first title dam
pp. 105-108 very dam.
some woodcuts crudely col.
stains

XIX. 6.
FABULÆ ÆSOPICÆ
a
GABRIELE FAERNO
CREMONENSIVERSIBUS & ICONIBUS EXPLICATAE,
CVM
AUCTARIO EXPOSITIONIS
CARUNDEMIN ORATIONE SOLUTA, AUCTORE IOACH.
CAMERARIO, ALIJSQ; VIRIS DOCTISS.
ITEM
FABELLÆ ÆSOPICÆ
QUÆDAM NOTIORES, COMPOSITÆ AB EODER
IOACHIMO CAMERARIO.
OMNIA AD UTILITATEM INVENTVA
RIS SCHOLASTICÆ IN HANC LIBELLUM CONGETA
A
GREGORIO BERSMANO ANNÆB.

1590
Sum privilegio Cesæ. & Elect. Sax. ad decennium.
ON MINUS VERE, quam praèclare, magister oratorum ac pater eloquentiae. Isocrates dixit: περὶ γὰρ τῆς αἰώνας, ὡσεὶ τῆς οἰ̂ς, ὧτα καὶ τῆς φιλίας τῆς φατημῆς κληγομένης: indicans nimimum, maxime hoc esse consentaneum, si liberi non facultatum columnodo & rei familiaris, sed etiam amicitiae paternae adeant haereditatem. Quod vt rectissime à præcipuo, non modo dicendi, sed etiam sapiendi doctore, dictum existimatur: ita non iniquum fuerit, liberos amicitiae illius fructum, vi-
uis iam dum parentibus, percepere. Quare cum exploratum haberem, cōsobrine carissime, quanta inter amborum parentes intercedat amicitia, augente illam infuper affinitatis coniunctione, æquissimum putauī fructum ipsius ad nos quoq; peruenire. Ad quārem Dei propitij benignitate videtur peropportuna nobis oblata occasio, editione præsenti fabularum centum Aesopicarum, à Gabriele Faërno carminibus explicatarum. Quas cum parens tuus, pro singulari ergā iuuentutē scholasticam benevolentiae affectione, constituisset hoc tempore suīs recudendas sumtibus curare; atq; â patre meo impetrasset, vt illas velut auctario quodam earundem fabularum, à Ioachimio Camerario, & aliis quibusdam viris doctissi-
&issimis, soluta oratione expositarum, locupletaret: recte me facturum existimabam, si donatum mihi a parente meo opusculum, peculiari significatione huius epitola, tibi nuncuparem. Sic enim fore arbitrabar, vt ambo parentum nostrorum amicitia & coniunctione frueremur; tu quidem participando laborum & operae, quam meus in augendo libello hoc adhibuisset; ego vero impclas, quas tuus, curando editionem ipsius fecisset. Hoc studij recti & simplicis factum, cuius ego auctorem habeo parentem tuum, nequaquam te improbaturum confido: atque idem probatum iri spero ceteris commilitonibus nostris, ad quos ex fabularum istarum lectione commune utilitatis amborum emolumen
tum simil peruenturum est.

A 3 Neq;
Neq; enim dubito lectione hanc profuturam plurimis: idq; vt fiat, precor æternu Dēvum, qui discen-
tium studia suo sancto Spiritu gu-
bernet, & iubeat esse salutaria Ecc-
lesiae ac Reipub., nosq; præpo-
tenti sua dextra tucatur, ac pro-
tegat ab omnibus malis & per-
culis, tum corporis, tum animæ.
Bene & feliciter vale. Ex gymna-
sio illustri in veteranum Soraborum
metropoli. A. D. Calend. Ianuar.
Iulianas anno ineunte M. D. X C.
quem propitius Dēvs Ecclesiae fil-
ij sui Domini nostri Iēsv Chri-
sti, cuis nos membra profite-
mur & agnoscimus, felicem, salu-
tarem, tranquillum, & fecundum
esse velit, fortunante eum qui so-
lus est δωτὴν ἑαυτῷ, ac fons inex-
hauustus benignitatis sem-
piternæ, Amen.
M. Iohan. Schellenbergius.

Ntitur ergo etiā Bersmanus in alta Secundō, Tam tener & Musis incipit esse bonus!
Phœbe tibi gratare, tuis gratare Camœnis,
Surgentemā, illum surgere crede tibi.
Quod sūa literulis, non Burris, consecrat orsā,
Quodā iuuat ludos, hoc genitoris habet.
Magnū magna decēt: dat paruula paruulus ille:
Hac dantur pueris docte Scholararcha tuis.
Viribus ingenī promant potiora cluentes
Ebrīa Pieridum nectare sacra cohors.
Mācte animi puer egregius, Patris amule magnī,
Omnis cui debet Meris ora viro:
Si Lūbitina timet doctos abolere libellos,
Hic etiam viuet secula multa liber.
Tu quōquē sic, forsān qua quondā tempore longō
Sint ruitura, soues nomina magna patris.
Aonio gens sacra choro cognosce laborem,
Hunc librum naua volue reuelue manu.
Qui iuuat ocia docta, animo sū informat inertes,
Ille polo carus, carus & ille solo.
INDOLIS EXIMIAE,
OPTIMÆQUE SPIEI ADOLE-
scentulo FRIDERICO GRÖ-
sio M. Ioh. Schel-
lenbergivs.

Aureolus, Veneris plenus, cultusq; liberus
Auspicio lucem fert Friderice tuo.
Excipe, sed gnaua dextra: lege, perlege, discere:
Doctrinam iuncta commoditate feres.
Seria conueniunt sedatis, grandia magnis:
Aetatem teneram Fabula blanda decet.
Celsa petant celsi, captent sublimia grandes:
Vrgebis fragilis tu patienter humum.
Paruum parua decent: tibi cum maturior atas
Judicium dederit, maxima scire potes.
Interea pones fundamina solda futura
Doctrina, & stabunt culmina firma diu.
Ne si congestam temerè simulaueris artem,
Insanam molem stulta ruina premat.
Ambrosia sias Musarum & nectaris plenus,
Atq; boni Patris filius esto bonus.
Sic eris vsq; super, sic vera laude corusco
Aeternam famam secula cana dabunt.
INDEX OMNIVM

FABULARVM, QVAE IN
hoc libello continentur.

A.

Ablues & dumeta 297
Accipiter & columbae 317
Accipitrum pax 346
Adolescens cantans in
funere matris 331
Adolescentes & cocus 71
Aegrotans & medicus 353
Agnus & lupus 199
Agricola 316
Agricola & anguis 247
Agricola & ciconia 279
Agricola & filij 276
Agricola, miles &
mercator fact 329
Agricola thesaurum
inueniens 295
Amnis cotemtor for-
tium 329
Amnum silentia 381
Anguilla & serpés 59
Anguis & agricola 260
Anseres & grues 289
Anus laborans ex o-
culis 155
Aper & Asinus 120
Aper & vulpes 179
Apicula & ebriosus
417
Apicula & Iupiter 365
Apollinis tentator 92
Aqua & oleum 418
Aquila & cornix 250
Aquila & cuniculus 340
Aquila & homo 376
Aquila & monedula 280
Aquila & scarabeus 311
Aquila & vulpes 134
Aranea & hirundo
317
Aranea & podagra
400
Arbor & cunei 377
A 5
Arbo-
<table>
<thead>
<tr>
<th>Index</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arbores &amp; rhamnus</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbor tralatitia</td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>Aries &amp; taurus</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Arionis &amp; Delphini fabula</td>
<td>393</td>
</tr>
<tr>
<td>Armentarius</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>Arundo &amp; olea</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>Asini duo</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Asini &amp; Iupiter</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Asini lapsus</td>
<td>334</td>
</tr>
<tr>
<td>Asini vota</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus agrotans</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; catulus</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus communis</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus controversus</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; coruus</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus Cumanus</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; equus</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus excors</td>
<td>304</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus indutus leonis pelle</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; olitor</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus puniceus</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus simius &amp; talpa</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus simulacrinus gestans</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; viatores</td>
<td>383</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; vitulus</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>Asinus &amp; vulpes</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>Astrologus</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>Auarus</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>Auarus &amp; montes auri</td>
<td>416</td>
</tr>
<tr>
<td>Auceps &amp; anguis</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>Auceps &amp; calisita</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Aues &amp; noctua</td>
<td>314</td>
</tr>
<tr>
<td>&amp; 396</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auicula &amp; messis</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>Bellophontis fabula</td>
<td>403</td>
</tr>
<tr>
<td>Bos &amp; equus</td>
<td>407</td>
</tr>
<tr>
<td>Bos &amp; iuuenicus</td>
<td>306</td>
</tr>
<tr>
<td>Bos ruminans</td>
<td>406</td>
</tr>
<tr>
<td>Boues &amp; leo</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>Bubulcus &amp; Hercules</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Camelus</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>Cancri</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>Canes duo</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>Canis &amp; cocus</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>Canis, gallus &amp; vulpes</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>Canis inuitatus &amp; cocus</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>Canis</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Canis & lupus 61. & 278
Canis mordax 293
Canis & ovis 273
Canis & pastor 338
Canis in præsepi 281
Canis & sus 322
Canis qui frustū carnis ferebat 118
Canis senex 256
Capi 321
Capra & lupus 287
Carbonarius & fullo 145
Carduelis 323
Carnes suillæ 388
Cassita & pulli eius 220
Cera 3250
Cerus & boues 270
Cerus & ovis 259
Cerus & vitis 161
Cicada & formicæ 14
Ciconia, mures & ranae 415
Cochleæ 73
Columba & lútu 414
Columba & pica 318
Cornicis consiliü 330
Cornix & canis 26
Cornix educans accipiter 30
Cornix & hirundo 75
Cornix stiens 299
Cornix superbiens aliærum auium penninis 263
Corpus & animus 409
Coruus ægrotaus 28
Coruus, gallus & gallinæ 407
Coruus & lupi 315
et 398
Coruus & serpens 51
Coruus & vulpes 45
Crines alieni 295
Cuculus & accipiter 319
Cucurbita & palma 314
Cucurbita & pinus 397
Culex & apes 345
Cygnus & anser 53

D.
Dies festus & profectus 45
Diffidium ventris & membrorum 387
Divinato 166
Equus
E.
Equus & Asinus 34
Equus bellator & aminus 286
Equus & cerueus 272
Equus generosus 420
Equus inornatus 343
Equus nouitius 321
Equus & porcus 325
Erinaceus & vipera 336.

F.
Faber & canis 372
Faunus & viator 303
Felis & gallus gallinaeus 95
Felis limam lingens 267
Felis & mures 131 & 379
Fiber 352
Formica 190
Formica & apes 412
Formica & columba 283
Fur & canis 255
Furtum indicatur 422.

G.
Galli gallinacei 364
Gallina auripara 305
Gallina & hirundo 181
Gallinæ & perdix 349
Gallina & vulpes 375
Gallus repertor vnionis 243
Gloriator 147
Grus & pauo 296
Gulæ deditus 324.

H.
Herus & canes 197
Herus & canes 116
Hinnuleus 49
Hirudo 417
Hirundo & auiculae 253
Hædus & lupus 274 & 285
Homo & felis 275
Homo & leo lapideus 300
Homo & natua 358
Hystrix & lupus 355.

I.
Ictis & vulpes 308
Inimici duo in nau 363
Inui-
Inuidus 299
Iupiter & cochlea 126
Iupiter & Minerua 3
Iupiter & vipera 377

L.
Leaena & vulpes 374
Leo, aminus, lepus 346
Leo, aminus, vulpes 5
Leo hospes hominis, & homo medicus leonis 389
Leo, iuuenca, capra & ouis 246
Leo, lupus & vulpes 231
Leo mente captus & caprea 10
Leo & mus 327
Leo & musculus 252
Leo pictus & adolescens 368
Leo procos 363
Leo & rana 282
Leo senex 251
Leo & tauri 373
Leo & vulpes 170
Lepores & rane 257
Lepus & vulpes 337
Liguator & Mercu-rius 141
Luporum & ouium pax 268
Lupus & agnus 243
Lupus & aminus 8
Lupus & grus 124
Lupus & hircus 266
Lupus & hædus 258
Lupus & mulier 174
Lupus piscis 307
Lupus lupus 338
Lupus & vulpes 265
Lutcinia & accipiter 345 & 355
Luxuriosus & hirundo 375

M.
Malus & pirus 366
Mare & annis 417
Medicus & acroclus 284
Membra & venter 399
Mercurius 205
Mercurius & naturalius 77
Mergus, rubus & vespertilio 23
Milulius & columba 255

Momus
INDEX

Momus 210
Monedula 195
Monedula furax 422
Mons parturiens 256
Mortis nuncij 347
Mulier & ancilla 286
Mulier & gallina 351
Mulier & nux 332
Mulus 67
Mures 104
Mures duo 247
Mures & felis 335
Musca 30
Muscae suffocatio 31 & 374
Musca & formica 263
Musca & quadrige 100
Mus in cista natus 316
Mus & miluius 335
Mus & ranæ 244
Mus & taurus 304
Mustela 282.

N.
Nubes & terra 412.

O.
Olla natans 1
Onager & simia 413
Ouis & ceruus 411

Ouis & pastor 348

P.
Pardus & vulpes 308
Partus terræ 399
Passer & apicula 411
Pastores 320
Pastor & mare 355
Pater, filius & asinus 235
Pater & filius 420
Pauo 281
Pauo & monedula 47
Perdix & aniceps 376
Pica & aues 102
Piscatores faxum extrahentes 361
Piscatores & testudines 311 & 383
Piscatores thunnum capientes 359
Piscator & simaris 290
Piscator solidus 378
Piscator tibiam inflas 359
Prometheus 418
Prometheus & Epimetheus 419
Proximus sibi quisquis 331
Puer
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fabularum</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Puer fallax</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>Puer &amp; fortuna</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>Puer &amp; mater</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>Puer mendax</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>Puer &amp; scorpius</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulex</td>
<td>368</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulex captus</td>
<td>367</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>R.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rana crepans</td>
</tr>
<tr>
<td>Rana &amp; dux stientes</td>
</tr>
<tr>
<td>Rana &amp; dux vicinæ</td>
</tr>
<tr>
<td>Rana &amp; Jupiter</td>
</tr>
<tr>
<td>Rana &amp; lupi piscis</td>
</tr>
<tr>
<td>Rex &amp; simia</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhinoceros incurrens in rupem</td>
</tr>
<tr>
<td>Rota &amp; vector</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusticus &amp; eques</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusticus &amp; filij illius</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusticus &amp; Iupiter</td>
</tr>
<tr>
<td>Rusticus &amp; iuvenecus</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Scarabeus & aquila | 385 |
| Scrofa & lupus | 256 |
| Securis & ligna | 268 |
| Semicanus & vxores illius | 376 |
| Senex & adolescens | 344 |
| Senex & mors | 21 |
| Simia | 289 |
| Simia | 310 |
| Simia & circulator | 416 |
| Simia & nati eius | 306 |
| Simia & nuces | 380 |
| Simia & pardalis | 385 |
| Simia & vulpes | 410 |
| Simius & Delphus | 83 |
| Simius rex | 371 |
| Simius rex, & vulpes | 186 |
| Simius & vulpes | 269 |
| Sol & aquilo | 292 |
| Spes | 216 |
| Sus & canis | 19 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>T.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Talpa</td>
</tr>
<tr>
<td>Taurus &amp; hircus</td>
</tr>
<tr>
<td>Terra &amp; ceelum</td>
</tr>
<tr>
<td>Terra &amp; ceelum</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tetu
INDEX FABULARVM.

Testudo & Aquila 291
Testudo domigera 336
Thunnus & Delphinus 352
Tigris 296
Trabs & boues 323
Tubicen 277
Turdi 16.

V.

Venator & cerdo 326
Venatores & vulpes 421
Véter & membra 269
Vermiculus & vulpes 293
Vespa & perdices 367
Vespertilio & mustela 176
Vespertilio transfuga 265
Viator 354
Votum, quod solui nó posset 360
Vox hœdi 344
Vpupa 324
Vrsi præceptum 294
Vulnerae à cane 351
Vulpecula & pardalis 381
Vulpeculae 138
Vulpes, asinus & leo 188
Vulpes & auiculae 313
Vulpes & ciconia 261
Vulpes & crocodilus 356
Vulpes & erinace 37
Vulpes & felis 381
Vulpes & hircus 348
Vulpes & larua 151
Vulpes & leo 39
Vulpes leporis laudatrix 342
Vulpes & lepus 342
Vulpes & lignator 357
Vulpes & lupus 109
Vulpes & mustela 271
Vulpes in officina statuarij 262
Vulpes & sentes 149
Vulpes & simius 226
Vulpes vota mutans 98
Vulpes & vua 41
Vultur 287
Vxor summersea & vir 57.

FABV-
Dvas traherat annis ollas, anea
Vnam, alteram autem fictilem.
Sed abena, proprio praegrauita pondere,
Sibi, porro praecavens,
Suadere capi antecuit fictili,
Coniungit qui vellet sibi,

B

Qud
Quò rabidum aquarum sustinerent impetum
Insectis vtrinque viribus.
Cui fictilis, Tua mihi, ait, vicinitas
Non admodum placet soror:
Nam siue te mihi vnda, siue me tibi
Propè adnatum illiserit,
Vt sospitem te dura præstabit cutis,
Fragilem meam sic conteret.
Potentiorum semper est vicinitas vitanda
tenuioribus.

Lebetem aheneum et
ollam fictilem vndæ vis abstulerat. Tum
olla magnopere vitare concursum aheni,
&e formidare ac tremere. Cui lebes, Quid
metuis? inquit, non ego tibi nocebo. Re-
spondit olla, in tali iactatione se non pol-
se securus esse animo, cui non suspeeta ip-
sius voluntas erga se, sed fortuitus con-
cursus timori effet.
Docet fabula, periculolas omnibus
modis esse conjunctiones potentium &
impotentum.
Legere proprias dī sībi quondam arbores,
Quam quisque vелlet esse tutela in sua,
Quercum supremus Iuppiter, myrtum Venus,
Pinum humidi tridentifer Rector sali,
Apollo laurum, populum excelsam Hercules:
Mirata enimuo est Minerva, cur ita
Instructuosas legere voluissent, quibus
Tantum ad manum esset fructuosarum arbore.
Cui Iuppiter caussam hanc roganti reddidit:
Non existimemur fructu honorem vendere.

B 2

Tum
Tum Pallas, At vos facite quod vobis lubet:
Ego, inquit, oleam fructuum causa lego.
Exosculatus filiam tum Iuppiter,
O nata, dixit, iure sapiens omnibus
Dicere seclis: iure tu capitis mei
Propago: nam quod facimus, id nisi vile est,
Stulta omnis atq. inanis inde est gloria.

PECULIAREM DII,
suae quisque tutelae, cum olim vendicarent arborem, Iuppiter quidem quercum, Venus vero myrtum, Neptunus pinum, Apollo laurum, Hercules denique populum suam dixi vellet: Mineruam miratam esse rerunt, cur posthabitis fructuosis, quarum tanta esse copia, infructuosas sibi arbores eligere maluissent. Cui Iuppiter, Ne, inquit, fructu honorem vendere videamur. Tum Minerua, At vos, inquit, facite quod lubet: ego mihi oleam propter vberatatem fructuum sacrarum esse volo. Hic Iuppiter, Merito, inquit, tuo, mea filia, te amo, nec injuria sapientiae Dea perhiberis, cerebroque prognata meo. Quis enim gloriolae inanis, remota utilitate, fructus est?

Leo,
Leo, asinus, et vulpes.

Nita societate asinus, & leo ac vulpes,
Venatum ière. cumq, prada iam multa
Facta esset, atque hanc tres asellus in partes
Dividere iussus, ex bono esset atque aequo
Partitus, ira leo superbus exarstit:
Miserumq, diisorem atrocius sanc
doli mali atque iniquitatis accusans,
Discertum, hianti concidunt vorax aluo.
Ridu cruento deinde versus ad vulpem,
Vt faceret aequas sedulò innuit partes.
Ea ferebì ab una parte cunéta securit
Leoni: ab altera id sibi quod à tanta
Pauxillulum detractione restabat.
Tum gestiens leo, Vnde, ait, soror vulpes
Es dividendo tam erudita communì?
Asini calamitas, exitusq, lugubris
Me fecit, inquit illa, ireconsultam.

Aliena sunt pericla cautio nostra.

A m i c i t i a m q u o d a m
tempore iuxère inter se Leo, Asinus,
Vulpes: atque ita communiter venatum
exière. Copiosa autem præda parta, iu-
bet asinum leo illam dividere: Qui sim-
pliciter in tres æquales partes distribu-
ens, sorte putabat decerni oportere, quam
quisque deberet fumere. Öb hàc leo ira
commotus, in asinum irruit, & dilacerat
atque deuorat miserum. Tum vulpe
dividere iubet. At illa in unum acerum
congestis vniuersis, sibi exemit paruu-
lam portiunculam, atque hanc iustam di-
uisionem esse dixit, vt leoni, cujus non
solum auspicijs, sed etiam laboribus o-
mnia essent quaësita, plurima extra qui-
dem
dem fortem cederent. Cui leo, Quis te, inquit, optima vulpecula, tam scitæ partiri docuit? Asini, respondit vulpes, mi leo fortissime, asini, sicut nostri caus.

Docet fabula, solere aliorum calamitate & malis prudentiores reddi homines.
ASINVS ET LVPS.

Conspicuum in pasquvis

asinum decoraturus lupus, exoratur ab illo, ut prius spinam extrahat, desluxam in calce pedis posterioris. Sed dum lupus post asinum abit, percussus, & vertigine oborta humi stratus, facultatem dedit asino auffugiendi. Postea reuersus ad se: Cocus, inquit, qui essem, cur medicinam faciebam?

Fabula ostendit, vix fine damno fieri, ut omissa arte, quam quisque noutatque didicit, ad aliam factitandam aggregiatur. Huius fortasse versus Suidas retulit, ubi interpretatur ἡννηγαν lupum, istos: ἡ δὲ ἐκλεαθεὶς ὄβινων ἤ κανίνας ἡνηνδαι κατοικτεῖτε φιλής.
Leo mente captus, et caprea.

Percitum atra bile caprea cum leonem cernet,
Peruagantem lata campi spatia vesanis modis,
O' ferarum triste satum, dixit, ac miserrimis:
Nam leo si compos animi, non erat ferri potis:
Nunc vbi insanire coepit, quam erit atroc, & impotens!

Fulmen est, vbi cum potestate habitat iracundia.
Conspecto Leone furente, O' miseram & infelicem conditionem bestiarum, inquit caprea. Siquidem etiam furiosos habiturae sumus leones, quorum mentis & rationis compositionem saeuitiam intolerabilem esse experimur.

Fabula deterret eos, qui in principatu sunt, & rerum potiuntur, ne in iram facile delabantur, neque epotestate exeat.
ASINI DVO.

Asini duo vna forte faciebant iter,
Onustus alter spongys, alter sale.
Cum hic vadoso in profluentis transitu
Sub praegravante lapsus esset sarcina,
Contacto aqua sale, inas tabem liquidam
Soluto, ab omni liber onere & gestiens
Euasit vndis. Spongias alter ferens,
Hoc viso, & ipse sarcina se se vt sua
Leuaret, alto sponte procubuit vado;

Sed
Sed spongias aquam usque combinentibus
Depressus in uno mersus habuit flumine.

Non una agendi ratio cunctis congruit.

Asinus cum sale in urbem agitari solitus, cum fluvius in via
transfusus esset, in illum fortasse quodam
tempore decidit, & cum surget, saniat
se nonnihil onere leuatam, quod in aqua
sales deliciusent. Itaque postea semper
in illo loco collabi, donec agitator, fraud-
de intellecta, spongias asino imposuit,
quibus maledictis, cum sentiret esse pon-
dus gravis, multo deinde quam antea
vnum quam celerius fluvium transiit, dili-
genter cauens, ne onus humectaretur.

Fabula docet, sumpsit speratum commodum in detrimentum verti. Docet &
hoc, fraudulentos fraude circumueniens.

dos. Narrat fabulam Plutarchus, &
Thaletem illud inuentum spon-
giarum subieciisse
scribit.
Hiberno exponunt dum frumenta humida soli
Formica, confectione, & moribunda cicada
Auxilium rebus supplicem orabat egens.
Hanc formica anvs, & multo vsu docta rogavit,
Quid rerum estate egisset: cumq, illa, sonoro
Se membranarum pulsus, & crepitantibus alis,
Diceret estiuos hominum lenisse labores;
Formi-
Formica excipiens, Si tunc, inquit, cecinisti
Imprudens animi, vacuo nunc corpore saltā.
Aetatis dum ver agitur, tum consulē
brumæ.

Formicae humectatae in hyeme siccabant fruges, ad has adit
 cicada esuriens, & orat paululum cibi vt
sibi impertiant. Cui illā, Aestate, inquit,
quærere te oportuit. Non vacabat,
inquit cicada. Quid faciebas igitur? in-
quiunt illā: Cantationibus operam da-
bam, inquit. Tum illā: Si cecinisti æsta-
te, inquiunt, hyeme saltato.
Monet fabula, ne vīla in necessaria re
cessēmus, ne postea āgentes frustra præ-
teritum tempus requiramus, aut aliorum
opem imploremus.
Ex maximo cum sortè turdorum globo,
Ad præcocos vindemias qui Gallie
Togata Etruscis deuolarent montibus,
Exigua sanè pars reuertiissent domum,
Sed hi sagina crasti, obesi, prægraues;
Hos conspicati qui domi remanerant,
Liuore radi, se suam, pessimam
Cæperæ sortem conqueri, quod cum iis simul
Ad tam beatas non prosecti essent dapès.
Quibus unus ex iis, qui ruerfæ erant, ait:
O insci-
O' inscientes, atq; rerum improudii,
An non videtis, ex quot ante millibus,
Qui exiuueramus spe sagina, & crapule,
Ad quam redacti paucitatem nunc sumus?
Fædo exitu desideratis cateris
Captis, necatis, sub corona venditis.
Quod si miserias, si pericla, si metus,
Si cunda, quæ nos, qui supersumus, mala
Pertulimus, aestimetis, & casus graues:
Ne hac stulta vos iam libido sugerit,
Externa conquistatum eundi pabula.

Paucos beauit aula, plures perdidit:
Sed & hos quoque ipsos, quos beauit,
perdidit.

E' copioso turborum
grege, qui ex Hetruria in vicinam Galliæ
togata regionem pastum auolârant, cum
pauci quidam, sed probè saginati, domum
reuerissent, eos conspicati qui remanerant,
atre hanc ijs felicitatem inuidentes: o nos fatuos, exclamant, & infelici-
ces, quia non vnâ ad tam opiparas dapes
profesti fuimus! His respondens unus ex
ijs qui reuersi fuerant, o vos imperitos,
inquit, & rerum ignaros, an non videtis,
C ad quan-
ad quantam redacti simus paucitatem ex numero pænè innumero eorum, qui ad prædamin turnam exiuereamus? maximam enim partem capti, atq; sub auctione venditi, mortalibus esui fuimus. Quod si accuratius perpendere vobis libuerit, quanto nobis constet hæc sagina, nunquam in animum induxeritis, similem experiri fortunam.

Imago proponitur conditionis aulicae, quæ plures perdidit quàm beatit, & pulsulos quos beatit, tandem & ipsos pessundedit.
Magna in uicem contentione exarserant Sus & canis; magnam,$ voce diffusa
Rixam ciebant, atq. acerba iurgia.
Tandem superbis exacerbatus minis
Sus, Per Venerem, ait, si nihii perrexe"eris
Molestus esse, dente te transfodero.
Tum canis amaris salibus aspersens suum,
Bene, inquit, atq. apposite eam iuris deam,
Quae te odis adeo, vt. qui ex tua impurissima

Carne
Carne ederit, eum illa arceat templo suo.
Immò potes, sus inquit, hunc dignoscere,
Quam diligat me diua, qua hunc, qua lesit
Me, quid carnes dente violarit meas,
Eum vt profanum nolit ad se admittere.

Prudens vir ea, quæ exprobrat adversarius,
Ipsè in suam torquere noutit gloriam.

Mutva sibi convicia
Sus & canis faciebant. Sus per Venerem
iurare, se canem, nisi desinat maledicere,
dentibus suis conscissuram esse. Hanc ir-
ridens canis: Per Venerem, inquit, venu-
stum est iuvinandum tuum: Näm te val-
de delestat Deam apparat, quippe cum
nolit in suum fanum admitti eos, qui gu-
stasint carnes tuas. Cui sus, iam mitior,
respondit: Enimuerò illa me diligent, cum
occisores meos & infestos mihi prorsus
repelli iubet ab se. Att tu foetis tam viuus
quam mortuos.

Monet fabula prudentes, vt inimico-
ruin convicia & probræ facete ad laudem
suam convéntan, & contra illos retor-
queant.

Senex
Lignatus egressus nemorosi ad culmina motis,
Confecto sub fasce senex se se inde ferrebat:
Cum g. labore vix, atque iniusto ponderis pressus
Abiecisset onus, solis depressus in aruis
Mortem implorabat, mortem sape ore ciebat.
Ecce autem huc dira species se pallida Mortis
Obtulit, & si quid vellet, prasto esse professa est.
Ille metu sudans, atque in contraria versus
Vota, Iuuame, ingt, tergo hunc imponere fasce.
Multi absente audent mortem contemnere, quæ mox Terret eos, veris repræsentata periclis.

Caeciderat ligna in sylua senex, quorum falsè sublato domum redire coepit. Progressus autè multum sanè viæ, cùm desatigatus esset, & onere & itinere, deposito lignatu, acquisiscens considerare ipse secum ætatis, inopia, solitudinis miserias, & clara voce inuocare mortem, cuius auxilio facile liberrari se ab omnibus malis posse dicert. Tum Mors exauditis precibus illius, coram assístens, quid velit percontatur. At senex territus, & quem iam mortis pigeret: Nihil enim, inquit, sed requiro aliquid, qui onus paululum alleuet, dum ego rursus subeo.

Docet fabula, ad præsentiam mortis omnes refugere, neque quicquam esse tantì doloris aut cruciatus, quod vitæ dulcedinem diluere possit, vereque Creo apud Sophoclem ait:

Fugiant & audaces retrò, postquam propè Vitam in suam grassarier mortem vident.

Mer-
Mergus, Rubus, Vespertilio.

Mercatum olim socij, vasa anea mergus, Vestimenta rubus, argentum fœnore sumtum Bestia, qua mures inter volucres ejus locatur, Contulerant: atque his onerata mercibus alno, Vela dabant lati minuente pericula lucro: Cum subito miseros immanis adorta procella Vorticibus rapidis nauim cum mercibus hausit. Ipsi vdi, atque inopes, vix succibus euaserunt.

Ex illo
Ex illo mergus spumosa ad littora seruat,  
Si qua vinda allidens, sua reddat ab aquore vasa.
Obvia vestimentum rubus per ruta vagantum,  
Si sua sorte recognoscat, scabro vngue retetat.  
At vespertilio, longo quæ tempore debet  
Argenti summam, spatijus fœnebrisbus auctam,  
Luce appellari metuens, clam nocte vagatur.

Spon te reueruntur vitia intermissa; malique  

Inuitos auferit nos. consuetudinis aestus.

**VESPERTILIO, RUBUS,**  
& hirundo consociatis rebus suis mercanturam facere decreuerant. Tum vespertilio alicunde pecuniam mutuo sumtam pro sua portione ad negotia communia contulit. Rubus autem vestem, at hirundo æs, atque ita omnibus compositis namentem conscenderunt. Proiectis vero in al tum, tempestate frangitur nauis, & vix sua corpora & vitam, rebus omnibus amissis, servare potuerunt. Sed ex eo tempore, hirundo littora frequentat, sperans fore, vt expulsum æs fluctibus recuperet. At vespertilio, metu creditorum, inter dia.
diu latitat, & noctu volitat. Verum rubus non cessat prætereuntium vestes arripere, si forte recipere suam possit. Osten
dit fabula, earum rerum, quibus operam dederimus, cura nos semper teneri.
Cornix Minervae sacrificans, epulis canem
Conuiuam adhibuit: ille amice eam monens,
O' bona quid opus est tam tibi irata dea
Te sacra facere? perdis, inquit, victimas:
Abiecit illa te, & peculiaribus
Omnem solum abrogavit augurijus tuus.
Tu cetera ex hoc conijice, & djudica.
Tum magnum ab alto corde agens susprium
Cornix, Scio, inquit, qua refert de odio deæ:
Ego
Ego tamen neutiquam animum despondeo:
Quin potius id ago, vt sacrificando & munera
Crebrò offerendo, mitigem iratam deam,
Offensionem, obsequula leniam.

Qui vincere adversarium ex tuto cupit,
Beneficijs & gratia certet bona.

CVM REM DIVINAM FACERET CORNIX PECUDE MINERVAE MASTATA, AD COENAM INVITAT CANEM. QUID TU VERO DEMAM, CANIS, INQUIT, FRUSTRÆ SOLICITAS, & SINE CAUSSÆ SUMTUS FACIS? ITA ENIM ILLA TE VEHEMENTER ODIT, VT EX OMNIBUS TUI GENERIS ANIMANTIBUS VNI TIBI SIDEM AUGURIJ DETERXERIT. IDEO IGITUR CORNIX, HUIC, INQUIT, SACRA FERO, VT MECUM PLACATA IN GRATIAM REDEAT.

Docet fabula, esse multos, qui lucrum spe inimicos colere & munerari non dubitent.
Desstitutus corvus aeger mortis in periculo,
Anxius matrem rogabat, ut salute pro sua
Vota diis concepta suppless, & preces effundere-
ret.
Nate mi, quid vota pro te, mater inquit, pro-
derunt,
Qui tibi omnes reddidisti semper inensos deos?
Nam quis, obsecro, est eorum, cuius ex alt-
taribus
Exta
Ex tā tu non involari, sacra non turbaueris?
Impotenter qui nocere ceteris affueverit,
Nullus illum subleuantum in rebus adversis voler.

Corvus gravimorbo laborans: Mater, inquit, Deos interpella
pro salute mea, & à lacrymis tempera.
Cui respondit mater: Vereor, vt meas
preces vllum numen exauditurum sit:
Nullius enim tu victimis vnquam perecisti.

Fabula docet, quibus secundis rebus
plurimi fuerint inimici, eos non facile a-
micos in adversis reperire.
IN carnium ollam musca quondam decidit:
Vbi cum cibo potuisset distenta ac madens,
Paulatim in alto iure se se cerneret
Pessum ire, mortemque imminere iam sibi,
Interrito, atque composito animo oppetens,
Ego tantum, ait, bibi, & comedi, & laui, ut
hunc
Satura exitum ferre haud molestè debeam.

Id, quod
Id, quod necesse est, fer, bonique consul.

Ad mel profusum in cella quadam aduolantes muscae, illius dulcissimo succo iucundissime pascebantur. Sed iam saturas, cum auolare vellent, pedibus in tenace liquore hærentibus, nitentes etiam alas implicuerunt quasi visco quodam mellis. Itaq; moriturae, O'miseræ, iniquunt, quantillus nobis cibus interitum attulit!

Fabula reprehendit voluptarios & liguritores, qui lenocinio dulcedinis in magna fæpe mala incurrere, fæpe etiam interire solent.
Venalem tergo leporem cum ferret ad urbem
Rusticus, inserto vinete inter crura bacillo,
Obius huic eques; conturi sub imagine sumit,
Librauit, manu leporem; quantig, roguit:
Protinus & vafram referens per rura rapinam,
Admissis discessit equo. cui rusticus, Heus tu,
Inquit, eum dono leporem tibi: vescere gratis,
Vescere latro animo, & memor donantis amici.

Ridicule
Ridiculè hæc homines, nequeunt quæ vendere, donant.

POSTVLABAT A' RUSTICO eques leporem, quem portantem illum videbat, & quanti venderet rogabat. Cum autem accepiisset quasi inspiciendum, adhibitis calcarius equo, vna cum lepore auhebatur. Tum rusticus, Quid festinatio ne opus est, inquit, nam ego hunc portabam dono tibi.

Docet fabula, aliorum improbitati multa sæpe necessario condonari.
Equus atq. asellus, servientes vni hero.
Vterq. propria onustus ibat sarcina:
Sed asellus adeo iam grauabatur sua,
Vt cogeretur partis alicuius sibi
Supplex leuamen ab sodali exposcere:
Quo denegante, pra labore concidens
Miser supremum asellus egit halitum.
Tum vero, vt asini sarcina, & corium insuper
Equo ad priorem sarcinam sunt addita,
Miserum ille se vocabant, atque perditum:
Nam qui leuare contubernalem meum
Parte oneris, inquit, nolui, nunc omnia
Gesto, atque corium, tertia instar sarcinae.

Si tenuiorem iuuerit potentior,
Vtrique melius fuerit, & prolixius.

Agitabat quidam equum & asinum onustos sarcinas. Deficiente autem in itinere asino, & petente ab equo, ut aliqua parte oneris se leuaret, si se viuum aspicere vellet, repudiauit equus preces illius. Paulo igitur post fatigacione & labore consumtus asinus in via corruit, & efflavit animam. Tum agitator omnes sarcinas, quas asinus portauerat, atque infuper etiam detractam pellem asino, in equum imposuit. Ibi ille deplorans fortunam suam, cum sero iam fastidij peneiret: Me miserum, inquit, qui paruulum onus in me suscipere grauatus fuerim, cum nunc cogar tantum ferre, accedente etiam pelle comitis mei, cuius preces tam superbe contemseram.

Docet fabula, si superiores cum inferioribus operas suas communicent, hoc
solere vtrisque salutare esse. Plutarchus
"Iam in loco quae res erit, ita: o bēs όρφη των
ομβδων ἔλεγε κάμηλων, ἐπικώψω τὴ φορτίου
μὴ βιλουχὶς, ἀλλὰ κάμε, καὶ ταύτα πάντα
μετὰ μικρὸν ὀίσις, ὦ καὶ σωμῆν τελευτᾶσαντος
ἀυτῆς."
TRANABAT ALTIS FLUMINI VULPES VADUM:
SED RIPA IN IPSA, & VDO AQUARUM MARGINE,
VORAGINOSA CRURA DESIGENS LUTO,
MUSCARUM ACUTO OBNOXIA HABIT MORSUI.
QUAM DESTITUTA VULPIS ARUMNAM DOLENS,
QUI FORTÈ EDO DEUENERAT ERINACEUS,
AMANTER ATQÈ SEDULÒ OFFICIUM SUUM,
SI QUA IN RE EAM IUVARE POSSET, OBTULIT.
ATQÈ ADEO, QUANDO ERIPERE TE ISTINC NON QUEO.
Vis, inquit, istas vt abigam muscas tibi,
Quae te exedunt? Minimè, ait illa, gentium:
Nam si ha recedant, quae repleta ac turgida
Non admodum nocere iam nobis queunt,
Alia illicò successerint familicæ,
Quæ reliquû omnem sanguine exsugant mihi.

Qui res nouari, & regna mutari expetunt,
Quid aliud hi, quam maius accersunt malum?

CVM VNA FORTE ITER
facerent vulpes & erinaceus, gloriari illa,
& ostentare ingenij sui calliditatem, & se
plurimarum artium noticia instructam esse,
superbè prædicare, & rogare quid erinaceus sciret. Nihil enim, inquit erinaceus, nisi me in globulum conuoluere. Hoc enimuoerò irridere illa, & contemnendum ducere. Paulò post incidunt in canes, qui
cum omnibus artibus vulpes capiunt & diserpuunt: spinis autem suis tectus & de-
fenfus erinaceus omne periculum euaíst. Vnde & proverbium postea natum, quod
Graeci senario iambico ita protulère:

fabsula narratur contra gloriatores.
Horrenda primum cum leonis esserit
Aspexit ora, pra metu vulpes fere
Animam reliquit: viso eo rursum obuio
Timuit quidem illa, sed minus multo tamen:
Denique datum in conspectum eum iam tertiò,
Contempsit adeò, ut non adire sit modo,
Sed alloqui quog quæsa familiariter.

Quæ terribilia sunt ab insolentia,
Ea reddit assuetudo blanda, & mollia.
QVÆ NUNQVAM LEO-
nem vulpes viderat, cum huic forte oc-
currisset, ita furtur exterrita, vt pene mo-
reretur formidine. Eundem conspicata
iterum, extimuit quidem, sed nequaquam
vt dudum. Tertio illi obuiam facta, tam
firma animo fuit, vt accedere propius &
compellare illum auderet.

Ostendit fabula, etiam grauisima &
difficilima negotia vsu & consuetudine
tractabilia reddi. Itemque hoc, inopina-
ta omnia vehementius animos perturbar-
re consueuisse.
Vulpes esuriens, alta de vite racemos
Pendentes nulla cum prespare arte valeret,
Nec pedibus tantum, aut agili se tollere saltu,
Re infecta abscedens, haec secum. Age define,
dixit,
Immatura vua est, gustus insuavis acerbo.

Consueuere homines, eunetu si qua sinistro
Vota cadunt, ijs se se alienos velle videri.

D s VULPES
Vulpes sublimem vam dependentem de vite conspicata, ad illum subsilia iterum atque iterum, omnes vires corporis adhibens, si forte attingere posset. Tandem defatigata inani labore, discendens ipsa se se quasi consolans: At enim acerbæ nunc etiam, inquit, vulsunt, & ista in primis ausltera, neque si in via reperiatur, videtur tollenda esse.

De ijs fabula dicitur, qui necessitati obsequantur, & libenter abstinent ab ijs, quæ obtinere non possint.
Insedit alta corvus olim quercui,
Rostro rapaci casei frustum tenens:
Quem vastra blando aggressa sic vulpes dolo est:
Quam pulchram auem, quam splendide cultam
Pennis decoris, atque versicoloribus!
(intuor
Salve, inquit, ô generosa: quod si pradita
Cantu suisses, summi eras ales Iouis.
His ille magna induetus in spem gloria,
Cantu indecoro rauca soluit guttura.

Tum
Tum versipellis decidente caseo
Vulpes potita, Corue tu, inquit, omnia
Habes abunde, mente duntaxat cares.

Qui coram in os te laudat, insidias fruit:
Qui laude fleta ducitur, cor non habet.

Sustulerat corvus
alicunde caseum, & cum illo in altam arborem subuolarat. Vulpecula, quæ caseum concupijisset, ita illum adorta callide fertur, cum primum formam & nitorem pennarum, & laudes augurij collaudasset: Planè, inquit, te summi Iouis volucrem esse dicam, si audiero etiam vocem & cantum dignum reliquis virtutibus tuis. Corvus laudibus vulpis inflatus, clamoremedere quām maximum posset. Ita de aperto rostro delapso caseo potita vulpes, irridens illum: Nihil, inquit, tibi deest corue præter cor:

Fabula docet, assentationes & deridentos & comedendos alijs, vt Terentius ait, exponere eos, qui illis delectentur.
Festum in diem profestus insurrexerat,
Odiosa magno propra clamore ingerens:
Quid te, inquit, ignaue esse tandem existimas,
Qui tam otiosè, delicatam, ac splendidiam,
Sine opere, sine labore, vitam ductites,
Sudore parta prodigens meo bona?
Olli renidens leniter festus dies,
Et merito alys, ait, sortis auctorem tue:
Etenim
Etenim quid esses stulte sine me? nam, nisi
Ego festus essem, tu profestus non fores.

Ordo optimatum, plebis haud dubiè est
salus.

CVM FERIIS ALTERCAM

postridianam diem, quæ Græcis est
ostēa, accepimus, quod diceret illas plenas esse
negotij, & cuiusdam molestiæ o
perandorum sacrorum, epulis autem ad
ferias instructis postridie demum homines
placidè & iucundè frui solere. Tum
respondisse ferias aiunt: Ita quidem esse,
vt illa narraret, sed quæsiuisse, vbinam fe
rijs sublatis postridiana futura fit?

Fabula memoratur contra gloriosos &
vanitatem.

Pavo
Regi creando cum comitia auium forent,
Blando petebat pauo prensans ambitu,
Suas opes, suam pulchritudinem
Idtans, & admirandum honorem corporis:
Et iam propè vna mente centuriae alitum
In gratiam pauonis inclinauerant:
Suffragia inhibens cum monedula, Heus tu, ait,
Formosè, si, te rege, nos aquila impetat,
Quo
Quo pacto opem ferre, aut tueri nos putas?
In deligendo rege, multo impensius
Animi bona spectanda sunt, quam corporis.

Cum haberent comitia volucres regi creando, petijt regnum pauo, quod se ob formam eximiam illo dignum prae cunstis esse diceret. Qui cum omnium suffragia latus videretur: Hic tamen rex, inquit monedula, si forte sit factus, & aquilam hostem habuerimns: quidnam opis auxiliijue poterit asserre?

Monet fabula, in principibus legendis non speciem modò, sed etiam virtutem & sapientiam spectari oportere.
Ceruo hinnulus olim filius dixit patri:
Et maior es tu canibus, & velocior,
Et ardua alacri fronte gestas cornua:
Cur ergo, quæso, tam times eos pater?
Cui ceruus, Hac, quæ de me, ait, fili refers,
Sunt vera fæteor: multa nobis contulit
Natura, multis prouida instruxit bonis:
Sed ego latratum canis vbi primum audio:

E

Tum
Tum, vi abdita quadam, in pauorem, & in fugam
Agor, ing. pedibus omne præsidium est mihi.
Timidi & fugacis ingenij qui sunt, eos
Nulla arma, nulla texerint sat mœnia.

HINNUVM CVM CERUOSIC LOCUTUM ALIQUANDO SERUNT: Mi pa-
ter, cum multò fis maior canibus, & pe-
dum his celeritate præstes, præterea cum tibi
sint ardua cornua, quibus à te vim
propullare facile possis, qui fit, vt canes
tantopere metuas? Ibi ceruus ridens, Mi-
nate, vera, inquit, memoras: Mihi tamen,
nescio quo pacto, semper accidit, vt au-
dita canum voce, in fugam statim con-
uertar.

Fabula docet, eos, qui natura formido-
losi sint, nulla cohortatione confirmari
posse.
Serpentem aprico conspicatus in loco
Somno granatum corvus, escam quaeritans
Allapsus, vncus occuparat vnguibus:
Cumque ille vertens se, ingens gyrum colligens
Hunc dente perculisset irritabili;
Moribundus & fiens corvus, En eiusmodi
Reperi lucrum, inquit, quo miser me perdidi.

Infausta multis sunt sua ipsorum lucra.

E 2
CVM
CVM FAME CORVVS PERIRET, NEQUE ESCAM VSpIAM INVENIRET, FORTE CONSPECTVM ANGUVM CONVOLUM & APRICANTEIN RAPIT, QUO REPLICATO & SAUCIANTC CORVVM, IETUS ILLE, O ME MISERUM, INQUIT, CUI EiUSMODI OBLATUM FUERIT COMMODUM, A QUO MIHI INTERITUS IMMITTERTUR.

CASTIGAT FABULA AUAROS, QUIBUS LUCRI CUPIDITAS SÆPE EXITIOSA ESTE COMPERIATUR.
Dvás opima cors alebat alites,
Cygnum, anserem candidum;
Vt ille dulce ferret auribus melos,
At hic obesa viscera
Gula exhiberet. ergo vt hunc hero in cibum
Parare iussus est coquus,
Loco anseris cygnum inscius prabenderat,
Colore falsus alitum.
At ille funus, vt solent cygni, in suum
Suaue carmen ordiens,
Ita agnitus, gravius mortis impia
Solutus est periculo.

Periclus saepe, saepe proximam necem
Rebellit eloquentia.

Pecuniosus quidam,
qui anseres haberet domi, emit & olorem, & inter illos aluit. Audierat enim
suauissimum esse cantum olorimun. Cum
autem vellet ad epulas iugulare nocte
quadam anserem (ideo enim alebantur)
forte cepit olorem, quod tenebrae discrimen
inter hunc & illos fieri nullum
rent. At olor carmen dulcissimum, quod
aiunt illos facere solere, ubi instare mortem
sentiunt, accinit, atque ita cognitus
seruat.

Commendat fabula doctrinam, & in
prinis musica studio, quibus etiam mors
ipsa saepe auertatur.
Puer et Scorpivs.

Captabat agiles forte locustas puer,
Modo hanc, modo illam saltitantem persequeas.
Quas inter atro scorpius viro tumens
Errabat. hunc locustam opinatus puer,
Dextram admouere cepit. ille subrigens
Caudam minacem, seg, ad ictum comparans,
Manum abstine, inquit, insciens: aliter mala
Cogere veras quoq, locustas mittere.

E 4  Tunæ
Tunc ciuitates ruere consueuerunt, vbi Nequeunt probos ab improbis discernere.

Locustas puer captans, in scorpium incidit. Huic ille, Ne, inquit, attigeris me: Nam nisi à me abstineris manum, locustas etiam, quas venatus es, cum dolore & gemitu prœjicies.

Fabula monet, vitandos esse congregatus improborum.
Vir mersa vxoris rapido torrente cadauer
Aduersa quarebat aqua: quem turbam onere
Institit accurrencis, ut quareret amne secundo.
Nequaquam, ille inquit: mea enim dum viueret vxor,
Tam morosa fuit, tam aliorum semper abhorre

Es Mori-
Moribus, ac factis, ut nunc quoque mortua labi
Debeat hanc aliter, quam aduersa fluminis ynda.
Morosae, & discors vel mortua litigat vxor.

Rapiditate torrentis mulier quaedam ablata, aquis submersa erat. Huius cadaver aduerso quarentem amni maritum, prætereuntes hortari, secundo id flumine quæreret. Quibus ille, Minimè verò: quæ enim dum in viuis erat, contrarium semper sequebatur: illam cum morte ingenium mutasse, nunquid mihi persuafero?

Narratur fabula contra morosos & ingenio distorto præditos.
Unanimem quondam serpem anguilla rogavit,
Cur anguillarum generi omnia plena periclis,
Plena dolis hominum atque inimicis fraudibus essent:

(mellus
At tu, inquit, mihi cum similis, cum pene ge-
Catera sibi nullis obnoxius insidiis es;
Securos, dies pacati transigis aui.

Cui
Cui serpens, Nimirum, inquit, quia qui mea turbat
Otia, & infestam mihi vim temerarius afferat,
Non impune reserat, nec inulta iniuria restat.

CvR, INQVIT ANGVIL-
la quondam angui, me captant, te tange-
re nolunt homines, cum & forma tibi
non absimilis sim, & nomine etiam for-
midabilior? Respondit anguis, Quia
me non facilè quisquam sine malo attin-
git suo.

Narratur fabula contra abiectionem &
humilitatem animorum.

Canis
CANIS ET LUPVS.

Canem ante stabuli dormientem ianuam
Lupus irruens cum deuoraturus foret,
Ille eiulans vocesque, flebiles ciens,
Ne se comesset, deprecabatur lupum:
Aut certe, ad, (nam et tenuis alioqui, vt vides,
Macerant) sum) da mihi, obseco, breuem mora:
Domi enim mea cras sunt futura nuptiae,
Vbi, ad affluentes pinguis effectus dapes,
Optimior tibi esca ero, ac iucundior.

Persua-
Persuasus bis, dimisit incolumem canem 
Lupus, reuertens inde post aliquot dies,
Eum, cubantem parte in excelsa domus,
Cum infernè clamans excitauisset, datæ
Fidei admonèbat, atq; pacti fæderis.
Ibi tum ille ridens subdolè, Si me, ô lupe,
Vnquam ante stabulum dormientem inueneris,
Ne nuptias dehinc, inquit, expectaueris.

Quæ quis pericla est passus, hoc luceri
hinc habet:
In posterum vitare vt illa nouerit.

lacebat forte ad 
stabulum dormiens canis, quem oppres-
sum dilaniaturas lupus, mitigatur com-
moditate orationis, & blanditijs promis-
orum. Viden'enum, inquit canis, quàm
hoc tempore extabuerit macie corpus
meum. Nam non diu est, cùm grauiissi-
mo morbo liberari cæpi. Et propè est
tempus dictum nuptijs herilis filij, tum
ego sagina, nitorem pristinum facilè re-
cuperauerio, vt postea lautè de me epula-
turus
turus esse videare. His verbis lupo persuasit, vt in praesentia se amitteret. Post dies aliquot reversus ad idem stabulum lupus, videt canem sub tecto domus iacentem placide acquiescere, quem ad se descendere iubet, & facere promissa. At canis illum deridens, Ego tibi, inquit, lupo, consilium dare volo, ne si posthaec vnquam me ante stabulum sopitum deprehenderis, villas magis nuptias expectes.

Indicat fabula, homines sapientes, si qua forte in re offenderint, aut periculum adierint, non committere, vt se eidem iterum discrimini committant.
CANIS, GALLUS ET VULPES.

Canis, atq. gallus longum iter quondam simul ingressi, opaco iam appetente vespero, Nasti arborem, ubi quiescerent, gallus quidem fastigia alta frondis ascendit domus; Canis excavatum in caudicem se condidit. Cum vero, ut aduentante consueuit die, Cantum edidisset gallus, accurrens et Vulpes, eum rogabat enixissime.

Descen-
Descenderet, suig, faceret copiam:
Gestire se, animal tam canorum & musicum
Amplecti, & osculari, & os agnoscere:
Tum fraude gallus cognita, Cupio tibi,
Quae cung, possum, commodare & obsequi,
Et esse tecum: sed tu, ait, queso hunc prius,
Qui dormit infra, ianitorem suscita,
Fores mihi vt recludat, unde ad te excem.
Vocante vulpe ianitorem, prodiit
Canis; agitam, adortus adversam,
Nil tale veritam, dente laniauit truci.

Qui fraude agit, iure ipse fraude fallitur.

Canis et gallus societate inita vna iter faciebant. Noctu in
agro depræhensi, cum tenebris viam obscurarent, sic acquisescendum statuere, ut
gallus in arboris ramis insideret, inferius
autem in cauam truncum irreperet canis.
Cantante autem suo more gallo, excitata
vulpecula accurrat, atque illum hortatur,
vt descendat: cupere enim se se complecti
F auem
aueum tam grata & suauis voce præditam. Cui respondit gallus: Ianitorem, qui forens pandat, prius suscitandum esse, quâm ipse descendere possit. Stulta vulpecula non prouisa fraude ad arborem accedit propius, & ianitorem quanto potest altissimo gannitu ciet: ergo canis experreclus, subitò in vulpeculam insilòt, & correptram dilaniat.

Docet fabula, vim & injurias inimicorum, quibus ipsi pares esse non valeamus, ad alios potentiores calliditate consilij auertendas esse.
Lasciuentem plurimo ordeo mulum
Quondam hae superba cogitatio incessit.
Ego pulcher, inquit, ego celerrimus cursor,
Patrem habui equum, qui aurata srena mandebat.

Hae ille: sed mox, incidente currrendi
Nec esstitudine, impeditus atque herens,
Ad prima campi spatia restitit lassus;
Asinig, patris est statim recordatus.
Secunda nos fortuna nescios nostris
Facit, sinistra nos met indicat nobis.

Optimus pastus hordei
factus mulus, incitare se ad cursum, &
gloriari de materna origine, quam celeritate
referret. Matrem, inquit, equam habeo,
praestanti celeritate, qua ego non sum in-
ferior. Mox quodam tempore currendi
necessitate illi imposita desatigatus, coepit
paterni generis, & se esse alino procrea-
tum, recordari.

Fabula monet, non superbiendum, si
quem fortuna extulerit altius, neq; prioris
conditionis obluiiscendum: Nam in-
stabilem esse vitam hominum. Monet &
hoc, prouectos ad honores & dignitatem,
humilitatis aut deocoris parentum con-
scientia perturbari animis, vt Euripides
Phaedram loquentem introducit:

Animos virorum fortium quoq. deijcit,
Si patris, aut matris meminerint dedecus.
Asinum querentem quod careret cornibus,
Et simium quod cauda honore, hoc arguit
Sermone talpa: Qui potestis, hanc meam
Miseram intuentes caciatem, haec conqueri?

Aliena si xstimaris infortunia,
Tunc xquiore mente perferes tua.
Memiserum, inquit, & infelicem, asinus, cui nihil natura tribuit, quod vix animanti metuendum esse videatur, atque vtinam cornua illa mihi esset largita. Hæc audiens simia, Non tamen tanta, inquit, turpitudo tua, quanta mea est, quæ nudis viuo natibus, & fine cauda. Cognouerat querelam amborum talpa, vt illo fortè in loco solum egerere cooperat. Fertur autem hæc bestiola solertissimi esse auditus. Prolato igitur capitulo suo: Quid, inquit, querimini, cum sciatis me captum oculis, & sempiternas in tenebras à natura procreatam esse?

Fabula ostendit, eos, qui se infelicissimos esse existimant, comparatione aliorum beatos interdū videri posse. Scripsit perquam elegantem etiam hoc Herodotus: Si omnia omnium mala vnum in acerum congererentur, vt æqualibus partibus factis, quisque vnum secum auferret, arbitrari se futurum neminem, qui non sua referre secum, quam alterius capere mallet.
DVU olim iuuenes coquo asidebant:
Quorum cum rapuisset alter offam
Carnis, obtulit alteri occulendam:
Sed coquo hanc repetente ab ipsis, vti qui
Soli tempore scruti ibi affuissent,
Is, qui habebat eam, inuolasse see, 
Qui inuolare, habere se negabat,
Sanctè per Iouem isterque deierantes.
Quis amaro animo coquus renidens,
Vestro me quidem, ait, potestis aptè
Circumscribere iure peirato:
Deum, cuncta scientem, & intuentem,
Circumscribere fraude non potestis.

**CVM FORTE PROP'TER**
cocum adolescentes duo versuti atque furacesasselissent, occupato coco rebus suis, vnus horum rapuit frustum carnis, & alteri tradidit, qui demisit in sinum. Cocus postquam ad carnes respexit, & abel-se aliquid sensit, qui sciret affuisse præter duos istos neminem, repetere ab illis amissum frustum coepit. At is, qui de altero acceperat, deierare se non abstulisse: qui vero ipse sustulerat, penes se non esse. Cocus intelligere improbos esse & veteratores: Et mihi quidem, inquit, quid factum sit ignoro, verba dare potestis, Deum autem prosectò non falletis.

Deterret fabula à fallacia & fraude sermonis & perierio: nihil enim horum non manifestum Deo est, quamuis forte hominum animaduersionem effugiat.
Impositas prunis cochleas intentus & hæres
Filius agricola circumfuso igne coquebat.
Ille humore graues, & succo obstante calori,
Edebant rauicum tenui stridore sonorem.
Tum puer iridens, O' stulta animantia, dixit;
Nunc canitas, vestra cum flagrant ignis. ades!

Damnantur quæcunque alieno tempore
gunt.
TORREBAT PVER RVSTICUS COCHLEAS, QUIBUS AD PRUNAS STRIDENTIBUS: SCELERATÆ, INQUIT, ANIMANTES, POSTESTIS CANERE, CUM VRANTUR DOMUS VESTRÆ.

 Fabula monet, quæcunque non sint suo tempore, ea esse reprehendenda.

CORNIX
De pulchritudine atq. honore corporis
Hirundine & cornice contendentibus,
Post multa vtring, dicit, ita adversarium
Cornix retudit; Quanti, ait, tandem tua est
Facienda pulchritudo, que prima modò
Aestate floret, præmea, que hyeme quog?

Diuturna fluxis praeferenda sunt bona.

De for-
De formae praestantia certamine orto inter hirundinem & cornicem, cum diu multumque certatum verbis esset, cornix tandem, Quicquid, inquit, formositatis in te sit, vernum hoc solummodo tamen est, at ego etiam hyemae duro.

Monet fabula, firmitatem corporis, forma potiorem habendam.
VISURUS OLM, QUANTI APUD HOMINES FORET
MERCURII, ORA VERSUS IN MORTALIA,
SESE IN TABERNAM CONTULIT STATUARII.
INSPECTA VBI TONANTIS EFFIGIE IOVIS,
QUANTI, ROGAUIT: VTE, DRACHMA, COMPERTIS,
CLAM VILITATEM PATRIS IRRISTIT SUI.
INSPECTA ITEM IUNONIS, ALIQUANTO AMPLIUS
PRETIIUM EIIUS ESTE, QUAM PRIORIS, AUDIT.
POSTREMD
Postremò contemplatus & statuam suam.
Existimansq; se esse longè maximi,
Quod lucra prestet, quod sit interpres deùm.
Pretium indicari petit & su fìsi.
Statuarìus tum dixit: Hacse si emeris,
Et hanc tibi hospes addìtamentum dabo.

Plurunque nihil est, qui ipse se magni
æstimat.

A V E B A T C O G N O S C E R E
Mercurius, quantopere ab hominibus
coleretur. Venit igitur in officinam sta-
tuarij, specie emtoris, & primum Iouis
simulacro conspecto, quanti indicaret, in-
terrogat. Cumque audisset æstimari de-
nario, subridens: At Iunonis hoc quan-
ti: inquit. Aliquantulo pluris, inquit sta-
tuarius, hoc vendo. Quam magno igitur?
inquit Mercurius, faciamus enim
precium. Nummis festertijs, inquit ille,
habeto nouem. Contemplans ò erect reli-
qua, vidit & Mercuriale signum, quod &
ipsum
Sperabat autem carius multo aestimatum illud ire, quippe Mercurij quod esset, nuncij & interpretis Deorum, cuius numen in spe lucrum omnes mortales inuocarent. Tum statuarius: Si tibi, inquit, emmis signis opus est, dabuntur illa duo, de quorum precio percons-tatus es, sesquidenario, & hoc in cumu-llum accedet.

Contra gloriae cupidos fabula dicitur, qui tamen ab alijs non magni fieri consueuerint.
Moriens pater lecto assidentes filios
Admonuit, auri maximam se in vinea
Vim condidisse; proinde post obitum suum
Id excavato penitus eruerent solo.

Hec ille: sed max liberis rogantibus
Vti ederet, qua parte tandem vinea
Aurum lateret, nil locutus amplius,
Desiderati liquit incertos loci.
Illi, peracto protinus busto patris.
Versare duris vineam ligonibus,
Et hic & illic scrobibus effossis humum
Coepere glebas in minutias frangere
Frustra : nihil enim fuerat auri conditum:
Illo subacta sed labore vinea,
Vberrima ditauit hos vindemia.
Tum primus horum : Hic ille nimirum, refert,
Theasaurus est, quem sedulus nobis pater
Moriens reliquit, noster ô fratres labor.

Sua cuique vitæ industria instar est opum.

Rvsticvus vicinvs
morti cum relinquere filiis suis diuitias
non posset, voluit excitare animos illorum ad studium diligentis culture, & in
opere faciundo assiduitatem. Accersit
igitur illos ad se, atque ita loquitur : Mei
filiî, quo in loco res meœ sint videtis. Vo-
bis autem quicquid potui in mea vita
comparsi, idque totum in vinea nostra
querere poteritis. Hæc cum dixisset pau-
lò post moritur senex. At filiî, quod cre-
derent in vinea illum thesaurum alicubi
G abscon-
abscondisse, arreptis ligonibus solum vī-neā vniuersum effodiunt, ac thesaurum quidem inuenēre nullo, terra tamen fodiendo percula, vites vberrium fru-ētum tulere.

Docet fabula, labores & operas, sum-mas diuitias esse. Et est Epicharmeae sententia, labore à Dis hominibus bona ve-nire.
Mos nauigantū est, prisco ab vsū temporē,
vt nauigationīs in solatium
Secum catellos, simiosūe deserant.
Quidam igitur oram forte prēter Atticam
Cum morione nauigabat simio.
Ecce autem atroci concitāta turbine
Maris procella, Sunium circa, Attica
Insigne promontorium, euerit ratem:
Ibi inter alios naufragos & simio

G 2  Natan-
Natante, quidam Delphus accurrens, eum Hominem ratus manu ex propinquo prabita Vndis leuatrum, an cius esset Atticus, Rogavit. ille se esse verd, & nobili Sanè, atq claro genere dixit editum. Cum deinde & in Piræum vna issent simul, Notissimum nauale Atheniensium, Ibi sciscitatus Delphus est ab simio, Nosset ne Piræum? arbitratus simius Eum rogare de homine claro quopiam, Et nosse dixit, & sodalem esse hunc suum. Quam ob vanitatem Delphus ira percitus, Tum deniq illum bestiam agnoscess, truci Salo hauriendum fluctibus re, reddidit.

Qui mentiuntur impudenter, hi suis Refellere ipsi se solent mendacijs.

SOLEBANT QUONDAM mercatores in longinquibus nauigationibus assumere catellas melitæas, aut simiïošos, quorum lusibus tædium nauigandi leuatretur. Quodam igitur Atticam cum simiolo præteruecto, non longë à Sunic promontorio regionis illius, vehementif- fima oritur tempeltas, & inhorrescit ma-

...
re, atq; fluctus tanta vi concitantur, vt nai-
us euerteretur. Disiectis igitur atq; flu-
tantibus omnibus & rebus & hominibus,
nabat in vndis & simius. Hunc conspicu-
tus Delphinus, misertus illius, quod esse
hominem arbitraretur, singulatis autem
amor est erga genus humanum Delphi-
norum, annatat ad simium, et susceptum
euhere ad terram incipit. Iamq; in con-
spectu erat Piræus, ibidemq; nauale Atheni-
nium, cum interrogat Delphinus Si-
mium: An esset ciuis Atheniensis. Qui
cum respondisset, se & esse ciuem Atheni-
ensem, & in ea urbe nobilibus parentibus
procreatum: Amplius ille, an nofactare
posset Piræum, rogat. Tum simius: Op-
trimum ne illum amicum & sumnum, ac
inprimis familiarern, inquit, meum, ratus
de homine Delphinum loqui. Quo tam
impudente mendacio offensus Delphi-
nus, in mare se demersit, & vanum simi-
olum in aquis suffocandum reliquit.
Contra vanitatem & mendacia hæc fab-
ula narratur, quæ spenunero glorio-
sulis non solum detrimento atq; probro,
sec etiam exitio suisse compertum est.
In siccitate & summa aqua penuria,
Rana vagabuntur due,
Sicubi profundis inuenirent vallibus
Alicudi liquoris abditi.
Tandem, reperto puteo aqua pleno, altera
Suadere descensum instigat:
Prudentior sed altera, & consultior,
Si nos eo demittimus.

Et ibi
Et ibi quæs., inquit, vnda nos defecerit; Quomam modo inde exibimus?

Negotiorum iubeo spectari exitum. Ijs, qui inchoare quid volunt.

Incoebant ranunculi duo paludem, qua sideris calore, ut aestate fieri solet, exiccata, reliquis sedibus illis pergebant quæsitum alias. Cumque venissent ad profundum puteum: Hic, inquit vnus, commodè maneboimus, neque facilè alium locum meliorem inuenire poterimus. Cui respondit alter: Place- re & sibi locum, sed arbitrari se, prius quam illæ desilirent considerandum, si quo casu & illæ aquæ recessissent, qua ratione de puteo redituri essent.

Docemur hac fabella, nihil esse omnium rerum imprudenter aggregiendum, sed, vt dici solet, In principio capite, quasi pedes finis contemplari vnumquenque debere.
Ranae duas inter se propinquis sedibus
Aetatem agebant, altera in via obtinens
Parvam lacunam, deum stagnum altera.
Sed in estuosa solis impotentia,
Tum cum aura radiis, orbite fervent rotis.
Admonuit haec vicinam, ut illum deserens
Periculosum planè, & infestum locum,
Domicilium transferret in stagnum suum.
Ilia afferens, sese unica dulcedine

Eius
Eius teneri, vbi egerat vitam, loci,
Migrare renuit: donec illam transiens
Gravis sonante currus obtruiit rota.

Hominum malos plerumq; mors ante occupat,
Quam criminum vitq; pœnitentia.

Ranae dvae vicina
locä incoelebant, altera paludem profun-
dam, altera lacunulam iuxta viam, in qua
modicum aquæ substiterat. Tum illa pa-
ludis inhabitatrix hortari alteram, ad se vt
commigraret, vbi multo tutorem vitam
degere liceret. Haec vero negare se possè
auelli à consueto domicilio atque loco.
Paulò post, nihil metuentem plaustri ro-
tæ, quod illâ ducebatur, contrierunt.
Significat fabula, homines in visu re-
rum futuillium prius fere subuerti, quàm ad
meliora vel aspirare velint, vel peruenire
possint.
AVCEPS ET CASITA.

Alitibus laqueos auceps cum tenderet, alta
Hunc conspicata ab arbore
Quidnam ageret, simplex animi Casita rogo-
Condo, inquit auceps, oppidum. (uit.
Deinde per insidias, procul inter opaca resedit
Dumeta, & vmbras arborum.
Illa, sive verbis habita, vt noua comminus vr-
Consideraret mania

(bu
Acce-
Accedens illuc, laqueis fallacios hasit.
Redeunte tum ad prædam acupe,
Heus, inquit, bone vir, si talem extruxeris vrbem,
"Paucos habebis incolas.
Principum avaritia, cæcaque libidine læsi
Vastantur vrbes ciuibus.

Aviceps laqueos disponebat, & struebat insidias auibus, cuius opera contemplans cassita, quod rei gereretur admirans, accessit proprius, & seiscitatior de homine, quod struat. Respondit ille, se vrbem condere. Atque omnibus perfectis, occultat se intra ramos arborum. Cassita ad nouam vrbem aspi-

ciemdamen celeriter aduolat, & laqueo implicita capitur. Cumque accurrisset a-

ciceps, tristis hæc illi: Si tales vrbes con-

dis, inquit, non facilè multos incolas re-

peries.

Fabula monet, malè coli atque habitari cum oppida, tum domus, in crudelitate & rapinis principum.
Qvidam olim, ut ipse sibi videbatur, catus
Absconditum passerculum manu tenens,
Ad Delphicum prosectus est oraculum,
Hac sciscitatione lusurus Deum:
O' Apollo, passer, quem manu teneo mea,
Dic sedulo, oro, vivus est, an mortuus?
Si Apollo respondisset, illum vivere;
Compressa eum elusurus ipse erat manu.
Statimque prolatus illi mortuum:
Sin mortuum dixisset, ipse dextera
Proferre laxa viuum eum decreuerat.
Sed Apollo prudens, Passer, inquit, hic tuus,
Ut tute vis, & vivus est, & mortuus.

Mortalium tanta est malitia, ut se Deum
Ipsum arbitretur posse circumscribere.

Tentaturus apollinem, Deorum quidam contentor & callidus, per sacerdotem fatidicam illius, in templum venit Dei, ubi omnia pro ritu superstitionis illius apparata essent, occultatum manu sua passerculum cotinens. Cumque ante cortinam, quem τιτοδα Græci vocarunt, astitisset, siccitus est: Viueret ne an mortuum esset, quicquid in manu teneret, ratus se facilè in vtranquè partem datum respondum refutaturum esse. Tum vates de numinis instinctu hæc fertur cecinisse:

Quicquid
Quicquid id est tectum tua quod nunc dextera celat,
Vel viuit, vel iam moritur, nostriq, videbunt
Alter utrum in prolato oculi: sed te penes huius
Arbitrium facti est, & ad hoc mens nostra
recurrit.

Discendum hoc est: In rebus divinis
maxime, sed & erga sapientes non fere
quicumque valere fraudes & astutias improborum.
Comprensuum felis gallum cum tradere ventri
ieiuno vellet, iure vt fecisse videt
Posset, & hanc noxam specie velaret honesti;
Accusavit eum, quod perurgili atq; molesto
Turbaret nocturnam hominum clamore quiete,
Defendente illo, sese virtutatis eorum
Id causa facere, vt moniti aduentantis Eoi
Ad sua quisq; operis studia exercenda redirent.
Hunc rursum in naturahoste, insandoq; sororibus
Concu-
Concubitu, & matris sedum, incestum, vocabat.
Ille excusabat scelus vititate, suam.
Hinc multis dicebat heram ditarier ouis.
Tum feles tandem perfricta fronte: Sed et si
Argumenta tuam defendunt plurima causam;
Impastus tamen, inquit, ego hinc discedere
nolo.

Vim qui inferre parat, cupidus, certusque nocendi,
Frustra illum ratione premas, aut iure
refellas.

FELIX, CAPUTVM GAL-
lum cum vellet videri iure occidisse, accu-
sare illum coepit, primum molestiae
quam afferreret mortalibus, quibus perpet-
tuam noctem obstreperet clamoribus su-
is, & quos acquiescere defatigatos non
pateretur. Hoc cum Gallus defenderet, quod illis hac re vtilem se operam dare
affereret, qui ad necessaria opera eos ex-
citaret, indicaretq; his faciendis tempus
idone-
idoneum: Te tamen, inquit feles, nihilum aliud est animal magis impudicum, qui naturæ legibus confusis, cum matribus & sororibus te commiscees. Hoc ego, inquit Gallus, studio inservio rebus & commodis heri mei, quod plura huic oua parentur. Cum igitur nihilum posset afferre crimen feles, quod in gallo adhærefeceret: Tu licet, inquit, causa non inferior esse videare, mihi tamen esurire in animo non est, atque ita illum iugulat.

Imago hæc est superbia atque crudelitatis. Hæc enim vicia, quicquid dicatur aut fiat, inusu tam vim vrgent, quamuis praetexere si quid fortè possint facinoribus suis, non omittant.
Natura vulpes cœrtem opimam dixit
Pingui testam genere gallinaceo,
Foramen id, quâ transeundum erat sibi,
Cupiebat in penetrando dilatari.
Rursum inde subreptam ore gallinam effeens,
Cum iam imminentem horreret à tergo cane,
Ne se ille posset insequi, ora verat deos,
Vti foramen redderent quàm arctissimum.

Pro
Pro commodis mutare vota homines solent,
Sententiam alterantem nunc spe, nunc metu.

Vulpes Gallinis heri cuiusdam diuitis inhians, foramen per quod cortem genere gallinaceo refer tam subitura erat, ingredienti sibi dilatari expectabant. Paulò post cùm præda potitam insequeretur canis; Deos orare, ut illud ipsum quantum posserent arctando angustius redderent.

Docet fabula in discrimen adductos homines, pro commoditate sua, nunc hæc nunc illa optare.
Starent quadrige cum parata cursui,
Musca aduolans temoni eorum insedereat.
Missae ergo signo, illisque, procurrentibus,
Pulsu rotarum & quadrupedantis vngulae
Pulvevere nubes mota opacuit diem.
Tum in se ipsa musca, gestiens, Dijs magni, ait,
Quantam profundi vim excitaui pulueris!

Ridicu-
Ridiculus est, qui laudis alienae decus
Sibi vindicare gloriando nitetur.

Cum rusticus demes-
fa frumenta, magnno in æstatis calore per
puluerulentam viam plaustro imposita
deueheret ex aruo, confedit musca in ma-
nipulo, atque ita vnæ ad horuem perue-
nit. Cum plaustrum iam staret, et equi ac
vector puluere respersi acquieuissent, pro-
volat musca, ac, Deum immortalem, in-
quit, quantam ego pulueris vim cómovi!

Fabula narratur gloriosæ stulticiæ, et
iis qui, vt ille Thraso, alieno labore par-
tam laudem in se transferunt, et apposi-
tissimè istis scriptorculis magnorum et
doctorum virorum reprehensoribus, qui
sibi aliquid in illis certaminibus, adhæ-
rentes ad excellentiam illorum, videri so-
lent.
CVculum opacis frondium umbries abdutum
Intuita limis pica, & accipitrem rata,
Aëria celeris spacia tranabat suga.
Quam conspicata qua asidebant alites,
Vanum illus terrorem & insanos metus
Cœpere salibus, atque riu prosequi.
Quibus illa, ego riderier vobis, ait,
Malo, quàm amicis ac propinquis slerier.

Fertur
Fertur facilius quod pudet quam quod piget.

Cycvlvm arbori incidentem conspicata pica, accipitremque rata fugiebat. Hanc assidentes auiculae ridere, & inani eius pauori illudere. Tum illa, At mihi irriteri à vobis satius est, inquit, quam à cognatis meis lugeri.

Fabula monet facilius ferri ea, quorum nos pudet, quam quorum peñitet.
Coactus olim cum senatus murium
Deliberaret, sua quo possent modo
Cauere felis surta, & insidias graues:
Decretuit unus, collo ut adversarii
Suspendere ex are tintinnabulum,
Cuius sonum illum adesse persentiscerent.
Probare pro se quisquis consilium; & statim
Cæpere pedibus ire in hanc sententiam.
Tum ab sede surgens unus ex primoribus;

Cui
Cui cana vetulas barba velabat genas, Manu silentium imperans, Mihi quor Probatur, vt cui maxime, hac sententia Sed oro vos, quis, inquit, ex nobis pati Felis auseit aligare tintinnabulum? An quod

Carent periculosa consilia exitu

IN MAGNO CONSILIIS CUNIAE
mures deliberabant, grisi, domoque vestimentis venuntiis sibi cauerent. Hi, precio illorum collo, hoc consilij dedit: tunc massam rearen appendendum esse, hanc obruit terra. ius sonitu adesse hostium, cedem & anim Comprobato ab omnibus belijt. Itaq; illo quoecum vndique iam pemplari diuitias suas, sententiam: quidam, intuitu voluptatem. or, Ut mihi, inquit, quidam qui propo obatur consilium: facere confuenerat, raquis nostrum feliat, aurum defodisse illic Significatur im aurus satiatus aspectu

Sila frustrari ex
Coactus olim cum senatorum humi desoderat:
Deliberaret, seua quo posie inret visere,
Cauere felis surta, & insidio sustulit.
Decreuit unus, collo in aduxit locum,
Suspenderent ex are tintinnabulum vellere:
Cuius sonum illum adesse perserat.
Probare pro se quisque consilium a,
Cæpere pedibus ire in hanc sententiam locum
Tum ab sede surgens unus ex prius muris:

Etenim,
Etenim; vt video, ne tum quidem aurum habe re te,
Aurum cum habebas, iure poteras dicere.
Tam deest auro quod habet, quam quod non habet.

Avarus et pecuniae
magnus amator quidam, agris, domoque sua & supellestili, ac vestimentis venundatis, aurum, quod de precio illorum cogegarat, liquesfactum in vnam massam re-fundit atque redigit, & hanc obruit terra. Quo autem loco aurum, eodem & animum accor suum sebelijt. Itaq: illô quotidie venire, & contemplari digitias suas, & magnam capere intuitu voluptatem. Hoc animaduerso, quidam qui propé operis nescio quid facere consueverat, ratus, id quod erat, aurum desodisse illic hominem, cum avarus satiatus aspectu terræ, qua tegetur aurum, discessisset, accurrît, & eruta terra aurum reperit atque auffert. Mox avarus, vt solebat, reverteratur, cumque vidisset quod interea factum fuerat.
fuerat, lamentari coepit miserabilem in modum, & tenuem vellere capillum, & deos atque homines incusare. Quem prae-
teriens quidam cum cerneret in morore esse maximo, quid acciderit interrogat, & re audita: Heus tu, inquit, ne plora, neue tantopere afflige animum tuum: Nihil e-
nim, vt videatur, damnii fecisti, qui tum et-
am, cum haberis aurum, caruisti auro. Quare nunc repone istum in locum faxi quodpiam, tibiique persuade, ibi condi-
tum esse aurum. Nam nihil prorsus inter-
fiuerit, neque alterum altero maior tibi vsui esse poterit. Neque enim cum adhuc aurum defossum istic esser. & te usurpa-
tur.

Significat tabula, truttra potisideriea, quibus non vtaris. Neque esse fructum iuiciiarum, nisi in harum vsu.
In putem ab alto lapsa vulpes margin,
Iam profundis haurienda aquis erat.
Misera ergo ab aduentante forte illuc lupo,
Supplex petivit, fune demisso extrahi.
Ille otiosi more, querere institit,
Quo lapsa pacto, quo fuisset tempore.
Primo erepe hinc me, dum licet, vulpes ait,
Deinde audies omne ordine ut factum sit.
In re arcta amici ne esse cunctator velis.
Delapsa forte in puteum vulpes, cum iam iam aquis absorbenda esset, lupum forte prætereruntem implorabat, ut demisso fune se retractor heret. At ille obambulando ex ea quæritare, quæ factum sit, ut delabertur. Cui illa: Extrahe me, inquit, prius, tum vero rem omnem tibi detexam ab ultimo initio.

Notat fabula amicos cunctantes, cum in mora est periculum.
Canna et oliva.

De honore firmitatis, atque virium
Canna atque oliva litigantes, inuicem
Grauisimae dixere contumelias.
Atque adeo, Tu ne inepta te prapone re
Audes mihi, aut certare mecum? olua ait:
Ego stipite inconcussa robustissimo,
Telluris in profundo radices ago:
Tu caule lento, tantum olus, summo in solo
Heres; & omni obnuxia aura fluctuas.

Hec
Hac illa cum iactaret insolentius,
Tandem immodestis canna parcens litibus,
Silentium egit, tempus expectans suum.
Ecce autem atroci turbine Eurum impotens
Incubuit aruis: cui cum oliua impruide
Obniteretur, sana proculbuit solo.
At canna cedens vltro, & huc illuc leui
Inflexa declinatione spiritus,
Incolumis & superstes adversaria;
Grauem eius olim visit insolentiam.

Potentiori non reluctari expediat.

DISCEPTABANT DE FORTITUDINE, robore, & constantia olea, seu quercus (nihil enim reserit) & arundo.
Cum autem olea sive quercus arundini exprobraret mobilitatem, & quod ad quamuis illa exiguum auram tremaret, tacuit arundo. Non ita diu post, ingruentibus ventis, & resistente flatibus ipsorum vel olea vel quercu, ab horum illa vi eru-
ta & dissipata fuit, arundo autem sub-
missio.
missione sua integritatem conservauit.

Fabula ostendit, laudandos eos magis esse, qui temporis servire scient, & se non opponant valentioribus, quàm eos, qui cum præstantioribus se & potentioribus rixentur atque contendant.

Significatur & hoc, quod Herodotus scripsit: Numinis hunc esse morem, ut ardua conuellat.
 Pertasa gens asinina duras sarcinas,
 Legationem misit ad summum Iouem,
 Aliquando vt a tam exercita vita sibi
 Tandem quietem, & otium concederet.
 Quibus volens denunciare Iuppiter,
 Fieri id nequire, tum quieturos eos
 Respondit, vbi tantum vniusvs meierent,
 Vti perenne flumen inde existeret.
 Ex illo asini, eum existimantes serio

Hae
Asini perpetuam ponderum & agitationum desatigationem intolerabilem rati, ad Iouem legatos quodam tempore misère oratum, ut sibi ille succurreret, tantisq; à malis liberaret animalia innocentia. Quibus Iuppiter volens ostendere id, quod paterent, fieri non posse, respondit, desituros onera baiulare asinos, cum mingendo fluvium effecissent. Quo audito, quod ex animo & simpliciter hæc Iouem locutum fuisse crederent, decreuerunt, vbicunque asinus minxisse alterum animaduertisset, ibidem & ipse vti mingeret, quod & ab illis obscurari ad hunc vsque diem aiunt.

Vult demonstrare fabula, fatis destinata non tolli.
Canem habuit olim quidam: is illum pastere
Cum vellet, id manu ipse faciebat sua:
Cum vero verberare cum decreuerat,
Sacer suo mandabat illud muneris.
Pertusus eius vita ad extremum canis
Ausgit. Herus huic postea casu obuius
Convicium ingens fecit, oneravit probris,
Et bestiam appellavit ingratissimam:
Quod semper ab se pastus, atq; habitus bene.

Nec
Nec verberatus vnquam, herum tam amabilis
Relinquere inuixisset in animum suum.
Tu tu ipse, tu me verberasti, inquit canis:
Tibi depilatum tergus hoc nuserum, tibi
Accepta refero facta flagris vlcera.
Etenim quod, imperante te, servus tuo
Faciebat, abs te id esse factum existimo.

Aequè est nocens qui mandat, atque is
qui facit.

Canem quidam habens, quò magis ab illo diligereetur, semper cum suis paseebat manibus, ligatumque soluebat. Ligari autem & verberari iubebat à seruo, vt beneficia à se, malescia autem à seruo, in illum viderentur esse collata. Ægrè autem ferens canis se assiduè ligari verberariq; aufugit, & cum increparetur à domino vt ingratus, & tanto rum beneficiorum immemor, qui se fugisset, à quo semper dilectus pastusq; fugisset, ligatus autem verberatusque nunquam, respondit, Quod servus tuo iussu facit à te factum puto.

Hae fabula indicat eos malesfactores habendos, qui malesciorum causa fuère.
Canis ore frustum carnium serens, vado
Transibat annem. cum� contemplans aqua,
Speciem ampliorum carnium illa redderet,
Verum atque certum obsonium de faucibus
Amisit inhis illi imaginario.
Delusus ergo, speg frustratus sua,
O me pecudem, ait, quanta ego imprudentia
Id, quod tenebam, amisi, vt id, quod non erat,
Capta-
Captarem, & umbram corpori amens pretuli!

Ne incerta certis anteponantur, veto.

Ferebat canis secundum flumen decurrens raptum alicunde carnis frustum, cuius imago cum in aquis appareret, canis auidus illam, quasi alterum frustum vndis innatans, appetit, sed dum pandit rictum, vt assumat, id quod tenuerat, amittit.

Fabula docet, auariciam, & infinitas cupiditates detrimentos as esse.
Magnanimum cum segnis aprum rideret asellus,
ille premens iram, sed data mente revidens,
perge, inquit: nam te tua tutum ignavia praestat,
nec tu vnquam tantis potis es me incessere probris.
Tam vili vt digner generosum sanguine dentē.

Nam
Nam quamuis noxam meritus, dignus, male tu.
Nostra indignatamen se huc demittere virtus.

Virtutem ne forte tuam contemptior hostis
Inquinet, vitrices moderare potentior iras.

Obviam factus apro

Fabula duo monet, alterum, ut potentiores veniam interdum dare stulticiæ dictant: alterum ne contra praestantes se stolidè humiliore inferant.

I 5 Pullus
Morbo asinus olim cum laboraret graui,
Vt adesse mortem rumor increbesceret,
Lupus ore dicto accessit illum visere.
Quem pullus asini, qui assidens erat patri,
Per obs frustra ianua rimam agnitum
Admittere intró noluit. sed enim lupus,
Quónam modo se haberet aeger, institit
Rogare. Melius, ille ait, quàm tu velit.
Unce verat fama, asinum iacentem in morbo non procul a morte absesse. Veniunt igitur ad domum, in qua ille decumbebat, canes & lupi, & ostium aperiri, & se intromitti ad visendum ægrotum postulant. Sed asellus paruulus per rimam ianua respondit: Nihil hoc officio opus esse patri tuo, atq; eum melius etiam valere, quam ipsi vellent.

Simulata & fallacia officia hac fabula notantur.
Ouem lupo voranti os in gula haeferat,
Medicam vt necesse fuerit accersi gruem.
Ea pacta pretium, penitus in gulum lupi
Collo suo immisso, os molestum sustulit.
De premio appellante tum lupum grue,
Abi, inquit ille, abi imprudens: sat premij est,
Collum e lupi quod faucibus salum referet.

Hombres mali beneficium se existimant
Illis tribuere, in quos maleficio abstinent.
Inhaeserat os in faucibus lupi, mercede igitur conductit gruem, qui inserto rostro, in rectum suum os de faucibus extrahat. Hoc longitudine colli facile grus effecit. Cum autem mercedem postularet, subridens lupus, & dentibus interfendens: An tibi, inquit, merces parua videtur, quod caput incolum retuleris de lupi faucibus?

Fabula in eos dicitur, qui servati de malis, erga salutis suæ autores ingrati repriuentur.
Recens creatis bestijs diuûm pater,
Quod quæque primum postulanisset, dabat.
Tum cochlea impetrauit, vt suam sibi
Domum liceret ferre iunctam corpori.
Interrogata cur onus tam incommodum
Pro munere expetisset, Hoc incommodi
Erferre, dixit, malo, quàm arbitriï mei
Non esse deuitare vicinos malos.

Vicini-
Vicinitas mala instar infortunij est.

Cum Iupiter ab exordio mundi, singulis animalibus munera quae petissent, elargiretur, Cochlea ab eo petijt, ut domum suam posset circumferre. Interrogata a Ioue, quare tale ab eo munus expresseret, quod illi graue & molestum futurum erat: Malo, inquit, tam graue onus perpetuum ferre, quae, cum mihi libuerit, malum vicinum non posse vitare.

Fabula indicat, malorum vicinitatem omni incommodo fugiendam.
Satyrus atque homo fuerunt olim amici maximi:
Quorum amorem, gratiam, casus hic scidit repens.
Sauiente aliquando bruma, cum manus gelidas homo
Crebrò ad os suum admoueret, calidum agens anhelitum,

Satyrus
Satyrus aspirationis causam ab illo quaerite.
Frigidas, respondit ille, sic calefacio manus.
Postea, canante utroque, vt sape consuenerant, simul,
Fortè cum venisset illuc serculum ferruentius,
Atque homo afflauisset offe quam sibi desumserat,
Denuò causam rogatus huius afflatus sui,
Hoc modo refrigerauit, dixit, escam fersudam.
Satyrus hic ira incitatus, Dehinc, ait, tecum mihi
Nulla consuetudo fuerit, nulla amicitia fides,
Qui mihi vno eodem, fundis ore calidum & frigidum.

Quem bilinguem nosli, amicum ne tibi hunc adsciscito.

Satyrus quidam cum vehementer algeret, hyberno gelu supra modum sœuiente, à rustico quodam inducatus est in hospitium. Admiratus autem cur homo inflaret in manus ori admotas, rogauit cur ita faceret. Is respondet: Vt frigidas

Notantur bilingues, qui eundem modò laudant, modò vituperant.
Mvrium vis magna in vnis eum agebat edibus:
Qui videntes felis astu se indies absunier,
Hoc suis coepererebus remedy, vt excelsissimam
Aedium partem tenerent hosti inaccessam suo.
Quod salubre constitutur muribus servantibus,
Hunc vicissim excogitavitt callidus feles dolu,
Vt tigillo prominenti pariete ex domestico,
Applicans pedes supinos, capite deorsum pendulo,
Mortuum simularet. hunc sic pendulum vnus murium
Tecto ab alto conspicatus, Nec si, ait, tam mortuum
Te viderem, vt follis ex te fieret, vnquam siderem.

Qui cauet ne decipiatur, vix cauet, cum etiam cauet:
Etiam cum causis ratus est, saepe is causor captus est.

IN DOMO QUADAM MAGNA copia murium diversabatur. Hoc felle cum comperisset, eodem se contulit,& venatione atq; captura musculorum bene aliquantisper visitavit. Cum autem mures animaduerterent, suum numerum quotidie fieri minorem, & quod a fele consumerentur, statuerunt se intra suas cauer
nulas & ijs in locis continere, in quæ persuenire illa non posset. Feles cum mures non
non magis, ut soliti fuerant, procurrere videret, statuit, fraudem elicere, sed quasi mortua esset, de clauo quodam suspendit. Quam conspicatus forte desuper musculus: Heus tu, inquit, si te in sacculum conversum esse sciam, nunquam tamen commissurus sim, ut ad te propriis accedam.

Docet fabula, prudentes non pati se iterum improborum dolis falli, ubi illorum fraudes semel fuerint experti.
Vulpes, & aquila amore iuneta mutuo,
Vt amicitia adolesceret vicinia,
Habitare decreuere iunetis sedibus.
Et hæc quidem locauit alta in arbole
Nidum; illa verò in concavo eius caudice.
Ita deinde status vtræg edidit suos.
Sed enim, prosecta vulpe quondam ad pabulu,
Aquila fame incitata, nido deuolans
In lustra vulpis illius natos sibi.
Suis dulem retulit pullis cibum.
Reuersa vulpes, fœditate cognita
Rei, atque rupti indignitate fœderis,
Quantum doloris atque lucis ceperit,
Quam impotenti incendio irarum arserit.
Reputare quis de suo sensu potest.
Nec vero acerba tam suorum liberum
Dolebat illa morte, quam quod aliti,
Terrestris ipsa, non videbatur ferè
Vnumquam nocere posse, nec par reddere.
Quod ergo misera poterat, illud scilicet
Faciebat, ut superbam in aduersariam
Probra atque inanes rabida iactaret minas.
Sed non diu est latata ruptrix foederis
Sua insolenti iniuria: nam rusticis
Capella in agro fortè sacrificantibus,
Illa aduolans frustum inuoluit carnium,
Cui carbo candens e foco sacro haserat:
Quod cum intulisset nido, is occultum aridus
Concepit ignem: dein coorto commodum
Vento excitata flamma in aqula filios
Teneros adhuc & inuolucrem sauiet:
Quos vestulatos decidentes arbore,
Speciante matre, & flente natorium vicem,
Duplici vorauit lata vulpes gaudio.
Qui tenuem amicum ludit, huic si humanitas
Impunè fuerit, imminet vindex Deus.

Inquit quodam tempore societatem Aquila cum Vulpe, quæ
vit viu familiaritatis confirmaretur, etiam
nidos illis vicinos habere visum. Et aquila
quidem suum in arbores fixit procul, ut
vulpes propinquas arbustulas occupauit.
Accidit forte, ut paruulis suis reliquis do-
mi, vulpes ad quærendum pastum exirent:
aquila, cui eo die non fuisset praeda obla-
ta, esuriens vna cum pullis suis, arreptos
catsulos necessariæ vulpis in suum nidum
deportat, & illis sece ac suos exaturat. Re-
uersa paulo post vulpes, ubi rem gestam
cognouit, incredibili dolore affecta fuit,
cum quorum interitum ferret iniquissi-
mè, tum hoc illam exacerbabat, & ita de-
spectam se ab aquila, & vindicandæ tantæ
injuriae nullam sibi viam apertam esse. Fa-
cile enim intelligebatur, celeritate illam atq;
viribus longè praestare. Fecit igitur quod
concedebatur, ut obsequeretur animo
suo,
suō, & propter arborēm assīstēns, male-
dictis & convicijās non magis iam necessa-
riam suam, sed hostem capiālem infectāta,
Deos ad tam indigni facinoris vltionem
aduocāvit. Aquīla desuper hāc ridere, &
illam contemnere. Non diu autem post
hāc, cum fortē eo in loco serīā essent ru-
sticānē, & exta maestāti pecoris adoloren-
tur, aduolāvit aquīla, vt consueuerat, ad
exta, quā dum rāpit, adhāstit de fawilla &
carbonibus aliquid, quo in nidum vnā
cum illis delatō, & fortē vento exortō,
materia quā nidus congestus fuerat flam-
ma concepta exarsīt, cum q; illa incendio
dissiparetur, delapsī sunt & pullī aquīlē in
terram semiuistī, quos tun vulpes inspe-
ctānte aquīla in sua dumeta auferens, in
magna laeticia vindictāe deuorāvit.

Fabula hāc docet, perfidos & scelera-
tos, quamuis injuriās & vim potentia sua
aliquantisper defendant, numinis tamen
animaduersionem & vltionem euadere
non solere: secundum Horatianum hoc:

Rarō antecedentem scelestum
Deseruit pede pæna claudio.

K 5 VVLPES.
Compresa laqueo in sepe vulpes abdito,
Implexam in euadendo caudam perdidit.
Id ei molestia, ac pudori tanto erat,
Vt sibi esse vitam acerbam duceret.
Tandem hoc remedy excogitavit, ceteris
Vt vulpibus suaderet, vt caudas sibi,
Onus molestum, incommunum, abscederent:
Ita publico dedecore tectum iri suum.
Ergo aduocata concione vulpium,

Hortari
Hortari ad id vehementer illas institit.
Cui tum renidens vna de popularibus,
An tu, quia istud expedit soror tibi,
Iccirco, ait, das cateris hoc consilij?

In publicis deliberationibus
Pleriq; tantum commodis suis student.

ELAPSA VVLPES DE
laqueo, sed mutila, nam caudam amiseral,
on viuendum in tanta deformitate sibi
esse existimans, coepit in commune suade-
re omnibus, vt & ipsæ præcidi caudas sibi
paterentur : cupiebat enim in turba & so-
cietae turpitudinis suum vicium quasi oc-
cultare. Quid enim, inquit, has & indeco-
ras, & superuacaneum onus gestamus, vel
potius attrahentes defatigamur ? Aut cui-
nam, obscreo, rei vtiles sunt, nisi forte ver-
rendum solum conduximus ? Parantem
dicere plura, vna de multitudine iuuencu-
la fertur interpellasse his verbis : Heus tu,
mea matercula, num fueras hoc suafura
etiam,
etiam, si non tibi emolumento futurum esse sperares?

Significat fabula, neque aliorum comoda deliberationibus malorum proposita esse, neque libenter homines ea consilia admittere, quae non eorum, quibus dantur, comoda spectare atque procurare videantur.
Pròpter annem ligna cadens, cùm securim rusticus
Fortè lapsam perdidisset in profundo gurgite,
Lacrymans suum dolere cēpit infortunium:
Cui benignam opem misertus obtulit Cyllenius,
Et statim viratus, imo ab vsq̄s fundo fluminis
Auream effereō securim, num eius esset, quasīt.
Ille enim uero negauit: proinde rursus quereret.

Tum
Tú Deus tuens alti stagna in annis infima,
Alteram emersus inde proferens argenteam.
Id quod antè sciscitatus, id quod antea audiet:
Ferream demum securim sedulo expiscatus est;
Quam recepit ille latus, atque gratias agens.
At Deus, viri probata integritate simplicis,
Auream huic, argenteam muneri vtrò tradidit.

Qua suis cù deinde amicis retulisset rusticus,
Unus ex üs cogitauit per dolum dietare se:
Atque eundemmet profectus in locum, quod fecerat
Fortuitò homo ille simplex vt securim amittet.
Id suapte sponte fecit ipse per fallacias.
Huic item Deus quereni de securi perdita,
Atque flenti & eiulanti se repertorem offerens.
Cum securim in amne mersus extulisset aureà,
Háccine est tua amice? dixit. tum ille totus gestiens,
Hac mea ipsa, ait, profectò est: hæc mea ipsa ipsissima.
Hanc Deus tantam perosus hominis impudentiam,
Tradere auream securim non recusauit modò,
Ferream sed reddere illi propriam eius noluit.

Qui
Qui bonum colunt & æquum, sæpe ditat hos Deus:
Fraudulentos improbosque sæpe contra pauperat.

Cædebat quidam ligna iuxta fluuium, cui cum inter opus excidisset fortæ securis, in flumen delata & demersa fuit. Tum ille inops consilij, in ripa assidens deflere fortunas suas, & lamentari misère. Mercurius vero, qui forte præteriens querelas illius cognouisset, misertus hominis, aquas subigit & attulit securim, non eam quidem, quæ amissa fereat, sed auream, & an hæc esset, quam perdiderisset, interrogauit. Qui cum suam illam esse negaret, extulit alteram argentam: sed ne eam quidem agnoscente signatore. Postremò ferrea attulit, quam legus homo suam esse dixit. Hac probitate delectatus Deus, vniuersas illi secures donat. Ista vt acciderant cúm postea narraret plurimis, vnum in similis eventus spem vocatus, & ipse in præterfluentem securum suam ajuicit, & propter eum mox assidens plorare atq;
atq; lamentari. Huic, ita vt dutum alteri, 
Mercurius se obtulit, & causa lacrimarum 
audita, auream protulit securim, interro-
gans, eane esse, quam delapsam in aquas 
queregetur. Qui cum magno gaudio sta-
tim agnosceret se, & eam esse dixit: At Mer-
curius, mendacem & impudentem homi-
nem auersatus, & se à conspectu illius, & 
auream securim vna secum abstulit, neq;
proiectam in fluvium retulit.

Fabula docet, non minus malis deos 
aduersari, quam prodesse bonis solere. Se-
cundum hoc Sophocleum :

Toui de ơφρονας
Seoi φιλόσοφοι, ἡ τυγχάνει τοὺς ἀνάφως.
Etenim probos
- Amare di solent, & odisse improbos.
FVllonius instaret cum carbonarius olim, 
Viuaret vt secum, atq; habitaret in edibus istis, 
Quonam, ait, ille modo, genere in tam dispa-
re quastus. 
Tecum habitare queam? nam quæ ipse à sor-
dibus alba 
Reddidero, tu rursum atra fuligine tinges. 
Ingenij tibi dissimilis consortia vita.
CONDUXERAT PERQVAM
spaciolas ædes carbonarius, itaq; inuitat
fullonem habitantem angustius, ad se vti
commigret. Negauit fullo sibi hoc facien-
dum, neq; fieri omnino oportere. Quid
enim nobis commercij, inquit, inter nos
esse possit, cum, quæ ego forte eluendo
nitida reddidissem, ea tu fuligine & macu-
lis repleres?

Docet fabula, dissimilia non recte con-
Iungi. Itaq; dicitur & prouerbio veteri,
Pares cum paribus facile congregari.
Quidam à peregrinatione longinquae
Domum reversus, multa strenue facta
Ab se in peregrinatione iactabat.
Inter qua, eum saltasse se Rhodi saltum,
Quem aquire nullus ex ea urbe quinisset:
Huiusdr, testes facti habere se multos
Sanès graues idoneos, dicebat.
Cui tum ex corona quidam, Amice, quid testes
Adducis, inquit, cùm probare re possís?

L 2
Nam
Nam si vtique verum est, quod refers; idem
nobis
Res ipsa faciat : en Rhodus tibi, en saltus.

Vbi rebus opus est, verba inaniter iactes.

Reversus in patriam quidam suam, unde aliquot annis abfuerat, in omnibus coetibus gloriatbatur, & iactabat sermone præclara facinora sua: atq; se in insula Rhodo saltando signum fixisse, quod nemo omnium qui adessent aequi potuisset. Huius se habere testes uniuersos Rhodientes aiebat. Tum unus de circulo : Heus tu, inquit, si vera praedicas, hoc esse loco Rhodum putat, & hic saltum istum edito.

Excelsam vulpes sepem conscenderat horti:
unde gradu instabili, & titubante per arduam
planta,
Apprendit casura rubum, ille insefus acutis
Sentibus incautus pupugit vestigia vulpis.
Quae male multata, & plantas laniata cruentas,
Mensare rubum, probris, incessere cœpit;
Quod sibi, ad eius opè, quæ confugisset in arctis
Rebus.
Rebus, inhumano nocuisset barbarus ausu.
Cui rubus; Immò, ait, imprudens plane ipsa
fuiisti
Me apprendendo, alios omnes qui apprendere
sueui.

Stulti adeo sunt sepe homines, ut rebus
in arctis
Confugiant ad eos, quibus utro lædere
mos est.

In silierat forte in
spinosas vepres vulpecula, cumq; laberet-
ur, sentes apprehendit, in quibus innite-
retur, ab his fauciata, cum cruentis pedi-
bus & magnó dolore: Siccine, inquit, see-
lerate sentes, accipitis supplicem vestram?
Cui sentes responderunt, Valde eam de-
ceptam suisse, quæ vellet se se apprehendere,
cum ipse apprehendere & retinere alia
omnia consueuissent.

Oftendit fabula, stultè facere eos, qui
opem & auxilium ab illis sperent, quibus
insita sit malesaciendi & iniuriarum vo-
luntas.

Vulpes
VULPES ET LARVA.

Mimi ingressa domum vulpes, dum singula rerum
Visendi studio, scene instrumenta revolutit,
Formosi larum simulacrum repperit oris:
Ingens manus sumens, animoque lumine lustrans:
O quam insigne caput, specie quam dixit, honesta,
Sed rationis inops, casseque informe cerebro!

Sordet
In statvarii offici-nam irrepsarat vulpecula, ac contemplan-dò diversi generis & variæ formæ effigi-es, magnam voluptatem capiebat. Inter omnes tamen una muliebris corporis statua inprimis illam delectabat, ad quam & accedere, & sermonem instituere, & blandissimè alludere. Sed statua immobili persistente, vulpes indignata: Quam formosa, inquit, facies, cerebro caret!

Notantur hac fabula splendidi & conspicui, cum corpore, tum fortunis, sed stolidi & veccordes. Et videtur autor huius allusisse ad versum Homericum, Od. 6. de Venere:

οὖν εὖ οἱ καλὲ δυνατὲς ἄτας οὐκ ἐχέθωμος.
Filia pulcra quidem huic est, sed mens de-ficit illam.

Canes
Canis fuit, qui tempore pluvio domi
Se continebat, nec pedem quanquam e limine.
Interrogatus hic ab aequali suo,
Cur id faceret, Ego, inquit, alias feruidas
Perfusus vnde, timeo nunc & frigidam.

Timet innocentem, qui nocentem pertulit.

L 5 Fuit
Fuit olim canis qui, nunquam nisi coelo sereno domum egrediebatur. Sciscitanti igitur causam sodali suo, respondet, Ego feruidaque liquando perfusus vnda, etiam gelidam dehinc formido.

Narratur fabula in cautos suo malo & periculo, quo perterriti, etiam illie, vbi nihil opus est, verentur.
Lippa olim mulier medico persuasit certam
Mercedem pacta est depulsa denig, morbo.
Is caligantem quotiens curaerat agram,
Tempore quo nihil vitæ oculis ea quībat inunctis,
Obvia quaque domo rapiens, exibat onustus.
Iamque exportatis spoliauerat omnibus illam,
Cum bene haberis oculis, solitamque admittere lucem.
Cæperunt. tum demum opera, remedii, sa-lubris
Mercedem medicus cum posceret, illa recusans.
Deterior nunc est visus mibi, quam fuit ante:
Quippe domi congeta prius quam multa vide-bam,
Nunc quocunque oculos verto, nil conspicor,
inquit.

Corruptum multi, atque hominum de
pestore dolent
Offensis sua læpe noili benedicta priora.

LABORANS ANVS EX O-
culis accersit medicum, mercedemq; pa-
cetam, ut sanitate recepta demum persol-
ueret, conuenit. Medicus ofus curatio-
nem, quotidie collirio oculos pelluebat,
& supinam in lectulo cum inunxisset, in
tenebris iacentem relinquebat, asportans
ipse secum quicquid forte reperisset supel-
lectilis, siue vasculum seu vestimentum
mulieris. Quæ cum animaduerteret se spo-
liari,
liari, & iam recuperato visu cerneret vacuam relictam domum sibi, postquam accessit medicus, mercedem postulans promissam, nam & esse illam sanam, & se iudicium nullorum, quibus notus fuisset morbus ipsius, defugere aiebat: Non est ita, inquit, medice. Nam priusquam tuae artis fortunam subirem, conspicabar passim copiosam domi meæ supellectilem: Nunc vero sana, vt ais, nihil prorsus video.

Significatur hac fabula, improbos & veteratores ipsos nonnunquam suis dolis implicari & laedi.
O Litoris asellus serviens, quod pabuli
Quam minimum haberet, quae laboris plurimum
Essent est precatus, ut sibi alium herum daret.
Dedit ille figuram: cui lutum asiduè ferens,
Duros, lateres, tegulas praegravae,
Iniquiore sorte multò quam prius
Agebat: ergò denuo dominum sibi
Mutare vti liceret, orauit Ioüem.

Quo
Quo assentiente, venditus coriarior.
Vbi vero acerbam, luctuosam, & perditam
Miser trahebat vitam, onustus foetidis
Fratrum suorum, affinimum, pellibus.
Tum triste rudens, Ah quam, ait, satius fuit
Seruiere seruitutem heris prioribus.
Hic enim, vt video, vbi me labore occiderit,
Corium quoq, exercere perget mortui.

Mutare dominum, non nisi in peius datur.

Serviens apvd olitorem asinus, cum perpetuis laboribus
fesso pabulum exiguum praebetur, precibus suis Iouem exoruit, vt illo domino
liberatus, ad alterum perueniret. Ita venundatus, nactus est herum figulum. Quo
in seruiBio, cum & luti & valorum oneribus grauaretur, minus sibi viuendum putabat, & multò quàm prius maioribus precibus, vt liberaretur, Iouem fatigabat. Ioue
igitur volente, tertio venijt, addicitus-qué fuit cordoni. Apud quem, cum qua

gere-
gerentur videret: Heu mihi, cum gemitu inquit, quantò priores seruitutes tolerabiliiores erant! Nam ab hoc intelligo etiam pelli meæ periculum imminere.

Fabula ostendit, tum maximè homines veterem fortunam requirere, cum nouam experire coeperint.
CERVVS ET VITIS.

Im venatoru fugeret cum cerua sequentia,
Frondes ramosae subiensi umbrae sunt vitis
Deluit: donec iam descendebatur illis,
Se rata iam tutam defendit, esse periclo,
Ipse sua ausa est morsu exagitare latebras,
Et ibi pratenque audie decerpere frondes.

Quem motum ramorum, agitataque vitea testa
Conversi venatores cum forte viderent,
Illud opinati quod erat, sub fronde latentem

M Esse
Essē serēm, certīs miseram fixēre sāgitīs. Quā moriēns, calidos, animam cum anguine fundēns,
Iure, ait, hoc pātior: nēgēm enim vnquam lædere, quā me
Sēruarat, debēbam, aut tales reddēre grates.

Diūina ingratos homines vēcisēitur ira.

CVM FVGERET CERVA
insequentes venatores, occultuit se sub vi-
te. Venatoribus autem paululum prāter-
gressis, quod putaret se cerua iam esse in
tuto, secura animi carpere pampinos &
mandere cēpit. Quorum motus atq; stre-
pitus venatores convertit, atq; illī, quod
res erat, arbitrati sub vite belstiam aliquam
latere, accurrunt, & visam ceruam iacul-
is confīgunt. Quā moriēns, Meritō, in-
quit, hoc mihi euenit, quā violare non
dubitarim seruatriēm meam.

Docet fabula, vltionem numinis non
effugere eos, qui pro beneficiēs malefācta
repondant.

LATRO
Damnatus morti latro ducebatur acerba,
Digna recepturus schelerata præmia vita.
Cui se in conspectu mater cumæstæ dedisset,
Ingeminas tristi miserandæ voce querelas,
Ille vt eam affari est permissus, et oscula fere,
Maternos morbi in vultus inuasit acuto;
Totaæ fecundit lacerati naribus ora:
Detestari hominem plebs circumfusa, vocare
Immanem parricidam, atrociissima quæq;

M 2

Dicere
Dicere supplicia, et pœnarum exempla mereri. Audite, ille inquit, ciues: nee criminé tanto Indicta causa immeritum damnare velitís. Exitium mihi namque caput, pestis, nefanda, (nis Causa, hæc sola fit: mater mihi causa mali om-Sola fit, fœdeq; huius mihi mortis origo, Iam inde vsg; ab studijs, atq; à puerilib. annis: Tempore quo subreptum æqualis fortè libelli, Rerum ignorant adhuc & honesti nescius, ipsi Exhibui: leta atq; alacri qua fronte renidens, Dulcibus except furtiæam blanditijs rem. Inde alijs porro, atq; alijs per tempora furtis Succedentia græsatus huic scilicet arti, Huic vita generi assueui, cui triste videtis Supplicium, sæuæq; crucis tormenta parari: Quæ facile euidare mihi licuisset, & esse Incolumi, ad mores conuerfa mente probatos, Si me hac materno imperio, flagroq; salubri Peccantem teneris castigauisset in annis.

Exitium natis parit indulgentia patrum.

Itabat in ludvum literarium puer paruulus, atque illic condiscipulis suas tabellas negligentius asser-uantibus, suffurari eas & afferre matri so-lebat.
lebat. Ea pueri sertis delectabatur, tantum aberat vt ob delicta filium suum castigaret. Itaque ille, quod in pueritia facere affectuerat in paruis, grandior in magnis etiam exercere coepit. Deprehensus autem quodam tempore in manifesto furto, & capite damnatus, ad supplicium cum duceretur, valde obscuravit carnificem, vt sibi matris, quam sequi cum lacrymis & eiulatu animaduerterat, compellandæ potestatem faceret: Quare facilè impetrata, os ille, tanquam arcanam quandam orationem habiturus cum matre, ad aurem ipsius applicat, & mordicus hanc arripit. Quod factum non solum matre, sed tota etiam multitudine indignè serente, neque solum vt furi faciente conuicia, sed etiam vt impio, docuit ille, matrem se vt tum vt posset, quæ caussa esset illius exitij & ignominiosæ mortis. Si enim, cum quondam, inquit, ad eam pueriles afferebam tabellas, me castigasset, non processisset eò vsque audaciae, qua nunc ad crucem adiger.

Fabula monet, neglecta delictorum supplicia caussam esse solere, vt illa maiorra sint & cumulatiora.
In populi coetu, medio privata canebat
Vates fata foro, & qua quern, euenti manerent.

Ecce superueniens securus nuncius illi
Exposuit, fures per apertas forte fenestras
Illius penetrasse domum, quae intus erat rem
Asportasse omnem, & vacuos liquisse penates.
Ille gemens, mistog, ciens suspiri a fletu,
Visurus sua damnna, gradu seque inde citato

Prori-
Proripuit. cui tum media de plebe facetus,
Cur tu alijs, inquit, pradicerre fata professus,
Non hae ipse tibi cecinisti instantia damnis?

Qui tibi non sapit, hic sapiens mihi non erit vnumquam.

Divinator in foro
respondebat consulentibus, cum subito
nuncius illi aduenit, patere fores domus
ipsius, neq; intus quicquam reliquum, sed
omnem supellectilem esse direptam. Quo
percussus animo ille exilijt, & curriculo
ad aedes suas contendit. Hunc conspica-
tus festinantem quidam: Heus tu, inquit,
cum alienarum rerum praedictiones pro-
fiterere, cur tuas negligenceas?

Notatur hac fabula iij, qui cum ipsi
perperam viuunt, aliena omnia curare &
corrigere oratione sua non dubitant. Si-
mul & hoc Xenophonteum innuitur,
tes mantis aliquis noli sega yegocyn to melion, e-
autois y' nile segogyn to ethon.
Obscura astrologus graditur dum noctis in umbra
Intentus coelo, & tacite labentibus astra,
Decidit in puteum: casusque afflictus iniquo
Implorabat opem, dionysique hominesque ciebat.
Excitus accessit putei vicinus ad oras
Salsus homo: Et quanam hac tua tam postera, dixit,
Contemplans quidam noctu cœlum & stellas, in fossam, quam ante pedes traductam non viderat, incidit. Tum alius eadem iter faciens, cum de gemitu illius ac oratione, quod acciderat, cognouisset: Optime, inquit, tu qui os in cœlum erigebas, terram potius intueri debueras.

Fabula ostendit, reperiri quosdam, qui futura praedicere non dubitent, cum quæ ante pedes sunt, non videant. Irridetur Thales à Thresia ancilla similiter apud Platonem, quamuis in laudem hoc Philosophi à Platone convurtatur. Sed sic res se habet, vt ille ait:

Credemih, sapere est, non nimium sapere.

M. S. Leo
Confectus senio leo, cum iam querere et victum Venatu, ut quondam iuuenis, non posset, id astu Decreuit facere, atque artes tentare dolosias. Morbum ergo simulans, in opaci faucibus antri Procubuit, gemitusque dedit. cumque vndig, ad æ-Quadrupedes visendi irent; ut protinus illi (grū Quæg, propinquarat, rictu hac inhiante vorabat. Hac demum multis animantibus arte peremptis, Visendi caussa & vulpes accessit ad antrum: Atq; æ vestibulo agrotum clamore salutans,
Quomodo haberet, eum caute officiosa rogavit. Respondente illo, se verò pessimè; camg2
Percunctante, aula cur non penetrare subiret; Suscepit vulpes, Quia me vestigia terrent
Omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum.
Magna mala ex leuibus vitat mens prouida signis.

Leo senio confectus,
cum vires non suppeterent ad victum pa-
randum, callidum coeptit consilium susten-
tandi vitam. Itaque in antro, quasi periculo-
oso morbo correptus, decumbens, quod ad ipsum visendum passim animantes re-
liquæ aduenirent, præhensas illas deuora-
bat. Atq; ita magna bestiarum multitudo-
ne à leone absunta, accedit tandem &
vulpecula ad antrum, & ante illud subsi-
defit, hæsitans atque circumspectans. Tum
leo, quid cesset, cur non adeat ad se, ro-
gat. At illa, id quod Horatius versibus re-
tulit, respondissé furtur:

Qua me vestigia terrent,
Omnia te adversum spectantia, nulla retrorsu.

Fabula docet, prudentes ante pericula
cauere sibi, & ea signa, quibus mala por-
tendantur, notare, & hæc effugere.

Armen-
Per confragosos forte saltus deum
Quaerens iuuencum errabat armentarius.
Quem cum irrepertum, ab aliquo abaelum
crederet,
Hæcum tibi maistare voutt Iuppiter,
Reperire surem si sibi concederes.
Ingressus inde proximam siluam, videt
Iuuencum ibi ab leone lacerari suum.
Tum verò egenus consili, ac tremens metu,
Supplex supinas sustulit cælo manus:
Tibi ingr. inquit, hædum voueram alme Iuppiter,
Se repperissem furem: opimum nunc bouem
Polliceor, eius si manus euasero.

Humana mens, ignara fortis abditæ,
Nocitura læpe pro salubribus petit.

**Bvbulcus amiserat**

vitulum de armento, quod custodire debebat. Tum ille syluas & solitudines omnes obtire, & requirere vitulum. Sed multa opera & labore magnó nequicquam absumto, votum Ioii fecit, se hædum illi cæsurum, si esset hi-bi fur ostensus, qui vitulum rapuisset. Ibi forte delatus in saltum, videt leonem, a quo mandebatur vitulus. Ad cuius conspectum ingenti formidine percitus bubulcus, Magne, inquit, Iuppiter, reperto vituli fure hædum meti bi ex voto debere confiteor, sed nunc opimum bouem a me accipe, & ex illius vi atq; unguibus me eripe.

Fabula monet, esse quosdam leuis animi homines, optantes temerè quæ forte concupiuerint, eaque consecuti cum sint, tum animis angi, & quærere, quomodo amittere possint. Itaque Plato censebat: Nihil a Diis nominatim, sed ea, quæ profutura illi nobis scirent, petenda esse.

Lupus
A RUA cùm ieiunus olim pernagaretur lupus.
Ad tugurium venit, unde vagientem puerculum,
Ungit, matrem comminante, sanè acerbe exaudit;
ille nunc desineret, illum tradituram se lupo.
Serio istac elocutam mulierem ratus lupus,
Iam sibi expectabant obiicicontumacem puerculum.
Multam in horam sic moratus, rursus audit mulierem
Voce blanda, & ad soporem prouocandum tin-nula
Dicere infanti: Bono animo es nate mi dul-cissime:
(bimus.
Nam lupum, si raptor ille huc venerit, macta-
Hic lupus tum deniq.; omni destitutus spe sua,
Tristis in silvas recedens, Prò supreme Iuppiter,
Alia dicunt, alia faciunt hicce mortales, ait.

Esuviens lupus om-nia loca circumiens cibum quærebat: tan-
dem audit intra casam rusticam ploran-
tem puerum, & interminantem matrem,
ni desinat, lupis eum se velle proijcere.
Lupus eo diculo in spem vocatus, habitu-
rum se cibum, totam diem astitit opperi-
en, dum puerum mater proijciat. Sed ve-
speri hæc conciliata puro, eidem abblan-
diens, & assentans: Mi pupule, inquit,
bono animo fis, lupum si venerit obtrun-
cabimus. Tum lupus tristis & deceptus
abiens: In ista, inquit, do-mo aliter lo-
quuntur, aliter sentiunt.

Fabula dicitur in eos, quorum dictis
non respondent facia.

Lapsam
Lapsam ex aëre auem, cui sérō ab vespere nomen,
Cum mustella rapax lanìare insensa pararet,
Hæc vita vsuram supplex, veniamq; pebet.
Olli mustella se parcere posse negante,
Quod cuntís natura inimica volucribus esset,
Ilia implumem alium lactantiaq; vbera pædens,

Atque
Atque ita non volucrem, sed murem se esse professa,
Dimissa est sospes, & aperto reddita caelo.
Hac eade in rapidos paulo post incidit vngues
Alterius mustella: & ab hac quoque mittier orans
Audyt aeternum cum muribus esse duellum
Mustellis, proin spem venia deponeret omnem.
Illa sed ostentans tenues, pennae alitis instar,
Membranas tergo harentes, se se esse volucrem,
Non murem asseruit: dimissaq: rursus in auras,
Sic commutato bis nomine nacta salutem est.

Non vnum semper rationem insistat agendi,
Qui vitare cupit varijs discrimina causas.

Vespertilio delapla in solum, comprehensa fuit a fele. Quæ cum hanc dilaniatura esse videretur, petiit illa suppliciter vitam sibi vt concede-ret. At enim feles hoc facere posse negabat, quæ esset capitalis hostis omnium auium. Tum vespertilio se non auem, sed
murem esse dixit, Ira; demissa fuit. Paulò post capta ab alia fete, similiter petiit sibi miserae vitam relinqui. Ibi felis sibi hoc factu perdifficile esse ait, quæ cum omnibus muribus bellum gereret, vespertilio vero, se murem nequaquam esse affirmare, sed volucrem. Quare iterum periculum eusit, & nomine mutato bis seruata fuit.

Instruit homines fabula ad prudentiam, vt pro tempore & loco mutare consilia discant, omnibus enim propopita conservatione salutis cum dignitate consiunctæ, non idem semper dici, sed idem spectari oportet. Alludunt ad fabulam hanc ea, quæ referuntur à Nonio ex Agathone Varro nis: Quid multa? factus sum vespertilio, neque in muribus planè neque in volucribus sum.
Dentes retusos arbore excuens aper Satagebat: atque hunc fortè prateriens via Vulpes rogavit, cur sine vila pralij Necessitate acuere dentes tenderet. Non abs re ego, inquit ille, sic facio ὑ bona: Nam cum ingravit periculum, & adversarius Ad sanguinis, vitae, discernmen vocat, Haud sanè acuere tuum vacat dentes mihi.

N 2

Ita.
Itaque otii, & securitatis tempore
Arma apparo, stringenda cum vsus venerit.
Paratus animo contra iniqua casuum,
Aut vincet illa, aut fortius certè feret.

VIDENS VVLPECULA
ad truncum roboris acuentem dentes a-
prum, interrogat illum, quo consilio faci-
at, cum nulla vrgeat necessitas, neq; bel-
lim instet. Cui aper respondit: Sibi peric-
culum si fortè adeundum sit, non ocium
tum futurum ad acuendos dentes: ergo se
rectè, dum concedatur tempus, ad euen-
tum pugnæ præparare.

Monet fabula, ad pericula vt nos præ-
paremus.
Gallina cum serpenti sua naevi est,
Ea diligenter sruit, atq. ab iis foetus
Exclusit. id praterolans ea forte
Hirundo conspicata, Cur, ait, demens
Hos alere tendis, qui vbi adoleuerint, abs te,
Tuo q. capite iniuriam auspicabuntur?

Hominem improbum promoris, ipse te euertet.
GALLINA REPERTA OVA
serpentis, coepit studiösè incubando sone
re, vt pullos excluderet. Hoc agentem
conspicata hirundo, stulta, inquit, cur in
hoc foetu educando operam ponis, qui e-
ductus in te primam omnium iniuriosus
est futurus.

Fabula docet, pravitatem non manue-
scere, quantumuis benignè tractetur.
Qvidam hospitem accepturus, huic convivii
Lautum profusis apparabat serculis.
Canis quoque eis, cum suum æqualem canem
Vocasset, in culinam herilem subsequi
Se iussit. is tam splendidas spectans dapes,
Pape, quot, inquit, hic voluptates nouæ!
Quantum repente gaudij oblatum est mihi!
Quam multa video, quam opima fercula!
Quorum omnium iam implebor; & pulchrè satur
Famem vniuerso hoc triduo non sentiam.
Hec cùm ille secum agitaret, & caudam simul
Motaret alacrem ludibundus, utpote
Fauore fidens qui vocatoris sui,
Iam delicatas spe vorauisset dapes;
Coquis hunc repente pedibus arreetum, gauit
Emisit altas per fenestras impetu.
Qui afflictus, atq; perditus, flens, eiulans
Cum abiret inde, huic alius occurrens canis;
Ut operare coenatus esset, quasijt.
Sanè, inquit ille, tam madens, atq; ebrius
Rerertor, ac distentus, ut ne ipsum quidem,
Qua ingressus inde sum, viam animaduertere
rim.

Qui pollicetur cunque de alieno tibi
Benefacere, huic tu, si lapis, ne fidito.

INDOMO QUADAM IN-
gens conuiuuium apparabatur. Inuitat igitur canis domesticus externum, secum vt epule-

Fabula docet, fidelem non habendam iis, qui de aliorum facultatibus beneficos se futuros esse policeantur.
Quadrupedum in coetu cum saltuisset honeste Simius, bunc ille regem dominumQUE crearunt. Tacta sed invidia & sensu lioris iniqui, Vulpes vafra, nuncum instituit peruertere regem. Atq; observatis ad opacum casibus antrum, Huc illum adduxit, tanquam ostenSura repertU Ab se thesaurum, qui lege & moribus ipsi Deberetur vi regi, rerumque potentii. Credulus ille dolis induetus, & arte pelaga, Inconsultius approperans, in vincula seque

Induit
Induit infelix, & opertis casibus habes,
Sero animaduersas fraudes, & perfida vulpis
Consilia incusans. cui vulpes, O bone, dixit,
Tu ne isto malè facio animo, tu sensibus istis
Quadrupedum rex esse audes, sceptrus, potiri?

Offendit commissus honos, quam quis, probandus.

APOD BRVTORVM ANIMALIUM CONCILIUM, simiam ita apposita sale
luit, quod omnium ferè consensu rex statim fuit creatus. At vulpes inuidens ei, viderat carnem laqueo in fouea sitas, illuc
simiam vt duxit, inquit ad eam: Hic thesaurus absconditus est, qui ex lege pertinent ad regem, quare cum tuus ex lege sit, tute ipse capias illum. Simia vulpis suas, illuc temerè accedens, vt se captam laqueo sen sit, vulvem criter accusat, quæ dolose deceperat, Et vulpes haud illepidè ait: Heus stulta, quæ cum fortuna te extulisset, dominari cæteris iam te putabas dignam.

Fabula significat, quod qui temerè quippiam aggregatur, temerè in adversa incidunt, ac vulgo ridiculus fit.
Vulpes, & asinus, societate contracta,
Simul in serarum lustra ire venatum.
Iis cum leo occurrisset, ilicet vulpes,
Tanto in metu periculorum deprensus,
Suas ad artes malitiamque confugit.
Seorsum ab asino nam leone conuenit
Atque impetrata impunitate profiteantur,
Ei tradere astu comparum suum pactam est:

Paulo-
Paulo post, absconditos ibi fortes
Imprudium asinum vasa duxit in casses.
Leo, qui videret pradam eam sibi in tuto,
Prius apprehensam ventre condidit vulpem;
Dein vero ad asinum versus, hunc quoq absunxit.

Inuisus adeo est proditor, graues vt det
Ijs sepe ponaes, unde præmium sperat.

Init amicitiam cum
asino vulpes, atque ita communiter exierere venatum. Cum autem leonem conspectisset vulpecula verita, vt euadere cursu posset, calliditate periculum vitare tentat, & ad leonem accedens paciscitur vitam suam pro asini proditione. Leo tum quidem vulpi vitam promittit: Illa vero in laqueum inducit asinum, in quo captus cum hæreret, neq; ausugere posset, capit prius vulpem leo, atque ita ad deuoran
dum ociosè asinum accedit.

Fabula indicat, quod sociorum suorum proditores sibi etiam ipsi plerunque exitium accersant.

For-
Formica, quæ nunc est, homo fuit quondam.
Agro colendo continenter incumbens;
Nec seclus, silente nocte, surnatibus
Fruges propinquis sape deuehens aruis;
Audig, semper omnia horreo condens.
Abominatus Jupiter, sub humana
Specie ac figura tam nefarium monstrum,
In huius illum membra vertit insecti,
Formica quæ nunc dicitur. sed ut formam

Muta-
Mutavit oris, non refuxit & mores:
Etenim rapinis nunc quoq, arua diuexat:
Et insolentes ex agris agit pradas,
Cupida, & tenax, semperq, parca quasiti.

Eadem manet natura sorte mutata.


Fabula ostendit, naturas prauas immutatas manere in omni formæ varietate.

Asī-
ASINVS ET EQVVS.

Asinvs beatum existimauerat quandam
Equum, quod affluenter ordeo pastus,
Habitusque semper eleganter, & laute,
Cutis nitore, obsetate membrorum,
Curam in se herilem, gratiamque praserret:
Cum ipse interim ne vilibus quidem possit
Paleis famem, & ieiuna viscera implere,
Præsertim iniqua sarcina fatigatus.
Sed enim, cuorto forte bellicco motu,
Cum armis opertum hero insidente vidisset
Equum apparari ad pugnam, & acrier sapa
Calcaribus vexatum in hostium turmas
Agii; unde vulneratus, & graui casu
Collapsus, animam vix trabebat afflictam;
Sententiam mutauit; & suam sortem
Præ eius miseria rursus haud malam duxit.

Periculorum diuitium statum spectans,
Pauperiem, & arctam disce amare fortunam.

Videbaturus asino beatus esse equus, qui tam accuratè & copiose pasceretur, cum sibi ne paleæ quidem post maximam desatigationem abundè præberentur. Fortè autem bello exorto, cum in prælium ab armato equus agere tur, & circumuentus ab hostibus, post multiplices labores pugnæ, tandem saucius collaberetur. Hæc igitur omnia conspicatus asinus, quàm paulò ante fortunatum esse equum censuerat, tam miferum & infelicem tum esse indicabat.

O Docet
Docet fabula, non esse principatus & opes propter splendorem appetendas, sed in consideratione invidiae & discriminum, in quibus principes & opulentìi versantur, boni consulendam tenuem fortunam, & mediocritatem vitæ. Itaque & Plato Vlysis animam elegisse ait vitam hominis privati, & non negociosi, neglectis omnibus alijs, honoribus & opulentia, potentiaque præclaris.
Pastor praebente ab se pedem monedula
Filo alligavit; atq3 eam gnato suo
Puerile qui cum luderet, munus dedit,
Quæ vitam eam pertesa, cum primum fuga
Occasio est oblata, cum vinculo auolans
Se in arborem, suum3, nидum contulit.
Circumvoluto verò ramis vinculo,
Sese expedire ad euolandum non valens,
Cum instare mortem iam videret, Ei mihi,
O 2 Lacry-
Lacrymans, dixit, gemens, quae sat commodam
Heri mei grauata consuetudinem,
Me in ipsa libertate, vitae, exuie.

Incommodorum sepe leuiorum fuga
In calamitates maximas incurritur.

CAPTAM QVIDAM MONEDULAM, alligatam filio deuincto ad pedem illius, donat filiolo suo, cum qua ludere. Illa impatiens humanae consuetudinis, occasionem nacta in siluas aulatat, implicito autem filo arboris ramis, cum iam famae sibi mortiendum intelligeret: Me miseram, inquit, et stolidam auem, quae hominum servitutem fugiens, in mortem & exitium me conicerem.

Fabula indicat, quod homines declinantes mediocria mala, in maxima interdum incurrant.
Hiberna nimbo continente tempestas
Quendam suo deprendit in suburbano,
Is primum ouses, dein comedit & capras:
Postremò tempestate perseverante,
Operarios quòg institit bouses vesci.
Quod vbi canes videre, territi sanè,
Inter quèse clam timore mussantes,
Quantum potest fugiamus, inquit: nà qui
Ne operaris pepercere quidem lobus, 
Nobisne eum putamus esse parsurum?

Caris iniquus, esse cui potest æquus?

In praedio sive urbe
quidam tempestate inclusus, primum quibus macratis vitam sustentavit, mox durante illa, ne ab bobus quidem aratoribus abstinuit. Quæ cum canes fieri viderent, consilium inter se au fugiendi illinc inicrunt, quod non sperare posse viderentur, ibi locorum se tutos futuros, vbi bobus aratoribus non parceretur.

Monet fabula, illos fugiendos inprimis, apud quos ne domestici quidem & necessarij in tuto esse videantur.
Stans in supremo culmine agnus adium
In transeuntem probrá iactabat lupum,
Quacunque in improbam & voraxem bestiam,
Seuam atque sanguinariam dixi quæcunt.
Olli quieta mente subrident lupus,
Non tu mihi maledicos, inquit, ò bone,
Sed iste, quo confidis, excelsus locus.

Aduerstus homines præpotentes, & graues,
Tenuibus animos tempus addit, & locus.
Agnus in domo bene clausa existens, cum lupum ad se venientem perspicit, illum conuitijis & maledictis perseveritur. At lupus inquit ei, No tu, sed locus inaccessibilis mihi conuitia dicit.

Fabula significat, quod locus & tempus faciant timidos persaepe audaces.
Leonis olim pelle asellus indutus
Reliquas quadrupedes territans vagabatur:
Vulpis quoque obsitae insolenter insultans,
Terrere & hanc tentaut: illa qua ignauum
Rudentis eis forter murmur audisset,
Tua, inquit, ista borenda toruitas oris
Graui prosecto me pauore complestet.
Nisi, qui leo esses, te rudente cognossem.
Indoctus idem, atque arrogans, suo semet
Sermone & ignorantiam suam prodit.

Asinus Indutus leonis pelle, superbè obambulabat, & reliquas bestias territabat. Huic obuiam facta vulpecula, quæ fortè illius vocem audierat. Etiam te ego, inquit, metuerem, nisi te rudere volère scirem.

Fabula docet quosdam indoctos alienis sæpe esse admirabiles, priusquam ipsi stuendenticiae suam verbis indicent.
Exulceratus dorsum asellus errabat
Per prata: cuius vulera aduolans corrueus
Tundente rescindebat improbus rostro.
Rudebat ille, saepe labra distorquens:
Crebros gratas calces pra dolore iactabat.
Morsum vulcerum repetente sapis coruo.
Spectaculum sane elegans aeiasoni
Visum, ut profusos solueretur in risus.

Quod
Quod intuens è proxima lupus silua, 
Me miserum, ait, quem si vel eminus tantum 
Vident, acerbè persequentur; huic vero 
Noxam quoq, admittenti amanter arrident.

Asinus pascebat ur 
quodam in prato, huius in exulceratum 
dorsum inuolat corum, & tundit rostro 
fauciam cutem. Tum asinus igitur rudere 
& subsilire, at agitator ridere, præteriens 
autem forte lupus, & hæc cernens, O no-
strum infortunatum genus, inquit, quos 
omnes ad primum conspectum clamori-
bus & armis infectabant! isti autem, cor-
um signifcans, impune licet asini pellem 
pectere, atque insuper etiam arridetur.

Ostendit fabula, improbos & damno-
sos statim esse manifestos cum primum 
apparuerint.
Mercurium ab alto misit olim Iuppiter,
Artificibus medicamen vt mendacij
Miseret, ille diligenter id terens
Ad constitutum mente mensuræ modum,
Circumulit, partem sibi miscuit.
Solus supererat sutor: & medicaminis
Multum etiam erat, quod vniuersum illi Deus
Ipso eebendum præbuit mortario.
Hinc factum, vt omnis mentiatur artifex,
Sed sutor illo in genere præstet omnibus.

Iuppiter Mercuviium iussit opificibus omnibus dare potionem medicatam vanitate. Ille oblitus vnius generis, nescio cuius, miscuit æqualiter mendacium vniuersis. Cum autem recordaretur postea horum, quicquid relictum fuerat, id totum ebibendum prius præteritis præbuit. Ideoq; cum omnes opifices multum mentiantur, aliqui tamen putantur esse vanissimi.

Narratur fabula mendacibus opificibus.
Via in lutosa praegrata hæserat plaustrum,
Mersis ad vsg3, axem rotis.
Nihil hic bubulcus prouidere, nec sese
Opi ferenda accingere:
Tantum sedens, suamq, conquerens sortem,
Magnum inuocabat Herculem.
Cui nube subitus candida Deus, præstū
Fuit, et monere hac institit:
Age, inquit, & tu eniter e ipse per tete.
Arque id, quod in te est, expedi:
Stimulo boues, humerisq; promoue plaustrum.
Tum demum agentem gnauiter
Vocatus adiuuabo, vique coelesti
Humana vota prosequar.

Vigilando, agendo, prouidendo quod possis:
Paratur e coelo favor.

BvBvlcvS ovnsVtm Lignis plaustrum domum agebat, quod cum in lutosa via & salebris haeret & retineretur, coepit ille ociose astans deos deasq; in auxilium aduocare, præq; cæteris, quem maxime propter celebraturn vulgo robur colebat, Herculem. Tum illi se Herculem conspiciendum obtulisse ferunt, & his verbis corripiuisse stolidam ignaviam ipsius:
Rotis manus, ò bubulce, applica, & stimulum bobus admuue, & deorum dein de opem poscito, nisi tu cesses, dix frustra inuocentur. Unde & prouerbium natum:
Manum admuuentes inuocate numina.

Et
Et hoc:
Aliquid & ipse agens fac inuoces deos.

Jupiter & Neptunus, & artibus inclyta Pallas,
Certauere olim, quis eorum pulchrius orbi Quid daret. ergo homine speciosum rector Olympi,
Diua domum, falsa taurum rex edidit vnде.
Tum Momus index accitus, & omnia iussus Contemplarier, atq, aqua perpendere lance:
Is primi in tauro reprehendere cornua capit,
Quod
Quōd fronti bærerent: etenim consultius arma
Acrior unde ictus foret, armaturauisse.
Tum sensum mentem hominis sub pectore
clausam
Carpere: quanto illa melius potuisse vel extra
Constitui, vel per patulam apparere fenestra; 
Vt meditata eius penitus nouisse liceret.
Postremo damnare domum, vitig notare, 
Mobilibus quōd nixa rotis non esset, vt vnā
Cum domino externas proficisci posset in oras, 
Vicinam málem effugio vitare parato.

Damnari, carpique etiam rectissima pos-
sunt.

Nata inter Pallad

dem, Neptunum, & Vulcanum contenti

tone, quis vtilius opus comnonstraret: 
Neptunus taurum, siue, vt alij, equum ve-
lut arationi vesturæque accommodum in 
primis animal in medium statuit: Pallas 
domicilium ostendit, cuius vsus contra 

P 2 

injurias
injurias aēris omnes inferiret: Vulcanus factum hominem pro facile praestantissimo opere exhibuit. Delectus arbiter Momus, præter alia quae carpit, caussatus fuit in hominis opificio præteritos fuisse ab artifice clathros seu funestellas, pectoris parieti inferendos; per quos, ne quid occultum lateret intus, introspici posset.

Fabula docet, nihil in vita mortalium tam numeris omnibus absolutum, tam ducum, tam recte factum ingeniri, quod non innatus Momis quibusdam calumniandi & carpendi morbus conuellat, aut saltem incellat: adeo proclivius fuit seculis omnibus μωμίζειν μυμίζειν, id est, Momum quam minus agere.
Regnum olim oliue detulerunt arbores,
Et valida latè sceptra gentis frondeæ.
Quibus illa, quæ contenta sorte esset sua,
O' amice, ait, meam ne pinguedinem,
Dis atq, hominibus expetitam, deseram,
Vt imperem, regniq, curu macerer?
Ite, oro, & aly sarcinam hanc imponite.
Reiectæ eunt ad sicum: vti regnet, rogant:
Quæ & ipsa, per se lata natuis bonis,
Egóne vt meam dulcedinem, & suauíssimos
Fructus, saporí mellis Híblæi pares,
Angore mutem, quo hic bonos exuberat!
Re rursus infecta hæsitabant arbores
Vitem quoq; statuere tentandum sibi.
Eátum nigranti concolores purpurea
Vias onustos explicans per palmites,
Videtis, inquit, hæs opes, hanc copiam,
Hoc delicatum tot racemorum decus,
Deo vnde, hominibus, humor acceptus fuit?
Hæc dona opima, hæc tanta naturæ bona
Vt desperam, vos estis auctores mihi?
Tum verò me omnes omnium multissimam
Existimariunt arborum, si id fecero,
Quo meipsa perdam, cæteris vt consulam.
Hæc illa: at hæ, iam supplicam tædio
Fessæ, ac labore, Rhæmno honorem deferunt.
Elatus ille regio fastu, ac tumens.
Si rex, ait, sum vester, ad me accédite
Omnes, & vmbra sub mea considite.
Ni id feceritis, rapidus ignis, nemini
Parsurus, ex me erumpat, atq; ipsas quoq;
Excelsiores hauriat Libani cedros.

Alijs præsse optabile ijs tantummodo est,
Libidini seruire qui volunt lux.
Cum coivissent aliquando arbores ad vngendum sibi regé, petebant ab olea, vt regnum in arbores capessaret. Quibus illa respondit, non se reliquitam suam pinguedinem, cum per ipsam & dij honorarentur, & homines, vt arborum negocia capessaret. Tum illæ fœcum cohortari, vt regnum in arbores caperet. Ficus enimuo negare commissu-ram esse, vt relicta tanta sua dulcedine, tamq; suani fructu, arborum negotia capessaret. Tum arbores à vite contendere, vt regnum in arbores susciperet. Sed vitiis negauit se reliquitam multum suum, quo & deos exhilararet, & homines, vt arborum negotia capessaret. Tum vniiuerse arbores à rhamno postularunt, vt in se regnaret. Quibus rhamnus respondit, vt, si se bona fide regem ipsis præfu-turum vngere vellent, accederent, & suæ umbra cósiderent: sin minus, exiret ignis à rhamno, qui Libani cedros combureret.

Narratur hæc fabula contra regnandi cupiditatem, qua ij flagrant maxime, quibus animum explere suum est propósitum.
Bona vniuersa Iuppiter coëgerat
In dolium; id eg sanè opertum sedulo
Mortali amico deinde commendauerat.
Is gestiens, quid intus esset; visere:
Cum operculum amouisset, in coelum icto
Cuncta euolarunt: spes modò bastit in labro:
Hinc in honorum sola defectu omnium
Mortalibus spes alma nunquam deficit.
Quicquid erat bonorum Iupiter in dolium congesserat, idque oculusum probè, curiam quem præ cæteris diligebat, custodiendum dederat. At iste gestiens videre quæ Iupiter intus conuasaisset, remoto incautius operculo, fecit ut vniuersa illa bona auolarent, spe duntaxat residua, quæ labro vasis adhæserat. Hinc igitur mortales in omnium rerum desperatione nunquam spe defici videas.
Simulacrum asellus baiulans argenteum,
Cum id transseuntes flexo adorarent genu,
Sui hoc honoris gratia est fieri ratus.
Iamque insolenti elatus arrogantia,
Nolebat asinus esse, donec aspero
Probè dolatus suisse clunes, audít,
O stulte, non es tu deus, sed fers deum.

Se norit hominem, qui magistratum gerit.
Gestabat impositum
fibi asinus, nescio cuius diui, simulacrum:
hoc cum adoraretur à prætereuntibus, ille
animo elatus, quod se adorari putaret,
quærere de astantibus quisnam esset, neque
enim se asinum esse arbitrari. Tum unus
de illis: Tu quidem, inquit, asinus idem
es, qui semper suisti, sed nunc diui simul-
acris geris.

Instruit principes & potentes fabula ad
moderationem, & vt se, similiter ac reli-
quos homines, esse mortales memine-
rint: Quod autem imperium habeant in
alios, hoc esse non ipsorum proprium,
sed diuinum bonum, vt ait Homerus:
óite τέμνας ἐν δίδενε ἐκβατω, id est, qui re-
gnum acceperint à Deo.
ALES est cassita, sumnum pileata vertice,
In segetibus nidulari sueta, & oua excludere
Fermè in anni tempus illud, filios vt puberes,
Appetente mense, primis instruat volatibus.
Fortè tempestuiora legit hæc quondam sata:
Itaque flauescente segete pulli adhuc implumibus
Egredi materna tecla non valebant artibus.
Igitur ad cibũ parandũ sata prouisciscens foras
Monuit
Monuit hos', si quid viderent, si quid audirent noui,
Sedulò vt renunciare cuncta meminissent sibi.
Ecce dominus segetis illum venit, & gnatum vocans;
Cernis hæc maturuisse, & postulare iam manus;
Proinde cras vbi diurnum fulserit crepusculum,
Ita, ait, rogato amicos mutuam, in messem hanc, opem.
Anxiæ pulli reversæ matri idé ipsum nunciant:
Illa eos esse otiosos, atque seuros iubet:
Non enim messem futuram, dum ille amicus fideret.
Postero die profecta rursus ad pastum alite,
Dominus opperitur illos, quos vocari iusserat:
Sol inardescit: nihil fit: prætò amicus nullus est.
Tum ille gnato, isti amici nostri, ait, sunt desides:
Quin ad affines rogandos, & propinquos perginus,
Tempori cras ad metendum præstò vti nobis sient?
Rursus hoc pulli parenti territi renunciant.

Mater
Mater illos tum quoq̀ esse sine metu & cura
imperat,
Vos modò, inquit, adnotate diligenter omnia,
Quaeò dicentur per illum, quaeò sient denuò.
Alia lux exoritur: ales pabulumum prouolat.
Ille vir bonus propinquos frustra, & affines
monet.
Quos iubens tandem valere, filio edixit suo,
Vt duas desperret illuc luce falcès postera:
Tu tibi vnam sumito, inquit, alteram ipse
sumsero:
Rem geremus Marte nostro, & copiis dome-
sticis.
Hoc vbi rescruit ales, ilicet pullis ait:
Nunc profectò prouidendum est, vos vt alid
transferam:
Nam sèges cras demetetur ista certo certius:
Quando is ipse, cuia res est, illum agendam
suscipit.

Hoc crit tibi argumentum semper in prom-
tu situm,
Nequid expectes amicos, quod tute agere
possies.

Æsopus
ÆSOPVS ICELÆ Phrygia fabulatores, haud imimertis sapiens existimatus est, cum quæ vtilia monitu sui ultraque erant, non seuerè, non imperiose præceptit & censuit, vt Philoporphos mos est: sed festivus delectabilesq; apologistos commentus, res salubriter ac prospicierter animaduersas, in mentes animosq; hominum cum audiendi quadam illecebra induit, velut hæc eius fabula de aiculae nidulo lepidè atq; iucundè præmonet, spem fiduciamq; rerum, quas efficere quis posset, haud quæquam in alio, sed in semetipso habendam. Aicula, inquit, est parua, non men est Cassita, habitat nidulaturq; in segetibus, id ferme temporis, vt appetat messis, pullis iamiam plumentibus: ea Cassita in sementes forte conceberat tempitiuiores, propterea frumentis flavesce-tibus, pulli etiam tunc inuolucres erant. Cum igitur ipsa iret cibum pullis quæsit̄, monet eos, vt si quid ibi rei nouæ fieret dicereturque, animaduerterent, idq; vt si bibi, vbi redissent, nunciarét. Dominus postea segetum illarum filium adolescentem vocat, &, Videsne, inquit, hæc ematuruissfe, & manus iam postulare? Iccirco die cæstino, vbi primum diluculabit, fac amis
cos adeas, & roges veniant, operamq; mutuam dent, & mellem hanc nobis adiuquet. Hæc ille vbi dixit, dispositat: atq; vbi redijt Cassita, pulli trepiduli circumstrepere, orareq; matrem, vt statim iam properet, atque alium in locû se se aportet. Nam dominus, inquiunt, misit, qui amicos rogaret, vti luce oriente veniant & metant. Mater iubet eos a metu oculos esse: Si enim dominus, inquit, mellem ad amicos reijcit, castiino seges non metetur, neq; necesse est hodie vti vos auferam. Die igitur postero mater in pabulum volat, dominus eos rogauerat operitur: sol seruit, & fit nihil, & amici nulli erant. Tum ille rursum ad filium, Amici isti, inquit, magnam in partem cessatores sunt, quin potius imus, & cognatos, affines, vicinosq; nostros oramus, vti adsint eras temporis ad metendum? Itidem hoc pulli pauefæcti matri nunciant. Mater hortatur, vti tum quoq; fine metu ac fine cura sint: cognatos affinesq; nullos ferme tam esse obsequibles, ait, vti ad laborem capefellendum nihil cunctentur, & statim dicto obœdiant. Vos modo, inquit, aduertite, si modo quid de nuo dicetur. Alia luce orta, auis in pastum profecta est: cognati & affines operam, quam

Hoc erit tibi argumentum semper in promptu situm, Ne quid expectes amicos, quod tute agere posis.

Q. Vulpes
Animalium potius imperio leo,
Ea exulare et finibus regni sui,
Honore cauda quae carerent, inuerat.
Pauesa vulpes, ire in exilium parans,
Iam colligebat vasa, cui cum simius,
At regis imperata iam vertens solum,
Non pertinere editum ad illam, diceret,
Quae tantum haberet cauda, ut & superforet.
Verum, inquit illa, dicis; & recte admones;
Sed
Sed quò scio, inter illa, quae cauda carent,
An me leo numerare vel primam velit?

Cui vita sub tyranno, agenda contigit,
Insens licet sit, plecitur sêpe vel nocens.

Imperium in anima
lia adeptus leo, quæcunque caudata non
essent, regni sui finibus vt excederent, e-
dixit. Vulpes igitur hoc mandato territa,
farinulis collectis, parare abitum. Hanc
conspicatus simius, qui dicit regis audi-
ens & ipse solum vertere parabat: Cur,
inquit, exulare sponte tua vis, quæ præ
caeretis caudata, minime edicto regio te-
teri videris? Cui vulpes: Verum tu qui-
dem dicis, inquit: sed quò scis, an me rex
inter ea quæ caudam non habent, vel pri-
manim recensere velit?

Monet hæc fabula à tyrannidis impo-
tentia nemini fatis cautum esse.

Q. 2

RUSTI-
Evndum colendum rusticus quondam ab Ioue
Conduxit aqua parte cum illa fructuum,
Hac lege, vt omnem ad ipsius nutum Deus,
Ad rustici, inquam, iussa summus Iuppiter
Plueret, serena faceret, auras mitteret.
Ita deinde fundus sedulò est pœptus coli:
Sata provenire, & aucta culmis surgere:
Praetante pactas temporum vices Deo:

Et ad
Et ad imperata, nunc citum Faunonis,
Nunc vuidum exibente, nunc sudum æra.
Fut ecce mesus : qua spem hiantu rustici
Vanis aristis steriles elusit seges.
Subrisit, & iacturam eam haud agrè tullit
Qui templææ cœli torquet, & terra sola.
Sed specimen vt prudentia sue daret,
Vides bone, ait, agricola, quid profecerint
Abstæ institutus annus, & culsum solum:
Parente semper me tibi, & semper tua
Omnæææ ad eotæ tempestæatisbus.
Nunc si placet, videamus annum hunc proximi-

Tu arato, tu farrite, tu occato vt soles:
Me sine superne regere, & arbitrio meo
Venter ciere, nubilum & sudum dare:
Mea fæco videas ratio quam prefect tua.
Hæc Jupiter, cui cum annus sulcibus
Anno insequenti versæ ordo temporum
Leco repulcit vacua praenent bosea.
Ex ilio omnis homo Deo prœscribere:
Honig, cuncta, que ille praeflat, consulit.

Conduxerat a Ioce
rusticus agrum quendam colendum; sed

Docet hæc fabula, humani consilij solertiam divina superari prouidentia.
Ægrum leonem quadrupedes inuisere,
Cessante sola vulpe, iam omnes iuerant.
Ibi regis aures credulas nactus lupus
Calumniari & carpere absentem institit:
Quid eam impedire, quid morari, quò minus
Veniret agrum regem & ipsa visere,
Nisi contumacem spiritum, & superbiam,
Qua gloriam de rege contento petat?

Interea
Interea ad ipsa iam perorantis lupi
Extrema fermè verba vulpes adfuit,
Ita vt probè omnem vastra rem conicerit.
Infremuit i ra incensus in vulpem leo :
Quæ se tamen graui ex pauore colligens,
Defensionis impetrato tempore,
Causam suam est exorsa in bunc sententiam :
Generosè rex, quis, inquit, est ex omnibus,
Quicung in bunc coiere regalem specum,
Qui pro salute tam laborarit tua,
Quantum ego?per omnes misera quæ terras iy,
Omnes medentes, fana consului omnia,
Vti remedium quærerem regi meo :
Tandem, reperi. iussa proferre ilícò,
Vt, inquit, inuoluare detracta recens
Et adhuc calente pelle viuentis lupi.
Sanè facile medicamen est, inquit leo :
Lupus ecce ades : viuentem eum deglube.
Quo facto, amaris illa cum facetiüs
Conuersa semiuuum ad aduersarium,
Cur nudum, ait, te in publico video lupe?
An forte fieri vis palæstrita e coquo?
Sic eat, herili quisquis olim gratia
Abuti ad innocentium pestem voleat.

Leonem
Leonem aegrotantem quadrupedum visaabant genera, sola vulpe emanente. Inde ansam arripiens calumniandi lupus apud regem nimis cre dulum, acriter in vulpem inuehebatur; superbia & contemtu summi magistratus eam emanisse causatus. Nondum finem ille criminatingi fecerat, cum derepente vulpes intervenit. Ibi tum fremere leo, & aduentantem toruis adspicere. Vulpecula postquam animum receptisset, facta sibi purgandi potestate: Quis, inquit, o rex, de eorum, qui adsunt, numero, de tua incolumitate æquæ fuit solictus, atque ego? Etenim discurandì hinc inde, ac corrogandi medicos finem non feci pri us, quam morbo remedium perquirerem tuo. Tum ea constellim iussa exponere, quodnam sit illud: Si pelli, inquit, lupinæ o rex recens detractæ, & adhuc calenti, insul te patiâre, procul dubio sanabere. Quid oblat et igitur, inquit rex ministris, quin pellem lupo ocyus deträhitis, si tam facilis medicina inueniri morbo poscit. Itaque cum illi ad imperata regis lupum viuentem degluberent, addans vulpes aduersarium pænè examinem amaru len

Qs 5
ter irridere, eiq; dicere: Quid te nudum hic conspicor, lupe? An ex coquo palæ-frīta factus es?

Narratur hæc fabula contra delatores, qui ad innocentium oppressionem gratia abutuntur magnatum.
Pater senex, & gnatus adolescentulus
Venalem asellum ad proxima urbis nundinas
Nulla grauatam praef se agebant sarcina.
Hos intuentes qui sorte proxime viam
Arabat, irridere cepit rusticus:
Quod, ut tenellos pedagogi heros solent,
Ita ipsi asellum feriatum ducerent,
Alter senex plane, alter adolescentulus.

Actae
Aetate vterque. cui vehicuolo opus foret,
Hæc perpulere obnoxium dictis patrem,
Vti iuberet filium conscendere.
Ecce alius illis obiusus reprehendere
Senem institit, quod obsequens nimis pater
Inuenem atg, validum filium fineret vehi,
Iter ipse pedibus faceret insirmus senex.
Hæc vera visa, hic filio iusso pater
Descendere, ipse insedit vsq, ad transitum
Vici ad viam iacentis. eius incolæ
Notare pro se quisq, coeperunt senem,
Quod adhuc virenti ætate vir, alacer, vigens
Vehetetur ipse; at filium tenellulum,
Per tantum itineris, cogeret pedibus sequi.
Hanc ille tantam sustinere non valens
Inuidiam, aselli clunibus gnatum iubet
Post se inflire, atq, onere duplicato vehi.
Ibi tum viator, fortè misericordia
Commotus asini, Valde, ait, vile hoc tibi est
Animal pater, qui id tam sinistrè perdere
Vasta duorum mole tendis corporum.
His ille tot pugnantibus sententijs
Distrauctus animum, incertus haest consili:
Cum, non inani, non onusto tot modis
Asino per omnes reprehendentum vices,

Sine
Sine lite posset aut querela progresi.
Tandem experiri & hanc quoque placuit viam:
Inter supini ut colligatos indito
Pedes aselli palo, eum ipsi pendulum
Ferrent; ita humeris praegrae atollunt onus.
Tum vero ad illud tam insolens spectaculum
Affusa multitudo commeantium
Risu emoriri, insanum vtrung, dicere,
Vexare salibus, sed magis multo senem.
Tum denique ille ira impotenti percitus,
Pracipitem asellum in maximum malam cruce
Ab aggere alto in proximum flumien dedit.

Plерumq; qui placere se cunctis studet,
Et se ipse laedit, nec satis cuiquam placet.

VENVM IBAT ASINVS,
 quem pater senex vnaq; filius adolescen-
tulus præ se agere, nulla onustum sarcina.
Hos conspicatus qui iuxta viam fundum
araba rusticus, falsè ridere cæpit, quod
neuter asino insidens illum quasi feriatum
ducerent, cum vtriq; opus esset vehiculo.
Id ægrè
mirum quantum concursum videas vulgi cachinnis & probris natum patremque excipientis, atque ipsos asino esse sotolidiores vociferantis. Hic verò ira commotus senex, e collo in flumen deturbare sellum præcipitem.

Notatur hac fabula inane studium & contentio eorum, qui placere se cunctis studem, contra quos memoratur dictum illud Graeci versiculi: "οὐθεν τω οὔτε υδήν υδήν υδήν ὄμωσιν."
Errata typographica
in C. fabulis sic corrigantur.

Pagin. 9. v. à fin. 2. repone xavins. pag. 17. v. 10.
No. pag. 36. v. 2. bosis. pag. 48. v. à fin. 5. habuerimus. pag. 59. v. à fin. 2. Cetera sis, null. pag. 67. v. à fin. 3. necessitudine. pag. 72. v. à fin. 6. ignaro. pag. 91.
v. 6. laesis. pag. 117. v. 2. induxisset. pag. 139. v. 13.
sue. pag. 150. v. à fin. 6. ipse. pag. 152. v. fin. 3. ë. & paulò post èt à Québec. pag. 156. v. 10. delent. pag. 186.
v. 3. illa. pag. 187. v. 11. vbi. pag. 196. v. 7. filo. pag. 206. v. 6. recordarentur. pag. 209. v. à fin. 2.
FABELLÆ
AESCOPICÆ QVAE
DAM NOTIORES, ET
IN SCHOLIS VSITATAE,
partim excerptæ de priori editio-
ne, partim nunc primum
compositæ
A'
Ioachimo Camerario.

Anno M. D. XC.
CVM PRIVILEGIO.
On dubito, beneuole lector, quin in pellegendo fabulas has, quas auctor notiores inscriptit, vulgus scholarum minores appellat, desideraturus sis aliquas, que in prioribus carum editionibus leguntur. Sed non est quod omissione ipsarum offendaris. Cum enim hic omissa, superius Gabrieliis Faërni fabulis suis queg, locis sint subieta, non visum fuit repetitione superuacanea actum agere, quod vetamur proverbio. Tu igitur factum hoc voluntatis recta & officiosa in honam partem accipies, atq. utrarum fabularum lectione, non minus utili, quam iucunda, hilariter & benignè fruériris.
GALLVS REPERTOR VNIonis.


Fabula dicitur, quibus indignis spe fortuna splendorem & bona offert, quae & ipsi sustinere nequeant, & spe etiam infamare soleant.

LVPVS ET AGNVS.

S Tabat supra agnum in ripa fluminis lupos, qui cum vellet, si deuorasset illum, hoc iure secisse videri: Cur tu, inquit, turo vultu & minacibus verbis, sceleste puras vndas inquinas? vt ad me deflueant turbidae. Egone? inquit timens & trepidans agnus, qui infra te altiri, & a quo ad me illa desperuitur. At enim maledicis, inquit lupus, neq; recordare, quam pomenam Obs...

Fabula narratur de impudentia facinosorum.

MVS ET RANA.

MVS ranam inuitarat, cum quæ illa in penum repletum vario genere escarum introduxisset, Miranuncule, inquit, pascere hilariter, & explet praefentibus bonis: nihil enim arbitror te desideraturum omnium, quæ gulae apta habeantur. Rana inclidens tantam felicitatem mun, quem videtur in delicijs summis quotidie vivere, cum ipsa in limo tancercet: cupiens illum perdere, gravum simulat animum verbis, muremq; vicissim ad se inuitat, Sed non, inquit, pari apparatu re excipiam, nostras

...tamen

Hanc fabulam alii ita exponunt, vt narrarent, bellum quodam tempore gessisse murem cum rana, atque suisse insidiatum murem, huius autem insidias repulisse ranam viribus suis. Cum autem vterque in alterum vt hostem intentus, nihil præterea cogitaret aut metueret, inuolasse in bellatores milium, & correpertos ambos illos deuorasse.

Fabula hac subijiciunt atq; monent, non pati
De cane & fruisto carnis.

Ferebat canis secundum flumen &c. vide supra pag. 119.

L eo, iuuenca, ca- pra, ov is.


Hac fabula docemur, ijs, qui potentum consuetudine implicentur, & insolentiam horum serendam esse.

Lupus
Lupus & Grus.

Inhæserat os in faucibus lupi, &c. sup. pag. 125.

Agricola et Angvis.

Epertum anguem frigore penè mortuæm agricola misericordia motus, fouere sinu, & subter alas recondere. Anguis recreatus calore, vires receptit, ac confirmatus, agricola pro merito ipsius summus, letale vulneris inflixit.

Fabula demonstrat eam mercedem, quam rependere pro beneficijs mali consueuere.

Aper & Alin|us.

Obiam factus apro &c. sup. pag. 121.

Dvo myres.

Olim mus ruri genitus & educatus, vrbis alterum murem incolam & habitatorem ad se inuitavit, eumq; deductum in nequaquam splendidum cauem suum, quamuis esset ætate & cura ad rem attention, accipit tamen liberaliter, neq; in sua paupertate quæsitis parcit, sed omnia pro-
mit benignè & liberenter. Apponit igitur hospiti cicer, quod pridem ad festos dies celebrandos & lauiores epulas seposuerat. Substernit illi auenam, vuarumq; ple- rosq.; sed & alios quosdam acinos aridos profert: tum etiam frutula succidæ. Cupiebat enim omni ratione opiparâ cœnam dare hospiti, & varietate vincere singulorum fastidium. Atque hic superbè & contentim arrodere dapes, cum paterfamilias ipse in recenti palea accumbens, farre & lolio pasceretur, & cibos vinctiores magisq.; delicatos relinquueret hospiti. Qui tamen neq; studium, neque voluntatem illius boni consulens: Quæ, inquit, stulte dementia est? vt hæc sola loca siluarum atq; montium incolere in omnium rerum penuria libeat? An non venit in mentem tibi mortalem vitam omnibus animantibus naturam esse largitam in qua, dum durat, si tibi benefacias, tamen esse hoc haud longinquum: Si verò occasionalem istam amisérís, nunquam in morte postea eandem oblatum iri. Quod si te forte miseriæ, & famis, atq; huiusce cultus, & vi- étus asperi poenitet, age in urbe meum te mecum, & ad homines confer, vbi in summa copia degere, & maximis voluptatibus perfrui
persuici possis. Mouere ista animum rustici muris, & mox, imus igitur, inquit. Profecti igitur, cum strenue reptarent, venere tandem ad urbem:

Iamq; ferè medium coeli nox humida metam Contigerat, fusiq; vrbis per mania cuncti Conticuère, sopor fessos complectitur artus:

Cum domum subeunt hominis diuitis, & omnium rerum copia abundantis, in qua manebat urbamus musculus. Atque ibi inductus rusticus in triclinium collocatur super auratos eboratosq; lectulos, qui purpuratis & conclitatis vestibus essent intrati. Ipse de reliquiis, quæ erant variae & multiplices, agitati pridie illius diei convivii, ascerre sedulo bellissima quæq; & ministrare studiös hospiti, vtq; hilarè vestiatur iis, quæ maximè placeant, hortatur. Rusticus inter hæc beatum se putare, & in summa læticia lautiissimis cibis se replete, eamq; vitam expetendum, suam miseram esse praedicat: cum subito fores strepunt, & cardines sonant, hominumq; & canum voces exaudientur. Ibi convivæ

musculi discurrere & trepidare: inprimis autem rusticus, cui, vt externo, omnia essent insueta & ignota, tandem reddito silenti, & turba sedata, tremens toto cor-

Docet fabula, optimum esse, ut quisque sua sorte contentus viuat, neq; splendore fortunæ ad curas & anxiætates occultas, inuitari se patiatur. Hanc Horatius fabulam copiose versibus descripsit, libro 2. Satyra 6. quem locum nos quasi reddere studuimus expositione nostra.

Aquila et Cornix.

Erebat vngulis testudinem aquila, quærostro sæpe frustra tundebat, perfringere enim non poterat. Huic occurrens cornix: Consilio, inquit, opus est hera: non enim vires omnia conficere possunt. Puto enim & te audijisse quod fertur: Consilium est melius, quam vis, cum ligna secatur.

Consilium incolumem seua inter flumina nauem Ventorum, motis pelagis, gubernat in vndis: Consilio celeres superantur in aquore currus. Consilio igitur & ratione tu quoq; poliere

Docet fabula, calliditatem consiliorum munitissima quoq; expugnari.

De Coruo & Vulpe.

Sustulerat coruus alicunde caseum &c. sup. pag. 44.

Leo senex.

Leo confectus senio vix debilia membra trahens, amissis viribus ab animan tribus reliquis non modo contentus, sed vltro etiam appetitus fuit vspq; adeo, vt a sellus etiam inertissima bestia, calce fere miserum non reformidaret. Tum fortunam ille deplorare suam, & meminisse, quantò olim robustissimis quoq; beluis terro-
terrori fuisse, qui nunc ea contumelia consumto robore, afficeretur.

Fabula potentes & honores atque magistratus consecutos hortatur, vt ita se in illis gerendis teneant, ne cùm vel fortuna mutata, vel hi depositi fuerint, aliis ipsi ludibrio sint.

**Asinus et Catulus.**


Docet fabula, ne affectemus ea, quæ natura negauit, neque obtrudamus inuitis officia nostra.

**Leo et Musculus.**

Asciuè discurrentes circum leonem dormientem musculi, vnum ita agitare incursione sua, vt in dorsum bestiae deferretur. Qui à leone captus, deprecari vitam suam, & excusare imprudentiam facti.
facti. Leo etsi erat commotus, ignouit tam men musculo, et tam contentum animalculum inuiolatum dimisit. Paulò post incautius prædam vestigans, in laqueos incidit, quibus atrictus rugitum maximum edidit, ad quem procurrens musculus, cernensque in vinculis eum, qui sibi dudum vitam petenti concessisset, gratiam pro beneficio relaturus, accedit ad lâqueos, et illis corrosis, leone omni periculo liberat.

Docet fabula, et nullius exiguitatem atque impotentiam spernendum, et gratiam beneficijs referendam esse.

Coruus.

Coruus graui morbo &c. sup. p. 29.

HİRŬNDĬ ET AVICULÆ.

CVM linum fereretur, monuit reliquas aulicas hirundo, secum vt eruerent semina, de quibus relietis, exoritura esse herba nocentissima autum generi. Sed hoc illis cum non probaretur, rursus enatam primûm & teneram herbam vt euel lerent, hortatur. Cum vero neq; hoc facere vellent, ipsa de silvis & solitudinibus ad ho-
ad hominem consuetudinem, & in oppida se contulit. Paulò post maturum linum carpitur, & retia nectuntur, & capiuntur auiulae, serò deplorantes neglectionem salutaris consilij.

Fabula ostendit, verum esse, quod dici solet: Qui consilium bonum respuat, eum accersere perniciem sibi.

De Ranis et Iove.


Fabula monet, ne cui fortuna libertatis visum concessit, is feruitutis iugum iuduat.
Milvius et Columba.

Miluij metu accipitrem asciscunt columbae, a quo defenderentur. Accipiter admittus, & quasi contumaces castigans, plus stragis uno die in columbari edidit, quam longo tempore euolantibus dare miluius potuisset.

Indicat fabula, malorum & crudelium patrocinia esse cruenta.

Fvret Canis.

Fvr allatrant, cani, offerebat panem. Cui canis: At nunc ego, inquit, satiatus, cum tu domum nostram compilaere, me silente, unde mihi mox cibum petam, aut quomodo sedabitur fames mea?

Fabula docet, cauendas fraudes fallaciurn, neque facta illorum, sed consilia spectanda esse. Referri & ad illud potest, quod a Iurisconsulitis memoratur:


Scrofa et Lupus.

Acce-
A Ceedens ad scrofam parturientem lupus, obstetricis se munere functurum pollicetur. Cui scrofa, metuens succulis suis, si ederentur lupo præstante: Imò tu obstetricem, inquit, adducito, nam pude-re prohibeor, quo minus in tali re virili ministerio vtar. Atq; ita ablegato lupo, enila numerosum fœtum, in tuto hunc col-locat, & paulò post reuersum lupum de-ridet.

Fallacium iniurias sæpe fallacijs repelli, docetur.

MONS PARTVRIENS.

Mons tumens & ingemiscens, quasi partus instaret, maximos metus & terrores incusserat humano generi, cum subito mus prodijit. Itaq; anxietas homi-num in risus eualit.

Indicat fabula, expectationem singula-rem ad maximas sœpe nugas recidere. De-qua re in proverbio dici Horatianus ver-fus solet:

Parturient montes, nascetur ridiculus mus.

CANIS ET SENEX.

Bona & laudabili opera canis perstre-nui vsus aliquantisisper venator fuerat. Deisci-
Deficientibus autem iam viribus, & debilitatis membris, nihil o secus ille tamen ab hoc alacritatem & cursus pristinos requirebat, & verbis atq; verberibus cessantem vrgebat. Cui canis: Quam cito oblitus meritorum meorum, inquit, ita in me saeuis es, neque mihi prodest quicquam, quod benefecerim, cum facere posse defierim.

Fabula reprehendit hominum prauitatem, in beneficiis obliquescendis. Dicitq; idem, quod versus Homericus: ὅν οὖν ἐξ ἀγαθων ἐπιτηδεῖν εὐγένειαν: Id est, benefacti gratia rara est. Itemque Ouidianum hoc: Nil nisi quod prodest, carum est.

LEPORES ET RANAÆ.

L Epores quondam in conuentu de miseria & fortuna infelice vitæ suæ consequiti, quod & a bestijs illi & ab hominibus impugnarentur: nam & canibus & aquilis, & omnibus propemodum seris carnuior is se se direptioni & prædae esse, tum sibi mortem ultero consciscere velle decreuerunt. Statuebant enim, multo esse latius semel interire, quam sempiterna S formi-
formidine agitari. Itaque reprobata univer-
sis, ad proximam paludem cuncti impetu
maximo ferreabantur, ut in aquis demersi
suffocarentur. Ranae autem, quae forte in
herbis iuxta paludem enatis incubabant,
incusione leporum territae, subito omnes
in paludem se fugientes demiserent. Tum
unus inter lepores, ut reliquis sapiens:
State, inquit, socii, neq; in vos ipsos graue-
us quicquam consulte. Nam nos quoq,
vt videtis, quaedam animantes metuunt,
quas scilicet esse miseriores nobis oportet.

Fabula ostendit, afflictis aliorum mis-
rias solatio esse.

Exponitur autem ab aliis haec aliter,
hoc modo: Excitari sepe periculos anim-
nos, & quid quisq; possit, in discrimine
demum intelligi. Haec narratio est talis:
Territi lepores siluarum strepitu, incita-
tissimo cursu au fugiebant illo de loco, fu-
gentibus obsitit palus, in quam demer-
gerentur trepidae ranae. Tunc unus natu
grandior, Cum tanta, inquit, sit ve-
locitas pedum nostrorum, cur non poti-
us murmura illa siluae contemplimus, quam
metuimus?

LVPS ET HOEDVS.

Exiens

Docet fabula, salutem conservari inuentutis, obsequio & obœdientia parentum & magistrorum.

**De Cervo et Ove.**

Petebat ab ove debitum frumentum ceruus, idq; teste lupo. Ouis territa fatebatur à se deberi illi frumentum, & præfiniri diem passa est, qua persolueret. Ea cum aduenisset, instanti ceruo, vt frumentum curaret sibi afferendum: Quare, inquit ouis, mi cerue, in granarijs diuitum: nam mihi nullum est conditum domi meæ. Promisistin', inquit ceruus, te hoc die redditurum mihi frumentum, confessa debere? Ita factum, inquit ouis, tum pelli metuebam meæ.

Fabula docet, quod vigesimum contratumq; sit, ratum haberinon oportere.

**S 2 Anguis**

Significat fabula, non obliuisci homines, neque deponere odia ac cupiditatem...
tem vindictae, quandiu vestigia extent malorum, quibus affecti fuerint.

VULPES ET CICONIA.

Vulpes ciconiam cum inuitasset, apponit illi iusculum in catillo: hanc ipsa liguriens, hortatur per iocum ciconiam, ipsa quoq; vt vesctatur, & boni consulat, quod appositum sit, praeentiq; copia frustatur. Quid faceret ciconia, quœ se fraudari cibo, derideriq; cerneret? Nihil igitur, inquit, requiro, & curata omnia sunt lautes & abunde. Sed vt gratia tibi referatur, venies ad me quoq; cœnatum perendie. Quid opus est, inquit ludificans vulpecula? Nolo te mea caussa fumtus facere. Cur, inquit illa, tam grauatè? Promitte vero. Fiat, inquit vulpes, et si aliœ vocata est opera. Abit ciconia, & vasculum sibi parat vitreum oblongum, & collo angustiore, in quod opiparas & delicatissimas escas indit, & vulpi, quœ ad cœnæ tempus affuerat, proponit. Tum ipsa glutire bellissimos cibos, iubereq; vulpem edere, & paratis libenter vti. Vulpes se benignitate acceptam videns ea, qua nudius tertius ciconiam ipsa accepisset, Nihil, inquit,
inquit, discedens, queror. Nam qui alios fallere volunt, ipsos quoque falli interdum oportet.

Ostendit fabula, circumuentiones & dolos plœrunque reuerti ad auctores illorum.

VULPES.

IN statuarîj officinam irrepsarat vulpecula, ac contemplando diuersi generis & variæ formæ effigies, magnam voluptatem capiebat. Inter omnes tamen una muliebris corporis statua inprimis illam delectabat, ad quam & accedere & sermonem instituere, & blandissimè allude-re. Sed statua immobili persistente, vulpes indignata: Quam formosa, inquit, facies cerebro caret!

Notantur hac fabula splendidì & cons-picui cum corpore, tum fortunis, sed stolidi & vecordes. Et videtur auctor huius allusisse ad versum Homericum os. 9. de Venere.

Obvix & nullâ sùgaturâ, àtâs in exèbiumos.
Filia pulcra quide huic est, sed mens deficit illâ.

DE CORNICE SUPERBI-
ente aliarum auium pennis.

Corni-
Cornicula collectas pennas de reliquis auibus sibi commodauerat, & super-ba varietate illa, reliquas omnes præse auiculas contemnebat. Tum forte hirundo notata sua penna, aduolans illum au-fert, quo facto & reliqua possea aues que-que suam ademère cornici: ita illa rizum mueit omnibus, furtuuis nudata coloribus, vt ait Horatius.

Significat fabula, commendicatam speciem neque diu diuare, & perleui mo-mento dissipului.

**Musca et Formica.**

Odiosam esse omnibus, contra te flabella
& venena parari. Idem: hoc, media anni
parte durare hanc beatam vitam tuam,
dum sol feruet, hyeme & frigoribus sta-
tim occidere. At ego aestate mediocri la-
bore exerceror, vt hyeme quietam & se-
curam vitam possim degere.

Fabula hoc ait: Qui, quæ vult, dicit, ea,
quæ non vult, audit. Et hoc: Non esse in
paruis commodis, sed sine magnis incom-
modis vitam beatam.

RANA CREPANVS.

Conspicata bouem optimum rana, etiam
se posse exæquare magnitudinem il-
لام, si contractam & rugolam pellem ex-
plicuisset, sperabat. Cum igitur se infla-
ret, rogat suis ranunculus, quàm longè à
bouis mole abesse videatur. Per, inquit
illi, nostra matercula, permultum. Tum
inflaret se illa vehementius, & quæ videa-
tur, rogare iterum. Vbi vnum, vt Horati-
us loquentem fecit, de pullis: Non si te
ruperis, inquit, par eris.

Stulticia reprehenditur eorum, qui aspi-
rant ad non sperandum excellentiam.

Lupus
Lupus & Asinus.
Conspicuum in pasceis &c. sup. pag. 9.
Asinus & Equus.
Videbatur asino &c. sup. pag. 193.
Vespertilio transfuga.

Bellum gerebant bestiae cum volucribus: cumque videretur victoria ad haesese inclinare, vespertilio, quae euentum expectaratur, neque alteri parti adhuc se se applicuerat, cum bestijs conjungitur. Mox fortuna mutata, ut haec est belli varia, vincentibus virtute aquila volucribus, ad aures illa revolat. A quibus, ut transfuga, nudata pennis, ab auium condicet eclusa, et ad nocturnos volatut damnata, poenas dedit perfidiae.

Contra mendaces, et subdolos ac perfidos, haec fabula composita est.

Lupus et Vulpes.

Opisam prædam lupus in antrum congesserat. Accurrunt vulpes, et blanus dè illum

Fabula narratur contra inuidiam, &
docet, malos malè perire.

LV PS ET HIRCVS.

Hircus euaserat lupum insequentem in
rupem, in quam peruenire ille non
possit.
posset. Vbi aliquantis per lupus cum obse-
disset eum, tandem fame depullus, sitien-
tium hirco ad fluvium vicinum descen-
dendi facultatem dedit. In fluvio autem
cornua procerà, & crura leuia contem-
platus hircus, placere sibi, & se incusare,
qui lupum fugisset. Lupus stultum immo-
rantem in fluvio, & aspectantem imagi-
nem suam, clanculum adortus compræ-
hendit, & iam frutra deplorantem suam
vanitatem asportat atq; deuorat.

Contra stulticiam superborum fabula
narratur: Simili quidem illa prorsus sen-
fu, & de ceruo laudante speciem cornu-
um apparentium in aqua, & postea dam-
nante illa, cum fugiendum esset per den-
sam arboribus siluam.

**FELIS.**

Irrepserat in officinam excusoris, seu
felis seu vipera, ibi q; repertam limam
lingere cœpit. Cum q; sauciata de lingua
cruor manaret, gaudens illa euentu, quod
credaret ferrum à se lacerari, non fecit
lingendi finem, donec tota lingua absu-
meretur.

Fabula dicitur contra eos, qui cupidii-
tatibus
tatibus & pertinacia sua seipso damnis afficiunt.

LVPORVM ET OVIVM Pax.

CVm lupil bellum gerebant oves, atq; illis adiutæ auxilio canum, semper pa-
res, sœpe etiam superiores erant: Lupi, vi-
ctoria desperata, ad aues legatos mittunt,
qui pacé petunt. Conditiones ferebantur,
canes lupis vt obsides darentur ab ou-
bus, ipsæ catulos luporum accipierent.
Cum de omnibus conuenisset, pax iuris-
iurandi religione firmatur. Paulo post se-
curis ouibus cum forte vlularent catuli
luporum, illi in miseræs & destitutas om-
ni ope, quasi violatrices pacis, qui iniuria
obsides acceptos affecissent, irruunt, &
ita prius, impune illas rapiunt atq; vorant.
Monet fabula, vt eos, à quibus defen-
di nos scimus, diligenter colere velimus.

SECVRIS ET LIGNA.

Factæ securi petit à silua manubrium li-
gnator, silua ad eum vsum dedit stipi-
tem oleastri. Tum instructa ad cædendum
securi, siluam lignator populari, & arbo-
res
res truncare. Ibi furtur fraxino dixisse quercus: Feramus æquo animo, soror, malum, quod ipsæ nobis accersiuismus. Fabula monet, ne armemus contra nos hostes nostros.

**Venter et Membra.**


Fabula narratur contra seditionem & contra societatis violationem, exposita elegantar à Liuio.

**Simius et Vulpes.**

Mea vulpecula, inquit Simius, da mi-hi de caudâ tua, tam grandi & onero sa tibi, portiunculam, qua tegâ patentes nates. Quàm grandi? inquit vulpes. Quod si illam esset necesse plautro post me subuehi, tu tamen nunquam vno huius pilo vestitior fieres.

Fabula hæc malignitate locupletû notat.

Ceruus
Exagitatus à canibus ad boues confugit ceruus, orans ut se tegere velit, & apud se delitescere patiantur. Non repudiand preces illius boues, sed moment, ut de tutioribus latebris sibi prospicer e velit, aiantq; vereri se, ne in stabulo depræhendatur. Omne se periculum subitum affirmantem recipiunt, & fæno atq; stramine obruunt. Aduenit paulo post villicus, & negligent er ad boues respicit atq; abit. Lætus ceruus, se omne discernmen euitasse sperat, sed cognoscit a bobus, mox affuturum ipsum villæ & agrorum dominum, cuius diligentiam & inspec tionem si euaserit, tum sibi certò saltem posse polliceri. Venit igitur paterfamilias, & ob male curatos boues indignatur, & quo quidque conditum ac repositum loco sit, cognoscit & aspicit, ad ple raque etiam manus ipse ad mouet. Inter hanc curam & attentionem apparent cornua cerui, & ipse latens intra stramenta, & à gaudente patrefamilias cæditur.

Fabula docet, qui ad alienos confugiunt, si serventur, singulari hoc fortunæ beneficio fieri, itaque malum haud fere euadere.
euadere. Docet etiam, diligentem curam & considerationem rerum suarum vni-
cuiq, esse fructuosam, & nisi aspectu heri
domus illustretur, omnia esse in caligine &
tenebris, secundum hanc Aeschyli sen-
tentiam: Est domus occlus, alsidua heri
in domo præsentia.

Et præclarè Plinius hoc scriptit: Ita est
profecto, opera non impensa cultura
constat. Et ideo maiores, fertilissimum in
agro oculum domini esse dixerunt: ea-
demq; sententia ex Aristotele citatur.

Leo & Vulpes.

Leo senio confectus &c. sup. pag. 171.

V VLPES ET MVSTELA.

V Vlpes irrepsierat in frumenti cameram
per angustam rimam, quod valde ma-
cilenta esset, & corpore attenuato fame.
Repleta autem, cum eadem se recipere &
egredi vellet, non magis patuit exitus di-
fentæ cibo. Tum nitentem & vrgentem
fugà, conspicata mustela monet, vt sic exi-
re itudeat, quemadmodum intrauerit.
Macie enim pristina recuperata, tum de-
mum
mum euasuram illà, quà subijisset.

Horatius ad Meconeatem fabula vtitur
hac significacione: Qui à deitibus & po-
tentibus locupletentur, eos intelligen-
dum se in carcerem includere obsequiij il-
lorum, neque inde, nisi partorum com-
modorum amissione, liberari fere posse.

DE EQVO ET CERVO.

Tenuerat equus pratum aliquantisper
solus, postea cum in illud & ceruus
ventitaret, & pabulum consumeret, cu-
pidus ille vindictæ, quærít ab homine,
vtrum ope ipsius adiutus, injurias ceru
ulisci possit? Cui respondit homo, posse,
frænum si recipiat equus, & se conscendi
patiatur ab armato. Annuente autem e-
quo, tantum abfuit, ut de ceruo speratas
pœnas sumere liceret, ut etiam ipse in ser-
uitute deinceps viuere cogeretur.

Fabula monet, ne cum villo tam graues
inimicitias exerceamus, ut laedendi illius
cupiditate, malum etiam nobis non du-
bitemus accersere. Horatius ita explicat:
Quis pauperiem veritus, potiore metallis
Libertate caret, dominum vebet improbus, atq;
Serviet aeternum, qui paruo nesciet vti.

Ado-
Adolescentes & Cocus.
Cum forte propter &c. sup. pag. 72.

Canis et Cocus.

Canis in culinam introgressus, occupato coco, neq; animaduertente, corculum pecudis rapuit & aseufit. Quem his verbisocus fertur esse prosectus: Age, nunc hoc abstuleris impunē; sic tamen habeto, te posthac vbicunque conspectus sis, cautius a me obseruatum iri. Non enim cor abstulisti a me, sed cor mihi attribuisti.

Id fabula docet, quod apud Herodotum Crœsus loquitur, Rebus aduersis intelligentiam excitari.

Canis et Ovis.

Postulabat in iudicio canis ouem debitii, quod repeteret mutum modiorum trium frumenti, testimonium dicebant lupus, miluius, accipiter. Vincta ouis & condemnata, sola enim erat, & planum fecerat testibus, deberi sibi frumentum canis, quamuis non deberet, coæta iudicatum T solue-
solvere, ante tempus tonsurāe vendidisse lanas dicitur, quarum precio frumentum mercaretur, & cani satisfaceret.

Fabula docet, à malicia potentiorum nullius innocentiam tutam esse.

HOEDVS ET LVPS.

Cum lupum euassisset hœdus, & confusisset in caulam ouium: Quid tu stulte, inquit ille, hîc te salum futurum speras, vbivides quotidiæ ad cædē rapi pecudes, & maâstari dijs? Non curo, inquit hœdus, nam si moriendum sit, quanto præclarius mihi fuerit, meo cruore respergi aras deorum immortalium, quàm irrigari ficcas lupi fauces?

Significat fabula, mortem communem & paratam omnibus cum honestate & laude coniungi oportere, si fieri vlo modo possit. Pertinetq; hac memorabilis sententia, quæ est posita in defensione Ctesiphontis: finem & exitum vitae mortem vniuersis esse propositum, neque si in causa inclusus aliquis afferandum sc cu- ret, ideo latere illum morti posse. Bonos autem & fortes viros virtutem colere de- bere, in optima quidem spe eventuum, sic tamen.
tamen paratos, vt ferant fortiter, quaecunque Deus immiserit.

Notatur fabula etiam hoc modo: Cōmiserat ouis agnum custodiæ hircorum. Vbi cum esset tutus α vi Lupi: Quid tu, inquit lupus, hic potius apud olidum gregem viuctitas, & salebrosa loca sequeres, quam apud tuos amœnis in pratis pascua opima carpis? Cui agnus, Mater, respondit, mea hic me manere iussit, & contra voluntatem suam hinc recedere vetuit.

Fabula docet, observationem eorum, quæ præcipiunt parentes, iuuentuti salutarem esse.

**De Homine et Fele.**

Habebat in delicijs felem adolescente: eam vt in puellam converteret, cum Venerem exorasset, lætus nuptias celebrat. Aderat & Venus conuiuio: Hæc volsens periculum facere, cum forma ne etiam animum priorem exuisset, emittit in medium murem. At hunc intuita sponsa, quæ inter virgines exornata asleerat, commoveri quidem admodum, sed se tamen repræhendere & continere. Tum Venus alterum musculum emisit. Quo viso ista, nó 

T 2 magis
magis apud se, exilire, & oblita omnium, musculus insequi cœpit. Ex eo intelectum, difficiliter, vel potius nullo pacto naturam mutari posse.

Fabula docet, ingenitos mores & instam menté, nulla arte posse transformari.

Agricola et Filii.

Cum sentiret appropinquare sibi mortem agricola senex, cui domi esset soboles numerosa, sāpē vt fit, discordans, ita studuit coniungere animos & sententias illorum: Apponit ante illos fascem virgularum aridarum, & frangere iubet: cum non possent, distribuit singulis singulas virgas, ijsq; celeriter contractis, docere conatus fuit illos, quàm firma esset res concordia, & quàm inbecillis discordia.

Narrantur & de pilis caudæ equinæ, & de falce sagittarum, similia.

Equus & Afinus.

Agitabat quidam equum &c. sup. p. 35.

Carbonarius & Fullo.

Conduxerat perquam &c. sup. p. 146.

Auceps
Avceps et Angvis.

Exigit ad aucionium cum visco quidam & arundinibus, ac turdum forte in alta arbore sedentem conspicatus, intender atq; construere calamos, & viscum alline-re coepit, defixis in turdo oculus atq; spe sua. Inter hæc miser anguem latentem in herba calcat, a quo irritato ictus, & leta-li accepto vulneri, iam moriens: Me mi-serum, inquit, qui dum alteri insidias struo, ego circumuentus & captus pereo.

Docet fabula, eos, qui alijs malè consul-lere studeant, sibi interdum primis malum accersere, secundum hanc Hesiodeam fent-tentiam: Malum cósilium consultori pennum.

Tubicen.

Tubicen cantu suo concitatis aciebus, & prælio commísso captus: Ne me, ne, inquit, vos interficie, nemo enim ves-trum à me est occisus, quippe qui iner-mis nihil nisi tubam hanc, vt videtis, habe-am. At hostes: Ideo te, inquium, cupidius interinemus, quod pugnandi imperitus, alios ad pugnas & dimicationes incitare soleas.
Fabula docet, nocentiores esse eos, qui potentes instigent & irritent ad malefaciendum alijs, quam priuatos villo, qui ipsi malefici sint.

**Canis et Lupus.**


Ostendit fabula, nihil esse libertate melius neque præstantius.

**Hurus & Canes.**

In prædio sub urbe &c. sup. pag. 198.

Vulpes
Vulpes & Leo.
Quae nunquam leonem &c. sup. p. 40.
Aquila & Vulpes.
Inijt quodam tempore &c. sup. p. 136.

De Agricola et Ciconia.

Inter grus cepit agricola & ciconiam. Hæc deprecata ab illo vitam, non solùm innocentem, sed etiam piam se, & hominibus prodest communeeorat. Nam & nostrum genus, inquit, venenatas bestias venatur ac deuorat, & effectos senecta patentes gestat atq; subleuat. Huic respondit agricola: Credere se vera esse omnia, quae recensuerit, sed inter nocentes capta, eandem oportere poenam sufferre, quam illos.

Fabula significat, similem quemq; habet iis, cum quibus consociatus, & inter quos deprehensus fuerit.

Felis & Gallus gallinaceus.
Felis captum gallum &c. sup. pag. 96.

De mendace pueri.
Per custos ouium crebrò per lulum magnis clamoribus opem rusticorum implorabat, contra incursiones luporum. Sæpe autem frustratus eos, qui auxilium illi laturi aduenerant, tandem lupo irruente cum lacrymis clamare, & orare miserabili voce, vt subueneretur sibi & gregi. Qui audiebant, ludere illum pariter vt antè, arbitrati, neglecterunt preces & implorationem vani pueri, ita libere in oues grannatus lupus fuit.

Fabula docet, hoc consequi mendaces, vt verum etiam dicentibus nemo credat. Hanc de nugatore & plano, qui se crus simularet fregisse, Horatius exposuit.

DE AQUIILA ET MONEDVLA.

Aquilam rapientem agnum conspicata monedula, idem de ariete facere conatur, sed in villis pecudis cum vngulæ implicitæ essent, capta à pastore, & dono data filio fuit, qui illa in ludo pro monedula postea, quæ sua opinione aquilæ par fuerat, visus est.

Deterret fabula ab affectádis iis rebus, quæ res maiores sint, quàm vt nos assequi posse videamur.

Canis
Canis in præsepi.

Rendens canis dentibus & allatrans nonnunquam in præsepi iacebat, a quo boues terreabantur, neq; admittebantur ad pabula. Cui vnus, Quanta ista, inquit, inuidia est, non patite, vt eo cibo vestemur, quem tu capere nec velis, nec possis. Fabula de proverbio compósita est, quo notatur inuidentiae malignitas.

Asinus & Coruus.

Asinus pascibatur &c. sup. pag. 264.

Pavo.

Conquestum grauiter apud Iunonem, cauem illius propriam, pauonem accipimus, quod in tanta formositate & splendore pennarum, vocis suavitate deficeretur, cum luscimia tam nihil volucris illa abundaret. Cui Iuno, Recte, inquit, non enim omnia in vnum bona conferri oportuit.

Fabula nos admonet sententiae Homericæ: Non datur, vt rebus præcellat in omnibus vnum.
MVSTELA.

Imbecillis iam & annis grauis mustela, mures assequi non magis poterat. Hanc igitur excogitat fraudem: in frumenti manipulos se implicat, eodem veniunt & mures, fruges ut erodant, hos illa fine labor & defatigazione capit atq; deuorat. Fabula docet, viribus deficientibus magnum in prudentia subsidium esse positu.

ARBOR TRALATICIA.

Eurunt villicum cuiusdam magna cum cura hortos colere solitum, & studuisse hero asserre de arbore quadem inprimis suauiia mala. Hanc arborem herum cupijisse se transferri in villam suburbanam, quæ vel vetustate, vel alia quapiam de causa statim exauerit. Tum dixisse patremfamilias, suo se damno experiri, annosam stirpem transferre non expedire.

Epimythiō Mantuani non inelegans est: Qui nimium sapiunt, atq; inconcessa sequuntur, Despint: cohibet qui sua vota, sapiit.

LEO ET RANA.

Leo
Lectis ranæ clamoribus, quos illa
totius ictu edebat quàm maximos, pri-
mùm percelli animo valde cœpit, quod
crederet, ingentem animantem esse autore-
tem tanti clamoris: animo tamen confir-
mato circumspicere, & contra illum cla-
matorem, quisquis esset, sese parare, & ad
pugnam accingere. Cum videt prorep-
tem ranam de propinquo lacu, ibi leo, si-
mul indignatione, simul etiam pudore af-
festus, pede illam calcatam attribuit.

Docet fabula, non esse ad quemlibet
strepitum expauescendum, neque nos in-
explorata re terreri oportere.

**Formica et Columba.**

Formica sitiens in fonticulum se demi-
serat, sed vndis ablata veniebat iam in
periculum, ne suffocaretur, cum non esset
vbi consideret. Hoc columba cernens de
arbore iuxta fontem enata, desfractum ra-
mum in aquas abiecit, cui adhærescens
formica mortem euasit. Paulo post affuit
auceps, & arundinibus dispositis visæ co-
lumbæ insidiari cœpit: cui metuens for-
mica, ad aucupem inter opus arrepsit, &
ita vehementer illum pupugit, vt arundi-
nes
nes præ dolore abijceret, atq; harum strepitu territa columba auoluit, ac periculo
lum vituit.

Docet fabula, erga bene meritos esse nos gratos debere.

Pauo & Monedula.

Cum haberent comitia &c. sup. p. 48.

MEDICVS ET AGREOTVS.

Vvebatur funus, hoc medicus, cuius opera in morbo vsus fuerat mortuus, comitabatur. Atq; ibicum alis, qui funus prosequabantur, multa verba facere, & si vino abstinuissit iste, inquit, ac celeriter alu9 fuisset humidior factura, vt purgaretur, poterat conualescere. Tum de amicis v
nus: Hac, inquit, qua lingua nunc dicis, cum occasione amissa frustra memoran
tur? Quo tempore vero recte ac utile fuissent dicta, eo reticuisti.

Monet fabula, necessario tempore succurrendum laborantibus. Vsusq; est hac similitudine elegantissime contra Aeschi
nem Demosthenes. Nec quicquam autem monet, qui sero monet, id quod & Oui
dius
diius eleganter versibus expressit de Pon.
lib. 2.

Nunc mihi naufragio quid prodest dicere facta,
Qua mea debuerit currere cimba via?
Narratur fabula & contra voracitatem
ae ingluuiem hoc modo: Ducebatur funus cu
dam, ac quærentibus compluribus,
quo morbo ille mortuus esset: Medicus, vt
forte aderat, Quid quæritis? inquit:
hic fame & siti perijt, mirantibus
omnibus, nunquam enim, ait, impleri ci
bo, neq; satiari potu illum vidi.

Leo, Asinus, Vulpes.

Amicitiam quodam &c. sup. pag. 6.

HOR DVS ET LV PV S.

Supra tectum domus stans hœdus, lu
pum prætereuntem inclamabat, & illi
maledicebat. Cui lupus, Non tu, inquit,
se tectum mihi maledicit.
Sæpe locus & tempus fortæ facit ho
mines timidos, vt insultare etiam prestan
tissimis non vereantur.

Asinus & Olitor.

Serviens apud olitorem &c. sup. p. 1 5 9.

Muli-
MVLLER. ET ANCILLA.

MVllier vidua, quae texendo vitam sustentabat, solebat ad operas excitare de nocte ancillas suas, cu quidem gallorum cantus auditi essent. At illae diurno labore defatigatae, statuerunt gallum domesticum interficere, quod huius cantu de somno dominam suscitari dicerent. Quo facto, deterior conditione quam prius esse coeperunt: Nam de hora & tempore incertam dominam & dubitan, prima saepete nocte famulas postea excitatbat.

Indicat fabula, saepenumento bona spei consilia habere exitum infeliciem.

Equus et Asinus.

Ote beatum, inquit asellus, forte ob uiam factus equo bellatori, me vero infelicem & miserum! Quantus enim nitor cutis tuae! quam planum corpus! quanta agilitas! quam venusta ceruix! Ego vero strigosus, iners, humiliis, famelicus, sustium deliciæ sum. Placebat hic equus sibi, & paulo, quam ante incedebat magis ardu-
arduus. Paulò autem post in prælio desatigatus, extimulatus, vulneratus, demisso capite collabens: Heu, inquit, quantopere falsus asellus fuit, qui meam fortunam præ sua tam vehementer nuper collaudaret, cuius splendor mi in hac mala et exitium demersit.

Nemo temerè aut alterius fortunam suspiciat, aut suam despiciat. Is enim est satis felix, cui secundum Horatium, Deus obtulit parca, quod satiis est, manu.

CAPRA ET LUPVS.

Conspicatus in alta rupe stantem capram, Quin tu, inquit, vel leo vel lupus; huc in herbidos campos, & ad laetas frondes descendis, & ista sterilia & nuda loca relinquis? Cui respondit capra, sence-rat enim fraudulentè locutum: Nò esse in animo sibi, dulcia præponere salutaribus. Fabula docet, voluptatum studium interdum esse exitiale.

VVTUR.

Vultur inuitatis auiculis ad conuuium, quod illis daturus esset die natali suo, post-
postquam hæ affuère ad tempus, clausis foribus domus, capere & occidere singulatim omnes, & de inuitatis epulas sibi instructuere coepit.

Fabula monet, voluptatis spectatores non prouisum in exitium incidere solere.

ANSERES ET Graves.

IN vno quodam prato pascebantur anseres & Graves. Adueniente auctore, Graves leuitate sua adiuti, facilè auolant: at anseres impediti grauitate, dum molientur fugam, ab auctore prœhenduntur.

Ostendit fabula, vrbe capta, cum pauperes plœrunque vim hostilem effugiant, diuites in potestatem hostium venire, & in servitutem abduci.

SIMIA.


Docet
Docet fabula, de illius ore, qui seipsum aut sua prædictum laudes & fordistas & ridiculas fieri.

PISCATOR ET SMARIS.

Smadem sunt esse pisciculum paruum, in cibo gratum. Huius generis captam vnam perpusillum orasse piscatorem, qui ceperat, ferunt, ut illo se tempore amitteret ac fineret grandescere, tum enim illum se maiore cum commodo suo facilè esse recepturum. At ego, inquit piscator, despia, si spe futuri boni vel maximi præfens è manibus dimittam, quamus medicum.

Docet fabula, incogitantes esse, qui malint magna sperare bona potius, quam mediocribus frui.

Cicada & Formicae.

Formicae humectatas &c. sup. pag. 15.

TAURUS ET HIRCUS.

Cum vrgere taurum insequens leon, cófugit ille ad hirici caulam, sed hircus in foribus resistere, neq; taurum intrò admittere. Tum taurus, nisi vitroq; nostrum robustior premeret me, facile poteram tibi
ostendere, quanto praestent tauri vires viribus hircinis.

Docet fabula, interdum injurias & contumeliae debiliorum ferri necesse est, propter metum validiorum.

Lupus & Mulier.

Esuriens lupus omnia &c sup. pag. 175.

Testudo et Aquila.

Magnopere orabant aquila Testudo, volare esse ut doceret. Aquila ostédebat testudini, rem illam petere contrariam nature ipsius. Sed nihil illa minus instare, & oscureaque aquilam, ut se voluerem facere vellet. Itaq, vngulis arreptam aquila sustulit in sublume, & laxatis illis testudinem demisit, ut per aerem ferretur, quae delata in rupes, comminuta interiit.

Fabula docet, multos cupiditatisibus suis occœcatos, consilia prudentiorum respuerere, & in exitium ruere stulticia sua.

Cancrri.

Minante, grandior cancer paruulo dicebat, quin recta via incedis, neq, obliquos intortus gressus? Faciam, inquit ille,
ille, mi papule, si te idem facientem prius videro.

Docet fabula, adolescentiam domestici malis exemplorum maxime corrupi.

Solem & aquilonem de robore viribusq; quondam disceptasse ferunt, consuementeq; inter eos, vt vter viatori vestem eriperet facilius, is validior haberetur. Priores igitur fortitus Aquilo, ventus acer & vehemens, omnem vim flatus sui in aspectum fortè viatorem immisit, verùm ille quò magis ventus in se ferebatur, hoc arctius veltimenta continere, circumq; se conuoluere. At Sol aestus & calorem effundens, facilè effecit, vt viator se veltem bus nudaret, non solùm pallio posito, sed etiam refululata tunica.

Fabula dicit, cedere robur ingenio, secundum Sophocleam sententiam:

Nò pectore amply, qui sunt humerisq; arduis,
Sese tuentur protegentq; maximè:
Sed consilij sapientia superat omnia.

De Asino Indvto
Leonina pelle.

V 2 Pelle
P. Elle Leonina indutus asinus territabant
homines & bestias, tanquam leo esset.
Fortè autem conspectæ aures eminentes
& longæ, indicarunt stolidè superbientem
asinum, ita in pistrinum abactus, poenas
dedit tementatis & petulantiae suæ.

Fabula innuit, honores indignis colla-
tos, ad ignominiam plerunque recidere.
Diciturq; contra simulationem eultorum
& gloriosorum.

VERMICULVS ET VULPES.

E. Mensus de sterquilinio vermis, cœpit
profiteri apud animantes, sé esse medi-
cum summum, neq; cedere Pæoni de-
orum medico, suæ & experientia artis. Quæ
rugis deformem & nutantem intuita vul-
pes: Medice, inquit, teipsum curare prius,
atq; ita profiteri artem debueras.

Docet fabula, turpiter ea ostentari ver-
bis, quæ reiipsa conuincantur mendacij. Et
est prouerbio tritus huius sententiae sena-
rius Græcus, qui irridet medicum aliorū,
ipsum scatentem viceribus.

Narratur fabula & de rana, prorsus eo-
dem sensu.

CANIS MORDAX.
Canini mordaci, ut omnes cauere illum possent, paterfamilias iussuerat tinnitusbulum appendi ex aere paruulum. Hoc ille, quasi præmio virtutis sua, admodum superbire, & alios canes præ se contemnere. Cui unus senior: Heus tu, inquit, an nescis indicari prauitatem morum tuorū tinnitu isto, non ornari aere corpus?

Coercet fabula stulticiam vulgi, quod sæpe placet sibi notis & insignibus flagitiorum suorum.

Camelus.

Camelus repanda a Ioue petebat, ut cornibus armaretur. Cuius ille stolidis precibus irrisis, etiam aures mutilavit, ut nonolum inermis, sed etiam deiformis de cætero esset.

Monet fabula, ineptis precibus deos non esse fatigandos.

Vrsi præceptum.

Magnus erat inter duos familiaritatis & necessitudoinis visus, ut in summa conjunctione voluntatum atq; studiorum visuere viderentur, operas q; darent inter se mutuas,
mutuas, & alter alteri gratificaretur. Accidit, iter vt quodam tempore communiter ambobus faciendum esset, cumque transfrent quasdam solitudines, in vrsum ingen-tem inciderunt, quo viso, vnum celeriter in arborem euasit, alter ab vrso oppressus, cum audisset illum feram cadauer a non attingere, in terram se profstrauit, & attra-ctam animam, quam potuit, vehementissimè continuit, vt vestigium nullum vitæ appareret. Vrsum omnibus partibus corporis pertentatis, & ore suo crebrò ad illius os auresq; admoto, cùm pro mortuo reliquisset, abijt. Tum metu ambo libera-ti, prosequuntur inceptum iter. Inter e-undum autem interrogat is, qui arborem conscenderat, alterum, quidnam in aurem vrsus iacenti immurmurassest? Multa, inquit ille, quæ nunc memorare nihil atti-net, sed inprimis hoc præceptum dedit: Ne amicum esse quenquam mihi vnum persuadeam, cuius fidem aduerso tempore meo non fuerim expertus.

Docemur, verum esse quod Cicero scriptur præclarè, vt omnia, Pæto: Non faciliè dijudicatur amor verus & fictus, nisi aliquod incidat eiusmodi tempus, vt quasi aurum igne, sic benevolentia fidelis pericu-lo
culo aliquo perspici possit, cætera sunt signa communia.

CRINES ALIENI.

Caluus quidam alienos sibi crines sumserat, Græci πέρανερυ vocant. Orto autem vehementiore vento, deturbati illi in viam, caluitium reliquiere manifestum, quod irridentes qui praeteribant, ille intuitus: Quid ridetis, inquit, à me ablatum esse, quod meum non erat?

Fabula docet, homines prudentes æquo animo ferre iacturam earum rerum, quas in se fortuna contulerit.

Olla natans.

Lebetem ahenum & ollam &c.sup.p 2.

AGRICOLA.

Vi terram colebat cum agrum fode-ret, aurū fortē reperit. Memor igitur beneficij, vt à terra in se collati, & gratis, hanc quotidian sertis redimere solebat. Ergo fortuna aliquando accedens ad illum: Cur acceptum refers, inquit, terræ, quod tibi ego tribui, cum statuissem te diuitijs

V 4 auge-
augere! Nam sorte, si ita cadat, mutata, & auro delato ad alios, fatis scio, te non terram, sed fortunam accusaturum esse.

Fabula monet, autores beneficiorum agnoscedos, & illis memoriam atq; gratiam persolueudam esse.

**Grus et Pavo.**

P Auo contra gruem assimtens, explicatis pennis suis: Quanta est, inquit, formositas mea & deformitas tua? At Grus subuoelans: Quanta est, inquit, leuitas mea & tua tarditas?

Monet fabula, non esse ob aliquod bonum naturale superbiendum, neque contemnendum alterum, cui fortasse multò maiora collata sint.

**Arundo & Olea.**

Disceptabant de &c. supra. pag. 112.

**Tigris.**

Venator iaculis & sagittis feras persecuebatur, quibus fugitabantibus, tigris se bellum solam sustentaturam esse profitetur, in huius, de latebris suis, semur, sagittam

Refutat fabula temeritatem audacium. Qui autem viribus praestant, plœrunq; incautiores esse consueuere. Docemur igitur hoc, ut intelligamus victoriam non tam virium esse, quàm prudentiæ.

**Boves et Leo.**

Pascabantur vna tres boues opimi in maxima concordia, ita facile ab omni incursione ferarum tuit erant, ac ne leones quidem aggregi illos audebant. Tandum dissidio inter illos nato, & soluta amicitia, singuli validioribus bestijs directioni & prædae suâre.

Fabula docet, tantum inesse mali in diffusione, quantum boni in concordia reperiatur.

**Abies et Dvmeta.**

Contemnebat propinquos dumos abies alta, cui ille: Quantò tu nobis es V S præstan-
praestantior, tanto tua est conditione deterior, quod magis omnis generis iniurias exposita sis, et tibi ad diis et hominibus pericula impendiant.

Docet fabula, non oportere excellentes villorum humilitatem despicere. Nam multos, ut ille ait, fortuna tollit in altum, ut lapsu grauiore ruant.

De Avicula et Messe.

Messis instabat tempus, erantque aviculae cuiusdam pulli adhuc implumes in illa depositi. Hæc vero, quoties ad pastum auolabat, diligenter meminisset iubebat pullos, omnium quæ interea dicer audiisse sententius fieri vidissent, sibi reuerse verum narrare possent. Dicunt illi quodam tempore, affuisse cum filio adolescentem atque valente dominum agri, et constituuisse frumenta postero die amicis corrogatis, demensurum esse. Hoc nuncio avicula nequaquam territa, postridie ut consueverat, ad victum quærendum auolat. Cum redisset, audit constituuisse dominum agri, se ad messem consanguineorum et propinquorum opera vsurum esse. Negat illa in hoc etiam periculum inesse. Postea vero
ro quâm cognouisset, dixisse dominum se-
ipsum cum filio & servis affuturum, vt
frumenta demeteret, ibi demum non du-
bitans, quin suam rem dominus curaturus
esset, de segete migrat, & pullus suos af-
portat in alium locum tutiorem.

Fabula vetat, alienis homines fretos
esse in administratione rerum suarum. Est
a Gellio illa quidem narrata copiosius, sed
nobis tamen simplici & æquabili exposti-
tione eandem retexere visum fuit.

**Invidus.**

V O lens explorare sensus hominum Iu-
piter, misit Apollinem in terras, qui
voluntates humanas cognosceret. Hic
primum incidit in avarum vnum, & alte-
rum inuidum. Quibus cum collocutus,
copiam illis facit petendi quod vellent: Id
enim quod vterq; petijisset, ratum se habi-
turum, sed ea lege, vt quod sibi alter pe-
tijisset, alteri praetaretur duplum. Nullo
igitur pacto induci potuit avarus, quic-
quam sibi vt peteret: at inuidus erui vnum
oculum sibi petijt, vt avarus ambos amit-
teret.

Describitur hac fabula avariciæ & inui-
diæ turpissimum & deterrimum vitium.

Cornix
CORNIX.

Sitiens cornix reperit in vrna grandiscula aquae non multum. Quam cum attingere arido rostro non posset, lapillos quamplurimos in vrnam dejicit, quibus fundum occupantibus, ad labrum vrnae aqua subijit, & potandum se cornici præbuit.

Docet fabula, multas res arte obtineri, quas nullae vires assequi potuissent.

DE HOMINE ET LEONE lapideo.

Orta inter hominem & leonem contentione de robore, cum se huic ille anteserret, & omnibus modis vellet probare, esse validiorem, deduxit leonem ad effigiem hominis de saxo expressam, a qua leo item saxeus pedibus calcabatur. Tum leo: Si nostrum, inquit, genus fingere etiam didiceret, ego quoq; tibi, vt opinor, saxeos homines, qui a leonibus premerentur, possem ostendere.

Coerçet fabula ostentationem virtutis proprietæ.
PLorabat ad puteum residens & quiritabatur puer, ad quem accedens auranus, interrogat, quid acciderit ei: Me miserum, inquit puer, cum multò largioribus lacrymis: ô miserum me. Cur miserum se prædicaret, interroganti auaro, respondet, Auream situlam sibi in puteum modò delapsam. Ille cupiditate coecus, neq; unde puer auream situlam afferre potuisset, neque haud verisimile hunc dicere cogitans, positis vestibus se in puteum demittit, quibus puer interea, dum ille reuertitur, sublatis, in sylulas ausfugit.

Qui aliena appetunt, eos sua etiam amittere sæpe solere, fabula docet.

DE RVSTICO ET IVVENCO.

Rusticus iuuencum educarat, quo ad arationes vteretur. Sed hoc admodum ferociente, & cornibus impenete obuios, rusticus cornua illius detruncat, atq; ita ad ararum adiungit. Ipse sequens stium tenet. At iuuencus ne sic quidem idoneum se arationi præbuit, sed & caput trun-cum dimittere cum iugo, & posterioribus pedi-
pedibus puluerem & glebas in os & oculos aratoris spargere, & delirare in arando, vt rusticus illum sibi vsi futurum esse desperaret.

Hac fabula significatur, quosdam ita esse feros, vt nulla ratione mansuecere possint, quia nulla in parte tractabiles se le præbeant.

DE FAVNO ET VIATORE.

Satyros & Silenos vocant Græci ruris & siluarum numina, qui Latinis sunt Fauni & Siluani. Ex his vnus quondam viatorem hyemis frigore afflicaturn, deduxisse perhibetur in specum suum, misertus hominis. Cum videret crebrò eum manus ori ad mouere, & illis inhalare, rogat, quid sibi ea res velit. Respondit viator, calefieri ita spiritu manus contractas gelu. Tum Satyros, ne quid humanitatis erga hospitem prætermitteret, assert in phiala vinum calidum & adhuc feruens, illoque suum fouere guttur & stomachum iubet. In hoc & ipsum inspirare viator, quod diceret, admiranti & causam requirenti Satyro, refrigerari potum anhelitu. Ibi Satyros eum auersatus, At tu, inquit, citò
citò te aufer à me, & egredere de spe cu:
nihil enim cum tua peruersitate commerc-
cij habere volo, qui eodem ex ore efflas
calidum & frigidum.

Fabula signicat, fugiendas amicitias
dubias & mutabiles hominum inconstan-
tium & leuium.

ASINVS EXCORS.

Leo ægrotans & infirmus, vulpeculam
orat, sibi cibum vt inueniat. Illa abit, &
ad asinum solum in quodam prato oberr-
ramtem deuenit, ac, Quid tu hic solus agis?
inquit. Quin mecum te confers ad tui ge-
neris animalia, quæ plurima intra istud
nemus conueniere. Asinus oratione vul-
peculæ motus, illam se ait sequi. Hæc eum
ad leonem deducit, qui ita fuerat morbo
debilitatus, vt asinum retinere non posset:
Ille igitur elapsus, in suum pratum reuer-
titur. Leo iterum atq; iterum orare vul-
peum, ad se illum vt reducere studeret. Hoc
vix posse fieri vulpecula dicebat, nam sibi
asinum nihil iam crediturum esse: sed pro-
misit, se tentaturam. Redit igitur ad asi-
num, & cum illo expostulat, & verè esse
asinum, ait, pecus agrestæ & rusticum, qui
maxi-

Narratur fabula in stolidos, & bis, quod proverbio reprehenditur, ad eundem of-fendentibus.

Narratur & de apro sensu eodem, quæ primò captum vna aure, iterum captum altera quoq; mutilum rusticus demississet, & ita tertio captum obtruncasset, deport-tasquetque ad patronum suum exemto cor-de, negans cor illum aprum habuisse.

MVS ET TAURVS.

Arrepit quodam tempore ad pedem cubantis tauri musculus, & pedem be-
Atque mordicus arripuit. Excitatus sensu doloris taurus, exilire & circumspicere, & quaerere autorem vulneris. Tum murem exultando fuisset gloriatum accepimus, quod a se tam exiguo animali tam grande & validum exagitari potuisset.

Fabula dicitur de Itolida imbellium & humilium ostentatione.

Narrari etiam ita potest, vt magnos ac praestantes viribus admoneat conditionis fuæ, praæpositis interdum etiam minimorum & contemptissimorum iniurijs.

Bubulcus.

Bubulcus onustulignis &c. sup. p. 102.

GALLINA AVRIPAR.

Habeat gallinam quidam, quæ ouum quotidie pariebat aureum. Hic sperans auri massam intra illam esse absconditam, occidit gallinam, & in disiecta nihil aliud reperit, quam quod in reliquis esse gallinis consueuit. Itaq; ingentibus ille diuitijs inhians, etiam mediocres perdidit.

Monet fabula, vt immodicas cupiditates & audios diuitiarum animos compere...
Camus, et ut sua quisque fortuna contentus vivat.

Simia.

Magnus esse amorem erga natos simiarum accipimus, sed duobus partu editis, alterum mirificè diligere matrem, & gestare manibus, & frequenti complexi læpenuimero necare. Quae igitur fugiebat canes cum gemino foetu, cariorem manibus compræhensum, alterum de ceruice pendentem gestabat. Cursu autem fatigatae, lassatis è manibus elapsus simiolus, cum virgende vi canum tolli non posset, perijt: alter, qui collum matris arctissimè astrictarat lacertulis suis, conservatur. Hunc postea illa solum ita vehementer, ut prius alterum, amauit.

Fabula ostendit, vnius sæpe damna alteri prodesse.

Bos et Iuvenus.

An te bouem arantem, quem ætate confectum etiam quotidianaæ aratri & plaustri trahendi operæ sentum & squalidum reddiderant, ante hunc igitur exultare nitidus & petulans iuvencus, atque illius
illius scabram & nudatam pilis cutem irridere. Paulò post arripitur ad immolatio-
inem iuuencus, qui cum præter bouem duceretur, demisso capite & lento passu
ingrediebatur. Tum bos: Etsi, inquit, no-
lim has te poenas dare lasciuiæ & insolent-
tiæ tua, tamen cum ita ceciderit, delecto-
id me cogno cere verum esse, quod audi-
re etiam de meis parentibus memini: In
maximis periculis versari petulantem iu-
uentutem: Ac esse quidem ætatem hanc
per se malis obnoxiam, sed tum maximè,
cum accedat iniuriarum & improbitatis
vsurpatio.

Præceptum & admonitio fabulæ narrat-
ratione compræhenduntur.

LVPVS PISCIS.

LVpus piscis robore & magnitudine
eximia præditus, fluuij cuiusdam imper-
rium tenebat. Hunc superbia & fastidium
præsentis fortunæ ad cupiditatem extulit
regni marini. De istic igitur fluminis in
pelagus enatat, atq; ibi Delphino regna-
tori occurrunt, cum & forma & mole in-
sueta terreretur, adoriente etiam hunc
hostiliter Delphino, fugà se in annem su-
X 2 um re-
um receptit, neque postea vnumquam extra ostium excurrere ausus fuit.

Hæc fabula docet, ne quis sibi neminem parem reperiri arroganti opinione persuadeat, ac potius ut cogitet id, quod Teutonico proverbio fertur: Etiam trans rium homines inueniri.

PARDUS ET VULPES.

Pardus fera est varijs colorum distincta maculis, eam cum vulpe de forma certasse accepimns. Disceptatum fuit coram Erinaceo. Pardus commemorare coepit, formam eius facile praestare reliquis, quorum aspectu plurimi delectarentur, sed varietatem habere iucunditatis plurimù, sicut prata quoq; insignia diversis floribus maxima oculos voluptate perfunderebant. Iussa ad hæc dicere vulpecula: Intus me, inquit, de anima, non de pelle noscito, atq; ita varietatem contra me ostenta tuam.

Hoc indicat fabula, certissima esse iudicia, quæ à specie externa quàm longissimè abducta sint.

ICTIS ET VULPES.

Ictis est à mustelarum genere siluestris quadrupes, cuius pelle obtuici quondam galeas
galeas solitas tradunt. Quodam tempore cum vulpe igitur ictis iter per patentem campum faciebat, eam vulpes interroga-
bat: Quid rerum aut artium didicisset. Ila, nihil quidem se tenere respondet, præter mediocrem saltandi rationem. At ego, in-
quit vulpes, centum artibus instructa sum, quorum quæuis, & ad necessaria victui pa-
randa, & ad vim contrariam omnia pro-
pulsanda, satis esse possit. Ictis igitur ve-
nervari, & beatam prædicare vulpem: se
vero futilem & vita indignam animantem
perhibere. Inter hos sermones exaudiri
canum latratus, itaque adesse venatorem
ictis conijciens: In fugam, inquit, nos de-
mus, audio enim hostium nostrorum vo-
cem. Placidè, inquit vulpes: nondum enim
necessè est accelerare fugam. Cum autem
clarior fieret latratus, Fugiamus igitur, in-
quit vulpes. Cui ictis: Neq; mihi, confirm-
matæ verbis tuis, nimis festinandum vi-
detur. Sed iam conspectis canibus, Fugia-
mus lanè, ait. Atque ipsa in proceram sta-
tim arborem saltu evasit: Vulpes vero in
aperto campo facilè à canibus depræhen-
sa fuit, quam illa irrides, vt vnam promat,
hortatur, de centum salutaribus artibus
X 3
fuis:
Suis: nunc enim necessè esse. Ita misera vulpecula & derisà & dilacerata fuit.
Fabula narratur contra gloriatorès vanos, & ostentatores mendaces.

S IMIAE.

Simiae purpuratae instituebantur ad salstationem. Cuius cum peritæ viderentur esse, productæ fuère ad spectaculum. Saltantibus autem obiecit quidam nuces, quibus visis, omnibus posthabitis & neglectis, ad nuces illæ discurrere, & de his inter se luctari ac depugnare.
Fabula hoc dicit:

Naturam expellas furca, tamen vsq, recurret.

ASIVVS CONTROVERSVS.

Dvo qui vnà iter faciebant, asinum obterrantem in solitudine conspicati, accurrunt laeti, ac vterq; sibi illum vendicare, quod ipse prior conspexisset. Dum contendunt & rixantur, neq; à iurgijs absintient, asinus aufugit & subducit se oculis illorum. Ita dum vterq; nondum præhensum suum esse vult, neuter illo potitur.

Fabula docet, inter altercandum multa, quæ
qua placido consentu retineri potuissent, solere amitti. Nota etiam est sententia quae vulgo fertur:

Nimium altercando veritas amittitur.

PISCATORES ET TESTUDINES.

Ad nauseam visq; saturi testudinum car-}
ne piscatores,cum etiam multum ad-
huc illis superesset, praeteruntem forte
Mercurium ad suas epulas inuitant. Qui
non ignarus, quippe Deus, quo animo
vocaretur, iusseit suas ipsos testudines vel
edere, vel vomere, neque post sua demum
fastidia conuius quaeere.

Prodigorum multicia notatur, qui ea
aliis tribuent, quae ipsi despiciunt & par-
uiendent, etiam ea, quae quantiuis inter-
dum precij sunt.

AQUILA ET SCARABEVS.

Epus, quem aquila insequeretur, ad
scarabei lamulam confugit, & illius
auxilium implorauit. Scarabeus petit ab
aquila, ut parcat supplici, perq; summum
Iouem obtestatur, ne despiciat tenuitatem
X 4

suum.
suam. At illa profligato scarabeo, raptum leporem deuorat. Quam auolantem affe-
statur scarabeus, vt cognosceret, quo illa loco nidificaret: Ac mox occasionem na-
cus, de nido aquilæ omnia oua, quæ iner-
rant, deuoluit per petrarum præcipitia. Aquila re comperta, autori doloris suí
valde irata, nidum extruit in multó magis
arduis rupibus, & in illo parit oua, sed si-
mili euentu. Tum inops consilij ad Iouem
aduolat, cuius propria ausis esse perhibe-
tur, & tertiam foeturam in illius gremio
deponit, orans atq; obsecrans, vt tutam
praëtaret. At scarabeus globulum sterqui-
linij eodem deijcit. Quem excussurus Iu-
piter, laxata velte oua aquilæ effundit, que
inflicta pavimento, secundum Homerum,
æreo, facile comminuuntur. Cum autem
de scarabeo intellexisset, quod ab aquila
factam iniuriam sibi hac voluisset ratione
vindicare, quod statueret, non solum sca-
rabeum, sed etiam suum numen ab aqui-
la læsum atq; violatum esse, reueriam il-
lam grauiiter obiurgauit, & indicauit ei au-
torem malorum, quæ passa esset. Cum ta-
men genus aquilarum funditus interire
nollet, scarabeum ad gratiam cum aquila
reconciliandam adducere tentat: quo ve-
hemen-
hemeneter refrangante, aquilae tum partum transluit ex eo tempore in aliud, quo scarabei non apparet.

Monemur hac fabula, ne quem facilè contemnamus, vtq; cogitemus, neminem esse tam abietum & humilem, qui non suæ iniuriae vindicandæ aliquam occasiōnem inuenire possit.

Vulpes et Aviculae.


Docet fabula, fraudulentis nunquam X 5 fidem
fidem habendam esse: ipsis enim etiam quiescentibus, doli tamen vigent & momentur.

AVES ET NOCTVA.

NOCTUAM cum veteres Mineruæ consecrarunt, nimirum auem esse prudentem voluerunt indicare. Hanc narrát, cum studuissent aliquando ad siluas & in arbores abducere secum auiculae, hortantes, vt in quadam præclara quercu nidum suum figeret: ipsam non modo parere illis noluisse, sed contra etiam monuisse, vt quercus illius frondes omnes concerperent rostris suis. Minimè hoc illis facere volentibus, paulò post viscum protulit arbor, quo deinde implicatae aues, captæ fuerunt, noctua sapientiam & salutaria consilia serò collaudantes.

Hæc epitome est narrationis Politiani. Monet autem, non esse spennenda salutaria consilia prudentum.

CVCURBITA ET PALMA.

CVcurbita consita ad palmæ radicem, cum largis imbribus irrigata esset, stirpi palmæ innitens, ad illius se cacumina extulit. Tum interrogare palmam, quot annis
annis ad tantam granditatem peruenisset?
Cui respondit palma: Non minus centum annis. Tum cucurbita: Quanto te ego sum melior, inquit, quae non dies totidem crescendo confeci, & tuam exaequai altitudinem. Paulus post praematura, & ipsa flaccescere, & radix amissum succo non magis vegetare illam. Ergo quam temere de hossellu incrementi sui gloriata esset intelligentis, & suam granditatem contemptu, futilitate confessa fuit.

Fabula docet, quae citô orientur, etiam citô occidere, ut de solstitiali herba Plautus ait. Et, Subita incrementa fructuosa non esse. Huc pertinet & hortorum Mide & Adonidos prouerbiuin.

**Corvus et Lupi.**

Petebat à lupis partem prædæ coruus, quos totum diem sectatus fuisse. Cui illi: Non tu nos quidem, sed prædam sectatus es, eo quidem animo, ut ne corporibus quidem nostris velles par cere, si exanimarentur.

Fabula docet, spectari in actionibus nó tantum quid fiat, sed etiam, quo animo & voluntate fiat.

Mus.
MVs natus & educatus intra cistam refertam nucibus, fortè delatus in paulimentum, dum in suam domunculam redire properat, & circum illam assultat, attingit hunc odor suauissimus ciborum, qui essent in propinquo de reliquij agitati conuiuij repositi, quibus gustatis: Hæc, inquit, vt video, iucundior vita futura est illa, quam intra cistam vixi.

Fabula imperitos notat, qui nunquam suum oppidulum egressi, illius vitam & mores optimos & laudatissimos esse statuunt.

Dici & hac sententia potest, quam adducit scribens Trebatio de Medea Cicerro: Multi suam rem bene gessere, & publicam patria procul: Multi, qui domi atatem agerent, propter ea sunt improbatis.

AGRICOLA.

A Sidus Ceres cultor agricola exoruerat Deam, vt sibi frumenta sua absq aristis produceret. Ita enim rebatur, minore cum labore exculpò posse. Sed indefensa grana, de maturescente tum segete, auliculæ excussere rostris, & deuorarunt.

Fabula
Fabula narratur contra votorum fluctuicam, & ostendit, imprudentes sene parui commodi, in magnum sepe malu deferri.

Accipiter et Columba.

Oncitatissimo impetu columbam insequens accipiter, intra villam venit cur fugiente auere desertur, & capitur a villico. Hunc orat, ut se dimittere velit: Neque enim te, inquit, laeser vnquam. Cui respondit villicus: Neq; ut opinor, mei te vnquam laeser, atq; fracta illum gula interemit.

Fabula docet, vindicandas a principibus non minus subditorum injurias, quam si sibi ipsis allatae essent.

Aranea et Hirundo.

Onspicata aranea capientem muscas chirundinem, contra illius volatus explicat retiola sua, per quae facilè lata hirundo, celeriter totum opus disturbabuit. Tum aranea: Ista, inquit, muscarias plagas nihil moratur.

Ostendit fabula, imbecilles frustra se potentioribus opponere, & hoc subjicit: Vana est sene viribus ira.
malè suspicari de alijs, neq; meos ab illorum iniurijis eripere.

Ostendit fabula, simplices esse iniurias & fraudi expostitos.

CVCVLVS ET ACCIPITER.

Cvculo & rostrum aduncum, & acuti sunt vngues, itaq; generis accipitrum esse creditur. Huic aiunt esse cibum vermiculos, quos de materia & arborum quoque ramis colligere soleat. Atq; talem illi victum exprobrasse, vt vilem & contemptendum accipitrem ferunt. Quin tu me, inquit, spectas, qui arium carnibus velcor, & cum generis nostris esse videariss, etiam facta imiteris? Hæc oratio, cum mouisset cuculi animum, videt ille paulò post captum accipitrem, alligatum collo, pendere de tecto alti columbaris, in terrorem aliorum accipitrum. Tum igitur ita cuculum locutum accepimus: Nunc mihi etiam suauiores mei vermiculi, & gratior illa esca futura est, sine periculo parabilis: Neq; ego lauticianas moror, quæ tanto discrimine petuntur.

Docet fabula, mediocritatem tutam optabiliorum esse, quam sit periculosa excellentia.

Afinus
ASINVS ET VITVLVS.

In uno agro pascebantur asinus & vitulus. Cum autem signum auditum esset aduentus hostium, quod de more solerat dari pullato ære: Fugiamus, inquit vitulus, ne in potestate hospitum deueniamus. Cui asinus: Fuge sanè, inquit, cui cædes & mactatio ab ipsis impenderet: mihi periculum nouum nullum obijcitur, quæ seruiendi & ferendorum onerum conditio eadem manet, tam apud ciues, quàm apud hostes.

Fabula docet, certæ & exploratæ miseriae cum alia miseria commutationem non esse pertimescendam.

PASTORES.

Pastores cæsa oue consuuium intra tabernaculum agitabant. Quod cum lupus, qui prædandi causa caulas circuibus, fieri cerneret: Ego, inquit, si agnum rapuissem, quantum tumultus excitaretur! At isti impunè parentem vorant. Tum unus his auditis: Nostra enim, inquit, scelerate, non aliena oue epulamus.

Docemur hac fabula, & potentes impunè
puni peccare, & horum delicta non facile reprehendi a quois debeare.

Narratur fabula eadem sententia & de mulierculis comedentibus gallinam, ac vulpe, quae dixerit: Ego si hoc facerem, omnes iam canes in me incitarentur.

CAPIT.

Gallinacei castrari solent, ita celerius pinguescere existimantur. Horum magnus numeros in villa alebatum, cumque omnes opimi redderentur cibo largo & curatione diligentis, in uno tantummodo nihil proficiebat sagina, huius macilentiam irridebant caeteri. Mox cum audissent imperium heri, pinguisimis quiq; ut iugularentur ad coenam, afferentes enim hospites, intellexere stulti, quantopere sibi & vitae sua carnes, quibus dudum superbisent, contrariae & nocentes essent.

Consolatur fabula tenues & pauperes, illorumque vitam docet esse multò tuto-rem, quam sit locupletum, & vt Graeci loquuntur, τῶν ἔκχεων.

EQUVS NOVITIVS.

Mercatus quidam equum, cum prius haberet valde strenuum, aliquanto

Y cum
cum maiore cura illum aluit, quàm alterum. Hoc mirari ipse quoq, atq; de socio caussam exquirere. Quid enim, inquit, est, cur me impensius curet herus, multis nominibus te inferiorem? Neq; enim forma, neq; velocitas, neq; vires meæ cum tuis comparandæ sunt. Cui ille: Nihil, inquit, nouum neq; mirum herus facit, sed hominum more prioribus posteriorea, & recensia visitatis præfert.

Fabula leuitatem vulgino tat, & nouarum rerum studium.

C A N I S E T S V S.

Ad aecypia canes diligenti & exquisita cura atq; ratione erudiri & institui solent, & ad silentia, verberum minus & aurium vellicatione affuesunt. Certa autem nationis hi deliguntur, quorum inprimis bona sagaxq; natura sit. Huius generis vii istam seruilitatem exprobrasse opium & pinguem suum aiunt. Cui ille: Se non pœni tere breuis molestiae, responderit, qua vi tam sibi comparaturus sit delicatam, neq; pigere in præsentia tædij aliquantulum deorare, vt lautissimis diu postea cibis perfruatur.

Fabula
Fabula hortatur discipulos bonarum artium & virtutis ad labores, qui in dicendo exhauriendi sint, perseverando spe maximorum commodorum, & iucundissimae vitae.

Trabes et Boves.

QVitrabem boues trahebant, unde tignum fieret, increpabantur ab illo, quod anhelantes in pigritia lento gradu incederent. Cui unus de bobus: Nos tamem, inquit, hoc mox onere liberati acquiescimus, cum tibi paulo post impendendum vis; ad cariem sit sustinendum.

Subijcit fabula praepetum humanitatis, ut vereamur insultare miseric, cum fieri possit, ut nos multo maior calamitas maneat.

Cardvelis.

A Volarat carduelis, quam diu puer in delicijs cicurem habuerat. Hanc ille gestu & voce reuocare, & dare operam, ut blanditia verborum pelliceret ad reuersionem. Nam cur, inquit, mea tu fugis, aut quid tibi triste aut contrarium dum mecum fuisti, quanquam accidit, vel quid potius
potius ad beatam vitam defuit? Nihil, inquit illa, sed meo arbitratu viuere mihi maxime libet.

Docet fabula, nullum bonum libertatis bono melius aut praestantius esse. Et illi Spartani in Polymnia, Persam, aient, si sciret, quam suae esse in libertate viuere, autorem ipsum futurumuisse, & erat dixisse, quae aut maxima, ullam ui velint.

V P V P A.

IN aquilae nuptiis fereunt se seve vpupam re-liquis auibus hostibus praetulisse, & cri-
tas altè erexisse, & genus etiam regium iactitasse. Sed huic dixisse ciconiam accepimus, par non esse vt primas teneat auis, cuius nidos uncommon itercore careat.

Monet fabula, non esse honestatem de ornatu, sed de vitae ratione aestimandam.

G V LÆ DEDITVS.

GVlæ deditus quidam ad epulas invita-
tus in rurs, quod abesset paulo ab urbe longius, dum proficiscitur, spe singularium lauticiarum & opipare instructarum dapum, in itinere pira reperta ita spreuit, vt etiam per derisionem lotio suo asper-
egeret.
geret. Cum autem rius, quae transseundum fuerat, subito ea nocte ad altitudinem excrevisset tantam, ut cum manifesto discrimine ingressum se ille aquas intelligeret, redire tristis, atq; post evertam spem copiosa cibi accerimè etiam esurire cœpit. Itaque cum ad pira, qua dudum comminxerat, venisset, detersa illa arrosit, & hanc escam obiecit iewinis & latrantibus incessinis.

Fabula docet, contentus & fastidij sæpe has poenas dari, ut quæ paulo ante homines spreuerint & abiecerint, ea mox appetant & amplectantur.

EQUVS ET PORCVS.

Alcriter ad pugnam equus & armatus ipse, & armatum equitem vehens, proficiscebatur. Hunc conspicatus porcus de luto, in quo volutabatur, Heus tu, inquit, quod properas, ignarus, an vitam in prælio amissurus sis? Cui equus: Etiam tibi, inquit, mors impedet, & quidem oppetenda sine laude, vbi tuo dominus satis pinguis factus esse videberis. Ac mihi quidem animam, si ita cadat, viri fortis, tibi lanij manus ereptura est.

Y 3

Fabula
Fabula honestam mortem non nimi-\um pertimescendam, docet, cum etiam in\summa ignavia illa euitari non possit.

**Venator et Cerdo.**

Cerdo ad venatorem quodam tempore\ deuenisse dicitur, & petijisse ab eo, sibi\ vrsi pellem vt venderet. Venator sibi illo\ tempore vrsi pellem non esse respondit,\ sed si vellet pecuniam numerare, curatu-\rum fe post dies paucos vt haberet, cum\ vrsum cepisset, cuius luustrum iam sibi ex-\ploratum esset. Ita ne, inquit cerdo, facilè\ est vrsum capere? Mihi quidem, inquit\ venator, nequaquam difficile hoc fuerit,\ inter feras, & in siluis penè à puero versa-\to. Licetne, inquit cerdo, te comitari? nam\ mihi libet spectatorem esse talis venatio-\nis. Licet, inquit venator, mecum peren-\die in siluam abeas. Quò cum esset ven-
tum, apparuit statim vrsus, belua ingens &\ horribilis. Cerdo tum celeriter ar borem\ conscendit. Venator adortus seram forti-\ter: cum tamen hæc excussisset ictum, re-
cordans quod audijisset, non solere vrsos\ cadauaera morsu attingere, in terram se,\ quasi mortuus esset, abiecit. Vrsus autem\ nari-
naribus ad os & aures illius admotis captare anhelitum, & tentare, an spiraret. Sed illo animam continentem,urus mox discerret. Tum igitur & venator se erexit, & cerdo de arbo de descendit atq; iam animis receptis, inter alios sermones percontari cerdo de venatore, quid in aures ipsius fera insusurasset? Cui venator respondet: Monuisset illam diligenter, ne posthaec vnquam ursi pellem nondum capto & confecto ipso, vendendam existimaret.

Fabula hoc, quod Græcum prouerbium, Non esse ante victoriam exultandum, admonet, ne securitate & temerarijs animis dubia pro certis habeamus.

**LEO ET MVS.**

Leo captus laqueo, orat murem, se ut corosis plagis liberet de impendente interitu, promittit, se accepti beneficii nunquam esse obliturum. Mus facilè, quod leo flagitaret, cum essisset, petit ab illo, ut filiam sibi collocaret in matrimonium suum. Leo, quamvis res ea sibi videretur indigna & absurda, noluit tamem autori vitae & salutis suæ, quod postulauerat, denegare. Spondet igitur filiam, sed
sed hoc tamen monet, cogitetur musculus, vix fieri posse in tanta inæqualitate, nuptiae vt felices sint. Sed mus in sententia permanis. Cum igitur nova nupta læna iuuencula & ferox ad maritum deducetur, obuium eum, non visum neq; animaduersum, pede conculcatum obtuixit.

Fabula ostendit amicitias potentum esse periculosas, etiam non rarò damnosas humilibus, & paruorum sodalium esse expectendum visum paruis. Sed & hoc monet, quod proverbiunm Graecum, translatum de turbinis ludo, Agitantum aptum & conuenientem. Vnde hoc factum:

Quæ cupis egregiè nubere, nube pari.

C E R A.

C E R A inuidiebat lateribus duritiem, quâ de igne conseque illos videbat. Abiecit igitur & se se in flammam, futurum sperans, vt & ipsa induresceret: sed contrà accidit, celeriter vt diffueret, & liquefacta ab igne consumeretur.

Docemur, non esse appetenda ea, quæ sint à natura nobis denegata.

A G R I C O L A. Cum
CVM effet pertæsum agricolam sempiterni laboris in terra fodienda & aranda, inq; varia & difficili cultura aruorum, animum ille ad militia adiecit, quod multos audisset, rem & fama belli gloria quæsuisse. Fundo igitur vendito, exornatus & instructus armis caeterisq; rebus necessariis militatum abit. Sed re malè gesta vulneribusq; acceptis vix seruatus de prælio, mercaturas potius facere statuit, quod & his locupletatos & auctos quamplurimos animaduerteret. Nauem igitur conducit, & merces comparatas diversorum generum in illam imponit, spe magna futuri luci. Sed cum veheretur in mari, de improviso (vt fit) tempestas oritur, & nauis fracta, ipse vnà cum mercibus fluctibus obtuitur atq; perit.

Fabula hoc dicit: Mutantes conditionem & fortunam suam, plerunque quod fugerint relinquendo, alibi reperire duplicatum.

AMNIS.

Contemisse præ se amnis fontes suos fertur, cum & ipse piscibus abundaret & flumine largo, nec non grato alicubi murmurum
murmure delaberetur. Quin etiam, inquit, tu intra muscos istos tuos & herbulas delites, ego præter & amoenissima loca terrarum, & celeberrimas urbes, & populos ac gentes maximas feror. Fontibus offen-sis superbia & proteruitate alumnii, placuit reprimere scaturiginem suam. Ita origine extincta, celeriter defecerunt vndæ fluuij, & amis exaruit.

Notat fabula eos, qui sibi arrogant aut-oribus ea bona, quæ aliunde acceperé, & docet, ab ingratis deterrimi vicij grauis-simas poenas dari solere.

CORNICIS CONSILIVM.

Aves deliberabant de creandis pluribus regibus, quod sola aquila tam lati imperij habenas moderari posse non videretur. Sed cornix hoc agendum non censuit: Nam & facilius, inquit, atq; citius vnum dolium completur, quam multa, & ad plura diuerqa; signa eodem momento oculos dirigere quis possit?

Fabula & populis multitudinem imperantium onerosam esse, & non bene regere plures indicat, secundum sententiam Homericam:

Non
No bene turba regit: Rex gentibus imperet vnus, Vnus & acceptas rerum moderetur habenas, Qui Saturni genae tenet istud numine donum; Vt sceptra populos & iure coercet aquo.

PROXIMVS SIBI QVISQUE.

C Viuam perquam laudatæ foeminae maritus grauiiter ægrotabat, neq; posse diu viuere credebatur. Hoc illa ita dolor- ter ferre, vt mortem sœpissimè lamentis & eiulatu maximo citaret ad se pro marito tollendum. Dicitur tum mors toties vocata tandem affusisse. At illa territa horribili specie, & percussa animo, mutataque subitò voluntate, mortem ad lectulum deduxisse fertur, & indicato viro eum esse dixisse, cui esset moriendum.

Doctrina fabulæ præscripta est. Omnes enim aiunt, sibi melius esse velle quàm alteri.

ADOLESCENS CANTANS IN funere matris.

Vcebatur funus defunctæ mulieris prodeuntibus vnà patre & filio, conducisque qui monodiam, vt fit, concinerent. Ibi filius inter lugentes incedens cum

Fabula docet, omnem laudem vitae, & id quod decorum vocatur, totum temporibus & loco & personis contineri.

Asinus ægrotans.

Increbuerat fama, &c. supra pag. 123.

Mvlier et Nvx.

Mvlier nucem interrogasse dicitur, quare afflixta illa demum vberes fructus ferret? Quia enim &c tu, inquit nux, verberibus affecta melior reddi, &c asinus plagis incitari solet.

Fabula docet, quod in alium dicatur, audiendum etiam esse, iuxta versum Homericum:

ἐπϊμον κ' ἐπὶ δέκτα ἔτος, τοῦν κ' ἐπακέσως.

Asini vota.

Cum
CVm hyems asino ob frigus & arida
pabula admodum grauis videretur,
expetebat ille ardentibus votis verni tem-
poris viriditatem & teporem. Sed illo
tempore, cum crebriore agitatione exer-
ceretur, aestatem aduenire optuit. Quae
cum preter alios labores etiam onera fru-
menti ex area, & fructus ex hortis depor-
tandos ipsi imponeret, reliquus erat autu-
mnus, quem expectabat quietiorem. Sed
per illum quod: vindemiæ & lignatus mo-
lefijs, & desatigationibus pressus, ad hye-
mis reuersionem desiderium suum retulit.
Docet fabula, totam vitam in laborum
tempora distribui. Nam secundum Me-
nandri versum:

Dei τὰς γλυκὰς, μέζες ὀὗ ζῶον, ἡων.

Notat & vulgarem leuitatem, quae pre-
sentem fortunam nunquam boni consule-
re solet, secundum Horatianum hoc:
Optat ephippia bos piger, optat arare caballus.

MVRES ET FELIS.

MVres felem placide accubantem cum
multum & diu contemplati fuissent,
tum vnus: Libet, inquit, cum ista mitissi-
ma (vt appareat) & mansuetissima animan-
te fa-
te familiaritatem contrahere. Atq; his di-
étis ad selem accessit, & blandè compell-
aluit, quæ illum statim compræhensum
dilacerauit. Hoc intuentes alij mures:
Quantopere, inquiunt, nostrum popula-
rem species sefellit!

Fabula docet, de vultu & specie animuí
atque mores certò intelligi non posse.
Dολάνχ γε γνώμων Ἑσαπάτων ἵνα. Et im-
postores & insidiosi simulando beneuolen-
tiam, & odio atque consilia pernicioso
tegunt, secundum hoc, Oduar. ε.

ἐνω ἀγοροντες, κακὰ ὥθετο βυσσοῦνον.

Et hoc, Oduar. δ.

οῖτ' εὖ μὴ βάζοιτε, κακῶς ἡ ὁπίθεν φρονέσσον.

A s i n u s  l a p s u s.

A Sinus post longam & probatam serui-
tutem suam, & multas onerum atque
bailiulationum egregias operas, quodam
tempore sub valde graui onere, cum ad
fæxum impruixum offendisset, in via ce-
cidit. Tum accurrit agitator, & acerbisis-
mis verbis, atq; vehementibus etiam pla-
gis illum petit. At asinus secum, & suam
conditionem deplorare, & accusare in-
grati domini sæuitiam, qui oblivus omníu
priorum, ob vnam fortuitam offensam
tam grauiter se affigeret.

Fabula significat, serè homines, quid
quoq; tempore sit, non quid aliquando
factum sit, spectare, & vnum sàpe delictù
memoriam multorum egregiè factorum
inducere ac delere.

_Hystrix et Lupus._

_Hystrix_ Africanum & Indianum esse a-
nimal perhibetur, non absimile erina-
cio,sed longioribus aculeis armatum, &
ijus quidem missilibus, quos soleat eia-
culari in persequentes. Huic insidians lu-
pus,vt spicula ponat, neq; se illis sine cau-
fa perpetuò oneret, suadet. Cum autem o-
pus sit,& res poscat, tum vti resumat. At
illa,Nunc igitur,inquit,his opus : Nam lu-
po inermei occurrere periculósum est.

Fabula monet, vt adueritus hostium &
inimicorum vim ac fraudes semper mu-
niti & defensi esse studeamus.

_Mvs et Milvius._

_Rretitus & implicitus laqueis Miliius,
exorat musculum, se vt liberet. Hoc ille
facilè corrosis plagis effecit, tum miliius
eum arripit & deuorat._

_Osten-
Ostendit fabula, quam gratiam pro beneficijs acceptis mali reddere solet.

**TESTUDO DOMIGERA.**

Alius animantibus a Ioue donum petentibus, facultatem hanc petijisse testudo fertur, domum vt suam absq; in commodo quolibet secum circumferre posset. Quid ad hoc petendum ipsam moveret interrogata, respondit: Malorum vicinorum metum, in quos si forte incidisset, nihil esse negotij futurum, vt migratione sua declinaret, si domum portabilem haberet.

Infamat vicinitatem improborum fabula, rem deterrimam & execrabilem: bonorum autem vicinitatem commendat, secundum Hesiodi verum:

οἶμαι θανὸς γείτων, ὅμως ἤλθες μέγιστος.

**ERINACIVS ET VIPERA.**

Impetrauerat a vipera erinacius, per brumæ frigora in suam ipsum vt cauer nam acciperet. Cum autem in angusto loco spinis hospitis pungeretur vipera, postulat, vt suam domum sibi relinquat, & aliò
aliò demigret, cum intelligat illum ambos capere non posse. Sed erinacius furtur respondedisse si quis durare illic nequeat, ei sua causa ut exeat licere, sibi discedere in animo non esse. Si vipera habitatione offendatur, posse hanc mutare. Ita hospitis iuria cauernam suas illam amisit.

Fabula monet, ne cum illis nos facilè coniungamus, in quorum potestate nos, alres nostræ postea futuræ esse videatur.


**Lepus et Vulpes.**

Anteponebat se vulpi lepus, cui pedum pernictitate præstaret. At vulpes diceret, se ingenio vincere, cuius esset multò & frequentior & præclarior vlas, quam pedum.

Fabula incredibilem esse ait bonitatem prudentiæ, neq; corporis maximas dotes, cum minimis animi dotibus comparari recte posse. Itaq; & ab Apollonio introducitur præclare Amphion, qui suo cunctæ bis tanto maiorem lapidem alliciæt, quàm nitendo summis viribus Zethus afferre potuisset.

**Lupus.**

Z

Induerat
Induerat pellem ouis lupus, atq; cum ita ignoraretur, aliquantisper impune in gregem fuit grastatus. Sed pastor mox animaduersa fraude, necatum hunc de arboresuspendit. Hoc qui pelle decipiebantur admirantibus: Pellis quidem est, pastor inquit, ouis, sed sub hac lupus latebat.

Habitus & vultus indicia non habenda pro certis, fabula docet, ideoq; facta & re spectari oportere.

**Canis et Pastor.**


Fabula hoc monet: Non mirand uneq; grauiiter ferendum, si inimici nos lœdant, qui profiteantur odia sua, vt nisi cauerimus, neminem nisi nosipsos accusare debeamus. Sed hoc esse indigni & animaduertendum, si amici & beneficijus à nobis affecti animum mutent, & fallant opinio-

...
nem nostram, & insidientur capiti fortunate nostris.

ARIES ET TAURVS.

ARIES, qui inter pecora principatum teneret, superbia elatus, cum tauro concidere ausus fuit. Qui ita illum acceptit, ut moribundum relinquueret, in deploratione tenebris et sese pœnitentia.

Fabula monet, non esse adorierdos viribus præstantiores.

ASINVS PVINICEVS.

docuit filiam mater, sermones hominum de coniugio secundo ipsius, etiam si existerebant aliqui, tamen futurum, ut celeriter illi conticescerent.

Fabula docet, insolita omnia tempore exuere admirationem.

AQUILA ET CVNICULVS.

AQuila raptos pullos cuniculi detulerat in nidum suum, quem in altissima arbores fixerat. At moesta mater, ut sis parcat, per omnes illum Deos miserorum curatores obtestatur. Sed aquila cuniculi precibus contentis, & despecta humilitate, dilacerat pullos cuniculi, & sus præbet discerpta membra. Hic verò dolore & ira commotus, suo cum genere conqueritur aquila vtim, & ut quisq; sibi idem, quod ipse pertulerit, accidere posse cogitaret, neq; illud facinus impune ferre aquilam finant, hortatur. Ita concorde illi studio ad eruendum arborem, in qua nidularetur aquila, conuenient, & egesta à radicibus illius terra, omniq; circum eam solo specibus excavato, ita impulsa arbor leui flatu paulo post in terram prostrernitur. At pulli aquilini partim ruina, partim raptu terrestrium
restrium ferarum, interiēre, & orbitati cu-
niculi gratissimum spectaculū præbuère.

Docet fabula, ne quis potentia aut vi-
ribus fretus alium quemlibet despiciat:
Nam & infirmitatem sàpe acceptas iniuri-
as vlcisci.

O v i s e t P a s t o r.

Expostulabat cum pastore ouis quo-
dam tempore, quod non contentus
omne lac emulgeret sibi, lanam etiam de-
tonderet, & cuticulam nudaret: atq; inter
hæc & maledicere illi audēbat. Tum pa-
stor iratus, arripuit agnum primigenum
illius & macēuit. Ouis etiam poēna, vt
multi solent, reddita commotor: Quid
ergo nunc restat, inquit, quod malefacias?
Egōne tibi, inquit pastor? Te etiam vt
iugulem ipsam, & pellem detrham de
corpore tuo, carnibusq; pastus ossa tua
proijciam canibus, & pellem tradam ma-
cerandam pellioni. Siluit igitur ouis maio-
rum malorum metu repressā.

Fabula subjicit præceptum moderati-
onis, ne indignatione irritermus aduerfa,
ὡς ξένων λαντίσουτε. Docet hoc quoq;
Grauibus malis & æruminis elationem a-
nimi reprimi solere.

Z 3 Rota
Rota et Vector.

Vare tu, inquit rotae viciatae vector, totum hunc diei nobis stridores tuos obgannis? Quia enim, inquit rota, graui-
ter laboro, & vehementer aUicta sum, qui
ger poUum non queri atq;I lamentari?
Fabula ostendit, miseris & calamitosis
ignoscendum esse, si fletus & querimonias
vurpent.

Vulpes leporis lav-
datrix.

Cum non procufl abeffet, quin canis
vulpem insequens illam depræhende-
ret: conuersa ad auxilium fraudulentiae
vulpes, cum forte leporem in propinquuo
conspexisset, miris modis collaudare cani
suavitatem carnis leporinae. Canis vulpe
relicta leporem coepit sequi. Hic vero
celeritate pedum elapsus, grauiiter accusa-
re postea vulpem, a qua cani proditus es-
set: At enim ego te, vulpes inquit, studio-
sè laudaii.

Malorum laudes esse nocétes, docetur.

Vulpes et Lepus.

O Rabat vulpes Iouem, vt calliditaté in-
genij sui velocitate cursus ornare vel-
let.
let. Lepus autem celeritati suæ adiungi versutum animum petebat. Iouem his ferunt respondisse: A se in animantes singulas liberaliter esse certa dona & beneficia collata, neque vni se largiri omnia oportuisset. Hanc enim benignitatem erga vnumquempiam, summam iniquitatem erga vi-nierfr los alios futuram fuisset.

Hoc ait fabula, Nò vni dat cuncta Deo.

Equus inornatus.

Compluribus equis ad certamen cur-sus & celeritatis comparatis, & secundum factiones ornatis, cum phaleris, tum coloribus conspiciendis & illustribus, v-nus inter eos cum loris cotidianis, firmis illis quidem atq; habilibus frenis, sed minus versicoloribus & speciosis, etiam productus fuerat. Hunc igitur ridere alij, & præ se quisq; contemnere. Postquam autem ad certamen ventum fuit, hic palmam obtinuit.

Subijcit & hæc fabula sententiam Theognidis, Sæpe decipi animos specie. Et docet, Non spectandum habitum & ornatum, sed virtutem: Latet enim sæpe sub pallio fordid o sapientia.
Repulsus fæpenumero clientulus paeper à patrono, qui sibi non vacare, quoties ille aduenerat, diceret: affert tandem tenellum hœdum in ædes illius, & stans in atrio vellicabat hœdum, vt vox illius exaudiretur. Tum patronus fuis, Ecquis adest, inquit, qui consulere vult? Et clientulo toties antè repulso, Quid narras, inquit, tu? Caussaque cognita, consilio adiutum, dimisit.

Fabulae eadem est doctrina, quæ Ouidiana sententiae, Placari donis deos & homines.

Sénex et Adolescens.

intelligo, vires erga istum valuère, sed & lapides, de quibus sæpe mira, quantum illi possint, audire memini, experiar, atq; collecta saxa in furem coniecit, atq; illum de suis pomis facile abegit.

Fabula Terentianam subjicit sententiam: Omnia prius experiri, quàm armis, sapientem decet.

Docet & hoc, Senilis prudentiæ, quà huius ætatis propria est, esse impetum lento, sed vehementem.

Luscinia et Accipiter.

Luscinia accipitrem, à quo compræhensa fuerat, orabat, se vt dimitteret, neq; id eum gratuítò facturum esse aiebat. Precium quodnam futurum esset roganti accipitri respondit, Suauissimi carminis sonus. At ego, inquit ille, non aures meas, sed ventrem expleri cupio.

Fabula potest ad duos sensus, eosque dissimiles accommodari. Primum, vt intelligamus, imperitos homines liberalibus studiis atq; artibus non capi. Alterum, necessaria iucundis anteferri oportere.

Culex et Aps.

Z 5 Brumæ
Bumæ frigore & insuper fame laborns culex, ab apibus petijt, intra ipso-
rum aluearia recepto sibi vt cibum imper-
tirent, ob quod meritum se illorum filios
caenendi artem edocturum esse pollicebat-
tur. Tum vna de examine: Nihil, inquit,
tua est arte opus liberis nostris, qui à no-
bis multo meliorem & magis salutarem
discere poterunt.

Monet fabula, ita instituendos liberos,
& eiutmodi artibus instruendos, vt sua o-
pera ipsi victum sibi quaerere sciant.

Leo, Afinvs, Lepvs.

Leo cum bello contra volucres suscepto, copias suas recéseret, prætereunte
asino & lepore, quas nam ad res vtis posse
 speraret, vrso interroganti respondit: Afi-
ino tubicine, & lepore tabellario.

Fabula docet, nemenem esse tam par-
um aut humilem, cuius non aliena in re
opera vitulis esse possit.

Accipitrvm Pax.

Accipitres quodam tempore inter se
acerrimum belligerabantur. Hos colum-
bæ in gratiam reducere, & à dimicatione
mutuisq; cædibus abducere conatae, per-
feçere,
fecit eum ut pacem illi inter se facerent. Qua firmata, tam in columbas, quas in reli-
quas minutas aliculas ipsi concordes, vim & vngulas conuertere.

Fabula docet, vtiles esse saluti honorum discordias malorum, ut ferunt Melanthi-
um fine ioco seu serio, dicere solitum: Rempublicam Atheniensem servati dis-
fidijis oratorum. Quod, cum non incumbent vniuersi quasi in vnum latus nauigij,
fiat, ut ab altera parte veluti pondere oppo-
posito administratio liberetur.

De mortis nunciiis.

CVm Hercules reliquisset superatum Letum ad bustum Alcestidos, vbi illud iaceret anhelans & examinatum, misertum illius quendam Phææum, qui transiens aspexisset, recreasse ipsum & perfecisse fer-
runt, ut vires pristinas recuperaret. Ob hoc beneficium Letum promisisse illi mem-
oriam a grati animi, & cum non prorsus parcer eih posset, non tamen se oppressurus esse de improviso benefactorum lucum, sed missurum prius, qui monerent, quiq; indi-
carent, quod appropinquaret Letum. His pollicitis Phææus elatus, animo securò vi-
tam egit, cumq; minimè metueret, Letum ad se
ad se auferendum adeisse cognouit. Quem
situs igitur ille grauisissime perhibetur, se
circumuen tum fraudere arripi, & Leti vani-
tatem accusasse, neminem enim præunic-
ciisse aduentum ipsius. Cui Letum narrat
demonstrasse, plurimos a se nuncios ad
eum peruenisse. Nam & annos ante sex fe-
bri, & post duos rursum grauedine ac de-
stillationibus eum laborasse: Interea qui
pe cum tussi, saepe capitis doloribus confli
statum, proxime etiam anhelasse. Quibus
omnibus, ut accedentis Leti nuncius, non
longissime illud absesse commoneri de-
buerit. Quin etiam, inquit, paulo ante ad-
uentum meum, germanum fratrem ad te
misi, veternosum illum soporem, in quo
aliquantisiper pro mortuo iacuisti. Ita pro-
bata fide sua, quodque promissum fecisset,
Phareum lamentantem & muliebriter
eiulan tem abripuit.

Docemur de valetudinis imbecillitate;
& morbis cognoscendam mortalitatem:
neq; mortem omnibus necessario oppo-
tendum, nimbium perhorrescendam esse.

V V L P E S  E T  H I R C V S.

S Iti correcti hircus & vulpes, in profun-
dum puteum desilierunt, cumq; illum
sed...
sedauissent, hircus coepit circumspicere & quærere, quà de aquis euadere in terram posset. Cui vulpes: Bonū, inquit, animum habe, nam mihi consilium subjìt, quo vi feruari possimus ambo. Si enim te in posteriores pedes erigens, priores parieti isti applicueris, & caput altè, cornua vt obliquè reclinentur, extuleris: tú ego de tergo tuo in hæc ascendere, atq; deinde exilire de puto, & te mox etiam attrahere facile potero. Ad hæc cùm se hircus paratum esse diceret, & obsequentem præbuiisset, euasit de puteo vulpes, atq; ibi læta circum fauces exultare, & deridere hircum coepit. Ille vero hanc grauiter accusare, & persidia insimulare. Cui vulpes illudens: At tu, inquit, hirce, si tam cordatus es, quàm barbatum esse scimus, nunquam in illum te locum, non explorato reditu, immisisses.

Significatur hac fabula, viros prudentes, priusquam quicquam aggregiantur atq; incipient, præuidere & considerare, quonam illud euasurum, & quem finem habiturum esse videatur.

GALLINÆ ET PERDIX.

Qui
QVic delectabatur alendis gallinis, allatam sibi fortè perdicem addidit ad cohortem illarum. Quæ cum miseram moribus impeterent, & ab esca repellerent, singularem illa dolore animi afflicebatur, sibi hoc, quæ aliena esset, eoq; illis nomine inuisa, accidere putaret. Paulò post videt ipsas quo illas se mutuò conscinde-re. Tum se consolata, Si inter se, inquit, istæ inimicitias gerunt, neq; parcunt sibi, feren-da scilicet & mihi aequo animo fortuna mea.

Hoc fabula sibi vult, prudentibus magnno esse solatio considerationem communis fortis & conditionis, cum animaduertent, neminem esse, cui non mala & adversa plurima obijciantur: Eosdem libenter etiam comparare sua mala cum aliorum malis, qui respectus sæpenumero opinioné magnitudinis his adimere solet.

Gloriator.

Reuerlus in patriam &c. sup. p. 148.

De Apollinis tentatore.

Tentaturus Apollinem, deorum, &c sup. pag. 93.

Mulier
MVLIER ET GALLINA.


VULNERATUS A' CANE.

QVem canis momorderat circumiens medicu quærebat. Cui notus quidam obuiam factus, cognitare, suæsit vt in pa-nem recentem exprimeret cruorem & sa-liem vulneris, atq; comedendum hunc obijceret cani, à quo læsus esset. Id enim salutare ipsi futurum esset. Tum faucius cuim
cum risu: Hoc remedio, inquit, ego sic illicit in me omnium, qui in urbe sunt, canum morsus irritauero.

Docet fabula, nullo beneficio prauos ab iniuriis deduci, atq; plerunq; reddi benignitate aliorum deteriores.

**THVNNVS ET DELPHINVS.**

Thunnus delphinum persequentem fugiens, cum incitatisimo ferretur impetu, fluctibus ad insulam appulsus, in illam vna cu Delphino eijcitur. Ibi Thunnus contureus, & Delphinum conspicatus vita defici, non sibi iam magis suam mortem tristem futuram esse aiebat, quia cerneret autorem illius vna secum interitum.

Hoc fabula demonstrat, aequore animo suas miserias ferre homines solere, si illarum autores ijsdem irretiri intelligent.

**F I B E R.**

Fibrum esse quadrupedem animantem, qui ferè in aquis degat, atq; eius pudenda magnum in medicinis vsum habere accipimus. Hic igitur, quoties vrgetur vi hominum, non ignarus, cuius rei gratia petatur,
tatur, præmordet ipse pudenda sibi sua, & contra insecuentes proijcit, atq, ita sœpenuerno conseruatür.

Significat fabula, similiter & prudentes homines salutis suæ conservandæ gratia, iacturam facultatum libenter facere. Vt & in poëticis fabulis legimus, non fuisse cariora Hippomeni poma aurea, quàm vitam suam, quibus abieçístis, illam retinuerit.

Diuinator.

Diuinator in foro &c. supra pag. 95.

ÆGROTUS ET MEDICVS.

Optimo, inquit ægrotus: Nam multitudine bonorum extinguor.

Fabula indicat, non aliis homines magis succensere, quàm ijs, quos in suam gratiam mentiri, & à quibus assentationibus se falli animaduerterint.

Auceps & Cassita.

Auceps laqueos disponebat &c. f.p. 91.

V I A T O R.

Itinere quidam longo fatigatus, votum fecit, dimidium eius, quod reperisset, se Mercurio consecraturum. Cum autem incidisset in sacculum, refertum palmis & amygdalis, illo sublato, fructus quidem comedit, nucleos autem palmarum & amygdalorum testas in aram imposuit, quod se soluere votum diceret, atque inuenta cum Mercurio parti, de quibus extrema & intimae illi offerret.

Castigantur hac fabula auari, qui etiam deorum ipsorum respectum postponunt cupiditatibus suis.

Puer & Mater.

Itabat in ludum lite. &c. fup. pag. 165.

Pastor
Pastorem qui gregem suum forte appulisset ad mare, cum cerneret illud stare placidum & quietum, cupiditas incessit nauigandi, & mercaturas faciendi. Vinditis igitur ouibus suis, mercatur palmas, & in nauim imponit, atq; ita in altum pro-uehitur. Orta autem tempestate, cum periculum esset, ne nauis fluctibus deprime-retur, mercibus eiectis in vndas, ægræ vacua nauis fuit conservata. Post dies pauculos, cum ad mare pastor tristis sedaret, prætereunte quodam, & secum tranquillitatem maris (nam tempestas aberat) admirante: Ego, inquit pastor, scio, quid si-bi velit hæc maris tranquillitas: nam alias palmas prosectò quaerit, quas deuoret.

Docet fabula, malis acceptis homines cautores in posterum reddi solere.

Luscinaia et Accipiter.

Cantantem, vt consueuerat, ab arbore procera lusciniaram rapuit esuriens accipiter. Quæ cum intelligeret, sibi mortem impendere, ad preces conuerfa, orat accipiorem, ne se perdat sine causa. Non enim suam exilitatem auidissimum ventrem il-

A 2
lius
lius posse explere, itaq; suadere, grandiores alias volucres venetur. Cui accipiter: Insanirem, inquit, si partem prædam amittere & sequi vellem ea, quæ nusquam apparent.

Intelligendum, similiter & homines incogitantes quosdam reperiri, qui spe maiorum præsentem copiâm despiciant atq; negligent.

**Vulpeculae.**

Elapa vulpes de laqueo &c.; sup. p. 139.

**Vulpes & Sentes.**

Insilierat forte in spinolas &c.; l. p. 150.

**Vulpes et Crocodilus.**

Crocodilus Aegyptiacum est animal, tetrū aspectu, atq; monstrosum, specie lacertæ, cute rugis & squamis horrida, va-\_\_\_\_natum atq; informe. Inter hunc & vulpem quodam tempore certamen de generis nobilitate extitisse narrat: Cum autem Crocodilus & maiorum suorum multa praeclara facinora, & à se forterter res gestas prædicatione suâ extolleret, respondit vulpes:
vulpes: Nihil opus esse verbis, nam de pelle apparere omnia.
Hoc fabula innuit: Mendaces ipsa re solere coargui & refutari.

VULPES ET LIGNATOR.

Agitata vulpes a canibus longo spacio fugae confecto, deuenit tandem ad casulam, ante quam lignator findebat stipitem quernum, ad eum supplices confugit orans, vt sibi latebras aliquas demonstraret, in quibus dum venatores praeterirent, occultaretur. Ille misericordia motus solum casulam iubet subire, ibi sperare, se illam in tuto futuram: postea recordatus animantem illum esse nocentem, & tamen manifeste prodere supplicem non aulius, insecutis venatoribus, & num vulpem vidisset percontantibus, vidisse quidem ille verbis negabat, sed manu oculis; casula sua indicabat, vbi volebat intelligi, latere vulpeculam. Sed venatores non animaduerfo indicio, & attendentes orationi, celeriter discedunt. Vulpes, qua & audierat & viderat omnia, prograssa mox de casula, abire insalutato lignatore. Quod cum ille aegre ferret, tanquam cum ingrato ex.
postularet: Etenim salutem tu mihi debes, inquit, & meo beneficio vitam retines. Tum vulpes: Agerem, inquit, gratias ego tibi, si cum oratianne tua manus & oculi consentirent. Quod si dicendum aliquid est, ego quidem linguæ bene precor, sed manus præcisas, & oculos tuos effossos velim.

Fabula contra eos narratur, qui verbis bene pollicentur, re autem malesacient.

**Homo et Statua.**

Qvidam domui sua consecrata diuidenscio cuius lignea statua, colere hanc & fertis ornare assidue solebat, & petere ab hac diuitias & opes. Sed hoc cum fruistra longo tempore fecisset: non modo enim non augebatur res ipsius, sed etiam diminuebatur, iratus tandem appræhen-
sum pedibus simulacrum terræ inflixit. Illis autem fortè in saxum capite, effracto-
que, magna vis auri effunditur, quod in eo fuerat inclusum. Hoc colligens ille: Ma-
agna est, inquit, peruersitas tua, dieue, qui venerantem te neglexeris, & affligentem
ditaueris.

Significat fabula, pravos non cultu, sed vi & animaduersione placari.

Canis
Canis & Cocus.
In domo quadam ingens &c. f.p. 185.
Rusticus & Filij illius.
Rusticus vicinus morti &c. sup. pag 81.

Piscator.

Piscator artis non admodum peritus, venit cum tibijs ad aquas, & carmen accinere coepit, sperans futurum, vt ad vocis suavitatem pisces exilirent. Sed falsus spe sua, arripit rete, & proiicit in aquas, magnamq; copiam piscium extrahit. Quibus in ripa expositis, & lascivientibus: Nunc saltatis improbi, inquit, dudum autem me tibiam instante quiescebatis.

Fabula dicitur de ijs, quæ temeræ, vel non suo loco atq; tempore fiunt. Eandem iratus Cyrus apud Herodotum κλεετ, narrat Αeolensibus, qui pacem à victore peterent, quem societatem quondam iporum flagitantem, repulissent.

Piscatores.

Cum piscatores dies multùq; desatigati, nihil capere potuissent, tædio tandem affecti,
affecti, perdita opera, tristes domum redire parant. Tum de impruviso Thunnus, a reliquis piscibus agitatus, saltu in nauigium illorum se dedit, quo potiti cum praeda & laeticia abiére.

Indicat fabula, sæpenumero forté fortuna obuenire ea, quæ nulla arte ac ratione parari potuerint, secundum Tragicam clausulam:

\[ \text{Votum quod solvi non possit.} \]

Aegrotabat pauper, & in morbi gravisimo periculo cum à medicis desperasset, ad opem deorum confugit, quibus se, si conualuisset, centum tauros immolaturum esse promisit. Hæc uxor illius, ut propè astabat, cum audisset: Vnde mi vir tantum, inquit, numerum taurorum para re possis, si voti convictus sis? At ille:

Quid
Quid tu cenfen', inquit, stulta, caelo defcen-surum, qui illud sacrificium fieri postulet, si ego sanitatem recuperauerero?

Narratur fabula & ad hunc modum.

Cum multi vna in nauj veharentur, orta tempestate horribili, vnus caeteris formidolosior, quasi desperato omni auxilio humano, deos invocare, et illis vota pro salute sua nuncupare, interq; alia promittere, se consecraturum de cera lampadem, tantam & tam ponderosam, vt malo nauis aquaretur. Eo forte, qui iuxta illum assidebat, audito, cum sciret mediocres esse, vel etiam infra mediocritatem facultates hominis, admonere vult magnitudinis, quod non videretur exoluere ille posse. Cui hic responderit: Si nauis modo feruata, & in portum delata esset, se facilè dijs satisfacturum, quos consideret postea, vno numulo emta cera contentos futuros.

Significatur, esse multis in pollicendo faciles, qui etiam promittere ea solemant, quæ non velint: neq; cogitent facere.

PISCATORUM.

DVM extrahunt nassam de aquis piscatores, grauisimum pondus esse illius A a 5 sentiunt.
sentiunt. Quare læticia exultare, & felici euentu immodicè gaudere, quod opera præclare posita videretur. Sed nulla subdusa in terram, conspicantur ingens laxum, quo illa depressa fuerat. Ergo mutatis animis, contristari atq; morere, neque minus doloris capere ob falsitatem opinionis & ludibrium fortunæ, quàm inco-modum suum. Tum unus inter eos seni-or obiurgare eos, & dicere: Non nimiris indignè ferendum casum illum, quod consanguineam habere gaudium videretur tristiciam. Itaq; vix aliter potuisse fieri, quàm vt illius tanto complexu etiam hanc assumerent.

Vtrunque fabula monet, non prius lætandum, quàm explorata fortuna, neq; tamen tristiores exitus non etiam moderatè serendos esse.

De Sene & Morte.
Cæciderat ligna in silua &c. sup. p. 106.

De anu laborante ex oculis.
Laborans anus ex oculis &c. l. p. 156.

Inimici.
In ea-
IN eadem nauis vehebantur duo, qui inter se capitalia odia exercabant. Atque unus quidem in prora, alter verò in puppi residebat. Orta tempestate ingenti, cum omnes de vita desperassent, interrogat is, qui in puppi sedebat, gubernatorem, quam partem nauis primum submersam iri putaret? Cui gubernator, proram inquit. Tum ille: iam non magis, inquit, mors mihi grauis futura est, liquidem aspecturus sum interitum inimici mei.

Significat fabula, multos non moueri suis malis, si iisdem inimicos, & eos, quos odere, prius circumueniri videant. Itaque Achilles Homericus non recusat mori, si prius Hectoram interfecerit, cum sciret, post huius eadem sibi quoq; instare ac propè esse exitium.

Feles & Mures.

In domo quodam magna &c. l. p. 132

Mulus.

Opimus pastu hord. &c. sup. pag. 68.

LEO PROCVS.

Leonem mirifico amore erga virginem forte conspectam exarissse ferunt. Venit igit-

Fabula ostendit, calliditatem & maliti-am, fortibus inprimis, voluptatibus inesc-catis, decus atq; robur detrahere, & post-ea liberè illis insultare. Hac fabula apud exercitum Eumenem vsum aliquando fu-isse scriptis Diodorus lib. 19. hoc sensu, quod similiter & Antigonus omnia polliceri non dubitaret, dum potiretur copiis, tum vero in duces ipsorum animaduer-fum hunc esse pro arbitrio suo.

Gallii gallinacei.

Do galli inter se pro gallina dimica-bant, ita vt ambo sauciarentur: sed finito prælio, qui victus fuerat, is pudore & dolore affectus, latebras quœsitàt: victor autem
autem in altum parieté euolauit, & quantà maxima voce potuit, canere & alis strepere cœpit. Hunc de improuiso aquila praeteruolans rapit: ita alter, qui se dudum abdiderat, postea sine æmulo gallinarum consuetudine frui potuit.

Docet fabula, Deum ipsum superbis aduersari, mites autem apud illum in gratia esse.

Hinnuleus.

Hinnuleum cum ceruo &c. sup. p. 110.

Apicula et Iupiter.

QVod suos labores ab hominibus compilari apicula ægrè ferret, elegantesìmìe construétos fauos Ioui obtulit, & ab illo petijt, letiferam vt aculeo suo vim adderet. Iupiter immantitate bestiolæ ofensis: Imò potius vitalem vim tribuam, inquit, vt vnà cum illo tibi vita relinquent-da sit.

Fabula ad sententiam Herodoti est coposita: Immodicas poenas dijs non probari.

Lignator & Mercurius.

Cædebit quidam ligna &c. sup. p. 143.

De
De Vulpe & Vua.
Vulpes sublimem &c. sup. pag. 42.

De Puero & Scorpio.
Locustas puer &c. sup. pag. 56.

MALVS ET PIRVS.

Certe mine de formæ præstantia inter pirum & malum orto, cūm illæ multis inter se verbis disceptarent, rubus de propinquæ sepe, Finem tandem, excla-
mant, obsebro rixarum faciamus.

Fabula ostendit, in dissensionibus po-
tentum, etiam insimos principatum qua-
rere.

TALPA.

Talpa animal est oculis captum: Hoc ad matrem aliquando suam, morum vi-
deo, dixit. Atq; iterum, Thuris odor com-
plevit nares meas. Tertio, Sonitus æris
attigit aures, inquit, meas. Cui mater re-
spondit, se intelligere de dictis, non modò
ipsum lumine, sed odoratu etiam atque
auditu priuatum esse.

Fabula notat gloriosos & Thraones
istos, qui dum se mirificè ostendunt & in-
stitant.
stitant, in minimis sæpe deprehensī reddantur.

VESPAE ET PERDICES.

Laborantes siti vespa & perdices, accidunt ad agricolam, & ab illo potum petunt. Neque grata solummodo futuras ob beneficium acceptum, sed promerituras etiam esse aient: Opera quidem sua perdices collocata in vinea fodienda, at vespas aculeis suis circum hanc volitantes abigendo fures. His respondisse agricolam ferunt: Habere se boues duos, qui nihil promittentes faciant omnia, atque illis aquam potius se præbiturum esse.

Narratur fabula in homines nocentes, qui sermone adiumenta & utilitatem ostendunt, re autem tantummodo obesse consueuere.

PVELX CAPTVS.

QVid tu, inquit, es animantis? qui publicem noctu ceperat. Qui se respondit eum esse, qui, tota natura ad exuquendum de humano corpore sanguinem procreatus sit, ita nocet nemini, præterquam quod cutem leuitem pungat. Quare non debe re
debere illum insontis cæde polluere manus. Interrogatus autem, Boni ne aliquid facere posset? Neq; boni neque mali ferè quicquam, respondit. Moriere igitur, inquit ille, quippe qui molestus mihi fueris, cum nec lædere magnopere, nec prodesse omninò possis.

Docet fabula, præui, quanquam non magna damna possint dare, tamen melius esse, vt remoueantur.

P V L E X.

Cum insilisset pulex in pedem cuiusdam, ille ad opprimendum hunc Herculem inuocauit. Sed cum pulex se illinc mox saltu subduxisset, cum gemitu ille, Hercules, inquit, quid ego abs te opis in magnis periculis expectem, qui contra pulicem adesse mihi nolueisti?

Fabula monet, non esse in rebus paruis & futilibus potentum auxilia imploran- da, sed illud perfugium singularibus calibus reseruandum.

DE LEONE PICTO ET ADO- lescente. Fatalia vitari non posse.

Fuerat
Verat prædictum cuidam, amissurum ipsum à leone læsum vnicum filium suum, hoc in metu patris non vrbem modò, sed ne adibus quidem temere egredi filium patiebatur. Quod autem iuuenis esset alacri animo & cupidus venationum, in adibus passim ad oblectandum eum omnibus generis ferarum imaginibus pietas exprimi pater curauerat. Quodam die conspecta imagine leonis, indigna bundus iuuenis, verbis maledicis adoritur bestiam, cuius metu sibi tanquam virgunculæ inclusæ, intra parietes domesticos tabescendum esset, atq; ira prorectus longius magno impetu alapam illi impingit. Forte fuerat ea parte ferreus clauiculus fixus in pariete, cui illiæ manus ita fuit lauciata, vt ex illo vulnere iuuenis paulo post morretur.

Fabula sicutiam reretur.

Vidisse quendam per quiemem mordicus sese arripi à leone, & perire. Ac quodam tempore conspecta effigie lapidea leonis cum deducto rictu oris, per iocum immisisse manum, & dixisse comitibus, quod somniasset, id sibi iam accidisse. Sed intra illud caum anguis incubans venenato rictu manum ipsius ita infectit, vt homo
mo paulò post interiret, & fidem somnij confirmaret.

Narratur similis historia de Cæsi somnio ab Herodoto, libro primo, & copiosè & elegantia admirabili.

Subijcunt autem huiusmodi narrationes non hoc modò, quod dicitur ab He-

tore Ilías. ζ.

Möiēm d' ε' των φημι τεφυγμήν τιμήματαδεῖν, Ούκ κανόν υπάρχει τοίνυν, επεμβάλλον τὰ πεπόντα μάλαν.
Sed hoc etiam, non nimium talibus præ-
dictionibus terrerí quidem nos oportere,
non tamen audacia quoq; & contentu in
cautiores committere, vt nostra culpa ca-
sus fatales cumulati esse videantur.

DE AQUILA ET HOMINE.

Comprehensæ quidam aquilæ grandio-

res pennas omnes euulsit, & ita domi

suæ aliquidisper observatam habuit. Hác

mercatus quidam pennis denuò aquilinis

ipsam instruxit, perfecitq; vt euolaret qua

vellet. Quæ statim corrumpit leporem

huic attulit, quasi memor beneficij in se

collati. Sed paulò post ne à domestìcis

quidem illa animalibus vim suam absti-
nuit, & iam hominibus quoq; formidanda

erat:
erat: iterum igitur pennas, qui dudum his eain instruxerat, abstulit.

Fabula monet, potentum improbitatem adiuuandam non esse, & vt illa simul bonitatem, mox tamen se se proferre, neq; mutare in malesaciendo naturam suà.

DE PVERO ET FORTVNA.

Propre sauces putei profundi dormiebat puer. Accedit fortuna & excitat, atq; domum ire iubet. Nam tu, inquit, si incautius in somno te vertens, in puteum forte labereris, nemo stultitiam tuam accusaret, sed omnes te indigna sorte peremptum esse quererentur.

Docemur, plerunq; homines sua stulticia, id est, σφυς αταλήνης, secundum Homerum, mala incurrere, & postea ascribere euentum fato aut fortunæ.

SIMIUS REX.

Erum quodam in convuentu bestiarum, ita saltuisset bellè simium, vt omnium propé vnanimi sententia rex crearetur. Hunc vulpes elatum animo, ob prosperitatem videns, & simul etiam bestiarum stulticiæ succensens: Dicit simio, postquà regnum
regnum ipsi obtigerit, non debere se celare, quæ magnopere vt rescisceret, ipsius interesse arbitratetur. Quid id esset simio 
interroganti: Thesaurum, respondit, sibi à 
patre suo indicatum esse, defossum in soli-
tudine, qui iure regni ad ipsum iam pertin-
nere videatur. Eamus igitur, inquit simi-
us, vt tollamus. Causa tu, inquit vulpes, 
nam ego sæpe audui periculo effossio-
nem thesauri non carere. Nihil, inquit si-
mius, periculi est: an tu obscur o times?
Eamus igitur, inquit vulpes, si videtur.
Cumque per silvas diu circumduxisset simi-
um, tandem inducit in laqueos sub fruti-
cibus absconditos ad capturam bestiar-
um, atq; ibi dicit thesaurum defossum, &
illinc eruendum esse. Simius festinans ne-
que proudens, statim capitur, ac implici-
tus orat vulpem, sibi vt succurrat. Ea ve-
rò se regem attingere non debere ait: Et
discedens, Non, inquit, saltationis euentus
regnum merebatur.

Fabula indicat, honores indignos mag-
gis lædere ac deprimere, quam augere &
ormare. Et saltuum inceptionum exitum
esse infelicem docet.

FABER ET CANIS.

Quidam

Fabula monet, non durare coiunctio- nem laboriosorum & desidum. Et esse o- cium cum negocio exæquandum.

DE LEONE ET TAURIS.

Leo inuitatos ad cœnam, in quam oué parasset, tauros validos duos, in spe- cum suum blanda oratione perduxit, vbi incautos adoriri, & de illis epulari opipa- re posset. Qua spē & grandia vasa, & ollas ingentes, & prolixa verua præparauerat. Quibus conspectis tauri, referre pedem, & circumspectantes in omnes partes disse- cedere coeperunt. At leo quin adducant & aßideant quàrit, & iam dapes affuturas ait. Tum illos dixisse serunt, Non appare- re de vasis, ouium carnibus instructum
iri conuiuium, sed nisi caueant, bubulis: & fallunt spe sua leone reliquisse impastum. Fabula docet, fallacias prudentibus minus nocere.

**De Leæna et Vulpe.**

Inter alia maledicta quibus leænam quodam tempore a vulpe appetitam accepimus, ferunt, hanc illi exprobrasse hoc etiam, quod singulos tantum foetus pararet. Huic dicitur respondisse, de quidem vnum tantum quoque partu catulumedere, sed leonem illum.

De partu leææ Gellij caput est 7. lib. 13.

Fabula autem, Praeclara rara: Et, Non copia, sed bonitate res æstimandas esse, docet.

**De Muscae suffocatione.**

Delapsa musca in ollam cum carnibus ad ignem appositam, cum in iure feruente suffocaretur: Maior sanè, cum cibo potuq; satiata, bene etiam lauta sim.

Fabula ostendit, voluptates multis esse exitiales. Sed & hoc monet, æquo esse animo ferendam amissionem commodorum vitae, compensandamque hanc cum fructu
fructu perceptorum, secundum Horatianos versus:
Lusti, satis edisti, satis atque bibisti,
Tempus abire tibi est.

De Luxuriōso et Hirundine.

Adolescens quidam diffluens luxuria, omni patrimonio perdito: cum nihil reliquum illi esset, excepta vna veste, visa hirundine etiam illam vendidit, & precium in vino & lustris prodegit. Sed quod fuisset aduentus hirundinis, ut interdum fit, præmaturus, rursum hiemante anno hirundo quidem frigore perijt, prodigus autem vehementissime algens, visum hirundine gelu examinata, O' te scelestam, inquit, auem, quæ & me & te pariter perdideris.

Fabula docet, quicquid alieno tempore fit, id fere detrimenta & malum complecti.

De Gallina et Vulpae.

Ad cohortem auium cum vulpecula accessisset, vidissetq; in nido sedentem gallinam debilem & grauedinosam: Ecquid valeret, illam interrogavit. Huic respondit
spondit gallina, sic satis se valere: sed si ipsa
disseret, multò se habituram melius.
Fabula admonet, inimicorum officia,
neq; grata & suspecta solere esse.

PERDIX ET AVCEPS.

Capta perdix dicitur orasse aucupem,
vt se dimitteret, & promisisse paulò
post alias multas sui generis auiculas se
illì adducturam esse. Sed aucupem ferunt
intorto collo statim perdicem necasse,
quod proditricem generis sui indignam
vita esse perhiberet.
Fabula indicat, apud bonos fraudes &
scelera improborum nocere vsurpátibus.

DE SEMICANO ET VXORIBUS ILLIUS.

Habuisse quendam duas vxores nar-
 rant in ætate virili tendente ad senen-
etatem, qua canis conspergi caput incipit,
idq; hominum genus nomen habet μείζο-
νολιον apud Græcos. Mulierem autem fu-
isse natu grandiusculam vnum, alteram ii-
uenculam. Huic autem illam nigellos, hác
albicantes crines euellere confueuisse fe-
runt, donec relinquueretur caluaria nuda-
ta capitis.

Fabula
Fabula detrimenta inæqualium coniunctionum demonstrat. Notus autem est locus Augusti, qui cum depræhendisset, curare sibi filiam ab ornatricibus euelli canos, interrogasse illam dicitur, post aliquid annos, canâne an calua esse mallet? Cum autem respondisset illa, se malle canam esse quàm caluam: Quare ergo, inquit, illæ te calua fieri student?

DE ARBORE ET CVNEIS.

Qvidam cum arborem in silua quadam cecidisset, ut findere melius posset, de ipsa arbore cuneos parabat. Tunc ingemiscitatem arborem dixisse accepimus, Se non de securis vi tantopere conqueri, quantopere de injuria earum partium, quæ de corpore suo demtæ essent.

Fabula ostendit, quod nostri nobis sæpe sint infestiores, quàm alieni.

IVPITER ET VIPERA.

Ab omnibus animalibus quodam tempore dona Iouii oblata fuerunt. Interquæ illi arrepsit & vipera rosam ore afferebatur. Cui Iupiter, Ab vipera, inquit, nó constitui me donum hodie accepturum esse.

Bb 5 Malicio-
Malicisorum dona suspecta nobis esse debere significatur.

RANÆ ET LVPI PISCES.

Egressæ in ripam fluminis cuiusdam ranæ, ibi in gramine pastebantur: cum præterent, nescio qui homines, at illæ territæ desiliunt in flumen, vbi à lupis correpitæ deorantur. Tum vna, O stultæ nos, inquit, quæ fugientes eos, quibus cibus panis est, incidimus in eos, qui nos audīssimè expetunt.

Fabula docet, multos temerè fugiendo mala, in maiora mala incidere.

PISCACTOR STOLIDVS.

Qvidam hamo & arundine demissa in fluvium, cum totius diei labore non plures tribus pisciculis cepissent, rediens domum, apud obuiam sibi factos gloria tur, se quantum piscium in fluvio suffisset, extraxisse hamo suo. Cui vnus, Heus tu, inquit, quid si non vniueri ad hamum adhæserunt? At ille, Imò, inquit, totum diem ego ibi ad flumen astiti, quod si plures in eo piscis essent, non vitassent profectò hamum meum.

Notatur
Notatur multicia quorundam, qui esse-ctiones artium de viribus ingenij sui æstima-

Asinvs commonis.


Fabula narratur avaris & rapacibus, subijcitq; sententiam Solomonis: Quinimi vneliger nares emungit, is sanguine nem elicit.

De Fele et Mvribvs.

Consilio habito decreuerunt mures tinentabulum felis esse annectar. Ita enim posse admonitos sonitu effugere vim illius. Hoc quamuis magnopere pla-

quissit vniuersis, irritum tamen consi-

lium fuit, quoniam qui annectere auderet, non reperiebatur.

Fabula docet, in suadendo audaces esse plerosq; sed suo qui periculo rem exæ-
quuntur,
quantur, non multos reperiri, sed tum in-
primis cauere vnumqueq; sibi. Deque
his dicitur Teutonicum proverbium, de
timidis & cautis, Non solere aut non vel-
le aliquem annectarre tintinabulum feli.

DE CORNICE EDVCAN-
te Accipitrem.

Cornix cum animaduerteret nidum acc-
cipitris semper esse reseetum bonis ci-
bis, qui pararentur rapacitate illius, hoc
consilium inijt: furatur ousa accipitris, &
illa clam fouendo educit sobolem, qua
confirmata, matrem postea deuorat.

Fabula ostendit, multos perniciem &
peltem suam ipso alere. Vnde est & illud
Theocriteum factum:

Θείςας καὶ λυχῖδες Θείςας ημας ὥσιν φάγωντι.

DE SIMIA ET NAVCIBVS.

Simia cum audijset suautatem nucum
magnopere laudari à sciuoro, non pe-
percit vlli labori aut studio, vt posset po-
tiri nucibus. Reperta autem iuglante au-
dè dentes illi impegit. Ibi primum amaro
putamine, deinde duro cortice offensa il-
lam abiecit, rata se fse esse à laudatore nu-
cum
cum sciuro delusam, & ita nucleorum iucundo cibo caruit.

Fabula monet, non esse offensione laborum spem euentus abijciendam. Nam gaudium antecedit tristicia.

APOLOGI EX CHI-
LLIADIEVS ADAGIORVM
Erasmi desumpti, ad communem
puerorum fructum.

DE VVLPCEVLA ET PAR-
dale.

CVm aliquando pardalis vulpem præse
contemneret, quod ipsa pellem habe-
ret omnigenis colorum maculis variega-
tam, respondit vulpes, sibi id decoris in
animo esse, quod illi esset in cute.

Neq; vero paulo satius est, ingenio pre-
ditum esse vatro, quam cute vericolore.

DE VVLPCE ET FELE.

CVm aliquando vulpes in colloquo,
quod illi erat cum fele, iactaret sibi va-
rias esse technas, adeò ut vel peram habe-
ret dolis referatam: Felis autem respon-
deret,
deret, sibi vnicam duntaxat artem esse, cui sideret, si quid est discriminis. Inter con-fabulandum repente canum accurrentium tumultus auditur, ibi felis in arborem altissimam subsilijit, cum vulpes interim a canum agmine cincta capitur.

Innuit fabula, praestabilius esse non-nunquam vnicum consilium, modo id sit verum & efficax, quam plures doli consiliaq; friuola.

**De Regi et Simiiis.**

Rex quidam Aegyptius aliquot simias instituit, vt saltandi rationem perdisce-rent. Vt enim nulhum animal ad figuram hominis proprius accedit: ita nec aliud actus humanos, aut melius, aut libentius imitatur. Artem itaq; saltandi protinus edoctæ, saltare cœperunt, insignibus indu-tæ purpureis, ac personatæ. Multoq; iam tempore maiorem in modum placebat spectaculum, donec e spectatoribus factus quispiam nuces, quas clanculum in si-nu gestabat, in medium abiecit. Ibi simiae simul atq; nuces vidissent, oblitæ choreæ, id esse cœperunt, quod antè fuerant, ac repente e saltatricibus in simias redierunt:

Contrí-
Contritisque personis, dilaceratis vestibus, pro nucibus inter se depugnabants, non sine maximo spectatorum risu. Admonet hæc fabula, fortunæ ornamento non mutare hominis ingenium.

De Asino et Viatoribus.

Dum quidam cum in desertis asinum quempiam forte fortuna nacti essent, contendere inter se coeperunt, uter eorum, ut suum domum abduceret. Nam utriq; pariter à fortuna videbatur obiecor. Hac interim de re illis inuicem altercantis, asinus se se obduxit, ac neuter eos potitus est.

Quidam à præsentibus commodis, quibus ob inscitiam ut nesciant, excidunt.

De Piscatoribus.

Piscatores aliquot iacto reti, testudines eduxerunt, eas cum essent inter se partiti, neque sufficerent omnibus comedendi, Mercurium forte accedentem inuitarunt ad conuiuuium. At is intelligens, se neutiquam humanitatis gratia vocari, sed ut eos fastidito cibo subleuaret, recutuit,
saut, iussitque ut ipsi suas testudines ederent, quas cepissent.
Nonnulli posteaquam inconsultè quipiam adorti sunt, aliorum implorant auxilium, quos suo negociò admisceant.

DE ASINO.

Apud Cumanos asinus quispiam pertæ sus seruitutem, abrupto loro in siluam aufugerat. Illic fortè repertum leonis exu- uium, corpori applicabat suo, atq; ita pro leone se se gerebat, homines pariter ac feras voce caudaq; territans. Nam Cumanì leonem ignorant. Ad hunc igitur modum regnabat aliquandiu personatus hic aisinus, pro leone immani habitus ac formi- datus, ac donec hospes quispiam Cumass prospectus, qui sæpemunerò viderat & le- onem & asinum, atq; ob id non erat difficilè dignoscere aurium prominentium iudicio, neq; non alij quibusdam coniecturus asinum esse depræhendit, ac probè fu- stigatum reduxit, dominoq; agnoscenti reddidit. Interim autem risum non medi- ocrem concitabat omnibus Cumanis aisinus iam agnitus, quos dudum creditus leo, metu proepmodum examinauerat.

Haud
Haud facilè tegimus vicia, quæ à puere nobiscum adoleuerunt.

De Scarabeo et Aquila.


Monet hæc fabula, neminem, quantumuis pusillum, contemnendum esse.

De Simiis et Pardale.

In Maurusia simiarum ingens copia: Pardalis autem animal est natura simiijs infestissimum, quas tamen viribus aequi non potest, nimium illis in summis arboribus
res subuolantibus. His itaque dolis in eas vititur: Sternit se supinam sub ramis, ac porrectis cruribus emori fingit se. Gaudent eo spectaculo simiae confidentes in arbore: deinde vbi iam mortuam arbitratur, vnam aliquam emittunt exploratiram, num verè mortuus sit hostis. Illa cautim ac pedetentim accedens, vbi nullum vitae videt argumentum, Pardale nimirum modis omnibus cadauer imitante, demum audet etiam conscendere. Quod simul ac reliquae simiae conspexerint, iam deposito omni metu descendunt, & par- dalim omnia ferentem circumspulant. Postremò concultcant insulantes, ludibrij causa, donec pardalis sentiens illas iam saltando defatigatas, de repente reuivisbens, aliam dentibus, aliam vnguibus corripit, dilaniat atq; deuorat.

Hostem simulantem vires deficere, summopere fugiendum esse.

De Satyro & Rustico, Aniani Fabula, Erasmo quoq; interprete.

Satyrus quidam cum &c. sup. p. 129.
Dissidium Ventrīs et membrorum corporis humani, ex lib 2.

A Grippa intromissus in castra, prisco illo dicendi & horrido modo, nihil aliud quàm hoc narrasse furtur. Tempore, quo in homine non vt nunc omnia in vnum consentiebant, sed singulis membris suum cuiq; consilium, suus sermo fuerat, indignatas reliquas partes, sua cura, suo labore ac ministerio ventri omnia quæri, ventrem in medio quietum nihil aliud quàm datis voluptatibus frui: conspirasse inde, ne manus ad os cibum ferrent, nec os acciperet datum, nec dentes conficerent. Hac ıra dum ventrem fame domare vellent, ipsa vnà membra totumq; corpus ad extremam tabem venisse. Inde apparuisse, ventris quoq; haud segne ministe
terium esse, nec magis ali, quàm alere eum, reddentem in omnes corporis partes: hunc, quo viuimus vigemusque, diuisum pariter in venas, maturum confecto cibo sanguinem. Comparando hinc, quàm intestina corporis seditio similis esset irae ple bis in patres, flexisse mentes hominum.
Narrat apud eundem autorem libro 35. bellam fabulam Quintius. Est, inquit, res similiaæ cena Chalcidensis hospitis mei, hominis & boni, & sciti conuia

toris: apud quem solstitiali tempore comiter accepti, cum miraremus unde illi eo tempore anni tam varia & tam multa vene

tatio! Homo, non (quâm isti sunt) glorioสus, renidens, Condimentis, ait, varieta
tem illam & speciem ferinae carnis ex manueto sue factam. Hoc dicit aptè in

copias regis, quâ paulo anté iactatae sunt, posse, & in varia genera armorum & mul
ta nomina gentium inauditarum. Dacas enim, & Medos, & Cadussios, & Elimæos

viros omnes esse, haud paulo manceipior

rum melius propter seruilia ingenia, quâm

militum genus.

Hoc in copias regis Antiochi aptè tum

Quintius intorsit: sed dicit in omnem va

nam gloriationem & iastantiam potest, ita, ut Teutones similis férme intellectu

aiunt: Non esse corium seu cuté diuersam.

EX GELLIO.
De Cassita, ex libro illius 2.
cap. 29.

Æsopus ille è Phrygia &c. sup. p. 223.

Leo hospes hominis, et

Appion, qui Polyhistor appellatus est,
literis homo multis præditus, rerumq;
Græcarum plurima atq; varia scientia fu-
it. Eius libri non incelebres seruntur, qui-
bus omnibus sermè, quæ mirifico in Æ-
gypto vistuntur audianturq; historia com-
prehendit. Sed in ijs, quæ audisse, vel legis-
se felle dicit, fortasse à vicio studioq; osten-
tationis fit loquacior: est enim suæ, quàm
in prædicandis doctrinis suis venditator.
Hoc autem quod in libro Ægyptiacorum
quinto scriptis, neq; audisse, neq; legisse, sed
ipsum felle vrbæ Romæ vidisse oculis suis
confirmat. In circulo maximo, inquit, vena-
tionis amplissimæ pugna populo dabatur:
eius rei Romæ cùm forte essem, specta-
tor, inquit, fui. Multæ ibi sæuientes fere
magnitudine bestiarum excellentes, om-
niumq; inusitata aut forma erat, aut fero-
C c 3 cia.
cia. Sed præter alia omnia, leonum, inquit, immanitas admirationi fuit, præterq; omnes caæteros, vnius. Is vnius leo corporis impetu, vastitudine, terris ticoq; fremitu & sonoro, toris comisq; ceruicum fluctuantibus, animos oculosque omnium in seæ conuerterat. Introductus erat inter complures caæteros ad pugnam bestiarum Da-cus, seruus viri consularis: ei seruo Androodus nomen fuit. Hunc ille leo vbi vidi vit procul, repentê, inquit, quasi admirans stetit, ac deinde sensim atq; placidê, tanqua noscitabundus ad hominem accedit. Tum caudam more atque ritu adulantium can-cum clementer & blandæ mouetur, homi-nisq; seæ corpori adiungit, cruraq; eius & manus prope iam examinati metu, lingua leniter demulcit. Homo Androodus inter illa tam atrocos fææ blandimenta amis-sum animum recuperat, paulatimq; ocu-los ad contuendum leonem reftert. Tum quasi mutua recognitione facta, lætos, in-quit, & gratulabundos videres hominem & leonem. Ea re prorsus tam admirabili, maximos populi clamores excitatos dicit: accersitumq; a Cæsare Androodum, quæ-sitamq; caussam, cur ille atrocisimus leon-um vni parsillet? Androodus rem mirifi-
cam narrat, atq; admirandam. Cum pro-
vinciam, inquit, Africam proconsulari im-
perio meus dominus obtineret, ego ibi
inquis eius & quotidianis verberibus ad
fugam sum coactus: & vt mihi à domino
terræ illius præside tutiores latebæ fo-
rent, in camporum & arenarum solitudi-
nes concessi: ac si desuisset cibus, consi-
lium fuit mortem aliquo pacto quærere.
Tum sole, inquit, medio, rapido, & flagra-
ti, specum quandam nactus remotam late-
brodamās, in eam me penetrao & recondo,
neq; multò post ad eandem specum venit
hic leo debili vno & cruento pede, gemi-
tus edens & murmura, dolorem crucia-
tumq; vulneris commiserantia. Atq; illis
primo quidem conspectu aduenientis leo-
nis, territum ibi & pauefactum animum,
dixit. Sed postquam introgressus, inquit,
leo, vti re ipsa apparuit, in habitaculum ill-
ud suum, videt me procul delitescentem,
imis & mansuetus accessit, & sublatum
pedem ostendere mihi, & porrigere, quasi
opis petenda gratia, visus est. Ibi, inquit,
ego stirpem ingentem vestigio pedis eius
hærentem reuulsī, conceptamq; saniem
vulnere intimo expressi, accuratiusq; sine
magna iam formidine siccaui penitus, at-
que
que detersi cruoem. Ille tunc mea opera & medela leuatus, pede in manibus meis posti recubuit, & requieuit. Atq; ex ea die triennium totum ego & leo in eadem specu, eodem; victu viximus. Nam quas venabatur feras, membra optimora ad specum mihi suggerebat, quæ ego, ignis copiam non habens, sole meridiano torrens edebam. Sed vbi me, inquit, vitae illius ferinæ iam pertæsum est, leone in venatum profecto reliqui specum, & viam fer-mè tridui permensus à militaribus visus appræhensus; sum, & ad dominum ex Afri-ca Romam deductus. Is me statim rei cap- pitalis damnumdum, dandum; ad bestias curavit. Intelligo autem, inquit, hunc quoq; leonem, me tunc separatò, captum, gratiam nunc mihi beneficij & medicinæ referre. Hæc Appion dixit:le Androdom tradit, eaq; omnia scripta, circumlataq; tabella populo declarat. Atq; ideo cunctis petentibus dimissum Androdom & poena solutum, leonemq; ei suffragijs populi donatum. Postea, inquit, videbamus Andro- dom & leonem loro tenui reunium, vr- be tota circum tabernas ire, donari ære Androdom, floribus spargi leonem, om- nesque ferè vbiq; obuios dicere: Hic est leo
Leo hospes hominis, hic est homo medicus leonis.

De Arione et Delphino historia, translata ex primo libro Herodoti, exposta ab eodem autore, libro 16. cap. 19.

Celebri admodum & cohibili oratione, vocumq; filo tereti & candido, fabulam scriptit Herodotus, super fidicine illo Arione. Vetus, inquit, & nobilis Arion, cantator fidibus fuit: Is loco & oppido Methymnæus, terra atq; insula omni Lembius fuit. Eum Arionem rex Corinthi Periander amicum amatumq; habuit artis gratia. Is inde a rege proficiscitur, terras inclitas Siciliam atq; Italiam visere. Vbi eo venit, auresq; omnium mentesque in vbrisq; terræ partibus demulsit, in quæstibus istic, & voluptatibus amoribusq; hominum fuit. Is tum postea grandi pecunia & re bona multa copiosus, Corinthum instituit redeire. Nauem igitur & nautas, & notiores amicioresq; sibi Corinthios deligit. Sed eo Corinthios homine accepto, Ce 5 nauiq;
nauiq; in altum proiecta, praedae pecuniæq; cupidos cepisse consilium de necando Arione. Tum illum ibi pernicie intellecta, pecuniam, cæteraq; sua, vt habe- rent, dedisse, vitam modo sibi vt parcerent, orauiisse. Nautas precum eius harum commiserum esse illatenses, vt e necem asseerre per vim suis manibus temperarent: sed imperauisse, vt iam statim coram desiliret præceps in mare. Homo, inquit, ibi territus, spe omni vitæ perdita: id vnum postea orauit, vt prius, quàm mortem oppeteret, induere permitterent sua sibi indumenta, & fides capere, & canere carmen casus illius sui consolabile. Feros & immanes nautas prolubium tamen audiendo subit. Quod orauerat, impetrat, atq; ibi mox de more cinætus, amictus, ornatus, stansq; in summaæ puppis foro, carmen, quod Orthium dicitur, voce sublata-tissima cantauit: ad postrema cantus cum fidibus, ornatuq; omni, sicut stabat canebatq; eiecit se se procul in profundum. Nautæ haudquaquam dubitantes, quin perisset, cursum, quem facere coeperant, tenuerunt. Sed nouum, & mirum, & pium facinus contigit. Delphinum repente inter vndas adnauiisse, & dorso super fluctus edito
edito vectuisset, incolumis; eum corpore
& ornatu, Tænarum in terram Laconicâ
deuexisset. Tum Arionem prorsus ex eo
loco Corinthum petuiisse, talem: Peri-
andro regi, qualis Delphino vectus fue-
rat, se obtulisse, ei: rem, sicut acciderat,
narrauiisse. Regem isthæc parum credidisse,
se, Arionem, quasi falleret, custodiri iussi-
sisse. Nautas requisitos, ablegato Arione,
dissimulanter interrogasse, ecquid audie-
issent in ijs locis, vnde venissent, super Ari-
one: Eos dixisse, hominem, cùm inde i-
rent, in terra Italicæ suiisse, eum: illinc be-
ne agitare, & studijs delectionibus: vir-
bium florere, atq: in gratia, pecuniaq: ma-
gna fortunatum esse. Tum inter hæc eo-
rum verba Arionem cum fidibus & indu-
mentis, cum quibus se in salum eiaculaue-
rat, extitisse. Nautas stupefactos convi-
citos: ire insignias non quisse.

Eam fabulam dicere Lesbios & Corin-
thios, atq: esse fabulæ argumentum, quod
simulacra duo ahenea ad Tænarum vife-
rentur, Delphinus vehens, & homo in-
tidens.

FABVLA EX LAMIA POLITIANI DESVMTA.
Aves olim propè vniuersæ noctuam adierunt, rogaruntq; eam, ne posthac in ædium cauis nidificaret, sed in arborum potius ramis, atq; inter frondes, ibi enim vernari suauius. Quin eidem quercum modò enatam, pusillum, tenellamq; adhuc ostendebant, in qua scilicet molliter (vt aiebant) & sidere ipsa aliquando noctua, & suum sibi construere nidum posset. At illa facturam se negauit. Quin vicissim cō-
filium dedit ijs, ne arbusculæ illi se crede-
rent: Laturam enim quandoq; esse viscum, pestem videlicet auium. Contemserere illæ (vt sunt leue genus & volaticum) sapienti-
tis vnius noctuæ consilium. Iam quercus adoleuerat, iam patula, iam frondosa erat. Ecce ibi ayes illæ omnes gregatim ramis inuolitant, lasciuiunt, subfultant, colludunt, cantillant. Interea quercus ea vis-
cum protulerat, atq; id homines animad-
uerterant. Implicitæ ergo repente ibi om-
nes pariter misellæ, ac frustra eas sera po-
nitentia subijt, quod salubre illud consi-
lium spreißent. Atq; hoc esse aiunt, cur nunc aues omnes, vbi noctuam viderint, frequentes eam quasi saluant, deducunt,
sectantur, circumfidunt, circumuolitam. Etenim consilij illius memores, admirantur eam nunc vt sapientem, stipanteq; densa caterua, vt videlicet ab ea sapere aliquando discant. Sed opinor frustra, imo vero, etiam interdum cum magno ipsarum malo. Nam veteres illae noctuae reuera sapientes erant: nunc multae noctuae sunt, quae noctuarum quidem plumas habent, & oculos, & rostrum, sapientiam vero non habent.

Bene momentis consilia ne spernas, hae fabula docet.

APOLGVS EX SECVNDIO LIIbro Petri Criniti, de honesta disciplina, desumptus.

SAta est olim cucurbita iuxta arborem pinum, quae grandis admodum & ramis patulis extabat. Cucurbita vero, cum multis pluuijs atque coeli temperamentis creuisset, lasciuerre incipit, & ramulos audacius porrigere: iam serpebat in pinum, iam surgere, iam ramos & frondes inuoluerre audebat, ampliora folia, candentes flores, praegrandia poma, & virescuenta ostentans. Itaq; tanto faetru atq; insolentia intumuit,
intumuit, ut pinum arborem aula fit aggreadi, & Vides, inquit, ut te supero amplis folijs, ut frigore præsto, & iamiam ad cumen præsurgo? Tum pinus, quæ senili prudentia & robore pollebat, nihil mirata est cucurbitæ insolentis audaciam, sed ita ad eam respondit: Ego hic multas hymes, calores, æstus, variasq; calamitates pertuli, & adhuc integra consisto. Tu ad primos rigores minus audacæ habebis, cum et folia concident, & viror omnis abierit.

Secundis rebus non est superbiendum.

FABULA DE CORVO ET LUPIS, EX IOAN. ANTON. CAMPANO DESCUMTA.

Oruus lupos per ardua montium inga comitatur, partem sibi prædæ fieri postulat, qui eos secutus nullo tempore destitisset, sociusque fuisset. Repulsus inde à lupis, tanquam non eos, sed prædam cibuinque secutus, nec minus luporum, si occiderentur, quam caeterorum animalium, exta fuisset voraturus.

Non quid agamus semper inspiciendum est, sed quo sinus animo, cum agimus.

Altera
Altera de partv terræ, ex eodem.


Apologeticus de Membris & Ventre, ex Plinio desumtus.

Humani artus cum ventrem ociosum viderent, ab eo discordarunt, & suum illi ministerium negauerunt. Cùm eo pacto & ipsi quoque deficerent, intelllexerunt, ventrem cibos acceptos per omnia membora diuidere, & cum eo in gratiam redierunt.

Magnæres discordia pereunt, concordia valent.

Nicolai
Nicolai Gerbelii Phorcensis Apologistus lepidissimus.

De Aranea et Podagra.

Aranea paululum à texendo opere quietior, animi relaxandi gratia commodum deambulabat. Huic se obuiam præbuit podagra, tametsi passibus ambigua admodum ægræ illum assequeretur. Eius diei itinere vtcunque emenso, non longè aberant ab oppidulo, cui regionis eius incolæ Tichæ nomen indiderant. Vtrique consilium fuit, conditionis sua hospitum peruestigare. Aranea non mäximopere data opera, in opulenti cuiusdam ciuis ædes diuertit: Inibi quaquà versum telas suas præpendebat, prætendebatque retia. Aderant illico, nescio qui trygode mones, qui textrimam illius demoliebantur. Momentaneum itaq; erat ipsius, quo etiam cunque se verteret, ædificium: Nulquam enim scopariorum oculatas scopas poterat effugere. Misera planæ, quæ in tanta rerum omnium affluentia sola egebat, proturbaturq;. Podagra vero mendicabili instar vix tandem egestosi cuiuspiá tugu-
tuguriolum impetrarat. In id locum decubuisset, nihil non experiebatur miseria-
rum. Apponebatur coenaturienti panis cibi-
barius, aridis vix faucibus hianti hydra-
poterium. Iamq; diurno itinere lassescen-
ti, torus ligneus, nullis frondibus, nullo
gramine, sed prætenuibus paleis interne-
batur. Atqui dicere non est huius institui,
quæm conuenierint malè membris mollis-
bus, cuticulæq; (vt ita dixerim) holoseric-
cæ stragula tam dura, tam barbari villi.
Oriente igitur vix tandem illo augusto
sidere, quod exaudit, quod intuetur om-
nia, conuenère rursum araneæ simul &
Podagra. Prior araneæ præteritæ noctis
molestias, tot locorum commutationes
denarrat: Nunc heri exprobrans mundi-
ciæm, nunc nimiam scopariorum obser-
uantiam. Podagra contrà de hospitis sui
egestate complura comminiscitur: Nec
ocium habet demonstrare araneæ liuidas
vibices, quas adamantina fulcra tenellæ
cuticulæ impresserant. Consilium ineunt,
araneam deinceps pauperum tuguria, po-
dagram verò diuittum aulas debere subin-
gredi: In hanc araneæ pedibus, podagra
animis vadit sententiam. Veruntamen te-
nebris iamiam increbrescentibus, vrbi cui-

D d piam
araneam in pauperum tuguria debeere diuertere.

Apologist hic, tametsi ad vsus variös accommodari queat, id tamen inprimis declarat, Alium alio loco fortunatiorem esse. Præterea, Morborum domiciliũ esse diuitium aulas. Ad ultimum, Nusquam libertatem maiorem, quam vbi diuitiarum minus.

**Fabula de Bellerophon Te.**

*Temperantiae & castitatis præmia.*

Bellerophonem appellatum prius Hipponum serunt, vt apparent, a scientia rei equestris, de qua & alati equi Pegasi fabulam ortam, verisimile est, quem a Neptuno accepisse traditur. Hic occiso Bellero Corinthio Bellerophonem appellatus, & sub imperio fuit Præti regis Arguii, qui primum & carum hunc, & in honore aput se habuit, postea capitali odio prosequens: cum tamen contaminare se ëse illius cæde nollet, ad certam eum mortem, vt putabant, alegauit in Lyciam ad socerum suum Iobatem. Concitarat autem hoc illi odium falsa accusatio Antæ vxoris Præti, quem cum sollicitasse adolescentem elegantem...
& formolum, & passa suisset repullam, neq; vllis blandimentis mouere potuisset εὐαθὲς φευνότα, vt inquit Homerus, simul in capitale odium, vt sit, incesto amore conuerso, simul veritas, ne ab illo indicium fieret turpitudinis, antequaterest statuit criminationem fecta, venitq; cum magnis clamoribus & querelis ad maritum, & accusat apud illum Bellerophonis audaci-am & sceléstos conatus, qui sibi inferre vim & stuprum molitus suisset: Hanc tu, inquit, Proete contumeliam nisi vltus fueris, deos oro, in te vt vindicent. Itaq; dolore commotus rex, fecit vt vir prudens, & à necessario & veteri amico, ipsque quidem manus abstinendas sibi duxit: vt tamen non impunitum malum facinus esset, ablegat Bellerophonem ad socerum suum in Lyciam cum literis, quibus petebatur, vt tabellarium ille curaret interficiendum. Lobates cum audisset, adesse tabellarium à genero suo, summum eum humanitate complectitur, atq; totos dies nouem, nouem bobus macstatis, inter sacra deorum, & eulpas hilariter cum illo versatur. Decimo die, Ecquid literarum afferret, vt dictum esse, interrogat. Bellerophonantes ignarus omnium, tabellas reddit: Lobates cognitis iis,
ijs, quae ad genero petebantur, quod minus
manifesta cede, & quasi manu sua interior-
meret hospitem, religione prohibebatur,
etiam miserabat hunc Bellerophonem, cui
in adolescentia nihil ad laudis & virtutis
summam deesse videretur: sed si tale faci-
nus designasset, supplicium & poenas me-
ritas effugere oportere non arbitrabatur.
Mittit igitur ad oppugnandam Chimæ-
ram: hoc monstrum divinum quoddam,
non humanum erat:

Fronte leo, extremis serpens, medium capella.

Efflatat autem de faucibus horribilem
flammam, eratque non solum congressu, sed
omnino aspectu terribile: Verum hoc
deorum immortalium ostenta sectus, co-
fecit. Tum demandatur illi aduersus So-
lymos, fortissimam nationem, bellum:
quod non alium sibi maiorem ququam ob-
latum laboremuisse, dicere solitus perhi-
betur. Sed his etiam superatis vindexae
mox & interficiendae fuerunt Amazones,
virile, & inprimis bellicosum mulierum
genus. Postremo tantis rebus gestis re-
uerenti in Lyciam, elecetam manum for-
tissimorum virorum opponit, qui ex in-
sidiis adorirentur Bellerophontem, atque
trucidarent: sed ipse hos vniuersos ob-

D d 3 trunca-
truncavit, ut ne vurus quidem de caede elaboretur. Ita demum & a dijs immortalibus protegi hunc, & innocentiam calumniis oppugnatamuisse, intellectum. Qua propter Iobates in suum regnum recepto, dat vxorem filiam suam Cassandram, omnem regium honorem, dignitatem, molumenta cum illo æqualiter diuidit. Tum vero Lycoi suspicientes virtutem Bellerophonem, tanquam Deo locum extremum sacrauerunt, ubi in omni copia & fœcunditate soli, & amœnitate loci inter segetes, racemos, fructus; arborum vita- tam degeret. In qua ille felicitate susceptum ternos liberos quoq; de vxore sua, Hendorum, Hippolochum & Laodamiam, que Ioùi placuit, genuit; illi Sarpedonem. Hunc ita dilexit Iupiter, ut interfectum à Patroco honore sanguineæ pluviæ pro- fecutus, curarit deferri in Lycoiam a duo- bus fratribus Leto & Sopore, ubi a pro- pinquis conditum corpus illius apposita columna (ut in honorificis sepulturis fieri consuevit) tumularetur.

De Boe Ruminate & Porco.
Bois opimus iam saturatus pabulo, recumbebat humi, & in illa quiete cibum præmanum ruminabat. Conspicatus huc porcus, derisit, atq; contempsit præ se, quod & bos tam laboriosè nutririetur, & ipse non minus celeriter saginaretur, qui & auidissimè ingurgitaret se cibo, & nequam ingesta semel reuocaret in os ad officiendum. Cui bos furtur dixisse: Ita mirum esse naturam vt trius q; vt alter cæteretur & lente, alter auidè & subito deuoraret quæuis, ac in sanguinemominermem converseret. Itaq; non euncem esse amborum etiam vsum.

Fabula docet, cogitatione & diligentia & consideratione, firma & solida intelligentiæ bona acquiri.

De Bove et Equo.

Equum μόνον vocarunt, propter solidas vngulas. Hunc exprobrasse aliquando ferunt boui vngulas fissas: ita enim illum ingredi tardius, neq; exilire alacriter posse. Sed bouem hoc modo traditur respondisse: Tarditatem circumpecaetam non nocere.

Subijcit fabula dictum vetus Graecorum, ac Æd. bardæas.
Pares cum paribus congregari verè dicitur, et si in improbitate hoc fit ad detrimentum bonorum. Sic aliquando corvus & vulpes coniuncti fuerunt. Cum e surrenent autem, excogitat hanc fraudem vulpes: Induit cucullam, & procumbit in genua, & librum ante se collocat, & prioress pedes tanquam manus vna cum oculus in coelum tollit, quasi deplorans prioris vta delicta, & veniam deprecans, & diuinan misericordiam implorans. Venit igitur ex compacto ad gallinarum cohortem coruus, & mira narrat de consuetudine & religione vulpis: deq; illius salutari doctrina, deq; vitae emendatione & sanctitate. Sed quid opus est, inquit, verbis paululum in hoc nemusculum progressae, ipsae licet aspiciatis optimam vulpeculam iam cultui diuino & adorationi vacantes, & coram omnia cognoscatis. Monebantur oratione corui solidus aues, & sequi hunc incipiebant. Cum gallus fraude animaduerfa, reuocat illas, ac monet, videreunt, qui ipsas, à quo, ad quem abduceret.
Cui eredas, video. Sed ipsae fabulae narratio aliquid doctrinae comprehendit.

DE TERRA ET COelo.

Fertur coelum quodam tempore super-bene locutum esse contra terram, & multa inclementer in eam dixisse, inprimisque contumeliosae exprobrasse. Huic humilitatem infinam, & molem atq; desidiam. Sed terra neq; humilitatem sibi suam dedecori esse respondent, & se firmatem boni consulere, neq; inuidere agilitatem coelo. Deniq; se neminem laedere inertia & ponder-re suo, cum coelum versatile & leue ea colligeret atq.; includeret, de quibus & fulmina cum horribili fragore excuterentur, & pestilentem halitus omnibus animantium generibus immitterentur.

Commendatio est pulcerrimae & Deo gratissimae virtutis, quam Graeci ταπεινοφωρων nominant. Docet & hoc fabula, praestantes naturalis non esse parorum malorum effectrices.

DE CORPORE ET ANIMO.

Animus corpus moriens reliquerat. Il-lud igitur cum, antequam putresceret, Dd 5 de in-
de interno vapore inflaretur, gloriarí incremen- 
to, & sibi admodum placere có-
pit: Verùm animus neq; diuturnum tì-
morem illum fore, &quid mox secuturum 
est, ostendit.
Narratur contra elationem stultæ su-
perbiae.

DE SIMIAE ET VULPE.

Simia conspicata nautas malum ascen-
dentes, imitari voluit, disfuadente qui-
dem coruo, sed hac deridente monita ip-
sius. Cum igitur antennas attigisset, subitò 
oborta vertigine delapsa in transtria, & 
grauiter afflictà fuit. Postea viso solio, vn-
de rex paulò ante discesserat, accurrìt & il-
lud occupat. Accedit deridens hanc vul-
pecula, & cecid quid imperet, rogat. Simia 
astare illam & contemplari se reginam iu-
bet. Imò ego, inquit vulpes, vt celeriter 
hinc te abripias suadeo. Sed superbè de-
spicientem dicta vulpis, simiam canes, qui 
ant reuerentem regem procurrerant, 
inuadunt, atq; iam pauentem & tremidam 
mordicus arripiant, ac laceram & semiui-
unam vix tandem amittunt, deplorantem 
illam & cupiditatem & stulticiæ damnæ.

Monet
Monet fabula, recte monstrantibus esse obtemperandum. Et subijicit proverbiwm, Serò sapiunt Phryges.

De Passere et Aquila.

Passerum genus esse perhibetur, quod fugiat conjunctionem & consuetudinem tam cognitionis suæ, quam externarum auium. Ex his vnum aliquando gloriantem, & verbis ostentantem suam solitudinem, & hanc collaudantem, confutat apicula, & docet, congregationes & cœtus multo esse cum iucundiores, tum tuiiores.

Commendatio est humanitatis & societatis.

De Ove et Cervo.

Forté ostium apertura reliquit ouis, procurrit de caula, & gaudens libertate illa, abijt in silium proximam. Cui obuiam factus ceruus, compescuit exultationem stolidi animalis, & reduxit errantem ouem in viam, ac reuocavit ad caulam, cum demonstrasset illi non esse tutum, vt sola vagaretur, præsertim in siluis.

Multi, secundum Platonem, fugientes seruitu-
seruitutis liberalis fumum, in ignem incidunt dominationis seruillis. Et est salutarius seruitus ijs, qui ipsi se se regere non possunt.

DE NUBE ET TERRA.

Nvbecula evaporata a terra, relinquere hanc, & in sublime ferri volebat. Terra vero increpare illam & hortari, ne se, vnde orta esset, tam citò desereret. Sed nubecula cupiditate loci excelsi elata in coelum, & sprevis monitis maternis, mox a ventis dissipatur.

Narratur contra elatione superbiae, cui ipse etiam Deus resistit, & humilib. fauet.

DE FORMICA ET APIBUS.

Alata formica cum apiculis congregabatur: sed cum nollet intra alueum hyeme includi,ita reuertendum sibi ad suum genus statuit. Formicae autem vacuam & nihil in commune afferentem, nequaquam admittere voluerunt, reuersamque ad alueum, apes iam foramine oblito, non potuerunt recipere.

Hoc dicitur: Suo quemque loco consister e optimum. Et narratur contra temera-
merarías conditionis mediocris mutationes.

De Rhinocerote Incurrente in rupem.


Subjicit fabula sententiam hanc, ἦμις τὰ εἰμῶν ᾖφοι. Docetq; audacìæ vires, & robur express prudentiæ sæpe extitium esse.

De Onagro et Simia.

De onagris, qui sunt asini siluestres, vulgo creditum atq; traditum est, hoc animal in serenitate esse pigrum & triste, alio tempore lasciure & exultare. Id si verum est,
est, in illo atram bilem abundare oportet. Nam & homines reperiuntur, quibus idem
vult venit, ut Sole & claro coelo offendantur, pluuijs & nubibus delectentur. Sed
illii animali quondam simiam serenissimo
die obsuam factam esse aiunt, cum quod
vide-ret conturbatum & triste: Quid est, inquit,
quod te tam aspicio? Satis ne salus? Sic,
inquit onager, esse soleo tempore sereno.
Nubilo verò & pluuiio quid? Satis hilaris.
Tum, Tu, inquit simia, vale, qui in mundi
tristicia laetaris, & hoc laetante tristis es.
Notatur peruersitas vitae & morum in
multis leuibus & improbis.

De Columba et Luto.

Columba candida delata impetu in lutum & inquinata fuit. Cum irrideretur
a luto, & hoc co temnens, & se consolans,
Emendabile, ait, damnunm factum, & esse
mundiciem suam, foeditatem luti propri-
am: Atq; deinde ad vndam puram acce-
dens, contractas maculas eluit.
Innocentia maledictis aspergi quidem
potest, sed veritas illi pristinum nitorem
facile restituit.

De Ciconia, Mvribus et Ranis.

Ciconia
Ciconia eluriens, cum subter paludis aquas ranæ, & intra cæurnulas suas mures latitarent, ita elicere vtrinq; pabulum suum aggressa fuit. Venit ad paludem, & narrat ranæ audijisse, se cum à mure verbis contumeliosis incelleretur genus ranarum, cum quos hoc despiciens, se vnum ternos aut quaternos ranunculos profligaturum facilè esse gloriaretur. Ibi ira inflata rana, se aperto in campo cum mure congredivi, ac depugnare velle, ait. Auolat igitur inde ciconia ad cæurnulam muris, & ante hanc similia de ranæ superbiloquentia narrat, & quantopere suas virtutes contra mures illa prædicavit, quodq; dixerit, ab vna rana decuriam pforum, sine labore quidem, & vt Græci aiunt, denoni; superari posse. Ergo & mus iratus, ait se cupere cum rana in certamen descendere. Aßignatur locus dimicationi campus spaciofus ac patens, & tam à palude quam cæurnula muris remotor, in quem illi præliatores progressi, à ciconia ociofè deuorantur.

Fabula docet, sæpenuemro commissos inter se aliquos, & ira ac odijs mutuò ardentes, alijs prædæ esse solere.
CVm audisset quidam esse in India mo-
tes aureos, summo cum labore & per-
ingentia pericula illuc contendit. Quo-
cum tandem peruenisset, reperit obsideri-
illos; & custodiri aurum à gryphibus, &
montes esse inacessus: deplorans igitur-
iter, tempus; perditum, & se afflic
tum
ambulando, ita cum dolore & labore ali-
quanto magis molesto, quàm accessionis
fuerat, inanis domum reuerxitur.

Imprudentes sæpe appetunt ea, quibus
neq; potiri neq; frui possunt.

DE SIMIA ET CIRCULATORE.

Simia petit à circulatore vestem: cui ille
pulcerrimam, & aureolis filis distinctam
offert, & dare hanc se ait simiae, sed ea le-
ge, vt catenula se alligari patiatur. Qua cu-
piditate ornatus recepta, postea seruire
perpetuo coæta fuit.

Notatur inescatio cupidorum, & indi-
catur, voluptatis comitè esse seruitutem.

DE HIRUVDINAE.

Hirudo
Hrudo applicata ad ulceris virulentis margines, auxide sanguinem infectum attraxit, & mox differta veneno interiit.
Narratur fabula contra ingluuiiem & intemperantiam, qua plures quam gladio interire veret dicitur.

DE TERRA ET COELO.

Querebatur terra coelum sibi celeriter eripere caelefactum, quod dedisset humidum. Cui illud, Non enim dare posse, nisi recipere.
Ostenditur, mutua beneficia durabilia esse.

DE MARI ET AMNI.

Amnem interrogat mare, quando finem influendi facturus sit? Cui amnis, cum tu admittendi.
Liberalitatis sunt perpetua beneficia.

DE APICULA ET EBRIOSO.

Ebriosus de apicula circumvoluantem percontatur, quidnam consedetetur? Illa, Dulcia, respondit. Huc igitur, inquit, mecum accedito, vt abunde haurias, & ad poculum plenum suauissimo vino, qui Es aedisc-

DE AQUA ET OLEO.


Fabula narratur de ingratorum malicia & bonorum simplicitate.

DE PROMETHEO.

CVm experiri vellet Prometheus, vtrú inter homines, quos iam cœperat effingere, consensio aliquà & animorum conuenientia futura esset, priusquam caput reliquo corpori aptaret, in quo rationem & cogitationem & intelligentiam collocare placuerat, congesta aliquot capita
capita in sacculum indidit, & descendit montem, & laxato sacculo, ita effusa capita deuolui permisit. Ibi vnum huc, aliud aliò deferri: Multa etiam in se æ impinge-re, & vnum alterum euertere atq; percel-lere. Ibi tum ille facile præuidit, quæ hu-manarum sententiarum discrepan- tia futura esset inter homines, tanta nimirum numero, quantus capitum extissit.

Quot homines, tot sententiae.

De eodem, et fratre ip-sius Epimetheo.

Cum fabricari in loco subter terram se-cretiore homines coepissent Prometheus, occupato quondam alijs illo rebus, ve-nit in officinam frater ipsius Epimetheus, quem Pindarus vocat ὅλων, & conspectis operibus institutis, coepit & ipse imitando fraternalis effigies, aliquid forma humanæ de luto componere. Quibus in-ter alias, quas absoluerat Prometheus, po-stea animatis etiam ipsis, magna fuit inter hæc duo genera diuersitas, sicut & inter eorum posteritatem manet. Nam Promo-thei socrates acris est & prudens & sagax: Epimethei iners, iolida, incogitans.

Ee z Fabula
Fabula docet, diversas esse hominum naturas & ingenia.

De Equo.

Equus nationis generosae, cum iam ascenderetur & agitaretur, phaleris etiam ornatus, superbire animo & exultare corpore, & gestire effuse atq; efferri coepit. Audito vero etiam tubæ sonitu, iam nesciebat stare loco, micabantq; auribus, & tremebat toto corpore, cupiditate belli incitatus. Sed postea desfatigatus & afflicitus in prælio, ægreg; servatus & reduxit ad præsepe, ibi demissis auribus & remisso flatu, placide altitit, & in subiecta stramenta mox incubuit & acquieuit.
Dulce bellum inexpertis.

De Patre et Filio.

Elieto vnico filio & patrimonio luculentum quidam vir honestus decessit, cum prius monuisset filium, bene esse par-ta omnia, & hortatus fuisset, vt rem pater-nam & auitam tueri, & posteritati etiam conseruare velit. Mortuo patre, diuitiarum ingenti desiderio captus adolescentis fundos paternos proscriptit, & magnam summam
summam pecuniae cogit, quam partim fore
nere elocat, partim mercimonij s compromis仭
randis impendit. Sed cum neque pontio-
es soluerentur, & sors quoq; periret, &
fierent magnae in mari iacturae, & emta
cum detrimentis distraherentur : tum ad
extremam ille inopiam redactus, ad reli-
quias pauculas bonorum paternorum re-
uersus, & frutrum obsequi coepit moni-
tis paternis : & amissa bene viuendi occa-
sione, reliquum tempus in paupertate atq;
miseria exegit.

Prima doctrina fabulæ est, Obtempe-
randum parentibus enixe. Secunda, ab
his relicta diligentia conseruanda. Tertia
Menandri sententia : πλεονεξὶ μὲγίστον ἐπὶ
θρόστοις καιδν.

Quarta eiusdem versuum horum:
Ἐνώ τὸν ἀγαθὸν, ἐν νοούμνον τὸ ἄν,
Σιτὶ τεκρίτον ὅν ἵλει, ζητεὶ καλά.

De Venatoribus et Vulpes.

Venatores iam defessi indagando, cūm
tota die nihil exagitare neque capere
potuissent, domum tandem reuerti inci-
piunt. Et vesperi propè caem rusticam
vident vulpem insidiantem gallinis, in

Ee 3 quam
quam canes immittunt, & illa capta non
prorsus inanes redeunt ad suos.

Monet fabula, interdum fortuitò ob-
uenire commodum, quod nullo labore
acquiri potuerit.

DE FVRTO INDICATO.

Q vidam argentea vasa furto subtrahita
in terram defodit, vbi tecta facile latu-
erunt, neq; auctor furti proditus fuit. Lo-
go tempore post, nemine iam amplius
quaerente, ipse illa proferre & venundare
cœpit. Itaque agnita insperatum furis in-
dicium fecerunt.

Sententia Menandri subjicitur, Verita-
tem prodire vltro interdum in lucem.

ἐρχεται; inquit,
τ' ἀληθείς εἰς φῶς ἐνιοτέρων.

DE MONEDA L.

Monedula est animal furax, & sunt, qui
à moneta nomen istud deductum pu-
tent, quod numismata rapere & auferre
genus hoc solet. Harum vnam parualem
adhuc, à matre senio confecta castigatam
verbis suisse, aiunt, ob furta. Cui illa obiur-
gata dixerit, lusum hunc esse suum. Matre
verò

Doctrina est inclusa narrationi. Nam & virtutes & vicia vsu confirmantur, & neq; seriò neq; ioco dedecus admittendum aut flagitium com-mittendum est.

FINIS.

ERRATA.

Supra pag. 31 & inf. pag. 374. de Musca suf. focatione, transpone fabulas.
Pag. 353. verls. 11. pro 95. pone 167.
Pag. 362. verls. a fin. 2. pro 106. pone 21.
Pag. 365. verls. 11. pro 110. pone 50.
Lipsiae
imprimebant haeredes Iohannis Steinmanni.

Impensis Henningi Grosii Bibliopolæ.
Anno M. D. X'C.
Purchased from the Fund established by James Lyman Whitney. Bibliographer & Sometime Librarian.