SCIAS VELIM HUMANISSIME
LECTOR: AENEAM VVLPÆM
VICENTINVM PRIOREM SAN
CTÆ CRVÆS ADIVTORE
LAVRÆNTIO BRIXIENSI HIS
TORIAS PAVLI OROSII: QVAE
CONTINENTVR HOCCODICE:
QVAM ACCVRATISSIME PO-
TVIT: CASTIGASSE: CVI NON
IMPROBANDO SANE LABORI
SIQVID EX INGENIO TVO
VEL MELIVS: VEL APTIVS AD
DENDVM PVTABIS: ID HONO
RE EIVS INTEGRÆ FACIAS:
OBSECRÆ: QVOD EST NON
INGRATÆ ANIMÆ OFFICIVM.
PAULI OROSII VIRI DOCTISSIMI HISTORIA
RVM INITIVM AD AVRELIUM AVGUSTINVM.

RAECEPTIS tuis parui beatissime pater. Au
gustine, atque utinam ta efficaciter quam libeter.
quaeque ego in utranuis parte pauc de explicite
movere recteneran secus egeri. Tu enim in isto
iuudicio laborasti ut utrine boc: quod praeceperes
poesium. Ego aut solius obedientia si tamen eam
uoilitate conatusque decoraturit et timoio cecutus
sum. Na & x magni magni patris familias domo
cum sint multa diuertis generis aialua adiumento
familiaris rei commoda non est tamen cano cura postrema:
quibus solius nature initi et voluntarie ad ists quo prepanar-
tururseri & pingeit quod obediencie formula sola discipli-
nati theoris expectatice fised: donec ad pagedi licetiam nutu
signore mittatur. Habet ei propris appetitus quattuor brevis
excellitores: tatu rationalabilis ppiquates boc e dicentrere
amare furetur. Na discernerees inter dominos atq
extraneos non eos: quos ines-
idatur: oderunt: fed p hisqueos amant: zelant: & amates dominum ac domini no
Vnde etiam mystico sacramento in evangeliis: quod edant micas catelli sub
mensa dominorum & Chanaan: mulier non erubuit dicere: & dominus non
faicticiuii audire. Beatus etiam Tobias ducem agelum sequens cane comite
babe non sreuit. Igitur generali amore tuo speciali amore zonexus uoitati
tue uoles parui. Nam cum folie: tio mea preceps: patronitis tuo factum
debeat: totumque tuum sit: quod ex te ad te redit: ipse mei boc solum
natus reddidiquo libens fecit. Praceperas mibini adueritus tamiloqua praut
item aoruni qui alieni a ciaitae dei ex locuri agrestium comptis & pagis
paganu uocatur: siste gentiles: qua terrena sapuique cum futura no qua rat:
praeterita aut obliviscantur aut neciant praetentia tamet: repor: ueluti malis
extra solitum irrefatitima: ab hoc solumquod creditur chiribus: & colitur
deaddo autem minus coluntur: infamante. praceperas ergo: ut ex omnibus
que haberi ad praesens posse hitoriam atque annalium factis: quae cuqu
aut bellis grauitaut corrupta meris: aut fama tritha: aut terrarui motibus
territibati: aut inudationibus aquas: insolita: aut eruptionibus ignii metueda:
aut istibus fulminum plagique grandium cumuel eti: parricidiis flagitiis
misera p trañafa: retro facta: repperis: ordinato breuerer uolminis textu
explicarem maxime cum referentiam tuam perpendio aduersum hos ipsos paganos. xi. libro insistentem quorundam iam X. orientes radii mox ut de scelera ecclesiasticae claritatis elati sunt; toto orbe fuisse; leiti opusculos occupari non oportet; & fidei fiusius Iulianus Carthagineis iterum dei satis fieri super bac re petiti; in eadem fiducia qua popolecte exigeontet dedit operarum ipsum in primis confusa re presse; cui plerique reputati supra modum ex extauisse presentium elades tempores videbatur. Nactus sum enim prateritos dies non solum aequat tempora gravis; utiam tanto atrocis miseriore; verno longius a remedio vera religiosis alienosut merito bac scrutatione clariet regnasse mortem auidentam fanguis dum ignoratur religio quem prohiberet a sanguine. Ista illuciente illam confutuisce, illum condidit: cum ista iam praestate, illum penitus nullum futurum; cum haec sola regnatit: exceptis uidelicet semotisque illis diebus nouissimis sub fine seculi, & sub apparitione antiehrifulli etiam sub conclusione idicinquiibus futuras anguisque anates non fuerat dominus christus per scripturas facias sua etia cotextu aperation pradixit, cum secundum ipsum quidemque uic etempe est modiis etiam seerpium aperitiare ac gratioire discrimine per intolerabiles tribulationes tempore illo saeculo probabilis perditio confecerat. Et quoniam omnes, permoditi tam apud Graecos quam apud Latinos studios ad scribendum uiri qui res gestas rerum populiorum ob diuturnam memoriam uerbis propagauerunt; initium scribendi a Nino Beli filio rege Assyriorum fecerunt; qui cum opinione cæca medii originem creaturamque hominum in iniitio credi uesti uciu Fayette tamen ab hoc regra bellaque definitum; quasi uere eatenus humanum genus ritum pecudum uixerit, & tunc primum ueluti ad nouam proutidentiam concussum suscitatumque uigilauerit.

De miseria hominum per peccata ab initio.

Maiores nostri in tres partes totù mundi diuisisse.

Maiores nostri orbis totius terrae oceani limbo circüseptu triqua drrì faturer etìque tres partes Asiae Europaeque Africae occaeuntur quanvis alia duarum esse Asiae ac deinde Africae in Europa accipiam putarentur. Asia tribus partibus oceano circuo circit per totam transversi plagam orientis extenditur. Hec occaeum usque ad desterr suè ab axe septentrioniis ipsis contingit Europae, infra Africae et Africae dimistis sub Aegypto uero et Syria mare nostri quod magni generaliter dicimus habet. Europa ipsis septentrionalis a trium Tanaïtaque Rhiphae metes Sarmatico anversi oceano Tanai fundunt fluuium; qui praeteriens aras ac terminos Alexædri magni in Rhobascoru simulibus istos Macrididas auget paludes; quarum immensae exundatio iuxta Theodosium urbem
gentes, xii, sunt. In capite Syriæ Cappadocia est: quæ habet ab oriente Armenia, ab occidente Asia, ab aquilone Thessaliorum capos & mare Cimmericu, a meridie Taurum montemque subjacet Cilicia & Iasoria usque ad Cilicum sinum qui spectat contra insulam Cyprum, Asia regione uelut propriis dicatur: Asia minor aequa orientali parti est ad Cappadociam Syriæ, pagiditur: unicum circuimdata est mari, a septentrione ponto Euxino, ab occidente Propside, acque Helleponto, a meridie mari nostro tu bi e mos Olympus. Aegyptius inferior ab oriente habet Syriae & Palestinam, ab occidente Libyam. A septentrione mare nostro, a meridie monte, qui appellatur Climax & Aegyptius superior, fluat, quæ Namur aquae de liter incipientis maris rubri usque uteur emergere in locoqu, dicatur Moosonide, qui ad occidum p.tiuanus factec insulam nominem Mercoen in medio sui: nouissimæ ad septentrionem influxt, tempus et ille saeclum incremcentis plana Aegyptius rigat. Hunc alii, auctores ferunt baude, procul ab Atlante babere fontem, & continuo barenis mergi, inde interiecit brevi pati uastissimo lacu exundare acque bic oceano tenus oriente usque per Aethiopica deserta prolubatur/usque influxum ad sinistras ad Aegyptum descenderet. Quod quidem aequum est esse buiismodi fluvium magnnum qui talis ortu talique curi unxi: & re uera tot tactivque mutata magnit: quem utique prope fontem barbari Daru nominant, ceteri uero accole. nullubtant. Sed bic in regione gentium: qua Libyæ Aegyptiæ uocatur, baude procul ab illo fluvio, quaem a litero maris rubri prorsumque diximus, immo lacu acceptus, a fluvio eburni, acque forte occulto meatus in aliteum eius est ab oriente descenderet eructae. Aegyptius superior in orientem per longum extenditur, cujus a septentrione sinus Arabicius, a meridie oceanus nam ab occidente es fectori Aegypto incipit, ad orientem rubro mari terminatur, ubi sunt gentes, xxiii. Et quoniam meridianum partem uniusque Asiæ descripsimus, supra est ab oriente ad septentrionem parsi: quæ re strat expeditatur. Mons Caucausis inter Colchis: quæ sunt in Cimmerica mare & inter Albanos: qui sunt ad mare Caspium primum atollitar: cuius quidem usque in ultimum orientem unus uteur jugum, sed multa sunt nomina. Et multi hoc ipsum uigii Tauri montes cedunt utique re uera Parcoctras mons Armenia inter Tauri & Caucausus medius continuae Taurum cum Caucausus putatur. Sed hoc ita non e differentia fluvii Euphrates: quod de radice Parcoctras montis effusus tedes in meridem ipsum ad sinistrum Taurum e xclusitur. Ad destram itaque ipse Caucausus inter Colchis & Albanostabili portas babere mons Caucausus dictura portis Caspiis usque ad ArmeniaGithub rias: tue ubique ad fontem Tigris fluminis inter Armeniam & Iberiam montes Acoceraunii dicuntur. A fonte Tigris usque ad Caritas custodie: iter Magai GETs & Partibos mons Arobarzores. A Caritas custodie usque ad oppidum Cathipiiter Hyrcanos & Bastrianos
mons Memramalii ubi amomum nascitur a quo proximum illum mons
Partebau dicitur. Ab oppido Carthipii usque ad uici Saphrum inter Dabal
faraucax & Partbyenas mosis Oscoberas ubi Ganges fluuit oritur. & Lafer
nascitur. A fonte fluminis Gangis usque ad fontes fluminis Odrogorrar
q sunt a septentrione tibi sunt mòtani Paropanisada & mosis Taurus. A Gotibus
Odorogorres usque ad ciuatem Odorogoram inter Hunnos & Scythbas
& Gangaridas mons Caucasus. Vetus autem inter Eoes & Padiadras mosis
Imanustubi flumen Chnirioeras & promontorium Samara oriëlati excipitur
oceano.igitur a monte Imauroboeb è ab immo Caucasfo & destra orietis parte
qua oceanos Sericis tenditur usque ad promontorium Boreum & flum
Boreum & inde tenus Scythbico marisquod est a septentrione uisque ab mare
Casilium quod est ab occasis, & usque ad extensum Caucasf iugum; quod est
a meridie Hyrcanorum & Scythbarum gentes sunt. xiii. propter terrarum
& occasum diffusione late obtantes. Mare Caspium sub aquilonis plaga
ab oceano oritur:.cuius usque circa oceana litora loca deserta incolataque
habentur. inde meridie usque per longas angustias teditur: donec p magni
spatia dilatatam Caucasf montis radicipus terminatur. Itaque a mari Caspi-
quod est ad orientem per ora oceanis septentrionalis usque ad Tanaei flumin
& Macotas paludes: quae sunt ad occasi per litus Cimmerici maris; quod est
ab Apsricio usque ad caput & portas Caucasianque sunt ad meridiem; gentes
sunt. xxviii. Sed generaliter regio proxima Albanias ulterior suff mari & mòte
Caspio Amazonum nuncupatur. Explicit autem sunt quaterum fines
Africa. Nunc autem Europam inquantus cognitione boemins conceditur fillo
peruagabor. A montibus Rhibus ac flumine Tanai Macotisque paludibus:
quae sunt ad orientem per litus septentrionalis oceanis usque ad Galliæ Belgicæ
& flumen Rhenum quod est ab occasis deinde usque ad Danubium: quem &
Istrum uocant, qui est a meridie ad orientem directus poeto accipitur, ab orien
te Alaniae: in medio Daciae: & Gotia, deinde Germaniae est ubi plurima
partem Suevi tenent; quorum omnium gentes sunt. liii. Nunc quicq Danubius
a barbarico ad mare nostrum fluit: expediçio. Moesia ab oriente babet: boëtia
fluminis Danubiœ, ab euro Thraciam, a meridie Macedoniam, ab Apsrico
Dalmatiam, ab occassis Istriam, a circio Pannoniæ, a septentrione Danubii. Thracia babet ab oriente Propontidis sinum, & ciuatem Consætropolim; que
Byzatium prius dicit a septentrione partem Dalmatiae, & sinu Æucri
potiab occassis & Apsricio Macedoniano meridie Aegæum mare. Macedonia
babet ab oriente Aegæum mare, a borea Thraciæ, ab euro Éuboæ & Ma-
cedonicum sinum, a meridie Achaia, a Patonio montes Alcoraesinos in
angustiae Adriatici omnibus montes sunt contra Apulia atque Brüculsitun,
ab occassi Dalmatiae, a circio Dardania, a Septentrione Moesia. Achaia undiq


Hæc habet ab oriente flumen Malum, a septentrione mare nostrum uque ad fretum Gaditanum, quod inter Hauennem et Calcem duo contraria ibi promontoriae coartatur: ab occidente Atlantem mortem & oceani Atlantici, sub Apericæ Heberici montem, a meridie gentes Alolomnes quos nunc Gallaeos uocant, uque ad oceanum Heberium cotingentes. Hic est terminus universæ Apericæ. Nunc fluteruntque in nostro mari sunt lecta nominis & spatia dimetiri. Insula Cypros ab oriente mari Syris, quo Melsicum finum uocant: ab occidente mari Alexandri, a septentrione Alone Cilicie, a meridie Syrise & Phœnicis pelago cigitur; cuitis iactius in legi tenet milia passuum: ex in latuo milia passuum: Cypria, ab oriente Carpathio mari, ab occasu et septentrione mari Cretico, a meridie mari Libycus et Adriatici uocant, habet in longum milia passuum, ex sextu in latu. In Insula Cycladis: quorum est ab oriente prima Rhodos; a septentrione Tenedos meridie Carpathios: ab occasu Cerbera, a meridie finitur litoribus Aetia, ab occidente Icareo, a septentrione mari Aegeo, a meridie mari Carpathio. Sic aut omnes Cyclades numeros, liii. Hæc tenent a septentrione in meridem milia passuum: quingenta, ab oriente in occasum milia: ex Sicilia insula tria habet promontoria, unum quo dicitur Pelorus, & aepicit ad aquilonem: uel Messana ciuitas proxima est, secundum quo dicitur Pachynus, ubi ciuitas Syracusiana repicit: ad Euronotii tertium: quod appellatur Lillybæus: ubi & ciuitas eiusdem nominis sit, dirigiturque in occasum. Hæc habet A Pelero, & Pachynum milia passuum, ex xii, a Pachyno in Lillybæum, ex xii.
septem milia. Hæc ab oriente cingitur mari Adriatico, a meridie mari Apri- 
cico; quod est contra Subsuentanos & Syrtes minores, ab occidente & septentrione 
habitare Tyrrhenum, a borea usque ad subsolanum fretum Adriaticum; 
quod diuidit Tauruminitanos Sicilie & Bruttios Italiae. Sardinia & Corsica 
insulae partus fretoboci est milium, passuum diuiduntur; ex quibus Sardinia 
habitare meridie contra Numidiarum, contra Corsicam insulam; hoc 
epentronem usus habitare. Vbi sintec cuius in longum spatium texet milia 
passuum, cum in latum milia, ab oriente. Hæc habitare ab oriente Tyrrhenum mare & portu usque ad 
occasus mare Sardiniæ, ab Apriico insulæ Balæras longe positas, a meridie Numidicum finum; 
aeepentronet dixit Corsicam. Corsica insula multiformis promontoriiy agulis eis. 
Hæc habitare ab oriente Tyrrhenum mare & portu usque ad occasus mare Sardiniæ, 
ab occasu insulæ Balæras a circicio & epentronium Ligusticum finum. Tenet 
autem in longum milia passuum, cum in latum milia, sv. Insulae Balæras 
duxunt maior & minorium, insulae bina oppida, maior Tarraconæ Hispanicæ 
& minor Barcelonæ epentronem usus contra hæc habitare. 
Majori habiуют insulae Heebus, deinde ab oriente Sardinia, ab aegle mare 
Gallicum, a meridie & Apriico Mauritanicum pelagus, ab occasu Iberici 
epentrum pelagus. Hæc sunt insulæ ab Hellesponto usque ad oceanum per totum 
mons pelagum constituta, & cultu & memoria magis celebres habitare. 
Percumque breviterus potius provinciæ & insulae orbis unius, sic locales 
gentium singulæ, miseriae miscitab, ab inventio incapsibiliter extiterunt, & qualiter 
quibusque exortæ sint inquantum suæce ces proferam.

Hic ponitur diluuiu undicita.

Ve post fabricam omatumque mundi huius homoque redi; 

c atque immaculatum fecerat deus morti fuisse utraffacide pide 
humanum genus libidinibus depravatum pecatus sunt duce 
forberetur; continuo iniuisset licentiam punitio justa colecuta 

est, Sententiam creatoris de iudiciis peccanti homini ac terræ propriet 
ominem deinquitatem sempiternum homines terram habitauerit; duraturæ 
omnes uidelicet aut probamus negationem constans, declarandus, obstatinij 
mentibus testes sibi instrituim sa inuii, quibus fidelis scriptura non sua fiterit. 
Deinde refuas sub Noe in omnè terram mari; imisioque diluui; cum toto 
orbis contextu unum spatium coeli esset ac pelagi deletum suas utrius 
humanum genus sepatuis in arca fidei suæ merito ad substitutandum originem 
refutatis; eundem finitimos uraeos scriptores doceant. Suis tamén etiam illii 
contextati sint qui præterita quidem temporæ ipsumque autore temporæ
Primus Ninus rex Assyrius regnavit.


Quod ignis de coelo descendit in Pentapolim.

Ne annis urbis conditse mille. lx. confinum Arabiae regioneque a tuc Pentapolis vocatur nusse penitus igne coelesti inter alia etiam Cornelius Tacitus repererat qui sic ait, Haud procul inde capo: quos
ferunt olim uberes magnisique urbis habitatos fulminum in Aetnæ aris. sed
manere uel infra terramque ipsam specie solida uis frugiferam perdideris.
Et cum boc loco nihil de incendii propter pecora domini omnium cuitatibus quas
ignarum expresserit paulo posterius abstulit obitus consulissi subsiecit. et uit.
Ego licet inclytas quando urbes igne coelegit flagrassit concelleriit ita balitut lacus
infectum et corrupit reor. Quo dixerum multum licet de extus urbisbusque
proculubius peccatorem nova consagraverant: et seisse et concelleriit co-
sefis palam probidit non sibi cognitionis sedem destruxit sed exprimede sibi
tanatemque nunc a me plenus profertur. In confino Arabia: et Pa-
thiae: quia dimissi altrinfectus montes subsiecati campis excipiantur quinque
Seger ex bis paru: illae magna et amplae: quippe quibus et soli foecunditas
liberat. Et Jordanis fluitus per plana diffusa est opportuna diuius augi-
tatis ubertatis impediatur. Huc unius regioni bonis male utenti abdantia
rerum cauas malorum suae. Ex abdantia enim luxuria, ex luxuria secuo libi-
dines adeo ueritae et deus mascu1i in masculos operantes turpitudine nec coe-
side ratis quidem locis condicionibus at attributumque prouterum. Itaque iratus deus
pluit super hanc terram ignem et sulphur. totamque regionem cum populis
aque urbibus extauit et se se incendiis fuit futuram aeterna damnatione dana
nt. ut nunc quoque appetrant quidem forma regionis sed iueniatur regione cineris,
mediamque consuelle: quia Jordanis irriguatur: nunc mare superfluum tegat,
tantumque de rebustat putatur: parvis diiussine indignationis incendiis accusat
et se puret boc illi male uetere bonissimi ueritatem miseriae ueritatem libidini
secutata: terra quoque ipsam has babuerat ciuitates primi extauit ignibus
post oppressa aquis in aeternam damnationem communi periret aspectui.

ubi Romani nihil salis se passos e dicam: si circums illis redderetur.

Taque nutris placet nisi qui i CHRISTUM: quem nos iudice seculoque
ostendimus quantum in ipsis est iptra conscienciam Sodoma
& Romam discernant causas: et conferant poenas: quae a me uel
maxime ob hec redactam: non sunt: quia omnibus nos esse sunt.
Et tamen quilibet hominum sententias accipieramus sibi uel eliter ita uetet: sentiunt:
ferentur: quonquam quod de temporibus Christianis rari: boc in angulis
murrent: ito uiquea a molesst accipien: principium: even totius populi
Romani coena uoce pari: iudicio sentus ac sermo fit cognitius. Adeo quod a
autem parum: et leti motu basiisse erga se parumper coetendinio uoluptati
indubitassine contetatus esset: libere coelamaret: si recipieret circums nihil
esse sibi factum, boc esset nihil egisse Romae: Gotorum enes: si concederetur

Vbi in Achaia sequum diluvium actu est.

a Nete annos urbis conditae mille, IXXVI. in Achaia sequum diluvii usufatissime pletima totius pene provinciæ fuit. Quod quia Ogyges q tuc Eleusina conditor & rex erat temporibus effusim etimomen loco ac temporis dedit.

De famæ, quæ fuit in Aegypto.

Ne ænos cœditæ urbis mille, IXXVI., susisse apud Aegypti primus

in solitudinem saftideremque ubertatem deinde iuuge atq itolerabile

famem legitimus et Ioseph ur iuustus & sapientes divina proptisione

subuenerat: ut Pompeius historicus refert, eiusque breviator Iu-

stinus docet qui inter cætera sic act. Minimus atque inter fratres Ioseph suisse

cuius excellens ingenii; fratres uiriti interceptum peregrinis mercatoribus

uendiderunt. A quibus depuratam in Aegyptum cum magicas sibi ades fol

erti ingenio pecpisset: breui ipsi regis pœcarus fuit. Nà & prodigios fagacissimus

erat, & somniorum primus intelligentiam condidit. Nibilique duini iuris; hum-

anique ei incognitum uièdebatur, adeo ut etiam agrorum sterilitate futura

ante multos annos propiciiens fruges congregasset. Tantaq eius experimenta

fuerunt: unum non ab bovine: sed a die responia acceptisse uideretur. Filius Jo-

seph Moyes fuit quem praeter patrem scientiam hereditatem: etiam formæ

pulchritudo commendabat. Sed Aegyptii cùs scabie & uitigine pateretur

responio maniti eum cù aggressi: ne periti ad plures fermentos: terminis Aegypti

pellunt. Hac Iustinus. Sed quoniam hanc idem Moyesque, isti sapientem

scientiamque suisse attestat urplenius ueriusque; tanquam per se seuque gesta

conscriptis: primum vide, eius atque auctoritate; quam etiam isti probante:
borus ignorantia est supplessa, debinc sacerdorus Aegyptius fallax malicia confutanda est: quia uel auctu quod manifestus est, etuidem iram mifericor diamque ueri dei memoriae subtrabere conati sunt: particula in expositione confutane in contumeliam idolorum suorum cum colendum merito often
Aegyptum conferuauit: Acquiruit uiniuies Pharaoni pecuniain: & deo
gloriae reddes dispensatione uistissimacuiu estigal estigale: cui honor: bno
orem omnium pecora: terras cenftique collegit: ipset autem quiu femetiosi
sum terris quae accipient: stipis taxatia uendiderant: uita quinta partis pactione laxavit. Hunc Joesph: quem constituit deus Aegyptis conferunt uae
saluis autocorem: quius crebat: in breuit eorum excidiers memoria aut filios
eiuu atque uiniuies cogitationem pauido post seruitio addixierunt: laboribus
affecerint interniciosebus proflixatorient: Quam ob rem non est mirandum: si nunc quoque aliqui reperiumt urque cui a cerui cubus suis impendente gladiu
pratento christiano nomine auerterint: ipsum nomine christiti: u quo solo fuluunt: aut diffimulent: aut infamant: graviarique se eorum temporibus afferentque
meritis liberantur.

De Amphibryone Deucalion & Libero.

Nn. decem: decimo ante urbem conditam Amphibryon Athene
a
tis tertius a Crecro regnatui: cuius temporibus aquar: illuies
maiorum par tem populos: Thebali: absumptius pacis prestigia
montium liberatis maxime in monte Parnaso: in cuius circuici
Deucalion tunc regno potiebat: qui: tunc ad ac ratibus coius uices susceptos
per gemina Parnasi iuga fuit: aluentiam quod propertea genus humanu repa
ratum ferunt: Tunc etia in Aethiopia pestes plurimas direcque mortuos pen
usque ad desolatione exstauasit: Plato restatus est. Et ne forte diiuisa topera
esse credantur irae dei furorisque bellicis atempestate subactam Indias Liber
erit sanguine madesecit. cernibis oppleuit. libidinis bus polluit: sed utqi nulli
hominum unquam omnium humana tantum quiete contentam.

Hic dicitur: quod populus de Aegypto afflictus est. & de eis plagis pcusfa

No ante urbem condita ostentatissimo quinto infanda Aegy-
ptis malatia intolerabiles plagas incuba: rifu Ptolemaeus Cornelius
que testatur: Qui quidem cum hoste ambo de Iudaeis referenda
proponantia: aliquantulum me pro sua divinitate moverunt. Ait
em Pompeiusque eius abbreviatur: Iustus boc modo Aegyptii cu scabie-
ac ultigeminem patentur: reponi monitii. Moyen cum aegriss: ne pellat
ad plures speraret terminus Aegypti polluit. Dux igitur exul: factus factus Aegy-
ptiorum furto absulit:que armis repetentes Aegyptiis domui redire tepet
ibus complevit sunt. Atieros Cornelius de eadem re sic ait. Plurimi audaces
sententiacum arbit. per Aegyptum tabes corporis sedaret: rege Boccori
adito Ammonis oraculo remedii petebat purgare regnum. & id genus bominum
ut insium diis alias terras ubere insum. Sic conquiritur collectus, quibus
post quem aera in locis reliquit: fracte: eris per lacrimas torpetibus Moy-
sten unum extulit monstrosus, quam deorum templorum, hominumque ope
expectarent. sed sibi: meti: duce coelevi: crederunt primoscuius auxilio praesentes
miseries peperissent. Itaque Cornelius dicit: quod ipsis Aegyptiiis cogentibus
in deserta propulsis sunt Iudaei. & postea subiugat incaute: quod ope Moyen du

cis in Aegypto miseries peperissent: qua re offenditur quaxique p Moyen

\textcolor{red}{\textbf{[plaga]}} Aegyptiis furto furatum: qui Aegyptios armis recepisse
molestos coetus tempetatis ac repulsos domum redisse. Et hic aliquid
amplius: 81 si non totum prodidit quo id celebuit. Quapropter sequitur Moyen
magno illi duce testamento ambo dixerint: tab ipse: facta que per eum et gesta
& dicta sunt: proferentur. cum populo: de iboc est: genus Jospeb Aegyptio-
cius ope salvi: trahit: e radiis oppressum labore cruciarentur: etia ad ne-
candum solobem, quam crudeli imperio cogerent: dimittit deus populos, sse
liberum ad ferudere si: per Moyen nunti: 1 ubet. Contemptudine durissimis
contumaces suppliciis agit: que decem plagis operati: ac prostrati tande: quos
dimittere noluerant: etia fesinare coegerunt. Posf auras in sanguine cuoeris
argentibus siti gratiora affectantes poenarum remedia quae poenas post bori-
idos ranarum equi:ores per oia: muta: imundaque reptates coi: ignitos scini-
pbes & nuncap s:eto: aere uibrantes pene inequabilis: post multas caninas:
etiam per interiora membrae, borridos motibus curtisantes: acerbej inferetes
tam gravia tormenta quum turbata post grandem omnium pecos & immeto
repentinae ruinam stragemque generalis post vescas effugisse et testulera
que manantia & ut ipsi dicere maluerunt scabiem ac utilinium totis cor
poribus erumpentem post grandem cum igne permisitam paffim bonies
armenta atque arbores proterventem post locustarum nubes exhausteris obi
us quoque radices seminum persequentes post tenebras imaginibus dirist
castrutudine palpaviles diurnitate ferales postremo post uniforme in tota
Aegypto primituie foibus necemparami per unieros orbitati tepo satete
qui ubi tient deo non cessarent; cessere pungenti, sed mox Laefivm poenitentes
diminuie persequi auti ultima nefasd prucaex expendere supplicia. Naz rex
orum unierum Aegypti exercitum curribus atque equitibus institutum
in circuierates egircturus numeri boc folo uel maxime argumento coniciere
postsumusquem eum cccc. milia uiiori timuerunt, atque fugerunt Sed
proector depriforum & ulor contumacies dies dieit habitus rubri mare
ac dilatatis utrinque marginibus rigentium undarum in mentis facie latera
ereata suspensit: ut inoffenis pelagi uis protrucati uiiiam desparat esse
impri fuitem imperat e mortiis iratarent. Itaque Hebraeis tuto per sicca gra
dientibus refusis a tergo aquarum at tantum molibus obtuna est & interfecta
cui regis in unierum Aegypti mulitudo, tota provinciag plagis aerea cruciatae
ac postremo interfectione uacata est. Extant etiam nunc certissima boru
monumenta gestorum. Nam transit curruumque rotarum orbitae non solu
in litore sed etiam in profundissimumque usibus admissitur penetrantur. Etii
forte ad tempus uel castitum curioseit turbaet: quinque diuinissi et pristina
fasciaventis fistibusque reparantur ut quis timore dei non doceatur ut
propalatae religionis studiorum eius transactae ultionis terraeur exemplum. His
etiam temporibus adeo iugis & gravis eis inauditum sors per deum trans
veo tus unierum orbis non calore affectissi ed igne torruite dicatur. Impref
sumque feruatorum & Aeolians plus solitum & insoleu Scytheo no tulerit. Ex
quo etiam quidamdo non concede debu in ineffabilem potentiam suas
inanis ratiunculas conquintentes ridiculam Phaetonis fabulum texuerunt.

De duobus fratrum filiis.

Tē āno ante urbē conditam septingentesimo septuagesimo qunto
inter Danaī atque Aegypti fratri frīlos quinquagesita patricidia
una nocte commissa sunt. Ipse deinde tantōe fecerat fabricator
Danaus regnosque tot flagitios acquirerat pullius; Argos cócet
st. ibique indeque fustis in facinis Arguis Stbenelum qui eum profugii
egentemque suceperat regno expulit, atque ipse regnauit. Butirisid Aegypto
De regno Assyriorum quod p quinquaginta regis propemodi actus est.

Decertamine inter Cretenses & Athenienses.


Vbi Vesoës rex Aegypti meridiem & septentrionem uendicare sibi uoluit.


Vbi Amazones arma sumperunt.
Vnc pace armis quseita externos cibubitus ineit. editos mares
mox necant. exeminas studiose nutriunt inuistis infantium de
tertorius mamillisse sagittarum iacet ipedirentur. Vnde Ama
zones dictis. Harum duae suere reginae Marpeia / & Lampedon
que agrum diuicio in duas partes uicisum cura bellis / & domus custodiab
fortiebantur. Igitur ut Europae maxima partirem domuuient; Asia uero aliquis
citiatibus captiis plae autem Ephesia aliaque urbes condidissent praecipua
exercitus sui partem onusiam opulentissima praeda domum retuierat. reliquae
ad tendum Asia imperium reliqua cum Marpeia regina concursit bofulius
trucidantur. Hucus locum capesit Orebria filia: qua singularum urutibus
gloriam perpetuam uirginitate cumulauerat. Hac fama excitata gentis tale admi-
ratio / & formid o inuanuerat. Hercules quoque cum uiusius uisit et domino
suu exhibere arma reginae pacto ad ineptabilem periculum destinatus: uicerit
sum Graecia leuant ac nobilium iuentutem contraxerit: nouum legum naues
praparauerit: nec tantum contentum egerit ut ex impriuisio aggregate
& imperatas circumuenire maluerit. Duae tunc sorores regno praerat Arthi-
pe / & Orthebia. Hercules mari aduegit uices inuicto pacis incuria
defides oppresit: inter eaeis captaaque quamplurimas duae sorores Aiitope / &
Menalippe ab hercu. & Hippolyte at Theleo retentae sunt. fed Theleus Hip-
polyteu matrinio a cuit. Hercules Menalippe soror reddidit. & arma regi
nec price redemtionis accepit. post Orthebian Pentesilia regno potita est:
cuius Troyano bello clarissima inter utios documenta uirutibus accepimus.

Hic dicitur de Gotis: quos Alexander & Cesar e uidentes iudicarunt.

Rodolor pudet terroris huani. Mulieres patria profugae Europae
ateque Asiati: id est plurimas fortissimaque mundi partes iatra-
uerant. pertagata sunt. deleuerunt. &c. pene annis evertendo urbes
plurimas atque alias construendo tenuerunt. nec tamen miserie
bominiu preuaerat tempus deputata est. Modo autem Gete illi qui & nis
Goti: quos Alexander uiantdes pronuntiavit: Pyrrhus exborruit. Cesar et
declinauitant reliqui uacefacti quae subieun vores totius urbis suuti Romanis iegues
provincias: similique ad terrem diu offentati societatem Romanis exeductis
precibus ipserant: quam armis tendicare potueissent. exiguo habitatiofis seco,
no ex sui electione. sed ex nostro iudicio regant quibus subiecta & patente uni
ueria terra prsumere: quod esseb licum: liberti furet. semet ipso ad tuitionem;
Romani regni offerunt: quos solos inuicta regna timuerunt. & tamensu caeca
gentilitas cu uae Romana uirtute gesta non uideanr fade Romanos ipetrata
non credit. nec accepit: cu intelligence. nestreri beneficio christiane religionist:
que cognatam per omnes populos sibi fungiteos uiro fine praetos sibi esse subiectos quoque feminae maiore terras parte immensae cadibus deleuerunt.

De raptu Helenae, & coniuratione Graecorum.

Tuero ante urbem conditam, cccc. tricesimo & amplius anno raptus Helenae, coniurationis Graecorum & concursus milie nauitarum, deinde decemannis obsessio ac postremo famosum Troa, excidit, praedicatorum in quo bello per annum cruenterissimo gesto quo nationes, quantitates populos idem turbam inuoluerat, et afflexerit: Homerus poetae primis clarus luculentissimo carmine pali fecit, nec poe diætic retexere nostrum, eftiquam & operi longum & omnibus notum uterum. Verumten quid diurnitate, illius obsisionis, euerionis, estrictatem, cæde, captiuitatem didicerint uti, sed ext hoc qualiscumque est praetextis temporis statu intro duntur quos hostes occupata milicordiam dei cum per omnes terras instructis copis bello persequi postentpacis gratia praetextis oppressis per omnia maria sequuntur, & ne forte habe quietis amore facere credantur si ipso ac pinula sua. Praesidem Romanorum pace aduerteris alias gentes offerunt.

Aenex in Italiam aduentus.

Aucis praetera annis interuenientibus Aenex profugi ex Troia aduentus in Italiam quae arma comouerit, qualia per triumnum bella excipit: quantum populos implicuerit, odio excidioque afflexerit uti litterarum disciplina nostra, quae memoria instituat. Horum praetera tempori medio interiacent exilia, ea quae adiacat Graeciorum Peloponnesum clades: Codro moriente, fatorum ignari Thracum noua, in bella surgentem, & generalis tunc per totam Axiam Graciamque commotio.

De Sardanapalo rege Assyrius, nouissimo.

Nno ante urbem conditam, lxx.iii. nouissimam apud Assyrios regnuit Sardanapalus viri mulier corruptione inter scortorum greces foemineo habitu purpuram color tradebat a praefecto suo Arbaectosqui, hic Medes praeerat uffus: atque executiones habitus maxo etiam excitis Medorum populis ad bellum prouocatus & uidebatur ardere pyra: se inicet. Exhinc regnum Assyriorum in Medos concesit. Deinde multus praetii undique scatentibus: quae per ordinem differente nequaquam aptum uidetur. per varios prouentus ad Schytas Chaldæosque & rursus ad Medos
parili usque redditis: In qua breuissimae penitentiae ruinae etsi etiam clade etque gentium fuere, eaque bella fluctuunt, ubi totiens tota et tarda regina mutata sunt. Post
bac Medicus PraeXortis imperavit, qui creberrimis Persarum Asyriorumque
bellis uiginti et duo regni suus annos consumpsit. Post bunc Diocles regnavit et
uir armis expertissimus, semperque bellis immoratus qui uicta late imperii
moriens Asyrii diecit. Persarum civis uirili prole uactus Cyrus nepotem apud
Persas genitiu babuit. Sed Cyrus moritur adoleuientur; coniugata Persarum
naturae certamen induxit, Porro Asyrii obitibus secleris sui; quod i Harpalum
dudum administravit, cum filius eius unicum parvulum interfecisse
uarietatibus: ne quid infelicissime orbitati felix ignorantia subtrabere
eorum epulas offerentes patri cum capite manibus improapererit. Huius ergo
facti in memorias Persarum sumnum bellis consummatis qui acceptum exercuerunt
fratrum Cyro per priditionem traditius comperto Asyriis raptis secus copias
in Persas ipsa profiscitatur, acriusque certamen inflamator: prospero suis
metuensque de praelio cedere moliatur, etiam periculum: tunc Persarum
aspirantes, cum Harpalum acies cum paulo cedere matres et uxores eorum obiactum
currunt. Orant in praetium retinentur,
Cunctantibus sublata este obscoena corporis ostentant: quae rerum: num in
utera matrui etiam uterum utrebat fugere. Quo facto etrubescens in praelii
redeunt, et facta impreffione fugiunt fugiunt fugiunt coguntur. Ibi tunc Asyrii
ages capitatur, cum Cyro nihil alterius quam regnum abstulit, eumque maxime
Hycarnorum geniti praecepit. In Medos uero ipse retinui nonuit. Is sinis imitatione
Iperii Medorum suis; sed ciuitatis quae tributariae Medorum erant: a Cyro
defecerantque: res Cyro multorum bellorum causa et origine extiti.

Quod Phalaris Siculus tyrannide arripuit.

At tempus Phalaris Siculus Argentinos arreptam tyrannide
depopulatatur: qui crudelissimam mentem comminuent crudelior omnia
necarii in innocentes agentes ineunt aliquando: quem tupe punire
inuius. Nam Persius quidam aries, opifex affectans tyrannis amicitiam
apruit munus crudelitatis illius ratus taurum omne fecit: e cui fabre
Iannum et latere compositum: adeo claudendos damnatos receptum e retoractum
cum inclusis ibidem subiectis ignibus torrertursum uoci extorta capas
citas concavis aries aegeret, pulsatque ferali competens imaginem murmur
emitit; aetiocoe spectaculo migeuit populatio caci, hominum genitus uterque,
Sed Phalaris factum aemplexum factum exercitat: et utroque materiam praebuit:
& crudelitatem. Nam ipsum opificem sua imitationem puniuit. Fuerat etiam paulo
superior tempore apud Latinos ex Romulus: qui per annos, xviii, flagitios

Cyrus

Asyrii

Harpalal
impietatibusque crescens ad postremum diuinum iudicio fulmine interceptus matura supplicia immatura ætate evolutis. Eligent nunc si uidetur Latinæ & Siculiutrum in diebus Romuli & Pbalaris esse malitissime innocentiis uitas poris extorquientium manibus temporibus christiannis: cum imperatores Romanii ipse in primis religionis compositi post committatas rem publicam bono tyrannides ne ipsorum quidem iniurias exigit tyrannorum.

De bello Peloponnesium & Atheniensem.

Nullo ante urbem conditam, xiii. Peloponnesium Atheniensem a maximum bellum totis uribus animisque comitum est: in quo excidibus mutuis ad hoc coaetatur: ut uelut uicti se ab alterutro subtrahere. belloque dissedenter. Tunc etiam Amazoniae gentis & Cimmerorum in Asia repentinae incursus plurima diu latejus statione fragemque edidit. Anno uiceimo ante urbem condita Lacedemonis contra Melianis propter sveritas urigines suas et solennis Melianae sacrificio per annos xxx. indefenso furore bellantes ruinae sunt totas Graeciae uires implicuerunt:


PAVLI OROSI HISTORIARVM SECUNDI LIBRI INITIUM.

De Nino rege Assyriorum occiso.


Quando Babylon illa cecidit: & Roma surrēxit.

Abylon itaque eo āno sub Arbaeio praefecto dehonorata erat quo Roma sub Procæ regnus proprie dixerim semina est. Babylon nōssime eo tempore a Cyro rege subuerat: quo primus Roma a Tarquiniorum regum dominacione liberata est. Sic quidem sub una eademque consuetudine reparti illa cecidit. Ista surrēxit. Illa tunc primus alienigenarum perfessus dominatum, bene tunc primum etiam situs aepurata saeclorum. Illa tunc quasi meriens dimittit, breviter, nec tunc aegroti habitant, Tunc orientis occidit imperium, & ortus est occidentis. Et ne diutius uerbis mortem committit me dentibus infanientium: sed ueritatis praeficio liberandum. Regnuit Ninus annis lii. in medio imperii sui tempore Babyloniam caput regni condidit.

De Babylonē & Romā.


Vrbs Roma in Italia condita.

semper gratia, quam breuissime frinero: Tullum Hostiliun militaris rei
institutorem tudio bene exercitaret: iuuentutis Albanis intulisse bellum: &
diu altrinsecus ipse certa certaque clade tandem pessimos exitus & dubios exitus
compendiosa tergeminorum congressione finisse: Rursus pace dirupta Metii
Suffetum Fideiante bello meditata etiam praditio sine surrem: curribus in
diuturna raptantibus duplicitis animi noxam: poena diuini corporis expendisse.
Latinos Anco Martio duce fesse congressos aliando superatid. Tarquinii:
Priscum omnes finitimos & potentes tunc. XII. Tibusce populus innumeris
concidisse conficiisse. Vientes Servio Tullio insiste uictos fusisse: nec do
mitos. Tarquinii Superbi regnum occiso vocere afferre affumptum: habita
et iuues crudelitate detentum: flagitio adulterata: Lucretiae amissum: & intus
domestica uitia uirtutesque formaeus emicantestid est oppida ulida i Latio
per eum cum Ardead: Oricolum: Sinuesflam: Pometiamque: & quicquid
in Gabiosuel fraude propriate poena filii: uel Romanus uiribus psperatur.
Sed Romani quanta mala per. cc. x. iii. annos continua illa regvi
dominazione pertulerint non solum unius regis expulsi, uerus etiam, aburatio regni
nominis: & petebat qui offendit: Nam si unius tantum superbia fusisse et culpa:
isfum solum oportuit se expellisse uerata regia dignitate. Melioribus uigur:
re.gibus urbe propulsis Romanis consulendum fuit: quam cuiquam iure libertati
dominandam ratione confusae creuerunt: ueribus ueluti adspota rei publicae
crecentis atque roburioribus auis exercebatur.

Nno pos t urbeb conditam, cc. x. iii. Brutus primus apud Ro-
amonibus consul primum conditorem regemque Romanae non solu-
us ex quare parricide i sed & sincere studuit. Quippe duos filios
adolescentes totidemque uxor: filis: frateres Vitellii iuuenes re-
usscandorum in urbe regnum placito insinuatos in concion praxut, uigis
cecidit: securoque percutit. Ipsum deinde Vegiuntum Tarquinium subique bello
cum Arunte Superbi filio congressu uibi commutauque pschibuit. Porfa
rex Hetrunco: gratissimus regis nominis suffragator Tarquinii: manum
ingerens tribus continuis amnis trepidam urbem terruit, concludit: obediens.
Ni bis bofem uel mutius constatii urenla: manus patientiuet flirg: Cllobia
admirabili transtato uominis audacia ptofesset insecui Romanis caput.
us sussine perpetue aut captitato: uostra in uirgente superatur: quae ueritiue ucepti
regi uobieciti, PoF has Sabini corrales uindeque opes magni apparatu belli
Romam contundunt: quo metu consternati Romani dictator creau: cuius
auctoritis & potentia consulem praeret: quae in illi tunc: bello plurimum
emolumenti tuit. Sequitur diecessio plebis a patribus cu; Marco Valeriano
dictatore deleitum militum agentis uarius populus stimulatus inuinitis
sacrifici:

De regno Persarum & Cyro rege.


Cyrus Scytbs bellum intulit, & a Tomyri regina: quae tunc eis praerat: uictis, & occissis eae.

Gitur Cyrus proximi temporis succissi Scytbs bellum intulit: quae Tomyri regina: quae tunc genti praerat cui probibere transitur araxis

Darius post aliquantum tempus: occisio Cyrus regni suscepit.

Nolo ab urbe condita: cc. xquinquies Darius Cyro apud Scybas

Xerxes Dario in regnum patris successit.

interitum siue exigerent & uidentaret. Mirum die te secenti uiri castra,
dec. Mirum urum, tumultus castris totis oritur. Persae quoque ipsi Spartanos
aduortit mutuis caelibus suis. Spartanis quereres regem nec ueniens caele,
sterminatus omnia castra, per aguntur uina uerna. & inter densas uirum corpon
ravos homines uix sequuntur. Victores fines dubio nos essent; insens mori elegisset.
Praeitum a principio necis in maiorem partem dii tractum ad postremum
uincendo fatigatis ubi quisque eorum detencitibus m nibis uires & ubi mortis
fuit uultione fataociis uinter impendimenta cadoertur campumque crasit
& semigelatum sanguine palantia lapitis & mortuis est. Xerxes bis uictus in
terra nauale praelium parat. Sed Themistocles duex Atheniensibus uiri intellexit
Iones quibus dum auxilium superius belo praebet in se Peres impetum
uererat in auxilium Xerxes infructosam classem deducere fideliciter eos parti
fuit: hostigis sustabere statuit. Et quia colloquendi facultas negabatur locisest
ad quae Iones accessuri nauibus uidebantur: proponi symbolos, & uixque affigid
subiectis quondam & participes periculum munere autem iussisse agentes
apta in crepatione corripiens atque ad antiquorum uera feceret religiosas ad
bortatione persuasient praeipueque ad uones: uti commisso praedicto celeritatis
uice inibitat remos, sedque bello auenterant. Igitur rex parte nauis fidei detinens
spectator pugnae in litore manet. Contra autem Artemidora regina Halicarn
nascitque in auxilium Xerxes uenerat. inter duces proros acerite bello imitabitur
itaque ufera uice. uiro fomeinae cautela: fomeinae uiris audacia spectaretur.
Cum autem impetus pugnae est. Iones luxa praeposit Thespolocis paulatim
se certaminis sustabrece superintegrorum defeqto Perfasiam fugas circit
spicantem aperte fugere persuis: quem trepidatione multae naves captae: mer
fuge sunt. Plures tamen faciam registriem in uanitate tempestis timentes
deinum dilabuntur. Axios tot in alem regem Mardoniae aggregatur AEades
regem in regnum redire oportere prius: quam aduerat sana notae res domi
moletur. Se autem: si residuae ubi copiae tradereant: & ulitione: ab hoste
exacturi & ignominia domesticam propulsiturn munere: id aduerat bellis persuis
ueralitres frumento se quidem hosti sed regem sine regis infamia: phato cæsillo
exercitus Mardonio traditur. Rex Abydumubini pontem ueluti uictor maris
conseguerat: cum parvis proficisset. Sed cum ponte bybericos tepestatism
disfolatum offendisset pescatoria capta trepidus transitit. Eret savens quo spe
citate humani genus: dolere debuerat: mutationes rerum hac uel maxime
varietate permieti: exigu contentus latere nauigio: sub quo ipsum pelagis
ante latissim: & uigil capillitatis sitium radu pote portassit: utilissimo unitis
seruuli egere ministratio: cuitis potentitis: montes exciditum: uales repletur
amen exhaeuitur: ipsa etiam rerum natura cæsillo: pedestres quoq copiaz
que ducibus cõnimfe fuerat: labore: fame ac metu tabuerunt: & cruderefe

Xerxes rex a suis occisis est.

Quod grauis pestilentia Romam inuasit.

Non ergo post urbem conditam anno cc. sexagesimo suspensor
ad mediuculo bello grauis pestilentia: quae tempore
fuerat ibi raras inducias aut factas intercepta: ut fierent coegit: 
per unius rei cauandae: qui volenter incendit ut merito praecedente
prodigio considere: ut quando caput gentium tanto morborum igne
flagravit. Nam in eodem
Eebutium & Serullium absc consules pestilentia coniunctum, militare copias
plurima e parte coeinct, multis nobilibus praetereo plebe foeda 
tabe deluit: quae in iam 
superiori etiam quarto anno oborta luces et popoli depopulata sibi.

Post pestilentiam multa & grauis bella sustinuerunt Romani.

Rovio debinc anno eis ex aequa si furent fugiunt uide Herdonio
ibidem Sabino intrauerunt: incenderit capitolium: ubi forte
quidem Valerio consule & imperatore obstitere junioribus: sed adeo
atroci & graui dolore praetor sibi sustinet: ipse quoque consilium Valerius
ibi sustinet occisus: & indicam de ferius victoriam infirmer etiam suaviter
verteret. Sequitur anusti cum cuius exercitu consilium diuturnum est. Nam Minuio
consule congressus praetor Equei Volsiique superarunt: & fugientes in Algidum
famem ferroque cesserunt: at eumque infeliciter forenti Quintiu Cicinatius
principus illi dicitur armam obductionem opperser obscured hos
tumque repertus
riti ut arato acceptus ad ipse fuisse sumpsit bonorum: instructum exercitu: 
mox ut hic effectis itum bonum quibusque: quasi sub paeno
mens substitutos hostes per se eger primus: Annos: quae ubi erat
primus trecentesimo frutrum legati ad Athenienses propter Solonis leges defederat
missi expectabant arma Romanis famem pestilentiae conquiscunt. Ipse aut
trecentesimo anno bese est olympiade nonaginta quinta potestas consilium
decemuiris tradita constituerunt legem Atticamur gratia magnam rei
publicae perniciem iuxti per
Nam primus ex deesseiis sedentibus easteris solitis
Appius Claudius ibi continuerat imperium: statimque illorum coniuratione
subsecuta est: ut more contempsit: quod in fines imperii peres unum; potestas
autem communis erat: omnia propria libidinibus agitabant: Itaque iter

Quod Sicilia semper fuit nutrix tyrannorum, Icilia ab initio patria Cyclopum, post eos semper nutrix tyrantorum fuit, ut etiam captiva seruorur; quos primi carnis hominis inedit at cruciatibus, postremi mortibus paesebantur. excepto eos quod externis bellis aut praedae babebatur aut praemium. Hactut quam breuissem abolumam: quiebem malorum nis bunc necit, immotum etae quae diuiri tempores temporum declarentur, sicuit ante aetate etae et nos tueri externos tumultus perfessa et inter omnes sola semper ita nunc ex omnibus sola nunc quam partitur. Nam etiamque filem de diuturnitate uel illius calamitatis sequitur pre celu trium etiamque contra nostrum atque aquariorum crebris eruptionibus aestuat etiam tantum innoxia species ad prateritorum fidei sumat.igitur ubi pratermitta interim de tyrannis quorum mos qui suum ulter sussit successor effectus est medietemper: hoc est anno ab urbe condita, cccc. xxv. cu R. cebyn apud Sicilia discordia laborarent euitaque per diffusionem duobus in duas partes effect: pars una ueteranos ab Himera urbe Sicilia in auxilium uocavit. Porro illi pulsit

Discordia Atheniensium & bella graecia.


Per cœcordiam res minimas cresceret antiquitatem et discordia labi maxiam.

Aetna montis ignibus, fauillisque grandibus, & calidis cum detrimeto plurio agrorum vallarumque vastata est. Tunc etiam Athalente ciuitate Locris ad baren; eterne contigu repentina maris impetu abscissitatarq; insula desolata est. Athenietaum quoque miserabile reliquis peletis inaudis, diuc populata est.

De bellis Romanorum.

PAVLI OROSI TERTII LIBRI INITIVM.

T in superiori iā libro cōstestatus sumēt nuc necessarie repetet secundum praeceptum tuum de anteacīs consiliaestionibus fisci et me nec omnīa posse quae gesta sunt; sicut gesta sunt explicaret quoniam magna atqū innumera copiosissime a plurimis scripta sunt. Scripto res autem et sī non esse causas excederam tamen res habueret propositas, quippe cum illi bellat nos bellorum misericias eluamus. Praeterea ex hac ipso quae quortabantātī angustia oritur mibi: &c concluderest me sollicitudo nodosior, si enim aliqua studia breuitatis omittat putabuntur aut mibi nunc defuisset: aut in illo tunc tempore nā fuisset. Si vero significare cunet: nec exprimere studens compendiosa breuitate facciendo: obscura faciā. & ita apud plerique erunt dubiae nec dicta uideatur maxie: cum e contrario nos uim remitterem imaginem comendare cumres. Breuittas autem acque obscuritate simmōnet esse semper obscura breuitas: sīc cognoscēdi imaginem praefert: auferet tamen intelligendi uigerem. Sed ego cu utrumque utandum ciam mutuamē faciamūt quocique modo alterutra temperentur; nec multa praemittisiam nec multum constriēta uideantur.
Quo do Galli Romæ incenderunt.

Nno ab urbe condita, cccc, lx, iii; quam annum sic ut grauisimus a propter ignorantia, ibi captivitatis; Roma perennis ita magnifici propter insidiem pacem Graeciam habuit. Eo tamen tempore quo Galli Romanam capta incendamque tenuerunt ac uiderunt; Artaxerxes rex Persiarum discedere ab armis: & quiescere in pace uniuersam Graeciam per legatos praecipit; denuntians contradicetorem pacis bello imponendum quem ita iubente; potuissent utique Graecia confugere cum terram: quam fortiter sepe uicerunt; nisi perrectam undecunque occasionem sui quae uide deterruerant; tam libenter baud autem. Offenderunt enim quae haec milia illa e tenueuellerent; quae tam facile indicum etiam condensatione depowerunt. Nam quid tam indignum haberis & fortibus uiris; qua longa remota ut non te ipsi prohibe & deinde ministatis ipsero arma depone; pacem suere; si non ipso tantum annui iaque pacis loco per corda cunctorum astra bellis tabuisset intensionis & post diurnas laborum uigiliae uicitas ac iuventus factis quoque inopata laxaret priusquam ipsum quietem uoluntas peracta componeret. Vnde autem tanta fatigatio omnium per totam Graeciam populos; corda corpora opprimerint; quae effera animos ignoto acquiescere octo tale pati; qua breuissime ostendam. Lacedæmonii uoposermis; Graeci homines quo plura babebant; eo ampliora cuipientes; postquam auxilio Atheniensi potius sunt uniuersam Asiae iuque dominationis auferunt. Itaque totus orientis bellus, moventes Herculem ducem in hanc militiam legunt; qui cum sibi aduersus duos potestissimos Artaxerxes Persi regum praefectos Pharmabuzi & Tissaphernem puget unumque idemque ad tempus consiliorum pondus gemine congregations eluderet; denuntiato bello unum appetit, alterum paci pace suu dividend. Pharmabuzius Tissaphernem apud Artaxerxes communes tunc regem deseruit pridem cum iuxta erat victorii condicio pepeigisse, bontatique regem in locum eius Cononem Atheniensem uirum; qui tunc forte apud Cyprorem exulabat; ducem narrat bello constitutum. Accipit igniti, d. argentis talentis Conon per Pharmabuzum exuocatur, dictaque praeficitur. Quibus corporibus Lacedæmonii; ipse auxilia passim bellam a rege Aegypti Hercioneuie per legatos petuntia quae, iuueuare trires & secunda, modia frumentum accepserunt, a focis etiam onerabatur. Magna contra xare sibidem. Cui militiae conuenieni omnibus Hagiaiai ducem decreverunt. Iuum pede elaudum; sed qui in difficilimino rerum status amantem sibi regem claudicaret quam regnum; raro usque ita passis omnibus industria duces iunio coiere bellum; qui acerbissimos uicem praesit fatigati; & multo sanguinis obliteri; ululut inuicem ab alterius recelerunt. Igitur Cono accepto iterum a rege per
infirmitatem atatis maturatæ animi nutribeat. Conon quoque utr quidem Atheniensi dux autem Persici exercitus audito Hagesilai reductum popula
dos Lacedemoniorum agros reverteretur. Ida Spartani exercitus circumdati
unde hostis classtique exterrit ultima premodul desperatis tabuerit. Sed Conon post qua uasa hostis sui populatio sitiatus est: Athenas pingit
in maximo gaudio ciuitatisque quipppe tristissim umbre populo quae
culterique ornatissimam: tum miserabili ruinarum ac defoliationis equore co
feclam. Itaque magnus pietatis imitatoriumque monumentum in reparazione
eius operatus est. Nanque eam a Lacedemonis exariratam Lacedemonis
praeliis replevit. Persis incenditibus concrennavit: Persis adificatibus refer
muit, Interess Artaxerxes rex Persarum: et in principio dictam: unituris
Gracis populos per legatosur ab armis discedentibus paci acque neterat
peraquae non midicercordier status: pulseris consulereris: sed illis in Aegypto bellis
occupatas aliqua in regnorum suum tentaretur irruption. Cum est igitur
Gracis optatissima quieta reolitis domicile quoceio toribepus Lacedemonii in
quieta magis quam fieneu et furor potius: quam uiritate intolerabilibus po
t bellis depicta tentat: furtis bellowrm. Nam speculati absceniar Arcadu caestell
orum repentina irruptione perfingunt. Arcades vero excitati inuiai inueto
sibi Tbebanorum auxilio amissi surto bellum repetunt. In ecc praelio Arche
damns dux Lacedemoniorum uulneratus: est eadiem in uices uideret:
ocilororum corpora per praecenem ad sepulturam populat: et quod signat uictoria
triditum inter Gracos baberi folet. Tbeanui autem bae dote fidei
dato parcendo signo nunem dedere certaminis. Pacis deinde interuenientibus
iducarum diebus Lacedemonis ad alia bella conuertis Thbeani cum Epami
munda duce de itadida Lacedemoniae quase firca: de fuitura cepe fudicia.
Tacti interfeta nofle Lacedemonse uenit: sed no ta incutans: uel ideo: uer
rebantur: ostendunt. Armamieni fenes cum reliqua turba imbellis atatis
pracognito aduentu hostium in ipsis fse portarum angustiis obiecerunt. &
aduerus, xvi. milia militum uix centum conueit autu bonnies proruperunt.
His itaque tantam bellis molem sustentibus iuenus superbenius congruti
aduerus Tbeanos aperto certamine incutanteter decreuer. Còm菲律宾o
sum Lacedemonii vincerebatur Epaminîdas dux Thbeanow iedatiu
bimians vulnaturat: qua re dum bis ex dolore meus: illis ex gaudio fuper
nacitur: ueluti ex confinit tacito utrique discellum est. Epaminîdus autu
grauius uatissim: cui de uictoria suorum commiserit: formatque deosculatus
et remota manus: qua uultima uceluerat ergestu fanguinis ad morte patefecit
introitus uorius morte: sic Thbeanorí perdito subsecura est huir nó perdidi
duceis: nisi cum eo tunc perise fse uiderentur. Contecti inigita historie
inextricabile cladem, atque idertos bellorum orbes buc aluillu lymphatico

Terra motus in Achaia aliquando factus.

Dicit Româ graui pestilentia laborasse.


Marcus Curtius se præcipitio dedit.

Equitur hanc miseriæ ludem miseriæque eius expiatione pxio
anno fatiss triste prodigium. Repente siquidem medio urbis terra
diffuere tuque prærupta hiantia subito interna patuerit. Ma
nebat diu at spectaculum terremque cunctorur patetii uragie
impudens specus, nefariamque uiuit hominis sepulturam diis interpretibus ex
petabant. Satificet improris facultas præcipitio sui Marcus Curtius: ut
eres armatus, iniectaque crudeli terra: inopinatam satietatem cui paru est: quod ex taba pestiæa mortuo sepulchra succipiantis et tuuos sciss ferberet.

Ubi regnâ Macedonii: ubi natu est Alexander.

Nno ab urbe cœdita, ccc. lxxxvii. itera tellabilis; Galli seundatio
iuxta. Anierie fluuium ad quarti ab urbe lapidem cœdidi: facile
fine dubio pondere multitudinis & alacritate uti tuebus perturbata
occamurcia ciuatæmniis oscio & lentitudine torpisset. Vbi atro-
cissimam pugna; Manlius Torquatius singulariter incoitus: Titus Quintius
dictator cruenthima cœgregatione cœfæcet, fugati ex hoc praebio plurimi Galli
De Afrianda.

V nem etiam Ocibus, qui Artaxerxes post transactu Aegypti maximu diurnum aequi bellum plurimos Judeos i traxmis tr gamatione eget, atque in Hyrcania ad Caphit mare habitarare præceptum; quos huius in bodierum die amplissimi generis sui incrementis extat consister, atque exinde quodque eruptionis opinio est: cius etiam bellorum tempus atem transcurrens & Sidonia opulentissima Phoenici pacientia urbe deluit: & Aegyptum quanvis pristus usque tunc tamen subbat, cum cuncta quali ferro Persum subiecit imperio. Ia hinc statu Romanis adversus Samnitiam gentem oipus armique ualidam pro Capitana & Sidicins bella sustenta, Samniti cum bellorum ancipit et statu gessit Pyrrhus vel maximus Romanus noitis bofris exceptit. Pyrrbi bellum max Punicu concusat c. Et quae nuncus post mortem Numae a bellorum cladibus suisse ceptam Iani patentes semper pertine idicet: ex eo tamen: utulit et meridi toto impressece coelo maxo fertor icaduit.

Initium beli Punicci.

Oro autem incerto semel bello Punico utrui aliquad bellacades, atq' ruinam omnimq' infandarur mortiu generamin Calare augusto impante.

Quod Romani Latinis bellis inter uelurunt. 

Uitur, cccc. viii. ab urbe condita Romani bellis Latinis rebellis/ tempore inter urunt Manlio Torquato Decio Murenae confulibus; in quo bellum unius consilii interfecit et, alter extitit parricide. Manlio enim Torquato filium sui peremptituique uictore interfecit/ remque Metii Thuculos nobilium militis et tum praecipue protocatis atque insultantis bofis, at vero consiluei iterato consilium illud cornucopi praerat cædi atque affligi uideri eti confertissimos bofes spoete placus occupuit. Manlius quanuis uictor occurrerum tamum nobilium iuvenum Romanorum: qui legizime exhiberis folet; triumphant parricide non meruit. Anno aut post bume subsequente Minutia urgo ueratis ob admisionem inceptum dominata est, uiaque ebruta in campo, qui nunc Sceletaus uocatur.

Scelus matronarum hic retertur.
Tuero partio exin tépore iteríectos horrescō referre:quod gestu
ĕ. Nā Claudio Marcello & Valerio Flacco consilibus incredibili
rabie & amore fælerum Romæ matronæ exerçu. Erat utiq
foxetus ille ac peñslens annus, inhictāque iam undique easteruæ
frages egerebantur. & adhibe penes omnes de corrupto aere limplex credulit-
tas erat. cum exsistent e quadam ancilla indicē. Sed continenterprimum multe
matronæ ut biberentque coxerantuenenanet:compulsæ deinde simulut hauser
cumopta sunt. Tanta autē multitudo fuit matronarummi bis facimbos
confiagut,ccc. box, damnata : ex illis simul fuisse referantur.

Alexander rex a LuCanis uictus, & occisis.

Nōo ab urbe condita, cccc.xxii. Alexander rex Epirotanv Alexæ-
dri illius Magni ab urbe Magnæ in Italiam copis: cum bellû
aduerus Romanes pararet, & circa finitimas Romanæ urbes frin-
maret uires exercitus sui auxilique vel fībi ac greret: vel hostibus
subtrabere stūdes bellis exerceretaura Sannitis, Lucana geniti suffragabatur
maximo bello in Luκania victus atque occissus est. Sed quoniam aliqutant
Romanæ clades recensendo progressus sum: vel Alexandri istius mentione
cōmonitus de Philippo Macedonum rege qui Olympiade buius Alexander
Epirotæ forsom exorēm babuit: ex qua Alexanderum Magnum genuit: pauc
illis annis retro repetitis magna paruisinquantum poterocolligam.

De regno Philippi patris Alexandri regis Macedonie.

Nōo ab urbe condita, cccc. Philippus Amyntæ filius: Alexæ-
dri pater regnum Macedonum adepetus xxii annis tenuit: quibûs bos
omnes acerbitatum aceruos: cunctasque malorít moles struxit.
Hic primum ab Alexdor fratre obiis Thebanis datus prietiī
apud Epaminundam strenuissimum imperatorem & sumum philosophum
eruditus est. Ipso autem Alexandro iterfecto facile Eurydices matrisquæ quis
ca commissio adulterio: & altero primum filio occisœ: filiæque uictua genera
nuptias mariti morte pepegisset: compulsos a populo regnum: quod paruus oc
cis fratri filio tuebatur: scipitque cum foris concursi exurgenti undique
hostium domi autem deprehenarum sepe insidiar metu fatigaretur primi
bellum cum Atheniensibus gessit. Quibus uictis arma ad Illyrios transtulit,
multique milibus hostium trucidatis Larissam urbem nobilissimam cepit.
Inde Thessaliam non magis amore uictoriam: quam ambitiore babendorum
equitum Thessalorum: quorum robust exercitui suo admiserent: in fūsc. Ita
Theessalis ex imprudius praoccupatis; atque in potestate reducitis ingendi
equum pedestemque fortissimas turmas & copias iiij;ultimis socit in exercitio.
Igitur iiij; Âthiensibus: subiectisse Theessalis Olympiâ: Euruchae regis
Molossor: sororum duxit uxor. Qui Euruchae cum per hoc sequi societatem
Macedoniam assimilat regis pacificabatur: imperium suum et dilatur putatur:
per hoc deceptus est, priusque in exilio conditui. Deinde Philippus cum
Metonam urbem oppugnaret uicit agitata: occulum perdidit. ipsa uero urbem
mox expugnauit, & cetera. Ex his Graecia totam propius consiliis praetentam
unibus domuit. Quoque Graecia ciuitates; dux imperare singulae cupiunt;
imperium omnes perviderunt. Et duum in mutum eumexit: sine modo ruunt:
omibus perire: quod singulae admitterent: oppressis est demum servientesque:
seranti: quae dum infanis consuefasce. Philippus ueluti e specula obturaret;
uxiumque imperiu inferioribus suggederet; contentiones bellorum somites
callidus: doli artificiosus: uictos ubi pariterque uictores subiecti. Huic
autem ad obtinentiam totius Graecia dominationem: dominatio immo
derata Thebanorum detit facultatem: qui uictos Lacedaemonios: ac Pho-
cestes e cibi uia rapinatis confeclarunt: sum infuier in communi Graecia
concilio. tanta pecunia multo onerauissent; quatum illi soluere nullo modo
posserant arma fugere coergerunt. Itae Phoces Philomello duce: auxili
Lacedaemoniorum: Athênesiumque fuisti omzx pugna: boobiuq fugatis
Thebanorum castra cepuerunt. Sequenti praelio inter: immenses utrinque po
puli stratagems Philomelus occidit eft. In euius locum Phoces Emonat duce
creauerunt. Porro autem Theban & Theeslium omisso decetu ciuitat Philiipus
Macedonia: regem: quem hoste prius repellere laborabant: ultra ibi ducem
expetuerunt. Committit praelio: Phocenas pere ad internacionem caefis
uictoria ad Philippum concessit. Sed Athenienses audito bellii eventum Phi-
lipus transierit in Graeciam: angustias thermopylae: pari ratione siccat ad
ventarius areae Persio acaupauen. Igitur Philippus subi: eeliusque: a e ab igressu
Graecia praefuit. Thermopylas iuidet: para tum in bocres bellum uerit in
sociis. Nam ciuitates:quartum Paulo ante duos fuerat: sibi aggratulantes: ac se
exciplent patentes bobliter inaudit. crudelter diripit omniu societatis
concipientia penitus abolita coniuges: liberoseque omnium sub corona tendidit,
templa quoque unius erat substantia. sploluitque, nec tamen unquam per xxv.
anostaquili irati: disuictus est. Post hac in Cappadociam transit. ibi: bellu
pari persis decessit capto: per dolum finimus reges interfici: totam Cappadoci
iperio: Macedoni: subdidit. Inde post caedem: xicida depudiatione
socias urbem gaestas: parricidea: frater: cuoes ex notera sed distracta:
cum coberedes regni uteretur: interfici: aggregatus est. Cum autem unus
ex bis occidisset: duo in Olymphon confugerunt: quum mox Philippus
maritimam urbe natus Byzantium nobilém ciuitatez aptissimá judicantut recepturni fidera marique fieret, eaque obstante ilico osbusde cuxit.

De ciuitate Byzantionique Constantinopolis dicta est.


Gracia libertate sui amisti.

Alexander succedit Phllippo in regnum.


Initium regni Alexandri Magni.

Alexander Darium uicit.


Indiam ingressus est Alexander.

quos Heracles condidit: opprressit. Hinc Mardos & Subagras nauigat, quae
gentes eum armatis, box, millibus peditem & iex, millibus equitum excepient.
Commissoque praetio diu ances & cruenta pugnantem triste pene omnem
victorian Macedonia dedit. Nam fusis boviis copiis Alexander exercitu
ad urbem duxit. Et cum maribus adfisset primus uacuam ciuitatem ratus
solutis introrsi desilluit quum iidique in fusti hostes circulatissent, incre

dibile diuitiam non multitudine bostium non uis magna telorum non
aetatum clamor terruerit, solus tot milia eccidere tace fugarit. At
ubi se obrui a circitu multitudo perfensit: muri obice posteriora tuta et
contrarios facilis ex uque sustinuit: donec ad periculum eius clamoremque
bostium perfractis muris exercitus omnis irritaret. In eo praecipio sagittis ubi
mamma traiecit: uix genu aetatus pugnuit: donec eum: a quo uilacratust
est occideret. Inde conclusus nauibus cui oceani litora peragaret: ad urb
quandui Ambrosia rex praeerat: pertinet. Sed in expugnatione ciuitatis ma
gnam parte exercitus sagittis bostium uereno illitis amuit, ac post berba per
sommum ubi ostenta: in potum sauciis datacum reliquis suabenintur: urb
expugnavit. & cecipit.

Omnes provinciae in Babylonae ad Alexandrum terrae legatos: sparem
petentes miserunt.

Ost quiis circuicta meta de oceanu Indum flumen ingressus Babylon
celeriter rediit: ubi eum ex territio totius orbis prouincias legati oppressi: buce est Carthaginem & totius Abprique
ciuitatum: sed & Hispanorum, Gallorum, Siciliae, Sardinae, que,
plurimae praeerat partis Italiae: tantus timer: i summo oriente costruitu ducis
populos ultimique occidentis inasensat: quod inde peregrinat: toto mundo cerner
legationem: quod uix crederes peruenisse rumor. Alexander uero aptum Babylon
iam cum adhuc languinem sitiens male castigata auditeae ministri abdatis

Ego ipse qui bxo pro affecta omnium temporis alternata calamitate gesco
in relatu tantis malis: quo uel ipso morte: uel formidine mortis accepta totius mun,
dus intremuenquad non lachrimati oculis: quam: quid non corde condoluit
nunquid non revulsens bxo propter commen uiuendi flatus maiorum miseria
mea fecit eum tamseque: quando me ipso referot ignotus primi barbaros
uiderim: inest declinatus: ut dominants emptus eblanctus sim: ut indest
praeaterim: ut infidientes subter fugerim post remem: ut persequentes in mari
fides: speculatique appetentes manus etiam pene iai apprehendentes repentina
nebula circuitus euaerim: amictos audientes me: i lachrimas corroderi utel.
& tacitis de non dolentibus doleam: reputans durici course: quanto quidem: non sust
nuere: non credunt. Hispanus Maurinus ad supplicandu Alexandro Babylone

Papyrius consul contemptris auguris magnam coaeat: est victoria.

refert: & carpentarios. M. in armis contra acie statisse Romanam. Sed ut facie
dictum est: semper Romanorum aut domesticam quietem extraneis bellis
interpellabantur externos etenuns morbis interioribus aggrauatos tantum
omnino de ingentes animi undique priferatur. Hanc curietam tefis qi
vicit fætida ciuitatis oneravit: & triumphales pompas obtine mortuus
exequit solutur. Nec erat cuius de triumpho gaudia sustenderunt: cum tota
ciuitas aut agris fulsiis aut mortal us. Sequitur annus: quo Romani insat
rato a Sannitiibus bello uidi sunt: atque i castra sugerunt: Potea uero Santes
notum habi tum animique sumentes: hoc e deargentatis armis ac uellibus:
aparatoque aministri uincantem servilem uel se offerunt: Aduersus quo
Papyrius consul cum exercitu missus cum a pillaribus uarum consciatibus ce
stederi prohibebatur irridens eos tam seliceret conscribit bellum: quum cõfàter
arripuit. Nam in loco pralio. xii. M. bos tium castrum: M. captata referatur.
Sed hanc quoque si uerso laudandam uictoria uam uani barbi qnes im
pedire non potuerunt: obiit sibi corrupte morbi. Nà tamen ac ta telerabilia
pictentia tunc corripuit ciuitatem uictoriam eam quoci tatió sedanda:
libros sibyllinos consolendos putariunt: bollendumque illi Epidauri ci colubri
cui ipso Aesculapii lapide aduexerint: quoad uero peltientia aut ante sedata
noster aut porto non fuerit. Prætera atro abbinc anno Fabius Gugles cést
male aduersus Sannites pugnatur. Nannee commisso exercitu uictus in urbe
refugire. Itaque cum senatus de summonendo eo deliberaret: patre eius Fabius
Maximus ignominiam filii deprecatus legatum e filio itumul ubro obtulit:
illi deplendens ignominiae & gerendi iterum bellis facultas daretur. Quid
impetrata pralioque confertocum ubi pugnans timo consulent in sietè
Pontio Sannitis duce: & in efferis hostibus telis conclusum uideret: in medium
se agmen pius enim quo uexitus iusserit: Quo factum permotri Romani tota
ibi incubature acies denuocum: idem Pontius deleto hostibus exercitium eft:
oppressum sequitur: Caesar dicit in eo pralio Sannitiis. xx. M. capta autem
cum regis fuit. Tandemque Sannitiis bellum: quod per x, lxx. annos multi
Romanorum clade trabebatur: capti duciis destitutione finitui est: Anno sub-
sequentem cum Sabiniis Curio consule bellum gestum est. Ubi quot quia hoo
interfecta: quos capit sintispe consulf estendit: qui in senatu magnitudinem
acquisti agri Sabini / & multitudinem capti populi referre uellet: numerum
explicare non potuit. Anno ab urbe códita. cccc. lx. iii. Dolabella & Domitio
costiibus Lucani. Brutti. Sannites quoque cum Herufcis & Senonibus Gallis
facta societate: cum redivium contra Romanos bellum molirentur: Români
ad exorandos Gallis mifere legatosque cum Gallis interfecerint: Caelius prae
tor ubi uici: códami legatorum necem: & comprimendum tumultum hostium
cum exercitu missus ab Herufcis Gallisque oppressus interrit. Septe pratea


Mortuo Alexandro rege Macedonie duces eius mutuis se bellis coiusmsperunt.