PAEDO
LOGIA PETRI
Mosellani Protegensis
In puerorum usum
conscripta.

[add.1] Peter Schade
HIERONYMVS.

Non sunt contemptenda
quasi parua, sine quibus magna constare
non possunt.
Petrus Mosellanus,
 Ioanni Polyandro Lipsiae apud
 diuum Thomam Ludimam-
gistro suo S.

Est quidem mi Ioannes iam annos multos se ipsa expertus, quam cum difficul-
tate, & quam sero infirma puerorum æ-
tas, ad latinitatis antiquae imitationem per-
ueriat. Nam cum post prima rei grammatic-
æe rudimenta tenera ingentia statim ad latini-
sermonis usum adigantur, nec tamen ulla eis
utia ad hanc rem demonstretur, sit ut dum ut
cunct quod iubentur, præstare conantur,
notam quandam loquendi rationem, plane
barbarem, & per uernaculi sermonis uesti-
gia ingrediente, inter se sibi ipsi constringant.
Quod ustitum rudibus animis, & per hoc te-
nacioribus primum impressum, postea null-
la arte deleri potest. Atque haec causa mihi ui-
detur, quod non Germani solum, sed & Ita-
li, qui nobis hac parte foeliciores uideri vol-
lunt, sermonem quotidiano immundo adeo,
& parum proprio utuntur. Videas enim bo-
nam pars.
nam partem eorum, qui hodie linguam Latinam profiteatur, in loquendo nihil minus spiritu, quam nativum illum, & incorruptum Romanitatem sermonis odoré, ut candidissimae eloquentiae scriptor Fabiius de extemporali orationiis facultate frustra scriptisse uideat. Quid quod hoc malum grauitatis etiam ætatis profectibus omnibus auserit Ĥan? Alioqui quae causa male audiunt apud Quintilianum, & item Gellium his, nisi quod a teneris, ut aiunt, unguis culcis, optimis non sunt asseuiti, Obua quaeque in authoribus citra delectu in sui usum considerunt, ut dictio eorum omnis, non pro pria, & domini æœ natæ sed euripis scriptoribus hostiam, quasi mendicando congregata delicati judicij homibus non possit non putere. Hæc quibus non minus acute qua grauiet perpendere, nihil est haberes potius, quâ puero, qui tua fidei sunt concrediti, ruderem, & ad oiam sequacem animi ad optima quaeque perduces re, necu egisti sœpe, ut loquendi formulas aliquot, quibus ea ætas uti posset, describere. Diu, ut nosti, sum reluctatus, primum quod ipse grauioribus occupatus hancoperam utilissi

A Ĥi mam qui-
mam quidem illam, sed in speciem tamen humillem, et pene fordidam dedicarere, partim quid quia in ludis eiusmodi ipse non admodum essem uestatus, uix possim eam quas personam cum decoro gerere. Videbam enim ad hanc fabulam agendam opus fore denuo re puerascere, & ut ait Elaccus, Ludere parim par, equitate in aruidine longa. Sed, cum tu ro-gandi sine faceres nullu, pariterque te, qui probe puerorum sensum calleres, si qua nobis hac parte deessent, suppleturum promitteres, uolui quauuis calumniam subire potius, uel tibi amici, tunc sinceriter amanti, tum prudenter ro-ganti quicquid negare, uel meo pudore publicum pueritiae cocomodum diutius remorari, iam liquist est, qui uehementer putet indignu, has, sicuti prima fronte uident, nugas in chartarum pernicie scribi, is mihi uiri paulisper extuat, & in pueru redeat, cogitetur, iam primum sibi Latinis sermonibus usum descendis, Statim, opinor, uidebit, quia facile, et nullo pene negotio per eiusmodi fabulas, uelut quod dixi gradus, ad Terentii proprietatem, ac Ciceronianam facilis-litatem prima illa aetas traduci potuisset. Quis aut latu-
aut laturus esse, immo quis non statim exhibila
turus, si ex puerili plonia tetricam ista solum
sapientiam sonarem; Tametsi sunt his nuga-
mentis nostris admista quædæ, quæ seria du-
cere uideri possint, uel quodem, ut & hoc nole
ab Aristarchis istis uix tutus sim futurus. Sed
malui ego decori paulisper oblitus paucula
subinde aspergere, quæ, si pueris suis literato-
res praesent attente, queant cum studioru
absum tollere, tum pueritiae mores ad Chri-
stianam regulam corrigere. Hos labores tibi
Polyander dicare volui nominatim, ut qui
author nobis, & adiutor ad haec scribenda fu
isti, idque suo suseipias quicquid id est libelli
tua facundia, authoritate, ac gratia tuendum.
Quod si ex hac editione ad te impulsor, &
me scriptor aut nulla, aut tenuis admodum
gloria redibilis, solemur nosipsi per hoc, quod
nullo popularis auræ pruritu, sed pio, & sim-
plici animo uterque nostru hoc negoti uttracts
utus, tu adhortando, ego scribendo. Siquid
sit aere studiumus saltæ aliquos, nocere nem-
ni, Bene uale Lipsiae ipsis seris diui Matthaei
apostoli. Anno, M. D. XVIII.
DIALOGVS. I.

GASPAR, ET MODESTVS.
denundinis fabulantur.

Ad uero Modeste quot dies hinc ab sunt nundinarum feriae, quibus frequentes adeo huc peregrini adueniunt mercatores. MODE, Dies, ni fallor, quattuordecim, nam accurate singulas pene horas ad calculationum uoco, siquidem nullum tempus totius anni cupidius exspecto, qua nundinarum. GAS. Non iniuria, quadoquidem haec feriae partim nuncius, partim literas, partim omibus literis gratiores pecunias nobis apportant. Quod si non & mihi iam plane exhausto proximae nundine argenti subsidium attulerint, non potero hic diutius durare, MO. Pecunias quae de id quod satis scio, accipiam nullas, pannum tamhincuestem hybernant se discedenti mihi miserrum promisit pater, GAS. Vtinam ut terce uoti copos fiat, ut & tu comodius vestitus, & ego nummator urgentis hyemis iniurias minori negotio propulsare queamus.

DIALOGVS. II.

OSVALDVS,
DIALOGVS. II.
OSVALDVS, ET MICHAEL,
de natali celebrando, de receptis
pecuniae, de bono
cuius generi.

Non tu hodie tuum natalem celebras,
ate nos tuos sodales convivio excipis?
An ignoras hunc diem diuo Michaeli,
cuius tu nomen referis, esse sacrum? MICH.
Scio equidem, quid autem facerem, quando
ne obulum quidem habeo, quo panem emere
queam, nedum convivium agitarem? OS.
Non his nundinis a parentibus tibi nummi
sunt missi? MICH. Sunt utili, sed ante nundiniarum exitum, e mercatore, qui litteras modo
dedit, extorquere possum nihil, ait enim tibi
in tanto hominum strepitu otium ad numerandas pecunias non esse, alioqui non modo
natalem meum convivium exciperem, sed 
genio bono (quem angelus dicit) peculii
ri aliqua hilaritate gratificarer. OS. Itaque
Terentiano illo saecons excusati sumus, ut quibus,
aunt, quando, ut volumnus, non licet.

DIALOGVS. III.
A IIII PETRVS,
DIALOGVS. III.
PETRVS, ET PAVLVS.
dereditu in patriam, de litteris a
parentibus acceptis, decem
missione flagitanda.

Salve mi Paule, PAV. Et tu sodalium iu
scundissime Petre, Sed quid adeo es tristis?
nam, ex quo comunia studia, idemque hic
ludus, mutuo nos familiaritate iuxerunt, vul
tu alacri, & festiuo mihi semper es usus. Ut
ex his, quos hic habet ludus, fuerit nemo, qui
non te familiariter uti concupierit, nunc, ne
scio quomodo, alius uidiris. PET. Et mirum
tibi uidetur, si vultu sum tristi, cum eismodi
quiddam mihi accidat, quod studiorum meo
rum progressum non partiret remorari,
PAV. Quid illud quae? Nam graue ali-
quid sit oportet, quod te adulescentem con-
stantem a studiis deducat. PET. Dicam pau-
cis. Iam annus ferme est, ex quo ludi huius
nostri celebritate exitus huc ad capienti in-
genii cultum concessi, quod tempore, studio-
rum meor tit uix rationem inueni, cum mihi et
patria offeruntur literae, quae me domini, quasi
ex medio
DIALOGVS. III.

ex medio studiorū cursum revocant. Et, quod me omnīū maxime male habet, reditus mei causas non edunt. Nec scire possum, an hue tandem liceat remigrare. PAV. Qui scis, an ad fortunam aliquam autoceris? PET. Nulla mihi fortuna potest incidere tāta, cuius respectu litteras queam posthabere. PAV. At parentibus est obsequendum. PET. Hoc illud est, quod me mouet, quod me hinc domū ex trudit. Alioquī, tamen nō tantū est aēris, quo hanc hyemem transmittere queam, tamen præ studiorū amore uicītum mendicando hostiataxīm quṣerītassem. PAV. Non ante ēs hinc abseas, nuncī forsann rediturus, conviviūm inter nos agitabimus? PET. Convivius agitarem, qui ad superelctīūs meae fæcinam componēdam uix tempus habeo? Immo iam recta ad ludimagistrum pergo missionem efflagitatur, qua ubi fuero consecutus, conterraneorum meorū litteris, quas ad parētes suos mihi dabunt, acceptis, statim iter ingrediār. Quare rectissime uale mi Paule, mutrae nostrae con suetudinis memor. Quod si quando dabitur oculum, fac de studiorū tuorum ratioē, et ludi 

A v huius statu
DIALOGVS. III.

huius statu meliteris tuis certiorems reddas.
PAV. Facia sedulo mi Petre, & lubens qui dem. Sed heus tu, PE. Quid est, PAV. Con terraneos tuos, quorum consuetudo, dum hic eram, utrius nostri erat grata, meo nomine dili genter salutes uelim. PE. Sat est, faciam.

DIALOGVS. III.

PANDVLLVS, PETRVS, ET LV-

DIMAGISTER, de cumeniendo pra ceptore, missione imptrandanda, de q gratiss pra cepto ri agendis.

QVis es, qui trepide adeo pulsas hostias
um. En Petre, tum pulsasti. PE. Pulsavi.
PAN. Sed qua gratia huc intromitti possila, nol ut magistrum conuenias. PE. Maxime, si est intus, habeo quid cum eo aga ipse. PAN. est intus. Sed mane paulisper, dum huc tibi re nuntio, an hoc temporis articulo ei te audire uacet. Here, scholasticus quispiam foris expectat, qui, si non sit molestia, cupit te de re quapiam conuenire. LV. Quin huc adest. PAN. iam iam aderit. PE. Salve pceptor optime. Auo- cimbic


cor hinc
DIALOGVS. III.

Cor hinc in patria seris parentûmeorûliteris,
& si non auocarer, ipsa tamè xris egestas,
& item nuditas domû abigere me potiinent. Itac5
grâs ago tibi immortalis obsequiantissimepræ-
ceptor, quod me primû in tuam disciplinâ hu
manifìme recipere dignatus es, deinde, ex
quo tue scholae fui sectator, & xideliter, & ac
curate tam literis bonis, quâ rectîs moribus
expolîre studuisseti. Porro quia, ut dixi, non
amplius hic morari licet, quâ possum amâter
oro, ut qua humanitate me hactenus traxa-
sit, eadem & migrandi potestatem concedas.
Etenim, si modo id pace fiet tua, cras prima
luce iter sumus ingressuri. LV DI. Si quid fe-
ci quod gratû sit adulescens studiose, hoc to-
tum non mihi, sed pceptoris officio feres ac-
ceptû, cæterû, quando te hinc parentû literis
auocari dieis, abi me permettente bonis au-
bus, quocûç te uel parètes uocant, uel recti-
us forsan consiliû hortatur. PE. Sed illic, qua
iter fum facturus, amicos ne alîquos habes,
quos literis salutare cupias, quâdoquidè ipse
perferendi onus in me lubens recípio. LV.
Non admodum, & ut maxîme haberem, tot
																																				
tamen aliis
DIALOGVS. V.

tamen alii negotii in praesentia distincto scribere non uacaret. Quare tu, quod ad litteras attinet, securus iter destinatum, quando ubet, capesse. PET. Beneuale.

DIALOGVS. V.

MARCVS, ET IOANNES,
de excipiendis scholasticis aliunde aduenientibus, de^ Graeae literaturae rudimentis in pri ma aetate addiscendis.

Vnde nobis aduenis mi Ioannes; aut quo ano huc ad nos es profectus; neq; e^ opinor ludii huius gratia uenis, qui ante tot, atq; item alioru literis inuitatibus huc per- trahi non potuisti. IO. Immo hac ipsa causa adsum. MAR. Vtcunq; sit, gaudeo te festissimuf sodalem nobis redditu. Et hic aduen tus tuus non mihi solum, sed omnibus, qui te norunt, optatus est. Sed eum aperias oro, quid nam sit illud, quod te tandem huc allexerit? IO. Vis scire? MAR. Volo. IOAn. Audies. Quo primu puber factus grauiori paulo cu ra praeceptor^ scriptores Latinos praegen- tem audire
DIALOGVS. V.

sem audire coeptissim, subinde græculæ atque quœt uoces nobis occursse, quo loco præceper tua munere egregie se putabat præfungi, quoties obierit tantû admireret esse ea græca, perinde ac si peregrina ad nos nihil at tunerent. Hic quid aliis audientibus in menté uenerint, nescio, equidem sic cogitabant, si ad nos hæc non pertinēt, ut nec cognita docēt, nec incognita imperitū reddant, cur non ex libris, tanquā offendicula quædam, penitus eredimus. Deinde mirabar ueterū scriptorū pene omnī curiositatem, qui non solum magna cura peregrinas istas nugas didicissent, sed & libris suis, uelut maculas quædam, inspersissent. Postremo quanquâ praeeptore libere dissentire erat religio, tamē cum audiērem esse uiros graues multitūs, qui has, sicutum putabatur, nugas amplecterentur, profiterentur, paulatim circŭspicere coepti, utrū credere mallem magistrum ne meum potius ignorantia labi, an totam semel antiquitatem, et ex recentioribus optimos quosque puellariter delirare, itaque, sic mihi inter hoc fluctuanti, & in quà partem inclinatione habitanti, forte fortuna na cecidit,
DIALOQVS. V.

nacecidit, ut Marci Tullii Ciceronis libros de officiis enarrandos spector suscipereet, in cujus lectionis ingressu statim in ipsa psatione grauisimus ille & phus, & orator unico suo filio suadet, ut Graeca cum Latinis consilgat, quo par sit in utriusce; oronis facultate. Hoc ubi spectore dissipulante mihi arripuisset, grauiiter dolere cepi negatam nobis occasionem eas lras discendi, quaru uindi, si essent inutilies, neclaudaret consul Romanus, nec filio unico inuigeret prudetiissimus pater. MAR. Lam uiideo quo tedas. IO. Mane, nodum oia habes. Cum hae subiratus meci agitarem, ecce rumor apud nos increbrescit, in hac lau datissima academia principis munificentia ac cerfitos, qui publice Graecas lras doceant, & ex eorui uelut fontibus nonihil quoq in ludum literariu diversari. Hae fama partim lris, partim camenteibus confirmata illinc me utri usq eruditionis cupidiu excuit, & hic appu lit. Habes cur aduenerim, uimirum ut in hoc uelstro ludo & Graecelinguae elemeta saltem licet percipere. MAR. Dubio procul uotis copios eris, nec alicuq alio fecicius te conferre potu.
DIALOGVS. VI.

ferre potuisses, adeo hic opia nosis sunt com-
moda. Denique, quod peculiariter ad rem per-
tinet, ludus, si quis alibi, instructissimus. IO. 
Sed quando satis fabulati sumus, hanc opera 
non negabis, opinor, ut me ad Ludimodera-

tore deducas, liquide iam statim nomen meum 
in hanc literaria militiam dare sum paratus.
MAR. Faciam ac lubens, tu me sequere.

DIALOGVS. VI.

MAR. LVDIMA. IOAN.
de recipiendis in disciplinam

scholasticis.

EN tibi pse ceptor optime adduco hic quem
dam, cum quo iam annos aliquid mihi 

tuit familiaritas, hoiem bonum & studiosum, is 

tui ludis fama excitus, huc appulit. Quare ma-
gnae felicitatis loco ducet, ssi in tuorum gres-
gem recipere dignatus fueris. LVDI. Adu-
lescens bone quod tibi est nomen. IO. Est mihi 
nomen Ioannes. LVDI. Faustum plane no-

men es sortitus, quippe hoc Hebraeus a gra-
tia dicitur, quamobrem summa ope tibi est 
enitendum, ut tam gratiosi hominis expecta-
tionis pro
DIALOGVS. VI.

etiam pro tua uirili respondeas. IO. Equidem pro uiritibus sedulo dabo operam, et in hoc mihi adiutorem fore spero. LVDL. Sed & ipsa corporis tui facies animi subeunte ostendit, qui nec a literis, nec uiritutibus abhorre at; adeo, ut si fortiter egeris, et de te dicam demum possit illud, Gratior est pulchro ueniens e corpore uirum, quo libenterius te in meam disciplinam recipio, si modo das fidem te boni disciplinae officio apud me functurum. IO. Do fidem me in omnibus quod rectum erit, quodc tua uisseris facturum. LVDL. Ita spero quidem, sed quae tibi est patria, ut in rationarium hoc quoad adscribam. IO. Patræ mihi est Auba, oppidum Franciae orientalis, non procul a Herbipoli, celebris sacerdotum sede, situm. LVDL. Sathabeo, quod superest, curabitur tibi pro tua sorte, commodo et domicilium, ac tu quidem in eo sit te gere, ne aliqua mascola hinc in nostram scholam redundet. IO. Quod ad hanc rem attinet, securus esto optime præceptor, nam, ut inquilinum decet, modestissime agam. Nunquid etiam mihi uis insuegere? LVDL. Nihil, nam si quid superest est tibi praee
DIALOGVS. VII.
est tibi praestandum, quotidie inter praestandum a nobis dicitur.

DIALOGVS. VII.
IOSEPHVS, ET CLEANthes.
de domicilio commodo, atque in commodo, de paupertate, ac opulentia scho lasticorum.

QVid agitur mi Cleanthes? Contigit ne ubi comoda habitandi ratio; aut adhuc in certis sedibus oberras; CLE. Contigit quem habitaculum, sed etius commoditas tanta nobi est, quant a foresperavit, siquidem spes erat fo re, ut ciuis alicuius beneficio una cum domicio & uictum qualemunci nancisceret, utrum multo aliter euenit. Nam uix impetrare potui, ut pro locario statuto mihi angulus in ludum locaretur, uictum uero, quando pecuniae est parum, hostiam emendicare oportebit, nisi forte melior mihi fortuna posthac ob uenerit. Tu autem felix es mi Iosephe, tu parentes tantum sumptum supeditare sufficiunt,
quantum ad studiorum commoditatem est satis. IOSE. Est, diis gratia, unde haec commoda mihi parem, sed quo plura mihi sunt ad disciplinas parandas commoda, eo ipso graviori dignus esset odio, si non plus, quam uestrum quispiam didiceró. Attamen nec uos de mediocris studiorum uestrorum profectu desperare decet, quandoquidem constat multis humili natos loco, ad haec nullis omnino fortunæ dotibus ad eruditionis fastigium ascendisse. Amnon De mocritus ille physicus ex baiulo factus est philosophus. Non Cleanthes, cuius tu nomen refers, aquis noctu hauriendis diurnum uictum sibi quaesiuit; & quem Stoicum hic non aquauit; Sed & Plautus inter ipsos piscinæ molestos labores laudatissimas illas co modias conscriptis, CLEAN. His, & eiusmodi alii exemplis animatus in studiis perseveruo, alioqui me iampridem ad manuarii um aliquod artificium transitulissem. Quamquam sunt mei ordinis pleri donec adolescentes in ludis magis putrescentes, quam studentes, adeo incoelici ingenio, ut ad nullas literas sint appositi.
DIALOQVS. VIII.
appositi, hi mihi nulli alii usu esse uidentur in
ciuitatisbus, quam quod alios mendicos, dum
eis panem praepiunt, ex urbibus pellunt. igit
ego consularem, ut se ad aliquid alius studi
diu applicarent. IOSE. Probe dices mi Cle-
anthes, nam si omnes eiusmodi essent inge
nio praeiti, quali tu, fouendos modis omnibus putarem. Certe, quod ad te attinet, spero
propediem tibi meliorem fore conditionem,
neque ut apud eum quemquam, cui non
nuncia inferuias, omnem studiosum como
ditatem sis habiturus. CLE. VTinam deus ita
favit. IOSE. Faxit, ne dubita, & in hoc mea
commendatione iuubere.

DIALOQVS. VIII.
ANDREAS, AC PHILIPPVS.
de uindemia, & auctupio
loquantur.

VTinam mi Philippe iam domi aptud pae
rentes ageremus. PHILIP. Quid ita?
ANDRE. Rogas; immiinet iam uindemiae
tempus, quo nullum totu anno nostratibus
B ij accidit
DIALOGVS. VIII.

accidit lætius. PHILIP. Quid ego audior? tu ne simul uinitor euis gerere, & literarum cultorem. ANDRE. Animi causa racemos decerperemus, degustaremus & laetu musit, nec enim diutius abesse optarem, quam musum in dolia conditum deseruisset, despu- magset, ad haec decoqueremus sapam, desfrutum, ac uini ueteris fecem. Quid? quod nobis licet & auctio uoluptatem quere, liquide uolucres captaremus iam retibus explicatis, iam pediicis fixis, nonnunc quam uero & uiminibus uisca illitis. PHI. Sine parentes harum rerum curam gerant, tu si sapis, in literis te oblecta. AN. Atequi aut diui magnos uiros in eiusmodi rusticis rebus oblectationem quaesuisset. PHILIP. Recte, quando magnis uiris haec sunt permettenda, nobis uero, qui nondum ultra primas litteras progressi sumus, non itidem. AN. Semper tu quidem meis affectibus obstrepis non minus, quam præceptor. PHILIP. Quod ad me attinet, age, age, ut lubet. me certe non habebis huius tuæ stultitiae comitem.

DIALOGVS.
DIALOGVS. IX.

THOMAS, ET HIERONY

mus, de authoribus proximo se

mestri in schola praed

legendis.

Vid est quo quod illac uenis Hieronyme,

aut ubi fuisti HIE. Redeo a præcepto

re eo, qui a ludimagistro primas tenet. THo.

Age, quid is narrat de authoribus hoc semes-

stri praedlegendis, iam enim, sicut opinor, eo-

rum delectum habuerunt. HIERO. Habe

runt, idcq, sicuti dici audio, prudenter, nam

praeter utriusque linguae rudimenta, ex Fabij

præscripto conjunctim tradenda, primi

Tertianas commedias exponendas suscepe-

runt, quod hic scriptor ex Latinis pene solus

Romani sermonis naturam, & genuinæ pro-

prietatem retineat, adeo ut nec Marcum Tul-

lium, oratorum principem, puduerit ad hujus

exemplum orationes suas formare, deinde

Marci Tullij officia, quod is liber non lingua

solum eloquentia poliat, sed & pectus rectis

moribus instruat, unde & Pliniij judicio non

B ii legundus,
DIALOGVS. IX.

legendus, sed ad verbum sit ediscendus, postremo aliquot Virgiliani poematis libri exponentur, nempe ut Augustini iudicio optimus poeta teneris animis infixus in omnem usce vitam hæreat. Ad hæc, quando parum est æquum, Christianos in gentilium libris esse totos, eis diebus, quibus ferias agimus, elegantissimos simul, et grauissimos hymnos nos Aurelij Prudentij grauis, & sancti uiri audiemus, aut si displiceant, Enchiridion militis Christiani ab Erasmo Roterodamo accuratissime elaboratum, Quæ si (ut spero) pro suo officio explicarint accurate præceptores, & nos pari diligentia exceperimus, non opinor male hoc semestre nobis fore collocatum. THO. Non iniuria hunc laudant delectum mi Hieronyme, nec enim unquam eorum mihi placuit institutum, qui his, & id genus alis optimis scriptoribus post ha bitis, in Apuleio, Capella, & eius farins aut horibus cæteris bonas horas male collocat, qui scriptores Ciceroniana eloquentia non contenti sibi solis nouam dicendi rationem impienerunt, quasi non summum sit orationis utium.
DIALOGVS. IX.
uitium, a communi dicendi consuetudine abhorrire. Nam qui citra delectum Catul-
los, Tibulos, Martiales, & huiusmodi narrat, & per hoc discipulos peregrina, & pro-
digiosa docent uitia, hi mihi non uerbis, sed
uerberibus coercendi uidentur, hi enim sunt
illi poetae, quos solos et republica sua pellen-
dos statuit Plato. Atque hae non ex me dico,
se quod sic censentes audierim doctissi-
mos pariter, & integrimos uiros. HIER-
ONY. Recte ergo facit ludi nostert magis-
ter, qui eiusmodi nihil in scholam suam irre-
pere sinit. Sed ego iam recta hinc in bibli-
opoliun concedam, libros, de quibus dixi, co-
empturus. THO. Noster quanti haec simul
emi possint? HIERONY. Haud dum licita-
tus sum, opinor aureo nummo, liquidem au-
dio indicari argenteis uigintiquatuor. THO.
Bene habet, quod non pluris uenduntur, ali-
oqui, quae mea est egestas, coemere non su-
secissem. HIERONY. Eamus ergo. THO.
Quando uis, in me non est mora.

DIALOGVS. X.

B iiij  STEPHA
QVem aiunt hodie apud populum in templo nostro concionaturū mi Laurus rentī: LAVREN. Audīo quempiam e mo nachis in suggestum proditurū, STEPHA. Mīror, non insignem alīquem theologum ei negotio adhiberī. maxime, cum ingens ho- minum turba hodie in hanc ædem confluat, propterea, quod sacrificus quidam nuper in sacerdotum ordinem assumptus, primum sa- era faciet. LAVREN. Et mihi mīrum uide- tur, quanquā, quod ad me attīnet, uellem con- cio quam breuissīma habeturur. Etenim iam nunc uelhementer esūrio, biduano iam pene ieiunio maceratus. Nam hīs diebus, quibus a carnībus abstīnetur, nunquam abeo recte sa- tur. STEPHA. Duas adhuc horas edendi auiditas tibi est reprimenda, sīquidem prāter concionem, quā horam poscit, sēs quantum temporīs in summo sacrificio choraula sībi su- mat, quem etiam pene superant hāe nostrāe cantiones,
DIALOGVS. XI.
cantiones, supra modo prolíxæ. LAV. Male
sit istoris, qui harum rerum nobis sunt authores.
Ipse certe statim, ubi peractum fuerit sacrum,
ad diutum ostita citato adeo cursu contenda,
ut si non in primis, secundis saltem, & tertius
stipem accipiam. STEPHA. Sed me uix an-
teuerteres. LAV. Res ipsa indicabit.

DIALOGVS. XI.
CLEMENS, ET REMIGIVS.
de die a festis secundo, quem
Martis uocant, con
fabulantur.

VAE nobis mi Remigi, ultra præscriptu
dormiumus. Iam enim Sol undecim ple-
na luce resplendet, ut septima hora signum
datum liceat consicere. RE. Non opinor, coe-
lum alioqui præter morem est serenum. Eti-
am si alius hoc die somnolentiae meæ poenas
non raro dedi. CLE. Vtcunque sit, male me-
tuo mihi a serula, quare occasionem aliqua,
qua hodie e scholis emanere liceat, quæram.
RE. Quam eam; CLE. Scis quid a nobis he
B v ri contende
DIÁLOGVS. XI.
ri contenderit hera nostra: CLE. Scio, nempe ut familiam hauriendis aquis iuuenus. Sed quid tum: REMIGI. Hæc erit rima satis idonea, per quam elabantur, quamobrem tu um erit, ubi octauæ signum auditum fuerit, quasi e medijs laboribus in ludum ingredi, atque præceptoribus emanendi copiam posce re, hac ipsa, quam dixi, causa assignata. CLE. Vereor ut procedat commentum, quando quidem hoc die, quo funus magnificum est deducendum, & defuncti manibus parentandum, uix facultatem hanc dabat, & alios qui pauci iam adsumt, qui pompm instru ant. REMIGI. Tentandum est, utcunc res exeat; ac, nescio quomodo, hac die mihi semper inuisum est scholas adire, non minus, quam si in piscinum aliquod mihi sit redeun dum. Credo quod pridiani otii sensus adhuc reliquis sic reluctantem faciat.

DIÁLOGVS. XII.
BLRCHARDVS, ET ALBINVS,
de nuptijs, balneis, ac uísce rationibus.

Nuptias
DIALOGVS. XII.

Novies hodie futuras aiant Albine, tu quipiam ea de re audisti? ALBI. Audii,BVR. Danda est opera, ut & nos e nuptialibus cibis aliquid acquiramus. AL. Quod ad cibum attinet, hodie nihil moror, heri emi mihi prospexi, unde hunc diem com mode liceat transfigere, sed quod a prandio saltationem in theatro spectare non possum, hoc ueste est, quod me male habet. BVR. Aut quid uetat, quo minus spectes? ALBI. Ignorarit forsitan in hunc diem nobis p. cuiuspiam beneficio balneas gratuito condicatas, a quibus abesse saltationis spectandae studio antutus putas fore consultum. BVR. Vide, nisi sub-mornuilles, egregie fuisslem oblivus, nec ut nihil in mentem uscercationis, quae & ipsa in hodiernum diem est constiituta. Valeant nulliæ cum sponso, ac sponsa, nos quae propius ad nos pertinent, cereumus.

DIALOGVS. XIII.

XYSTVS, ET ALEXANDER,
de ingenii praestantia contendunt.

Felix tu
DIALOGVS. XIX.

Oelix tu quidem es mi Alexander, qui ingenium tam foecundum, tamque perspicax contigit. ALEX. Est nobis, Christo deo gratia, non omnino infelix, sed tamen non tantum, quam forsan tibi uidetur. Fit enim, nescio quomodo, ut nostrinolmet poenitet alien a sere suspiciamus. XYST. Et tu, quantum audio, aliquid insuper desideras. ALEX. Qui mi, quando memoriam mihi sentio omnino fluxam, & parum tenacem, nam, ut facile quae traduntur percipio, ita non sine maximo negotio perpecta retineo. XYST. At ego difficulter intelligo, uerum semel intel lecta diutissime referuo, et, ut uideo, tibi caereum est ingenium, mihi uero saxeum. Ce re quiduis facile impreseris, at impressum uestigium statim evanesceit, saxo, tametsi quid non fine labore insculpitur, semel tamen insculptum, multis saeculis durat. ALEX. Recte plane confers, sed hoc me male habet, quod uideas plerosque ingenio numeris om nibus foelicissimo praeditos. at uidissim moribus adeo turpibus, ut non inepte dixeris, eorum ingenia male habitate. XYST. Credo di-

\[ \text{\copyright \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopyright} \text{\textcopy
DIALOGVS. XIII.
eterium hoc uetus esse, & olim de Galba, homo ad prodigium usque deformi, dietum, sic enim audire cœmernini. ALEX. Probel sed nec ipse, opinor, inepte huc detorsì.

DIALOGVS. XLI.
SERVIVS, ET SULPITIVS.
de signo tintinnabulorum, depim modico somno.

QVIN surgis Sulpiti: iam tintinnabula ultimul dilucularis sacrificij signum de derunt, & non ignoras, quanto hominu frequentia hoc sacrum peragatur, ut flagitium plane sit, nos in tempore non adesse. SVL: iamiam surgam, tametsi caput adhuc sopore graue sentio, utinam liceret ad satietatem usque dormire. Imitarer certe hodie Horatianos illos iuniores, quibus pulchrum uidetur in medio dormire dies. SERVI. At ego te diutius non opperior, ne hæc mora mihi plagas lucrisfaciat. Ego hinc abeo, tu quando lubet sequere, aut tuo periculo dormi. SVL: iamiam te comitabor, ne festina tantopere. SER. Nihil moror, nunc non est nugandi locus a prandio.
DIALOGVS. XV.
prandio inero, ubi pro more nobis a studiis remissio data fuerit, nugabimur.

DIALOGVS. XV.
HENRICVS, ET FRIDERICVS.
de ludendi ratione aient.

TV nobiscui pilae ludes Fridericae, an cum istis cursu mautis certare, FRI. Mallem cum uno, & altero iocundo sodali deambulatire, HEN. Quin tu ante paulisper pilae col ludis, postea & nos una tecum deambulabimus. FRI. At ego huiusce ludis non admodum sum peritus, nati nec caute pilae mittere, nec misam manu satis certa excipere sufficio. HEN. Nihil est, quod hac gра sis sollicitus, ipsa rei exer citatior te satis, quid facto opus sit, admonembit. Quod si hinc modis omnibus abhorres, age ludii minoris negotiis, nempe globularie, incipientius. FRI. Quando ita vultis, non recuso, tametsi piter risum spectantium nihil me lucratu rum scio. Siquidem ubi decies aberraro, uix semel tandem serio, ico calu magis, qua arte. HEN. Noh magni refer in hoc certamie unicas, an uncaris, nec caput agit, aut pro pecunia certat. DIALO-
DIALOGVS. XVI.  
IVLIANVS, ET DAMIANVS,  
de quæstionibus commissorum,  
quæ die ueneris in ludis  
exercuntur.

Eo nostro Damiane, adest rursus dies,  
quam ego nó minus nobis nefastum &  
exerandum puto, quam olim Romani  
illum, quo in Cannensi pugna tot Romanorum  
millia ab Annibale sunt trucidata. DA-  
MIA. Quid ita; Num malí alíquid huic scho-  
læ ex hoc die impedet? IVLI. Et tu necis,  
præsertim tot annos in ludis uersatus; DA.  
Qui scire possum scholæ huæ consuetudinë  
nuper admodù huic pfectus; IVLI. Quæstio-  
nes hodie sunt in ludo non aliter, quam qua-  
dam carnificina. DA. Quid narras; IVLIA.  
Vera quidè, nam de singulis, quæ per totus  
septimane cursum quoquo modo cõmisimus,  
hodie quæ quæ pro se poënas dare cogimur. DA  
MIA. At qui scire possum preceptores, quæ  
singuli nos designemus; IVLIA. Arte qua-  
dam omnia explicantur, ut nihil illis occult-  
tum esse
DIALOOGVS. XVI.
tum esse possit. DAMI. Quid ita? Num diu-
nationum sunt periti: IVL I. Minime, sed alia
via eodem perueniunt, nam aliquot clanculā
in hoc selectus prouincia dant, nos suos cómi
liones deferēdi, prodendī, ut nusquā quic-
quam oino tuto agere queamus. Semper em
uerendū, ne quisiam ex eiusmodi Coryceis
nos auscultet, & lupus sit in fabula, hoc est,
ille ipse nobis ignorantibus adsit, qui qualī
conductītius proditor oia ad praecptorem
deserat. DA. Hoc illud forsan est, quod lupū
audio appellari, nam nomē solum in ea scho
la, ubi ante egī, iactabatur. IV. Is ipse est ille
clancularius lupus, quo nos miselli non mi-
num odio sum habemus, quā feram illam qua
drupedem horrent ous, DA. Vereor ne &
nos Hodie deserat, quāobrem cogitāndu mi-
hi est, ut si forsan reus fuero, uel me expurgē,
vel quā minima poena defungar.

DIALOOGVS. XVII.
PETRVS, ET PAVLVVS, grauiiter
serunt de syderiū seriarum, deç ca-
pite lauando agunt.

Quam uel-
DIALOGVS. XXII.

IACOBVS, ET THOMAS,
de variis spectaculis colloquuntur.

Vid eas futurum audistis, THO. Nihil equidem, nisi quae aliaris fieri consueverunt. IACO. De spectaculis nihil, THO. Nihil plane, num edentur aliquea. IACO. Edentur, & quidem uaria, nam sunt nambulos duos adeoque audior, qui cras suae arsificij miraculum ostentabunt. Tum Sarmatae aliquod ipse, qui immanes urros ad exiguum stipem iuxta lituorum cantus saltitantes exhibebunt. THO. Curabo quoquomodo ut & ipse inter simul, etiam si me ipse intrudere debeam. IACO. Vix poteris, quandoquil dem qui non numerant, foras quattuor. THO. Fallam ipsos ianitores. IACO. Ad haec princeps ipse in foro paria aliquot equitum exhibebit, qui inter se e feris hastis concurrent. Post quos circumingredientur item equites a calce ad uerticem usque armati, quos Cuij cataphracta.
DIALOGVS. XXIII.

cataphrattos uocant. Hi eateruatim sine ullo, aut ordine, aut arte alius in alium irruent, & se mutuis ictibus ab equis deiscient. Nam in hoc circus undique est circumseptus, & ne, qui ceciderint, grauius laedantur, simo intratus. THO. Quam queso te uoluptatem ex tam furioso & minime iucundo certamine capiunt isti? IACO. Quid? nullas non lautitias praehae uoluptate contemnunt, praeterqua, quod hoc tyrocinio ad serios hostium congressus praeparantur, & quasi animantur. THO. Ut euntes sit, spectabo & ipse quo modo res agatur.

DIALOGVS. XXIII.

CHOVNRAVDVS, ET AEGIDIVS, de ieiuniorum ratione differunt.

M Ale sit istis, necceo quibus, qui totum pene annum ieiunis onerarunt. Nesc enim fatis fuit eis, quadraginta dies per petuo Christi ieiunio esse sacros, nisi insuper quarta quaque anni parte, aliquot dies nos ma cerassent.
DIALOGVS. XXVI.
VALERIVS, ET NICOLAVS,
de cereis in feriis beatae virginis
gestandis agunt.

Q. Vid tu. cereum non habes mi NICO
lae: NICO. Vnde haberem, qui nee
pecuniam, qua uictum emere possim,
habeo? Sed si domi apud meos agerem, nu-
gas eiusmodi mihi pararet mater. VALE.
Et tu nugas uocare audes res sacras; NICO.
Quid ni: nec enim statim fuer o haereticus;
etiam si nullum gestem cereum, maxime cum
non sit unde emam, tum & Christo putarem
longe fore gratius, si sumptus, quos cereis et
mendis facimus, in pauperum usus convers-
terentur. VALE. Atqui est haec laudabilis
constitutudo; NICO. Est omnino, sed non
adeo, ut praec ea meliora, & magis Christiana
officia negli debeant. VALE. Recte putas,
nam & iple fœpe sustam muliercularum pie-
tatem rifi, quae suffigendis etiam quotidie ce-
reis triginta sex, adeo sibi placent, ut per hoc
cœlum se demereri credant, quantumuis for
riter in plateis pauperes eluriant.

DIALO.
DIALOGVS. XXVII.

FABIANVS, ET FRANCISCVS.
de bacchanalibus Christianorum fabulantur.

QVid causae est Francisci, quod hodiernum non es ingressus? FRAN. Grauitas ex capite laborabam, ut lucem ferre non possem. FABIA. Bellum morbum excusas, quod vulgare iam est scholasticos, si quando uel discendi sudorem horrent, uel ferulam metuant, ignariae sui uaeludinem praetexere, ut scholasticus morbus pro assemulato & conficte, iam pridem in proverbi um abierit. FRAN. Quid alii faciant nescio, certe quod ad me attinet, mallem decies ferulam pati, quam semel in eum dolorem recidere, etiam si utx dum plane reualui. Sed quod tute iam hic uerisimis: an non horam iam est praecipitoribus auscultandi: FABI. Est, sed ob haec Christianorum quasi bacchanalia tridui missionem nobis dedit praecipitor. Venit tamen graui, si quis dicto audientis non fuerit, pro-
DIALOGVS. XIX.

Terrum me spero, quo hyemem commodius transigere valeam. GEOR. Ita spero qdem, quare ad tempus, ut præsto sis, uide.

DIALOGVS. XIX.

MARTINVS, ET VALERIVS,
de ieiunij violata religione, degens
diæ Catherinaæ, studiorum
præsidis, numine.

VIADAGIS omnium impurissime: VA-
LERI. Quid adeo in me stomacharistis,
qui aliud facio nihil, quam quod ientaculum capio, an tu ientaculum perinde ducis, ac pliaculum? MAR. Quasi non sit graue sit pliaculum in homine Christiano ieiunij religionem violare, VALERI. Et bodie est
indictum ieiunium, dic quo nomine? MAR.
TI. Sceleteste, nescis quas serias beatae Catharinae artium præsidis agendae? VALERI. At non putaram praecidanias has serias ex ecclesia instituto sacras. MARTI. Quid tum, con-
suetudo recepta est plege, & ut nulla sit con-

C ij suetudo,
DIALOGVS. XX.

Suetudo, nobis tamen qui litteras sectamur, quibus haec virgo praefidet, hic dies ieiunio religiosissimo fuerat colendus. VALERI. Ieiunabo ergo deinceps uel hoc sumpto iens taculo, nec enim lautum spero prandium, & ut vulgo dici audio, bis interdiu male pas ci pro ieiunio est. Tamen ut ubi me aperiā, hac tempus Christum uerum sapientiæ præsi dem putauī, ut qui sapientiæ nomine subins de in ecclesiasticis concionibus celebretur. MARTI. Nōua quaedam inducere conaris, at ego communi omnium uia ingredi malo. VALE. Non audisti illud Pythagore, Per publicam uiam ne ambules; MARTI. Mole stus es, tu tuum, ego meū iter ingrediār.

DIALOGVS. XX.

HIPPOLYTVS, ET CLETVS.
de frigoris iniuria queruntur.

Quis sunt fœlices, quibus per opes iam licet domi ad caminum, aut calefactum hybernaculi adsidere. CLE. Edius ro quam nos in fœlia.
DIALOGVS. XXI.

nos infidelices, qui miseris nullis pelibus, immo nullis pene usibus aduersum frigoris iniuriam armati per medios hymbres, niues, & glaciam hostiatis quaerere utictum cogi mur. Sed solatur me illud Flacci.

Qui cupit optata curru contingere metam.
Multa tulit, fecitque, puer, sudauit & alsit,
Abstinuit Venere et Baccho, qui Pythia can tat. Aliquid, si similis esset exitus illorum & nostrer, non esset, cur non iniurium deum dicerem, qui tam inique res humanas adminis-

traret. HIPPO. Quin taces, ne quid feroci-

us in deum effutias.

DIALOGVS. XXI.

LVCANVS, ET STATIVS.
de feris diui Nicolai, dec
creando episcopo.

Vid tu nobis adfors noui mi Stati?
LVCA. Nihil, sed in hoc te conue-
nio, ut de communibus studiis fabu-
lemur, STATI. Gratus ergo mihi tuus est

C ui aduentus,
DIALOGVS. XXI.

aduentus adside huc nobis. LVCA. En ad-
sideo seis quid in diui Nicolai seris apud no-
strates fieri solet: STA. Qui ipse posse
scire, cum illic fuerim nunquam: LVCA.
Dicam ergo paucis, Qui ludum illic littera-
um frequentant, ex ludimagistri præscripto
quipiam e suo grege episcopum creant,
eumque magna pompa domum deducunt, &
statu tempore in templum reducunt. STA.
Quid commodi inde capiit nouis ille & fas-
cius episcopus. LVCA. Nescio, nisi quod
conquitio tandem nescio cuius sumptu instru-
eto excipitur, & tamen lauissime tractatur.
STA. Non & interim, dum in magistratu,
uacationem a discendi munere habet, aut æ-
que ac cæteri manit ferulae subdit: LVCA.
Aeque omnino, adeo ut non magis sit
episcopus, quam sunt hi reges,
qui in tragödias Agamem-
nonis, aut Priami per-
sonam gerunt.
STA. Eiusmo
di honorem
mihi ne optarem quidem.

dialo


DIALOVS. XXIII.
innocens ætas crudeles barbarorum militum
gladios est perpessa, cuius rei memoria &
his ferijs coniuncta est. FRAN. Sed il
lud quæsi quid sibi vult quod sacrat
siculi in divi Ioannis ferijs popu
laribus unum e sacrado calice
propinant. PENIT. Nescio
equidem, nisi quod au-
divi hoc poculum,
uptote sacrum, an
tidoti uice esse
contra us-
eni pes
ricus
la. FRAN.
At ego nolim
hac fiducia cicus
tam bibere, quam-
tumuis sit hoc pocu-
lum, ut dicis, sacrum.
DIALOGVS. XXV.

BRVTVS, ET PETRVTIVS,
denoui anni ingressu lo-
quintur, deq miis-
tandis strenulis.

Austum annum hunc nouum & felici-
cem tibi præcor mi Petru ci. PETRV.
Et ego ut cum sœnore tibi reponam non
hunc solum, qui iam ingreditur, sed omnia to-
tius uitaœ tempora beata tibi opto. BRV. Tan-
seti mallem strenulum mihi potius dares, quâ
magnificam illam & solennem impreca-

nem. PETRV. At quas strenas dare possit
Petrutius, qui præter pauculos libellos ha-
bet plane nihil. BRV. Libellum quempiam
dares, quando belle quadrat, ut homo litteris
deditus literarium quoque det munusculum.
PETRV. Verum hac liberalitate studiorum
meorum facturam facerem, quod nec ipse, si
modo amicus es, nobis suadebis. BRV. lo-
cabar tecum, & te, quid animi haberes, uole-
bam pertentare, cum haœ consuetudines nee
ipse magni
DIALOGVS. XXV.
ipse magnificaciam, ut qui iam saepe audierim eas nobis e gentilitate relictas. Cuius generis esse audio, quod in quibusdam Christiani orbis regionibus pridie fierarum, quae tribus magis sunt sacræ, singulæ domus singulos reges creant, nam hæc omnia ex ethnorum saturnalibus in hæc usque tempora defluxisse apparat. PETRV. Quia trium magorum mentionem fecisti, uelim sicubi aut audieris, aut legeris ipse mihi expediás. primum, quid sibi uelit, quod eos diuos aliis reges, aliis magis appellant. Quod posterius ego de solis maleficiis, & praetigiatóribus dícit putabam. Nam utruncq; ut nos ti, in sacrís canimus, deinde cur hæ sertæ græco vocabulo εἰπαύμε nuncupentur. BRV. Dicam quæ super hæ re partim ex preceptore dictante, partim con çionatore superiori anno excepti. Principio magorum appellatione Chaldæi non ut vulgus putat, præstigiatores, sed uiros sapientes nuncupant, & secretorum naturæ conscientios, quorum professio a quibusdam etiam latinis magia naturalis dicitur, sed quia hæc res finibus suis non contenta temporis progressu in curiosam
DIALOGUS. XXV.

curiosam quandam daemonum imposturam est delapsa, coepit honestissimae artis uocabulum probro esse. Quod autem idem hi reges in psalmi prophetia dicuntur, non sic est accipiendum, ut hodie sunt reges, hoc est, tot ditionum potentes, sed qui quoquo modo magistratum gerunt, suntque numero vulgi exempti. Quo modo et Hesiodus corruptos iudices & aduocatos basilicae Antheopagiae appellat. Porro apud ueteres theologos graecos, ut Gregorium Nazianzenum, audio ipsa natalitia festa τιματικα dici consueuisse, quod in his deus homo apparuerit. Verum quod & magorum ferias hoc uocabulo celebrant, hinc opinor esse, quod illis dux stella ap paruerit. Habes quae ego de hac quae stione

au
diu. Plura siuis,
ex doctoribus require.
DIALOVS. XVII.

Vam vellem hunc diem abisse, ut a tot

totius septimanæ laboribus, ac etiam bidui
fame, ad ferias demù, & carnis liceat re
dire. PAV. Impaties es moræ mi Petre, qui
cum totam pene septimanæ expectaris, diem
dimidiatum durare non potes. Quid autem
facies, ubi totis quadraginta diebus a carni-
bus est abstinendum. PE. Recte quidem ob
iurgas, sed nescio quomodo, quanto uiciunio
res sunt feriae, tanto magis earum me premit de
syderitu, sed nunquam aliud dicere uis? Nam
ego hinc me in tontrinâ conferam caput lo-
tione curaturus. PAV. Et ipse laudandum ca-
put exhiberem, si lotionis mercedem tontori
persolue possem, nunc autem tantum ha-
beo numnum. PE. Sat est, nec ipse pluris la-
uo, tamen si raro hos facio sumptus, nam per
anni curriculum uix sexies lauo. PAV, At
sæpe caput a bordibus repurgares, aiunt enim
corporis emundatione & ingenium nitidius
quasi purgaturius reddi. PE. Sic quidem ser-
tur, idcir propter ex, quod scientiarum sedem
in capite, ut potest rationis domicilio, collocat,
quare oculos eamus. PAV. Quando lubet.

C DIALO-
DIALOGVS. XVIII.

GEORGIVS, ET CHOYN.

radus de canticis, decem feriis
diui Martini.

A

Ge mi Chounrade, quo cantico per
hanc hyemem stipem colligemus? Et
enim in hac urbe mos est, ut scholastici
aliquot coniunctum, compositis in hoc canti-
lenis, diuitum conuivia exhilarant. CHO-
VNRa. Tuum hoc fuerit disquirere, qui rei
musicæ peritiam habes, quicq; huius schola-
melius, quam ego, tenes. GEOR. Quando
in me hanc curam rei jecis, aliquid minime vul
gare despiciam. Sed die ab hinc octauo quid
feri soleat nostri? CHOYNRA. Dic quid;
GEOR. Erunt tum feriae praedicatæ diui
Martini. CHOYN. Quid tum; GEOR. Est
tunc messis nobis scholasticis uberrima,liqui
dem in eius diei uespera non esculenta solum
nobis largius solito dantur, sed & stipem ege
nis dari hostiam est receptum. CHOYN.
Bene mecum agetur, quandoquidem corra-
surum me
DIALOGVS. XXIII.

erat, dicitur, septimana per abstinentiam transigenda. Quod si mihi tanto appareatu prandium apponeretur, quanto illis, qui ieiunia haec induxerunt, non admodum grauatus eis parerem, nunc cum uix toto anno semel rugientem stomachum exatiem, ad hoc ieiunis uxor. AEGIDI. Quid ita fuit macharis mi Chounrade in sanctos ecclesiae patres? qui haec omnia bono animo statutes sunt non nobis, qui haec nec præstare per ætatem adigimur, nec per inopiam possumus, sed sibi similibus, hoc est diuitiis istis & delicatis. CHOVNRA. Quis scis haec? AEGI. Superiori anno e quodam concionatore auditi, qui diuo Hieronymo, quamquam aertimo ieiuniorum exactori, displingere aiebat, maxime in teneris ætatibus longa & immoderata ieiunia. Ne quemadmodum ipsi scriberet, ante pedes deficiant, quam currere incipient, quare tantum ieiuniorum modum imponendum, quantum ferre poterimus. AEGIDI. Habeo gratiam diuo Hieronymo, qui pauperculis nobis, & impatienter elurientibus patrocinatur.
ET gaudeo, & doleo mi Franciscæ festa
haec natalitia appetere. Gaudeo quidem,
quod haæ færiæ omnia læta & festiva le-
cum apportant, doleo autem, quod scholasti-
cis nobis in addiscendis horum festorii can-
tionibus grandis est exhauriendus labor.
Præterea totis diebus in templis algendum.
Postremo & illud uereor, ne si matutina sa-
tera alto nimirum sopore detentus neglexero, &
plagas mihi lucri faciam. FRAN. Vera sunt
haec quæ dicis, attamen quando hanc condi-
tionem accepirimus, aduigilandum nobis erit,
& omnia fortiter perseverenda, nam & peiora
his passísumus, dabit deus his quoque finem,
ut taceam hos nostros labores in pietatis cul-
tum cedere. Certe plus satis delicati essemus,
fi non tantum molestiæ uel pro solo Christo
deoraremus, cuius respectu tot infantium
innocens.
DIALOGVS. XXVIII.

fuertit, proposta poena, ne quis opificum istorum manuariortum exemplo latua personas tan, uicatim cursit et quod haec insania cum bonis omnibus, tum maxime Christianis sit indigna. FRAN. At ego iamdudum latuam in huc usum domi inclusam adseruo. FABI. Vide quid agas, nam de laruis cautius est. Porro compotationes, & conciones ciiulies indulsit. FRAN. Parenti erit, alioqui post impermissa gaudia fortiter plorabimus.

DIALOGVS. XXVIII.

VITVS, ET SEVERVS.

de ieiunio, dec; confessio ne quam vocant.

QVid istud portendit Severe, quod ita cogitabundus inambulas; nam mihi arduum quiddam meditari uideris. SEVE. Rogas; quasi non ipsum hoc tum pus te quid agerem, docere possit? VITVS. Ieiunis ergo crebris te/maceras, ut eiusmodi faciem exhibeas; SEVE. Minime, sed quae D parum re
DIALOGVS. XXVIII.

parum religiose in deum conditorem, ac eum dem liberatorem male gratus admisit, ea nunc in memoria reuocare studeo. Iam enim temp- pus simul, ac ecclesiæ edictum postulat, ut pec cata nostra diligentia excussa tutis facerdos- tum auribus censenda, deponamus, quo ab eis de peccatorum ratione edocti, uidelicet quæc: leuia, quæc: grauia sint, deinceps cau- tius uiuamus. VIT. At incurius ego ne semel quidem adhuc de re tanta cogitaui. SEVE. Hac ratione nihilò es melior, quin mature nò bis hoc munere defungendum es. Nimirum ut hoc consistendi onere, quo nullum est gra- uius, liberati diui Gregorij, studiorum præ- fidis, ferias agamus expeditiores. VIT. At istis feriis quæso te quid tandem agitur: SE- VE. Quia his diuis studiis, ut dixi, præsidere putatur, pueri qui suam ætatem in literis agere volunt, eo die in hanc nostram milliam nomina dant faustis, ut ominantur, auspiciis. VIT. Et quando hae erit feriae: SEVE. Die, sicut opinor, ab hinc decimo. VIT. Quando ita fuades, & ipse mihi oricularium sacrum (sic enim uocant nonnulli eruditi) quaeram, in cuius
DIALOGVS. XXIX.

In euitus finit mea delicta effundam. SEVE. Si lube, eum accendis habitur facultas, quae ipse iam semel atque iterum diligentem sum expertus. VIT. At ego mallem oscitantem aliquem, quem non magno negotio in aliquot criminibus fallere possem. SEVE. At hoc non est Christianum agere, sed vulpi nam fraudulentiam referre, uerum tu uideris,

DIALOGVS. XXIX.

MARCELLVS, ET ANTONIVS.

Salve Antoni. ANTO. Et tu mi Marcel-le. MARCEL. Quid est quod ita discurretis? quem quaeris? ANTO. Quaero qui mecum rus eat, mihi in emendicandis ex more ouis fit socius. MARCEL. At hec co-sequent prava est, & indigna eo, quae se libera libus studias addiicerit. Quod enim seruiitio, quam decem ouorum gratia agessitum causa hostiatiun obambulare, ac interim domi le etionum iacturam facere. ANTO. Sed un-

D i j de famem
DIALOGVS. XXX.

de famem pellam, si non cibos undecui consquirere licet: MAR. Hic in urbe quantum naturae satis est, nancisci potes, nam quorum beneficio totius anni victum conquiris, eorum benignitate & paucos dies transigne posse. ANTO. Frustra te appello, seuerior est quam ut tecum rem habere uelim, ipsa est sapientia. MAR. Age age ut lubet.

DIALOGVS. XXX.

PAVLVS, ET LVCAS,
de sanctorum communis
one colloquuntur.

Obleto te mi Luca modis omnibus nos excutiamus, atque ab omni peccatorum forde poenitentiae scopis repurgemus, ne ad tanti principis, qui semel nutu nos perdere potest mensam, illotis quasi manibus accedamus, & panem illum caelestem ac admirandum polluto ore, immo & animo sumamus, de quo heri tam pia, tamen frugifera different ludimagister. LVCA. Equidem pro mea uirtut
DIALOGVS. XXX.
mea uirili ad hoc enitar, sed rogo, quidnam
de hoc mysterio disputauit praecceptor. Nam
ipse non interfui. PAV. O miserum, qui ta-
lia negligis, LVCA. Adeste non quius, alibi
occupatus, quamobrem uehementer oro &
obtestor, ne mihi rem adeo salubre inuide-
as. PAV. Aiebat tantam esse uirtutem huius
admira ndi cibi, ut quia eo rite ueserentur, fie-
rent unus corpus, atq; unus spiritus cum
Christo, sicq; in deum, deiq; filium abirent.
Sedi quis impurus contingat, eum non sa-
lutem, sed extremam animae perniciem sibi
inuenire. Hortabatur ergo nos omnes, ut
his diebus peccatores cum Christo in cruce
moreremur, quo foelicius & synceriores cum
gaudio, una cu eo in uitam transeamus. Hoc
enim dicebat significari per hae appetentia
nunc festa, quod Pascha Hebræis transitum a
morte peccatorum ad uitam uirtutum nonet.
LVCA. At interim, quid fit de placentis, &
id genus alii bellariti, quæ ad imminentes
has ferias parare consueuerunt. Non & de
illis quid audiuisti? PAV. Apage, tuus ani-
mus tam est in placentis, quum hoc temporis
D iij articulo
DIALOGVS. XXXI.
articulò Christus olìm de uita sit periclitatus.
Placentæ, atq; eius generis illecetræ aliae; suo
loco sermonem dabunt, nunc de alio cibo
solliciti esse debemus.

DIALOGVS. XXXI.
VRBANVS, ET CHILIANVS.
de illustratione urbis & aruorum
fabulantur.

Vid est Chilianæ, quod tanto molimine
plateas & uicos omnes uerrunt:
num princeps quispiam hoc est uentu
rus: CHL. Minime, sed quiddam est cras futu
rum, cuius græ merito hic sit apparatus. VR-
BA. Quid hoc quæso: CHL. Solene iam est,
crætino die urbem corpore Christi luстрare,
siquidem primarius hic sacerdos sacramiliti
hoc corpus circum moenia gestabit, uniuers-
la sacerdotum manu, atq; item populo omni,
a tergo sequentibus. VRBA. Sacra forsan
erunt, quæ nonnulli amurbialia non inepte
uocari uolunt. CHL. Erunt. VRBA. At quan
do agentur ambarualia? sic enim uocantur
quæ apud
DIALOGVS. XXXII.

que apud etnicios erant Robigalia, palilatae.
CHILIA. Perendie. VRBA. Num & nos
eis sacris adesse oportet. CHI. Maxime pari-
ter & clericorum ordinem omnem. VRBA.
At apud nostrates soli agrestes sacrifico pra-
eunte agros obequitant. CHI. Suus cuique re-
gioni est mos, qui pro lege est habendus.

DIALOGVS. XXXII.

LEOPOLDVS, ET SEVERVS.
de spectaculis comœdïarum, tra-
goëdiarumque exhibendis
fabulantur.

S

Cis Seuere, quæ spectacula die ecastino,
qui est a seritis sacratissimi corporis Christi octauus, edi cœstuerint: SEVE. Qui
ipse scire possem, cum superiori anno non ad
fuerim: LE. At audisse ex alis poteras, SE.
Quæ ad me parum attinent, ea non magno-
pere soleo exquirere. Sed dic oro, quid tandem
est, quod iactas; LEO. Tragoëdiam eorum cru-
ciatum, quos pro nobis tulit servator Chris-
D iuii. Huius historia.
DIALOGVS. XXXIII.

Rus histriones agent, sunt enim ad hoc deflecti aliquid. SEVE. Quae se oibus etiam ad hibitis personis; LEO. Omnibus oino. SE. Ipse in hac fabula mallem durissimi militis, aut carnificis personam gerere, quâ ipsius Christi, nam tamen, ut consècre possim, res sicte representabitur, sic tamen abire non potest, quin is, qui Christum reserat, multas interim molestias in se recepere coget. LEO. Et ipse in hac fabula spectator esse malo, quâ actor, utcunquie res interim agatur seria.

DIALOGVS. XXXIII.

BASILIVS, ET GREGORIVS,
de coronis gestandis, decip: ea rum uario genere coloquentur.

Vnde tu te proripis Gregori; aut ubi hanc coronam rosaceam es nactus? GREGO. E foro uenim mi Basilii, ubi ser tum hoc nummo mihi coemí. BASI. At in quem uatum; GREGO. Animus est eam co
ronam ca
DIALOGVS. XXXIII.

ronam capiti impositam gestare, nonne uile
tibi uidetur, tot rosas unico nummulo para-
ris? BASI. Et te tantum asinum non pudet,
puerorum rito coronatum incedere; GREG-
GO. Puderet; Grandes natu, & cani etiam
hic gerunt, BASI. Nihilo ergo sunt graui-o-
res, fors et hunc morem a græcorum mollis-
tie fumpserunt, quos apud Homerum subin-
de νασκομούσων ἕκκλησιον dic. GREGO. Vn
de fumpserint eodem necio, hoc scio quod
gestant. BASI. Nam solas rosaceas gerunt,
& an uiolaceas pariter & liliaeas, aut etiam
Rosmarino, uel amaraco intertextas; GREE-
GO. Omnis generis flores, ac odoramenta
cincinfect, BASI. Faciant ut lubet, ego nibi
lipendo istas nugas, tantum abest, ut pretio
emere uelim, quod si pecunia superesse, ue-
rum butyrum emere malim, hoc enim in ali-
mentum cederet, cum fertorum si odorem
excipias, nullus plane sit usus.

Dv DIALO-
DIALOGVS. XXXIII.

RHAPHAEL, ET SERVATIVS.

de feris diui Vrbani con-
fabulatur.

Tinam alas mihi surnere licet et, ut hinc domum auolare possem, etenim nimirum quam cupio cras tnam diem in patria transigere, quam facultatem magno emere non recusarem. SERVATI. Quid hic sibi vult; tute homine exuto in volucrum mutamuis degenerare? aut quid noui accidit, quod tam repentinum tuum iter postulet? RHA-
PHA. Rogas; nescis cras ferias agi diui Vr-
bani: SERVA. Noui, sed quid tum? RHA-
PHA. Hunc diuum eodem peneritu, & idem cerimoniis collunt nostrates, quibus eth
nici olim Bacchum, ut quae illis erant bache-
aliania, nobis pene sint urbanalia. SER. At in
quem usum faciunt hae Christiani? RHA-
PHA. Putant hoc diuo sic placato foelicius
pruvenire vias. SER. Ostolidos homines,
qui sanctorii numina crapulis, at compotati-
onibus des-
DIALOGVS. XXXV.
onibus demereris esse credunt, cum illi abstinentia & sobrietate principi deo placuerint.

DIALOGVS. XXXV,
& ultimus,

CORNELIVS, ET GULIELMS,
de commodis ac molestiis uariorum temporum differunt.

VT nihil est usque ex omni parte foelici.
GVL. Quid stomacharis tecum mi Cornelio? COR. Non iure stomachor, qui me tot malis in hoc immundo mundo obnoxii experior. GVL. Quid est, de quo preter cæteros adeo queri possis, nisi forte paupertatem in ius uocas. COR. Quasi hoc solum sit malum, etiam si grauiissimum uides, & opinor sentis, ut nihil non sit aduersum, hybernis temporibus frigore concutimur, nunc aestas & caniculae rabies nos excruciat. Interdiu quidem ob annonæ caritatem, & nostra pau pertatem fame ac siti laboramus; ut taceam interim,
DIALOGVS. XXXV.

 interim, nusquam non culices & muscas nos- 
bis obtoiantes, & corpusculum exugentes, 
nocte uero cum cimicibus ac pulicibus bel-
 lum gerimus, Ad haec miseris exterrent iam 
fulgura, iam fulmina, iam tonitra. Mox & 
autumnus sexcenta morbori genera effun-
det, nonnunquam morborum omnium pe-
stilentissimum pestem, adde, quod huius tem-
poris occasione plerici nostri ordinis, dum 
stiti frigida lauare uolunt, in rapidis & pro-
fundis fluminibus, capitis tacturam faciunt, 
GVLI. Attu naturae parum gratus incom-
moda quidem, quae secum adferunt aestivi 
mensae, accurate recentes, commodae uero, 
quae simul praestat, praeteritis. CORNELI. 
Quae ea sunt quae? GVLIEL. Rogers? pri-
um nec igne, nec uelibus admodum est 
opus, deinde tempus hoc tot frugum gene-
ra donat, siliginem, triticum, hordeum, tot le-
gumina, fabas, pisia, uicia, tot poma, py-
ra, pruna, mespila, nuces iuglandes, uel-
lanas, castaneas molles, racemos, super om-
nia uero dulcissimum musum. An haec par-
ua tibi uidentur aestatis, & autumni munera?

Videris
IALOGVS. XXXV.
Videris mihi ex eorum esse grege, de quibus
Seneca eleganter dixit, Nemo beneficia
in Calendarium scribit, Postremo co-
gitandus semper est sic placuisse na-
turae conditori deo, ut in hoc
mundo nihil sit hominibus
omni ex parte beatum,
quo uidelicet ex his
mundi perturba-
tionibus ad ali
am patriam
aspira-
mus.

Pædologiae Petri Molcellani finis,
ex ædibus Schurerianis apud
Argentoratum, Mense
Februario. M. D. XXI.
8° Phīlos. pr. 493:1
(Peter Schade)