
pe homines bicipites aliquando oriantur : partis ratione id in Ecclesiae
contingit, in qua monstra homines verificantur, qui variis intentioni-
bus, & afféebus muniti, bicipites in eodem ramen Ecclesiae corpo-
re univoxres nominantur. Veluti quando sunt multi, qui, quoniam
ratione intentionis simulant, sed ramen insit de causis duplices, & bicipites nuncu-
pantur, quae sunt pluribus intentionibus, & afféebus simulantes, in multa velu-
ti capita dividuntur.

Bicpites in
moral. do-
ésta qua-
leri.
Monstrum
bicorpor.

Præterea si aliqua in lucem exspectet monstra, quorum partes superna hominé du-
plicem, & partes infernae hominem simplicem referunt, tunc partes inferiores,
quæ sunt simplices, partes supernas duplices sustinent, & sustentare debent : Si-
mite monstrum in Ecclesia aliquando confpicitur, nos igitur Christianæ virum
plures perficere, quae tamen corpus in Ecclesia iffident pedibus, nimirum iffide
fide fundamentis sustentatur: quocienra si contingat; vt alius vulnere laethalis
criminalis perpetuo pereat, tunc eterne talem, ob crimina defuntum, magno cha-
ritatis fervore sustentare debent : cum scripserit Apostolus ad Gallatas. Vos, qui
spirituales effis, instinucet vos in spirito lenitatis, & alter alterius onera porter.

SYMBOLA.

X monstrofis etiam animalibus viri eruditi schemata fymbolica com-
ponere non dubitabant. Etenim ex Sylypho Petrafanctá, iconem
monstralém mulieris habemus, qu/us, Veturum Sirenum referre vide-
tur, cum titulo. COMTEMNIT TVTA PROCELLAS, & hoc
fymbolum Hieronymi Colunma Paliani Ducis, & Copiarum Re-
gis Ferdinandi Praefettis affignat, quæ cunctis perfidere nitatebatur, sed tam
in secundis, quin aduersis rebus tranquillo animo agere, quod Sirena pra-
flare vide tur, dum in turbato, & placido mari, tanquam in proprio domici-
lilio, femper quiescit. Apud, illum mirabile monstrum confpicit,
tempe caput homine humanum sustentatur, & barba in pedibus pro-
missa, cum pedibus gruis, & cauda galli gallinacei, additis his characteribus. FAB.
abscrititur hoc fymbolum Fabio Cuncitatori, qui habet monstralém effigit, viribus
perfectis Ducis expressicbat: namq; capite equino, Praefetturæ, & Principatus in
bello, vultu, barba, & pedone hominis, prudence, pedibus gruis, cunctatio, &
vigilantia, & demum cauda galli gallinacei, victoria significavit. Postea quam in
equum monstrum incidimus, no est praetermittenda icon equi ala pedibus pos-
teriores iones onculturam, que apud pretitum aurhorem pingitur, cum epi-
graphe. PERENNITAS LAVIDIS: hocq; schema fymbolicum Henrici primi
Regis Sutherianæ suffisse memorat, qui hac ratione, omnès Africa nationes quam-
tumuis barbaris se domitorum cibo demonstrabat. Verum fì in hoc fymbolo equis
alatis effigitur, in alio etiam citati libri Tertullii quoqi; alata figuratur, cum epi-
graphe. AMOR ADDIDIT. Hoc fymbolum Hellicis Salerni Principis suisse
author pronuntiat, quo vtebatur, vt Regiæmorum, &c., & ad subita obsequia
alacritate, fine mixtione temeritatis, aut improuidece celeritate insinuaret.

EMBLE-
EMBLEMATA.

Monstrorum Historia. 361

ON possumus non mirari monstrofas etiam effigies argumentis em
blematum famulari. Etenim Alciatus delineavit mulierem pedibus
leoninis, & pennis animum tecan, cum epigraphe. SVMOVEN-
DAI. Huius monstri pictura reperientur
Sphinx Veterum, quae ore virgineo pingebatur, & Thelenam Re-
regionem infeilare dicebatur, dum hominibus in precipitum dutis
aenigma folvendum proponebat, illud, non explicantes de faxo eminenti precipi-
tabat. Aenigma erat tale: quodnam effe animal quadrupes, bipes, & tripes.
Id torum exprimit Aulonius his veribus.

Quae more merito Latianus in primum Thebaidos Sphinxem monstrum, Har-
pyram infar, suisse retulit. Diodorus Sphinxem inter genera Simiarum recen-
suit. Albertus Magnus, & Solinus Sphinxem signoam nuncuparunt. Sabellicus tu-
men credit suisse hominem perriciofum sphingem cognominatum, qui suis vafrum-
mentis multos peremist. Sed his omnibus, ad rem nostram tantummodo spectat,
quod sphinx triformis pingitur, nimirum, facie puellae, & pedibus leoninae, ad indicandam
ignorantiam. Aenigma erat, quodnam esset animal quadrupes, bipes, & tripes.

Quare iure merito Ladancius in primum Thebaidos Sphinxem monstrum, Har-
pyram insular, suisse retulit. Diodorus Sphinxem inter genera Simiarum rece-
suit. Albertus Magnus, & Solinus Sphinxem signoam nuncuparunt. Sabellicus tu-
men credit suisse hominem perriciofum sphingem cognominatum, qui suis vafrum-
mentis multos peremist. Sed his omnibus, ad rem nostram tantummodo spectat,
quod sphinx triformis pingitur, nimirum, facie puellae, & pedibus leoninae, ad indicandam
ignorantiam. Aenigma erat, quodnam esset animal quadrupes, bipes, & tripes.

Quare iure merito Ladancius in primum Thebaidos Sphinxem monstrum, Har-
pyram insular, suisse retulit. Diodorus Sphinxem inter genera Simiarum rece-
suit. Albertus Magnus, & Solinus Sphinxem signoam nuncuparunt. Sabellicus tu-
men credit suisse hominem perriciofum sphingem cognominatum, qui suis vafrum-
mentis multos peremist. Sed his omnibus, ad rem nostram tantummodo spectat,
quod sphinx triformis pingitur, nimirum, facie puellae, & pedibus leoninae, ad indicandam
ignorantiam. Aenigma erat, quodnam esset animal quadrupes, bipes, & tripes.

Quare iure merito Ladancius in primum Thebaidos Sphinxem monstrum, Har-
pyram insular, suisse retulit. Diodorus Sphinxem inter genera Simiarum rece-
suit. Albertus Magnus, & Solinus Sphinxem signoam nuncuparunt. Sabellicus tu-
men credit suisse hominem perriciofum sphingem cognominatum, qui suis vafrum-
mentis multos peremist. Sed his omnibus, ad rem nostram tantummodo spectat,
quod sphinx triformis pingitur, nimirum, facie puellae, & pedibus leoninae, ad indicandam
ignorantiam. Aenigma erat, quodnam esset animal quadrupes, bipes, & tripes.

Quare iure merito Ladancius in primum Thebaidos Sphinxem monstrum, Har-
pyram insular, suisse retulit. Diodorus Sphinxem inter genera Simiarum rece-
suit. Albertus Magnus, & Solinus Sphinxem signoam nuncuparunt. Sabellicus tu-
men credit suisse hominem perriciofum sphingem cognominatum, qui suis vafrum-
mentis multos peremist. Sed his omnibus, ad rem nostram tantummodo spectat,
quod sphinx triformis pingitur, nimirum, facie puellae, & pedibus leoninae, ad indicandam
ignorantiam. Aenigma erat, quodnam esset animal quadrupes, bipes, & tripes.
Vlyssis Aldrouandi

Papho, & Tauro procreatum suisse finxerunt, quia superiori parte hominem, & inferiori taurum referebat. Hoc monstrum in labirinttho Crete includum suisse Poete tradunt; sic enim canebat Ouidius.

Dedalus occisus concepium femine matri. Seminuens virum, semitram, bounem. Romani iane Minotauri iconem, authore Fefto in militibus Insignibus figura- 
abant, vt cunetis manifeftaret non minus occulta eicie debere Principium confili,
& potitimum de belllici expeditionibus, quam olim occulatus Minotauri fuerit 
labirinthus. Idcirco Dion alfarebatur, quod Tiberus Caflar interrogatus, cur sua confessed minimae communicaret iis, quibus tuto fidere poterat, respondeffe die-
tur; aut nulli, aut paucis cognitum eicie oportere Principis coniulfum. Quare Marce-
llinus ad rem retulit, olim apud Perfas neminem coniulforum suisse conceiulm,
prater optimates taciturnos, & fiduos, apud quos silentii NumeN celebatur. Alcim-
ti igitur carmina sic fe habent. Limine quod case, obscura, & caligine monsrum
Gnosfacis duplaci Dedalus in laterebris,
Depitium Romana phalanx in praxia gefiat,
Semiuros nisitam signa superba bone.
Nofii, moment, debere Dacum secreta lateré
Confiliation, antequi cognosi terha nocic.

Similiter Alciatus effigiat quoddam monstrum, cuius superne partes hominie, & inferne ferpentem aemulantur, cum epigraphe. SAPIENTIA HVMANA 
SVLTITIA EST APVD DEV. verius autem sunt eius tenoris. Hoc didicit quonam hoc compellemonem nomine monstrum
Biforme, quod non eft homo, nec eft Draco?
Sed sine vir pedibus, summis sine partibus anguis,
Vit anguipes dei, & homiceps anguis potest.
Anguem prae homin, hominem er Bauit, exanguis
Nec fet hominis eft, initium nec eft fera.
Sic olim Cocrops delius regnavit Athenis;
Sic, & Gigantes Terra mater promiti.
Hoc vafrum species, sed religionem caretem
Terrena taniun quid; cures, indicat.

Hoc monstrum fictitium, quod nec profius formam humanam nec penitus fer-
penrinam refer fed duplici integratum natura potest significent illos, qui anima
rationali praeedit, terrena tantummodo signant; quocirca humi repentes in naturam
belluitam degenerant; nam hoc monstrum nequinhominem, nequ in principium
Ferze definit; cum homines Epicurci non meditterunt finem, propter quem Deus
rationem hominibus conceferit: quapropter hi vafri, & religiosis expertes vo-
cantur; sicut demus muntum medio curantes hominum appellatione non
funt digni. Postremo Alciatus delineavit monstrum caput, nempe bicipitem,
cum epigraphe PRVDENTES. Simili pictura olim Antiquitas, in Iano biforme,
vel bicipite monstrando, vebantur, vel qua hia fuerit homo, qui sylvestrem ho-
minis cultum ad ciuilem reduxerit; vel qua bicipitem monsrum lani caput multi ad solertiam, & prudenter Principis traxerunt; cum homo-
nis prudentis praeedita noste, & futura multo ante praeedita interfit.

Anteuor a & poftuorae
gas.

Hominem
bellum
qui.

Embl. 5.

Hoc monstrum fictitium, quod nec profius formam humanam nec penitus fer-
penrinam refer fed duplici integratum natura potest significent illos, qui anima
rationali praeedit, terrena tantummodo signant; quocirca humi repentes in naturam
belluitam degenerant; nam hoc monstrum nequinhominem, nequ in principium
Ferze definit; cum homines Epicurci non meditterunt finem, propter quem Deus
rationem hominibus conceferit: quapropter hi vafri, & religiosis expertes vo-
cantur; sicut demus muntum medio curantes hominum appellatione non
funt digni. Postremo Alciatus delineavit monstrum caput, nempe bicipitem,
cum epigraphe PRVDENTES. Simili pictura olim Antiquitas, in Iano biforme,
vel bicipite monstrando, vebantur, vel qua hia fuerit homo, qui sylvestrem ho-
minis cultum ad ciuilem reduxerit; vel qua bicipitem monsrum lani caput multi ad solertiam, & prudenter Principis traxerunt; cum homo-
nis prudentis praeedita noste, & futura multo ante praeedita interfit. Quapro-
pter Romani hac ratione moti Anteuorra, & Postuoratam tanquam diviniratis co-
mites celebar, Huc speciat illud adagium grcecum. ἡπόγος, καὶ ἐπόγος, nempe à 
fronte, & à tergo. Hoc significent omnia diligenter perpendeda eicie, & præedita cui
praeventibus, & futurus conferenda. Carmina Alcatic sic se habent.

Carmina Alciati sic se habent.

PRAE-
LERVMQVE homines arte prefaga, ex monstrorum nativitatis, varia ventura præsignificat; nam, temporiis Valentiniani, duo monstræ in genere magnitudinis, & paruitatis apparuerunt, quarum alterum in Syria quamcumque eminentem hominum fiaturam excedebat, & alterum in Aegypto, infra incredibilem humanæ naturæ breuitatem continebatur, præcurdio (anteactus Sorbino) futuras Orbis calamitates portenderunt; Siquidem hac antiqui prænonita batur non defunturum esse hominem, qui demiffum naturæ loco, & abiecit conditio in caput, & vitam magni Imperatoris Valentiniani confpirare c. Is enim adhuc impubes ad Imperii dignitatem cætus, & subdolis luflinis matris artibus subornatus, tande latenter sedudus Ariane impietati saueri cepit. Pratererea non defuerunt multi, qui ex monstrorum nativitate bellum fore excutiamurum: iuxta tambicam carmen.

Hominis igitur grauius obstringitur, Siquidem hac antithesi præmonitura futuram non defanum esse hominem, qui demissum naturæ loco, & subitituis conditioni in caput, &c

His igitur grauius obstringitur, Siquidem hac antithesi præmonitura futuram non defanum esse hominem, qui demissum naturæ loco, & subitituis conditioni in caput, &c

Monstrum omne belli tempore exsatur crebris.

Portentis iram quodlibet monstrum Dei.

Monstrum cornutum, & alatum in foras Cacotis, cuius hic figuram damus, exmulcere quadam sua He multus Appianus tamen alter historiam narrat, feliiciter Bruto, & Caffio cum copiis ex Abydo in Europam properantes, an no ante Christum natum quingentesimo primo, prædictum monstrum, feu ordinum Bruto inter silentia notis oblatum fuisse, corpore, mammis, & cornibus hirci simili, ridu canino, alis infor Vesperitionum, cauda vacina, & pedibus avium rapacium. Sedebat autem Brutus in tabernaculo folus de eventu belli vehementer sollicitus, quando ad se quidam ingredi praefentis, & ad frigurium confuerunt deleniatam monstri imaginem addactam vidit: quamobrem horrendo commotus interfuit, quis effer, & quid praeterea sibi velit; tunc phantauma visu murmurans dixit; tuus malus Genius, Brute, in Philippis me videbis, & abiit. Deinde Brutos absurdum in tabernaculo versatibus, omnia ante Chriftum natum quadragesimo primo, prædictum monstrum, feu ofternum Bruto inter silentia notis oblatum fuisse, corpore, mammis, & cornibus hirci similis, ridu canino, alis infor Vesperitionum, cauda vacina, & pedibus avium rapacium. Sedebat autem Brutus in tabernaculo folus de eventu belli vehementer sollicitus, quando ad se quidam ingredi praefentis, & ad frigurium confuerunt deleniatam monstri imaginem addactam vidit: quamobrem horrendo commotus interfuit, quis effer, & quid praeterea sibi velit; tunc phantauma visu murmurans dixit; tuus malus Genius, Brute, in Philippis me videbis, & abiit. Deinde Brutos absurdum in tabernaculo versatibus, omnia ante Chriftum natum quadragesimo primo, prædictum monstrum, feu ofternum Bruto inter silentia notis oblatum fuisse, corpore, mammis, & cornibus hirci similis, ridu canino, alis infor Vesperitionum, cauda vacina, & pedibus avium rapacium. Sedebat autem Brutus in tabernaculo folus de eventu belli vehementer sollicitus, quando ad se quidam ingredi praefentis, & ad frigurium confuerunt deleniatam monstri imaginem addactam vidit: quamobrem horrendo commotus interfuit, quis effer, & quid praeterea sibi velit; tunc phantauma visu murmurans dixit; tuus malus Genius, Brute, in Philippis me videbis, & abiit.

Postero die posteaque aduersum Diem.

His igitur grauius obstringitur, Siquidem hac antithesi præmonitura futuram non defanum esse hominem, qui demissum naturæ loco, & subitituis conditioni in caput, &c

Praefagia ex monstro descripta.
I Monstrum alatum, & cornutum instar Cacodæmonis.
II Infans gemino ore oculis quatuor, & barba natus.
Vlysis Aldrouandi

mirandum in modum inuafcrunt: cum Imperator Constantius fraudulentis Ar-rianiismiimposturis illaqueatus, à vera pietate receserit. His addantur monstra, quae Mauritij grate, nimiru anno septuagésimo octauo supra quingéfimū, in lucem prodierunt. Nam inter alia, mulier quædam in Thracia veniitum sine brachius in- fantem peperit, qui ab umbilico deinceps in piscem definebat. Cum præterea, & canis capite leonino, & fetus quadrupes gentibus illius seculi admirationem atri- lerint; unde quidam Praesagi, his monstros, portentosum, & infelice Mahumetis aduentum sui præmonstratum exiftimarunt; qui, Mauritio imperante, audaci il-

III Partus humanus, & caninus.
III Monstrum capite asinino.
V Monstrum cornutum, & alatum cum pede rapacis auis.
Vlyssis Aldrouandi

Prefatio

monstrum

Vnde postea die Resurrectionis Dominicae, penes Rauennam, maximum bellum conjuratum est. Alia vero, ex aspectu huius monstri, illud tempus varijs, & nefarijs hominum vitiijs non carere sunt vaticinati: nam per cornu monstri, superbiam, per alas, leuitatem, & incognitiam mentis, per defectum brachiorum, nulla recta opera, per pedem rapacies auis, rapinam, vulturam, & auaritiam, per genu oculatum, solam hominum ad res mundanas propensionem, & per vrumque lexum, omnem turpissimi luxus speciem exposuerunt.

VI Monstrum cornutum, & alatum aliud.
VI. Non multum difficile monstrum cornutum, & alatum exhibemus: hoc habebat caput facie Satyri, cornua, & auribus deturpatum, brachiorum loco, alas initiar auis, pedes duo, quorum dexter humano erat similes, cum oculo in genu, & finifter squamones in caudam pilos definebat. In pechore hujus monstri tres litterae, nimium X Y V expressae cernebantur sed V supra figuram Lunae velatis adolescens obseruabatur. Hinc eruditi viri ad praefagia animi convergentes, flagelli divini declinandi rationem ex his tribus litteris didicerunt. Nam X Christi crucem, & Y Pithagorae littera virtutem designat; ideo si homines pro arcenda Deiira, ad Christi Crucem, & virtutes confugiant, procul dubio virtutes Caelum Lunae penetrantes, ad fedes viqe empyreas pervenient.

VII. Vitulomonachus Sorbini.
VII. Admirari deinceps oportet monstrum horrificum, quod anno Domini vi
geminis tertio super Sepulchrum Domini, in qua quattuor receptum fuisset. 
Quae multis, ut Iacobus Rufus, & Ambrosius Parvus in Secutori Saxonii
pago ortum esse voluerint: tunc, sic, hoc monstrum ex muliere in lucem editis,
onibus feri paribus vitulum animabatur, praeferquam in vertice, ubi fuisse
licenum rotundum confpiciebatur, quasi affabre verticem facerdotis in orbem
luna carnee et omnibus particulas inferius, in eadem hostia subsecutus est
affabilitatem, ut terribilis monstertat repugnare. Non igitur prae-
rationem rationem Sorbinus hoc monstrum meditans Vitulomonachum nune
exultabat, & infamis Luteri praedicationem praefagisse tradit. Sed magis admiran-
dum est, quod monstrum hoc crepare habebat lacerans, ut forte indicabat
qua, qua vndique maculosa criminis Luteri infamia est afficiens. Quamobrem Sor-
binus inquit Dei in humanum genus civilitatem, & ex omnibus unitatem
non cedat, posteaque hinc ignominia, & terribilis monstrenatuitate, probosi
Luteri, in honore nostrorum Aeterni defcentionem ad recta fideis praefignificare

VIII. Alid magis formidabile monstrum natum est in Belgio ex parentibus
non infimae fortis, anno Domini quattuor decembris tertio super Sepulchrum
vel in curia Sventiani Iacobus Ruffi, & Cardani, ortum est in Cracouia. Hoc cauda erae
rerum, lato nasi, propinqua cernens, oculis rotundis, & alatis auribus
natis, duo duobus alis, occisus superum vehiliculam, pedum, & manus multorum
acipitrinis inuguis erant similes, quorum tres, more ans, membrum quae
colligabatur. Cubitis, & genibus capita canum adhaerebant, in loco mammarum,
duo imo capitis, vel canum, vel simiarum eminebant, & tribus tamen horribil
Sorbinus igitur hoc monstrem contemplans in tanta canum,
monstrum contemplans, quibus tot homines caninos corpus eccli-
siasticum, & tunc tempora dilaniantes indicari pronunciavit; idcirco grauis Dei
vitio erat expedendum, quod caninos hominum mores puniret, quoniam, illa aerate,
vesanis, & vagis tumultibus magna pars Germaniae redundabat.

Ad praefagitionem quoque, attingere postulat monstra, quae ad naturali ordine
non valde recedunt, veluti illud Sepulchri Parvis natum anno Domini septuages-
me nauglipeconcertum, vel eundi decembris tertio super Sepulchrum Domini;
que praefagia praevaricate, ita in quattuor unitatem, & quintumj u n m u t a t i
ne perhorrecre vitio, quibus tot homines caninos corpus ecclesiae tunc tempo-
ris dilaniantes indicari pronunciavat; idcirco grauis Dei vitio erat expedi-
endum, quod caninos hominum mores puniret, quoniam, illa aerate,
vesanis, & vagis tumultibus magna pars Germaniae redundabat.

Ad praefagitionem quoque, attingere postulat monstra, quae ad naturali ordine
non valde recedunt, veluti illud Sepulchri Parvis natum anno Domini septuages-
me nauglipeconcertum, vel eundi decembris tertio super Sepulchrum Domini;
que praefagia praevaricate, ita in quattuor unitatem, & quintumj u n m u t a t i
ne perhorrecre vitio, quibus tot homines caninos corpus ecclesiae tunc tempo-
ris dilaniantes indicari pronunciavat; idcirco grauis Dei vitio erat expedi-
endum, quod caninos hominum mores puniret, quoniam, illa aerate,
vesanis, & vagis tumultibus magna pars Germaniae redundabat.

Monstra quoque, huissima generis olim, temporibus Augustini, Heronymi, & Pauli
Diaconi conspecta sunt, non est in dubium recensandum. Quandoquidem
Diou Augustini monimentis mandavit, quod dua datae, sebantur membris gen-
s in oriente natura est. Et Paulus Diaconus memorat monstrem post obitum
Theodosii natum, quod dua datae capitis, duplici pedore, & confluente qua-
tor manibus erat integrum, in quo duo capitis caput vigilabat, & altero dor-
mente, altero caput vigilabat. Idem in vigilia fpte inter se rixabantur. Tam-
dem monstrum effe accustomed Lideae conspectum fuisset. Hieronymus fuit Au-
thor: quapropter duo monstrei capitani, nihilo confessionem imperatorum, & rerum fe-
torum omnium praofendurum; tunc enim semita in rebus eccliasticis eripuisset,
& nefarum Donatitarum, & Pelagianorum harifes ex tantissim locis erupserunt,
infinita alia calamitates humanum genus affillitare caperunt, quas omnes rencen-
tere
VIII Inflans sevnutus, cim promulfeide, & capilibus animalium.

Fere permoleatum effet. Hoc eodem tempore Gothi, Vandali, & Hunni dea-
fiatres pelsum regiones, folo illas pennitus adequarunt, & Romanum Imperiun
fune adlco debilitatum eft, vt nulla spes priflinae authoritatis recuperandae super-
effet.
IX Monstrum tetrachiron alatum capite humano aurito.

IX His obiter animaduersis, ad seriem annorum recessentes, incidimus in annum septuagésimum septimum super sexagimilem, quo, circa ripas Danubii, die duodecima mensis Februarii, propè Budam Hungariae, magno incolarum damno, visum est monstrum alatum tetrachiron, sicut quatuor manus rectant, facie humana, auribus similibus praedita: quae partes superiores leues hominem, & inferiores admodum hisufce bovem emulabantur: non iniuria igitur cum Ouidio canentes poterimus hoc monstrum appellare.
X. Monstrum triceps capite Vulpis, Draconis, & Aquilæ.
X. Verum si hoc fuit immanc, & exercerabile monstrum, non minus femum, & terricium fuit illud, quod in Aegypto circa ripam Nili verfabatur tribus capitis, nimium Aquila, Dragonis, & Vulpis referatur, corpore squamoso, inftar ferpentis, ab uno latere brachium humanum cum manu, & ab altero aquilinum pedem extendebat. Deinde mammas habebat humanas, caudam Leoninam, pedes quattuor omnino duerfos, felicit eboninum vnum, humanos duos, & quantum anterius tribus digitis praeditum. Hoc monstrum erat amphibiae naturae, & homines, reliqua animantes deuorabat. Huius iconem in Museo publico inuentam cunctis spectabantam proponimus.

Amplius inter praefagia proculdubio collocandus est ille infans, qui, anno Domini millesimo sexcentésimo primé, natus est ex aveniris, in urbe Auguriis Aquarum Aquitaniae, quam Vulgus Eaconam appellat, hic, quoad maxima erae contituitur, fed multi oculi totum corpus desuperabant, quoniam fabulo summum Poetarum Argum imitabatur, Verum si caput Argum est oculatum, itaque fcriperit Ovidus.

Centum huius cimenum caput Argus habebat. Oculi huius monstri non solum caput, sed etiam partes illa illustrabant. Immo inter prodigia hic monstruos infans erat collocandus, quoniam, antequam expiraret (vixit enim quindecim dies) clara voce locutus est. Deinde augetur admiratio, quoniam in eadem ciiuitate monstva celestia apparuerunt, dum equites per aerem ambulantes visu sunt.

Infuper in Otilovizza, anno Domino millésimo sexcentésimo primo, arce inſigni per decem milliaria in Dalmatia dixit, mené Apries pulchrum monstrifìcatus ortus est, cum tribus cornibus, tribus pariter oculis, vico nasi formine, auribus affinis, & pedibus inferius. Quamobrem, nativitas huius monstrini diuulgata, Dynaftae Regionis confiftim congregantur Duiinantes, ut ex hoc monstro parte, quod maxima erae contituitur, sed multum curium, praedilum, prudentem.Iraq,hi monstrorum Conificores, omnibus infans partibus diligenter exploratis, per triplicem cornum, triplicem Turcarium postfædum, in Asia, Africa, & Europa sunt auctores, per triplicem oculum, triplicem prædixerunt vigilantium quam Turcarii Imperator adhibet, dum homines suo fvgest subefidet in triplici munio, nempe in militia, agricultura, & prole suo, Turcas egregios bellatorum denunciant: cum affinis viiues frequenti triduub samub hic, & mortui pelis in fabricandis speciosissimis adhsimitant. Deniq, per inuerfo monstri pedes, pericum dominatun Turcarii dominiii immersi habiliambantur.

XI. Monstrum capite asinino, pedibus, manibus et vngue autium refertis.
Vlyssis Aldrouandi

XII. Monstrum quoque mirabile fuit illud, cuius icon ex Regione Betica Hispaniae mifta fuit; hanc enim in Museo publico inuentam lectori conspicuendum exhibemus, & nobis persuademus, quod natiuitatis huius monstri magnam speculandid animum Vatibus Hispanicis, seu Beticis præbuerit. Pariter anno octuagesimo primo supra sequamillefimum, apud Serenissimum Principem, & Eminentissimum Cardinalem Medicum Canis partibus monstribus, & capite serpentinno conspicuebatur. An postea aliquod monstrium præmonitrent, videndum est in Rubrica Problematum. Cum Sedecant multi ex nativitate cuilibet monstri aliquod per-
Monstrorum Historia.

peram præfagire: Nam si infans cum dentibus nafcatur, penuriam annone vaticinat. Si puellus fit multipes, aduentum hœlium præsignificat. Si duo gemelli fuerint simul iunici, bella ciuilia praedicunt. Id autem de intestinis discordijs non fémper verum esse possumus attestiæ exemplo pueri cum gladio in ventre, ab vero matris in lucem editi, quemadmodum in Icone XII, estenditur. Tradit ignis Marcus Frytchius in Meteorologicis Ante belii Germanici, quod Carolus Quintus Imperator Duci Saxoniæ, & Fœderatis intulit, natum esse infantem in quodam Francorum pago, in cuius ventre cuspis cultrum conspicetur, qui

XIII Puer natus cum cultro in abdomine.
RIPLICEM causam (loquendo de vniuerfalibus) Authores de Monstrorum generatione assignare non poterint, primam vocant supernaturalem, quando summus Deus in vitam aliquem commissi crimini, hominem ducens naturam, quemadmodum de Clabuedonofore Regis in sacris litteris legitur. Altera causa consistit infra naturam, quando malus Daemon sensus humanos ludicisset, ut quibusdam hominibus in bruta per maleficium transfiguratis accidit. Tertia causa ad naturales causas reducta, quod vitium aliquod principia naturalia generatibus, confortione definent corrupit, quae circa Deum Thomas in Commentariis ad libros Analyticos Aristotelis, monstrorum procreationem corruptionis aliquius principii attributum.

Sed adversandum est, ut veritatem faturem, monstra determinatis causis caren, quoniam monstra non sunt effedusa natura intenti, sed tantum per accidens procreates. Quamobrem horum causarum imaginari, quam legitimae in caput erunt afferenda. Itaque dicendum est ad generationem monstra causas intrinsicas & extrinsicas concurrere, & inter causas extrinsicas Naturae Regionis, & constitutionis aetatis reponuntur, cum frequentiores monstrorum generationes in Africa, & in Aegypto, quum in aliis regionibus sint.


Ratione angustiarerceptaculorum foetos, monstra naconfuntur, dum copia materie ad duplicem foetum procreandum iteram confinuntur. Hunc itur foetus pluribus integratis partibus, quamoptoret. Defectus etiam membrae in ouis, quae duobus vitibus redundat, et in causa generationis monstri, quoniam materia confinuntur, & pulvis monstro in se exilire solent. Ideo Authores hoc diligentem meditati, in propo-
Monstrorum Historia. 381

proponendis monstrorum causis, inter se sentientis varietat; quandoquidem horum alij monstrorum causas in praeuam PARENTUM temperaturam referunt, alij ad a fabulous imaginationes, alij ad iram dinum, alij ad constellationes, & procedentes syderum congruis, alij ad naturam transforentem vim multarum partium in vnum membrum, alij ad portefatem malii Demonis, alij deniq, has causas ad congruis animalim duerce specier reducunt.

Nus igitur in praenota monitra tanquam opera Naturae contemplantes, eorum originem ex quatuor sennis causarum generibus haurire debemus, que ex causa materiali, finali efficacitate, & formali constituuntur. Monstra materiale causam habere dicuntur, quoniam quicquid vel per se, vel per accidentis a naturae producitur, procul dubio ex praeexistenti alique subjuncto refulet. Finalem causam habent, quoniam natura nihil infirma operatur, sed omnium ad finem aliqua directum. Habent causam efficientem, quoniam omne productionum ab aliqua producendo procedit. Habent deniq, causam formalis, quoniam omnia opera formarum confequuntur.

Itaque has peculiare monstrorum causas in praenota expofita, inter alia praeforin materia ex quatuor sennis causarum generibus haurire debemus, quae ex causa materiali, praeexistente, & formalis constituuntur. Monstra materiale causam habere dicuntur, quoniam quicquid vel per se, vel per accidentis a naturae producitur, procul dubio ex praeexistenti alique subjuncto refulet. Finalem causam habent, quoniam natura nihil infirma operatur, sed omnium ad finem aliqua directum. Habent causam efficientem, quoniam omne productionum ab aliqua producendo procedit. Habent deniq, causam formalis, quoniam omnia opera formarum confequuntur.

Aristoteles quoque primum causam in materia collocat, quia materia in partibus constitutis a recto tramite revoluta, propter exceffum, aut defecum, quia materia non erat opera, quia de re duce partes variantur, datur altera defecum, altera exceffum. Immune generatur duae partes simul, & vna fit superflua, tunc id accidit esse materia feminalem ille caufa in materia, aut in homine. Empedocles propter copiam, & defecum feminis, aut uiuerent in opera, patrum eorum generantur rerum.

Artemis Grammaticus in commentariis ad animam, sententia Aristoteles dedicat. Cardanos causas monstrorum ad facultatem, & dispositionem materie reducat, quae de causa frequenter mota in villioribus, & imperfectis animalibus, quis in perfeclis obseruat; hinc natura humana, & animalia rariarum monstra producere. Cum igitur Guntheius Poeta villos, & imperfectos animammonis monstratos a fpecie operatur, monstra malefica mafcatura rerum naturalium materie assignabatur, quia cum virtute creationis non possideat, mons

Sed his reificet tanquam Poetarum nugamentis, ad opinionem Alberti Magni accedamus, qui monstrorum causam in materia collocat, & in modo creationis eius, quod concipitur. Immone addit mons contingere ob aliquem errorem operatios.
nisis natura, iuxta abundantiam, vel defectum, aut positionem, aut figuram materie. Lib. 2. Phys. spec. rad. 2. cap. 3. Alibi idem Author monstrat ad quatuor causas referre, nempe ad diminutionem materie, ad superfinitatem eundem, ad præsum qualitatem proportionem ratione materie, & demum ad maliam continentis. Amplius addit monstrata triarius vicii diminuta, vel iuxta diminutionem membrorum tantam, & non iuxta numerum, deinde iuxta decrementum, & numerum, tertio iuxta numerum, & non iuxta magnitudinem. Rursus addit monstrat, quæ siunt proper diminutionem materie secundum quantitatem magnitudinis, vel secundum numerum, vel secundum diminutionem materie, vel ex debilitate virtutis formaturis, quæ non potest formare nisi partem materie, & aliam reiciat, & sic oppositum dicendum est de superficialitate materie.


Li. g. Hist. Pelon. Celfus Mannius Ravennas vir eruditus hæc causam meminit, dum ortum monstrorum diminuatur, & copiosa materie attribut, nam ratione prime factus, & aut naturam admodum pararam, aut defectum aliusce partis fortitur; ratione secundi, naturam nimiam grandem totius, vel partes, aut superfinitum in manibus digitum, & sic deinceps vanituram imperabiliter, innocua aliquando cum dentibus, & barba in lucem egreditur. Ad hanc causam Albertus Magnus reject illum pellam, quæ mannas, in tali multieris adulta, habebat, & menfes, referente eius matre, patiebatur. Item Albertus ad rem narrat se observasse deforme monstrum, quæ undeem buccia, & viginti quatuor labios imperfecti redidit.

Celliæ anæs in utero. Monstrum multi la- bores referat. Cefius Mançinus Rauennas vir eruditus hæc causam meminit, dum ortum monstrorum diminuatur, & copiosa materie attribut, nam ratione prime factus, & aut naturam admodum pararam, aut defectum aliusce partis fortitur; ratione secundi, naturam nimiam grandem totius, vel partes, aut superfinitum in manibus digitum, & sic deinceps vanituram imperabiliter, innocua aliquando cum dentibus, & barba in lucem egreditur. Hinc multæ causæ gemellarum eliciunt, quando siclicet materia feminatis in duas partes distributur; sed si accidat, ut materias in varias portiones segregetur, tunc superfusa membræ, & non partus perfecti generatur.

Regentes Parisis, qui philosophat circa doctrinam Aristotelis quæstiones, iuxta mentem Scoti commentum mandarunt, ad calcem secundi libri Physicorum, de causa materiali monstrorum verba facientes, Alberti opinionem fecuti, monstrata quadruplici de causa contingere tradiderunt. Primo propero diminutionem materie, & hoc triariam, vel quia virius formatur non posset formare, nisi partum materie, & aliam partem materie reiciat, ex qua proles ef procreanda, & sic sepe animalia abstrahit, vel pedibus integris generatur, vel ex diminutione materie, & idcirco accidat partes longe ad corde distantia, sicci manus, & pedes, vel membra ita mollia rediduntur, & corpus facultare necquant, ut ex vitriolatrum, & ut facie superfinitate defectus in toto corpore, vel in partibus principalioribus quæ modum accidit cuidam puellæ, quæ fine oculis, & nasi portæ erat. Secundo ex superfinitate materie id contingit, & hoc triariam, vel viatium, & a uno numero, & veluti quando homo cum fex digitis, vel tribus pedibus nascatur, & in magnitudine sola, veluti quando in aliquo animali est aliquod membro non iuxta proportionem alia membra excidit, vel quando membra vnius animantis egress discidunt membra aliorum in numero, & in magnitudine simul,

Formae generationis monstrorum ex causa materiali sunt multiformes, & prima eff feminum mixto, & confuio, de qua Ambrosius Paræus verba faciens, monstrata ex confuione feminum duorum speciei nafieldi accederat. Idcirco Ludovicus Mercatus insignis Medicus materiam, ad similibus incomparandam, ex similibus, & in-
Monstrorum Historia.

... inaequitate substantiae inepta fieri pronuncluit. Hae autem forma est secundus modus procreationis monstrorum ex vitio materiae, utrumque mentem Vuenrichij; resultat enim, que in utero permiscetur femina, nisi familiairetare quadam fucum copulata, aut nihil, aut immutum procreare.

Item Regentes Parifienfes in calce libri secundi Phyfiorum ad rem constituunt contingere etiam ex diversis feminibus monstrorum generan, quae partim in naturam, et partim ad utram nimium participantes, velut quando animalia in diversa forma et modo producantur, velut mulus ex equo, et alio modo, quando animal ex lope, et cane profulcit hoc autem accidens, quando feminæ divisa speciei animalium in qualitatis et conveniunt, et raro id contingere, quando in qualitatis discordant; quemadmodum rarum vel nullarum monstrorum Empedoclis visa sunt, que partem supernam viri, et partem infernam equi repræsentabant. Verum hic Authores circa hæc monstrorum alculiurur, quoniam hismodi monstrae non equi, sed hominis, et bovis figuram referre dicabant: secundam formam ortis monstrorum ratione materie vitati, utrumque ante Hircum Mercati, ex inaequitate feminis per uterum dependit, idq. eleganti, et perspicuo exemplo plumbi liquefaci gratis, et perperspicuo exemplo plumbi liquefaci explicat, quod si inaequale fuerit, inaequalia simulacra formaque insunt, propterquod, ob hoc vitium, ex femine de formeret, et inaequalis fæciæ partes resultant, quando in hominibus caput iustitius, et caeteras partes admodum deformes manifestè confpiceremur; et hæc forma attinet ad septimum vitium materie Vuenrichij, ubi autem materiam non continuam sed motuum segregatam contemplatur, quod aliquid, ob ipsum obliquitatem accidens solet. Nam Ambrosius Pareus hoc exemplum, quando aequi, monstrorum hæc manifestè producit, atque aequi seriatim admodum deformes manifestè confpiceremur; et hæc forma atque aliquid in tenerarum, et molli materiam peruertipoteit. Id postea confirmatur in Leuno Lemnio, dum exemplo mulierum Belgicarum, et postfimun marii acceilurae in manifestat, quod in concubitu, cum nimis mobiles, et inquietis sunt, deturpatos, et ineptos fæcrum in lucem edunt. Huc referendus est alius, non alius, quam quando aequi et hominis, et bovis figuram referre dicabant. Hæc forma ortis monstrorum ex vitio materie pendente Ludovici Mercati.

Lib. 2 Phyf. text. 83.

Lib. 3 de Affelli. mull. cap. 7.

Secunda forma ortis monstrorum ratione materie vitati, utrumque ante Hircum Mercati, ex effusione feminis per uterum mulieris dependit; idq. eleganti, et perspicuo exemplo plumbi liquefaci explant, quod si inaequale fuerit, inaequalia simulacra formaque insunt, propterquod, ob hoc vitium, ex femine de formeret, et inaequalis fæciæ partes resultant, quando in hominibus caput iustitius, et caeteras partes admodum deformes manifestè confpiceremur; et hæc forma atque aliquid in tenerarum, et molli materiam peruertipoteit. Id postea confirmatur in Leuno Lemnio, dum exemplo mulierum Belgicarum, et postfimun marii acceilurae in manifestat, quod in concubitu, cum nimis mobiles, et inquietis sunt, deturpatos, et ineptos fæcrum in lucem edunt. Huc referendus est alius, non alius, quam quando aequi et hominis, et bovis figuram referre dicabant. Hæc forma ortis monstrorum ex vitio materie pendente Ludovici Mercati.
Mercatus proponit, quæ in creatūt, duritūt, fluctabilitāte, aut corruptione feminis, & fæculis non ministrā confequitur: quapropter, quæ inde generantur, longē à parentum naturā diffimilis; hunc modum Vuenrichius pro quinto vitio materie publicat, dum virum genitalem in creatūtās fpermatorum in obritās fatetur, ne forumioni fecus conditiōs angiōsīs adhominis posset. Hoc autem in siccā teftūm confectione continua gere folet: factum vice incepit, fæculum inuenit hic vitium, quod pro sexto vitio materie ab Vuenrichio predicatur: hoc fæcum improbatur, quoniam cum liquidiōs fit, in nervos, venas, arterias, & fec deinceps in aliis partes foliores concere fecur.

Posteaquam fermo est habitus de receffu ad natura parentum hic obiter obseruantum est monstra hac a parentum naturā tragiōnem diffidēre. Primō duōm materie feminis idonea est, non tam ex tota superatur, nam tum hunc ex quibus potest affiniari, & id est vniuerfale, & genericum, cum aliquid in specie, & in individuali simile non poſſit refultare. Fit igitur animal, cum homo fæculus non poſſet, tenet enim naturā ad id, quod melius est, & poſſit in co, quod potest; itaque generatur folum fenſitum, in quo poſſit, vitio materie: nam cum femen ilium potentiō habeat ad fensibilia, id fætem confecutur, ratione vero non fit, nece ne animal talis introducit proper in fensitūnem materie, & fabricationis. Deinde hoc defectu natiōnem parentibus diffimulat, cum magis impediatur fæculum feminis, quoniam cum animal generari poſset, fed tantummodo quod informe inter viuens, & non viuens medium, veluti est genus molorum, quæ mulieres aliquando eninturum, de quibus fuperiorum in Rurciō Differentialem egimur. Denmus hoc defectum inepite inreditare, adeo adeo dicimus, quod fæculum malum in vtero feminarum calculi generetur.

Quartam formam ortus monstrorum ratione materitē assumptum Affert Ambroſius Pareus pendente ex vitio hereditarii materie, & hac ratione ex gibus gibbosī, & ex frutimosi fruticosi oriuntur. Hanc fententiam stabiliōbat Vuenrichius quando dicenti quædam in monstros deformitūtes, propter hereditatem, esse observandas: cum ex nanis nanos nafei compertum sit; quamvis id evenerit, non temerar correfcere, neque in omnibus, nam quem primum fæculum non multiplicat.

Quinta formae originem trahit ab aliquo extrinsequi mulieres prægnantiam acciditērite, sic fit cæbus ab alto, sic fit contusio, sic fit vulnis, sic fit aliquid huius generis, quod hinc fæcula intimiōnem cobecontum effe poſset. Vuenrichius id manifeſtat, quando de noxias grauidicis fæculis fermone habet: immo fum fenfentiam authoritatem Hippocratis confirmat, qui in libro de geniturā, puerum in vtero mutilum, aut contractum ex matris grauiditām plagā, aut lapidem, vel aliquo aliō violento affedis fieri pronunciabat, & quod parte mater contutionem vel vulnis accipit, ea etiam parte facultatis mutari affirmabat.

Sexta, & postrema forma naturātēs monstrorum, ratione materie, pendet ab imaginatione, quae vmo poſsidet impedieendi materiam feminis, quod minus genitoriis fæculum affiniari poſset, & vmo etiam modum diligenter examinat Ludovicus Mercatus, quando inquiete fæcula alium impedimentum, quod fæcum operari liberē nece neat, nec illiūm parentibus affiniari poſset, nimirum imaginationem vhemen tem, & variām, quae non folum inter concipiendum, verum etiam quod tota formatiōnem tempore concepitur, quoniam hoc formatio feminis eo modo dominatur, quo potentō inferiores superioribus obsequiuntur. Quamobrem illa efficiōs potius per imaginationem vhemementem comprehensa, quoniam patris idolum in foetu imprimitur, his affentiitur Diuus Thomas affert, imaginationem esse vmo quamdam in organo corporeo, vnde ad fæculam imaginatam mutatur spiritus corporeus, in quo vms formatio firmatur, quae operatur in femine: sideo inerundam aliqua mutation fit in prole, proper imaginationem parentis in congræfus. Hinc confitaut quod illis spiritibus ad imaginaturia potentia modo prædicto motus efficacius fuisse vires exercet, & formationis efficiōs delineat, quam ipsa formatio, qua ex natura membro rum parentis prodir.
I

Monstrorum Historia.

rabiles formae producantur: hinc tot fitigata; nauti, & characteriemi frueum, vini rubri, & carnium in partu impressi identidem refultant. Quandoquidem fin in faciem, vel finum mulieris vetro gefiitis, vel ceraum, vel frugum, vel inum projicetur, vel infundatur, & mulier grauidam agro tulerit animo, tunc rei nota in foetuimprefi videbatur. Pariter, teque Lucrem Lemnio, idem accidit, filis, vel mus, vel muliebra, inopia libri mulierem grauidam infelli; nam confessim nota factui imprimentur, nisi fortis mulier membrae ab animali contactum illuc manibus afserit, & camdem manum pollicis corporis partis admoacet. Ad rem narrat Cornelius Gemma casti, qui Louaniij accidit grauidam mulierem partu vicina, quam marius hos tiliti vultu intringens gladium aggregat edit: hoc quanum fugit salutem inuenit; nihilominus illam pars calaaria infantis, cui acies gladii immiabetic, magnum, & talem continui solutionem contrae, ut poti partum inde tanta fanguinis partio demnauerit, ut nullo remedio supprimi potuerit: infans propter expirauit. Hinc colligant illi, qui negant in foetu grandiori nullam fieri impressionem, hoc esse absurdissimum.

Quando igitur fuerunt mulieres, quæ aliquod animal, veluti canem, aut feminum pepererunt, & cum canibus se congregas erit falsa sunt; vt accidit in Historicum tempore Picti Tertij Pontificis maximis, cuidami mulierem, quæ canem enixa, cui canes permissuuiuiuiue protulit: hic de re, referente Volaterrano, expiationis gratia ad Sumnum Pontificem delata est, vel ut accidat alteri mulierem in Avienion. Fiam pariens canem, canem intiuiffe pronunciavit: idque Francisci Gallarii Regis, vna cum cane concremata est. Didemum est Hec monstravisse ex feminine canis minime prodire potuisse; cum doctima Aristotelis repugnet, qui in Historia generationis Animantum oequem, aut canem ex homine generari posse negat, cum feminæ qualitate dixissent, & hoc animalia tempore generationis veterum non conveniant, quare affertendum est talia animalia, fuerit non ex homine bruti, sed hominis ex talis forma frequentem mulieres cogitatione, & phantasiam factui communicaret: nem etiam canem assumere non potuit, nihilominus ex illo feminæ nihil generatur, concepto autem humano femine, ex imaginationi, & cogitatione monstro nostrum producitur, quoniam illa mulier, ob ilium necandam coegissent, ex animo canem parituram fedem cognitavit. Hac de causa Diuus Hieronymus narrat suje minime adulteri) suspicione laborantis, dum partum patri minime simulavit; cum puerus infanti non affimilis in muralibus domicilio suspensus fuerit. Addit Vicius, in affertorum confirmatione caulis anni septuagemini quinto supra fequimile fitium, quæ tempore, quidam apud Geldros ira percussus coniugem vetro gesfantem hunc, quem gladio conserit, non paulo post mulier femine generavit, & canem admodum eaticum, cum Bacheliorum tempore, laurae Damnonis indutus vexorem iniens, se Damnonium procreare velle afferuit, concepit mulier, & futum peripit ea forma, quæ Damnonis pinguntur. Hinc colligimus, quod imaginario matris acficiatitiam effigiam aliquando infantis imprimit, & nulla ex parte patri similem. Quamobrep mulier quodam, cum extra legitimum thoracem, alii alii viro profuitus, quosquem imprimitur mariti auctum, enim est futum non adulteris, cujus furio visus erat concubitu, fed ab fensiis mariti profus similem. De hoc extat lepidum epigramma apud Thomam Morum, quod quia huc spectat, adscribere non gra nubimur.

Lib. 1. de occulta. nat. mirar. c.

Lib. 4. de gen. Am. c. 3.

Lib. 9. de praefig. Dam. 18.

Lib. 4. obsber.
Vlyssis Aldrouandi

Enixaia am supravimde eit,
Solum sibi simillimum
Pragmanum complectentis,
Adulterinos quos
Voceas, repellis, abteas,
Alis; granes traditus sphi,
Nuncnum; matres interim
Imaginavtur fortiter,
Dum liberis datur optra,
Eius latenter, & notas
Certas, & indeleabilia,
Modos inexplicabilis
In secent siium congrer,
Quibus receptis insitum,
Simul; concrecentibus
A mente matris in statum
Natus refert imaginem,
Quam tor absoetis millibis,
Dum gignis uxor quatuor
Quod effet admodum sui
Secura, dissimiles parit,
Sed unum omnium hic puta
Tui refert imaginem;
Quod mater hanc dam concepit
Solicita de te plurimum
Te tota cogitaretur
Dum perimenes anxid,
Ne in Sabinem inmodus
Velatis lupus in fulbam
Superneures interim.

Tanta igitur est virtus imaginationis mulierum gravidaarum, ut quid animo conceperint, facile concepito facti praeipitante. Idq; experimenta docuit, quando Carolus Quintus Imperator ex Hispania in Belgium instructissima classe munitus per-uentit; nam amplito Procerum apparatu filipatus per illas oras gradiebatur, & mulieres belgicæ tunc vero gelantes, ex Hispanorum intuitu, infantes superciliijs, & capillis nigris, & crispis pepiterunt. Hocq; non folum mulieribus vulgaribus, sed etiam probitis, & incorruptis pudicitia matronis accidit. Quid? nuper Nebulo quidam oppidam spectandum deferret infantem capite inutilitate magnitudinis; ideo hujus effigiem cum gravida quodam mulier spectasset, puellam capite enormis magnitudinis enixa abit. Propercce Soranus Medicinae author ad rem narrat Dionysium tyrannum, cum ipse effet deformis, & tales filios procreare nollet, uxori in concubitu, formosissimam puisionum iconem praeposuisse.

Itaque; pleni sunt Philosophorum libri imaginationem in conceptu magnam vim possidere, qua de re praecipuiunt, ut elegantes, & formosæ imagines circa leçam habantur: quemadmodum icon pulcherrime Andromeda, de qua verba faciens Ambrosius Parcus ferebat Perfinam Reginam Achthopiae ex marito etia Achthio pelis candidam genuisse, cum sapio iconem Andromedæ in thalamo collocum inuersurus. Nec; intueantur imagines Achthiopum, quod præstitit illa matrona ab Hippocrates memorata, quæ ex marito candido pelis nigritum concepit. Id magis confirmat Aniciæns, qui hanc vim imaginationis in brutis etiam collocuit, dum narrat gallinam apsectum Mulii intucci et, & metucent pullos capite muliino ab ous exclusisse. Hanc sententiam alioque exemplo roborare licet.
Monstrorum Historia

Ouuum Gallinae serpentes icones effigiatum.

Hoc enim in loco iconem ou gallinae collocamus, quod nobis donec dedit Petrus Vuentrendellius Alemarianus Bataeus Philosophicus, & Medice Institutionis Doctor inuentum Lipsie duodecima Februarij anno nonagefimo quarto supra felquimillefimum, in cuius tefta serpentes imago cernebatur : exilium aut enim ille vir eruditus gallinam ex imaginatione hoc monstrificium ouum enixam, vel qua serpentem timuerit, vel quia auditus deperaftet, seu deutorare defideraaffet. Nec miri videri deber, quoniam varia in ouis monftrillo identidem cernuntur, & ab illis excluduntur, quemadmodum fuit Gallus ille monftrofus, cauda quo danno do serpentina, cuius iconem sequens exhibet pagina.

Hic vius ante aliquot annos in aula fereniffimi Magni Heruriae Ducis Francisci Medici conplicebatur, aspexit ita horribili, vt intuentibus metum incuterer. Caput non cri$a carnea erat refertum nec pales erant carnea, sed vtres ex pluminis confitabant eumantibus conos milium, quibus galeas exornare soleunt. Habebat in fronte duas pennas, seu potius pennarum calamos surrectos inftar cornum : ite duos alios ab oris; parte roftri propè nares, nec non alium in cereuce, color totius corporis erat subfuscus, & Radices pennarum erant alba, propè vropygium, vnde cauda exit, tuberculum piae erat rotundum, & subalbidum. Cauda erat carnea, & subcarulea pilis nuda, obliqua, inftar serpentis, in extremitate tamen floccus erat. Tibig veluti acrae erat indutae.

Gallus Monstrosus.
Monstrorum Historia.
Monstrum figura genitalis viri.

Dociissimus Licetus in Historia monstorum refert, et ipse gallinam domi quinque digitis referret aluifice, quae post multa eua, vnum putillum edidit fine luto, in cuius albumine Serpens veluti vermis compertus est, in quem ovi vitellum euiiffe transformatum optime est susceptus. Immo clarissimum virum ab Aqua pendente testem citat, qui in luto quoque vermen fatis magnum inter comedendum comperit, quibus facile affeptimur, cum nobis anno elapfo monstratus fuerit vermis formam quoddammodo pisces referens, quin ovo forbis inventus fuit. Quid plura?


Huc non multum simili fuit illud ouum anferinum in Gallia repertum, ex quo frælo humanum caput fuit conscatum, quod loco capitillum, & barbae, colla anserina cum rostro, & oculis habebat, veluti appoñita icon ostendit. Hae oua monstri feta in memoriam rumorant caput Meduse fabulosum, nec non Damas, quæ duó oua anserina peperisse ferebatur, ex quorum altero Caflorem, & Pollucem, ex altero autem Helenam, & Clytemnestram emeriffa fuxerunt.
Humana effigies in ouo, cum serpenti bus ex caluaria, & mento germinantibus.
Monstrorum Historia.

Monstra haec partim ad imaginationem, partim ad voraciitatem animalium referri possunt, cum notus sit Anseri erga homines amor, de quo in Ornithologia verba fecimus, unde liquido confilat gallinas effe talis conditionis, ut feda quae, immo femen, & fanguinem mentrum deuorent, nec ab efo viuorum ferpentem abstinent.

Praterea gallinæ ferpentibus quoq; succumbunt, quod Excellentissimus Licetius teftificat ex observatione familiar, quæ non femel gallinam ab Apide cóprimi vidit; nam hac gallina, cum diluculabat, domo regendi, & ad radicem anseque quosque properabat, crocitatam matrim ferpentem euocabatisius autem ous non pullos, sed paruos ferpentes excluereunt. Pariter Licetius in recentendis caulis materialibus proximam, & remotam memorat, hanc communem, & eandem constituit, quæ animales in plantis fecundent, ipsi qui, cum anseque animales in plantis fecundent, similiter in plantis contingant.

Si ad causam efficientem sermo convocatur, multos Authores recensere poterimus, qui hanc causam, in malam qualitatum proportionem retulerunt; idcirco Albericus in recentendis quatuor causas monstrorum, hanc pravam qualitatum proportionem memorat, immo addit quod quætam fuæ naturæ est Androgynus, ita aflatre in vetro; sexu formatus, ut dignoici non posuerit, in quo sexu effect validior, & hinc unde originem transisse autamur, quoniam qualitates calidae mala cumque proximam, & frigidae animalis, adeo simul copulatae fuerunt, ut accedentes validam formarum, hermaphroditus effe spinandus, & in plantis contingat.

Si ad causam efficientem Termo eonuertatur, multos Authores recensere poterimus, qui hanc causam, in malam qualitatum proportionem retulerunt; idcirco Albertus in recentendis quatuor caulis monstrorum, hanc pravam qualitatum proportionem memorat; immo addit quod letate sua natus est Androgynus, uti aflatre in utero sexu formatus, ut digna non potuerit, in quo sexu est validior, & hoc inde originem traxisse autamur, quoniam qualitates calidae mala cumque, & frigidae animales, adeo simul copulatae fuerunt, ut accedentes validam formarum, hermaphroditus esse spinandus.

Causa quoq; efficia monstrorum, Agens naturale, aut virtus eiusdem formarum appellatur; hinc aliqui effectus cum sex digitorum in manibus vel in pedibus orintur. Hac aliquando erit adeo imbecilla, ut separanda minime disuasari; unde aliqui effectus in lucem prodeant, ut quosque dispositos continuare, & in plantis contingat.

Causa formarum efficientem monstro, agens naturalis, aut virtus eiusdem formarum appellatur; hunc aliqui sua ratio etiam non segreganda dici; hinc aliqui infantes cum sex digitorum plantis efficere poterunt, ut separanda minime disuasari; unde aliqui effectus in lucem prodeant, ut quosque dispositos continuare, & in plantis contingat.

Alii, pro causâ efficientem monstrorum, coelestis influus celebratur, aduersus eorum opinionem, qui iniqui perfluunt; corpus nobilissimum, quale est Coelum, nihil in his inferioribus operari, sed producere tantummodum lumen, & per lumen, calorum; cum tam in Meteoris effe" ex solis causa inferius: in Coelorem virtute gubernari, & alibi in hominum, & in sole procreari: vita est, quod multa effectus ex variis coelorum motibus, & aliorum aspectibus in his inferioribus producuntur, & Coelum non illum lumine, sed effe, ut eam in plantis efficere poterit, ut separanda minime disuasari; unde aliqui effectus in lucem prodeant, ut quosque dispositos continuare, & in plantis contingat.
Grammatici, & aliorum plurium, praxter nonnullos nuperos, qui id absq; viva ratione negant. Itaq; Albertus Magnus aliquando producit esse quaedam loca in Celo, ad qua dum luminaria perueniunt, materiam in verbo existentem quodammodo inefficacem reddunt, & impediunt, ne inde humana figura resultare possit. Manilius ab hac opinione non recedens, his carminibus sium mentem exponit.

Quocirca monstra tunc producuntur, quando determinata quaedam constellationes in mundum sublunarem influunt; quando quaedam, atque Alberti, accidit, vt in quaedam villa, Vacca vitulum humano capite ederet: quae quaedam, hoc monstros admirati, pastore quasi tanti saceris consecutionem, mox cum Vacca concurrendam in indicium duxerunt. Sed haec misellos praefuit Albertus, qui facultatis astro- nomicae peritus, non humana aliqua secrete, fed stellarium certa constitutionis efficacia, id genus monstri procreatum atteftans, pastorem ab extremo supplicio liberauit. Albertus ab illo inquit, multitudine monstra tunc tempore ad fines, generandos dominari, & tunc contigerit, vt in fines, multitudine, procrearetur. Hinc forte accidere potest, quod interdum humanis factus cum vultu oblongo in foras canes vel aliorum animantium nascantur. Hinc etiam elicer possit, quod quaedam signoria in humana figura simulantem humanam fectem, vel aliorum animantium a natura delineatam cernantur: quae quidem Albertus in libro de Mineralibus exaratus, cum id totum ab influxu celesti proveniat.

Septalius, in Commentarijs ad problemata Aritotelis, causam monstriorum efficacem duplicem constituit, nempe primariam, & instrumentalem. Principalem ad facultatem formatricem feminam insignifcentem spectare dixit, alteram vero ad pri- marias qualitatem, coadiuante, postea imaginatione. Hinc addit supremam causam, nempe Deum optimum maximum, aut vim malos Deonis, & ab illis malas, qualia ad primam cum non auxilium canis vel aliorum animantium nascantur. Hinc etiam elicer possit, quod ab aliqua secrete, quam aliquid divinum nascitur, & hanc ex generali monstros causam originem non ducunt; sicque, quod summa, quae ab opera suprema Numinis dimanant. Neg.: hinc arcenda eft vis Daemonum, quam clarissimis Liscebus in causa decima tertia monstorum collocauit: idque in prorogatione monstorum, poenit. Da- mones varia animalium feminam prodicere in vatum consilio, & turbare ingenium illa permiscere, nec non varia causas, haec generationis necessitas simul copulare; nimium applicando actua naturalia passibus naturalibus, & arcendo quecumque, hanc actionem, & passionem impedire possint.

Ad praedictam causam efficacem nonnulli cauam instrumentalem referent, quam Albertus Magnus malitiam continentis appellavit: id poeae ad Regenibus Pataviniis in questionibus, ad secundum librum Phytoorum explicantum, fuit.
his verbis. Eit autem continens pellis quaedam incurvata, quae secundun
appellatur; unde hac disfritia, sectus cum duobus capitis, & vno tantum corpo-
re, vel Gemelli in dorso coniuncti, & tum inextremo, & lumine inferiore regit. Deinde efficacissimorum
instrumentalum calorem materni visceris vocat, secundariam vero, & proximam,
tum iniginti.
Ceterum primaria monstrarum efficacia efficax effe adhuc distribuit in principium, quod agit, quod ad Philosophos adequantum non nuncupatur, &
et portio illa feminis, ex qua secunditas prodiit; amplius hanc distribuit in princi-
pium, quae agens adequantur, & effe vis, & anima feminis illi ad parentibus com-
municata, quatenus effe facultas constitutionis fabricis corporis viuenteris, non absolu-
ti, sed impedita, ne finem intentum perficere affuerit. Hinc efficacissimorum
proprium monstrarum esse viturum formae sciem partium corporis viuenteris.

Si ad finalem cauam nofet conferuantus, hanc in doctrina Aristotelis non in-
cunciemus; quandoquidem, cum monstra sint pura prativationes, ad Naturam non in-
duentur, nec intelligantur; hanc ignitar ratione monstra finali cauam cedere cunto. Dileus
Athenaeus Auguftinus, theologique loquendo, cauam hanc finalem monstrarum affi-
gnare niterit, dum hac haber. Deus enim Creator est omnium, qui vbi, & qui
quo creavit, & quo operaret, vel operaretur, ipse nouit, etsi vniueritatis pulchritudinem,
quae partium vel similitudine, vel diuersitate contexat. Sed qui totum in-
spiceret non poeterit, hoc tantum deformatitate partis offendiur, quoniam qui com-
petat, & quem adhuc exercentur, probus ignorat. Ideo ex his Diu Aurelius verbis, hanc monstrarum finalem cauam esse decoram, & pulchritudinem viuenteris haurire possumus. Ab hac finenti non mutum recordit Ambrosius Pareus, qui id pon-
derat ex diebus monstrarum plures esse cauas, sed primum esse Dei gloriam, quatenus
feicit, & reptitit, que nunc praeuer natum, eius immensa potentiain cunt
nis innoscet; fie enim in Evangelio legitur de coeco nato, cur Christus supra vim
naturae visionem refituitum nam Discepli intelligentes cauam impart, propter quam
homo cecus effet naturus, num quia ille, vel eius parentes pecoraerint; responsit
Dominus, id propter criminis illi non contigisse, fed tantum, ut Dei gloriam per illa
manifestare. Deinde addicerit Pareus in hanc finem quandoque custo fuisse mon-
stra, & Deus hominum fecerem, vel viscererem; & quandoque adhuc
signum monstrarum: etenim don hominum fine modo, abfigi legem, & nefando, & vno
incoegiis permiscetur, hinc nefaria, & horribilia, neconon hanc naturam normam nec-
dentia monstra quandoque; nam etiam Aulus Abulentus praeclitus addit contingere
interdum tales defectus ex voluntate Dei, ad evitanda mala eius, qui siiuissimi de-
fectum patitur, qui alioquin prauus fieret, si integro corpore 섞faretur, & in hunc
finem quandoque Deus hominum scelera, vel vires mortent, & in sequentia
monstrarum quandoque, & in hunc finem quandoque, sed atque & quam alia
manifestaret. In hoc die haud intelleximus monstra esse errata Naturae in operatione impeditae, ne finem intentum affueri posset, etsi non
poiterit, quod vellet, praeclarum hanc, quod vellet, & producit animatum in con-
stitutione partiumibus simul. His hic constituit, & cauam finalem monstrarum ceterum
portio, etiam perficere animantium, etiam Naturae integrum finem perfecti
animantium affueri nequeat.
Demin tanquam coronidem, ex eodem Author, causam formalem monstrorum duplicem annectemus, quarum prima unius animantibus est communis, propria vero, & specifica monstrorum forma nulla aliæ erit, nisi praeb corporei consequit, seu deformis monstrorum fabricatio, & vitia partium conformatio. Hac autem fententia est conformis doctrina Aristotelis, qui monsstra ad peccata natura referebat, quæ fententia est verissima, & quam ex Apollinis oraculo profecta videtur: nunc modo obseruamus Vincinrichium à germana veritate non recepisse, quando tradit, quod malum, & vitiatum est, formam propriam habere non videtur, cum sit forma privativa, aut potius depraesoe. Monstra tamen habent quidem formas sed alieas quæ potest huiusmodi diffecer. Huc de causa nec erum fì nem in monstros afflictare poterimus, quoniam, cum omnes sspicis in natura suas formas habeant, eas fi in ortu non aequantur, erit nem non attigisse peripherentur.

Hic fì exaratis, notandum est causas monstrorum hac tenebus explicatas esse simul adeo implicatas, vt vna ab aliis intelligi nequeat quapropter maximis premunturn difficuitatibus corum opiniones, qui monsstra ad vnam tantummodo causam reducere conantur, & in primis materiam tanquam monstrorum veram produciticem pradican. Qua ducem quidem hi à doctrina Aristotelis vvide declinans: nam Philopous hoc tanquam axioma philologici diuulgavit, materia passuum, & formam actuum principium esse, & in libro secundo de ortu, & interitu, proprium esse materia pati, & formam operari result, & libro tertio Physicorum, res ob materiam, & non proper formam pati pronunciatus, & tandem libro nono Metaphysicorum, materiam monsstrorum peccatum naturae operari proprie non esse impedirent: idcirco nisi intentionem erit conseuatur, tunc erro non materias, sed agent attribuitur. Tandem Aristotelen in Historia generationis animalium nobis perinadebat monstra esse effe quum vigitur in natura operatur: praeterea si nascentur monstros effe tribus utroque in vultum, id a materia non dimanbit, fed a formatrice valida: quapropter effe monstros non materiale tantum effe est attribuendus. Reliquum enim vt asseveremus prajdicatas causas indivisim copulat, vt imperfeit monsstra effe producuntur.

**DUBITATIONES.**

VM monsstrorum historia apud plurimos non sit extra anfam dubitant simul locata: opera praeem effe duximus potiores tantum difficultates in campum affere, vt aliqua faltam ex parte legentibus satisfacerem. Praesumat enim praeponitur difeutiendum, an monsstra a natura per accidens generari fuerint. Cum autem hinc inde ad id probandum varie, & validas rationes assignentur, nonnullas praescripsimus in medium afferemus, vt ex illarum solucione veritas questionis pateat.

Nature errata, & extra eiusdem intentionem genita, quemadmodum Aristoteles in Physicis testificaverat.

Ex altera parte qui oppositionem tantumtorum opinionem, praeclara argumenta difcutunt, & ratione primit, negant quod Agens naturale quid simile sibi procreandus tendat; nam cum congradienti, cum caret ratione, procul dubio prolem non respicist, sed tantummodo delegationes causa, ad permissionem accedit, immo remor omnium voluptatis fenum, quod potius abhorreret: propter hanc Agens hac delegationem ab vniuerfali Natura communiter retulit, ut hoc modo deinceps quod simile ad speciem servandum producat. Deinde ad tollendam fecondam rationem, Monflora per accidens generat necas, quoniam monlora ad decorum, & pulchritudinem vniuerfi spectare credunt: quamobrem Natura tum Mmundum cunctis ornatos rebus conferuare ntitur, ei necess esse, ut monflora intendar. Pro abollenda terza ratione, monflora intet res bonas conservandi, cum anima, quae est quid bonum, non carant. Monlora igitur mala ad aliquam nuncupatur in comparatione ad res perfecatas: nihilominus, & si quales praeclara, & imperfctura, vna cum rebus perfecatat ad conferuationem pulchritudinis Vniuerfi concurrent. Arcto foluitur etiam ultima dubitationem: nimirum dum conferuantur species animantium, convertuntur quod monlora ad illas species attinentia. Et quia huc sententia adoratis Aristoteles feliciter adducit, qui Monflora Natura errata appellauit: idcirco respondebant Neratam ut plurimum perfeqe in generationibus operari, & aliquando etiam imperfctura, quando monflora producunt; unde haec secunda Natura operario in comparisone ad partem, actio per accidendus & erratum nuncupatur, quae raritatis, non tamen quid a extrn Natura intentionem fucerit.

His dictis constituit, alius fabricant rationes pro maiori luibus sententiae confirmatio, & praeclare esse. Omne Agens femper agitur propter aliquam finem, ergo Natura propter determinatum finem femper operatur; siquidem producens monflora, iuxta quae intentionem agit. Nec nostis, quod Natura raris monflororum partibus molitur, atque etiam extra Natura intentionem, quoniam quae raritatem, ad definitionem, & peccatum Natura non sustinet redigendi. Inimple ki monflorum effe praeclara Natura intentionem, procul dubio Natura opus monflorium captum non persevererit, sed totum oppositum observatur, quia Monflora in vtero incoherens perfcit, & in lucem product, ergo afferendum est, monflora intentioni Natura, & agentis respondere. Addunt nullam animal per accidentem, & extra Natura intentionem generari, sed monflora effe animal, ergo monflora per se ad Natura producetur. Tandem si Natura respici praecipue ad speciem spectaret, procul dubio rubricius aliquid spectaret, & monlora neque speciem consequentiae respicerent, sed homo monstrosus vel cuius capite magno, vel cum sex digitis in manu ad cando speciem, ad quam homonon monstrosus, refertur: ideo Natura in generatione, hominem monstrosum, & non monstrosum respiceret.

His igitur rationibus nituntur illi, qui monlora non errata Natura, sed procreata ad ornamentum Vniuerfi esse pronunciant, atque etiam extra Natura intentionem generari, sed monstrosus effe animal, ergo monstrosus per se ad Natura producetur. Tandem si Natura intelligat, procul dubio Natura non intelligat ad perfusionem Vniuerfi non pertinebit. Idcirco illi, qui monlora non errata Natura, sed procreata ad ornamentum Vniuerfi esse pronunciant, atque etiam extra Natura intentionem generari, sed monstrosus effe animal, ergo monstrosus per se ad Natura producetur. Tandem si Natura intelligat, procul dubio Natura non intelligat ad perfusionem Vniuerfi non pertinebit. Idcirco illi, qui monlora non errata Natura, sed procreata ad ornamentum Vniuerfi esse pronunciant, atque etiam extra Natura intentionem generari, sed monstrosus effe animal, ergo monstrosus per se ad Natura producetur. Tandem si Natura intelligat, procul dubio Natura non intelligat ad perfusionem Vniuerfi non pertinebit. Idcirco illi, qui monlora non errata Natura, sed procreata ad ornamentum Vniuerfi esse pronunciant, atque etiam extra Natura intentionem generari, sed monstrosus effe animal, ergo monstrosus per se ad Natura producetur. Tandem si Natura intelligat, procul dubio Natura non intelligat ad perfusionem Vniuerfi non pertinebit.
Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Secunda dum biratio.

Inuper si monstra ornamento vniueri conferrent, ut plurimum generarentur, quoniam hic tantus Mundi decuror frequentibus efficiatis sustentatur, sed monstra raró accidit, quia de re ab hoc mundi ornamento derogatur. Tandum pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Secunda dum biratio.

Inuper si monstra ornamento vniueri conferrent, ut plurimum generarentur, quoniam hic tantus Mundi decuror frequentibus efficiatis sustentatur, sed monstra raró accidit, quia de re ab hoc mundi ornamento derogatur. Tandum pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Secunda dum biratio.

Inuper si monstra ornamento vniueri conferrent, ut plurimum generarentur, quoniam hic tantus Mundi decuror frequentibus efficiatis sustentatur, sed monstra raró accidit, quia de re ab hoc mundi ornamento derogatur. Tandum pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.

Reliquum erit igitur, ut dicamus monstra esse extra intentionem naturae, & per accidens, quam doctrinam docuit Aristoteles libri secundo Phyicorum textu sexagésimo quarto, vbi legitur. Eodem loco addidit, quia magis cujusquidem naturalia etiam extra locum et tempus eccidisse non solet, sed quae ad praecepta superius de intentione naturae pertinent, quoniam illa non solum in natura, sed etiam extra naturam frequentibus vi acceptur, sed montrarum rarum accidit; qua de re ab hoc mundi ornamento segregatur. Tandem pro hac Viniueri pulchritudine monstra in lucem non exunt, quoniam in Mundi initio procreatae essent, quod nulli libri legitur.
In his account, Procopius in *Gesta* states that the beneficence of certain animals is not a general virtue, but rather pertains to the specific purpose of reproduction of a particular species. Since species are ephemeral, they do not receive the intended beneficence. Furthermore, Procopius notes that the beneficence of animals is connected to their natural order and does not relate to the creation of malignant species. The offspring of certain animals do not receive the beneficence of their parents, as they are products of a specific order of creation. This leads to a consideration of the beneficence of the species as a whole, as it pertains to the preservation of the species.

Another ratio of those who maintain that the creation in the beginning of the world was perfect is most fully set forth in the Platonic doctrine, who in *Symposium* and *Timaeus* rewards men, woman, and the androgynus who existed in the beginning of the world. The androgynus, however, who participates in both sexes, deserves to be considered as a delirious sign of nature, as it is hateful to all, and I do not consider it a credible whole species, which is evident from the text of the Book of Genesis: "And the man said, This now is bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called Woman." This is a refutation of the third sex, or neuter, which was introduced by the androgynus, as it is uncertain whether it is a true or false claim. The truth is that men are divided into two sexes, lest a conceivable suspicion of lust should arise. This accords with the adage, "A thing is either a matter of faith or a matter of opinion."
accedit sacra habread linguae natura, quae nullum nomen neum trum nonit, sed omniana vel masculina sunt, vel feminina, nimium confona huic loco. Maiorem & feminam creantur. Nam quod nos legitimus feraphim in genere neutro, præua id conlectudine irreputa, propria notandum est Adamum Hæbreorum marifterinam nonuisse admittendum, quemadmodum Sthecus, & Alij sunt opinati. Nam Adamus Androgynus fi fississet, nomine neutro esset nominandus, quo lingua hæbraica caret. Præterquæamquod Liranus, & multi alii viri eruditii validissimis rationibus hanc opinionem explodunt, ad quas Læcorem teleg amus.

Postremo alii ambiguus, an ex vtero muliebris, fœcus non humanus emergere posset, deinde, fi fieri potest ut ibi sIgnatur, quempræ præcipuum cauam à qua propride posset. Quod primum multæ Historiae attellatmon præsmon non humani in vtero mulieris fuisse generatur, quas in Rubrica Præzagiorum recitauimus.

Præterea haec sentientia fauct multi Doctores, & prænum Paulus Iuris Confultus qui monstrofros mulieris fœcus tristiam distinguebat, nempe in cos, qui prærus ab humana efficie recedebat, deinde in illos, qui aliquidus partibus superfius redurabant, & tandem in illos, qui aliquidus partibus carebant, & primos ad humanum genus minime referendos esse statuimus. Hoc propter ex auctoris persicpinum non semper quid simile in specie, ex vtero mulieris, & inter quod inter quod differentia, et facit fontis non esse lufrandos: immo Excellentissimis Baldus Iuris Confultus hos fatis perimendos esse decertit. Ex huc propter ex auctoris persicpinum non semper quid simile in specie, ex vtero mulieris, & inter quod inter quod differentia, et facit fontis non esse lufrandos: immo Excellentissimis Baldus Iuris Confultus hos fatis perimendos esse decertit.

Quantum attinet ad secondam quaestionem, nempe qua ratione fœcula monstro in vtero humano procreari possint. Sciendum est varias esse Authorum opiniones; nam horum aliqui cibus, aeri, & aliorum rebus non naturalibus ita nuncupatis a mediibus, hanc generationem attribuerunt, inter quos recensuerunt Venuinrichius, qui scripsit manus locum, naturam aeris, & aquarum, quæ bibuntur, ut monstrofros conserre. Deinde addit ex sententia Ludovicus Vales, quædum loca esse Neapoli Italica, & in Flandria Belgica, in quibus frequentissima sint monstrofros, & multiforos ex vtero humano bdluae, vel solae, vel cum infantibus egrediuntur; quæ re indi gratia uietat Lebor in Rubrica Præzagiorum, in qua quæries fumilion monstrofros recensetur. Datur ergo monstrofro non humanus ex congrefus hominis, & mulieris naturam.

Quantum attinet ad secondam quaestionem, nempe qua ratione fœcula monstro in vtero humano procreari possint. Sciendum est varias esse Authorum opiniones; nam horum aliqui cibus, aeri, & aliorum rebus non naturalibus ita nuncupatis a mediibus, hanc generationem attribuerunt, inter quos recensuerunt Venuinrichius, qui scripsit manus locum, naturam aeris, & aquarum, quæ bibuntur, ut monstrofros conserre. Deinde addit ex sententia Ludovicus Vales, quædum loca esse Neapoli Italica, & in Flandria Belgica, in quibus frequentissima sint monstrofros, & multiforos ex vtero humano bdluae, vel solae, vel cum infantibus egrediuntur; quæ re indi gratia uietat Lebor in Rubrica Præzagiorum, in qua quæries fumilion monstrofros recensetur. Datur ergo monstrofro non humanus ex congrefus hominis, & mulieris naturam.
Monstrorum Historia. 399

monstra à Fato originem ducere, promulgabat & Domitianus causam monstrorum fatum esse publicabat. Hoc autem utndequaque nonadamittitur, quoniam cedere causae prætererere, esse atque esse, sed quidem, etiamque in producendis effectibus, effent superficium quo frusta fiat per plura, quod potest fieri per pauchi, ut Aristoteles telli ficiatur. Ergo non Cæsus tantummodo ad hanc generationem concurret.

Alii causam horum monstrorum, vehementi parentum imaginationi assignabunt: idcirco adducunt Ludovicum Huertri, qui diuersi in producendis esse, quæ superflue fiat per plura, quod potest fieri per pauciora, ut Aristoteles testificetur. Ergo non Coelum tantummodo ad hanc generationem concurret. 

Adhuc causam horum monstrorum, vehementi parentum imaginationi assignabunt: idcircoadducunt Ludovicum Huertri, qui diuersi in producendis esse, quæ superflue fiat per plura, quod potest fieri per pauciora, ut Aristoteles testificetur. Ergo non Coelum tantummodo ad hanc generationem concurret.

Refert postea Pareus anno Domini decimo septimo superam viuam palram manus mulierculæ fecundam esse alligatam, quæ noctu cum marito concumbens, & grandia facta edidit poebra faciem facie rana. Narratur etiam quod Vindreberege eius fuit facta cadavero, qui referbat, cum in vtero gestaretur, ex conspectu cadaveris matrem suam fuper flue, & ex eo facta illam affimilatam fuisse. Addamus, quod quosdam mulierem cum marito in pede vulneratum ex corruptione necaverant, quae parere vulnus fuit, fæcet etiam poebrae edietis rimam in formam ceci habuit. Meminimus etiam legisse quod pudica matrona in pede vulneratum ex improuiso conspectu, quæ parere vulnus fuit, fæcet etiam poebrae edietis rimam in formam ceci habuit.

Non defuerunt tamen aliqui, qui ad expugnandam vim imaginationis in generatione monstrorum, auctoribus Aristotelis, Hippocratis, Galeni, D. Hieronymi, Dii Augi, Dii Thomas etherei auti funt, & ad stabilendam propriam opinionem nem rationalitatem funt hunc in modum. Mira varietas in colore, in forma, & in fapore fruduum plantarum obseruatur, & nihilominus imagination in plantis non viget, ergo hac generatione minime conferat. Deinde varias parentum imaginationem in congrefsi eamque superfluas publicarunt, cum femen ab formae in vtero effe in natura etiam in formam ceci habuit.

Ad defiruendam primam rationem, affeueramus talem potentiam imaginationis non esse concedendam, ut ipfa tanquam generationis ad aquam principium esse poética, quoniam plantae femem carentes, fofolem non propagant; & quamuis in frutibus plantarum varietaes obseruaretur, cum imaginatione carente, nec non imaginatio locum praefertim. Tandem in vtero humano aliquando egredi etiam in formam ceci habuit, cum tam vero modo in natura, esse potens offendere, in humana mente fuisse excitatum.

Ad destruendum primam rationem, apostulosam talem potentiam imaginationis non efse concedendam, ut ipfa tanquam generationis ad aquam principium esse poética, quoniam plantae semem carentes, fofolem non propagant; & quamuis in frutibus plantarum varietaes obseruaretur, cum imitationes carente, nec non imaginatio locum praefertim. Tandem in vtero humano aliquando egredi etiam in formam ceci habuit, cum tam vero modo in natura, esse potens offendere, in humana mente fuisse excitatum.
Problema, Prob. 12.

Postmodum ad profligandam fecundam rationem quae in praebita loco Philosophus memorat. Poffmodum ad profligandam fecundam rationem quae in praebita loco Philosophus memorat. Pereat etiam alia argumenta: cum supenus docuerimus imaginationem non esse causam adequatam varietatis partium foetus, nec esse conditionis in generationibus esse collocandam. DE ERRATIS NATVRÆ IN FORMA-

TVRA CAPITIS.

Caput Tertium.

VMMA assegnione tempus probauius modum, quem Schenchius, in recensendis Natura defectibus, circa quocumque foetus seruavit, dum inchoando a capite, omnes partes diligentier examinant, & pro-

terea in praebita hoc ordine non recedemus. Itaq; Natura aliquando impedita a recto generationis tramite deficient, generato foetu in vtero, vel nullum addit caput, & aliando plura in uno subieclto formas, quasi tot lanos, vel Geryones denuo in Mundum introducere vellit. InteNum vnum tantum caput aliqui partu imperlit, fed in aliando alio partu, & variis seclis atque maculis foedatum, vel auribus alterius animalis insignic, ut intuentibus admirationem non mediocrem afferat.

Quoad primum, Crefcias Gnidius in Perficus retulit Roxanem Cambyfis vxo-

tem periperit pellum capiti carentem. Quo animaduerfo, Magi prædunayunt hunc partum loco prodigij esse habendum, quia ob defectum capitis, nemo potest Cambyfem esset regnaturus. Pariter anno vigefimo quintu supra foetumque imaginatìs, referente Liothene, Vittenberge, &c. addidit capite in lucem euidit. Am-

plus anno post Christum natura quinquagenimo quarto supra foetumque imaginatìs, insan fine capite in vtero humano esse greguis, figura oculorum in peccore expressa; quemadmodum Iobus Fincellius in opere de miraculis nostris temporis exaravis. Item anno sexagesimino secundo supra foetumque imaginatìs, prima die Novembris, Vil-

la France in Vaffonia nata est puella fine capite, cuius iconem hic damus co-

munita.
Monstrorum Historia.

Monstrum Acephalon.
Descriptio monstri.


Hoc nullam admirationem nobis incutere debet: quandoque similes natalitatum causs hic Bononienue sunt observati; nam annum Dominiquigesimo primo supra mille feminum, & quadrungentesimam, passim portum vix maiorem in vicula Torio ne nuncupato, quædam mulier eixa est magis omnium suis membris integritatem, non nisi illaque, fine capite, brachiis, et cruribus, & in regione coli parum visiluri orificium apparet.

Rufius anno decimo quinto supra millesimum, & sexcentesimam, eum muliebre olim descens, quæ poetae situs quindecim annorum non conceperat, & in summarii colla mollia caro inter pyramides eminentebat, deinde lingua, laringe, aëphago, & pulmonibus carebat, quorum loco, quædam carunculae coffis utrinque adhærabant; cum estra partes reque essent constituta.

Quando autem Haldericus in historia sua navigationum monimentis mandavit, quod in Regno Guiana sito inter lacum Cassianum, & stagnum Parime, genus hominum acephalum vivat, oculis, & caeteris faciei partibus in pedore collocatis, non facile adducimur, ut hoc credamus, quoniam hoc potius fabulae, quam veritati esse congruae. Quamquam Plinius Secundus, qui vixit tempore Vespasiani Imperatoris, in Historia naturali scripsit, ad montem Milo Occidente in Asia, hominum genus sine capite vivum, nihilominus, pro hac difficultate Ledorad Rubricam differentiarum primi capitatis eius Historiae confessum.

Modo d' inquireatur monstri Acephalica causa, quæ non erit pertinere ad parentibus mutilum; quoniam Aristoteles non semper necessarium esse affuerat, quod ex parentibus mutilum, foetus etiam mancii procrearetur; quandoque, idem decipitur, pro constitutio partis determinata, interdum a materne, non parentis, potest adueari, Praeterquamquod non est credendum monstum Ac cephalum ad generositatem fines carpe procreatum suiffæ, et Vpplurimum Auctores conuerunt monstrum mutilum ex inopia materiae prodire; dummodo magna porta minus, & in arteriis, & in pedone collocatis.

Neque hoc eft probandum, cum caput sit pars principalis, qua corrupta, vel ablata, foetus in vtero vitam amittat. Neque in generatione huius monstrosae consortio oportet, ex imaginibus, qua imaginis, vel vtrumque, ad imaginem, quamvis valida portionem materiae in vtero existentis demere non solet. Qua modem afferre alium erit, quod in vtero vivus, ob aliquam cauam, capitis generationi definitur, & ad pecius transmissionis, cum materia feminalis, semper in vtero vitam incohantur, cum attributa illius partis, cui primo erat definitur; haec fit, & in peciore faciei rudimenta apparet.
CAPITVM MULTIPlicatio IN FÆTV HVMANO.


Orosius vero narrat, quod, impendente bello Macedonico, in agro Veienti C. Petilio, & C. Valerio Confultibus, puellus biceps natus est. Pariter Romæ mulier abortiens bicipitem fecutum exiit, qui, iufu Arulpicum, in Tyberim fuit proiecitus. Immo Rabi Moyses testificatus est, mulieres Siculas quodam anno fecur deformes, & potissimum bicipites peperiffe.

1. Puellæ bicipitis effigies habetur apud Ambrofium Parcem, que omnium membrorum venustate erat elegans, præter duo capita, que codem bibendi, edendi, dormienti, & loquendi desiderio tenebatur. Hoc mōstrō oliatim vidi quàm quartitabat, sed tandem in Bucnus iusfus Dynaftarum, excedit; quoniam timuerunt, ne mulieres grandis, frequenti huius mōstrī conspecti, similem fecibus deformitatem imprimere.

Non dissimilis mōstrī meminit Cardanus; quod omnibus metuinde abu Latrois, Mediolani natum est. Erae biceps, & reliquæ omnium vnum tantum corpus referabant; cum cadaver à Chirurgis tuffe diffeclum, oesophagus cum ventriculo inuentum est geminatus, in fundo tamen coibant, ubi erat pylorus vnum, ex quo postea gemina interdum oriebantur, quæ tandem in vnum interium reduct coibant. Cor erat bifidum, quæ luteam græcam et prelentabant; inter duum cranium, & longum fine pinæulis cernebatur. Spina dorci erat duplicata, cum distantia vnum digitii inter virānum. Renes erant gemini, sed vērō vnum uînum, & vnica vētica. Manus fēstum estigitur in his contingere, quod in frudibus duas enim tenuit Natura creare puellas, in ipso exortu primum membrorum colliga atque contrita sunt omnia præter capūt: omnia igitur primum membra, præter cerebrum, in vnum coniunct, que autem posierius creatu sunt, vērō vnum brachia, & externa ab vnum tantum primum, & ranquam in vnum fuerunt absoluuta. Natum est mōstrum vnum, fed paulo post obiit, ob inuicem Obfèquitis, quæ vnum collum toruit.

II. Mōstrum biceps hermaphroditicum, & III. Mōstrum biceps hermaphroditicum aliud est multis dissimili mōstrō delineato, quorum icones Vir Doctissimus Aldrouandus incidit curauit, & Nos inuentas in Muséo publico Leōtoris specieras proponere non piguit. Verum si annorum fieri percurramus, mōstrī huius generis multis plura memorare poterimus. Etenim anno Domini centesimo nonagésimo tertio, præter in Annibus Dominicanorum Collasienium, mulier, in Selectar, præterum bicipiter peperit. Immo anno decimo octavo superius delineant, & centesimo, Nam iuvenat mōstrum biceps, duëpsis sexu, sed ueteris membris simplex. Item in Chronicis Triniti habetur, quod anno trigesimo sexto superius delineatum, & ducentesimum, in villa Gerfub pulles maculosus biceps ab iluero humano exiunt, surum vitalem sex menesc, & rotidem dies hæc fuerit. Caeterum anno octauago superius delineatum, & quadragesimam annum, Patauiu infans biceps in lucem prodijt, in quo, præter Naturæ luxuriem nihil fēdum apecēt abseruatitur.

III. Eodem anno infans similiter biceps, obiit. Membro, Venetiis natura III. esse perhibetur, quæmadmodum in figura apposita licet intueri. Sed anno octauago-
I. Icon puellæ bicipitis.
II. Monstrum hermaphroditicum biceps.
Monstrum hermaphroditicum biceps aliud.
III. Infans biceps obscæno membro.
Amici, Quale ex hoc nonus, de cog, hum. c. 5. de corpor. hum. c. 5.

**Prefagium quae ex hoc monstro.**

L. 24. lef., Annot. c. 3.

Ceterum anno trigesiimo sexto supra sexgimilium in agro Tigurino, infans unico corpore, & duobus capitis ortus est; eodem anno Louanij, foetus pariter biceps, referente Cornelio Gemma, cxhumano uter admodum. Anno autem trigendi oitauo supra sexgimilium, puer quidem biceps natus est, fed ad perfectam viri statum excrevi; etenim Laco Rufus fatetur hunc vidisse trigemum annum excedentem. Hic capite, & humeris erat geminus, sed capita aversa in fianta bicornis, & oculis praefentiabat. Idem erat cibi appetitus, & vox simillima. Hoc videtur non valde dispare ab illo bicipite monstro, quod in Bavaria, ex senentia Parei, confpedum fuit.

Item, auctore Licostheni Astia conspicata est puerum bicipitem natum lanuarii, & annum trigessimo sexcentosupra sexgimilium, capita in dorso reflexa, quorum facies obvertere, minaci quodam vultu nuncie fe inuaebat. Parto anno quinquagessimo secundo supra sexgimilium, in Hassia Germaniae, Vuitzenhusbe, Ianuario mente exuit in secum malculus biceps, collo duplici, & reliqua corpore optime constituto. Eodem anno vitrecit Rufus, in Angilia, non procul ab Oxonia, foetus non biceps natus est, sed corpore non bene composito, nam illi quatuor brachia, & tres pedes male formati erant. Verum anno subsecuente, Schenchio auctore, in Pago Mifnia, Zichfeld nuncupato, non procul a Pirinah, pars biceps in reliquis membriis perfecte absolutus a muliere non ignobili egens est.

V. Non est omittendum, quod accidit Genovae apud Allobrogos, anno quinquegessimo quinto supra sexgimilium, fuit enim monstro, quale in fabulata icona delineatur, natura & muliere Galli ingeniale habitante, sed copiae materie femininis indicium fuit. Non erat perfecte biceps, sed duo capita a lateribus infita, a Naturalia ina copulata fuerunt, & duo facies aparenter: sic enim biffignos, quale Antiquitas lanim pingere solebat; infellina in dorso pendebat, & iecur ex vulva feminam exhibat; nam monstro, juxta partem estra, mas, & iuxta feminam erat femina. Curia, que fecorum in iconi cernuntur, sic a parturiente matre exuita fuerunt. Etenim Galpar Maffius pector, qui vna cum multis aliis ibidem aderat, penicillo diligenter eunda definevit.

Huius monstri generationem Phantasia attribuere non poterimus: nam sic tantum imaginio, ut superficiis fuit explicatum, non potest materiam generationis dicatum imminere, pari ratione eandem materiam non potest augere. Ceterum, cum possit ad libitum formam accidensdem partibus imprimere, poterit fortet vna cum formatica virtute partum, adminiculum tam spiritum, bisconium eodem constitutur.

Bodem anno die vigesima septima, in pago Freyuelle, quoniam longe ab oppido Adornio Vortlandiae biceps infans editus est ab vxore fabri ferrari, qui
V. Monstrum bifrons.
Vlyfis Aldrouandi

qui inter femora, víbi proditum fexus, ymbilicum habebar, sed prater duo capita, quatuor manibus, & quatuor pedibus referunt erat.

VI. Ambrosius Pareas alium infantem duplici capite pingit, quemadmodum in figura cernitur, sed dextra carceri brachio, & huius fit mentio hoc in loco, vt annorum fcrierem con tineamus, cum in mundum exierit annus Dominii septies-geminum quo supra fexquilmilefsum. Anno autem nonagefimo tertio supra fex-quilmilefsum, die fexta Octobris, vttiecat Schenchius, in Ditione monasterij Voulermerfall, vxor cuiusdam capitis bicipitem peperit, quem mortuum Valent. Vuiger viuis coloribus delineavit.

Caterinum anno nonagefimo septimo supra fexquilmilefsum, vigeftina nona die melodies Maij, in vico Luftnau Ducatus Vuirtenbergiis, diftancto no procul Tubinga, a parentibus plebeis, nimium patrec Iacobo Hang Vintitore, & matre Agneta partis monsrofulos editus est in lucem. Nam vix Vintoris picta fecdecim septimas annas a conceptione, puere fcrie dolores perpelfa, færum mortuum abfque tua vita periculo enixa est. Immaturus hic fac tus vtriusq; fexus generatia habebar, geminis capitibus, & binis collis confiatbat, quorum vtriusq; caput binas aures, oculos binos os. Vna va, cum paruulis manibus, & pedibus matris, in angulfum contradis, erant, vt solent in huiusmodi abortibus confplicare. Fuit hoc monftrum Tubinga ad Mediciis celebris illius Academiae, legis anatomica diligentiam exercebatur. Inuen- tum fuit cor duplex, pulmo item, & iecur duplex, in ventre inferiori, filomas erat simplex, & infeftina non gemina fes obiterulter: haecenus Schenchius.

VII. Pradicis addendum est monftrum humanum bicaps cum cauda, iuxta partem antica, & poftica depictum, quod anno Domini nonagefimo octauo supra fexquilmilefsum, die vigeftina fexta Octobris, in oppido inter Augeriam, & Tortonaño fito, ex concresci confobrini, & confobrinae natur funfib peripherur, quando autem fuit a Pietore delineatum iamdie erat mortuum, & oleo fpicae codi- Dam, Hius monftri longitudo erat fpircham cum dimidia, & latitudo ventris cum pollice tenuit, capitus erant duo magnitudine pomi, capillis flauis referta: duos e pedes, & quatuor brachia inerant, quorum duo ritu humano, proprium locum occupabant, alia autem duo, iuxta dori um, ex medio vtriusq; capitis ortum trabeabant. Sed in hoc monftri, præceteris, vnum erat admiratione dignum, quia supra podicem, spatium duorum digitorum, caudam habebat longitudine palmi, quæ excrementorum exuim exuim tegebat; veluti in quadrupedis caudatis obrueratur. Hac cauda iuxta initium erat latitudinis digiti auricularis, & deinceps in acute definit. Monftri, cum nulla forma genitalis virilis, & feroti appareret, feminei fexus esse fuit creditum. Hanc iconem Marius Galaffius Neapolitanus sum- mus rerum naturalium indagator doctissimio vero Vlyfi Aldrouando olim communicavit.


VIII. Hacenus de monftri bicipitem cuius capita in proprio loco cernuntur. Modo de monftri bicipitem magis horriblo, & admirando nonnulla dicenda fea offerent. Quandoquidem eo tempore, quod Franciscus primus Galliarum R ex cum Helu-
VI. Infans biceps unico brachio.
VIII. Monstrum biceps cum altero capite in ventre.
Helvetius sedus inuit, iuxta sententiam Parei, natum est infans, anno decimo septimo supra felquimilisimun, membris optimè constitutus, in cuinis ventre alius caput humanum prominerebat, quod more alterius nutriebatur. Creuit infans ad virilem vultum aceatem, quaedammodum in iconie conspicitur. Tunc enim peregrinans magnam stipem a curiosis colligebat.

Natura hujus monstrii nobis explicantur caesus, qui nuper Parme accidit. Et enim revoluit nobis admodum Reuercndus Pater Libcratus Magatius apud misicus se in tellusvere ad celebrerrimo Medicin Taliferro iuuenem aetatis annorum sexdecim circiter incident in tumorem circa mendosae costas, qui fuppuratorius medicamentum aditus, tamen fuppuratione indicatbat, quando ab Excellentissimo Chirurgio Taliferro apertus copiam fanciei effudita, & deiniceps fingulis diebus, ex dilatato aponefatis foraminis, vnd cum pure, mamilibus, & multa ossis cranii humani fruita excivebat. Inquit: tumore depreffe, & vlcere ad cacitricem perducebat, patiens priuina sanitate fuit refrueitus. Illa igitur offa, quae ad tumore exierant, simil diligenter iunxerant, integrum hominis cranium constituenderunt. Hinc non poffimus nisi concitare, quod Natura in parte intima praedilecti iuvenis a primum generationis momentum caput produxerit: quemadmodum in parte extima ventris nonnullius, & delinierius monstrui aliud caput procreaverit. Quamobrem illud internum caput vel acretion, vel alia causa praemorturum, Natura per aponefam illius expulsionem procuravit.

Itaque quemadmodum Natura monstrum biceps, pariter, & triceps quando producere potebit. Siquidem Philoftratus tradidit, eo tempo, quo Apollonius Syracusae venit, quod mulier non ignobilis monstrum memorandum, quando tricipitem peperit, dumtrias collas tricrepem capita sustinabat: cum reliquum corpus reprehendit, & caput suum formidabile esse praecepit. Quamobrem illud monstrum semper in iconie spectandum proponitur.

IX. Meminimus legisse quondam in regione Nouarenfis ex muliere vetula egrefsum, quae caput humanum ab apo-{fes}mate egrefsum. Cranium humanum ab apo{fes}mate egrefsum.

Castrum qui Parme con-tigit.

L.3.de Vita Apoll. c.4.

Monstrum triceps, vbi

Monstrum septem cepes, vbi.

IX. Monstrum septiceps.
CAPITVM MVLTIPICATIO IN FOETIBVS BRVTORVM.

VLIVS Cæsar Scaliger in Commentarijs ad libros de plantis Aristotelis adscriptos, nonnulla recenset monstra, inter quæ meminit canis bicicpis. Immo Rhasis canem tricipitem olim visisse testificatur. Quamobrem Prisci Poetae, viso forte sibi monstro canino, fylvum canem tricipitem finxerunt, quem postea Ciceron, quasi xrisopar, scliicer carnes voram et appellarunt, de quo veteres Poetae canebant.

Hic tribus Infernum existât facribus animus

Cui tres sunt lingua vereminunque cæpi.

Et quamuis Hesiodus in Theogonia, quinquaginta eis capta attribuerit, Horatius bellum centicipitem appellauit: nihilominus eis id à viris ditis scriptum esse conuenisse est. Quod si canis bicipitis, proprius est innumeris capita fert pentum, quos pro uillos non modo à tribus capitibus, sed etiam à toto corpore pendere ferebantur. Immò monstrum hoc ex alio monstro, nimium ex Typhon, & Echidna progenita fuisset promulgabant. Sed hæc obiter dicta sufficieren.

I Modò adcria nobis certitantes, incidemus in Porcum bicicpitum, cujus natura eis perhibetur anno Mundi septingentesimo sexagesimo super tria millia, eiusdem formæ, quæ in subiendo fic depictur.

Sed quod de Sue his diuulgatur, de aliis etiam brutis pronunciari potest. Namque ex Licofihene, anno Mundi septingentesimo sexagesimo olim super tria millia, Oius Suefts, Agnum dicephalon perperit.

II. Immo subseuqenti anno Mundi septingentesimo sexagesimo super tria millia, Licofihene prodit, ex Liuio, quod Afuli, agnus biceps cum quinqu pedibus in lucem exiuit, referens illam formam, quam in subiendo recipitur.

Sed quod vagamur per gregem agnorum bicicpitum, cum agni tribus etiam capita refertur in mundum exierint. Ambrofius Pareus narrat, quod anno Domini septuagiesimo septimo super quinquagiesimum, in pago Blandio tribus milharibus de Meloduno distant, natus est agnus triceps, & medium caput alijs crassius erat, & balante uno, reliqua partis habentur capitaria. Hoc monstro visisse affirmavit Ioannes Bellangerius Chirurgus Melodunensis, & delineandum, necnon curavit.

Sed quid vagamur per gregem agnorum bicicpitum, cum agni tribus etiam capitibus referunt in mundum exierint? Ambrofius Pareus narrat, quod anno Domini septuagiesimo septimo super quinquagiesimum, in pago Blandio tribus milharibus de Meloduno distant, natus est agnus triceps, & medium caput alijs crassius erat, & balante uno, reliqua partis habentur capitaria. Hoc monstro visisse affirmavit Ioannes Bellangerius Chirurgus Melodunensis, & delineandum, necnon curavit.

Sed quid vagamur per gregem agnorum bicicpitum, cum agni tribus etiam capitibus referunt in mundum exierint? Ambrofius Pareus narrat, quod anno Domini septuagiesimo septimo super quinquagiesimum, in pago Blandio tribus milharibus de Meloduno distant, natus est agnus triceps, & medium caput alijs crassius erat, & balante uno, reliqua partis habentur capitaria. Hoc monstro visisse affirmavit Ioannes Bellangerius Chirurgus Melodunensis, & delineandum, necnon curavit.

Sed quid vagamur per gregem agnorum bicicpitum, cum agni tribus etiam capitibus referunt in mundum exierint? Ambrofius Pareus narrat, quod anno Domini septuagiesimo septimo super quinquagiesimum, in pago Blandio tribus milharibus de Meloduno distant, natus est agnus triceps, & medium caput alijs crassius erat, & balante uno, reliqua partis habentur capitaria. Hoc monstro visisse affirmavit Ioannes Bellangerius Chirurgus Melodunensis, & delineandum, necnon curavit.

III. Sed recentior causas, quæ narrat Iobus Finclius de agno, ore trigeminis nato Halberstadij die decima octava februarij, anno quinquagesimo quinto super sexquimille femi, caput huic beate erat rotundum aemulis tricipitum, ore tripli, gemino naso, auribus in dorum pendulis, in afar aemulis canis. Faud maiores admirationis dignum erat, quod in terio ore magnusculus, & lingua prolaxa cernebatur, quem oculum Priscus non rectè expressit. Vnum dies tantum vixisse, & magnó clamore perhibetur.
I. Sus biceps.
II. Agnus biceps.
Monstrorum Historia.

III. Agnus ore trigemino.
Vlyssis Aldrouandi

V, 420. Aldrouandi, fed rectius praeclare existimamus, sì in multitudine monstrorum hujus generis, per annorum feriem progradientes, illa sigillatim enumeramus.

III. Itaq anno Domini vigeftimo supra centefimum in Gallia buem bicipitem conspeculum referunt, eo modo, quo in subiecta icone repre{entatur. Pariter anno Domini feptuageftimo tertio supra quingenti{imum, quo tempore Romani bellum in Persas commouerunt, plurima prodigia romanas clades portendebant, vita funt, & similia, belli initio, Vitulus citatus, cuius cervix duo capita sustentabat. Iterum ex Licophi{ene, in oppido Turgan{ae anno Domini trigefimo tertio fu-
Vitulus biceps capitibus in occipitio copulatis.
VI. Vitulus biceps quatuor oculis.
VII. Capitis vitulini geminati duplex effigies.

Anno autem subsequenti, nempe quadragesimo primo supra sesquimillemnum, in oppido Sardiniae insula, Lagara nominato, Vaccapartum bicipitem edidit ea ipfa noie, qua Carolus Quintus Romanorum Imperator in Mauritaniam erat perfecutus. Addit Licofthenes, anno quingagesimo primo supra sesquimillemnum, bicipitem vitulum ex tenebris vterum examinaret, & manus, & mutabat, itavit bicorport potius effect nominandus, sed de hoc poetae sit loco ageretur, quando de monstris biciporibus verba fient. 

VI. Venit Marcus Fridiachi in Meteorologias scriptum reliquit, quod dum comitia Imperialia Augusti Vindeliciorum, at regia Romanorum maiferate Ferdi nando celebravantur, septem annis subsequenti, anno Domini quinquagesimo quinto supra sesquimillemnum, die vigesima prima Mai, natus est vitulus in quoquidem pagum Lactum cognominate, qui duas facies, & quatuor oculos habebat, duos quidem in fronte more bubulo, alios vero in lateribus, cuicmodum icon hoc in loco collocata docet, Reliquum postea corpus, absoleto, & perfedfe consistebat vitulo erat simile. Dum non vivit: nam statim, & aurarum vitales miellit, illc de capitis in loco abhorrens expiravit.

VII. Recensionibus easibus poterimus casus monstrorum veteres roborare: propterea quod hic exhibemus iconem geminati capitis vituli ad vimium expressam, qui pauci ab hinc annis Morenzani prope Venerias ortus est, vici quatuor oculis, & ternis auribus, cum harum unum medio vietum, quammodum icon in loco collocata docebat. Reliquum postea corpus, absoleto, & perfecte constiituo vitulo erat simile. Dum non vivit: nam statim atqüe aurarum vitales miellit, illi co abillis quasi abhorrens expiravit.

VIII. Recensionibus easibus postea, poterimus casus monstrorum veteres roborare: propterea quod hic exhibemus iconem geminati capitis vituli ad vimium expressam, qui pauci ab hinc annis Morenzani prope Venerias ortus est, vici quatuor oculis, & ternis auribus, cum harum unum medio vietum, quammodum icon in loco collocata docebat. Reliquum postea corpus, absoleto, & perfecte constiituo vitulo erat simile. Dum non vivit: nam statim atqüe aurarum vitales miellit, illi co abillis quasi abhorrens expiravit.

Amplius aliam iconem bicipitis vituli spectandam proponimus, cuic capitum duplci quidem induit, sed quattuor oculis, & binis tantum auribus erant referre: quammodum in altera effe digemulator: similem vitulum sex abhinc anni, cum maius caput, capitis a Naturae suiigist producit, cum alia duae aures in fronte amborum caps erant generata: sic ille meditor capitis in loco admodum perfectis. 

Ino capita animalium bifororum, cornuu varietate, digestione, geminatione, & qualibet alia ratione mirabilia, & monstrosa: Nam Ludovicus Berthe me publicavit in suis navigationibus ad Insulam Zelam, referente Dacehepio in Annotationibus ad Plinum, vacas cucurum nihilin insignes confpectas usique, & Simon Maiolus Episcopus Vulturariensis narrat, ex Olavo Magno, Ve rtem com mum esse dicto cornibus insignitum, addicto in magis insigni de digna admiratio, quoniam Albericus Magnus Aristem quattuor insignitum cornibus admirablebat: cum tamen in Italia arates quadricornes sunt frequentissimi. Verum præcetis magis mirabile fuit caput valide monstrorum capreoli, cuicuiicon aliquando missa fuit ad Serenissimo Bauan Ducem in quo decem, & feptuam cornua parum ramosa, partim non ramosa numerantur, quia monstris eis arbitritati sumus, haec de re iconem huius capitis spectandum ad cornuam varietate, & pulchritudinem proponere decrevimus: ut patet in icone VILL, Hie Capreolus exomopag videatur applyandus quamuis ob pulchra, & elegantia cornua usque etiam po fset nuncupari.

Præ-
VIII. Capreolus Polycoros.
Præterea in familia Avium magis, quàm in alio animalium genere non defunt exempla monitrorum ad rem nostræ attinentia. Etenim Albertus, referente Schëchio, Anferem bicipitem obseruauit Aelianus, cirante Porta, refert, Oceneo in Meridie regnante, bicipitem gruem apparuiffe, æræ sub aërio Rege, quadricipitem auem viquam fuifse. Licet enim non dimidium Anfris ortum annum Domini nonagenesimo sexto supra millefimum, & quadragesimo septimum recitat. Siquidem in quodam pago ad Argentinenses spectante, Suigenhein nuncupato, duoibus ab Argentina.
Monstrorum Historia.

VII. tina milliaribus distantia, anftr monstrus in ouo inuentus eft duobus capiti- 
bus, rotidem linguis, uinco rantium collo, et duplici excrementorum exitu.

Nos igitur hoc in loco exhibemus duas icones pullorum gallinaeorum, quos ob-
seruamus: nam qui ponitur sub numero VIII. natus eft capite gemino, aliis, & 
pedibus rantundo binis, dorso erat coloris leucophagi, temporibus, & collo 
fiucentibus, pectore, & ventre albis, tibijs, & pedibus caffaneis. Icon autem 
colocata sub numero IX. Monstrat pullicum monstrificum duplici rostro. Na-
tura enim diencephalon, nempe bicipitet formati formare voluit, fed tandem, ma-
teria duorum capituum in vnum conglobata, pullum duplіuex, feilicet duplici dum 
E taxat rostro integumentum format.

Infuper ad familiam serpentium mentem dirigamus, illam quoq; monstris hu-
ius generis non carere inueniemos: & quamuis Aristoteles in generatione Serpen-
tum rarus contingere errores, consequenter, in hoc animantium genere rarum-
frata procreareth tradidit: quoniam angues matrem, feu formam uteri valde longa-
habent, & vasta subinde, nempe vnum post altem, & non asperisim descendunt, 
scinti in gallinis contingere solent: quamobrem gemeni foetum in ouis anguii ratii, 
fed in ouis gallinarum frequentem licet intueri: nihilominus hic non fit, quin 
etiam in familia serpentium id accidat; quandoquidem Aristoteles Serpentis bici-
pites meminit. Immo Aelianus dixit gaut, marta fluum nomine Arcadem, fer-
pentes bicipites aliudquando vagari longitudine quatuor: subito capitis albis 
F relicuo corpore nigro.

XI. Serpens Dicephalos.

II. In montibus etiam Pyrenaeis serpentem quondam tricipitem interficium fuisse 
Arnoldus prouinciat. Hinc colligunt nonnulli monstrarum illud. Hydrae Lerneae 
fepticipitis in rerum natura aliquidum cattiffe, quod fabulosum esse sua loco de-
monstratus. Item Ioannes Baptista Porta observavuit Neapolitanus viperam bici-
pitem quæ vtrumq; caput mouebat, & trifulcas exerbat linguas.

XI. Quocirca nulla debemus coerceri admiratione: nam hodie ferpens etiam bi-
cps diligenter examinare, & eorum latebras ri-
mari nobis liceret, proculdubio multo plura monstra, quam in coeteris animantium 
fami.
Vlyssis Aldrouandi

XII. Piscis biceps.
Monstrorum Historia.

249

familiae observaremus. Verum quoniam horum penetralia perfercutari non posse
mus; hinc fit, quod minor horum monstrorum numerus offenditur.

XII. Nihilominus hoc in loco iconem piscis bicipitis specetandam damus, qui cap-
pus fuit in NilO Aegypti fluuo, non procul ab oppido Latislana cognominato. Hic
cpis magnitudinem ferit Crocdoli aedacubat, coloris erat leucophae albitanticus
marculis infigniti. Habebat quidem duo capita, et in icone demonstratur, &
propetere Dicpehalos, feu bipces appellari poterat: nihilominus quia duo piscium
vnrna duotutaxat cauda referret, quodammodo amulabatur; qua de re hie pici-
se inter monstri bicipitaria potui, quam inter Dicpehalos et collocandus.

Monstri bicipitis causas peculiares si inuestigemus, antequam velterius progres-
diamus; aduentum est hic potissimum a copia materie feminis dimensione. Nam
que hoc materie definita constitutione aliquis membris, exempli gratia, capitis, 
fi in duas partes distributur, vi facultatis formativae, duo capita in uno ubicuo
resultabunt, quod materie copia, ut in tautum capiti definita, parta admodum ca-
pita procreabit. Sin duobus fuerit definita, duo capita, ratione magnitudinis, hu-
biccto conformia resultabunt.

Hac autem materie spermatica est illa, qua ex superflavo alimento nutritionis ca-
pitis parentum remanet; propetere cum est abundans, interdum ad facultatem in
two partes differentissimae, & foetus bipcitiae procreantur. Quamvis si quidem materie de-
csecta potest esse in cauda monstri bicipitiae, et ad accidere follete, quando materie in
materie contenuta pro generandis gemellis non sufficiat, & pro simplici foetu vber
esse: tunc Natura primum incumbens in capitis procreationem, ob materie copiam, 
caput geminat, & reliquum corpus, deficiente materie, simplicem tamquammodo for-
mat. Hinc fit, quod multa his generis monstri fuerunt obseruata.

Alii monstrum huius generis superflatione attribuunt, dum noua materie fe-
minalis vterum ingrediens priori applicatur, itauat pars aliqua foetus ibi geminari
posse, ut hic noua materie deponatur. Caeterum rarissime in contigente posse
existimamus, quoniam materie superuerconciente generata, & geminata
vna cum prima non nequum absolutam perfectionem adniper adposset: quemadmodu
noua materie adposse, ut credamus; tunc materie in duas partes differentissimae,
citra superflationem: quidquidem vis paterne feminis, iam occupata in procrea-
tione primi foetus, si in novum adscitiam feemen ageret, primo operse terrahceret.

His causis addenda est vteri angustia, qua proculdubium in hoc cauofalia pon-
deratione digna esse videtur, & potissimum quando in prima partitione foetus biceps
egrediat. Eterni vbertas materie in loco angusto, & intervallis partibus practicus,
xempe capitis in formandis gemellis, in reliquas partes geminatas non poterit
conecti, quia illas locos arctius non capiet; tunc igitur ex duplicatis vnum tantum
foet corput, & monstri biceps generabitur. Verum quidem est quod partes in-
feriores huius monstri in tempore impofo effe etrafolie esse folent.

Alii causam monstrui partibus redundantis referunt in parentes monstersos.
Nam si contingat, ut ambo genitores monstrufio virto fcerptant; tunc proles mone-
strifera facile generari potest: propeterequod Natura in perpetuandis speciebus
admodum fit sollicita. Quamvis posset id temfer fetquif necellarium non fit; nam-
que si parentes sint bipcipites, non temfer biceps ab ipuis dimanabit: quoniam ip-
forum capita tam exigua materie portionem spermati impairientur, ut formationi
vnius tantum capitis non autem geminati famul ari puipui. Neque bicipitio caupia
alimenti caufam fuspedicare potest; quandoquidem foetus in vero ian genitus
poelter quidem propetere caupium alimentum in nutritionem convertens membra ante
statum tempus augere, fed non poterit partes geminare, id faepe obseruant in puel-
ris, quorum capita ad enormem creuerunt magnitudinem, feliciter nutrimento ma-
gna vi attracchicis ad caput rapporto, ve 1 ab 1111 partibus inferioribus affideu sus-
pepedato.

Neque ad animi affectiones Genitorum causa bicipitij referenda est, ut nonnulli
affuerarunt; propeterequod Genitorum cogitationes, & imaginationes in sub-
stantia spirituam tantummodo residenti; ideoq monstri superfluitate partium
admirandum constituere necquaquam poterunt, Reliquum erit igitar, ut caufa
primo
Vlysis Aldrouandi

primo loco a latere apprehendende sint, & quando in bicipitio postea aliae monstrificae differentiae obseruantur, tunc ad alias causas proprias, & physis configurandum est. Ut accidit in vitulo bicipite duos oculos in lateribus habente; tunc enim dicendum est, quod materiae oculis formandis destinata ait transmissa fempem er retinens vim membrorum, cui destinata fuerat, in loco etiam inepto formam illius membrini inquit, atque ibam differerat.

CAPITIS ALIENI PROCREATIO IN FOETV HVMANO.

MBROSIVS Parcus monimentis mandavit vox eam cuiusdam Michaelis, qui operam calcographo locabat, peperisse monstrum, cujus facies caput auris implimus rectebat, sed foetus erat mortuos, quia ante tempus paritionis, illum in lucem ediderat. Verum nobis hoc admirationem non posset; quidem si non bitumini Cardinale Petrus Damianus Archiepiscopus Rauenensis scripturum reliquit Robertum Galliarum Regem cum muliere affine matrimonium contraxisse; ex qua postmodum fi- lium monstrificum, nemo collo, & capite anferino fuisse. Vnde, hoc animaduerfo, omnes fere Galliarum Epicopi vnae simae farea Regi, & vox interdixerunt. His igitur angustiis Rex oppriferus ad sanum rediens consilium, incesto relictum, legitimum connubium amplexus est.


Sed ulterior progressiones, & per gregem quadrupedum digitatorum vagantes incidemus in caput caninum a Natura foetui humano agglutinatum. Siquidem anno Decimo quarto supra noningentesimum, ut legitur in Fasceleio tempore, mulier edidit partum, capite ca- nino. Pariter Vincentius in speculo naturali, narravit esse sua, monstrofum hominem, felicet canino capite, ad Ludaicam Galliarum Regem fujiu deflatum. Praeter quamquod mensis legiisse, quod vix Cornelia Galli!c, Romas, infamtem capite Anubis, nimium capite canino edidit. Erit autem Anubis Aegyptiorum Deus, qui capite canino pingebatur, & eaque repaga Mercurium intelligebant, quia canis nihil fagacius inuerjatur; huius meminit Virgilius.

Omninumque Deum monstra, & laurum Anubis.

L.8. Aenid

Cum igitur Poeta Anubim latrorum appellat, proculudbio capite canino fui- fie delineatum intelligimus. Non igitur mirum est si hoc in loco proponitur spectanda figura II. infamitis capite canino, qui, uixtametem Licotheneus historiogra- phi, ortus est anno quinquaesimo furtro supra fesquimillefimum, Basilae Rauracorum, corpore quidem fatis bene compaeto, sed capite belluno, & vixit monstro circiter horam dimidiam. Qui viderunt monstrum, retulerunt foetum hoc monstro capite, caput canis, vel cati, vel similiter repræfentare. Nobis autem hæc effigies cynocephalum præfcerre videatur.
Monstrorum Historia.

I. Puer capite elephantino.
II. Infans capite canino.
Monstrorum Historia.

CAPITIS ALIERN PROCREATIO IN FOETIBVS BRVTORVM.

E

Nexaranda, & examinanda hac Rubrica, opere pretium esse duximus omne genus quadrupedum, nempe Solipedum, Bifulcorum, & Digitatorum perpendere, quoniam in his omnibus monstrua huius generis inueniuntur. Quoad Solipedes recitat Plutarchus in Symposio, sibi monstrum fulle parte erat, qui excepto capite, formam equinam simulabatur; cum caput hominum fæciem representeret. Sed recentius monstrum equinum illud erat, quod anno Domini quinqueagesimo quarto supra millenium, & dicentchmum, iuxta mentem Licosthenis, ortu est in agro Veronenfis, eo tempore, quo ad montem Altinum, collatio Florentinorum, & Pisaniorum copijs acerimine decertatum est. Tunc enim ex equa nata est pullosus humano capite, ad cuius murmur, aut vagitum accurrens quidam ruris accus, quo de re Paflor ad indicium dudium, de origine monstrui parum, & de causis interrogatus, & abominatione rei, fe id fæcile testificatus est. Hic monstrum equeos ostenditur in Icone I.

Schenchius autem in suo opere de monstris, duas separatas monstrofi huius equi recitatur historia, alteram, iuxta mentem Ambruosi Parei, & alteram ex sententia Licosthenis, sed ambas ad vnum finem tendere opinamus. Muffatus quoq; Patavinus historicas meminisse equi pullosus monstro facie, in territorio Veronenfis nati, quem cum vir agrestis, in cuius tugurio erat editus, confessisset, protinus monstrum necavit, & caput in acie palio ad praeterentium spectaculum affectit. Hoc quoque monstrum ad monstro iam descripso non differere exspectamus; quamvis diece tempore haec fuerint memorata.


Licosthenes quoq; id accidisse anno memorato in sua historia recenset. Sed adhaerentior huius generis monstro, cum in villa Pomeriana Rossa, propè Paflelumalck, anno Domini quingagesimo quinto suprà sesquimille formam, de Vitulo capite glabro, & rotundo infrà Simiae, cum mento hispino, & lingua prominenti.

In hac familia divers fuerunt, quà agnos alieno capite pepererunt; vnde Titus Lullius recitat, quod fratone, anno Mundi feptingentesimo sexagésimo sexto, supra tria milia agnos fullo capite natus est. Item, ex Iulio Obsequente, anno Mundi octingentesimo sexagésimo primo suprà tria milia, C. Mario, & Q. Lucatia Consulibus, in Lucanis duo agni nati sunt pedibus quindem equinis, sed horum alter caput Simiae referebat.

O o

Pariter
I. Pullus equinus humana facie.
Monstrorum Historia. 435

II. Vitulus capite ferè humano.
III. Capra humana facie.
Monstrorum Historia.

Pariter damus sub numero III. iconem Capre vultu humano, quam natam tradit Celius Rhodiginus anno Domini quadragesimo septimo supra fequimihemum apud Sybarim, ex congressu Paftoris cum capella, quem poftea Doctus ca-""
III. Foetus suinus humano vultu.
V. Sus capite, & pedibus humanis.
VI. Porcus parte antica humana.
VII. Sus faciei humana cum crista.
VIII. Leo humano capite.
IX. Canis capite auis.
procreationis variorem capitum in fetibus inuigetabantur. Si quidem inter has pri-

num locum occupat debilis generantis, quae imbecillitas, cum latitudinem ha-

beat, vario setiam gradus fortiri potest. Ideoq; genitor debilis, cum virtute con-

formatricie in fima materiee tantum dominante, hominem malaude quidem pro-

cræbat, fed in figura non profus similem. Ceterum suito virtus: nimium vir-

tutis, & individui langue quoed sexu, tunc non fecus sibi simili in forma, neq-

mas, fed femina diffimiliis refultabat. Verum fi cum virtute exembeclior, sig

individuiāt valida, femina procreabatur in extremarius corporis diffimiliis. 

tămex imbecillii virtute feminis emerget fecus non homini fed animali simili

ev'ecfendum partem, vel fecundum totum.

Hinc optimè colligunt viri eruditi, quod ex mulieribus, virtute mavis langue-

cente, partus monstrfi produebat, quæ virtus simplicia varia efft iuxta miarem, vel mi-

norem debilatem. Et hic error vel virtum obseruantur modò in capite, modò in

alisis partibus, quatenus illa portio feminis aegrotat, qua constitutione capitis vel

alterius partis erat dicitata. Quando autem hic langue viatunum gradum attingit,
tunc animal non procreabit, sed mola, au feminum purum in fecundum effundetur.

Deinde quando virtus feminis alienam naturam induit, tunc fecus monstrifìi re-

ferentes speciea alciulius animalis dixerit a natura Generantium in lucem egrediu-

tur: quapropter ex congreffalum aliquo brutum gignetur. At si portio tâ-

rum feminis alienam naturam fortisura, tunc, vel folium caput, vel alia pars fecus,

bruti caput vel aliam partem representabit, & id, quod de Homine afficeramus,
de alisis qua; sensuali intellugendii efft.

Hinc liquido conita, cur interdum fecus humanus cum capite simile, vel canis

naecatur, & quadoq; canis cum capite leporinto otriatur. Hac est doctina Arifto-

toris, qui in Problematis docebat ex femine corrupto in materne monsra produ-
ci. Per femen autem corruptam non intellugebat puetrefacem, sed fed aliena

induit naturam ob langue viatutis: idcirco vitalis feminis animal simile non

generatur. Quanamis postea ex femine etiam in matrice puetrefac; animalia qui-
dem fed potius imperfécia, veluti vermes, ferpentes informes, & lane generatur.

Itaq. fecus in vtero degeratur velutdtricibus ab Agricolis in terram prodeç in,

vold interdum magnò nurtorarum danno in locum degenerare folet.

Rursus principium materiale fecus, fecus menstruorum lupcrus descipfera-

cra causa esse potest Erenim Arifoteles id mala dispositioni materie feceum

assignat; cum actus actuorum non perficventus m in patiente optime dipoeto, &
cuncta, quæ recipiuntur, semper per modum recipiemlii recipiuntur. Quapropter

agens minimum languidum, necq; à proprié natura degenerans, dum materiæ per-

cfecte dijposita amplectebatur, tunc eff: utium simulium, nimium iuxta conditiones

nature genericas, specieas, & individuallis formatium productum. At vicifsim fic
ides agens in materiam non animam incipit, & minus aptam ad dotes individuales

exciplendas; tunc quid simile in effentia specifica, non autem in individuiali

procrear.

Quando autem materiam maior inaeptidine erit referia, fine iila propensione ad

recipiendas naturæ specificas conditiones alienam induet formam, & tunc animal

integra differentiae speciei refultabat. Sin portio tantum huius materie prædici-

cerbit prærogatius; tunc emerget monsrum habens partem, verbi gratia caput

alienum à proprio speciei, dum modo illa materieo portio capiti fuerit definita.

Cum vero multa porzioni materie ab his prærogatius erunt alienæ, tunc etia

multa partes fecus formam membrorum differentiae speciei animantium fortiunem

Ad finem ex materiae omni aptitudine definita, & frusta cannis, & mola in vtero

progignentur, vt uo loco fuit explanatum.

Iterum ex doctrina Arifoteles, hoc vitium monsriificum virtuti nutrienteri erit

attribuendum; hac enim, cum in affiliatione alimento partibus, proprium minus

obire nequeat, tunc forma humana partium procedit bio vitiatur. Namq; si pari

eratione rancicinem, diecumus, quœmamodium virium formatius conceptus debi-
bilitate oppræfis, humanam effigiem in aliqua parte materie imprime nequit,

& tunc aliena figura iibi gignit; ita virtus nutriens, & alimentum affinians, dum

laue-
Monstrorum Historiæ. 445

Monstrorum Historiæ. 445

languecit, proprio munere fungi nequit: qua de re monstrofa partes redduntur:

Insper fì virtus nutritiæ in causa monstrari esse potest: materia quoque alimentalis ab igitur virtijs non erit removenda: quandoquidem prævia dispositioni huæ materie aliqua, quod vitæn ætatem, quandum extra vtemum, formam monstrificam aliqui parti primâm potest: cum omnis forma, vulgo ante eum exaratum, per modum recipiens recipiatur. Ideoque quando pars alimenti aliqui membro æquus unam carcerem dispositione ad recipiendum aliquius partis figuram, tunc pars monstrifica tum extra, tum intra vtemum reddatur:

Huc referenda est imaginatio: etenim veluti sapienti, vix spectud, quos maxime appetit, in foetibuz postea spectantur: pariter ratione mulier, quæ in vtero gerens, si pedes vitijs, aut aegni capitis edendi defiderio vehementer tenetatur, eiusmodi appetitus non removenda: quandoquidem prævia dispositioni hujus materiae alimentalis, aequo vitijs non erit removenda. Iste ambon in utero, quando quidem prævia dispositione aliqui plato imprimere poterit: cum omnes forma, ut paulo ante evat, per modum recipiatur. Idcirco quando pars alimenti alicui membro adesse non potest, tunc pars monstrifica tum extra, tum intra vetro redhibetur:

Id accidisse Bononiæ tribus ab hinc annis ex obstetriciæ virtute indirem: nam igitur quandoquidem Phæmacopæi grauidæ cum fapius agnos de glubitos, & acer expostos in accibus viciniam per fenebram observauerat, & defiderauerat, tandem puelliae agni capite magnâ cum affinitatem matrem periperat, fed diutius non uixit. Idem affeceranum erat, si mulieres grauidæ varias Ferarum species observauerint. Verum hæc monstratam planta magis matris, quam patri attribuenda est: sicutidem mulieres non modo in congerufi, sed etiam post concubinum, feliciter Roto getiatis visi terrene, aliquod spectat in mente adhuc erat, postrum possum, quoniam feminæs vehementioribus imaginiosis semper adhaerere solent. Superioribus etiam annis, matronæ fiella, referentur Licet, aslucum in manu Piscatoris est mari recesseret constipata, tandem tempore parturiente, quemdam aslucum mari proculos firum vel cum foetu uixit:

Neque estabus plures generis monstrifici Genitore a belliis: nam quæ ambo variis membris a natura humana alienis integrati fuerint, ex omnibus congerufi monstratique quod partus existit poterit: cum naturam spem recipere soli eft: sicutidem mulieres, cum recipere non erit, constitue inter se: si quidem genitorum semen superavit, propria specie færum in eis auctus, sed comitata accidentibus alterius producet. Verum si congrua proportione femina copulatur, tertia species monstrifera resultabit: dummodo natura Genitorum Verbi gratia hominum, & bovidum inter se non valde different. Sin differunt naturæ non fuerint aliqua consideratio digna, quale inter equus, & aslinum, vel inter canem, & lupum cadit: quæ non aequus producitur: & hanc foebolæ Aristoteles quoque admitterebat, quando tempora grauiditatis contentiabant.

His igitur sic intelligatur, & expostis, ad aures etiam Aristotelis, de origine partus ex permixtione hominum cum Feris, qui aliquando unam naturam matris, quando quidem patris, & inter se inter se uixit, & alios membris humanis referendi: acquis semper spectat, & habet foebolum Aristoteles quoque admitteret, quando tempora grauiditatis contentiabant.

Vis imaginiosis qualis.

Mulieres et hæmens imaginiosis tertia qualis.

Parentes Monstrosi.

Venus nefa ria.

Species tertia qualis.

L.10.5.

L.2-degna. Anic.5.
Vlyssis Aldrouandi

inde fit quia femen maris fimum pecunie perfecte Superat, & hac ratione puellus ex vaca naturae effe perfecubatur, quando autem factus illum in matriis contrahis; hoc fit, quoniam femen hominis agentis est imbecillum, ratione cuius materià non recte superata illi effe gremi propriam imprimere nequirit, & tunc partus Feras, & non hominis seminis cuadit.

Demum in congrue hominis, & bruti, femen belluininua fuerit validius in partibus procreandis superioribus, & femen hominum tantummodo validum in generandis partibus inferioribus, tunc in lucem produeunt monstra, quae capite afini, canino, & vitulino sunt. Quamuis postrum esse meritum affirmare in vero belluine, & in vero mulieris, tam per congruum hominis, quam per congrue ferarum, recipra tertiuqi, femina, ob angustiam loci permiscere vnde potest, ex hac materiei coalescente, fera homini capite, & homo capite belluino oriiti potest, velit in propostis iconibus lecto intueri potest.

Demum pro coronide harum causerum affereamus vim Daemonis non esse prætermittendam, qui ludificando intuentium sensum, hominem capite leonino representare potest. Immó interdum genuinus sublato partu, & aliquoe monstros elentrimum mulieris patiendum clanculum imperit esse potest, neque in genere Daemonis procreandum. 

Aucto quodnam potest hanc materiem spermatiam in utero labeàdare, vt membra tantummodo alieni animalis imperfeci in utero formentur. Nec quod ad tristate recederemus, si dixerimus prolificum animantium speciei discesserat femen in utero, in Elamone deferi potest, & partus interdum generat naturale dictum generatur ad suspicium. 

Ad quodnam potest ad seca materiam spermatiam ira labefadare, ut membra tantummodo alieni animalis imperfeci in utero formentur. Nec quod ad tristate recederemus, si dixerimus prolificum animantium speciei discesseratDEM

FOEDA CAPITIS CONSTITUTIO.

ACTENUS de capite geminato, & de capite alieno, tam in foetibus humanis, quam in belluinis dictum est. Modo de capitis aliquo nota in agni sui spermatibus nec prostris a propriis specie recedebantibus est differentium. Primitus de capillos ponderemus, meminimus vidisse annis elapsis exteram mulierem capite adeo capillorum secrece, ut crines explicati in terram uq. peruenirent: ideoque ad quodam capite belluino in tempore egrediuit.

Multier capitis longis

Multier barbata.
I. Infans capite therstico.
II. Infans vultu obsceno.
tribus dentibus ab alio materna egressa est. Nostra quoq; actata puellum omnibus membris perfecet confiruitum; & iutio grandior em, cum quatuor dentibus natum obseruamus. Verum maiore admirationem nobis debent afferre illi, qui loco dentium os continuum habuerunt: Cardanus enim inter memorabilia recentem mulierem nobilium in Gymnecio Principis Lucemburgensis verfante, quos duplex loco dentium, habebat.

Ceterum hae nullius momenti esse videntur in comparatione ad illa, quae deinceps de feuoenum capitis virtutibus, & relicitas dician faciendum. Nam quandoque nonnulli capite therfico funt nati, qui inuentibus formidinem, & admiratiorem simul attulerunt.

Therfites fuit quidam homo grtecus, ut, scriptus Homerus, quo alterum deformierit quis imaginari non poterat; hac de re praefentia caput deforme, & variis notis in effigie, therfico caput. Veluti in figura L. Therfici caput.

Hic etiam memorandus est ille puer natus Venetijs anno odosagefimo septimo supra millcifimum, & quadringencentum, qui membrum genitale adnatum habuit: idque prodierat obfcuram parentes non audiret cum in propulo defterre. Sed admirabilior fuit puer nuper orus in agro Mutinenfem, cum tefibius, & fereto vrina pleno occupati adnatis; quocirca Ochlimus ad hanc deformatiam amens, flan magna excentricitate hanc prominentiam truncavit, & abhinc constantem præfides, salutem pueri perfectam exspectabat. Sed licet, supra uirina, infans inter jure: vnde intellexit ha partes superfluas occupati adnatos, magnus cum aliis partibus genitalibus, & cum veica confection habuisse.

II. Iconem addimus puellae obfcurae vrina, qui anno quingragesimo fupra fefquimillefimum, referente Licofthenes, narus eft subserga, cum massa carnis dura, & prominenti circa frontem, & occiput, quae horum caput huic uterque bene constitutis, deturpabat. Non absumis fuit puer monstruous in fronte carne compellam quodammodo occupabat. Sicutur ocularum, & simul cum aliis partibus genitalibus, & cum vefica confection habuisse.

Hic puer natus eft Bononfo in via Sancti Felicii anno trigesimo super millsefimum, & sextagesimum, mens Aprijs, cum mensum extraneum creatus, & in carne compactam quodammodo occupat. Orbis ocularum vna tantum cum magna oculli in facie fane nanf conspicietur. Erit oris non fuit nutricibus fed alimentis gratia, lac per fistulam paruor orificio spatam illabatur.
III. Puella naribus, & oculiscarens.
III. Puella alia oculis, & naribus carens.
V. Monstrum tribus oculis, & quatuor manibus.
VI Puella oculis bubulis.
III. Oculorum multiplica.

Plinius, in primis, narrat quondam in Aegypto nutritum suis oculis uno obscurus in occipite, & alius clarus, & humanus supra futura co. 

V. Monstrorum quadrator

Ceterum si noftrum conversamus ad illa monstra, quae abfque oculis orta esse feruntur. Plinius, in primis, narrat quondam in Aegypto nutritum suis oculis uno obscurus in occipite, & alius clarus, & humanus supra futura co. 

IIII. Sed infantem feminam oculis profus, & naribus carentem memorat Cornelius Gemma, cuius icon est IIII. 

Pariter, ex Licofthene historiographo, in Haffia puer membri recte constituiti natus est, fed monstrobus in capite, quibus oculis naribus, & auribus carebant; qua propter in facie os tantummodo emergit. 

III. Sed infantem feminam oculis profus, & naribus carentem memorat Cornelius Gemma, cuius icon est IIII. 

Quamadmodum Natura, vthaiflenus fuit explicatum, in oculis formandis aliqua: sed quandam in Aegypto nutritum suis oculis uno obscurus in occipite, & alius clarus, & humanus supra futura co. 

IIII. Sed infantem feminam oculis profus, & naribus carentem memorat Cornelius Gemma, cuius icon est IIII. 

V. Monstrorum quadrator

Monstrorum quadrator

V. Oculorum multiplica.

VI. Sin natura in formandis facibus duos tantum oculos procreet, aliquando ita deformat, vt potius oculos bellinuos, quam humanos aemulentur, veluti in icona V. 

V. Sin natura in formandis facibus duos tantum oculos procreet, aliquando ita deformat, vt potius oculos bellinuos, quam humanos aemulentur, veluti in icona V. 

Non dissimilis obscuritas nuper observata fuit Parma, in partu monstrofo coniugis.
VII. *Infans scissis naribus*.
VIII. Infans auribus leporinis.
Monstrorum Historia.

Monstrorum Historia. 457
gistuisdam olitoris, nato mense September anni octuaegimi quarti supra factum illis regionibus. Hic puér vivit duas horas, nascitur, sed in fronte duoste-}

E

cum portione carnis menitis cumulante gerretabat: deinde vtraq infantis manus sex digitus erat referata, & pars anterior sexum matis, & posterior sexum fami-}

nitus representabat.

Præfertè in tertia parte Historiae Indiæ Lusitaniæ legimus rarò in illis regionibus foetus aliqua deformitatis nota impressaque in lucem prodire: nihilominus aliquando, per spatium milliares à Praetaring, ortus est pulsa monstrifica, qua nautum extuq viæ ad mentum gerretat, & os sub mento cernebatur. Sed pater viuam filiam tumulavit, quo genere mortis coes epis anent, quos adulterij supputatione inquitam no esso irritantur.

Haec etiam de obfcanis, & nimis prominentibus naéribus dictum est. Nam de monstros foetibus, qui aperiunt naéribus nati sunt, differendum est: sic qui, ex mentis Liechthæni anno quinquagésimo septimo supra sexquimillefimum circa Paschalem Balileae puer natus ess, naribus ira patulis, ut indefætæ infantis cerebrum facile intueri posset quemadmodum icon VII. offendit.

Modò de auribus nonnulla sunt referenda; cum nonnulli sunt infantes fine auribus natos, veluti inuenti sint infantes sine auribus nati, veluti accidit Balileæ, secundum Licoftheni, anno quinquagésimo seximo supra sexquimillefimum, mense Septembris natus est, & loco aurium dux exiguum rima apparebat, utrque tamen clausum, vt puér nihil audire poffet, vivit infans venerate dianius viæ ad memem tectilem, quo tempore grauis vulvarum doloribus interjet.

Præterea nati sunt interdum foetibus humanis capite cornibus deservis: nam Amatus Lusitanus meminit puérì cum corniculo in capite nati, & dum puér cresebat, cornu quoque erectum, deinde de capite puér à patre flagitabar, quoniam coereri puérí illum cornutum appellabant, reliquum huius historiae Ledor videat in Rubricæ Aegritudinum primi capitis huius libri,

Deinde olim in Chero Regione Pedemontana, scilicet anno septuagésimo septimo supra sexquimillefimum mense Ianuarii, puér monstrif cust, nimium capite quing, coribus inffignito ortus ess, & ab eis occipite massa qua dam carnem depædebebat, de qua auo loco verba fiant. I tem in oppido Ræthus in alpibus Noricis som, quas incolae Taurum appellant, editus ess infans cornutus, ut sanque figuramque cornuum arietis referat, ut siugura Icon X. offendit, anno Domini quinquagésimo primo supra sexquimillefimum.

Nunc sunt infuper foetus humani capite cornibus deservato: nam Amatus Lusitanus meminit puérì cum corniculo in capite nati, & dum puér cresebat, cornu quoque erectum, deinde de capite puér à patre flagitabar, quoniam coereri puérí illum cornutum appellabant, reliquum huius historiae Ledor videat in Rubricæ Aegritudinum primi capitis huius libri,

Deinde olim in Chero Regione Pedemontana, scilicet anno septuagésimo septimo supra sexquimillefimum mense Ianuarii, puér monstrif cust, nimium capite quing, coribus inffignito ortus ess, & ab eis occipite massaqua dam carnem depædebebat, de qua auo loco verba fiant. I tem in oppido Ræthus in alpibus Noricis som, quas incolae Taurum appellant, editus ess infans cornutus, ut sanque figuramque cornuum arietis referat, ut siugura Icon X. offendit, anno Domini quinquagésimo primo supra sexquimillefimum.

In villa Marchiae Dammenuale, propæ Vuitrock, coniux agricola cuiusdam monstrosam partum, nesse cornutum edidit, quem Finclius, referente Licoftheni, decepta hunc in modum. Fuit infans tota corpore spadice coloris, capite coribus oblongioribus prædio, oculis craffis abso, nasci, ore admodum patu-
IX. Puer cornutus.
X. Infans cornutus ore patulo.
XI. Monstrum humanum cornibus arietinis.
Monstrorum Historia. 461

E cidentum est, cum illa quoq. fiam deformitate interdum fortiantur. Aliqui enim homines identidem conspicuunt labro ita curto praediti, ut dentes tegere nequeant, immo Trinca iuva narrat fe obseruafte aliquos fecundis labijs natus, quinon parum in fermonem deshiftant. Bononie quoq. nati sunt nonnulli labris dictis, qui adulti cum eos deformatis puderent, Chirurgi opera labiorum aperiturum, & fanitatem inuenerunt: Chirurgus enim ferro ablati superficie carnis fuffit labiorum, & vulnere confuyo, labra fifta agglutinauit.

Interdum nati sunt infantes cum deformibus carunculis circa labia, quos totam faciem foetus derurabat, & quamvis multi caufi huic generis, qui Bononie ceciderunt, recenfere possent: nihilominus venas in frementum fid memoratus à Joanne Georgio Schenchio, de pueri nato Hageno Alattax, anno supra millefimum fexcentefimo octauo, mense septembria, histoto corpore abolutus, & undeque perfecus erat fecus, nisi quid circa superius labium, & nasi interfitus, monstrofro, veluti quae rem probos fecis adnata, & referbat figuram oris oumi, exerta lingua tanquam balantis, & hac monstrofa caro spatium nati non excederebat, reliquo superiort labro adversum, latus fisto; qua propter pulsem eius, & efferentiam tergo ac pellunculis, & hiastoibus alis superiortis labri, admirandum vultum ipcdlantibus exhibebat.

Prtereanum huic caruncula prorsus connatus, imperius, & depressus fuit; ideoque ad aerem attrahendum, nulla via illi patebar; quoniam ad hauriendum alimentum, hac monstrofa caro non mediocri erat impedimento.

Itaque Schenchius cauam huinæ fedit libos à matre fecizariun (erat enim Ioannes Georgius Schenchius medicus Hagenoensis) deprehendit matrem multis annis aperuam capita illa ouina, quum in macellis, exerta lingua, publicè vena exponuntur, & huius fadois occafionem. Prterea fuccurbitur, cum caput, prominente lingua, horpi- nis rcelci publicè decollati coofpicacau. Quocirca remoria localis idearum omnium retentrix, analogia fada, illam elligiem capitis decollati hominis ad ouina capita balantia deformis linguis confpicienda retulit; hac poimodum imaginem mater vi phantafie, foem facile imprimere potuir: quidem quando praegnans fuit, capita ouina, quamvis iam odio habuifter, emit, & comedit.

Puer igitur hac fadois maculatus, Ioannes lacobus cognominatus diu vixit. Hoc in loco cauam huius monstrofri partus recenfere voluimus, tum quia ex manifefta vi imaginationis prodit, tum quia illam Schenchius decriptioni monstri copulauit.

Inter monstrofa capra in vero de prausta, reponenda sunt illa, quae collocarent, ut confpici poterit in iconce nona, decima, & vdenecia. Sed libuit ad maior é huius rei explanationem, proponere effigiem specedam illius infantis, qui fine collo natus est Bafilex, iuxta relationem Licofthenis, mense Au.gufli, anno supra fequalefimum quinquagéfimo feptimo. Ceteris enim membrib optime formatis, foia faditas erat monstrofa: imprimis non erat supra collum eminens, quamvis illo carbet, oculi enormis magnitudinis quasi in fronte locari viuerant.

Prteraqueaquod pars superioris capitis huic foetui decelebat. In occipite habebat foramen, quae, ad excitandum fonticulum, Chirurgi, candente ferro, parare solent. Ex hoc igitur fanguis paularim dimanabat, quia de re infans ortum cum interfuit cotiripauit. Hoc monstro in figura XII. exhibetur.

Iturum libuit proponere spezedam in Magafo publico incantam picturam monstrofici puellie effigiem Bacchi amantia. Igitur enim embryo, nempe immunatus partus quinque: meningum, colo, & fronte cereis, tarisima facie; quocircum non eft admirandum, si ab crudeliffimo viro VVlyffe Aldroamdo fuggiies fuerit cognominatus; tum ricium bovileum repræsentaret. Hoc igitur monstrum, iuxta parem anteriorum, posteriorem, & lateralem, delineatum in figura XIII, XII, & XV. exhibebatur.

Sin Natura in foctu collum format, aliquando illud in vero torfione ita depravit, ut nullo modo caput infantis erigi poffit. Hoc monstratur illius puisonis effigie nati anno supra fequalefimum quadragefimo secundo, in Bilfen Bohemie oppido, ut Licofthenes memoria mandauit.

Etenim hic tornuata coli, imaginem Christi crucifiei referebatur: nam caput ad Q 3 latus.
XII. Infans sine collo.
XII. Foetus sine collo Bracchiæmulus, secundum partem anteriorem figuratus.
XIII. Idem foetus sine collo, secundum dorsum pectus.
XV. Idem foetus secundum latus effigiatus.
XVI. Infans collo torto.
Monsrorm Hifloria.

Exemplum Vite alicuaditiu vivit.


Quod haec testimonio de capitibus hominum depravatis, relatatum est, de belluum quoque intelligendum est. Quandoque in brutorum capitis interdum tanta deformitas, obseruatur, ut hoc ad propria specie quaie aliena esse videatur. Primitus, omnes quadrincorni Ceru, quem Nicocreon habuiffe perhibuit, horrida capite reciproce; quoniam anno supra millefimum quingentosimo quarto, in villa Pomeraniae Rekouvicina Ragio ad ostium Viadri, iuxta relationem Licofthenis, pullus equo monstrofum, etorrido capite natus est. Hic oculorum loco maculas rubras habebat, et aures pendulas in eufca effigiem simulacrum, toto hirtam frontem, et auris ita inflatis, ut venera fugere non posset. Rursus efferat omnium absolutus, et peractum, magni hirtit etis adulti equi edebat, etiam eteques, et volvos, et ad loco caudae quodca crista erectae.
XVII. Puellus facie ranae.
XVIII. Fœmina facie Simiæ.
XIX. Fœtus foemina ore valde hiante.
XX. Agnus capite monstrifico.
XXI. Canis monstroso capite.
Itcmtiradit Schencbius, cx mente Perie, agnum monftrifico capite natu eflTc, 
Schnuprafefquimillefimum feptuagefimo tertio, in Suburbio Sezena» vrbis.qui 
locus campus benediduscognominatur, in ajdibus loannis Poleti salis menforis. 
Hoc beftiain lucem edita mox interijt, nec vita?, nili quodam exiguo motu figna 
dedit; hoc monftrificum caput in figura XX. oftenditur. Tempore Dionis, vt recitat 
Plutarchus,porci nati sunt, cetera perfetSli, fed auribus carentes, quod inter pro¬
digia recensendi esse exiftimarunt. 

Placuit infuper ad maiorem aflertorum roborationem, canis iconem monftrofo 
capite, & monococo, spectandam proponere, quam in publico Musco intenimus 
celatum, cum cymonomorpho planta, nempe croco Dioscoridis,secundum Lobelium: 
veluti in figura XXI. refpraffurat.

Antequnam ad Capitulum brachiorum , & manuum monstrificarum accedamus 
exarandum, primum caufie monforfi capitis examinandae fe fe offerunt. Quoad 
foetus cum dentibus natos, notandum eft, ida virtute formatrice partium humani 
corporis prouenircjquje, fiue fit fpiritus exiens a femine, vt voluit AriftoceIes,fiue 
quid incognitum, vt opinatus cfi Galenus in libro de formatione foetus, fiue quid 
diuinum ab ideis, vel ab anima mundi pendens, vt Plotinus interprete Platonis af-

teurait, fiue Inteligentia, quam Auecennas datricem formarum nuncupavit, in 
vtero matris dentes generat, aut corum produce ndorum virtutem adimplicitur. 

Hac de re in nonnullis hominibus dentes aliquando ferius,aliquando ante tepus 
determinatur emergunt: idcirco dentitionis tempus omnibus non eft definitum;
cum postrema etiam aerae dente molares naftcantur. Narrat enim Veftalius 
infignis Anatomicus, molarem dentem fibi natura effe, anno aetatis fuit vigefimo 
septo. Item Alexander Benedidus in ore oduagenarii mulieris "Victoria Fabri- 
iens nuncupate dentes renatos elle recitat. Quamobrem illa vis formatrice 
quandoq; citó, nempe in vtero, aliquando ferius, nempe extra vternum, famo oper-

F

rationem molitur. 

Quoad foetus cum barba natos debemus memori,^ mandare caufam pilorum ef-
se fccccam fulgineam cum humiditate erapha, & vifeida mixtam, qua materia foetus 
quandoq; redundantes cum valida facultate expulsione, preoccem pilorum, & 
barba generationem incurant . Interdum hac caufa in femen maris refprrurat, 
quod illam partem, quae ad caput fpehcat : naniq; femen parentem originem du-
cens a capite patris viribus fuit integris in conformatione capitis maefulinifuetus, 
sed in reliquis parte alternandis a prefino vigore deficct, quando re-
lipum opus, partem fcelicer inferiorum fpirituofo parti feminis materni formari 
refinquit. Hinc non eft mirandum, fi mulier capite virili, & barba insignis, reli-
quis partibus muliebris confpecta feucri. 

Aliquando huius effedilus caufa ad parentum imaginationem reducitur, ob ali-
quod fpehcatum alieius speciei Generorum phantasie impressum : nanq; hoc fpiri-
tibus, & virtutifformatrici communicato, facile fatus teneliis notam huius imagi-
nis contrahit. Neq; id nos in admirationem trahere debet: quandoq; paternum imaginatio poteft in humano conceptu notas fruduum, & brutorum produ-
cere cum tamem hae ad humana Natura maxime difcrepent, multo magis formam 
monstrificae fignurae eifdem speciei procreare poterit. 

Demis refpurat hic effedli ad naturam, & formam conftimilium Genitorum : 
etenim fe quis parentem monftrifica effegio refprrat fuerit, procul dubio prolem fi 
procul dubio prolem poterit; cum Natura fempes omnes edat conatus, vt effedli 
fi, familem procingat. Id nuper accidit Parmae in sereniffiraaaula Farnefiana, in 
illa puella hirfuta faciei, quae nupta, & correffita , aliquos feucts tota facie hirfu-
tosedidit. Idem de muliere Germana barbara afferendum erit. Quomquip id 
effecario non fempes contingat, quoniam fi parentem femen matris dominante 
partum monftrificus in eadem specie procreare poterit. 

Quando autem monftra fine occuris fe fe offerunt, non poftium nifi hunc effedli 
adimbecillitatem virtutis formatricis reducere, que cum fola munere formandi, 
R r 3 partes
partes fungatur, nihilum cum hac sola figuris originem habet, ob inopiam caloribus, vel spiritum intertemperiem, vel ob aliam causam laborefacentia partum formandum congruam, et naturalem figuram imprimere nequit; hinc aliquo factus fine occultis interdum producunt. Idq. magnis affectuare possunt, quomodi Aristoteles scribatur. Talem membra substantiae feminis calorem, quod visus corporis parti accommodatur, utius abundantium, vel defectu fide factus spatii oriunt for. Quapropter in fetus nonnullis occultorum formas in finepretis cernunt, ut facultatis languore, quae ad locum definitatam materiarum occultorum transfigurare nequeunt.


Deinde ponderare debemus materiae factum, ut aliquo materiae paucis levis de causis disposita possit. Nam fieri potest, ut fetus prodeat ab utero materiae causis morbis, et potentissimis motibus de discessit. Sed tamen quidem in figuratione periter, ut fetus prodeat de morbo materiae. Neque praecipuus materiae factum remanet, sed etiam de causis paucis lactudinum, vel aliorum materiarum incidentibus. Cum sit quidem ut fetus aspectus interdum prodeant, idque magis aliter cum in aliqua locutus velut, dicit Aristotelis de sua elementa factum, cum placerit ut fetus partus discam.

Practe, quando caput humani fetus auribus lopis, vel aliteribus bruitibus ascessit, ut fetus prodeat ab utero materiae. Sed tamen quidem in figuratione periter, ut fetus prodeat de morbo materiae. Neque praecipuus materiae factum remanet, sed etiam de causis paucis lactudinum, vel aliorum materiarum incidentibus. Cum sit quidem ut fetus aspectus interdum prodeant, idque magis aliter cum in aliqua locutus velut, dicit Aristotelis de sua elementa factum, cum placerit ut fetus partus discam.

Practe, quando caput humani fetus auribus lopis, vel aliteribus bruitibus ascessit, ut fetus prodeat ab utero materiae. Sed tamen quidem in figuratione periter, ut fetus prodeat de morbo materiae. Neque praecipuus materiae factum remanet, sed etiam de causis paucis lactudinum, vel aliorum materiarum incidentibus. Cum sit quidem ut fetus aspectus interdum prodeant, idque magis aliter cum in aliqua locutus velut, dicit Aristotelis de sua elementa factum, cum placerit ut fetus partus discam.
Monstrorum Historia
qui sue sint in matrice, sue orientur in partibus circumiacentibus, semper uterum seminaram angustate posunt.

DE PRAVA CONFORMATIONE BRACHIORVM, & MANVVM.

CAP. IIII.

VM Natura multis illaquea impeditamentis, in formandis brachijis, & manibus, errata quandoque; committit; hoc in loco illa exarare decentitum. Primitius varias factus fine brachijis natos provenenum; inde partus cum brachijis mutilis, & transpostitis: tertiio cum brachijis multiplicatis ponderabimus; vt tandem manus quoque monstratas recensemus.

Quoad primam dissertationem, Schenchius in observationibus multas exaravit historias eorum, qui fine brachijis in lucem proierunt. Dion in Vita Augusti, referente Calio Rodigino, inter munera ab Indis Augusto misscececentitius Tygres Rome nonquam ante viros, & adolcentulm fine brachijis, qui pedibus tantum functionem, manum obiabat, dem arcum intendens sagittas iaculabatur. Rurium Georgius Pistorius factur fecundum fontiffimum fine brachijis natum, & pedibus admodum celebrem; etemane nebat, & acu expeditius pingebeat, quam mulier cicifima abnamo. Immensa bellica hactenus affabre pertraebat, vt nullis milites maioris agilitate illis vis poteret.

Iterum Grywaldus novit hominem fine brachijis natum, qui adulterus, loco manuum, pedibus mira dexteritate in accipiendo, rejeiciendo, secando, & ludendo vebatur; Praeter quamquod Vegginrichius tradidit, anno duodecimo supra milleffimum, tempore Henrici Secundi, Gemellis in Saxonia effe natos, qui loco brachijorum, alios anserinis erant referenti. Monstrum quoque Rauenae effe natur fine brachijis anno supra sequequilisem trium decimo, quorum loco, alim habuisse Authoris memorant.

Pariter Iacobus Rufius meminir puelle fine brachijis natix Priuerni, anno mili- Qui dingentemis tertio supra treis militia, quae prater brachia, reliqua corporis parte optimis erat constituta, vt in figura 1. vurnq;que; poecintiueri. Quae historia Licolhene quoque recitata fuit.

Sed iuxta relationem eiusdem Authoris, anno Domini supra sequequilisem vigesimo octauno, mulier fine brachijis data est Francordiae ad Monem,que adul- ta, licet manibus careret, mira agilitate pedibus vebatur: nam arrepto pedibus calamo litteras elegantes exarabat, colmum tractabat, pecuniam numerabat, & subtilissima quae; opera digitiis pedum molebatur.

Item Nicolaus Rocheus narrat vidisse mulierem fine brachijis, anno Domini supra sequequilisemem quaragesimo, in castrfo Amandino Allifero, qui pedibus, vice manuum, cyathum apprehendebat, & more belligerantium, arreptis baculis, tympanum pulfabat. Pareus quoque. Luetet mulierem fine brachijis multa operanté obseruabae memorat.

Amplius anno Domini supra sequequilisemem quaragesimo octauno, mensis Aprilis, Milene, iuxta fententiam Licolhthenis, ortus est infantis, loko oris, exiqui habens foramen, sed magis admirandum est, quod brachijis careret, & vnico tantum cruce nitebatur, vt figura 11. demonstraret. Immò Hali Rodoham in Commentariis ad artem medicinalem Galeni acripsis mandauit, secundoque conficatum suffisse virum yaldem diminutum, qui abrachijis, & pedibus carerat.

Rufius in Agro Piceno, vt Cornelius Gemma diuiduit, infantis quidem fine bra-
I. Puella sine brachijus.
II. Infans sine brachijs, & vnicd crure.
Infans sine brachijus, & pedibus.
brachij in lucem prodjit, sed pedibus etiam carebat; & Licoflhenes anno Muf- diptingentemino septuagesimo secundo super tria millia id accidisse publica-
it; in figura III. cernitur.
Prædictis additur alius partus fines brachij, in Thracia natus, anno Domini sexcentesimo primo. Vbi mulier enixa est factum monstrificum, & quæ naturæ piaulum: cum nec, manus, nec brachia haberet, unde ratione religieux con-
stitutionis corporis, effigie, & forma inulta carebat: etiam oculorum, nihilum, & superciliorum crat expert: & ad coxendices cauda infor picis illi adnata dependebat. Hoc autem opus Naturæ valde monstrificum, Mauritius Imperator confpi-
cus inter se suisse, gladium qui statum exsusculturat. Mater autem, quæ monstru
ediderat, cum suæ culpa id procreatum esse non arbitraretur, crimine fuit absoltutus: Figura IIII. hoc monstrum manifextat.
Cardanus quoqueimonimentis mandavit fide vidisse quemdam ambobus brachij
carentem, qui ductro pede haftam vibrabat, venàmen fuebat, edebat, feriabat, & in
cum illum emittebat, nee multis testes dehiscisse asseuerat, cum res publice age-
retur. Item Iulius Caesar Scaliger eundem hominem, nomine Antonium, bra-
chij carentem, qui Neapolitaneum prædicabat, in Allobrogum provincia obser-
uuisse testificatur, qui omnibus miraculo fuit: etiam præterim narratas ad Cardano
operationes, ut inquirit Scaliger, elatum in afferem panûtis malleo adigebat, de-
inde mira celeritate, conservis mallei aurei illum extrahebat.
F Hominem huius generis monstru introducit illum inique anno vigesimo octauo supra
fequimiliésimum Licofihenæ recébit. Parc autem hominem quadragenari
confpicuius effe Luteum affirmat, quadra to corpe, brachij carentem, Vicon
monstrat, qui omnis mutus, quæ manus pericil folent, feliciter obtivat: quando
quidem trunco humeri, capite, & collo aditussecum in oppositum pulam vi
brabat major iucu, quam quibet alias manu id praebaret. Flagellum Auriga
tantum vi ditirungebat, ut magna firepitua, aere percussa, ederet. Praeterea pedibus ede-
bat, bibebat, talis, & alec colludebat: fed tandem latro, & ficator deprehensu,
& comprehendebas, lata vtimi supplectis, cententia, triangulatis, & rotæ affixus fuit.
Cæterorum Ioannes Schenchius junior, fui eundem, fui alium eundem statis, &
constitutionis corporis, brachij carentem, qui Seuuevelorum, anno O.D
xvii. quadragesimo fexto supra fequimiliésimum, qui Thomas Schuusickenappellabatur, & quæ alii manibus ingeniosissima opera, eadem ille pedibus incredibili solertia perficabet. Immo Schenchius facturum fide
vidisse scripturam pedibus ab hoc homine exaratum tam eleganter delineatum, em-
blematibus, varis circa margines exornatum, ut procul dubio perficisse, qui
in ciuitatibus munus publicum feribendi exerceret, potest superare. Propriae epica
gramma in dexteriorum huius viri conucripsum apud Schenchium effi huius tenoris,
Ioannes Georgius Schenchius meeminit alterius viro brachio carentis, qui
confpectus fuit Halae Successorum, anno 1.205. oculum ipsum brachius, qui Thomas Schueeicken appellabatur, & quæ alii manibus ingeniosissima opera, eadem ille pedibus incredibili solertia perficabet. Immo Schenchius facturum se
vidisse scripturam pedibus ab hoc homine exaratum tam eleganter delineatum, em-
blematibus, varis circa margines exornatum, ut procul dubio perficisse, qui
in ciuitatibus munus publicum feribendi exerceret, potest superare. Propriae epica
gramma in dexteriorum huius viri conucripsum apud Schenchium effi huius tenoris,
III. foetus sine brachijs cum cauda piscis.
V. Homo quadragenarius brachijs carens.
Terum. Is enim cum nulla erga nos benignitatis prætermisisset officia, iussit accer- firí ex vicinis fainis Suevicis Thomam Schuueikerum tunc annum trigésimum primum agentem, & ex honetis parentibus natum; qui, licet mater sua abiq; brachiis; eü peperìt; nihilominus omnia manu munia, pedi subidibo excueebatur.

Nam cum in editio rem locum, qui altitudinem & quatab tabule, in quo escolentia erant apposita; consccedisset, apparencio pedibus cultro, scindebant panem, & aliis cibis, & pedibus tanquam manibus poculum ori portigebat. Abfoluto præ- dío, pedibus pingebat, cunécis videntibus tam elegantes litteras latinas, & germánicas et eum exempla, quafi rem admirandam nobiscum sueremus. Deinde gladiolo parabat calamos ad scribendum aptíssimos, quos poëca nobis donabat.

Cum effet in his rebus occupatus, diligenter in pinnis formam pedum, quorum digitæ crant oblongi, & ad res apprehendendas idonei, vt procul intuentibus manus viderentur. hoc spectaculum fane iucundum, & nobis gratum fuit. Iustus eum fierat paëlo ante Cæsàreae Mæcìatti, nempè Maximiliano Secundo, cum Halam vrbem ad comitía finceri tranfìt, & Electóribus Palatinis, atq; Saxo- nies, Ludonico, & Cæliudo, hanc admiràndam Nature compensofionem, non abiq; munificientiæ, acd admiratio ne pe- éantan. Vnde poëca Ioannes Poëtus Medicus, & Poëta eximius operationes huìus viri fine manibus eoram mæfíata Cæsàreae pæctas hoc elegantero et pigran- mate illuítbat.

Mira òdes pedibus dextre factis omnia Schueiker
Cui Natura parens brachta nulla dedit.
Nam, bibit pedibus pedibus sua sercula sumit,
Voluit & his libros, preparas his calamos.
Qui, litterulas pede tam bene pingere novit,
Artific i superet grammata duobus manu.
Maximus hic Cæsar Rupnit quondam Aemilianus,
Donau q; scribens largus bonei a deed:
Omnia namq; potie il viglians industria, quodq;
Naturæpa negat, per secit ingenium.

Præterea non piget addere alid epigramma ad Schenchi明明 propositum, & con- fcriptum de eodem Thoma Schueikerò brachyi carente.

Thomas Schuueikerus mirandæ foris homullus,
Quem, item piecas, ingeniosus facit.
Hæc òdes brachyi utalet Luminis auræ,
Apexis Saecùs sub vada Lenta Nagri.
Ne Natura tamen item pateretur acerbam,
Robur et trahib foribus su pedibus.
Quod dextrae alg traham, pergantarq; feminis,
Ille minimus eoro per seqit omne pedum.
Nam bibit, & scribit pedibus, comedigitq; factisq;
Cingula, mireris, & vestae hominem.
Optimas ëi calamus crena scriptoribus vociæ
Quem mira adiunctos preparat arte tibi:
Hunc Rupnit Cæsar Maximilianus, eòq;
Scribens quondam largiter ara deaet.
Mirati Consilia, admirâtisq; Barones,
Mirandi nobis propiusque modum,
Membra aly accedit si quid desceffet eùi
Hec hoc exempla est maxima natala sidem.
Quid non continuus Natura per secentur judæ,
Vtri hominem bene sit, quiique meretur, ei.


Sin ulterius progrediamur, incidemus in monstrificum hominem, qui brachiorum alterum integrum, alterum vero mutilatum habebat. Hic narus est anno supersu milecenti, & quadringenti nonagesimo septimo, in pago Distilvique, sexta decembris, corpore bene constituto, sed brachium finisitrum vfque ad cubitum tantummodo erat conformatum, in cuius extremitate canosus tumor infar paratum nucic eminente. Alterum brachium erat quidem integrum, sed manus in tres tantum digitoribus, & penes copulatos erat divisa. Hic puer fuit educatus, & cibum atque poturam non modo monstruos capiebat, sed etiam pecuniam numerabant, rationes subducebat, easdemque elegantissimi charactere viri diligebat. Deinde carterum munia exerceret, qua ab aliis hominibus praecipue manu perfecta separabat, Vixit, referente Licofthenen, vfque ad annum supersu milecenti, quinquagente quarto, in signatu. II.

I. Foetus unico brachio.
II. Puer unico brachio, & tribus pedibus.
III. Monstrum altero brachiorum mutilato.
III. Infans brachio transposito.
partus mortuus in lucem egreditus est; quum quis in alvo materna viueret, cuius figura in numero IIII.-collocatur.

In inquirendis horum monstrorum causis, non erit configuiendum ad monstruosos genitores: quandoquidem, iuxta Aristotelis doctrinam, ex parentibus latet, atque mutatis, filii interdum mutatis, & interdum minime lati oriuntur. Nam: vbi desiderat vigorem paterne feminis in conformatione aliquius partis, interdum virtus spirituosa feminis materniha operatur, & in procreatione illius membra, defectum partis feminis supplet. Verum, in hoc caelo, omnes Auctores in hanc veniunt sententiam, monstrum mutitata ex inopia materiae originem trahere. Verum quidem est, quod, in hac significanda causa, hac diffinitione positumus incideret, nimium diecit partus monstruosus, vel magnis partibus corporis, velit braehijs effe mutilatos, vel parvis tantummodo partibus carere. Quoniam si magne partes, vet braehia desint, quod contingit in nostro caelo; tum cum viris eruditis audiebat erit, talia monstrorum ortum trahere ex defectu illius materiae, quae conformationi illius partis competit: even in quod foetus parvis carere partibus, nempe vel oculo, vel aure, & similibus, tum poterimus effe secare ab orti ex defectu illius materiae, quae dimanaret ex residuo alimenti partium simili in corpore genitorum.

Nisi velimus caufam horum monstrorum referre in illa portionem feminis dicata generationi membrorum mutatorum, qua succincte carere, alius partibus feminis perfectam naturam retinuerit: aut qua hae portio feminis vtimam perficionem in testibus non sit affecta; aut tandem quia eius vigors in verto propter aliquam cauam, diffolutos, & diffipatos fuerit. Quocirca hinc diminuatur alia ratio huinm effectus, & est quando materia ad recipiendam formam membro deficientes, in primordio generationis fuerit inepta: hactenus in substantiam viventem transitur non potest. Et sic foetus unico tantum braehio, vel braehio mutilato in lucem egreditur.

Quamuis sepe etiam hoc vitium ab angustia receptaculi foetus prodeat, & postissimo quando foetus vitiatius vna cum molae vel alia foetibus perfectae, & infra magnitudinis conceptus fuerit. Immis, breuatissimus studii, omisita phantasie, qua materiam augeret, & diminueret non posse, possumus hoc vitium reducere ad morbos, quae in hoc casu philus foetus in verto mulieratur, sed de his habemus.

Quantum attinet ad membrorum transpositionem, aduentendum est, quod causa principalis potest esse prava vertic conformatio, sue fuerit naturalis, sue aduenti-tia: quandoquidem si propter obliquitatem matricis, vel propter tumorem eiusdend, materia ad formandum brachium destinata, in proprio loco non posset dilatari, delecta in alium locum, vel colo, vel capiti agglutinatur, & ibi formam brachii induit. Hinc foetus producit, cum braehio, vel aliis membris transpositis ad vitales auras egreditur. Aliisque quando causa referri potest ad alium locum, utrque, quod adhaerens fundo matricis, munere ignoscatur in multieribus praegnantibus usu foli. Hac igitur placentae, si materiam necaret, vulnere maiore, & in alieno situ naturae ob quamlibet cauam augeretur, tum materiam formando soetui dicat am ad naturalis se fede pellit; ideoque nostra superius descripsi resultare.

Neque in hoc caelo molae ulla demittenda, quae nil alium eff, nisi substantia carnis ex vertato foetum in verto, vel antequam conceptum foetum, vel poeta, vel nutra cuncto concepto generato: quae item eas, propter duritiem, alium membro foetus impedimento esse potest, ne ipsis in proprio loco, sed transpositis formam propriam induat. Ceterum causa huinm effectus potius ad motum, & ab agitazionee materiae inernalis pendere potest: quando mater concipientis vehementi motu, & agitatio- tione exsauritur, vel quando percutiendum ventris incidunt, nam tunc illae materiae, qui ad foetus formationem specie, & diffimiliter, & ad naturalis sede in alienam transpositur; hactenus ratione brachii, quod ex humeris per dere debet, a collo interdum originem ducit.

Non negamus quidem in producendo hoc effectum, imbecillitatem facultatius operari: quem facultas illa est, quem confulta, & rudiis materiae in verto excedentis partes segregat, & ad fedem definitam transfinittit: quando igitur talis facultas, ob languiorem, suo manio non fungitur, & virtus formatius magno vigore potitur; tunc

L. 2. de Gen. An. 3.

Materie de fecus quid operatur.

Materia inepta ad formam.
ATVRAM aliquando in fetus brachia multiplicate obseruatum est in monstros variis atatibus in lucem editis. Primum recuosandus est ad memoriam ille fetus antece desperitus, in Agro Tigurino natus, anno Domini supra fesqui millesimum trigésimo sexto; et Conraudas Libochenes historiographus recitavit Erat enim referus tribus brachijs, totidem pedibus; quatuor postea duo haberet capita, fuitque; valde similis illi, qui apud Helvetios in Pago Goiffou, ante fexennium in lucem prodit.

Immo Iulius Obf equens monimenta mandavit, P. Crafo, & M. Iunetio Confulibus, factum tribus brachijjs referum ab verto multebri emerifse. Iacobus eta' Rusfus in opusculo de conceptione, & generatione hominis, meminit pueri tribus brachijs, & totidem pedibus praediti, qui, ut historia Romana recenset, Venafri ortus est, cuius fetus effiges in figura I, monstratur.


Iterum anno Domini supra millesimum, & trecentefimum octauagefimo nono, in Italia, authore Licofthene, infans quarus brachijs, & totidem pedibus viufus effe, qui celeat lauco a fperibus, illico expiravit. Hic puer monstrebus forte conuenit illo, qui in Italia natus effe perhibet, eo tempore, quo Veneti, & Gentenus fædus inuenerunt. Aliquis anno supra millesimum, & quadringlefimum decimo tertio, vfa fuit puella fed biceps quareruis brachijs, & totidem pedibus praedita, quae in Boioria Aquilonari inter Danubium, & Alemanum flumus auras vitales hauit.

Prope Efelinguam Neccari, anno Domini supra fesqui millesimum vigefimo octauo, ex historia Licofthenis, monstrobus infantem fuit confeptus cum quatuor brachijs, & totidem pedibus immo subfquentis anno, ut annotavit Iouianus Pontanus, nimirum anno Domini supra fesqui millesimum vigefimo nono, die nona Ianuarii, mulier in Germania infantem masculum quareruis brachijs, & totidem pedibus referum enixa effe. Huic alium fimiem narrat vidiffe Iacobus Rusfus Chirurgus Heluetius genitalibus maris, & femine referum eius figure, que in icone II, delineatur.

Pariter, ex Iacobu Rufo, in Anglia, anno Domini supra fesqui millesimum quinqueagefimo fecondo non procul ab Oxonia, puellam biceps, quatuor brachijs, & venetum natus effe. Denuo die vigefima feptima Decembris anni supra fesqui millesimum
I. Puer tribus brachij, & totidem pedibus natus.
II. Fætus quaternis brachijhs, & pedibus.
Homines multus brachjs in India.

III.

Causam fari multis brachjs praedit.

Partus mon.

Frofì in Italia.

Monfra sunt breuis vita.

Manus qua

nur cù sex
digitî.

III.

lefium quinquagesimi quinti, in pago Freyuueck non procul ab Adorffio oppi
do Vortlandie, puer, quatuor brachjis, & totidem pedibus, sed capite duplici fuit
obferuatus, qui ab aluo viris fabriferrarii exiit; quamuis Licoffhenes tradiderit
fexum huius fætus fuiffe ignotum, quoniam fedem genitalium vmbilicus tantum
occupabat.

Intelleluximus etiam a viris fide dignis, nuper in Agro Freyuuecri, nempe anno
fupra fequimur lefium fextagesimo nono, die vigefima feptuagenaria in lucem
prodiiffe, cucur singularis manus fex digitibus erat referata. Nos in praebentia exhibimus Lc6o-
ri fpecandum monftrum hermaphroditicum quatuor brachjis, & pedibus integrati,
cucur icon in publico Mis6o inventa est III.

Circa multiplicationem brachiorum, Authorcs inter fententias variarunt; quan-
doquidem Conradus Licoffhenes, in fua historia duobus in locis de brachjis mul-
ticipatis verba fcat, & fuper virjs, hæc plura brachja Nationibus quibusdam a-
fignare videtur, quòd nobis infiniare velit, homines totus brachjijs referens mo-
stra non esse recensendos.

Horum meminit Primitus, quando recitatar, A'Lufiranis nauigantibus, in medio
itinere ad Calecutham, ubi Cynofnra videri non poterat, referat fint in quadam
influla homines duobus brachjjs, & totidem manus in dextro latere mutati, aur-
ibus a fininis, & facie humana, qui more ceruorum currunt. Alibi vero, ex aliorum
pariter relatione, feripítis mandavit hæc verba In Gectis Alexandri Magni Macce-
donum Regis legitimus, in Indiae homines verfarifex brachjis, & totidem manus
referce, qui tota vitæ curriculo nullum vate dudineum aderatam incurrent; quorum
effigies in icon III confpicitur. In tamen Licolphenes, in ibis fiebendis ad re
citatis tramite non recefferat. Quod in dubitationem verritur, Quamuis Licoffhenes,
in his feritandis ab redo veritatis tramite non recefferat. Quod in dubitationem
veritur. Quandoquidem fi Na-
tura in conformandi Specifically erat, interdum fepticipites generaerrunt, vt fuperius
fuit demonstratum, cur aliquo puero etiam fex brachjis referos, & hexachros
produce non potuerit? qui pollet, Alexanndri Magni actare, obiter in aliqua re-
 gione remota confpecti, tanquam hominum species fuerunt crediti, fed de
his legenda est Ruristicus differentiarum capitis primitiis historiae, vbi hac figura
V. erat collocanda.

Sivili partus monftrifici ex vberiori feminis copia caufam fortii feruntur, pro-
culubii monftrum multis brachjis referens ad praedictos partus reducenda sunt. Pro-
pteraequad Philofophorum, quidem monftris in fcripturum, fententia est, si quando
animal fu natura viupararum, ut homo, plus ipaterie seminale in congriffu exercer-
atur, quam nonecce fit ad vius animalis procreationem, fieti non posse, ut ex ea
tota materie omnem tantummodo animal generaret; propterca inde, vel gemini, vel
plures fætus refulrunt. Hinc fuit, ut pollet, huiusmodi partus portenta, & monftrum
esse feruntur, quoniam, praeter confuetam naturae legem, procreantur. Quamobre
partus fuperfluis partibus integrati, quorum exempla in superioribus figura haben-
tur, cædem efse caufam, quæ Geminorum, & multiparx generationis, af-
feueramus.

Etenim ex copiosioris feminis effufione, quim pro natura partus requiritur, mul-
ticipationem partum fieri liquidé conflat. Sic narrat Difuis Augustinus, fua
etate natum in Oriente puellum, cuius partes superiores erant duplicatae, cum ta-
 men inferiores partes tantummodo simplices effent, nam quatuor brachjas, & qua-
tuor aures habuerit, qui aliter aliqandiu vixit. Pariter Callius Rhodi-
ginus diuulgat viros fuiife olim in Italia duo partus monftrificos huius generis, in-
imur qui partes multiplices habebant, quoniam alter masculini, alter feminini
fexus erat; fed mas circo incertis, cum tamen femina, prater omnium expectationis,
ad annum vigefimum quinquum vitam producirer, & tamum hoc conditionibus mon-
fitorum aduerfatur, quoniam hanc fer verum breuioris vita esse dicenter, fiqui de
dum inuita Natura orientur, pariter etiam viuunt. Ex his igitur breuerre expo-
s, vnnufq; caufam monstorum multis brachjis præditorum elicere poterit, quae
in excedenti vberate materie confidit.
III. Monstrum hermaphroditicum quatuor brachijs, & totidem cruribus.
III. Homo sex brachijs refertus.
VITIATA MANVVM, ET DIGITORVM CONFORMATIO.

VI hoc mirum viderionon debet, si non pluribus complectamur monstrorum manus, quam brachia: quandoquidem ha partes adeo simul copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominent. Nam certò certiis est quod Historiographi describentes foetum fine brachio, ipsum fine manu natum esse pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum brachio carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum fine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carcer.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.

Pariter Aretil, anno Mundi septingentesimo nonagésimo secundo supra tria millia, puer visus est: hoc quidem trunci manibus truncatum esse nescit, sed quia ea partes adeo copulatae sunt, vt Authores alteram pro altera identidem nominer.

Namque certo certius est quod Historiographi deseribentes foetum sine brachio, ipsum sine manu natum effe pronunciaverunt, & vicissim monstrum sola manu mutillum carcer det. Etenim Licosthenes in Chronicis, posuerit mandatus, quod anno Mundi septingentesimo septuagesimo quarto supra tria millia, in Arcem, puellus trunci manibus ortus est, & Halis Rodrigo in commentarijs ad artem Medicinalem Galeni, hominem viuum sine manibus, & brachio carceri.
I. Infans manibus mutilatis.
II. Infans geminatis digitis.
Infuper Natura in conformandis featum manibus, aliis impedimentis vexata, & aliis causis follicitata, manus quidem, & pedes quo, & convenienti digitorum numero integratas generatas, sed postea manus dilata, & alio modo depraenatur prodpectum. Id accidisse Bononiae anno Domini supra millefimum, & quadrinquecentum quadragesimo quinto, die vtiima Decembris, per Historias confertat: nam hora notcis octaua natus est infans imperforatus, cum dentibus, & labiis satis, sed manibus, & pedibus contortis: effigiem autem monstris distortis manibus, & pedibus Ambrofius Pareus exhibet, quals in iconae IIII. confpicitur.

Distortio manuum in memoria recoucuit manum depraenatur hamatam, & modestiam in materna aluo conformatum, occasione gammarorum, cuus historia legenda est apud Schenchius librum quinto observationum recognitorum.

Praterea anno elapso, eto anno supra millefimum, &excentesimum quadragesimo, fende Maji, dum haecferierberum,peruenit Bononiâm quidam mendici, exatiss annorum viginti, natus in agro Arimenensi, nomine Antonius, qui manum alteram validem monstratam, altera tamen integra, ab utero matris reportavit, & fortassis ob rationem non validè diversum habi illa, quam relictit Leunius in tuberofa puella manu; nam in hac etiam coniectando manu, tres tantummodo digitis vis, ad fecandum articulum, quamvis retorti, & diminuti superant, reliqui vero digitorum articuli intra pellem tuberofa manu, simili coniectura, occasiione gammarorum, cuius historia legenda est apud Schenchium libto quinto observationum recognitarum, &mutuo praeceps eternam manum depraenatam, & monstrilicam in materna aluo conformatum, occasione gammarorum, cuus historia legenda est apud Schenchium libto quinto observationum recognitarum.

Deinde cruribus carebar, & uta finita figura pedis imperfecta quatuor tantum digitis distincta proferbarat, & ex medio dextra natis duo digitis erumpente, quorum vnum genitali virili erat admodum similis, Effigies huius puisonis apparebat in figura VI.
III. Foetus distortis manibus, & pedibus.
III. Manus monstrofa pronè pīcta
V. Eadem manus monstrofa supinè picta.
Vulgaris Aldrovandi

VI. Pulso digitis diminutis.
Ceterù veluti Natura fæclù quàdoq; digitis diminutis coñituit; affimiliter interdù superfìbus proceræ. Quandoquidem in manibus, & pedibus obseruauit aliquid òuperìbusque, nimìrum aqñtiones; quando superfìbus adnàctur in manu, vel pede digitus, ratione vberatis matèriæ. Visus eft enim interdùm homo fenis digitùs in vtraq; manu, & fextùs inter annularem, & auricularem erat locatus, òcìs òam, & ad vsum, fed manus erat insignis latitudinis. Quamquam Paulus Aeginita huicmodi digitùs superfìbüs quandoq; totos cánrños, nec nó malè formatos, & aliquando immobiles efe fcripserit. Hâc fententiam confirmâre vi¬
dur Hâl Rodohæ in Commentarijs ad ætæ medicâlœm Galenì, dum multòties fextùm digìtùm addìtum vidìffe retulit.

Hâc etiam fuit doctrina Plinij, & Petri Criniti, qui sex digitos in manibus fìlia¬rum. M. Coriaci fuffè tradiderunt; haec de caufa illas fedigitas appellabant. Pàr¬
ter Volcaëium virum in Poëtica ælebrèssimum procer camdem caufam fedigitum nuncupauerunt, cum eius manibus Natura fextùm digìtùm addiderit.

Schénius quœq; meminit honòræ matronæ fenis in vtraq; manu, & pede digi¬tus, quæ potèca fêmìnæ fœcitum digìtis referât. Accidit etiam vt, dum prælia in Geth committerentur, ibi òbferuauìt homo fenis digitùs longìlimìs in vtraq; manu: vt author eft Schénius.

Et Licòthênes anno suprà fœpulra felquimìlemìnum quinquagèssimo fextò confìpactus eft agrícolam Babìlé Raurarònum, cum sex digitis in vraquare partes magnitudinis, & idoneæ proprìionis; Id alia observatione confeñmar Valeriola, quòd leçtentem anum quìdecim Arcìæ congnòt, anno suprà fœpulra felquimìlemìnum fexagèssimo primo, mense Iulio, qui vramq; manum sex digìtus decoràtæm, & vtrùque pedem fêptem digìtus íntegram gëret.

Demùm addit Schénius fæ mònùfìe iuuenem, qui indicem manus òmìnà in tres aèces diñtìntùm hàbbat, quæ tres digitùlos òfìbéùs repreféntabant. Òidìm, & nos Bononìa quèmàdam fìnìs fœcitum, cum fexto digito ínterfìmper, & minimùm, òed òmobìlem, & ad omnes fìbus òideùm, quœniam manus insigni latitudinè are fære recepit.

Iraqì, Natura no modo in dimìnutione, & òauctione digitorum errat, verùme¬
tur. Adìmìnum alia de caufa íta deuenerunt, vt potius brutì, quàm homínis efe videantur. Id manifißum fuit in illo fœcìtus nato in òermanìa, prope Lâuflèria gumòpìdum in finibus Helvetiorum ad Rhenum òumen òitum, anno Domini fepùra quattùro fœpulra millesìnum, & ducentìnum, qui, iuxta fententiam Licòthënes, manus, & pedes anèris habuìt; vœuti in iconè VII. consçipìtur. Sed nuper in Ògro Regînì, nèmpe anno suprà millesìnum, & fœcìtus trigèssimo fœcìtus, mon¬
strum huìusmodi manibus, & pedibus natùs nòbis viri òideìgnì retulerunt.

Descripìorum in hac Òrubicà monstorum causas inquiréntes ordine retro¬
grado incéderemus, dum pròminus òfcìentem causas assignabium, & de¬
inçept aliorum quoque mediæibìmar. Cum ìgitur monstros húi quómì loco de¬
lacæatus, manús, & pedes alterius specìes animàntis hàbbat; illum ex diucersì specìbus animalìum íntegram confìtìtuus: ìdeoq; ad hòrum monstorum causas confuìgeri erit. Harùm pròminus lègùror virtùs generantis; dum ìnim in vna vel pluribus fènìnis portionibus hæc langueñt, non potès índe dìgregòta partícula prodìre. Ìnì viûm us òffererèrì fènìnis ìlìquando in aliènam naturà degênerâtè, & quando degenerât, tunc partes monstrosi partus, òeetuï in òman¬
bus, vel pedibus monstrior òacìnitù; fìcq; forma, pedùm fìguram pedùm anè¬
ris vel òirùlis referant.

Deinde principium materiale fœcur inter has causas eft recensèndum: quando¬
quidem, cum non fìt optimè dipòsìtum ad recipièndam manum, vel pedum for¬
man, tunc ìnìdùt òiguram alterius specìes animalìum, & tunc ìnde pedes anèris, ìnì aßìniñíè facile referant.

Impùer præterìmìfo vítio virtùs òalentis, & alimenì, necnon morbo, quæ omni poßìnt partes òefiíum in alièna naturàm òransfigurare; accèdèmus ad imaginationem, quàm in parentibus, & poßìtìnum in mæc vtére gerènta ía òepòrar, vt nòta rei ab iplà desìderàtè in partì òupìmòtæ, Quare sì aûìdè appetit pedes ví¬
tul,
VII. Infans manibus, & pedibus anserinis.
DE PRAVA VENTRIS, & GENITALIVM CONSTITUTIONE.

CAP. V.

MONSTRORUM HISTORIA.

Vulpes, aut anferis fieri potest, ut facilis partus pedibus vitulinis, vel anferinis reflectus in locum prodeat.

Quamvis non ignoscimus id ad parentes monstruos, & aliquando ad nefariam venetur referendum. Nilominus hac in re phantastica prima tenere videtur; quoniam nouimus hominem muliearem ventro gerentem, quae ab eis ous anferis irrefertus, ne aliquis pars anferis in fetis imprimeatur, & digitis manuum vestris membra quadam, inflar pedum anferis, distituit in lucem proderunt, quae potesta, Chirurgi ume diligentier ablatata fert. Item pratermitem}$|monstrorum, que multitudine, & diminutione manuum, & digitorum deturpatur: liquidem hac monstra cx vberiori, & defciente materia originem trahere non manifestum est. Defcendemus igitur ad illas parents, qui distortionem monstrorum sedaxit in lucem egrediuntur etenim hac monstra vel plurimum ex prava collocandi corporis confuetudine ortum deprauatum contrahunt.

Efi id in mulierum grauidarum genere calamitatum, dum hoc vitium non modo matris, fed etiam prole in vtero conclusa corporis distretquet, & pervertat. Etenim mater quodlibet modo mutatur, omnibus etiam, qui in illius vtero sunt moventur necce$|se, ef$|t. Praeterea ulla mulier, que videbatur, fadecis, aut arctis vestibus corporis comprimunt, fobolem quoq| repandam, distortam, gibbam, pedibus, manubria obliquis excitatur, quae modum in locum superius definita lice intueri.

His addendus est fictus, & lapsus ab alto, quae occasione, & similes iniuriae ad grauidum multerem attingentes, necessari etiam ad prolem spectabunt, & penetrabunt. Quamobrem igitur tene se fetus interdum franguntur, intorquentur, luxantur, aut aliqua quavis foediment depraueant. Preterea quanquam huncmodi violento cauam incursum, & concussum vehementius totum corpore, rupta, & aperta venab, hemorrhagia emergit; quae de re facremalumentum subductur. Hinc postea minuta, tenuiss & plane monstrista proles resultare soler.

CAUSE DI$|HORIS, & MEMBRORUM.

MONSTRUM HUMANUM.

MONSTRUM CAUDATUM.
I. Infans aperto ventre.
Monstrorum Historia.

prolapsum: nam hoc monstrum tertium sexum participabat, & iuxta partem dexteram mas, & iuxta laeunm femina erat.


Alium huius generis cafum memorat Licof!henes, qui accidit anno Mundiodin- Egentesimo quoque efimo nono supra trium milia, & ante partum Virginis centefimo quarto, Naiiia, vbi gemini ex muliere inveniuntur, facilem puella integris omnibus membris, nec non puer aperta alio, vt conspicuerent intemina, & in parte posteriori foludis, qui emiittam vocem exputavit.

Aliam quoque, ventris deformationem Ioannes Georgius Schenchius Hageno- mum foltater obfervationem Hagenae Aftalian, anno fexto supra millesimum, & fexcentesimo in casu adiunctae infantis, qui nonnullus etiam dies superuerat. Is in prima vtero conformatione, vmbilica, foramen rotundum atq; patrum ad intima ventris vefticera, aperta via, penetras, quod pugione confessum miro fpectaculo obtinuir: quapropter alimenta, & excrementa per hoc vulnus naturalem effe continebant.

Deinde cadaver aperto, caeteris partibus integris, corpus veftica deftitutum, & ano imperforato fuit inventum. Quamobrem monftriferi Corporis refarius fuit praevidens, perfecutione mariti, per diem gladium territam fuisse, & fide, ad euitandum mariti iracundiam, in angulum domus contulisse; quod imaginio matris erga fcetum, eidem facile notabat, vbi ventrum adatfì imprimere potuit: immo hoc corpoporis contradietio, & compressio in angulo adiutum defcribuit, & imperforationem occasionem proruit.

Neque volumus preritterere hominem annorum triginta Burgundum ventre male conformatum delineatum in icono II. quipere exproficere, dum Bononia tranfierat, anno supra millesimum, & sexcenfimum quadragesimo, Martio mens, perhumaniter hispitaris exceptus in diebus Xenodochij Diuo Praniferi, ubi innumeri fere peregrini, finguiis annis, hac transeuntibus diuerfanrur.

Secundum illud Dominus Vincentius Tanarius Patritius Bononienfis in Musarum studio nulli fecundus, & rerum naturalium diligens inuestigator, qui tunc exofci bas ad hos hospites reuifebat, animadverfa ventris huius hominis feditate, Excellentissimos, & Eruditissimos viros Ioannem Augustinum Cucchium, Pompe à Bolognae Ioannem Antonium Godium, Andream Marianum, Faramoleum D03oris, Maffarium, Hyacinthum Ambrofii fratrem meum, Francifcum Gallenum ad hoc praeterier, obfcurarunt illi omnia inesse, quod explamantur per patentes litteras Domorum institutionis Medici Vniuerfatis Aquensis datas Aquis, in Au- la Regia Vniuerfatis, Calendis Julij, anno supra millesimum, & sexcenfimum trigefimo nono, saepe illius aliquid addere superfium esse exstilmarum, prater nonnulla condylomata, ex imo ventre pendebat, quapropter illas in praefentia recte non piguit, funt huius tenoris, nonnulla condylomata, ex imo ventre pendebat, quapropter illas in praefentia recte non piguit, funt huius tenoris.

Nos Percelebris Vniuerfatis Aquensis Doctores Medici, & Profefiores Re- gii, finguilis, ad quos ha noftra perueniret inscripiones, fidem facemus nobis obuim Stephanum Veaunois Diacono Buiricenfis, accusatamentis, & oculo- rum acie, lubenter in fchoila medica luftraffe, cuius ventris, & obfervationum maximum partum monfrofa plane exat conformatio: fiquidem, prater quamquod nullis eft interitinum vmbilici rigus totius abdominis praevalens moles in extrema imi ventris parte non diligentis, fed velut cicatrice obduci vmbilici veftigiis etrurium tanquam off pubis adherens, & regione yefice, & ventri inixa confpicionem, caro fungofa exquitionis tamen fenuis, faturare rubedinis cæcis (prarculis perris, per quas continua, & feniful fine fenfu fluidis indefinenter vrina; quae num in pro- Littera pa- cece Do- fci Horum A- quenfiam.
II. Homo ventre male conformato.
Monstrorum Historia.

minente, & extra abdomeni detracta carniose cerevisce; aut eiudem musculi
litanitoris vicem gerente oriatur, vel formaticis errore, & feminalis materiae agi-
tatione ex inuenta, & in orbem flexis causis illis mentulam effentibus corporibus,
& ad glandem mox coeuntibus promanet, aut solidus exissit adnatus fungus,
statilibre est difficillimum. Verum defuper carni huic irrigus grandioris nucis ma-
titudinem vis excedenti succedit altera subter locata nequitiam perforata spe-
cem glandis referens, quae digitis prefa indecet, nec spiritibus implerunt, nec deften-
ditur, nec rubet, & fed accissa, corrupta, & pallida visuitur, Praeputium vinculo al-
ligatum subtrus demittitur: ad latera versus inguina non foras obducit, neque
penduli, sed intro, & fatis profundi latentes virque tradantur testes orbis-
cularis, & paulo oblongioris figurae, vagina, & involucro sola linea diserta in
srotil locum contecti. Ex quibus florint indi mentum prominus praecipitum Ste-
phanum: licet recta ad annum quinto decimum octanum, ex ipsius relatione,
femeni sexus fuerit creditus, verum tamen re vera existere, quoniam viriles in-
tus, & extra licet maligna conformatione praecipitata forsiaturs partes. Hadeus
Medici Aequenes.

Deinde hic homo, prater hanc ventris sedatatem, quos sex gratia, &e curious-
etem, & imperforatus esse simulant, & hanc solidam ani conformationem multi
credibant, quia formen podicas non in loco confecutus, sed in perinæo versus
dedem genitalium occultabatur.

Ventrem quodque monstruum, & admirandum in Brutos quandoque lice
obseruare. Nuper Germania, referente tipos the, ventrem capreorum vidit: liquiden
per illam regionem, anno Domini supra sesquimilium quinquagesimo quinto,
& circidere quodam circi ditecibatur, quos sex gratia, cap-
tria tribus cornibus referat, quorum duo caput animalis decorabant; tertium ve-
ror ex ventre prominebat.

Neque hoc cornu caprinum in ventre natum mirari debemus; propereque quod
cornu tertium in collo Bois natum observavimus. Etenim, prater duo in fronte
conspicua cornua easter communia, tertium in Bois oceani mediolo collo
cernitur eamnebatur, doradrans longitudine, radice crassa sechipal-
mum, in latus dextrum nonnhil propendens mobile, non altiius,
quem in cutem infixum, carino tantummodo, & membros
quis quibusdum annexum, inima fui portione tenellum,
aduec nondum in duriem concreta substantia, 
queseccens in materiam cornu aggeta erat.

Verum superior cornu pars dura, &
solida consistentia, & planè cornu-
ner erat, & eiudem, cu-
lius cornu, substantia,
& coloris. Tan-
dem in mu-
cronem fed obtrusum, & nonnhil quasi ha-
tum, seu vaccum definebat. Hanc pictu-
ram Dositismus Antonius Gigas
communicabat, qui Epidauri be-
fitiam natam eae asecerabat
veluti in icon ap-
pareat.

Vv 3 MALI-
Bos cum tertio cornu in ceruice.
MALIGNA GENITALIUM MARIS, ET FOEMINÆ CONSTITUTIO.

VEAMADMODVM Natura in easter partibus conformandis, iuxta occasionem, quandoq; liberales, & quandoq;avera est, pariter in procreatione genitalium, cadam ratione interdum vidit, dum in maribus mentulam nulam gignit, aut illam gignat. Nam Thobias Cnælinus in Observationibus ad Schenckium misit, meminì infantis fine genitali membro nati, cuius loco erat foramen, per quod virîa reedebatur, fed postea ferotum cum amobus testibus recte conformatum habebat. Et Haly Rhodeom in Commentariis ad artem medicinalem Galeni rectat fe vidisse ex tum fine prius, & fine testibus, quorum loco foramen exiguum a natura fuerit generum, per quod tibiis semim illabat.

Vicistim Natura in easter interdum hæc genitalia multipliçatur; quidem Iacobus Vучerius in Observationibus ad Schenckium misit tradit se vidisse Bononius in publicis diffcqestionibus eaderim viri duplici pene recerti, & Cardanus infantem recte const¡tutum memorat in Britannia natum, cuius genitalia genitalibus erant inferta. Immo Vossallius in Operc de fabrica humani corporis duûlatse nouiisse Paraüii nobilicem adolescents inris studiis, cui in spise glandis duo parentes erant mentus, quorum alter femini, alter vero virgina erat partus. Et vicissim aliqui imperata glande nati sunt.

Id quod hæc nacent in mentula declaratur, de testibus etiam intelligendum est, si cenfe mus: etiam in Eusebii scriptum reliquit, quod Dorotheus Præfut Antiochenus græco, & hebraice litteraturæ confœliminus, Eunuchus, semper fine testibus natus est. Sunt enim Eunuchi qui fine testibus aliae produced, & Eunuchi quod nominatur, qui ante pubertatem testiculis priuantur; licet tales, ad aliquidum mentem, spadones putius nuncuparet, & verbo graeco orao, vel quia ijs post ortum testes sunt eurius. De his quidam Pœrae fœce canebat.

Teltibus (excepit perios nihil masceola varia),
se tamen eavénurum mentula te his erat.

Quod de humano foetu hæc aœcemulatim, de brinis quod intelligendum esse arbitratum: quando quá quidem Trinucelle in suis operibus terulit se osferuæfæ canem viro ino tantum teste natan. Item Cardanus pulvem fine viro testis nuncius interdum testiculorum præditum. Etenim Hæc, quod infantes nati viro testum non habebant, sed tamen vixisse pœleum viro ino tantum testiculorum præditum, a neminem auctore recordationem habebant.


Puer fine mentula natur.
Familiae tribus testimonia referenda.

L.4 de Gen. An. 4. 4.

Mas credibus femina cur.

Cur 6 fiat mutationi feminae in masculum.

Casus Catalonii.

L.15. Anot.

L.4. Obser. 86.

Deformitates postea in pudendo muliebri generatione post natum secessae infinitas post sunt recensent; præterea quid Schenchiobeneminuit multum muliebri, immo virginitate, præterea non defunt qui afferent quibusdam familiae hoc esse peculiare, ut tertium habeant tefticulum: nam Bergoni familia Perillustris est, de qua emerit Bartholomeus Coeleus fortitudine, & hanc apud Venetos clarissimum, & insignem cuius equestris statua Venetiis conspicuit in arca Sanctorum Ioannis, & Pauli. Multi igitur ex hac familia trehabuisse teftes petebitur, & huius rei manifestum praefat testimonium famiae gentilium familiae, qua sic eorum trium nigrorum testium insignitur. Hinc ortum est proferbium Italici vitiatiis: Cognito da Bergaio. Quod non de homine stupidio, & obscutio, fed de secreta, & inaudita paflim proferetur.


Quapropter eorum opinionem explodere debemus, qui femellas in marculos, tradu temporis tranfmutari flet arbitratia: cum nulla fit ratio vel argumentum, quibus id plane, & præterim hominibus probari poterit. Sunt enim utiusque lexus partes genitales adeo inter se difsimiles, vt difsimilius quicquam reperiri nequeat. Præter quamquid gentile muliebri partem sunt in immo ventris lucidissimi, & renum regioni per varia, & ligamenta membranacea alligata, quæ abfque magna relaxatione defcenderunt. Quocirca partes genitales muliebrum in viriles mutatur nequeant. Hicigitur intereſs, ob malam conformationem harum partium, puella aliquando de credito in viros verti dicuntur, dum sexus virilis detegitur, non autem quia genitalia muliebrum partes in viriles mutantur; quemadmodum fuperius in primo capite hujus Historie, & in Rubrica tranfmutationum enucleauimus. Hujus remaniffeftum habemus casum, qui Cacalonfe contigit, ficuti viri fide digni narrarunt. In quodam igifur Castro illius regionis verfabatur puella decem, & ovi annos nata, quæ cum aliis collinibus gentilium generationem dolore egerat, quæ fìne effe egerat. Praeterque quod gentiales muliebrum partem sunt in immo ventris lucidissimi, & cafae erroris fuit mâla partum gentilium conformatione: etenim penis erat brevior, & in suprema parte rimae abditus, more clitoris, inter duo labia, & nymphas pudendi femininae: cor duo latera frotiti, quo tempore laby pudendi multieris eminenter: & hac illecebra maligna: harum partium conformationis Obfectoribus fapé fallatur.

Hisigitur intereſs, ob malam conformationem harum partium, puella aliquando de credito in viros verti dicuntur, dum sexus virilis detegitur, non autem quia genitalia muliebrum partes in viriles mutantur; quemadmodum fuperius in primo capite hujus Historie, & in Rubrica tranfmutationum enucleauimus. Hujus remaniffeftum habemus casum, qui Cacalonfe contigit, ficuti viri fide digni narrarunt. In quodam igifur Castro illius regionis verfabatur puella decem, & ovi annos nata, quæ cum aliis collinibus gentilium generationem dolore egerat, quæ fìne effe egerat. Praeterque quod gentiales muliebrum partem sunt in immo ventris lucidissimi, & cafae erroris fuit mâla partum gentilium conformatione: etenim penis erat brevior, & in suprema parte rimae abditus, more clitoris, inter duo labia, & nymphas pudendi femininae: cor duo latera frotiti, quo tempore laby pudendi multieris eminenter: & hac illecebra maligna: harum partium conformationis Obfectoribus fapé fallatur.

Praeum hujus partis constitutionem animaduerunt etiam Columbiae, dum recitaret fui fufp feminam, cuius vulva ad figura a liaram non difcrepabat, & portio coli matrixe prominenter: cum raem in abdomen, nec in matrix nor, vaia spermatica nec teftes reperirentur. Ideoqui non eft mirandum, quia in congruefem simpler conquenteretur.


Deformitates postea in pudendo muliebri generatione post natum secessae infinitas post sunt recensent; præterea quid Schenchiobeneminuit multum muliebri, immo virginitate, præterea non defunt qui afferent quibusdam familiae hoc esse peculiare, ut tertium habeant tefticulum: nam Bergoni familia Perillustris est, de qua emerit Bartholomeus Coeleus fortitudine, & hanc apud Venetos clarissimum, & insignem cuius equestris statua Venetiis conspicuit in arca Sanctorum Ioannis, & Pauli. Multi igitur ex hac familia trehabuisse teftes petebitur, & huius rei manifestum praefat testimonium famiae gentilium familiae, qua sic eorum trium nigrorum testium insignitur. Hinc ortum est proferbium Italici vitiatiis: Cognito da Bergaio. Quod non de homine stupidio, & obscutio, sed de secreta, & inaudita paflim proferetur.
Monstrorum Historia.

ginum, ex quorum inguinibus, aut aliis vulvae tumore carnoi in flatum, ponderis librarum viginti ad genua viq; excrecentes pendebant; substantia autem tumorum vberibus vaccarum similis esse videbatur. Ibidem Schenchius recenfet mulierem, ex cuius pudendo vena longitudinis, & ceraflitie pollicari pendebat; quamuis clarifimus Mercurialis hanc historia de mentula muliebri expoeufert; Ibidem Schechenius memorat quandam matronam, cuius citoris ad longitudinem, & ceraflitie colli anferini ejectum.

Non diffimilis casus nuper accidit Bononiæ. Nam vir quidam cum uxore, quam per decennium inuenerat, diuortium facere nitebatur: propartem quod ad congruum non amplius idoneam esse significabat. Quamobrem pro diremenda coniugum cdntructor juxta Medici precibus permoti pudendi huius mulieris conspecto, fi dem fecerunt neque acus cupidem per genitalium rimam penetrare posse. Interea Excellentissimus Ioannes Augustinus Cuchius in medica facultate nulli fecundus eligitur, ut vna cum Questore foir Archipefoopalis mulierie viifet, qui primo aspectu forane pudenti validum obstruum obferuauit, quia Citoris adeo excreuerat, ut toram rimam clauderet; nihilominus, ipso elevato, rimam inuenitata palatam, ut quicquid ceraflitie ini ebrachialis admittere posset.

ANDROGYNOV M VARIETAS.

VM in antecedenti Rubrica obseruaturn fuert aliando a Natura in maribus mentulam, & in feminis vulvam geminari. Modò perpendendi sunt illi foetus, qui utriusq; fexus genitalia participat. Hi secundum Pollucem, Concubini, & secundum Androgyni, seu Hermaphroditl nuncupantur. Iuxta hoc dicifhon.

In quo Mercurij facies, Feneris/gi videtur; Nee vir, nec virgo eft, Hermaphroditus homo eft.


Postmodum nonnulli varia Androgyronorum discrimina confiruant, iuxta varium Naturæ lumum. In maribus quandoq; obseruatur exiguum muliebre pudendum in perinaeo, & iddem in fcroto, abq; olvo excremente profuuo. Pariter supra radicem colis figuram vulvae animaduerterunt. In feminis variatio foert obseruata, quando penis suprah genitalis fagittum in citoris prominet, & quando penis ad inguinum, vel in perinaeo proferetur, Sed haec varietas, ut verum faturem, et multiplex; itae quicquam certi terminari non posset, tum ob copiosum numerum Androgynorum, qui nati sunt, tum dierum Aruspices conficerent. Androgynos varia aetas, non explicitem verum fimum genitalium partium vtriusq; fexus.


ANDROGYNI ab Antiquis necabantur.
I. Hermaphroditus cum tumore circa umbilicum.
Monstrorum Historia.

II. Androgynus Russi.
Vlyssis Aldrouandi

tus, & in Mari demersus fuit. Ex codem, Androgyntus Vrbini natus anno ante partum Virginis nonagefimo tertio, in mari suffocatus fuit.

Iraq, fætuum ambiui sexus longam feriem qui videre desiderat, adeat Iulii Obfquentiam, & Licothemenem, qui inuentores ferè regenerere videntur: cum tam verum fìtum genitalium non exprimant. Dum quin Haly Rodhom in Commentarijs ad artem Medicinalem Galeni factum, & ipfe, le aliquando obiter vidit.


Tiguri Heluetorvm, Calendis Januarijs, anno faltus supra sexquimile fìtum decimo nono, iuxta mentem Licothenis, natus est Hermaphroditus, qui circa umbilicum tumorem carnem gererat, & paulo anterior muliere pudendum, cum fuo loco membro virile exifteret, veluti in figura I. foñnditur.

Non difsimile videtur repreffantur iconem Iacobus Ruffus in suo operc de conceptu, & generationis hominis, nimium cum mafia carnis rubra circa umbilici & cum pudendo muliere supra virilia genitalia; idqoq, hanc iconem cum precedenti coincidere exiftimus: nihilominus quia hanc quocc, in publico Muæo in exhibitione, & in Similiter in Annalibus Gallicis legitur, quod anno salutis super millefimo, & quadringentesimo septuagefimo octavo, regnante Ludowico XI. apud Arinvm, Monachus quidam Hermaphroditus viuebat in Cornobo Ilorenvi, qui traqo temporis gruidudis eft factus, & maxima diligentia fcratus donec peperc. Insuper anno faltus supra millefimum, & quadringenfimum nonagefimo fexto, penes Heidelbergnam, in Pag no Agri Palatini, Rorbacli noncuperato, gemelli nati fur dorfo coherentes, & ambos Hermaphroditos fuifte Licothenes attestat.

Cornelius Gemma duos Androgynorum icones exhibet, quarum primum & secundum genitalia, tam maris, quam feminae inter inguina fìstam, altera verò genitalia muliere in pube, & membrum virile in loco confuerto exhiberit, fets tamen circa thoracem erant apertus, quam ab omni figura I. demonftrat.

Hi autem animaduerendum est, quod he partes genitales vtrumque in uno, & codem subiecito, partes intrinseca fichi correspondentes rarò habent. Quandoquidem Bahuinus in Observationibus propriis meminit puellam octo decem annorum, cuius cadaver apertum virile membrum, & teli culos exhibuit, quaelam autem erat eadem, quia per parum rimam sub cole mingebat, & alius duo nabo fistulam, & duo duo nerui ampullares erat obscurus.

Pariter Columbus recitat fibi contiguos videre feminam, que præter vulum, membro quod virili erat prædita, quod tamen non erat admodum crassum, quam eodem in eius anatome vaia preparantia ab aliis feminam preparatus, non differebant. Vaia autem deferentia differens erat, quam cum digito, quam Celebri ex binis quaterna producuerat, ex quibus duo, que maxima erant, ad conceptuatem matricis dirigebantur, reliqua duo ad radicem penis definquentes, qui pothea glandulis adflentitibus carebat.

Erao autem in hoc subieco maximè admiranda fagacitas Natura, quæ locum partes genitales utriusque ex binis quaterna produxerat, ex quibus duo, quæ majora erant, ad conceptuatem matricis dirigebantur, reliqua duo ad radicem penis defcendebant, que pothea glandulis adflentitibus carebat.

Pariter Columbus recitat fibi contigisse videre feminam, quæ præter vulum, membro quod virili erat praedita, quod tamen non erat admodum crassum, quam eodem in eius anatome vaia preparantia ab aliis feminam preparatus, non differebant. Vaia autem deferentia differens erat, quam cum digito, quam Natura ex binis quaterna producuerat, ex quibus duo, que maxima erant, ad conceptuatem matricis dirigebantur, reliqua duo ad radicem penis defcendebant, qui pothea glandulis adflentitibus carebat.

Erao autem in hoc subieco maximè admiranda fagacitas Natura, quæ locum partes genitales utriusque ex binis quaterna produxerat, ex quibus duo, quæ majora erant, ad conceptuatem matricis dirigebantur, reliqua duo ad radicem penis defcendebant, qui pothea glandulis adflentitibus carebat.
Monstrorum Historia.

III. Hermaphroditus Gemmæ.
In Brutis quoq; hac eeditas, seu ambiguas sexus aliando observeretur. Si­quidem Plinius equas eius generis confpecias actate Neronis memorat. Cum Nero equas virili; sexus participes carpento suo subiecerit, quae in Treuercio Galliae agro reperta fuerunt: Textor quoq; recitat quod, Xerxe in Graeciam exer­citum parante, Mula peperit mulum utroque genitali scilicet maris, & femine refer­tum. Amplius equum Hermaphroditum Cardanus Antwerpse observavit, qui vu­habebat testem loco proprio, eum manus humidis infar equae habebat deinde vulum in proprio situ, fed ex ipa penis prominebat. Immò tanquam masculus erat capitê, & cithare corpore equibus ad hinnibar.

His sic expolit ad causas accedemus. Autores igitur versantes circa causas monstroventris, id ut plurimum ex terrore atq; metu a matre vtero gerente concepto, factum obseruerunt. Scripserit enim Rufus fieri aliquo caufa, ut ex subita forma senvi circa heee membra aliquid vitii contrahat. Fatetur enim ipse vi­didi s infan tem, cuius sexus non constat, quia tectuli fine genitalli membro prominebant, & infra testiculos rima confpiciebatur, per quæm vrina fluebat. Ita­que mater fatebat fe ex quodam viio ita suiTc perterrefadam, ut hinc infanti hoc contrarium esse conicitaret. Quamvis etiam ab agitatione feminis ob qua­muis casuis adhærendum caufas accedemus. Autore igitur verfantes circa causas monstroventris, id ut plurimum ex terrore atq; metu a matre vtero gerente concepto, factum obseruerunt. Scripserit enim Rufus fieri aliquo caufa, ut ex subita forma senvi circa heee membra aliquid vitii contrahat. Fatetur enim ipse vi­didi s infan tem, cuius sexus non constat, quia tectuli fine genitalli membro prominebant, & infra testiculos rima confpiciebatur, per quæm vrina fluebat. Ita­que mater fatebat fe ex quodam viio ita suiTc perterrefadam, ut hinc infanti hoc contrarium esse conicitaret. Quamvis etiam ab agitatione feminis ob qua­muis casuis adhærendum caufas accedemus. Autore igitur verfantes circa causas monstroventris, id ut plurimum ex terrore atq; metu a matre vtero gerente concepto, factum obseruerunt. Scripserit enim Rufus fieri aliquo caufa, ut ex subita forma senvi circa heee membra aliquid vitii contrahat. Fatetur enim ipse vi­didi s infan tem, cuius sexus non constat, quia tectuli fine genitalli membro prominebant, & infra testiculos rima confpiciebatur, per quæm vrina fluebat. Ita­que mater fatebat fe ex quodam viio ita suiTc perterrefadam, ut hinc infanti hoc contrarium esse conicitaret. Quamvis etiam ab agitatione feminis ob qua­muis casuis adhærendum caufas accedemus. Autore igitur verfantes circa causas monstroventris, id ut plurimum ex terrore atq; metu a matre vtero gerente concepto, factum obseruerunt. Scripserit enim Rufus fieri aliquo caufa, ut ex subita forma senvi circa heee membra aliquid vitii contrahat. Fatetur enim ipse vi­didi s infan tem, cuius sexus non constat, quia tectuli fine genitalli membro prominebant, & infra testiculos rima confpiciebatur, per quæm vrina fluebat. Ita­que mater fatebat fe ex quodam viio ita suiTc perterrefadam, ut hinc infanti hoc contrarium esse conicitaret. Quamvis etiam ab agitatione feminis ob qua­muis casuis adhærendum caufas accedemus.

Antequam de Hermaphroditorum causis verba faciamus, brepiter ponderan­dum, num hi inter differentias monstrorum recensendi sint, cum nonnulli alienum amplectentes sententiam sic rarissinentur. Illa nuncupantur monstris quae raro contingunt, sed Hermaphroditii frequentans nascentur, ergo in numero monstrorum non sunt collocandi. Praeterea roborant hanc opinionem, quoniam Androgyni nullum Naturæ vitium praèfere videntur, quia cum virtus virilis, femininis, se­cilicet paterni, & materni ita viget in fœtu fabricando, ut infans quorum sexus per­secreatique, tunc id ad erratum Naturæ non erit referendum, quoniam Naturæ tunc fic fimul se in us qj sexu producit; quapropter iuncta mentis Hermaphroditis in serie monstrorum non collocantur, sed istis tantum, quorum sexus ob exilitatem, est imperfectus, aut illis, quorum sexus est transpostos.

Huc opinioni non esse adhærendum censimus; primò quoniam Hermaphroditi frequenters nascentur in comparatione ad cæstera monstra, non autem simili­citer. Deinde nullus aut admodum paucus foetus monstríricos cum vtroq; sexus per­fectos sufficiabit arbitratur. Praeterquomquid, si non nascentur, inter monstra effer­reponendi: cum Naturæ generationibus animalium femper marem, & non semin­nam producere intenderat, & quando ab hoc gradu perfeicitus deficit, feminam pro­creat. Demum manifestan habemus doctrinam Aristotelis, qui Hermaphroditos monstríricos nuncupavit, & horum alterum sexum ratum, & alterum irritum es­cripsit.

Iraq, si ad horum causas mentem dirigamus, prima facie incidamus in sententia Aftrologorum, qui causam huius effectus in fydera referunt, & præcipuæ quando kyndus Veneris, & Mercurij in signis bicorporis celebratur; cui sententia Paulus. Aeginae adhæripulare videtur. Sueflanuus huius effectus aliam causam amplectitur, dum scripsit, post mensum fluxum ad primo congrues die ad quum, masculos procreari, deinde ad sœtuum femellas, & ad duodecimum hermaphroditos. Ver­rum huic sententiq; nec ratio, nec experientia suffragatur; quandoque idem masculus, vel semella, nullo dierum discrimine obseruato, ex femine maris, vel mæ­fing predominante generatur. Deinde si Androgyni, post duodecimum dieremium xiosis
Monstrorum Historia.

VOD in formatura brachiorum, & manuum superius obferuauimus: modo etiam in conftituione crurum, & pedum ponderandum est - Propoterea quod Natura, in his quoq, membris conformandis impedita, vel pedes nullos, & diminutos gigant, vel eos geminant, vel quos alia ratione deturpat. Quoad primum referunt Historiae, quod Mauritii acetate, qui anno pott partum Virginis supraca quingentesimum feptuagesimo octavo imperabat, natus est infans sine pedibus, cum inferior pars hius eft in caudam picis defigneta, cuius capite quarto huius Historiae inquirenda est. Haly Rodoham in Commentariis ad artem medicalem Galeni, hominem vivum sine pedibus se compicitum defignaret, & Schenchius in Observationibus puellae sine pedibus meminist, qui violentia morbi decideret, trunco tamen illeto, quod poeta in viis publicis mendicaret. Patricer in agro Pisci, ut romanis tradit Historiae, natus est infans qui, a genitalibus, cum cruribus, atq; pedibus careret, in conum quasi pyramidis definaret. Erat autem, virilis sexus, careret partibus integratis, & generationem hominis, infantes defcutatur membrorum mutillos, & pedibus carentes se compexerit testificaret.

Ceterum si per feriem annorum incedamus, inveniemos, in Villa Nepritez non procul ab oppido Vutazar di Molda sito, ut refer Licofthenes, infantes sine pedibus natos anno superius fessimimum trigesimo, quemadmodum in icones I. ostenditur.

Huic non valde dissimilem foetum diulugaret se videffe Nicolaus Rocheus, anno Domini superius fessimimum quadragesimo primo, de octava Februarii, in Castro Diui Amandi Allifi, in sole Borbonico, ex notissima muliere natum, quid a capite ad umbilicum usque imaginem hominis referbat, & deinceps loco crurum, & pedum, cauda in Sirenum substituatur, & monstrum per horam a partu vixisse perficuetur.

Infupper anno Salutis superius sefquimilestimum quinquagesimo sexto, Vuidenbachii quod diit in partium milliaris à Schlesaing, authore Licothenes, monstros natos ex muliere habens imaginem infantis, sed ab eo cruribus, & pedibus, quo loco deum pactus producebatur, immo ex lateribus quoq; cupides quedam parum prominebat: veluti in icones II. conspicuetur.

Huic addamus non multum dissimile monstrum, & horribilem, quod vexor figurit. anno Salutis superius sefquimilestimum quinquagesimo sexto. Hoc a vertice ad hypocondria figuram hominam reprehendabat, ore tamen prominente, & facie torua. Ab vmbilico autem, relinquit hominis figura in formam pyramidalem ter-

DE VITIATA PEDVM CON-

FORMATIONE.

CAP. VI.

Infantes fe-

pedibus

nati

VOD in formatu brachiorum, & manuum superius obseruauimus; modo etiam in conftituto crurum, & pedum ponderandum est - Propoterea quod Natura, in his quoq, membris conformandis impedita, vel pedes nullos, & diminutos gigant, vel eos geminant, vel quos alia ratione deturpat. Quoad primum referunt Historiae, quod Mauritii acetate, qui anno pott partum Virginis superius quingentesimum septuagesimo octavo imperabat, natus est infans sine pedibus, cum inferior pars hius eft in caudam picis defigneta, cuius capite quarto huius Historiae inquirenda est. Haly Rodoham in Commentariis ad artem medicalem Galeni, hominem vivum sine pedibus se compicitum defignaret, & Schenchius in Observationibus puellae sine pedibus meminist, qui violentia morbi decideret, trunco tamen illeto, quod poeta in viis publicis mendicaret. Patricer in agro Pisci, ut romanis tradit Historiae, natus est infans qui, a genitalibus, cum cruribus, atq; pedibus careret, in conum quasi pyramidis definaret. Erat autem, virilis sexus, careret partibus integratis, Tandem Rufus in opere de conceptu, & generatione hominis, infantes defcutatur membrorum mutillos, & pedibus carentes se compexerit testificaret.

Ceterum si per feriem annorum incedamus, inveniemos, in Villa Nepritez non procul ab oppido Vutazar di Molda sito, ut refer Licofthenes, infantes sine pedibus natos anno superius fessimimum trigesimo, quemadmodum in icones I. ostenditur.

Huic non valde dissimilem foetum diulugaret se videffe Nicolaus Rocheus, anno Domini superius fessimimum quadragesimo primo, de octava Februarii, in Castro Diui Amandi Allifi, in sole Borbonico, ex notissima muliere natum, quid a capite ad umbilicum usque imaginem hominis referbat, & deinceps loco crurum, & pedum, cauda in Sirenum substituatur, & monstrum per horam a partu vixisse perficuetur.

Infupper anno Salutis superius sefquimilestimum quinquagesimo sexto, Vuidenbachii quod diit in partium milliaris à Schlesaing, authore Licothenes, monstros natos ex muliere habens imaginem infantis, sed ab eo cruribus, & pedibus, quo loco deum pactus producebatur, immo ex lateribus quoq; cupides quedam parum prominebat: veluti in icones II. conspicuetur.

Huic addamus non multum dissimile monstrum, & horribilem, quod vexor figurit. anno Salutis superius sefquimilestimum quinquagesimo sexto. Hoc a vertice ad hypocondria figuram hominam reprehendabat, ore tamen prominente, & facie torua. Ab vmbilico autem, relinquit hominis figura in formam pyramidalem ter-

I.

II.
I. Infans sine pedibus.
II. Infans loco pedum cuspidatus.
Infans aliquis pyramidalis

minabatur, referens in cuspide similitudinem caudae suis inflexae. Præterea circa
spinae dorfi vmbilici effigies alia confpiciebatur, & nullum prorus sexum exhibebat.

Neque omittenda est iuuenis Galla annum circiter decimum octauum a gens, parti-
bus inferioribus, numinum femoribus, cruribus, & pedibus carens, quam Bononia
vidit, & admiratæ est, anno Salutis supra sexquiillisimus nonage omo quarto. Hæc
nata est in urbe Bisonti territorijs Auernonis, nomine Cathérina Mazzina appel-
lata, venutæ formæ, & altitudinis trium dodrantum, palmo amplius, sed coxis,
cruribus, confquenterque, pedibus carens. Brachia erant perfæcìtæ, postes, &
trunco longiora. Pars corporis inferior quoammadmodo biißda apparebat, i
num lyrae semulans.

Hæc ad rem loquebatur, canebat, cytharam pulfabat, tripudiabat manibus,
more Hispanico, Mauriiano, Italicino, & Gallico. Pariter ad concentum lyrae ge-
sus imperfectæ corporis ita componebat, vt qui illam eminens vidissent, pedibus fal-
tare procul dubio protulissent. Nam quod animi dotes, eih nihil decerat, quod
alii hominibus à Natura concessum est.

Præterea utroq; sexu erat praedica, magis tamen ad feminam accedebat, quia
in eo sexum magis vigebar, & propterca magis farnina, quam vir dicebatur. Cer-
dimus omnino hoc monstnum esse idem, quod Rome monstribatur anno supra
sequiillisimus annum agebat octauum. Quandoquidem ad nos delatum fuit per litteras, tunc temporis Ro-
mae circumferti spectandum puellam octennem, cui ab origine, cura, tibiae, & pe-
des decerant, cæteris membris recte consuetudinis, vt figura III. demonstrat.

Aliquando autem Natura varijs impedimentis agitata就是这样 tum in vitro fabricabat
cum femoribus, & cruribus integris, praeter pedes, qui nulli in partu conspicie-
tur. Hanc enim infantis conformationem Jacobi Rufus in suo opere de conceptu,
& generazione hominis proponit: dum testificatur in interdum confpicatum suile
infantem iustam alioquin, & perfecìt totius corporis formatur sed solis pedibus ca-
rentem. Deinde hoc estus virium imperfecto feminæ affignandum esse arbitra-
tur. Effigies autem huus monstri in figura III. adieratur.

Præterea non est in dubium recuandum, quod, sicuti Natura interdum va-
rijs oppræssâ impedimentis, nec crura, nec pedes in facibus procerat;
pariter aliquando ab alios caulis filmulata, sexum cum vnico tan-
tum cruræ, & pede gignit: vt accidit Mylenæ, anno Salutis
supra sexquiillisimus quadragefsimo octauo, mensce
Aprilis, authore Licethene, vbi natus est infans
vnico tantum cruræ, & pede praebitus, cu-
inus iconem lectore iœncæ in capite
quarto huus Historia.
III. Iuuenis Galla fœmoribus, cruribus, & pedibus carens.
Vlysis Aldrouandi

III. Infans aevi Iacobi Russi.
ATVR A in fabricandis humanis foetibus si aliquando varias committere aequa tamen ratione impedita, ne intentionem fine adeo quis valeat, et in fabrica antecedenti, de humanorum foetuum pedibus obseruatum fui; non est tamen credendum hoc in foetibus beli luarum continere minime post: quandoquidem variis exemplis, & casibus offendemus Naturam paritiatione in pedibus Brutorum conformandis errata committere: cum Apodia, nempe pedum defcetus in Brutis etiam animalibus locum habeat. Etenim Albertus meminit Hirci cum pedibus tantummodo anteri oribus nati, quaapropter posterioribus carens, gradiebatur quidem, sed partem postieriorum per terram trahebat.

Apodiam quoq; Historiographus memorat vitulum ex vacca natum foetibus anterioribus carentem, qui natus est anno super foemillimifimum quinquagéfimo foeto, Ianuarii mense, in Pagq quodam episcopatus Diligenfis, qui vernacula lingua Obenhauufen appellatur. Hic vitulus quamvis anterioribus cruribus careret, nihilominus, ut referit Author, copore eretico, tanta velocitate currebat vt alios vitulos in curfu facile superaret.

Non diffimilum vituli iconem damus numero 1. qui nuper afo pedibus anterioribus ortus eft in agro Bononienfis, cuius occasione inuoluta bouillifoetus, & eius fitum in vtero observauimus, die decima teria Ianuarii anni super foemillifimum nonagéfimi secundi.

Fetus igitur bubulus duoob membrai inuolutur, quorum altera interna, & altera externa dicitur. Haec inter se crasctitio discrepant, nam interna est val de teniens, cum a peritoneo foetus originem ducat, quod vasa vmbilicalia foetus te git, immo a corpore egrellum, & tandem expanfum foetum inuolutum, & pluribus redun dar cortyledonisibus, qui nil aliud sunt, quae portiones quaedam carnis subfiantiam, & quasi figuram renum aemulantes. His carnis vafa vmbilicalia, ad haere cent delata per hanc tunicam, & diuerfa tanquam fbræ venae portae per mesentrium.

Altera tunica craschior est, ortum ductis a membrana carnofo, qua pradictis omni bus portionibus carnis adnauetur, portionem quamdam in vnum omnis, cum uimentum carnis inuolutam in unumque quoniam tunicam interna, unumque eam in quas membrana externa portiones quaedam in unumque inuolutam, atque haec carnis extramcus veluti aspernum habentes, quo tunicam externam refciunt, in qua membrana externa portiones quaedam inuolutam, quibus tenacissime in ueritatem, & coharet.

De fitu quadrupedum in vtero verba fecit Aristoteles in Historia Animalium, dum scriptis fitum corum in vtero effe extenfum, quod tamen in bubulo foetu falsi effe committere. Quandoquidem in matrice ita gestatur, ut spinam dorfi flecham, & gibbosam habeat, genibus flechis, & cruribus anterioribus decufatis, quando tamen festus bubulus est perfecius, nam quem hic damus imperfecius erat. Caput quodammodo ribis finituri pedis incumbit. Dexter verò pes verfus ventrem fur sum est refulutus. In poltica parte crura omnis sunt reflexa inftar canis humi jacentis, & dormentis, et sub ventrem anterorum refulutus. Cauda inter crura retra fta, Vngulae tenellae, & nius inftar candidis. Vafa vmbilicalia, que ab Anatomieis duobus artieris, & vna vena conftare dicuntur, in famil foetu duex ve noscpienfium uerba, quae in unum principio definunt.

Interc foetum, & primam foetum tunicam maxima copia humoris continetur pipi tos vificidi, & lenti, itaut digiti adhaerens vix abfergi posse. Est autem hic humor materia vrina, & aqua languinis, foetum nutritiens, qui ex vefica per vraham in hanc capacitatecem descendit. Hae enim humiditas de industria iti a Natura de tinetur,
Vlysis Aldrouandi

1. Vitulus bipes.
II. Canis bipes cum Cynomazo.
III. Canis leporinus bipes cum Cynocephalea.
Monstrorum Historia.

vit in illa embryon innatans ad perfectum partitionis tempus commodius in vtero retineri posset; namque ille humor foetus pondus quodammodo elevat, et suffinet, quo effufo, necessariam efft, vt foetus subsistat, et in corpus vteri decidere posset, grauitates ponderis prenat, confequenterque exitum humilet.

Hic autem nonnulli dubitant quomodo hoc humor vix naturam fapiens facili posset contineri, cum sua acrimonia tenellam foetus ceterum lactare posset. Sed adhuc reconditum efft, quod hac materia minime actis est nec biliola, sed tantummodo crassiter, quia aqua tenuit, et etiam utretasque in eo, quod in utero foetus pondus quomodo crearetur, unde necessarium est ut foetus subliret in corpus vteri, dein passa gravitas foetus pondus praevis, necessariae divisionis tempus commodius in utero reconditum.

Hic autem nonnulli dubitant quomodo hic humor vix naturam fapiens fatis faciliter posset contineri, cum sua acrimonia tenellam foetus ceterum lactare posset. Sed adhuc reconditum est, quod hac materia minime actis est nec biliola, sed tantummodo crassiter, quia aqua tenuit, et etiam utretasque in eo, quod in utero foetus pondus quomodo crearetur, unde necessarium est ut foetus subliret in corpus vteri, dein passa gravitas foetus pondus praevis, necessariae divisionis tempus commodius in utero reconditum.

In matrem coformationem monstrum pedum deficat, proponuntur speciandae icones monstricorum animantium, qua ad nostras manus pertinereunt, et sunt proprie icones canum bipedum, qui quas pedibus anterioribus nati sunt. Prima figura erat canis ex generi fagacium albo, caffanceo, et coloris fagacis, qui in primis ortus postrerorum, pedibus anterioribus carens, trahit tenoris, postierioribus tantum nixus incedebat, et hie delineatur in iconi II. cum cynocephalia, nimium cum chamaneo nigro.

Alter canis bipedis icon est canis leporini, vt in figura III. conspicitur, ubi cum cynocephalia, nimium cum ofyride Loebellii pingitur. Erat hic canis coloris albi natus in Gallia, nimium cum Lugduni.

In genere felium id accidisse intelleximus ex Clarifimo Liceto, qui retulit, Pag. X. in Collegio Rauenate felem inter multos catulos, vnnum enim in venere bipedum quomam cruribus anterioribus carcerat, et foramen oris propo gulum habebat, auribus quadratis, sed breui temporis spatio interius tradit, quomam, cum prioribus carcer pedibus, ad hauriendam lactis alimentum repere non poterat. Hactenus de quadrupedibus bipedibus natis feruus habemus. Modo notandum est, quod aliquando animantes sua natura quadrupedes, tripedes nascuntur, et cum fertur, cum Natura impedita in vtero quartum pedem foetui addere non potuerit.


Ceterum id nostra arte accidit in Canis, albo, et scuro colore praeclito, quem delineatum speciandum exhibemus, cum cynocephalia, nimium cum Nafturcio Loebellii, quernammodum figura V. ostendit.


Tandem hic pullus reclus flabat, in utroque doloribus, licet vnnum ex tribus anterioribus effet manca, carcerat enim pede, cum alterpes anterior humanum pedem amularetur, pedibus tamen posterioribus equinisi, ut in figura VI. appareat. Triduum vixisse Fincelii retulit, quipolpea extinctus in triuio futum latus.

Dubitatio circa humo rem foetus.
III. Mulustripes.
V. Canis tripes cum Cynocardamo.
VI. Pullus equinus mancus.
VM pedum multiplicatio in foetu humano, homines quadrupedes esse po- fse, animaduer tendum est quod homo quadrupes aquino- tatione incurrere poe s, ideoque nostra intericit prima fronte hanc ambigueratem patetacere, vt deinceps lecli clarius cuadet. In pri- mis homo quadrupes appellatur pur gradicapiens, quia imbecillis cruribus nonumus fulenterus, manibus, & pedibus more quadrupedum incidit.

Deinde iconographi, ut cunctis inimicamento mutuunt, & concordem matrimonij anorem, virum, & voarem, vno tantum corpore, & quattuor pedibus pinxitunt:

vnd etibudam Poeta huc aludens canebat hunc in modum.

Efficium hominem vir, & virum amabilis vnum;
Sic homo si quadrapes, quia fut antebipes.

Demum ex falciculo temporum collegimus, quod aetate Mauritij Imperatoris, natus est pur quadrupes, non quod quattuor pedes, & duas manus haberet, fed quadrupes nuncupabatur, quoniam manus formam pedum amulabatur, praefer- quamquod more quadrupedum gradiebat.

Item, Conrado Gfnero authore, anno salutis supra lequimilisfimun trigesimo primo, inuentum est nonum tuto corpore humano, vagibus aquilinis, in salutu Hanesbergo Mfnias barbarum sub- flatum, & pilis crifiam referentibus, & prono rri quadrupedum profecebeatur. Qua de re quis affere poterat huc fuisse infantem expulimento, nullo docet ete factu qua quadrupedem, nec loqui didicisse, confuentam eruefse, & in illis fyluofis locis, fructibus agrestibus, & Feraturn indulgentia nutrimentu fuiffe.

Pariter Alberto Magni temporibus duo homines nimirum mas, & femina in ne- moribus Germania, more Quadrupedum incedentes reperti erant perhibentur.

Ceterum cui hoc mirum non videatur, cum anno clapfo Bononiam peweirur homo mendicissimus, qui non quadrupes gradiente, & huibus inceffus prana covenfium conformatum in caula erat, quia nullo modo fo fe erigere poterat.

Cum haec venit tres foetum humanorum quadrupedum intellectu expressi sint, aduertendum est in nullo horum foetuimmo foetem fententiam esse collocandum: quandoquidem, du de pedum in humano foetu multiplicacione agimus, foetu in vtero formatim cum braehis, & cruribus, fed ejf foetam germinat, vel alia ratione multipletatis intelligentus.

Nam Iulius Obfquefus narrat Quod olim, P. Aftracan, & Lehi Confulibus Ameteri natus est pur quadrupes, & vnico tantum brachio, cuius iconem Lebor in capite quarto huibus Historia inuentit.

Pranger, in quotientiam eifdem Iulij Obfquefantis, Apio Claudio, & P. Metelio Confulibus, Ameteri infantem tribus pedibus oratus est, reliquis partibus totius corporis recte confeitutis, ut in hac figura 1. confpicari licet.

Pariter ex relatione Iacobii Ruhi, anno salutis supra lequimilefimum quinquagefimo fecundo, in Anglia, non procul ab Oxonia, puella duos nata est quattuor brachii, & manibus, ventre vno, & pede vna integrata, fed in vna parte duce erant pedes, & in altera vtais tantum pedes porcules confpiciebeatur, itaut tribus tantummodo pedibus referre ciff.

Infuer puionales natos cum quattuor pedibus plurcs in campum affcrres poe- mus: properequod Licothenes exhibet foetamquam infantis fignarum nati anno ante partum Virginis centefimo sexagefimo fecundo, Terni fedinici, qui quattuor pedes, & totidem brachia habuerit. Idem Licothenes, anno ante Chriftium naum centefimo sexagefimo, meminit infantis cum quattuor pedibus Cere nati. Ergo eodem, anno ante partum Virginis centefimo trigesimo tertio, puella quattuor pedibus pradata vita ciff.

Y y 3 Cate
I. Puer tripes.
II. Infans quadrupes Ruffi.
Cæterum anno Salutis millefimo quadringentésimo decimo tertio, in Boiaria Aquilonari inter duo flumina, nempe inter Danubium, & Alemanum, natam est pucellam cum quatuor pedibus, & totidem brachij. Amplius anno Salutis supra fequinquimillésimum vigésimo nono, in Germania, Iouanum Pontanum tradit, referentem Parceo, die nona Januarii infantem quaternis pedibus, & totidem brachij conspectum fuíisse.

Anno quóque supra fequinquimillésimum trigésimo sexto, in Agro Tigrinó, ex Licofhenus, natus est infantis biceps quatuor pedibus. Biceps pariter, ex codem Author, natus est ex vixore fabriferarji die vigésima septima Decembris anni supra fequinquimillésimum quinquagesimó quinti, in Pago quodam non procul ab Adorfio oppido Vortlandæ quatuor pedibus, & totidem manibus, abfó; nota fexum probante, cibus loco umbilicus erat procreatus. Demum Terracine quadrupedes orti esse furentur. Nos autem hoc in loco iconem spectat nati Romæ exhibebimus; ut Iacobus Rufus relictus, cæteris partibus corporis recte conspexit: vt appareat in figura II.

Quadrupes autem ille puer natus Mauritii ætate quem Licofhenus in Historia memoravit, quatuor pedes non habuit, sed quadrupes fuit nuncupatus, quoniam, more quadrupedum, proficisceret ubi ob malignam partium posteriorum conformitatem. Qui plura huíus generis exempla videcre cupit, adeat quartum caput huius Historiae, ut de multiplicatione brachiorum in equibus verba fiunt.

**MULTIPLICATIO PEDVM IN BEL-LVIS QUADRVPEDIBVS.**

Emonstrificis, seu geminatis pedibus Brutorum dicturi, primò de Equo tanquam animali nobilissimo differemus. Pedes igitur hujus animantium quatuor esse debent, cum inter quadrupeda secundum Latinos, & inter Austrícos secundum Graecos colocentur. Ceterè, si hic animalia pauciores, vel plures pedes furentur, id in genere monstrorum reponendum, & Naturæ erratum appellandum erit. Et quamuis duo equorum genera apud veteres, & nuperos quosdam Authores, nempe domésticos, & ferus reperiantur; nulli habebatur in genere, & ferum pereiperantur; nulli tamen legimus, ut aliqui perperam voverentur, ferus à doméstis multitudo pedum diferepare.

Erasmus Stella doctírum Plini-fecutus, hodie in Bruxellae equos sylvestres verba re duxit. Grecsis, neque, vel ad Latinos, descripserat equis doméstis pariuit, non multitudine pedum, sed solo dorso ab illis differentem: cum equi feri dux ad insidendum incepit habercnt, & nuncum sicut sedes reddidit poñit.

Iraq quidam pedes in equis multiplicaretur, procubulibus tales animalia in curru pernicifissimos appellare poñimus: nam eum suà natura in curru dux adeò velox, vt in epigrammate Archite equus omnium velocissimum dixérè; innum, quid Aquila legatur; cum fìt hacáuis omnium velocissima Iimmus Oppianus verba faciens de eis Iberius tanta celebratus cos esse prodiit, ut Aquilae tanummodò cum illius, aut Circi Accipites nuncupati certare poñimus. Rursum Fheimer cursum pernicifissimum equorum Erichthoni filii Dardani expressurus ex vento Aquilae conceptos esse finxit, quin ventum à vehementissimo Aquilæ volatu nomen fìbi comparis. Finxit etiam à Podarge equorum celeriter Bålum, & Xanthum eòs Achillicas praflantamim, dum àe per florulenta prata paceretur, ex Zephiro venlo suffe conceptos. Pratererquamquod Podarge quoque à velocitate pedem nuncuparet. Ímno Varinus Podargem Harpyam esse duoulgat, ex quâ poscit qui illi procreati suffe furentur, à qui autem poscit, qui eam cum ventis pernicitate volabant. Pariter apud Síthum Italicum codem modo Pelorum equis ex Zephiro conceptum esse legimus.
I. Equus quinq; pedibus.
Vlysis Aldrouandi

II. Equus octo pedibus.
Monstrorum Historia.

His de pernicitate equorum expostitis, aduertendum est, quod si Natura quatuor, quinque pedibus alios addat, dum in præocrandis beliumus festibus impedia errat, tantum abeit vt velociores reddantur, vt portius in cursu admodum tardi euadei, quoniam, vt potest fieri opinio, quinque vel septem pess illius adhuc effet impedimento, quorumpermiscitatur affequi possent.

Equo quinque pedibus natum referunt Historiae, & in prima annis Mundi oitigentesimo vigesimo nono supra tria millia, & ante partum Deiparae Virginis centesimo trigesimo quarto, natus est Rome equus quinque cruribus fulitus in Equilibris, Equilibris enim est mons, & visum Romae ita nuncupatum, quoniam ibi abae, & excubre Regis Tulli est, qui illum montem Vsbi addidit. Praeterea alius equus huius conditionis anno Salutis supra fequlmillestium quinquagesimo quinto Benevoluciorum confpectus est; nam quinque pes vnâ cum crurie pocticis potius, quam antee pedibus erat additvs ut in icono I. conspicitur.

Verum vertere historias vagari non debemus, cum nostra est etate, qua octo pedibus prædicae Romae fuerit conspicua anno nostra Salutis supra millibus, & sexcentesimo trigesimo quarto.

Etenim quidem doctuaria equa calcem in urbem ferbat, quæ equum octo pedibus conformatum enixa est. Hanc diligenter ali, ad prolem servari, & ali admissarium statuum tempore admouerint Eratnumfis Cardinalis Franciscus Barberinus iMusaum, & Charlotum munificentiam ornatissimus Princeps, & diligensissimus rerum naturalium indagator, qui dum opulentam doctrinam suppcitae, in presentis, & posterari aetatis beneficium, condit, ab Urbanio VIII. Patrono Pontificio Summo, in litteris multis reparat, & maximo nequitiam degenerat.

Hac equa tandem grauida pullum elegantem octo pedibus referunt, ut etenditur in icono II, cum Clarissimus vir Honorius Beatus in medica facultate praefatissimus per humaniter nobis impetus est, ut rarius habique Historiae monstrum inferre possemus. Quumus postmodum equa perierit, & pullus ob incuriam cudendum, ut intelleximus, ex lapus Teerti sylvestris officinibus, & extinxis.

Ad familia bubulam, mentis, & sermonem nostrum sì convetamus ilium quoque monstrios huius genera carere non inueniemus. Habeamus enim ex Contado Licosthene, quod anno Salutis nostra supra septem illis quinquagesimo primo, Baflax Rauracorum, Bos quinque pedibus visu est, qui a Circulatore quodam, quibus gratia, circumducatur: nam quinque crus vna cum pede adeo humero dextro pendebat ut veluti appararet in icono I.

Adiambus pariter in Historia Animalium fatetur se vidimbo bovem quinque pedibus prædicit, necnon cum erat numquam persquisitum ad eum quinque pedibus incurreret. Nec hanc aliam mirum videri debemus, quia propter quos annis elapsis veritatem faceret, & neque ad circulum circumforaenccus, quae vacam octo pedibus integratam, lucrì cavis, circumdactarum. Quam tandem magnus Hestoriae Ducie vendidit.

Amplius anno Salutis supra sephiqulmillestium quinquagesimo secundo, authore Licosthene, in vico Thuringiae, natus est vitulus sexfipes, nam vnum anterioribus, & alterum posterioribus pedibus in uero Natura addiderat, praeterquam hoc monstrem maclam carinex uxor latus dextrum gestabat.

Deinde anno Salutis supra sephiqulmillestium quinquagesimo sexto, die tertia Martij natum est monstrem referentem vitulum cum sex pedibus, gemino capite quorum alterum Orientem, alterum occidentem spectare videbatis, & tres pedes huie, & tres alteri capitii ingegant, si veritatem Licosthenes affectus est Nos in præsentiam damus iconem Vituli hexapedis, nempe sex pedibus natum, quorum pedum duo ad graduum omnino in mixtus a tergo pendebant, veluti pingitur in figura II, cum Origeno Heraclieico.

Alium vitulum septem pedibus natum vidimus referentem quodammodo monstro bicipor, quarnus vnum tantum caput haberet, tergoris tamen aliquæs apparatbat diuino, & ex parte qualibet fìa pendebat caudâ. Posterioribus pedes habebat quatuor, anteteriores binos, nam septimam ad fine cerucis uortum ducabant, ut pictura
I. Bos quinqu pedibus natus.
II. Vitulus hexapus facie agnina cum origano Heracleotico.
III. Vitulus septem pedibus natus cum Trifolium luteo minimo.
Monstrorum Historia. 543


Non valde diffimilis Vitulus referitur septempedibus natus est Callifiin Polo nia, anno Domini sesquimillemium & ducentefimum, intra die octauam Natalis Domini, fed quoniam praeter multiplicatos pedes gemitui quoque habebat caput, ita, vt monstrum bicornor referret, de hoc monstro lectum in proprio Capite ageretur.

Dum hic describeremus, natus est in Agro Bononiefi, felicitatem anno supra millemimum, & sescentefimum quadragefimo primo, vitulus octipes sine collo, quorum pedum quattuor partem posticum animalis quadammodo gemituam fulciebant, cum duabus caudis, duobus partem anticum fulciebant, & relqui duo a cervice enafebebant. Huius vituli exuia feruatur in exiguis Clarissimi viri Ioannis Antonii Godij Chirurgi, & Anatomici celeberrimi. Nos quoq, in Museo Illuifirsimi Senatus Bononiensis duo vitulorum spolia feruamus, quorum alter Pentapus, alteratem hexapus crat.

Hinc ad gregem Ovis examinandum fi defcendamus, inueniemus apud Licioftenhen, quod, ex Liiuo, anno Mundi sesquimillemium nono supra tria millia, & ante partem Virginis, centefimoomallemium quarto, Agnus quinquagesim Gedem pedibus referitur natus est Apeuli, sed praeter pedum fedidatem, erat etiam biceps. Alum bicripitem Agnum, fed octo pedibus, & gemituam cauda natam memorat Aenianus, sed quia inter lectum hoc monstrum humana voce suisse locutum idce fabulosum esse extimauit.

Nos hoc in loco lectori Agnum octipedem spectandum proponimus, paucis ab hinc annis in Agro Parauino natum, cuius iconem Dominus Francifcus Riccius Pauinus nobis publicandam dono dedit. Hic Agnus erat totus niger, dorso dupli-cifi simul coniuncto, binis caudis, auribus tribus, pedibus octo, quorum tamen duo ex principio doliei enafebebant: quemadmodum in figura III, exprimitur vna cum Plantagine minore Dodonei.

Item in Pago quod dami Sugenhein nuncupato, qui ad Argentinifem Episcopatum spectat, duabus ab Argentina milliariis, anno Salutis supra millenimum, & quadragintegesim omnium sesquimillemimum, Porcus sex pedibus iuxta mentem Licofthener, natus esse peribebat.

Viri quoq, ade digni nobis retulere, Canem sex pedibus Ariminii suiffe natum. Id solum a veritate recedere non opinare, cum nuper Bononiae Canis octipes ex genere fagacium in lucem prodierit, nam partem posticum animalis sex pedes, & partem anticum duo tantum monitient. Hunc canem monstrarum vna cum malo canino Lobelli, nempe cum mandragora pingi curauimus; vt in icona V, confpicitur.

Modo ommittimus, quod, ex Licofthene, anno Domini supra sesquimillemimum quinquagesimam fecundam, in Albus Ludowici Dheither, quodam demotica felis in terris lebeu, enixa est catellum vivum octo pedibus referatum, & monocelphon fed bicornor in vitruic. lexus, de quo poftica inferius, nimium in Capite de monstris bipedibus vna cum Plantagine minore Dodonei.

Praterea dum Historiam Quadrupedum Digitarum spectaremus, natus est Bononiae Canis octipes vitruic. lexus cum duobus capitibus, & caudis, vertigo vero simul coniuncto non multo poti exuit in lucem felis femina hexapus, colore par- tim albo, partim atrocinereo, nam quadrus pedes partem posticum, & duo tantum partem anticum felis fulciebant. Huius monstrificis effe effigiam, vna cum Aculeogano, nempe Lugii in icona VI, damus.

In feris quoq, animantum monstruus huius generis aliquid obseruaua fuerunt. Legimus enim apud Conrado Licofthenem, quod anno nostr pars Salutis supra sesquimillemimum trigesimo tertio, Episcopizelzella Turgiaue oppidi apud Helvetios, dum Lepus graudibus exenteraretur, inuenitus es in ventre lepifeculus unico corpo-re, & capitae, quadrus tamen auribus, & octo pedibus, quorum quadra prouer trium
III. Agnus octipes
V. Canis octipes cum Malo canino.
VI. Felis fæmina hexapus cum Ælurogano.
Monstrorum Historia.

VII. Lepusculus octipes.
VIII. Capreolus hexapus cum Barbicapra.
Monstrorum Historia.

fitum occupabat, & reliqui quatur in dorso eminebant, quas alium lepulculum
representantes. Cum igitur hic monstruos lepulculus ibi à multis suifet vitus,
& obseruanus, Tigrorum poftea tamquam res admirabilis fuit transmissus:icon huus
lepulculi eft VII.

Verfatur inter genera Biflcorum quoddam Caprar genus, quas Plinius Capreas,
& alii Autores Latini Caprelos cognominant. Quamuis poftea Arifoteles has
Dorcades vocauerit; quam vocem deinde Martianis Latiné vSpauravit, de his al-
malibus loquens, quas ob elegantem maculas in delicis puellarum Romanarum ha-
beciabat, dum canit,

Delicium parum donabis Dorca(na) nato,
Laudatis soles hunc mitte re turbatosis.

Oppianus hoc animal plerumque dixit appelare: licet quandoque has capre¬

corses, quasi Dorcos ratione carminis nuncpauuerit hunc in modum

vós d árā xixússervit uixulósservit foravī

Et enim hoc in loco Oppianus Caprelos descript habentes corpus cerinum,
& pellem vndique maculatam, non aliter, atq; Pantheras: & propter ha animal eft val
dē elegans, neq; mirum eft: si om; referente Martianis in delicis suere; Virgilius

Capreolum maculis diffinéctum descriptit Ecloga seculiæ, vbi Corydon Alc-

xidi puerco duos caprelos prouertit hunc in modum.

Præterea duos cum suis vbbis ad receptam
Caprelos fparis etiam hunc pellibus albo
Bina die fecumbat ulla ubera, quos ibi feruens,

Seruius tamen, in expolitione huius loci, Caprelos albus maculis suterps ad
huc laetitiam interpretatur, nam tráde temporis poftea hunc colorem mutavit asse¬
rit, & macha minoris gratia eis incipiunt. Hec igitur libenter expouerit ad
maiores iconis proponendede intellecientiam, latae, in genere harum bestiarum ali¬
quando inuentus fuit Capreolum fenis pedibus, albiœatibus maculis elegantius à
Natura variis; infar Lycins Vnde colligendum eft hoc animal laetens suæ; erat
autem hexapuss ubera cum quator posteriores pedes, & duos anteriores haberet.
Exprimitur enim hoc animal in icones, VIII. vna cum Barbipatra, quam Herbarij
Regiam prati appellante.

Mulтипlicatio pedvm in Foet¬

Tibus AVIVM.

I in multiplicatione animantibus, vt alio in loco fuít enucleatum, numerofa
proceauatur monstra, necon in Oubis, & Capris Aegyptiis, quia
nostratibus suntue sundores; ideoq; eorum materia semimalis fuapte
naturá ad monstrisiam partacionem est propenfa, & difpofita, multo
magis in generen cundtarum id cuidentius patefiet, ob numero-
formam prolum, nam spepœ fapivers auos cum multis pedibus producuntur, quoniam
frequently congreguntur, & sapere concipien; hac de causa conceptus coharent,
cum propinqu_i instant, & albumina in ouis intermd continuantur, neq; vms intraeæ-
te membrana seseegantur; hinc pulli mofofifici producunt, multis pedibus, multis,
aliis, & capitibus integriati. Hoc afferfum primò in generen Gallinacea, deinde in
genere Anferum, Anatum, Columbarum, & aliarum avium manifeftare poterimus.

Naturae quius un Aegypti

Sætrum in gallinaceâ familia, magis, quâm in alio animalium generen copiosâ
monstra refulsaut; quaaproter horum aliquot icons monstrâs, quatuor multis
nos obferuarium, hoc in loco lectóribus fed étendas dare decreuimus, ne quid
huius historiae Monstrorum deft, tum etiam ut legentes varia Naturae miracula mèdi-
tari possint.

Primitus anno mundi Qüingentesimò trigésimo octavo supra tria millia, & ante
partum
I. Gallus quinquepes.

partum Virginis centesimo vigesimo quinto, iuxta sententiam Licosthenis, gallus gallinaceus quinquipedibus Cærefuit obseruatus, veluti in icone 1. depingitur.

Polydorus Virgilius in Historia Anglica scriptis mandavit, regnante Henrico primo, inter alia prodigia, quæ apparuerunt, gallum gallinaceum quadrupedem ortum esse. Id quoq resulit Licosthenes consignisse anno Salutis supra mille quinquagésimo, Deinde addit quod anno Domini supra millésimum quinquagésimo quinto, circa finem imperij Henrici Tertij Romanorum imperatoris, Gallina procreata pullum quattuor pedibus praeditum, vt figura 11. ostendit.
Monstrorum Historia.

II. Pullus quadrupes.

Mosterferas, & quadrupedes bestias huius generis multas nostra etiam aerate ob ferauaipus nem damus in iconem III. Gallum quadrupedem, qui pronerat ad ventrem vi, castanete coloris, supine ad vroppylon vi, coloris lutei intercurrentibus pennis castaneis.

Ala alba, remigibus viridibus. Atergore prope caudam pennae castaneae admodum longae pendebant. Cauda erat viridis, & nigra, crista duplex minime crevata. Pedes erant quatuor, quorum anteriores erant lutei, & perfecti, quales huiusmodi bestias competunt; posteriores imperfecti, & pallidi veluti pinguntur in iconem III. vna cum Aegylope.
III. Gallus quadrupes cum Aegylope.
III. Gallina quadrupes cum Siligine spica mutica.
Rufus obseruata fuit Gallina quatuor habens pedes unique, nimium totum corpore colore quodammodo ferrugineo. Pedes erant luceti, & praeë à Natura conformati, nempe eo modo, qui in iconice III. conspicitur.

III. Deinceps multae inueniuntur bestiae huius generis, que pedibus malè conformatis, sed potissimum tripedes nata funt. Siquidem Licosthenes meminit galli tripedes, vaecum multis alijs pullis nati in Brutia, anno Mundi septingentesimo sextagesimo octauo supra tria millia, & ante partum Deiparae centesimo nonagesimo quarto veluti in iconce V. ostenditur.

Amplius
VI. Gallus tripes cum Gramine Alopecuroide minore.
VII. Gallina tripes cum hordeo.
IX. Sceleton Pullastrri tripedis, cuius tertius pes quinque digitis erat referatus.
Monstrorum Historia.


Contigit quoq. nobis videre annis elapris pullum ab uno recenter exclusum tribus refertum pedibus, & tertiun pedem habebar; veluti ex vtophygo natum: qua propter moliftificam varietatem delineari curauimus, & pictum in icone VIII. damus. Immo non piguit pro tan deudentem exhibere fecit ton Pullaffri moliftifici, & superius pullo ferre similis, nisi quod in tertius circa pedem natus quing. digitus erat infraictus, ut in icone IX. monftratur.

Neq. volumus nominare memoriam Galli tripedis viui dono nobis dari ab erro. Alceus, & perhumano viro Francifco Scuerno Philosophico, & Medico,institutionis Doctore, anno Salutis Sui fupra milium, & fexcientefimu trigefimo quinto, qui prater duo perfetos pedes omnibus gallis communes, terrili veluti ad podice nonfacentem ex digitis integralem habebat: quemobrem cum gallinis permiferi non poterat; cum tertiis perfexactctos illi ad congruum effect impedimento. Quapropter in aternum Donensis monumentum, haec bellaum viuis coloribus delineatam in Mufaeo Illufriflifiimus Bononiensis feruandum locauiimus, & ei letton eiusdem galli tripedis appenfun (nuper enum perijet) quilibet hoc publicum incufsens Mufaeum inuifat, & admirati poterit.

Practerea nolumus etiam praetermittere pulcherrimam moniftifici Caponis iconem ad nobis obferuari, qui alium fortet inter bellias tripedes enumerandus effe non videbat, cum prater duo perfetos pedes, duo oblongos digitos adiunctor habebat: nihilominus in vivo animali hi duo digitii adiuncti, & dextra curri adnata tertium quomodo pedem repreffantabant: quomodo in icone X. exprimitur, quia cum Bromo, feci Aenea tertiri.

Posteaquam de multiplicazione digitorum in pedibus Brutorum verba interfum, non est omittenda obseruation pullicenitri pedibus quing. digitis in vtopoq. pede infructum, quam in icone XI. damus.

Hoc pullicen confirmare quidam obseruatione Clariffimi Liceti, qui retulit, quod anno supra millefimum, & fexcentefimu vigefimo quarto, Patauij, famula deplumans gallinam reperit quing. digitos in vtopoq. pede curis, quam in icone XI. damus. Antequam ad familia gallinacea dicere damus, nolumus silentio inuoluere gallinam Moniftificam, quae hodie tanquam res merito admiranda in aedibus Illuftriflimi Fuluij Antonij Marefcalchi Bononie Senatoris Prudentiflimi alitur. Hac leuco- phthl effe coloris ad luteum tendentis fine cauda, & creata, ritu humano, depositis ad calcem coxendicibus graditum, ut in icone XIII. apparer : que hoc in loco recens fenda effe videtur, non quia moniftificis pedibus fite referta, fed quia ait modo incedere non potef, ob prauam partum inferiorum conformationem. Nam Clariffimus vir Ioannes Antonii Godius in administratione anatomicâ non vulgariter eruditus, partibus huius gallina diligentiter pertractatis, & examinatis, coxendicibus inflo longiores, & ofa anonyma male conformata reperit: quamobrem haec beftia podice terram verrere, & quodammodo recta incedere cogitur.

Post quem fed plurum capabortis, ut Illufriflimus Ioannes Francifcu Marefca- cuchi, Senatoris fratcr nobis perhumaniter retulit, hocqu inde provenire arbitratur: propter malum in pridem partium conftitutionem, nec non fcrii longiores obseruationes dum haec beftia inconcinne identidem mouetur, tunc facile abortionem incurrit.
XI. Pullicenus quinq; digitis in vreo; pede.

XII. Pullus tripes cu quinq; digitis in tertio pede.
Vlysis Aldrouandi

XIII. Gallina monstrosa Illustriissimi Senatoris Marescalchi.
In Anatum quoq; & Anferem genere monstra non dissimilia aliquando inuenta sunt. Nam Iulius Cæsar Scaliger in Commentarijs ad libros de plantis Aristotelis adscriptos, meminit Anaticulae altero crure carens nullis extantibus alterius veligijis; & Ioannes Baptista Porta in Magia Naturali prodidit vijam effe Anatem parum quadrupedem lato rostro, & præs partes nigra, extremam haute, capite nigro, oculis cinereis, nigro circulo collum ambiente, alis, terto, & cauda gricantibus, pedibus haute inter se non procul distantibus, quæ adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam in genere Anferum, aliique identidem naturantur, membrorum numero, vel conformatione aliqua disjectantes.

Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagésimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anfer monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quæ adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam ingegne Anferum aliquac identidem nasciuntur, membrorum numero, vel conformatione alienantibus, & Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagefimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anfer monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quae adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam ingegne Anferum aliquac identidem nasciuntur, membrorum numero, vel conformatione a reliquis disjectantes, & Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagefimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anfer monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quae adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam ingegne Anferum aliquac identidem nasciuntur, membrorum numero, vel conformatione alienantibus, & Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagefimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anfer monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quae adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam ingegne Anferum aliquac identidem nasciuntur, membrorum numero, vel conformatione alienantibus, & Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagefimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anfer monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quae adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam ingegne Anserum aliquac identidem nasciuntur, membrorum numero, vel conformatione alienantibus, & Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagefimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anfer monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quae adhuc Torgæ afferuerat.

Neq; cui mirum videatur, quoniam ingegne Anserum aliquac identidem nasciuntur, membrorum numero, vel conformatione alienantibus, & Etenim anno Salutis supra fessimillimum nonagefimo sexto, referente Licosthenes, in Pago quodam Sagheua cognominato ad Epicopatum Argentinensem spectante, Anser monstra forma inuenta est, nempe quatuor pedibus, & duobus capitibus, cum dupli excrementorium exitu. Albertus quoq; factetur, in synonymous Anatem parvam quadrupedem, alis, terto alis, nigro circulo collum ambiente, alis, rergo, & cauda nigricantibus, pedibus inter se non procul distantibus, quae adhuc Torgæ afferuerat.
XIII. Anser quadrupes cum Althea palustris.
XV. Columba quadrupes.
XVI. Columba quadrupes alia cum Cannabe.
Monstrorum Historia

plano capite. Inter Columbus cyprias plano capite aliquando nobis contingit confpicari vnum monstrificam, cui color ex anachthino erat caudicans. Auis erat quadaformo bicorpor ex vnum nimium alio par pedum emittens, cum duo reliqui pedes alteri corpori perfecto famuliarentur. Capitis colori anachthino alius color punicus erat immittius. Pedes palidii rubescebant, vngues nigricabant.

Hac in icone XVII. obseruantur, ubi pingitur vna cum Araco.

In reliquo Auium genere cum omnes fnt ouiparæ, non eftin dubium reuocandus quod monstró partus aliquando contingunt Nam tradit Aelianus, referente Porra in Magia naturalis, sub quodam Regem vnum quadricorpora ficam. Nos in praefentia monstrificam uenem in praefentia Cardeculium spedandum proponimus. Hoc autem genus avium non est notissimum, sed in iconem Carduelium spedandum proponimus. Nuper etiam Bononia accidit, ut Illustres Matronae ouum patoconex in incubatione defumptum, & perforatum, curiose data acu dilataverunt, sed quadrupedem, & bicorporum pulmifericar & monstruofo pauone territum cum pulmo abiecit.

Causas defedus, & geminationis pedum in fetibus Animantium indagare in praefentia quodammodo vanum est; poteaquamin Rubrica caussiberunt, & defedus partium inquiri posseunt. Nihilominus in gratiam Lectoris semper illuc confugere debeat, nonnulla tantum peculiaria attingemus. Primo quoad defedum, Monstri Genitores in memoriam reuocandum, qui aliqua partis mutilata quandoque, non fecur non monstruós partus edunt.

Vt plurimum tamen Authores causas partium mutilatarum non modò ad materiae defedum, sed etiam ad langüorem facultatis formatricis referunt. Etenim, cum pars feminis definita ad procreationem membrorum deficientium defittatur temperatura, quam Natura partium procreandarum expectatur, tunc foetus mofrofi fiunt. Deinde, cum calore nimo vteri virtus illius feminis dissolutur, quæ etiam aliæ feminis portiones, suam vim retineant. Præterquamquod, ad mentem Aristotelis, inter hæs causas immodicus calor feminis eft connumerandus. Tandum non sunt posponendi morbi, quibus aliquando foetus in vtero correpti aliquam partem iam genitam amittunt, & hac ratione mutili redduntur. Immo reuocanda est in mentem anguftia loci, propter quam interdum mutilata partes evadunt.

Præterea causa multiplications partium Authores plerumq; ad vberham materiae feminalis reducunt. Inter eas monstri genitores non sunt prætempitendi; cum id manifestum est in illa ostipede equa, quæ nuper Romæ compreda ostipit pariter equam genuit, ut superior in iconibus monstratum fuit, quamvis potest id ex sententia Aristotelis non imperfì necessarium. Verum tamen vber materiae crudibus, pedibus, & digitis conformandis dicta in plures portiones divisa geminationem crurum, pedum, & digitorum producere folet. Licet interdum materiae seminales copiosa, & ad foetum geminos producendos definita, ob angustiam loci, pedes multiplicant, reliquo foetus corpore simplici; ut lector in Colombis possumo loco propofitum confpicari potest, quæ bicorporum foetum quodammodo reprezentat.

Nifi velimus affereere gemellos foetus in vtero materno ob vehementem aliqua concussionem quandoque; in vnum monstrum conglutinarium partes inferioris geminantur, & superiores vnum tantummodo corpus referunt. Hocq; in foetibus humanis spex contingere arbitramur; quoniam hi foetus in vtero situm non fempem cumdem furent.

B b b a Demum
XVII. Columba Cypria quadrupescum Araco
Demum inter has causas foetus excedentis penuriae materiae collocanda est, & quamvis hoc videatur absurdum: attamen hoc à veritate neutiquam est alienum; quandoquidem materia ad producendos duos foetus, quoad quantitatem, incepta, inopia quamquid paucis sit, & pro formatione unius copiosa, tandem unum tantummodo fert, scire quid fed monstrum gignit, dum curas, & pedes multiplicat, deinque partes superiores preter. Simplices generat, & sic deinceps illas causas in memoriam revocare debemus, quæ in Rubrica universalium causarum memoramus.

B b b 3 HOR-
HORRENDA, ET MALIGENA PE-DVM IN FOETIBVS ANIMA-LVM CONSTITVTIO.

ROCREATÆ sunt quandoq; à Natura tales in animalibus pedi formæ, vt spectatores earum aspectu deterrii fuerint. Consulit omnemus Infantem in Saxonia natum inversum pedibus, anno supra fecuimillefimum vigesimo quinto, vt Licolithenes duolgaui, necno Homines à Diuo Augustino memoratos, qui apud Hipponem nativi- fe perhibentur lunatus pedum plantis, cum dubius digitis in vroque pede. Item silentio inuoluerem puifonem natum anno supra fecuimillefimum fexagefimo quarto in Papauilla pago fecum milliaribus diftantia ab oppido Guiio, qui curibus carebat, fed à dextra nate duo oblongi digitis nafcebantur, & à finiftra pes imper- factionem fignificavit, & eius icon in capite quarto eius Historiæ monstratur. Imó reliquimus etiam infantem natum in Imperiali ciuitate Colonla, vt recitâ Schenchius, anno finiftus noftrae supra fexagenesimo, & quingenesimo nonagefi- mo fexto, die fecunda Maii, qui bene compacatus cruribus, pede habebat, ab illo ventre ad extremitatem pedis coeunuerunt, digitis pedis finiftri omnino de- ficientibus, quorum loco regioni calcis eunium pedis finiftri mafta quæ adhærerebat. Quoniam hi monftró partus, in comparatione ad illos, de quibus aeq- ruo sumus nullius fere sunt considerationis.

Ad horridiores igitur pedum conformationes recenfendas fi accedamus, prima fronte incidemus in Textorem, qui narrat vetustiffimum quemdam nomine Marin superba corporis parte fuisque humana, & inferiori fuiisse equina, quia curibus equi- nis natœ esse perhibebatur; quamuis alij tradiderint hanc ideam curibus equinis effe crediturum, quoniam omnium primus eum equis confensdiffe diceretur; vtcinquifi procreatio rœm crurum, & pedum Brutorum in foetibus humanis nonef propofita, explodenda. Siquidem Plutarchus ad mentem Ariftotelis prodit puellan nomine Onofeelin ex Afina natam cruribus tantummodo sui, relinquiprepe- rimente impacentibus, Michaelis Perpinaceo, ferum humanum pedibus caprin- is in lucem exuuerat. Item ex Caio Rhodigino habemus, quod apud Sybarinm ex Congresiuus Pateroris, & Capella, inferioris humanis pedibus capritis emergit.

Præteurae anno supra millesimum, & quadragefimum nonagefimo tertio, puella in fupra foetum humanum cruribus, & pedibus caninis peperit,


Item Volaterranus in Commentarijs Urbanis fcripsit, «tate Pius Ter- tij Pontificis Maximii, foctum non valde difcrepantem à praedictis in Hetruria, ex muliere, utpæ inquit, & cœ per comprefsa, egreffum fuisse, & propertea hane, expiationis gratia, ad fummum Pontificæm foetum deferunt. Interdum etiam nati fumur monftrô parte pedes alterius animalis habentes. Näm in Germania propè Lan- ferburgum oppidum, in finibus Heluetiorum ad Rhenum humen fuit, anno faltius foetum fupra millesimum, & ducentesimum fepuagefimo quarto, puer pedibus anferinis à Conrado Licolithene natœ effe perhiberent.

Nos hic damus monftrum hermaphroditicum curibus, & pedibus aquilinis refoetum, cetera humanum, quod forte qua comprehendi non posset, Sagittis fuit.
I. *Infans partibus inferioribus caninis*.
II. Monstrum hermaphroditicum pedibus aquilinis.
Monstrorum Historia.

573

Solent Authores animal ex tauro, et equo proceratum Hippobouem appellare: quamobrem placuit iconem huius bestiae pedibus monstrificis genita presses, quoniam Ioannes Baptista Porta in Magia naturali retulit ex Gefnerio, ad radice montis speciungii in Riftia viuim fuisse equum ex equa, et tauro progenitu.

Posteaquam de pedibus monstrifico herno habuerunt, nolumus silentio inuoluere partum felis horrendis pedibus editum anno salutis nostro supra millenii quinquagesimo quarto. Publicat enim Lapisfennes in opere Chronologic, quod Basilea aluit domi sambuciam secundissimam, quae postquam plus annis nec non annis suos in cetero mundi tempore editum, et contra naturam aliam matrum catulos decurarum crepitare, quod relicuis merito cornipes erat appellandis. Siquidem Natura in conformatione pedum huius animalis quodammodo solipedes de bifulcos producere voluit, de monstruosum pedum formaturum effectit, et pingitur in icono III. F, cum varfara, quam plantam Botanici ungulam cabalinam appellat.


Neg: hoc aliqui mirum videatur: quandoquidem anno supra millenii vigesimo sexto, mens Iulio, in Patavina Ditione, prope oppidum montis Ilicis, in villa, cui nomen est Amolaradiena, referente Clarissimo Licio, vius est felis, cum humanis cruribus, quae animal parti potius adharentia trahebant, et monstrum in Vrbem Patavienam delatum, tandem in flumen proicitur. Itaque inter alios catulos muis mnis partu in lucem emisit, inuentus est unius duobus pedibus monstrucorum refertis, et quasi in spiram reflexis, vt in icono III. monftratur.

Erat enim, iuxta sententiam Lapisfennes quadrupes, capite sedulo humano, barba, to, et cristato, pedibus posteriore aquilinis, et anterioribus fe de comnina, cauda canina, corpore giluo in flauum declinante, feriatis infollita, homines fugiebat, et latebras quas habebat, sed cum ad cibum capiendum, neque cogit, neque allici potuerit, paucos post dies interit, eius icon est VI.


Monstro Phycopolos in Problematibus scriptur religit, ex femine corrupto interdum monstra proderit, sed per femen corruptum non profus putrefactum intellexit.
III. Hippobos pedibus monstrificis.
III. Felis monstrofis pedibus.
V. Equus pedibus anterioribus humanis.
VI. Monstrum varietate pedum horribile.
DE MONSTROSA CVTIS

CAPVT. VII.

ITIA cutis multos deturpantia fetus aliquando ad colore petuntur, D nimium quando ex parentibus albis Aethiopes, & vicinim quando ex Aethiopibus infants orienti. Deinde ad hanc vitia reducuntur foetae vollopi, qui natura sua leues, & glibri esse debent, in modo, & Emineniam quae ad carne, & pelle integritas, quae aliq
do ex cutis hominis, & aliorum animalium dependent, & tandem inter hanc vitia laceratio, & nimia duurties cutis foetus recenfetur.

Quod colorem cutis aduertendum, et quod interdum ex Genitoribus nigris infants, & vicinim ex parentibus candidis foetus nigris prodeunt. Quandoque

dem prodidit Heliodorus Persi Nam Aethiopig Reginam ex Hidus marito pariter Aethiopiam albo colore infignem suceptisse, quoniam in congregi fuis oculis, & intento animo, oppositam venulae Andromedae efficiem inuerterit, E contrario narrat Hippocrates Principem quandam mulierem, quae alba erat, ex marito pa

riter
Monstrorum Historia.

I. Infans Aethiops, & Virgo villofa.
Vispanta

Cur filig

Anis autumnales

Aurage morbus

Vetus luste coloris

Genef. c. 27.

I.

L. 13. der

Anaal. e. 2.

Hominum

Villaforum

Varia historia.

Causae septus hirsutus.
II. Puer villosus instar Ursi.
ATVR A ex abundant recemento, virtute formatrice valida, in fo-  
tibus varias carnis, & curis appendices, galeam, pallium, & capitatione  
parens, & alias monstricas curis eminentias format, quae post-  
modum ex carnosa, & membranae substantia integratur; id aut-  
tem ortum trahere ex xebere feminis recemento coegimus, quoniam  
mulieres huiafmodi foetum efludentes vix villam  
ichoris, at suci copiam em  
iitt & infantes his membranis involuti subhantia, dum nafuntur cundens m oris,  
perculum incurtum, nisi quarn  
numam ab huiafmodi membranis liberentur. Hinc  
Leinus Lemnius prodidit infantes interdum monteros in auras vitales  
egredi, dum vita quadam membranae cucullum monachici simulante capite  
teclo ortuntur; quamobrem, authore Ganaerio, hoc foetus membranum inuolucrum  
reritos in adulterij subfcionem aliqutodr traxit.  

Demin Obstetrices, & alia mulieres clinaire ex huiafmodi vitis membranis  
foetum rubicundis, ut Leinus refert, bons, & ex nigricantibus mala praefagiter fo-  
les. Hinc natum esse illud gallicum prouerbum peribent. Il est monteiffe.  
nimirum natus est cucullatus, & sadagium profferur deillo; cui ex fententia omnia  
cadunt. Propetere obstetrices, apud nonnullas Nationes, ha vitas, & galeas  
foetum membranas caro preto vendunt Adoucatis, quibus adiuuari opinan-  
tur. Immolim Antiqui his virtuten admirandam attribuebant, quia Anto-  
nium huiafmodi cucullu celebrem prodidit.  

Edrop infans huiafmodi galea inaditus,  
vna cum cadem foetut separata in figura I. offenditur.  

Praterea, annotante Fincellio, ut fcribit Licofthenes, anno Christi pare Virgi-  
nis supra fefqui millesimum quinquagesimo tertio, Brempyrgi Marchiae vrbe natus  
esse peribetur infans circumflua, laxis, & membranae mole carnis ita induus, ut  
fo galo militari germanico tertio, sem peribent. Nos huiafmodi formam indu-  
nti pallium appellamus. Huius infantis effigies in figura II. exhibetur.  

Infuper alia appendices, & eminentiae carnis formam alliarum rerum reprefaen-  
tantes in foetibus oberueate, sunt innumerab. Schenchius meminit infantis venus-  
i, & elegantes, qui supra podicum appendicem inftar farcinis adnatan habebar.  
item memorat puonem natum Coloniae, anno supra fefqui millesimum nonages-  
ismo septimo, apsectu pulcherriun, nisi quod in cerucie duas continuas appendi-  
ces carnis, inftar duoram ororum, ex vtero matris retulerat.  

Similiur apud Subalpinos, referente Ambrosio Pareo, in Quiero oppido duobus  
millaribus a Turino distantia, anno falso supra fefqui millesimum quinquagesimo  
octua, die decima (septima Iunahri), boniflua mulier editid foetum quing;  
cornibus veluti arietinis refturrn; pratera infans a fumma fronte ad occiput,  
& totum fer podicum, oblongam carnis appendicem capitium multicros aemulantes gefitbat;  
deinde circa collum alia substantia carnosa taqnum collare subucula voluebat.  
Praterquaquod digiti manuum erant vnci, & popiles a genibus occupabantur:  
crus cum pede dextro rubescebat, cum reliquum corpus colore bsetico effet ref-  
turrn. Hie foetus magno clamore in lucem efiit, cuius ad Principem subalpini  
ritati, ut testatur Pareus, varia tum Aulicorum, tum aliorum fuerunt iudicia. Effe-  
gies monftri in icone III. exhibetur.  

Pratera Stetini infans in lucem eft editus anno supra fefqui millesimum quin-  
quagesimo quarto, qui habuit in vertice maffam carnis, imaginem praebo  
figuris, & in cerucie caudam carnosam albeboentem, fedi initar caude muris, cuin  
iconem Lebor in tertio capite huia Historia inueligabit.
I. Infans cucullatus, cum cucullo membranaceo a foetu separato.
II. Infans pallio carnoso indutus.
Hoc etiam in loco recentius est homunculo Indico cum substantia carnosa ad pechus pendente; hic Bononia transiens anno supra sexagimilisnum nonagenesimo secundo, tanquam monstrificus ad Clarissimum virum Vlydem Aldrodomum du-

tus fuit. Satura erat sefium docantum, & inter os, & aurem dextram, duplacem carnosam molem habebat propendente ad pechus, quorum, vna nempe ori proximior erat altera superius, & auri adharebatur. Item simili caro laxa in humerum deuolvabatur, & villis quibusdam erat tecla, fucti, & alia. Sub mente, & circa initium thoracis alia maxima moles carnosae, & latissima enaefcens, & primi humeri tegens deorsum pendebat per torum feré ventrem extensa, deinde à mammis ad axillas dilatabatur. Crasifudto molis carnosae erat femidigitiz, manibusque furtum attollit, quia cutis, nonnisi in suo eortu, adharebat. Praeterea pars illa corporis, qua ad humos modi materia carnosa, & membranae tegebatur, admodum caloris pertientem; ideoq; credendum erat ventriculi codionem ab huiusmodi calore iuvari posse. Hic homulus monstrificus in icon IIII. exhibetur spectandum.

Nuper etiam in ciuitate Olypionensi antiqua Regum Lusitanorum fedante, anno salutis post millenium, & sexcentenium trigesimo, ab honetis parentibus in lucem prodixit infans armatus: quandoquidem varice cutis, & carnis appendices, ratione figuræ, illa arma tutelaria repreffentabant, quibus se homines ad bellum profedere solvent, immo, eadem materia galeatus, & ocreatus erat: qua propter omnes spectatores in maxima traxit admirationem.

F Amplius variis temporibus pueri sunt puellæ cum appendicibus carnis informibus, quemadmodum obseruavimus Pillo puero Friburgi nato anno quinquagenario, obfessum vultu, cum mole carnosa, & dura in fronte, & occipite, cuitis icon capite tertio huius Historie inquirenda est.

Item anno post millenium, & sexcentenium octoario Hagenoe Alariae, re- retæ Schenchi, infans maculis optimæ constitutur ab utero matris exitur, prater labium superius, in bucus interitus caruncula infans probocidis crat adnata. Simi- liter anno post sexagimilisnum nonagenesimo tercio mensis Septembris, emersit in lucem puero cum portione carnis circa collum, & alia carnosa mole supra caput. Tigitur quod, Hermaphroditus est editus, anno post sexagimilisnum decimo nono, qui circa umbilicum rubram carnis maffam habebat.

Ceterum animaduerendum est, quod aliquando haec cutis appendices cum fo- tibus etiam bellinis in lucem prodeunt. Sicquidem anno post sexagimilis- num quinquagesimo primo, ut annotat Licoflhecnes, in vico Turtingia, natus est vitulus sextipes cum maffa carnis ex lateribus depen- dente. Neque renotandum est in dubium has omnes factas cutis appendices ex purgamento, seu recrimento materiae feminalis generari, quea poetae iuxta variam materiam dispositionem, varias etiam figuras fortuitur, ut paulo ante fuit expositum.

CVTIS
III. Monstrum capitio carnoso.
III. Homuncio cum substantia carnosa circa pectus.
Vulnera naturalia vocantur in Teratologia, qua à Natura factibus adhuc in utero existentibus insignuntur. Quandoquidem, ex Licothene habemus, quod anno salutis post septuagimum annum factum est, quinque crania in utero existentes, utrumque in utero et in partus exsolvit. Non enim praebuit ventre, sed quasi in utero partus aperit. 

Infuper Schenchius memorat, quod anno salutis sextum post millebium, et factum est quinque crania in utero, et partus aperit, et quinque crania in utero existentes exsolvit. 

Meminit quoque Licosthenes: nati Venetiis orec pluris harciicum, qui ob alia multa faeciora, non fuit proprium conspectus. Iterum Licosthenes memorat alium foetus, natum post septuagimum annum in partu, utrumque in utero existentes, et partus aperit, et quinque crania in utero existentes exsolvit. 

Hactenus de membris peculiaribus foetuum vulneratis diuturnum, sed maius se referat per aculum. Quando totus cutis Ambitus liceratus apparet in infante ab utero egrediente. Ideo etiam in Saxonia, mens Februarii, anno Christi quadragesimo quinto post millebium, namque membranae corporis extant, et admodum formabat, quae membra procreari. 

Parentes etiam monstrofum horum foetuum in causa esse solent, dum plagis labrantur, et foetus ad modum procreant. Quamvis sic referita sit angustia loci, sed frequens motio partus, et factus sunt e libris, sed membrum infantium tenebantur in modum lacteare potius.
Monstrorum Historia.

I. Infans cute lacerata.
II. Equus cute lacera.
Monstrorum Historia.

Ab his causis non sunt arcenda mulierum purgamenta, quae tempore conceptionis fluentes. Quandoquidem si Genitores hoc tempore in prolem incumbant, impender periculum, ne monstr huus generis procreentur. Hac enim fuit opinio Clarissimi Patris, & aliormi dotissimorum Virorum, quia, dum sanguis impurus huic maffae permixtur, hici non potest, quin aliquis monstrufus partus, & potissimum plagis affectus emergat.

Demum Parentum imaginatio sive vigilantium, sive dormientium in tenello partus corpulo valde operatur eo potissimum, quo membrorum fabrica constrictur. Etenim si mater aliquem multis confusium vulneribus videretur, vel si gladii aciem imminentem obserueret, sese vndique laceros, vel aliquo tantum in loco consopium parere potest. In quibus generibus pluries, necfita labis ad formam oris leporinis, eo aestimata, & ore fixo pulmones crescent, quia ex terroribus aut subitus leporum speculibus mater utero gestante perturbatur, aut quoniam eum leporum audiolae appetent. Equum postea laceratum, & superius monstratum potius omoem quam monstruosus sufficat affeceramus.

MONSTROSA CVTIS DVRIITIES.

INTER cutis dehonestamenta asperitas, & duritieis collocantur, quia pellis, cum sua natura levis effe debeat, aplusenim, seu duritiam fi a natura nainlefeatur, procedebit, & aestimabitur. Nam aliqua accidiss Agendi Senonum, quae Celtica est metropolis, Ioannes Georgius Schenchius recitavit, & simul foetus ab effedu lithopedion appellavit.

Hic foetus a matre defuncta exemptus fuit, & eius fitis in vtero, erat penis phreaticus, facie ad thoracem affixa, sussitus ad nates genibus, ideoque patulae, retiniae, & refima conplecta sunt. Offa capitii tenera, & firma, nec non influer in cornicitatione, cute captis multis in locis pilos, caput in finitiis brachium ipsum, venae, & arteriae adhuc ore fascia, ut nec superius monstratum, nec inferior, nequeque in lateribus. Adutum brachium ad umbilicum extendebat manum, genus, tibia finita dextris incumbebant, quibus tamem erat, ut naym, & forma, nec non infigitamina adhuc constringerant, ut licet apparenter inter se distincti, nihilominus in vnum, & idem lapideus corpus concrucerat. Dextrum brachium ad umbilicum extendebat manum, & pedum digitos inter se compactos, & lapideos, quia dextris suitis alius cubitus extensus, qui vel ex ore, vel ex sotum aliquam feminam, vel qui instatiri, velqui eosque dehonestamenta, vel qui inter se distincti, nihilominus in vnum, & idem lapideus corpus concrucerat. Dextrum brachium ad umbilicum extendebat manum, & pedum digitos inter se compactos, & lapideos, quia dextris suitis alius cubitus extensus, qui vel ex ore, vel ex sotum aliquam feminam, vel qui instatiri, velqui eosque dehonestamenta, vel qui inter se distincti, nihilominus in vnum, & idem lapideus corpus concrucerat.

Pica morbus gravissimus.

motus infantis celfuit, & dolores facti sunt miiores. Quibus om nibus attune fuerunt Obiterices, quae certissimum puuerperium expectabant.

Patiens ludibrio huius fuitura oppriffa, triennium decubuit afsidine conquenses de tumore, de duritate, & de torrinibus alius neceon de grauiillo ponderare, quod ob variis motum, modò in hanc modò in illam partem decumbens: hac de re hunc tumorem quibuscumque medicis, & Chirurgis tractandum exhibebat: ideoque se aliquo maleficio laborare afferebat.

Postquàm defuncta fuit, acccrfìi fuerunt Medici, & Chirurgi qui aperto mulieris abdomini, feirrhofum tumorem inuenire putabant, & nouacula fecando portentosam, & gyspsem in noleuis inueniendis insans ille in orbem complicatus in lapideum contueruer erat.

Causa autem huius lapidefcentis foetus referri poterit in intertemperiam, & praestate fupinationem, quia hic foetus lapideus non ab allia potuit prodire caufa quam ab illa, ex qua in humano corpore lapilli proceruantur. Hec autem caufa folet esse duplfts, nimiram materie caufa, & denfa, neceon calor, feu frigiditas excedens; quandoquidem calor partes teniens diffolicit, & crafiores in duram materiam converteretur. Pariter in articulis podagricorum materie dura, & tophiaca coercit, quae poeta per ab peeflus egrediur, vel operis chirurgicae extrahirur. Ita foetus in vtero lapidefcentis non alimìnde traxit origenem, quan ex materie generationis defina: quae crafia, fificea, & terreritis fuit, in qua vteri intemperies iufio calidior aegens, & partes teniens duris inpans in lapideum condensatur. Quamuis etia matrius constitutio fuito frigidior partes tenuior poffit exprimere, & crafiores, duras, denfas, & lapideas reddere.

DE MONSTRIS CAUDARVM.

CAPVT OCTAVVM.

Nprocreandis animantium caudis, Natura quandoq; in talia incidit impedimenta, ut cogatur, veluti in fabricandis aliis partibus expofitarum fuit, aut illam producere, aut illam addere animanti, cui non competit, aut cauda alterius fpeciei animalis alteram defumpe, aut caudas deformare, vel denique illas in animalibus multiplicare.

Cunctis notissimum est: homines cauda carere; nihilominus Annales Anglorum recitant quondam in illis Regionibus paruulos caudati inakens esse natos, sed hoc miraculo aderibandum esse arbitraturum: cum scribar Ioannes Maior in Historia Scotorum, quod Diuus Augustinus ad Rocheffriam transiens, a Diu Gregorio Magno in Anglifam mittit: vel Dei Evangelium diffiniret; fed Vulgus, ad interfitionem, caudas pecisui in virum iussum procecut, ut vteri intemperies iussum calidor aegens, & partes teniens duris inpans in lapideum condensatur. Quamuis etia matrius constitutio iussum frigidior partes tenuior poffit exprimere, & crafiores, duras, denfas, & lapideas reddere.

L. de gen. Sco.


Verum tamen hic veritus Poetae in memorato foetu veritatem affequi non poterit, quoniam partes superiores illius foetus erant admodum deforms. Schenchius quod exhibebat iconem puisonis Coloniæ natij, anno poft fecundum librum non gessit.
Monstrorum Historia.

mo septimo, qui præter multas partes mirabundas suo loco ensarratas, in parte posteriori superbam positionem caputemque possidet quam infra.


I. Serpens cauda compressa.


D d d 3
Vlyssis Aldrouandi

II. Lacerta bicauda, tricauda, & quadricauda.
Monstrorum Historia

III. Lacertus viridis cauda duplici.
Vlysis Aldrouandi

III. Effigies spolij lacerti viridis cauda geminata.
Monstrorum Historia.

In genere Lacertarum quodam species recentur quæ Lacertus viridis, seu Lacerta maior appellatur, quoniam in comparatione ad vulgarem Lacertum duplo, vel triplio maior esse videatur. Græcis χαλεπρα & Nuperis χαλεπετα propter colorum viridem cognominatur, Bononiæ Ligure, quasi Ligure dicitur, forte quia in Liguria animaliæ huius genera frequenteri prosequantur. Sylviacis postea hunc Lacertum opionamachum à superanidis, & impugnandis serpentinibus indignat, nec præter rationem, quandocumque haec bestia naturali infiniti serpen tes adoritur, & cum illis acerimine prælatatur, cum ruricola hunc à Serpentibus fæ cium læpè obstrenuuateneour. Itaque e hoc genere animantium unus cauda monstru sse bifurca ad nofas peruenit manus, quem delineatum Ledrei exhibemus in icone. III.

Et quoniam hoc animal ob venustatem summopere placebat, fuit exenteratum, & diligenter exiccatum, quod adhuc in Museo publico appensumetur. Quo circa huius etiam ipsi exiccati effigiem in museo inuentam ob caudam geminatam proponimus in icone III.

Viridem cognominatur, Bononiae Ligurio & Nuperis, quod abve ec lecte viride futuruntur,quia in Liguria animantes huius generis frequentiores proueniant. Sylviacus ophiomachum a superandis, & impugnandis serpentinibus in eum læpis procreant, nec praeter rationem, quandoquidem haec bestia naturali infiniti serpentes adoritur, & cum illis acerimine prælatatur, cum ruricola hunc à Serpentibus fa cium læpè obliteraretur. Itaque e hoc genere animantium unus cauda monstru sse bifurca ad nofas peruenit manus, quem delineatum Ledrei exhibemus in icone. III.

Circa caudam diu non esse immorandum arbitramur, quoniam haec causa peculia res ex unius talibus superius explicatis elicendæ sunt. Nam si defectum caudæ repulsamus, læpis confpicabimur canes cauda carentes alios simplicium pro creant; quamobrem hæca coincidet cum illa, quæ ab genitoribus monstrofis differentibus. Nisi velimus hæc effectum ad inopiam materiæ, & ad formatrices labefactatam referre, quam omnium in causa defectus caudæ esse profunt; licet inter dita materia inopiam, & virtus operantis languorem hujusmodi monstrofis effectus generantur, quia materia ad formam talis partis succipiendam esse inmonitor. Si quis autem seire cupit causas propter quas aliquando cauda humana foctu monstrofis adiuvat, ad caufas fædarium cutis appendicum confugendam erit.

Circa geminacionem caudarum Ioanes Baptista Porta in Magia naturali ponit. Et quoniam haec causa peculiarem ex unius talibus superius explicatis elicendæ sunt. Nam si defectum caudæ repulsamus, læpis confpicabimur canes cauda carentes alios simplicium pro creant; quamobrem hæca coincidet cum illa, quæ ab genitoribus monstrofis differentibus. Nisi velimus hæc effectum ad inopiam materiæ, & ad formatrices labefactatam referre, quam omnium in causa defectus caudæ esse profunt; licet inter dita materia inopiam, & virtus operantis languorem hujusmodi monstrofis effectus generantur, quia materia ad formam talis partis succipiendam esse inmonitor. Si quis autem seire cupit causas propter quas aliquando cauda humana foctu monstrofis adiuvat, ad caufas fædarium cutis appendicum confugendam erit.

DE FOETIBVS AB VTROQV E GENITORE DEGENERANTIBVS.

CAPVT NONVM.

VAMV IS multi fuerint Authores, qui monimentis mandauerint partus Genitoribus diffimiles non esse inter monstra collocandos; nihilominus facere non possimus, quin monstrofis formes appelle mus illos, qui naturæ Genitorum non sunt confimiles nostro. Quamvis enim monstrofis formes appellemus, si alios simplicium amplum ideam, volat interdum duo sua copulari simplicem ampulum referentia, quæ geminatas caudas procrearet profunt. Quamvis etiam materia conf orniatione caudæ definita in duas vel tres partes divisa hanc caudam multiplicationem producere valeat.
monstra appellamus, prolem id esse nostri haudquaquam discendum est: cum enim est corruptum creator feminem, non infuper ex utero creatur, sed ex alio, quemadmodum quod excrementum consilerti, ut quod ex hercre, omnium vero eiusmodi ex corrupte creari feminem hinc indicatur, quod ex non corrupto creari tale Natura Hactaque, quale illaque, de quo feminem generale prosteri, Exemplo gratia, si de equo equus, & de homine homo.

Practerea huiusmodi res Genitoribus diffimiles ad Genitores postea comparati non mediocrem spectatoribus parint admirationem, quac conditione monstra carere non debent. Quapropter Ouidius (lecet fabulosum sit) Alcidamantem admiraturum introducit, quia pro corpore filii columbam exeuntem observavit his versibus.

Liber 7. Megam. As pater Alcidamas placidam de corpore natum:

Varia in vero mule vis generant.

Typ. 8. Alcæus Aurelianus, Marcellus, Paeacus, & alii nuperi Authoris fonte digni retulerunt mulieres saepe, quae mures, subbubones, talpæ, echinos, ranas, lepuculos, feles, aflacos, crucas, polypos, hirundins, lacertas, ferpentes, porcellos, &c, aliando accem fæce, & interdum line fæce peperentur. Etenim anno Mundi olingentes entemis septuagefimo quarto fupra tria milia, & ante partum Chrifti parg Virgins oltuagefimo nemo, initia bellæ Mæfrici, Alcipe mulier perfit eletaram, & quodam ancilla fenepentem, ficti Licofthenes admonuit.

Nos vero meminimus legisse honestam quamdam matronam fætem subito gliri occurfu perterreftant, loco humani partus, glirem enixa mesie. Et Conradus Licofthenes recitat historia mulieres, quæ in agro Confiantiens leonem peperit, fed hoc animal erat humana facie fæce reftant: hoc de ad hunc locum spectare non videt, cum hic partus æ parentibus prorsus non degeneret. Verum enim Author alibi meminit nobiliss matronæ, quæ in Argoa Helvetia leonem valde similem fecut leonino enixa eft; quem partum contigisse annus miliefimus dentefimo septuagefimo septuagefimo ducem, & in Chronicon Helvetiorum recenset; quamvis alii Istorici in aliud tempus hunc partum reiciant.

Pariter, ex Ioanne Georgio Schenchi, Margarita Herkelin, cius Pafstvienfis, anno miliefimus nonagefimo, monstnum ab humana natura prorsus difsimile in lucem edidit, quod infuper animal formam potius Cacodemos quam alterius bellucræ reprefentans, quodiam showing, ab vero existit, conclue locifimis cuius pererat; ideoq; mulieres clinicæ, convocatis in subsidium vicinis, comprehensum interceperunt.

Infuper multæ mulieres canem enixa pererat. Primitus id accidit Brixio, anno Salutis post miliefimus, & quadringentesimum septuagefimo primo, & alia mulier Ticini fecum peperit. Rursum anno Donini post miliefimus, & quadringentesium septuagefimo odauo, Maiolus annoante, mulier nupta duos edidit canes, & sequens dic tres alios, non tamen omnes viuos enixa eft. Tandem Volterratus fec vidisse teftatur diploma pontificium in expiatione multieris, quæ canem pepererat.

Dinotho quoq; in Aderfarijs tradit, quod impendente bello Syllano, mulier fecus, pro infante, viperam in auris vitales edidit. Id accidisse refert Licofthenes anno mundi olingenentem septuagefimo fecundo supra tria milia, & ante partum Chrifti parg Virginis oltuagefimo quinto, & cedem anno in Hetruria Clusius, mater familias viuum fermentem ab vero exculteritis, qui iuifus Arufpinum in fluuium deiectus aufera aq; na natura. Quicquid non erit admiratione dignum si Lucanus fcripferit fermentem ab alio muliiebri in Vmbria ægrefsim effe. Vnde de hoc monstrofo part Poeta loq; uncis fccinct.

Matrem.
Bufo caudatus ab utero mulieris egressus.
Bufo cauda

Quamvis ante hoc tempus, nimium anno salutis noster peo se fessquimellefsum

trigefimo primo, ex cedem authore, Augustae Vindelicorum, mulier ferpentem bi-

pedem, & porcellum enixa sit.

Quod haec tenus deartial dimilli in humano genere observaturum, in brutes quae-

que licet meditarium, quasi Schenchio, in agro fenegaliani Piceni, Vacca ferpe-

tem mira magnitudinis edidit, capite crassiori, collo oblongiori, & corpo cani

fimi, sed rotundiore. Hunc edidit cum bos confuerata rupes effe, quasi exteri-

ra magna edidit magnum. Interim ferpons cauda posterosis vacce pedibus

circumdatos, os ad ubera admoerat, tandem exugit, deinque bouerclita ad vicinas fyluas aut fugit. Vbire autem, & illa pars erat, quam

fperitus cauda tetigere velut adutafita, & nigra permanerant. Hoc Patrofer fe

vidisse affirmat (quia in armento bos factiturur) immo boe boue pau-

lo post vitulum esse egresitus narratur.

Bahuinus quod in Appendice ad Roufietum dividit gane Vacce historiam a

Clarinimo video Furce Platero fibi communicat, que fecetona vna cum vitulo

enixa est; quoniam Vacca diffolubilis partus impedita, cum ferum communicat

pa
cere non poëter, nihil grandis passa, post tempus aliquod, rufus conceptus, & exa

tempe, vitulum vnum, & fecetona prioris vituli peperit. Mirandum efse potui

feor sex corrompentam a vacca perferreat, & denuo offus prioris vituli retentis, con-

cipere: Verum hoc monitum non prorsus diffimile genitrici videtur; propterca-

quod, quamvis non effet vitulus, offa tamen vituli esse ferebantur.

Vacce duo

enixa est ferpentis.

Vaccus duo

enixa est.

Sed prorsus admirandum, & matri diffimile fuit monitrum ex vacca natum in

Burgies Hispaniae loco, anno salutis post fessquimellefsum nonagefimo septimo,

vt Ioannes Georgius Schenchius promulgat. Vbire vacca marnem, & faminanhu-

manos ferus fuis membros recte formatis distinctos enixa traditur. Hoc cunetis,

& ftupori, & metui fuit maximo quoque Archipiscopus illius loci loci huiufmodi  

fe
cetus ad facris fontis lauacrum admittere noluit.

Infuper Ludovicus Celeluis feribit, referente Pareo, fe legisse in probato quo-

dam authore, aliquando ex quo natum esse lemnos inaculis planè, & inimica ex-

ditionis animal. Tandem Ioannes Baptifta Porta in Magia naturali pronuncia-

uit fe Romanus vidisse canem ex lupa procreatum, qui partus non videtur esse admo-

dum admirandum; cum inter lupon, & canem non magnam differinam cadat. Sun-

ent hac animalia diversae quidem speciei, sed fcelent effe illa, ex quibus prodeunti

animantes, quibus biggerentes, & tertia speciei effe nuncupant.

Horum monitorum causa inquirente, fi petamus Calium Aurelianum, is cum

L. 6.

Plateario scriptis mandaturo mulieres cum ferum humano interdum Bufones, & alia

huus generis animantia enixi, fed huus monitro fcepcionis causam non affi-

gnant. Docto quidem Platearius illa praedicta, quae ad menfes provocandos com-

mendatur, edecere quoq: Bufoenem fratrem Salernitanorum; quemadmodum a lij

lacertum fratem Lombardorum cognominat: cum mulieres Salernitanae

plius Bufoes, & Logobardae lacertos vna ca fceoibus enimatur. Idcirco Salernitar

in conceptionis initio fuctur ap], & poti bibit, vt huiusmodi animali interit, ante-

quoa fecus humanus viuificat. Atque quin de praefidis ad educandas, vel necandas in vre

ro ftimulis bellis, legenda fuerat carmina in fontes Ipadoson conscripta; quae fic se

habent.

Prooecat illa igitur muliebris menftrua pridem

Suppessi, & nimium si itis vt illa fumit.
Monstrorum Historia.

Vendricola, quae vetus vermes, pellit: qui per aliui
Lubrica, detectis qua via nota cibis.
Quin, et paulatim purulidem in mensibus ortus.
Serpentes uteris prospicilla fuit.
Monstra lactentorum sedam referentia formam
Longo (Nefar) etiam non minus arsa pedem.

Huiusmodi animanties in muliebri utero generati non est difficile, cum notum sit
ex semenarum purgamentis in terram proiectis, et uteriorem putredinem acquirere
tibus, et serpentibus, et bufores procreari. Hinc Ioannes Baptista Porla in magia
naturali monimentis mandauit posse etiam in utero fimiilia animalia gigni, quoniam
purgamenta retenta ad altiorem putredinis gradum accedunt. Id igitur contingere
folet mulieribus impuro sanguine ob prauum viiiSlum redundantibus.

Nifi velimus causam huius monstrofi partus non in primum, sed in secundum sem-
men emittimus referre, liquedem nobis perfuademus ex primo Semine in utero de-
posito partum vndeque integrum resulfa; cum deinceps error a secundo Semine
proveniet; quod ex excellentem nactus putredinis aliquod abfurbum animal pro-
creat, quare Mattheus de Gradi in parte secunda ad Almanforem scripsit quod-
dam ex matrice mulieres exiuiffe, et quidisse.

Denem congrues 네fandus, nempe humanus, et belluius ab his causis non est
remouendus; nam, quamuis Philosophus hunc admittere aliquo in loco non videatur,
nihilominus alibi scriptum reliquit animantes diversae specier tempus grauiditatis
aliquis modis sequentes habentes, et congrueantur, procreare possit. Praeterea quod
Plutarchus philosophus non vulgaris pronunciavit, ex permixtione hominis, et
eque suo tempore venuftam infantem natam esse. Praeterea dispositione varorum
partum respiicientium est consideranda; quia uterum vaccinis, quaod locum, hui
mani foetus capax esse potest. Alias deinde causas huius generis potest Locror in
Rubrica caurarum unaerem inquirere

DE MONSTROSA ANIMANTIVM
STATVRA.

CAPVT DECIMVM.

VANDO monstrofam animantium flaturam hoc in loco memoramus
non proceritatem Gigantum, neq paruitatem Pygmgorum intelligi-
mus, qui ferme ex natione Gigantum, vel Pygmaor nem procreantur;
cum de his in capite primo huius Historiae verba secemus. Sed flatu-
ram cuius quam animalis infolitus, et paruitatem, et magnitudinem inclinante
sermonem habemus, qui partus ex Genitoribus constantem, et vul-
garis flaturae orti, et crescentes similis flaturam non adequant, vel illum su-
perant. Similes enim multitum admiratiem spectatorem paruint.

Confuli igitur pratermittemus puflones cum magnis capitibus naios, qui in
Rubrica fediamentum capitis sunt collectandi. Scimus enim ex Licofthen, quod in
agro Piceno, anno post millesimum, et quadringentesimum feptuagesimo secundo,
natus est infans facie magnitudinis infeius, et Clarissimus Licetus faturet fe vidif-
fe Patauij, anno Salutis poft millesimum, et sexcentesimum vndecimo; puellae qua-
drimum maximo capite, nulla ad reliquum corpus proportione.

Modo, ad rem nostram redeamus, Valentiniini temporis, duo homines
quoq flaturam monstrof. fuerunt iuentiti, quorum alter in Syria supra omnes viros
eminebat, et alter in Aegypto infra paruitatem incommensurabilim vinchbat. Item Car-
rolus Quintus Imperator cum Bononiem ad Sumpio Pontifice Clemente Septimo
E e diade.
Hominès 

diadema Imperij accepturus peruenit, 

seruam à pedibus habuit monstro fore mag-

gnitudinis, vi in capite primo huius libri relationem fuit. 

Et Ioannes Georgius Schen-

chius narrat se nouiffé quendam Antonii Franchii origine Geldrun annü nonum 

supra trigesimum agentem stature propemodum monstrue, quia longitudinem 

septem pedum superabat. 

Pariter anno post fecundillesimum quadragésimo nono, iuxta relationem Lico-

fhenis,natus est in agro Tigrinno, Ditioine-kiburgenfi, 

Parochia Vufingangia, 

Maio mense, ex parentibus Ioanne, & Barbara conuigibis mediores, & vulgaris 

stature. Hunc puerum Parochii loci Baptismo expiavit, & Henricum appellavit, 

cuius postea incrémentum omnibus miraculo fuit,nam cum sex annis annos absol-

uit, proceritate adolescens annorum quindecim, equabat, nee non crassitie, & 

corporia superabat, voce magna, genitalibus audis, & pubertate hispida, nee 

terefficere defitis; Annos quingä, natus ingentia onera baualabat, & aratum infor 

minis adulti moderabat. Hunc omnes eius Tigrinniouerunt, & Gefnerus se quin-

quennam vidiffe teffificatur. 

Non dissimilis partus auper in Agro acropolitano, ex conuingibus vulgaris 

stature olitoribus in lucem prodidit, qui facro Lariice inunctus Andreas fuit appel-

latus, anno Salutis post millesimum, & sexcentesimum trigesimo primo mense Mar-

tio. Hic ipatio fequiannum altitudinem octo palmorum cum proportionata corpor-

ientia superabat, cuius increas omnium nutricum alimentum non sufficere perhibebat. 

Quod haecenes de festubis mafeulis expofuitis, de femineis quoq intelligen-
dum effe arbitramur. Legimus enim, sub lustino Thrace, mulierem quamdam 

cilicia fuisse aduictam admiranda stature, quia supera quaflomque; homines integru 
cubitum eminebat. Memorat etiam Dionus Augustinus mulierem Rome viam 

stature molis, ante num Varbs excididis Gothorum posterum. 

Ex altera parte nonnulli etiam viuinum monstro ob admirandum stature bre-

uitatem; liquidem atere Valentinianni, in Aegypto vir admodum puclus confpe-
cetus est, & Suetonius Tranquillus teffificatur Oetaianum Augustum aliando pu-

blice spectandum proposito voluntatem nomine Lucium honetio loco natum 
bipedalimnorem, & librarum feptendecim. Canopas, tefe Plinio, fuit in deliciis 

Julia nebris Augusti, quia duos tantum pedes cum palmo altus erat. Prateritis 
etiam annis, ex Historia naturali Eufebii teffificatur, homuncio optimè membris con-

fitutus in Hispania confpecetus fuit, septennis iam erat barbatus, decennis omne 
suum robust habuit, & filium genuit. 

His addendas est Nanus Illuysfimi Domini Caroli de Creugy vnnum, & quadra 
ginta annos natu, & tringia vncias altus, de quo in primo capite huius voluminis 

egimus. Huic non absumiles nanos maren scilicet, & feminam fratres Illuysfisi 
nanus Ferdinandus Colpis Patricius Bononienfis, pro fiumo Pontifice Copiatrum 
equitatum Praefcus in Comitatu Bononie, Eques focræ Religionis Sanclii 

Stefani, peptete permagna cruce insigniti, Bayuulliuus Civitatis Areitia, & Serenifi-
ni Ferdinandi viuesntis Magni Heturiae Ducis reape cubicularius, & vi prudentiis 
domù alite, quos ex inopibus parentibus cognomento de Baiatius iuf-
tiam tamen stature hominibus, in Comuni Banariae nuncupato Agri Bononienfis 
terram colonibus natos curat erudiendo, quoniam hos pumiliones ad quamcumqj 
obundam funtem hominem ideones obferuauit. 

Nanus nomine Sebastianius iam annum sexum supra viginti natu altitudinem 

trium dodrantum cum dimido vi superat. Nana alterius foror nomine Angelica 
im vigesimun tertium agit annum, & tamen eius altitudo tres tantum dodrantes, 

& duas uncias adequit. Praetera ambo ob elegantem partium proportionenom, brevi 
stature corporis congruum sunt admirandi quapropet viruqu, icones lectorispe-

ctandas proponimus. 

Ex al-
Monstrorum Historia.

Nanus Illustriissimi Equitis Ferdinandi Colpij.
Vlysis Aldrouandi

Nana alterius soror.
Monstrorum Historia.

Ex altrera parte in genere etiam Brutorum similes monstrosa flora quaod magnitudinem, & paruitatem contemplari oportet. Meminimus vidisse pumilos canes, & fleles, necnon pumiles gallinas, que ob crurum breuitatem ventre terram tangunt. Similes animantes Vulgus nanas appellat.

In genere Boum pumiliones interdum sunt conspecti, quorum iconem in Museo publico inventam lectori spectandum damus. quamuis aliqui Authores hoc boum dicant esse genus, quod Sellore tanquam equus admitterat.

Bos pumilus.
DE MONSTRIS BICORPORIBVS

CAPVT XI.

ÆQVI COA.

VONIAM hoc vocabulum bicorpor multos sortitur intelligens in nostra Historia, varios nominis significat; prima facie explanare operam prætium esse duximus, antequam ad peculiaria huius generis monstrum accederemus. Quandocumque monstrum bicorporis frigistari hoc in loco intelligimus, primò quatenus hominis, deinde quatenus belvinæ, & tertio quatenus media, nimirum ex humanis, & belvínis integrata monstrá complectitur, & quandoq, etiam illa, quà Lucretius corpórum binarum appellavit his verbis,
Monstrorum Historia.

Haec autem monstra inter se, ratione variae connexionis, discriminantur. Nāq;
alia iuxta partem anterioriorem, alia iuxta posteriorem, alia iuxta lateralem conglutī-
nata conpiciuntur, & tandem sunt, quae secundum nates, oppositis quodammodo
capitibus ad haecant. Praeterea differentiae, quae in monstris humanis huius nature obseruantur, in bellinis quoq, Lector contemplari poterit.

MONSTRA HUMANA BICORPORATA
VNICO TANTVM CAPITE
COPULATA.

Vita huius nature monstra olim fuifile viua Authores non proleta-
rij teftificantur. In primis Albertus magnus in Commentarijs ad
Aristotelem meminit monstri, quod quatuor habuit crura, sed hoc
corpus duplicatum a superfīna parte simplici regebatur. Itēm Petrus
Aponenensis in Commentarijs ad Problemata Aristotelis, memorat
monstrum in Italia obseruatūm feminei sexus continuum ad cauitatem vsque
ventris, deinceps gernnatum. Partur Augustinus Locis communibus recēnset
quoddam monstrum Auenione conpiciēt, quod a cervice infra bicorpor circunfe-
rebatur.

Retulit etiam Imperator natūm esse Neapolī monstrum ex meretrice morbo In
dico laborato, quod duo corpora vnico tamē capite glutinata represebant. Caput
erat maximum, cujus alerα pars effigiem vultus, alerα vero vnicae aerem exhi-
bebat, & cædererum difficelo, duo corda cum vnico ventriculo reperia sunt.

Caeterum, si per annos viarem viarem, monstra multo plura huius condi-
onis admirārīμur. Licòffhenes in primis exhibit iconem puellae natae Brēnae in
Italia, nimirum anno salutis post millefimum, & quadringle millesimum septuageno-
secundo, vnicum capite, & infernīs partibus gernnatis. At anno Domini post
fesquimillemimum septuagenosio octauo in Germania ortus est vniceps partibus
inferiebus duplicatis, cum multos alijs exditaibus monströs, quod à hunc locu-
cum spectare non videntur.

Amplius anno Christiīpārae virginis post sesquimillemimum trigesimo primo, pro-
pē Estaingam, infans vniceps quatuor auribus in lucem prodijit; cujus alijs partibus
infernīs gernnatis, cuius monstrei meminit etiam Pareus ordine aurium minimē gern-
nato. Rurūs anno Domini post sesquimillemimum quadragesimo septima Lōu
nij infants gemelli vnico capite conglutinati nati esse perhibentur.

His additur icon monstrīs foetūs nati anno salutis post sesquimillemimum sexa-
gesimono ex quādum mulieres Turonenses, quae pererit duo gemellos murū
fe complectentes vnico capite insigne, etiam monstrei scelentos Ambrosiīs Pareus
a Renato Cireco se accipierī fventur hoc autem monstrum in iconem L.xegebatur

Deinde anno salutis post sesquimillemimum septuagesimo nono, in Insula obser-
cuius Lacus Ditonie ferrariensi natūn obseruaurant monstrum vnico capite, cum fru-
ʃto carniς circa occupī, in ore duæ erant Lingua, quarum acutior lateri inside-
bat, vnico collo erat praeditum, cum reliquo corpore gernnato feminei sexus.
Hoc monstrum viues coloribus delineatum in publico mūsco vititur, etiam mon-
strum hermaphroditum bicorpor, & monocaephalon conspicitur.

Alīd magis monstrōrum describere, & representerе volumus natum anno no-
strae salutis post sesquimillemimum nonagesimo, mense Octōbris, ex agricolis con-
jugibus, in Pago Piceni Dīacessis Afinīnīs, huius monstrī constiutio erat tali. Ca-
put erat vnicum magnum, oculos prominentibus infałr oculorum Bυfönis, narī-
buses suffum repandis, ore patulo, & ad aures viq. diducto, more ranarum, fibris
narnōs infałr capillamentorum ex mento pendulis, criptis, & instinct suffum non-
nihil.
I. Infans geminatus uniceps.
II. Monstrum bicorpor vnicò capite valdè monstròso.
Vlyssis Aldrouandi

nihil contortis: ideòs; appendices carnos; barbam faryorum quodammodo anulabatur.

Ei vnicus thorax, venter, & vmbilicus erat, fed brachia quaterna, & crurato
dem habebat, neceon mammas tumentes. Brachia postica erant adeo breuiæ, vt
eorum digiti cubitos brachiorum anteriorum vix attingerent. Catæra membra in-
siora cum eœst duplicata fibi inuicem per diametrum erant opposita: quœcæra
nates, & pœdices ad latera monstris erant locati, distinctæ fæculæ. Brachia
duplex ab hœc monstris reponungerat. Nam partes ab vmbilico superiores ita
a Natura erant optimis conformate, vt admirationem intuemur afferebant. In ca-
dancre dirigebatur, fæcera geminata, praeter cor, fuerunt inuicta. Monstrum autem
menfe septimo grauiditatis ortum etiam eft, quœ in iconi II. delineatur.

Hic monstris sunt addenda illa, quœrum corpus perfectum, aliud corpus imperfe-
cetum gestavit cum hœc singulari nata, est hœc imperfectum. Cum igitur in his
sub vno capite duo corpora regantur, ab hac Rubrica minime sunt segregandæ:
quoque eximius instrumentis in primis infæctum marcem, & vœminam bicorporum, in quo
alterum corpus sub brachio alterius quodammodo latibulari videbatur, & ex altera
parte monstris in brachia, & sub altera vnum tantummodo pendebat. Veluti in ic-
oe III. ceritum. Platerius quoq; in propriis observationibus memorat humanum
mœnum hic illius hæc simplicissimœ nata erat, quæ earum partibus abso-
linæ etiam merebatur. Immò quoties ad eundem admirandœ, quæque

Ab hœc monstris non differebat monstris; eorum ilyricœ sex annorum natus
boni habitus, & optimæ constituæ, quœ annis faltuis post fequimilœmum quin-
ques gellum fecundum, vt refer Amatus Lufitanus, Anconam venit, ex caœs um-
icipius thoracem vœminam, aliud infæctum corpœculum pendebat, cum duoibus brachïjs, &
torèm pedibus, abhinc; capite. Scorpio habebat abhinc; fehens representerat
oblongum praeputium, vt quod locum illabat. Immò quando perfectus fuerit
migebat, repente vnum per hanc viam ueriifice videbatur. Fuit autem tantæ
undœ admirationi, vt per universam Italiam parentes eius magnam pecuniam

decubuit. Hic puer forte non fuit valde abhincis monstros bicorporis, & monstros;
quœrum Benevenius descripsit dicens. Mulier quædam nomine Alexandra Mediolano Flö-
rentiam venit, quœ geminos marces quædœ spectabant, quœm alter erat in-
teger roto corpore, & membris disjunctis, alter vero adhaerabat alterius thoracis,
 vt illuc totum caput inferius videretur, reliqui corpore ab alio separato de mo-
re infantis mammam fugientis.

Marcellus quoq; Virgilius in commentarijs ad Dioscoridem descripsit monstros,
qui annis faltuis post sequimilœmum quinques gellum fecundum, ut refer Amatus Lufitanus, Anconam venit, ex caœs um-
icipius thoracem vœminam, aliud infæctum corpœculum pendebat, cum duoibus brachïjs, &
torèm pedibus, abhinc; capite. Scorpio habebat abhinc; fehens representerat
oblongum praeputium, vt quod locum illabat. Immò quando perfectus fuerit
migebat, repente vnum per hanc viam ueriifice videbatur. Fuit autem tantæ
undœ admirationi, vt per universam Italiam parentes eius magnam pecuniam

decubuit.

L.4 de mat.,
med. 142.

ex Galia in Italiam delatum, Erat enim imperfectum corpus sine capite, & humeros
quodammodo erezione ventriculi alterius partibus post mundos emergens, & ad senis
& necessitates pœllii perfétim mœcubatur. Ideo Ioannes Baptista Porta in Magia
naturalis fæcera fet velut Necipoli monstrum, ex caœs um cicutore aliis infæns integer
exhibat, recto folum capite in perfectioris hominis ventre. Amplius igitur sidam
relationem, quœ scratut apud clarissimum virum Ouidium Montalbanum omnibus
disciplinis exornatum, anno saltuis post sequimilœmum decimo quarto, die V
cdecima Maii peruenit Bononiam ad Helvetiam, qui sub axilla infantem
geñebat omnibus membris abulorum praeter caput, quod intra thoracem iuuenis
perfætius perfecti percutiæ videbatur.

Quamus anno superiori, nempe post sequimilœmum decimo quarto, igitur in
secentum Liliohensis, Colmaria oppidi imperialis Alsatiae ad ilium fumen srit, na-
tus fit infæns virilis fexus, ex caœs um cicutore aliis victus corporum omnibus
membris abolulat genua vsec. propendebar, folus capite in corpore majoris
infætis abditus; veluti in iconi III. oleoduris.

Praterea, eodem Liliothene, anno Domini post sequimilœmum decimo
nomo, ex Sabaudia in Heletiam venit, quidam homo inæs atatis integra forma, &
ornatus omnibus membros rectè constitutus, ex caœs um regione ventriculi aliud hominis cor-
pus ita pendebat, vt caput tantum, atq; brachia defcitent; quae in alterius ventre
recon-
III. Monstrum bicorpor, & monoccephalon
vtriusq; sexus.
III. Monstrum monocephalon binis corporibus.
Monstrorum Historia

recondita esse videbantur. Hic homo circumulit hanc molem, magnó hominum
vadequò; consequentium spectaculo, & admiratione, per diversas regiones, quem-
quist atque.

Similiter anno a partu Virginis Christipara post felquimillefimù vigesimo quin-
to, vt diuulgauit Licosthenes, in quodam pago Hircinite, fub anno a partu
magni hominum vundequaque confluentium spectaculo, admiratione, per diuer-
fas regiones, qua*factum faciens. Hic homo circumulit hanc molem, magnó hominum
vundequaque confluentium spectaculo, admiratione, per diuersas regiones, qua*
factum faciens.

Similiter anno a partu Virginis Christipara post felquimillefimù vigesimo quin-
to, vt diuulgauit Licosthenes, in quodam pago Hircinite, non procul a Knet-
bis, infans monstruosus viros virtus eùs, ex eùs corpore circa pedus aliiu hom-
manum corpus pendebat, cùndius partibus absolutum, præter caput, quod in alio
corpore teatum esse videbatur. Peruenir hoc monstrum ad virilem ætatem, quae
tq; illuc prope collocatus, a curiosis hominum natura miraculum observantibus quiuo
colligerat. Ideo Argentinus in Nundinis circa diem festum sancti Ioannis Bapt-
itàe, anno supra felquimillefimum vigesimo quinto fuit vidus. Immò Li-
costhenes fecilide facturus hoc monstrum Bafilicas subsequentium anno post felquimil-
leetum quinquagesimo sexto.

Hoc fortis erit idem monstrum, quod a Iacobò Rufo, in suo opera de conce-
ptu humano, sub anno vigesimo nono supra felquimillefimum diuulgatur cum ad
maturam ætatem peruenir, vt in icona V. demonstratur.

Pareus quò; non diffìmilis monstrui meminit conspexi Lutetiae anno Domini
post felquimillefimum trigesimo. Item Cardanus hominem roonftrofum huius for-
mae annum vigesimum quintum natum memorat. Quidam etiam Ianus Vitalis Pa-
normitanus de hoc monstruo cecinit hunc in modum.

Pareus quoq; non diffimilis monstrui meminit conspexi Lutetiae anno Domini
post felquimillefimum trigesimo. Item Cardanus hominem roonftrofum huius for-
mae annum vigesimum quintum natum memorat. Quidam etiam Ianus Vitalis Pa-
normitanus de hoc monstruo cecinit hunc in modum.

Simile monstrum biceror, & vnicps Patauii oblatum fuit Realdi Columbo
Anatomico celeberrimo difsecandum. Erat autem infans semeftris, cum alio im-
perfecto sine capite illi agglutinato; quoniam Philatri videre desiderabant, num
cor, & alia viscera effent geminata. Ina; aperto cadavere, in puer imperfecto
nonnulla intemina reperita sunt, ex quornorum portione vesica, & anus conostructure, fed ibi nullum cor, nullum iecur, & nullum cerebrum vifebat; ren tantum per-
magnus ibi erat, qui munio forte hepatis sunebat: namq; ab extremitate inferius
corperis, sed manibus mancis, cum in dextra quattuor, & in lauta
tres tantummodo digitis conostructure.

Simile monstrum biceror, & vnicps Patauii oblatum fuit Realdi Columbo
Anatomico celeberrimo difsecandum. Erat autem infans semeftris, cum alio im-
perfecto sine capite illi agglutinato; quoniam Philatri videre desiderabant, num
cor, & alia viscera effent geminata. Ina; aperto cadavere, in puer imperfecto
nonnulla intemina reperita sunt, ex quornorum portione vesica, & anus conostructure, fed ibi nullum cor, nullum iecur, & nullum cerebrum vifebat; ren tantum per-
magnus ibi erat, qui munio forte hepatis sunebat: namq; ab extremitate inferius
corperis, sed manibus mancis, cum in dextra quattuor, & in lauta
tres tantummodo digitis conostructure.

Simile monstrum biceror, & vnicps Patauii oblatum fuit Realdi Columbo
Anatomico celeberrimo difsecandum. Erat autem infans semeftris, cum alio im-
perfecto sine capite illi agglutinato; quoniam Philatri videre desiderabant, num
cor, & alia viscera effent geminata. Ina; aperto cadavere, in puer imperfecto
nonnulla intemina reperita sunt, ex quornorum portione vesica, & anus conostructure, sed ibi nullum cor, nullum iecur, & nullum cerebrum visebat; ren tantum per-
magnus ibi erat, qui munio forte hepatis sunebat: namq; ab extremitate inferius
corperis, sed manibus mancis, cum in dextra quattuor, & in lauta
tres tantummodo digitis conostructure.
V. Monstrum monocephalon bicorpor, quod ad virilem aetatem peruenit.
MONSTRA BELLVINA VNICO CA¬ PITE BICORPORA.

Nbrutis monstra huius generis multè plura, quòm in foetibus huma¬ nis obseruara saefte comperimus. Nam quemque: contra commu¬ nem Natura legem, & ordinem suum, in humana generatione, cædæ fieri possè in vtero brutorum affeueramus, idq; crebræ, quoniam plurima brutorum sunt multipara, & niift effent multipara, id illis contingere potefst propriæ copiam femininæ, quæ minus frequentem congremm exer¬ ceat. Propterea boves monstrofos capre partus enuntiatur, quos visus coloribus exprimir curatur Clarissimus vir Vlyusses Aldrouandus; & Hadie quiuerit in publi¬ co Mufèo magna admiratione intueri potest, idq; non folum quos ipse obseruare potuerit, fed etiam familes partus monstrofos à virorum rerum naturalium fides indaga¬ toribus obseruatos intellext. Inter hos partus vnus ad rem nostram spectat, comperimus. Hoc eB Leonem inducere, hoc eB Herculem Meferre, monftra qut subegit pmnia.

MONSTRA BELLVINA VNICO CAPITE BICORPORA.

Sus erat vnico capite, quatuor auribus, duobus oculis, totidem linguis, necno octo pedibus refulter: hac befia à capite ad vmbilicum vforcopulabatur, Polterio¬ ribus, feuerifimus partus separatus, in icon eB. apparer.

Sexus distinctio non fatis à Natura fuit exprefla, quia, num nas, aut femina ef¬ fet, nemo digerere poterat: nam exigua tantum rima sub cauda vforuij; corporis erat aperta. Huius monftri effigiem Ambrofius Pareus Burgesio medico metenii celeberrimo acceptam referit: quemadmodum in icon III. ofienditur.

Similia monftra in felibus, & canibus nonnunquam contingere folent; cum fiant animalia multa; ideoq; ob copiam femininæ, & multitudinem partum monftra bicipora enuntiatur. Meminti Licofifenes catelii monocophali bicorporis nati Bafileae, fente Bevruarii, anno salutis post fefquimillefimum quingagesimo fe¬ cundo, in aedibus Ludouici Debitae, ex fete domestica, qua inter alios fereus nü¬
I. Vitulus vniceps bicorpor quinque auribus præditus.
II. Sus geminus vnico capite.
III. Sus alius bicorpor monocephalos.
Monstrorum Historia.

619

merosos enixa eft catellum vnicipitem bicornorum, & odi|pedem vtriufq; fexus, corporibus vni|co capite copulatis; ita ut duorum fe|e mutuo oculantium speciem referrent; vnde multi viri ex ortu huius monftri præfagium salutis, & concordie haferuent.

Nos in praefentia damus iconem felis monocephali, & bicornoris, necnon oedi|pedis, fed ad primo iam descripsi diuerepantis, quia in hoc duo corpora non folum capite, fed etiam ferino glatianitur; veluti in iconi III. pingitur iuxta vtramque partem vna cum mentaftro, quod ab Herbasius basilium felium nuncupatur.

Immo Le|tori spe|tandam proponimus aitam felis monftrifici iconem, qua ad no|tra peruenient manu. Fuit enim catellus felis dometicae colo|re albus, odi|pes, vniceps iuxta partes superenas, & bicornor iuxta partes infernas, cum duabus cau|dis, quæmodum in iconi V. delineatur, vna cum Valeriana maiore.

Quod haecuenus catellus felium contingi|fse afferueraimus, fesitibus etiam canum nonnunquam accedere fa|temur; quandoquidem ad no|tra manus peruenient io|nes, que monftrificos huius generis canes repre|fentant. Primitis exhibemus spe|tandam effigiem monftrifici canis, nempe monocephali, & bicornoris, fed dif|ferepat ad præfagitis felium monftris, quoniam feles erat odi|pedes; cum hic canis fit tantummodo he|xapus, quia duobus pedibus anticus carat; ficuti le|tor potef|t intueri in iconi VI. vbi hoc monftrum iuxta vtramq; partem exprimitur, vna cum P. fyllio, quam plantam Botanici herba|na cymoniam, vel cynoidem nuncupat.

Pariter aliud monftrifici eft catellum felium generis, nempe monocephali, bicorporis, sed di|ferepat a præfagitis felium monftris, quoniam seles erat odipedes, cum hic canis fit tantummodi he|xapus. quia duobus pedibus anticus carat; ficuti le|tor potef|t intueri in iconi VI. vbi hoc monftrum iuxta vtramq; partem expri|mitur, vna cum P. fyllio, quam plantam Botanici herba|na cymoniam, vel cynoidem nuncupat.

Hinc viri non vulgariter eruditi con|uederunt hoc fui|ffe præfagium un|tatis, quõ Chrifi|fides fempter profiteri debent, cum hoc monftrum in lucem prodierit ea die, qua Chrifi|fides fennum ilium præfagium celebrabatur; dum cum Chrifi|fides famentum comunio|nis obseruerunt quodammodo copulantur, & vnum Ecclefiae corpus sub vno Chrifi| capite con|stituunt.

Præterea hunc pullum in illis regionibus prodigio|fum, & potetur|fum feliodam eam die qvam Chrifli|fides fementur, quodammodo copulantur, & vnum Ecclefiae corpus sub vno Chrifi| capite con|stituunt.

Mythica significatione.

Amplius in Gallia iuxta afferturn Licothenis, anno Salutis no|trae po|t fequimil|fum num quinquagefimo primo, ab uno gallino pulled etiam geminatus, & vniceps ex|clusus eft, qui quamuis quatum pedibus, & totidem alis sub vno capite habuerit, nihilominus ad superioriam delineatam diuerepant in collo; nam ille duo dif|fina|aet inuicem get|tat|bat colla, cum hic colla fimul copulata sub vno capite ha|buerit, vt in iconi VIII. demonstratur.

Pariter in generre Anferum fistque monftrum aliquando vi|fum eft, & po|tfimum anno Domini po|t millefimum, & duemeg^im|num ex|clusum oca|nato, fi veritatem te|agit Licothenes.

Namq; hoc tempore pulled anferinus vni|co capite, & col|lo geminato, nec non reliquio corpore ex or|tu emergit, vt in iconi X. appareat; talem pulled Albettus fa|tet se vidiffe monofophale duplici collo quatum pedibus, & totidem alis referret,

Optime igitur docebat communis præceptor Athi|oteles, monftra multis mem|bris,
Monstrorum Historia.

V. Felis bicorpor vniceps alius cum Valeriana maiore.
VI. Canis vnieceps bicorpor hexapus, iuxta vtramq; partem pictus cum Pylilio.
VII. Canis vniceps, & bicorpor alius.
VIII. Pullus geminus viniceps -
VIII. Pullus geminus uniceps alius.
X. Anser monocephalos collo geminato, & corpore.
Monstrorum Historia. 627

bris, quam opus sit, integrata, rarâ admodum in vtero eurum animantium procrea
ti, quae singulos foetus pariunt, sed crebris in illis animantibus igni, quarum par¬
tus est numerosus, & potissimum in genere avium, inter quas gallinae procreationis
monstrar i sunt rarae, quaeque partum hanc præternum, non folum qua
tum cum columnar eæpè exspectant, sed etiam quoniam multos partus intra se tempo-
continent; hac de re placet foetus gennantiis enuntiatur: celeret enim conceptus
ob viciniam, & pulli monstrarii infcrat urs, qui proponuntur in iconibus speci
tandi, quæ ab ursi emergunt. Id autem non in folis pullis contingit; quia foetus etiam aliorum animantium in vtero coalescunt, & multa eorun membra adherent.

O pera partim, manuum viduari vicefifim,
Multa foere etiam, sine vultu una reperta,
Vintag membro trum per eorum aedibus,

MONSTRA HUMANIN PARTIBVS
INFERIORIBVS SIMPLICIA,
& In Superioribus Geminata.

VM in antecedenti Rubrica monstra sub uno capite, in parte tamen inferiori geminata in medium profara fuerint: reliquum modo esset, & rationi videtur conorum, ut hoc in loco monstra predicta opposita recensentur, nempe illa, quæ partibus supernis duplicatis, in partes infernas simplices definunt.

In primis Deus Augustinus monstri huic generis meminit, quod poëca à Petro
Cristii in opere de honore disciplina repetitur. Fuit igitur puer vmbilicre tenus
simpex, partibus superioribus geminatis, nempe cum quatuor brachiis, totidem
manibus, & duobus capitibus natus in oppido Emaus, imperante Theodosio Cæfa.
re. Paulus autem Diaconus de Imperatore Cassare verba faciens (scripsit post obitu
Theodozii, finilim partum vmbilico tenus perfectum, & deinceps in parte superi
geminatum ortum esse, quoniam duob capitata, duo pedora, & quatuor brachi
habeat). Intro eorum altero vigilante foetus alter dormient, & vicissim plurals oper
ationes moliebantur. Deinde eodem tempore, tell Duos Hieronymi, aliud mon
strum huic generis Lide natus esse perhibetur, quod duobus capitibus quatuor brachijs, & duobus pedibus erat integratum.

Item Alberus Magnus in Commentarîis ad Ariftoflelem meminit eam quidam mō
fribiorporis quod iuxta inferiores partes erat simplicius, & Cardanus in Comment
arîis ad Hippocratem diuulgatur, monstra in Aegypto ad quartum usque anni
virilis, quod vmbilicre tenus erat geminatum, cum partes inferioris unum tantum
vultum repræsentarent.

Infuper Georgius Buchananus rerum scoticarum scriptor, referente Camerario,
natum esse in Scotia monstra tradidit, quod supra vmbilicum speciem marit, refer
reà communium hominum effigit, non diereratbat; sed supra vmbilicum membr
omnia erant geminata, id Rex Scotiae edocamur, & erudidem in variis idiomatis
bus, & potissimum in mutua curatur, in quamuis fecit progressus, ictat maxima om
niurn admiratione modulare coeperat.

Deinde in hoc monstro alio duob embracing, primo quoniam huc capita se-
pè inter se rexabantur; deinde quia, partibus inferioribus laetis, vtrumque corpus
dolore afficiantur; sed aliqua parturium supernatur Læx, fensit doloris alterit an-
tum corporis sensitum. Neque huc effe est longe petenda eà ratio, nam partes
monstrui supernæ inter se erant distinctæ, cum inferioris vtrique corporis com
monium eicpicentur. Vide merui eorum membris importentnes, cù in cruribus vtris

GGG que
I. Foetus in parte superiori geminatus, & in inferiori simplex clunibus cohærens.
que corpori est effent communes, consequenter etiam horum latio vertice nocebat, quod de partibus superioribus fecus erat dicendum. Hoc monstrum ad annum vigesimum octauum vitam protraxisse dicitur, & decem dixit Ioannes Protege Scotiam administrante.

Sin per latam annorum seriem rapidam, multo plura huiss generis monstrum com pericums recitatur enim spud Lichithenem, quod anno salutis nostra post millefimum quadragésimo quarto in confinio Norwalliae, & Britanniae Henrico tertio regnante, nata est femina cum duobus capitis, quatuor brachii, ceterisque partibus generatis vse, & cum vse partes infernas etiam simplices, & superiores capita etiam simplices vestaeque caput com edebat, sed alii excrementa per vnum tantummodo exitum trudebantur. At vna parte monstrui praemortua, altera per spatium ferierii superius superi, definqua, biaulans, donec molis pondere, & cadaveris nidorre deficeret. Nonnulli præfagi eximiarunt, & monumentis etiam mandarunt, hoc monstrum Regione Angiae, & Norwalliae significari, quod licet interfe fuerint duius formæ vno tantum Dominio erant consitutæ, de quo præfago seu monstrui interpretatione legendus est Vincentius in spectulo naturali. Natiuitatem postea huissi Matthaeus Palmerius ad annum Christi sexagésimum primum supra millefimum retulit.

Pariter in Anglia, anno Domini post millefimum, & centenarium decimum, in historia Lichithenis, natus est puer, qui capite vnum, quattuor brachijs, & alii partibus geminatis vse, & duobus capitis, quatuor brachijs, tum ultima partem mortui tabulae etiam mandarunt, hoc monstrum Regione Angiae, & Norwalliae significari, quod licet interfe fuerint duius formæ vno tantum Dominio erant consitutæ, de quo præfago seu monstrui interpretatione legendus est Vincentius in spectulo naturali. Natiuitatem postea huissi Matthaeus Palmerius ad annum Christi sexagésimum primum supra millefimum retulit.

Pariter in Anglia, anno Domini post millefimum, & centenarium decimum, in historia Lichithenis, natus est puer, qui capite vnum, quattuor brachijs, & alii partibus geminatis vse, & duobus capitis, quatuor brachijs, tum ultima partem mortui tabulae etiam mandarunt, hoc monstrum Regione Angiae, & Norwalliae significari, quod licet interfe fuerint duius formæ vno tantum Dominio erant consitutæ, de quo præfago seu monstrui interpretatione legendus est Vincentius in spectulo naturali. Natiuitatem postea huissi Matthaeus Palmerius ad annum Christi sexagésimum primum supra millefimum retulit.

Pariter in Anglia, anno Domini post millefimum, & centenarium decimum, in historia Lichithenis, natus est puer, qui capite vnum, quattuor brachijs, & alii partibus geminatis vse, & duobus capitis, quatuor brachijs, tum ultima partem mortui tabulae etiam mandarunt, hoc monstrum Regione Angiae, & Norwalliae significari, quod licet interfe fuerint duius formæ vno tantum Dominio erant consitutæ, de quo præfago seu monstrui interpretatione legendus est Vincentius in spectulo naturali. Natiuitatem postea huissi Matthaeus Palmerius ad annum Christi sexagésimum primum supra millefimum retulit.
II. Monstrum bicorporvs; ad pubem.
Huius mofftri meminit exsil Franciscus Petrarca in operi de rebus memoradis.

Neq, hic efierrunt Naturæ errata quando quantum Domini post millenium, & quadrangente fium nonagefimo quarto, in oppido Germaniae Rotulorium nuncupato ad Sylvia fum Hircinian fo infans duobus capitis, quatuor brachis, & duobus tantum pedibus natus esse peripheret, vt Licofthenes altruit. Item anno poft millenium, & quadrangente fium nonagefimo octavo, ex cuiusdem Historiographi structentia, monftrum antecedentis valde fiiimile femine fexus natum est, in Dio- no Vuentdenberga capitis duobus quatuor brachis, vnico ventre, & pedibus duobus.

Tandem in Pago Rinaeh non procul a Basilca Rauracorum anno poft sexqui- millefium quadragefimo tertiio, vt scribit Licofthenes, mulier geminos edidit virilis fexus, quatuor brachis, & quattuor pedibus natus, de quo licet Licofthenes dixisset "in brachis quatuor, pedibus quattuor, capitis duobus", quod non in eo loco fortuitum esse atque inventum adduxerit. Neque hic licet Naturæ errata quandoquantam Dominorum post millenium, & quadringentium nonagesimotertio anno, in oppido Rotuli notatum esse. Quod si verum verum est, quod Licofthenes in quattuor brachis, quattuor pedibus, & duobus capitis invento, verum verum est, quod Licofthenes in quattuor brachis, quattuor pedibus, & duobus capitis invento, ut Licofthenes dixisset "in brachis quatuor, pedibus quattuor, capitis duobus", quod non in eo loco fortuitum esse atque inventum adduxerit.

His addimus iconem monftri bicorporis vest; ad publicum, viuis coloribus delineatione in Museo publico, quod natum est in Agro Auxin ciuitatis Piceni, ut nequaquam. Effigies in figura II. reprezentatur.
I. Gemelli umbilico coniunti.
II. *Gemelli pectoribus connexi.*
Vlyssis Aldrouandi

tertio, Constantiae ad lacum Acronium, Gemelli vtriusq; sexus membri omnibus aboluntur, sed circa vmbilicum copulati in lucem prodierunt.

Pariter in Pago Vallis superioris Arni Tettanio nuncupato, anno salutis humanæ post millesimum, & trecentesimum decimo sexto monstro naturae et referens duos Gemellos vmbilico copulatos, quorum alter duo crura, alter vero vnum tantummodo habebat, ut in iconi I. offentitur.

Similiter anno Domini post millesimum, & quadragintesimum nonagefsimo quarto, mense februarii, Berthendiæ in Ditione Illuftrissimi Principis Palatini Eleboris, in Villa non procul ab Heydelberga, nati sunt Gemini pectoribus congrutinatis, ceteris partibus recte formatis, & vmbilicos vtrios erat communis, ut patet in iconi II.

Gemmae co-pulata vi- e-ucentes, & crescentes.

Cor vnum in gemellis.

Partus ge-minus ad-mirandus.

Rursum anno post fesquimillesimum tertio, in pago Golfou Agri Tigurini apace Helurtios, hæfusta mulier duo foetus vmbilico copulatos perepit, duobus capitibus, quatuor brachij, & totidem cruribus. Et anno post fesquimillesimum trigesimo octavo, authora Licofthren, simul foetus vmbilico connati confpecus est. Item anno post fesquimillesimum quadragesimo primo, Feburnrum mense, Friburgi Miforum, puelli, tota parte anterior foetus cohaberat, editi sunt. Subsequenti anno in Ducatu Vuintenbur genfi, duo partus pectore concommitante nati sunt.

Similiter Heyndelberge ad Neccarum flumen, die Pentecosta anno post sesquimillesimum quadragesimi quarti, ex Gasparo Belser Fabro patre, & Chaterina matre natus est duplex foetus virilis sexus ventre conglutinatus, cæteris partibus abolulit, xixit fesquidem, & aperto cædaueret, Chirurgi vnum tantum cor intuerentur.

Rutus anno post sesquimillesimum quadragesimo sexto, in oppido Saxonei ad Albim, infantes nati sunt a famulibus vlag; ad collum concreti, ut aut se mutus amplexibus stringere videtur. Hunc callum alio antiquiori, nec non recentiori habilire possumus. Primus legitur apud Schenchiuni, nam anno Domini post millesimum & centunesimum sexto, Januario mense, in celebris, & imperiali ciuitate, Argentinæ foetus monstro ex plebis parentibus nemen ex Stephano patre fabro lignario editus est, nimium bicornememinei sexus, capitibus, collo, pectore, & ventre connatus. Vna apparebat facies binis oculis, quatuor auribus, naso, & ore non indecet; format, si tamen monstro iuxta partem anterioriem speciabatur, nempe iuxta parentem, in qua ex duobus conglutinatis capitibus facies effigaturat. Verum foetum in fiacie procumbente, vbi aliusc; infantis facies erat formanda, duo capitati in modi vtris copulata viefabantur; nihilque prater duas auriculas in coliis fitigio locatas, exhibebatur speciandum.

Hæ gemellæ pectore, & ventre coherentem, se se inuicem complecti videbatur, pede brachij, & cruribus vicissim hinc inde decussatis, vmbilico vtriosque subitus proponend. Visit monstro felquioram, & poct obitu, cor pulculo aperto, Chirurgi...
III. Gemellæ frontibus coherentes.
III. Fœetus bicorpor complicatus Aethiops, & Albus.
Monstrorum Historia

Monstrorum Historia

Non valde abfimilis sed recentior monftri natiuitas contigit Regj nomen,mente No-
temannis afo millefium, & fexcentefium decimi quanti. Monstrum erat bi-
co rpor vtroque fexu refertum, duo erant Gemellæ Aethiops, & albus unius.

I

Anatomie

3

pars gemi-
nati.

2

Licens for-

ma.

Eodem anno Bononie, mente Iulij, dua Gemellæ conglutinate natae mortuæ,

& aperta sunt. In primis partes exteriories vtræq; abolulitum erant, nec tantillum

: ubi alius perfectionis partibus discrepabant, peccore tantummodo excepto, quod erat

vnicum, & vtrœq; commune. Nam hac parte inuicem copulabantur. Incipiebat

atum confectionem ab offe terni, & in vmbilicem dibus, Magnitudine corporis

dordi; eadem, fed non eadem erat figura.

Puella enim qua hatus dextrum occupabat alteri se quodammodo infeberba-

tur, itat pecûus alterius, & tergus incurarentur. Quæ corporis constitutio in cau-

fa fuit imbecillitatis virium, mortua enim probiga cum altera viae egeredercetur,

Venæ vmbilicae non vulgaris erat structūa, quoniam in ipso exortu erat fimplex,

& vt in omnœ fœcu fæcularis, mox verò, ibi iecun ingrediebatur, in binos ramos s

diabœaerit, quorum fesu fæcularis fœcu fæcularis nutritum afferuntur afferuntur

I

uecrter quidem geminum, fed aliiq; hæredaque diligenter infeberbae in vnicum

vcribebatum, nam alterum fub altero veluti occultatum labiabat, Folliculi

dellis erant duo in parte superiori hepatis colocati. Item ventriculi erant duo,

dui deinde iuxta pariis intercifum copulabantur. Renes non con-

juncti, fed separati, fæculi, iecuni, tamen bini. Alter iuxta latas icorae, & alter sub eodem

ipecabatur. Lien erat vnicus, & in fæculi fæculis communis, figurum

potius canini lienis, quàm humani referenced. Intefinum colon sebecbat cellulæ.

Diaphragma douibus in locis erat perforatum, quia duo erant aerophagi, & totidem

ventriculi ad quos tendebant.

Olla ferni (ibi enim fæcu copulabantur) ita inuicem necebebat, vt vnicum

tamœ taturum os videretur. Pericardium erat vnum,quod bina tamen corda amplectebat,

quorum fæu vulgare non diuersum erat; nam cum in omnœ homine cuæpis

cordicis coronae vorterat, in hifice gemellæ cuffides cordium opponebatur.

Modò ad antiquam annum feriem fi reuelarem, incidemus in annum pótì fæ-

quimillefium quadragesimum, nam, mente Aprilis, ex Pecero in Teratocopis,

fæcus geminus Louanij in lucem exiuit, capitibus, feu quodammodo ex-ceptos, catteris partibus perfe cetis, vt in icone V. cernitur.

Rursus anno pótì fæquimillefium quinquagefímo, mente Auguflii, in Dirione

Abbatis Vrfini Pago Retifeni tribus milliaribus a Kauburem Suevi oppido di-

fante, vxor cuifdam fabri Gezelæ omnibus partibus perfctas, fed vnera ad collum vfnæ; conglutinata pervertentur. Denuò mente Martio anni post fæquimille-

fium quinquagefími tertij, Herbesiebij, in Pago Thuringia, Gemellæ natae sunt

ventribus agglutinatae, qui ab orto porti horas duas expirarunt.

Iterum anno Domini poët fæquimillefium femique non fæquagefímo secundo, Ambrosio

Pareropic tánue, in Ponce Seo ad Andes oppidulo, mente quinquei, prodierunt in

Lucem infantes feminei fæculi membris omnibus perfectis, nisi quod alterius manus

quaeris tantum digitis erat distincta & fæcu iuxta partem anteriorum cohæbant

a metafæcu; ad vmbilicem, qui amabatur erat communis, veluti cor, & hepar in

quaeris lobos diuium, Vicerunt fequihoram, & in icone V. expressuntur.

Iterum anno Domini poët fæquimillefium fæquagefímo secundo, Ambrosio

Pareropic tánue, in Ponce Seo ad Andes oppidulo, mente quinquei, prodierunt in

Lucem infantes feminei fæculi membris omnibus perfecis, nisi quod alterius manus

quaeris tantum digitis erat distincta & fæcu iuxta partem anteriorum cohæbant

a metafæcu; ad vmbilicem, qui amabatur erat communis, veluti cor, & hepar in

quaeris lobos diuium, Vicerunt fequihoram, & in icone V. expressuntur.

Anno subfquenti, nempe poët fæquimillefium fæquagefímo tertio, die fæca

Octoberia, ex obferuatione Cornelii Gemææ, prodigiosæ Gemellæ arum species natæ

erat, qui omnibus partibus perfecis in alius maternæ, fæculis, & inferiories maxillæ

ita concreuerunt, vt vnicum os quodammodo repererentur. Ha post ortum

spatio sequehrahœ extinctæ sunt. Aperto cadiue, cor cuñu, fœcu fæcu diiin-

fnum erat, cum torum oppositum in multis alijs huius generis monftri repertum et.

Effigies harum erat talis, quæ in icone V. collocatur.
V. Foetus bicorpor capitibus copulatus.
VI. Icon Gemellarum Parei.
VII. Gemellae pectoris, & maxilla inferiori coalitae.
 Rufus ex Schenchio, anno salutis humanae post fequimillefimum nonagefimo, menfe Maio, in pago Hermelzheim Ditionis Archiepiscopatus Argentoratensis, Margarita vxor Theobaldi Helden ciuis exista e fœrum bicornorum cum duo- bus capitibus quatuor manibus, totidem pedibus; & duplici pudeundo mulieris re- f tertum, & omnibus partibus perfecte integratum, præter vmbilicum, qui vtriq; corpuculo erat communis.

Deorum, ex Liceto, anno post milletimum, & sexcentesimum septimum menfe Martio, in Ditione Genuenfi, ex Baptista Colloretto, & Peregrina coniugibus natus est fœurus bicornorum ventre copulatus, alijs partibus ab inuicem separatis, virillis fexus, sed vnus erat alius duo major, & fœurus minor vnoo crure munci, in re- liquis partibus rectè conformatus, nisi quod unclos reculos non habebat. Parents tamen non erant monstro, & secunda valetudine fruebantur; immò ante ortù huius monstrialis filios optimè membris confitutis generunt. Hoc monstrum postea quadrimum Vencetii, & Patauii Clarifsimi Licetus non semel viditse fæ-etur, quoniam Parentes per Orbem vagantes, oftentione huius monstrii, non me- dioerem pecuniam à curiosis spectato ris colligebant.

Iuxta eundem Liceti narrationem, anno salutis poft milletimum, & fe xcentesimu- m dicimo quarto, Junio menfe, in Villa Porcetti propé oppidum Coloniae, ex agri- colis coniugibus Gemelli per tertium abdomen veluti copulati in lucem egrediunt. Horum alter erat fexus virili, cum fexus alterius non eft disfinitus, cuus loco quendam cauitas ad genua vferi, qua potius notam diftinebat, quam feminum fexus præ fœrus fæmurum quàm feminum fexus præ fœrus fæmus, quam fœrus fæmus, quam fœrus fæmus, quam fœrus fæmus, quam fœrus fæmus.

Demum, ex Liceto, anno post milletimum, & sexcentesimum sexto, in pago Hermeltzheirn Digestionis Archiepiscopatus Aggentoratensis, Margarita, in Vnciae Helden, inuicem separati, nemnon omnia non habebant. Parents tamen non erant monstro, & secunda valetudine fruebantur; immò ante ortù huius monstrialis filios optimè membris confitutis generunt. Hoc monstrum postea quadrimum Vencetii, & Patauii Clarifsimi Licetus non semel viditse fæ-etur, quoniam Parentes per Orbem vagantes, oftentione huius monstrii, non me- dioerem pecuniam à curiosis spectato ris colligebant.

Hadenus de Gemellis iuxta partem anterioris connexis verba fecimus; modò ad copulationem dorni fermonem concertamus, quoniam aliquando infantes in materna alio iuxta tertus conglutinati se folent. Legimus enim in Historia Licofthenis, quod anno salutis humanae poft milletimum, & quadringenesimum septuagese moto quinto, natus est fœurus bicornorum dorso copulatus. Sed id Ambrosius Pareus rectius explicat. Nimium codem anno, Veronæ in Italia, editas ex muliere duas suisse puellas dorso ab imis humeris ad nates vseri, artificiis conglutinatas, ut in iconc VII: cernitur.

Quamobrem monstrui notuias inopes parentes impulit, ut hoc monstrum per omnia Italiae oppressa, ad coUigendum ex accurrepe ad spectaculum undique multitudine pecuniam circumferrent. Ex iisdem Authoribus, anno Dominii poft milletimum, & quadringenesimum oduagefimo sexto, in Pago Agri Palatini non procul ab Heydelberga Rorbachii nuncupato, Gemelli Hermaphrodituris conglutinatis et auras vitales proderunt, quorum effigies in iconc IX: apparent.

Quamadmodum ventres, & dorso, pariter lateribus interdum duo factus in ma- trice coalescunt, Propetrae ex Historia Licofthenis colligimus, quod anno salutis humanae poft fequimillefimum trigesimo quarto, in oppido Seikingen Patria Clarifsimi viri Ioannis Iacobi Beuerici in Academia Frurgenfis professoris, tribus milliibris supra Basilam ad ripam Henrici flvo, factus geminatus, & lateribus copu- latus natus est, sed propter graues parterurientes dolores, dixit non vixit.

Item Schaphuis Helvetiorum, ex Schenchio resultat, anno Dominii poft sequi- millefimum quadragesimo tertio, infantes duo nati sunt altero laterum conunodi- faminiis sexus, dorso capitibus, quatuor brachij; & totidem pedibus, necnon vncio vmbilico vtriq; communis. Horum alter mortuus est alio eremiti, alter v- rius vnius natus continuo exspiravit.

Similiiter in Acken oppido Sacsonis, infantes laterae tenuis connari sunt, ca- men ratione, ut Dexter finiftra manu humero alterius incumberet, & siniftræ lateræ thoraci alterius transfueritam prætenderet; veluti Puerus in Teratofcopia delinui.

Aliique duorum Gemellorum lateralis connexione efficacit, ut vnus quiq; factus lateræ tenuis coherens altero brachiorum coret. Quandoque anno salutis hu- manic
VIII. Gemellæ dorso coalitæ.
IX. Gemelli Hermaphroditī tergore connāti.
X. Gemini altero brachio carentes latere coaliti.
Monstrorum Historia.


Item Dodoneus in Obseruationibus meminit Gemellarum ab humero ad planum pedis lateribus coalescentium. Horum alter sinistro, & alter dextro brachio rebat, ut iuxta latus in eumbantur, confequenter quacoxa, & pes vsus utri, erat communis, altera tamen parte corporis integra, & separata.

Non diffimilis monstri cadauer Ioachimus Camerarius in observationibus ad Schenchium misit, curiositatis gratia, de difsecuiisse retulit (sic enim fepulcrum in monstro aperire, vt interna saepe Nature errata patchant. Offendid igitur prima facie nuncium ventriculum, nunc hepar fattis amplum, & latum, quia magnum erat umbilicum habebat hoc monstrum, quia materina fanguinis alimentum hauriebat. Interfina erant vniuiformi, nec igitur, ut quilibet infans sibi inueniatur, altera tamen parte corporis integra, & separata.

Non diiigulquam monstrum cadaver lochinos Camerarius in observationibus ad Schenchium missis, curiositatis gratia, de difsecuiisse retulit (sic enim fepulcrum in monstro aperire, ut interna sibi Nature errata patefiant. Offendid igitur prima facie nuncium ventriculum, vnum hepar fattis amplum, & latum, quia magnum erat umbilicum habebat hoc monstrum, quia materina fanguinis alimentum hauriebat. Interfina erant vniuiformi, nec igitur, ut quilibet infans sibi inueniatur, altera tamen parte corporis integra, & separata.

MONSTRA HUMANA BICORPORA NATA CVM CAPITIBVS PER diametrum oppositis.

CCID IT interdum, ut in humana matrice foetus duo per nates, & periamum coalescant, confequenterq; infantes per diametrum oppositi fe intuerentur. Nam olim Romae, iuxta relationem Licosthenis, anno salutis humane post millesimum, & quadragesimum nonagefimo tertio Gemini orti effe feruntur, ita connexi, ut aduersis manibus, & faciebus se intuerent, qui paucos dies vixerunt. Rufius anno Domini post fesquimillefimum quinquagefimo sexto, gente familiar, siloi, Miletotiani in Anglia utrisque hepariis nuncupata, cum ymbilico in loco fœcis existente. Sic igitur inquit: in vico Grauiiiorum sain Infigne Tincinabuli, ex patre baiulo Petro Germano, & Matre Matheia PerneUaduo paruuli nati sunt, quos unius natum, & unius umbilicus copulabat, qui per diametrum fe intuebantur, cum diiignant ne lexus: fiquidem fæcro latice intinchi, Ludouici, & Ludouicie nomine fuerunt appellati.
I. Monstrum bicorpor capitibus per diametrum oppositis.
Monstrorum Historia.

Practerea hac monstró corpora conglutinata optimatibus, & Populo monstrat-
ta fuerunt. De his tamen apud Sorbinum hac carmina leguntur.

Unde noui genus hoc monstrorum dira ibidem. 
Natus pervertit iter ? partum veereaut.
Infandum, harenæ genitali parte Gemellos.
Catera perfecta disfere corpore proles,
Opposita oppositis, sed ante oribus ora;
Alternaqui manu, alternaque crura, pedesque;
Vn alii cum fit compagne, unica rima
Subier, & ress aquis prominet unius alius
Vmbilicus, certi neque, sunt discriminæ sexus,
Ulla, nisi fecio quod corpore dictum alter
Signa tullisse maris ; factesqu; virilior illi
Febris ut Andrognyn species noua posti haberi,
Coniecrura procul nec abest, quin discere possum
Illum illum androgynum notari per carmina vasis
Pinqua bis dentes, & quing; prioribus annis
Ostensum nobis, ut catum multa malorum
Signa, decem quibus elam constita per annos
Gallia, &c.

Amplius anno Domini post sexquimillemisium septuagesimo fecundo, Februario
mente, ut Ambrofius Paracur recitat, in Viabani Parcia, via, qua Carinthum Lute-
tione, in Pagulo, cui Parvulum Bordarum nomen est, Cipriana Giranda Jacobi
Mercatoris Agricola vxor, peperit puellos adventes copulatos, sequenter; per
diametrum se fe muroo convenientes, quibus pudendum commune est, necnon
umbilicus, & abdomen, cum huic monstro duo nidor pectora, quatuor brachia, &
crura, sed parum superius.

Venetijs quoq; anno post Christum natum septuagesimo quinto supra sexquimil-
lemisium, Matio Menfe, ex muliere Hebrea monstrum admirandum natum est. Erat
duo infantes iuxta nates, & perinum coari, crurus inuicem complicatis, locis
secrertis, & naturalibus deftiluebantur, quorum vicem umbilicus supplebat; lingui-
liquis oppositis inter fe sultibus cibum, & portum furnacebant. Omnia igitur ob oculos
in ione II. ponuntur.

Rufius Venetijis anno salutis post millenus, & sexcentesimum decimo septi-
mo monstrum huius generis natum est, sexcentesimum monstum admirandum natum est. Erat
do infantes iuxta nates, & perinum coari, cruribus inuicem complicatis, locis
secrertis, & naturalibus deftiluebantur, quorum vocem umbilicus supplebat; lingui-
lquis oppositis inter se sultibus cibum, & portum furnacebant. Omnia igitur ob oculos
in ione II. ponuntur.

Demum in Agro Pistorienfi, anno salutis humanæ post millefimum, & sexcentes-
imorum decimo, Matio Mense, ex coningibus carbonarium faetantibus nati sunt
infantes pariter circa pudenda, & nates adeo connexi, sicutibus similiæ oppositi,
vt sexus sintque non posset; quamuis sexus potius femineum participare videre
ntur. Erant igitur omnibus membris perfecti visq; ad vmbilicum cum folo excre-
mentorum exinta. Practerea alia etiam rima ibi obseurabatur, cuius interna cauitas
duo foramina exhibebat.

Horum infantium alter versus erat; quorum manu chirurgi
obseurantis offa amborum crurum optime perspicuus erat; prateque quamosmod hu-
ifmodi crufculum in duo pedes menscos definebat, nam odo tantum digitis integra-
banter, ut ex delineatione monstrii in ione III. monstratur.

Ambo infantes optimè ladebant, & potissimum primus, qui in luce m prodierat.
Interim dum horum alter mammam fugebat alter plures vulnera.

Alii gemelii
li per diam-
eterum se
fe intuene-
tes.

II.

Monstrum
natum in
Agro Pito-
riensi.

III.

MON-
II. Infantes duo iuxta nates conlutinati.
III. Foetus geminatus vultribus oppositis in Agro Pistoriensis natus.
MONSTRA BICORPORA EX FOE-TIBVS HVMANIS, ET belluinis coalit.

NTEQVAM ad histiorum monfrorum belluinorum biciporum exarandam defcendam, necessarium esse duximus nonnulli de mostris verram; naturam participatibus manifestare, ut ab uno eternmo ad alium extremum per aliquod medium transeamus, nimirum a monfris humanis biciporibus ad monstra belluina pariter bicipora, per illam, qua verram; naturam particip.

Nam in principio huius capitoli vndecimis relatum multa monstra bicipora tritia, esse intelligenda, primq; quatenus humana, seinde quatenus belluina, & demum quatenus ex foetibus partim humanis, & partim belluinae integrabantur. Hec postrema adhuc bifaria accepitur; quoniam nonnulli, per unum bicipor hominis, & beftie naturam participans intelligunt illud, quod in simplici corpori duplici conflat natura, velut fuit partus ille semihomo, & semicanis, quern Rorne naturam esse pronunciaret, anno saluit humanae post millefimum, & quadrigenesimum nonagefimum tertio, ex pelusa virginie editum in signum prodigium coru, quae deinceps flagitia erat, sequentur, Quemadmodum in iconi I. offenditur: fed de similibus monfris in praefentia sermone nostri non habemus, cum superius de his in Capitulo de monstrosis pedibus verba sint.

Verum hoc in loco per monstra humanam, & belluinam naturam participantia intelligere debemus illa, quae non solum ex duplci natura, sed etiam ex biciporibus inter se specie discripantibus conglutinatis, quia possimus canere cum Poeta.

Esse cernunt duplici natura, & corpore bino.

Vnum huius generis monstrarum fuit illud, quod natura est anno Domini post odoignetifimum quinquagésimo quarto, circa facem Imperii Lotharii Caesaris, qui fuit DuX Saxonic, ut quidam muliere partu editum specie hominis, & canis. Era enim duo corpora spina dorfi arcifinim conglutinata, & post ortum huius monstris, mons Imperatoris fecuta est.

Pariter anno post partum Virgins Chriftifipare vigefimo sexto super millesimum, & centesimum in Albani, ignorabas muliere peperit monstrarum biciporum, huiusque altera facies erat humana, cum reliquis partibus proportione faciei respondentibus, & altra autem erat canina cum reliquis membrib caninis capitc canino congruis, & spina dorfi vrius effe factus erant coalitus, ut in iconi II. ante oculeos protrahent.


Scimus
I. Foetus semihominis, & semicanis effigies.
II. Foetus bicorpor humanus, & caninus.
III. Monstrum bicorpor alium caninum, & humanum.
III. Fœtus bicorpor humanus, & serpentinus.
Monstrorum Historia

Scimus quidem fuisse nonnullos, qui ad exprimendam iconem monstri bicorporis duplicitas naturae in Albania orti, atque vtsurum iconem, in qua partus humanus, & caninus conspicitur, fud cani manus etiam humanas assegnant, ut in icona III. lice intueri.

Nihilominus nos secundum iconi adherentes opinamur hanc effigem esse desumptam ab illotum historia, qui talia monstrina in Aethiopia veri promulgate: quare humana natura cum frat integrata; attamen supra humeros corpus canis humanus manibus referantur, & annexum gestari, & potestati magni Canis Tartarorum subiecit esse feruntur. Verum hoc esse fabulosum, aut ex aliquo huio generis mons.

Praetextis magis horribium, & admirandam postcum publicare illud monstrum bicorpor huius generis, quod nutum est: Nono September, anno post partum Dei baptem Virginis millenium, & quingenten millenium, Cratouie, in platea, cui a Sancto Spiritu nomen est, ubi quodam mulier fitem examinem eum, cuius dorso serpens adhaeret, cadauar infantis despectans, vs in figura III. conspicitur.

MONSTRA BELLVINA BICORPORA.

ONest credendum talia consueit a Natura in humano utero, que in femibus esset brutorum nonfabrefiant: quandoquidem Natura auxa impediementa, occasiones, & dispositionem materie, tam in humana, quam in bellinuo partu errare solet, & si bicorpora ab humanu alvo monstre prodeunt, in brutorum etiam utero ftest bicorpor es

Propignuntur.

Etenim legimus in historia Polonise, quod Calissi in Polonia, anno post partum Virginis sexagesium nono supra millenium, & ducenten millenium, intra octauum Natalis Christi, natura est virillus bicorpor cum duobus capilibus, & dentibus caninis, quorum capitum maius (erat enim hsec duo capita paruitate & magnitudine diversa) a fede erat locatur, alterum vero nempe minus locum caudae occupabat. Septem pedibus vitulini niteratur, quorum quoties partem beffie anti
cam muniebat, & aliis tres una cum caudae partem pofticam exornabant. Postmodum ab huio monstre cadaver Canes, & Voluteres abhorruitere referunt: hoc monstrum reflectatur in figura I.


Praterea non minus horribium quam admirandum monstrum illud vitulini natum Boni oppidi inferioris Germaniae nobilis ad Rheum quaator millia
tibus Agrippinae fuit, anno salutis humanae post sexagesium millenium quinquaegismo fecundo, Maio menses: fuit enim Virillus duobus capilibus, & caudis; fed tribus tantuoculis referunt: quamadmodum in icona II. conspiciendi proponitur.

Caterum accidit in Bratis, quod in humana natura nondum fuit obseruatum, scilicet monstrum tricorpor procreari; hocq; inde oriri opinamur, quoniam multa bruta sunt hominibus factudiora. Namq; vbi feturus numerosi in vero concipitur, facile duo, aut tria corporula coniungi, aut conglutinari poftum. Id accidit Bafileae anno Domini post sexagesium millenium quinquaegismo quarto in fele domestica Conversi Licosthenis.

Ipse
I. Vitulus bicorpor capitibus caninis.
II. Vitulus bicorpor tribus oculis præditus.
III. Felis tricorpor ventribus copulatus.
Ipse enim narrat se domi aluiffe felem se cundiffimam, quae vnico partu tres catullos non vmblici vtnculo coniunctos; sed re vera in aluo materna ventribus conglutinatos edidit, quos anguitia partus nascentes interemit. Hoc monstro in icone II. apparat. Matrem huius morti re vera se cundissiam selem Licothene prsedictu, cum sepeter fingulis annis conceperit, modò quing. modò seles catulos enixa. Sed poè quam annum odatum, actasis attigit; monstra pleruoq. pepet, & tandem, contra naturam matrum, editos catulos, & ad currendum idoneos de uorat; ideoq. ob hanc spuitiam submersa est.

In generi autem bicorpora interdum inueni effe feruntur. Quandoquidem anno Domini millesimum, & quadingentenimum non ageftimo sexto, authore Licothene in quodam pago ad episcopatum Argentinum prseclante, quAc Sugenheim nomen est, duobus ab Argentina milliariibus, Anfer monstro fors ab uno exclusus est, duobus capitibus, oridem linguis, collo vnico, quattuor pedibus, quorum duo locum occupabant, ex quo ale in alis animalibus huius generis emergere solit, & aliij duo pedes circa podicem vificabantur, vbi duplex excrementorum erat exiitius, & demum ael collo quodammodo annedebantur.

Iraq; hanc Anferem iure merito bicorporam appellare poterimus non valde discrimenabat, cum se petter lingulis annis conceperit, modo quing. modò seles catulos exiva. Sed postquam annum odauum, aetatis attigit, monstraplerumq. peperit, & tandem, contra naturam matrum, catulos, ad currendum idoneos de uoravit; ideoq. ob hanc spuitiam submersa est.

In generi avium bicorpora interdum inuenta est. Quandoquidem anno Dominii post raiUefimum, & quadingentenimum nonageftimo sexto, authore Licothene in quodam pago ad episcopatum Argentinum prseclante, cui Sugenheim aituendus est, duobus ab Argentina milliaribus, Anser monstro fors ab uno exsurrutus est, duobus capitis, totidem linguis, Colio vnico, quatuor pedibus, quorum duo locum occupabant, ex quo alii in aliis animalibus huius generis emergere solit, & aliij duo pedes circa podicem vicabantur, vbi duplex excrementorum erat exitius, & demum ael collo quodammodo annedebantur.

Itaq; hunc Anserem iure meritum bicorporam appellare poterimus non valde discrimenabat, quoniam se petter lingulis annis conceperit, modo quing. modò seles catulos exiva. Sed postquam annum odauum, aetatis attigit, monstraplerumq. peperit, & tandem, contra naturam matrum, catulos, ad currendum idoneos de uoravit; ideoq. ob hanc spuitiam submersa est.
Vlyssis Aldrouandi

III. Anser bicorpor.
V. Lacerta bicorpor.

VI. Lacerta bicorpor alia.
capere non potest; iodeq; materiae simul conglutinata unicurn tantum caput pro
Gemelli constituit. Quamvis etiam id ex vehementi matris agitazione provenire
posset; quocirca obseruamus plerumq; Gemelli in partibus superfloribus simplices
a capit admodum magno regi.

Neq; parentes monfrofo ab his causis sunt arrendi, quoniam s ambo aliqua par-
tes superflua effent integrati, facile ex his monfrofro pros celus numerosis partibus
refutare posset cum Natura quid famile in specie semper perpetuare nitar. Licet
hoc posse non semper fit necellarium; etenim ex superfluis Genitorum partibus
tim exigua feminis partio feut i conftituendo aequalibus; ne partes fussem gemi-
nari posset.

Quando autem Gemelli omnibus partibus integrati varias modis in aluo materna
conglutinanter, vt multis iconibus fuit oftendum Hoc a multis causis originem ducere
arbitramur. Primo mulier vtero Gemellos gerens ex vehementi corporis concu-
fione, cafu, & alia causa huius generis efficere posset; vt tenera fextum subtantia
coloscat. Et Gemelli in vtero non tempor eiusdem situm occupant; tunc hic fit,
vt partus bicornors aliquando iuxta corpus corporum longitudinem, & aliquando iuxta
nates copulenter.

Interdum quoque morbi fextum in causa effic posset, vt Gemelli coali in lu-
cem prodeat surn alquibus humor acrius ad vterum fluxens; tenellam Gemellorum
superficiem erodit, unde fuscione cohibita, partes ille infantium vexatae glaturina-
tur in vnum, & Gemelli iuxta partem anteriorem, vel posteriorem, vel lateralem
coniuncti ad auras vitales egredieantur.

Quod de parte humana gemianni factum haec magno adscetur quam fuperflus
fustor um bicorporis confirmandum erit, quoniam Natura utroqui juxta dispositionem
materis, & impedientia opus operatur.

Quando illa mons bicorpora, qui alius corpus imperfectum, & minoris stature
annexum habuerunt: notandum ef in hoc plerumq; a superfatione prodire. Nati
quam huius eft rara, rara quam monfrosa huius generis obseruata fuiffe fennunt.
Praterquam quid superfationem ommes fere fere Admores aditurum, & quotidiana
experimenta, & obseruatio docent. Primitus Cardanus in Commentarijs ad Hip-
pocratem, sua aegrope superfationem obfervauit. Immo Dodoneus in Annota-
tionibus ad Caput tertium Beniuenij narrat uxorem honestiuius, anno Domini
post fefquimillennium sexagefimo die feptima Decembris enixam ef feliend parc-
partum, & postridie, nimirum odaua die eiusdem mensis alium foetum nondum qua-
adrimeffe fecerit; qui oculorum, narium, & oris nullam adhuc effigiem ferebat: idcirco pofteriorem conceptum, eonfequenterq; fuperfationem argu-
bat. Demum Alexander Beneficius monfrofa quem monfrofae memora-
rat, ad quem LeJores relegamus.

Cum igitur interdum fatur superfatione, haec vario tempore grauiditatis contin-
gere posset. Nam quid hac accidat primo tempore gefationis vteri, tunc feomen
alteri conceptui adhaerens, nouam partem in illo potent procreare; quemadmodi
obfervatunm fuit in illo monsrofo feut, qui prater proprium caput, alid in ven-
tre gefatet, de quo monfro in Capitulo de monfros bicipitibus verba fecimus.

At superfatione, fi mens feconde, vel tertio grauiditatis contingat, tunc fecun-
dus foetus priori minor refultavit, qui dom augetur aliquando ob loci anguium,
vel ob aliam caufam nobis ignotam, fequitur maiori aegluutionem; veluti monfrofa
fuit in foetibus, ex quorum ventre, vel thorace adhibat corpulfum imperfectum pen-
debat. Hinc fit ut ratione superfationis, & temporis varijs conhceptus, alterum
corpus geminati foetus altero grandius femper evadat; cum diuere tempore pro-
genita fuerint: liquident Gemelli codem tempore concepserint, fuiue difcreti, fuiueco-
liti, abmo aequatur corporis molem femper fepturum.

Demum caufa bicornorum ex humana, & bellinana natura conhftutorum eflicen-
tiae sunt ab illis vincetualibus caufis, quae foetus ex partibus diuerfse speciei ani-
mantium integratos repficiebant. Nami: ex femine corrupto, & in alienam naturam
degenerante etiam in vtero befie, rara, & ferpentes progresfum, veluti super-
florius explanatum fuit; ficq; ortum esse infantem cum ferpente eius dorso adhaere-
te opinamus.

Quam-
DE MONSTRIS PLANTARVM.

Caput duodecimum.

ATIO ordinis in principio huius Historiae memoratae expostulat, ut in prestantia de monstros plantarum verba faciamus: cum in illarum procreatione, Natura pariter aliquos committerat errores, & praecipue quoniam plantae cum animalibus maximam convenientiam habere videtur. Quaerent enim aliqui, qui plantas omnibus quinquaginta sententiam assignarent. Namque liquido constat Zoophytis senatum taetum ineffe, cum Vetrica marina, Mimoa, & alia plantae ad simplicem taetum fe contrahant. Praterea aliqui plantas, & potissimum maritimis gulent am integrating: cum in Agro, careantem falsulos facta, vel non erumpunt, vel translatae intereunt. Deinde olfacta prae dictas esse altius illas plantas, quae proper acceptium mulierum mensibus laborantium lunesceunt, fuit observatum, quod, instantibus, vestissimum effe adnatum, & naturam aliiopragit. Sed veritatem satisma, & negotia esse opinamus.

Quandoque, propter hae, non defunt argumenta, quibus uti possumus ad probandam maximam inter animalia, & plantas convenientiam: etenim inter animal, & plantam quoddam medium velut animales, & plantae vinculum ad natura collocatum factum, quod Zoophytum, nempe plantanimal, seu animal planta nuncupatur: quod, more plantae, humi adharet, & ritu animalis ad quemlibet leuem tactum contrahitur. Amplius cognationem inter plantas, & animantes cademtem, ex mutua generatione cognoscimus: cum animalia ex plantis, & viceversa plantae ex animalibus oriatur. Testes sunt Aristotelis, Theophrasti, & Plinius, ex cornibus viros edit tum ex humo erupisse. Item Plutarchus in arenam ducit, quemdam viros, qui tandem culmul hordeae excre更有ut, qui tandem culmul hordeae interdum obseruantur.

Viceversa plantae animalia generantur. Namque, Acofaa memorat vermes, & mures ex arundinis in nova Hispania natos. Ioannes Baptista Porta, in naturali Magia, anguillas ex alga sponde pronunyre docebat, & tandem Cardanus scriptum reliquit ex fossilibus, qui in Caco calidiori crescatis gigni bomboces, non fucem atque apes ex caduceis homin confluuntur.

Deum Tercebindus, anguillam Planio, quodam folliculos emitit, ex quibus, animal-
animalcula, eae culices paulo post euolat, sed breuitatis studenter infinita huius generis omittimus.

His igitur intellecits de consenu plantarum, & animalium, iuris consenuum esse videtur, ut prxponcierus vna cum Aristotele monstra in plantis non fecus, atque in animalibus accedamari contingere: quamvis finf raria; quoniam facilis est errare in operibus multorum partium miror artificio inuicem connexurm, quales animalia integrant, quàm errorem comittere in partibus simplicioribus quae plantas consistunt.

Verum, antequam ad peculiaria plantarum monstra accedamus, satius erit monstra plantarum discriminars, cum haec plurisiam in plantis proconsuimur, & haec postrema bisiam accipitum, primm quos nomen in plantis prodigiosum euncenim, deinde quatenus in aliqua arbore fronde, in flore, aut arbore trunco Naturub ludibunda nonnullis lineis tanto articocio expressim iconem aliciuus rei, ut omnia industrie depiditi videatur, aut aliquam radieem vel ramum varis obliquitatis, & tuberculius tta effigiat, ut ex lubrica aliciuus rei referat.

At monstra plantarum proprii considerata, adhuc bisiam consideranda est, cum in operibus multarum partium miror artificio inuicem connexurum, quales animalia integrant, quam errorem comittere in partibus simplicioribus plantas consistunt.

MONSTRA PLANTARVM

MONSTRA PLANTARVM PRODIGIOSA.

Sambucus
muscateia.

VLTA monstra ea quidem prodigios in plantis variis temporibus conspecta sullis legimus. Nam Gualterius Sigibertura citat authorem cuiusdam Sambuci, praeter consuetudinem, vna serentis idemco tradu temporis flores, & fruCluum Sambuci in flores, & fruCluum vitis transmutatos praedicabat. Nisi fortunis allucinatus fuerit illa Sambu sibi specie fruCluum vni similimos producens, quam bodie in viridarijs altae Herbarius Sambucus muscatella vocatur, quoniam fruCluum de gustat, vulgo muscatellae saporem referant.

Vtcumque, multa huius generis, praeter consuetudinem, in plantis observata sint, non negamus, & potissimum Plinius testificatur fruges in arboribus nataesse, anno Mundi sexangleto septingentimo sexage to, & ante Christum natum, centenarum nonage to, quo tempore Plautus ex Sarfina Vmbria, a urbe interiit, qui ob penuriam annonae ad molas manuarias Pistoris fecus locuaeit. Pariter, ex Licofhiro anno Mundi odiingentismo trigesimo primo supra tria millia, & ante Christum natum vestesimo trigesimo secundo, Bononiae in art.
I. Monstriscum frumentum in arboribus natum.
I. Vlyssis Aldrouandi

in arborebus fruges ortae esse perhibentur. Rursum anno mundi mortem invenit Iosefum, & ante Christum natum centesimo vigesimo quarto, in Germania, ut tradit Licosthenes, frumentum in arborebus crevit; quae modum in iconem I. Legtor inuenire potest.

Infuper anno salutis humanae nonagestimo o data prodigiosam crevice arbore nonnulli recitant. Quandofiquidem ex Philostrato in Vita Apolloniae Tyanei habemus, quod Theophras Gynnosophytarum Dux senior praecipituidam vlo, ut Apollonium Tyaneum salutare, quod ex feententia successit: nam arbor inclinata cunctis, candidaibus susurrans, mandatis obsequiosa succusat perhibet.


Caterin anno Domini post secesquimilessimum quadragesimo sexto, Batifla Raurachorum, in quodam Vidiagro, ut festat Licosthenes, in Dini Albae suburbio habitabatur, pulchra magna decorata septem frpicis inuenta est, inter quas frica eminentior religiosa mundi ascendit, & eodem anno Carolus Quintus Imperator copiosis Hispanicis stipatis in Germania irruptit, ut aliquos Principes minime obsequiosos deprimeret.

Hoc prodigiose Siligo in memoriam reuocavit culmina quindecim spicarum suis B aris in affilletur monimentum, qui anno salutis humanae post secesquimilessimum quadragesimo primo, in Germania, prope Pagum Malsch, non ultra, & ante Christum natum centesimo vigesimo quartum, invenit & deinceps praelentem annone caritatem rei frumentariae vestigium publico, & in pace anni Domini post secesquimilessimum quadragesimo sexto, Catterin anno Domini post secesquimilessimum quadragesimo sexto, in quodam Vidiagro, ut festat Licosthenes, in Dini Albae suburbio habitabatur, pulchra magna decorata septem fricis inuenta est, inter quas frica eminentior religiosa mundi ascendit, & eodem anno Carolus Quintus Imperator copiosis Hispanicis stipatis in Germania irruptit, ut aliquos Principes minime obsequiosos deprimeret.

Iterum majus admiratione debebat nos asperare vitæ monstria, que annum salutis humanae post secesquimilessimum quadragesimo primo, in Germania, prope Pagum Malach, non procul a Spiro impedito, ut spiritum albiti, vixitabat, nuxa sententiam inuentat, & deinceps praelentem annone caritatem rei frumentariae vestigium publicum incessit. Hoc prodigiose planta in iconem II. ostenditur.

Iterum maior admiratione debebat nos asperare vitæ monstria, que annum salutis humanae post secesquimilessimum quadragesimo primo, in Germania, prope Pagum Malach, non procul a Spiro impedito, ut spiritum albiti, vixitabat, nuxa sententiam inuentat, & deinceps praelentem annone caritatem rei frumentariae vestigium publicum incessit. Hoc prodigiose planta in iconem II. ostenditur.

Prædix adducere volumus prodigiosam Brasicae natam in Pago quodam non procul a Norimbergae, anno Domini post secesquimilessimum quingagesimo tertio, nuxa sententiam Licosthenes, qui pagus lingua vernacula Zuedem Thon nuncupatur, ibi igitur in agro Villici Hostorum inuenit caput Brasicae, cui sex alia capita super decem ex uno, & eodem caule solis aequalem, quod Brasica tantum prodigiosa ad Dynastyas illum loci delata, & multis aliis offensam fuit.

Meminius, & nos nonnullis ab hinc annis visidiii Bononiae in Horto circitam Olitoris Brasicae monumentum invenimus, a quam confpciendam multi concurrerant, Ita, olitor curiositate decus, circa radices Brasicae fodiens calceum veterem terra obturatum inuentit a quam radices Brasicae perennebat. Vnde olitor co. ria veteramentarii his hebetis fore grata cognosdet.

Postemus etiam, ex Plinio, in medium amore quod, ad primum Xerxis adventu in Laodicam, Platanus in oleam certa transmutatitur. Et altera Platanum isam exicitata virorem frondium de novo adepta est. Item postremo Imperii Nerones anno, in praebis V. Marcelli equites Romani res Nerones familiares administrabant, multae arborea, & potissimum oliae locum mutarent. Iam, ex Licosthenes, anno post secesquimilessimum quingagesimo, circa, finem lunii in Germania prope pagum Bertholdorfnon procul a oppido Coburg, in Pyro arbore iutae magnitudinis, & concretia pyra ad maturitatem vergentia reperta sunt, cum in summiitate arboris alii flores quasi fecundis fructus eiusdem annis indices erumpent.

Tandem Surius, referente Cornelio Gemma, narrat, quod anno Domini post secesquimilessimum quingagesimo nono, Martiomentis, in Regione Anglia, quam Pritci
II. Monstrificus spicarum quindecim culmus.
III, Monstrofa vua barbis insignita.
Priscii Cambriam, & Nuperi Vallesiern vocitarunt, anno quo quidam Fraxinus per
medium immuni tempesfate diffidit effigium Dominicae Crucis affabre reprefen-
taurit, quæ ibidem platuribus annis remaniff ad imprimentiam humanis cordibus Cru-
ceans memoriam, & co potifium tempore, quo homines feelfidvimi viuebant.

Prodiijiofa hac omnia, fiue propria, fiue impropria, cuncta à fumm Deo, vnà
cum Diuo Augustino, originem ductae flatumus; uimis scriptum reliquerit. Quæ-
libet igitur corporales; vel feminales causæignonis rebus adhibitantur, fiue
operationibus Angelorum, aut hominum, aut quorumcumque, animalium, fiue ma-
rarium, feminarumq; mixtionibus; quælibet etiam defideria, motu affectiones
valent aliquod inclementorum, aut colorum affergere tenebris conceptibus, ipfas
omnino naturas, quæ vel, vel fìc in suo genere efficentur, non facit nisi fummus
Deus, cuius occulta potentia cuncta penetrans incommunabilis praefentia facit esse
quæquid aliquo modo effe, in quantumcumque, effe, quia nisi faciente illo, vt tale, vel
tale effe, prosfis esse non poßen: Hæc unus Diuos Augustinus, & de his factis.

MONSTROSA IN PLANTIS SIMULACRA.

ARIA, quæ in radicibus, ramis, & aliiis plantæ partibus, simulacra
obferuantur, aut temper in illis, & in determinatis herbis a Naturæ
repraefentatur, aut in aliquibus tantum, & rarò efificantur. Sic
hac simulacra per fì in herbis figurentur, tunc hac plantæ monstro-
fe non appellatur; vt contingat confpeciari in Antyrhino fylveftri,
qui capitula humanam caluantur referunt: hac de re Herbarij hanc plantam ca-
pert Defundus indigitant. Insuper æquiparit effe quam plantæ apud Græcos ho-
mini fimillis, quæ æquiparit, facia syncope, & murata tenui in affectum. Hac
igitur cum Mandragora conuenire videatur, quæ in radice rudimenta humana figura-
ta refert: qua propiet Columella mandragoram femihominem appellabat fìc.

Antyrhino

ARIA, quæ in radicibus, ramis, & aliiis plantæ partibus, simulacra
obferuantur, aut temper in illis, & in determinatis herbis a Naturæ
repraefentatur, aut in aliquibus tantum, & rarò efificantur. Sic
hac simulacra per fì in herbis figurentur, tunc hac plantæ monstro-
fe non appellatur; vt contingat confpeciari in Antyrhino fylveftri,
cuius capitula humanam caluantur referunt: hac de re Herbarij hanc plantam ca-
pur Defundus indigitant. Insuper æquiparit effe quam plantæ apud Græcos ho-
mini fimillis, quæ æquiparit, facia syncope, & murata tenui in affectum. Hac
igitur cum Mandragora conuenire videatur, quæ in radice rudimenta humana figura-
ta refert: qua propiet Columella mandragoram fémihominem appellabat fìc.

Androcles.

Deinde hæc ad plantæ Pythagoreae æquiparit, diebatur, quæ a forma
hominis referens. Vt omittamus aliis plantæ humanæ figúram reprefentantes,
veluti uinct quædam fatyriorum species, quorum versus flofìs figuram humanà perpul-
chræ zutatem: quòcìra Græcis æquiparit cognominatur, quæ hac planta in
fores hominis figuram ferat. Pariter Palma Chrifti inter species Satyrí, & ipsa ra-
dices humanæ manum æmulantes producit, & fìc deinceps in multis aliis plantis
idem obferuare licet: quæmadmodum in primo Capite huius libri, nempe in Ru-
brica Denominatorum fùt enucleatum.

Ceterum in praefentia de his non est habendus fermo, cum affide Secundum
Naturæ leges procreantur, fed tantummodo rara quædam in plantis simulacra
interdum obferuata recente fémibus. Huius generis fìt quædam Bryoniae alba ra-
dix incutta cum aliqüae affigi fìmum, & adhibe in publico Museum feratur. Rurìs
radix quædam nobis done datu fìt, in qua Naturæ artificiosæ simulacrum humanæ
figuravit vt in iconæ I. offidetur præne, & supinè pìca.
I. Simulacrum hominis in radice cuiusdam plantæ pronæ, & supinæ delineata.

Natura in radicibus, & plantis, non solum simulacula hominis, sed etiam aliarum rerum identidem figurat, & monstratas radices colligentibus, & intuentibus exhibet. Scotatur hodie in Museo Illustri Senatus Bononiensi, &c., nemo radix serpentiformis, quamquam formam serpentis affabar similet: quamobrem iure optimo simulacrum serpentiforme in radice à Natura sculptum erit appellandum quomodum appareat in iconæ II.

Neque volumus omittere ramum ophi phyton, siue ophi xylon, qui Clarissimo Vi ro Vlysi Aldrouando tanquam res admiranda donatus fuit. Quamobrem delineatum...
Simulacrum serpentiforme in radice à Natura calatum.
Vlysis Aldrouandi

III. Ramus Serpenticiformis.
Multorum Historia

Monstrorum Historia

III. Arboris Indici portio cum duabus figuris à Natura delineatis.
Monstrorum Historiae.

PLANTÆ IUVTRA VARIAS PARTES MONSTRIFICÆ.

EDDVTVR planta monstrofa plurifràm, primò perifinitione, quando ex commixture diurò generis plantarum arbor sua natura ferialis, accepto secundà floribus feminarii, fructus producit. Quamobrem memoriam digümum dicit, quod Plinius fædifi teftatur de infira arbore Tilia apud Tributes, omni generi pomorum onueta, alias ramo nucibus, alias bacca, alias vite, fris, pyris, pulicis, malorum quid generibus; non igiur prater rationem canebat Virgilius.

Inferius vero ex sati núcis Arctus horridus, 
Ex steriles Platanis malo gessere valentes,
Calitaneus folos, Ornatis; incanus albo
Flores pyri, glandis minue frugere sub olmis.

Item Calphurnius in Eclogis huc referre potuit.
Ars manum malo pyra temperat, & modo cogen,
Sic spat praeruptus subrepare persica primns.

Vidimus, & nos in pulcherrimos Viridarijs, & Florarijs Serenissimi Magni Hetruiae Ducis vuarum racemos ex malo limonia produentes, necnon rofas, quas planta Jasnini proferrebat; fed huc fæc monstrofa non videntur cum præmiss in hortis alto artificio parentur.

Ita prætermittis hifice plantarum monstris arte paratis, ad illas plantas ponderandas accedamus, quae in primordio sua generationis, iuxta radicem, vel folia, vel caules, vel flores, vel fructus monstrifica à Natura procerentur: quandoquidem rara Natura in predictis omnibus plantarum partibus observauimus, unde deinceps proponendo icones ostendemus.


Quoniam autem huius planta quatuor species obseruauit: prima est iam descrips, quà florem album simplicem emitit, à secunda flores purpurei rumpunt; tertia florâ pleno candide crefci, propter eam Lobelius hanc Lychnidem, fyluefrem album multiflorum indigitavit; quà quarto florem purpureum plenum producit.

Quamobrem ha tres poferent differentiæ ob pulchritudinem, & raritatem in Florarijs aluntur. Prima autem species tanquam viliiflima fponte in Hortis crefcit, et diligentissimis cultoribus eradicatur.

Accidit autem ut Hortorum Culfos, in extirpandis fyluefribus herbes, uellere huiusmodi oysmaârum cum radice aderà tumen, ut rapiam annulari videretur; cuñigentur eam plantâ tenui radice prompte natura crescit, haec delineatam tanquam mostrificam Lectori spectabam exhibens in iconæ I. Verum quidem eft, quod simul plantâ in Hortis ob alimenti vberantem, & flores, & folia muta práducia, sed nonquant suâ radix fuirum obseruata, cum in terra fiercore suâ natura proueniret. Præter quamquod flâligium planta, unde flores exhibent, tumore quodam prater naturam laborare videbatur.

Sin ad monstrofa plantarum folia accedamus, prima fæc proponens ramum spectandum Amygdali fylvefriæ monstrifis prædium, olium tanquam admirandum a L 1 1 Fra.
I. Ocymastrum radicis monstrifica cum tumore circa fastigium.
Fratre Gregorio Capucino Regienfi Clarissimo viro Vlyffi Aldroundo communi-
caturum.

Eft igitur Amygdalum arbor notissima, nimirs procer, caudice crasso, recho;

tortice quebro, & folis gerit perfico similia. Modo in summitate rami huius arbos-
ris quaedam folia valde magna, caulis, & critpa, necon colore purpureo insignita
conspicubantur, quæ proflus ut veris Amygdali foliis degenerabant. Deinde in-
ter hae monstrofo folia quædam erant virore praelita, quædam admodum caulis;&
quædam inter se fer ia complicata, vt illos Vimi follicos semulati viderentur, ex
quis animalcula vulcre cilices euolare solent.

Qua concietae postiis horum foliorum complicacionem ab aliqibus cruosis
in fabricandis folliculis fieri, quæ praefet folia rebus candidis, qui non en-
quet crassa, caulis, decrata, nec non colore purpbrum insignita
confpiciebantur, quæ præfet a veris Amygdali foliis degenerabant. Deinde in-
ter hae monstrofo folia quædam erant virore prodita, quædarn admodum caulis, &
quædam inter se feria complicata, vt illos Vlmi follicos cernulari viderentur, ex
quibus animalcula vulcre cilices euolare solent.

Quare coniedere postiis horum foliorum simplicem ab aliquibus
in fabricandis folliculis fieri, cum inter haec monstrofo folia, folienta candida eexat,
& praefet cum intellece veris in huiusmodi arbore nonnumquam similia folia re-
petiri. Quamobrem ex hae materia redundante tales monstrofo frondes emerge-
re soliis, ex qua dehinc materia proportionata generatio erucarum potessi fieri,
justa fenectutiam Aristotelis, non quodlibet, ex quodlibet, fed determinatam ex
determinato procreari. Nihil velinius affecerere tantum esse huius arbore atro-
denieavitatem; & frondescendie luxuriam, ut, ob frudus fata, frucibus iniuriam in-
ferat, dum alimentum ab humo auidius atradurn in frondes absumit: sicq; portio
frudibus necessaria intercipur. Probanda igitur est senectutia Theophrasti, qui
de fructis huius arboslogos verbo σποβλητις vsius cl. Σον ένιμ μάπο Γρακκων
σποβλητίς infeleintentio efforer, seu petulantia modum excedo ; videatur, ad illas
spectare plantas, quæ nimita foli vberetateiafciunt, & luxuriant. Hoc igi-
tur monstrofo planum in icono II. monstratur.

Abhis plantarum monstro non est arcenda quedam Vrticis species à Natura
monstroso procreata, quæ ad nostras peruerit manus: sunt enim Vrticis variis, ni-
numrengentes, & non rimumentes, & hæ vel fricida, vel non fecerida, vel macu-
losé, & non mucare creuenta. Illarum nempe vicantium duo à Diocoride ge-
enra assignantur; quos huius in Italia tria genera paffin virecant. Primum genus,
crefci caulis aperto rotundo, & punctum, & pilulas hirrutas, & horrentes cum fe-
mie in caule gerit. Secundum genus prouent foliis quidem similibus, fed caulis
veluti quadrato, aperto, & ad radicem horrente, cum femine racemofo, & minuto.
Tertium genus folis minoribus sed accrescentibus crefert.

Primum genus Matthioli Vrticam primam, Tragus Vrticam romanam, Lo-
bellius Vrticam fyluestrum, & %. Vrticam mala, & Dodoneus Vrticam veram

deposentur. Secundum genus vocatur Bawhine Vrtica verum, Lo-
bellius Vrticam fyluestrum, & Dodoneus Vrticam veram.

Primum genus Matthioli Vrticam primam, Tragus Vrticam romanam, Lo-
bellius Vrticam fyluestrum, & a. Vrticam mala, & Dodoneus Vrticam veram

deposentur. Secundum genus vocatur Bawhine Vrtica verum, Lo-
bellius Vrticam fyluestrum, & Dodoneus Vrticam veram.

Ab his omnibus discrepantem Vrticam vrentem obscurusumus, quam damus
in icono III, non tamen species, sed tantum monstrofo foliorum fæcile, qua poete
ad secundam speciem referiri potèt. Nolumus enim imitari Tabernemontanum,
qui primam Vrticam vrentem speciem aliquando in caule, & radice rubescere anima-
ducunt, duas Vrtica species constituit, quorumalteram Vrticam majorem, & al-
teram Vrticam rubram appellavit.
II. Amygdali folia monstrifica.
III. Vrtila monstrofa.
In hac igitur monstrosa planta, ratione fuit, & figura, solis sua divisa; quia
dem horum alia sunt, alia angustia, alia crenata, alia nequaquam, alia ad pedicul-
lo pendunt, alia cauli adhaerent, alia demum perfectam formam sunt fortiss., & alia
males conscripta cernuntur. Id autem natura vario 1follicita impedimento, in
procreandis afferibus, pretare folet.

Neg, volumus silentio inouolare monstrosum folium in Malo medica, suie citri
uentum. Malus enim citri, vel medica, aut Atlfriz, aut Hesperica à Regione
omen fortiss., & varietas pommorum in magnitudine, & tapore obturatur. Arbor
ab perpetuo pomiferit, qua Auranciorum, & Limoniorum plantam proceritate ade-
quant: etenim hie hae malorum genera, fecilicet citri, limonia, & auranti, in offici-
icins Medicorum videra ad nummum genus specierunt: quidem solis perpetuus in
 bore virefcent, & ad folis aurantii malis, aut parum aut nihil differenti exquis
foraminibus visionem effugerint, cum ramos flexilis, viridi corticis inci-
datis, & spinarum copia multis.

His igitur intellectus de recto figura foliorum malis medicis, non poterimus nisi
allerere folium in icone IIII. delineatum fuit monstrosum, cum omni quaque
true mali affyrif folio different; vellet lector contemplari poterit.

Solem enim contingere plantis, quod in produzione Gemellorum, animantius
accidit; quidem in verte animantis duplex foetus interdum conglutinatur, & in
plantis duo solis alioquando copulantur, & num monstrosum constituunt; quae
modum hoc in loco licet intueri, & quorum ibi folium etiam Mechoaani conspi-
ciatur, hoc cdeo factum est, quoniam ad Pictor in eadem tabella fuerat delineatum,
& acclatore incifum.

His igitur intellectus de reda, figura soliorum mali medici, non poterimus nisi
allerere solium in icona delineata monstrosum, quacjon nequaquam, genuino mali 
affyrif solio different; ut lector contemplari poterit.

Solem enim contingere plantis, quod in produzione Gemellorum, animantius
accidit; quidem in verte animantis duplex foetus interdum conglutinatur, & in
plantis duo solis alioquando copulantur, & num monstrosum constituunt; quae
modum hoc in loco licet intueri, & quorum ibi folium etiam Mechoaani conspi-
ciatur, hoc cdeo factum est, quoniam ad Pictor in eadem tabella fuerat delineatum,
& acclatore incifum.

Modò ad monstrosum foeditatem caulis plantarum fermo noster dirigetur.
Namq; in stiribus interdum caules monstrosum augentur, & dilatantur, veluti fo-
tus animalium quando quondam magnitudinem enormem fortuntur: quoniam autem mon-
strosum caules in multis, & diversis plantis fuerunt obseruati; idcirco ab herbis noti-
oribus erit inchoandum.

Effigur qua dam planta avopodiad; nuncupata, vel quia cichiorio sit consimilis,
vel quia inter genera cichoriorum recensetur, Dioscorid. quip nominatur, & La-

tinis Intubus, Sine Intubum, quoniam huius plantae caulis in modum tubi tubulatus
sit. Hinc Herbariorum Vulgus, nomine Latino corrupro, Indiiam, quasi Unitibä
appellant.

Est igitur quaedam planta nuncupata, vel quia cichoriae sit consimilis,
vel quia inter genera cichoriorum recensetur, Dioscorid. quip nominatur, & La-

tinis Intubus, Sine Intubum, quoniam huius plantae caulis in modum tubi tubulatus
sit. Hinc Herbariorum Vulgus, nomine Latino corrupro, Indiiam, quasi Unitibä
appellant.

Est igitur quaedam planta nuncupata, vel quia cichoriae sit consimilis,
vel quia inter genera cichoriorum recensetur, Dioscorid. quip nominatur, & La-

tinis Intubus, Sine Intubum, quoniam huius plantae caulis in modum tubi tubulatus
sit. Hinc Herbariorum Vulgus, nomine Latino corrupro, Indiiam, quasi Unitibä
appellant.


Modò inter has specier quae vna eft, quae vocatur Intubum erraticum Plinio, Intubum
agrestis Gennero in botto medico, Intubum sylestre, & angustolium Lugund-
it, Solfequium Brunfelli, Cichorium sylestre Lobello, Dodoneo, & Matthio-
lo, Cichorea caerulea Trago, & Deniq; Cichorium officinarum, & Seris picris
Dioscoridi apud Baulhnum. Hec plantae colore floribus variat, nempe carulo, al-
bo, & rofeo, quoniam hae, quan damus, florem cruciulem protulifet. Inmodis caulis
plante huie latitudo aliaquando quattuor digitorum fuit obturavit, ut tefificiat
Dalechampius, referente Bauhino. in Historia plantarum in capite de Beta. Quan-
doquidem hae plantae, ob materiae umbercas, folet monstrosus caules oftentare.

Non diffimile monstrosum Intubi exhibemus specierandum in icone V. vbi caulis ad-
modum latus, & compressus conspicitur, quae compressio postea, vel ab angustia lo-
ci, vel ab aliqua re comprimente prodire folet.

Monsbrum
Intubi spec-
cies quae,

Modò inter has specier vna eft, quae vocatur Intubum erraticum Plinio, Intubum
agrestis Gennero in botto medico, Intubum sylestre, & angustolium Lugund-
it, Solfequium Brunfelli, Cichorium sylestre Lobello, Dodoneo, & Matthio-
lo, Cichorea caerulea Trago, & Deniq; Cichorium officinarum, & Seris picris
Dioscoridi apud Baulhnum. Hec plantae colore floribus variat, nempe carulo, al-
bo, & rofeo, quoniam hae, quan damus, florem cruciulem protulifet. Inmodis caulis
plante huie latitudo aliaquando quattuor digitorum fuit obturavit, ut tefificiat
Dalechampius, referente Bauhino. in Historia plantarum in capite de Beta. Quan-
doquidem hae plantae, ob materiae umbercas, folet monstrosus caules oftentare.

Non diffimile monstrosum Intubi exhibemus specierandum in icone V. vbi caulis ad-
modum latus, & compressus conspicitur, quae compressio postea, vel ab angustia lo-
ci, vel ab aliqua re comprimente prodire folet.

Non diffimilemonstrosum Intubi exhibemus specierandum in icone V. vbi caulis ad-
modum latus, & compressus conspicitur, quae compressio postea, vel ab angustia lo-
ci, vel ab aliqua re comprimente prodire folet.

Monbrum
Intubi ob-
seruent ab
Illirifcis
Senatore
Samperio.

Non diffimile monstrosum Intubi exhibemus specierandum in icone V. vbi caulis ad-
modum latus, & compressus conspicitur, quae compressio postea, vel ab angustia lo-
ci, vel ab aliqua re comprimente prodire folet.

Bononiae Senator inuentam, ad locupletandum nummum publicum, viuis coloribus
prone, & supine delineavit, die vigesima feptima lugufii anni post millesimum,
& sexcentesimum trigesimi feptimi. Hae erat Intubi specier flore carulo, caule
latifimo, & folis ita complicatis, & connexis, ut nidum alcuibus autis emulari vi-
deretur.

Soncho,
III. Mali Assyrij folium monstrificum, cum folio legitimo Mechoacani.
V. Intubum sylvæstre caule monstroso, nempe lato, & compresso.
Monstrorum Historia.

Soneho, & Intubis affinia sunt Hieraciam,ideo Authores post histioriam fonchi, & Intuborum ad ponderandas Hieraciorum species accedunt. Dioscorides haec plantam ipsius vocavit ab aue, quae ipsa Gracis dicitur. Quapropter Latini Graecos imitati, hanc plantam Hieracium, & Accipitrinam indigitarunt, quoniam Plinius animadvertit Accipites contactu foliorum huius plantae obscuritati occinorum disputatione. Preter quamquod hae herba aliquibus Gracis ostentat nominatur, cum a natura, & facultate fonchi non valde recedebat, ut paulo ante fuit annotatum.

Huius plantae Dioscorides loco citato duas assignat species, nempe Hieracium magnam, & parum, cum nostra atque species multa plures observaverunt; namin Bahunius in Phytosophiae duas species supra vinti enumeravit. Iraq Hieracium maior Matthioli, Fuchsi, Dodonei, & Lobelii, feu Hieracium magnum Cefalpini, Taraxaco maior Loniceri, & Hieracium minus Dalechampii in Herbario Lugdinensi cum sit unum, & idem creberne in locis inculites, foliis foncho, & intubo non diffimilibus, caule gracili, & floribus luteis, quos tandem poposi facti in auris evolant. Hoc in locis fibrum luctatam permittit, quare ad natura Hieraciorum degenerans ad caulem Baldamini seminex accedebat, cui caulis crassus, pinguis, & fucco prae natis et.

Huius addere volumus Genifam caule lati, & monstroso a Natura errante ira procreato. Planca igitur, qua Genifia Matthioli dicitur, Genifia itunca longifolia Bahunius, Genifia Italica Dodonei, Genifia altera trunca rotunda Cefalpini, Genifia Tranfalfiana, aurea Hispanica Camerario, & Spartium fcriptum Gfnero in Horto medico, & Sparrum Dioscoridis Lobelii nominatur, & crescit foliis longisculis, & flores luteos Lutii adolescentes amulos producit.

Hinc Mexue Genifam inter frutices montanos enumerauit, ex cuius radice multas erumpere virgas redas, flexiles, & frudu comites, cum floribus luteis figers lunaris, quaud cadentibus foluis succedunt magnitudine fiiiquar omnium certantis fimiia, & quibusdam interuallis distincta.

Hic sic expositus, Genifam, quam hic damus, monstroso esse intelligimus, cum caulis non sit iuncus, fed admodum latus, & monstroso, ut in figura VII. ostenditur.

Non ab ilium Narsci vulgaris plantam nonnullis ab hinc anmis in publico Viridario nascendam annos enumerat, quae caulem latissimum cum aliquibus foliis cauli angulatibus prodit fidum, & Allium Virginum caule latissimo, & candido i medi tatis fumus, quarum plantarum icones in Historia generali plantarum fcripta pante propinhamur.

Inflex quamdam Leucoi fpeciem, ratione caulis, monstroso comperimur. Caeruleum animadvertemur cef, ut cognoscamus huius plantae vitium, quod Leucoium vel est bulbosum, vel non bulbosum. Nos in praefentia de Leucoio non bulbofo verba facimus, quod Dioscori dicitur Aureum, nempe Viola alba, non ratione florum, ec quo omnis planta huius generis flores albos emittat, fed ratione foliorum, ut plurimum albicant; nam flores postea variant, dum ceteri, albi purpurei, & lutei inueniuntur: quamvis Plinius violas tantummodo albas, & luteas cognouerit.


Pariter Keiri fyllueftram duplex inuenitur foliis anguflioribus, & floribus exiguis, quarum
VI. Hieracium monstrificum:
VII. Genista monstrifica.
quarum altera speciei apud Clusium, & altera apud Tragum describitor quae inter se facie non valde discrepant: nam; in natura radicem, multa emitunt folia Leucii lutei foliijs simili, virida, sed anguftiora, inter quae nus, sed plurum pras aligunt caules, foliijs carinatis obfiri, suffinetantes flores quatuor integrotas foliis, flauos, & Leucii hortensis lutei amulos, sed minores, minuli; odoratos. Succedunt floribus oblonga cornicula, ut contingit leucoio fativo, feminibus referta. Radicem habet longam candidam, & multis tenuebus fibris præditam.

Ex descriptis, & enumeratis Leucii speciebus Lecto facile poterit elicere plantam, quam hic damus monstrosum, in icono V. I. etiam referendam ad genus Leucii lutei, sive leucoi, nam foliijs admodum angustis, & floribus luteis quidem, sed exiguus exornabatur.

Quamobrem plures hujus plantae caules quodammodo aglutinati videntur, osfrequentiores flores, qui e summitate singulorum caules prodierent solent, finum conglobati hanc plantam monstrosum caule lato comprimisse, & contorto reddidisse.

Monstroso caulis eutilis in Leucii lutei fpeciebus observata resulet in mentem monstrosum caelestim illius plantae, quam ab Herbarijs Tragopogon appellatur. Hae planta urbas alba, & albae, nam coepta in acetaeis commendatur: hac de re hanc plantam cunctis notissimis esse extoluisse in pratis enim, & locis laxis sponte pruente.

Huius plantae poftica sex speciei in Phythophanace agnoscuntur, quae hoc in loco recentere effe superfluum, cum de prima tantum speciei verba fiant, quae Matthiolo Tragopogon, Lobelio Tragopon luteum, Trago Barba Hirci, Bahuino Tragopogon pratenfe luteum, & Heursicus Acalyphus nuncupatur. Hae planta cum copiofo humore scatere non raré in hortis, materia luxuriante, monstrofos caules prorsit, in quibus, propter radicem in acetaeis commendatas, & alia in hortis, materia luxuriante, monstroso caule lato comprimisse, & contorto reddidisse. Hanc plantam in loco accuratissimam esse prorsum atque in acetaeis commendate.

Alitur

VIII.

Lib. x. de
mat. med.
ep. 131.

Tragopogon
species
quo.

Etyymum si
thymali.

Lib. d. a
mat. med.
ep. 160.

Species ti-
thymaliæ.

Alitur
VIII. Leucoiunm luteum sylvestre caule lato, compresso, & contorto.
VIII. Tragopogon caule latissimo.
X. Tithymalus Cupressinus monstrulosus.
Alitur insuper in Florarijs, ob florum copiam, & amanitatem, quædam planta, qua Matthiolo Medium, & Viola mariana nuncupatur, & forte crecit in locis nemorosis, foliis intubis amabilibus, caule procer, floribus amplis, & campanis figuris semulansibus; quæciqua Bahunius in Phythopinace hane plantam ad earum claffem retulit, quæ à forma floris campanula appellatur, quæ postea à VUlgo Herbariorum generà raphyllum cunctatur Hinc rustici monticola; in agro Bononiensi rapunculum ylueftrin nominant, & Geferinus raphyllum genus maximum nuncupat.

Hec igitur planta nonnullis ab hinc annis lato caule in viribus XI. observari potest.

Ridiculum, & magis admirandum monstrum in Anchusa conspicui sumus. Est enim dyctia yapariyapria, quæ suavocandis facultate potiatur; quanuis alij sic nuncuparam putantium at rubricando radicis colore; quandoquidem dygra in apud Graccos est faciillimum. Tria huius generis tradit Dioscorides, Plinius quatuor, & Bahunius in Phythopinace quinque, & folijs floribus variantes. Product vt plurimum folia alpina inflatus Bugloffi, flores per caulem parvi purpurascens, & radiem fanguineo colore refcratam.

Anchusa igitur, quæ est secunda apud Matthiolum aliquando caulem admodum crafura proceranit cum copia foliorum, & florum purpurascens in summum flores confluente in orbem ita dispositu, ut figuram ventilabri proerit: quæmodum in icone XI. apparet. In hanc planta Anchusa genuina, & naturale deinde monstrum confpicari potest, ut perfecta, & imperfecta Naturæ opera in plantis quoq. manifestantur.

His addimus alium Anchusa caulem eleganter monstrum, qui alio tempore fuit obeseratus; erat enim obliquis, & lavis, cujus faltigium floris purpurascens exornabant, ut in icone XII. in figura 1. confpicitur, ubi quoq. sub numero 2. cernitur folium monstrificum ut in eius faftigio frutos rotundos ad Natura fuerit procreatus.


In hac Anchusa quæ nuncupatur dyorO multum admodum amolis, & radiem habet grastra, albam, rotundam, & nigro cortice tedam, & procreata præter Natura venerantur. Neque hanc plantam in publico Theophrasti monstrum illud folium exhibuebat, quia cauliculus, materia luxuriante, in solium degenerat, cujus faftigium huiusmodi nucleo, seu fructu rotundó ad Natura fuerit exornatum.

His monstrosis plantarum caulibus tanquam coronidem, pulcherrimum, & admirandum caulem præter naturam latissimum herbæ Lycopis addere volumus, quæ non multum recedit. Dioseorides de Lycopis verba faciens, eam ab aliquibus Anchusam nuncupatam pronunciauit, nec præter rationem, cum ipso, in Anchusa, florido radicis colore refererat. Hoc monstrum in icone XII. apparet. Nec, à monstris huius generis est segregandus quidam ramus Cotini, qui in summum erat planus, & infrar Pedi episcopalis contortus; qui publico Musio exictatus, & delineatus furuat, sed cum non fuerit incisus, propter eius ioni speciem proponere non potuisse.

Haddeus de monstrosis plantarum calibus, & ramis fermentis habuimus, idem tempus est, ut defcendamus ad monstruosos flores, quæ à natura in variis plantarum generibus...
XI. Medium Matthioli caule lato, & monstruo.
XII. Anchusa purpurascens figura ventilabri.
XIII. Anchusa caule monstroso purpurascenscentibus floribus. Et Moly folium monstrificum.
XIII. Lycopsis caule latissimo.
generibus inter dum procecturum. A’notioribus igitur inchoantibus, nonnihil de ro-

Rofarum igitur permultae differentiae a Theophrasto recensuntur, quae folio-

Rofarum differentiae. Monum in duas descriptio.

Ita, inter species rofarum hortentium, illa vulgaris, & incarnata, Italia nominata,

De Subscriptioni montanae.

Credunt hanc planta monstrofa, quae admirablem, primo ob caulis proceritatem, qua altitudinem sex dodranium superabat: deinde licet caulis secus radicem per fefquinodrantem aliis plantis huius generis etiam similitudinem habet; nihilominus deinceps totus caulis erat latus, comprefius, & herbacei coloris, ubicumque foliolis stipatus.

Contingit quandoque nos videre monstrosum Bellidis maioris florem, nam Matthiolus in Commentariis ad Dioscoridem tria huius plantae recenset genera: cum tamen Bahiinus in Phytographia duodecim species enumeravit (vocatur Bellis ob florem bellulum, & pulchellum) hic autem de illa specie verba sunt, quo Bellis major nuncupatur, & emittis folia ex angusta origine in latum ambitum dejecta, subrotunda, & circumquaque, magnis foliis querni, ferrata, sed qua crescent circiter caulem angustiora, & magis oblonga sunt, in formam Anthemidis, & matricariae flores maiores cras, colore intus auro, & foliis albis luteis circumcrescentibus.

In simili planta a nobis obtenerata flora introfisa erat fabricatus, ut nonnulli folio

Folia autem plantae circa caulem sunt latw, radix est bulbacea, & colore luteo referta. Crescit paftim in locis silvosis, propterea creditur esse notissima, & admirationis causa aliam plantam monstrosum fatis une erat fabricatus, ut nonnihil folio.
XV. Rofa monstrosa.
XVI. Martagon monstrificum quinquaginta florum.
Vlyssis Aldrouandi

folia alba fimul juncta fine aureo centro conferientur; cum calyx florib, ob membrana fistule duritiem dilatari non poterit; quapropter folia coaliata monstrophium florum repre'sentatur, ut in iconi XVII. cernatur.

Neq; admirari debemus, cum hac membrana duritiem in calycibus Narcissorum similem effcsium producunt; idque; Hortorum cujus forficula talem membranam dilatare solet, ne fi flores monstrui erumpant; alioquem, per comprehensionem folia florib coalescunt, & monstra huius generis producuntur, dum folia tantummodo ab aliis simul conglutinata fine centro luteo in lucem egreduntur.


Illaigitur species dafana in ordine apud Bahunium, nempe ranunculus creatus hortensis multiplex, peces Corui flore pleno apud Brunellesco, & Ranunculus polyanthemus multilocus, 444, oleraceus hortensis primus Lobelii in observationibus, & Ranunculus polyanthemus in iconibus apud cunctum exhibuit quandoque flores, quales in iconi XVIII. cernuntur. Quandocidem in summate caulis duo simili, & tres flores coalescenter. Hoc non aliunde damare potuit, nisi ab vteri materia florescit, & a facultate formatrice, quae flores ab inuicem segregare nequit.

In asseverorum confirmationem, confpexus est quandoq; Bononis Narcissi mediolocius polyanthos dubius dieresis floriseris caulis confidit, & coalitis, natura luxuria comparata, quorum caulis alter ternos, alter quaternos flores offerat; bar, sed vtrq; fulcus quidam quasi caules segre'gaturos ducbat. Erat igitur hic geminatus caulis septem fundo flore quatuorforam multorum pulcherrimus & admirandus.


Vicina qualis hodie hanc plantam Aquilegis, seu Aquilina nominatur, ob mucrones florium aduncos, infar unguis Aquilae: in folis quodammodo cum maori che lidonio conuenit; funt auctem Aquilinae folia rospundiora, & molliora; qua de re hoc planta sylvestris helidonia, & Chelidonia media apud Atheneum obseruantur, namque floribus autem Consolidae regali est affinis.

Huius planta diferentia quinque in Phythopinace recensentur, sed multo pluribus in publico Bononienfis viridario obseruantur, ratione magnitudinis, coloris, & multitudinis foliorum; quidem eius flores simplex, & plenus coloru caruleo, candido, rubicundo, variato, purpureo, nec non candidus nullus litirus purpuecis saperfo. Immò interdum crecit flore inuerto, degeneré, & rofeo.

Itaq; Natura videretur omnes predictas varietates ad vaem Aquilina plantam retellit, & monstruosa effe specifie, quam speculandum damus in iconi XIX. Produtxi enim flores admodum variis, & ineinfluere forma admirandos; quo duem enim ex eadem radice, immo & caudice caruleos protulit, alios partim caulibus, partim herbeis coloribus, & a folis plantae minimè distinctos. Qua viridi erant colore habitudin Rosæ emulabatur, cum folis supra se duplici ordine inclinati.

Nulla canitate conciliorum superane conspexit, qua caudis inflcxiss inferne apparentibus, flamme florum non luxo, sed nonnihil rufescence. Qua autem medio flore extrare solen veluti liquet pericarpium ab uncio, velic pericarpio in folio a tenues abibant.
XVII. Bellis maior flore monstroso.
Vlysis Aldrouandi

XVIII. Ranunculus polyanthemus multiflorus Lobellij monstrificus.
Monstrorum Historia.

XIX. Aquilina monstrosissima.
abibant; eaqi ratione quaedam ad producendum semen inepta videbantur. Qua parte flos caruleus refulgebat, aliquae caude inflexe subitus vifebantur, qua flos vifefcebat, nullae; vt in proposita iconae confpicitur.

Postremo loco inter plantas flore monsttrifero natas quaedam Amelli species ad nobis collocatur, quae a Bahuino inter quattordecim differentias Afteris Atticirecenfetur, sub nomine Afteris Tripoliar vari?tato flore, Aliter vocatur a Lobelio in iconibus After minor Naborcenfi, flore Tripolij, aut flore Linearix, vt legitur in Aduerfarijs apud Petrum Pennam.

Flores igitur huius plantae cum aureo, purpureoque colore mixto reflulgeant, fuerunt nonnulli, quia in floribus inflar flelœ radiata speclentur, & Attici nomen fibi asciuit, quoniam frequentius in Agro Athenienfi, quam aliis creferent. Amelli tandem nuncuptur quia nafclusaturos frequentius iuxta Mellam Galliae fluumiam, canebat enim Virgilii hunc in modum.


Floribus, & curvis legunt propæ flumina Mella.

Crecuit igitur in Hortis publicis planta huius generis femine ex Belgio missa, ideoqu; placuit Amellum Belgicam cognominare, quia tandem ob fatuum leetam folum, vel ob aliam cauam in monsttorum degeneravit, ut in icono XX. apparet, vbemateria herbacea, & materia ad florem producendum definita simul confulta monstrofum nobis florem generatur.

Iam perennisimus ad flucus plantarum, qui nonnunciam monstrosi à natura procederant. Quamobrem in primis de frutibus Herbarum, & deinceps de frutibus Arborum aegernus: cum in omnibus aliquando monstra obferuata fuerint.

In primis nobis olim fe ob obtulit frutus Dipfaci monsttrificus. Est Dioforidis ex genere herbarum aculeatarum caulem habens altum, & spinis horridis, folijs laetue, spinosis, & binis singula caulium geniculis amplectentibus, concau alarum finu, in quo affidue ros, vel imber feruat: vnde planta hac Dipfaci, nempefitiens, per antiphrafam, nomen innuerit. Hinc pofita Latinis fribenda nominatur, quia rore, vel imbrem ad pellendas fitis iniurias in alarum finu receptas atatur. In cacumine caulium capitula tanquam frutus oblonga, & echinata cresceant. Quamuis Matthiolus, & alii plantam hanc Labrum, seu Veneris indigererant, ut Cefalpinus arbitrerat, quoniam in hac herba reperta maculat, seu faciei emendatur.


In genere fylvestris minoris obferuatae ad nobis fuerunt fylique a natura conglutinates, dum ex duabus vna refultabant, quas fylve, vel in lateri superiori Thcae ex opprato pediculi cernitur; phi Thce bifida adhaeret, ut in icono XXI. lecto potefr confpicari.
XX. Amellus Belgicus monstrificus.
XXI. Fructus monstrificus Cardui fullonicum satiui.
XXII. Siliquae fabarum monstrifica,

Idem quoque in Animalibus contingere videtur, quando duo foetus in aluo materna ob aliquam causam conglutinantur, & in unum tantummodò foetum coeunt, qui geminatus postea in vitales auras egreditur, ut in Capitolo antecedenti enucleavimus.

Huic monstruo aliud similis, nimirum fructum gemellum in melopeonibus olim obscurum est; quorum multae sunt species, de quibus suo loco hæbebitur. Vocatur μελότομος à verbo μελός e σοκό, quoniam nisi calore Solis huiusmodi fructus coquantur, & ad perfectam maturitatem peruenient, gustui minime gratificari possunt, ad differentiam aliorum fructuum, qui etiam per se maturi non sint, aliquam tamen gratiam palato conciliant.

Pelopes autem, & Melopeones figura & magnitudine discrepare videntur; nam qui maiores sunt, & oblongi Peponis nomen fortunatum apudAuthores, qui vero figuram mali rotundi referunt melopeones nominantur, nomine ex malo & pepon conflat. Hoc genus Palladius melonis quasi μελος e μαλος noscit, ut pomeos à pomorum, & malorum forma nuncupatur; quod nomen hodie passim usu furatur.

In hoc igitur genere duos Melopeones conglutinatos in lucem damus, ut certitor inicone XXIII, qui affare foetum gemellum amulanatur, Rufus inicone XXIII Melopeones gibbosos; & prave à natura conformati offenduntur.

Nam
XXIII. Melopepo gemellus.
XXIII. Melopepones gibbosì, & malè conformati.
Nam veluti in vtero animalium duo foetus plurifiriam conglutinatur, ut quando disruptra membrana adhierent, & postmodum tracho temporis coherent; sic etiam foetuum substantia nimis vicina coaeferit, & gemellos foetuos producit.

Immo si in vtero animantis ob variam foetuum infantium, variis foetorum partum coepit, assimiliter ob variam foetuum soetum diuerfa sit corumdem conglutinarit, ut in foetibus delineatis conspicatur.

Amplius quacummodum fepel in vtero animantium ob anguiam loci, vel propter compressionem a partibus vicinis producit, partus gibbos, & praetul confomati gignuntur: poterit racione foetus fse fer barum, sue arborum propter anguitim continentis, vel propter compressionem aliquiunc rami, foetus gibbos, obliqui, & maligne formati nascuntur: Quanquam, ali quando accidat, in foetibus pars redde formata optimae nutruris, consequentur; augestur, & interim alia pars maius confitura, paup. alimento crecit, & foetus gibbosus eaudat, ut in propotitis Popeno figuras Lecho porerit mediari.

Caufa mon. 

Napum mon. 

Ammi dali 

Descriptio. 

Differtas. 

Poma mon. 

Arca. 

Ex monoftrip Horbarum foetibus ad foetus Arborum ascendere licet, in quiibus similes monstrofus effedus, & gemellos foetus eurisinterinamanus medirati. Primitus de foetu Amygdali geminato nonnofim dicemus.

Eft Amygdalus arbor ob iucunditatem foetos nocisima fruagrandi enim, & robusta firmatur radice, caudice eli procero, folijs falicis praelongis, & perfici folijs similibus, cui tota etiam arbor affimiliur: florem, vt plurimum, produeitalbum, & foetum figura cordis duplici putamine redimia iuglandis.

Si refpiciamus foetuum differentias, hae ratione faporis, magnitudinis, & figurae erunt diuersa. Sunt Amygdalae dulces, & astringeuia.

Sunt item maiores, & minores: nam triplo minores alijsquam Asia deferuntur, sunt tamen oblongis, & figura cordis quamuis rotundam inuenian-

XXV. 

Poma mon. 

Arca. 

Eft Malus arbor Graecis perficis, & fruag malum, mel, propter foetus dulcedinis, & pomum nuncupatur a Latinis, quia potum adimar, donecum tollitur.

Si differentias mali inquiramus, scripsit Diocorides malorum genera esse, Vulgaria, Cotoneca, Perfinca, Armenia, Medica, feu Cirtia, Vena, Melimela, Epitocica, & Sylveftria. Plinius multo plura recesset, & tandem Tabernemontanus innumera foetus enumerat, ut nomen ad Inuentore, ad loco natalis, ad foaperem, ab ode re, ad foetum, ad magnitudinum, & ad foetum fitnuntas, de quibus figillatim fui loco age
tur.

Inter malorum fatioorum genera, quaedam rotunda epiroteca numerantur, hoc italife Mele rofeae, forté ad foetum rofeae. Hoc mala Primam in Epiro proueniffae Graci
tectificantur, cum illa Epiroteca indigent.

De malo si nonfiter convertiamus foetus etiam monstrofo huius generis iam obseruatos proponere spectando poterimus. Eft Malus arbos Gracie vel laya dita, & foetus malum, mel, propter foetus dulcedinis, & pomum nuncupatur a Latinis, quia potum adimar, donecum tollitur.
XXV. Amygdalæ geminatae monstrifera.
XXVI. Mala Epirotica geminata, cum pomo paradiseo monstrifico.
In hac igitur specie duo mala gemella ex virtute materiei prouenerunt, licet non omniqua; copulata, sed tantummodo iuxta pediculum. Item alia duo Mala epirotica, seu rofa conglutinata vidimus, quae, licet effent geminata, uicinum tam men pomum representabatur, & gemella erant ratione duorum pediculorum apparentium, ex quibus pendebant, qui fuerunt rudimenta, & signa florum, quibus de fluentibus, fructus, feu poma procreantur, vt in iconis XXVI, ostendi.

Vbi proponitur quoq; spectandum pomum paradisicrum monstricorum, quod anno Salutis humanae post millenarium nonagésimo tertio, mens Novembris, Illustriissimus Camillus Paleotus Bononiensis senatus, Eminentiissimi Cardinalis Paeleotipernsonis apotomatis, & Illustriissimi Camilli Palestioidemni Senatoris aux, tertii naturalium diligentissimus investigator clarissimo viri Vlystic Aldrouandi donauic. Erat autem huiusmodi fructus pomum paradisiicrum Vulgo nuncupatum, quia suavissimum odor procebat, sed iuxta pediculum eiusdem pomi adnata erat appendix substantiae, & coloris eiusdem fructus, quae rostrum alieius suis, vel digitorum cum vungiculo somulabantur. Verum, vt veritatem factum, men tularum potius Canis unius cum circulo, quam effigiem alterius rei representarent videbatur, & in summate talis mentula cupis quaedam nigra, & acuta cernebatur, uel melius id apparebat, quando hac pomi appendix decorum vertebatur, quemadmodum Lector in iconis poterit meditari.

Posteaquam incidimus in sermonem pomorum paradisicorum, quae, ob suum odor, faporem, & alium odor am, paradisica quasi caelitis misse nuncupantur; non citab re describere aliquam monstrum in hoc pomorum genere olim observatum prae dicto Illustriissimo Camillo Paleoto, anno post fequimillefimum nonagésimo quarto.
Hoc nuncupari potest Diorchites, quia sit pomum gemellum figura ferè duorum cælium, quorum vnus altero fit longior, Ponom maius erat figurae colorintidis pyrifformis, alterum verò formæ tellis rotundioris imitabatur. Pediculus poëta fructus virgig, erat communis, sed maior pomo magis annexus. In vtro; color flavescens ad aliquem rubrobus vergebatur.

In suprema parte vtriusculi fructus, cui fios herere folet, vmbilicus confpicieba-tur, & propé vmbilicum minor; erat rima quædam pudendi muliebris amula, quæi Natura alium vmbilicum ibi procreare voluerit, vt in icone XXVII. videri

Natura igitur in plantis sæpè numero aberrans a fculo, monstra producit, ficuti fæpè vidimus, & praefertim in hoc; enim inam obferuamus pömi quod cu-
curbitam viniaiam amulare videbatur. Quandquidem habebat figuram vasafuli rotundioris cum collo adhaerente parti superiori, quæsi parum caput pomo inofide-

cro. Hoc colligimus quod Natura duo pomo procreare voluit, fed ex inopia na-

Maîum Pyri sunt affines, quæ et, & ipfæ monstrofis frutibus non carent. Pyrus

cit arbor notifìma, cum paffin in Europa cresceat, ita nuncupata, quia eius fructus

Pyrorum differentia.

Malum Pyri sunt affines, quæ, et, & ipfæ monstrofis frutibus non carent. Pyrus
cit arbor notifìma, cum paffin in Europa cresceat, ita nuncupata, quia eius fructus

Sylueftria dicuntur, quæ in locis incultis, & nemoribus fponfe orientur. In ho-

Sylueftrium genere olim Pyrum obferuamos admirandum, & monstrofiam, cu-
cius ramum damus fpedandum in iconc XXVII. Erat hoc arbos fpinis horrida,

Paulo superius, quando de monstrofìs plantarum foliis agebamus, mali medi-

Deaece

Eanes

Mali

Pomum magnum, & perfæcùm primō genuit, deinde aliiu admodum

Sylueftrium genere olim Pyrum obseruamos admirandum, & monstrofiam, cu-
cius ramum damus fpedandum in iconc XXVII. Erat hoc arbos fpinis horrida,

Cuius ramum damus fpedandum in iconc XXVII. Erat hoc arbos fpinis horrida,

Praefertimum caremus, quando de monstrofìs plantarum foliis agebamus, mali medi-

Scentur, quæ in locis incultis, & nemoribus fponte orientur. In ho-

Sylueftrium genere olim Pyrum obseruamos admirandum, & monstrofiam, cu-
cius ramum damus fpedandum in iconc XXVII. Erat hoc arbos fpinis horrida,

Cuius ramum damus fpedandum in iconc XXVII. Erat hoc arbos fpinis horrida,
XXVIII. Pyrus sylvestris monstrata.
XXVIII. Malum Arantium monstrificum
cum malo Limonio dulci integro, & secto.
pars, cui pediculus annaeat, insit turbinis acuminata est, ut in effigie propo- sa cernitur: Sed hae de hoc fructu obiter dicta sunt, cum in eadem tabella una cum monstrosifico fuisse delineatus.

Ceteris addimus tantum fructuum monstrosorum coronidem fructum Cerri. Est enim Cerrus apud Botanicos quintum genus quercus, Aegylops Idaeorum, & Dodoeni, Apis Macedonum, & Latinorum, Cerrus apud Cluüum; Plinio tamen, & Lobelio in Iconibus Cerri cognominatur, vbi duae species maioris, & mino- 
gris glandis delineantur.

 Arbor est Italia magna ex parte ignota, teste Plinio, cum in aliquibus solum \Hetruriae locis crescat, & passim in syliosis locis Graece nascatur, procera est, cau- dice recto, excelsa, & robusta per longitudinem ad qualibet adfixia sustentanda. 
Folio est crasso amplis incisuris laciniato, & folijs quernis non multum absimili. 
Non est arbor sterilis, ut nonnulli perpetam scripserunt, sed glandiferas, Glans 
est quodammodo rotunda, & calyce echinato munira, & adeo amari gustus, ut nullum animal, praeter sus, illumin attingant. Modo materia quandoquid fructus nec- 
non materia calycis, & folij quodammodo confusa ad procreationem fructus con- 
currens glandem monstrosam generavit, qualis in icoe XXX. delineata mon-
stratur.

XXX. Cerri fructus monstrosicus.
DE MONSTRIS COELESTIBVS

Cap. XIII.

VXTA ordinem in principio huius Historiae constitutum nostra interesse mentem dirigere ad illa, quae in supernis mundi partibus, prater confuetam Naturae legem, generantur; quae postea, ratione loci, monstita celestia nuncupantur, approbatum Coelum hoc in loco in lata significatione accipitur. Idcirco notandum est superiorium quaedam mundum, seu Naturam inuentiri, ex pluribus spharis conflantem, quae circulo tantum mouentur, et ascendit proxima esse elementa, ex quibus hic inferior mundus, et superius quae monstrae integritur, nimium ignem, aerem, aquam, et terram, quorum fedes, et loca inter se sunt disposita, ut post celestem naturam ignis succedat; post hunc Aquar, deininde illam Aqua, et hanc Terrae equatur.

Itaque, ex his quatuor elementis mundum hunc inferiorum constitutem, quidam aliquando effectus meteorologici dimanant; qui, quoniam non frequentem sunt, monstrata, et quia genita sunt in sublime, celestia indigantur: quorum postea hoc nomen aliquod etiam nomen, et non amplius circa sydera observatum amplius est. Consulituperseidebanimus dubitationem, circa corpora inter Coelum, et Terram comprehensa, cui Anaxagoras animam praebuit, dum, post supremum illud Coelum, quod naturae ignea esse credidit, etsedia ad terram vis: corpora Aeris tantummodo esse existimaverit: quandoque non est praeutris loci de hoc disputare, cum alibi a Philosopher hece ducto huc. Nos enim in praestititia quoddammodo induere debemus habitem illum Philosophum, quem VETERes meteorologium cognitionem, quae partes sunt contemplari illa, qui sublimior mundi subinbas loco procreantur: quorum non dominarunt, et sequentes; et ad nostrum negocium non pertinent. Quamobrem altius ascendimus ad passiones ignitas, nempe ad Cometas, Sydera volantia, Columnas ignatas, faces, et Pyramides accenitas, nec non alia simulacra animantium in aere, et nubibus apparentium, quae quoniam non ita frequentem sunt, monstra, et ostenta nuncupantur.

MONSTROSA ANIMANTIVM
SIMVLACRA IN SVBLIMIORI
fede conspecta.

ONNVILLA tantum hoc in loco hominum simulacra memorabuntur cum multa alia huius generis in Rubrica Praefagiorum primi capitis huius libri relata, et delinecta fuerint. Itaque, admirables vis fuerunt multorum praestituis acies militum in Aere ab Incolis multorum locorum ateriae, anno post millenium, et quadragesimum quartum conspecta; sic in Annalibus Balficientibus memoriae proditum est; quod anno Helvetii aduercus Duce Mediolani innumeris peditem, e[uitum quoce copias euceunt, et Novembri mensce ad Tzefium flumen victoriam reperturum.
Monstrorum Historia.

Pariter per annorum seriem progrescentes, inueniimus quod anno post Millesimum, & quadragesimi millesimum nonago, Lucernae Helvetiorum, Maiore mensae, Draco immans formae, nimium crassitudine Vitiuli, & longitudinaline ocho cubitorum, maxima omnium Incolarum admiratione volare visus est, & mens se subsecuens Maximilianus Rex Romanorum numeroso ripatus exercitus in Helvetiam irruit, & Engadinum ferro, fammifi; deuaustit. Rursus anno post fequimillesimum tricentimi quinto, in Lusatia non procul ab oppido Ruben, quinquitel mensae, hominum duo exercitus a meridie ad Septentrionem fuerunt conspecti, qui plenissimis cohortibus, & centurias militibus tota acie manum confertere videbatur. Item anno post sequimillesimum tricentimi odauno, Germaniae Incolae acies armates, gladios, & funera passim in acer conficicati sunt.

Similiter anno salutis humanae post sequimillesimum quadragessimo quinto, mensae quintitilni, haec vis in aere simulacra ab Incolis Silenis. Verte intrutam aciem ad Orientem ducenti, Leo copios millium ripatus siebat obiusui, & confertis manibus fanguis ab infidibus vulneribus manabat, & caduaua cedebant: inter praetuli Aquila ex eminentiis fultu ad copias Leonis volare visus est. Post pugnam Leo inter suas cohortes refullit, Verte nulli conspecto. Immo eodem anno apud Polonias tres cruxes unico coloris in Coelo apparuerunt, inter quas miles cara bcratuit ene igneo aduersus oppostum sibi exercitum praeiitus est, qui deinde victor ab horrido Dracone fuit deuoratus. Pauliio post ingens Chafina per horae spatium apparuit, dumnum tres Irides, quibus perpulchra Angeli alati Species omnibus conficicat superfedebat, donec vna cum nubibus omnia paulatim cuauauravit.

Anno Domini post sequimillesimum quadragesimo septimo apud Helvetios in aere duo exercitus, & duo Leones inter se acriter dimicare visi fuerunt, qua mens matur cipater alterius mordicus euulfit. Eodem anno Calendis Octobris in Saxonia, oriente Sole, visus est in Coelo tumulus panno nigro tecetus, cruce rufi coloris superfopita, quem praecedebat, & subsecuens multum homines pullaris vestibus induit cum, rubis tantum clangorem edebant, vi ab Incolis facile audiretur. Item eodem anno in Italia non procul ab Verbe, mens数 Decembris, Cruci rubicundis coloris fereno Coelo visus est, ubi etiam Aquila vibrar alas triduo conspiciebatur. 

Rursus in Saxonia, subsecuente anno, nimium post sequimillesimum quadragessimo odauno, Quendelburgi, conspecti sunt in aere duo exercitus acriter pugnantes, & anno succedenti post sequimillesimum quadragessimo nono, nonnulli viri Brunfchiennes fide digni iter facientes, telle Licosthenes, Lunam obseruantur illo corona tatem circulo, qui Graecia ab eis vocarunt: immo igneum quoque conspexerunt Leonem, & Aquilam fidei peccatus deponentem, ut in iconi L apparat.

Eodem anno in oppido Vortlandiae obseruantur Incola in aere simulacra illius viri germanis vestimentis induiti, de quo superius in Rubrica Praefagiorum prioris capitatis lemmone habimus.

Sequenti anno post sequimillesimum quinquagessimo, intra Noribergam Eichthuangerit, & Anolitzbachium, initio mensis Sextilis, die fereno, multi sunt intuii Solum varios colori deturpatum, cum simulacro Aquila varijs coloribus effugiat, paixis alia, & pedibus carantis infra arcus erat celestis, & iuxta illum eques, qui altera manu equum, & altera canem venaticum ductus videbatur, cuimus monstro simulacri iconem Lecto videat in primo capitatu huus Hiophilie.

Eodem anno, in Saxonia ad Trebinum, Junio mensae non procul ab Vuitenberg a celeberrimo omnium disciplinarium Emporio, multa simulacra in Coelo compararentur, inter quae perpulchra Ceru specievis vis est, pugnantibus hincin cv variis militium aciebus, quorum fanguis inflar pluviae stillare videbatur, & in iconi L ostenditur.

Rursus anno salutis humanae post sequimillesimum quinquagessimo tertio, Herbeslebii in Pago Thuringiae, autore Licosthenes, quinquitel mensae, geminis ferebentes in Coelo mordicis fe comprehenderent visi sunt, caudis implicatis, in quam medioc crimigna refulgebatur, ut in iconi LII cerinitur.

Eodem anno in quodam vico Thymigre, viri proceri effugies inter nubes apparat.
I. Simulacra ignea Leonis, & Aquilæ pectus sibi fodientis.
Monstrorum Historia.

II. Cerui & pugnantium simulacra in Acre.
III. Serpentum mutuo se mordentium simulacrum.
Monstrorum Historia.

Eruit cuius de membris paulatim sanguis manabat. Anno succedenti post secundimillefimum quinquagésimoquarto, Junio mense, verberit Lioffhenus, in Pagno Blech quinquagésimoquarto, mihi factura minor ab altró in certaminé superatús ad altríus pedes concisis, cui Víctor gládio igne vindictá maiores minutí vidébatur, donec vtrque cuanue-rít. Similiter prope Stolopien in Austráli Celiplag, quæ gignarat, auq, magnó clá-more concurrentium acies in Cælo fuerunt conspecta; deinde, peractó præfìo, ingens flammamur globus ab aere erumpens in terram cadere visus est. Demum anno post sexquimillésimum quinquagésimo sexto, mense Decembrí, non procul ab Augusta Vendelicorum, Leonis, & Viri pugnam incolar regionis in aeré conspecta

Iterum eodem anno, vt Frítschius in Meteorologis retulit in Palatinurá Rhe-ni superiore ad fyllum Bohemicum, duo viri cataphracti in aere comparuerunt, quo-rum flataura minor ab altero in certaminé superatús ad altríus pedes concisis, cui Víctor gládio igne vindictá maiores minutí videbatur, donec vtrque cuanue-rít. Similiter prope Stolopien in Austráli Celiplag, quæ gignarat, auq, magnó clá-more concurrentium acies in Cælo fuerunt conspecta; deinde, peractó præfìo, ingens flammamur globus ab aere erumpens in terram cadere visus est. Demum an-no post sexquimillésimum quinquagésimo sexto, mense Decembrí, non procul ab Augusta Vendelicorum, Leonis, & Viri pugnam incolar regionis in aeré conspecta

Praeterquam quod varijs temporibus Fragor armorum in aeré auditis est. Immó nuper, felicitat anmo post millefimum, & sexcentésimum vigésimo primo litteras aecelleximus. Quod in Gallia jniminur ciuitate Augustarum Aquarum Aquiraniic, non solum armorum strepitus in aeré audiatur, sed etiam intractum militum acies quasi bello aliquem aggressum per spatium horarum trium conspecta sunt.

MONSTROSA RERVM INANIMA-TARVM IGNITARVM, ET præcipue Cometarvm varietas.

T humanus intelleitus ad simulactorum huius generis cognitionem pronus, & idoneus redidatur, animadvertere operet, iuxta mentem Philóphorum, & potúsim Arístotélis, in libris meteororum, ex his terrestribus, & aequales corporibus duplicem halitum virtute Solis in sublume continuo vehi, quorum alteri nomen vaporis, quia ab humeCis terrae partibus prodeat, alteri vero, quia calidior, & siccius est sublimiorem, (Se tertiam aeris regionem petit). Nam quæ inter corpora calidius, & siccius est, ignem appellamus in primo sub Spheiris celestibus loco consistentem. Quod vero humiditatem calorí coniunctam posset, & hic de caufa est ponderosius inflar vaporis, nó potet ad altriores cuolare sedes, fed pauló infra ignem resident, & aerum elementum nuncupatur.

Horum igitur halitum prior tanquam grauior, & humidior locum in aeré maxí-mæ insínum, & terre proximum occupat, alter vero, quia calidioris, & sicciors est substantia, sedem sublimiorem, & terram aeris regionem petit. Namque, quod inter corpora calidius, & siccius est, ignem appellamus in primo sub Spheiris celestibus loco consistentem. Quod vero humiditatem calorí coniunctam posset, & hic de caufa est ponderosius inflar vaporis, nó potet ad altriores cuolare sedes, sed pauló infra ignem resident, & aerum elementum nuncupatur.

Pars vero illa superior appellatio ne ignis donatur, quia celatrimæ exuri, & in ignem tranmuahari possit; ideoq; cum noftra exhalatione maximam conuenientiam habere videtur; quaomobremhanc Philóphorum, & praecipue Arístotèleis in Meteoris utiuxa, quæ succéebile à verbo uxorola succendo, indigituram; vnde haec materia aprimè dipofita, ob leuem motum quemlibet, consúctum exurit, & in flamman verit: quemadmodum contingere folet in âce nuper extincta, quæ illico rotetur, flammam densius concipere folet.

His ignit fac consituitur, nimium suprafoita re vístili, ets hypocaumate, & mote corpus celestium, potestim insuecere, quod ull calidior spíritus à partibus fìcìorum terrâ sublimatis, & ad definitum locum ascendent celeri incaelcifc motu, & tandem inflammationem, & ignem concipiar.

Ceterum quando prædicta hypocaumata circulatori motu accenduntur, multæ
I. Haftae, Trabis, Caprarum salientium, & Ara simulacra ignea.
Monstrorum Historia.

Quamuis multo pluris hujus generis simulacra inter se erant etiam aere apparent. \textit{E rerum varietates, & diversa simulacra in aeris apparent.} De quibus postea Lucanus cecinit hunc in modum, menap.\textit{cursus.}

Ignorantia obscurae siderum fidera notior,\textit{ ignorantia obscurae siderum fidera notior.} Ardensem, palam flammam, Calvis, volantes,\textit{ Ardensem, palam flammam, Calvis, volantes.} Oblignias per inane faces, eruntesque tunc nubes,\textit{ Oblignias per inane faces, eruntesque tunc nubes.} Syderis, et terrae mutamentem regna Cometen.\textit{ Syderis, et terrae mutamentem regna Cometen.}

Quem quaerimus, quod flammam in sublimi aeris fede concepti, æquali longitudini,\textit{ quom quaerimus, quod flammam in sublimi aeris fede concepti, æquali longitudini,} et latitudiniem fortitutur, et tunc impressio hic imaginem flammam flipulz in campus accurse imitatur. Sin animulentur camini luculenti flammam, tunc Authores hanc impressionem Aram cognominantunt, quoniam similis ardor in Antiquorum artis cum sacris similes accensos conficicratur.\textit{ Sim animulentur camini luculenti flammam, tunc Authores hanc impressionem Aram cognominantunt.} Quando maior est longitudo, quam latitudo exhalationis, hic accensa tradis formam exhibet.\textit{ Quando maior est longitudo, quam latitudo exhalationis, hic accensa tradis formam exhibet.}

Immo, quando in longum promenfa est cum gracilitate, hacteq ardentis habetur figuram.\textit{ Immo, quando in longum promenfa est.} At quando accessiones, et scintillationes non sunt simul uniformes, nec iuxta rectam lineam posita,\textit{ simul uniformes, nec iuxta rectam lineam posita,} immo disperse, et diffusae, itaque primis par exhalationis fit accensa, deinde alia portiones succeffivae,\textit{ deinde alia portiones succeffivae,} prioribus exhalationibus,\textit{ prioribus exhalationibus,} sed non per rectitudinem accendantur\textit{ modico spatio inter se disserat.} tunc temporis saltantium Caprarum vestigia imitari videtur.

Tandem si per rectam lineam exhalatio, consequenter, inflammation non procedat, sed hue, atq. illuc volitent, tunc flammam cadentem, aut volitantem pra fettum, cum, non fideres veluti extingue, ad secundum exhalationis particular in inflammationem properat videatur. Horum nonnullorum effigies in frequentione I. monfratur; vii Aræ, Trabís, Hafæ,\textit{ vii Aræ, Trabís, Hafæ,} et Caprarum saltantium figurae apparent.

Cum flammam volitantem, et praediturum impressionum ignitarum, necno Cometae,\textit{ Cum flammam volitantem, et praediturum impressionum ignitarum, necno Cometae,} mortem, substantia, et naturæ sint consimiles; quia ante tempus ista transas,\textit{ quia ante tempus ista transas.} quando quidem locum, et regionem, quam suo splendore illustre incipiant, ibi caliidorem, et scicciorem aeren fieri praefignificat.

Philosophiigitur rerum naturalium scrutatores ad infiusandam Cometarum procreationem,\textit{ Philosophiigitur rerum naturalium scrutatores ad infiusandam Cometarum procreationem,} iuxta mentem Arifnothe, probabilibus rationibus incidunt. Prima supponunt tria, quo antea tans quam huius doctrina meteorologica fundamenta fuerunt exarata.\textit{ Prima supponunt tria, quo antea tans quam huius doctrina meteorologica fundamenta fuerunt exarata.} Primum est sub corporibus celstibus esse exhalationem, qua vel hypocauma, vel ignem appellaverunt.\textit{ Primum est sub corporibus celstibus esse exhalationem, qua vel hypocauma, vel ignem appellaverunt.} Secundum est hanc substantiam, et aerem ills copulatum circulari movetur,\textit{ Secundum est hanc substantiam, et aerem ills copulatum circulari movetur,} atque per motum hunc turbam exhalationem accendi consueta,\textit{ atque per motum hunc turbam exhalationem accendi consueta,} non tamen totam, sed illum portionem rantium modo,\textit{ sed illum portionem rantium modo,} quem in ignem sufficiendium erat idonea motus inflammari partes,\textit{ quem in ignem sufficiendium erat idonea motus inflammari partes,} unde postea tot impressionum ignitarum differentiae originei duceret lens.

His ad mentem revocatis, verum Cometarum ortum ad ignem vim celis, aut aliquis fydere referunt,\textit{ His ad mentem revocatis, verum Cometarum ortum ad ignem vim celis, aut aliquis fydere referunt,} iuxta quorum motum exhalationes ille feruntur. Deinceps Cometas ad exhalationem,\textit{ Deinceps Cometas ad exhalationem,} tanquam ad caudam materialem reducunt, quia in dies exaritibus terreni fccentinibus in sublimiorum locum indebitum ascendit,\textit{ quia in dies exaritibus terreni fccentinibus in sublimiorum locum indebitum ascendit,} absumptra prior exhalationem,\textit{ absumptra prior exhalationem,} eccens, et, atq. nona veteri prefato fit:properea cum id aliud quantum perferuerer,\textit{ cum id aliud quantum perseruerer,} non erit aliud Cometa,\textit{ non erit aliud Cometa,} quam exhalatio succeffiva modo accensa, et inflammata.

Verum si huiusmodi exhalatio accensa aliquam flammam inlatur crinium,\textit{ Verum si huiusmodi exhalatio accensa aliquam flammam inlatur crinium,} & cincinorum ambiet poterimus hanc exhalationem Cometam, nemp heflam comatus appellatere praterce quando exhalatio, iuxta fydus, in medium barbe fuerit accommodata,\textit{ nemp heflam comatus appellatere praterce quando exhalatio, iuxta fydus, in medium barbe fuerit accommodata,} Bogoniam poterimus nuncupare.\textit{ Bogoniam poterimus nuncupare.} Esto enim apud Graecos cognitos crinium,\textit{ Esto enim apud Graecos cognitos crinium,} & comatus immo hoc vocabulum absoluitum fumerit ab Arifotelis pro \textit{stella comars crinis, & cinnmata.\textit{ stella comars crinis, & cinnmata.}}

Cum auem cinaovias exponatur barbarus,\textit{ Cum auem cinaovias exponatur barbarus,} non est mirum si aliquando cinaovias acrips nuncupentur,\textit{ non est mirum si aliquando cinaovias acrips nuncupentur,} repribis Prolemperae autem Cometas ed \textit{stella comars crinis, & cinnmata.\textit{ stella comars crinis, & cinnmata.}
II. Nouem Cometarum differentiæ.

1. Cometa clypei formis.
2. Crinitus.
3. Cornutus.
5. Inculiformis.
7. Solaris.
8. Equinus.
9. Lampadiformis.
Monstrorum Historia.


Verum Auctores Arabes Cometas varia nomina ab eorum effigie, tue ad ordines afiguratun, quae in campo afferre minime necessarium esse indicauimus, quoniam in delineatis figuris non tanta observatione discrepantia, quam variij cometarum ad unum genus reduci, et pertinentie possit, veluti sunt Cometae clypeiformes, et Solares. Præterquam qadd alia quas Cometae differentiæ in figuris petita recenfent possunt: sunt enim Cometes, qui formam Tubae, vel Peçinis referant, sunt quadranguli, necnon duobus, vel tribus cornibus decorati. Quamuis postea Cornelius Gemma, quoad fictionem figuram, validè dubitet, num venquam Cometes simuliformes inducti formis apparuerint, et potissimum quales ab Arabibus memorantur; cum nulla Veterum memoria perlonge aitios orbis luxuriae Cometas, quam ilios; qui iaculi visat, aut pyramidis effigiem representaverint, Cornelium etiam tum seminerunt.

Exterum si alia Cometarum imago apud ipsos nominata, et descripsit, præter memoratas, repertur. ambiguum est, num Victorius relinquit ignita meteora cum legitimis, et genuinis Cometes confiderent. Rechius ignum, et laboris praefitit Aristoteles, qui omnes figuram variaret, in recensendis Cometes, ad duo tantum genera redigendo finiturum, ad solarem, et comarem: cum nulla Veterum memoria perlonge aitios orbis luxuriae Cometas, quam ilios; qui iaculi visat, aut pyramidis effigiem representaverint, Cornelium etiam tum seminerunt.


Cometae Saturnius qua litteris.

Comete Saturnius quae litteris.

H medium præmittere duas Cometarum figuras, quas Cornelius Gemma propulsit figuram, et ad colorem saturniis Cometas nuncupavit, quod alterius anno Domini post se unum effigiem unum aequius oculato, die decima septima Augusti, in occaui Sole, circa duodecimum gradum Virginis, dislabilatique ad cauda maioris Vrfae, per spatium ovo graduum superficientem. Stabat in Occaui medietate, et luraque facie, minimarum natura situante, et caudam verius orientali plam, prope plus in Neptuno, sed dies non fuit conpectus; nam, nullum superius, ante dies istum effe conpectus.

Meminit pariter idem Gemma alterius Cometes nuncupavit, quod alterius anno Domini post se unum effigiem unum aequius oculato, die decima septima Augusti, in occaui Sole, circa duodecimum gradum Virginis, dislabilatique ad cauda maioris Vrfae, per spatium ovo graduum superficientem. Stabat in Occaui medietate, et luraque facie, minimarum natura situante, et caudam verius orientali plam, prope plus in Neptuno, sed dies non fuit conpectus; nam, nullum superius, ante dies istum effe conpectus.
III. Alae Cometarum differentiae.

1. Ceratodes altera
2. Ensiformis altera
3. Ensiformis tertia
4. Quadrata
5. Et 7. Equina Varia
III. Cometarum naturæ Saturniæ duo differentiae.

Hadenus circa differentias, & generationem Cometaarum, iuxta opinionem Aristotelis, & aliorum Philosophorum mentem, verfati fumus. Modo aliorum, nempe Veterum Philosophorum sententia est aperienda; quandoquidem Anaxagoras, & Democritus concursum quendam quinque planetarum, & præter Solem, & Lunam, cometas esse diuerunt, quos Planetarum etiam nomine donarent; sunt enim opiniati illas quinque errantes stellae, si forte fortuna congregantur, & fce contangant, non folum fliglae imaginem repre{entare: cuius polle fplendor longius diffusus comam veluti quamdam prope ferre videatur, difpatis cometis, planetas quosdam reliquos comparuisse.

Alii praedictos fecuti Philosophos quaquinque planetarum fextum addiderunt, quem cometa applanarunt, eunomiae sub radio solaris vt plurimum laterabatur, ab ilj disparavit emergere: quaspropter hanc Cometa apparebat. Hanc opinione isfabiemus, eum quoque Aristotelis modum insubitum: quod addit, difpatis cometis, planetas quosdam comparuisse:

Hinc innumerarum differentiarum, & generationem Cometarum, iuxta opinionem Aristotelis, & aliorum Philosophorum mentem, verfati fumus. Modo aliorum, nempe Veterum Philosophorum sententia est aperienda; quandoquidem Anaxagoras, & Democritus concursum quendam quinque planetarum, & præter Solem, & Lunam, cometas esse diuerunt, quos Planetarum etiam nomine donarent; sunt enim opiniati illas quinque errantes stellae, si forte fortuna congregantur, & fce contangant, non folum fliglae imaginem repre{entare: cuius polle fplendor longius diffusus comam veluti quamdam prope ferre videatur, difpatis cometis, planetas quosdam reliquos comparuisse.

Non igitur multum ad veritatem recefsissent Democritus, & Anaxagoras, qui Cometas, congruens quosdam stellarum esse exiftimarent. Item Nicetropos scriptum mandavit viam fuisse noxam fliggem, penes quam multa fliglae veluti tot apes penes Ducem fuum congregabantur. Dion quoq; scriptum reliquit syphus per spatium multorum dierum ab Vrbe fuisse consecutum, quod polle in multas partes diffolutum est. Demum Democritus obseruavit, Cometas in nihilum redactis, fliglasquasdam apparuisse.

Quamobrem necessarium erit, ut affeereremus plura corpuscula lucida, cui tot fliglae, haodenus infitas, tum fixas, tum erraticas in Ceelo verfari, quas per Telescopium aliquid obferuavimus. Immo hanc aliquid in Pleiadiis furnaceque ad libitum per tubum speculariim diffenter fabricatum intueri poterit. Item in vnica flella Cancrinocalla, per commodum instrumentum, quin et stellarem tumuli
V. Cometa portentosus, & horribilis.
Vlysis Aldrouandi

rului ex opaco constantes lumine, aliquibus interincanstatibus stellis, spectantur, A

Insector quoad ellarum cogenies sub vimam lugulis conficiuntur, in par-

uo spatio coacerrantur: deinde inter has stellulas lux candidinifar nudis refluget.

Amplius paulo supra iculum sagittarii globus etiam obscurus intermitis stellulis

apparet.

Praterea erraticae quoq; corpucula in Celo reperti coniectandum est ex ma-
culis quibusdam Solis, quas excellenti Telescopio multi obseruarunt; Hac ergo,

vel alia corpuscula lucida, quae foerifin non conficiuntur, fi confiant in vnum,

refugent; quemad modum si planetam cum alio planeta, vel cum fixo fyderie copula-

recir; nam ita radij viribus; confunduntur, vt minus tantum stella fulgor effe videa-

tur. Quamobrem his sic conficiuntis, Cometae euansecere dicuntur, diffuentibus

huiusmodi corporibus, quae antea confuecerant; cum autem ita corpuscula sunt par-

ua, stella quam dandum modo confusio sunt refera, ideo splendor, & claritatem e-

terarum stellarum adequare nequente: unde ex his corpusculis Cometas confahre

multi per tubos opticos diligenter observantur.

Coma autem, & cauda Cometae non erit flamma, non hypocaumas, sed for-
tatibus transmifsum radiorum fofis ca figura per stellam corpuscula minus vaeta, eo modo, quo

radij folares per foramen in aliquod cubiculum immittuntur. Preterea quomodo re-

flexio, & refraction ex varijs dimanatis corpusculis varijs Cometae speciebus

crinatis, barbatis, & caudatis efficere potest.

Quod autem Cometae apparitio. Orbi terrarum malas praefagii, multa

Praefagia

Cometae

s cruelm a

Aeneis lib. decimo Aeneidos arma Aenei, quae liberalitate Vul-

Cometa meruerat, quoniam in multorum exitium fuerant fabrefada, Cometes, & Sy-

rio, nimirum Canicula comparantur, in quorum apparitione aegritudines, & ho-

minum interitus res ulta, Verba Virgilij sunt hae.

Aeneid.

non secant aliciua, quae quando melius Cometae

Sangini tenui lugubre stabunt, aut Sireus arder

ille fumus, morbo ferenus mortalibus acri,

Nasiecret, & ipso contruet lumine Coelum.

Propreterea referunt Actaeos, in ortu Canicula obseruantque diligenter,
tetie Pierio; nam ex illius coniectura, num salubris, vel pestilentis futurus efset an-

nus, intelligebant. Etenim si hic stella obscurior, & caliginofior extitisset, pingo-

gue, & concretum Coelum esse, confequentis annum grauem, & pestilentam fofis,

in omnibus sunt illud: Coelum fore purum, & anni salubres: necris etiam aegritudines, & ho-

minum interitus refulta, Verba Virgilij sunt hae.

L. 11. hi. nat. c. 25.

L. 1. Prn.

Heu nunquam certa vifus sine cladi Cometis,

Huic poftea eft valde confentaneum illud Claudiani;

Etnunquam terris impune Cometen.

Lib. 14.

Tacitus quoq; in Annalibus hae habebat. Sydus Cometes effulit, de quo Vulgi

opino est, quod mutationem Regnis portendat. Propreterea Silius Italicus ad rem

sic canebat,

Crimina, & flammis inferretes sara regna Cometes

Sangini mum spargens ignem, comint aura rubentes

Fax Coelorum, & sula luce corruptam

Scintillas fydus, terris eft, extremam minutur.

Lib. 16.

Pertinax quidem est hominum opinio, quod apparitio allicuis Cometes Principe-

pum interrum denotet. Tefatur id Suctonius in Nerone sic. Stella crinita, que

fummis potellatibus exitium portendere Vulgo putatur. Ideo in Claudio probi-

dit Praefagia mortis eius praecipua fuerunt exitus stellae crinitae, quam Cometae

appellant. Sed factum fuit illud, quod in Historia Vepfaiani recitatur: nam cilia

fydus
Monstrorum Historia

G sydus crinium apparatus, fuit dictum illud ad Regem Parfaram attinere, cui capillus est effufior, qui crines effufiores illius tremendi syderis hoc ipsum de Perfam Regere portendunt.

Verum per annorum fieri regredientes, Cometas admirabiliores memorabilius, quid praefignificauerint, intelligamus. Anno mundi post tria millia quingentisimo quinquecentisimo quinto, Decem Cometa in Syria, qua eadem Olympiade attiguit, quae dicta effusa, quasi crux crudas illius terrae significatione de Persarn Regem portenderent.

Verum per annorum serieu progredientes, Cometas admirabiles memoria biam, vt quadragesimam ducentesimam annus, anno mundi post tria milia sexcentesimo quinquagesimo quinto, fuit, non mense Iulio, sed Iulii decimo, quae atque quindecim re caelestibus, quibus significatione apparet, ocularibus significatione apparuit, qua quadragesimam vigesimam ducentesimam annus, anno mundi post tria milia sexcentisimo decimo quinto, quam omnes Mediterraeani inter se compararent, quod Plutarchus in sua Historia amplissime scriptum est.

Anno Domini reificum nono, cometa effufior, qui significatione apparet, pocillum splendide apparuit, quod fofephus Hebrius in sua Historia amplissime scripsit.

Anno mundi post tria millia septingentesimo, & ante natum Christum, septuagesimo decimo quinto, cometa effufior, & anno illo, quod dicitur annus prodiium, cometa effufior, qui in Persarum Regem, in fugam vertit, & Papiae religio in triennium obibdit.

Anno septingentesimo, & bis centenarii vigesimo, Cometa terribilis apparuit, quae spatio temporaliter in Persarum Regem, in fugam vertit, & Papiae religio in triennium obibdit.

Anno mundi post tria millia septingentesimo, & ante natum Christum, septuagesimo sexto, cometa effufior, qui in Persarum Regem, in fugam vertit, & Papiae religio in triennium obibdit.

Anno mundi post tria millia, & sexcentesimo quinto, cometa effufior, qui terribilis splendide apparuit, & anno illo, quod dicitur annus prodiium, cometa effufior, qui in Persarum Regem, in fugam vertit, & Papiae religio in triennium obibdit.

Anno mundi post tria millia, & sexcentesimo quinto, cometa effufior, qui in Persarum Regem, in fugam vertit, & Papiae religio in triennium obibdit.
Vlysis Aldrouandi

Credideram ventris, cum male super haberes
Puncula purganda sumpta, falsa falsis
Sparafed in vastam morbi sunt semina molem
A capite agrosant braschia, crura, pedes,
Cor, ex quo vasa vigor, in modo causa ruina est
Erebor, incolumi quo soleit esse salus
Parsagola sua nefcis contagia labis
Virtam tenem, et famis paribus illa facis
Ergo age num sommo verenda a vertice tellus
Non meetum molles alpere terga scopat
Nuncius est foribus Capricorni prodest Auflro
Terrifcam farfo qui ferat igne commam
Vt meti s ueteri purgata et Belgica flagro
Eura medicum totius ei sud aet

Prima dictatio circa praefagia cometa

Secunda dictatio.

Terea dictatio.

Solario praevis dubii.

Hoc etiam in loco recenfendi effent Cometas, quos Aristoteles, & Hippocrates, nec non nouissima aetas obferuatum, fed in huo morai institutum opus negat, nonnullis tamen dubitationes circa Cometarum praefagia disfluere conabimur. Prima eff quia non videtur vila ratio puferuare quotum Cometa magis Principum, quod Subditorum mortem praefagire possit; propterea quod si horum causa referatur ad exhalationes, ha non magis ex terra Principium, quam Subditorum eulautur. Sin ad concursum Tellarum reducuatur, ha non magis in regionem Regum, & Diuitem, quam Plebeorum, & inopum operari videtur. cum facies inferioris mundi faciei sua dum populis mitefcent funera, dum molles aterga scopat, Huncius in foribus Capricorni praedit Auflro. Terrifcam farfo qui ferat igne commam. Vt meti s ueteri purgata et Belgica flagro, Europa medicum totius ei sud aet.

Subdere se Regi plebs feiat ipsa suo.

Dum beli labites cadas ad radgere refita

Quasi editum valui, glatinet arduus amor.

Deinde, ex fententia Philosophi, cometas a causis naturalibus pendunt aliquid aliud non repificientes; quamobrem ad mortem aliquius, vel ad bellum referri non possunt. Sin ahae referuantur, aut se habebunt vt causa, vel tanquam effectus, vel tanquam signum, fed nullum horum eff affeuerandum: non enim eff causa, quia cometa nec efficax, nec forma, nec finis, nec vt materia horum eff potest. Similiter non eff horum effectus, quia neutrum necessario alterum sequitur; cum tamen effectus necessario-cauam concomitetur. Tandem nec; cometas eff confiderandus tanquam signum, cum careat convenientiam etenim confitar inter signum, et signatum maximam convenientiam etem sempem cadere.

Infuper quinque cometa rum differentiae penes quinque stellas erraticas, seu planetas plemum: summutur, sed non omnes planetas producent; tam praetes, & magnos effectus, quales a cometis prodire feruntur. Namo; Iuppiter fortunam fignificat; patiter Venus, & Mercurius infortunium non indicat. Hinc colligendum eff quod mala femper prafagire, & indicare non debent, quam commod eff signatur. Praeterquam quad scriptum reliquit Albofares, in libro de Coniunclionibus Planetarum, aduentum Ignium, & cometa rum non pendere ab aliquo planeta, nisi in aere, & potissimum quando radii fuerint in signis terrae, vel aeris, vel Luna non impediente, quoniam haec commouit vaporem aequum qui, postmodum effectus igneos impetere potest, & propterea non eff affeuerandum quinque cometas iuxta quinque planetas effe confiderandos, cum tales impreffiones non producuant nihil in coniunctione Martis; ideoq; ab ipso tantum, & a primo movente generari perhibentur. Sicut etiam aliquid sunt in Louis, & Martis, sinonodo, cum ex haec copulatione fclintillationes, corruptiones, & ignes per aet currentes procreuerunt.

Quod primam difficultratem de indicio mortis Regum, & Principum, diemund eff exhalationem quidem ex terra tam magnatum, & diuitem, qui inopum eleuari, confecuentency; vtrufq; necem denotari, dum aer alteratus infeft fanguineum, illum quas ad graues producendo effectus disponit: nihilominus Principes, & optimates, quia sunt delicatesios hoc mortis periculum magis inuocare, quam homines plebei, qui propter robur virium latinalibus morbis reluctari possunt. Praeterquam
Monstrorum Historia. 733

Quando autem diecebatur cometas pendere à causa naturali, abs; relatione mor- ritis alievis; respondendum est, quod causa earum proxima ad mortem Principum refertur, sed tantum prima eorum causa mouens fortitudinem maris significat, qui mortem potissimum violentum designare folet, & tunc mars in commotione elemen- torum suum Dominium exercet. Ipsa enim cum domineur periodo, cauam im- munita quo dandum producere videatur.

Demum quando Quaerebatur, utrum cometa mortis signum, vel causa effet; respondendum est, cometa esse signum non cauam: namq; dominium maris pra- fia, mortem, & populorum rixas significat: etenim ob nimiam fessitatem, & calorem, ingentes irarum motus consipientur: hinc gentes animofe, & ad pugnas proclives redduntur: ideo significatio cometa prius martem respicit, qui in cauam bell[i, & de- ftructionis populorum esse perhibetur.

ADMIRANDA CHASMATVM

RÆTEB monstrificos cometas multa quoque effent consideranda, veluti ephemerides, & certra ignita huius generis, qua inter celebritias monstra à meteorographis recententur: Nos tamen in praeventia hiatus, feci chasmata tanquam maiori considerati, ione digna memoriae mons. Apud Graecos κατά, vel στόμα hiatum, vel hiationem significat, vocabulo de ducto ad verbo graco κατά, hice: hinc aquarius, apud Aristotelem legitur in libris de Ceelo, & mundo, & denotatur terrarum, quoniam hic generatur, terra apertura, & quamdam veluti hiatum edit: vnde meteorologicis hoc nomen nomen ad causam cielorum quasi impressiones transfluerunt, & præcipuè quando Ceelo dehisceret, & hiatus quoeram-suor originem ostendere videatur.

Quandoquidem quando exhalatio cafltor, & turbulentior nigredinem quam- dam intus concepit, exterius vero ob viciniam luminis rarior, & candidior apparebat, tunc illius hanc diversitatem, species profundioris rei in Ceelo reprezentatur, quæ ab hiato, aut voragine nihil differe videatur: tunc enim sit, ut albedo visionem vehementius feriat, eaq; ratione propinquor oculis videatur: nigredo vero exhalationis, propter cauam oppositam, longiori intercalallo ab oculis differe, & quodammodo hiatore creditur: quapropter Vulgus harum causarum ignarus hae Ceelo chas- mata tamquam monstrofa vehementer admiratur.

Neque deum chasmata, sed alia non pauca huiusmodi simulae interdum eodem loco spectantur, veluti soue®, feneftrce, dolia, & alia huius generis, quarum rationem inter hias eodem effent, diversitate solis inter fe partium nigredinis, & albe- dinis suscepserat. Nam accidit etiam, ut aliter, quan in chasmatis album, & nigrem confipierant. Interdum enim album erat intus locatum, & nigrum extra fi- tum, interdum vtraque intus, ut peffina, quandoque etiam æqualia, & nonnumquam inequalia, longis excedibus inter fe diffuntia.

Hae autem tanta varietas tot, & tantorum Ceoli monstriorum, & imaginum in cauam esse solet, cum plane ratione, qua aliquando obseruamus sub camimo flam- mam diversimod è fumo permiscere; vnde ex hac mixtione multarum rerum effigies resultant: sic enim exhalationis turbulenta, & crassa acri permixa non diffimillim simulacra reprezentat.

Verum quod ad Chasmatum spectat, illud etiam praedictis addere non erit inutile, nimium ex illius interdum terrarum multarum imaginibus excidere, quæ à Meteorographis effluvia chasmatum nuncpantur, ut in iconibus suo loco reponendis offen- Q q q utur.

Solutio sec-unda dissis- culatia.
I. Chasma cum diversis effluuijs.

A. Lucida exhalatio.
B. Orizon.
C. Locus sub Orizonte.
D. Vinculum exhalationis.
Monstrorum Historia.

Huius autem diurnarum causas, quoniam intimo pars eorum hiaram semper ab extremino frigore medias regionis aere premitur, in quas sequor numeros hiatus contingunt, quae tam concreta pro ratione majoris, atq. minoris diurna, & varia est.

Itae vbi valde concreta fuerit exhalatio, necessarium est, vt magis incidecat illa pars, & intuitur terris excitat. Sin cadem exhalatione mediocres fuerit, Coelum debifere aequali simulo acisque terris, & fine effluvis videbatur. Ceterum visibilibus terris apparent, id est hiatus est perpetuum, quia nonquam interdum, fed tempesta nocti conpericuntur, idq. propter splendorem Solis accepto, qui die certis colores opacat, veluti etiam nocte idem contingit, prater quam in colore nigro; nam igitur turn temporis non emittat iubat, vt aliorum claritatem obnubilet; atque lumen illum inaquam tempus non emittat, vt aliorum claritatem obnubilet; atque lumen etiam aliquod tempore nocturno ad lucem transmittit, suus reflexus alijs coloribus est impedimentum, ne praedictas rerum effigies repræsentarent poiffit; quinque ceteri certis colores, prater nigrum, albo sunt proximiores, quibus similitudo efficit, vt remotius, veluti etiam coloribus eft impedimentum, ne praedictas rerum effigies repræsentarent.

Sed per antiquas vagari exempla non est opus; cum anno post festum illitium se%xage simo quarto ad accidere, quando in vitiis partibus Curi, vel secundo aliis, in primis gradibus Leonis tres superiorum planetarum, nimirum Saturnus, Jupiter, Mars, & cetera ferocissimae conges sunt. Nam talis synodus est admirabilis, non solum quia vis synodi eorum planetarum in plures annos fuerit prodigiosa, sed etiam propter continuam Lunam progressum, quia ab eius planetarum coniunctione, ad aliorum conges confluenda, qui simulacrum repræsentaretur, sed etiam alios tempora adventus, & tertii præterea tumore longiore apparent, & a chaos simulacrum repræsentet.

Inter has autem impressiones duo chasmata fuerunt observata, quorum primum mens Februarii, alium mens Odobris forma penes formilis, ltat Gemma, magnam tertiam spectantibus inclusit. Namque male illustrat Lunn claritatem intra limbum obscurum comprehensa, varia effluvis radiorum, & flammarum alternativa, id est vis synodi horum planetarum in plures annos fuerit prodigiosa, fed etiam spectante continui Lunae progressum, quia ab eius planetarum coniunctione, ad aliorum conges confluenda, qui simulacrum repræsentaretur.

Pariter mens Sebtembris anno salutis humanis post festum illitium se%xagesima octava, mens Sebtembris in Belgio hiatus, fines voraque Coeli verius Sebtemtrionem, velut excelsis hafidis arenatis, atque flammarum globis vniusrum aerem per nodem sustentavat; verum dehifcente, & veluti fada ingluviis vasta, orbem totum sublunarem absorberat, & cetera anna variis impressionibus coelestes fuerunt spectata.

Inter has autem impressiones duo chasmata fuerunt observata, quorum primum mens Februarii, alium mens Odobris forma penes formilis, itat Gemma, magnam tertiam spectantibus inclusit. Namque male illustrat Lunn claritatem intra limbum obscurum comprehensa, varia effluvis radiorum, & flammarum alternativa, id est vis synodi horum planetarum in plures annos fuerit prodigiosa, sed etiam propter continuam Lunam progressum, quia ab eius planetarum coniunctione, ad aliorum conges confluenda, qui simulacrum repræsentaretur.
II. Chasma cum effluuis diversis, & crucibus.
III. Chasma aliud.

A. Vinculum exterius exhalationum.
B. Exhalationes præsumpentes.
C. Orizon.
D. Locus sub Orizonte.
Vlysis Aldrouandi

Gemmae, externorum hostium altera irruptione praesignificant. Sic anno sub-
fequenti sesquimillemnio supra septuagesimum secundum, variis in Plebe tumultus 
exorti sunt.

At anno adueniiente post sesquimillemnio septuagesimo tertio, die vigesima 
lanuarij, denuo aliud chaos effulit intar accensa iniuritatis, forte etiam pro-
pert frequentiam, tefpe Gemmae, frequentes externorum hostium irruptiones, ru-
nas Urbium, & Populorum, proditioes, confitius, & eладes vndeque prsigni-
cans. Seuti sunt affultus, atq; expediciones varie nec non terra, pelagoq; irages 
inflant, quas in praefentia memorare institutum opus negat. Hoc autem poftre-
num chaos in icone III. conspicitur.

MONSTROSA CIRCA SOLEM,
LVNAM, & STELLAS 
simulacra.

Ehis, qua circa Solen, Lunam, & Stellas in Regione celesti mortalibus 
offenduntur, eft admodum sublimes consideratio. Quandoquidem lex 
triplici generi discriminantur, quodam enim sunt supra ordinem Na-
vurae, veluti Eclipses, quae suo tempore non celebratur, & vna intar 
onnium fauit illa, imponente Domini Seraturis Notissi magnione, quae 
Beatus Dyonibus Areopagita in quadam epifola ad amicum suum declaris. Item 
Solis quis, quae habetur in facris paginis, quando, Ioae populi Israelitici Duco 
poff Moylem pro Israel praefante, &tut Sol in medio Coeli, nec per diurnum spat-
tium ad Occum properavit; sicq; nec, anteja, necq; deinceps tam longa dies fut, & 
obediens Domino vocis Ioae. Similiter ortus noua Stella, quae in Natalijs Do-
mini Notissi Iefu Chrifti Regibus Orientis apacctur.

Alia sunt naturalia, fed ratione raritatis inter tres mofterfas, & prodigiosas 
collocantur: cuiusmodi sunt coitus imperiorum trium Planetarum, qui nonini spat-
trium intar annorum celebratur; aut in Eclipsi Solis, & Lunae totus Diameter ob-
securatur, quod admodum raritatem, Alia demum sunt, quae mediam quamdam 
conditionem, iner diuina, & naturalia fortunam: quae admodum si tres, vel plus 
Solves, aut Lunae videantur, et Stellae, & luminaria varij circulis apparaent, & 
demum sit haec corpora veluti lumine destituta, & coloribus quiubusdam deturpa-
ta consipicuntur.

Itaq; de his postremis verba factiuri, primitus de moftero circa Solem differenmus. 
Et quotiens facies Solis varijs coloribus, aliis Solis simulacris, & diversis circulis 
deuenullatur, prima fronte de coloribus, & postmodum de aliis, verba fent. Nam 
Prusneri, anno mundi sesquimillemnio sesquagesimo sexto supra tria millia ex Lico-
thene Sol in meridie colore fanguineo deturpatus est. Deinde Plutarchus in Vi-
ta C. Caesaris narrat, quod post eis obtinuit, in ter alia prodigia, quae acciderit, anno 
mundus noningentesimos vigesimo primo, & ante Christum natum quadragesimo 
secundo, Sol caliginofo colore annuum spatium illuftrauit: itaut ob lume 
imbecillum, & tenuem calorem non sola aeris intemperies, sed posterius etiam cru-
ditas prodierit. Sed notissi etiam temporibus id cottoffis referat Gemma, nimiri anno 
post sesquimillemnio vigesimo leptimo; tunc enim Solis faciem rutilo & fere 
fanguineo colore deuenullatam, fereno Coelo, dies vigesimo septembris observeruit. 
Non diffimilis facies monstrafa Solis, anno Domini post miliumnio, & eibncteem vigesimo quinti in Bohemia vita eft, vr ex relatione vivorum fide dignorum intelle-
ximus.

Praterea monstrafa deformitas in sole obseruatur, quando folo alijs solis specie-
bus circumdatur, quod interdum contingit. Namq; ex Chronographis, anno mun-
di


Sed magis admirandum est, quod sol aliis speciebus solis affociatus, variis circulis, & iridibus coronatus per Coen spatium visus est. Primus anno salutis humanæ post quinquagesimo quinto, circa finem mensis Mai, Tiguri heliæorum metropoli, multi simul Solis cinque variis circulis conspecti sunt, & Hno adueniunt, Tigurinis cum gentibus confederatis quinque Heliorum pagos onupgnarunt. Item anno Domini post quinquagesimo quintagesimo primo, cipea finem mensis Martij Solis apparuerunt cum variis circulis, quos Graeci Pantei vocant.

Theon enim apud Aratsum, ex Posidonio referitur, eisque nubes rotundas, quae circa Solum irradiantur, nec proprio lumine sed solari visu sunt: quænammodum etiam Luna simili illustrat nubes. Quamvis postea apud Aristotelenum eis nubes rotundas, quas Solis exorientes, adiective appellat, nebulae admodum condensata, qua a soli illustratur. In vero secundum Philosophos ad solis latera semper vergit, velut in virgis quoque obruatur. Hanc monstroam impressionem concipit Magdeburgi Cornelius Gemma atitur, nec multo post usque Imperatoribus Caroli, Mauricii, & Alberci Ducibus, cius ad menses quindecim obseiss pacem tandem cum iniquis conditionibus obtinuit.

Monstrosum quid simile in regione coelestis apparuit Roma, anno salutis humanæ post millestium, & sexagésimom quingésimom nono die visus Martij ab hora decima nona visum ad vigimum primæ cujus schemæ in icone Membratur, & quinque Solis cum triplici circulo conspectu sunt, nec non cum variis litteris quæ explicatur.
I. Monstrosum Solis Schema.
Monstrorum Historia.

A. Oculus observatus.
B. Vertex observaturis.
C. Verus Sol.
D. Planicies verticalis ibi est linea optica ad verum Solenam, nam circa
E. Solen duo appaeorunt circuli Iridis cum Sole concentrici.
F. E. F. Iris minor diversorum colorum perfectum circum non efficiens.
G. H. I. Circulus Iridis maior adeo debeatili: ut dix appareret, & quamuis
H. suis est decoratus coloribus, nihilo minus erat infrabilis.
I. L. M. N. Iridis circulus tertius, maximus coloris tanum albi, quo
colore soler esse decoratus circulus Lunam interdum eizens.

In hoc exteriori circulo duo Solea imperfecliter appaorabant, nimirum in inter
ebus K. & N. quorum splendor erat simili Soli et eorum pars exterior simili Iridi: imo circuli non erant perfecte rotundi sed ine
quales.

Sol N. Erat inquietus & de se caudam
quodammodo flammeam emissam
bat, quae motatur N. O. P.

L. & M. Erant alii duo Solea in tertio
circulo, seu Iride magis rotundi, &
quiete, ne non coloris argentei.

Sol M. Non bene apparebat, ideoque
cito evanuit, quoniam circulus illius
partis primum evanuerat.

Sol N. Defecit ante Solem K., quo de-
siciens, Sol K. Splendidior evasit,
quidem loco dissolubus est.

Q. & R. Equinoccialem signant,
S. & T. Meridianum indicant.
Tandem hoc schema in nubes albas disiolatum est, quo perdurante, versus Sol non recte refultebat.

Similes impressiones meditatus est Virgilius quando cecinit:

Sol tibi signa dabis, Solem quis dicere fasylum
Andea t ille etiam caecos infiare tumultus
Sape, montes, frondem, & operta sumifere bella.

Quare ad memoriam residuum, qui anno subequenti post appatent et prae dicti schematis Solaris, circumfleio, & oppugnatio Manlius secuta est, deinde

teterrima peffis toram Citalpim Galliam; nempe Lombardiam occupabat.

Cateri circuli Solem, & Lunam aliquid quando coronantes ratione temporis, & loci variare potuisse cum integer circulus circa Solem, & Lunam, aut alias mirantes illas, sue nocturna, sue diurno tempore, sue antemeridianas, sue pomeridianis horis cospicie aps apparerit, & quanquam hoc vocabulum apud Graecos proprium significaret aream, in qua eum fugiat, nihilominus apud Aristotelem in libris de Coelo, & Mundo, pro corona, & circulo syderum accipitur, & in Meteoris circulum integrum circa Solem, & Lunam apparatum denotatur, de quo in praefentia verba sunt.

Figitur in isto ex refractione intus lufta; refangitur autem vifus interdum, nec ultra tertii permittitur, cauam aetis, & vaporum, qui in nubem cecenterunt, & precipue in nubem raram cum pluma superficie: etiam cum æ re vifibilis quidquid exerit, verba occultum interdum, & interim vef, ad oculum penitus non peruearan, a lucibus rei occurris imperditum, iudicibus autem sue curiis, & infatis operibus, opus est, ut diffunday, quamobrem forte quandoque figurat proceauerit, sicque Halone factum esse accueramus. InterMediae vero solent femper interdum cum parelijs obseruantur, quamobrem inconvenience in iconem 11. conspicicular.

Semper autem phaenomena huius generis varios rerum publicarum motus praefagerunt, quandoquidem, anno mundi centenario tertio, qui anno proiecto interdum tertiam, & quintam duo discolorum circulent faciem soleic circumdet, & alter ruborem, alter albam pres fungerebat, deinde ita mul-
to post Carthago fuit diruta.

Item anno faltatis humanae ostingentefimo quinquagesimo primo, in cuius Paderburnensi duo circuli circa Solem fuerunt obseruantur, quibus euaneclentibus, Vrbs fere etas conflagravit. Amplius anno Domini post millenium centenarium quinquagesimo septimum, circulus ample latitudini ignei, & caerulei coloris solei eadum, & in Normannia, imbru copia non medio circa subfecuta est, quae laborare Agricolarum impediens omnem caritatem produxit. Pariter anno faltatis post millenium, & trecentennium ostingentefimo septimum, in Helvetia eis circuluses solei de formatur, deinde fames, bella, & inondationes non vulgare incolis detruentur. Anno etiam poft fesquitemienfes millenium, quando Carolus quintus Romanorum Imperator Aquiligani fuit coronatus, Area circa solen fuit incide vifae.

Insuper anno poft fesquimillennium feptuagesimo tertio, die vifae nona Aprilis, ad horis duodecimae veft, & meridianum, Caesaris Gemma factore, oebo facere Solem admodum albitatem, quando circulo redimitum, qui in tert Halones frequentes erant, non perficere, & inftar iridis florentissime, conspicues, trium colorum varietate distinctus. Immo addit, quod rei ratio ad caulam phylicam relegari non poterat, sed infigne fumulactum in admiratione populorum trahens effectum, ut id cessatur portent, & omnia non absolumentum pusaretur. Iterum addit Gemma, cum multis obseruatis Halones cum nube candida levit, equale, & tranquillo Coelo ante planctum sicla extensus; cum tamen in hoc nulla certis confpicita nubes, sed circulus soleo Coelo exactam iridem praeferebat; hinc postrue alia angustiarum futum temporum praefaguisset.

Verum inter ceteros Halones ingens, & admirandum qui eiusmod solis subimpe-

rium Augulfi Caesaris, authore Plinio, qui eum radiantibus festis insignitatem coronam appaurit, deinde alij duo circuli, ut ex Suetonio, & Diony conflat, praeficium circumspeciem, qui eum alter elegantissimum iridem formam, alter vero ex spicis tiritis.
II. Halo cum parelijs.
Vlysiss Aldrouandi

III. ceis terrum representabat; clara, & evidentis religiosis christiana impendenti, pa-
cis, & vberetatis argumento. Quapropter huius egregii, & memorandi Halonis spe-
ciem in iconi III spectandam proponimus.

Quæ haætænius explanauimus de circulis ad solem attinentibus, eadem de circu-
lis Lunam coronantibus intelligenda sunt; nam si Halo panes solem quandoc;
apparat, similiter circa fæciem Lunæ generatur; súmmo in Sole Paralios, & in Luna
Paralinos obferuari. Præterea si plures Solis interdum fuerint visi, quandoc;
etiam plures Lunas Vetræs cómpisciunt ut sctenim anno mudi post tria millia septi-
gentesimo vigeæimo nono Ariminemse magna cum admiratione tres lunas confe-
querunt, & eo anno, ex relatione Historiographi Carthaginenses Corfos, & Sar-
dos in Romanos incitarunt. Anno Dominii post millesimum centesimo decimo octa-
uo, Henrico primo Anglum regente, duæ Luna pleno orbe apparauerunt, quorum
altera Orientem, & altera Occidentem illustrare videbatur; non multo post Nort-
mannia fuít subætaba.

Anna Salutis humana post millesimum, & centesimum quinquagesimo septimo, B
mente September, Cælo ferenò tres soles, & paucos post dies eiudem menès tres
Lunas visi sunt; quorum medii crucis nota signabatur. Vnde rerum naturall
percurtatares difficultatem, & discordiam in eligendo Pontifice Maximo praæ-
gierunt, & id a veritate minime fuit aliquum, ut in Historia Alexandri Pontificis Ro-
manii illius ætatis cognoscam.

Item anno Salutis humana post fequímillem unum quinquagesimo tertio, Inco-
Madeburgi tres solès viserunt, quorum medius lucido planè colore erat comprise
us, fed collaterales rubro, & tanguino colore Ædati apparebant; His occasi-
cibus, cum iam notèsecret, tres lunæ apparuuerunt, que longe maiorem inuenti
metum atruerunt; cum eaque notèsecret, horribiliora videri solent; & annum
subsequens in principii Aprilis, Saltzfeldj, quando deætricta illia corpora à Schunfor-
to oppido imperiali, dum notèsecret, duæ Paraliness confpectae sunt, & paulò post
ulus perennis incendio perijr.

Halo circa lunam pluries visus est; nihilominus insignis ille fut, quem C
obferuerunt Baõaiæ Rauraciæ, anno Dominii post fequímillem quinquagesi-
mo tertio, die vigesima tertia mensis ianuarij cæg ad aëm nodis horam: s Qui
hinc plus, & magnus circus, infar Ædati, Lunam per tres horas cinxir; deinè
geli non mediore esse subsecutum, quod Ædatibus, & omnibus plantis maximum
autrib detrimumpum.

Aliquando eriam prater geminatas Lunas, & circulos Lunam sepientes, monôtri-
fera finiueacra in Luna apparent; quandoque in anno Salutis humana post mille-
simum & centesimum quinquagesimo sexto. Crucis imago in Luna fut confpicua,
forma, que in iconi III. repræsentatur. Et eo tempore, ut recitat Licofthenes,
Albericus miles Belluacensis pro christiana fide martyrió fuit affægus, & Mediolan-
nium à Frederico Barbaroffa Imperatore oppugnatum, & in fìde recipuum fut, &
sequentis anno Tyberis inundatio Roma maximum detrimentum attulit.

Non difßlime simulare in Luna, anno post fequímillem unum, quadragesimo
quarto, menès Aprilis, Ciælo Ædati, in cuitate Vylly Turganis, homines D
confipitam quam circa corpus Lunæ crux albare fulgebatur; nec mirandum est, quia
eadem crucis nota panicæ, anno post fequímillem unum quinquagesimo quarto, in
Oppido Grisselæ Thuringæ vila est, que totem Solis corpus tegabat cum multis
aliis circuitus, quos in praefàtia recipinem non est opus

iam tempus est opportunit, ut per causas prædictorum effectuum transeunt,
ad finem huius Historiae propermus. Nam quœsim in examinandis, & describen-
dis huiusmodi monœtris C. ecleuæbis, utique causæ fuerint exactæ, fine quibus talis
effectus intelligi nó poterat; nihilominus in praefàtia omnes amplecti conabimus.

Inchoantes igitur a causis generalibus, eas in duplices distinguerim, quarâ alte-
cas leflis, aliqua vero elementaris dicur, Prior meteorologicas effectus pro-
ducit, posterior autem illos recipit. Priori id videntur contingere bifariam. Primò
quia cae cæs causà omnium effectùm, nemdum meteorologicorum, motu tamen
intercedente deinde quia ætarna rerum infimarum, & non æternum causæ effe
folent.
III. Ingens, & admirandus Solis circulus.
Hinc colligendum efi: qu6d suprema illa natura cundoricum aliorum e(ectum, nede- 
dum meteorologicorum causa eft, et e(ectus po(fca in materia elementari recipiun- 
tur. Idq: aliqua expositione indigere non opinamur, quoniam alia non dantur corpo-
rn, prater elementa, qu,e descriptas imprevisiones recipere po(frent immo elemcna 
rebus MeteorologiBs subetat magis rationem fubiji, quam materie, cum elementa 
verc' fint illa, qu,e imprevisionibus meteorologicis fubijciuntur, & cele-
ctes a(eiones in fe recipiunt. Nifi velimus ha a(eiones diiiumam poete(fam appel-
lare, qu,e prouocunrio in re, qu,e reca, repiuier, fiiu vin fuis, qui etiam celebis 
virutis appellation ob quamdam excellentiam compert; cum lumen, & motum ca-
terum stellarum moderari videmur. Ab his igitur causis univerfalibus eetera ta-
lum e(ectum peculiares dependent.

Praeterea caufae generales prudicarum imprevisionem, qu,e in supremacris re-
gione generantur ad duas iterum reduci poftiunt, quam altera hypocauma nomi-
natur, vt fuperius etiam fuit explanatum, qu6d caufae materialis vicem gerir; altera 
verc' eft motus circularis, qui funicionem effe eflientieff obire per habere. Namque 
cum illuc afcenderit ficio ille spiritus a terra eleuatus neceffis eft, vt incalcalcit co-
modo, quo R e aliqua a celeri motu colorem haurire folet, qu,e calefacio catus 
prodecur, quatenus inflammationem concipiet.

Sin ad causas imprevisionem, qu6d citra inflammationem contingunt, animum di-
rigamus; ha a praecedentibus non valdc discriminabunt: cum hiatus, feu ch affirmed, 
vel Coeli vorgines fiant, vt aneoa expofitum, quando rhalalio turbulentior ni-
gorem qucdam confrubat, qui effarum, & obscurarum imaginum color pro-
pius effe folum, fed extra, ob viciutatem luminis rati, & candiorer cuadtu; qu6c-
circumratione huius diceri fatis, quod magis intus eft, speciem constitutionis 
repreffentat, quan ab hiu ini dilferent efi effe spectatores opinamur.

Tunc enim fit, vt album vehementius percellar videmur, cae, ratione propin-
quiis oculis videatur: nigrum autem, ob caufam oppofitam, longiori intervallo vi-
detur diftance, & quodaminus horie adcreit. Qua de re vulgares homines id in-
tuentes, chafmata, feu hiatus, hiutus, in Coelo efi arbitramur, & tanquam monftra
dmirantur.

Neq ab his causis multum deerepend ille, qu,e fanguineos colores in Coelo, & 
circa afftra prevailed. Quandoquidem exhalatior pariter turbulentior ni-
gorem qucedam confrubat, qui effarum, & obscurarum imaginum color pro-
pius effe folum, sed extra, ob viciutatem luminis rati, & candiorer cuadtu; qu6c-
circumratione huius diceri fatis, quod magis intus eft, speciem constitutionis 
repreffentat, quan ab hiu ini dilferent efi effe spectatores opinamur.

Hinc efi produci potef caufa, propter quam huic interius colorum magis, 
qu6m interius videatur; etenim caufa luicius effe inopia lucis; cum diurnum 
lumen nocturno nemper fit copiofius, vnde fit, vt cunning interius magis albamina 
apparent. Verum fi huic interius colorum forte efi interius confpicionant, 
quod minime negandum effi, vt exemplis fuperius memora fui manifestantur, 
tunc afferendum efi id contingere aliqua potthifimum tempore, qu6e, ob copiam ca-
loris, & incendij fuma, & turbulentia exaltationis, hypocumad magis viget; pro-
pterea perficuitas prioris luminis auferatur, vel faltum remititur io(oc, 
tunc non candida, fed fanguineo veluti colorem fadaa, & lumenaria confpicionantur.

Quod caufas circtum, qui aliqua efi interius fheuden, notandum efi interius effe horum circulorum fuc> halonum 
cauam,
III. Admirabile Crucis signum in Luna.
causam, quam vaporem, & nubem, in qua splendor astra frangitur, quam fractione meteorographi halonem indiginit. Nam radii astrarum dum vita vivum ferri non possunt, aequaliter in ipsa nube franguntur; verum si nubem a qualibem offenderint, exactus circulus probibit: in nubem in qua qualibem inuerterint obtuam, tum non integerr unger circulus, sed semicirculus tantummodo apparebit.

Praterea circa Solenarii, & circa Lunam frequentius halones apparet, quoniam calor Solis, qui multo major est, quam calor Lunae approximantes nubeculas faciliter dissipat, quam Luna, quam calor ejus imbecillioris, & praeos praeos halones facilitate admittit, & frequentissimis halones patitur.

Paralios autem neque ut Solis, neque admodum longe produci potest, quoniam propinquitates Solis nubem praeius dissolvet, quam speculum vicem obire posset; namque distantiis refractionem vitus ita adimit, ut nubes longe diutius ad Sol formam nec etiam pulchri speculi praecipiter posset; quocirca reddetur ineptam ad albedinum, & ad illos recipiendos colores, quos apparitio paralii expostulari. Quamobrem simulacrum huius generis neque Solaem, vel prope, vel eminus formari posset; idcirco neecessit, ut tantummodo utra Solis producantur, mediocratamen distantiis; ne propinquitas Solis dissipando nubeculam, horum generationem impedit, & longa distantiis vim formandi speculi adimatur. Hac igitur quaod causas physicas de praeditis effectibus pronunciare possumus. Quando autem hujusmodi causulae manifesta una manu Diuini Opificis immediatim producunt, co- rum causas humani ingenii acumen penetrare, neque reddere potest.

Historiae Monstrorum finis.

L. D. D. P. Q. S. V.
INDEX
MONSTRORVM
ET RERVM MEMORABILIVM
COPIOSISSIMVS.
INDEX

Animalia monstrosa vbi 337.c.
Animalis in vero multibri genitori 601. c.f.
Animalium in homine genitori icones 219.
Animalium generatorium cauæ 627.c.
Animalium, & plantarum cognitio 663.g.
Animalium generatio ex plantis 663.h.
Animalis Africani de formis descriptio 322. d.
cui sedem icon 323.
Anus salat qui sit 194.a.
Ani climatici qui, & quot 706.h.
Anii tempora quomodo denotentur 281.g.
Anonum computatio apud Aegyptios 60.f.
Anse quadrupes 563.c, cui sedem icon 564.
Animalis geminati icon 664.
Animalis bicorporis icon 66.c.
Antequor aput Romanos quid 61.d.
Anterotes quis 190.b.
Anthropodemon qui 153.c.
Animalis mortuosphera 153.f.
Animalis mortuosphera 153.f.
Antichristus quis 323.h.
Anubis Deus quis 433.c.
Appetitus ceruicis humanas 114.b.
Apelles Alexandrum pingit 264.c.
Apollo in Corum 195.c.
Apollo cum muffs in monetis 251.g.
Apollo lapsorum quomodo figuratur 259.c.
Apolinis variae icones ibidem.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Aristarchus 139.c.
Arister che potestas simulacrum 186.b.
Appetitus ceruicis humanas 114.b.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
Apolinis currus quibus animalibus trahatur 251.c.
INDEX.

Bubonis metamorphosis 193. g.
Bubuli foetus anatomia 5 a. j.g.
Buccones qui 76. a. ij7.g.
Buccula) & bucculus 76.3.
Bufonis caudati icon5pp,
Bafoniscrenati virtus 24..b.
Bufonis qui vefcantur 74.3.

Cadauera vbi cera circumlini3ntur97.f.

Cadauera cur homines peihorrefcant
I6i.f.

Cadauerum Aegyptiorum

Cadauerum Bupcroium conditura 312.a.
Cadauerum %tuscaufa39p.f.
Calua, dc Caluaria quae 75.g.
Caluaria hominis inter keptrum & ligonem
pidaadi.e.
Caluaria hominis pro poculo vbi iij.h.

Calculus in cerebro genitus 123.f.
Calculi in corde inuenti 24.a.
Calamitatis hieroglyphicum 157.e.
CalitfromVrfam i86.a.
Calceus cur fymbolum mortalitatis 233.h.
Calcaneus in myfticis quid denotet 2 34.C.

Canoed ex humano febo ad quid 318.a.
Canis triceps vbi 294.b. 416.a.
Canis oculum quis habere dicatur 348.3.
Canis serpentino capite 378.3.
Canis biceps vbi vifus 41 i.a.
Canis caphe accipitrino 437.h. eiufd.icon443.
Canis moooculus473.e.
Canis monftrofo capite 472.a.
Canis fine teftibus natus 51 i.h.
Canis bipedis icon 527.528.
Canes ad tutelam vbi alantur ip.e.
Canesiylueftres vbi nutriantur py.e.
Canum bicorporum icones 62 2.62 3.
Canities prtecox miraculofa 148 .c*
Canities repente fada 21 a.d.
Canities vnde proueniat 24o.b.
Canitieminicmpeftmam cur aliqui incufrant
Cannibalorum morcs 309.f. (ijS.c.
Canuti Regis Angliae affertum idd.c.i
Canopas pumilio 39.0.

Capillus aurei vbi fiant 209.e.
CapillilongifBmi mulieris44d.e.
Capilli a quo generentur 240.3.
Capillorum fignaturainplanti5 3c6.c..:
Capillorum virtus 310.a.
Capillorum phyfiognomia 8p.g.
Caput humanum inter globos flammarum vi-
fum 141.h.

Caput humanum inter globos flammarum vi-
fum 141.h.
Caput vulgaris canecens 141.h.
Caput quid denotet in morali docftina 240.c.
Caput muliebre in monetis 28 e.
Caput lauro coronatum in monetis 380.d.
Caput humanum in monetis 28 e.b.
Caput therfificum quale 4.49.f.
Caput mentulatum 457.e.
Capitis partes quor 73.g.
Capitis tempora curfic nominata 73.g.
Capitis eyrum 79.c.
Capitis partes que 79.c.
Capitis vitia 460.d.
Capitis physiognomia 89.f.
Capitis faeta conftitutio 446.c.
Capitis morbi 57.f.
Capitis formia 150.b.
Capitis galea munita simulacrum 460.d.
Capitis humani figura in fl Emmare gentilio
305.g.
Capitis signatura in plantis 306.d.
Capitis alieni procreatio in fehu humano 430.a.
Capitis alieni procreatio in baibus brutorum
333.c.
Capitis brutorum deformatio 468.a.

Camilli PaleQttimentio
7U.C.
Campanula qute planta
690.9,
Candclla ex humano febo ad quid 318.a.
Canis triceps vbi 294.b. 416.a.
Canis oculum quis habere dicatur 348.3.
Canis serpentino capite 378.3.
Canis biceps vbi vifus 41 i.a.
Canis caphe accipitrino 437.h. eiufd.icon443.
Canis moooculus473.e.
Canis monftrofo capite 472.a.
Canis fine teftibus natus 51 i.h.
Canis bipedis icon 527.528.
Canes ad tutelam vbi alantur ip.e.
Canesiylueftres vbi nutriantur py.e.
Canum bicorporum icones 62 2.62 3.
Canities prtecox miraculofa 148 .c*
Canities repente fada 21 a.d.
Canities vnde proueniat 240.b.
Canitieminicmpeftmam cur aliqui incufrant
Cannibalorum morcs 309.f. (ijS.c.
Canuti Regis Angliae affertum idd.c.i
Canopas pumilio 39.0.
Canopas Dei imago 21 a.U
Cancrorum remedium 3,14.0.
Capillus cur habetur in grafo
214*0.
Capreolus polyceEOS424»d.. eiufdem icon 42 5*
Capreolus hexapus 549;f.eiufdem icon 5 48.
Capreolus color qualis 54;9.fi
Carduelis quadrupes 5 67.6. icon 569.

Carnes ediles quae 74* a.
Caro cur dicatur faenun^z 74.3.
Caro humana cuius fapoiis 3 C9.g.
Carnis appendices in fietibus brutorum
430.a.
Canitis moraliap.48.d.
Caro cur in cibo gratior 161.f.
Caro cur dicatur fupemada 74.a.
Caro humano cuius sapoisi 309.g.
Carnis appendices in fietibus brutorum
385.g.
Catus moraliap.48.d.
Carnium efsyncopem generat 214.c.
Carpothagi qui 74.a.

Caput humanum in monetis 28 c.b*
Caput therfificum quale 4.49.f.
Caput mentulatum 457.e.
Capitis partes que 79.c.
Capitis vitia 460.d.
Capitis physiognomia 89.f.
Capitis faeta conftitutio 446.c.
Capitis morbi 57.f.
Capitis formia 150.b.
Capitis galea munita simulacrum 460.d.
Capitis humani figura in fl Emmare gentilio
305.g.
Capitis signatura in plantis 306.d.
Capitis alieni procreatio in fehu humano 430.a.
Capitis alieni procreatio in baibus brutorum
333.c.
Capitis brutorum deformatio 468.a.

Canus triceps vbi 294.b. 416.a.
Canis oculum quis habere dicatur 348.a.
Canis pertentino capite 378.a.
Canis biceps vbi vius 416.a.
Canis capre accipitrino 457.b. ciufd.icon443.
Capitis morbi 57.f.
Capitus formia 150.b.
Capiti Regis Angliae affertum idd.c.i
Caprum cornu in ventre 509.f.

Canis triceps vbi 294.b. 416.a.
Canis oculum quis habere dicatur 348.a.
Canis pertentino capite 378.a.
Canis biceps vbi vius 416.a.
Canis capre accipitrino 457.b. ciufd.icon443.
Canis mooculus473.e.
Canis monftrofo capite 472.a.
Canis fine teftibus natus 31 1 h.
Canis bipedis icon 527.528.
Canis triceps icon 53 f.
Canis cripes Bononie natur 347. g. ciufdem
ideon 545.
Canes ad sustum vbi alantur 19.e.
Canes ejjueiis vbi nutriantur 37.e.
Canum incoporum icons 62.623.
Canities praxcox miraculofa 148.e.
Canities repentc fada 212.d.
Canities vnede procuenti 240.b.
Canititem tempemfluam cur aliqui incufrant
Cannibalorum motes 309.f.
Canuti Regis Angiae affertum 166.e.
Canopas pumilio 39.e.
Canopi Dei imago 212.b.
Cancerorum remedium 314.c.
Capellae vbi vbi fiant 209.c.
Capillii longifimi mulieris 44e.6.
Capillii quod generentur 240.a.
Capellorum lignatura in plantis 360.c.
Capillorum virtus 310.a.
Capillorum formia 150.b.
Capillus phyfiognomia 86.g.
Caput defufendi herba 135.e.
Caput, & cauda in myfticis quid denotet 224.a
Canus triceps icon 53 f.
Canopas pumilio 39.e.
Canopi Dei imago 212.b.
Cancerorum remedium 314.c.
Capelli aurei vbi fiant 209.c.
Capillii longifimi mulieris 44e.6.
Capillii quod generentur 240.a.
Capellorum lignatura in plantis 360.c.
Capillorum virtus 310.a.
Capillorum formia 150.b.
Capillus phyfiognomia 86.g.
Caput defufendi herba 135.e.

Caput humanum in Capitio inuctum 141.g.
Caufa
INDEX.

Causa efficiens monstrorum 391.f.g.h.
Causa finalis qualis 391.f.g.h.
Causa formalis 594.3.
Causa transtorsionis partium 488.c.
Causa efficientes Monstrorum ex Septralo 392.c.
Causa monstorum implicata 394.b.
Causa naturae brevis, & proceras 606.a.
Causa peculiares n.0ftrorum 473.c.f.g.h.474.
Causa circulorum caelestium 746.d.
Causa circulus brevis, & proceras 606.3.b.
Causa peculiares monstorum prs diti 483.c.
Causa multiplicationis pedum ;(S7.f.g.h.
Causa defedus manutti 405.h.
Causa intrinseca quas soci.
Causae efficientes Monstrorum cx Septralo 391.f.g.h.
Causa multiplicationis pedum ; (S7.f.g.h.
Causa defedus manutti 405.h.
Causa intrinseca quas soci.
Causae efficientes Monstrorum cx Septralo 391.f.g.h.
Causa multiplicationis pedum ; (S7.f.g.h.
I N D E X.

Congreflus humani tempus 44.a.
Congreflus neflus quid præfet 39.f.
Congreflus humanus, & bellinus 446.a.
Contumacia hieroglyphicum 154.a.
Contumacia hieroglyphicum 155.f.
Concupis tus miferus hieroglyphicum 156.a.
Connubia miranda 54.a.
Contemptus mortis hieroglyphicum i 6.a.
Conuius quot effe debeant 183 e.
Connubia miranda 54.a.
Concionatores quibus defignentur 23 j.g.
Confcientia quid 25 2*c.
Contemplationis virtus 245.0.
Conceptus delineatio 49*a.
Concubini qui 4i.e 51.
Concupis centia: diffdrentis 2 5?di.
Concordiae simulacra 278 a.
Concordia herba quae 3 07. g.
Conftatino politanus ritus 10 2.b.
Confteliationum ordo 297'h.298.a.
Confieliorum consi qui apud Perfas 362.3.
Confeffarii in morali aodrina. quibus partibus' denotentur 246.3.
Confanguineitatis gradus ni.e.
Cor cur carnosum, & crassum 47-3.
Cor humanum crefeit & decrefeit 69.g.
Cor pilosum inuentum So.a.
Cor Angelorum quid fit a 28.d.
Corindurafum quid 229 e.
Cor Regis perit quid 229.f.
Cor terrae quid ibidem.
Cor ludorum quale ap.e*
Cor Dei quid 228>d.
Cor in homine interiore quid ibidem.
Cordis generatio 47.a.
Cordis ventriculi quorfint Ss.a.
Cordis my dica 228.d.
Cordis moralia 243.f.
Cordis fitus 243.g.
Cordis figura in Plantis 307.g.
Cordi quid 172.4.
Cordus qui 13 7.f.
Corpus humanum fine ofifibus a i8.a.
Corporis humani longitudo qualis 68 a.
Corporis humani logitudo communis ibidem.
Corru naturum in capite humano i2 6.b.
Coronis in Cornicem 186 b.
Crapula quid præfet 119. e.
Cranium abtque fututis 79.6.
Cranium quomodo generetur 47 3.
Cranium humanum cur ad pedes Chrifti crucifxi politum 287.c.
Cranium humani in quibus morbis adhibea-
tur 310.b.
Cranium humanum ex apostemate exemptum 144.a.
Cranii humani Extraquam 310.b.
Cranii humani olemum ibidem pulvisibidem fals, aqua, & magisterium ibidem.
Crania humana pro poculis vii 102.a.
Creatores rerum omnium icon 187.g.
Cretenium mores 103.b.
Creficionem quis abhorretur 213.f.
Crinita vermis ibidem amiliatur 259.e.
Cries quando accidant 131.f.
Croci adulatorio 120.a.
Cruda vnde dicta 247.e.
Crurum moralia 247.c.
Cruciamenta qui facie fulminerant 216.d.
Crux in Luna quando viia 744.d.
Cruces variae in Coelo viia 717.f.
Credia 23.a.
Cupido frangens fulmen quid 156.d.
Cupidur capitis 170.a.
Cupidinis arma contra omnes animantes qua-
lia 295.a.
Cupidinis hodierna effigies ibidem.
Curiosis icon 315.c.
Cupreffi metamorphosis 202.a.
Cuts monstrofo que 578.d.
Cut is color qualis 92 b.
Cutis moralia 248.d.
Cutis porcorum apud Plinius 30S.C.
Cutis monstrofa vulnera 5 88. a.
Cutis durities monstrofa 591.f.
Cutis monstrofo appendices 582.a.
Cutis viioae caulis 580.b.c.d.
Cygni metamorphosis 185.h.
Cygnus cur ausaquilibis ibidem.
Cyclus icon 13.
Cynocephalus quid fit 5 39.e.
Cynocephalorum mores 2 2.a.
Cynocephali effigies ibidena.
Cyclopis icon 13.
Cyprini varietas 351.g.
Cyprini monstrofo icon 352.
Cynocardamura quid fit 529.g.
Cynomazum herba quid fit 5 ap.e.
D Aphnis metamorphosis 148.d.
Demonium lingae qualis 238.b.
Demonum 915.400.b.446.b.
Demonium formis partus caulis 399.c.
Delfratio quid fit 86.a.
Delphini & hominis sympathia 72.d.271.e.
Delphini metamorphosis 189.c.
Democriti, & Heracliti mos 299.f.
Dedecoris hieroglyphicum 155.f.
Den naturum in patris 124.a.
Den theoninus qui 171.g.
Dentes lati & craffi quid denotent 90.c.
Dentes geminati in ore humano 214.b.
Dentes tripli cati in homine 214.b.
Dentes puers Septennis ad quid 318.e.
Dentium Gigantis effigies 37.
Dentium numerus 79.g.
Dentis

D
INDEX.

Hominium mores quod modo cognoscantur 89. c.93.f.
Hominum mores iuxta mentem Astrologorum 93.f.
Hominum simulae in aere vita 143.c.
Hominum variae icones in monetis 283.a.b.c.d.
Hominum variis formis variis histoiria 580. d.
Hominum bonum quem 139.e.
Hominum epistheta ratione aegritudinis 137. f. ratione affectionum animi 137. e. ratione originis 137.g. ratione vitiiorum 137. h. ratione quomodo cognitio 138.a. ratione doctrinae 138.b. ratione actatis, fossil, & figura 138. a. ratione dignitatum 138.b. ratione variorum muntrum 138.d. ratione officij militaris 139.f. ratione mortalitatis 139. h. ratione fortunae operis 140.a. ratione instrumeni 140.b.
Houmulum quas voces graca exprimant 133.c.
Houmunculum apud Chymistas qui 133.e.
Houmuncionis indici habentis eminentias carnis detaetio 585.c.e. eiusdem icon 587.
Houmunciones quales 612.C.
Houmorum & utilitates hieroglyphicum 1yy.f. i
Hyporegio 282.0, 296 d.
Houmorum dominium quomodo cognoscatur ibidem
Hommus qui quod modo cognoscatur ibidem
Icthiophagi qui 26.c.97.e.
Idolum Laponiae quale 110.e.
Idoli tricipitis icon 110.
Iecoris figuratur in plantis 308.a.
Iecoris morborum 245.f.
Iecoris finit 245.f.
Ieiuni cu diutius aliqui vivant 160.d.
Ignominia in mysticis quibus denotetur 213.f.
Ignotiae hieroglyphicum 155.f.
Ignorantiae icon 352.d.
Ignorantiae eff monstrarum triformes 361.f.
Ignorantiae causa quoniam 361.g.
Ignorantiae viatorum nutritum 150.f.
Ilia quae partes 577.c.
Imaginatio vehemens in mulieribus 445.f.
Imaginatiovis 385. c.386.c.d. 390.e.g. 445.e. c.447.g. 503.h. 567.f.
Imaginatio operatio 400.a.
Imperfura quid 12.e.232.a.
Imperatoris facra facientis simulacrum 382.a.
Imperatoris ignitarum varietatis 382.b.
Imperatoris ignitarum cauta 727.f.
Imperatoris annonis acquirantur icon 385.f.
Impositorum varietas 120.a.
Indians etymum 680.c.
Indorum mores varii 97.f.
Infans ab utero gradens & loquens 50.d.
Infans gracillis quid praefert 55.h.
Infans in utero matus reueltus 146.a.
Infans quinquaginta dierum loquitur 148.d.
Infans nutritus lacte patris 148.e.
Infans in mysticis quid 255.h.
Infans tricornis vbi natus 376.b.
Infans pyramidalis 332.a.
Infans armatus natus 583.e.
Infans eunte lacera natus 583.c. eiusdem icon 583.
Infans geminatus uinctipitis icon 608.
Infans maturi icon 54.
Infans partus naturalis icon 54.
Infans fine nafo nati miraculum 349.g.
Infans septicipitis miraculum 349.h.
Infans demonstratur miraculum 349.h. D3.
Infans nescía cauæ 381.g.
Infans cum mole carnea nati miraculii 350.c.
Infans ore gemino, & quattuor cœulis descriptio 563.e.
Hymen quid 84.d.

I

Iindex
Infantis aperto venter icon 306.
Infantis loco pedum supladi icon 537.
Infantis erube carentis icon 477.
Infantis tripedes icon 534.
Infantis quadrupedes icon 573.
Infantis pedibus caninis icon 573.
Infantis Arctiopis icon 576.
Infantis villosi icon 57.
Infantis cucullati icon 583.
Infantis palio carneo induti icon 584.
Infantis lapidei quos in vtero 591.
Infantis varij fitus in vtero 591.
Infantis in vtero existentis icon 591.
Infantis nouum vnicum partu editi 591.
Infantes nouem unico partu editi 591.
Infantes cum nota nobilitatis nati 591.
Infantes Magnatum in sacrificijs adhibiti 591.
Infantes cura dentibus nati 591.
Infantes fine pedibus nati 591.
Infantes tribus pedibus nati 591.
Infantes quatuor pedibus nati 591.
Infantium geminorum mexitorium connexo icon 594.
Infantium (uxta latus connexorum icon 595.
Infantium moralia 595.
Infantiae eumam 595.
Influxus caelestis vis 595.
Ingratitudinis vitium quale 595.
Inguen quid 595.
Inimicorum dona qualia 595.
Institio quid praestet 595.
Insignia gentilitia cum figura capitis 595.
Institores 595.
Inlula aurifodina vbi 595.
Infula similis occupata 595.
Intellefus ratio 595.
Intestinorum fomnia 595.
Intestinorum signum in plantis 595.
Intestinorum moralia 595.
Intestinorum numerus 595.
Insub species varie 595.
Infus monstro 595.
Individuum formae exterminat 595.
Inbolica membrane fæcium ad quid 595.
I in Vaccam 595.
Ioannes Pontifex Romanus femina ereditus 595.
Ioan. Antonii Godi mitfo 595.
Ioannis Auguflini Cucchi medico 595.
Ioannis ferautoris simulacrum 436.
Ions fatua cum tribus occlus 301.
Ions vana simulacra 298.
Iracundi hieroglyphicum 156.
Ileichia laborans caufa fanatus 156.
Italian hieroglyphicum 156.
Italian festa quomodo pietas 156.
Italorum fores 156.
Iterantium duorum historia 156.
Iudaei verpi hominum 78.
Iudorum ritus 57.
Iudex monorutus quid 164.
Iudex influus quid præfate debet 266.
Iudices hieroglyphicum 157.
Iudicum fatus nee manibus vbi 301.
Iudicum per occlusa multatit 225.
Iudicesa mori ali quaebus paribus de figurae 241.
Iugulos vel jugalium quid 76.
Iuno in Vaccum 193.
Iuno in Beroem 188.
Iunonis icon 294.
Jupiter in Danan 186.
Jupiter in Taurum 186.
Jupiter in Ascend 193.
Jupiter propugnator 284.
Jupiter itator ibidem 284.
Jupiter apud Eaces qua ratione pictus 268.
Jupiter quatuor auribus vbi 268.
Jupiter tribus occlus vbi 268.
Jupiter in variis transformatus 195.
Jupiter prudenciae quales 254.
Jufa a Deo perendra 277.
Judex in doctrina morali qua parte figuretur 240.
Juncum simulacrum in symbolis 262.
Juenis Galile cranius, sed pedibus carentis 532.

Abia ex quibus integrata 80.
Abia monstruosa 261.
Abia multa in Monstro 331.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
Abiaorum 420.
Abiaorum 430.
Abiaorum 410.
INDEX.

Lapis index quis fuerit 187.c.

Lapidis variis figuris habentis 673.a.c. 135.g.

Lapidis cum figuris meminitorium humanum 150.a.

Lato quidam inspensus non moritur 80.a.

Laurus cur Phoebo facrata 184.d.

Laurus quidam quod animal, & cius icon 44.

Lycaon tigro figuras habentes 75.c.f. (i35.g. lyncis transtatio.)

Lycaonorum formam qui induerint 203.c.

Lycopterus herba monstroata 690.d. ciusdem icon 694.

Lycaonius manibus deficientibus pueri nati 495.f.g.

M Agatæ Capuccini mentio 416.a.

Magnanimiris et hieroglyphicum 155.c.

Malum et adacredus praefafia 66.a.

Mare et exempla quod praebent 243.c.d.

Mare circi varietas 654.a.

Maliarantis differentiam 712.c.

Mali arantii monstrosticon 714.

Malleae quid vide 764.

Mammarum, mamillarum, & papillae differentiam 76.d.

Mammor amnien quod dientot 684.

Mammor amnien moralia 244.a.

Malanis fatuata quae 411.d.

Mansus dirus 139.c.

Mansus violenta quae 411.g.

Manus palma quod meiatur 68.a.

Manus quod meiatur 68.a.

Manus organorum organorum 113.h.

Manus Deus quae 250.a.

Manus violenta quae 411.g.

Manus palma quod meiatur 68.a.

Manus cur si hic dicta 77.h.

Manus monstroata icon 500.5.

Manus cum oculo in emblemate 267.b.

Manus cum pugione pita 261.c.

Manus prodigia 412.a.

Manus myalica 320.b.

Manus moralia 244.d.

Manus tumma quod 173.g.

Manus altera aqua, & altera ignem ferrent 174.

Manus cur si hic dicta 77.h.

Manus cursi homo habeat 174.b.

Manus cur si hic dicta 77.h.

Manus cursi homo habeat 174.b.

Manus geminate 495.b.

Manus differre in entro 498.a.

Manus enormes quas habuerit 498.b.

Manus more anferis procreate 501.g.

Manus praeformata 475.c.

Manus catena vendernarum icon 475.c.

Manus figuris in plantis 278.d.

Manus figurationem monstroata icon 500.5.

Manus geminate 495.b.

Manus differre in entro 498.a.

Manus enormes quas habuerit 498.b.

Manus more anferis procreate 501.g.

Manus praeformata 475.c.

Manus figurationem monstroata icon 500.5.

Manus geminate 495.b.

Manus differre in entro 498.a.
INDEX

Matricia quae 132.a.
Matrimonii simulacrum 396.d.5 j 3,e.
Materiae disposition quid agat 444.d.
Maxilla cur sic dicta 76.a.
Medici mania 31.e.
Medici in India quo profano adhibeantur 97.f.
Medici morales qui 4 5 a.
Medicorum imperita 8d a.
Mauritii Imperatorii Statua s5*c.
Maxilla cur sic dida 76 2.
Medici in India quo adhibentur p7.f.
Medici morales qui 4 5 a.
Medicorum opinio de morbis geminis 3 5p.c
Medicinae Aegyptiorum quae 15 s .h.
Medicinae instrumenta quot 13 i.f.
Medicamenta simplicia quot 13 i.h.
Medicamenta composta 132.a.
Meditationis hieroglyphicum 156.a.
Membrum simpliciter quid sit 78. a.
Membrum virile infacris Graecis habebatur 511 iC»
Membrorum division causae 5 oj.f.
Membrana in ovis quid praeBstet 38 .d.
Membranarum foetus generatio 44.d.
Memnonis statua qualis 27 5.g*
Medicinae instrumenta quot 13 i.f.
Memoria cur melior in pueros 1 5 8.a.
Memoria cur melior in pueros 1 5 8.a.
Memoria humana qualis i i2.g.
Memoria praeclarissima 2is.g.
Memoria homini quorundam mirabilis 21 s.g
Menophilus ex Aetolia oriundus r 74x.
Mendicitas in plebreadis 1 00. a.
Mens diuision quaahs 89<g.
Menipium limuidorum 295'f g*h*
Mentula cur sic dida 78.3.
Mentula defectus, & multiploation 511 iC»
Meditationis hieroglyphicum 156.a.
Medicinae Aegyptiorum quae 15 s .h.
Medicinae instrumenta quot 13 i.f.
Medicamenta simplicia quot 13 i.h.
Medicamenta composta 132.a.
Meditationis hieroglyphicum 156.a.
Maxilla cur sic dida 76 2.
Medici in India quo adhibentur p7.f.
Medici morales qui 4 5 a.
Medicorum opinio de morbis geminis 3 5p.c
Medicinae Aegyptiorum quae 15 s .h.
Medicinae instrumenta quot 13 i.f.
Medicamenta simplicia quot 13 i.h.
Medicamenta composta 132.a.
Meditationis hieroglyphicum 156.a.
Maxilla cur sic dida 76 2.
Medici in India quo adhibentur p7.f.
Medici morales qui 4 5 a.
Medicorum opinio de morbis geminis 3 5p.c
Medicinae Aegyptiorum quae 15 s .h.
Medicinae instrumenta quot 13 i.f.
Medicamenta simplicia quot 13 i.h.
Medicamenta composta 132.a.
Meditationis hieroglyphicum 156.a.
Maxilla cur sic dida 76 2.
INDEX

Monstrum figura mētule 387. h. eιυδεμιον  icon 18 b.

Monstrum viuum fepulsum 449. h.

Monstrum figura Bacehi 465. h.

Monstrum tribus brachijsi 489. eιυδεμιον icon 480.

Monstrum quatuor brachijsi 489. g.  icon 491.

Monstrum bicipor quod perenuit ad atatem viiicem 613 c. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicipor vncio capite monstrofro 610 a. eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum in Agro Pisitriensi 647 g.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 631.

Monstrum geninatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor in Agro Pistoriensi 647 g.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 631.

Monstrum fig. metule 387. h. eιυδεμιον icon 18 b.

Monstrum viuum fepulsum 449. h.

Monstrum figura Bacehi 465. h.

Monstrum tribus brachijsi 489. eιυδεμιον icon 480.

Monstrum quatuor brachijsi 489. g.  icon 491.

Monstrum bicipor quod perenuit ad atatem viiicem 613 c. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicipor vncio capite monstrofro 610 a. eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum in Agro Pisitriensi 647 g.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor in Agro Pistoriensi 647 g.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 631.

Monstrum geninatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 669.

Monstrum gemenatum Bononie natum 337 c. ει. 653.

Monstrum bicorpor quod peruenit ad aetatem virilem 133 e. eιυδεμιον icon 614.

Monstrum bicorpor vncio capite monstrofo 609 eιυδεμιον icon 669.
INDEX.

Monstrofa animalium simulacra in aere 716. d.

Monstrofa simulacra circa Solen, Lunam, & Stellaes 38 c.d.

Monstrofus homo an die nonissima cum tali sedi, taceitur 160 c.

Monstrofus pro turpi 342 d.

Moralia ex partibus humanis 239 h. ex capillis 240 a.b. ex certe ib. c. d. ex fronte 241 e. ex occulis ib. f. ex auribus ibidem g. ex dentibus ib. h. ex ginguis ibidem h. ex lingua, & habibus ibex. genes 242 a. ex ore ib. g. ex gluteae ib. ex voces 243 c. ex collo 245 c. ex corde ib. f. g. ex peoore iba. h. ex mamillis ib. ex dorso 244 a. ex humeris, & brachis ibide ex manibus 244 d. ex digitis 245 e. ex stomaco ibide ex hepate 245 f. ex felle iba. ex lene 245 g. ex renibus iba. h. ex vesica 246 a. ex interitus, & vmbilice ib. b. ex genitalibus ib. c. ex femoribus iba. d. ex genibus 247 e. ex cutibus ib. ex pedibus 247 f. ex calcaneo ib. g. ex ensibus ib.a. h. ex fanguine 248 a. e. ex bile 248 b. ex piaura ib. ex melancholia ib. c. ex carne ib. d. ex adipe iba. e. ex urinis 249 g. e. ex ossibus ib. f. ex chartilagine, & corte ib. h. ex attributis humanis 250 b. ex ipotes 250 c. ex cliffibus iba. d. ex infantia 251 c. ex juvenit at 251 d. ex ueritate iba. h. ex amore parentem 252 a. b. c. ex fles 252 a. d. ex dominis, & servis 252 b. c. ex mortificis ib. d. ex potentibus ib. e. ex vino ib. f. ex viis 252 g. ex eytherib. g. ex verticibus iba. h. ex moribus 253 a. ex alaepeca 253 b. c. ex epilepsia iba. c. ex paralyria ibideem ib. d. ex phrenesi 255 d. ex eharce 257 c. f. ex fentatione iba. e. ex moribus occipitibus 257 g. ex moribus oris ib. b. ex angina 258 a. ex enhelitum ib. b. ex stomaco male aff j f. b. ex repletione ib. c. e. ex alii profarib. d. ex verminacione 259 b. c. ex podagra iba. e. ex morbis cuibis ib. c. explebra, & herma iba. d. ex fcelib. 259 h. ex venenis 260 c.

Morbus Britanniœ 125 c.

Morbus fefeminaris 123 a.

Morbus Virginum 125 c.

Morbus ibidem.

Morbi simplices & compositi 123 c.

Morbi vinaerariae 125 f.

Morbis quo remedi o omnes current 155 h.

Morbi folutum virtutis 155 g.

Morborum numerus 123 c.

Morborum digna 131 e.

Morborum differentia ibidem.

Morbus fructus cur nigrí 189 g.

Mortes variæ 223 e.

Molchoitarum mores 103 b.

Molchoitarum caecus linearis 103.

Moys syra 60 g.

Moys manus leprosa 241 g.

Moys quadrans genitae vsecto 30 d.

Moys queror fatuis enixa 51 f.

Moys exignote filios patet ibidem.

Muller Apollinaeleptennes conceptis ibidem.

Mulier pariens quando ad cubile est ducta 60 d.

Mulier in maren per quicdem mutata 152 a.

Mulier morti simulans 149 h.

Mulier grauidæ cur tres plurimum valetudinaria 159 h.

Mulier cur pondus vertice melius derivetur 162 c.

Mulier cur facie irritatam ibidem d.

Mulier cur locaux ibidem.

Mulier modella vti corona 165 g.

Mulier Theofala que 184 a.

Mulier lieve carnis 81 f.

Mulier in vires 201 g.

Mulier cur monstrum dicatur 359 f.

Mulier monströsa in emblatica 361 c.

Mulier barbara vbi 246 d.

Mulieris synonim a 34 b.

Mulieris termina hebraica ibidem.

Mulieris dominna græca ibidem c.

Mulieris Cannaminiæ icon 10.

Mulieris proceræ prodigium 145 c.

Mulieris eleptalitatis icon 36.

Mulieris graudia percurtor quæ pana aefficien
dus 49 g.

Mulieris multiplici sobole graudiae icon 52.

Mulieris luanae icon 101.

Mulieris monstrofa symbolum 360 c.

Mulieris simplicis venimonis icon 147.

Mulieris cadaver cur prout suprematet 162 c.

Mulieris animus 83 h.

Mulieris gremio cur non credendum 183 h.

Mulieris conceptionem quid impediat 248 d.

Mulieris cur Sacramentorium administratio in
hibeatur 3 f.

Mulieris nil peius 185 h.

Mulieris gigantæ 98 c.

Mulieris venuel in vira parientes vbi 51 c.

Mulieris nuptiae vbi faciem velant 102 f.

Mulieris non velant ibidem.

Mulieris Americanæ menibus non laborant
128 a.

Mulieris castrata vbi 123 b.

Mulieris quedam cur relaciorum 159 c.

Mulieris cur infaelis sint ingenii 159 g.

Mulieris in viros mutata 310 a.

Mulieris mares credita 211 g.

Mulieris barba insignis 213 e.

Mulieris erudita que 215 f.

Mulieris que militerint 317 h.

Mulieris Aegyptiac cur frequentius mouftra
partant 351 c.

Mulieris vehementius imaginantur 445 f.

Mulierum pilolarum icones 17 18.

Mulierum clinicarum officium 56 a.

Mulierum lenitas 73 e.

Mulierum comparatio ad Pauones ibidem f.

Mulierum vitia peculiaria 152 g.

Mulierum morti quo 118 a.

Mulieris icones in phrenolcheharnibus 164 a.

Mulierum vita taxantur 166 d.

Mulilloquium quid praefet 175 g.
INDEX.

Pataiones qui 35. C.
Patagonia simulacrum 164. b.
Patru eymum 141. h.
Paterne qui 111. h.
Pauo quadrupes 557. f.
Panperitis anygma 174. C.
Panverias qualis 278. d.
Pappelisi spini assimilantur 224. a.
Pappci symbolum 233. c.
Pappatum veniale cui assimilatur 260. h.
Pappanisgurrur quale 258. a.
Papporis etynium 13. h.
Pappelici pro Tribuno vbi 97. g.
Pedesin Deo quales 333. f.
Pedes in Angelis ibidem.
Pedes Animes ibidem.
Pedes calcacri, & dissecalcacri quid 233. h.
Pedes ApoUororum cur sustinentia 234. a.
Pedes magnos cur homo habeat 15. d.
Pedes fomnia 142. h.
Pedem animalium maligna c 35. e.
Pedum moralia 247 6.
Pedum fomnia 13. h.
Peduisae geminah multiplicahonis de 5.
Pedum multiplicatio in brutis quadrupedibus 128.
Pedicel pro Tribuno vbi 97. g.
Pedum moralia 247 6.
Pedum vitiata conformatio 51.
Pedum multipicatio in aibus 549. g.
Pedum animalium maligna colitutio 570. a.
Pedum monstroorum causae 578. a, 573. h.
Pedum multiplicationis & defectus cause 567.

Polagia qua 211. g.
Penaturn icones 293. h.
Penciplopes mosi 83. g.
Penis etymum 78. a.
Penonis eymum 729. h.
Perdicis metamorphosis 199. f.
Perna quid 78. b.
Permones sur ita dichibidem.
Perpetuatus hieroglyphicum 157. c.
Pericapum mora 97.
Perfci simulacrum in symbolibus 163. b.
Perfci contelatius 298. d.
Perianorum lex 97.
Pescortubuncium natus 176. c.
Pectoris lex 234. a.
Pectoris quid quir ibidem.
Pectus symbolon voluptris 234. a.
Peltis praefagium 149. c.
Peltis vbi non fuerit 220. a.
Peltis remedia 312. d.
Petauri qui 137. g.
Pharmacia qua medicamina comprehendant 131. g.
Phalani metamorphosis 156. d.

Pharnata qua 325. h.
Phaebe cur fceupe 229. g.
Phaebe foror qua 289. f.
Phalanthropus nomenaquicucum 135. f.
Phalantiope herbis ibidem.
Phallpi Macedo cur Aristipus cognatus 12. a.
Philippi Aldouandi mentio 427. h.
Philosophia qualis 354. c.
Phrenesis moralia 257. c.
Phrenoachymata 163. a.
Phihin cur homo folum incurrat 160. a.
Physics nomonica 89. a.
Pica morbus 591. h.
Picatum transmuratorum 194. b.
Picture naturales quae 673. d.
Petratis simulacrum 284. d, 296. d.
Pilatum qui adoraturint 277. g.
Pilati mora 123.
Pincerna 139. c.
Pinis metathorphosis 201. h.
Pinguendum moralia 248. d.
Pinguendum humanae preparatior 311. b.
Pinguendum puerorum virtus 318. b.
Pipericis impostura 122.
Picipis humana face 332. c, 142. a.
Picipis episcopi descriptio 355. g, icon 358.
Picipis cibitius icon 428.
Pictum monstrofa capita 427. h.
Pithecuse infilue vnde dictae 107. c.
Pituitae moralia 248. c.
Planetarum dominii in partes humanas 140. g.
Planetarum mixto admirabilis 735.
Planetarum cognition in genituris 99. d.
Plantae iuxta varias partes monstrificae 675.
Planetarum monfa 663. f.
Plantarum simulacrca monstrofa 669. f.
Plantarum vera monstra que 673. f.
Planitarum caules monstrofa 680. b.
Planitani monfa 666. d.
Platonic simulacrum 170. b.
Plauti qui 137.
Plenilunium gtauidis nocet 73.
Plica morbus 321. c.
Ploti qui 137. g.
Purtonis varii iconifmi 294. b.
Podagras moralia 259. c.
Podagras remediam 310. a.
Podagrie cur non possint libetarit 159. h.
Podicis varia nomina 77. f.
Podicis etymow ibidem.
Poetar toto qui 33. f.
Pollex pedis quid habeat officia 87. c.
Poionororum moras 101. g.
Poma monstrofa 7. h, icones 710. b.
Populus lapidicus vbi 303. f.
Populi audaces qui s.
Populi in eusfu veloces ibidem.
Populi carphagni icon 24.
Populi diu vocentes vbi 69. c.
Porecella vafa vbi venalia 100. b.
Porcus lex pedibus 543. g.
Porcus becsp vbi natus 416. b, icon 417.
Praeceps poni 299. b.
INDEX

Venecari animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
Venter auribus carere cur dicatur 175. f.
Venter animalis idus remedium 314. a.
Ventorum simulacra 295. c.
Ventorum plagae septemtrionalis icon 104. c.
INDEX

Virmus monstrofa 666.a.
Vlyctes focios recuperat 107.f.
Vmbilicus vnde dictus 77.e.
Vmbilici fomnia 11.1.g.
Vmbilici moralia 14.9.b.
Vmbilici mytica 233.b.
Vmbilici humani vius in medecina 310.d.
Vmbilici signatura in plantis 307.h.
Vngarie mores 103.g.
Vngucentum armatum quale 310.c.
Vngus quales 91.g.
Vnguis adamantinus 233.a.
Vnguis mytica 233.a.
Vniuerium quod appelletur 396.b.
Vola que 77.h.
Vole moralia 144.d.
Volumius Antiquorum icon 94.
Vulntratis venerae fedes 245.h.
Voluptatis hieroglyphicum 156.d.
Vomplea laborans obiet 231.f.
Voplicus qui 137.f.
Vox humana 66.a.
Vox articulata qua 66.b.
Vocis moralis doctrina 144.d.
Vocis mutationes tot sunt, quotanimi 66.b.
Vuppe metamorphosis 196.d.
Vrba Odaui PontiQ Maximi metio 533.f.
Vrina puerorum ad quid 104.a.314.a.
Vrina per anum reddita 124.d.
Vrina maxima copia breui tempore reddita 124.d.
Vrina potus famem fedat 217.h.
Vrina vius in varis 103.g.
Vrina humanus vius medicina 313.h.
Vrinorum mos 174.a.
Vrina cerebrata aquæ ferre quid significet 3.g.
Vriticum varia genera 677.l.g.h.
Vricce monstrofa icon 679.
Vteri cum orificio externo, & valis adhærentibus icon 82.
Vteri partes 85.c.
Vteri sinus ibidem.
Vteri internum osten dentis orificium icon 83.
Vteri partes composite 84.a.
Vteri dicon cum fue intus ficio 85.
Vteri cromologia 86.b.
Vteri lecito fine vita discrimine 132.d.
Vteri mytica 233.c.
Vteri signatura in plantis 308.a.
Vteri angustia quotuplex 174.d.
Vteras an habeat cellas 382.b.
Vtrus lapideus in muliere 218.a.
Vtitiatus hieroglyphicum 154.b.
Vulcani artificio 185.h.
Vulcani imago quals 293.g.
Vulcani sagitta calus pulcherinus 125.g.
Vultus etymum 76.e.
Vultus monstrofa iconos 668.
Vxor improba quid praefet 149.h.
Vxor an duenda 167.e.
Vxoris conditio 185.g.
Vxores vius cum defuntis maritis sepultae 103.b.

FINIS.

Zodiaci signa 141.c.
Zodiaci ignorantum facies 330.a.
Menda sic emenda.

Page 1: g. delineare I. delineare, pag 1 f. excrusier I. excrusier, pag 3 f. in marg. occulorum I. oculorum, pag 15 f. in marg.

PARALIPOMENA
ACCVRATISSMA HISTORIEAE
OMNIVM ANIMALIVM.
Quæ in Volumnibus Aldrouandi desiderantur.

BARTHOLOMÆVS AMBROSINVS
in Patric Bononienfi Archigymnasio
Simpl. Med. Professor Ordinarius,
Musei Illustri Senatus Bononis necnon Horti publ.
Præfectus summo labor e collegit.

MARCVS ANTONIVS BERNIA BIBLIOPOLA BONONIENSIS
propriis sumpibus in lucem edidit.

BONONIÆ Typis Nicolai Tebaldini 1642.
Superiorum Permissu.
ILLVSTRISSIMI
BONONIENSIS
REIPVBLS
SENATORIBVS
Bartholomæus Ambrosinus F.

UNQVAM possum, IlluHtris. Senatores, inter illa de
Arca benignitatis, & beneficentiae argumenta, quibus quo-
tidie nos horum Cives, & presentim Ministros prosequimini,
illud postremo loco reponere, dum me omnium minimè
peritum non modo custodire vestri Musei bantachoraedoxes
designatis, sed etiam mibi tot, tantiorem operum con-
dendorum, & perseverandorum curam demandasti. Quod postea munus pro
virtibus exercendum aggressus, quæm vigili studiis & quanta sedilitate pre-
siterim, interisti, nolusque huic ingiligans messi, narrare non est opportu-
num: quia nuncum talem virum meum imbecilli sollicitudinem in hoc
opere consumere possum, quin semper maiorem IlluHtrissima tantorum Patris
humanitas non mereat. Sed animus meus hoc idemidem persiculre creator.

Si defini vires, tamen eft laudanda voluntas.

Itaqi hoc tantum annu, quod nudius tertius in vestro di Verfario Museo,
ca jum historiar omnibus animantium intuitus pelagus, multas Icones omisfas,
history: minime insertas animaduerti. Quære id admiratus, tum ne per-
petuis obruerentur tenebris, tum et obsis in obsequios perpetuis morem gere-
rens: iuxta illud Virgilianum.

Et bene apud memoris veteris ftrat gratia facti.
Ex iconibus collectis, hæc Paralipomena historia cunctorum animalium accuratissima, ab omnibus audiosis expetita concinnata, & eadem dextro Numinis, quasi Numinis obtuli nec immiseris: sic enim dextrum campum, quem olim mihi dedisti excolendum, nunc sepribus expurgatam, seminis reclusum, & multis lacubrationibus cultum restitutio, sed potius flores in hoc fertili, & ameno lectus agro quasi in fasciculum compostos Nobis elacendos reverenter porrigo. Pergite vos dextro patrocinio me suoere, quem olim ad hoc munus obeundum tanto suscepistis ardore Valete, & felices venite.

Bononiae Cal. Decembris M. DC. XXXXI.
PARALIPOMENA
ORNITHOLOGIAE

LIM Ornithologia ab Erudito viro Vlyste Aldrovando in tres partes fuit distributa, in quarum prima aves rapaces, tam diurnae, quam nocturnae recente fiantur, in secunda, præter aves graniuoras, nempe gallinacea genera, columbas, paioneas, phahianos, similisque alias, illæ etiam, quæ vermisus vitam sustentant, necnon paraphage numero.

bantur; in tertia demum quorquor aves in aquis se mergunt, vt anseres, & anates, & quæcirca aquas, pabuli gratia, semper versantur, vt Ardea, & cetera huius generis, & collocabantur. Nos in præfentia, hoc feruato ordine, paucia addemus, quæ partim ob multitudinem iconum, quæ in Musaeo olim Aldrovandi, & nunc Illustri
fimi senatus Bononiensis servantur, partim quæ, maturius Author non observauatar, typis non fuerunt mandata.

Primis proponimus spectandum, & considerandum Lectore vnguem aliquis avis rapaces, qui in musæo adhuc diaphanus conspicitur. Hanc enim iconem Lectore contemplabitur, num ad diurnas, vel nocturnas aves huius generis spectare posset.

Sin hic vnguis ad rapaces aves diurnas attinet, aliæ, atq; aliæ iconem ad nocturnas pertinentem exhibemus, namq; figuram Periophthalmij noctuæ, licet Vlusa, necnon eum habebit Lectore, & meditabitur.

Vnguis rapacis Avis.
Omnium Animalium

Periophthalmion Noctuae.

Ouuum Noctuae.
Nolumus prætermittere iconë Accipitris capite, & cauda niger, ceteris verò albi, si tamen hoc animal in rerum natura versatur de quo valde dubitamus, quandoquidem hac icon observata fuit in tabula Bernbi supra caput Apollinis effigìata, in qua tabula multæ alii aves monstrificæ fuerunt delineatae, et in Historiâ monstriorum explicamus.

Accipiter capite, & cauda niger.
DE AQUILIS.

Erpulchrum, & regnum Aquilae genus corona, vel crista nigra redimitur per Indian vagatur, quod Incola Ysquahuhi nuncupant, rotso circa radicum luteo, deiniceps nigro, pedibus pallidis, vnguis nigris, cruribus, & ventre ex colore nigro, & candido permixtis, collo fuluo, dorso, & cauda nigris, atq; fulcis. Hac Aquila magnitudine vulgarem acquat Arieretem, magna audacia, & ferocia est praedita, itaunt homines, cicer etiam facie, leui de caufa adoratur; mifejcit tamem, & succipio, infat altorum Accipitrum, quorum videntur species, famulatur.

Aquila alba, praeter memoratas a Doctilius Aldrouando, vagatur per montes utra regnum Malabar, per mille millia ad regnum Morfili, quod nemini est tributarium, & serpetibus in consallibus illis verfantibus vescuntur. His Incola in venatione genmentum, & praepuot Adamantum vntur: cum in montibus huibus regni multi Adamantes generentur. Idcirco post pluias multi hominesgregiuntur ad rivos aerum montibus descendentes, & in arena aliquos inueniunt Adamantes. Sed quoniam pluiae ad conuales inaccefa ad vndis conuehuntur; adhuc tempore homines ascendent montes, & in illis vales proierium recenter fructa carnium, Aquilis albis aperientibus, quae postea ad ipfas in montes sublatas adnuntiantur homines. Aquilae proieram carnis in consallibus comederint, obernante diligenter locum, in quo nata Aquila dormiunt; & mano ab ecrementis lapillos ecliunt, si quos vni cum carne duorumaretur.

DE AVRIS. SIVE AVIBVS

Venationum

Aquila ad

ducumianum.

Aquila alba, praeter memoratas a Doctilius Aldrouando, vagatur per montes utra regnum Malabar, per mille millia ad regnum Morfili, quod nemini est tributarium, & serpetibus in consallibus illis verfantibus vescuntur. His Incola in venatione genmentum, & praepuot Adamantum vntur: cum in montibus huibus regni multi Adamantes generentur. Idcirco post pluias multi hominesgregiuntur ad rivos aerum montibus descendentes, & in arena aliquos inueniunt Adamantes. Sed quoniam pluiae ad conuales inaccefa ad vndis conuehuntur; adhuc tempore homines ascendent montes, & in illis vales proierium recenter fructa carnium, Aquilis albis aperientibus, quae postea ad ipfas in montes sublatas adnuntiantur homines. Aquilae proieram carnis in consallibus comederint, obernante diligenter locum, in quo nata Aquila dormiunt; & mano ab ecrementis lapillos ecliunt, si quos vni cum carne duorumaretur.

DE AVRIS. SIVE AVIBVS

Ventorum
Omnium Animalium

X Moluccanis inulis quaedam avis Nova nuncupata in Indiam deferitur, quae Psittaci faciem apertam expressit, & cantum etiam imitator, nisi quod pennis rubicundioribus vestit, & caro pretio venditur. Praeter eiusmodorum singulari proprietate, quod altorum suorum capita, aures, nares, & vultum, lingua studiis Canum detegiti, alibi in gestationibus Dominis suis non parum obidationis afferat. Praxer quamquod vario, & ameno pennarum colore alios Psittacos longe superat.

DE AVIBVS PSITACO

congeneribus.

Vadam eius a sedando, & dissipando capitis dolore Picus salliter tuit appellata, merula est maior, rostro longo, & nigro, sed interna parte brevior, vertice, & teto fereo collo prorsus cinereis, aliis autem, & dorso nigris, sed albis lineis transfusis variatis. Frequenat agros provinciae Tononacape, & ad Pici genera referri credita, cum arbores rostro perfecet.

DE PICIS.

Picus salutifer, Picos fala- siffer.

Plumae capitis rubecentes applicata, capitis dolore leuare feruntur: siue id a signatura recutientur, cum in vertice capitis huius uis emineat, siue quia experimento id comprehendenter.

De ibatis species huius uis, quae Picus imbricitus indigitatur linguaturn vonu- la Quatoni, magnitudine Vpusam aerato, nigro, fulcio, colore variatur. Ro-

frum, quo arbores cauat, tres digitos est longum, firmum, & candidum, sed interna breuis, in capite fumma apponit, rubris contectum, & decoratum crista rubicundas tres vaeias longas, & in superna parte nigra. Ab alterutro eoli latere falsi nigra ad pedes usque descendit. Pedes, & cura sunt liuida. Non longe a mari afserta, etiam in excelsis arboribus nidificat, caedis, & verminibus victimat, & tempore in brum in prolem incumbit, unde nomen sibi comparatur.
DE NOCTVIS ET VESPERTILIONIBVS.


Gomara, in sua generali Historia, horum animantium magnitudinem praeclaram, fed eorum faciem non describit, folum addit esse animantes admodum mordaces, & morsum esse validem nocum, qui abutione aquae maritime, & adutione curatur. Deinde paulo inferius ad rem, non inciunnam narrat historia. Accidit, inquit Zephi, in Provincia Christibichi, simulac monachorum Dominicanorum in Coenobio, qui nomen Sancti fidei, pleuridide corrupertur, sed vena, ad tollendum morbus, ad Chirurgo minime deprehens, agratus deploratus relinquatus, interimus, noughtt nociet Vespertilionum agroti decumbentem pedem nudum inueniens circa venas, monomorid, & fangueine fatur, aperto vulnerre dissefci, ideoque ruminant sanguinis defluxit, vini per am to morbo liberaretur, non sine magna monachorum admiratione: vnde pro miraculo ipse predicaret solebant.

In Plaga Orientali viviunt etiam Vespertilionum immensae feremolos, quoniam magnitudine gallinas acquare perhabitatur, quorum caro palato est grata, & iucunda: sunt tam in fruidibus admodum infesti, propriae nocte agros cultuere opusser, & hie de Auibus ad primum ornithologia tomum attinentibus dicitur.
Omnium Animalium

DE GALLINIS, ET VROGALLIS.

Allinarum, in Regione Mozambicha, caro atra est; immo penne, carnes, & ossa ita nigrificant, ut si coquantur, in atramento elixi esse videantur: nihilominus fapidissime sunt, & reliquis longè meliores creduntur. Icones gallinarum indicarum habebtur in secundo tomo Ornithologis, hic autem damus Iconem oui gallinæ indicæ ut lector discernat inter hoc, & ouum gallinæ nostratis meditari possit.

Ouum Gallinæ Indicæ.

Amplius
Paralipomena Hist.

Icones variae ovorum Gallinæ.
Omnium Animalium

Amplius adduntur icones omni varietatis quorum gallinae que monstrificam quodammodo naturam referunt veluti in hac tabella conspicitur:
1. Omne gallinæ rotundum instar pilæ.
2. Omne alius gallinæ parum rotundum cortice durissimo.
3. Omne gallinæ magnitudine ovi columbiae.
4. Omne gallinæ monstrificum, nempe vandofum, & rugosum.
5. Omne gallinæ monstruosum nempe figura cucurbitæ perricalis.

Ceterum omne delineata sub numero sexto, & septimo sunt aliorum animalium sicut sub numero sexto representatur figura ovi Tectudinis terrestris, & sub numero septimo effigies ovi Nosture que ambo in eadem tabella erant incisa.

Prædictis addimus iconem alios ovi gallinæ magis monstrosi: quando quidem collum instar phialæ habet.

Omnes gallinæ cum collo instar phialæ.

De Vrogaio poleta tam maiori quam minori secundo Ornithologis tomo sexto est: Viviales Aldrouandus, quos Tetraonem maiorem, & minorem appellantes, Yerum Olans, Magnus, præter memoratos, alios Vrogaio minores in septentrio-
Paralipomena Hist.

Vrogalli minores Septentrionales.
Omnium Animalium.

E ne, nimium in Norvegia, & regionibus finitimis, degere scriptis, qui sub niue duce aut tres menses, abso; cibo lanubulantur, fortasse modo, qui pingitur in superiori iconis ideoque; tunc ad Venatoribus facile capiuntur.

Hos igitur si attende Lector meditabitur procul dubio discrepant ab illis affeuerabit quos Clarissimus Aldrouandus loco ciato delineavit.

Hanc aues, iuxta tentamentiam Ornithologii, non crunt absimiles illis, de quibus in libro mirabilium Aristotelis aedifico, hec habentur. In Ponto per hyemem quodam aues reperiuntur, quae nee exercunt, nee nee penne ecallantur, fentiunt; nec ctiam sed transfigantur, sed tantummodo quando ab igne maluentur, &

quoniam alicubi ibi perundere nequeant: attamen quando inferius de anicula epilpee, verbis sint, & illiis proprietates narrabitur, procul dubio et ctiam credet.

DE AVIBVS INDICIS PHASIANIS

nuncupatis.

Vis montana Tepetototl ab Hispanis indigenis Phasianus nuncupatur, est magnitudine Anseris colore nigro, & splendenti, plumis nullis inferne candentibus circa caudam, & in postremis alis crucibus, & pedibus cinereis, rostro curvo, partim cinereo, partim luco, & circa radicem velutummente, crista plectilis, & oculis nigris, frugibus frumentacens, feu in mafflam, feu in panem coatis, alijjj; similibus edulis velicatur. Caro est edulis, & palato grata. Auis postea, est valde familiaris, & hominum amica; propter ea fepe domesticorum palatum rostro apprende.

Hinc Lector colligeret debet, quod adulatio, & societas canum minime superare.

Non dissimiles aues habeat Tartaria, quas vocant Seyferach, magnitudine, & peninis Phasianum aemulantes, & in planicie quadam monta nuncupata verlantes. Sed quoniam in loco non producunt hinc Ciba appella, militum agmina ad custodiarem fident, vt quandoquidem iurium impediant transfixit, quando huicmodi aues adolantes, & vncia facta velut acie fugientes obseruant, inimicorum adventum intelligunt, & illico ad arma, & ad tutelam se accingunt.

DE PERDICIBVS.

Egunt Perdices tam magnae in insula Sancta Helena, vt crassitudine Gallinaceae aequent; coloris sunt cinerei, & adeo ciecrnes, ut homines fibi appropinquantes inueniant, nec facile euntur. Magnae frequentia focius conduntur, vt quandoq; viginti, & plures in una tantum crypta latibuluntur.
DE COTVRNICIBVS INDICIS.


Alia auis Coyolcozque nuncupata est species Coturnicus mexicanus, quae nostraribus magnitudine, cantu, nutrimento, volatu, & moribus assimilatur, dives si colore præcedita, nam superne color ex fulua, candidus: permixtus, inferne autem tamenmodò fulua, Præterquam quod verticem, & collum nigra, albiquamplum occupant. Oculi sunt nigri, & crura fulua. Indigena est auis, & alimento nostratibus communi viditatur.

Alia species Acolin dicit Sturno magnitudine simili, cruribus, pedibusq; in viridi palecentibus, & in quatuor longos digitos diuisis. Rostrum est lucrum, & longifuculum pro corporis proportione, necon tenue, & mucronatum. Oculi nigri iride fulua cinchi, corpore tamen paruo. Inferna corporis alba sunt, lateribus fulco colore maculatus. Superna vera, & cauda breuiscula, fulua sunt, fed maculis nigricentibus diffinta, & candidis lineis quacumque pennis ambientibus. Indigena est auis Mexpican lacus, quas rusti, & patris animalibus circa aquam volitantibus vede Solet.

DE PTEROPHÆNICO INDIÆ.

Vis quaedam alarum nota insignis vocata Acolchichi, propter humeros rubicundos honorificum apud Hispanos nomen meruit: quandoque de aues huic generis Comendadoras indigitant: cum Indigena, equitum militarium circa latus rubore fulgentia xmulcuntur. Sturnis magnitudine, colore, & forma sunt: & quibus corporis summa virtus, & cum illis vivunt, & sustinentur: cum huic aequum militarium circa latus rubore fulgentia xmulcuntur, & prœhnum humeri primò fului apparens ad humeros tenentem semel in tets ènem, & gratia, & stantes in fulum prœsum veluti, & personis suffultibus, & amicis, & dominibus concordent. In caelestibus interdum feruntur: nam nepeq; garrunt, & voces humanas imitantur; etiam libere per domos incendere permituntur, & qualibet re fed potius infulum pane, & frumento indicis nutriuntur, in Regionibus calidis, & frigidis inueniriuntur, in arboribus non procul ab hominum commerio insignes, & fatatim inquis quibus forte confererunt, depopularuntur. Tandem horum animalium caro non inua fuit, & minimé gratum fucum preber.
Omnium Animalium. 17

DE TVRTTVRIBVS INDICIS.

Vtur indica, sive Cocorix in passere nostro paulo est maior, cujus vni-

cerum corpus superfere est fulcum, plumis tamen finguilis ambiente
	nigro colore. Alarum partes anteriores partim sunt nigrae, fed pro

mario parte fulueaeunt. Cauda extrema albo, & fulco colore pro-
micerca referre est. Plume infernum tegentes corpus sunt albae, fed

lineae aurofucis terminantur. Inferne alarum partes fulueaeunt, cinereae, & nigrae. Ca-

put parum est, rostrum parum, & nigrum, collum breue, curta rubentina, & de-

num vngues fulci, & parui.

Apud Mexicanos ab alarum colore, & fpecie, apud Hispanios, quia ha aues

Tvrtures vocant, a murmure, fapore, & nutrimento nomen fortuntur: quamuis

nosfirs Tvrturibus longe sint minores. Verfantur potissimum in montibus, & etia

uxta oppida, & Mexicanagi sint alumnae. Referunt autem haram carnem, si mu-

liere inedae in edulis permiscac, Zelotypii, mederi.

Praterea est altius genus prædicta aut prorsus simile, fed fulco, & negro corpo-

re, et capite autem cinereo. Sunt qui Tlapalcocotli ob suumum colorum indigent.

DE AVIVS PARVIS INDIÆ.

St avis florida Xochitotol uncumputa plumis multicolor: pallet enim

nigriscit, candet, partim quos: est fulca, & vbiq; incola. Passcerem

magnitudine, & forma feri amulato, Vermiculis, & exiguis feminis-

bus velutur, ex arborum ramis nidum suspendic, ibiq; ouis incubat;

amenz est auri, & palato, quoniam canora est, & vloquetur a pro-

vibus vntur.

Prostris haec cadem, vel non multum in moribus diserepatit ab auiibus Cha-

grinis, quia initiau naturali ducte penfiles nidos mire artefacto strunt, vt a la-

tricio Simiorum fecur® fin, qui circa fluminum Chagren frequentes sunt, & omnes

arborum ramos visitanter, vt nidos auium exinaniant. Itaq; tuiummodi aues ex befui-

fis nidos suscyanter. Sunt autem befuci palmiter tractabiles absq; folis haren-

tes, & reprentes par aborres proceres vfiq; ad earum culmina, quibus Indi pro fu-

vibus vntur.

Praterca minores adsue aues in regione Peruanu verfantur, sunt enim ita ex-

gu, vt apes, papillones, feu cicae volantes esse videantur. Immur harum aevii-

larum volatua est adeo celor, & præpes, vt alarum muris non magis confpeci po-

fit, quam crabronis, & qui talem auei am præacutam aem videt, cratronem esse

opinatur, & Auis nidorum magnitudini respondeet, quos ex flcosco gosspypij illic

abundé crefeceit confruir. Plume elegantes coloribus, nempe aureo, viridi,

alteriusque generis colore praedita sunt, Rostrum est adeo tenue, vt acu, qua vloquet

carcer, et Exulis. His auculis nomen, Tominetis, imposium est, & quamiam auis

aurofit levis, vt uno tantum timbo, nimirum duodecim grana pendaet.

Sunt tamen ha auei diversa speciei, quarum vnum. Indi Hoizirizitotol ap-

pellant: nos variam auei cemernus, quia plumes tegitur vario colore inféceis,

quibus postea artificialis copulatis, & contextis Diuorum effigies, & quarnunibie

alarum rerum imaginibus Indi artifices eleganter exprimunt. His aueiis talis est

natura, ut velox volitent, quaebus herbæs, & flores perdurant vrides, quorum

fucro aluntur, quandoquidem aduentant hyeme ad Pinus, vel aiae arbores con-

figuint, & de earum ramis tanquam mortuæ rostro se suspendunt, donec vernan-

B 3
Paralipomena Hist.

A

Cibus agris, & reflorescentibus herbis, denuo revivificant, seu potius expurgificentur; inde quantum florulentum locali eouisit, similes vices pluris subituisset, neque hoc numquam videri debet: fiquidem hoc multorum virorum fide dignissimorum testimonio compermur est, qui incolam fictos afixam in cubiculo umbelerunt, et, cum mensibus brumales tāquam examinis ibi inculsset, staturos ibi ad natura tempore, reviviscens, & dimittam, ad agros volentarum observarunt. Infper referunt huius autem conditiose puluereum epilepticus fummo esse adjumentum, quod ad significat, vel a experimunt vel ab viroque notuerunt: protopter non immemiseri autum epilepticum esse nuncupando. Gomarā tamen in Historia de expugnatione urbēe Mexicaniæ, Vicelin hanc autelam nominatam videtur.

D

E Avibus Aquaticis, et primum de Cycno cucullato.

ER aues aquatiles non folum eas intelligere debemus; quae in vnde nantas alimentum quaeritant, fed etiam illas, quae circa aquas sumpserant, & flagnantes viuetum ibi comparant Miris igniitur Naturarum vastamentis instringit aues quasdam Provinciae Verae pacis, quae vietum inueniunt egere in annes secore, ad quam escam piscis emergentes taturant. Quaedam autem Cycnum magnitudine equant, reperta eft in insula, quam Bataui insulam Maurisii a Principe Mauriio cognominaron, ante tabam Lusitani insulam Cycneo forttan ab aue, de qua in præfentia뿐만 unus acturi, appellabant, quoniam ipse hanc autem verum Cycnum esse opinabantur: licet Clusius hoc animal gimma ceum gallinaceum gallinaceum nominat.

F

Itaque hac aue magnitudine Cycnum quidem acqueat, aut superat, Forma tanquam longe diversa; quandoquidem eius caput est magnum, & rectum quasdam veluti membrana cucullatum referente. Deinde rostrum non planum, sed catus eft, & oblongum subtus coloris, parte corpori proxima, cuius extimus mucro eft niger. Superior rostris pars aduncā, & curvā, inferior vero vērus subcarūlica, & macula mediam partem inter flatus, & nigrum occupat. Raris, & breuis pennis autui eft recta, alis caret, quadrato loco quaterem, aut quaer tantum pennae admodum longae, & nigrē apparent. Posteriores corporis pars præpinguis, & carresa eft, in qua pro cauda pennae cripēs, & convoluta emerē coloris concepicientur. Crura illi sunt catus po tius quam longa, quorum pars superior genetorum nigris pennis eft vellata, inferior vēra cum pedibus subtus coloris. Pedes in quattuor digitos sunt distributi, quorum tertii longiores antrosum spectant, quorum verō breuis retrosum, omneque nigrescens vungibus sunt præcisis. Nautae hanc aue suo idiomate Vulagh, Vogel vocant, quasi autem nauescaum momentum, quoniam huius caro per doctrinam etiationem non fiat tenera, sed dura remanet, & difficilis concoctionis. In ventriculo huius autem duo lapilli fuerunt inuenti; non quod ibi fuerint geniti, sed potius fecus maris litus aut aue deglutiti, cum huiusmodi aues fecus litora maris ad vietum inueniendum verurnt.
DE AVE VIVIVORA
PELICANO

simili.

St quædam avis peregrina gula Tlauhquechul nominata, viuis tantû
picibus vitam sustentans; mortuos enim pisces non attingit Platenex,
feu potius Pelicano, nempe Onocrotalo est simili, fed coccineo, &
pulcherrimo vniuerfi fere corporis colore, lato, & rotundo circum-
nem rostro, & cinereo, pupilla nigra, iride rubra, fronte gallii pauo-
nis, depili feræ capite, & albicante cum vniuerfo collo, & parte pe^Soris, necnon fæ-
cia nigra, & lara caput a collo discriminate. Circa litora matis, & ripas fluminum
viuit.

Posteaquam in fermonem Onocrotali, feu Pelicani incidimus non a ratione allie-
num esse exilimum huc in loco Anatomæ, & fceleton Onocrotali recenfere,
eiusque iconem spectandam proponeere, quoniam in tertio Ornithologiae Tono, tâ-
quam in propria fede haudquaquam fuit delineata.
Onocrotali Sceleton.
Litterae in Onocrotali scheleto exaratae sic explicantur.

A. Mandibula inferior palmi longitudine superiori excedens, cum ab interiori parte capitis orium ducta.

B. Inglumies del recipraulum piscium tanta capacitate, ut etiam exiccatum, pedem immisssum capiat: conlatus enim ex duplici membrana omni fibrarum genere pradiis, quae se se contrahaentis infulium angustat, et se se extendentes dilatat.

C. Mandibula superior tre digitos lata, longa autem duas spathas.

D. Reclivi extremitas curva inflar hamis.

E. Extremitas superior esophagi,que in gluiie neclitur.

F. Pars ossis Hyoidis.

G. Cranium.

H. H. H. Vertebrae colli.

I. Sternum.

K. Inglum sinister.

L. Inglum dextrum.

M. Omoplata sinistra.

N. Omoplata dextra.

O. Extremitatis sterni cartilagine,que extremis tatisbus coelarum neclitur.

P. Superior pars aile dextrae,que humerus itum dicitur.

Q. R. media pars aile, in qua Q. designat cubitum, & R. Radius.

S. Pars inferior aile, que manus respondet, cuius prima pars carpum, secunda metacarpum, & tertia digitos denotat.

T. T. Os sacrum, cuiuixia latera ossa anonyma necluntur.

U. V. Urupgium in vertebrae sinuista.

X. X. Dextrum & sinistrum os femoris, quae prima partes cruris dicuntur.

Y. Y. Pars secunda cruris cutelata.

Z. Z. Tertia pars cruris, que pes nominatur sua cutet, & Inguibus munis membrana inter digitos intercurrente.
DE ANSERIBVS DOMESTICIS.

& feris.


DE ANATIBVS.

Vedam Anatis species circa paludes Mexicanas veratur. Xlepapan-totl nominata, cuius rostrum in acutum definit, nullum illi Natura colorem negavit, quoniam pennarum varietas pulchritudinem, & pulchritudo ei nominem assignavit, cum psalm auis pulchra cognominet.


Tandem in Farris insulis, que vulgo Ferroyer a plumarum copia nomen accepse, multas aui sunt palmipedes, sed, inter hæs, multæ eiam ad feras Anates effent referenda, & postillum illæ, quas Incule Landas, Alkas, & Ioanuas nuncupant, que sunt copia, tum plumus viu reliquis harum inferius aliquis superest. Landa rostro est rubentis, & latissculo pedore candido, tergo nigro, aliis, & pedibus rubicundis, mole corporis anata inferiori. Hæ procul dubio videtur illi auis, quam Carolus Clusius in Exoticis anatem arcticam nuncupavit, quæ in caeruis scopolus scopolium nidiatur, & oua gallinarum ouis equallia partit, singulo Vere verissimam, & Hyem, quo aest, ignoratur.

Alka prædicta aliquanto maior est, rostro lato, & nigro, item corporis, nisi quod sub extremo pedore, & aliis albicat. Pedes sunt nigri, caput deni qiulcium, & linea alba ab prostrro proximam ducit. In editissimis parvis foopulis, vt Landa, nidulatur, & oua, ex albo, & nigro maculata eminiatur.

Ioanua demum est grandior, cuius corpus rotum est nigrum, pretor pedus, quod albicat, pedes item nigræ, rostrum nigrum, acutum, & oblongum, oua similiter in eclipuribus foopulis etidit cyanetri quidem coloris, sed lineamentis diversum colorum variegata

DE CORVIS AQUATICIS.

Missa Corui Indici historia, qui Cacaloti nuncupatur, & aliquibus pen- nibis candidis veliratur, & triplici colore variatur, duplo; maior, quam Europeus eit, noninmet concurrens ad Corum aquaticum plagis mexicanis indigenam ab extrema cauda vis ad acumen rostri, quatuor fithamas longum, & medioris latitudo. Crura eit fiscuitspithame, rostrum, infiter arcus, curum, duos palmos longum, & medioris te- nue, pedes in quaternos digitos imbantur vnguisibus nigri timus, crura mi- nus Mexicani.
Paralipomena Hist.

**Descriptio.**


De Coruo autem marino Sinarum, Mendoza Augustinianus haec habet. Rex Sinarum in cunétis Vilibus iusta fluuios sitis quædam habet adiecta, in quorum singulis multi Corurianinarum luntur, quorum opera piscation mirandum in modum peragunt, illis poftillum minibus, quibus piscés fuos hos eos ceduntur. Quadrupudem eductæ ex illis adiectis corurus ministri ad ripas fluminum deferunt, vbi scepæ piscatória aqua semplex ato detinentur, quibus in ordinem digestis singulis singulos Corurus significant.

Corurus deinde longo funiculo sub alternatis vincunt, & alio funiculo ingluviem firinant; ne captos piscés vorare potent, poétes ad capturam piscum non dimittunt, quae finium minus tam diligenter ob- cunct, vt cunétis inuenitiis admiracionem pariant; nam; magna celeritate huinismo anes refes mergunt, & rando sub vndis morantur, donec ingluviem à rostro ad pecum visi impluerint; postmodum emergentes cadem velocitatem ad scaphas toties revertemur, donec piscibus repletae fuerint. Tunc enim solum guttus liberti inculco liberet dimittuntur, vt piscés ad proprium vicum venentur. Sunt enim famæ, quæ die piscationem precedente nullæ cibaria fuerunt supponita, vt ad piscationem alacriores reddeantur.

Sed dubitandum est, ob memoratum ingluviem, cum Author nullius coloris, & conditionis auiium meminerit, quod huiusmodi avium non ad genus Cororum aquaticorum, sed potius Onocrotalorum significanda.

Vtcumq; fit, nos in praesentia proponimus lectorem speculandam iconem Corui, seu Carbonis aquatici, qualem in publico Museum in urcinum, de quo animali in tertio Ornithologiae tome ac- tum fuit; quandoqui-de hce autis apud Albertum, & Carbo aquaticus, & Mergus Magnus niger appellatur.
DE MEGIS.

Ornis aquaticis mergis sunt affines, quorum pluribus differentiae in Tomo tertio Ornithologiae assignantur, sed, praeter illas, mergus arcticus ex Noruegia misitus, & a Carolo Clusio descripsitus non est silen
tio inaudendus. Eft enim aquis marina, palmipes, & anfere domestico
maior: vt plurimum in collo, vii pediorum, vtq; ad vropygium,
duos pedes longo, & corporis ambitus bisornum pedum: Alae quatuordecim vncias
longae, cauda breuis, & vix trium vnciarum. Collum ferè octo vncias longum, cap-
put breue tres vncias latum. Rostrum nigrum, mucronatum, magnitudinem qua-
tuor vnciarum superans.

Lingua tres ferè vncias longa, nigra, mucronata, chartilaginea, & circa partem
superiorum, vii rostro nictitant, dentibus inornatis circumprehendit, media autem parte alpinæ. Similiter palmatam quatuor exiguorum, & breum dent
ium inornatum specimini ordine munitur, quibus facili pliciss retinet, & confi-
cit: cum rostrum dentibus carere.

Torum corpus densis pennis tegitur, quæ in pectoral, toto ventre, & alarum supi-
na parte breues, & alba, in dorso autem, & parte alarum prora longiores, &
nigrantia, singula tamen circa eirem pictam maniculam candidam inseriunt: haec
einim pennarum varietas circa dorso, & latera meleagridis, feu gallinula Numidi-
ce varium coloris repræsentat. Deinde collum torquens nigrum candidum pedis
ornamentum: captatur etiam similibus pennis tegitur. Atque ad rostrum, & occlus angel
bius candidus maniculans sunt disposita. Sub gutture alioqui placidi vncias pedis
nigrarum, alba, in dorso autem, & parte alarum postem, circiter, & vix vnciarum. Cirrus, pedibus inornatis, quadragintam maniculam candidam inseriunt:

Hoeius scriptum reliquit auctorem huius generis, in Farrenfi infula inter Norue-
giam, & Skaandiam sita, qui dimittit aquam educare, nec nisi auctore
Autunno confpici, terram autem raro attingere. Husc non valde diffimilis vide-
tur Mergus ille marinus, quem Gesnerus in Paralipomenis memorat. Pariter ab his
auibus multum degenerat Mergus Americanus alis exiguis insignitus; qua de
re auis monstrofa esse perhibetur.

DE COTYRNICIBVS.

Vamuis in seundo Ornithologiae Tomo nunum dumtaxat Coturni-
cum genus fuerit memoratum: licet Aristoteles scripsit esse albus pedo
vii: Coturnicem albam, temen duiuem speciem hauquequam con
finitam: cur postea alibiquis in locis interdum aues albeant su loco
fuit explicatum. Nihilominus legimus apud Martinum Crometum
vivis usque Coturnices pedibus inornatis, quorum est, & vix consolvisi gen
nerat, & tamem nofrates viro pedum carere. Modo Coturnicem aquaticam ad-
dimus, non quid ad hcdum genus referenda sit, sed formam magnitudinis, &
velocitatis, pedum.

Eft enim quodam auis sufta Mexicani lacus indigens, magnitudinem Coturnicis
amulans, proinde tamem rostro, & ad inferiora curvo, pedibus longis, & iuxta lo-
nitatem aquirum celeberrimis curatiss: cum nunquam ferè volet, vesceitur plici-
ulis, & ab Incolis Lingua vernacula Coturnix aquatilis cognominatur.
Omnium Animalium.

DE AVIBVS FVLICIS

congeneribus.

Elatum fuit in tertio Ornithologiarum tomo ad mentem Alberti quasdam aves fulicas nuncupari, quas Putius ad Mergerum genera erant reducenda; pariter Ornithologus scribuit apud Italos duas fulicarem species, nempe maloertum, & minorem verum quasuis ipse maiorem fulicem Corum aquaticum Aristotelis esse putavere; quandoquidem in Italia, vnum tantummodo fulicem genus habetur.

Apud Indos Yachacintliauis ad fulicas Nuperorum videtur referenda, virentibus est cruribus, capite, & ventre cyanis, sed in colorem purpureum tendentibus; alis promiscue fulis, & nigris. Rostrum tres digitos latos longum, & circa extoratum in coxillium calorem vergens, parte anteriori capitis depilli. Piscibus iuxta lacus, & fiumina viint, editis est eius caro, sed minus grato alimento.

Eodem nomine indigint aliam aerem Indi fulices pariter amulam; quamuis alii vocuerunt quacilliam, coloris est nigris interfertis albis. Rostrum initio pallidum Adulecentibus rubet, caluities iuxta caput, & ventre cinereis, sed in colorem purpureum tendentibus, aliis fulgis, nigris. Rostrum tres digitos latos longum, & circa extoratum in coccineum colorem vergens, parte anteriori capitis depilli. Piscibus iuxta lacus, & fiumina viint, editis est eius caro, sed minus grato alimento.

DE PASSERIBVS AQUATICIS, & exorticis.

Eradatur in mexicanis, Plagis aves nuncupata Acotofoiquichitl, seu passer aquaticus, quoniam pafferem nostratem magnitudine, & formae similem, rostro est negro, cruribus, & pedibus albis, inferioris parte corporis plerumq; candida, ceteris albis, & nigride variatis. Pertinacis, cancionis est animal, quia non minus canit, quam solus pinge, dum contumaci sonus mures imitat. In iucundis pascæ, in pluvia, & in nutatione, & toto Ceelo dicitur ab illo passer aquatico, qui in secundo Ornithologiae libro memoratur.

Eradia aus in illis regionibus passer aquaticus pariter nuncupata, cui insignis stililitia, & simplicitas nomen dedit, qua manus apprehendentium non fugit, admissatur, folum, & tanquam ausis folida fupet; voce Graculum, magnitudine Picæ, & forma Larum amulam. Rostrum tenui tres vncias longo, rotundo, & recto, necnon prope extremitatem nonnullis curvo, pupilla nigra, & membrana oculis cingente in ambitu cincerea. Crura sunt nigræ, & pedes in tinctam animalium palmipeda membra munimunt; Marina est auis, & veceitur pisculis.

Ceterum aues hauss generis, nauris appellentibus, arboribus infident, & secundum manus accedunt; qua de re passerem flulte nominatur; Bononius vero auctorem longe ab his diuerarum passerem flultum indicat, nimium motacilla quamdam speciem nonnullis aitiam Ascupibus magnanimam vulgo nominatam, itern alia aquis, quæ corporis habuit passerem flultam, licet colori sit diurensa, de quibus pocta in secundo Ornithologiae libro vberius affumit. 

C 2 PARA-
Teffa. Ilio
Mia

Popilio iicus.

Tef in medicina.

De Vespis.

Mnes persequi Vesparì differerìas admodiì difficile esse opinamur ci, alii ab Antiquis, alii a Nuperis recèrfeantur. Præterea alii legírimæ alii spuriæ, alii nostrates, alii exoticas, & potissimum Indicæ nuncupantur. Modò, præterillas in Historia Insectorum memoratas, quoddam Vesparum genus aculeatum, & pungens Tetlatocha ab Indis vocatur, quoniam, singulis quibusque diebus, effolTa terra, & alio delata, cubiculum fibi parat, sed a nos minime construit. Vespa eft nigrâ ad crûrum vergens, exceptis aliis, que fulue sunt; similiter cornicula luteo tinguatur colore. In montibus potissimum Tepotlamicis viuit.

DE PAPILIONIBVS.


Inter hos autem nulìus repetitur aculeo infectus: cum tamen in India plurès huic genus nascantur, vbi etiam quoddam Papilionum genus versatur, quod Æbaris Arauers nuncupatur, gril ii magnitudine, vt Lerius testimoniavit. Hujusmodi autem bestiarum castrum, alioque focioc, ex corio parat, & in locis calidioribus accedunt, & adeo sentiunt, ut aliquid offendat, igitur ambrosiae afferunt.

DE SCARABEIS.

Animaculæ primum inter se colore diærepare videbuntur, dum alii nigri, alii virides; alii quois colore præter album, insigniti observantur. Alii magnitudine, aliis fono, aliis generandi modo, alii deorum capitis constitutione differunt, ut aliquis caput cornuta, ut Ceruis volantibus, alii absque cornibus infori.

Sed, prater hic, iam suo loco narrata, sciem sam ut in novo Orbe Scarabeos ex generi cornitorum generari, quos Temolin Incolae nuncupant, & quorumdam ornum deradunt, & in aqua propinuant, & Veneri mirandum in modum similiare proidentur.

DE MVSCI.

Hoc postrema Historia Insectorum Musce fluviatiles Rondeletij memorata fuerunt, quae supra vndarum superficiem, aestate, volant, oculis magnis pro corporis mole, dorso rotundo, ventre plano, fenis pedibus, & postremis majoribus, qui ad corpus in aqua impellendi, eis magnis sunt adiumento: quamuis inter natandum gennae alae ex tendantur: quae de re non solum naturae sed etiam volare posse.


Hic explicatum fuit, muscarum alias esse aquatiles, alias terrestris: pariter terrestrius duplex generatio fuo loco fuit assignata, quam altera ex ossibus, altera ex putredine procedit, quamuis postea ex ossibus prius vermis dimanet, qui fenim pedes, atq; alas effert, & tandem volucrum, nomen musca erudit.

Cum igitur vermicularum muscarum progignientium duplex sit origo, nimirum congreffus muscarum, & putredo; aduentum est, quod hie putredo non solum cadaver, sed etiam corruptionem fructum respicet. Quamobrem hoc in loco libi
e exhibere iconem musce in quercus pilula nata, vbi Lector potest etiam intueri iconem Blattae telas festantis.
DE ARANEIS.

VLTAE Araneorum species apud Indos generantur, quam prae-
cipias memorare decrevimus, cum multis alii in historia Insec-
torum enumerata fuerint: quodam species magnitudinem omnium colomi-
num superans. Aboachrocati vocitatur, quae cum tanta sit molis,
nullius tamen effe venenidicetur. Rufus alii, apud Caribes sunt
Aranei, dimidium malum ceterum ad quos est exigitis tamen pedibus, dentibus ta-
en longis, & acutis referri, qui elaborant telam fatas reflitentem, in qua si paras
volucris incidat procul dubio irretitur. Posset hae aranea tanquam Calantica, feu
reticulum capitis mulieribus inferire, & porti tum quo adblutione alba redditur.
Alia species Hoitztoci, nempe Araneus spinosus dicitur, qui morsu dementat,
luperna, & media corporis parte est niger, cetera luteus, figura aculeata, & tribulo
similis: unde apud Indos nomen sibi compararuit cum Hoitztli spina vocetur.

Atocati autem est Araneus iuexa aqua degens, rubro, aureo, & nigrum variatur
colore, & vitam ducit in planta ab Incolis Meul vocata; mira dexteritate telam pe-
rigit circino velutem rotundatam: innocui, aut saltum levis est eum.

Tandem in illis regionibus aranei paruuli sunt, aurea, & punctis nigris distincti
Horum vulnus est noxius, quoniam id eum ad quandam velutem infani um patientes
ducit, & paribus fuorem communicat non sine anxietate, & dolore, quibus pos-
stea Indi propriis antidotis refillunt.
DE MVLTIPEDEVM

Differentijs.

RI A diversa, & terrestria Infectorum genera multipeda Prisci a ppe larur, nempe Iulium, Scolopendram, & Oniscos, sed de postremo in presentia habetur erno. Oniscos vocavit Aristoteles deis pollovos \( \delta \), nimium Aellos multipedes, nec prater rationem, quoniam non-

men Aelli multis animalium generibus apud Graecos competet; ideoque adiecit multipedes, quoniam Latini etiam Veteres in numero pedum habebant multipedes indigitarunt. Galenus \( \sigma \) appellavit, & apud suis xulimum edici tradidit eosque sic descrivit. Aelli sunt animalia, quae in globum se se contralunt; qua de re nuncupant \( \delta \), nempe fabas, quia fabis esculentis similis sub hydrijs intueri licet. Immo Galenus pluries horum Aellorum meminit, & semper sub hy-

drijs naseri, & verbari scripti.

Marcellus Virgilius in Commentarijs ad Dioscoridem has bestias \( \sigma \), nempe etiam semel Galenus \( \sigma \), nimium allos nominavit, quia liquida colore infar afnorum tales beatter sint pradite. Quod \( \delta \) addatur inceps, cum \( \delta \) multis ins- 

truitæ pedibus, tardo tamen greffy, infar afnorum moveantur. Itali Porcellutos \( \sigma \) etius corporis specie, & Latini pariter Porcelliones cognominant, Horum autem dantur varia species, quae in Historia Insectorum, neque memorata, neque delineare 

fuerunt. Quamobrem Lebor hoc in loco eas meditori poterit: siquidem hic obser-

vat Oniscus cinereus, deinde alter cinereus obscurus. Item alia species punetis albis medium dorsum maculantibus, & demum Oniscus peregrinus, quales forte ab 

Ambrosio Parco depingitur, ubi de variis animalibus per virgam exercitis verba 

funt.

1. Oniscus cinereus, 
2. Oniscus alter cinereus obscurus, 
3. Alius punetis albis dorsum maculantibus. 
4. Oniscus peregrinus.
DE HIRV DINIBVS.

Vorum generum esse hirudinem, sive fanguifugam, alteram in aquis falis, & alteram in aquis dulcis viventem iam in libro septimo de Infecitis fuit enucleatum. Modo predictis addimus hirudinem tenuem, & terrestris ad Indos spedantem, quam humani corporis matus etiam angustos, & fros subit. Neque prisc illinc discedit, quam humano fateretur sanguinem, tum enim, in fatra nostrum, sponde cadit; minuendo molefia est vigente Sole. Remedium est quibusdam praecutis arundinibus cas euellere, aut s se intra aquas faxis confidendo tuere, aut igne illas abigere. Itaque huiusmodi hirudo ad natura nostrorum abhorret, dum inter herbas verfans aquis aequatur.

DE VERMIBVS.

Differetibus vermis sunt plurimis; nati ratione corporatur, alii sunt magi, alii parvi, & alii mediocres; ratione partiis, quid quametar, quid cornuti & quidam pilosi; ratione coloris, alii sunt albi, alii flavi, & alii altere coloris; ratione originis, quidam in animalibus vivis, & quidam in mortuis provenient. Ratione qualitatis, quidam venenati, quidam venenati, quidam vivo, & quidam ex mortu. Ratione qualitatis, alii sunt venenati, alii venosus, & alii venosus, & alii venosus, & alii venosus, & alii venosus, & alii venosus. Etenim Peruani habent vermes, ex quibus lethificera venena parant.


Aliud vermis genus est in Mexicanis agris juxta meros, & falses degens, qui Cucipulcit, est vermis concilians fumnum nominatur, magnitudine, & forma quas Bombycis; nam, de illsis morem, hanc Ondberi, firma se cognouit membrana, & Aprili in Papilionem mutat prodit. Hunc Indi cum infantum ipsumdum, &que illis fumnum conciliaret, & ab hoc effe nomen beftie impofuit. Etenim in pulcrem reducit, & cum vini portione ad simulandum Venerem præbet. Tale beftie ex predictis arboribus viuim sibi comparat.

Reperitur etiam quoddam genus Vermium, feu lumbricorum tenuis horum Yacaholtli dicunt, capitur retibus, & revatur vultus capaxbus in mercatus deferendum. Poffetaquam illsis Inflatores conceperint, in pullum euentum colorum, & odorum spirant non affimiemous hic fium. Inde sunt placenta, quas excecutas ferunt, quoniam puero peranunt, & nutricum lac augere perhibet.

Verfauter etiam in paludibus illarum regionum quidam Vermes similis, quos caro putrida hospitat. Mexicanos vocant Ocullizte, erudi sunt migri, & terrae faci albis, quoniam hi quoque gula fumantur.

Vermes varii coloribus decoratores remotiunt ad mentem Amphilbenam mari nan, cuius hanc nulliis expressa; ideoque non prætermittenda. Fuit igitur Amphilbena hanc coephefa in mari Anglico, ybi multæ aliæ huibus generis verfabantur.
Omnium Animalium. 33

Habet talis bestia binâ capita geminis exornata oculis. Capita ab invicem discerni non possunt, nisi quod alterum altero maius conspicitur. Quatuor lineae coloris amethistini totum corpus decorant, quae quidem lineae vadequaque flocculis quibusdam pulcherrimis videntur insignite, ad infar florum Pleudofycomori arboris. Hae autem insequentis iconis representatur.

Amphisbaena marina.
Linus Pulicis marini meminit, qui nostrum in mari formam piscium insectam creditur. Kiranides hanc bestiam Psyllium marinum appellavit. Nephius, & ipsis memorat hoc animal, sed illud postea cum fcelopendra confundit. Rondeletius pulicem marinum esse animalculum tenui cruenta teetum aestuaret, quod aspecet homuncionem, vel simiam simulat alius partibus loculta simulibus, cum appendicibus in cauda, ritu squillae; idque opinatur esse pulicem marinum, necpe ἀνδρον βαλάντιον, cuius meminit Aristoteles, quando de somnio piscium verba fecit. Sed, ut veritatem feramur, ex hac Rondeletij descriptione non possimus nisi coniectare, pro pulice marino, squillam B marinam minorem intellecisse; quapropter aliam iconem hic damus in publico inventa Musaeo ab ico Rondeletij valde discrepantem, ut Lectore optime poterit inueniri.

Pulex marinus iuxta vtramq; partem delineatus.
Omnium Animalium.

DE STELLIS MARINIS.

ARIA fiellarum marinatarum genera obseruantur: quaedam enim
ingeniis exscrecent molem, nonnullae mediocri contente sunt mag-
gniudine, & quae dam semper pauca manent, neque illam auctorem
adipiscuntur. Item aliae sunt aculeatae, aliae reticularae, aliae leues, fed
hae sunt rares, aliae ramose, qua e nonnullis arborecentes appellan-
tur; aliae tandem finuose, & omnibus positae color et plurimum variant. Tandem aliae
quinque tamum radiis, & aliae pluribus sunt referata.

Inter illas, que confidunt quinque radiis, collocatur ca, que à Rondeletio Sol
marinus nuncupatur, quoniam Solis picturam quodammodo referat: nam e medio
corporis trunco, tanquam a centro quinque radiis erumpunt, minimè alperi in supe-
riori parte, sed veluti ex quasamis compositi; in lateribus vero parvis velutiacu
leis rigentes, & ad extremitatem veliqua gracilecente. At corpus Stella roundum
in medio sistent rote pictae habet expresam, ut in iconem propitata in Historia
Insectorum appareat, ubi proné tantum delineatur, sed hoc in loco, icon huius Stella
marina iuxta vtrumq; partem delineata exhibetur.

Stella quinque radiis constans, seu Sol Rondeleti,
Juxta iuxta vtrumq; partem delineatus.

Stellarum differentia.
Paralipomena Hist.

Pariter in Historia Insectorum differentiae marinorum flellarum duodecim tantum radiis ornatarum à Clarissimo viro Vlyfse Aldrouando obseruatæ, descriptar; quibus addimus flellam tredecim radiorum insigne, quam Carolus Clufius in calce libri sexti Exoticorum descriptis. Erat hac flella ex genere aculeatarum, orbe corporis satís amplo, & radiis non admodum longis conflabat, qui numero erant tredecim recti, & minimè sinuosi, omnes tamè æqualis longitutinis. Hiigitur radii æquales secuntiam erant longi, & diameter corporis orbiculati binarum unciarum. Singuli radii prona parte quinis aculearum ordinibus erant prædicti, tribus medium occupantibus, & duobus alius latera; ita ut singula latera decem aculeis peñinatim munirentur. Stella hac prona rubefecbat, & supinè flauercebac.

Quoniam autem multa iones Insectorum post impressiónem Historiarum inventae fuerunt, & illas publicare voluimus, hoc inde loco supradum esse collocavimus.

1. Papilio oculatus fuscus hirsutus mediocris prona, & supinè effigiatus.
2. Item Papilio parcus caruleus polyophthalmos prona picatus.
5. Papilio alius exigus ex fusco rufus oblonga macula transuerit distinctus.

1. Teredo in cortice inglandis genita suo folliculo inuoluta.
2. Forbicinæ tota nigra.
3. Forbicinæ rubra, & nigra culioptera in fungis boletis reperta.
4. Culiopteræn exiguum araneo simile.
5. Cimex maximus sylvestris.
6. 7. Termites.
1. Papilioni caudato insectum congener.
2. Insectum ambiguum tergo bicorni habitu Bubonis riedu Bubonis.
3. Papilionaceum insectum.
4. Musciforme insectum pedibus longifilmis.
5. Analytrum quadripenne rostro acuminato.
1. Cimex fyluefris colore leucophae.
2. Cimicis fyluefris alia species.
3. Cimex fyluefris non fetidus colore viridi diluto.
5. Cimex totus viridis.
6. Cimex fyluefris subuiridis fetidus.
7. Cimex fetidus subtus tantum quatuor punctorum ordinibus varius.
1. Insectum cinereum cimiciforme figura ovale
2. Insectum aliud cinereum cimiciforme.
3. Insectum aliud aluo longinclusa.
4. Insectum culici simile sed monstrosum aluo oblonga, et cauda trifida.
Mufca sylvestris chrysoptera alvo linaris albis cinet.


3. Mufca api simili.


5. Mufca oblonga tenijs nigris, & luteis alvo alternatim variata.


7. Mufciforme infectum ventre acuminato.

8. Mufciforme infectum minimum.

9. Infectum quadripenne mufciforme.

10. Mufca cum longa promucide.
1. Muscilionaceum infectum
2. Eiusdem oua ex quibus prodierat.
3. Infectum musciforme quadripenne cauda tricuspida.
4. Infectum inter culicé, & muscæ ambiguum cauda tricuspida.
5. Infectum papilionaceum cauda bifurca.
6. Infectum muscilionaceum.
7. Infectum papilionaceum aliud.
8. Infectum musciforme ventre oblongo, & angusto.
1. Vermis triticarius nuncupatus
2. Eiusdem spolium.
3. Eiusdem chryfalis.

1.2.3. Pediculi campestres cimicibus lecullariis similes.

1. Chryfalis aquatilis infar feminis ricini, aut phaëollin radi ce nymphæ inuenta.
2. Vermiculus ex chryfalide transmutatus parte supinapicibus
3. Idem vermiculus parte prona delineatus.
4. Nympha feu rudis quaedam formatio insectici cimiformis,
5. Insectum cimiforme vaginipenne corpore oblongo.
Paralipomena Hist.

1. Folliculus alicuius Erucce incertae.
2. Eiusdem spolium.

PARALIPOEMENA MOLLIVM.
Crustaceorum, & Testaceorum.

DE LEPORIS MARINI.
Differentijs.

Epus marinus, est animal de genere mollium, quod ab Ae liano coch-
leg testa exempta comparatur, nec prae rater rationem: quandoquidem
Plinius & ipse haec bestiam ossam informem, nimium maffam carne-
am porius, quam pifcem apellauit: cum neque pinis, neque oculi, ne-
que alia membra recte distincta in hoc genere animalium, quemad-
modum in alis piscibus confpiciantur.

Röderius tria genera huius animalis descripsit, quorum icones libro primo de
Mollibus spectanda fuerunt exposita. Præter haec tria genera, alia erit tria à Doctis-
fino vlo Vlys Aldrouando in libro primo leporum terrestri, con-
lore, & parte anteriori, plane assimilatur, sed posteriora parte in forma ossa, incta in ten-
tiam Plini, apparet. Secundum genus formam, & colore ab antecedenti disere-
pat, quia colore amethystino maculis albis variato refulgeat. Tertium genus est ci-
nereo colore magis refertum, deinde albo, & amethystino maculatum.

His, & alios in generali Historia expostis, duas alias addimus differentiis, in
quarum prima Epus marinus colore proflus amethystino collocatur, & in alitera Le-
pus marinus purpurei coloris, veluti in subsequentibus iconibus exprimatur.

DE
Omnium Animalium.

Leporis Marini duæ differentiæ, nimirum coloris prorsus amethystini, & coloris purpurei.
Cancri Mol[Lucani,]

**Descrip**

tion Cancri Mol[Lucani,]

**Anterioria pars des-cripsi.**

Pedam animalis num-[riss,

**Cancer Heracleoticus.**

**Vrfas Marinae.**

**Cancris plae-
ge Orientali-
lis quales.**

Liijs cancerorum speciebus Cancer Molluccanus addendus est, quia circa Molluccanas insulas fuerit comprehensus. Descripsit fuit a Clu-

sio in Exoticis hunc in modum. Perposilam is habebat crustam, &

vetificolorum, in qua luminii opposita, colores ex flavo, & rubro mix-
ti obseruabatur. Constatuam autem testa duabus partibus, anteriori,

& posteriore inter se quaedam chartilagine connevis; anteriori quidem breviori, &

angustiori, tres tamen vncias longa, & quatuor lata, & posteriori longe maiore;

ninimur quatuor uncias cum femifse longa, & secundum cum femifse lata. Vtraq; pars

in dorsum infiar fornicens affurgebat, posteriori tamen magis, quam anteriori, & ve-
luti in tres eminenteres diviunias breuisque quibusdam aculeis recertas distincta.

Parier vbi anteriori parti connexa erat magis eminens, & breuisque quibusdam acule-

is armata, deinde in lunata quaedam cornua se quae diviunias ad longos vaq,

anteriores partis aculeos ptingentia, dentata virgulq; in firmam spinam degrassia, &

circa connexionem apertos quibusdam villis teiuta. In media quidem parte crustae

luta dorsi latera orbiculara quae dum eminenti confpiciebantur, ocularorum terc ef-
gieem repreenterentes, dari tame, & testacea.

Anterior verò crustae pars, qua posteriori necelabatur tres uncias erat lata, &

quatuor, vbi erat amplilimia, extima binas tantum vncias, quae in tres breues acu-

les aequas ipasio inter se diviunias definebat. Iuxta medium aculeum, adnexus

haebat non exteriori crustae adhineq; sed quaudam articulatione sub ipia crusta

cornua triangulare septim uncias longum angulem, & mucronatum. Supremus in

prona aculei parte anguli breuisque aculeis inferius erat refertos, suprema eius

pars levis, & carinata. Latera anterioreis partis crustae feptem aculeis, praeter exti-

um, firmis, planis, & unciam, longis spatique coloris erant insignit.

Totum huius animalis corpus ficcitate contractum, & vetustare serio corruptum

Clusius est confpicatus: nihilominus decem pedes habuifte obseruauit, quoru prae-

iores, an chelas habuerint necne, non potur confpici. Posteriores quidem pedes sub-

fequebantur exigui chelas tribus articulis integratis nullis vel capitis, vel cauda

vestigiis apparentibus. Ila autem pars testae, ex quatuor duabus triangulari

mucronatum cornu, erat concava.

Aliqua hirfutes huius cancri in memoriam revocauit quamdam speciem Cancri

heracleoticus, cuius icon in Historia Cruftaceorum fuerit locatam: vnum enim fier
crueleoticum ab Heracleis Vribibus, quorum vna Poto, altera Propothi adiacet.

Huief-

modi Cancer crusta nece valde levi, nece valde afera regit. Rondeletius hunc
gallum marium nominavit, non alia de causa, nisi quia brachia huius animals, in-

fer cruftae galli formata esse videat, quemadmodum Leaeor in iconibus propagis,

& proponendis intueri poterat.

Parier Rondeletius hoc animal cum Vrfo quadrupede comparat, quia brachiis,

dati, & tui apophis conglobeata, more Vrfo dormiat. Verum hoc nomen alteri

speciei competet, quam non obseruauit Rondeletius, qua Vrfo corium, ob pilorum

dentimac, amulet: immo robore praeclarum cancerum heracleoticum superfat.

Apo-

libro fecundo Crufaceis in prima facie fuit locatam icon Cancris heracleoti-
ci levis, deinde hirfuti, aut digulut hirfuti duae dantur species iuxta iconis inuentas,

aur icon hirfuti hic proponenta ad similitudinem levis fuit effigiera.

Infuper in Plagis orientalis tanta vis & moles cancrudorum est, ut ab homini-

bus formidentur, nam quaecumque chelas fuis comprehendent illico obtruncant;

& immediatc vorant. Hoque non est in dubium revocandum: liquidem Nauta-

de sita digni super ex India in Lufitaniam navigante, hanc veritatem iureiurando

affirmabant.

Reperitur etiam in Virginia Seccanancapi fess testae generis, cauda crustacea

Cancris congener, quia multis referunt est pedibus, ut Cancer, oculis in dorso emi-

nentibus
Cancer Heracleoticus hirsutus pronè pictus.
Cancer Heracleoticus hirsutus supinè pictus.
Omnium Animalium.

49

Entibus pedem circiter latus, aquas marinas refugiantes sequitur, et gratissimi est capror.

Mexicanis lacubus frequentes est animal, forma, magnitudine, et colore, ex pullo in urum vergerente Scarabeos terreterres similans, tegitur crumta, cancerorum more, ob eius duritiam, ab Incolis Atopinorum nominatur: quattuor tantum suffenturant pedibus, jfjdemge, faltatur. Ab Incolis ejthur, qui ritu Pamphagorum, nulli fere rei parunt, Vulgare præbent alimentum, velutii, et aliae scarabceorum paluftrium species, quibus item vefcuntur.


DE CONCHIS, & CONCHILIIIS.

ARIUS Concharum differentiae in mari Australi nauta Hispanice reperturur. Vna vocatur Xochpalcapachth, nempe concha coloris auri, auralicata, mediocriis magnitudinis; tranfueris femicirculis, lineas fecundum reatum procedentes fecanibus, & colore auriu ru boe dilutio, & luteo in ruborem tendente diffinitt. Altera species maior eft, & lineis similibus, sed colore candido rubro, & fulco varia.

Tertia demum circa auriculas est rubicundum diluto, & fulco colore praedita, lineis tantum reatis.

Haber auferale Indiarum pelagus Tapachporcahuqui, nimium Concham muscosam, quae hoc nomem fibi comparauit, quia muscos illi inascatur.

Item Panacens Provinciae aliis concham quamdam venenem in folentis formas, auritus eft, fed auris altera multo minor. Color extrinseus eft nigre, atque Concha negra appellatur; inferne vero ex nigro ad cinereum vergit, firijs diuinguitur nouem, quae, ob lineas alias tranfuerim differtent, in quodam orbiculus pecari videntur.

Quamuis nomen conchylit pro vniusuo refpercorum genere aliquando accipitur: nihilominus primam pro vna tantum species cotumdem apud Veteres vfurpatur, & quando primam fumitur, non purpuram, nec buccinum, fedit concham ab his dicere, & peculiarem signifact, nempe qualem Rondoletius fub hoc nomine exhibuit, buccino valde diffimilem, & nullis purpurae aculis muicatim circumdatae: muricis tamens species eft, quando fulcius murex pro colore acceptur.

Iratc; Conchylitum, iuxta mentem Rondeletii, in genere Concharum maiorurn turbinate in collocatur, ea parte latius, qua in turbinem definit, aculeis, & alijis tuberculis ca ranis, & foramen, quo interior caro offenditur, non est rotundum, velutii in buccino, & purpura, fed longum appareat. Ideoq; huius etiam Forma eft foraminis operculum. Quapropter addit Rondoletius liquidù confclure operculum purpureae, b44v4tus, fuce b44v44tus bo4cianus appellandum eft; quamuis Blatta byzantia Arabum nil alid fit, quam Conchylit operculum. Hinc Pharmacopole noftri Authoris Arabes fecuti, Conchylitum, & Buccinorum opercula permixta vendentes, Blattas byzantias, & vngues odoratos nuncupant; quamquam ha sint rotundae, ille verò oblongae: hoc enim ex doctrina Serapionis, & aliorum Arabum colligitur. Quamobrem non a ratione alienum erit hoc in loco veri vntius odorati, necnon falli icones exhibeantur, quas Lector perpendens, horum tres differentias poterit meditari.
Vtraeum exacta horum vnguim cognitio habeat, notandum est apud Pharamcopolas verum vnguem odoratum rarò obseruari. Nam qui primo loco effigiatur non est latior dimidio digitu auriculari, habet; lineamenta quaedam subtilia: pars autem inferior concava est, & lineas seu eminentias a medio ad extremum habet pro ductas, ut numero 4. apparat.

Insuper aliquando habeat apud eodem Pharmacopoeos vnguies alter odoratus, quem Pseudonichim angustiorem appellantem poterimus, lineasque transuerfas habet, ut in numero 2. & 5. cernitur.

Ita quin prædicti vnguies odoratis falsi, quia sunt opercula eiusdem cochleæ, quæ semetìpsum claudit, & recludit; sed vnguies odoratus genuinus est quidem operculum, sed illius Conchilij, de quo superior eegimus latitudine duorum digitorum, & 16.
Omnium Animalium.

gitudine trium. Eminentias, & lineas quasdam exterius habet, in medio autem nullas, vt in icono 3. videre licet; siquidem in icone 6. pingitur iuxta partem inferioriorem, quae animali adhaerbat: turbis est magna concavitas, in superiori vero parte quam ead habet veluti appendicem lucidam, quae vingem quemdam animati videtur.

Posteaque Conchylis nonnulli Authores addunt Mytulos, nolumus silentio introductos pulcherrimum mytulium speciem, quam Clarissimus vir Clufius conciderat appellavit obseruantur anno Salutis humanae post sexagimillenium nonagefimo nono. Erat hic Mytulus Conchifer septem vncias longus, & tres latus, ybi maxim dilatabatur, forma non valde differentiis Conchae longae à Rondeletio descriptae. Tecta erat spissa, & rugosa, quae duabus patula conchis suisse videbatur, cava erat, dorso elevato, & nigro, cui vermiculorum tubuli inhaerabant, nec non parvi frutices sex, vel septem uncias longi, quorum nonnulli crassificuli, alii graciliores, & valde ramosi erant, et quisque pars concha dependebant musculis non absumiles hirtis, veluti capitillis obitur.

DE TURBINIBVS

VM Turbo sumatur pro quocumque habente in imo formam acutam, & in immo latiorem, non poterimus negare hoc nomen nobis competere Conchiliis, de quibus in presentia numero sunt, cum haec concha turbinata hanc praecipuam figuram fortiantur.

Aristoteles igitur inter turbinia unum simpliciter turbinem collocavit, unde oes codem nomine complexus est, nulla, aut magnitudinis, aut qualitatis habita ratione. Rondeletius tamen, & Vlysses Aldrouandus infinitas fere Turbinas differentias recenturunt, quasdem alios magnos, alios parvo, quosdam acuminatos, & quosdam obtusos, alios auritos, alios tectoribus scintentes, alios tumulos leves, & nonnullos asperos, quosdam angulosos, quosdam mureitos, alios Testudinatos, alios Pentadactylatos, quosdam tandem concoloros, & difcoloros obseruantur.

Inter tot igitur differentias à viris clarissimis tot iconibus illustratas, nulla icon cum fuit carre fuit delineata: idcirco in gratiam doctae curiositatis, Turbinem acuminatum cum Limace exhibemus spectandum.

Turbo acuminatus cum Limace.

Descriptio.

Mytili descriptio.


DE TVRBINIVS

Turbo acuminatus cum Limace.
DE PATELLIS, SEV LEPADIBVS.

ATELLAS Rondeletius appellavit nonnullas Conchas ad formam vasis escarii patulis, cum quo magnam videntur habere similitudinem Galenus aurem in Glossis, vel ab Hippocrate Lepadis nominantur verit Conchas faxis adhaerentes, nec prater rationem, quoniam habemus apud Aristotelem, Lepadem esse monobopy, sicut et vniual- nem. Est enim in doctrina Aristotelis vniualue genus, quod faxis adhaeret, testa in dorfum data.

Lepadum igitur duas differentias Rondeletius assignavit, quarum altera Lepas simpliciter vocatur, altera Lepas agria, & Auris marina dicitur. Forma autem inter se diserepant, & præfertim quia Lepas in loco superiori os habet, & in inferiori loco B orii oppoʃtfio meportun excrementorum, cum Auris marina haec foramina in testa ha- beat. Nomen verò Auris ibi comparavit à figura, quoniam perbelle humanam Aurem repræsentat, vt licet intueri in iconibus datis libro tertio de Tefaceis apud Vlysim Aldroandum; sed quoniam ibi Patella sine carne delineatae exhibentur, libuit in præfentia iconem Auris Marinal cum sua carne dare spectandum.

Auris marina cum sua carne.
DE PENICILLIS


Penicillorum instar Viuentes in spongiis.
RES piscis volatiles Plinius recensuit, sed hic Hinudinem, Milui, & Lucernam, qui Pisces nostra aetate sunt notissimi, sed, praeter hos, multo plurès fuerunt ob feruari, qui Plinius non enumerantur. Namque piscis volatiles squamosi distincti rami à nostris Hinundinibus volatilibus reperientur, qui circa caput Bonae fpei degunt, & duos dicuntur habere hoftes, nimium in aquis Albicos piscis, & extra vndas Cornicem, Hi per aliquod temporis spatium supra aquas alis corpus sustentant, deinde in aquam rurii decidunt.

Videntur quodammodo hi piscis non absimiles illis, quorum meminit Ioannes Euclius in Historia Naturæ, dum inquit, Noctu volucres quidam piscis palmari longitudinis in naues classis Indicae cadere, & comprehendi solent, qui hæbent membranaceas alas, quasi Vespertilionum, quibus explicatis, ad centum, vel amplius passuum interiusum, vundas maris supervolant, vt alios piscis infrequentes effugiant, sed interdum vngues rapacium avium marinorum incurrunt. Quapropter vbiq; pericula subuent; sic, citó denuò merguntur, vt a Coeli periculo se subducant. Horum nonnullorum icones in tabula Amicte delineantur, vt hic appareat.

Piscis volatiles squamosi.
Omnium Animalium.

Pariter in tabula Oceanis septentrionalibus, apud Olaum Magnum, conspicitur pictura aliorum piscium volantium: Prima icon piscis exprimit caudam repandam in fae Delphini. Secunda icon spectat ad piscis tabulae Lacus Albi, qui maximus, & remotissimus eft usus Septentrionem, & partim ad Moscouitas, partim ad Suevos, vel eis subjicias gentes pertinet, ubi piscis volatilis versatur, qualis in subjicta icon delineatur.
DE DENTICIBVS


Synodontis maxillæ cum dentibus in palato.
DE SARGIS.

ISCIS aephrōs potius aephrōs deberet nominari a carne, quia iuxta mentem Rondeletii sit pisces pro corporis magnitudine ipsius, & maiorem carnis habeat copiam, quam Sparus, vel alij huius generis pisces. Huius igitur plures differentiae, & icones in Historia Piscium fuerunt datae, in quorum prima delineatur Sargus s'pponu pocutan, quia circa vrapygium maculatus sit, pinnas habet omnes aureas, præter eam, quæ circa anum nigricat. Lineae ctiam, præter nigras, plurimæ sunt aurei coloris, & macula iuxta vrapygium violacea, veluti totum ctiam caput ad colorem violaceum vergit.


Sargi postrema icon Gesneri.
DE A T H E R I N A.

ISCICULVS marinus, & litoralis est Atherina, que in marinis etia
flagnis reperitur, Aphijis similis, in dorso magnitudine, parui digiti
crassitudine, dorso spinoso, vete leuiter depressu, ore paruo absp.,
den
magnis, colore etiam venter est argenteus, dor
sum est fulcean, circa caput ex flano rubescit, infar Sardinarii, pinna
habet quatuor, binas ad branchias, binas in ventre, & aliam a podice, & praeter hae
duas alias in dorso, omnes candidae sunt. Cauda duabus pininis confat, vt in ico-
nce Bellonij apparet. Pro linea in medio corpore a brachij ad caudam proetens,fipif
sum qui sub cute oftenditur, quod non potest aliter, quam per similitudinem fascia
appellari. Dux igitur icones in Historia Piscium fuerint locatae, nunc additur tertia,
quae in publico Museo inuenimus, ut Lecto his iconibus interf se comparatis magis
greguam eligat.

Atherina alia.

DE R HOMBIS.

VPLEX Rhomborum genus, leuo unum, & aculeatum alterum recen
fetur in Historia piscum. Aculeatum prona parte multos habet acu
leos, maxime circa caput, & a capite caudam versus, quibus alius gen-
num penitus caret, alio quin similis, nisi quod tenuius est, capite, ad men-
tem Bellonij, magis elevato, & grandi.

Preterea ambo differunt poleta magnitudine: etenim Rhombini Oceano compre
hensi cateris sunt maiores. Cum igitur loco citato tres Rhombi icones fuerint ex-
hibita, nimirum Rhombi aculeati, Rhombi leuis, & Rhombi leuis veri. Modo addi-
mus iconem speciei a predictis diversa, colore Lamia, maculis obscureus, & Rhombus
leuis alter poterit appellari. Rursus additur alia icon Rhombi aculeati, qua icones
infra erunt consideranda.

RHOM.
Paralipomena Hist.

Rhombus leuis alter.
DE APRIS MARINIS.

ESCRIBITVR Aper in Historia Piscium, ex sententia Rondeliti, hunc in modum. Aper est piscis squamosus, quamuis videtur rectus alpera, & cute veluti villofa, corpore ferè torundo, & rubescete, ocu- lis, magnis, rostro oblongo, & obtuso, infitar Suis, abf iq dentibus. Mox à capite, Secundum longitudinem dolfi, aculeos habet praecutos, duros, longos, rectos, fylne qualis, & Seta Apri aemulantes.

Ceterum hic Aper nullius ferè est considerationis, in comparatione ad illum, qui in mari Oceano olim fuit confpectus, capite Api, caninis dentibus, longioribus incidentibus, & acutis, & squamis mirò ordine à natura diffpofitis, vt in subiecta pictura appareat: sic enim à Ambrofio Parea delineatur, quamuis intelleixerimus B hunc Aprum ad animalia amphibia esse reducendum. Et Génerus hanc bellum finem nomine delineatam in Tabula Olai Magni aprum cecacum appellavit, vt à pisce eiusdem nominis discriminaret. 

Non alienum à ratione esse existimamus, si gregi Aprorum aquatilium suis etiam marinos addamus, quorum duo genera in mari Indico versari sunt. Alterum genus rostro est acuto, more Anserum, alterum vero rostro ita obtuso, vt quando è mari attollitur sphera prorsus effe videatur. Horum suorum nulli longi sunt cir. citer sex pedes, cauda lata, & bifida. Cum incipit mare cómoueri, super aquam eminentes videntur, & tempestate confidari, virides apparent, immo viride mari esse effigiem reddunt. Preterea, ritu fum terrestriam, vehementer grunniunt: quanobrem Nautae huiusmodi bestias vagantes, & respicientes conspiciat certissimam tempestatem praebiunt.

Aper Marinus Cetaceus.
D Pisces longos rotundos, & chartilagineos, Authores Mufelos; sive Galeos referunt, qui ita nominantur, non solum quia Mufelam terrestrīm longitudinem corporis repræsentent, sed etiam propter nonnulla alia, quae ambobus communia esse credunt; quemadmodi suo loco fuit explanatum. Sunt autem Canum marinorum species, quas Authores promiscue, modo latina, modo greca voce vientes, interdum Mufelos, & aliquando Galeos cognominant; immo ſepe caniculas appellant, quia, tịu, Canum, dentibus nocent.

Horum piscium multae differentiae in Historia fuerunt numeratae; nimimum nūm
Aristotelis, Canis Galeus Vulgaris, Catulus major, & minor Saluiani, Mufelus leuis
ex Gefnero, Galeus Afterias, necnon Galeus glaucus Rondeletij, & demum Galeus
Acanthias, fīue Spinax.

Caterūm postlimus iconum numerum augere, dum primo loco Galei leuis aliām
speciem damus, nec non aliā Mufelī differentiam, qui craflus, niger, & curvus est;
hunc Qui Vulgus Mussilienium Gautum, Augurerum cognominat. Rondeletius hæc
verba Cattum Algarium interpretatīri videtur.
Paralipomena Hist.

Mustelus leuis alter.
Pariter silentio non est inuolenda quaedam mustelae Bohemicæ species; quamvis, inmixta aliorum Sententiam, ad Lampetras referri videatur. Est igitur, tecte Gelferi, hic piscis pulcherrimis distinctus coloribus, ciliicet flavo, croceo, candido, roseo, & aterro, pupilla oculorum nigra, & parte ambiente caerulea. Ante paocos annos huiusmodi piscis in Bohemia comprehendi cuperunt, & primi, propter pulchritudinem, in vace ample aqua pleno vivi Regi feruabantur.

Mustelæ
Brethmechi Arabum.
AMIA mappa vel laius, nimorum a gula nuncupata est, quoniam magnã habeat, gulum, idest quod voracissimum sit animal, sed tefte Bellonio, nostris plicatoribus piscis est incognitus, nam quamuis Nicander, & illius verbis fretus Rondeletius, Lamiam a Cane carcharia Aristotelis non discriminet; nihilominus staticente verba Aristotelis meditentur, inueniemus Lamiam inter genera planorum piscium, non autem Galeorum ad Philosophe fuisse collocatum. Item Oppianus Lamias a Canibus diffinixit: quamobrem una cum Bellonio Lamias esse piscem statuendum est. Crescit igitur ex eodem Authore, talis piscis in maximam molem, cute tegitur scabra, os habet in anteriore capitis parte, vt quaterna, & mirandum est, quod dentibus plus minus ducentis est referunt, in virga maxilla per quaternos ordines dispositis circa radicem latam, in pyramidem deficientibus, & circa latera crenatis.

Qua re hac Bellonius verba multis dubitandi anfam dederunt, quod Bellonius cæ iconem huius animalis omittat, hanc bestiam cum Cane Carcharia confundat. Etenim quis vix potest fibi persuadere, quod Lamia piscis planus, tam amplis dentibus muniatur; non negamus quidem illi inesse multis dentes, sed vt plurimum paruus, quales in sequenti icon oris cœpi dicuntur.

Denticuli existentes in ore Lamiae.

Præterea damus iconem Lamiae cetaceæ ex Epidaurijs litoribus adiectæ, vt aliqua faletem huius animalis icon in vasta piscium historia habeatur.
DE RANIS PISCATRICIBVS.

ANA marina, seu piscatrix ita dicit, quioniam in piscando magna vatalur foleria, caput habet toto corpore longe grandius aculeatum, alperum, orbiculatum, & depressum, os pro corporis mole amplissimi, & dentibus multis acutis, & recurvis armati. Oculos habet ampios, potiss in vertice capitatis, quam in temporibus fixos. Cauda rotunda est, brevis, & carne, une tegitur iuxta infernum partem subalbida, & iuxta supernum ex nigro fane sceente.

Rana piscatrix alia, seu Bufo marinus.

DE ACCIPENSERE, ET ATTILO.

I sunt duo piscis, qui propter magnum inter se conuenientiam, spectata tores aliquando decipiunt; discrepant tamen, quoniam Accipenser, seu Sturio pelagius est Attillus amnicala, & Pado familiaris. Accipenser non temere visus est aquire trecentas libras; cum tamen Plinius scripsit Attilum ad mille libras interdum excruciisse, quae magnitudo insignis, & rara est.

Præterea Attillus quando ad certam molem exercuit, squamas hispidas abiecit, quas per quinquaginta disposerit in summa dorsi spina, eavm quatuor laterem gementas gelatantibus abiecit, ut eutis cuadrit.

Ex aliter parte Sturio mirifice palato gratificatur, cum vicissim caro Attilli mollis, & palato non admodum iucunda sit. Huius oculi parum sunt in tanta mole corporis, & sic deinceps Lecto varias virtutes, coditiones, & prærogativas in Historia Piscium videre poterit. Hic igitur Attilli & Accipenseris alias icones damus.

Accipenser.
DE PISCIVM ORBIVM VARIETATE.

VLTAS est horum piscium differentias variij Authorcs nobis insigniant: nam quosque Saluianus noster generis piscium nunc tantum agnoeurit, Bellonis tamen duc genera esse tradit, ambo rotundis, & duro corio tecta, horum vero nunc tantum depingit. Roneletius plura genera esse significat, ex Orientali, & Septentrionali plaga de Jara, & etsia delineat, quorum primum simpliciter Orbe cognominat, altem Orbem rotundum, tertium, & postremum Orbem echinatum vocat. Prædictis Gesnerus alia addit genera, licet minus rotundo corpore. Inimo in nostris Piscium Historia Orbis Rhodes, & Hellatus sicut monstratus.

Tandem Clusius, inter multas species hius generis Piscium, membrum Orbitæ rident. Quia hiebebat longitudinem sexdecim venciarum, & ambitus corporis menfurâ viginti venciarum superabat. Totum corpus erat fulcum albicantibus maculis distantium. Caput erat cerasi, supercilijibus clarius, cum ore latiusculo, & fillo, in modum rictus ranae, præter formam aliorum piscium orbiculorum.

Quamvis Gesnerus variæ oblongi orbis differentias recensuerit, nihilominus hanc speciem non ita eleganter expressit atq; Clusius. An posita huiusmodi piscis Lepus marinus Apuleiji appellari potest quæmodus Gesnerus opinatur, id Clusius in dubium revocat.

In super iedem Clusiœs in Exoticis memorat orbe oblongum capite tefitudinis, qui coro fulcicoloris erat teatus, & tesselis inasqualibus variis distinctis, modo feræ orbicularibus, modo figura Rhomboide, modo quadranigula, isique omnibus maculis candidis habitibus. Collum habebat oblongum, præter naturam aliorum piscium orbiculatorum, & in linguis lateribus luxta collum habebat pinnas, ex fulcro bensoloris, limites erant pinnae inimæ dorfi.

In praefentia alias hæc semus icones proponendas, quorum prima est icon Orbis Hispanici dentati, secunda est picture piscis Septentrionalis in Olai magni tabula delineati, qui orbicibus annumerandus esse videtur, quamuis apud ilium piscis duo-decem pedum nominetur, quam mensuram ad longitudinem piscis referendum esse Gesnerus arbitratur. Tertia demum loqu proponitur effigies piscis echinati forte ex recipro Orbium, qui a Ioachimo fuit communicatus.
Paralipomena Hist.

Piscis Septentrionalis forte ad genus orbium referendus.

Piscis echinatus forte ex genere orbium.
DE RELIQVIS PISCIBVS.

aculeatis.

Praetera Carolus Clusius in Exoticis alias huius generis piscium icones exhibet prima species sqianis prostris carbebat, sed dura cuta tegebatur, aculeis adeo firmis robustata, ut non fine nocumento apprehendis posset. Erant aculei in dorso, et lateribus longiores, maiores in pectore vero minores, et breuiores. Ex Oceano sep tentriorali allatum piscem esse coniectabat.

Alterius ejus Orbis echinatis iconem praebet speclandam, qui ab extremo ore ad caudam venecim vincis erat longus; sumitibus sexdecim vincia eplanchant. Coloris erat in dorso solci nigritac macculis conforpie, et circa ventrem cinerei. Binas pinias in lateribus habebat; pariter alias duae, quae in dorso supra caudam locabatur; altera post pedicem solci coloris.

Omnia Animalia.
Hierinaceus Marinus.
Amplius si aliquod animal ad Herinaceos marinos est ut ferendum, procul dubbio erit illae piscis, qui ab Arabibus in Oceanu observatur, & ab iphis Calidol Iaul nuncupatur, quae voces piscem periculo sumus malis ominis nobis insinuare: propter eamquod, quando sepe apparuer, plerumq; aduersi quidpiam contingere solet. Effigiatur a Cornelio Iudaeo, in tabula Asia.

In primis est animal horrendi alsidus, & ritem infaest sui gestat, cum dentibus serratis, deinde ab initio capitis ad extremum caudae aculei firmi, & magni; necnon ad pugnandum, & sitiendum idonei conspicuuntur; sed tres prope caput ceteris sunt maioribus, nompe infaest corniculorum, cum alij minoribus, & aequaliter inter se distantibus, postremus vero prope caudam aliquotidie est recurus. Cauda est bisada, & pars superior major est inferiori, cum aculeis in fummitate. Circa ventrem pinnae est referthus, quibus natando vestur. In sequenti iconi exprimitur.
DE COPSO, BARBOTA, & Botatrilla.

ISCÉM quemdam Ichthiocollam, quasi glutine redundantem Authores nuncupant quemadmodum in Ponto similem piscem Collanum indigitant. Ital Colpiscem, & Vulgus Colabuccum cognominat, ut Belionius testificatur, qui similem piscem Bononienfibus Copsum appellari asseverat, cum tamen Coplus nobis, & Ferrarienfibus sit Galenus Rhodium Veterum, ut in sua Historia sunt explicatum, Reliquum est modo, ut piscem sub hoc nomine ab Hispania similium Lectori ostendamus, ut figuram huic nominis magis congruam ponderet.

Galli vulgo Barbotam appellant quemdam piscem non a barba, ut testatur Belionius, sed ex eo quod, Barborare, caungkinutum rostro, more Anserum, commoue re dicunt: hic tamen non sit quin Barbota circa recto, & breui, inftar barba, in maxilla inferiori non infignatur. Nos in praefentia damus aliam barbotam multis cirris decoratam, quae Plinius Glumis esse a multis perhibetur.

Cophus ex Hispania.
Boretti alia.fex. Nutilepalalini Beleoni confess.

Eperlanus Gesneri.

DE TRUTIS.

RVTÀ à trudendo aqve impetu diēda, multas comprehendit species cum alie fini fluviatiles, alie lacuferes, que Salomonata cognominatur. Deinde fluviatiles, alie magne, alie parue finit, item colore inter se variant. Tradit Rondeletius quoddam Trutas paruas esse, caesalbas, quæs in fluuis Santonum, & Boiorum verulantur, alie esse.
Omnium Animalium.

E esse maiores, & haucus. Pariter Gesnerus scribit se auduiffe alicubi in Germania
Trutam haui coloris fuiiffe comprehenlam.

Vrumq; fit, in praesentia exhibere volumus iconem Truta vulgaris, quam mufe
la speciem nonnulli esse autumant, & cum Spinulo Alberti conuenirebantur. Poteat quoqu; vocare Spinula rubea capta Bonoii in fluvio Sapine.

Truta vulgi, seu Spinula rubea capta in fluvio Sapine.

D E L V C I O.

ISCIS eft Lucius nulli non notus, ita nominatus, quia noclu luceat;
hac de re admirandus, fed potissimum propter caput, cum Author de
natura rerum Lucium in cerebro lapidem chryfallo fimilem gerere
ferit. Nos autem caput huius Animalis admiramus, quia rostrum
habet longum, rectum maximum; anferino rostro à Rondeletio com-
paratum. Maxilla inferior superiore eft longior, & infar cochlearis excauata. Den-
tes in eo plurimi non vuo modo dispositi, & tefte Alberto, duerfarum acierum
in parte anteriore inferioris maxillae dentes sunt parui, in os recuruii; in superiore ma-
xilla nulli, quoniam, cum ea latior fit, dentes extra os prominentes, & inferioribus
non occurrentes, effent inutiles. Itaq;orum loco, natura, Rondeletio tefte, duos
dentii ordinis palato infixit. Placuit igitur haec omnia iconem capitis huius animalis
explanare, pofteaquam in Historia Piscium non fuirt collocata. Immo addimus reli
quas partes internas Lucij diligenter delineatas, & à Clarifsimo viro Io. Ant. Godio
Anatomico nostra atatis celeberrimo examinatas: veluti in Iconibus lefior coppica
ri poterit.

H 2 A. Fo.
A. Foramina que sparsum frontem Lucij insigniunt.

D. Nares

A. A. A. Dentium series in palato.

B. B. B. Faucium asperea scabritae.

C. C. C. Branchiae virraque ; lateris introfum dentatae, & extrorsum, seu foras inflexae.

D. Os gulae, seu oesophagi

E. Lingua.

F. Dentes mandibule inferioris

G. Rictus gulae

I. I. Palatum.

K. Palati asperea scabritae
A. A. Prinna superiores ad inferiorc partem thoracis
B. Angulus superior, & pars suprema thoracis.
C. C. Thoracis latitudo, quam pleura vestit.
D. D. Septum transversum
E. Hepar
F. Cor.
G. Vexicae felis.
H. Lien.
I. Intestini exitus.
K. Ventriculus definitus.
L. Origo intestini.
M. Podex.
N. Pinnæ.
B. pudendum
C. anus.
D. reuerfus intestini decorsum.
E. intestini orificiū in quod stomachus definit.
F. lien.
G. stomachus.
H. usum à vesica fellis in lienem.
I. altera vena à vesica fellis in lienem.
K. fellis vesicula.
L. hepar inuerfum.
M. vas ab hepate in lienem pinguedine inuolutum.
AA. orificium vesicæ vbi
ingreditur, & egressurus
aer exitis beneficio nascant.
BB. figura vesicæ naturalis.
C.C.C. intestina.
D. podex
E. gula
DE CYPRINIS.

VM horum piscium multae differentiae in propria Historia memorata sunt, in praecentia Cyprini palustris partes internas proponimus examinatas; Videlicet.

A. semicirculi branchiarum offeci superficies interna vtriquecirrata; item semicirculi oftei superficies inferior vtriquecirrata, quaedam modum superior villofa, nimium villis duplicis ordinis insignita.

C. Acetabulum in quo lapis Cyprini continetur.

4. Lapidis Cyprini pars exterior.

5. Eiusdem lapidis pars interior.

AA. Dens interior primi ordinis, & secundae magnitudinis

BB. Dens alterius ordinis, siclicet medij, magnitudinis primæ, & omnium maximus.

C.C. Dens ordinis etiam secundi, & tertii magnitudinis.

DD. Dens pariter ordinis secundi, & magnitudinis omnium minima.

EE. Dens ordinis tertij, qui, ratione figurae, papillaris potest appellari.

FF. Pars maxillarum interna respiciens ventrem.

A. Vesica inferior respiciens caudam.

B. Vesica superior defins in ventriculum.

C. Tunica externa vesica.
Omnium Animalium.

Cyprini Palusiris anatome.
De Percis.

Perca alia species.
De nonnullis aliis piscibvs diuersi generis.

CONES nonnullorum diuersi generis piscium, quae sub Neptuni imperio vagantur, in publico museo inuentas, ne in tenebris iacerent; hoc in loco spectandas proponimus; & prima eft figura cuufiam piscis, reticulati, in seta litus illi infulte capri, qui, loco miraculi, Serenissimo Francisco Magno Heturiae Ducif oblatas.

Secundo loco effigiatur piscis, apud Polonos, Sedacz nuncupatus, qui ad magnetinm vim in Bononienfis excelfit.

Tertio loco pingitur piscis verfans in Oceano circa Polum magnetis, cuius figuram Cornelius Ludaeus in tabula Asiae exprimit.

Quarto loco damus effigiem ouorum alicuius piscis, quae nigerrima erant, & fo. folis herbe adhaerebant, sicut in iconi exprimitur.
Omnium Animalium.

Sedacz Piscis.

Piscis icon veluti est in Tabula Asiae.
Paralipomena Hist.

Ova nigerrima Piscis.
Omnium Animalium.

DE CETIS ET ALIIS AQUATILIBVS
immensa molis.

VAMVIS superius nonnullorum Cetorum obier meminerimus; nihili lominus in praefentia exprofesso horum nonnullorum icones dare spectandas decreuimus: cum in Historia Piscium impressae non fuerint. Primitius exprimitur effiges Ceti capillati vel criniti; cuius figuram tantummodo Olaus Magnus in suis Tabulis delineavit, cum nullam eius explicationem propofuerit: ideoque veritas in amiguo versatur.

Cetus capillatus.

Deinde
Deinde eodem in loco Olaus Magnus pingit aliud maximum animal aspectu A quasi flammeo horrendum, capite quadrato, barba profixa, & multis cornibus insignitum. Gesnerus Cetum barbatum appellare voluit. Caput quatuordecim cor

nibus est radiatum, quæ vtrinque ab oculo inchoantia per occipitum transfecta. Sed dubitat Gesnerus an hoc animal rectè fuerit descriptum. Quandoquidem Alberus nonnullis Cetis cornua inesse non scripsit, sed appendices quædam cornu-

as circa oculos, oché terè pedes longas, plus minus iuxta magnitudinem piceum, quæ ex lato in acutum desinunt.

Inter Cetos reponitur etiam Physeter, seu Phylalus animal aquatile; quibus Physeter apud Aristotelem stat fißula, quæ huiusmodi animantès aqua proiectunt. Quidà, Ges ne ro cæste, Physeterem nuncupant; quoniam, excitatis vorticibus, vnae maritale animal subuerat; & licet sit animal immensa molis, ad Baleanam tamen magnitudine nunquam accedit. Turnerus ad Gesnerum scripsit, quod huiusmodi Bellua tantà aquæ copiam fißulas in naus aliquando profund, vt facile submergantur.

In tabulis Regionum septentrionalium Physeterem forma equina capite fine auribus, patulis paribus, ore line lingua, & duabus fißulis prominentibus depictus, vt in sequenti figura ject intueri, sed hæque picturam nae cum Gesnero abjuradum esse opinamus; etenim Lector efficiem Physeteris genuinam in Histora Piscium seu Cetorum delineatam conspicabitur.
Pseudophylacter.
Omnium Animalium. 103

Cum inter Cetos Delphini recententur, & corum genuine icones in propria Historia locatae fuerint, in praesentia nihil, nisi nonnulla officula Delphinorum proposenda habemus, ut appareat in iconibus.

Delphini ossicula.

Phocea, seu Vituli marini duæ differentiae in Cetorum Historia fuerunt memorata. Hic addimus tertiam, quæ ab Ambrosio Parco Vitulus marinus monstruosus appellatur, fortasse quoniam ab Vitulo marino vulgari disceperit; non tamen simpliciter monstrum nuncupari debet; quæ hujus generis bestia non rarè comprehendatur. Tradit enim Olaus Magnus simplicem bellum, iuxta litum Bergæ, in suis capram, & supra aliam similem Carolo nono Regi suisse oblatam, quæ in Viuarii fontis Bella-aqua diu vixit, & ab aquis in terram gradiebat. Denique quing, ab hinc annis Bononiae a quibusdam Circumforaneis tale animal vivum, quæstus gratia, publicè monstrabatur, & senex maris vocabatur, quandoquidem eius aspectus faciem senis apprimè simulabat, ut in iconi conspicitur.

Vituli
Vituli marini alia species.
E Qua[dam beflia inter Cetos numeratur, quae Germanis, tefle Gefnerus, & ro
minatur, quod nomen factum esse attulert ab impetu, & sonitu belluae, dum per
vndas marinas fertur ; hinc quidam latina voce Rofmarum indigitar voluerunt.
Verum putat Gefnerus hoc nomine fuifle donatam beßiam à voce, et quae, lingua
Germanica, Gigantem indicat, fortatis à magnitudine, & robore, quo externis Piscibus,
& cetis hac beßia praefat. Hac bellua binis dentibus elephantinis est prece-
ta, quibus tantum clavis de fcapeulis suspenderit. In extremo Mo/couia, vel
Hungaria feythica, non longe ab ortu Tanais Marze nominatur, fed Ambrosio
Pareo Elephautus marinus dicitur, cujus amphiibium est animal, additque dentibus circa
rupes de suspenderi, sicq dormire; unde Nautese conscriptem litus petunt, & crassifi
ribus funibus ipsum conftringunt. Sed animal his vinculis non excitatum, magno
impetu, & lapidum impetu expergefacere conantur, sicq in mare solito impetu re-
sistunt; quorum ibere pium madant, adipecemelicitem, & corium in corrugas diuidunt, quae
quotiam valide sunt, & nonquam corrupsumtimum magni pretij esse perhibeunt.
Succedit alia bellua marina, nostrum probabimus, cujus antitheroe cadem, 
elephantis magnitudinem acuam, qualis genuinus rofmarum esse multi auumant, cujus figuran
Olaus Magnus in sua Tabula delineavit, sed nullam explicationem addidit: quapro-
pter Gefnerus pedes in hoc prime improbat: quamvis pictura hujus animalis, quae in
Curia Argentinas spectabatur, pedes ostendit. Etenim caput ad skeleton veri capiti
factum esse, & reliquum corpus ex coniedura delineatum Gefnerus intellexit
pariter dentes in hac figura deorsum vergunt, & tam effigies Tabulae Olai Magni
dentium bellia fursum eleuatos ostendit. Author, qui chronographiam moscouitic-
publicavit, Marze, hanc belluan nuncupavit, & similiter binos dentes exercitos e
superiori mandibula defcendentes, pinxit.
Addunt præterea, quod beßia hæc montes litorum scandit, & praeminibus vocere-
tur, item somnis gracia, de rupe suspenderi, sive Pisces animalis fipietum obseruæ
tes funibus vincunt. Quamobrem colligendum est hoc animal vinum, & idem cum
superiori esse quem pictura duerfimode delinea variis animalium species offen-
dere videantur, ut appareat in iconibus.
Aliud animal magnum, aquatile, horribile, & valde ferum, pedes non sunt decem
longum, & iuxta proportionem longitudinis latus, corio, inftar Crocodile, vestitum
Orobonis nomine, circumfertur. Hoc pice aluntur Arabes Incola Mazouanij
montis, qui iuxta mare rubrum portigatur.
Omnium Animalium.

Rosmarus bellua marina eadem cum superiori.
Orobonis Piscis effigies.
Omnium Animalium.

Pinna alicuius Ceti

Secundum animal est Boui simile, & Vaualrus cognominatur; immo ratione pedum anteriorum, Phocam, feu Vitulii marinum refert. Prima facie hac be-

fitia catum simulat, si posterioribus pedi-

bus effectus refert. Definit tandem in
caudam pinnatam, & triangularem cum

extremitate pinnarum ferrata supra os

appendices quasdam inflar coniculor

gerit, & pedes in quinquagesimis finit

videntur.

Tertii animal est Suiterrestri simile: ideoqui id ancipitis natura effe arbitra-

mur; quandoquidem quatuor: habet pe-
des, quibus in mari, loco pinnarum, ad

natandum vititur, & in terra ad grellum;
namq; hirundo est, marinae aquis natans

vititur, & quado supra undas atollitur,

casde ad volandum adhiber. Præterca

hoc animal binas habet aures acutas,

finillum rectum edentulum, & pinnam ab

initio capitis visque ad fine caudæ porre-

tam, quæ feras suum aemulatur, cum

reliqua corporis pars depilis appareat,

cauda tamen lata, & bifida, vt in iconi-

bus confpicitur.

His quoq; libuit addere pinnam ali-
cuius Ceti, quam ita delineatam in Mu-
saco inuenimus.
Omnium Animalium.

Pinnae haec ad animal aqüatile attinere debet, cum figuram remi maxime referat quandoquidem pinnae ad vim nauigendi, iuxta sententiam Philosophorum, quatuor effer dicuntur, licet quandoq; sint duæ, vt in anguillis. Praeterea similes pinne dif-
terepare solent inter se, substantia, magnitudine, forma, colore, numero, excep
tes, & defectus. Namq; nonnulla solida substantia constat, quodam filis, & membranis
integrantur, quodam ex sola chartilagine, & demum alia ex chartilagine & offe con-
piciantur, vt in bellius marinis licet confipiari.
Quapropter, vt nostra fert opinio, pinnae ad aliquam belliam marinam spe-
dere debet, cum medium naturam inter chartilaginem, & os participet, praeterque
quod colorum eburs amputatur. Deinde pinnae sunt quodam, alia auitum, iuxta
quandam proportionem, repreffentantes. Similiter haec longitudine vinis dodri
ris, & duorum palmarum, & latitudine digiti auricularis referunt, à media fui parte
vlg; ad summitatem in tenuia filia confinditur; ita fumilare videatur ramos arboris
Palmæ, antequam folia expandantur, non igitur præter rationem, haec pinna Phæni-
cites appallari posset.
Cuius autem fit animalis non potest quidquam certi in medium afferti: fere enim
potest, vt haec non fit integré pinna, fed pars, & fragmentum aliquid maioris; partis
potest effer ex numero earum, quæ vel sunt in dorlo, vel ad podicem, vel ad cau-
da extremitat.
Antequam ad Paralipomena Historiae quadrupedum accedamus, piscem, seu Ce
tum quadrupedem ponderare decrevimus, vt is ad familiam terrestrinum quadrupe-
dum examinandum adiret. Hoc animal non diuin, ante obitum Pauli Tertij
Pontificis maximini, in medio Tyrheni mari, magna cum omnium admiratione com-
prehendum fuerit, forma, & magnitudine planè leonna, vt in icones figuratur, fed cor-
poris fquamati, & voce nonnulli humanæ hiemini. Hoc Roman deduxit fuifere
ferunt, ubi diuin non xuxit, naturali loco, & proprio alimento deftitutum. Huius ani-
malis historia Philppus Forellus, referente Pareo, scriptis manifestatur.
Quocirca hoc animal ex genere eorum fuifse videtur, quæ apud lapones in qua-
dam lylua gigantium, facie, & magnitudine canna, aurico colore, & mollis villo. Hoc
nenum genus animalis, vt tradit Alphius Almeida, & multi confirmant, dimiffa ter-
remare ingrediur idcirco Maripeta appellatur; ibiq; paulatim in piscem tran-
formatur. Idq; adeo verum effer tellatur Author, vt affirmet aliquando contingente
piscem quandoque captum, omnibus corporis quadrupedis partibus nondum proflus
transformatis. Additq; hoc fabulofum non effer, quia omnium Indigenarum con-
fenfus huius veritati adfipitat.
Omnium Animalium. 113

PARALIPOMENA HISTORIAE omnium Quadrupedum.

DE MONOCEROTE.

IRCA formam huius animalis, Authores inter se sententias variante
vt in Historia Solidipedum narratum fuerit. Cum nonnulli hanc be-
liam ad genus quadrupedum Solidipedum, alii ad genus Bifulcorum,
& demum alii ad genus Digitatorum referant, nec mirandum est, quo-
niam alucubi canes cornutivivere feruntur. Veruntamen vt plurimum
inter quadrupedes Solidipedes recensetur; fiquidem testificantur, quod in Occiden-
tali India Barbari Verazacis apud se magnum animal forma equi,crassum cornu in
fronte gerens verfatii afferunt. Alii autem Authores alia tradit; nihilominus adhuc
non conflat cuiusnam formae conditionis, & praerogativae sit illud animal, quod per
excellentiarn Vnicorne appellatur. Monstrantur quidem ad Circumforaneis cornua,
& frusta cornuum, quae monocerotis esse feruntur; cum tamen quicquam certi non
habent, quo id probare possint. Nos pariter multas differentias huius cornu, quae
ad nostras peruenent manus hic exhibemus delineatas. Primo loco figuratur
Monoceros vulgaris, dein monoceros alter, tertio, & quarto loco duae aliae diffe-
rentiae proponuntur, & postremo loco duas differentiae monocerotis ex terra effossi:
nam quandoque contingit, vt Cetacei piperes a mare in arenas pulso obruantur, & poct
multos annos ex imis viscibus offa eruntur cornuex simulacra referen-
tia, & Circumforanei credulis spectatoribus cornua monocerotis esse persuadent,
Qui plura feire cupit de hoc animali, adeat huius Historiam in Tomo, quadruped-
dum Solidipe dum.

1. Monoceros vulgaris,
2. Monoceros alter,
3. & 4. Monocerotis aliae duas differentiae,
5. & 6. frusta Monocerotis ex terra effossi.
Quapropter Nos in praefentia exhibemus iconem cornu Rhinocerotis quod aliquibus cornu Monocerotis appellatur. Pariter iconem cyathi ex cornu eiusdem Rhinocerotis, quod pariter pro cornu Monocerotis habetur.

Cornu
Cornu Rhinocerotis cum cyatho ex eodem.

DE ELEPHANTO

OC animal dentium candore, & magnitudine est admirandum, & propter ebur eius dens dicitur, quasi a barro, qua voce, Incolae Elephas num appellant: quamvis postea solum ebur sit illa pars præcipua, quæ extra os animalis prominent, quod nos etiam docuit Plinius. Placuit igitur in praefentia icones hærum dentium expressæ, posteaquam in Tomo solidipedum non fuerunt collocata, & primo loco dæmus dentes Elephas superiores lupinos, deinde eodem dentes cum parte præna superioris maxillæ.
Dentes Elephantis superiores lupini.
Dentes Elephas cum parte prona maxillae superioris.
DE TAVRIS.


Dentes Vituli unius Mensis.
pter animalia bisulca, differentiae Caprarum exoticaorum sunt admirabiles, inter quas recceventur illud genus incolens Actiopiam, cuius mares ad vitulum molem accedunt, prolaxis pilis terram vertunt, sed pilo non sunt tenues; immo inflar cetum equorum, & magno in pretio habentur.

Neque omittenda est memoria illarum caprarum, ex quarum pilis panus ille textur, quem cymatilium, seu vundatum nuncupant; est enim carum pilus tenuissimus, & nitens, ad terram vigf, propendens, idque pulchritudine serico non cedit. Hunc Caprarij non tendent, sed depeclant; capra tamem lapsus in humilibus lauantur; gramine per illos campos paucuntur exili, & sicco, quod, ad lanae tenuitatem producendam multum conferre certum est; quandoquidem li quidc confiat hvnismodi Capras aliò translatas, cædem lanae non producere, sed vnæ cum pabulo mutari, tota, capras ita de generare, ut vix agnoecentur.

Sunt, apud Peruanos, quaedam animantes pernicissimae, quas Vicunas appellant, quæue capris valde similes, ad quod genus fortisss referuntur, cum tamen coribus careant. Gaudent montanis locis; idque, paucis in vnam sedem habent, tres quæcumque tacendos cogunt; & feminas ad prolem dimittunt. Celebri venatione capiarum; namq; Barbari congregamur, ut numerum trium millium compleant, & aliecum, quod semper in vnam sedem hancercum plures quam trecentas cogunt, & feminas ad prolem dimittunt. Alter capiarum, quando ad conveniens intervalum accedunt, coniecit ad pedes funibus plumbo extremitatis innexo, quibus belliariam curulis impeditur. Tondent has capras ad frangula, nam celenis ex lana infarcint, quæ inflamationes renum, & podagras mitigare dicuntur. Praeterea in harum viscercibus lapsi Bezaarticus generatur, qui secundum hoc lapide scire cupit, adeat historiam di succorum in capite de Hirci Bezaartico.

Antequam ad aliam accedamus Historiam, iconem sceleti Caprae exhibemus spondeam, deinde Capreolum plumosum capite & bicorni cum Didamno Cretico, Dorcio indel, nuncupato, sed aduerendum est, quod duo cornua suis animalis ex crista propendens. Hic capreolum in Suevia ad quodam cauponc fuit altus; sic quidem philiater Augustanus nobis retulit, quæ animal viuit, se vidisse est testificant, & illa infronte eminentiam ex materia inter plumas, & pilos media costare afferuerat. Praeterea addimus iconem animalis, quod facem Asini, & pilos, pedesq; Capreae representatur; pingiturq; cum Onopyxo tertio Daleccampij.
Paralipomena Hist.

Capreolus capite plumoso, & Bicorni eum Dictamno Cretico.
Omnium Animalium.

Capriasinus cum Onopyxo tertio Dalecampij.

DE AGNO.

VLT A de hoc animali in Tomo Bilfurorum quadrupedum fuerunt exarata, quò Lectorem relegamus. Hic soli nonnulla de ehis animalium recensibus, que olim in deliciis suisse apud Priscos comperimus, veluti apud Plautum in Pseudolus, que de re horum iconem prò, & supine delineatam exhibemus.
Omnium Animalium.

1. Ventres Agni externa parte depicti
   A. Ventriculus.
   B. Reticulum.
   C. Omaenum.
   D. Obomaenum.

2. Ide ventres parte inuera delineati.
   A. Ventriculus.
   B. Reticulum.
   C. Omaenum.
   D. Obomaenum.


In aliquis Occidentis regionibus, Cerui à Venatoribus cæfi, quartum herbam Atochiae (fìc illam vocant Barbari, & èt Pulegii species) hac enim recreantur, unde returatis viribus nouam pernicieatem acquirunt; fìquidem illis hoc herba magis, quam Dichtani virtus prehìt èt.

In Virginia Cerui longori cauda, quàm nostrates sunt pradditi, & cornuum ex-tremitate in dorsum recurrat gerunt. In America quodam genus Ceruorum, èt, quod nostratibus èt humilius, minora gerit corum, & pilos longos, ritu Capræ, emittit. In Plagis novi Mexici Cerui vagantur habentes caudam valde pilofam, & prolixam, more mularum, quarum molem superant, maximi; roboris èt perhi-bentur. Quìd? si addamus iconem illius Animalis, quod apectu Cerui, & equi fìmili, & propterēa Hippelaphus, nèmpe equiceruus nominatur. Immò proponimus ëtiam speciem illius Animalis, quod faciem Cerui, & Cam- mèli referunt: quamobrem à Matthiolo in epistolis Elaphocamelus appellatur.

Libuit hoc in loco veram figuram offis de corde Cerui incta vtramque partem deli neati exhibere, &l apparant numero 7, & 8, quandoquid e non est ambigendum in lub-
Omnium Animalium.

...Iam in cordibus Camerorii os inueniri multa autamant. Namq; Tostatus, in enarrationibus Leuciti, os in corde camelii, & in corde Cerui reperiri promulgavit; deinde Dalechampius in Annotationibus Plinianis, Tostati sententiam stabilire videtur: cui reperiri olim autem in cordibus magnorum animalium, & præsertim senescentium, bronchia arteriarum talè adipisci duritiam, ut os substaniam facile simulac: non igitur admirationi nobis esse debeat, si interdum in corde magni animalis senescendi officina perhibeantur. Qui plura huius generis sceire desiderat, adeat Historiam Bifulcorum, ubi de hoc os lese disputatur.

Hippelaphus.
Elaphocamelus.
DE ALCE. SEVMAGNA BESTIA

EC Bellus, juxta multorum sententiam, tres partes medicu vtilis habet, nimium cornua, nervos, & vngues: quomobrem Menabenus tradidit, in Suecia, cornuim rafuram summoperè probari, & Prutenos Principes, in epileptico affcit, cornuum virtutem cognouisse. Qua mobrem nulla debemus coerceri admiratione, si ex huiusmodi cornibus, magno artificio corcula parentur: quemadmodum in frequenti figura conspicitur, que postea ad huius affectionis prophylacticum de collo suspenduntur.

Corculum ex cornu Alcis.

Prætera vngues huius magni Animalis in Epilepsia magis commitantur, illudque magnam admiratione dignum est, hunc vnguem non tantum terapeuticum, sed etiam prophylacticum esse: non enim solum factam iam epilepsiam curat, sed impendente etiam prohibet. An vero omnibus vnguis huius animalis cadem potestur facultate, varie sunt apud Authores sententiae. Non defunt, qui nisiro vngui posteriori plus tribuant, quàm aliis, quà hunc bestiam auti apponés morbum propellant: Nos vero dextro potius, quàm nisiro posteriori primas tribuendas esse confémus: quidem si vrum virtuos re spiciamus, dextor facilius, quàm nisiro auti apponitur, aut vngui vngiiculum indiscriminatum cadem pollere facultate pronunciamus: cum vero, auti sine difficulitate iuxta animalis appetitum, & opportunitatem loci, & situs, applicari possit. Nihilominus in praestitia genuinam iconem vnguiculi posterioris dextri pedis exhibeámus spectandam.
DE CAMELI, & CAMELOPARDALI differentijs.

Omnium Animalium.

Camelii Bactrianii altera species, cum iunco odorato.
Cameli alia differentia picta a Cornelio luddeo in Tabula Africa.

In Historia Bisulcorum quadrupedum post exaratum naturam Cameli, de Camelopardali quod aestum fuit, vbi vna tantummodo icon ifius animalis fuit proposta, modo ad maiorem huius animalis cognitionem, duas icones maris scilicet, & faminarum exhibemus spectandas, ut Lecto faciem visui, ratione fexus diversam esse agnoscat.

Came.
Omnium Animalium.

Camelopardalis mas.
Camelopardalis femina.
DE APRIS INDICIS

ERAM montanam vocant Indi Coyamet, alij quasicotl, alij Siaisfou, alij Saynum, sive Zainum. Eft similiis nostrati Apro, minor tamen, & deformior, cum umbilico fupra dorsum, ad regionem renum, & expressus humorem aqueum effundit: nò tamen verum umbilicum esse dicunt, sed veri umbilici rudimentum: quapropter scriptores Americani Historiae huicmodi Apros foramen in dorso habere referunt et in icona apparat.

Porcus Americanus, sive Zainus.
Sceleton suis nofratis.
Omnium Animalium.

Iracundus est animal. Confecundorum Venatores arborum summametem, & grex Zainorum occurrerit, qui mordent aboris truncum, cum hominem non possunt vulvae rarearetim Venator superne tutus venabulo illos cedit.

Mita intre hanc beffiam & Tigridem est Antipathia, ideoque coconsunt Duce, & ille Dux Zainorum quoquecumq; potest cui generis, trecentos, aut plures conuocat, quemadmodum Imperator milites comandat. His copiis inuadit Tigridem, quae licet ferocissima sit beffia, praeterer Americas Feris, vincitur tamen milite multitudine non magna Zainorum itage; nam incerti sunt innumerati, simul cum Tigride.

Caro est similis siuilla, vel aprum, sed durior, atq; habitat. Sete sunt asperae albo, & nigro colore variate. Vefcltur glandibus, radicibus, & aliis montanis fructibus, neconon vermiculis, lumbricis, & aliis animalibus huini generis, uine in locis vigiliosius nascentur. Additur in gratiam Leitones Icon eclec tori porcelli vulgares.

BISVLQIIS animalibus ad beffias quadrupedes digitatas transeundi est. Apud Indos noviorbis natii Leoom est ignavior, Puma Peruanum vocant. Minores, quam Africae sunt, fugaces, & innocentes, nisi priva/ieantur, descendit omnino animo, mole, iuba, & colore, quae sunt potius suae, quam suae. Ad horum venationem conuenunt Indii lapidibus, & suetibus eos interum quoniam eorum carne vestuntur, quae est alba, & crispa, adipect medicamentis referuntur, & ofta pro saltationibus, & choreis.

Et in CHIPPA animal similis cane leporario nigrum, prater caput, & colium, quae sunt alba, Indi tamen Leonem album appellant.

Furca est alia. Ferar Leoni affines velut leonius, & ceterum animalia ad Barbaros appellatum Leo enim natoriam inuato congener, quod adhuc parum, est fulcnum, crecens vero fit fulcum, & interdum rubrum, & subalbedum, quod, ob regionis diversas natura, potest esse.

Iteam flabam beffia affinis est Leoni, vnde nomen fumptur, sed mitior, & agilior, hinc nonnulli Hivisani Pantheram effe eximiamur. Ad has etiam differentias Machamizzi beffia pertinet. Qua Cerus, & Leon nomen fumptur, quas animalis nonnullis corporis partibus similatis, immo & Curiamizzi a Leone, & Lupo ins digna munata nomenclatione luc spees. Beffia est Leone crasis, mitior ram, & minor, venatione ceruorum, & omnium viuim, immo etiam satum, quacumq; offenderit animalia interim. Cum canem semel explevit, binos, & ternos dies dormit, abstinet a praeda donec eatur.

Infuper est Talimizti felie minor, sed facie Leonina, mirabilis est in parvo corpore animalis vultus, & ferocia. Camamizti vocatur aliud animal, quod ad genus Leonum parumurum, vel felium pertinet, & in nuncetis verfari folet. Quadrupes est, quaternas spatiumo lonto corpopore, sed non admodum amplo, fuluco pilo, & alii quantis peri prolixus, & aliis calamis breuis, & penes nullis, capite alburno, cauda prolixus, & hispida. Adae ferox est beffia, vt Ceres plural, & aggregiatur, & etiam occidat, vnde fortissima nomen faci comparatur, nifi hoc nomen a fele potius pretia sit. Etenim Mirizti apud Mexicanos interdum alburno, & aliiquando Leonem singificant, Viuit animal apud Pannocenses.
DE TIGRIBVS INDIARVM.

IGRIS in novo Orbe non vna est, vel mole, vel sature, vel specie Vulgaris nostratribus est maior. Huic alia similis, qua quia minor est, ab Indis Ticococelor, ideat parua Tigris nuncupatur, maculis fuscis, & nigris, variata, non pallidis, & candentibus, ut in aliis, apparent.

Suat ha Tigris Leonibus feroiores, & audé Indos querunt etiam in aedibus, & nisi confranter fores sint claufa, clanculum ingreduntur, & comprehensum aliquem Barbarum mordicis deferunt, non secusae felis murem, & tanta feritas huius animalis non potest vinci haec beata circa renes beftia cædatur, & reddatur cum bis; sic enim languet, & parat victoria. Nulla alia Fera magis tinctur indis occidentalibus, quam haec immo honoribus cumulatur, quoniam Dæmon illos sepiem mater fpecie Tigridis alloquebatur, fed postquam Indi rectam in Deum sidem recuperunt, timor, & reverentia huius feræ evanuit.

In Bengala ferociissima sunt Tigres, & contumacei odiij, quia ad spacement mille passuum super tribint inter sequeantur per littora nauim, qua auras ille facit. Præterea obiij quibus quibusque Hominibus, & Feris atrox. Nihilominus natura prævenit tantam peltem. Comitatur tigrim alius animalculus, quod ad affido latratu indicat, quo audite, alii Feræ recedunt, & conduntur, homines autem fugiunt.

In Brasilia quoque magna Tigrum est multitudo, que famelice magna pollent velocitate, & tremenda viribus. Eadem pāxa tantà feruntur esse ignavia, ut con factum à gregariis etiam Canibus in fugam vertantur.

Omnium Animalium.

Animal Tigridi affine.
DE VRSEO.

NHistora quadrupedum digitatorum explicatum fuit, luxta nonnullorum menti, factum Vrse ab alio inforne egredi; quem poter. matur lingua formatre videtur: nihilominus inpecto anatoma Vrse prægnaveris ocelis oppositum monstratur: siquidem in alio Vrseus fuis membris distinctus inuentus fuit, ea forma, quæ in sequenti iconce conspicitur. Hinc patet multas opiniones esse falsas, quæ præcipe relationi adhacrent: velut est opinio illa de excisione testium Caploris, de partu vorpe, & pariter de informi partu Vrse; cum in vtero vrsino imperfectus est fetus, sita distinguishem membrorum, quæ poti partum lingua matris permici, & distinguuntur; etenim autopis totum oppositum demonstrat. Hinc Plinius corrigendus est; qui falsa hanc opinionem proutulit.

Pariter hic damus figuram vnguis Vrsi, qui referat effigiem illius lapidis ex terrae visciribus eruit, qui Græcis Rhinceliihos appellatur, cum rostrum rapacis avis simulatur.

Vrsulus ex caæ matris alio exemptus.

Vnguis Vrsi adulti.
DE LPVIS


Lupi Regionis Bambœ oleo Palmarum summopere delectantur. Oleum, n. ex fructu Palmarum expressum, crassum est, & infaer butyri ductile, quod corticibus cucurbitarum excititur, & magna diligentia referatur. Sed mirandum est, quam dextre hi Lupi id furentur, mordicus enim vasa comprehéndunt, & hume.

Fris, vt Lupi noftrae oúe furati, in jiciunt, vt curfus tantò sit expedition, & verbera persequuntur eflugiant.

DE HIPPOPOTAMO.

N Hiftoria quadrupedum digitatorum. Hippopotami meminimus, quo niarm re vera vngulas in quatuor veluti digitos divus habeat. Qua propter ibi icones Hippopotami maris, & feminae dedimus, inuper figuram capitis Hippopotami, in qua melius dentes confpiciuntur. Modò ante oculos Lectoris repræsentamus picturam partis anteriores Hippopotami femine, in qua narens patula melius confpici possunt.

Præterea nonnus infcriit inuolueri picturam cunctam beffie Hippopotami congeneris, vel affinis, que inter Hieroglyphicam, in tabula Bembi, fuit delineatæ. Itaque ibi confpicitur hoc animal, veluti in alquò agro verfans digitatum, & valde cranum, cum cauda pariter crassæ & breuí. Ante hoc animal cernitur homo Aegyptius, qui te lo, beffiam adorat et videtur: quum admodum in icone proposita licet confpiciat.
Hippopotami foeminae pars anterior, in qua nares melius apparent.

Animal Hippopotamo affine.
Omnium Animalium

DE VULPIBVS INDICIS

ANIMAL, quod nonnulli H watches atum Vulpes, & alii Oedipum, Indi Coyotl, alii Atoc vocant, Est ignotum orbis vehem, lupino capite, vuidus oculis, parvis, & acutus auribus, rostro longo, nigro, nec admodum crasso, curibus nervosis, vnibus yncis, cauda valde pilosa, & crafa, & morfu nunc: valde enim accedit ad formam nostratis Vulpis, ad cuius fortasse genus spectare potest, media continent in magnitudine inter Vulpe, & Lupum quarum non folum sies, & similia animalia, sed Cerus etiam, & interdum homines adorit. Fulco longo, candidoq; promiscue pilo tegitur; vulpis eft moribus, & adeo pertinax injuria vtor, & crepae firi prera: a memori. 


Ad hoc genus pertinet alius animal Indis Coyotl vocatur, & codem ingenio praeidum, fed formicae pertinent caernis; plenae namem firi vindicatur, & c un nodi viular, multiformes edit clamores, quod praeftat etiam alius animal Hal coyotluncupatum, quod versatur circa oppida, & plerumque ex rapina autum cohortalium nutritur. Similiter animal Iumpexa dictam species est Vulpis candido, nigro, & fulvo pilo vestita, capte parvo, auriculis parvis, corpore gracile, & quatuor feri doderes longo, rostro, prolixo, & tenue, fed viatus & moribus vulpinis.

Alia Vulpecula, quae maizium tostum colore aemuitur, vocatur Indis Yzquiel, & codem ingenio praeidum, sed formicae pertinent. Similis namem firi, cum nodi viular, multiformes edit clamores, quod praeftat etiam alius animal Hal coyotlnuncupatum, quod versatur circa oppida, & plerumque ex rapina autum cohortalium nutritur. Similiter animal Iumpexa dictam species est Vulpis candido, nigro, & fulvo pilo vestita, capte parvo, auriculis parvis, corpore gracile, & quatuor feri doderes longo, rostro, prolixo, & tenue, sed viatus & moribus vulpinis.
DE SIMIIS.

AGNA est industria Venatorum Orientalium, qui miro artificio ex simijs conficiunt lapides, quos poete pro Bezaar venditant. Certo annis tempore ad Simiorum venationem prodeunt, non ut intermittent, sed ut tantummodo sagittis leuiter vulnerent, quos cruentatos dein cepis non infectantur. Interca ex cruore lapis quidam intra corpore Simiorum generatur. Etenim singuli tot lapides procreant, quot vulnera a sagittis inficiunt vulnerent. Cum autem Venatores maturos esse lapillos arbitrantur, rursus ad illos comprehendendos egressi sunt, Simijs intempestis.

Omnium Animalium.

DE PIGRITIA, ET ANIMALI Ignauo.

E nominibus, natura moribus, & cibo huius animalis suum sermonem habuimus in Historia Digitatorum. Reliqua est modo ut addamus verba Parci, & proponamus effigies spectandae quae tunc temporis non erat in promptu. Inquit igitur Parcus, quod hoc animal Haut nominatur, magnitudine Cercopithecus, capite, & facie puero referens. Captum gemini, & fulpiria ab imo trahit pectore, instar hominis anxij, & dolentis; pedes tri-
146 Paralipomena Hist.

bus vnguibus sunt muniti, scandit arbores, illicq. frequentius, quam in terra degit. Adeo lente incedit, vt in extensione pedum ventre humum tangere videatur. Spatium iactus lapidis, quindecem diebus, non abfoluit, & arborem adscendens, biduum consumit, nec, greffit, aut minis, aut plagis accellerat. Quo circ ca Ioannes Eufebius Iesuita naturam huius animalis ad hominem pigrum conferens, hoc aliquando luist oculificho.

Ter ides natura. Piger. BrasicaTempe
Beidia fada colit nomine dicatno.
Tar da gradu repatat, pede non assurgit inani;
Ventre fede adambito lento adipitis humum,
Ad iactum preparat et quia luce lapilli,
Et biduo frondens lafa cubile subit.
Alia minis, plagis, neuritis ignania cedit;
Nec sitis inficfa vulnere, corpore inures.

DE TAXOMONTANO.

NDI nox Hispamiae Melem montanum pauahpecoti nominat. Animal est duo plus minus dodrantes longum, rostro prælto, tenue veriss suprema continent, prolia ite cauda. pilo longo, circa alium albicantem, cetera fusca, vel nigro, & carentem, sed circa dorum nigrigore, atris pedibus, & incursus vungibus. Facile mitis est, vorax est quia nullis parte usus est, nec tamen caro eius est edulis. Placidum est animal: nam mirandum in modum blanditur, & judictoxium tamen ignotis. Videtur tamen referendum ad genus Taxi propter cæquod nonnulli Texon vocare consueverunt.

DE LVTRIS.

ENVS Lutrae videtur illud animal Indis Ahoitzot cognominatum, magnitudine canis melitenfis, nigro, & pullo variatur colore. Huic affinis est alia beflia Leo aquaticus appellata, longitudine trium spithamarum, rufo, & obtuso circa dorum pilo, longo, & mollis, rostro tenue, & longo, incursus vungibus, breuisibus cruribus, & auribus, & cauda longa duas dodrantes. Plicibus vicitat, & non procul ab illo australi vivit, eius tantummodo pellis est in vfu. His beflis proxima est videatur alla Caithcitu nucupara, amphibia, velocitatem noncgenae in ripis aquarum dulcis nasci. Si metu aliquo occupetur, fugit in aquas vltia ad imum. Cæteris grandior est, caput haben ferer leporinum, crassius tamen, & minus auritum, caudam obtufam, & breuem, cura magis alta, quam Lutra habet: liquidem veloci etiam per terram curft, ex amne in amnem fugit. Pilus est subniger, & pedes tribus digitis facti. Es jilis eft, quæ suillum carnem comedenti sapit.
N Malaca qua dā species Histricis viuit, in cuius sēlle lapis generatur, quem Malacenfem appellant. Omnium Animalium. & omnī species Bezaar praerit. Ideo tanta est in estimatione apud Indigenas, ut scripsit Gargias, ἑς duo bus, qui suo tempore reperti sunt, alteram pro fumo muoore ad eum, qui pro Rege Lusitaniae Indiam gubernabat, milium f)iifte. Et quāmuis hī undū lapis Bezaar ēque frequentem inveniatur: nil illo lapide dem IndCE incola cāteris alexipharmacis præferuit. Vnum tantum vidisse refert Gargias, cuius color diluitoris videbatur purpure, quītum anarco, tengebris, in safr Saponis gaIlicis Clufius addid annō salutis humanae post millefimum fexcentesimo tertio fe vidisse fīliem fortē lapillum planum non superantem magnuminem vnguis digitum humanum, leuēm, coloris ex cinerco candidanis, sed patuis quibusdam maculis rubiginosis apfpernum, qui valde commendabatur aduersus venena. Illum ex India orientali recentem alatum ferebant, lapidem quiporcinum esse dicabant. Ex his notis Clufius coniectavit esse połle lapidem malacenfem iam commemoratum, qui in sēlle Histricis quandoque reperiri foleat. Ferdinandus Lopes meminit implicitly lapiidem, cui non minorem facultatem attribuit, quam lapidi Bezaar, aut Malacenfi. Eum mirandum in modum omnibus venenis refiit. Et lapis magnitudine aëllantem, rarius admodum, cum in capite animalis, quod Indi Bulgoldalf appellant, nasīs perhibeat. Caetera ad Histricem nostratem attendentia in Historia Digitatorum exarata fæunt; vbi non folum icon Histricis, fed etiam pelis confпечitur, in qua cūis externa Histricis dorfi, cauda, vropygium, nec non cūis interna, pes anterior, & pes posteri or confпечitur. Nunc huius animalis alias partes delineatas addimus, ut in icon- ne cerniatur. Praeterea hic etiam delineatur figura dentis huius animalis, aut valde similis dentibus anterioribus eiusdem, qui olim nobis facti communicae. Huinfmodi dens, iuxt a latera, membranas habebat adnexæ, & vbi nekmetebat, erat subtilis, cinoq; per medium notatabat, fed non ita profunda, qualis in dentibus Histricis confпечi folæ; fiquidem dens huius animalis figuram duorum dentium simul copulatorum semulare folebat. Hinc affueueranter dentem effe Histricis non atellamur; nifi forte Natura dentem monstficum producere, quod aliquando in animalibus accidit.

**Dens similis denti anteriori Histricis.**
Paralipomena Hist.

Histricis variae Partes

A. Mandibula superior
B. Mandibula inferior
C. Fulcrum separatum, & de loco suo exemptum
D. Organum auditus.
E. Lingua.
F. Intestinum caecum
G. Tympani membrana
H. Officium fulcens tympanum.
I. Concamoratios, seu antrum ossium.
DE CANIBVS INDICIS.

N Orbe novo variet caninum genus, prater di fferentias, quas vetus orbis cognovit. Primum genus vocant Barbari Xoloitzcuintli, excedit mole corporis, quia tres plerumq; superat cubitos, nullo pilo te gitur, sed tantum molli cute, fulus, & cyaneis maculis asperfa.

Secundum genus nuncupant Itzeuin teporzotli, & a Patria unde venit, Michuca canem. Simile est Melitafebus, variat candido, nigro, & fulso coloris, in delicis habitum, & gratissimum, collo penet caret, gibba quadam feditate supra humeros eminenti.

Tertium genus Barbari dicitur Techichi, alias quo nostraribus similis, nisi quod aspectu est marium, Indis est edule. Nutritur hos canes comedendos, quemadmodi Hispamieunculos, quos ad cafeum destinat, catrant, quia cito pinguefunt, copiam feminarum procreandis fofofierant, ex maribus exiguum numerum.


Verfatur etia apud Indos caes muti, vulpina facie Columella infula hos nutrit. Immo perculfi nec gemitum, nec clamorem edunt.

Canem montanum vocat Indi Tepeyzeuintli, magnitudine mediocri audaciissimum tamen animal, quia aggreditur Ceruos, & illos quandoquidem inrerimit. Corpus omnium nigrum est, sed caput, pedes, & collum candens, pilis longis, & caninum caput, veftitur vitelloso, & pane in aqua calida diffoluto, quaque cucurrit.

Demum aduerendum est, quod Canes communes ex Hifpania in Hifpaniola tranfuedi, audient numero, & magnitudinem per fylas differrere caperunt gregibus, tanquam lupi nocentissimi, ideoque tale praeium conficiuntum est occidentibus illos, quale apud nos venantibus Lupos.

DE FELIBVS SYLVESTRIBVS.

VODDAM genus felis syluestris, seu porius mufetel Indi vocant Tepemaxtlaton. Aeluro similis est animal magnitudine, rostrum tamemen longum, auriculis parvo, breuia crura, & cauda transversi, faccis nigris, & candidis decorata. Veftitur pilis nigris promiscue tamen albansibus, Puluis huius animalis sebriunt, perhibetur.

Aliud genus felium syluestrum, seu Muscelarum nuncupant Indi quahtentzo, Viuit in regionibus calidis Xonotlae, assimilatur quodamodo Vulpeculae, prfongi haber caudam, fulcos, & moliiffimos pilos, puncti, nigris distinctos. Mitissimum est animal liquidem ad cognitos, & domicile accedit. Ex pelle velites magni habitae prerio, tum ornamenti gratia, tui ad propellendas frigoris injurias paritur.
DE RANIS, ET RVBETIS.

AM perueninus ad animantes quadrupedes digitatas, & ouiparas: propterea feicendum, quod licet Europa ab eis ranarum caudataru, quas Authores Gyrinos appellant, abhorreart: nihilominus indicu huicmodo iecreatur; quas neqjGyrinis, neqjformicis,ateq; locu tis parcit. Vocant has caudatas ranas Atolocati, & has non folum comedunt, fed etiam pro mercatura, ad mundinas, venales contiehunt.

Habent praetera ranas viuis librae, quas malulas nominant, quæ incundæ & gratæ palato funt. Praeterea lacus mexicanus Rubetas tum parvas, tum magnas nutri;exiguo vocantur Tamacoli, magna vert omnibus molis dicuntur Auaaquæ. Harum lac parte postiere effulit effus venecicum.

DE SCINCO INDICO.

ERSATVR quoddam genus animalis didu Axolotl in Lacaftribus locis Indiarum molli cute tectum, & lacerratum more quadrupes, longitudine dodrantis, & pollicari crafuidudine. Vulgam habet mii liebrifimillimam, & venter eius maulis fulcis distintuquic, caudam habet proxiam, que paulatim, & lenius gracileficet. Pro lingua chartulago breuis, & lata viutur. Quatres mirtis et pedibus, in totidem digitos fixis caput depreffum est, in proportione reliqui corporis magnam. Ridus hicet,& color est ater. Huic animali menfiras finigulis quibusq; menfibus tuecre, mulebri ritu, lapus obfervarum est: quapropter ad Venerem excitandam animal praedicat, more feicini, quem terrestre Crocodilum quidam nuncupant, ad cuius genus hoc animal fortallis spectat, gratum in cibo præbet alimentum carnis anguillarium non difficile tere propterea multis modis pariari folet. Affatur enim, & elixatur; sed vt plurimis ab Hispanis aceto mullo, addito pipere, carophillis, ateq; siliquasto indice paratur. A' Mexicanis verò folo siliquasto illis familiarisimino, & pergrato condimento.

DE TESTUVDINE MARINA.

MNIA ad hoc animal speci tantia in Historia quadrupedum digitato rum Ouiparorum fuerunt exarata, vii multae icones confpicuitur. Prima icon fuit Tefadinis marina pronæ pictæ, secunda icon eiusdem Tefadinis supinæ pictæ, tertia icon erat cranij teftudinis marinae, ore clafso, moedo additur quarta icon, nunimur cranij teftudinis marinae ore aperto, vt in sequenti Icone apparet.
Omnium Animalium.

Cranium Testudinis ore hiante.

A. Oculorum foramina.
B. Foramina narium.
C. Palatum.
D. Mandibula inferior.
HIAPPA alit magnum genus viperarum, quod pestilentem spiritum quatuor narium foraminibus effundit. Preterea versantur ibi quandam alia viperae equum intra diem occidentes. Sunt alia variagata, alia nigra, & prolige, quae quemcumque momordent, perimum: crescente Luna mitecunt, & decrecente irritantur. Aliae sunt pallidae nigri distinctae lineis, maculis albis variatæ: decidit caro per frusta ab ijs, qui demorsi fuerint. Aliis tantum inepti virus, ut si fuisse contanguntur, venenum visque ad manus subjeant, Aliae sunt huius conditionis, ut si manemur demorsis, demorsus tantum invenire potest, ideoque non lethalis.

Omnium Animalium. 

DE HEMORRHOO INDICO.

OVVS orbis habet Hæmorrhoom, Abucyaéli nuncupatum. Et auctem maior illo Hæmorrhoo, de quo in Historia Serpétum eginimus; eiusdem tamen venenii; quam dicti ab hoc Serpente perominis corporis meatus sanguinem fundunt.

Pariter in Agro Incastrameni verfatur Sarpens Hæmorrhoo nostrati sminis, quatuor longus dodeantes, fusco colore, sed cyaneis, & rubescbentibus maculis complerfo. Huius animalis idum est ad eo pelilevem, vt intra spatium vsius hores hominem ad vomitum sanguinis inducat, & post spatium diei naturalis ab omn corporis parte eumdem effundat. Antidotum esse referunt fili quafi fluidum liquoris Tabaci permixtum. Cauerna$ saxorum colit, in ibi proem educat. Cum ab antro egreditur, ille repitum audiat, in quoquis obsios impetum facit.

DE IACULIO, ET SERPENTIBVS ei affinibus.

DE ALIS SERPENTIBVS INDICIS.

NNO humanz salutis post millesimum, & sexcentesimum vigesimo octavo, ex liuteris Patris iofephi A dei iefu iuris intellecium cui non procul à Tunu Puin in quodam nemore ver fari ferpentem bouina fer erat ceraflis, longitūdine moli proportionata, cuius annona Tefiu dines erant, & Ceru ioptr. Qua tranfibat, herbas adurebat, Procli odorabantur Serpentem mulie, nulliq. stimulis instigata procedere volebant. Idé contingebat canibus, fugam follicitaretibus, cum primum excrementa an guia narrabant. Ibi creant tumultu ollum animantium à Serpente voratorum, nec ferebant, sed potius iam olem odorans moschea spirabant.

Alibus ferpentem vocant Índi Tzicatilinan, seu mater forum cum, quia in cunulis formicarum vini, & flatis annis temporibus, eae sequatur, cum foras producent. Haec anguis pulcherrius eft omnium, neque vulnus, neque vingens à iis inuenatur. Venerint sunt expertes, aliquis adeo perniciosi, ut aegreti dormientem, si forte per transirent, nulla arte auitur, donec tandem hinc interemerint, & totum deuorauerint.


Omnium Animalium.

E in Hiberniam transfuectus, statimque aquas illius terrae haufit, lethalem hostem extinctum per partes inferiores expulit. Quod contigit Hiberniae meritis Sancti Patris, Idem debemus attestari Melitae insulae meritis Beati Pauli suflite concensu: liquide terrae Melitenfis aduersus quascumq; venenatas bestias feliciter adhibetur.

Circa Dracones multae differentiae in propria Historia fuerunt assignatae, & precipue ratione loci cum alii in montibus, alii in planitie vertentur, in Regionibus tamen calidioribus. Præterea aduertendum est alios etiam esse aquatiles, diversos ab memoratis in Historia Pisium. Quandoquidem olim Draco marinus donus fuit Clarissimo viro Vlystit Aldrouando ab Illustrike, & Reverendissimo Bouo Episopo Ostienfi. Erat hic Draco viridis, bipes, vnico tantum oculo insignitus, rostro Delphini, & ferratis dentibus referitus, &quamis munitus, & in mari Adriatico propæ Oftionium captus, veluti in sequenti icon cernitur.

Denique, quoniam iconem oui Serpentis inueniimus, vt legentibus morem geremus, hoc in loco spectandum exhibemus.

Ouum Serpentis.

DRAE
Draco marinus monophthalmos bipes.
Omnium Animalium.

PARALIPOMENA HISTORIAE
Monstrorum.

Radix anthropomorphos, &
ramus serpentinus.
Paralipomena Hist.

Relatum fuit in Historia Monstrorum, capite secundo, ex uero fami-
neo vel effer effluxiones, vel molas, vel abortus, vel fetus perfectos, vel tandem im-
perfectos, & monstruos. Omnia autem fuerunt exhibita, præter figuram
fluxionum, quam hoc in locodamus pagina 330. reponebamus. Hic etiam effigatur
Mola antropomorphos altera, qua ibidem desideratur. Et quorum delinearet
fluxiones ex alio muliebre existint: hic tam dnon ex uero brutorum aliqua
prodeant; quandoquidem Andreas Taurellus Dionisius I.C., & in Bolo-nia. Academ-
dia professor publicus, Virg: politioris Mufæ studiorumque nobis resitit: se nuper
in Gallijs verfam. prædictus non valde abhine effluxionem observavit, qui
ex uero equino prodierat: Itaq: vir in his indigendis valde curiosus, & diligens
inter Mortales curiosos, non esse recentendus: liquide in tali curiositate (qui
sum opererù commendatur, cum inde pausas naturales rimari possit.

Demum ad caput primum historia monstrorum, ubi de pilosis hominibus agitur,
hec de muliere monstrosa barbarica in Gyraldus, sunt referenda. Hie in Topogra-
phia Hiberniae scriptum reliquit, quod Rex Liriniicæs mulierem habitum vmbilico
tenus proful barbatam imò cristen, utar pulli annui a collo per dorsum crine
vestitam gerebat, non erat hermaphrodit, & curiam affiduam inuentum ritum,
& ubi portatur.
Omnium Animalium.

Variae Effluxionum vitalium, & non vitalium effigies.

L. D. D. Q. S. V.

Finis.
INDEX EORVM, quae in Paralipomenis continentur.

A
Acipitris capite, & cauda nigris icon pag.7.
Acipitrise sfluviatiles 9.G.
Acolin 16 F.
Acolochi 16 G.
Acolothiogchibi 27 G.
Aculiauama 126 A.
Adamantes vbi generentur 8B.
Adamantum venatio ibid.
Agui partium internarum anatomia 125
Abuautli quid fit 29 F.
Abhoacrocati animal 30 C.
Abhoacysti fersens 153.E.
Alic partes ad visum medicum quales
129 E.
Alicreungnis quis optimus 129 H
Alicre vulgaris icon 130.
Alca que autem 23 G.
dapothegne mariae descriptio 33 E.
icum ibid.
Anis Craticus 23 G.
Andara pisces 62 C.icon 64.
Animal Leonino a/eftia 111.F.icon 112.
Animal ignatum 145.eiusdem mortes 146.
Animalcum Tigris consimilium 138 B.
Asfer Magellanicus 32 E.
Asferes sine peniss 22 C.
Aferum nona vigilantium 22 A.
Aferum fylueBrium differentia 22 D.
Aper cetaceus 62 A.icon 63.
Aquila ad auncipium 8 A.
Aquitg genuis regionum ibid.
Aquila alia vbi 8 B.
Araeus animal 28 C.
Araneus spinosus 30 C.
Araneae nova in India 30 D.
Araneorum India varietas 30 C.
Attepsis, animal 49 E.
Atherina icon alia 59.
Atocati animal 30 D.
Atopiam animal 49 E.
Atochielt herba 126 B.
Attuli & Acipenseris descriptio 74 D.icones 75.
Auis hominem sequens in litter canis 15 G.
Auis naues canis novus 18 D.
Auis viuia 19
Auis episcopi 18 A.
Auis pulchra quae 23 A.
Aulis rauca 23 A.
Auis commilitorum generantis 26 D.
Auis galli gallinacci amans 27 F.
Aues venatorum 8 C.
Aues Pfi taco congenere 9 F.
Aues hyeme velut mortis 15 E.
Aues hottem indicens 15 G.
Aues minim in India 17 H.
Aues chasirig 17 G.
Aurum regin a que autem 8 D.
Aurum veteris denatis icon 57.
Auris marina varietas 53 B.
Auris marina cum sua carnea icon 53.
Arixotli animal 150 C.

B
Arbore etymum 83 B.
Barbota alia 84.
Bejaci qui 17 G.
Bezauri sinurium 144 D.
Bezauricums lapis quis optimus post Orientales 120 C.
Blatta teles sedans 29 H.icon 30.
Blatta Bazania 49 H.
Borellus pisces quis 86 A.
Bosstiria alia 85.
Brehmichi Arabum 69.
Busmarium 72 B.

C
Alcaloi aniis 23 H.
Cacamixtli animal 137 H.
Calanichex araneo 30 C.
Cameli varietas 130 D.
Cameli Baltriani alia icon 131.
Cameli alia differentia ex Cornelio Indeo 132.
Camelopardale mai 133.
Camelopardalis feminina 134.
Camphurb animalis descriptio 113 icon ibid.
Cancer Heracleaticus 46 C.icon 46.47.
Cancri Orientales quales 46 D.
Cancri Mellucani descriptio 46 A.
Canum varietas 149 E.
Canes cornui vbi 14 B.
Canes mai vbi 149 F.
Capre frue alii hered 124 A.

03 Capitis
INDEX.

Elaphocamelus 126 C, icon 128.
Elephas marinus quails 105, 106
Elephasr dentium icones 117
EpelaniGefnerti icon 76
Epilepsia remedia 18, A 32 C.
Equus caballus quale animal 126 G.
Erandaja qua aut 22 D.
Erucm varietas folioli 44.

F

Fascinationis amuletum 23 D.
Februm quaranarium amuletum 28 D.
Felis tigirum varietas 149 H.
Fulica maior qua aut 27 E.
Fanes Indorum ex quiabus parentem 17 G.

G

Alerum varietas 62 E.
Galium indigoni varietas 11.
Gallus hanceo circun migran in qua regione verisentor 11 E.
Gallus gallinaceus peregrinus 126 C.
Gallus marinus Rondeletq 46 D.
Gyrini orb edile, 150 A.

H

Haemorrhous indicus qua 153 E.
Haus animal quale 145.
Helisogeas quæ aut 22 D.
Hirmacens Aramum quails 81.
Hirmacens marronius 79, G, icon 80.
Hippelaphus 126 C, icon 127.
Hippopomfui feminis paraneier delineata 142.
Hippopotam affine animal quale ibidem
 Hirundo teretis indicis qua 32 A.
Hirundinis indicis natura 32 B.
Hirsicis plesis descriptio 79, G.
Hirsicis lapidis prægeratium 147 E.
Hirsicis dentis icon ibidem
Hirsicis quadrupedis varis partes delineae 148.
Hoga plesis qualis 62 C.
Hoga arbor ibidem
Hottiti qualis aut 30 C.
Hottexcav animal 39 C.
Hoagezillo satell 17 H.

I

Aculi serpents alia speciei 153 G.
Infecum amphibium 38.

Infans.
INDEX.

N.

O.

O.

O.

O.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.

O.
INDEX.

Pigritia animal quale 145. eisdem icon ibid.
Pinguus unus 22 B.
Pina alicuius Cett 110.
Plumarum varietas 111 F.
Piscauto que Corni marini ubi peragatur 24 A.
Pisces vericolor in tabula A pse delineati 97.
Pisces Septentrionales ex genere orbium 78.
Pisces echiatus ex genere orbium ibid.
Pisces malolomini 81 E.
Pisces reticulatus 96.
Pisces icon in tabula A pse delineati 97.
Pisces Leonini efigies 112.
Pisces volatilium varietas A.

Schedel pisces quale 95.
Senticus Indicus 150 C.
Sedacc pisces 97.
Sertum marini quale animal 103.
Serpentis subnudus in orbibus ubi diebati 154 B.
Serpentis Dominicus ubi diebati 153 C.
Serpentis venenarius remedia 154 C.
Serpentis ramus 157.
Seyferach 156.
Sol marinis Rendezley 35 F.
Solvit minuto quod pisces 120 B.
Stella marina tria radis supra decem insita 36 A.
Stellarum marinum varietas 35 E.
Suis marini differentia 62 B.
Suis in Hratis peculior 136.
Symmon 8 C.

T.

Amamacane animal 126 A.
Taphporechubquis animal 49 F.
Taurus Indicus 119 E. eisdem captura ibi.
Taxi differentia 146 B.
Tembolin quod animal 29 E.
Temperatam praesthesia 62 B.
Tepentinor 15 E.
Teredo in corticis inglandis genita 36, 27.
Terra siculorum visum 135 E.
Telligentium terrestris ommus 12.
Telligentium marina cranium ommus 135 E.
Thaneacat animal 138 C.
Tigris ubi fœcund adorari 138 B.
Tigris animal affine 139.
Tigrinum varietas 138 A.
Tlacocelotl parua Tigris ibid.
Tlalmizli animal 137 G.
Tlachaxolotl animal 137 E.
Tlapalcocotl 17 F.
Tlapalcocotl 17 F.
Tlalmizli animal 137 G.
Tlalhucamacane animal 156 A.
Tlabcocosch 19 F.
Tlapalisfotl 17 F.
Tlalhucamacane animal 156 A.
Tlabcocosch 19 F.
Tlalhucamacane animal 156 A.
Tlabcocosch 19 F.
Tlalhucamacane animal 156 A.
Tlabcocosch 19 F.
INDEX.

Vituli marini alia icon 104.
Vituli etymum 119 E.
Vituli dentes unius mensis 119.
Vitrum remedia 9 E.
Vulgis rapacis alii icon 5.
Vulgis odorati differetia 49 H., icones 50.
Vitulae quid si 52 A.
Vogalli minoris Septentrionales 15 E., icon 14.
Vr sus in uero marii non est imperfectiue 140 A.
Vr sus extramaria alii icon 140.
Vr sus extra marii alii exempli icon ibi.
Vulpis officium generale 144.
Vulpium varie tag 243.
Vulpium Indicarum mores 143 F.
Vulpis beatae affines 143 G.
Vulpium oleum quale 143 H.
Vulpes marina 68 D.
Vulgu nabel 18 D.
Vulnis animal 110 A.

FINIS INDICIS.

MENDA SIC DEMENDA.

Pag.5.E.Omnitologia.l.Omnitologia.pag.7.applieamus.l.applieamus.pag.10 G.qui
26 B.vitrinque,L.vitrin,pag.28 B.praedito.L.praediti,pag.30 C.in qua, I.in quam,pag.33 C.
in Margine omnia sunt delenda.pag.35 F.appareat.I.apparet.pag.40.Cimiciformis.L.Ci-
miciforme.pag.43.Cimiciformis,L.Cimiciformis.pag.44.in alijs.I.in alijs.81.E.firmmi.L.fir-
m.109 E.

Pag.11 E.Pina phenicites qua 111 F.pag.130 D.huius animalis.l.lilius animalis.pag.130.
pag.153 E.

X.

X Lepapantoi 23 E.
Xochitostol 17 C.
Xochitostol appendicitis animal 49 F.

Y.

Y Cachacintli ani 8 F.
Y Tecaboistli 32 D.
Y Tecacintli ani 8 A.
Y Tecacintli ani 126 A.

Z.

Z Ainus que beata 135.
Z Ainorum antipathia 137 E.
Zinure 8 C.
Zelosripa remedium 17 F.
REGISTRVM.

Omnes sunt Terniones, præter quæ est Duernio,
& quæ est Quaternio.