
sint, alques
enterabiaren filaciels cy rà eflua. Nerovinth risy
 3 amo deregvarich -7uen telograr2 sivivic
M. TVLLII CICERONTS

D E
OFFIC Ihs
LIBRI TRES.
Cato major, vel de Senectute. Lalius, vel de Amicitia. Paradoxa Stoicorum fex. Somnium Scipionis, ex lib.vj de Repub; Cum optimis, ac poftromis examplaribus


Typis, \& fumptibus Ionnnis a Costá Senioris.

## M. DC.LXVII.

Cumfacultate Superiornm:




## M. TVLLII CICERONIS

D E

# officils AD MARCVM F 

## LIBER I.



VAnevante, Marcefili, an ${ }^{2}$ aum jam audientem Cratippump idque Athenis, abundare oportet praceptis , inftitutifque philofophiz, propter fummam 8 c do Qoris auctoritatem, \& vrbis; guorum alter te fcientia augere poteft, altesuciemplis : tamen vtipfe ad meam vtilitatem femper cum Gracis Latina conjunxi, neque id in philofophia folum, fed etiam in dicendiexercitatione feci: idem tibicenfeo faciendum, vt parfis in vtriufque orationi6 facultate. Quam quidem adrem nos, vt videmar, magnum attulimus adjumentum hominibus noftris: vt non modó Gracarum litterarum rudes : fed etiam doctialiquantum fe arbitrentur adeptos \& ad dicendum, \&\% ad A ji judig

## bs Ofpicise

judicandum. Quamobrem difces tu quidemt a principe hujus atatis philofophorum, \& difees, quìm diu voles : $\tan$ diu autem velio debebis, quoadte, quantumproficias, non panitebit. Sed tamen noftra tegens, not multum a Peripateticis difideatia (qnoniam vtrique \& Socratici, \& Platonici effe volumus) de rebus ipfis vtere tuo judicio , pihil enim impedie Orationem autent Latinam profecto legen dis noffris efficies pleniorem. Nee verò hoc arroganter ditum exiftimari velim. Nam philofophandi ficientiam concedens multris: quod eft oratoris proprium, aptè, diftin $A$ è, ornatèque, dicere, quoniam in eo ftudio ata tem confumpif, fif id mihiaffumo,videarid meo jure quodammodo vendicare. Quamobremmagnopere te hortor, micieero, vt tipon Solùm orationes meas, ed hos etiam de philofophia libros, qui jana fe tillis ferè equarunt, fudiofe legas. Vis en im dicendi majoreft in illis: fed hoc quoque colendum eft aquabile, \& temperatum orationis genus, \& id quidem nemini video Gracorum adhuc contigiffe, vt idem vtrog in genere laborares, fequereturque $\&$ illud Eorenfe dicendi, \& hoe quietum difputandi genus. Nifi forte Demetrius Phalereus in hoenumero haberi poteft, difputator fubti- ${ }^{-1}$ Iis, orator parum vehemen s, dutcis tamen, ve Theophrafti difcipulum poffis agnofcere. Nos autem quantum in vtroque profecerimus, aliorum fit judicium: vtrumque certe fecuti fumus. Equideni \& Platonem exiftimoo, figenus id forenfe dicendi tratare voIniffes, grauiffime, \& copiofiffime potaiffe dicere: \& Demofthenem, fi illa; qua d Plasone didicerat, teauifet, \& pronuntiarevo-

Iuiffet, ornate, fplen dideque faceré potuiffe. Eodemque modo de Ariffotele, \& Ifocrate judico: quorum veerque fü ftudio deletatus, contempfit alterum. Sed, cum fatuiffens aliquid hoc tempore ad te feribere, \& multa polthac, ab eo exordiri volui maxime, quod \& atati tux effet aptiffimum, \& autoritati mex grauiffimum. Nam , cùm multa fint in philofophia\&\& gravia, \&*tilia, accuratè,copiosèque à philofophis difputata; latiffime patere videntur ea, quax deofficijs tradita ab illis, \&e prxsepta funt: nulla enim vitx pars, neque publicis,neque priuatis, neque forenfibus, neque domefticis in rebus, neque fi ted sum a gas quid, neque fi cumaltero contrahas. vacare officio poteft: in eàque colendo fiea vite eft honeftas omnis, $\&$ in negligendo turpitudo. Atgue haxc quidem quxftio communiseft omnium philo fophorum Quis eft enim, qui nullis offic j praceptis tradendis philofophum fe andeat dicere? fed funt nonnullx difciplinx, quax prapofitis malorum, $\&$ bonorum finibus, officium omne peruertuat Nam qui fummum bonum fic inftituit, ve nihil habeat cum virtute conjuntum, idque fuis commodis, non honeltate metitur; hicfi fibi ipfe eon fentiat, \& non interdura nature bonitate vin catur, fit, ve neque amicitiam col ere poffit, nec juftitiam, nee liberalitatem Eortis veroे, dolorem fummuma malum judieans, ant temperans, voluptatem fummum bonum flatuens, effe certe nullo modo poteft. Qux, quamquam ita funt in promptu,ve res difputatione non egear, tamé funt à nobis alio loco difputaşa: Hz difciplinx igitur, fifibi confentanex effe velint, de officio nihil queant dicere. Neque vila
officif poxcepta firma, frabilia; is eura tradi poffint, nifiaut ab ijs, qui folam, autab ijs, qui. maximè haneffatem propter re dieant expeten dam. Itaque propria eftea praceptio Stoicorum, \& Academicorum, \& Peripateticorum: quoniam Arifonis, Pyrshonis, \& Herilli jompridemexplofa ferzentia eft : qui tamen habereot jus fuum dif. poiandi de officio, fir rerum aliquem deleqû reliquiffent, vtad officij inventionem aditus effet. Sequemur igitur hoc quidem tempore, \& in hac qualtione, potiffimum Stojcos,non vt interpretes; fed, ve folemus, è fontibus corum, judicio arbitrioque noftro quantum Iurognomodo yidebitur, hauriemus.

Placerigitur, quoniam omnis difputatio de officio futura eft, ante definire, quia fit officium: quod à Panatio pratermiffurn efle miror. Omn is enim qua à ratione fufcipitur dealiqua re inftitutio, debet à definitione proficifcis ve intelligatur quid fitid, de quo difputetur.

Omnis de officio daplex eft quaftio. Vnum genus eft, quod pertinet ad finem bonorum: alterum, quod pofitum eft in praceptis. quibus in omneis parteis vfus vite confirmari poffit. Superioris generis hujufmodi exempla funt: omniáne officia perfeazfunt: num quod officium aliud alio m tjus fit : \& qux funt generis ejufdem. Quorum autem officiorum pracepta traduntur, ea quamquã pertinentad finem bonorum, tamen id minus apparet, quia magis ad inftitutionem vitz communis fpectare videntur: de quibus eft nobis his libris explicandum. Atque etiam alia diuifio eft officij : nam \& medium quodslam officium dicitur, \& perfectum. Perfectŭ

## liyen

Sutem officium, re\&ium, optnor, Froeemula
 mune, quod yevinxor, vocant; atqueea fieded finiuat, vt reaúm quod fit, id perfectum of ficiuns effe definiaht; mifdium attom offict id effe dicant, quod cur fáqumf fit, ratio probabilis reddi poffit.

Triplex igitur eft, vt Panatio videtur, ronfilijdeliberatio. Nam honeftumine $f a \neq \mathrm{fa}$ fitian turpe, dubitant, id gưod indeliberationem eadit; in quo confiderando, fxpe ani$\mathrm{mi}_{\mathrm{i}}$ in contrarias fententias diftrahuntur. Tnuw autem inquirunt, aut confultant, ad vita commoditatem, jucunditatemque, ad facultates rerami atque copias, ad opes,ad potentiam, quibus \& fe poffint juuare, \& fuos: conducat id, nè ene, de quo deIiberant: qua deliberatio omnis in rationem vtilitatis cadit. Tertium dubitandi genus eft, cum pugnare videtur cum honefto id, quod viderur effe vtile ; cum enim vtilitas ad fe rapere, honeftas contráreuccare ad fe videtur, fit, ve diftrabatur in deliberando animus, afféraeque ancipitem curam cogitandi. Hac in diuifione, eum praterire aliquid mas. xinuam vitium in diuiden do fit, duo pratermiffa funts nec en im folum,vtrunithentrumz an turpe fir deliberari folet, fed etiam, duobus propofitis honeftis, verum honeftius: itemque, duobus propofitis vtilibus ivtrum vtilius. Ita, quam ilfe triplicem purahit effe rationem, in quin que parteis diftribui deberereperitur. Primum igitur eft de honeftov Sed dopliciter: tam pari ratione de veili, pòft de comparatione eorum differ endum.

Principio generianimantium omnieft A iiij

2

## 

 thesturadeclinetqueç, quaz nocitura wideantür, 8 miniaque, qux fint ad vjuendum neceffaria, inquitat, 2x papet, we patäm, vt latibubanktaheiejufdemgerioris. Commune item animatium omnium eftconjunetionis appetitus procreandiciufa; \&suraquedameorum, qux procreata funt t, fed inter homine, \& belluam hos maxims jatereft, quod hac tantam, quantum fenfu monetar, adid fo, lum, quo a adef, guodque prafens, eft, fe iccommodat paullulymadmodum rentiens preteritum, puffuturum : hompaufem, qui rationisert part cops per quam coafequentia cernit, princip. a, \& caulas rerum videt, earumque progrefius, \& quafi anteceffiones noniga orat timilitudines compasat, rebuf, que prefentibus adjungit, atque anneatit fu* thras, facile totius vites carfum videt ad tä̈̀queqegencam praparat res neceffarias; Eademque naturavi rationis hominem conciliat homini, \&e ad orationis, \& ad vitafocietaten: ingeneratque in primis prxcipuam quen damamorem in eos, qui procreati funt; impellitgue, ve hominum ccetus, \& celebrari inter $f e, \& \&$ fibi obedire velte, obeafque caufas Audeat parare ea, qux fuppeditent ad eultum, \&ead viaum, nee fibi foliy fed con* jugi, liberis icaterifque, quos caros habeat; tuerique debeat; que cura exfufcitatetiam animos. $\$$ majores ad rem gereridam facit. In primifque hominis eft propria veri inquifitio, atgue inuelfigatio. Itaque cum fumus neceffarijs negotiss, covifque vacu-tum a aemus aliquid videre a adire , ae difecere, cognitionomque rerumaut occalcarum aut adnirabilium, ad benes, beateque viuendum

## Libert.

Heceffariam ducimus: ex quo intelligitux quodverum, fimplex, fincerumque fit, id efee natufx homin is aptifimum. Huic veri vin dendi cupiditati adjuncta eft appetitio quedam principatus, ve nemini parere animus beneinformatus à natura velit s nifi pracipienti, \& docenti, aut vtilitatis caufa jufte, \&8 legitime imperanti; ex quo animi magnitudo exiftit, humauarumque rerum contemptio. Necvero illa patua vis naturx eft, rationifque, quod vnum hoc animal fentit, quid fie ordo, quid fit quod deceat in factis, diat ifque, quil modus ; itaque corum ip forum -que afpectu fentiuntur nullum aliud animal pulchiritadinem venuftatem, conuenientiam partiom fentit; quam fimilitudinem natuta, ratioque ab ocalis ad animum eransferens, multo etiam magis pulchritudinem, conftastiam, ordinem in confiljss. factif.fue conferpanduen putat, cauctque, ne quid indecore, effixminateue faciat : tum in ommibus \&s opinionibus, \& faction ne quid Libidin ofe aut faciat.2ut cogitet ; quibus ex rebus conflatur, \&efficitur id, quod quarimue, honefturn: quol etiah if nobilitatum nun fit, tamen honeltum lit:: quodque vere dicimas, etiamfi à nullo laudetar, la a labile effe natura, Formam quidem ipfam, Marce fili, \&e, tanquam faciem honeftivides :' que fioculis cerneretar, pairabileis amores a vtait Plato , exsitaret fapientix.

Sed omne, quod honeftum eft, id quatuior partium oritur ex aliqua : aut enim in perfpicientia veri, folertiaque verfatur ; aut in homanuin focietate tuenda, tribuendo fuum cuique, \& rerum contrictarum ficiciant in animi excelfi, atque inuicti magnitudine,
ac robore; aut in omnium, qux fiunt, quxque dicuntur, ordine, \& modo, in quo ineft modeftia, \& temperantia. Qur quatuor quamquam inter fe colligata, atoue implicita funt: tamen ex fingulis certa officiorum getuera inafruntur: velutiex ea parte qua prima defcripta eft, in qua fapientiam, \& prudentiam ponimus, ineft in dagatio, at que inuentio veFi: ejufque virtutis hoc munus eft proprium; vt en im quifque maximè perfpicit, quid in re - \&usque verifimum fit, quique \& acutifime, \& celerrime poteft \& videre \& explicarerationem; is prudentifimus, \& fapientiffimus ricè haberi folet. Quo circa huic, quafi mab teria, quam tractet, \& in quaverfetur, fubjetia ett veritas. Reliquis autem tribus virtutibus neceffitates propofita funt ad eas res parandas, tuen dafque, quibus actio vitz continetur: vt \& focietas hominam, conjuriAtioqueferuet ur ; $\&$ animi excellentia, magsitudoque cum in augen dis opibus, vetilitatibufque \& fibi, \& fuis comparandis, tum malto magis in his ipfis defpiciendis eluceat. Ordo autem. \& conftantia, \& moderatio, \& ea, quar funt his fimilia, verfantur in co genere, ad quod athibenda eft attio quedam, non folum mentis agitatio: his enim rebus, qua eractantur in vita, modum g sendam adhibentes, \& ordinem, honeftatem, \& decus conferuabimus.

Ex quatuor autem locis,in quos honefti naturam vimque diuifimus, primusille, qui in veri cognitione confiftit, maximè naturamattingit humanam ; omzes enim trahimur, \& ducimar ad cognitionis, \& fcientix cupiditatem, in qua excellere pulchrum putazous; labiautem, errare, nefcire, \& decipi, \&

## ITEERT.

malam, \& turpe ducimus. In hoe genere naturali, \& hohefto duo vitia vitanda funt: Vnum, ne incogitapro cognitis habeamus, hifque temerè affentiamus. quod vitium effugere qui volet, (omnes autem velfe debebât) ardibibebitad confiderandas res \&tempus, \& diligentiam Alteram eft vitiam, quòd quidem nimis magnum ftudium multamque operam in res obfeuras, atque difficileis conferunt, eardemque non neceflarias: quibus vitijs declinatis, quod in rebus honeltis, \& cognitione dignis opera, curxque ponetur, id jure laudabitur: vt in aftrologia C , sulpicium audiuimus ; in geometria Sex. Pompeium ipficognouimus:multos in dialedica, plureis in jare ciuili;qua omnes artes in veri) inueftigatione ver/antur: cujus fludio à rebus agē dis abduci, cótra officitueft; virtutis enim taus omnis in atione confiftit : 2 qua tamen $f$ fape firintermiffio, multique danzur adfludia reditus: tum agitatio mentis, qux nun quam acquiefcit, poteft nos in fudijs cogitationis, \& fine opera noftra continere; ominis autem cogitatio, motufque animi aut in confilijs capien dis de rebus honeftis, \& pertinentibusad bene, beatèque vivendum, aut in fludijs fcientix, cognitionifque verfabitar. Ae de primo quidem officij fontediximus.

De tribnsautem reliquis Jatiffimex patet earatio, qua focietas homirium inter ip fos, \& vita quafi communitas continetur; cujus partes dua font: Faftitia, in qua virtutis Spléndor eft maximus; ex quaboni viri nominantur: \& hafc conjuncta beneficentia, quam eardemvel benignitatetm, vel liberalitatem appellare lieet. Sed juffitix primum

12
munuseft, vt ne cai quis noceat, nifi lace后Wैs injuria. deinde, ve comen anibus pro cót munibus veatur, priuatis ve fuis; fupt aut tempriaata nulla natura: fed aut veteri ocu? patione ve qui quondam in vacua ven erunt? aut victoria, ve quibello potiti fune s aut le. ge, aut pactione, conditione, forte; ex quo fit, veager Arpinas Axpinatum dicatur, Tuf. culaous Tufculanorum; fimilifque eft prina* tarumpoffectionumdefcrip tio; ex que, quia fuum cujufque fit; corum, qua natura fuerant communis apod cuique obtigit, id quifs eque teneat; è quo 6 qyis fibi plas sppetees; violabitjus humana focietatis. Sed quoniam vepraclarè feriptumeft a platone, non nobis folum nati fumus, fed orrus noftri partempatria, partem parentes vindicant, partemamisi; atque, vet placet Stoicis, quæ in serris gignuntur, ad vfum hominam omnis creari, homines autem hominum caufa effe generatos, vt ipfi inter fe alijalijs prodeffe poffent: in hoc naturam debemus ducem fequi, \& communeis vtilitates in medium alfer$r e$, mutatione officioram, dan do: aecipien+ do, tumartibus, tum opera, tum facultatis bus deaincire hooninam inter homines fo. cieratem,

Fundamentuas autem juftitix eft fides, idelt dictorumn, conuentorumque conftantis, \&veritas: ex quo , quamquam hoc videbitur fortaffe cuipiam durius, tamen audeamas imitari Stoicos, qui fudiosè exquirunt, vode verba fint data: credamufque, quia fiat yuod dictum eft, appellatam fiden. Sed infueftitiz duo generis funt : vnum corum, qui" inferunt : alterum eorum, quiab ijs, quibus


Nam qui injuftè impetum in quuempiam cit, aut irasautaliqua perturbatione incita tuscis qualimanas violentet videtur afferte focio: qui autem non defendit, nec obliftit, G poteft, injurix, tam eft in vitio, quim fi parenteis aut amicos, aut patriam deferat. Atque illxquidem injurix-que nocendic. a fa de induftria in erantar, fxpe à metu prod fic.fcuntur $\frac{1}{}$ - cùmis. quialteri nocere cogitat, timet, $n$, nifiid alteri fecerit, ipfe alfquo afficiatur incommodo. Maximam auteh partemad injuriam facien dam aggrediuntur nonnulli, vt adipifcantur ea , qux conicupierunt : in quo vitio latiffimè patec auaritia. Expetunturautem diuitix stumadvfus vite necellarios, tum ad perfruendas voluptates. In quibus antem major eft animus, in his pecuniz eupiditas fpectat ad opes, \&e ad gratificandi faculeatem: ve nuper M. Craffas neghbat, vllanx iatis magnamprecuniam effeci,ghi in republica princeps vellet effé, 'qui fuis frutibus exercitam alerenon poffer." Dele|eantetiam magnifici apparatus, viteque cultus cum elegantid, \& copia: Quibus rebuis effetum eft.ve infinita pecanix cuipiditas effet. Nec verò rei familiaris ampliticatio, nemini nocens vituperanda eft: feld fugienda femper injaria. Maximè zutem adducunt aic plerique, vt eos juftitix capizt obliuio, culis in imperiorum, honorum . gloriane cupiditatem inciderint. Quod eñion eft apuİ Ennium 〔 Nulla fañta focietas, riee fider regai ef;) id latius patet: nam. quiequid ejufmodi eff, in quo non poffint plares excellere, in eo pleramquefit tanta coatentio, vedifficilimí fit fancanan feruare focietatem. Declarauitia modorempeftas C. Cafaris, qai omaia jurz diui?

## 蜸 <br> Diropictis

 \& hamana peruertit propter cumy quem fibi ipfe opinionis errore finxerat, principacum. Eftautem in hoc generemoleftum quodin maximis animis, (plendiffimis ingenijs plerumqueexiftunt honoris imperij, potentia, glorix cupiditates; quo magis cauen lumeft, ne quid in eo gerere pecce545.Sed in omniin jutitiapermultum intereft, ytrum perturbatione aliqua animi, que plerumquebreuis eft, \& adempas ; an confultò, \& cogitato fiat injuria Levjora enim funt ea-que repentino aliquo motu accidús, quàm ea, que meditata, s p prapatata inf cruntur. Ac de inferenda quidem injuria fatis diQumeft. Pratermittendaautemdefenfionie, deferendique officij plures folent effe caufa: nam aut inimicitias , aut laborem aut fump. tus fufciperenolunt : aut etiam negligentia, pigritia, inertia aut fuis ftudijs,quibufdamue occupationibus fic impediuntur, vt eos, quos tutari debeant, defertos effe patiantur. Itaque viden Jum eft, ne non fatisid, quod apud Platonem eft in philofophos diâum: guod in veriinueftigationeverfentursquodqueea, qua plerique vehementer expetunt, de quibus inter fedigladrarifolent, contemnant, \& pronihilo ducant, propterea juftor effe; nam dumaltervm juftitix genus affequuntur, in ferenda ne cui noceant injurias in alterum incidunt. Difcendienim fudio impediti,quos tueri dehent, deferunt. Itaque eos ne ad rempublicam quidem acceffuros putat, pifi-cositos. Equius antem erat id voluntate fieri; nam hoc:ipfum ita juftum eft, quod rette fit, fi eft voluntarium. Sant etiam, qui aut ftudio reifamiliaris tuendx,
aur odio quodam hominum, füum fe nege tium agere dicant.ne facere cuiquarn videantur injuriam; qui, dum altero injuftitia genere vacant, in alterum incurrunt: deferunt enim vita focietatem, quia nihil conferunt in cam ftudif, nihil opera, nihil facultatum. Quoniamigitur, duobus generibus injuftitix propofitis, adjunx m is caufas ytriufque generis, eafque res ante conftituimus.quibus juftitia continetur ; facile, quod cujufque tê. poris officium fit, poterimus, nifi nofinetipfos valde amabinus, judicare. Eftenim difficilis cura rerum alienarum; quamquam Te rentianus ille Chremes humani nihil i fe alienum putat. Sed tamen, quia magisea percipimus, atque fentimus, qua nobis ipfis aut profpera, aut aduerfa eueniunt,quimilla, quax ceteris, qua quafi longo interuallo interjeła vidomas; aliter de ellis.ac de nobis judicamus. Quo circa bene pracipiunt, qui vetant quidquam agere, quod dubites xquuи fit, an iniquum ; xquitas enim lucet ip fa per fe ; dubitatio autem cogitationem fignificaz injuriz.

Sed incidunt fxpetempora,eùm ex,qux maximè videntur digna effe jufto homine, eoque, quem virum bonum dicimus,commutantur, fiuntque contraria : vt, non redd re depofitum, etiam ne furiofo promiffium facere, quxque pertineat adveritatem. \& ad fidem, ea negare interdum, \& non feruare. fie juftum. Referrienim decet ad ea, qux propofui in principio, fundamentajuftitix: primùm, vt ne cui nocestur: deinde. vt communivtilitati feruiatur. Ea cum tempore commutantur, commutatur officium, vt non femperfit idem. Poteft enim accidere pramifiuma DE OFFICIIS
©iffum aliquod, \& conuentom, vt id effici fic inutile vel ei, cui promiflum fit, vel eirqui promiferit. Nam fi, vt in fabulis eft, Neptunus, quod Thefeo prom ferat, non feeiffet, Thefeas filio Hippolyto non effet or batus. Extribusienim optatis, ve feribitur; hocerat tertium, quod de Hippolyti interitu iratus optauit; quo impetrato in maximos Iuctusincidit. Nee promiffaigitur feruanda funtea. qua fint ijs, quibus promiferis, inutilia:nec fi plus tibi noceant, quàm illi profint, cui promiferis Contra officium eft,majus damnumanteponi minori: ye, ficonftisveris te cuip am aduocatum in rem prafentemefle venturam, atque intérim grauiter xgrotare filius caeperit, non fit contra offi ciuminon facere quod dixeris: magifqueifles etipromiffim fit, ab officio sifcedat, fi fe deftitutum queratur. Iam illis promiffis ftädum non effe, quis non videt, qua coactus quis meta, aut deceptus dolo , promiferit? qua quidem pleraque jure pratorio liberantur, nonnullalegibus.

Exifunt etiam injurix fape calumnja quadam ó nimis callida, \& malitiofa juris interpretatione: ex quo illad, Svamvm tys, svan it intivrta, fatum eft jam tritum fermone prouerbium; quo in genere etiam in republica multa pegcantur: vt ille, qui. cùm triginta dierum effent cum hofte faetx inducix, noctu populabatirragros, quod diernm effent paciz, non nottiam inducia. Nee nofter quidem probandus eft, fi veram eff, $Q$. Fabium Labeonem, fee quem alium (nihil enim prater auditum habeo) arbitrum N olanisr* Neapolitanis de finibus agria fena* $\$ 4$ datum, citm ad locam v eniffetscum vtrif $q 3$
feparatim locutum, ne cupidé quid a geren nec appetcieat, atque veregred, quàm progredi mallent; id cúm vtrique fecifiepe, aliquantum agri in medio relitann eft; itaque illorum fine is, icut ipfi dixerant, tetminauit. In medio relíctum quoderat.pqpulo Romanoadjudicagit: Decipers hocquidem non judicareef; quo circi in omni re fagienda eft talis folertia. Suntautem quadagn officia etiam aduér las eos feruan da, i quibus injue riam acceperis. FAt enim vtcircegdi, \&punien di modus: atquc haud cio, an fatis fit, cum qui lacefferit, injurix flax ponitere, ve ipfene quid tale poofhac committat, \& cztefillint ad injuriam tardiores.

Atque in republice maximt conferuanda funt jura belli, Nap cùn fint duo genera degertandi, vnum per dí ceptatiasem alterym per sim : camque -itiva proprium fic hominic, hoe bolliarum: confug endum of ail pofterius, fistinon licet fuperiore.Quare fafcipienda quidem bella fant ob eam callCam, vt fine injuria, in pace vituatur. Parta aut $m$ vi\&oria, conferuandi funt ij, qui noa crudeles in bello, necimmanes fuerunt : ve. majores noftri Tafculanos, Æquos.Volfcost Sabinos, Hernicos in ciuteatem etiam acceperuot: at Carthaginem, \& Numantium funditus fuftulerunt; ; nollem Coriathum: fed eredo illos fecutos opportunitatem locemaximè; ne poffite aliquan do ad bellum faciendumlocus ipfe adhortari. Mea quidem fenteatia, paci, qux nihil habitura fit infidiaram; femper eft confutendum; In quo fi mihi obtemperatum effet ;etfinon optimam, at aligoam rempublicam, qua nunc nalla eft, haberemus. Et cùmijs, quos vi deuiceris, ta eft; ex quo intelligi poteft, nullum bellum effe joftum, niff quod aut rebus repetitis gezatur, aut denunciatum anté fit, \&indietá. Pompilias imperator tenebat provinciam: in cujas exercitu Catonis filius tiro militzDat: Cùm autem Pompilio videretur vnam dimittere legionem, Catonis quogue filium, qui in eadenilegione militabat, dimifit; fed vim amore pugiandi in exercitu remanfiffet, Cato ad Pompilium feripfit, vt, fi eum pateretar in exercisu remanere, fecundo eqm obligaret militix facramento: quia, priore amif́s jare pugnare cum hoftibus non poterat; adeo fumma eratobferuatio in bello mouento. Marci quidem Catonis fenis eft epiftolaad Marcum filiums in qua fcripfiti fe andiffe eum miffum fatum effe à con fule, cùm in Macedoniabello Perfioo miles effet. - Monet igitar, vr caueat, ne pralivm ineat: -nogav enim jus effe, qui miles non fir pugnarecum hofte. Equidem ilfad etiam animaduerto quòd, qui proprio nomine perduellis effet, his hoftis $v$ caretur. lenitate verbitriftitiam rei mitigante, hoftis enimapud majores noftros is dice batur: quem nunc peregrinum dicimus : indicant duodecim tabuJx: [ Aut fatus dies cum hofte :] Atemque, [ Aduerfus hoftem xterna aucooritas;] quid ad hanc manfuetudinem addi poteft? curm,

## LTBERT:

quicum bella geras,tam molli nomine appel lari? quamquam id nomen durius jameffecie -vetuftas : à peregrino enim receffit, \& profrì in co, qui contraferret arma, remanfit. Cùm veró de imperio decertatur , belloque quaritur gloria caufas omnino fubeffe tamen oportet eafdem, quas dixi paulo ahetे juftas caufas effe bellorum. Sed ea bella, quibusimperij gloria propofita eft minus acerbe geren da funt. Vt enim, cum ciue aliter conten dimus, fi eft inimicus, aliter, fr competitor: cumaltero certamen honoris, \& dignitatis eft ; com altero capitis, \& famx : fic cum Celtiberis, cum Cimbris,bellum,vt cuirn inimicis, gerebatur, yter effet, non vterimsperaret: cum Latinis, Sabinis. Samnitibus, Penis. Pyrrho de imperio dimicabatur. Paeni foedifragi, crudelis Hannibal, reliqui juftiores. Pyrrhi quidem de captiuis reddendis illa proclarafententia eft:
Nec mi antum pofco, nec mipretium dederitis:
Nec casuponantes bellum, fes belligerantes, Eerro, non aurovit am cernamus vtrique. Vofne velit, an me regnare hera, quidue ferat fors,
Virtute experiamur, ci boc fomul accipe dictum:
Quorum virtuti belli fortuna pepercit, Eorundem mo libert ati parcere certum eft. Dono: dusite: doque volentibus cum magnis dijs,
Regalis fancे, \& digna Aacidarum genere fententia. Atque etiam, firquid finguli, temporibus ipfo fides feruáda:vt primo Punico bello Regulus captos à Peenisicùm de captiuis cômutandis Romam miffus effet, jurafferque ferediturum, primùm, vt venit, captiuos redderidos in fenatenon cenfuit: deinde, cùm retineretur a propinquis, \& ab amicis, ad fupplicium redire maluit, quàm fidem hofti datam fallere.

Secundo autem Puxico bello, pof Caynenfem pugnam, quos decem Hannibal Romam adftriCtos mifit jurcjurando fe redituros effe, nifa de redimendis ijs, qui osptierant, impetraffent; cos omnes confores, qiowd quifque eorkm vixit, qui pejeraßent, in ararys reliquerunt: bec minns illum, qui jurisjurandi fraude culpam inHenerat. Cum enion owianibalis permiffas exiffer de caftris, red ij paulo poft, quod fe oblitam nefcio quid diccret. Demde ogref. fas e caftris, jurejuraindofe folutum puiabat: ©́ erat verbis, re nonerat. Seimper ahtem infide, quid fenferis, now quid dixeris, cogitavdum. Maximums sut cm exemphime of juftitis in hoftem à majoribus nofiris conftitutum. Cum à Pyrrho perfuga fenatui ift pollitiows, fe venenum regi da. turstn, © esm necaturum, fenatus eq C. Fabriciusper fugam Pyrrho dedit. It a ne hof fis quide in, épotentis, collum altro inf crentis, interitiam csim folere approbavit.

## L\&BERT.

Ac debellicis quidem officijs fatis dis Aumeft. Meminerimusautem, \& aduerfus infimos juftitiam effe feruandam Eft autem infima conditio, \& fortuna feruorum : quibus, non male pracipiune, qui ita jubene vti, vt mercenarijs: ad operamexigendam \&e jufta prabenda. Cùm autem duobusmodis,id eft, aut vi, aut fraude,fiat injuria fraus quafi vulpeculx, vis loonis videtur: vtrumque alieniffimum ab homine eft:fed fraus odio digna majore. Totius autem injuftitix nulla capitalior eft, quàm corum qui tum, cim maxime fallunt, id tamen agunt, ve viri boni effe videantur. De juftitia fatis diধtum eft.

Deinceps (vt erar propofitum) debeneficentia, acliberalitate dicatur: qua quid cm nihil ef natarx hominis accommodatius; fed haber multas cautiones. Videndum eft enime primum, ne obfit benignitas \& ijs ipfis, quibus benignè videbitur fieri. \& cateris : deinde, ne major benignitas fit, quàm facultas: tum, vt pro dignitate caique tribuatur; id enim effuftitiçfün damentemiad quam hae referenda funt omitia. Nam \& qui gratificantur cuipiam, quod obfitilli,cui prodeffe velle videanter, nón benefici, neque liberalesifed perniciofi affentatores judiçndifunt: \&quialijs nocent, vtinalios 1/herales fint, in eadem funt injuftitia, vt fit infuam rem aliena conuertant. Sunt autem multi, \& quidem cupidi fplen doris \& gloriç, quieripjuntabalijs; qued alijs largiantur: hique arbitranturfe beneficos in füos amicos yifum iri, filocupletenteos quacumque ratione. Id autem tantumabelt officio, ve nihil magis officio poffit effe contrarium. Videndup sfigitur; vtica liberalitatevta-

## DEOFFICIIS

ur, quax profitamicis, noceat nemini. Quare Lucij Sillx, \& Caij Cafaris pecuniarum tranflatio à juftis-dominis adafienos, hon debet liberalisvideri. Nihil enim eft liberale, quodnon fit idemjuitum. Alterlocus crat cautionis, ne benignitas major effet, quàm facultates: quod, quibenigniores voIunt effe , quàm res patitur, primûm in ce peccant, quod injuriofi funt in preximos; quas enim copias his, \& fuppeditari xquius eft, \& relinqui, eas transferunt ad alienos. Ineftautem in tali liberalitatecupiditasrapiendi plerumque, \& auferendi per injuriams vtad largiendum fuppetant copix. Videre etiam licet, plerofque, non tam natura liberaleis, quàm quadam gloria dudos, vt beneficivideantur faceremulta, qua ab oftentatione proficifci magis, quàm à voluntate, videantur. Talis autem fimulatio vanitati eft conjunctior, quàm aut liberalitati, aut honeftati. Tertiumeft propofitum. vt in beneficentia delectus effer dignitatis: in quo \& mores ejus erunt (pectandi , in quem beneficium conferetur, \& animus erga nosi\& communitas,ac focietas vitax, \& ad noftras vtilitates officia antè collata , Qux vt concurtant omnia, optabile eft : fin minus, pluser sau $x x$, majorefque, ponderis plus habebunt. Quoniam autem viutur non cum perfectis hominibus, plenequeflapientibus, fed cum ijs in quibus praclarè agitar, fi fint fimulachra yirtutibus : etiam hoc intelligendum puto, neminem omnino effe negligendum, in quo aliqua fignificatio virtutis appareat. Colen dum autem effe ita quemque maximè, vt quifque maximé virtutibus his lenioribus erit ornatis, medeftia, temperantia, acipfa;

> LisERC:
de qua jamimulta dita funt, juftitia; nam tor tis animus, \& magnus in homine non perfeEto, nee fapiente feruentior plerumque eft: illx verò virtutes virum bonum videntur potius attingere. Atque hace in moribus cōe fiderentur. De beneuolentia autem, quam quifque habeat erga nos, primum illud eft in officio, vt ei plurimum tribuamus, à quo plurimum diligimur : fed beneuolentiam non adolefeentulorum more, ardore quodam 2moris, fed ftibilitate potius, \& conftantia judicemus. Sin erunt merita, ve non ineund2, fed referenda fit gratia; major quxdam cura adhibenda eft;-nullum enim officium referenda gratia magis. neceffarium eft. Quod fi eai qux acceperis ytendas, majore men fura, fi modo poffisj ubet reddere Hefiodus: quidnam beneficio prouocati facere debemus? an non imitari agros fertileis, qui multo plus afferunt, quàm acceperunt ?Etenim fi in eos quos fperamus nobisprofuturos, non dubitamus officia conferre: quales in eos effe debemus, qui jamprofuerunt? Nam cùm duo generaliberalitatis fint, vnum dandi bened ficij, alterum reddendi: demus, necne, iA noftra poteftate eft : non reddere viro bono non licet, fi modò id facere poffit fine injuria. Acceptorum autem beneficiorum funt delettus habendi: nec dubium, quin maximo cuique plurimum debeatur. In quo tamen in primis, quo quifque animo, fudio, beneuoientia fecerit, ponderandum êft. Multi enim mulea faciunt temeritate quadam, fine judicio, vel modo, in omneis, vel repentino quodam quafi vento, impetu animi in citatisque bencficia xquè magna non funt habenda, atque ea, qux judicio, confideratè , conftan-
rque delata funt. Sed in collocando beneficio, \&lin referenda grata, fi caters paria funt, hoomaximè offietjeft, vt quifque ri axim̀ opis indigeat, itả el potifilimúm opitulari; quod contrafit àplefifques à quo enim plurimum perant, etram fillehis ron eget, tamen ei potiffimum inferuiurt.

Optime autem'faciets's frominum, conjunctioqueferuabitur, five fuifgueeritconjunetiffimus, ita in tưm benlgnitatis plurimam conferetur: Sed, quæ natura principia fint communitátis, \& focietaris humanx, repetendumaltías videtar. Eft eniom pr mum, quod cernitur in yniuerfi generis humans fociefate; ejus autem viricilum oft ratio, \& oratío que docendo, difcéndo, communicando, difeeptando, judicando conciliat inteer fe homines, conjungitquenaturaliguadam focietire ; reque vila retongius abfunùs え̀ naturaferarum: in quibus ineffe fortitulinem fxpe dicimus, yt in equis, in leonibus: juftitiam eqquitatem, boniratem non dicimus; fufitenimurationis, \&orationisexpertes. Aclatimimé quidem patens hominibus inter ipfós, omnibus inter omneis, focietas hęc eft in qua omnium rerum, qnas ad communem vfum hominum natura genuit, eft feruanda communitas: ve qua deferipta fünt legibus, \& jure ciuili, hac ita teneantur, vt fit conftitutum: ¿̨ quibus ipfiscretera ficobfertentur, vt in Gracorum proverbio Cê, AMICORVM OMNIA ESSE COMYVNIAS ominia autem'commsnja hominum videnturi ea, que funt generis cjufdem; quod ab, En-1 niopontum in vna re, transferri inmalsas

Suma

## EIB方R 1.

Homo, qui erranti comiter monfirat viems 2uxfl lumen de fro lumine accendat, facis: Vt aibilo minusipfiluceat, cum illi accerzderit.
Vna enim ex refatis pręcipitur, vt quidquid fine detrimento poffit commodari, id tribuatur cuique; vel ignoto; ex quie funcilla communia [ non prokibere aqua profluente: pati ab ignc ignem capere: fi quis velit: confilium fidele deliberanti dare; ] quę funt ijs vtilia, qui accipiunt, danti hon molefta; quare \& his veendum eft, \& femper aliquid ad communem vtilitatem afferendum. Sed quoniam copię paruæ fingulorum funt : corum autem, qui his egeant, infinita eft muttitudo: valgaris liberalitas referenda eft ad illum Ennijfixem. NiHrithomrnvsve IPs IVCEAT: ve facultas fit, qua in noftros fimus liberales. Gradus autem plures funt focietztis hominum ; ve enim ab illa difcedatur infinitate, propior eft ejufdem gentis, natio$n$ is, lingux, qua maxime homines conjunguntur: interius etiam eft, ejufdem effe ciuttatis; multa funt enim ciuibus inter fecom munia, forum, fana, porticus, vix, leges, jura, judicia, fuffragia, confuetudines praterea, \& familiaritztes, multaque cum multis res, rationefque contratta. Arctior verọ̀ colligitio eft, focietas propinquorum: abilla enim immenfa focietate bumanigeneris, in exiguum, an guftumque concluditur; nam cum fit hoc natura commune omnium animantium, vt habeant libidinem procreandi, prima focietas in ipfo eft conjugio: proxima in liberis: deinde vna domus, communia omnia. Id autem eft principium vrbis, \& quafi

## DEOFFICIIS

Teminarium reipublica. Sequuntar fratram conjunctiones, poft confobrinorum, fobrinorumque: qui cuma vna domo jam capi non poffint, inalias domos, tanquam in colonias, exeunt. Sequantur connubia, \&e'affinitrates: ex quibus etiam plures propinqui; qux propagatio, \& foboles, origo eft rerumpublicarum; fanguinis autem conjunctio, \& b =neuolentia deuincit caritate homines; magnum eft enim, eadem habere monumenta majorum, eifdem vti facris, fepulchra habere communia Sed omnium focietatum nulla praftantioreft, nulla firmior, quàm cum viri boni, moribus fimiles, funt familiaritate conjuncti. Illud enim honeftum, quod fape diximus, etiamfijn alio cernimus, tamen nas mouet, atque illi, in quo id ineffe videtur, amicos facit, \& quamquam omnis virtus nos ad feallicit, facitque, vt eos diligamus, in quibus ipfa ineffe videatur: tamen juftitia, \& liberalitas id maximè efficit; nihil autem eft amabilius, nee copulatius, quam morum fimilitudo bonoram : in quibusenim eadem - Itudia funt, exdemque voluntates, in his fit, vt aquè quifque altero delectetar, ac fe ipfo: efficiturque id, quod Pythagoras valt in , amicitia, vt vnus fiat ex pluribus. Magna etiamilla communitas eft, que con ficiturex beneficijs vltro citroque datis, asceptifque; qua mutua, \& grata dum funt, inter quos ea funt, firma deuinciuntur focietate. Sed, cànt omnia ratione, animoque luftraueris, omnium focietatum nulla eft gratior, nulla carior, quàm ea, qua cum republica eft vnicuique noftrûm; cari funt parentes, cari liberi, propinqui, familiares: fed omneis omnium earitates patria vna complexa eff ; proqua

## Ither is

quis bonus dubitet mortem oppetere, ri, ei profutarus ? Quò eft deteftabilior iftorum immanitas, qui lacerarunt omnifcelere patriam, \& in ea funditus delen da occapat. \&\& Sunt, \& fuerunt. Sed fisontentio qued amu is comparatio fiat, quibus plurimam cribuendum fit officijo principes fuot patria i, \& P P2rentes, quorum bene jiciis maximè oblig3ti famus : proximi liberi, totaque domus ; qux Spectat in nosifolosv neque alind vilum pqtell habere perfugium: deinceps bene conuenientes propinqui, quibus communi etiam plerumque fortuna oft. Quamobrem neceffaria vita prafidia debentur is maximénguas ante dixi:yita autem viqulque communis, coafilia, fermones, cohortationes, confolationes, interdum etiam obiurgationes amicitijs Vigent maximè : eftque, ea jucundiffima amicitia, quam fimilitudo moram conjug auit.

Sed in his onanibusoffeijs tribuendis; Videndum erit, quid caique maxime neceffe Wite \& quid quifque nobircum , vel fine nobis aut poffit confequi, aut non, poffit. Ita now ijdem eruat neceefitudinum gradas, qui, \& remporum. Suntque officia, gur alijs magis, quàmalijs, debeaprur: ve, vicinum citijus adjuucris in fruatibus percipien dis, $q n 3$ im aut fratrem, aut familiarem, at. filis in judicio fit, propigquum potius. \& amicum quìm vicioum defenderis. Hacigitur. \& talia sircum (picienda fune in ompi officio: \& conSuetudo, exercitatioque capien da, \&y ye boni ratiocinatores officiorum sfle poffrmus, oc addendo, deducon doque videre; qua religui fumpa fiac, ex quo, quantum cuique debcatur, intelligas. Sed, vt nesfmedici, nec impeBij
ratores, neeoratores, quamuisartis przcep + ta perceperint, quidquam magna laude dignumfinevfu, \& exeroitationeconfequi poffunt: fic officij conferuandi pracepta readutur illaquidem, vt facimus ipfi : fedreimagnitudo vfum quoque, exercitationemque defiderat. Atque abijs rebus, qux funt in ju* re focietatis human $x$, quenadmodum duca* curhoneftam, ex quo ortum eftofficium, facis fere diximus. Intelligendum eftantem, cum propofita fint genera quatuor, equibus honeftas, officiumque manaret, fplendifimum videri, quod animo magno; elatoque, humanafque res defpicientefadumfit ;itaq; in probris maximèin promptu eft, fi quid tale dici poteft:
Vos etenim jauenes, animumgeritis mug lithrem,

## Illa virago viri:

\&fiquid hujufmedi:

## Salmacida fpolia fine ónfudore, ćrfan:

## guine.

Contraque in laudibus, qua magno animo, \& fortiter, excellenterque geffa funt, ea nefeio quomodo quafí pleniore ore laudamus. Hine Rhetorum campus de Marathone, SaJamine, Platais, Thermopylis,Leuctris, Stratocle : hinenofter Cocles, hinc Decij, hinc Cn. \& P.Scipiones, hinc M. Mareçllus, in numerabilefque alij: maximìque ipfe popuIos Romanus animi magnitudine excellit. Declaratur autem ftudium bellicx glorix, quòd ftatuas quoque videmus ornatu fere militari. Sed ea animi elatio, qux cernitur in periculis, \& laboribus, fijuftitia vacat, pu-

## LIBER I .

gnatque nö pro falute communi,fed profurs commudis, in vitio eft : ponenim modò id virturisnon eft, fed potius immanitatis, omnem humanitatem repellentis. Itaqueprobè definiturà Stoicis fortitudo, cum eam virtutom effesicuat propugnantem pro ęquitate. Quo circa nemo, qui fortitudinis gloriam confecutus eft, infidijs, \& malitia laudem eft a leptus: nihil enim honeftums efle poteft, quod juftitia vacat. Praclarum igitur Platonis illud: Non folum, inquit, fcientia qua eft remota à iuftitia, calliditas potius, quam fapientia, eft appellanda: verùm etiam animus paratus ad periculun, fi fuacupiditate, non vtilitate communi impellitur, audacia potius nomen habeat, quàm fortitudinis. Itaque viros forteis, \& magnanimos, cofdê bonos, \& fimpliceis, veritatis amices, minimèque fallaceis effevolumns: qux funt ex media laude juftitia. Sedillad odiofum eft, quòd in hae elatione, \& magnitudine animi facillimè pertinacia, \& nimia cupiditas principatas innafcitur ; yt enim apud Platonem eft, omnem morem Lacedxmoniorum infämatum effe eupiditate vineendi : fic, vt quifo, queanimi magnitudine maximè excellit, ita maxime valt princeps omnium effe, vel por tius folus effe; difficile autem eft, cum pratftare omnibus concupieris, feruare wquitatem. quę eft juftitię maximè propria; ex quo fit, vt neque difeeptatione $v$ incife, nec vilo publicoaclegitimo jure patiantur; exiftuntque in republica plerumque largitores \& faCtiofi. vt opes quam maximas confequantur, \& fint vi porius fuperiores, quàm juftitia pares; fed quò difficilius, hoc praclarius; nullum eft enim tempus, quod juftitia yacare
debeat.

## DE OFFICIts

rebeat. Fortes igitur, \& magnanimi funt habendi, non quifaciunt, fed qui propulfant injuriam; vera autem, \& fapiens animi magoitudo, honeftu illud, quod maximé natura fequitur, in factis pofitum, non in gioria judieat : principemque fe effe matule, quim videri; etenim qui ex errore imperita multitudinis pendet, hic in magnis viris non eft habendus. Facillimè autem ad res injuftas impellitur, vt quifque eft altiffimo animo se glorix cupido; quilocus eft fane lubricus: gaod vix innenitur, qui laboribus fufceptisy, periculifque aditis, non, quafi mercedem res sum geftarum, defideret gloriam.

Omnino fortis animus, \&\& magnus, dua-: bus rebus maximè cernitur: quarum vna in ferum externarum def picientia ponitur, cùm perfuafum fit, nihil hominem, hifi quod hoमeftum, decorumquefit, aut admirari, aut: optare, aut expetere oportere: nulliqueneque homini, neque perturbationianimi, nec fortunx fuccumbere; altera eft res, vt, cum ita fis affectus animo, vr fupra dixi, res geras magnas illas quidem, \& maximèvtileis, fed \& vehementer arduas plenafque laborum, \& periculorum, tuny caufa vit ${ }^{2}$, tum multaram sliarum rerusn quę ad vitam pertinent. Harum rerum duarum folendor omnis, \& amplitudo eft addo etiam vtilitatem, in polteriore: caufa antem, \& ratio efficiens magros viros,eft in priore. (neo enim eft illud, quod excellenteisahim2s, \&o humana contemnenteis facit; idautem ipfora cernitur in duo. bus, fi \& fotum id. quad honeftum fit, bonum judices, \& ab onsni animi perturbatione liber fís. Nam \& è ea, quęe eximia plerifque, \& pręclara videntur, parua ducere , eaque
ratione ftabili, firmaque contemnere, forth animi, magnique ducen dum eft: \& ea, quæ videntur acerba, quę multa, \& varia in hominum vita, fortunnque verfantur, ita ferre, Vt nibil दो fatu naturx difcedas, nihil a dignitate fapientis, robuftianimi eft, magnęque conflantix. Non eft autem confentaneum, qui metu non frangatur, eum frangi cupiditate, nec, qui inuictum fe à labore preffiterit, vinci a voluptate; quamobrem \& hxe vitanda funt; \& pecunix fugienda cupiditas; nihil enimeft tam anguftianimi. tamque parui, quam amare diuitias; nihil honeftius, magnificentiufque, quam pecuniam contemnere, fi non habeas; fi habeas, ad beneficentiam, liberalitatemque conferre. Cauenda eft etiam gloria cupiditas, vt fupra dixi; eripit enimlibertatem , pro qua magnanimis yiris omnis debet effecontentio. Nea verò imperia expetenda, acpotius aut non accipienda interdum a aut deponenda nonnumquam. Vacandum autem eft omni animi perturbatione, tumcupiditate, $\&$ metu, tum etiam ęgritudine, \& voluptate animi, \& iracundia; vt tranquillitas animi adfit, \& fecuritas, quæ affert tum conftantiam, tum etiam dignitatem Multiautem \& funt. \& fuerunt, quieam, quam dico tranquillitatem expetentes, à negotiis publicis fe remoueruntad otiumque perfugerunt ; in his \& nobiliffimi philofophi, longeque principes, \& quidam homines feueri, \& grazes, nec populs, nec principum mores ferre potuernnt; vixeruntque nonnulli in agris, delectati re fua familiari; his idem propofitum fuit, quod \& regibus, vt nequa re egerent, nec cui parèrết, libertatevterentur; cuius proprium eft, fic

## DEOFICifs

nuere, vt velis. Quare, cùm hoc commune fit potentix cupidorum cum ijs, quos dixi, otiofis; alteri fe adipifci id pofle abitrantur fi opes magnas habeant : alteri, fi contenti fint \& fuo, \&e paruo. In quo quidena neutrorum omnino contemnenda of fententia: fed \& facilior, \& tut or, \&minus alijs grauis, aut molefta vita eft otioforum : fructuofior autem hominum generi, \& ad claritatem, amplitudinemque aptior corum, quife ad rempublicam \& ad res magnas gerendas accommodauerunt. Quapropter \& his forfitan con eeden duma fit rempublicam non capefientibus, qui excellenti ingenio, doctrina fefe dediderant; \& ijs, quia aut valetudinis imbecillitate, aut aliqua graniore caufaimpeditià republica recefferunt, cùm ejus adminiftrandx poteftatem alijs laudemque concederent. Quibus autems talis nulla eft caufa, fi defpicere fe dicant ea, quę plerique admirentur,imo peria, \&magiftratus, his non modo non laudi, verùm etiam vitio dandum puto; quorum judicium in eo, quod gloriam contemnant, \& pronihils putent, difficile factu eft non probare: fed videntur labores, \& moleftias tum offenfionum, tem repulfarum, quafi quandam ignominiam- timere \& infamiam; funt enim, quilin rebus contrarijs parum fibi conftent, voluptatem feueriffime contemnant, in folore fint molliores; gloriam negligant, frangantor infamia: atque ea quidem non fatis conftanter. Sed ijs, qui habent à natura adjumenta rerum gerendaram, abjecta omni cunclatione, adipifcendi magiftratusfont, \& gerenda refpublica eft; rece enim aliter aut regiciuitas aut declarari animimagnitudo poteft. Capeflentibus au-

## LIBER I.

 tem rempublicam nihil minus quàm phrow phis, haud fcio an magis etiam, \& magnificentia, \& defpicientia adhiben da eft rerum humanarum, quam fxpe dico, \& tranquillitas animi, atque fecuritas : fi quidem nec anxijfutari funt, \& cum grauitate conftantiaque victuri. Qux co faciliora funt philofophis $q$ ò minus multa patent in earum vita, quæ fortuna feriat, \& quò minns multis rebas egent: \& quia,fi quid aduerfieueniat tam grauiter cadere non poffunt. Quocirca non fine caufa majores motus animorum concicitantur, majoraque cfficienda rempublicam gerentibus, quàm quietis: quo magis his \& magnitudo animieft adhibenda, \& vacuitas accedit, caueat ne id modo confideret, quàm illa res honefta fit: fed etiam; vt habeat effieiendi facultatem, in quo ipfo confiderandum eft-neaut témerè defperet propter ignaniam, aut nimis confidat propter cupiditaté; in omnibus autem negotijs prius quàm aggrediare, adhiben da eft prxparatio diligens. Sed cùm plerique arbitrentur, res bellicas majores effe, quàm vrbanas; minuenda eft hęcopinio; multi enim bella fępe quafiuerunt propter glorix capiditatem: atque id in mignis animi,, ingenijque plerumque contingit; eoq te magis, fi funt a rem militarem apti, \& cupidibelloram gerendorum. Verè autem fivolumus judicare, molta res extiterunt vrbanx majores, clariorefque, quìm bellica; quamuis enim Themiftocles jure Jaudetur, \& fit ejus nomen, quam Solonis, illuftrins, citeturque Salamis clarifimxteft is vietorix, queanteponatur confilio Solonis, ci, quo primùm conftituit Areopagitas: noa per proderit cisitati: hoc confilio legos Athenienfiom, hocmajorum inftituta feraantur ; \& Temiftocles quidem nihil dixerit in quo ipfe Arcopagumadjuuerit :at ille adjuuit Temiftoclem; eftenim bellam geftum confilio fenatus ejus, qui à Solone erat conftitutas. Liceat eadem de Paufania, Lyfandroque dicere; quorum rebus geft s quãquam imperium Lacedxmoniormm dilatatum putatar: tamen ne minima quidem ex parte Lycurgi legibus, \& difciplinz conferendifunt: quin ctiom ob has ip fas caufas \& paratiores habucrunt exercitus, \& fortiores. Mihi quidem, neque pueris nobis, M. Scanrus C. Mario, neque, cùm verfaremur in republica o. Carulus Cn. Pompeio cedere videbatur; parua enim funt foris arma nifi eft confiliam domi ; pecplus Africanus, fingularis, \& vir, \& imperator, in excidenda Numantia reipublicex profuit, quàm codem tēpore P. Nafica priuatus, cum Tib, Gracchum interemit: quamquam hac quidem res son folùmex domeftica eft ratione : attingit enim \& bellicam, quoniam vi manuque confecta eft: fed tamen id ipfum geftum eft confilio vrbano, fine exercitu. Illud autem optimumeft, in quome inuadi folereab inuidis, \&improbis audio.

## Cedant arma $\log a$, cöcedat laurealingua.

 Vtenim alios omittam, nobis rempublicam gubernantibus nóane togx arma ceffêre? neque enim in republica periculum fuit grauius vmquam, nec majus otium; ita confis lijs, diligentiaquenoltraceleriter de manio
## LIBERT.

bus andacifimorum ciuium delap fa armait fa ceciderunt. Qux res igitur gefta eft vmquà in bello tanta? quis triumphus conferendus? licet enim, Marce fili,apud te gloriarisad quê \& hareditas hujus glorix. \& fadorum imitatio pertinet:mihih quidem certè, vir abundans bellicis laudibus. Cn. Pompeius, multis audientibus, hoctribait, vt diceret, fruftra fe tertium triump hum deportaturum fuife,nifi meo in rempublicam beneficio, vbi triumpharet, effet habiturus. Sunt ergo domefticx fortitudines non inferiores militaribus: in quibus plus etiam, quàm in his, operx, ftudijque ponendum eft; omnino en millud honeflum, quod ex animo excelfo, ma gnificoque quarimus, animi efficitur, non corporis viribus. Exercendum tamen eft corpus, \& ita afficiendum, vt obedire confilio rationique poffit in exequen dis negotijs, $\&$ in labore rolerando. Honeftum autem id, quod exquirimus, totum eft pofitam in animi cura, \& cogitarione : in quo non minorem veilitatem afferunt, qui togati reipablice prafant, qualm qui bella gerune. Itaque corum contilio fapeant non fufcepra, aut conferta bella funt, nonnumquam etiamilla: ta, ve M. Catonis confifio bellum tertium: Punicum : in quo etiam mortai valait au\&oritas. erare expetenda quidem magis eft decernendiratio, quàm decertan di fortitudo: fed cauendum, ne id bellandimagis fuga. quat: veilitatis ratione, faciamus. Bellum antem ita fufcipiseur, ve nibilalitud, nifipax quefita videatar, Fortis verò animi, \&conftantis eft, non perturbari in rebus afperis, neetua: multuantem de gradu dejici, ve dicitur; fed prafentis animi, vti confilio, nec à ratione. difcem

## De Officits

Cedere: quamquam hoc animi, illudetiam. hagnieft, percipere cogitatione futura, \& aliquanto antè conftituere, quid accidere poffit in veranique partem \& quid agendum fit. cum quid euenerit; nec committere aliquid.ve aliquando dicendum fit, NON PVTARAM. Hxcfunt operamagnianixai, \& excelf. \& prudentia confilioquefidentis. Temerè antem in acie verfari, \& manu cum hofte. confligere, immane quiddam, \& belluarum fi: mile eit : fed, cum tempus neceifitafyue pofaulat, decertandum manueft , \& mors feruituti,turpitudinique anteponenda. De cuertendis autem, diripendifque vrbibus valde jWud confiderandum eft, NE CVID TEMERE, SHE QVID CRVDEL/TER FiAt. Idque eft visi magnanimi, rebus agitatis, punire fonteis, multitudinem conferuare, in omni fortuna refta, atque honefla retincre. Vt enim funt, quemadmodum fupradixi, qui vrbanis rebus. bellicas anteponunt fic reperias multos,quibus periculofa, \& callida confilia quietis cogitationibus fplēdidiora \& majora videâtur; numquam omnino periculi fuga committêdumef, vt imbelles timidique videamur. Sed fugiendum etiam illud, ne offeramus nos periculis fine caufa, quo nihil poffet effe ftultios. Quapropter in adeut dis periculis confuetudo imitanda medicorum eft, qui lewiter agrotanteis letiter curant: grauioribuszutem morbis periculofas curationes \& ancipiteis adhibere coguntur. Quare in tran. quillo tempeftatem aduerfam optare, demencis eft: fubuen ire autem tempeftati quauis ratione, fapientis eoque magis, fi plus adipifeare re explicata boni, quaàm addubitata ma1i. Periculofa autem rerum actiones partim neaolentia cituium in diferimen vocantur. Promptiores igitur debemus effe ad noftia pericula, quàm ad cormmunia : dimicareque paratius de honore, \& gloria, quàm de cxtes ris commodis, Inuenti autem multi funt,qui non modò pecunians, fed vitam etiam profundere pro patria parati effent : ijdem glow rix jaAuram ne minimam quidem facere vellent, ne republica quidem poftulante:vt Cah licratidas , qui, cum Lacedxmonioram dux effet Peloponnefiaco bello, multaque feciffet egregiè, vertit adextremum omnia,cùm confilio non paruit eorum - qui claffem abArginufis remouendam,nec cum AthenienSibus dimicandum putabant. quibus illerefpondit; Lacedxmonios, claffe illa amiffas aliam parare poffe: fe fugere fine fuo deles core non poffe. Atque hxe quidem Lacedxa monijs plaga mediocris fuit: illa peftiferas qua. cùm Cleombrotus, inuidiam cimens, temerecum Epaminonda conflixiffet, Laced $x^{-}$ moniorum opes corruerunt: ouanto e. Mat ximus melius? de quo Ennius:
Vnus homo nobis cunctando reftituit rem; Non ponebat enins rumores ante falutem. Ergo poftque magifque viri nunc gloria caret
Quod genus peccandi vitandum eft etiam in rebus vrbanis; funt enimequi,quod fentiunty etiam fi optimum fio, tamen inuidix,metus. non audent dicere. O mnino, qui reipublicx prafuturi funt, duo Platonis prexepta teneant: vnum, vt vtilitatemciuium fic tuean* tur, Vt , qquidquidagunt, ad eam refersut, o*

## DEOFFICIIS

3.9 commodorum fuorum : alterum, vt tocum corpus reipublica curcnt ; ne, dum par. temaliquam tuentur, reiqquas deferane. Vt enim tutela, fic procuratio reipublica ad vtilitatem eorum, qui commiff funt, non ad eorum, quibus commiffa, gerenda eft; qui autem parti cuiam confulunt, partem aegligunt, rem perniciofifimam in ciaitatem n* ducont, feditionem atque difcordiam : ex quo euenit, vtalij populares, alij ftudiofi optimi cujufque videantur, panci vnicerfoTum. Hincapud Athenienfes mag ox difcordix orta: in noftra republicas non folum feditiones, fed peftifera etiam bella ciuilia: qua grauis \& fortis ciuis in republica dignus principatu, fugiet, atque oderit, tradetque fetorum reipublice: neque opes, aut potentiam confectabitur: totamque eamfic tuebis tur, vt omnibus confalat. Nec vero criminibus falfis in odium aut inuidiam quemquã vocabit: omninoque ita juftitix, honeftatique adharefcet,vt dumeam con feruet quam. uis grauiter offendat, mortem appetat pov tius, quàm deferat illa,qux dixi. Miferrima eft omnino ambitio honorum que cantentio: de qua praclare apud eundern eft Platonem : fimiliter facerecos, qui inter fe contenderent, veer potius rempublicam adminiftret, ve, finauta certarent, quic eorum potiffimum gubernaret Idemque piatepit vt cos aduerfarios exiftimemus, qui arma contra ferant: non s, qui fuo judicio tueri républicam veline: qualis fuit inter P. A fricanum. \& Q Metellam fine acerbitate diffenfio. Nee verò audiendi,qui grauitermafcendum inimicis putant, iđquemagnanimi, \& fortis virieffe senfent ; nihilenim laudabi4

LIBERT. placabilitate, atque clementia. In- liberis verò populis, \& juris aquabilitate exercenda etiam eft facilitas, \& altitudo animi quæ dicitar:ne, firafcamur aut intempeftiucaccedentibus, aut impudenter rogantibus, in morofitatem inutilem, \& odiofam incidamus. Et tamen ita probandaeft manfuetudo, atque clementia, vtadhibeatur, reipublica caufa, feueritas, fine qua adminiftrari cinitas non poteft; omnis autem \& animaduerfio, \& caftigatio contumelia vacare debet: nequead ejus, qui punituliquem, aut verbiscaftigat, fed ad reipublicaytilitatema referri. Cauendum eft etiam, ne major poena, quàm culpap, fit: \&neijfdem de caufis alij plectantur, alij ne appellentur quidem. Prohibenda autem. maximè eft ira in puniendo: numquamenim, jratus quiaccedet ad poenam, mediocritatem illam tenebit, quax eft inter nimium, \& parús que placet Peripateticis \& rectè placet; mo* do ne laudarent iracundiam, \& dicerent vtiliter à natura datam. Illa verò omnibus in rebus repudianda eft: optandumque, vt if, qui prafunt reipublica legum fimiles fint: qua ad puniendum non iracundiasfed xquitate ducuntur. Atque etiam in rebas profperis, \& ad voluntatem noftram fluentibus; fuperbiam magnopere, faftidium, arrogantiamque fugiamus. Nam vt aduerfas res, fic fecundas immoderatè ferre, lenitatis eft: prxelaraque eft xquabilitas in omni vita, \&c idem fempervultus, eademque frons: vt deSocrate, item de Caio quoque Lalio accepimus. Philippum quidem, Macedonum re-gem, rebus geftis, \& gloria fuperatum à filio, facilitate vero, \& humanitate videe fuperio

## De Orficits

38 calfife Itaque aleerfempermag as, ter fapeturpiffimus fuit; ve reac̀ pracipere videantur, quimonent, ve quanto fuperieres fimus tantò nos fummifias geramus. Panaxtius quidem Africanum auditorem \& familiarem fuum folitum ait dicere : vt equos propter crebrascontentiones proliorum fe rocitate exfultanceis, domitoribus tra dere foleant, vt his facilioribus poffint vti: fic homines, fecundis rebos effranatos, fibique prafidenteis, tanquam in gyrum rationis \& dotrinx duci oportere vepeŕpicerent rerum humanarum imbecillitatem varietatem ${ }^{4}$ que fortuax. Atque etiam in fecundiffim's rebus maximè eft veendum confilio amicorum, hifque majoretiam-quàm antè, tribuéda eft auctoritas; ijfdemque temporibus caaendumeft, ne affentatoribus patefaciamus aureis, necadulari nos finamus: in quo falli facile eft; taleis enim nos efle putamus, vt jure laudemur; ex q 10 nafcunturinnumerabilia peceats, cum homines inflatiopinionibus, turpiter irridentur, \& in maximis ver* fantur erroribus: Sed hac quidem hattenus. IItud autem ficeft judicandum maximas geri res, \& maximianimíab ijs s, qui rempublicä regant, quod eorum a dminiftratio latifime pateat, ad plurimofque pertineat: effe autem magnianimi, \& fuiffe multos, etiam in vita otiofa, qui aut inveftigarent, aut conarentur magna quxdamr, fefeque fuarum reram finibus continerent; aut interjecti inter philofophos \&eos, qui rempublicamadminiftrarent, dele tharentur re fuafamiliari, non earn quidem-omni ratione exaggerantes, neque excludentes $a b$ ejusivfu fuos: potinfque \& emicis impartientes, \& reipublicx, fiquando yfus

## LTEBR t .

vfus effet; qux primùn beneparta fit, nulto que turpi quaifu. neque odiofo : tum, quamplurimis, modo dignis, feveilem prabeat: deinde, augeatur ratione, diligentia, parfimonia: nec libidini potius luxurixque, quàm liberalitati, \& beneficentix, pareat. Hac praferipta feruantem licet magoifice, grauiter, animofegue viuere, atque etiam fimpliciter, fideliter ; vitxque hominum amicè. Sequitur, ve de illa reliqua parte honeflatis dicendum fit, in qua verecurdia, \& quafí quidam ornatus vitx, temperintia, \& modeftia, omnifque fecatio perturbationum animi, \& rerum modus cervitur Hoc loco continetur id. quod dici Latinè [decorum] potef: Gracè enimmgízoy dícitur. Hujus vis eft eav vtab honefto non queat feparari. Nam \&c quod deset, honeftum eft: \&, quod honefá eft, decet. Qualis autem differentia fit hon efti,\& decori, facilius intelligi, quàm explanari potef: Quidquid enim eft quod deceat, id tum apparet, cumantegrefia eft honeftas, Itaque non folùm in hae parte honeftatic, de qua hoc loeo difieren dum eft, fed etiam in tribus fuperioribus, quid deceat, apparet. Nam \&ratione vti, atque oratione prudenter ; \& agere. quod agas confiderate; omnique in re, quid fit veri, videre \& tueri decet: contraquefall, errare, labi, decipitam dedecen, quim delirare, \& mente captum effe, Et jufta omnia decora funt : injufta omnia contra, vt turpia, fic indecora. Similis eftratio fortitudnis. Quod enim viriliter sanimoque magno fit, id dignum viro, \& decorum videtur: quod contra, id ve turpe, fic intdecorum. Quare pertinet quidem ad omnern pert net, vtnon recondita quadam ratione cernatur, fed fit in promptu. Eft enimquiddam,idque intelligitur in omni virtute, quad deceat; quod cogitatione magis à virtute poeeft, quamrefeparari; ve eaimvenuftas, \& pulchritudo corporis Cecerni non poteft à valctudine : fic hoc, de quo loquimur, decorum torum quidemillud eft cum virtute confufum . fed mente, \& cogitatione diftinguitur. Eftauiem ejus deferiptio duplex. Nam \& generale quoddam decorum intelligimus, quod in omaihoneftate verfatur $;$ \& aliud huic fubjectum, quod pertinet ad fingalas: parteishoneftatis. Atqueillud fuperins fic ferè definirifolet : decorum id effe quod cōfentaneum fithominisexcellentiz in eo, in: quo natura ejus ì reliquis animantibus differat. Quxautempars fubjecta generi eft, eam fic definiunt, ve id decorum efievelint, quod íta nature confentan eum fit, vt in co moderatio, \& temperantia appareat cum fpecie quadam liberali. Hzec ita intelligià Philofophis, poffumus exiftimare ex eo decoro,quod poëtr fequuntur: de quoatio loco plura dicifolent; fed tum feruare illud poëtas dicimus, quod decear, cum is quod yuaque perfona dignum eft, \& fit, \& dicitar: vt,fiaut $\neq$ Eacus, aut Minos diceret.
Oderint, dum metnant: aut, $\boldsymbol{N}$ aris fepulchrum ipfe eft parens; indecorum videretur, quod cos fuiffe juftos accepimus; at, Atree dicente , plaufus excitantur : eft en im digna perfona oratio. Sed poëtx quid quemque deceat, ex perfona judicabunt: nobis autem perfonam impofuit

## LTBERT.

ipfa natura;magna cumexcellentia, praftain tiaque animantium reliquorum. Quocirca poêta in magna varietate perfonarum,etiam vitiofis quod conueniat, \&quid deceat, videbunt. Nobis autem cùm à natura conftantix, moderationis, temperantix, verecun dix partes data fint : eumque cadem natura doceat non negligere quemadmodirmonos aduerfus homin s geramus: efficitursvt \& i ludy quod ad omnemhoneftatem pertinet. deco.rum, quam latè fufum fit, appareat: \& hoc, quod (pectatar in vnoquoque genere virtutis. Vt enim pulchritudo corporis apta compofitione membrorum mouet oculos, \& delectat hocipfo, quod inter fe omnes partes cum quodam lepore confentiunt: fic hoc decorum quod elucet in vita, mouet approbationem eorum, quibufcum viuitur, ordine. \& conftantia, moderatione diftorum om -niam- atque factorum. A dhibenda eft igitur quadam reuerentia aduerfus homines \& optimicujufque, \& reliquorum; nam negligerea: quid de fequifque fentizt, non folum arrogantir e iv red etiam omnino diffoluti. Eft autem,quod differat in omni ratione habenda, inter juftitiam, \& verecundiam. Iuftitia partes funt, non violare homines: verecundiz, non offendere: in quo maximè perf́picitur vis decori- His igitur expofitis, qualefitid, quod decere dicimus, intelletum puto.

Officium autem, quod $a b$ eo ducitur, hanc primùm habet viam, qux deducit ad conuenientiam, conferuationemque natura: quam fí fequemur ducem, numqyam aberrabimus: fequemurque \&id, quodacutum \& perfpicax natura eft, \& id, quod ad hominum focietatem accommodatum, \& id,quod

## DEOFFICIIS

enemens, atque forte. Sed maxima vis decori in hac ineft parte, de qua d fputamus; neque enim folùm corporis, qui ad nataram apti funt, fed multo ctiam magis animi mo-tus probandi, qui item ad naturam accommodatifunt.

Duplex eft enim vis animorum, atque inature: vna pars in appetitu pofita eft, qua. eft op $u$ i' $^{\prime}$ Gracè, qua hominem huc \& illuc) rapit altera in ratione; qua docet.\& expla-nat-quid facien lum, fugiendumque fit. 'Ita' fit, vt ratio prafit, appetitus veró obtemperet. Omnis autem actio vacare debet temeritate, \&negligentia : nec vero agere quidquam, cujus non poffis caufam probabilem' reddere. Hxe eft enim ferè defcriptio offieij. Efficiendum autemeft, vrappetitior ra/ tioni obediant, eamque neque pracurrant, пеe propter pigritiam, aut ignauiam deferant: fintque tranquilli, atque omni perturbatione animi careant; ex quo elucebit omnis conftantia omniquuemoderatio; nam quiappetitus fongius euagantur \& tan quam exnitantes fiue cupiendó. fiae fugiendo non fa. tis ratione retinentur, hi fine dubio finem, \& modum tranfeunt; relinquunt eninsi \& abjiciunt obedientiam, nec rationi parent , cur funt fubjectilege naturx : a quibus non modo animi perturbantur, fed etiam corpora, licet ora ipfa cernere iratorum aut corum, qui aut libidine aliqua, aut metu commoti funt, aut voluptate nimia geftithe : quorum omnium vultus, voces, motus, ftatufque mutantur. Ex quibus illud intelligitur (cvead officij formam reuertamur) appetitus omneis contrahendos, fedandofque, excitandamque
effe

## Lis \& $\mathrm{R}^{*}$ I.

effeanimaduerfionem, \& diligentiam, quid temere aofortuito, inconfiderate, negligenterqueagamus; neque enimita geneTatià natura fumus, vt ad ludum, $\&$ jocum facti effe videamur: fed ad feueritatem potius, \& ad quadam ftudia grauiora,atque majora. Ludo autem, \& joco vti illis quidem -licet, fed ficut fomno, \& quietibus cateris, tum, cum grauibus, ferijfque rebus fatisfecerimus; ipfumque genus jocandi non profufum, nec immodeftum, fed ingenaum, \&c facetum effe debet. Vtenim pueris non omnem licentiamludendi damus, fed eam, $\mp u x$ ab honoftat is actionibus non fit aliena: fic in ipfo joco aliquod probi in genij lumen eluceat.

Duplex omninoeft jocandi genus:vnums illiberale, petulans, flagitiofum, obfccenum: alterum elegans, yrbanum, ingeniofum, facetum ; quo genere non modo Plautus nofter, \& Atticorum antiqua comcedia, fed eriă philofophorum Socraticorum libri referti funt, mulţaque multorum facetè di $\ell a: v t$ ea, quę à fene Caton e funt collecta, quę vocâtur
 ingenui, \& illiberalis joci. Alter eft, fi temporefit, ac remiffo animo, libero dignus: alterne homine quidem, fi rerum turpitudipi adhibetur verborum obfceenitas.

Ludendietiam eft quidam modus retinendus. vtnenimis omnia profundamus, en latique voluptate in aliquam turpitudinem delabamur; fuppeditant avtem \& campus no fter, \&ftudia venandi honefta exempla ludendi.

Sed pertinet ad omnem officij quęfiod nem ,
ars femper in promptu habert, quantum Matura hominis pecudibus, reliquifque beftijs antecedat. Illw nihilfentiunt, nifivoluptatem;ad eamqueferuntur emni impetu: ho--minisautem mens difcendo alitur, \& cogitando: femperal quidautinquirit, sut ag15, videndique ,z \& audiendi delectatione ducicur. Quin otiam, fi quis eft paulead voluptates propenfior, modo ne fit ex pecudum genere (fantenim quidam homines non re, fed nomine) fed fi quis eft paulo erectior, quamuis voluptate capiatur occultat, \& diffimulat apperitum voluptatis, propter verecundiam; exquo intelligitur, corporis voiluptatem nonifatis effe dignam hominis prafantia, eamque contemni, \& rejici oportere: fin fit quifpiam, quialiquid tribuat voluptati, diligenter ei tenendum effe ejus fruende modum. Itaque victus culcufque corporis ad valetudinem referantur, \& ad vireis, non ad voluptatem. Atque etiam, fi confiderare voIumus, quę fit in natura excellentia, \&\& digniass:intolligemus, quàm fic turpe diffaereluxuria, \& delicatè, ac molliter viuere quamque honeftum parce, continenter, feuer $e$, fobrieque.

Intelligendum eft etiame duabus quafi nos '̀े natura in dutos effe perfonis, quarum vna eft communis, exco, quod omnes participes fumus rationis, pręftantizque ejus, qua antecellimus beftijs, dे qua omnchoneftum, decorumque trahitur., \& exqua-ratio inueniendi officije exquititur: alseraautem, $q \| \varepsilon$ proprie fingalis eforibata. Vt enim in corporibus magneq diffimilisadjnes funt (alios en im videmus velocitare ad curfum, alios yiribus ad Iuciandum valere, itemque in formis,
LIBER
mis alijs dignitatemineffe, alijs yenuftiftah, fic \& in animis exiftunt etiam majores varictates. Erat in L. Craffor\& L. Philippo multus lepos : major etiam, magifque de induftria in C. Cęfare, L.filio. At ijídemquetêporibus in M. Scauro, \& in M. Drufo adolefcente fingularis feucritas, in C. Lęlio multa hilaritas, in ejus familiari Scipione ambitio major, vita triftior. De Gręcis autem dulcem \& facetum, feftiuique fermonis, atque in omni oratione fimulatorem, quem Eięura Gięci nominauerunt, Socratem accepinao: contra, Pythagoram, \&Periclem Summamautoritatem confecutos fine wha billaritate. Callidum Hannibalem ex Penorum ; ex noftris ducibus $\mathbb{Q}$ Maximum acoepimus, facilè celare, tacere, diffimulares infidiari, pręripere hoftium confilia. In quo genere Greci Themiftoclem Athenienfem, \& Phereum Ia fonem, ceterts anteponunt; in primifqueverfutum, \& callidum fa@um SoJonis: qui, quo \& tutior vita ejus effet \& plus aliquanto reipublicx prodeffet, furerefe fimulavit. Sunt his ali) maltym difpares.fimplices, \& aperti. qui nibil ex occalto , nil ex infidijs agendum putant, veritatis cultores, fraudis inimici: itemque alij, qui quiduis perpetiantur.cuinis de éruiant, dum, quod yelint, confequantur: ve Syllam, \& M. Craffom videbamus; qua in genere verfutifimum, \&e patientifimum Lacedxmonium Lyfandrum accepimus : contraque Callicratidam, qui profectus claffr proximus pof i.y fandrum fuit. Itemque in fermonibus, alium quem-- ue, quamuis prapotens fit, efficere, vt vnus demultis effe videatut ; quod in Catulo, \&s

## 491 DEOFFICIIS

 patre ${ }^{\circ}$, \& in filio, idemque \& in Q Mucio Mancia vidimus. Audiui exmajoribus natu, hocidem fuiffe in P. Scipione Nafica: contraque, patremejus, illum, qui T Gracchi conatus perditos vindicaust, nullam comitatem habuiffe fermonis: ne Xenocratem quidem, feueriffimum philofophorum, ob eamquerem ipfam magnum, clarumque fuiffe. Innumerabiles alix diffimilitudines funt natura, morumque, minime tamen vituperandorsm: Admodum autem tuenda funt fua cuique non vitiofa, fed tamen propria, quò facilius de corum illud, quod quarimus, retincatur; fic enimeff faciendum, vt contra naturam vniuerfam nihil contendamus; ea tamen conferuata, propriam naturam fequamur; vt, etiam fifint alia graviora, atquemeliora, tamen nos ftudia noftra naturx regula metiamur; neque enim attinet repugnare naturx ; necquidquam fequi, quod affequi nequeas; ex quo magis emergit, quale fit decorum illud; ideo, quia nihil decet inuita, vt ajun:, Minerua, id eftaduerfante, \& repugnäte natura; omnino, fi quidquam eft decoium, nihil eft profectò magis, quàm ęquabilitasvniuerfx vitx, tum fingularum adtionuf quam conferuare non poffis, fialiorum naturam imiteris, onsittas tuam ; vt enim fert monceo debemus vti, qui notuseft nobis, ne (vt quidam) Graca verba inculcantes, jureoptimo rideamur; fic in a\&tiones, omnemque vitam nullim diferepantian conferre debemus. Atque haec differentia naturarum tantam habet vim, ve nonnumquam mortem fibi ip fialius confcifcere debeat, alius in eadem caufanon debeat; num enimalia in caufa M. Cato fuit, alia cateri, qui fe in AfricaCafati tradiderent? atqui 'cateris forfitan vitio datum effet,fife interemifient, propterea quòd corum vita lenior \& mores fuerant faciliores : Catonizutem cưm incredibilem tribuiffet natura grauitatem, eamque ipfe perpetua conitantia roboraflet, femperque in propofito, fufceptoque in confilio permanfinfer morien dum potius quàm tytannivaltus afpiciendus fuit: Ouam multa pafius eft Vlyffes in illoerrore diuturno, culm \& mishieribus (fi Circe, \& Calypfo, mulieres appellan dec funt) in ferairet, \& in omnifermone omnibus affibilem, \&e jucundum fe efte vellet! domi venöretiam contumelias ferso. rum, ancillarumqe pertulit, ve ad id aliqnado, quod cupiebat, perueniret; it Ajax, que animo traditur, millies oppetere mortem, quam illa perpeti, mialuiffer. Que contentplanteis expendere oportebit; quid quif que habeat fui; eaque moderaris nec velleexperirti, quàm realiena deceant; id enim maxi--mè quemque decet, quode eft' cuju juque fuum maxime. Suum igituir guifque nof cat ingenium, acremque fe \&cvitiorum $\rightarrow \&$ Botorym fuorum judicem prabeat: he fconici plus; पquã nos, videantur habere prudemix j; filliznim non optimias fed fibi accommo datiffinas' fabulas eligunt; qui voce freti funt, Epigonos, Medeamque : qui geflur Menalippan, Clytemneforam; fomper Rupitins,quem egormemini, Antiopam; non Txpe Alfopds A jacem; ergo hiftrio hoc videbit in feena, quodsion -vidébit fapiens in wita? Ad quags: igitur res ap tiffimi erimus, in ijs potiffimum elaborabimus; fin aliquando neceffitas rios ad ea de--sruferit quę noftri ingenij) rion cruniosomnis a dhibenda erit cura meditatip, ztlilgen-

## DEOFFICIIS

tia, ve ea, finon decore, at quamminimum indecore facere poffimus; nectam eftenitendum, vtbona, quę nobis data non funt, fequamur, quàm vt vitia fugiamus.

Acduabus his perfonis, quas fupra dixi tertia adjungitur, quam cafus aliquis, vel tê. pus imponit: quarta etiam, quam nobifmet ipfis judicio noftro accommodabimus ; nam regna, imperia, nobilitates, honores, diuitix, opes, eaque que funt his contraria, in cafufita, temporibus gubernanter: ipfiausent quam perfonam gerere velimus, à noftra voluntate proficifcitur. Itaque fe alij ad philofophiam, alijadjusciuile, alij ad eloguentiam applicant : ipfarumquevirtutum in alia alius mauult excellere. Quorum vetò partess aut majores aliqua gloria praftiterunt, corif plerique in hoc generelaudis ftudent excelTere: vt $Q$. Mucius $P$. filius in jure ciuili: Pauli filius Africanusin remilitari.Quidam autem ad easlaudes, quas à partibus acceperunt, addut aliquam fuam: vt hicidem Africanus elóquentia cumulauit bellieam gloriā, quod idem fecit Timotheus, $C$ ononis filius, qui cùm bellilaude non inferior fuiffet; quĕ̉ pater, ad eam laudem doetrinx, \& ingenij, gloriam adjecit. Fit autem interdumas venónulli emiffa imitatione majorum, fuum quoddam inftitutam confequantur: maximè quein co plerumqueclaborant ij , qui magna fibi preponunt, iobfcuris orti parentibus. Hxe igitur omnia, sưm quęrimus quid deceat, complecti animo , \& cogitatione debemus:

Io primisatutemconftituendum eft,quos - thos, \& qualeis effe velimus, \& in quo geneFe vita, qua deliberatio eft omanim difficil-
limas incunte enim hdolefcentia, cum ineft maxima imbecillitas confilij, cunc if fibi quifque genus atatis degendę confítuite quod maxime adamauit : itaque ante implicatur aliquo cerro genere, curfugue vivendi. quim potuit, quod optimum effer, jitdicare. Nam quod Herculem Prodicus dicit (ve eft apad Xenophontem) cùn primum pubefceret; quod tempus à natura ad deligen dum. quam quifque viam viuendi fit ing efluruge dutum eft, exiffe in folitudinem, atque ibi fedentem diu fecum multumque dubitafic. cùm duas cerneret vias, vnam yoluptatis.al t teram virtutis, veram ingredi, melius effet: Hoc Herculi, Iouis fatu edito, pocuit fortaf fecontingere: nobs non item, qui imita mur, quos cuique vifum eft, at que ad corum Atadia,inftitutaqueimpellimur, Plerumque, autem parentum preceptis imbuti, ad corum confuetudinem moremque deducimur, alin muftitudinis judicio feruntur:quęque majori parri pulcherrima videntur; ez maxime ex: optant, nonnullitamen, fiue felicitate quad dam, fiue bonitatenaturx,fiue parentem difi ciplina, rectam vite fecuti funt viam. Illud, autem maxime rarum genus ef corum-qni aut excellente ingenij magnitudino aut preqclata eruditione, atque doarion, aut ytraquol re ornati, fpatian deliberandi habnerunts, ouem potifim m vite carfam Cequi velleatol
qua deliberatione ad fuam cufugheena: tramconfiliun oft omnercuo can dums nam: cimin omnibus, qux agunturi ex co modo: quo quifque natus eft (ivt luppa dictum eft) quid deceat, exquirimus: tum in tota vita? csaltituenda milto eft ejus rei curambjor aivibenda, ve coaftare in viet perpetuitace

## DEOPFICIIS

 poffimus nobifmetipfis, nec in vllo officio claudicare.Adhancautem rationem quoniam maximam vim natura habet, fortuna proximá; vtriufque omnino ratio habends eft in deli, gendo, generevita: fed naturx magis, multo enim, \& firmior eft, \& conftantior: vt fortuna nonnumquam ipfa mortalis cum immortali naturapugnare videatur. Qui igitur ad nature fux non vitiofx genus confilium vita omne contulerit, is conitantiam teneat: id enim maximè decet; nifi fortè fe erraffe intellixerit in deligendo genere vitz; quod fiacciderit (poteff autem accidere) facienda morum, inftitutoramque mutatio eft. Eam igitur mutationem, fi tempora adjuuabunt, facilius, commodiufque faciemus: fin minus, fenfim erit, pedetentimque facienda: vt amicitias, qua minus deleatent, \& minus probentur, magis decere, cenfent fapientes,fenfind diffuere, quàm repente præcidere. Com'mutato autem generevita, omni ratione curandumeft, vtid bono confilio feciffe videamur. Sed quoniam paulo ante didum eft, imitandos efle majores: primum illud exceptum fit, neyitia fintimitanda : deinde, fi natura non feretivt quadam imitari poffint; vt fuperioris Africani filius, qui hunc Pau1o natum adoptauit, propter infirmitatam valetudinis non tam potuit patris fimilis ef-
 Gue caufas defenfitare, fiue populum concionibus tenere, fiue bellagerere; illa tamen praftare debebit, qua erunt in ipfius poteftate, juftitiam, fidem, liberalitatem, modeftiam, temperantiam : quò minus ab coid, quad defit, requiratur.

## LTBER T.

Optima autem hereditas à patribus tra ditur liberis, omnique patrimonio preftantior, gloria virtutis, rerumque geftarum: cui dedecorieffe, nefas, \& vitium judicindum elt. Et quoniam officia non eadem difparibus xtatibus tribuantur, aliague funt juuenum; alia feniorum; aliquid etiam de hac diftinctione dicen dum eft.

Eft igirur adolefcentis, majores nath vereri, exque his diligere optimos, \& proba. tifimos, quo runr confilio, atque auctoritate nitarur; ineuntis enim zetatis in fcitia, fenum conftituenda, \& regenda prudentia eft. Maximè autem haxe ętas ì libidinibus arcenda eft, exercen daque in labore, patientiaque \& animi, \& corporis, ve eorum \& in bellicis \& ciuilibus officijs vigeat induftria. Atque. etiam cùm relaxare animot, \& dare fe jucun-* ditativolent, caueant intem perantiam, meminerint verecundix: quod erit facilius, $\mathbb{\pi}$ ejufinodiquoque rebus majores natuintereffe velint.

Senibus autem labores coporis funt minuendi, exercitationes animi etiam augend $x$ videntur: dandaverò opera, vt amicos, \& juventutem, \& maxime rempublicam conslio, \& prudentia quamplurimum adjuvent. Nihil autem magis canendum ef fene auti, quàm ne languori, defidixque fededat; luxuria veró cùm omnixtati turpis, tum feneQuti foediffima eft; fin autem \&c libidinum intemperantia a ccefferit, daplex malum eft; quod \& ip fa fencetus concipit de decus, \& facitadolefentium impudentiorem intemperan tiam.

Acne illud quidem alienum eft, de magiftratuum, de priuatorum de ciuium, de peC iiṭ regrif prium munus miagiftratus, intelligere, fe gesereperfonam cinitatis, debereque ejus dignitatem, \& decus fuftinere, feruare leges, jura defcribere, ea fidei fux commiffa meminifle, Priuatum autem oportet aquo, \& pari cum ciuibus jure vivere, neque fummiflum \&c abjectum, neque fe efferentem; tum in republica ea velle, quaztranquilla, \& honefta fint, ralem enim \& fentire, $\&$ bonum ciuem dicerefolemos. Feregriniautem, \& incolx officium eft, nihil prçter fuum negotium agere, nihil de alio anquirere, minimeque in aliepa effe republicacuriofum. Ita ferè officia «eperientur, cùm quaretur, quid deceat, \& quid aptum fit perfonis, temporibus, atatibus. Nihil eft autem, quod tam deceat, quàm in ompire gerenda, confitioque capiende Seruare conftantiam.

Sed quoniam decorum illud in omnibus द̌atisi \& dictis, in corporis deniquemotur \& flatucernirur, idque pofirum eft in tribus rebus, formofitatesordine, ornatu adationem apto (difficiliss ad eloquen dum, fed fatis erit intelligi;) in his autem tribus continctur cura etiam illa, vt probemur $2 b$ ijs, cum quibus, \& apud quos viuamus: his quoque de rebus pauca dicantur.

Principio, corporis noftrimagnam nasura ipfa videtur habuiffe rationem: quę formam noft am, reliquamque figuram, in पua Chet foccies honefta, eam pofuit in prompta: greautem partes corporis, ad natura necef6ratem dat $x$, afpectum effent deformem ha-bitura- arque turpem cas contexit-atque abdidit. Hanconaturętam diligentem fabricam imitata eft hominum verecundia ; quaenim

## LIBERT.

 natura occultauit, eadem omnes, qui fatio mente funt, remouent aboculis, ipfique neceffitati dant operam, vt quam o ccoltiffimè pareant: quarumque partium corporis vfus fant neceflarij, eas neque parteis, neque earam vfus fuis nominibus appellent : quodque facere non turpeeft, modo occultè, id disere obfcemum eff; itaque necaatio rerum illarum aperta petulantia vacat, nec oratio obfecenitate. Necyerò audiendi funt Cynici, aut fíqui fueruut Steici penè Cynici,qui reprehendunt, \& irrident, quòdea, qua tyrpiarenon funt, verbis fagitiofa dicamus: illa autem, qux turpia funt, nominibus appellemus fuis. Latrocinari, fraudare, adulte-rari-re turpe eft: fed dicitur non obfccene: liberis dare operam, re honeftum eft, nomine obfcennum : pluraque in eam fententiam ab eifdem contra yerecundiam difputantur. Nos autem naturam fequamur, \& abomnis guodabhorretabipfa, oculoram, auriumque comprobationc, fugiamus: ftatus incefus, feffo, accubatio, vultus, oculi, manuum moeusteneant illud decorum. Quibus in rebus deo funt maximè fugienda, ne quid efforminatum, aut molle, aut ne quid durum, aut rufticum fit; nec verò hiftrionibus, oratoribuTque concedendum eft, vz ijshac apta fint, nobis diffoluta. Scanicorum quidem mos tātam habet à vetere difciplina verecundiam, $\mathbf{v t}$ in fcena fine fubligaculo prodea: nemo ; verentur enim, ne, fiquo cafu enenerit, vt corporis partes quadam aperiantur, alpiciantur non decore; noftro quidem more cum parentibus puberes filij, cum foceris quidem gencri non lauantur. Retinenda eft igitur hujus generis verecundia, pręfertimCum antem pulchritudin is duo genera Sint, quoram in eltero venuftas fit, ihatero dignitas: venuftatem mulicbrem duceie debemus; dignitaremvirilem. Ergo, \& à forfia remoueatur omnis viro non dignus crnatus, \& huic fimile vitiom in gefta, motuque caucatur ; nam \& paleftrici motas frep funt odiofiores: \& hiftrionum nonnullige flus in eptijs non vacant: \& in vtroque gene re, quęfunt recta, \& fimplicia, laudantur. Formaantem dignitas coloris bonitate ruêda eff; color exercitationibus corporis. Ad hibenda eft praterea menditia non odiofax eeque exquifita nimis ; tantum qua fugiat a* greftem, \& inhumanam negligentiam. Es* dem ratio eft habenda veftitus: in quo, ficue in plerifque rebus, mediocritas optima eft. Cauendum eft autemi,he aut tarditatibus vra* mur in greffu mollioribus, ve pomparum fercolis fimiles effe videamse: aut in feftinationibus fufcipiamus nimias celeritates: qua olm fiunt, anhelitus mouentur, vultus mutantur, ora torquentur: ex quibus magna fignificatio fit, non adeffe conftantiam. Sed multò etiammagis elaborandum eft, ne animii motus à natara recedant: quod affeque mus, fi caueb mus, ne in perturbationes, at. que exanimationes incidamus: \&, fiattentos animos ad decori conferuationem tenebimus. Motusautem, animorum duplices funt: alteri cogitationes; alteriappetitus; cogiratio in vero exquirendo maxime verfatur appetitusimpellitad agendum. Curandum eff igitur, ve cogitatione id res quàm optimas veamur, appetitum rationi obedicntompra?
beamis.

6in)

## LtBerif.

Et quoniam magna vis orationis eff, demque duplex; altera contentionis, altera fermonis: contentio difceptationibus tribuatur jadiciorum concionum fenatus: fermo in circulis, difputationibus, congreffionibus familiarium verfetur:perfequatur etiam conviuia. Contentionis pracepta rhetorum funt, nulla fermonis; quanquam haud fcio, an poffint hęc quoque effe; fed difcentium ftudijs inueniuntur magiftri: buic autem qui fudeant, funt nulli: rhetorum turba referta omnia: quanquam quar verborum fententiarumque pręcepta funt, eadem ad fermonem pertinebunt. S d cùm orationisindicem vocem habeamus; in voce autem duo fequamur, ve clara fit.ve fuanis; vtrumque omnino à natura peten dum eft: verùm alterum exercitatio augebit. alterum imitatio prefsel logucntium. \& leniter. Nihil aliud fuit in C.atalis, vt eos exquifito judicio putares vti litteraram; quanquam erant litterati: fed \& alij; hi autem optimè vti lingua Latina putabantur; fonus erat dulcis: litterx neque expreffer neque opprefix , ne aut obfcurum effet, aut putidum; fine contentione vox nee languens,neccanora; vberior oratio L, Craffi, nec minus faceta : fed bene loquendi de Catulis opinio non minor. Sale vero conditus, \& facetijs Cxfar. Catuli patris frater.vicit omneis: vt in ipfoillo forenfi genere dicendi, contentiones aliorum fermone vinceret. In omnibus igitur his elaboren dũ efts $\mathcal{S}$ in om nibus, quod deceat, exquirimus

Sit igitur hic Sérmo, in quo Socratio! maxime exsellant, lenisx minimeque pertinaxt infis in eolepos, neciverò tanquam in pofieffieaem fyam venerit, excludat alios: Cv sed cuar religuis in rebus, tum in fermone communi, vicifitudiee nonnunquam vtendum putct, acvideat in primis, quibus derebus loquatur: fi ferijs, feueritatem adhibeat; fi jocofis,leporem. In primis provideat, ne fermo vitium aliequod indicet ineffe moribus: quodmaximè tum folet cuenire, cùm fudiosè deabfentibus, detrahen di caufa,aut per rídiculum aut feuerè, maledicè, contunoeliosèque dicitas: Habentur autem plerüquefermones, aut de domefticisnegotijs,aut derepublica, aut de artium ftudijs, \& doctrina Dandaigitur opera eft, vt, etiam fi aberraread alia caperit, ad haxc reuocetur oratio: fed vicumque aderunt res,neque enim ijfdem de rebus, nec in omnitemporentec fimiliter delectamur. Animaduertendom eft etiam, quatenus fermo delecta.ionem habeat, $\&$, vt incipien di ratio fuerit, ita fit definiendimodus. Sed quoniam in omnivital sectiffimè pracipitur, vt perturbationes fu-l giamus, ideft motus animinimios, rationinб obtemperanteis: fic ojufmodimotibus fermo debet vacare, ne autira exiftat aut cupiNitasaliquasautpigritia aut ignauia,aut quid tale appareat max meque curandum eft, vt cosi quibufcum fermonem conferimas, \&vereri, \& diligere videamur. Objargationes etiam nonnumquam in cidunt neceffarix; in quibus vtendam eft fortaffe, \& vocis contenzionemajore. \& verborum gravitate acrio. re. Id agendum etiam, yt ea facere non videamurirati, fed,vtad vrendum, \& fecanoum medici, fie nosad hoc genus caft gindirarò, inuitique veniamus-nec vn quami, nifi neciflariò, fi nulla reperietur al a medicipatifed tamen ira procul abfit, cum qua nihil rectè autem ex parte clementi caltigatione licet vti, grauitatetamen adjuncta, vt \& feueritas adhibeatur, \& contumeliarcpellatur. Atque etiam illud ipfum, quod acerbitatis babet: objurgatio, fignificandum eft, ipfius caufa, qui objurgetur, fufceptum fie. Retum eft aurem, exiam in illis contentionibus,qua cü inimiciftrmis fiunt,etiamfin nobis indigna зudiamus, tamen granitatem retinere, iracundiam repellere; qux en im cum aliqua perturbatione fiunt, ea neque conftanter fieri poffunt, nec abij, quiadfunt, approbari. Deformie ctiam eff de fe ipfo pradicare, falfa: prafertim , \& camirrilione audientium imitâri militem gloriofum. Etquoniam omnia perfequimur, (volumus quidem certe) dicendüm eft etiam, gqualem bominis honorati, \&C principis domum placeat efic, cujus finis eft vfus, ad quem accommodanda eft adificandi defcriptio: \& tamen adhibenda dignitatis, commoditatifque diligentia. Cn. Oaauio, qui primpus ex illa familia conful factus ef, honori fuiffe accepimus, quod preclaram xdificaffet in Palatio, \& plenam dignitatis domum: qux cim valgo viferetur, fuffcaga-ta domino nouo homini, ad confulotum pütabatur, hane Scaur us demolitus, acceffionemadjunxit adibus, Itaque ille in Guamdom mum confulatum primus intulit: hic fummi, \& clarifirmi virifilius, in domum multiplicatam non repullam folam retulit, fedignominiam \& calamitatem, ornanda eft enim dignitas đomo, non $\varepsilon x$ domo dignitas tota quxrend d; nec domo dominus, fed domino domus honeftandaeft. Et, ve ingexteris habendarationon fa: fotùm, fed etiam aliorú:

60 DEOFFICHIS
fea domo clari forminis, in quam \&c hof. pitesmultitecipiendi; \& admittenda homirum cujuf que geieris multitudo adhben da, eft cura laxititis ; aliter ampla domus dedecoridomino fepefit,-fi eft in ea folitudo, \&c maximè, fi aliquando alie domino folita eft ftequentari; odiofum eft enim, cùm a prxtereuntibus dicitur: [ O domas antiqua, hev, quam difpari dominare domino!] quod quidem, his temporibis, in moltis licet dicere. Cauendum eftetiam prafertim fipfeadifices, ne extra modum fumpta. \& magnificential prodeas; quo in genere multum malietiam in exemplaeft, fudfosé énim plerigues pręfertim in hac parte, facta principum imitantur: vt L. Lucilli, fummi viri, virtutem. quis? quà̀n multi villarum magnificentians imitati funtz quiarum quidem certè eft adhibendus modus, ad mediocritatem reuocandus; eademque mediocritas ad communem vfum, cultomque vitz referendacft Sed hęc hactenus.

In omniautem actione fufcipien da, tria funt tenerida : primum, vtappetitus rationi pareat ; quonihil eft ad officia conferuan da accommodatius: deinde, vt animaduertatur, quantailla res fit, quam efficerevelimus; vt neve major, heue minor cura, \& opera fufcipiatur, quàm caufa poftufet: tertium eft, vt caueamus, vt ea, quar pertinent ad liberalem fpeciem, \& dighitatent, moderata fint. Modus autem eft optimus, decus ipfum tenere, de quo ante diximus inec progredi longius; ho rum autem trium pręitantifimum eft, appetitum obtemperarerationt.

Deinceps de ordine rerum; \& rempora Ppportnaitate discadum oft; hęc autem.fcie- nominant, non hane, quam interpretamur modeftian: quod in verbo modus incft; fed illa eft $s \dot{b}^{\prime} \tau \mathfrak{\xi}$ दia in qua intellig tur ordinis conferuatio. Itaque, vt eandem nos modeftiam ap pelfemus, fie definitur à Stoicis, ve modeftia fit fcientia carum. rerum, quę agentur aut dicentur, loca fuo collocandarums itaque videtur eadem vis ordinis, \& collocationis fore,nam \& ordinem fic definjunt,com pofitionem rerum aptis, \& accommodatis locis: 10 cum autem actionis, opportunitatem temporis'tffe dicunt; tempus auté áctio-: nis opportunum, Grxcè \&ưrsigía Latind appellatur occafio; ficfit, vt modeftia hac, quam interpretamurita yt dixi, fcientia fie opportunitatis idoneoram ad agendum têporum; fed poteft effe eadem prudentię definitio, de qua principio diximus : hocautem: loco de moderatione, \& temperantia, \& alijs fimilibus virtutibus quęrimus; itaque, quat erantprudentix propria, fuoloco ditta sút: quę autem harum virtutum, de quibus jamy dudum loguimur, qua pertinent ad verecun diam, \& ad eorumappróbationem, quibufcíviuimus, nunc dicenda funt.

Taliseft igitur ordoactionum adhibendus, vt, quemadmodum in oratione conftan ti, fic in vita omnia fünt aptar\&e inter fe cont3 uenientia; turpe eft enimbalidequevitiofum in re feucra conuivio dignam, aut delicatum: aliquem inferre fermonem. Bene Pericles? cùm haberet collegam in pratura Sophoclè, poëtam, hique de communi officio conuenif $\psi$ fent, \& cafu formofus puer pręteriret, dixifu, fetque Sopheches; O puerum pulchrums $\mathrm{Pe}_{-}$ riclel
ricle! ( At enimpratorem, Sophoclev decet, non folùm manus, fed etiam oculos abftinén teis habere.) Atque hocidem Sophocles,fi in: athletarum approbatione dixiffet, juxta reprehenfione carniffet. Tanta vis eft \& loci, \& temporis: vt, fi quis, cùm caufam fit aCturus,in itinere, aut in ambulatione fecum ipfe, me litetur, aut fi quid aliud attentius cogitet, nion reprehendatur: at, hocidem fi in conuiuio faciat, inhumanus videatur infcitia tem $\rightarrow$, poris. Sed ea, qua multumab humanitate difcrepant, $v t$, fi quis in foto cantet aut fi qua eft alia magna peruerfitas, facile apparent, nec magnopere admonitionem, \& pręcepta defiderant : quę autem paruavidentur effe delicta, neque a multis intelligi poflunt, $a b$ his eft diligentius declinandum; vt in fidibus,aut in tibijs. quamuis paullum diferes pent, tamen id à fciente animaduerti folet: fic videndum eft in vita, ne fortè quid difcrepet; vel multoetiam magis, quo major, \& inchior actionum, quism foricfumi coricentus eft. Itaque,vt in fidibus muficorum aures,vel minima fentione:fic nos, fiacres, ae diligentes judices effe volumns, animaduéforefque vítiorum, magna intelligimus fępe exparuis, ex ocalorum obratu, fuperciliorum aut remiffioné saut contractione, ex meftitia, ex hilaritate, ex rifu, ex lacutione, $e x$ contentione vocis, ex fummiffione, ex exter is fimilibus facilè judicabimus, quid aptê eôrum fiat, quid abofficio, naturaque diferepet. Quo in genere non eft in commodum quale quodyue eorum fit, ex alijs judieare $\div \mathrm{vt}^{2}$, $\mathrm{fi}^{2}$ quid dedeceat in alijs, vitensus, \& ipfi;' fit enimnefcio quo mode, ve magis in alijs cernamus, quam in nobifmet ipfis, figure de2

## LfBERT.

 linquitur; itaque facillime corriguntur illi in difeendo, quorom vitia imitantur emendandicaufa magiftri. Nec veróo alienumeft, ad eligen da. qux dubitationem afferunt, adhibere đotos homines, vel etiam vfu peritos, \& quid his de vno quoque genere offic j placeat, exquirere; majorenim pars eò ferè deferri folet, quò à natura ipfa deducitur; in quibus viden dum eft, non modo. quid quifque loquatur, fed etiam, quid quifque fentiat, atque etiam, qua de caufa quifque fentiat; ve enimpitaores, \& ij- quifigna fabricant, \&e verò ctiam poëtx fuum quif sac opus à vulgo confiderari vult, ve, fiquid repretien fum fit ¿̀ pluribas, id corrigatur; hique \& fecom, \& cumalijs, quid in co peccatumfit exquirunt: fic aliorum judicio permulta nobis, \& faciêda, \& nonfacienda:\& mutanda \& corrigenda funt. Qux vero more aguntur, 8 inftitutis ciuilibus, de his nihil eft pracipiendum: illa enim ipfa pracepra funt: nee quemquâ hoc erroreduci oporter, vt fi quid Socrates, aut Ariftippus contra morem, confuetudinem que ciuilem fecerint, lo cutine fint, idem fibi arbitrentur licere ; magnis illi, \& diuinis bonis hanclicentiamafiequabantur. Cyoicorum verò ratio tota efteficienda: eft enim inimica verecundia, fine qua nihil reaum effe poreft, nihil boneftom. Eosautem, quorum vita perfpecta in rebus honeftis, atque magnis eft, de republica fentienteis, ac bene meritos, aut merentes, aliquo honore, aut imperio affettos, obfermare, \& coleredebemus: tribuere etiam multum feneftuti: cedere ijs,qui magiftratum habebunt: habere deletum ciulis, \& peregrini: in ip fo quoque peregrino, priuatimne, an publicèvenerit: adfummam (neagam defingulis) communcm totius generis hominum conciliationcm, \&t confociationem colere, tueri, feruare debemus.

Iam deartificiis, \& quaflibus qui liberates habend; qui fordidifint, hax fere accepimus. primùm improbantur ij quaxtus, qui in odia hominum incurrunt, vt peritorum. \& feneratorum; illiberales autem, \& fordidi quęfus mercenariorum omnium, quorum, operę, non quorum artes emuntur; eft enim illis ipfa merces auctoramentum feruitutis. Sordidietiam Futandi, qui mercantur àmercatoribus quoditatim vendant, nihil enim proficiunt, nifiadmodum mentiantur. Nec veró quidquam eft turpius vanitate: opificefque omnes in fordida arte verfantur; necve * rò quidquam in genuam poteft habere officina; ninimeque artes probandx, qua minifirę funt voluptatum, cetarij, lanij, coqui, fartores, pifcatores, vt ait Terentius; adde his, li placet, vaguentarios, faltatores, totumque Iudum talarium, quibus autem artibus, aut prudentiamajorineft, aut non mediocris vtilitas quaritur, vt medicina, vt architectura, vt dottrina rerum honeftarum; $h x$ funt ijs, quorum ordini conueniunt, honefte. Mercatura autem, fi renuis eft, ford:da puranda eft: fín magna, \& copiofa, multa vndique apportans, multifque fine vanitate. impertiens, non eft admodum vituperanda: atque etiam, fifatiata quęflu, vel contenta potius, yt fepe ex alto in portum, ex ipfo: portu fe in agros, poffeffionefque contuleritst videtur jure optimo poffe laudari. Omnium autem rerum, exquibus aliquid exquiritur, pihit eft agricultura melius, nil vberius, nit
đufcius snil libero homine dignius; de qua quoniam in Catone Majore fatis multa diximus, illincaffumes, qux ad hunclocurn pertinebunt.

Sed ab ijs partibus, qux funt honeftat is quemadmodurm officia ducerentur, fatis $8 x-$ pofitum videtur. Eorum autem ip forum,que honefta funt, poteft incidere fape contentio * comparatio, de duohus honeftis vtrum honeftius: qui locus a Panatio eft pratermiffas; nam cùm omnis honeftas manet a partibus quatuor, quarum vna fit cognitionis, altera communitatis, tertia magnanimi$t$ tatis, quarta moderationis: $h x$ in deligen do officio fępe inter fe comparentur necefle eft; Placet igitur, aptiora efle naturzea officias quaç ex communitate $q u a ̀ m ~ e a, ~ q u x ~ e x ~ c o g n i-~-~$ tione ducantur: idque hoc argumento confirmari poteff, quòd, $G$ contigerit ea vita fapienti, ve in omniam rerum affluentibus copijs, quamuis ea, qux cognitione digna funt, fummo otio fecum ipfe confideret, \& contempletur; tamen, fif folitudo tanta fit, vt hom nem videre nonpoffit, excedat d vita Príncepfque omnium virtutum eft illa fapientia, quàm oopláy Graci vocant: prudentiam enim, quam Gręci ppóryory dicunt, alimn quandam intelligimus, qux eft rerum expetendarum, fugien darumque feientia;illa autem fapienti ${ }^{2}$, quam principem dixi, rerā eft divinarum, atque humanarum fcientia: in qua continetur deorum, \& hominum com'. munitas \& \& focietas inter ipfos; ea fi maxi ma eff, vt certè, neceffeeft, quod à communitate ducatur officiums, id effe maximum; etenim cognitio : sontemplatioque nazurz mance

66 De Offificits manca quodammodo, atque ihchouta fit, fi nulla a tio rerum confequatur; ea verò actio in hominup commodistuendis maxime cernitur; pertinet igitur ad focictatem generis humani; ergo haxc cognitione an reponen da eft. Atque id optimus quifquere ipfo oftend $t$, \& judicat; quis eft enim, tam cupidus in perficienda, cognofcendaque rerum natura, $\mathbf{v r}$, fi ei traltanti, contemplantique res cognitione digniffimas, fubito fit allatum periculum, difcrimenquepatrix, eni fubuenires opitularioue poffit, non illa omnia reling quat, atque abjiciat, etiam fí dinumerare fe ftellas, aut metiri mundimagnitudinem pofo fearbitretur? atque hocidem in pareatis, in amici re, aut periculo fecerit. Quibus rebus intelligitur, ftudijs, officijfque fcientis praponenda effc.officia juftitię: qux pertinet ad hominum vtilitatem ; qua nihil ho mini debet effe antiquius. Atqueilli,quorum ftudia, vitaque omnis in rerum cognitione verfata eft,tamen ab augen dis hominum vtilitatibus, \& commodis non recefferunt; nam \& erudierunt multossquo meliores ciues,vtiTiorefque rebus fuis publicis effent : ve The* banum Epaminondam Lyfis Pythagoreus, Syracufum Dionem Platormultiquemultos: nof que ipfi quidquid ad rempublicam attulimus (fi modo aliquid attulimus) à doetoribus, atque do arina inftructiad eam, \& ornazi acceffimus. Neque folum viui, atque prafentes ftudiofos difeendi erudiunt atque docent: fed hoc idem etiam poft nsortem monumentis litterarum affequantur; nee enim locus vilies pratermiffus eft ab ijsi quiad leges, quiad mores, quiad difciplinam reipublicx pertineret, yotium fuum ad noftrum

## LIBTRT.

negotium contulffevideantur. Ita illi ipfi doarina ftudijs, \& fapientix dediti, ad hominum vtilitatem fuam fapient 2 m , prudentiamsintelligétiamque potiffimum conferūt. Ob eamque caufam eloqui copiosè, modó prudenter,meliuseft, quàm yel a cutiffime fine eloquentia cogitare : quòd cogitatio in feipfa vertitur, eloquentia verò complectitur cos, quibufcum communitate junctit furmus. Atque, vt apum examina non fingendorum fauorum caufa congregantur, fed cùm eongregabilia natura fint, fingunt fauos: fic homines, ac multò etiam magis, natura congregati, adhibent agen di, cogitandique folertiam. Itaque, nifi ea virtus, qux conftat ex hominibus tuendis, id eft ex focietate generis humani, attingat rerum cognitionem; foliuaga cognitio, \& jejuna videatur : itemgue magnitudo an imi, remota communizate, conjunction eque humana, feritas fit quadam \&immanitas. Ita fit, vt vincat cognitionis ftadium confociatio hominum, atque communitas. Nec verum eft, quod dicitur à quibufdam ptopter neceffitatem vitz, quod ea qua natura defideraret, confequi fine alijs, atque cfficere non pofiemus, idcirco iftam effe cum hominibus commun itatem, \& focietatem: quòd, fi omnia nobis, qua ad vitum cultumque pertinent, quafi virgula diuina,vt ajunt, fuppeditarentur, tum optimo quifque ingeniornegotijs omnibus omiffis, tocum fe in cognitione. \& fcientia collocaret; non ef ita, nam \& folitudinem fugeret, \& focium ftudij quxreret : tum docere, tum difeere vellet, tum audire, tum dieere. Ergo omne officium quod ad conjunctionem hominums\& ad focietatem tuendam valet, anteponedum
dum eft illiofficio, quod cognitione, \& fciêtia continetur.

Illud forfitan quęrendum fit, num hxe communitas, quar maximè eft apta naturx, fie etiam moderationi, modeftixque femperanteponerida. Non placet, funt enim quadamx partim ita foeda, partim ita flagitiofa, vt ca ne couferuandx quidem patrix caufà fapiens façurus fit. Ea Pofidonius collegit permulta Sed ita tetra quadam, ita obfcona, vedictn onoque videantur turpia. Hac igitarnon: fufcipiet quifquam reipubl caufasnec refpublica quidem pro fefufcipi volet, Sed \& hac commodius feres habei, quèd non poteft accidere tempus, vt interfit reipublicx quidquamillorum facere fapientem. Qaare hod quidem effectum fit, in officijs diligendis, id: genus officiorum excellere, quod teneatur hominum focietate ; erenim cognitionem ${ }_{2}$ prudentiamque fequitur confiderata aftio; ita fit, vt , agere confideratè, pluris fit, quim cogitare prujenter. Atque hęcquidem lha. ctenus, patefactus eftenim locus ipfes vt non fit difficile in exquirendo officio quod cuique fit prxponen dum, videre. In ipfaautem communitate funt gradus officiorumiex quibus, quid cuique prafter, intelligi poffit : vt prima dijs immortalibus; fecunda patrix;tertia parentibus, deinceps gradatim reliqua reliquis debeantur. Quibus ex rebos breuiter difputatis intelligi poteft, non folùm id homines folere dubitare honeftumne an turpe fit: fed etiam, duobus propofiris honeftis, vtrum honeftius. Hic locus a Panatio eft, ve fupra dixi, pratermiflus, fed ad reliqua pergamus.

## M, TVLLII CICERONIS

D E

# OFFICIIS 

AD MARCVM F.

## Liber II.



VEMADMODVM officia ducerenturab honeftate, Marce filis atque ab omini genere virtutis, fatis explicarum arbitror libro fuperiore"Sequitur, vt haceofficiorum genera perfequar, qua pertinent ad vita cultum, \& ad earum rerum, quibus vtütur hominer, facultatem, ad opesiad copias; in quo tum quari dixi, quid vtile, quid inutiIe: tum, exvtilibus quid vrilius,aut quid maxime vitile, de quibus dicereaggrediarsfipanca prius de inffitato, ac de judicio meo dixero. Quamquam enim libri noftri complureis non modo ad legendi, fed etiam ad feribendi ftudium excitauerunt;tamen interdum vereor, nequibufdam bonis viris philofophixnomen fit inaifum : mirenturque in ea tantum me operx, \& temporis ponere, Ego autem, quàm diu refpublica per cos regebatur, quibus fe ipfa commiferat, omneis meas curas, cogitationefque in eam confe. rebam: cùm autem dominatu vnius ominia tenerentur, neque effet vfquant confilio, ant autioris

## de Officiis

anctoritatilocus, focios denique tuendx reipubl. fummos viros amififiems rfec meango. ribus dedidi, quibus effem confectus, nifiijs reftitiffem, nec rurfum indig nis homine doao voluptatibus ; atqüc vtinam' relpublica fteriflet, quo eceperat, flatu, nee in homines non tam commutandarum rerum, quàm cuertendarum cupidos incidrfiet. Primum enim, vt ftante repablicá facerefolebamas, in a gendo plus quàm in fcribendo, operę poneremus: dcinde, ipfis feriptis non ea, qua nunc, fedaftiones noftras mandarèmus,vt fape fecimus. Cùmautem refpublica in qua omnis mea cura, cogitatio, opera poni folebat,nulIs effet ominino; illx fcilicetlitterx conticue runt, ferenfes, \& fenatoria. Nihil autem agere cìmanimus non poffer, in ijs ftudijs ab initio verfatus atatis, exiftimaui honeftiffime moleftias deponi pofle; fime ad philofophiam retulifiem; cui cùm multum ado1efcens, difcendicaufa, temporis tribaiffen, poftea quàm honoribus inferuire coepi, me,que totum reipablisx tradidi, tantum erae philofophixloci, quantum fuperfuerat amicorums \& reipublicxtemporibus, id autenx omne confumebatur in legendo: feribend otium non erat. Maximis igitur in malis hoc tantum bòni affecutividenur, vt ea literis smandaremus, quę nee fatis erant nota noftris \& crant cogwitione digniffima. Quid ef enim per deos, oprabiffias fapientia? quid praftantius? quid hominimelius? quid themine dignius? hane igitur qui expetunt.philofophi nominantur:: nee quidquam aliud eft philofophia, fi interpretari velis. quàm fudium fapientix. Sapientia autem elt vit veteribusphilofophis dofinitume eft, res quibus hax res continentar, feientia, evjus ftudium quivituperat, hand fane intelligo, quidnam fit, quod laudandum puret. Nam fue oblettatio quaritur animi, , requiefque curarum ; qux conferri cum eorum ftudjes poteft, qui femper aliquidaequirünt, quod fpedet, \& valeatad bene, beareque viucndum; fiuc ratio conflantix, virtutifque quxritur, aut hxc ars eft, aut nulla omnino, per quam eas alfequamur, nullam verò dicere maximarum rerum arten' efie, cùm minimară fine artenulla fit hominumeft pacum con * fideratèloquentium, atque in maximis rebus etrantium. Si autem eft aliqua difciplina virtutisgbicagnaretur; almiab hocdifeendi generedifceferis? Sed hixe cùm ad philofor phiameohortamur, aceuratius difputari folent: quod alio quodam libro fecimus; hoc autemintempore tantùm nobis declarandum fuit , cur, orbati reipublicx muneribus; ad hoc nos itudium potiflinum contuliffemas. Occurriturautem nobif; \&\%quidem à doctis, \&eraditis,quarentibus; fatifne conflanter facere videarrar, qui curm percipinihil poffe dicamus,tamen \& a alijs de rebusdifferere foleamus, \& hocipfo tempore pracepta officij perfequamur: Quibus vellem fatis cognita effet noftra fententia; non enim fumus ijz quorum vagetur animus errore, nee habeat vmquant, quid fequatur; qux enime effet ifta mensi vel quę vita potius, non folùm diputandi , fed etiam vimendi ratione fablatal nos antem ve ceteri, quialia certa, alia incerra effediount, fic, ab his diffentienteso alia probabiliaveontri alia innprobabilia effe ditimus. Quid eft ergen squadme impediates contra, improbare $;$ atque affirmandi arrogantiamvitare, fugere temeritatem, quxà fapientia difidet plurimum? Contra autem omnia difputatur à noftris, quòd hoc ipfum probabile elucere non poffet, nifi ex veraque parte caufarum eflet fatta contentio. Sed hre explanata funt in Academicis noftris fatis, vtarbitror, djligenter. Tibi autem, mi Cicero, quamquam in antiquiffima, nobiliffimaque philofophia, Cratippo auttore, verfaris, ijs fimillimo, qui ifta pręclara pepererant : tamen hxc noftra, finitima vefti= ignota cfie nolui. Sed jam ad inftituta pere gamus.

Quinque igitur rationibus propofitis officij perfequendi,quarum dux ad decus,honeftatemque pertinent: dux ad commoda vitx, copias, opes, facultates: quinta ad eligendi judicium, fi quando ea, qua dixi, pugnare inter fe viderentur : honeftat is pars perfecia eff, quam quidem tibi cupio eflenotiffimam. Hoc autem, dequo nuncagimus, id ipfum eft, quod vtile appellatur; in quo verbo lapfa confuetudo deflexit de via, fenfimque eo deducta eft, vt ab honeftovtile fecerneret, \& conftitueret honeftum aliquod, quod vtile non offet; \&-vtile, quod non hopeftum; qua nulla pernicies major hominum vitæ potuit afferri. Summa quidem auctoritate philofophi feuerè fane, atque honefte hactria genera, confufa cognitione, diftinguunt; quidquid enim juftum fit, id vtile etiam effe cenfent: itepque, quod honeftu, idem effe juftum; exquo efficitur, ©t, quidquid honeftumfit, idem fit vtile.' Quod qui parumprof ficiunt, hi fape verfutes homi-
nes, \& callidos admirantes, eorum malitiam fapientiam judicant, quorum ertor eripiendus eft: omnifque opinio ad eam fpem traducenda, vt honeftis confilijs, juftifque factis, non fraude, \& malitia, fe intelligant ea queq velint confequi foffe.

Qux ergo ad vitam hominum tuendampertinent, partim funt inanima, vt aurum, argentum, vtes,qua gignunturèterra, ve alia ejufdem generis: partim animalia, qua habet fuos impetus, \& rerum appetitus; corum au*em alia ration is expertia font, alia ratione trentia. Expertestation is funt equi, boues, reliqux pecudes, apes quarum opere efficitur aliquid ad hominum vfum,atquevitam. Ratione sutem vtentiom duo genera pon untur: vnum deorum, alterum hominum. Deos placatos pietas efficiet, \& fanctitas; proxime au$t \mathrm{~cm}$, \& fecundum deos, homines hominibus maximè vtiles effe poffunt Earumqueitem rerum, qua noceant, \& obfint, eadem diuifio eft: fed quia deos nocerenon putant, his exceptis, homines hominibus plurimum obeffe, vel prodeffe aıbitrantur; ea enimipfa, qua inanima diximus, pleraque funt homi. num effecta operis, quxnechaberemus, nifi manus \& ars pracefffiet:nec his fine hominti adminiftratione vteremur; neque énim valetudinis curatio,neque nauigatiovíneque agricultura,neque frugum, fruetuumque reliquar rumperceptio, \& conferuatio, fineopera hominum, vllaeffe potviffet. Iam vero a \& carum rerum, quibus abundaremus, exportatio, \& earum, quibus egeremus, inuectio certe nulla effet, $n$ ifi his muneribus homines fungerentur Eademque ratione, nec lapides ì terra exciderenturadvfum noftrumnceef.
farij,nec ferrum, aurû $x s, a r g e n t u ̉ ~ e f f o d e r c t u r ~: ~$ penitus abditum, fine hominum labores \& manu. Tettaverò, quibus, \& frigorum vis pelleretur, \& calorum moleftize fedarentury vodeaut initio generi humano daripotuif. fent. aut foftea fubuenire, fiant vi sempe ftatis, aut terra motu, 2 ut vetuftate cecidiffent, nifi communis vita ab hominibus harü Perum auxilia petero didiciffet? Adde ductus aquarum, deriuationes fluminum, agrorum irvigationes, moles oppofitas fluctibus, portus manu factos: qua non fine hominum operahabere poffemus. Exquibus omnibus, multifque alijs perf picuum eft, qui fructuss quęque vtilitates ex rebusijs,quę funt inanimas percipiantur, eas nos nullo modos fipe hominum manu, atque opera capere potuiffe. Qui denique ox beftijs fructas, aut que com moditas, nifi homines adjuuarent, percipi poffet?nam \& qui principes inueniendi fuerune, quem ex quaque belua vfum habere poffemus, homines certè fuerunt: neo hoc tempore fine hominum opera aut pafcereea, aut domare, aut tueri, auttempeftiuos fructus ex his capere poffemus: ab eifdemque \&e esb qux nocent, interficiuntur, \& que vfui poffant effe, capiuntur. Quid enumerem artium multitudinem, finequibus vita omnino nulla effe potuiffet? quis enim agris fubueniret? que effet obleqgatio valentinm? qui vious aut cultus, nifi tam multer nobis artes miniftrarent? quibus rebus exculta hominumvita tantum diftat: ì vietu, \& culsu beftiarum. Vrbes verò finchominum catu non patuiffent, necedificari, nec frequentari : ex quo leges, morefque conftituti, tum juris xqua deferiptio, certaque viuendi difciplinas per
quas bene, beateque viuitur; quas reds \& man fuetudo animbrum confecuta, \&o verceundif eft, effecturique elt , vt effer vita munitior, atque vt dando. \&e accipiendo permusandifque faculeatibusy \& commod is, nulla re egeremus. Longiopes hoc loco fumusx quàm neceflec eft. ©uis elt enini, cui non perfpicus fintillet qua pluribus verbis à Panętio cör memorâtur, neminem neque ducem in bello. nec principem magnas res; \& falotares, fine hominumi thudis gerere potuiffe ? Commemorāturab es Themiffocles, Perictes, Cyrus, Agefilaus) Alexin der: quos negacene adjumentis hominiom tantas res efficere potuife; vtitur in re non dubiateftibus non neceffarijs. Atque vtmagnas vtilitates adipifcimur con fpiratione hominumiatque confenfor, fic nulfatam deteftabilis peftiseft, quen non homíniab howine nafcatur Eft Dieçarchi tiber de interitu Lominum, Peripateticimagni \& copiofis qui colleats ceteris caufis eluuionis, peffilentix', vaftitatis, befuaruint etiam repentina multitedinis,quaromimperu docee quedatn hominum genera effe confumpta: deinde comparat, quanto plures Feleti fint hontines hominumimpetu, id eft bellisiaut feditionibus, quàm ornnireliqua calamitare. Cüligitur hic focus nifill hobeat dubitation is, quin tomincs plurimsum hominibus \&eprofint \& obfint; proprium hoe ftatuo effe virtutis, contcifiare fibianimos quę in rebtus inanimis, queqque in vffo, \& traCtatione beluarum fiuncviliterad hominum vitam, artibus ea tribuuntur aperofis, Hominomautem fudia, ad amplificationem no: Atrarum rerufth prompra, acparara, virbrum
$=$ praftan
pręfantium fapientia. \& virtutéexcitan tur: Etenim virtus forè omnis in tribus rebusver titar; quarum vna eft in perfpiciendo, quid in quaque re verum, fincerumque fit, quid confentan eum caique, quid confequens, ex quo queque gignantur, qua eujufque rei fit caufa: alterum, cohibere motus animi tuebatos, quos Gręci wá $\theta \boldsymbol{\eta}$ nominant : appetitiones, quas illiogfuds, obedienteis efficere rationi: tertium, ijs,quibufcum congreg amur vtimoderatè, \& fcienter- quorum itudijs ca, que natura defiderat, expleta, cumnlataque habeamus; per cos denique, fi quid importeturnabis incommodi, propulfemos, vlcifcamurque eos qui nocere nobis conati funt, tantaque poena afficiamus, quantam zquitas, humanitafque patitur. Quibus autem rationibus hanc facultatem affequi poffimus, v.t hominum fudia complettamur eaque ten eamus dicemus: neque ita malto poft, fed pauca ante dicenda fant. Magnam vim effe in for tuna in vtramque partem, vel ad fecuntas res, vel aduerfas, quis ignorat' nam \& cumm profpero flatu ejus vtimur, ad optatos exitus provehimur: \& cùn reflauit.affligimur. Hac igitur ipfa fortuna cateros cafus rariores haber, primeim ab inanimis procellas, tempeltates, naufragia, ruina; incendia: deinde à beftijsiQus, morfus impetus; hxe igitur,ve dixi rariora: Atverò interitus exercituum, vt proxime trium, fxpe multorum; clades imperatorum, vt nuper fummi, ac fingularis viri; inuidix praterea multitudinis, atque ob eas benemeritorum (xpe cinium expulfiones, calamitates, fugx, rurfufque fecüdx res, honores, imperia, victorie, quamquam
fortu'ta funt tamen fine forminum operibus, \& ftud je neutram in partem effici poffunt. Hocigitur cognico, diecndum eft, quonam modohominem fludia ad veilitates noftras allicere, atque excitare poffimus, qua filongior fucrit oratio, cum magnitudine vtilitatis comparettir: ita fortaffe etiam breuior videbitur.

Quxcumqueigitur homines hominitribuunt, ad eumaugendam, atque boneftandú; ait bencuolentię gratia faciunt, cumaliqua decaufa quempiam diligunt: aut honoris, fi cojus virtutem fu'piciunt, \& fiquem dignum fortuna. quam ampliffima patant : aut cui fidemiliabent, \&bene rebus fois confulere arbitrantur: aut cujus opes metuant; aut con tra, à quibus al iquid expectant, vt eúreges, popularesve homines largitiones aliquas proponun't a at poftremó, pretio, aut mercede ducuntur ; que fordidiffima quidem eft ratio, \& inquinatiffima, \& ijs, quiea tenêtur, \& illis qui ad eam confugere conantur:ma1è enim fe res habet, cùm, quod virtute effici debet, id rentatur pecunia. Sed quoniam nonnumquam fubêdium hoc neceflarinm eft; quemadmodün fit vtendum eo; dicemus, fi prios ijs de rebus, qua virtuti propriores funt, dixerimus. Atque etiam fubjiciunt fe homines imperio alterius, \& poteftati pluribus de caufis; ducuntur enim aut bencuoJentia, aut beneficiorum magnitudine, aut dignitatis prẹtantia aut fpe, fibi id vtile futurum, ant meto, nevi parere cogantur, aut fpelargitionis, promiffionifque capti, aut poft remo, vt fape in noftra republica videmus; mercede conducti. R erum autem omniuth, nec aptius eft quidquam ad opes tuen. Diij
das preclare Ennips: [Quem methunt, oderunc;夂quem quif ${ }^{\text {gue odit, perifíe expezit, )Multorú }}$ ancem odijs mullas opes pofiénbfiftere, fianrea faitignoram, nuper eft cognitum 3 nec verò hujus tyranai folum, quem armis oppreffa perculit ciuitas, interitus declarat, guantum odium hominum valeat ad peftems fedreliquorum fimiles exitus tyrannorum; quorum haud ferc̀ quifquain interitum fimilem effugir; malus enim cuftos diuturnitatis metus : contraque benemolentia fidelis oft, vel ad perpetuitatem. Sed ijsp qui vioppreff fos amperio ce ërcent, fit fané adhibenda fxnitia vt heris in famulos, if aliter teneri non poffunt; qui vero in libera ciritate ita fe inftruunt, vt metuantur; his nihil poteft efie dementius. Quaraut enim demerfo fint teges alicujus opibus, quamuis kremefacta Iibertas; emergunttamen hacaliquando,auc judicijs tacitis, aut occultis de honore fufEragiis;acriores autem morfus funt intermiffalibertatis, quàm retentz. Quod igitur latiflimè patet, neque a dincolumitatem for Jùm, fedetiam ad opes, \& potentiam valet plurimum, idamplectamur, vt metus abfit, caritas retin eatur; ita facillimè,quę volumus \& priluacis in rebus, \& in republica confequemise. Etenim, qui fernetyi volent, à quibus metuenter, eofdem met oant ip fincceffo eft; quid enira cenfemus, fuperiorem illum Dionyfium quo eruciatu time ris angifolitđ̄, nui culeros mesuens tonforios, candente earbone 681 adurebar capillum? quid Alexandruma Pierxum, quo-ammo visilfe arbitramuz? quivivt fcriptumlegimus cùm vxorê Theben admodum diligeret, tamen ad eam

## Liber H .

exepulis in cabicalum veniens, barbarum, \& eunr quidem,vt feriptum eft, compun $t u$ um notis Treiicits, diftriato gladio jubebat anteire; pramittebatque de flipatoribus fuis, qui perferatarentur arculas muliebreis, \& ne quod in veftimentis occultaretur telum, exquirerent. O miferum, qui $千$ ideliorem \& barbarum, \& ftigmatiam putaret, quàm cójugem ! Nec cum fefellit opinio; ab ea eft enim ipfe propter pellicatus fufpicionem interfectas. Necveró vlla vis impetii tanta eft quę premente metu, poffit effe diuturna;teftis eft Phalaris, cajus eft prater cateros nobilitata crudelitas; qui non ex infidiis interiit, vt is, quem modo dixi. Alexander;non à paucis,vt hic nofter;fed in quem vniuerfa Agrigentinorum multitudo impetum fecit. Quid ? Macedones nonne Demetrium reliquerunt, vniuerfique $\mathrm{S}_{\mathrm{e}}$ ad P yrrhum contulerunt ? quid Lacedamonios injuftè imperanteis? nonne repentè omnes ferè focij deferuerunt, fpectatorefque fe otiofos pratbuerunt LeaCtrick calamitatis? Externs fibehtius in tali resquàm domeftica recordor; verumtamen quam diu imperium populi Ro mani ben eficijs tenebatur non injurijs,bella aut pro focijs, aut de imperio gerebantur, exituserant bellorum, aut mites-ant néceffarij; regam populorum, mationum portus erar, \& refugium fenatus; noftriautem magiftratus, imperatorefque, ex wna hac re misximamlaudem capere ftudebant, fi prouinteiasiff focios zquitate, \& fide defendiffent; itaque illud patrocinium orbis terra verids qu:m imperium poterat nominari. Senfim hanc confuetudinem \& difciplinam jam anitea mianebamus: poft verò Syllx viatoriam

[^0]penitus amifimus; defitum eft enim vidari quidguam in focios iniquum, cùm extitiflet etiam in ciueis tanta cıudelitas. Ergo in ibso fecuta eft honeftam casfam non honefta viEtoria; eft enim aufus dicere, hafta pofita, cumbona in foro venderet, \& bonorum virurum, \& locupletum, \& certè ciuium, prodam fuam fe vendere. Secutus eft, qoi in caufa impia, vigoria etiam faedrore non Solùn fingulorum ciuium bona publicaret, fed vniuerfas quoque prouincias, regionefque vno calamitatis jure comprehenderet. Itaque, vexatis, \&e perditis exteris nationibus ad exemplum amiff imperij portari in triumpho Ma(filiamvidimus, \& ex ea yrbe triumphari, fine qua nunquam noftrimperatores ex tranfalpin is bellis triompharunt; multa commemorarem nefaria in focios, fi hoe vno fol quidquam vidiffet indignius. Iure igitur plectimur, nifi enim multorum inspunita feelera tuliffemus, numquam ad vnum tanta perueniflet licencia : à quo quidem rei familiarisad paucos:cupiditarum ad muleos improbos venit hareditas. Nec verò vmquam bellorum ciuilium femen, scaufa deeriti dum homines perditi hallam illam cruentam, \& meminerint, Sperabunt, quam $P$. Sylla cùm vibrafiet, diđatore propinquo fuo idem fexto, \& tricefimo anno poft à fceleratiorehafta non receffit; alserautem, qui in illa diAlaturaferiba fuerst, in hac fuit quasGorvrbanus. Ex quodebet intelligi, talibus pramiis propofitis, aumquam defutura bella cituilia. Itaque parietes vtbis modo ftant, \& manent, jque ipfi jam extrema fcefera metuentes : rem vero poblicam penitus amifinus. Atque in has clades incidimus (re-

## Liferfit.

deundum eft enimad propofitum) dum metuixquàm cari effe, \& diligi, maluimus, Qua fi populo Romano injuftè imperantiaccidere potuerunt $;$ quid debent putare finguli? Quod cumi perfpicuum fit, beneuolentix vim effermagnam,metus imbecillam: fequitur ve difieramus, quibus rebus poffimus facillimè eam, ұuani volumus a dipiffiscum howorè, \&l fide caritatem. fed ea non fariter om nes egemus; nam ad cujufquevitam inftituendamaccommodanduns eh, a multifne opus fitu an fatis fit à paucis diligi, Certumigitur hocfit, id guod \& primum, \& maxime neceflarium, familiaritates babere fidas amantium nos a micorum, \& noftra mirantium; hacenim eft vna res prorfus, vt non differat multum inter fummos, \& mediocreis viros: eaque vtrifque propemodum comparanda: honore, \& gloria, \& beneuolentiacivium fortaffe non ęque omnes egent: fed tamen, fi cui hace fuppetunt, adjuuant aliquanzum, tum ad cętera, tum adamicitias comparandas. Sed de amicitia alio libro diçum eft, qui inferibitur Lalius, Nunc dicamus de gloria: quāquam ea quoq; de re duo sút noftri Iibri; fedattingamus, quandoquidé ea in rebus majoribus adminiftrádi adjuuatplurimú.

Summ i igitur, \& perfe日a gloria conftat extribus his: fi diligit multitudo : fi fidem habet: fi cum admiratione quadam honore nosdignos putat Hacautem, fo eft fimplieiter, breniterque dicendum, quibus rebus pariuntur à fingulis,eifdem ferè a multitudiDe, fod eft alius quoque quidam aditus ad multitudinem, ve in vniuerforum animos tsmquam influere poffimus


82 DEOFEICIIS
beneaotentia prace pravideamus: qux quidem beneficij scapitur maximè; ferondo au--1 tem foco beneice voluntate benieuolenti2 mouctur, etiam fi res fortè non fuppetit. Vehensenter zutemamor multivedinis comsmouetus,ipf3 famai\& opinione liberalitatis, beneficentiz, juftitix, fidei, omniumque eará virtutua, que pertinent ad mapfuetudineme morum, ac facilitatem Eten im illud ipfum, quòd honeftumis de coramque diximus : quia pir fe nobis placet, animofque omnium ha*: tara , \& Ppecie fua commouet, maximéque quali perlucet ex ijs, quas commemorani, virtotibus : ideirco illos, in quibus eas virvistes effe remiqr, à natara ipfa diligere cogimur. Atque he quidem caufa funt diligendi gravi fime : poffancenim pręterea nonnallz effeteniores.

Fides sutem ve habeatur, deabas rèbus efficipoteft: fi exiftimabimur adepti cohjunAtam cum jufitia prudentiam ; nam \& ijs fi-doth habemas, quos plus intelligere: quam nes, arbitramuriquofque \& futura prof picere credimus, \& cum res agatur, in diferimenque ventam fit, expedite rem, \& confiliom ex tempore capere poffe: hanc enim othnes exiftimant vtilem, veramque pradentiam. Taftis aztem, \& fidis hominibus, id eft bonis, ita fides habetur, ve nulla fit in his fraudis, injurieque fufpicio, itaque his falasem noftram, his fortanas, his liberos reGtiffimè committiarbitramur. Harum i gitu* duarum ad fidém facien dam iaftitia plar pollet: quippe cùm ea tine pradentia fatis habeat auậoritatis, prudentia fine juftitia :nihil valeat ad faciendam fidem. ©0 enims gruis verfukion \& callidior eft, boc inuifior,

## Liverif.

\& fufpectior detracta opinione probitatis. Quamobrem intelligentię juftitia conjuntta quantum volet, habebit ad faciendam fidem virium; juftitia fine prudentia multum poterit: fine juftitia nihit valebit prudentis. Sed ne quis fic admiratus, cur, cum inter omnes philofophos conftet, à mequeipfo fępe difputatum fit, qui vnam haberet, omneis habere virtutes,nunc ita fejungam,quafi poffit quifquam, qui non idem prudens fit, juftus effe : alia eft illa, cùm veritas ipfa Iimater in difputatione. fubtilitas : alia, cùm ad opinionem communem omnis accommodatur oratio. Quamobrem, vt vulgus, ita nos hoc loco loquimur,ve alios ferteis,alios bonos viros, alios prudenteis dicamus. Popularibus enım verbis eft agendum, \& vfit3tis, cùn loquamur de opinione epopulari : idque eodem modo fecit Panxtius. Sed ad propofitum reuertamur,

Erat igitur ex tribus, qux. ad gloriam pertiment, hoc tertium, vt cumadmiratione hominum honoresab his digni judicaremur. Admirantar igitur communiter illiquidem omnia»quę magna,$\&$ pręter opinionem fuä animaduerterunt : feparatim autem in fingulis, fi perfpiciunt, nec opinata guxdam bonat itaque cos viros fufpiciuat, maximifque efferumt laudibus, in quibus exiftimant fe excellenteis quafdam, \& fingulares virtutes perfpicere: defpiciunt autem cos, \& contem nunt, in quibus nihil virtatis, nihil animi, thihit neruorotn putant. Non enim omnes eos contemntint, de quibusmale exiftimant; mam ques improbos, maledicos, fraudulensos putant, \& ad faciendaminjuriam inftruCtoss eos haud coatepnonst quidepp, fed de
ijs mile ex ft mant enamobrem, vt an tè dixi, contemnunturij,qui n cibi, necalteri profunt, ve dicitar; in quibus mallus labor, nulla induftrie, nulla cura eft : admiratione quadam veróafficiuntur ij. quianteire cxteros virtute putantur \&s cum omni carere dedecore, tum verò ijs vitijs, quibusalij non facile poffiant obliftere; nam voluptates, blandiffime dominx, fape myjores parteis an imi $\frac{1}{2}$ virtute detorgoent: \& dolorumicam 2.).matentor faces, pilater modum plerique exteffentur ; vita, mors, diuitix, paupertas omneis homines vehementiffime permouẽt; que qui in vtramque parten excelfo animo, mugnogte defpiciunt comque aliqua his am pla, \& bronefta res objectacft, totos ad fe connertit, \& rapit: tum quis non admiretur fplendorem, pulchritudinemque virtutis? ergo \& hacanimi perfpicientia admirabili tatem magnam facit: \& maximè juftitia, ek qua vna virtute viriboni appellantur, mirifica quadam rer multitudini videtur, nee injuria Nemoenim juftus efle poteft, qui mortem, qquidolorem,qui exiliumiquiegeftarem timet, aut quil ea, qua his funt contratia aquitatianteponit; maximeque admirantur cum, qui pecunia non mouetur: quadin qua viro perfectum fit, hunc dignom fpecatu arbitrantur. Itaqueilla tria, que propofita funtadgloriam, omnia juftitia conficit: \& beneuolentiam, quod prodeffe vult plurimis: \& ob eandem caufam fidem, \& admiration yem, quod eas resfpernit, \& negligit, ad quas plerique inflammati auditate rapiunrur. Acmea quidem fententia, omnis rafio, $\&$ inftitutio vitę adjumenta hominum defiderat $;$ in primifque vt habeas, quibul-

## LSBER II.

cum po历fis familiareis conferre fermone: quod eft difficile, nifi fpeciem pra te boni viriferas. Ergo eciam fol turio homini,atq e in agrovitamagent, opinio juftitix, eceffaria eft: coquectiam magis, quod fi erm non habebant, injultihabebuntur; \& nullis pręe Gdi, fept; multis afficientur iojurijs. Atqus his etiam, quivendunt, emunt, conducunt, Jocant, contrahen difquenegotijs implicantur, juftitiaadrem gerendamneceflaria eft; cujustanta vis eft, ve nec illiquidem, qui maleficio, \& fcelere pafcuntar, poffiat fiae vlla particula juftitia viuere Namqui eorum cuipiam, qui vnàlatrocinancur, furatur aliquid, aut clam eripit, is fibine in latrocinioquidem relinquirlocum. Illeautem. qui archipirata dicitur, nifi xquabiliter pradamdifpertiat, aut occidetur à focijs, aut relinquetur ginetiamleges la:ronum effe, dicuntur a quibus pareant, quas obferuent. Itaque propter-xquabilem prędx part tionem. \& Bargulus; Illyricas latro, de quo eft apud Theopompum. magnas opes habuit:\& multo majores Viriatus Eufitanus: cui quidem etiam exercitusnoftri, imperatorefque cefferant: quem C. Lalius, is, quifapiens vfurpatur, prator fregit, \& comminuit, ferocitatemque ejus ita repreffit, vt facile bellum reliquis traderet. Cū igitur tanta vis juItitia fit,vt ea etiam latronum opes firmet, 3tque augeat; quantamejus vim inter leges, \& judicia.\& inftituta reipublica fore putamus? Mihi quidem non apud Medos folam, ve ait Herodotus, fed apud etiam, majores noftros fruendx juftitix caufa videntur olim bene morati reges conffituti. Nam cỳn pręmerctur inops multitudo ab ijs, qui
trajores opes habebant, ad vnum aliquem confugiebant vitute praftantem: qui cum prohiberet injoria tenuiores, xqu tate conftitaenda fummos cum infimis pari jure retinebat. Eadernque conftituendaram legum fuit caufla, quar regum; jusenim femper quefitam eft xquabile; neque enim aliter effet jus. Id fiab vno juftor \& bono viro confequebantur, eo crant contenti: cumidmhus contingerer, feges funt inuentw, quex cum omnibus femper vna atque eadern voce loquerentur. Ergo hoc quidemperipicaum eft, eos ad imperandem deligi folitos, quarum de juftitia magna effer-opinio multitudinis. Adjuncto vero hoc, vt iidens etiam pradentes haberentur, nihil erat. guod homines hisauttoribus non poffe confequi fe arbitrarentur. Omni igitur ratione colenda, \&\% retinends juftitiaeft, tumipfa propter fefe, (nam aliter juftitia non effet) tam propter amplificationemhonoris, \& gloriz. Sed vt pecanie quarenda non folùb ratio eft, fed etiam collocande, que perpetuos fuimpras fuppeditet, necfoltum neceflarios, fed etiam liberafeis: fiegloria \&s quarenda, \& collocandaratione eft. Quamquam precclarè So二 crates hanc viam ad gloriam proximam. \& quafi compendiariam dicebat efic, fi quis id ageret, vt, qualis haberivellet, talis effet. Quód fi qui fimulationer \& in sni oftentatione, filtonon modo fermone, fodetiarn valtu ftabilem fe gloriam confequi poffe rentar, vehementer errant; vera gloria iadices agirs atque etiam propagatur: fifa omnia celeriter, tamquam foofenli decidunt, nec fimala* sum poreft quidquam effe diturarnum Tefte fint permalti in viramque partems fed bren Tiberius enim Gracehus, P. Gilias, $\begin{aligned} \text { á diu lath- }\end{aligned}$ dabitur.dümemoris rerúR ornanarâ manebit: at ejus filii n c vini probabantur à bonis, \& mortui nomé obtinêr jure cẹforf́ Qui igitur adipifci verijaftit iç gloriả volet, uftitia fügatur officiis ; ea quxeffent, ditam eft libro fuperiore. Sed, vt facillimè, quales fimus, tales effe videamutg etfi in eo ipfo vis maximaeft, ve fimas ii, qui haberi velimas; tamē gazdampracepta dan da funt: Nam fi quis ab ineunte habet cauflam celebritatis, \& nominis, aut à patre acceptym, quod tibi, mi Cicero, arbitror contigiffe, aut aliquo cafu, atque fortuna: in hanc ocali omtium conjiciuntur,atque in eam, quid agat, quemadmodum vidat, an quiritur: \&, tamquam in clariffima lace verfeturs ita nullums ebfcurum poreft nee distumejus cffe, nee factum. Quorum. autem prina ztas, propter humilitatem, \& obfearitatens, in hominam ignorationem verfatur: hifimilac jouenes efte caperunt, magna fpeqare, \& ad earettis ftudiis debentcontendere: quod eo firmiore animo facient quia non modo non inuidetur illi $x$ tativerim etiam fauetur.

Primaigitur eft adolefcenti commendatio ad gloriam, fiqua ex bellicis rebus comparari poteft: in qua multiapud majores noftros extiterunt; femper enim ferè bella gerebantur. Tuaautem zetas incidit in id bellom, cujas altera pars feeleris nimium habuit, altera felicitatis parum; quotamen in bello, cunte Pompeius alx alteri prafeciffet, magnam laudem, \& à fommo viro, \& ab ezercitu confequabare, equitando, jaculando, omnimilitari labore tolerando, Atque
ea qoidem tua laus pariter cum republicace'cidjt; mihs autem hae oratio fulcerat non de teeft, fed de genere toto, quamobremad ea, quar reftant, pergamus. Vo igitar in reliquis rebus multo majora func opera animi guam corporis: fic eares, quas perfequimur. ingenio, ac ratione, gratiores funt i quìm illę quas viribus. Prima igitur commendatio proficifcitur à modeftia, tum pietate in parenteis, tom in fuos beneuolentia: Facillimè aatem, \& in optimam partem cognofcuntur adolefcentes, qui fe a delaros, \& fapienteis viros, bene confulenteis reipublica, contulerunt: quibufcum fi frequentes funt, opinionem afferunt populeicorum fore fe f1. mileis, quos fibr ipfidelegerunt ad mitandü. P. Rutilijadolefeentiam id opinionem- \&cinnocentix, \& juris feientix R. Mucij commen dauit domus. Nam L. quidem Craffes, cùm efiet admodum adolefeens, non aliunde mutuatus eft, fedfibi ipfepeperit maximamisudem exilla accufatione nobili,\& gloriofa, \&o qualatate qui exercentur, laude affici folent (ive de Demofthene accepimus) ea ęrate L. Craffus-oftendit, id fe in foro optimè, nec pręmeditatum facere, quod etiam tum fotem jat domi cum laude meditariz Sed cum duplex fit-ratio orationis, quarum in altera fit fermo, inaltera contentio : non eff id dubiû, quin contentio orationis plurimum poffic, \& majorem vim habeat ad gloriam: ea eft enim quam eloquentiam dicimiss; fed tamen difficile dittu eft, quantopere conciliet animos hominum comitas, affabilitafque fermonis. Exftant epiftolx, \& Philippiad Alesandram, \& Antipatriad Caffandram. \&An* *igoniad Philippum , trium prudentifimoor
sum (ficenimaccepimus) quibus pręcipiant, vt oration e benigna multitudinis animos ad beneuolentiam alliciant, militefque, blandè appellando, fermone deliniane. Que autem in multitudine cum contentione habetur oratio, ea fępe vninerfam excisat gloriam. Magna eft enim admiratio copiosè, fapienterque dicentis: quem quiaudiunt, intelligere etiam, \& fapere plus quàm cxteros, arbitrantur. Si verò ineft in oratione mixta modeftię grauitas, nil admirabiJius fieri poteft; eoque magis, f eafant in adolefcente. Sed cum fint plura caufarum genera, quar elequentiam defiderant, multique in noftra sepublics a dolefcentes \& apud judices, \& apud fenatam dicendo laudems affecuti fint; maxims admiratio eft in judicijs: quornm ratio duplex eft; namexaccufatione, \&d defenfione conftat: quarum etfi laudabilior eft defenfio, tamen etiamaccufatio probata perfape eft Dixi paullò antè de Craffo:idem fecitadolefeens M. Antonius: etiam P. Sulpitij eloquentiam accufatio illuftrau't, cumfeditiofup, \& inutilem ciuem C. Norbanum in judicium vocauit. Sed hoc quidem non eft fape faciendum,nec vnquam, nifiaut reipublicęzaufa, vt duo Luculli: aut patrocinij, ve nos pro Siculis, pro Sardis contra Albutium fulius Cxfar; in accufando etiam Manlio Aquilio L. Fafij co. gnita induftria ef. Semet igitur, ant non fxpe certè, fin erit, cui facien dum fit ixpius; reipublicętribust fooc moneris * cajus inimicos vicifci f̨pe $^{2}$, non eft reprehendendurm: modus tamen adfit; duri enim hominis, vel potius vix homin is videtur, periculumes. pitis inferremultisjid enim tumpericulofum mitere vt accufator nominetur, quod contingit M. Bruto, fummo generenat o, illias filio, qui juris ciailis in primis peritus fuit. Atque etiam hoe pręceptom officii diligenter tenendum eft, ne querr vaquam innocentem in judicium eapitis arceffas; idenim fine fcelere ficri thullo patto poteft. Nam quid eftam inhumanum; quàm eloquenti2 m , à natura ad falutem hominuns; \& ad con ferastionem datam, ad bonorum peftem. per. niciemque conuertere? Nectamen, vt hoc fugiendum eft, ita habendum eft religioni sontrarium, nocentem aliguando, \& nefarium, impiumque defendere; vult hoc multitudo, patitur confuetudo, fert etiam humanitas ; judicis eft, femper in caufis verum Cequi-patroni ionnumqnam verifimileertiam fi-minus fit verum; defendere: quod feribere, prafertim culm de philofophia feriberem, non auderem, nifidem placeret grauiffimo Stoicorum Panatio. Maximè autem \& gloria paritur, \& gratia defenfionibus: eoque major fiquan do accidit, ve ei fubueniatar, qui potentis alicajos opibus circumueniris vrgeriquevideatur; vt nos \& fxpe alidis, \& adolef eentes contra L. Sglle dominantis opes pro Sext, Rofcio Amerino fecimus: qux, ve feis, errat oratio.

Sed expofitis adolefentium officijs-qute valeant ad gioriamadipifcendam. deinceps de beneficentia; actiberalitate dicendum eft cujus eft ratio duplex. Namsut opera benignè fit indigentibas, aut pecunia; facilior eft hecpoftcrior, locupleti prafertim: fed illa laztior, ae fplendidior, \& viro forti, clazoque dignior; quamquam enim in vtroque ineft ineft gratificandi liberalis voluntas : tamen altera exarea, altera ex virtute depromitor, largitioque, quafit ex re familiari, fontem ipfum benignitatis exhaurit, ita benignitate beaignitas tollitur : qua quò in plureis vfis fis, co minus in multos vei poffis. At, qui opera, id effvirtute, \&c induftria benefici, \& Iiberales erunt, primùm ; quò pluribus profuerint, eò plures ad benignè faciendumadjutores habebunt; deinde, confuetudine beneficentix paratiores erunt, \& tanquam exercitatiores ad bene de multis promerendum, Praclarè in epiftola quadam Alexandrum filiam Philippus accufat, quòd largitione beneuolentiam Macedonum confectetur. [ Qurete (malum) inquir; ratio in iftam fpem induxit, ve eos tibi fideleis putares foresquos pecunia corrupiffet? an tu id agis, ve Macedones non te regem fuam, fed miniftrum, \& prabitorem putent?)Berne miniftrumi\& pras bitorem: quia fordidum regi : melins etiam, quòd largitionem corruptelam efle dixit; fie enim deterior qui accipit, atque adidem fem per expectindom paratior, Hocille filis:fed praceptum putenus omnibus: quamobrem id quidemanon eft dubium, quin ilfa benigni tas, qux conftatex opera, \& induftria, \& ho neftiorfit \& latius pateat, \& poffit prodeffe pluribus. Nonnomquann tamen eft largienduni s nechoc benignitatis genus omnino repudiandum eft: \& fape idoneis hominibus indigentibus de re familiari impertiendum; fed diligenter, stque moderate. Malti enim patrimonia effuderant inconfultellargiendo. Quid autem eft ftultias, quìn, quàd libenter facias, curare, vt id diutius facere non: pofis? Atque etjam fequantur largitiones: cum beneuolentix comparand $x$ caufa,beneficieffe velint, non tanta ftudia aféquuntur corum, quibus dederunt quanta odia eorum, quibuis ademerunt. Quamobrem, nec ita olau denda eft res familiaris, ve eambenignitas aferirenon poffit; necitareferanda ,vt pareat omnibus: modus adhibeatur, ifque refeyaturad facultates. Omnino meminiffe debemus id, quòd ànoftris hominibus fapiffimè vfurpatum jamque in prouerbij confue. tudinem venit, LARGTTIONEM FVNDVM NON HABERE. Etenimquis poteft effiemo dus, cùm \& ijdem, qui confueuerunt, \&illud idemalij defiderent? Omnino duo fant generalargorum: quorum alteri prodigisalteri liberales;prodigis qui epulis, \& vifceratiosibus, \& gladiatorum muneribus, ludorum, venationumque apparatu pecunias profundunt in eas ref, quarum memoriam, aut bre. uem, aur nullam fint relicturi omino: liberales autems qui fuis facultatibus, aut captos à predonibus redimunt ; aut as alienumfufcipiunt amicorum caufa, aut in filiarum col= locatione adjuaant, aut opitulantar, vel in requęrenda, vel augenda; itaque miror,quid in mentem venerit Theophrafto in eo libro, quem de diuitijs fcripfit: in quo multa praiclarè, illudabfurdè. Eft enim raultus in lau, danda magnificeritia, \& apparatione popu_ larium munerum taliumque fumptuum fa_ cultatem, fructum diaitiarum putar. Mih autem ille fructus liberalitatis, cujos exemp I i pauca pofui, multò \& major videtur, \& cera tior. Quanto Ariftotelss granius, \&t verionos reprehendit, quilias effulionespecuniaq
rum non admiremur, quę fiunt ad multitudinem deliniondam. At is.gui ab hoftibus obfidentur, fiemere aqux Sextarium mina cogerentar, hoc primo incredibile nobis videri, omnefque mirari: fed, cùm attenderimus, veniamneceffirati dare: in his immanibus jałuris, in finitifque fumptibus, nihil nos magnopere mirari; cum pralertim neque necedfitati fubueniatur, nec dignitas augeatur. ipfaque illa delenitio multitudinis ad breue tempus, exiguamque duratura fit, eaque áleuiffimo quoque animo : in que tamen ipfo vinà cam fatietate memoria quoque moriatur voluptatis. Bene eriam colligitur, hxc pueris, \& mulierculis, \& feruis, \& feruorum fimillimis liberis effe grata : graui verò homini, \& ea, quę fiuntrjudicio certo ponderandi, probari poffe nullo modo, quamquam intelligo in noftra ciuitate iaueterafie jam à bonis téporibus, yt fplendor $x$ dilitatum, aboptimis viris poituletur ; itaque \& P. Craflus cùm cognomine Diues, tum copijs, funtus eft xdilitio maximè munere ; \& pauló poft L. Craffus cum omnium hominum moderatiffimo Q. Mucio magnificentiflima ędilitate funtas eft : deinde C. Claudius, Ap. filius: multi poft, Luculli, Hortenfius, Silanus; omneis autem P. Lentulus, me confule, viciefuperiores; hunc eft Scaurus imitatus,magnificentiffima verò noftri Pompeij munera fecundo confulatu: in quibus omnibus, quid mihi placeat, vides. Vitanda tamen eft fufpicio auaritix, nam Mamerco, homini ditiffimo, prxtermiffio ędilitatis confulatus repulfamattulit. Quare, \& fi poftulatur à populo, bonis viris finon defiderantibus, attamen approbantibus, faciendum eft, modò
profacultatibus, nos ipfi ve fecimus: \&e fit quando aliquares major,aut veilior populari largitione acquiritur, vt Orefti $n$ uperpran-? dia in fomitis, deoimx nominer magno hono sifueraut, ne M. quidem Seio vicio datum: eft, quòd in caritate annorre'3lle modiom populo dedit magna enim fe, \& inueterata inuidis, necturpijactura, quando erarędilis, nee maxima librauie. Sed honori funimo nuper neftro Milonifuit, quèd gladiatoribus emptis reipubliose caufa, quat falute nofira continebater,omneis P. Clodij.conatus furorefque compreffic. Caafa igitur largition is eft.fiaurnecefle eft, aut vile, in his autem ipfis mediocritatis regula optima eft. L. quidem Philippos, alits, magno vir' ingenic, in primis'que clarus, gloriari folebat, fe fine wllo muncreadeptam effeomnia, qux haberentur amplifima. diecbat idem Cotta Curio; nobis quoque licet in hoe quodam modo gloriari; nam pro amplitudine honorum; quos cun ctis fuffragiis adepti fumus noftro quidem anno, quod contigit eorumnemini, quos modo nominaui, fane exiguus fumtusędilitatis fuit. Atque etiam illę impenfę meliores fune, muri, navaliay portus, aquarum ductus, omniaque qua a al vfum reipublicæ pertinent, quãquam enim, quod prafens tamquam in mana datur ju cundius eft: ramen hax in pofterum gratiora Theatra- porticus; nous templa, verecondius reprehendopropter Pompeium feddoAiffiminon probant,ve \& hicipfe Panatius quem multum in his librisfecutus fum, won interpretatus : \& Phalereus Demetrius, qui Periclem, principem Grecię vituperabat, quòd tantam pecuniam in prectara- illa Prot
pylaz conjecerat. Sed de hoc generototo in jjs shbris, quos de republica feripfi, diligenter eft difputatum, Tota igitur ratio talium largitionum genere vitia la eft, temporibus neceflaria, \& \& tum ipfa, \&adfacultates accommodanda, \& mediocritate moderanda eft.

In illo autem altero genere fargiendi, quod a liberalitate proficifcitur, non vno modo in difparibus caufis affecti effe debemus; al ia caufa eftejus. qui cal amitate premi tur, \& ejus, qui res meliores quarit, nultis fuis robus aduerfis, propenfion benignitas efie debebitin calımitofos: nifif fortè erunt digni calamitate, in ijs samzen,quife adjuuari volent, nonve ne affligantur; fed ve ad altiorem gradum afeendant, reftrieti omnino nuilo mado effe debemus: fed in deligendis idoneis judicium, \&e diligentiam adhibere,

- nam praclare Ennius.


## Benefacta malé locata, malefacta arbitror:

 Riod autem tributum eft bono viro, \& grata. in eo cùm ox ipfo frutus eft, tum etiam ex cxterie, temeritate enim remota , gratiffina efliberalitas: coque eam ftudiofus plorique laudant, quod fummi cựufquebonitascom mune perfugium eft omnium. Danda igitur opera eft, vt hos beneficijs; quam plurimis: afficiamus, quorum liberis, pofterifque proth datur memoria,vt bis ingratisoffenon liceator omneis enim immemorem beneficij oderunt: eamque injuriam in detersenda liberalitate fibi etiam fieri, eumque, qui faciat cómunem: hoftem tenuiorum putant. Atque hao benignitas etiam reipublica vtilis eft. redimi à Seruitute captos, locupletaritemuioresiquodquidem vulgò folitum fieriab ordine noftro, in oratione Crafti feriptum copiosè videmus, Hanc ergo confuetudinem benignitatis largitioni munerum antepono,hace eft grauium hominum, atque ma gnorum, illa quafiaffentatorum populi, multitudin is leuitatem voluptate quafi titillantiom. Conuenit autem tum in dando munificum effe, tum inexigendo non acerbum : in omnique re contrahend 2, vendend $c$, emendo, conducendo, locando, in vicinitatibus, \& confinijs, zquum, \& facilem, multa multis de jure fuo cencedentem: à litibus verò, quantum liceat, \& nefcio an paullò plusetiam quàm liceat,abhorrentem ; eft enim non modò liberale, paullum nonnun quam de fuo jure decedere,fed interdum etiam frutuofum. Habenda autem eft ratio familiâris; quam quidem dilabi finere flagitio fum eft: fed ita, ve illiberalitatis,auaritiaque ab fit fufpicio; poffe enim Iiberalitatevti, non fpoliantem fepatrimonio, nimirum is eft pecunix fructus maximus. Recte etiam à Theophrafto eft laudata hofpiralitas; eft enim, vt mihividerur, valde decorum patère domos hominum illuftrium illuftribus hofpitibus: idque etiam reipublica eft ornamento, homines externos hoc liberalitatis genere in vrbe noftra n on egere;eft etiam vehementer vtile iis, qui honeffè poffe multavolunt, per hofpites apod externos populos valere opibus, \& gratia. Theophraftus quidem feribit, Cimonem Athenis etiam in fuos curiales Laciadas horpitalem fuiffe; isa enim inftituiffe, \& villicis imperaffe vt omnia praberentur quicumque Laciades in villam fuam diuertifiet.

Quxautem opera, n on largitionc, beneficia
nefficia dantor, hac cum in vniverfam rem. publicam, tum in fingulos ciueis conferunrur; nam in jure caucte, confilio junare, atque hoo fcientia gencre prodefie quam plu-. simis, vehementer, 8 ad opes augendas pertinct, \&ead gratiam. Itaque curo multa preclara majorum, tùm quìm optimè conftituti juris ciailis fummo femper in honorefuit cognitiortque interpretatio; quamq qidem ante hanoconfufionem temporum in pofeClionefua principes retinuerant : nunc, vt honores, vt orines dignitatis gradus, fic hujus fcientix fplendor deletus eft, idque cò indignusiquod eo tempore hoc contigit, cùm is efiet, gui omneis fuperiores, guibus honore par effet, fcientia facilè vicifferthec igitar opera, grat2 multis, \&ad beneficiis adftriugedos homines accómodata. Atque huicarti finizima eft dicédi grauior facaltas. \& gratior, \& ornatior;quid enim eloquentia laudabilius. \& praftabilius, vel admiratione audientiG,vel fpe indigentiü,vel eorü,quidefêf sutt gratia. Huic quog; ergo à mujoribus noftris cit in tota dignitate principatus datusi Diferti igitur hominis, \&\& falle laborantiss quedque in patriis eft moribus, multorim cauffas, \& non greuate, \& gratuitò defendentis, beneficia, \& patrocinia latè patenc. Admonebat me res, ve hoc quoque loco intermiffionem eloquentię, ne dicam interitum, deplorarem, nifi vererer, ne de meipfo a) iquid viderer queri; fed tamen videmus quibus exftinctis oratoribusi quim in paucis fpes, quim in paucioribus faculeas, पuàm in multis fit audacia. Cum autem omnes non poffint,ne multiquidem, aut jurisperitieffe. at diferti; licet tamen opera pendefic mul. gentix eft; fif fientes, temeritatis. Vtendum etiam eft excufatione aduerfus eos, quos inuitus offendas, quacumque poffis, quare id, quod feceris, neceffe fuerit, necaliter facere potueris: certifqueoperis, \& officiis erit quod violatum eft compenfandum.

Sed cum in hominibus juuandis aut mores fpectarivaut fortuna foleat; ditu quidem eft procliue, itaque vulgo loquuntur, fefe in beneficiis collocandis mores hominum, non fortunam fequi. Honefta oratio eft: fed quis eft tandem, qui inopis, \& optimi viri cauffé non anteponat in opera dan da gratiam fortunati, \& potentis? à quo enim expeditior, \& celeriorremuneratio fore videtur, in eum fere eft voluntas noftra propenfior. Sedanimaduertendum eft diligentius, qua natura rerum fit; nimirum enim inopsille, fibonus eft vir, etiam fi referre gratiam non poteft, haberc certè poteft;commodè autem quicumque dixit: peconiam qui habeat, non reddidiffe; \& qui reddiferit, non babere: gratiamantem, \&qui retulerir, habeie; \& , qui habeat, retoliffe-At qui fe locuptete's, honorator, \& beatos putant, hi ne obligari quidem beneficio volunt: quin etiam beneficium fedediffe arbitrantur, cum, ipfi quamuis
magnum aliquod acceperint xquè etíam à 99 autpoltulari, aut exfpectari aliquid fufpicantur, patrocinio vero fe vfos, aut clienteis appellari, mortis inftar putant. At verò ille venuis, cum quidquid factum fit, fe fpeCtatum, non fortunan putet, non modè illis qui eft meritus, fed etiam illis, à quibus exfpecta (egetenim multis) gratum fevideri ftudet; neque vero verbis anget fuum munus Ii quo fortè fungitur, fed etiam extenuat, Vi dendumque illud item: quod, fiopulentum, fortunatumque defenderis, in illo vno, aue fortè in liberisejus maneat gratia: fin autem inopem, probum ranen, \& modeftum; omnes non improbihumiles, qua magna in po pulo multitudo eft, prxfidium fibi paratum vident; quamobrem nelius apud bonos, quä apud fortunatos,beneficium collocari puto. Danda omnino opera eft, vt omni generi fátisfacere poffimus; fed fir res in contentioHem veniet, nimirum Themiftocleseft autor adhibendus: qui, cum confuleretur, vtrum bono viropauperi,an minus probato diuiti filiam collocaret; (Ego verò, inquit- malo virum, qui pecunia egeat, quám pecuniam, quav viro) Sed corruptimores, depravatique funt admiratione diaitsarum; quarum màgnitudo quid ad vnumquemquenoftrûm pertinet: Il lam fortafic adjuuat, qui habet: ni id quidem femper fed fac juvare: potentiorfane fit: honeftior veró quo modo?quò difetiambonus erit vir,ne impediant diaitia,quo minus juvetur; modo ne adjuuent; fitque omine judicium, non quàm locuples, fed qualis quifque fit Eyzremum aurem praceptum in beneficii, ope raque danda, eft, ne quid contra wquitatem contendas, ne quid per in-
juriam; fundamentum enim perpetuę commendationis, \& famx eft juftitia, fine qua nihil poteft effe Iqudabile.

Sed quoniam de eo genere beneficiorum diAtum eft,quę ad ingulos fpeetanr; dein ceps deijs, quaid vninerfos, quarque ad rempublicam pertinent, difputandum ek. Eorum autem ipforumpartim ejafmodi funt, vt ad Vniuerfos ciueis pertin eant, partimafingulas veattingant; quę funt etiam gratiora; danda eftopera omnino, fi polfi, vtrifque, nec minus vt etiam fingulis confulatur ; fed ita, ve ea resaut profit, aut certè ne obfit reipublicx. C. Gracchi frumentaria magna largitio fuit; exhauriebat igitur ararium;modica M . Otauij, \& reipublica tolerabilis, \& plebi neceffaria; ergo \& ciuibus, \& reipublice falutaris. In primis autem videndum erit ei, qui rempublicam adminiffrabit, vt fuum quifque teneat, neque de bonis priuatorum publice diminutio fiat ; perniciosè en im Philippus in tribunatu, cam legem Agratiam ferret, quam tamen antiquari facile paffus eft, \& in eo vehementer fe moderatuma prabuit; fed cùm in arendo multa populariter, tumillud male dixit; [non effe in cinitate duo millia hominum, qui rem haberent-] Capitalis omnino oratio, \& ad zquationem bonorum pertinens; quapefte qua poteft effe major? hancenim ob caufam maxime, ve fua tenerentur, refpublicx ciuitatefque conftitutzfunt; nam. etfi duce natura congregabantur homines, tamen, feecuftodiæ rerum fuarum, vrbium prefidia quęrebant. Danda etiam opera efts ne, quod apud majores noftros fxpefiebat, propter xrarij tenuitatem, affiduitatemque bellorum, tributum fitcon.
ferendum; idquen e eueniat, multò ànte erit prouidendum; fin qua neceffitas hujus muneris alicui rejpublicę obuencrit, (malo) enimalteri, quam noftra, ominari, neque taIten denoftra, fed de omni republica difpnto) dandaerit opera; ve omnes intelligants, fi falui effevelint, neceffitati cffe parendum. Atque etiam omnes, qui rempublicam gabernabumt, confalere debebunt, vt carium resum copiafit, qua funt necefíariç; quarum qualis comparatio fieri foleat, \& debeat, non eit neceffe difputare, eft enim in promptu; tantumlocusattingendus fuit,

Caput autem eft in omniprocuratione negotij, \& muneris publici, vt auaritię peliaturetiam minima fufpicio. Vtinam, inquit C. Pontius Samn is, adillatempora fortuna me feruaffer, \& tunc effem natus, quando Romani dona acciperecepiffent; pon effen paffus divtius cos,imperare, Ne illi quidem multa 〔acula exfpectanda fuerunt; ; mollo enim hocmalumin hancrempublieatminusfit; itaque facile patior tunc potius Piohtium fuiffe; fiquidem in ilio tantum \& fuit ro* boris. Noudum centum, \& decem annifunt cùn de pecunijs repetundis à L. Pifonelaca eft lex nulla antea cum fuifict: at verò poftea totleges, \& proximę quæque duriores; tot tei, tot damasi, tantumitalicum bellom , prapterjudiciorum inetum excitatum; tanta, fublatislegibus, \& juditijis sexpilatio, diveptioque fociorum, vt imbecillitate aliorum, nonnolte3 virtute, valeamus. Laudat Africanum Panatiussquod fueritabftinens;quid nilaudetur? fed in itlo alia maiora;laus enim sbeftinentia non haminis eft foluln, fed etiam temporumillorum. Omix Macedonum

## 802

 DEOFFICIISgaza, qu $x$ funt maxima, potitus eft Paullus; zantum in ararium pecnoix inuexit, vt vnius imperatoris prada finem attulerit tributo-- ram; at hicnihil in domum fuam intulit,prater memoriàm dominij fempiternam. Imita--tus patrem Africanus nihilo locupletior Carthagine euerfa. Quid? qui ejus collega in cenfura fuit, L. Mummias numquid copiofior, cum copiofiffrmam vrbem funditus fuftuliffet? Italiam ornare, quàm domum fuam maluit, quamquam, Italia ornata, domus ip fa mihi videtar ornatior. Nullum igitur vitium eft tetrius. (vt eò, vnde egreffa eft, referat feoratio) quàm auaritia, prafertim in principibts, \& rempublicanr gubernanzibus ; habere enim quaftui rempublicam non modo turpe eft, fed fceleratum etiam, \& nefarium. Itaque, qued Apollo Pychius oraculo edidit [Spartam nulla realia,nifi autritia effe perituram] is videttir non foluntit Lacedamonijs, fed \& omnibus opulentis popolis predixiffe, Nulla autem re conciliare facilius beneuolentiam multitudinis poffiunt if, qui reipublicx prafunt,quàm abItinentia, \& continentia. Qui veró effe populares volunt, ob eamque caufam aut agrariam rem tentant, vt poffeffores futis fedibus pellanriur aut pecunias creditas debitoribus condonandas putant, labefactant fun damēta reipublicę: concordiam primùmtollunt, qua effe non poteft, cùm alijs a dimuntur, alijs condonantur pecunix: deinde æquitatem; qua tollitur omin is, fi habere fuum cuique non licet; id enim eft proprium. vt fupra dixi, ciuitatis, atque vrbis, vt fitlibera, \&c non folicita fux rei cujufque cuftodia. Atque in hac pernicie reipublice ne in Hllam quiem
dem eonfequuntur, quam putant, gratiam; nam cai res erepta eft, eft inimicus : cui data eft,etiam diffimulat fe accipere voluiffe; 80 maxime in pecunijs creditis occultat fuum gaudium, ne videatur non fuiffe foluendo, It vero ille, qui accipit injuriam, \& meminit, \& pra fe fert dolorem fuum: nec,fi plures funt ij, quibus improbe datam eft, quàm illi, quibus injuftè ademptum eft, idcirco plusetiam valent : non enim numero hacjudicantur, fed pondere; quam autem habet equitatem, vt agrum multis annis aut etıam feculis antè pofeffum, qui nullum habuit, habeat: qui autem habuit, amittat? at propterhocinjurix genus Lacedxmonij Lyfandrum Ephornm expulerunt, Agin regem, quod numquan antea a pud eos a cciderat,necaucrunt; ex coque tempore tantę difcordix fecutx funt, ve tyranniexifterent, \& optimates exterminarentur, \& pręclarifimè conftitata refpublica dilaberetur. Necveró foIlm ipfa cecidit, fed etiam reliquam Graciam euertit contagionibus malorum ; qux à Lasedxmonijs profe $\hat{\text { a }}$ manarunt latius. Quid? noftros Gracchos. Tib. Gracchi fummivirıfilios, Africani nepotes, nonne agraria contentiones perdiderunt? At vero Aratus Sicyonius jurc laudatur, qui, cum ejus ciuitas quinquaginta annos à tyrannis teneretur, profectus Argis Sicyonem, clandeftino introitu vrbe eft potitus : cumque tyrannum Nicoclem improuif'́ oppreflifet, fexcentos exules, qui fuerant ejus ciuitatis locupletiffimi, reftituit, remque pıblicam ad. uentu fuoliberauit. Sed ctm magnam a nimaduerteret in bonis, \& poffeffionibus difficultatem; quod \& eos, quos ipfe reftituerat fimum arbitrabatur, \& quinquaginta anno* sum poffeffiones mouere, non nimis xquum putabat; propterea quod tam longo fpatio multa hareditatibus, multa emptionibus, mult: dotibus detinebantur fine injuria ; judicauit,neque illis a dimi, neque his non fatis fieri, guorumilla fuerant, oportere; cum igitur ftatuiffer opus efle ad eam rem conftituendam pecunia, Alexandriam fe proficifci velle dixit, remque integram ad reditum Suum juffit effe: ifque celeriter ad Ptolomęŭ, fuum hofpitem, venit, qui tum regoabatalter poft Alexandriam conditan: cai cum ex + pofuiffet, patriam feliberare-velle, caufamque do cuiffet : à rege opulento vir fummus facilè impetrauit, vt grandi pecunia adjuuaretur: quam cùm in Sicyonem attulifet, adhibuit fibi in confilium quindecim principes culm quibus caufas cognouit, \& corum, quien aliena derinebant, \& eorum, quif fua amiferant: prafecitque aftimandis poffefsion bx's. \& vtiperfuaderentalijs, vt pecuniam accipere $m-1$ lent, \& poffefsionibus cederent, alijs, vt commodius puterent, numerari fibi quod tantieffet, quam fuum recuperare; ita perfequmeft, vt omnes conftituta concorđía, fine querela difcederent. O virum magnum dighumque, qui in noftrarepublica natus effet! fe par eft agere cum ciuibus,non vt bis jam vidimus, baftam in foro ponere, \& bona ciuinm voci fubjecere praconis ; at jlle Girxcus (id quod fuit fapientis, \& prxftantis viri) omnibus confulendum purauit; eaque eft fumma ratio, \& fapientia fummi ciuis, commoda ciuium defendere, non diuelleresatque omaneis aquitate cadum conti.

## Literif.

nere. Habitant gratis in alieno; quidjaz vt , cim ego emerim, $x$ dificauerim, tuear, impendam, tu me inuito fruare mẹo ? quideft aliud, alijs fua eripere, alijs dare aliena? Ta. bulz verò nouz quid habent argumenti, njfi vtemas mea pecunia fundum. \& cum tu habeas, ego non habeam? Quamobrem ne fit as alienum, quod reipublicæ noceat prouidendum eft: quod multis rationsus caueri poteft: fi hoc non fuerit, ve locupletes fuum perdant, debitores lucrentur alienum. Nee enim vila res vehementius rempublicam con tinct, quàm fides: quę effe nulla poteft, nifi erit neceffaria folutio Ierrum creditarum. Numguan enim vehemétius a Cuum eft; quàm me confule, ne folueretur: armis, \& caftris tentatares eft ab omni genere hominum, \& ordine guibus fis reftiti, vt hoctantum malum de republica tolleretar; numquam nec majus as alienum fuit ;nec meliusinec facilius diffolutum eit. Fraudandi enim fpe. fublata, \{oluend necefsitasiconfecuta oft. At vero hicnofter vicior nubsquidem vicus, qua cogitarat, ea perfocit, sum ejus jam nihil intereffet; tanta in ee peccsadi libido fuit, vt hocipfam eum delectaret peccare, etiam fi caufa non effer. Ab hoc igitur genere largitionis ve alijs derur; alijs auferatar, aberunt ij, qui rempublicam tuebuntur: in primifque operam dabant, vt joris isojpdiciorum equitate funm quifque teneatco \&\& \& negue tenuiores propter imbecillisatiem circunueniantur, neque lvicuplettbosad fuh, vel, zenenda, yel recsperainala obst inuidio. Praterea quib of cumghe rebus vel bellits vel domipaterunt, rempublicam augeant impezio, agris, vectigalibus, Hacimagnorum

los

## DEOFFicits

hominumfunt : hec apud majores noftros factitara: hac genera officiorum qui perfequuntar, cum fumma vtilitate reipublica magnam ipfi adipıfcentur \& gratiam \& glosiom. In hisautem vtilitatum pręceptis Ansipater Tyrius Stoicus, qui Athenis naper eft mortuus, duo pracepta cenfer efie al Panatio prętermiffa, valetudinis curationem, \& pecunix: quas res à fummo philofopho prateritas arbitror, quod eflentiaciles; funt certèvtiles.

Sed valetudo fuffentaturnotitia fui corporis, \& obferuatione, que res aut prodeffe Soleant, aut obeffe? \& continentia in viatu omni, atque cultu corporis taendi caufa, \& pratermittendis volupratibus : poftremo artecorum, quorum ad feientiam hec pertiment. Retantem familiaris quaridebet ijs rebur, à quibus abeft turpitudo: conferuari autem diligentia \& parfimonia: ijfdem ete - iam rebus augeri. Has res commodifsimè Senophon Socraticus perfecutes eft in co libre, qui Qeconomicus in fcribitur : quem nos, ifta ferèxtate cûm cfiemus, qua es tu munc. \& Graco in Latinum conuertimus.

Sed vtifitatum comparatio (quoniam hic locus erat quartus à Panatio prętermiffus) fępe eft neceffaria; nam \& corporis commoda cum extern is, \&externa cum corporis, \& ipfainter fe corporis \& \& externa cum externis comparari folent. Cum externis, corporis, hoc modo comparantur; valere ve mátis; quàni dives effe: cum corporis, externa; hoe modo; dives effe potius, qu'in maximiscorporis viribus. Inter fe corporis somparantur fic: bona valetudo voluptati entepquatur, yires celeritati. Extornorum autem. vt gloria dinitijs, veAtigalia vrbana rufticis: ex quo genere comparation is illud eft Catonis fenis; à quo sùm quęreretur, quid, maximè in refamiliari expediret? refpondit, bene pafcere; quid fecundum? fatis bene pafcere, quid tertium ? bene veftire; quid quartum? arare; \& cùm ille, qui quafiuerat, dixiffet, quid fenerarie tum Cato, quid hominem, inquit, occidere? Ex quo, \& multis alijs intelligi debet, vtilitatum comparationes folere fieri : retteque hoc adjun,tum eft quartum exquirendorum officiorum genus. Sed toto hoe de genere, de quarenda, de collocanda pecunia, etiam de vtenda, commodius à quibufdam optimis viris, ad medium Ianum fedentibus, quàm ab vllis phiSofophis vila in fehola difputatur. Sunttamen ea cognofcenda : pertinent enim ad vtilitatem, de qua hoc fibro difputandum eff; reliqua denceps perfequemur.


CIBER
ros.

## M, TVLLI CICERONIS

## D E OFFICIIS

## AD MARCVM F.

## LIBERII.

 VB, Scipionem, Marce fili,eum, qui primus Africanus appellatus eft, dicere folitum, feripfit Cato qui fuit ferè ejus ęqualis, [numquam fe miaus otiofum effe, qu:m cùm otiofus,nec mimas folum, quàm cun folus effet) Magnificaverò vox, \& magno viro, \& fapiente digna quadeclatat, illum \& in otio de negotijs cogitare, \& in folitudine fecum loqui folitum. ve neque ceflaret vmquam, \& interdum colloquio alterius non egeret, itaque dux rec, qua languorem afferunt cxteris ilIum acuebant, otium \& folituto. Vellem \& $\&$. nobis hoc idem veré dicere lice ret: fed, fi minus imitatione tantam ingenij praftintiam confequi poflumus, voluntate certè proximè accedimus; nam \& a à republica forenfibufquenegotijs arm is impijs, vique prohibiti,otium perfequimar; \& ob eam caufam vrberelicta, rura peragrantes, fape foli fumus. Sed nee otiamhoc cum Africani otio, necfolitu do cum illa comparanda cft ; ille cnim muneribus otium fibi fumebat atiquando. \& à cetu hominum, frequentiaque interdum. tamquam in portem, fe in folitudinem recipiebat; noftrum autem otium negotijinopia, nec requief cen di fudio, con ftitutum eft: extincto enim fenatu, deletifque judicijs, quid eft, quod dignum nobis aut in curia, aut in foro agere poffimus? Itaque qui in-maxima celebritate, atque in oculis ciuium quondam viximus, nunc fugientes confpetum fceleratorum, quibus omnia redundant, abdimus nos, quantum licet, \& fxpe foli fumus: fed quia fic ab hominibus doctis accepimus, non folum exmalis el igere minima eportere, fed etiam excerpere ex his ipfis, fi quidineffet boni ; propterea \& \& otio fruor, non illo. quidem, quo deber is, qui quon dam peperif-fev-otium ciuitat; nec eam folitudinemlahguere patior,quam mihi affert neceffitas,non voluntas; quamquam. Africanus majorem lindem, vel meo judicio affequebatur : nuila : tamen ejus ingenij monumenta mandataliteris nullum opus otij, nullum folitudin is munus extat ; ex quo intelligi debet, illum mentis agitatione, inucftigationeque earum rerum, quas cogitando confequebatur, nec otiofumvaec folum vmquam fuiffe. Nos autem, quinon tastum roboris habemus, ve cogitationetacita $\frac{3}{}$ folitudine abotrahamur, ad hanc feribendí operam omne' itudium curamqué conuertimus, fraque plura breuitempore, cuerfa. qualm multis annis ftance republica, foripfrmús. Sed cùm tota philofophia mi Cicero, frugifera, \& fruetuofa, nee vila pars ejus inculta ac deferta fie: tamen nullus feracior in on locus eft, peo vberior, quam.

## DE OFFICITS

deofficijs İquibus conftanter, honefteque viuendi precepta ducuntur. Qare, quam"quamà Cratippo noftro, principe bujus memorix philofoph rum, hocte affiluè audire, at que accipere confi do: tamen conducexe arbitror, talibus aureis tuas vocibus, vndique circumfonare, nec eas, fifieri poffit, quidquam aliud andire. Qad cùm omnibus eft facien dum, qui vitam honeftam ingredi cogitant:tamen haud fcio,an nemini potius, guàm tibi: fuftines enim non paruam ex fpeCationemimitandẹ induftrix noftrx, magnä honorum, nonnullam fortaffe nominis; (ufcepifti onus praterea graue, \& Athenarum, \& Cratippi: ad quos culm tamquam ad mercaturam bonarum artium fis profectus, inanem redire turpiffimum eft, dedecorantem, \& vrbis auctoritatem, \& magiftri. Qure, guantum connitianimo potes, quantum labore conten dere; (fí difcendi labor eft potius, quàm voluptas) tantum fac vt efficias: nève commitas, vt, cùm omnia fuppeditata fint ànobis, tibi defuifé videare. Sed hxc hactenus : multa enim fxpe ad te cohortandi gratia fcripfimus; nuncad reliquam partem propofitę diuifion is reuert mur.

Panatius igitur, quifine controuerfia de officijs accuratiffimè difputauit,quemque nos correctione quadam adbibita. potiffimum fecutifumus' tribus generibus propoGitis, in quibus deliberare homines, \& confultare de officio folerent : vno, cùm dubisarent, honeftumne id eflet, de quo ageretur an turpe: altero, vtilenceffei, an inutile:tertio, fi id, quod fpecimen haberet honelki, pugnaret cum eo, quod vtile videretur, quo modo ea difcerni oporteret; de duobus geq
neribus primis tribus libris explicanit:detertio autem genere deinceps fe feripfit diturum: necid exfoluit, guod promiferat;quod eo magis miror, quia fcriptum à difcipulo ejus Pofidonio eft, triginta annos vixiffe Panxtium, poltquam illos libros edidiffer; quem lo cummiror à Pofidonio breuiter effe tractatum in quibufdam commentarijs, pręfertim cùm feribat nullum effe locum in tota philofophia tam neceffiarium. Minimèverò affentior ijs , quinegant cum locum à Pa natio pratermiffum, fed confoltò reliauum nec omaino feribendum fuiffe; quia numquam poffet vtilitas cum honeftate pugnare; de quoalterum poteft haberedubitationem. adhibendumne fucrit hoo genus, quod in diaifione Panęcijtertium eft, an planč omittendum: alierum dubitarinon poteft, quin à Panxtio fufceptum fit fed dereliQum; nam, qui è diuifionetripartita duas parteis abfolverit, huic neceffe eft reftare tertiam. Praterea, in extremo libro tertio de hac parte pollicetur fe deinceps effe diCturum. Accedit eodem teft is locuples Pofidonius; quietjam feribir in quadam epiftola, $P$. Rutiliuma. Rufum dicere folere, qui Panxtium audiuerat; venemo pictor efiet inuentut squi Veneriseam partem, quam Apelles inchoatam reliquiffer, abfolueret, (oris en im pulchritudo reliqui corporisimitandi (pem auferebar) ficea, qua Panatius pracermififf:t, \&non perfeciffet propter corum qux fecifiet pręftantiam, neminem effe perfecutom, Quamobrem de judicio Panęrij dubitari non potelt. Recteneautem hanc tertiarn partem.ad exquirendum officium adjanxerit, an fecus, deco forgafe dubitaripoteft. Nam fiue ha:

## DE Oppictis

neftam, folum bonum eft, yt Stoicis placet: fiue quod honeftum eft, id ita fummum bonum eft, quem admodum Peripateticis noftris videtur, ve omnia ex altera parte collocata,vix minimimomenti inflar habeant:dubitan dum aon eft, quin numquam poffitvtilitas cum honeftate. contendere. Itaqueaccepinus, Socratem folitum execrari eos, qui primùm hęc natura coharentia, opinione diItraxiffent; cui quidem ita funt Stoiciaffen $s$ s. vt etiam, quidquid honeftum effet, id vtile effe cenferent nee vtile quidquam, quod non honeftum. Quodfi is effet Panztius, quivirzutem propterea colendam diceret, quod ea efficiens vtilitatis effet; vt $i j$, quires expetendas, vel voluptate, vel indolentia metiuntur: liceret ei dicere, honeftarem aliquando cum vtilitate pugnare; fed, cum fit is, qui id foJùm bonum judicet, quod honeftum fit; qua autem buicrepugnent (peciequadam vtilisatis, corum neque acceffione meliorem $v i$ tam fieri, nec difceffione pejarem: non vide tur hujufmodi debuifte deliberationem introducere, in qua, quad vtile videretur, cum cosquod honeftumeft.comparetur. Etenim, guod fummum bonum à Stoicis dicitur, CONVENIENTER NATVRAE vIVERB, id - hisbethane, vt opinor, fententiam naturam" cum vircute congruere femper : ceteralautem; qua fecundum naturam efient, ita legere, fica virtutinon repugnarent. Quod cum ita fits putant quidam hanc tomparationem rettè non efle introductam; necoomnino de eo genere quidquam pręcipiendum fuifle. Atque illid quidem honeftam quod pro: priêंvereque dicitur, id in fapientibus elt foPiss neque a vircute djuelli vmquampoteft in
ijs autem, in quibus fapientia perfeda non eft, ipfum illud quidem Ferfectum honeftuns nullo modo effepoteft, fimilitudineshonefi $i$ efle poffunt. Hec igitur omina officia, de quibus hislibris difputamus, media Stoici appellant: \& ea communia funt, \&latè patent: qua \& ingenij bonitate moltiaffequontur, \& progreffione difcend , illud autem, quod reatum ijdemappellant, perfectumatque abfolututm eft ; \&r, vt ij dem dicunt, omneis numeros habet, nec prater fapientem, cadere in quemquam poteft. Cùm autem aliquid attum eft in quo media officia comparantur, id cumulate videtur effe perfectum: propterea quod vulgus, quid abfit à perfecto, feren on ex toto intelligiv: quatenus autem intelligit, nihil putat pratermiffum: Quod autem in poëmatibus, \& in pituris vfuvenit, in alijfque compluribus, vt delectentur. imperiti, laudentque ea, qué landanda noh fint, ob eam, credo, caufam, quod infit in his aliquid probi, quod capiat ignaros, qui quidem, quid in vnaquaque re vitij fit, ne. queant judicaro: itaque, cùm fant doetia aperitis, defiftunt facilè àfententia. Hxcigitur officia, de quibus his li bris differimus, quafi: fecunda quedam honefta dicunt effe, non fapientum modo-propria, fed cum omni ho minumgenere communia: itaque ij omnes, in quibus virtutis eft indoles, commoueneur. Nec verò, cùm duo Decij, aut duo ScipioDes, fortes viri commemorantur, ant culm Fabricius, aut Ariftides jultus nominatur; aut ab illis fortitadinis , aut ab his juftitię, tamquam à rapientibus petitur exemplum; nemo enim horum ficfapiens eft, vt fapient temintelligi hic volumus: nec ij, quifap: Eves
habitifunt \& nominati, M Cato, \& C. Lzlius fapientes fuerunt; neec illi quidem feptē: fed ex mediorum officiornni frequentiafimilitudinem quandam gerebant, fpeciemque fapientum. Quocirca necid, quod yerè honeftum eft, fas eft cum vtilitatis repugnatia comparari; nec ids quod communiter appellamus honeftum, quodque colitur abifs, qui bonos fe viros haberi volunt, cum emolumentis vmquam eft comparandum:tamque id honeftum, quodin noftram intelligentiam cadit, tuendum, con feruandumque eft nobis, quam id, quod proprié dicitar, vereque eft honeftum fapientibus; aliter enim reneri non poteft; fi qua ad virtutem eft facta progreffio. Sedhxe quidem de ijs, quiconferuatione officiorum exiftimantur boni Quiautem omnia metiuntur emolumentis, \&s cottmodis.neque eavolunt praponderari honeftate, hi folent in deliberando froneftum cum eo quod vtile putant, comparare boniviri non folent. Itaque exiftimo Panxtium, culm dixerit homines folere in hac comparatione dubitare, hoe ip fum fenfiffe, quod dixerit, folere modo, non etiam oportere; etenim non modò pluris putare, quod vtile videatur quàm quod honeftum; fed hacetiamsinter fe comparare. \& in his dubitare , turpifimam eft. Quid eft ergo, quod nonnumquam addubitationem afferre foleat, confiderandumque videatur? credo, fi quando dubitatio accidit quale fit id, de quo confideretur ; fape enim tempore fit, vt quod plerumque turpe haberi foleat, inueniatur non effe turpe. Exempli caufa ponatur aliquid, quod pateat latius. Quod poteft effemajus fcelus, quám non modo hominem, fed etiam familiarem occidere? num igitur fe obftrinxit fcefere, fir quityrannum occidit, quamuis familiarem? populo quidem Romano non videtur, qui ex omnibus praclaris factis illud pulcherrimum exiftimat ; vicit igitur vtilitas honeftatem, immo verò honeftas vtilitatem fecuta eft.

Itaque, vt fine vilfo errore dijudicare poflimus, fi quando cumillo,quod honeftum intelligitur, pugnareid videbitur, quod appellamus vtile;formula qurdam conftituenda eft: quam fi fequemur, in comparatione rerum, ab officio numquam recedemus. Erit autem hace formula Stoicorunn rationidifcipl naque maximè confentanea, quamquidem in his libris propterea fequimur, quod, quãquam à veteribus Academicis., \& Peripateticis noftris, qui quondamidem erant, qui Academici. quę honefta funt, anteponuntur ijs:qux videntur vtilia: tamen fplendidius hac ab eis differuntur, quibus, quidquid honeftum eft, idem vtilevidetur: nee vtife quidquam, quod non honeftum: quamabijs, quibus eft honeftumaliquod norvveile, aut vtile non honeftum Nobis autem neftra Academia magnam licentiam dat, vt quodcumquemaximé probabile occurrat, id noftro jure liceat defendere. Sed redeo ad formulam. Detrahere igituraliquid alteri, *hominem hominis incommodo futm augere commodum, magis eft contra $n$ aturam, quim mors, quàm paupertas, quàm dolor, quàm cxtera, qux poffunt,aut corporiaccidere, aut rebusexternis Namprincipio tollit conuiAum humanum, \& focieta tem. Si enim fic erimus affe $\theta i$, vt propter fanm quifque emoIumentamfoliet, aut violet alterum difrusesì
rumpi neceffe eft sam, qux maximè cift fecunaum naturam humabi generis forietatem; vt, fi vnumquadque membrum fenfuia hunc haberet, ve pofé pataret fevalere, ifi proximi menbri valecudiners ad fe traduxifice; debilizari - ide interize totumeorpus neceffe efice : Gic. fi vnufquifque noffrûmrapiat ad fe cominoda aliorum, derahatque. grod cuique poffir a emolumenti fui gratia, focietas hominum, is commonitas eaertatar neceffe eft. Nam fibivt quíque malit, quod ad vfum vite pertineat , quìm alteri acquirere, conceflom eft non repugnante natura. Illud quidem natura non patitur,vt aliorum fpolijs noftras facultates, copias, opes augeamas; neque verò hoc folùai natura, id eft, jure gentiumy fed \& legibus populorum-quibus in fingulis cinitatibus refpublicx continentur,eodem modo conflitutum eff,ve noa liceret fuicomanodicaufa nocere alteri; hoc enim fpetane leger, hoe volunt,in columetm effe cinium conjanctionem : quam qui difimunt, eos morte, exilio, vinculis, damao, coërcent ; atquehoc multomagis exigitipfa natura ratio quẹ eft lex diuina, \& humana: cui parerequinelits (omnes antem parebuntquifecundum naturam volent vigere) aumquam commitet, vtalienum apperat \& id, quod alteci detraxerit, fibisfumat ; etenim multo magis eft fecun dum naturam,selfizas animi, \& magnitudo, itemyue comitas jultitia, liberalitas- quám voluptass, quà̀m vita, quim diuitix: qua quidem contemnere, \& pro nihilo dacere, comparantem sum vtilieate communi, magnianimi, \& excelfi eft; detrahere antem alteri, fui commodi cauf9, raagis eft concra naturam. quim mors. quim dolor,
dolořquátil catera generis ejurdem. Itemque magis elt fecundùm naturam, pro omnibus gentibus, fif fieripoffit, conferuandis, auc juuandis maximos labores, moleftiafque fufcipere: imitantes Herculem illum,quem hominum fama, beneficiorum memor, in concilio coleftium collo cauit: quâm viuere in folitudive noh modo fine vllis moleftijs, fed etiam in maximis voluptatibus, abundantem omnibus copijs, ve excellas etiam pulchritudiñe, \& viribus. Ohgcirca optimo quifque -fplendiffimoque ingeniolongè illam vitamhuic anteponit; exquo efficitur, hominem naturxtobedientem, homini nocere non peffe Deinde, qui alterum violat, ivtipfe alíquid commodi confequatur; aut nihil fe exiftimat contra naturam facere; aut magis, fugiendam cenfetmortem: paupertatem-dolorem amiffionemetiam liberorum propinquorum, amicorum, quàm facere cuiquam injuriam ; fi nihil exift mat contra naturam fieri homínibus violandis: guid cüm eo differas quiomnino houlinem ex homine tollat? fin fugiendum id quidem cenfer,fed multo illa pejora, mortent, paupertatem, dolorem : erratini eo, quod vllum aut corporis, aut fortunx vitium animivitijs grauius exiftimat. Ergo vnum debet effe omnibus propofitum, vt eademwit vtilitas vniufcujufque, \&-vniuerforum:quam fiad re quifque rapiat, difloluetur omn is humana confociatio. Atquefi etiam hoc natura praforibit, vt homo homini, quicumque fit, ob eam ipfam caufam tamen, quod is homo fit, confultum velit: neceffe elt: fecundem eandem naturam omnium vtilitatem efle communem. Quod fi ita eft, vna continemur omnes, \& eadem lege
naturę, idque ipfum fi ita cft, ceree violare alterum lege natura prohibemur; yerum au-
\tem primum: verumigitur, \& extremum. Nä illud quidem abfurdum eft, quod quidam dicunt, parentife, aut fratri nihil detracturos commodı fui caufa: aliam rationem effe ciuium reliquorum ; hi fibinihil joris, \& nullam focietatem communis vtilicatis caufa ftatuunt efle cum cinibus; quę fententia omnem focietatem diftrahit ciuitatis. Qui autem ciuium rationem dicunt effe habendam, externorum negant; hi dirimunt communem hamani generis focietatem: qua fublata, beneficentia, liberalitas, bonitas, juftitia funditus tollitur; qua qui tollunt, etiam aduerfus deos immortaleis impij judicandi funt; ab ijs en im conftitutam inter homines focictatem euer runt; cujus focietatis ar $\alpha$ iffimum vinculum eft, magis arbitrari efle contra naturam. hominem homini detrahere fui commodi caufa,quàm omnia in commoda fubire, vel excerna, vel corporis, vel etiam ipfius animi, que vacent juftitia; hac enim vna virtus omnium eft domina, \& regina virtutum, Forfitan quifpiam dixerit: Nonne igitur fapiens, fi fame ipfe conficiatur, abftulerit cibum alterj, homini ad nullam rem vtili? Minimè verò, non enim mihi eft vita mea vtilior, quàm animi talis affetio, neminem vt violem commodi mei gratia, ouid? fi Phalarim, crudelem tyrannum, \& immanem, vir bonus, ne ipfe frigore conficiatur, veftitu fpoliare poffit, nonne faciat? Hacad judicandum funt facillima; nam fi quid ab homine ad nullam partem vtilitatis tue caufa detraxeris, inhumanè fecerıs, contraque naturx legem: fin autem is tu fis, qui multam

Vtilitatem reipublicę atque hominum focietati, fi in vita remaneas, afferre poffis; fi quid ob eam caufam alteri detraxeris, non fit reprehendendum : fin autem non fit ejufmodi, fuum cuique incommodum ferendum eft potius, quàm dealterius commodis fubtrahendum. Non igitur magis eft contranaturam morbus, aut egeftas auy quid ejufmo di, quàm detratio, atque appetitio alieni ; fed communis vtilitatis derelıtio cỏtra naturam eft: eft enim injufta: itaque lex ipfa naturx, quax vtilitatem hominis conferuat, \& continet, decernit profecto, ve ab homme inerti atque inutiliad fapientem, bonum, fortemque virum transferantur res ad viuendum neceffariz: qui fi occiderit, multum de communi vtilitate detraxerit: modo hoc ita faciat, vt ne ipfe defebene exiftimans, fefeque diligens, hanc caufam habeat ad injuriam;itaque femper officio fungatur, vtilitati confulens hominum, \& ei, quam fapecommemore, humana focietati. Nam quodad Phalarimatinet, perfacile judicium eft; nulla eft enim focietas nobis cum tyrann is fed potius fomma diftrattio neque eft contranaturam fpoliate eum, fi poffis, quem honeftum of necare: at. que hoc omne genus peltiferum, atqueimpiumex hominum communitate exterminădumeft; etenim vtmembra quadam amputantur, fí \& ipfa fanguine, \& tanquam fpiritiz carere coeperunt. \& nocent rel quis partibus corporis: ficifta in figura hominis feritas, \&c immanitas belux à communi tanquam humanitatecorporis fegreganda eft; hujus generis quaftiones funt omneser, in quibus ex tempore officium exquiritur. Ejufmodi igitur credo res Panatium perfecuturum fuiffe,
nifi aliquis cafus, aut eccupatio confiliume ejuspraueniflet; ad quas ip fas confultationes ex fuperiotibus libris fatis multa pracepeafunt, quibus perfécípofisoquid fit, pro. pter raepitudioem fugiendum, $q$ it fit id quodideirco fugiendum non fit, quia omnino turpenon eft. Sed quoniam operi inchoato, propè tamen abfoluto, tanquam faftigium imponimusivt geometre folent non omnia do cere, fed poftelare, vt quad dam fibi concedantur quò facilius, quę velint, explicent: ficego à te poftulo, mi Cicero, vt mibiconcedas, fi potes, nihil praterid, quod Koneftum fit, effe propter fe expetendum; fin hocron licet propeer Cratippum : at illud certè dabis, quod honeftum fit id effemaximex propter fe expetendum ; mihivtrumuis fatis eft: \& cum hoc, tumillud probabilius videtur, nec pręterea quidquam probabile. Acprimùm Panętiusin hocloco defendendas eft, re dixerit aliquando poffe (neque enim eif fas erat) fedes, qux viderentur vtilia; nihil verò vtile, quodnon idem honeftum : nec honeftum, quodnon idem vtile fit, fxpeteftatur: negatque vllampeftem majorem in vitàm hominum inuafffe, quàm eorum opinionem, quiifta diftraxerint. Itaquenon ve aliquandoanteponeremus vtilia honeltis, fed vt ea fine errore dijudicaremus, fiquando incidiffent, in duxit eam, que videretur effe, nen qua effet, repugnantiam. Hanc igitur parten reliatam explebimus, nullis admininiculis; fed, vt dicitur, Marte noftro, neque enimquidquam de hac parte polt Panxtium explicatumeft, quod mihi probaretur, deijs, quę̧ in manus meas peruenerunt.

Cum igitur aliqua fecies vtilitatis objethaeft, nos commoueri necefle eft; fed fo cum animum attenderis, turpitudinemi videas adjunctam eirei, quax feciem vtilitatis atculerit : tunc non vtilitas relinquenda ef, fed intelligendum, vbi turpitudo fie, ibivtil litatem effe non poffe, quod fi nihil eft ti contra naturam, quàm turpitudo ; (recta enim, \& conuenientia, \& conftantia natora defiderat, afpernaturque contraria)nihilque tam fecundum naturam, quàm vtilitas: certe in eadem re vtiliturpitudo effe non poteff; itemque, fiad honeftatem nati fumus, eaque aut fola experenda eft, ve Zenoni eft vifum: aut certè omni pondere granior eft habenda, quàm reliqua omnia, quod Ariftoreli placet: neceffe eft, quod honeftum fir, id effe aut folur, a ut funmum bonum;quod autem bonum, id certè vtile; itaque quidquid honcftum, id vtile. Quare error hominum non proborum cum aliquid, quod vtile vifumeft arripuit, id continuo fecernit ab honefto; hinc ficx, hinc venena, hinc falfa teftamenta nafcuntur; hincfurta, hinc peculatusiexpilationes, direptionefque fociorum, \& ciuium : hinc opum nimiarum potentiç non ferendx : poftremò etiam in liberis ciuitatibus exiftunt regnandi cupiditates: quibus nihil nec tetrius, nec fodius excogitari poteftiemolumentacnim rerum fallacibus judicijs vident: pornam, non dico legum, quas fxpe perrompunt, $f$ id ipfius turpitudinis, qua acerbiffima eft, non vident: Quamobré hocquidem deliberantiung genus pellatur è medio, (eft enim totum feleratum, 8 impium) quideliberant, virum id fequantur, guod honcftum sfic videant, an fefcienres
fcelere contaminent; in ipfa enim dubitatione facinus ineft, etiam fiad id non peruenerint; ergo ea deliberanda omnino non funt in quibus eft turpis ipfa deliberatio. Atque etiam in omni deliberatione, celandi, \& occultandifpes, opinioque remouenda eft; fatis enim nobis (fi modo in philofophiaaliquid profecimus $]$ perfuafam effe debet, fi omneis deos, hominefque celare poffemes, nihil tamen auarè, nihil injuftè, nihil libi. dinosè,nihil incontinenter effe faciendum. Hinc ille Gyges inducitur à Platone : qui, cùm terra deceffiffet magnis quibufdam imbribus, in illum hiatum defcendit, aneumque equum, vt ferunt fabulx, animaduertit, cujus in lateribus fores effent : quibus apertis, hominis mortui vidit corpus magnitudine inufitata, annulumque aureum in digito: quem vt detraxit, ipfe in duit (erat autem regius paftor) tum in concilium paftorum fe recepit; ibi cùm palam ejus annuliad palmä converterat, à nullo videbatur, ipfe autem omnia videbat; idem rurfus videbatur, cùn in Iucem annulum inuerterat;itaque hacopportunitate annuli vfus, reginæ ftuprum intulit : eaqueadjutrice regem dominum interemit,fuftulitque, quos obftare arbitrabatur: nee in his eum quifquam facin oribus potuit videre ; fic repente annuli beneficio rex exortus eft Lydix; huncigitur ipfum annulum G habeat fapiens, nihil plus fibi licere putet peceare, quám fi non haberet; hon efta enim bonis viris,non occulta, quęruntur. Atque hoc loco philofophi quidam, minime mali illi quidem, fed non fatis acuti, fictam, \& commentitiam fabulam dicunt prolatam àPlatone; quagiverò ille aut factum id effe,
aut fieri potuiffe defendat. Hxe eft vis hujus annuli, \& hujus exempli. finemo feiturus, nemone fufpicaturus quidem fit cam aliquid diuitiarum potentie,dominationislibidinis caufa feceris, fi id dijs, hominibufque fitturum fit femper ignotum. fisne fatturas; negant id fieri poffe; quamquam poteft id quidem: fed quaro, quod negant poffe, id fi poffet, quidnam facerent ? vrgent rufticè fane ; negant enim poffer \& in eo perftant: hocverbym quid valeat, non vident ; cùra en m quarimus, fi poffint celare, quid faturifint: non querimus, poffintne celare; fed canquam tormenca quadamadhibemus, vts firefponderint, fe impunitatepropofici faeturos, quod expediat, facinorofos fe effe fateantur, finegent, omnia torpis per feipfa fugienda effe concedant. Sed jam ad propofitum reuertamur, Inciduge fape multe caufx, quę conturbant animos vtilitatis fpecie; non, cum lioc deliberetur, relinquendànefit honeftas propter vtilitatis magnitudinem, (nam id quidem improbum eft) fedilIud,poffitneid quod vtile videatur, fieri nô turpiter, Cum Colfatino Tarquinio cellegx Brutus imperium abrogabat, poterat viderifacere id injufte; fuerat enim in regibus expellendis fosius Bruti, confiliorum effe adjutor; cam aatem confilium hoc principes cepiffent;eognationem Superbinomen 4 gue Tarquiniorum, \& memoriam regnictia tollendara: quoderat vcile patrié confulere, id erat ita honeftem, veteriam ipfi Collatino placere deberet. Itaque vtilitias valait pro, pter honeffatem, fine quance ytilitas quidé effepotuiffer. At in eo rege, quivrbem condidit, non ita, fpecies enim vtilitatis animú in:eremit. Omifit hic, \& pietatem, \& humanitatem, vt id, quod vtile videbatur, neque erat, affequipoffet, \&rtamen muri caulam oppofuit fpeciem honeftatis, neque probabilem, neque fatis idoneam; peccauit igitur, pace vel Quirini, vel Romuli dixerim.

Nectamen noftra nobis vtilitates omittend $x$ funt, alijfque tradend $x$, cum his ipfi egeamus: fed fux cuique vtilitati, quod fine alterius injuria fiat, feruiendum elt. Scitè Chryfippus, vt multa: (Qui ftadium inquits currit, eniti,\& contendere debet,quàm maximé poffit, vt vincat: fupplantare eum,qui cum certet, aut manu depellere nullo modo debet. Sic in vita fibi quemque petere, quod pertineatad vfum, non iniquum eft:alteri furripere, jus non eft.]

Maxime autem perturbantur officia in amicitijs: quibus \& non tribuere, quod rette poffis, \& tribuere, quod non fit aquum, cōtra officium ett. Sed hujus generis totius breue, \& non difficile prxceptum eft; qux enim videntur vtilia, honores, diuitiz,volaptates, \& extera generis ejufdem, hacami , citix nunquamanteponen da funt; at neque contra rempublicam, neque conera jusju: randum, ac fidem, amici fuicaufa vir bonus faciet; nefi judex quidem erit de ipfo amico;ponit enim perfonam amici, cum induit judicis; tantùm dabit amicitia, vt veram amici caufam efie malit, vt perorand $x$ litis tempus, quoad per leges liceat, accommoder; cum verò jaratò dicenda fententia fir, meminerit Deam feadhibere teftem : id eft, vt ego arbitror, mentem fuam, qua nihil ho. mini dedit ipfe Deus diuinius. Itaque praclarum à majoribus accepimus morem rogãdijudicis, fi eum teneremus, ( Quę falua fide facerepoffit.) Hxc rogatio ad ea pertinet, qua paulò ante dixi honeftè amico à judice poffe concedi ; nam fi omnia facienda fint, quæ amici velint, non amicitixtales, fed conjurationes putandx funt; loquor autem de communibus amicitijs; nam in fapientibes viris atque perfectis nithil poteft cffe taJe. Damonem, \& Phintiam Pythagoreos, fcrunt hoc animo inter fe fuiffe, vt, cum eorum alteri Dionyfius tyrannus diem necis deftinauiffer, \& is, quimortiaddiaus effet, paucos fibidies commendandorum fuorum caufa poftulauiffet, vas factus fit alter cjus fiftendi; vt, fille non revertiflet ad diem, moriendum effet ipfi; qui culm ad diem ferecepifet, admiratus corum fidem tyrannus, petiuit, ve fe in amicitiam tertium adferiberent. Cùm igitur id. quod vtile videtur in amicitia, cum co, quod honeftum eft, comparatur jaceat vtilitatis (pecies, valeat how neftas; cum autem in amicitia, qua honefta non funt, poftulabuntur, religio, \& fides anteponantur amicitia: \& fic habebitur is, que exquirimus, delectus officij.

Sed vtilitat is fpecie in republica \{xpiffime peccatur, ve in Corinchi difturbatione noftri; durius etians Athenienfes, qui feicerunt, vt Eginetis, qui claffe valebant, pollices praciderentur; hocvifum eft vtile: nimis enimimminebat propter propinquitate Agina Pirxo; fed nihil, quod crudele, vtile; ef enim hominum nacurz, quam fequi debemus, maximè inimica crudelitas. Male etiam, qu! peregrinos vrbibus vti prohibét,
Filj eofque noftros, Papius nuper; nım effe pro ciue, qui ciais non fit,rectum eft non licere: quam tulerunt legem fapientiffimi confules, Craffes, \& Sexuola : vfu verò vrbis prohibere peregrinos, fan è inhumanum eft ;illa preclarn, in quibus publica vtilitatis fpecies pra honeftate contemnitur, plena exemplorum eft noftra refpublica cúm fape aliàs, tum maximé bello Punico fecundo, qua, Cannenfi calamitate aecepta, majores animos habuit, quàm vmquam rebus fecundis; nulla fuit timoris fignificatio, nulla mentio pacis; tanta vis eft honefti, vt fpeciem vtilitatis obfeuret. Athenienfes, cum Perfarum impetum nullo modo poffent fuftinere, ftatuerent\& ue, vt vrbe relieta conjugibus, \& liberis Trazene depofitis, naucis confeenderent, libertatemque Grxcię claffe defenderent: Cyrfilumquendam fuadentem, vt in vrbe manerent, Xerxemque reciperent, lapidibus obruerunt; atqui ille fequi vtilitatem videbatur: fed eanulla erat repugnante honeftate: Themiftocles poft victorem ejus bell, quod cum Perfis fuit, dixit in concione, fe habere confilium reipublicę falutare, fed if feiriopus noneffe : poftulauit, vt aliquem populus daret, quicum communicaret: datus eft Arifides; huicille claffam Lacedęmoniorum, qua fubduct a effet ad Gytheum, cli in cendi poffer quo factos frangi Lacedęmoniorum opes neceffe effer; qiod Ariftides củ audiuiffet, in concionem magna exfpectatione venit, dixitque peratile effe confilium, quod Themiftocles afferret, fed minimè honeftum; itaque Athenienfes, quod honeftum non eflet, id ne vtile quidem putarunt, to- tamque cam rem, quam neaudiuerant quidê, auctore Ariftide repudiauerunt. Melius hi, quàm nos, qui piratas immuncis, focios veQigaleis habemus. Maneat ergo , quod turpent, id nunquam effe vtile, ne tum quidé, cùm id, quodeffevtile putes adipifcare; hoe enim ipfum vtile putare, quod turpe fit, calamitofumeft. Sed incidunt, vt fuprá dixi, fape caufx, cùm repugnare vtilitas honeftati videatur, vt animaduertendum fit, repugnetneplaneे, an poffit cum honeftate conjungi. Ejus generis hę funt quaftiones: Si (exempligratia) vir bonus ab Alexandria profectus Rhodum, magnum frumenti numerum aduexerit in Rhodiorum inopia, \& fame, fummaque annonx caritate: fi idem fciat, complareis mercatores ab Alexandria foluiffe, nauefque in curfu frumento onuftas, perenteis Rhodum, viderit; diaurufne fit id Rhodijs, an filentio fuum quam plurimo venditurus? Sapientem, \& bonum virum fingimus: de ejus deliberatione, \& confultatione quarimus, qui celaturus Rhodios non fit, fi id turpe judicet: fed dubitet, an turpe non fit. In hujufmodicaufis aliud Diogeni Babylonio videri folet, magno, \& graui Stoico; alıud Antipatro, difcipulo ejus, homini acutiffimo: Antipatro, omnia patefacienda vt ne quid omnino, quod venditor norit, emptor ignoret ; Diogeni, venditorem quatenus jure ciuili conftitatum fit, dicerevitia oportere : cętera fine infidijs agere: $\& C_{*}$ quoniam vendant, velle quàm optime vendere;aduexi, expofui; vendo meum non pluris, quam ceteri; fortaffe etiam minoris, cum major eft copia. Cuifit injuria? Exoritur Antipatri ratio exaltera parte ouid ais? tu
cum hominibus confulere debeas, \& feruire bamanx focietati, eaque legenatus fis, vt ca habeas principia naturx, quibus parere, \& qua femper fequi debeas, vt vtilitas tua cómunis veilitas fit: vicifimque cómunis vtilitas, tua fit celabis bomines quid ijs adfit, \& commoditatis, \& copix? Refpondebit Diogenes fortaffe fic: Aliud eft celare, aliud tacere: neque ego nunc te celo, fi tibi non dico,quę natura deorum fit, quis fit finis bonorum: qua tibiplus prodefsent cognita quam tritici vilitas: fed non, quidquid tibi andire vtile eft, id mihi dicere necefse eft. Immó verò, inquiet ille, necefse eft : fiquidem meminifti efse inter homines natara conjunctam focietatem. Memini, inquiet ille, fed numifta focietas talis eft, ve nihil fuam cujufque fit? quod fi ita eft, ne vendendum quidem quidquam eft, red don andum. Vides in hac tota difceptatione non illud dici: quamuis hoc turpe fit, tamen, quoniam expedit, faciam: fed ita expedire, vt turpe non fit: ex altera autem parte, ea re, quia turpe fit,non efse faciendum Vendat x deis vir bonus propter aliqua vitia, quẹ ipfe no. rit, cateri ignorent : peftilentesfint, \& habeantur falubres :ign oretur in omnibus cubilibus apparere ferpenteis: malê materiatæ, ruinofx: fed hoc prater domina nemo fciat; quaro, fi hoc emptoribus ven ditor non dixerit, adeifque vendiderit pluris multò, quä fe venditurum putarit; num id juftê, an improbè fecerit ? ille verò, inquit Antipater, improbè facit; quid enim eft aliud, erranti viam non monftrare, (quod Athenis execrationibus publicis fancitumeft,) fihoc non eft, emptorem pati ruere, \& pererrorem in
maximam fraudem incurrere? plus etiam eft, quàm viam nonmonftrare, nam eft fcientem in errorem alterum inducere. Diogenes contra Num te emere coëgit, qui ne hortatus quidemeft? IIf, quod non placebat, proferipfit: tui quod placebat,emifti, ouod f, qui proferibunt villam bonam, vt ipfi afserunt, beneque $\boldsymbol{z d i f i c a t a m}$, non exiftimantur fefellifse, etiam filla necbona eft, nee adificata ratione multó minus, quidomum non laudarunt; vbienim judicium emptoris eft, ibifraus y enditoris qux poteft efse? Sin autern diftum non omne praftandum eft, quod dicuum non eft, id praftandum putas? Quid verò eft ftultius, quàm ven ditorem ejes rei quam vendat, vitia narrare? quid aut tem tamabfurdum, quà̀m, f: domini jufsuita. pręco prędicet, Domum peftilentemvendo? Sicergo in quibufdam caufis dubijos ex altera parte defenditur honeftas: ex altera ita de vtilitate dicitur, vt id, guod vtile videatur, non modo honeftum facere fit, fed etiam non facere,turpe. Haceftilla, quae videtur vtilium fieri cum honeftis fape diffenfio.
cur dijudicanda funt; non enim, vt quareremus, expofuimus, fed vt explicaremus. Non igiter videtur, nec frumentarius ille R hodius, nechicadinm venditor celate emptores debnifser, neque enim id eft celare, quidquid reticeas; fed cum, quodtu ftias id ignorare emolumenti tui caufaveliscos, quorum-interfit idfcire, Hocautcm celandi gepus quale fit, \&cujus hominis, quis non videt? certè non aperti, non fimplicis eff, n on ingenui, non jufti, non viri boni; verfuti potius, obfcuri, aftuti, falla-

## DEOFFICIIS

cis, malitiofi, callidi, veteratoris vafri; hie tot, \&zalia plurain onne inutile ef vitiorum fubire nomina? ood fi vituperandi func, quiretinuerunt, quid de ijs exiftimandum eft, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Cantiusieques R. homonec infacetus, \&e fatis litteratus, cùm fe Syracufas otiandí caufa, non negotiandi,vt ip fe dicere folebat, contuliffet, dietitabat fe hortulos aliquot velle emere, quoे inuitare amicos, \& vbifeoblectire fine interpellatoribus poffet; quod culm percrebuiffet, Pythius ei guidam, qui argentariam faceret Syracufis, dixit venaleis quidem fe hortos non habere, fedlicerevti Canio, fi vellet, ve fois : sc fimulad cornam inuitauit in pofteram dié. Cùnille promififfet, tum Pythius,qui effer, vt argentarius, apad omneis ordinesgratiofus, pifcatores ad fe connuocauit, \& ab ijs petiuit, veante faos hartulos poftera die pifcarentur, dixitque quid eos facere vellet. Ad cenamtemporevenit Canius: opiparè apparatum erat conuiuium: cymbarum ante oculos multitudo;pro fe quifque, quod ceperat, afferebat: ante pedes Pytbii pifces abjiciebantur. Tum Canius, Quxfo,inquit; quid eft, o Pythiltantumne pifcium? tantumae cymbarum? \&ille, Qiid miram? inquit: hoc loco eft, Syracufs quidquid eft pifciom: hicaquatio: hacvillaitticarerenó poflunt. Incenfus Canius cupiditate, conterrdit à Pythio, ve venderet ; grauatèille primo; quid multa \{ impetrat; emit homo cupidus, \& locuples tanti, quanti Pythius voluir, \& emit in ftru\&oos: nomina facit: negotium conficit; inuitat Canius poltera die familiarcis funos: venit ipfematurè: fcalmŭ nullam

## LIBER III.

nullum videt : quxrit ex proximo vicino, num ferix quędam pifcatorum effent, quòd cos nullos videret. Nullx, quod fciam, inquit ille: fed hic pifcarinulli folent; itaque heri mirabar, quid accidiffet ; ftomachari Canius: fed quid faceret\} nondum enim Aquilius collega, \& familiaris meus protulerat de dolo malo formulas : in quibus ipfis, cul̀ exeq quareretur, quid effet dolus malus: refpondebat, cùm effet alind fimulatum, aliudątum. Hoc quidem fanè luculenter, vt ab homine perito definiendi. Ergo, \& Pythius , \& omnes aliud agentes, aliud fimulantes, perfidi, improbi, maltitiofi funt; nullum igitur faatum corum poteft vtile effe, cùn fit tot vitiis inquinatum. Quòd fi Aquiliana definitio vera eft ; ex omni vita fimulatio, diffimulatioque tollenda eff; ita nec, yt emat melius, nee vt vendat, quifquä fimulabit, aut diffimulabit vir bonus. Atque ifte dolus malus etiam legibus erat indieatus ; vetutela xtr, tabul. a circumceriptio adolefcentium lege Latoria; \& fine lege.jadiciis, in quibus additur, [Ex fide bona agitur.) Reliquorum autem judıciorum hęc verba maximè excellunt, in arbitrio rei vxarix. (Melius, xquius; ) in fiducia, (Vt inter bonos beneagier.) Quid ergo? aut in co, guod melius, ęquius eft, poteft vlla pars inefle fraudis; aut, cim dicitur,inter bonos bene agier, quidquam agi dolosè, aut malitiose poteff ? dolus autem malus fimulatjone, \& diffimulatione, vt ait A quilius, continetur. Tollendum eft igitur in rebuscontrahendis omne mendacium ; non licitátorem venditor, nec, qui contra fe liceatur, emptor opponet; vterque fi ad eloquen dum fet, ve fibifundus, cujus emptorerat, femel indicaretur, idque venditorita feciffet ; dixit, fe pluris aftimare; addidit centum millia; nemo eft, qui hocboni viri fuiffe neget; fapientis, negant ; vefi minoris, quámpotgiffet, vendidıffet. Hęc igitur eft illa pernicies, quòdalios bonos, alins fasienteis exiftimint;ex quo Ennius. (Nequidquã fapere fapientem, qui fibi ipf prodeffe nequiret.) V erè id quidem fi, quid effet prodeffe, mihicum Ennio conueniret. Hecatonem quidem R hodium, difcipulum Panætii, video in iislibris, quos de offeiis feripfit. Q. Tuberonidicere, Sapientis effeinihil contra mores, leges, infituta faciêtem, habere rationem rei fimiliaris; neque en im folùm nobis dinites effo volumus, fed liberis, propinquis,amicis, maxineque reipublige: ifingulorim enim facultates, \& co. pix, diajtię funt ciuitatis. Huic Scauoles factum, de quo paullò anté dixipplacerenullo modo poteft. Etenjm omnino fe negat faqurum compendii fui caufa, qnod nonliceat; huic neclaus magna tribuendaeft.nec gratia Sed fue, \& fimulatio, \& diffimulatio dolus malus eft, perpauca res funt, in quibus dolusiftemalus non verfetur ; fine virbonus eft is qui prodeft, quibus poteft, nocet nemini, rettè juftum virum bonum non facilè reperiemus. Nunquam igitur eft vtile peccare, quia femper eft turpe; \& quia femper eft honeftum, virum bonum effe, femporeft vtile. Ac de jure quidem pradioram fancitum eft apud nos jure ciuili, vt his vê: dendis vitia etiam dicerentur, qua nora
effent venditori. Nam, cùm ex dutodecim tabulis fatis effet cautum, eapraftari, qua effent linguanuncupata, qua qui inficiatus efiet, dupli ponnam fubierit; a jurifconfultis etiam reticentix-perna eft conftituta, Quidquid enim incft pradio vitii, id fatuerunt, fi venditor fciret, nifinominatim diatum effet, praftari oportere; vt , sùm in arce augurium augures afturi effent, juffifientqueT. Claúdium Centimalum, qui $æ$ deis in. Celio monte habebat, demoliri eas, quarí altitudo officeret aufpicij; Claudius profcripfit,infulam vendidit;emit Publius Calpurnius Lanarius; buicab aaguribus illod idem denuntiatum eft ; itaque Calpurnius, cùm demolitus effer, cognoumfetque Claudium $x$ de is poftea profcripfiße, quàm cffet ab auguribus demoliri juffius, arbitrum itIumadegit, QVidevid sibi DARE, PACERE OPORTERETEX FIDE BONA. M. Cato fententiam dixit, hujus nofri Cato$n$ is pater;ve enim cæteriex patribus,fichicy qui illud lumen progenuits, exfilio nominandus. Is igicur judex ita pronuntiauit. [Cumin venundando remeam feifset. \&c non pronuntiauifset, emptoridamnum pra\& farioportere.) Igiturad fidem bonam ftatuit pertinere, notum efse emptori vitium, quod nofset venditor; quòdfireà̀ judicayit; non recté frumentarius ille, non reqiè玉djum peftilentium venditor tacuit. Sed hujafmodi reticentix jure ciuili omnes cóprehendinon pofsunt; quaxautem pofsunt, diligenter tenentur. M. Marius Gratidia. nus, propinquas nofter, C. Sergio Oratz yendiderat $x$ deis cas, quas abcodem ipfe paucis antè annis emerat; ha Sergio feruie. 414.14
bant; fed hocin mancipio Marius nondixerat; adductares in ju dicium eft. Oratam Crafsus, Gratidianum defendebat Antonius; ius Crafsus vrgebat ; quod vitium vêditor aon dixifset fciens, id oportere preftari; zquitatem Antonius; quoniam id vitium ignotum Sergio non fuifset, qui illas $\boldsymbol{x}$ deis vendidifset, nihil fuifse necefse dici; nec eum efse deceptum, qui id, quad emerat, quo jure efset, teneret. Quorfum hac? vt illud intelligas, non placuifse majoribus noftris aftus ; fed aliter leges, aliter pbilofophi, tollunt aftutias; leges, quatenus manutenere res pofsunt; philofophi, quatenus ratione, \& intelligentia. Ratio igitur hocpoftulat, ne quid infilioses, nequid infimulatè, ne quid fallaciter. Sunthe igitur infidię, tendere plagas, etiam fiexcitaturus nondis, nec agitatarus; ipfe enim fera, nullo in fequente. fepe incidunt; $f i c$, cu caf $x$ deis proferibas, tabulam tanquam plagam ponas. domrm propter vitia vendas; in eam aliquis incarracimprudens; hoc quanquamvideo propter deprauationem confuetudinis, nequemore turpe haberi, neque aut lege fancirivat jure ciuili ; naturx tamen le. ge fancitum eft. Societas enimeft (quod etfr fępe diaumeft.dicendum tamen eft (xpius) Iatiffimè quidem qux pateat, hominum inter homines; interior eorum, qui ejufdem gentis func, propior corunr,qui ejufdem ciuitatis. Itaque mijores aliud jus gentiums aliud jus ciuite efse voluerunt; quad enim ciaile, nonidemcontinuo gentiam, quod autem gentium, idem ciuile efse debet; fed nos veri juris, germanaque juftitia folidam © exprefsam effigiem nullam tenemus; vm- bra, \& imaginibus vtimur; cafque ipfas vtinam fequeremur! feruntur enim ex optimis nature principiis, \& veritatis exemplis. Nä quantiverbailla, VT NE PROPTER TE, FIDEM TVAM CAPTVS, FRAVDATVSVE SIEM? quam illa aurea! VT INTER BONOS BENE AGIER OPPORTET, ET SINR FRAVDATIONs. Sed quifint boui, \& quid fit bene agier, magna quaftio eft. Qinctus quidem Scęuola, Pont. Max. fummam vima efse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur, EX EIDE BONA: fideique bonanomen exiftimabat manare latiffimes idque verfari in tutelis, focietaribus, fid is ciis, mandati', rebus emptis, venditis, conductis, loeatis : quibus vitę focietas continetur; in his magni efsejudicis ftatuere,pr 2 fertim cum in plerifque efsent judicia contraria quid quemque cuique praftare oporteret. Quocircaakutiz tollenda funteaqua malitia, qua vult quidem videri fe efse prucentiam, fedabeft ab ea, diftatqueplutima; pradentia eft enimlocata in delecta bonorum, \& malorum; malitia (fiomnia, que turpia funt, mala funt) mala bonis anteponit. Necverò in prediis folùn jus ciuile, duatum ànatura, malitiam fraudemquevindicat; fed \& in mancipiorum venditione venditorum fraus omnis excluditur ; quienimf cire debuit de fanitate, de fuga, de furtis, praftat edicto ædilium ; hęredum alia caufa eft. Ex quo intelligitur, quoniam jurisnatura fonsfit, hoc fecundum naturam efse, neminem id agere, vt exalterius prxdetur in fcientia; necvlla pernicies vitzma jor inueniri poteft, quàm in malitia fimulatio intelligentix; ex quo illa innumerabilia
nafcuntur, ve vtilia cum honeftis pugnare videantur. Quotus enim quifque reperie-t tors qui impunitate, \& ignoratione omnium ${ }^{*}$ propofitaabftinere poffit injoria? periclite . mur fiplacetin ijs quidem exemplis. in qui-3 bus peccari val gus hominum fartafse non' putat; neque enim de ficarijs,ven eficis,teltamentarijs, furibus, peculatoribus hoo loco difserendum eft; quinon verbis funt. \&e difputationephilofophorum, fed vinculis , \& carcere caltigandi; fedhęc confideremus, qux faciunt ij, qui habentur boni. L. Minutij Bafilij,locupletis hominis, falfum teftamentum quidam è Gracia Romam attulerunt, quod qué facilius obtinerent, feripferunthecredes fecum $M$ Crafsum. \& $Q$ : Hortenfum, homines ejufdem ciuitatis potentiffimos; qui, cùm illud fatfum efse fuf. picarentur, tibiautem nullius efsentconfeij * culpa-alieni facinoris munufculum non rephdiauerupt, quidergo ${ }^{2}$ fatin hoceft, vtnon deliquifse videantur? mihiquidem nóvidetur; quamquam alterum amaui viunm,. alterum non odimortuum; fed cùm Bafilms: M. Satrium, fororis filium, nomen fuum) ferre voluifset, eumque fecifset haredem;' hunc dico patronum agri Piceni, \& Sabini;; (o turpem notam temporum illorum!) nonerat aquum, principes oinitatis remhabere, ad Satrium nihil-prater nonren peruenire; elenim filis,qui non defen dit injuriamncque propulfat à fuis, cum poteft, in juft b facit, vt in primo libro differui: qualis haben -1 duseft is, qui non modo non repellit, fed eviam adjuuat injuriam? mihi quidem etiam vera hareditates non honeftevidentar, $f$ fint malitiofis blanditijs officiorums nonis
teritate, fed fimulatione quarfite. Atqui is: tali bus rebus aliud vtile interdum, aliud ho: neftum videri folet; falsò: nam eadem vtilitatis, qua honeftatis, eft regula; qui hoe non prauiderit, ab hoe nulla frausaberit, nullum facinus; fic enim cogitans: Est in IVD QVIDEM HONESTVM; vERVM HOC EXPEDIT: res à natura copulatas audebit: errore diuellere: quifons eft fraudum, maIeficiorum, feelerum omnium. Itaque fi vir bonus habeat hanc vim. vt, fi digitis cócrepuerit, poffit in locupletium teftamenta nomen ejusirrepere, hae vi non vtatur, the fiexploratum quidem habeat, id omnino neminem vmquam fufpicaturum. At fi dares hanc vim M. Craffo, vt digitorum percuffione hares poffet feriptuis effe, qui re veranon effet hares, in foro, mihi crede, faltaret. Homo autem jnftus, \& is, quem fentimusvirum bonum nihil cuiquam, quod in fetransferat, detrahet. Hoc quiadmiratur is fe , $q$ uis fit vir bonus, nefcire fatetur. At vero, fi quis voluerit animi fui complicatam notionem euoluere, jam fe ipfe doceat, eum virum bonum effe, qui profie quibus poffit; noceat nemini, nifilaceffitus: injuria. Quidergo? hic non noceatqui quodam quafi veneno perficiat, vt veros haredes moueat, in eorum locum ipfe foccedat? Non ergo faciat, dixerit quis, quod vtile fit, quodque expediat. Immo intelligat,nihil nec expedire, nee vtile effe quod fit injuftum; hocquinon didicerit, bonus effe non poterit, Fimbriam confularem audiebam de patre noftro puer, judicem M. Lutatio pinthix fuiffe, equiti Romano fan è honefto, tum is fponfionem feciffict, Ni Bo-

NVS VIR ESSET: itaque ei dixiffe Fimbriam feillam rem numquam judicaturum : ne aut fpoliaret fama probatum hominem,fi contra judicaflet; aut flatuiffe videretur virum bonum aliquem effe, cum ea res innumerabilibus officijs, \& laudibus contin eretur. Huicigitur viro bono, quem Eimbria etiā, non modo Socrates nouerat, nullo modo videri poteft quidquam effe vtile, guod non honeftum fit. Itaque talis vir non modò facere, fed ne cogitare quidem quidquam audebit, quod non audeat pradicare. Hxc, nonne eft turpe, dubitare philofophos que ne ruftici quidem dubiteni? A quibus natu eft id, quod jam tritum eft vetuftate proverbium; cùm enim fidem alicujus,bonitatemquelaudant, dignum effe dicunt, quieum in tenebris mices; hoc quam habet vimenifiillam nihil expedire-quod non deceat, etiam fiid polfis nullo refellente obtinere? Vides ne igitur hocprouerbio, neque Gygi illi poffe veniam dari, neque huic, quem paulò antè fingebam, digitorum percuffione $h x$. reditates omnium poffe ad fefeconuertere? Vt enim, quod turpe eft, id quamuis occaltetur, tamen honeftum fierinullo modo poteft: fic, quod honeftum non eft, id vtilevt fit, effici non poteft, aduerfante etiam, \& repugnante natura. At enim, cilm permagnapremia funt, eft caufa peccandi.C. Marius, cum à fee confulatus longè abeffet, \&\& feptimum annum poft praturam jaceret.nequepetiturus vmquam confulatum videretur, Q. Matellum, cujus legatus erat, fumma virum, \& ciuem, cùm ab eo, imperatore fuo Romam miffus effer, apud populum R omanum criminatus eft bellum id producere: fi
feconfalem feciffent, breui tempore, aut viuum, aut inortuum Iugurthim fe in poteftatem populi Romaniredacturum. Itaque factus eft ille quidem conful, fed à fide, juftitiaque difceffe, qui optimum : \& grauiffimum ciuem, cujos legatus \& à quo miffus effer, in inuidiam falfo erimine adduxerit. Nec nofter quidem Gratidianus officio boni viri functus eft tum, cùm prator effet, collegiumque pratorium tribuni pleb. adhibuiffent, ve res nummaria de communi fententia conftitueretur; jactabatur enim temporibus illis nummus, fie ve nemo poffet feirequid haberet; conferipferunt communiter ediaum cùm peena, arque judicio, eonftitueruntque,vt omines fimulin R oftra poft meridiem defcenderent. \& exteriquidem faliusalio: Marius á fubfelliis in Roftra retra: idque, quod communiter compofitum fuerat, folus edixit; \& ea res, fi quęris, ei magno honori fuit: omnibus vicis ftatux facter funt, ad eas thus, \& cerei ; quid multa? nemo vmquam multitudini fuit carior. Hacfunt, qua conturbant homines in deliberatione nondumquam, cum id, in quo violatur wquitas, non habetur ita magnum; illud autem, quod ex eo paritur, permagn ${ }^{2}$ videtur : vt Mario + preripere collegis, \& tribunis pleb-popularem gratiam, non ita turpe: confulem ob eam rem fieri,quod fibi tunc propofuerat, valde vtile videbatur. Sed omnium vna regulaeft, quam cupio tibieffe notifimam: Avt in lvb, quodveife videtur, turpene fie : aut, fiturpe eft, nevideatur effe vtile. Quid igitur? poffumufne aut illum Marium virum bonum judicare, aut hunc? explica, atque excute intelligentiam rum bonummentiri emolumenti fui caufa, criminari, precripere, fallere? nihíl profectò minus, Eftergo vlla res tanti, aut commo-1 dum vilum tam expetendum, vt viriboni, \& Splendorem. \& nomen amittas? guid eft, quod afferretantum vtilitas ifta, qux dicitur, poffit, quantum auferre, fi boni viri nomen eripuerit, fidem juftitiamque detraxerjt? Quid enim interelt vtrum ex homine fe convertat quis in beluam, an in hominis. figura immanitatem gerat belux? quid,quiomniareAta, \& honefta negligunt, dunmodo potentiam confequantur: nonne id faciunt, quod is, qui etiam focerum habere voluit enmi cujus ipfe audacia potens effet? vtile enim videbatur plurimum poffe alterius inuidia : id quàm injuftum in patriam, quam inutile, \& quàm turpe effet, non videbat. Ip fe autem focer in ore femper Grxcos verfus Euripidis de Phoniffis habebat: quos dicam, vt potero, inconditè fortaffe, fed tamen vt res poffit intelligi:

## $N a m$ fo violandum ef jus,regnädi gratias Violandum eft: aliss rebuspietatem colas.

Capitalis Eteocles, vel potius Euripides, qui id vnum folum, quod omnium fceleratiffimum fuerat, exceperit, suid igitur miputa colligimus, hęreditates, mercaturas, venditiones fraudulentas? ecce tibi, qui rex populi Romani, dominufque omnium gentium effe concupierit, id que perfecerit;hanc. capidiaté, fi quis honeftam effe dicit,amens, eft: probat enim Iegura. \& libertat is interitum; earum que oppreffionem tetram, \& de-tefta-
teftabilem, gloriofam putat. Quiautem fateatur, honeftum non effe, in ea civitate, qua libera fuit, quaque effe debeat, regnare, fed ei, qui id facere poffit, effe vtile; qua hunc objurgatione, aut quo potius conuitio ì tanto errore coner auertere? Poteft enim, dii immortales, cuiquam efle vtile foedifimum, \& teterrimum parricidium patrix, quamuis is, qui eo feobftrinxerit, ab oppreffis ciaibus parens nominetur? Honeftate igitur dirigen da vtilitas eft, \& quidem fic, vt hee due verba interfe difcrepare, fed tamen vnum fonare videantur. Nuncabeo ad vulgiopinionem. wux major vtilitas, quam regnandi, effe poffit? nilhil contra inutilins ei, qui id injuftè confecutus fit, inuenio, culm ad veritatem copi reuocare rationem ; poffunt enim cuiquam effe vetiles angores, folicitudines, diurni, \& nodurni metus, vita infidiarum periculorumque pleniffima? [Multi iniqui, atque infideles regno, paucifunt boni, ] inquit Accius:at cui regno ? quod à Tantalo, \& Pelope prodi. tom jure obtinebatur. Nam quanto plures ei regi putas, quicum exercitu populi Romani; populum ipfum Romanum opprefic, cinitatemque non modò liberam.fed etiam gentibus imperantem feruire fibi coëgiffet? hurie tu quas confeientix labes in animo cenfes habaiffe? qua vulnera? cujus autem vita ipfi poteft vtilis efle, cùm ejus vitæ ea conditio fit, veiqui illam eripuerit, in maxima gratia futurus fit, \& gloria? Quod fi heevtilia non font, que maximé videntur, quia plena fint dedecoris, ac turpitudinis; fatisperfuafüm effe debet, nihil effe vtile, quod non honeftum fit, quamquam id qui-

## DABFFicits

dem cum fępealias, tum Pyrrhibello à C. Fabricio confule iterum, \&\& à fenatunoftro judicatomeft; cum enjm rex Pyrrhus popalo Romano bellom vitro intuliffet; cúmque de imperio certamen effet cum rege gensrofo, ac potente; perfuga ab eo venit in caftra Fabricij, eique eft pollicitas, fipramium ei propofinfer, fe, yt clam veniffet, fic clam in Pyrrhicaftra redrturum, \& cum veneno necaturum ; hune Fabricius redocendum curavit ad pyrrhum : idque ejus faAtum z̀ fenatu laudatum eft. Atquisif feciem vtilitatis-opinionemque quarimus, magnú illud bellum perfuga vnus, \& gravem adnerforium imperij fuftulifiet: fed magnum dedecus, \&-Aagirium, quicum laodis certamen fuiffet cum non virtate, fed fcelere fuperatum. Vtrumigitur vtilius,vel Fabricio, quitalis in hacvrbe, qualis Ariftides Athehis fuit; vel fenatui noftro, qui numquam vtilitatem à dignitate fejunxit,armis, cum hofte certare, an venenis? figlorix caufa imperium expeten dum eft: fcelus absit, in quo non potelt efiegloria; in ip foopesexpetuntur quoquo mado, non poterunt effe vtiles cum infamiz. Nonigitur veilisilla L . Philippi, Q. filij, fententia : quas ciritates L. Sylla, pecunia accepta, ex \& C. liberauiflet, ve ex rurfus vectigales effent, neque iis pecuniam quam prolibertate dederants, redderemus. Eft ei fenatus affenfus; turpe imperio ; piratarum enim melior fidess quä fenatus. At aucta veligalia : vtile igitur. Quoufqueaudebunt dicere quidquam vtiIe.quod non honeftum? poteft autem vlli imperio quod gloria debet fultum effe, \& benetrolentia fociorum, vtile effe odium. \&
infamia? Ego etiam cum Catone meo (xpe diffenfi; mihi prafraad videbatur wrarium, vedigaliaque defendere; omnia publicanis negare, multa fociis: cùm in hos bencfici effe deberemus, cumillis fic agere, vt cum colonis noftris foleremus: eoque magis, quod illa ordinum coniunatio ad falutem reipublicę pertinebat. Malè etiam Curiơ cú caufam Tranfpadanorum xquam effe dicebat, femperautemaddebar, Vincat vitwitas. Potius diceret, non effe xquam,quia non effer vtilis reipublicx, quàm, cùm vtiIcmeffie diceret, non efie aquam fateretur.

Plenus eft fextus liber de officiis He catonis talium quaftionum, fitne boni viri in maxima caritate annonz familiam non alere, in vtramque partem difputant; fed tafmen ad extremum vtilitate putat officium dirigi magis, quàm humanitate. quxrit, fi in mari jactara facienda fit, equine pretiofi potius jactaram faciat, an ferunlivilis; hic aliò res familiaris, aliò ducit humanitas. Si tabulam de naufragio ftultus arripuerit,extorquebitne cam fapiens, fi potuerit? negat, quia fit injurium. Quid dominus navis? eripietne fuum? minimè, non plus,quàm fi nauigantem in altum ejicere de naui velit, quia fuanonfit. Quoadenim peruentum fit eò, quò fampta nauis eft, non domini eft mauis, fed nauigantium. Quid, fif in vna tabula fint duo naufragi xque fapientes; fibine vterque rapiat, añ alter cedat alteri? cedat vero:fed ci, cujus magis interfit vel fua,vel reipublicęcaufaviuere ; quid fithac paria in vtroque? nullum erit certamen; fed, quafi in forte, aut in micando victus, alteri cedet alter. ouid fi pater fana expilet, cuniculos agit

144 DE OFFICEIS
ad çrarium, in dicetne id magiftratibus filius? nefas id quidem eff; quin etiam defédat patrem, fiarguarur. Non igitur patria preftat omnibus officiis? immo verò : fed iffi patrix conducit, pios habere ciueis in parenteis. Quid fi tyrannidem occupare, fi patriam prodere conabitur pater? filebitne filias? imo vero obfecrab't patrem ne id faciat; fi nihil proficiet, accufabit: minabitur etiam: ad extremum, fi ad perniciem patrix res fpectabit, patriz falutem anteponet fa* Iuti patris. Quærit etiam, fi fapiens adulterinos nummos acceperit imprudens pro bonis : cùm id refcierit, foluturufne fit cos, fi cuidebeat, pro bonis. Diogenes ait : Anripater negat: cuipotius affentior. Quivimú fugiens vendat feiens, debeatne dicere; nor necefse putat Diogenes: Antipater viribo ni exiftimat. H a funt quafi controuerfię in jure Stoicorum. In mancipio vendendo ${ }_{\text {on }}$ dicendanevitia; non ea, quax nifi dixeris, redhibeatur man cipiumjure ciuili:fed hxc, mendacem efse, aleatorem, furacem, ebriofum. Alteri dicenda videntur, alteri non dicenda. Si quis aurum vend ens,orichalcum feputat venderes indicetne ei vir bonussaurumillud efse, an emat denario, quod fit millenariûm? Perfpicuum jameft, \& quid mihi videatur, \& quafit inter eos philofophos, quos nominaui, controuerfia. Paqua, \& promifsa fempérne feruanda fint, que nec vi, nec dolo male, vt prętores folent dicere, facka fint? Si quis medicamentum cuipiam dederit ad aquam intercutem; pepigeritque, ne illo medicamento vmquam poftea vteretur: fieo medicamento fanus fa-
 cundem
eundem morbum, nee ab eo, qui cum pepigerst impetret, ve jetm colice evti. $q u d$ facien dum firferm fit is inhumanus,quinon concedat vei. neceiquidquam fiat injurizt vitz, \& falusiconfulendum, Qaid, figuis rapiens rogatus fit ab eo,qui cum hęredem faciat, culm ei teftamento feftertium millies relinquatur, vt ante quàm hareditatera a deat. luce palam in foro falter.idgue fefaCturimpromiferit, quod aliter eum haredg feriprurus ilienon effer: faciar, quod promiferatille,nécnet promififfenollem, \& id arbitror faiflet grauitatis. fed quoniare promifit, fi faltare in foro turpe ducet honeftius mentietur, fi ex bereditate nil ceperit: nifi fortè eam pecuniam in reipub. magnum aliquod tempas contulerit, vt vel faltare eum, cum patrix confulturus fit. Acne illa quidem promiffa feruanda funt, que nб́ funt is iplis vţilia quibus illa promiferis. Sol Fhaetonti filio (vz redeamus a d fabuIas) fafturum (e effe dixit, quidquid optaffet; optauit. vt in currum patris tolleretur. fublatus eft; atque infanus quà conftitit, itu fulminis deflagrauit ; quanto melius fuerat, in hoc, promifium patris non effe feruatum? Quid quid Thefeus exegit promiffum à Neptuno? cuicùm tres optionee Neptunus de liflet, optauit interitum Bippolyti filij fui, cùm is patri fufpectus effet denozerea: quo optato impetrato, Thefeus in maximis fuit lutibus. Qtid Agav memnon? cûm deuouiffer Dianx-quod in fuoregno pulcherrimum natum effet illo anno, immolauir Iphigeniam, qua nihil erat e) quidem anno natum pulchrius; pramiffum potïas non faciendura, quàm ta
tetrum facinus admittendom fuit. Ergo, \& promiffa non facienda nonaumquam. Neque femper depofita reddends funt. Si gladium quis apud te fanx mentis depofuerit, repetat infaniens: reddere, peccatumn fitzó reddere, officium. Quid? fi is quiapud te pecuniam depofuerit, bellum inferat patrię, reddéfne depofitum? non, credo: fazies enim contra rempublicam, quę debet effe cariffima. Sic multa, quę natura honefta videntur effe, temporibus fiunt nó ho eita; facere promiffa, ftare conuentis, reddere depofita, commutatavtilitate fiunt non honefta. Ac de is quidem qux videntur effe vtilitatis contra juftitiam fimulatione prudentix, fatis, arbitror, diAum. Sedquoniam à quatuor fontibus honeftatis primo libro officia duximus in eifdem verfa bimur. celm docebimus, ea, qux videntur effe vti-1 lia, neque funt, quam fint virtutis inimica: Ac de prudentia quidem, quam vult imitari * malitia itemquede juititia, quæ femper eft vtilis, difputatum eft. Reliqua funt duę partes honeftatis: quarum altera in animi excellentis magnitudine, \& praftantia cernitur; altera in conformatione, $\&$ moderatione continentix, \& temperantix. Vtile videbatur Vlyffi. (vt quidam poëtæ tragici prodiderunt: nam apud Homerum, optimumautorem, talis de Vlyffe nulla fufpisio eft) fed infimulant eum tragcedię fimulatione infanix militiam fubterfugerevoluiffe; non honeftum confilium. At veile (vt aliquis fortafse dixerit) regnare, \& Tthacęviuere otiofé cum parencibus, cum vxoteicum fifio. Vllum tu decus in quotidianis periculis, \& laboribus cuan tranquilli-
tate hac conferendum putas? ego verò ifis contemnendam, \& abjiciendam: queniam, qux honefta non fitine vzilem quidem effe arbitror. enid enimauditurum putasfuifse Vly fse, fi in illa fimulatione porfeverafset? qui cùm maximas res gefserit in bello, tanié hxcaudiuitab Ajace:
Cujus ipfeprinceps jnvisjurandifuit. Quodomnes cit is, folus neglex it fidem: Furere affimulas is: ne coiret, inftitit. Quod ni Palamedis per Picax. frudentias Iftiuspercepijset malitiofam andacigm, Fide facra um jus perpet no fallerit Illi verò non modò cum hof ibus, verubue etiam cum fluetibus, id quod fecit, dimicare melius fuit, quìm deferere confentientecta Greciam ad bellum barbaris inferendum. Sed dimittamus, \& fabulas, \& externa : ad rem, faqaque Veniamus. M. Atetilius Re gulus, culm con ful iterum in Africa ex infidiis coptus efset, duce Xantippo Lacedzmonio, imperatore autem patre Annibalis Amilcare, juratus mifsuseft ad fenatum, $\mathrm{vt}_{8}$ nif redditi efsent Parnis captiui nobiles quidamrsediret ipfe Carthaginem. Is,cuiz Romam venifset, vtilitatis feecrem videbat: fed erm.ve res declarat, falfam judicanuit: quę erat tal is , manere in parria, efse domi fox cam vxore cum liberişquàm caJamitatem accepifset in bello , conmunene fortunx bellicx judicantem, tenere confuJaris dignitatis gralum Quis hacenegec efse vitila? quid cenfes ? magnitudo animi. \& fortitudo negat; an locuplectiores quaris suCores : harum caime eft virsutum proprix́
nil extimefece, omnia hamana defpicere, nihil, quod hominiaccidere poffit, intolerandum putare. Itaquequid fecit? in fenatif Venit:mandata expofuit : fententiảne diceret, recufauit quam diu jurejarando hoftiú seneretur, non efse fe fenatorem; atque ilIud etiam, (ò ftultum hominem, dixerit quifpiam, \& repugnantem vtilitati fux!) reddi captiuos,negauit efsevtile:illos enim adolefcenteis, \& bonos duces, fe jam confetram fenectute. Cujus, cùn valuifset anQoritas, captiui retentifunt ipfe Carthaginem rediit: neque eum charitas patrix retinuit, nec fuorum; neque verò tumlignorabat, fead crudelifimum hoftem, \& ad exquifita fupplicia proficifei; fed jusjurandum conferuandum putabat; itaque tum, cif vigilando necabatur, erat in meliore caufa quàm fi domi fenex captiuus, perjurus, \& confularis remanfifset At ftultè qui non modonon cenfuerit captiuos remitten dors,
verùmetiam difsuaferit, ouo modo foltè? etiamne, fir reipublicz conducebat ? poteft autem, quod inutile reipublicz fit, id cuiquam ciui vtile efse? Peruertunt homines ea, qux funt fundamenta naturę, cùm vtilitatem ab honeftate fejungunt; omnes enim expetimus vtilitatem, ad eamque rapimur; nec facerealiter vllo modo pofsumus;nam quis eft, quivtilia fugiat? aut quis potius, qui ea non ftudiofifimè perfequatur? fed quia nufquam pof sumus, nifi in laude, decore, honeftate, vtilia reperire, propterea illa prima, \& fumma habemus, vtilitatis nomenn on tam fplendidum,quàmnecefsarium ducimus. Quid eft igitart, dixerit quis, n jurejurando? numiratum timemus Iouê?

## LIBER III.

 at hoe quidem commune eft omniumphiIofophoram, non eorum modò, qui Deum nihil habere ipfumnegotii dicunt, \& nihil exhiberealteri, fed eorum etiam, qui Deum femper agere aliquid, \& moliri volunt, numquamnecirafci Deum,necnocere;quid autem iratus fupiter plus nocere potuifset, quàm nocuitfibiipfe Regulus? nulla igitur vis fuit religionis que tantam vtilitatem pravertcret. An,neturpiter ficeret? Primáf MINIMA DE MALIS; num igitur tantum malizurpicudo ifta habebat, quantumille cruciatus? dein de illud etiam apud attium:Freyisfine fidem, neque dedi, neque do infidel: criguam.
quamquamabimpio rege diciturluculente tamen dicitur. Addant etiam : quemadmodum nos dicamus,videri quadam vtilia.qua non fint; ficfe dicere, videri quadam honefta, qux non fint:vt hoc ipfum videturhoneltum, conferuandi jorisjurandi caufa ad cruciatum reuertifse: Sed fit non honeftum, quia, quod per vim hoftium efset atum, ratum efsenon debuit. Adduntetiam, quid quid valde vtile fit, id fieri homeftum, etiä fi antea non videretur. Hxe ferè contra Regulum; fed prima videamus. Non fuit Iupiter metuendus, ne iratus noceret, quia neque irafci folet, neque nocere. Hacquidem ratio non magis contra Regufum, quám contra omne jusjurandum valet; fed in jurejurando non quimetus, fed quę vis fit. debet intelligi; eft enim jusjurandums affirmatio religiofa; quod autem sffirmate, quafi Deo tefte, promiferis, id tenendum eft; jam enim nonad iram deorum, qua G iij nulla
nulla elt, fed adjuiftiviam, \& ${ }^{\prime}$ ad fidem per*inet: nampraclarè Ennius,

- flles alim 1 , asta trimis, © jusjurané $d: m$ Ionis.
qui igitur jusjurandum violar, is fidem vio1at: quam in Capitolib vicinam 'Jouis Optimi Maximi (vve in Catonis oratione eft) majores noftriefse voluerunt. At enimne jatus'qtridem fupiter plus Regulo nocuiffet, quàm fibinocuit ipfe Regulus; certè, fi nihil malum efset, nifi dolere; id autem nó modo $n$ on fummum malum, fed nee malum quidem efse maxima auctoritate philofophi aftirmant; quorum quidem teftem non mediocrem, fed hand feio an graniffimum, Regulum nolite', quafo, vituperare, quem eninalocupletiorem quarimus, quàm print eipem reipublicę qui retinendiofficij caufa eruciatum fabierit voluntarium? Na , quod ajunt minima de mazts, ideft, veturpiter potius quàm calamitosè : an eft vllum majus malum turpitudine? qua fi in deformitate corporis habeat aliquid offenfionis, quantailla deprauatio, \& foeditas turpificati fnimidebet videri? ftaque nernofius qui ifta difserunt, folum audent malum dicere id quod turpe fit : qui antem remifsius, hi tamen non dabitant fummum malum dics. re; nam illud quidem.


## Neque dedi, neque do fotem infideli cui-

 Tatebra perjurio. Eft autem etiam jus bellicum, fidefque jurisjurandi, fape hoftifera uanda; quodenimita juratomeft, vtmens deferentis conciperet fieri oportere, id obferuandum eft: quod aliter, id fin non feceris nullum perjurium eft:vt, fi pradonibus paQum procapite pretium non attuleris nulIa fraus eft, ne fi juratus quidem id non fecaris; nam pirata non eftex perduellium numero definitus. fed enmmunis hoftis omtnium; cum hoe non fides efie debet, nee jusjorandum commune; non enim falfum jurare peierare eft: fedquod ex animi tui fententia jurateris, ficue verbis concipiturn more noftro, id non facere n perjurium efts feite enim Euripides,

## farauilingua mentem in juratam gero.

Regolus verò non debuit conditiones, p aetionefque bellicas , \& hoftileis perturbare perjurio; cum jufto enims, \& legitimo bofte res gerebatur: aduerfus quem, \& totum jus feciale \& multa funt juracommunia; quad ni ita effet, numquam claros viros fenatue vinClos hoftibus dedidiffet. At verò T. Vetarius, \& Sp. Pofthumius, cim iterum confules effent, quia. cùm male pugnatum apud Caudium eflet, legionibus noftris fub jugum miffis, pacem cum Samnitibus fecer rant, dediti funt his: injuffu enim populis fenatufque fecerant;eodemque tempore $T$. Numicius, Q Melius, qui tum tribuni pleb. erant, quad corum auctoritate pax erat faGa, dediti funt, vt pax Samnitum repudiaretur: atque hujus deditionis ip fe pofthumius, qui dedebatur, fuafor, \& auctor fuies quod itemmultis annis poft $C$. Mancinus:
$G$ inis quis
qui, ve Numantici s,quibufenm fine fenatus. avCtoritate fordus fecerat, delertur,rogavioncm fuafit eam, quam L. Furius, \& Sex. Atilius ex S. C. ferebant: qua accepta, eft hoftibus deditus. Honeftius hic quàm Q. Pompejus: quo cùm in eadem caufa effet, deprecante, acceptalex non eft; hic ea, qua videbatur, vtilitas plus valuit, quàm honeflas: apud fuperiores vtilitas fpecies falfa, $a b$ honeftatis auttoritate fuperata eft. At non debuit ratumeffe, quod erat actum per vim; quafi vero fortiviro vis poffit adhiberi Cur igiturad fenatum proficifcebatur, silm prafertim de captiais difluafurus effet? eulod maximum in eo eft, id reprehenditis. Non enim fuo judicio ftetit, fedfufcepit caufam, vt effet judicium fenatus: cui nifi ipfe auttor fuiffet, captiui profectò Panis e redditi effent; ita incolumis in patria Regulus reftitiflet. Quod quia pazrix non vtileputauit, idcirco honeftum fibi, \& fentire H1la, \& pati credidit. Nam qoòd ajunt, quodvalde vtile fit, id fieri honeftum: imò verò effe, non fieri. Eft enim nihil vtile. quodidem non honeftum : nec, quiavtile, honeftum eft:fed, quia honeftum, vtile Quare ex multis mirabilibus exemplis haud facile quis dixerit hoc exemplo, aut laudabilius, aut praftantius. Sed ex tota hac laude Reguli,vnum illud eft admiratione dignum quod captiuos retinendos cenfuerit. Nam quodredit, nobis nunc mirabile videtur, illis quidem temporibus aliter facere non potuit. Iraque iftalaus non eft hominis, fed temporoms. Nullum enim vinculumadadftringendam fidem jurejurando majores arGius effe voluerunt $;$ id iadicant leges in

Duodecim tabulis;indicant facra; indicarit fordera. quibus etiam cum hofte deuincitur fides indicant notiones, animaduerfionefque cenforum, quinulla de re diligentiuso guàm de jurejurando, judicabant L, Manlio, auli filio, cum dietator fuiffet, M.Pomponius tribunus pl. diem dixit quod is pau$\cos$ fibidies ad dictaturam gerendam addidifict. Criminabatur etiam quòd Titum fi-lium-qui Torquatus puftea eft appellatus, ab hominibus relegafiet \& ruri habitare jufiffer; quod cum audiuifiet adolefcens filius, negotium exhiberi patri; accurriffe Romam. \& cumprima luce Pomponii domum venifle dicitur ; cui cum effer nuntiatum; quod illum iratum allaturumad fe aliquid contra patrem arbitraretar; furrexit è le-

- Ctulo, remotifque arbitris ad fe adolefcentem juffit venire; at ille, vt ingreflusefts confeftım gladium diftrinxit, jurauitque fe illum ftatim is terfequrum niff jusjurandum fibi dediffet, fe patrem mıfum effe facturû. Iuranit hocterrore coactusPomponius:rem ad populum deculit: docuit, cur fby à caufa deeffereneceffe effet: Manlium miffum fecit ; tantum temporibus illis jusjorandum valebat. Atque hic T. Manlius is eft,quiad Anienem Galli-quem abeo prouocatus ecciderat, torque detrado, cognomen invenit : cujus tertio confulatu Latini ad Veferim fufi, \& fugati: magnus virin primis: \& qui perindnlgens in patrem, idem acerbefenerus in filium. Sed ve laudandum Regutus in confernando jurejurando; fie decem illy, quos poit Cannenfem pugnam-juratos ad fenatummifit annibal, in caftraredituros ea, querum erant potiti Peni, nifi de redi-
men discaptiuis imperrauiffent, finon redie: runt, vituperandi. De quibus non omnes vnomodo; aam Polybius, bonus auctor in primis, feribit, ex decem nobiliffimis qui tuncerant miffi, nouem reuertifie, a Senatu renan impetrata: vnum ex decem, qui pantJò poft, quàm egreflus erat è caltris, redifo fer, quafialiquid effet oblitus, Romx remanfiffe; reditu enim in caftra, liberatum fe efiejurcjuran do interpretabatur: non reAte: fraus enimadftringit, non diffoluit perjurium. Fuitigitur fulta calliditas, peruerfé imitata prodentiam; itaque decreuit fenatus, ve illeveterator, \& callidus vinQus ad Annibalem duceretur. Sed illud maximum: octo hominum milliatenebat Annibalinon quos in a cie éepiffet, aut qui periculo mortis diffugiffent, fed qui relieti in caftris fuiffent a Paullo, \&e Varrone confulibus; eos Senatus non cenfuit redimendos, cùm id parua pecunia fieri potuiffet: vt effet infi. tum militibus noftris, aut vincere, aut emori; qua quidem reaudita, fractum animum Annibalis fcribit idem, quod fenatus, populufque Rom, rebus affliat tam excelfo animó fuiffer. Sic honeftatis comparatione ea, quę videntur vtilia, vincuntur. Attilius autemille, qui Gracè fcripfit hiftori $j_{3}$ plureis ait fuiffe, qui in eaftra revertiffent. eadem fraude, vt jurejurando liberarentur, eofque à cenforibus omnibus ignominiis notatos. Sit jam hujus locifinis; perfpicuú eft enim, quę timido animo, humiti, demiffo fratoquefiant, quale fuiffer RegulifaAum, fiaut de captiuis; quod ipfi opus effe videretur, nors quod reipublicz, cenfaiffet, sut domi remanerc voluiffer, non effevtilia,


## Ltama IIT.

 quia fant flagitiofa, foeda, \& turpia. Reffat quaria pars, que decore, moderatione, modeftia, continentia, temperantia continetur. Foteft igitur quidquam effevtile, quod fit huictalium virtutum choro contrarium? atquiab Ariftippo Cyrenaici, atque Anniceriiphilofophi nominati, omne bonum in voluptate pofuerunt, virtutemque cenfuerunt ob eam rem effe landandam, quod effciens effet voluptatis; quibus obfoletis, floret Epicurus, ejufdem ferè adjutor, auA orque fententix. Cùm bis, velis equifque (vt dicitur) fi honeftatem tueri, actetinere fententia eft, decertandumeft. Nam fi non modo vtilitas, fed vita cmnis beata.corporis firma conftitutione, ejufque conftitutio-- nifpe explorata, vt à Metrodoro feriptum eft, continetur : certè hac vtilitas, \& quidem fumma, (fic enim cenfent) cum honeftate pugnabit. Nam vbi primum prudentix locus dabitur? an, vt conquirat vadique fuavitates? quìm mifer virtutis famulatus feruientis voluptati! quòd autem munus prudentię? an legere intelligenter voluprates? fac nihilifto effe incundius: quid cogitari poteft turpius ? Iam, qui dolorem fummum malum dicat, apud cum quem habet locum fortitudo, qua eft do' orum lab orumque contemptio ? quamuis enim multis in locis dicat Epicurus, ficut híc dicit. नatis fortiter de dolore ; tamen, non id fpeqandum eft, quid dicat, fed quid con fentaneã fit ei dicere, qui bona voluptate terminauerit, mala dolore: ve, gillumaudiam de continentia. \&ctemperantia; dicit ille quidem multa multis locis: fed aqua harret.ve ajunt? nam qui poteft tepperantiam landare is,qui Gvj po-
porat fummem bonum in voluptate? eft eo nim temperantia libidinum inimica libidines autem confectatrices voluptatis. Atque in his tamen tribus generibus quoquo modo poffunt, non incallidè tergiuerfantur; pručentiam introducunt, feientiam fuppeditantem voluptates, depellentem dolores. Fortitudinem quoque aliquo mado expediunt, cum tradunt rationem negligendx mortis perpetiendique doloris. 8 t amremperantiam inducunt, non facillimèilli quidem, fed tamen quoquo modo poffunt: dicunt enims voluptatis magnitudinem doloxis detractione fieri. Iuftitia vacillat, vel jacet potius; omnefque ex virtutes, qux in communitate cernuntur, $\&$ in focietate generis humani; neque enimbonitas, neclitberalitas, nec comitas effe poteft, non plue, quìm amicitia; fi haenon per feexpetantur fed ad voluptatem. vtilitatemue referantur. Conferamus igitar in pauca; nam vt vtilitatem nullam effe docuimus, quę honeftati effet contraria: fic omnem voluptatem dicimus honeftati effe contrariam Quo magis reprehendendos Calliphonem \& Dinomachum judico qui fe dirempturos controuerfiam putauerunt, fi cum honeftate voluptatem. tanquam cum hominepecudem, copuJauiffent; non recipit iftam conjunctionem honeftas, a pernatur, repellit ; neeverò finis bonorum, \& malorum, quifimpler efst debet, ex diffimilibus rebus mifceri, \& temperari poteft. Sed de hoc hactenus: magna enim res,alioloco plaribus verbis difputaea, nunc ad propofitum. Quemadmadum igitur, fi quando ea, qua viderethr vtilitass honeftati repugnat, dijudicanda res fit, fa- tis eft fuprà difputatum. Sin autem fpeciem vilitatis etiam voluptashabere dicatur, nula potelt efse ei cum honeltate conjunctio. Nam ve tribuamus aliquid veluptati: condimenti forca/se nonnihil, vtilitatis certe nihil habebic. Hábes ì patre munus, Marce fili, meaquidém fententia, magnum : fech perinde crit, vt acceperis ; quamquam tibi hi tres libri Cratippi inter commentarios, tamquam hofpites erunt recipiendi. Sed vt . fiiple venifsem Athenas (quod quidem effet fatum, nifi me de medio curfinclara voce patr a reuocafset) aliquan do me quoque audires: fie, quoniam his voluminibus ad te profecta vox mea eft, tribues his temporis, quantum poteris; poteris autem quanturn voles. Cum voróintellexero, te hoc fcientix genere gaudere, tum \& pręfens recum propediem, vt fpero, \& , dum aberis, abfens loquar. Vale igitur, mi Cicero tibique perfuade, te mihı quidemefse cariffimum. fed multo fore cariorem, fi talibus monumeng tis, pręceptifque lętabere.


## 

## M. TVLLII CICERONIS

CATO MAIOR,

## VEL DE SENECTVTE,

A D

## T. POMPONIVM ATTICVM,

## Dialogiperfona.

SCIPIO, CATO, LAELIVg.


Tite, fo quid ego adjuto,curamue liuaßo,
2ue nunc te coqut, con verfas fubpeitore fixa.
Ecquid erit pretij.
Licet enim mihiverfibus iifdem affari te, Attice quibus affatur Flamininum
Ille vir basd magna cum re, fed plenus filei.
Quamquam eerto feio, non, ve Flamin inum Sollicitari te, rite, fic nočteifque diefque. Noni enimı moderationē animi tui, \& aqui-
${ }^{\mathrm{T} 2 t^{\circ} \mathrm{m} \text { : teque non cognomen follm Athenis: }}$ deportafse, fed humanitatem, \& prudëtizm; intelligo ; \& tamenfufpicor, iifdem rebus. te, quibusme ipfum, interdam granius commoueri: quarum confolatio, \& major eft, \& in aliod tempus differenda. Nuncautem mihi vifumeft aliquid ad te de feneatute conferibere; hocenim onere, quod mihitecum. communeeft, aut jam vrgentis, aut certoे aduentantis fenedutis, \& te, \&meipfum leuari volo; etfite quidem id modicè, ac fapienter, ficut omnia, \& ferre \& laturum ef: fecerto fcio. Sed mihi, cùm de fenectute vellemaliquid feribere, to occurrebas dignus eo muneres quo vterque noftrûm communiter vteretur. Mihi quidemita jucundz hojus libri confeato. fuit; vtnon mode omneis abferferit fenequtis moleftias, fed effecerit mollem etiam, $\&$ jucundam fenetutem Nunquamigitur fatislaudariphilofophia poterit : ctiiqui pareat, omnetempus xtatis fine moleftia poffit degere. Sed de cxteris, \& dıximus aliàs multa, \& fxpe dicemus. Hunc verò librum de fenequte ad te mifimus;omnem autem fermonem tribuimus non Tichono, vt Arifto Chius,ne parum efset auctoritatis in fabula ; fed M, Cat zoni feni, quò maiorem autoritatem had beret oratio: apud quem Lalium, \&\& Scipionem facimus admiranteis, quòd is ram facilè fenequtem ferat, iifque eum refpondentem. Qui fi eruditius videbitur difputare quàm confueuit ipfe in fuis libris; artribuito Grxcis litteris, quarum conftateum perftadiofum fuifse in fenequte. Sed quid opas oft plara? jam enim ipfius Catonis fermo explicabit noltram omnem de fenetute fen- que fapientiam:tum vel maximê,quod nunquam granem tibi fenequtem efse perfenferim: qua plerifque fenibus fic od ofa eft,vt onus fe 压tha grauius dicant fuftirere. CAT Rem haud lane, Scipio. \& Lxli, difficilem admirarividemini; quibus enim nifl eft o. pis in ipfis ad bene, beateque viuen dum is omnis xtas grauis eft: qui autem omnia bona a feipfis petunt, iis nihil poteft malum videri quod nataré neceffitas afferat; quo in genere eft in primis fencttus quam ve adipifcantur, omnes optant, andem accufant adepti: $\operatorname{tanta}$ eft inconitantia, ftultitia, atquepeiu'rfitas. Obrepere ajunt eam citius, quìm putafsent ; primùm, quis co ëgit eos falfum putare? quíenim citius adolefeentiz fencetus, quam pueritia adolefcentia, obrepit ? deinde, qui minus grau's efset if fenectus, fi oetingentefimumannumagerent, quain fi actogefimum ? pręterita en im ztas quamuis longa, cùm effluxifset, nulla confolatione permulcere pofset ftultam Senetutem; quocires, fif fapientiammeam admiradi foletis (quę vtinam digna efset opinione veftra, noftroque cognomine) in hoe fumus fapientes, quod naturam optimam ducem, tanquam deum, fequimur, eique paremas: à qua noa verifimile eft, cùn cattre partes ataris bene deferipte fint, extremum aQum, tanquam ab inerti poëta, efle negleQum. Sed tamen neoeffe fuit effe aliguod extremum, \& , tan quam in arborim baccis, eerraque frogibus, mataritate tempeftias quafi vietum, \& caducum ; quod ferendurn
 eft molliter fapienti, quid enim eff aliud, gigantam morebellarecum diis, nifi natura repugnare? LABl Atqui, Cato:gratifimum nobis vt etiam pro icipiouepoll cear feceris, fir guoniam volumus (fperamus quidem certè) fenes fieri- multo ante ì te didicerimus, qua bus facillimè rationibus ingrauefcentem ztatem ferrepofimus. CA'r. Faciam verò, Lęli, prafertim fi vtrique veftram gratum, vt dicis, faturum eft. LAEs. $\mathbf{V}$ olumus fanè, nifi moleftumeft tib;, Cato, tanquam longam aliquan viam confeceris, quam nobis'quoque ingrediendurs fit, iftuc, quo peruenifti, videre quale fit. CAT. F2ciamive potero, Lẹli : fape enim interfui querelis ineorum xqualium, ( pares antem cum paribus, veteri prouerbio, facillime congregantur) qua C. Salinator, qua 5 p . Albinus, homines confulares, noftri ferd zquales deplorare folebant; tum, quod voluptatibus carerent, fine quibus vitans nullamputarent tum quod fpernerentur ab iis, íqubus effent coli foliti; qui mihi non id videbantur aceufare, quod eflet accufandum; nam fi id culpa fenectutis accideret, eadem mihivfu euenirent, reliquifque omnibus majoribus natu: quorum ego multorum cognouifenectutem fine quercla; qui fe al libidinum vincülislaxatos effe non moleftè ferrent, nee a fuis defpicerentur. Sed omnium iftiufmodi querelarum in moribus eft culpainon in atate; moderationım, nec difficiles, nec inhumanifenestolerabilem fenequtem agont: importunitas autem, \&c inht manitas omnixtare molefta eft LAEL. $\mathbf{E f}, \mathrm{vt}$ dicis, Cato; fed fortafie dixerit quifpiam. tibi gropter opes, \& copias, \& digni-
tatem tuam, tolerabilem fenecturem videri, id autemnon pofle multis contin eere, CAT Eft iftuequidem, Lali, alıquid, féd nequaquam in ifto funt omnia : ve Themiftocles fortur Seriphio cuidamin jurgio refpond. $f$ fe; cùmille dixiffet, non eum fua, fell patriae gloria (plendarom affecurum: Nec hercle, inquit, fiego Seriphius effem, nobilis, nectu. fi Athenienfis effies, clarus vmquamfuiffes. Qood eodem modo de feneGute potelt dioi; neque enim in fumma in * opia leuis effe feneatus poreft, re fapienti quidem,necinfipienti, etiam in fummacopia, non graxis. Aptiffima omaino func, Scipio, \& Labi, arma fenequtis, artes,exercitation efque virmatum : quxe in oimni ztate ciltex, culm multum didque vixeris-mixificos afferunt frutus; non folums quia nunquam deferunt, ne extrenyo quidem cempare xtatis; (quamquanr id quidem maximum eft) verumeriam-quia con fciemtir bene aetz vi$t x$, mulro ramque benefutorum recordatio jucuadiffima eft. Ego Q. Maximum, eum, qui Tarentum recepit, adolefcens ita delew xifenem vtaqualem. Erat enimin illaviro comitate condita granitas: nec fene Qus mores mutauerat ; quamquam eum colere ccepi non admodum grandem natu, fed tamen jame ętate prouectum. Anno enim pof, quam conful primùm fuerst, ego natus fum; cumque eo quartùm confule adolefcentulus milesad Capuam profectus fum quintoque anno poft ad Tarentum quaftor: deinde zdilis, quadriennio poll factus fum prator: quems magiffratem geffi confulibus Tuditano, \& Cethego, cùm quidem ille admodum fenex fuafor legis Cincia dedonis, \&

VEEDBSENETVTE. 163 meneribus fuit; hic \& bella gerebat,vt adolefcens, culm plane grandiseffet : \&\% Haxnibslem juueniliter exfultantem, patientiafua molliebat: de quo praclarè familiaris nofter Ennius:
Vnus homo nobis cunEfando reftirnic rem: Non ponebat enim ramores ante falutim: Ergo poftg; magifq; vivinui: gloria claret. Tarentum verò qua vigilantia, quo confilio. recepit? cun guidem, me audiente Salinato* ri) qui, amiffo oppido, fugerat in areem, glorianti-atque dicenti: [Mea opera,Q-FaBi, Tarentum recepifti: Certèj inquit ridḗs: (nam. nifi tuamififfes, ego numquam recepiffem.) Nec vero in armis praftantior, quä in toga: qui conful iterum, Sp , Caruilio collega quiefcente. C. Flaminio tribuno pleb. quoad potuit, reftitit, agrum Picenú, \% Gallicum viritim contra fenatus autoritatem diuidenti: augurque cam effet, aufus: eft dicere, optimis Avspicils en oget QVAB PRO REIPVBLICAB SALVTR GERERENTVR: QVAE CONTRA REMPVBLTCAM FIERENT, CONTRA AVSPICIA PIERT. Multa in eo viro praclara cognoui ; fed nihil eft admirabilius, quàm quomodo ille mortem Q. filii tulit, clari viri , \& confularis; eft in manibus laudatio: quam càm legid mus, quem philofophum non contênimus? Neeverò ille in luce modò, atque in oculis ciuium magnus, fed intus, domique preftantior; qui fermo? qux precepta ? quanta notitia antiquitatis? que fcientia juris aygarii? multex exiam, vt in homine Romana, litterz: omnia memoriatenebat, $n$ on domeftica folùm, fed etiamexterna bella : cuius
fermone ita tum cupidd fruebar, quafi diuinarem id, quod euenit , illo exftinqoo, fore, vndedifcerem, neminem. Quorfum igitur hiectam multa de Maximo ? quia profecto videtis, nefas effe dittu mifcram fuiffe talem fenefutem, nectamen omnes poffiunt effe Scipiones, aut Maximi, ve vrbiumexpugoationes, vt pedeftreis naualeifue pugras, vi beila à re gefta, vt triumphos recor* dentir eft etiam quietè. \& pure, atque eleganter atee xtatis placida, ac lenis feneQus quatem accepimus Platonis, quivno, \&otogefimo anno faribens eft mortaus: qualem focratis; quieum librum, qui $\mathrm{P}_{\mathbf{z}}$ nathenaicus infcribitur, quarto \&s nonagefimo anno feripfiffe dicitur, vixitque quinquennium poftea; cujus magifter Leontinus Gorgias cintum, \& feptem complouit annos, neque vmquam in fuo ftudia, atque opera ceffauit; qui cùm ex ea quareretur, cur tam din effe vellet in vita) (Nihil babeo) inquit. (qubdaccufem eneturem.) preclarum refponfum, \& docio homine dignum: fua enimivitia infipientes, \& fuam culpam in fencautem ennferunt: quad non faciebat is, cujusmodomentionem feci, Ent i,s:

## Sicut fortis equas fpatio qui fape fupremo

 Victolympia, nun fonio confeciu' quioflcit

Equifortis, \& viaoris fenequti comparat faam quem quidem probè meminiflé poteflis : anno enim vndeuigefimo poft ejus mortem hi confules, T. Flamininus, \& M. Actilits, faet fant; illeaut m Scipione, \&c Philippo iterum confulibus mortuus eft, cilur rgo, quinque \&e feraginta annos natus,

VBLDESENECTVTE. 165 legem Voconiam magnavoce, \& bonisla. teribus fuafffem; led annos feptuaginta natus (totenim vixit Ennius) ita ferebat duo, qua maxima putantur onera, paupertatem, \& feneQutem, vt eis penè deleđ̂ari videretur. Etenim, cùm complector an imo, quatuor reperió caufas, cur fenectus mifera videatur: vnam, quòd auocet à rebus gerendis; alteram, quod corpus facist infirmum; tertiam, quod privet omnibus ferè voluptatibus; quartam, quod haud procul ablit à morte. Earum, fi placet, caufarum quitum guaqque valeat, quamquefit jufta, videamas. A rebus gerendis fenequs abftrahit; quibus?an ils, qua juuentutie geruntur, \& viribus? nullane igitur res funt feniles, que vel infirmis corporibus, animo tamen adroiniftrentur? nihil ergo agebat $Q$. Maximus? nihil L. Paullus, patertuus, Scipio focer optimi'viri, filii mei? cxteri fenes, Fabricit, Curii, Coruncanii, cùm rempublicam confilio, \& auttoritate defendebant, nihil agebant? Ad App. Claudii fencautem accedebat etiam, vt creus effet; tamen. cum fententia fenatus inclinaret ad pacem cum Pyrrho fodufque faciendum, non dubitauit illa dieere; quę verfibus perfecutus eft Ennius.
Quo vobis mentes, relle que flare folebät Antehze, dementes fefe flexere viai.
Cęteroque grauiffimè ; notum enim vobiś carmen eft; \& tamen ipflus A ppii extat oratio. Atque hec ille egit feptem \& decem annis poft alterum confulatum; cum inter duos confuflatusanni decem interffuriffert, cenforque ante fuperiorem confulatum fuif-

165 CATO MAIOZ, fet, ex quo intelligitur. Pyrrhi bello grasdem fanè fuiffe; \& tamen fic à patribusaceepimus. Nihil igitur afferunt, gui in regerenda verfarifenettutem negant; fimilefque funt, ve fi quis gubernatorem in natigando nihil agere dicar, cum aliimalos fcandant, aliiper foros curfent, aliifentinam exhauriant; ille autem clauum tenens, quierus fedat in puppi. Non facit ea, qux juuenes. At vero ualtomajora, \&meliora facit; non enim viribus, aut velocitatibus, aut celeritate corporis res magne geruntur, fed confilio, auctoritate, fententia; quibus non modo non orbari, fedetiam augere fencturs Solet; nifi forteे ego vobis, qui \& miles, \& cribunus, \& legatus, \& conful verfatus fum in vario genere bellorum, ceffare pune vidcor, cùm bella non gero ; at fenatui, qua funt gerenda, praferibo, \&c quomodo; Carthagisi, male jam diu cogitanti, bellum multo ante denuntio; de qua vereri non ante definam, quàm illam excifam effe cognovero; quam palmam vtinam dii immortales, Scipio,tibi referuent, vt aui reliquias perfequare; cujus à morte fextus hic, \& trigefimus annus eftifed memoriam illits viri omnerexcipient animiconfequentes; annoante me cenforem, mortuus eft nouem annis poft meuni confulatum, cùm conful iterum, me confule, creatus effet ; num igitur, fiod centefimum annum vixiffet, fencatutis cum fux peniteret? nec enim excurfione, nec falen, nec eminus haftis, aut comminus gladiis veeretur, fed conflio, ratione, fententia; quax nifi effent in fenibus, non fummum confilium majores noftri appellaffent fenztum. Apud Lacedxmopios quidep ii qui anupliffimum magiftratem gerunt, vt funt, fic etiam nominantur fenes, quòd fillegere, aut audire voletis externa; maximas refpublicas abadolefcentibus labêfactatas, à fenibus fuftentatas reperietis.

## Celo, quiveffram rempublicam tantams amififlis tamcito.

Sic enim percundtanti, vt eft in Nauii poëtx Ludo, refpondentur, \& alia, \& hxc in primis.
Proseniebant orationes noni, ffulif, ado. lefcentuli.
Temeritas eft videlicet florentis atatis; priz dentia fenedutis. At memoria minuttar; credo, vifi eamlexerceas, aut etiam fif fis ratura tardior, Themiftocles omnium ciuium perceperat nomina; num igitur cenferis eú, cummetate proceffiftet, qui Ariftides effet, Lyfimachum falutare folitum? Equidem nó modo eos, qui funt noui, fed eorum pacres etiam, \& auos; nec fepulchra legens vt reor (quodajunt) nememoriam perdam; his enim ipfis legendis in memoriam redeo morcuorum Nec verò quemquam fenumaudiui oblitum, quo loco thefaurum obruiffet; omnia , qux curantimemin erunt; vadimonia conftituta; qui fibi, quibus ipfi debeant: Quid jurifconfolti? quid pontifices? quid augares? quid phitofophi fenes? quam multa meminerunt? manent ingenia fenibus, modo permaneat ftudium, \& induftrias nec ea folum in claris, \& honoratis viris,fed in vita etiam priuata, \& quieta. Sophocles ad fummam fenequtem tragadias fecit; qui propter ftudium cùm rem familiarem negli-

168 CATO MATOR, gerevideretor, $\frac{1}{2}$ filiis in judicium vocatus eft, vt, quemadmodum noftro more $\mathrm{m}_{\mathrm{l}}$ le rem gerentibus patribus, bonis interdici folet; ficillum; quafi defipientem, i refamiliariremouerent judices; tum fenex dicitur cam fabulam, quam in manibus habebat, \&e proximê fcripferat, Oedipum Coloneum recitafie judicibus, quafinieque, numillud carmen defipient's videretur; quo recitato, fententiis judicumeft liberátus; hum igitur hunc, num Homerum num Hefiodum,num Simonidem, num Stefichorum, num- quas an'te dixi, Ifocratem, Gorgiam, num philofophorum principes, Pythagoram . Democritum, num Platonem, num Xenocratem, num poftea Zenonem. Cleanthem aut cum quem vos etiam Romẹ vidiftis, Diogenem Stoicum coëgit in fois fludiis obmutefcere feneetus? an non in omnibus his fudiorum agitatio vita zqualis fuit? A ge, ife diuinz ftudia omittamus, poffum nominare exahro Sabino rufticos Romanos, vicinos, 8 familiareis nicos, quibus abfentibus nunquam ferè vilain agromajora opera fiunt,non ferendis,non percipiendis fruatibus, non condendis. Quamquam in his minus hoc miram;nemo enim eft tam fenex, qui feannú non putet pofle vivere.fed iifdem in iic ela. borant, quax fciunt nihil omnino ad fepertinere.
Serunt arbores qua alteri faculo profont. vtait Statius nofter in Synephebis. Necvesò dubitat agricola, quamuis fenex- quarenti, cuiferat, refpondere; Diis immortalibns, quimenon accipere modo hacá majoribus volucrunt, fed etiam pofteris pro-

## VEL DESENECTVIE. 169

 dere. Melus Cacilius de fene alteri faculo profpiciente, qquam illud:IEd pol fonectus, if athil quidquan al.wd

## vitii

Apportet fectm, cxm aduerit: vnumid jatefs
Quod diu viuendo, multa; que non vsilt, videt:
Et multa fortafe, qua vult atque in ea quidem quę non vult, !apeetiam adolefcentia incurrit.Illud veró idem Czcilius vitiofuss. Tum equedemin jenęta boc deputoms: ferrimum:
Sentirg ea a tare effe fe odiofum alteri. Iucundumpotios quâm odiofum + vt enione adolefcentibus bona indole praditis fapiêtes fenes deleQantur, liuiorque cit eorum fenequs,quiá juuentute coluntur, \& diligátur: ficadolefcentes fenum pręceptis gaudent, quibusad virtutum fudia ducuntur nec minus intelligo me vobis, quam vo; mihieffejucundos. Sed videtis vt feneans non modo languida, atque iners non fit,ves rum etiam fit operofa, femper agens aliquid,$\&$ msliens tale fcilicet, quale cujufque fü。 dium in fuperiore vita fuit. Quidquôd eriä addifcunt aliquid \& vt Solonem verfibus gloriantem videmus, quife, quotidie aliquid addifcentem, fenem fieridicitve ega feci, qui Gracas litteras fenex didici: quas quidem fic auidèarripui, quafi diuturnam fitim explere cupiens, vt ca ipfa mibinota effent, quibus menuncextmplis vtivideris qquód cùm feciffe Socratem in fidibus audi-

## 170 Cato Mator,

 sem, vellem equidem, \& iflud (difcebant enim fidibus antıqui) $\mathrm{fe} \ddagger$ in litter scertè elaboraui. Nec nunc quidem vires defidero adolefcentis (is enim locus erat aleter de vitiis feneftutis) non flus, quam adolefeens eauri,aut elep hanti defiderabam; quod en im homini naturaliter in fitum eft, eo ytide$\mathbf{c r t}: \&$ quidquit agas, agere pro viribus, qux enim vox poteft efle contemptior, quã Milonis Crotoniatę ? qui cûm jam fenex uthetas fe in curriculo exercenteis videret, afpexiffe lacertos fuos divitur, illacrymanfque dixiffe ( At hi quidem jam mortui funt) Non veró tam ifti, quàm tu ipfe nugator; neque enim ex te vnquam es nobilitatus fed exlateribus, \& lacertis tuis. Nihit sext. Alius tale, nıhil multis annis antè T . Coruncanius, nihil modò P. Craffus á qui bus jura ciuibus prafcribebantur:quorum vfquo ad extremum fpiritum eft provecta proden. tis Orator, metuo, me languefcat fenectu te, eft enim minus ejus non ingenii folum, fed laterum etiam, \& virium ; omnino ca. norum illud in voce fplendefcit etiam nef cio quio patto in fenectute : quod equidem adhuc non amif. \& videtis annos meos,fed tamen eft decorus fenis fermo quietus. \& remiffus, facitque perfape ipfa fibiaudiétiam diferti fen is compta, \& mitis otatio-quod fiipfe exfequi nequeas, poffis tamen Scipio--nipracipere, \& Labio;quid enim jucandius - feciequte flipala ftudiis jutentutis? anne "eas quidem vireis fenetati relinguemus, vo madolefcenies doceat. inftituat, ad omie of -Ificii münus inftruas.quo quidem operé quid porefteffe preclarius? Mihivero Cn. \& P P Esfipiones, \& aui tui due, Li. Amiliusi \& P
## VETESENECTVTE. $17 \pi$

 Africanns, comitatu nobilium junenum fortunatividebantur. Nec vbi bonarmin artum magiftri non boaiputandi quamuis confenuerint vires, atque defeceriat; exif ifta ipfa defectio virium; odolefcentix vie tiis efficitur fapius. quàm fene ©tutis; 1bidinofa enim, \& intemp crans adolefcentiz effertum corpus tradit fen ectuti. Cyrus quidem apud Xenophontem eo fermonesquent moriens habuit, cùm adimodum feriex effet, negat fe vnquam fenfife fencqutê fuam in becilliorem fatam, quàm adolefcentia fuiffet. Ego L. Meteilum meminipueriqui cúm quadriennio poft alterum confulaturi porntifex maximus faftus eflet, viginti, \& duos annos ei facerdocio prefuit, ita bon's effe viribus extremo temporeatatis yva adolef. centiam non requireret, Nihil neceffe eft mihide me ipfo dicere; quamquany eft id quidem fenile atatique noftra conceditur; videtifnervt apud Homerum fxpiffime Ne ftor de virtutibus fuis pradicer? tertiamenim jam xtarem hominum viucbat:nec erat eiverendum, nevera pradicans de fe , nimis videretur, aut infolens aut loquax; etenim (vt air Homerus) ex ejus lingua melle dulcior flucbat oratio: quam ad fuavitarem nuft is egebat corporis, viribus, \&e tamen dux flle Gracix nunquam opeat , ve Ajacis fimileis habeat decem; at vt Neftoris : quod fi acciderit, non dubitar quin breui fit Tro ia peritura. Sed redeolad me. Quartum ago annum \& ootogefimunizvellem id quidem poffeiquốd Cyrusifed tamien hoo queo dicerer non me quidemsis effe viribus quibus aut miles bello Punico, ate quaifor codem bello, aut conful in Hifpania fuerim,
## 172 CAIOMAIOR,

aut quadriennio polt, cum tribunus milituns depugnaui apud Thermopylas, Man Acilio Glabrione confule, fed tamen, vt videtis , non plané me en eruauit, nonaffixit fenetus. non curia vireis meas defiderat inon Roftra, non amici, non clientes, non hofpites. Nec enim vnquam fum affenfus illi veteri, laudatoque prouerbio, quod monte maturè fierifenem, fi diu yelis effe fenex ; ego verò me minus diufenem effe matlem . quam effe fenem ante, quàm effem : itaque nemo adhuc conuenire be voluit, cui fue: rim occupatus: At minus habeo virium, quâ veftrùm vteruis; nec vos quidem T. Pontii centurionis vireis habetis ; nom idecirco eft ille praftantior) moderatio modò virium adfit, \& tảntum ; quantum poteft, quifque nitatur inz ille non magno defiderio tenebitar virium. Olympiz per ftadium ingref. fus effe Milo dicitur, cùm humeris fultineret bouem viuum ; verum igitur has corporis an Pythagorx tibi malis vireis ingenii dari? Denique ifoo bono vtare, dum adfit: cùm abfit, ne requiras; nifif fortè a alolefcen tes pueritiam, paullulum ztate progrefif adolefcentiam debent requirere; curfus eft sertus $x$ tatis, \& via vna naturx, eaque fimplex ; fuaque cuique parti ẹtatis tempeftiuitàs eft data; vtenim in firmitas puerorum eft ferocitas juvenum, gravitas jam conftantis etatis, fit fenequtis maturitas naturale quid damhabet, quod fuo tempore percipi debeat. Arbitror te audire : Scipio, hofpes tuus auitus Mafiniffa qua faciat hodie no, nagintiannos natus : cùm ingreffus iter perdibus fitin equum ominino non afcendere: eûm equo, ex equo hon defcendere : nullo

## TEXDE SANECTVTE. 17

 imbre, nullo frigore a didaci, vt capite operto fit : fummam in eo cffe corporis fiecitatem : itaque exfequi omnia regis officia, \& munera; poteी igitur exercitatio, \& tem . perantia in feneatice etiam aliquid conferuare priftini roboris. Non funt in fenequ. te vires? ne poltalantur quid em vires ì fe nectuce ; ergo, \& legibus, \& inftitutis, vacat etas noftra muncribusiis, que non poffunt fineviribus fuftineri; itaque non modo. quod non poffumus, fed ne quantum poffumus gnidem, cogimur. Atita multi funt imbecilles fenes, vt nullum officii, aut omnimo vita munas exfequi poffint. At id quidem non proprium ferrequtis eft vitium, fed commune valetudinis zu: Quam fuit im: becillis P. Africani filius is , qui te adoptauit? quam tenui a ut nulla potius valetisdine ? quód nifi ita fuiffet, alcerum ille extitiffet lumen ciuitatis ; ad paternam enim magnitudinemanimi dodrina vberior accefferat. Qoid mirum igitur in fenibus, fi infirmi funt aliquando, cuim ne id quidem adolefcentes effagere poffint? Reffiftendum, $\mathrm{L} x \mathrm{li}, \&$ Scipio, fencttuti eft, ejufquevitia diligentia compen fanda funt : pugnandum, tanquam contra morbum, fic contra fenes Qutem : habenda ratio valetudinis : vten. dum exercitati unibus modicis tantum cibi, \& potionis adhibendum vt reficiantur vires, non opprimantur. Nec verò corporí folùm fubuenien dum eft, fedmenti;atque animo multo magis; nam hac quoque, nifi tanquam lumini oleum inftilles, txftinguf fic $^{\text {a }}$ tur feneante. Et corpora quidem exercitad tiocum defatigatione ingrauefcunt: animi autem exercendo leuzntur. Nam, quos ait174 CATOMAIOR,
Kaxcilius (comicos Italtos fenes) hos figni. ficat credulos oblíuiofos, diffolutos; quę vitia funt non fenectutis, fed inertis, ignawx, fomniculof feneetutis: vt petulantia, ve libido magis eft adolefcentium, quàm fenum nectamen omaium adolefeentium, fed non proborum : fic ifta fenilis ftultitia, quo dilitatio apellari folet, fenum leuium eft, non omnium. euretuor robuftos filios, quinque filias, tantam domami tantas clientelas.A ppius regebat, \& fenex, \&\& cxcus,intentum enim animum tanquam arcum, habebat, neclanguefeens fuccumbebat fene. Atati, tenebat non modóautoritatem, fed etiam imperium in fuos, metuebant eum ferui, verebantur liberi, carum omnes habebant; vigebat in illa domo mos petrius, \& difciplina. Ita enim fene Cus houefta eft, fi fe ipfa defendit, fi jus füum retinet,fi nemini mancipata eft.fi vfque ad vitimum (piritum dominatur in fuos, Ve enimadolefcentem, in quo aliquid fenile. fic fenem, in guo aliquid eft adolefcentis. probo; quod qui fequitur corpore fenex effe poterit, animo nunquam erit. Septimus mihi liber Originum eft in minibus,omnia antiquitatis monamenta colligo; caufarum illuftrium quafeumque defendi, nune quam maxime orationes conficio, jus augurum, pontificum, ciaile trâto, moltum etiam Gręcis litteris vtor, Pythagoreorumque more,exercendx memorix gratia, quid quoque die dixerim,audiuerim, egerim, commemoro vefperi. He funr exercitationes ingenii, hec curricula mentis in his defudans,atque eleborans. corporis vireis non'migno opere defidero, adfure amicis, veaio in fenatem

## VII DESSNECTVTE. 17S

 frcquens, vlaroque affero res multum, \& diu cogitatas. cafque tueor animi, non corporis viribus ; qua fiexfequi nequirem, tamen melectulus obletaret ip $\sqrt{a}$ cogitantem, quax jamagerenon poffem: fed.vt poffim, facit atta vita; femper enim in hisftudiis Jaboribufque viuenti non intelligitur, quando obrepa: fenequs; ita fenfim fine fenfu; xtas fenefcit nec fubitô frangitur, fed diuturnitate extinguitur. Sequitur tertia vitupuratio fenectutis, quòd eam carere dicunt voluptatibus. Opraclarum munus atatis, fi quidem id aufert à nobis, quod eft in ado-1 Iefcentia vitiofiffimum! accipite enim,optimi adolefcentes ; veterem orationem Archytx Tarentini, magni in primis, \& praclariviri, qux mihitradita eft, cùm effem adolefcens Tarenticum Q . Maximo ; nullam capitaliorem peftem, quàm voluptatem corporis, hominibus dicebat à natura datam, cujus voluptatis anidx libidines,teme rè, \&\& effrenaté ad potiundum incitarentur; binc patrix proditiones, hinc rerump. euerfiones, hinc cum hoftibus clandeftina colloquia nafci,nullum denique fcelus, nullum malum facinus effe, ad quo d fufcipiendum non libido voluptatis impelleret, ftupraverò. \&adulteria \& omnetale flagitií nullis aliis illecebris excitari, nifi voloptatis, cumque homini, fine natura, fiue quis deus nibil mente praftabilius de difft huie diuino muneri, ac dono nibil effe tam inimicum.quâm voluptatem, necenimalibıdine dominante, temperantiç locum effe nee omnino in volupratis regno virtutem poffe confiflere, quòd quo magis intelligi poffet, fingere animo jubebat tanta incitatum276: CATOMAIOR,
aliquem voluptate corporis, quanta pofiet maxima, nemini cenfebat fore dubiem, quin tam diu, dum ita gauderet, nihii agitare mente,nihil ratione, nihil cogitatione confequipofiet; quocirca nihil effe tam deteftabite, tanquam peftiferum quim volupt2rem, fiquidem ea, cùm major effet, atque longinquior omne animi lumen extingue ret. Hxc cum C.Fontio Samnite, patre ejus ì quo, Caudino pralio, Sp. Pofthumius, T. Veturius confules faperatifunt, locutum Archytam ; Nearshus Tarentinus, hofpes mofter, qui in amicitia populi Romani per manferat, fo á majoribus natu accepiffe di et Bat; cum quidem ei fermoni interfuiflee Plato Athenien fis: quem Tarentumi venif fe, E. Gamillo, P. Claudio confulibus ro perio. Quorfum hac ? ve intelligeretis fie voluptatem af pernari ratione, \& fapientix non pofiemus, magnam habendam feneetu ti gratiam: qua efficeret,vt id non liberet, quod non oporteret; impedit enim sonfiKium voluptas, rationis inimica; ac mentis (ytita dicams)preftringit oculos, nec habet villum cum virture commercium. Inuitus quidem feci, ve fortifinni viri T: Flaminini fratrent L Ftrmininiom dे fenatu ejiceremy feptent anmis poft, quilm conful fuiffer, fed norandarm putauilibidinem. Ille en im, cûm effer conful in Gallia, exorazus in conuiuio $\frac{1}{4}$ feorto eft, ve fecuri feriret aliquem eoram quiin vinculis effent damoati rei capitalis; hic Tito, fratrefuocenfore, quipro simus ante me fuerat, elap fus eft ; mihi weró, \& Flaceo neuti quam probari potuite tam flagi tiofa, \& tam perdita libido, qua cum pro bro priuato sonjungerat imperii dedecus.

## VELDASENECTRTE. 177

Sepe audiui a majoribus natu, qui fepueros porroà fenibus audiffe dicebant, mirarí folitum C.Fabricium, quōd cùm apud ${ }^{\mathrm{P}} \mathbf{y r}$ rham regem legatuseffet, audiffe à Theffa lo Cinea, effe quen dam Athenis, quifefa pientem profiteretur, eumque dicere om nia, quę faceremus, ad voluptateni effere ferenda :quod ex eo audientes, Man. Cu rium, \& T. Coruncanium optare folitos, ve Id Samnitibus, ipfique Pyrrho perfuadere tur; quo facilius vinci poffent, calm fe yo luptatibus dediffent. Vixerat Man. Curiug cum P Decio, qui quinquennio ante eum confulem fe pro republica quarto co nfula tu deuouerat norat eun dem Fabricius, no rat Coruncanius: qui cùm ex fux vita, tum ex cjus quem dico, Pub. Decii faeao judica bant effe profecto aliquid natara pulchrû́ atque precclarum, quod fua fponte petere tur, que dque fpreta, \& contemptay olupta re, optimus quifque fequeretur? Quorfum igitur hęc tam multa de voluptate? quia nó modô vituperztio nulla, fed ctiam fumma taus fene tutis eff, quod ea voluptates nulflas magnopere defiderat, caret epufis, extra Qifque mentis, \& frequentibuspocufis' ca ret etiam vinolentia? \&\& crüllifite, \&'infom niis. Sed fialigaid dindum eft'voluptati, quonim ejus blanditils inon fachle obfift mus ? diuinus en im Platd efcam malorum appetlit voluptatem, quôd ca videlicet ho mines capian rur, ve pifces) gua nquam im moderatis epulis careat fenceus, modicis ta men conuiuns delegariporeft. C Dáliam, M. filium qui'Penos'primus ctaffy drutce rat, redean tem á centa fenern fepevilebam puct ; dele et abatur cereo finnali, e Bising

H v
que
qux fibi nullo exemplo priyatus fumpferat? tantum licentix dibat gloria. Sed qaid ego alios? ad meipfum reuertor. Prim im habuifemper fodaleis; fodalitates autem me quxftore conftituta funt, facris Idxis magne matris acceptis; epulabar igitur cum fodalibus,omnino modice:fed erat quidam feruor xtatis; qua progrediente, omnia fiut in dies mitiora; neque enim Ipforum conuigiorum deleastionem voluptatibus corporis magisi quàm cettu amicorum, \& fermonibus metiebar. Bene enim majores accubationem epularem amicorum quia vitę cójunqtionem haberet, conuiuium nominarant , melius quàm Grzci, quia hocidem zumcompotationem, tumconcenationem yocant, yt, quod in eogenere minimumelt idmaxime probare videantur, Ego verò, propter fermonis delectationem, tempeftiuis quoque cóuiuiis dele Ctor,nec cum aqualibasfolam, qui pauci jam admodum reftant, led cun veftra etiam xtate, atque vobifcum babeoque fenequti magnam gra tiam,$q u z$ mihi fermonis auiditatem auxit, potionis, \& cibi fultulit. Quod fi quem etiä fifz delectans, ne omnioo bellum indixiffe videarvoluptatigcujus eft etiam fortaffequi dam, naturalismatus, non intelligo, ne in iftis quidem voluptatibus ipfis carere fenfu fenequeem. Me veró, \&c magifteria deleCant ìmajoribus inftiruta, \& is fermo, gui more majorum á fümmo magiftro adhibecur in poculo, \& poculafficut in sympo fio Xenophontis, minura, atque rorantia. \&c, fefrigeratio zftate, \&o viciffim aut fol, aut ignis hibernus, quę quidem etiam in Sabi-


## VELDESANECTYTE. 179

 quotidie sompleo quo d ad multam nottê, quìm maximè poffumus, vario termone pro ducimus. At non eft voluptatim tanta quafi titillatio in fenibus, credo, fed nec defideratio, quidem, nihil autem moleftum. quod non dcideres Bene Sophocles, cùm exeo quidam jam confeqa ztatequareret, vteres turne rebus venereis: Diimeliora, inquit, libenter verò iftinc, ficut à domino agreff acfurioforprofugi. Cupidis en im rerum talium odicfum fortaffe, \& moleftum eft carete,fatiatis verò, \& expletis jucundius eft carere, quàm frui, quamquam non caret is, qui non defiderat,ergo hoc non defiderare, dico effe jucundius, quam frui, Quod fi iftis ipfis voluptatibus bona atas fruitur libentius, primuas paruulis fruitur rebus, vt diximus, deiude ifs quibus fene Qus, frnon abunde potitur.non omnino caret,vr Turpione. Ambiuio magis deleqatur qui in primacaue. fpectat, deleqtatur tamen etiam, qui in yltima, fic adolefcentia, voluptates propè intuens, magis fortaffe latatar fed delectatur etiam fencetus, procul cas fpeQans,tantum. quantam fat eft. At illl quã $^{\text {a }}$ tifunt, animumitanquam emeritis ftipen. dislibidinis ambitionis, contentibấsinimicitiarum, capiditatum omnium ; ferom effe, fecumque, ve dicitur, viuere, fiverò habet aliquod tanquam pabulom ftudi ${ }^{\prime}$ atque doctrina, nihil eft otiofa fenectote jucundius. Morividebamns in fandio dimed tiendi pend coeliatque rerte C. GaMum, familiarem patristui, Scipio: quoties inurn lu, noctualiquid defcribere ingreflüm, quo ties nox opprefit cùn inan' cepiffet ? qua delefabit cum , dcfectioncr folis, selente180 Cato Maior, nultô nobis antè prędicere? Quid in levíd tribus ftudiis, fedamen acutis? quam gau debat bello fioo punico N auius? quàm 「ru culen to Plautas? quàm Pfeadolo ? V idietia fenem Liuium , qui cum feptem annis antè, guim ego natus fum, fabulam docuiffet, Cethego. Tuditanoque confuli bus, vfque ad adolefcentiam meam proceffit atate.
Quid de p. Licinii Craffi, \& pontificil. \& ciuilisjaris ftudio loquar? aut de hajus P. Scipionis, qui his prucis diebus pontifex maximus fatus eft? atque cos omneis quos commemoraui, his ftudias flagranteis fenes vidimus.M. verô Cerhegum, quem ređ̂̀ Suadx medullam dixit Ennius, quanto fludio exerceri in decendo videbamus etiam Senem? que funt igitur epularum ; aut ludo rum ,aut fcortorum voluptates com his vo luptatibus comparandx? Atque heec quidem fludia doarinz prudentibas, \& bere infti tatis pariter cum ztate crefcunt : vt honefumillud solonis fit, quod ait-verficulo quodam, ve anté dixi.sanesceresemviTA IN DLES ADDISCENTBM: quavolopta te animi nulla certè poteft efle major. V tnio nunc ad volaptates agricolarum : quibus ego incredibiliter deleaor:qux ne c vlla im pediuntur fenequte, \& mihi ad fapientis vi tamproximè videntur accedere. Habent efim rationem cum terra, que nunguim recafatimperium nec umquam line vfora reddit , quod accepit: fed aliàs minore, ple Fumque maiore cum foenore; quamquam me quidem non frutus modo. fed etiamipfius terrz vis, ac natura dele êat. quẹ cùm gre mia mollite, ac fubato forfum femen excepit; orimum id occatum colabet; ex quo occatio,

## FILDESENICTVTE. 18t

 eceatio, qua hoc efficit: nominata eft: dein de topefatum vapore, \& complexu fuo dif fudir, \& elicit herbefcentem cx co viridita tem quenixa fibris firpium fenfim adolef cit, calmoque erecta geniculat o-vaginis jam quafi pubefcens includicur : é quibus cùme met fit, fundit fregens fpice ordine ftrutt, \& contra auiam minorum morfus munitur valisariftarnm. Quid ego vitium fatus. or tus, in crementa commemorem ? fatiari dele Qatione non pofum : vt meef fene Autis re quiem, obleatmétumque nofcatis. Omit to enim vim ipfam omnium, qua generan tar èterra, qua ex fici tanthlo grano, aut exacino vinaceo,aut ex crterarum frugum, ac ftirpium minutifimis feminitas tantos truncos, ramofque procreat malleoli,plan $t \approx$, farmenta, vini radices propagines non ne ea efficiuut, vi quemuis non fine admira tione deleftent ? Vitis quidem, qua natura caduczeft, nifi fulta fit, fertur ad rarram; eadem, ve fe erigat, clauiculis fuis, $7 a 3 \mathrm{fi}$ ua nibus, quidquif eft nadta. complestitur: quả ferpentem muitiplicilapfu, \& erratico, fet róamputans coërcet ars agricalarum, nc filue feat farmentis, \& in omne is parteis ni mix fundatur. Itaque incunte vere in iis. qué reliáa funt exiftit tan juam ad articu los farnientorem ea que genima dicitur: 2 quo oriens vna fe oftendit; quę \& fucco terra, \& calore folis augefcens, primóef peracer ba guftatu, deinde maturara dolce $\int$ cie; veftiraque pampinis, nee modico tem pore earet, \& nimios folis defendit ardo res, qua quid poteft effe cùm frutulxtius, thanafpeata pulchrius? cujus quidem non vtilitas me folùm : vtante dixisféd,\& cuļ̣u182 Cato Maror,
ra, \& natura ipfa delectat, adminiculorum ordines, capitam conjugatio, religatio, \& propagạtio vitium, farmentorumque ea quả dixi,aliorum amputatio, aliorum immiffio. Quid ego irrigationes, quid agri foffiones, repaftinationefque proferam, quibus fit multópterra facundior? quid de vtilitate loquar ftercorandi $\}$ dixi in eo libro. quem de rebus rufticis feripfi, de qua dotus He fiodus ne verbum quidem fecit,cùm de cultura agri feriberet.At H omerus,quimultis, vt mihi videtus,ante faculis fuit, Laertem Ienientem defiderium. quàd capiebat è cilio, colentem agtum. \& eumiftercorantem facit. Nec verò fegetibas folùm, \& pratis, \& vineis, \& arbuftis res ruftica letę funt, fed hertis etiam atque ponariis, tum pecudum paftu,apum examinibus,florum omnium va rietate; nec confitiones modó delectant,fed etiam infitiones :quibusnibil inuenit agricuftura folertius. Poffum perfequi muita oblectamenta rerum rufticarum : fed ea ipfa, qua dixi.fuiffe fentio longiora; ignofectis autent; nam \& ftudio rerim rufticarum prouectus fom, \& feneGus eft natura loquacior: ne ab omnibus eam vitiis videar vindicare. Ergo in bac vita Man Curius.rùm de Samnitibus, de Sabinis, de Pyrrho triumphaflet, confurip fit extremum tempus ataris, cojus ego villam contemplans (abeft enimnon longè à mea)admirari fatis non poffur, vel hominis continentiam, vel temporum difciplinar. Curio ad focum fedentimagnum auri pondus Samnites cùmattuliffent-repudiatiab eo funt (Non en im aurum habere. 'praclarum fibi videri, dixit, fed iis, qui haberent aurum, imperare) poteratne tantus animus

## VELDESENECTVTE, 18;

2himusnen juca dam efficere feneQutem? Sed venioad agricolas, ne à me ipforecedam. In agris erant tunc fenatores, id eft fenes : fi quidem aranti L Quinctio Cincinnato nunciaté eft, eum diЯ̆atorem efie factum, cujus di甘atoris juflu, magifter equitum C. Seruilius Ahala Sp. Melium, regnü appetentert occupatum interemit ; à villa in fenatum accerfe bantur, \& Curius, \& cxteri fenes, ex quo-qui cos accerfebant , viatores nominati fant. Num igitur eorum Tenequs miferabilis fuit quife agricultione obletabant? mea quidem fententia, haud Scio, an vlla poffit effe beatior vita, neque folùn officio, quòd hominumg generi vniuerfo cultura agrorum eft falutaris; fed \& deleftatione, quam dixi, \& faturitate, copiaque rerum omnium, quę ad viêum hominumad cultum etiam deorum pertinent. Et quoniam hac quidam defiderant, in gratiam jam cum ooluptaturedeamus. Semper enimboni, affidnique domini referta cella vinaria, ol ear a, ctiam panaria eft, villaque tota locuples eft : abundant porco, hado, agno. gailina latte, cafeo, melle. lam hortum ipfi agricolx fuccidiam alteram appellant; conditiora fecit hac fuperua caneis o. peris aucupium, atque venatio Quid de pratorum viriditate,aut arborom ordinibus aut visearum, oliuetorumue fpecie dicam'? breui precidam ; agro bene culto nihil poteft effe, nec vfu vberius,nec (pecie ornatius: ad quem fruendum non modo non reta adat verum exiam inuitat,atque; alle $Q_{\text {are }}$ fencêus. Vbi enim poteft illa a tas ant calefcere, vel apricatione melius , vel igni ; aut vicffim ymbris, qquifue refrigerari falubrius: $\{/ \mathrm{S}$ : hi

184 CATOMATOR;
habeant igiturarma, fibiequos, fibi haltaई fibiclanam, \& pilam, fibinatationes atque Curfus : nobis fenibus ex lufionibus multis talos relinquant, \& tefferas: idipfum verū lubebit; quoniam fine his beat2 effe feneaus poteft Multasadres perutiles Xenophontis libri funt; quos legire, qnafo.ftudiosè, vz facitis ; quàm copiofé ab eo agricultura landatur in eo libro, qui eft de tuenda refamiliari,qui Oeconomicus in feribitur? atque $\mathbf{v}$ intelligatis nihil eitam regale videri, quìm ftudium agri colen di, $\boldsymbol{s}_{\text {Q }}$ crates in eo libro loquitur cum Critobulo, Cyrum minorem Perfarum regen , praftanti in genio atqne im perii glnria, cùm Lyfander Lace. $\mathrm{dxmonius} \mathrm{vir} \mathrm{fummax} \mathrm{virtutis}$, eum Sardi s, eique dona á fociis attuliffet, \&\& cxteris in rebus comeme erga Lyfan drum, atque humanum fuiffe, \& ei quendam con. reptum agrum, diligenter confitum, oftendiffe: cum autem admiraretur Ly fander, \& proceritates arboram, \& diretoos in quincuncem ordines, \& humum fiba $\mathrm{E}_{\mathrm{am}}$ arque puiam, \& faanitatem odorum, quiafflarètur è foribus, tum eum dixiffe, mirari fe non modô diligenciam fed etianr folertiam ejus à quo effent illa dimenfa atque deferi, eta, \&\& ei Cyrum refpondiffe. Atqui ego fim om-niaift-dimenfus ;mei funtordiaes, mea - Weferiptio: multa etiam iftarum arboram mea manu funt fatx. Tum Lyfandrum, intuentem purpuram eios \& nitorem corporis, ornatumque Perficim multo auro, multifque gemnis, dixiffe Regge verò te. Cyre, beatum ferment, que niam vitutitux fortun2 coniunctaref. Hac igitur fortuna frof licet fenibus 'gee ztas' impedit; quo minus, sk

## VELBESENECTVTE

ezterarumrerum , \& in primis agri colendi ftudia teneamus vfque ad vltimum tempas fene\&utis. M quidem Valerium Coruinum ad centefimum annum accipimus vitam per: duxiffe, cumeffet ada jam $x$ taie in agris, eofque coleret; cujus inter primum, \& fextû confulatum otto, \& quadraginea anni interfuerunt. Itaque quantum fpacium ętatis majores noftriad fenectutis intium effe voluerunt, tantas ille curfus honorum fuit ; atque ejus extrema ztas hoc beatior quàm media, quôd auctoritatis plus habebat, iaboris veró minus. A pex autem fenequtis elt avetoritas. quanta fuit in L. Cacilio Metello! quanta in Atilio Calatino! in quem illud elogium vnicum; Vno orn $\mathbf{P}_{\text {LVRI- }}$ MAB CONSENTIVNT GENTES, POPVIS TíRTMABIVA FVISSE VIRVM ; notum eft carmê incifum fepulchro;jure igitur grauis, cujus de laudibus omnium effet fama confentiens. Quem virum nuper P. Craffuan ? pontificem maximum, quem poftea m Lepidum, eodem facerdotio preditum vidimus, Quid de Paullo, aur Africano loquar: aut jam anté de Maximo ? quorum non in fen-: tentie folum, fedetiam in nutw refidebat auttoritas. Habet feneQus, honorata prafertim,tantam auctoritatem.vt ea pluris fit, quam omnes adolefcentiz voluptates. Sed in omni orationemementote , eam me laudare fenequtem, qua fundamentis adolefcentix eonftituta fit ; ex quo efficiturid; quod ego magno quodam cum affenfu omniam dixi. Miferam effe fenectutem quafe oratione defenderet. Non cani, non ruge repentè au\&oritatem afferre poffunt : fed honefté adta. fuperior ętas fructus capit aut

Qoritatis extremos Hxc enim ipfa funt hon orabilia, qua videntur leuia, atque có-mania-falutari,appeti, decedi, affurgi, deducisreduci confuli.quę \& apud nos, \& in aliis ciuitatibus,vt quzque optimè morata, ita diligentiffimè obferuantur. Lyfandram Lacedxmonium, cujus modó mentionem feci,decereajunt folitum Lacedamone effe honeftiffimum domicilium fenetutis ; nufquam enim tantum tribuitur ętati; nufquam eft fenectus honoratior, quin exiam memorix proditum eft,eum Athenis, ludis, quidam in theatrum grandis natu veniffet, magno confeffiu locum ei nufquam datum à fuis ciuibus, cùm autem ad Lacedamonios aceffiffet, qui, legati cùm effent, certo in loco confederant confurrexiffe omneis, \& fenem illum feffum recepiffe, quibus cùm a cuncto confeffu plaufus effet multiplex daens, dixiffe ex iis quendam, Athenienfes feire, qua recta effent, fed facere nolle. Multa in noftro collegio przclara, fed hoe, dequo agimus,in primis, quod, vt quifque etate ancecedit, ita fententix principatum tenet, neque folum honore antecedentibus, fed iis etiam quicum imperio funt, majore s natuaugures anteponuntur, Qux funt igitur voluptates corporis cum audtoritatis pramiis comparande? quibus qui \{plend de vfi funt, i) mihi videntur fabulam atatis peregiffernec,tanquam inexercitati hiftriones, in extremo ata corruiffe. At funt morofi, \& anxii, \& iracundi, \& difficiles fenes, fi quęrimus, etiam auari. Sed hæc morum vitia funt, non feneatutis ac morofitas tamen, \&ea vitia, qux dixi, habent aliquid excufationis, nonillius quidem ju-

VIL DESENICTVTE. 187 fta, fed qux $p$ :obari poffe videatur, contem: ni feputant defpici,illudi prateres in fra* gili corpore odiofa omnis offenfio eft,quę tamen omnia dulciura fiunt, \& moribus bonis, \& artibus, idque cù n in vita, tum in fcena intelligi poteft ex iis fratibus, qui in Adelphis fant, quanta in altero duritas, in altero comitas? Sic fereshabet, vt enim non omne vinum, fic non omnis natura ve. tuflate coalefcit, feueritatem in fencaute probo, fedeam, freut alia,modicam, a cerbitatem nullo modo, auariria vero fenilis quid fibivelit, in on intelligo. Poteft enim quidquam effeabfurdius quàm, quò minus vię reftat, eo plus viatici quarere? Quärta reftat cauf 3, qux maximè angere, atque folicitam habere noftram atatem videtur, ap. propinquatio mortis, qua certè ì fenctute non poteft longè abeffe. O miferum fenem. qui mortem coñtemnendam effe in tam 16 . $\mathrm{g}^{\text {a ztate non viderit ! quę aut plené neglid }}$ genda eft, fi omnino extinguitanimumsaus etiam optanda, fi aliquo cum deducit, vbi fit futurus ęternus. Atqui tertium certe nthil inueniri poteft. $Q$ uid ig tur timeam, $f$ aut non mifer poteft mortem aut beatus etiz futurus fim t quamquam quise et tam ftultus quamuis fit adolefeens, cuifi exploratum . fe ad vefperam effe vitturum ? Quin etiam ztas illa multò plureis quam noftra, mortis cafus haber, facilius in morbos incidant adolefcentes, grauius ęgrotant,triftius curantursitaque perpauci veniunt ad fenectutem quod niita accideret melius, \& prüdentius viueretur, mens enim, \& ratio, \& conflium in fenibus eft quifinalli fuiffents null $x$ omnino ciuitates fuiffent, Sed redea crimen feneatutis, cum illud videatis cum adalefcentia effe commune : fenfi ego cum in optimo filio meo, thmin exfpectatis ad ampliftimam dignitatem fratribus tuis, Scipio, omniętati mortem effe communem. At fperat adolefcens din effeviâucum quod fperare idem fenex noupoteft. Infipienterfperat ; quid enim ftaltius, quàm incerta pro certis habere, falfa pro veris? At fenex'no quo fperet quidem habet. At eft oo melioreconditione, quam adolefcens, cum id, quod fperatille, hic jam confecutus elt, ille vult diu viuere : hio diu vixit, ouam quam, ò dijboni! quieft in hominis vita diu? da enim fupremum tempus: exfpe Aemus Tarteffiorum regis atatem (fuit enim (vt feriptum video) Arganthon ius quidam Gadibus, qui odoginta regnanit annos, centums 2vigintivixit. Sedmihine diuturnum qui dem quidquam videtur, in quo eft a liquid extremum ; cùm enim id aduenit, nunc illud çuod praterit ceffluxit : tantum manet, quod virture, \& reat factis fis confecutus: horę quidem cedunt, \& dies, $\&$ menfes, \& anni : nec prateritum tempus vmquam rouertitur, nec quid fequatur, feiri poteft; quod cuique temporis ad viuendom datur, eo debet effe contentus; neque enim hiftrioni, ve placeat, peragenda fabula eft,modo, in quocumque fuerit adu probetur, neqne Sapientivfquead, Pi avditeveniendam; breue enim tempus xtatis fatis eft longum ad beae honefteque viuendum; fin procefferislongius; non magis dolen dnm eft quás agricole dolent, prxterita verni tempori fuauitate, xifatem, autumnumque veniffe ;

## VELDESENECTVTE. 189

 ver enim, tamqu:m adolefcentia, fignificat. oftenditque froctus foturos reliqua tempora demeten dis frutibus, \& percipien dis accommodata funt, fruetus autem fenequtis eft, vtfape dixi, ante partorum bonorum memoria, \&\& copia ; omnis verô, qLę̧ fecundum naturam fiont, funt habenda in bonis.Qvid eft autem tam fecundum naturam, quàm fenibus emori? quod idem centingis adolefcentibus, aduerfante, \& repugnante natura. Itaque adolefcentes fic milhi móri videntur, vt cùm aquz multitudine vis flam mę opprimitur: fenem autem, ficut cùm fua Eponte, nulla adhibitavi, confumptis ignis extinguitur ; \& quaf: poma ex arboribus fi crud i funt, vi auelluutnr; fi matura, \& cotas, decidunt : fic vitam adolefentibus vis aufert, fenibus maturitas; que mihi quidem tam jucunda eft, vtiquo proprius ad mortem accedam, quafiterram videre videar, aliquandoque in portum ex longa nauigatione tfle venturus. Omnium çtetum certus eft terminus : fenequatis autem nullus lertnseft terminus recteque in ea vivitur quoad. munus officij exfequi, \& tueri pofis, \& tamen mortem comtemnere; ex quo fit, vt ani mofior etiam fenequs fir, quám adolefcétia, \& fortior. Hocillud eft, quod Pififtrato tyranno â Solone refponfume eft, cùm illi quarenti ( Qua tandem fpe fretus, fibi tam audater obfifieret) refpondiffe dicitur , (Senequte) Sed vizendi finis eft optimus, cùm integra mente, sertifque fenfibus,o pus ipfa furm eadem : quz coagmentanit,natura diffoluit; vt navem, ve ed ficium idem deftruit facillimè , qui conftroxit. fic hominé eadem optimè, qui conglutinauit, natura

## 190 Catomaior,

difoluit; jam omnis conglotinatio recensi xgrè: inueterata, facilè diuellitur ; ita fit. vt illud breue vitę reliquum, nec auidè appetendum fenibus, nec fine caufa deferendum fit, vetarque "ythagoras in juffu imperatoristideft Dei, de praildio, \&fatione vita decedere. Solon is quidem fapientis elogiá eft,quo fe negat velle fuam miortem dolore amicorum, \& lamentis vacare; vult credo fe effec carum fais; fed haud fcio, an melius Ennites.
Nemo me lachrymis decoret, neque funera fle $\mathrm{E} \cdot \boldsymbol{\mu}$

## Faxit

Non fencet Jugendam effemortem, quam immortalitas confequatur. lam , fenfumoriendi.fi quis poteft effe, is ad exiguum tem pus durat, prafertimfeni; poli mortem quidem fenfus,aut optandus, aut nusius cat. Sed hoc meditatum ab adolefcentia deebet effe mortem ve negligamus, fine qua mèditat ione tranquillo effeanimo nemo poteft; n.oriendum enim certè eft, \& id incertum, anec ipfo die; mortemigitur, omnibus ho ris impendentemtimens: qui poteritanimo
 opuseffe videtur. culm recorder non L. Bru itumsqui in liberanda patria eft in erfedus: non duos Decios,quiad voluntariem mor tem curfume equorum incitaverint ; non m , Attiliom , quiad fupplicium eft profecuas , vt fidem hofti datam conferuarety inon duos Scipiones qui iter Ponis, vel corporibus fuis obfruere voluerunt; non aum L. Pau (Iom,qui morte fua luit collega in Cannenfi ignominia temerifateminon $x_{\text {s }}$, Marcellum, Verò clarorum virorum poft mortem hoinorespermanerent, fi nihil corum ipforum animi efficerent. quò diatius memoriam fui teneremus. Mihi quidem numquam perfua. deri potuit-animos, dum in corpotibuseffent mortalibus, viuere; cuim exiffent exiis, emori: nec vero tum animum effe infipientem cutm ex infipienti corpore enafiffet fed cùm omni admiftione corporis liberatus, purus, \& integer effe copiffet, tumeffe fapientem, atque etram, cum hominis natura morte diffoluitur, caterarum rerum perf pi cuum eft, quó quaque difcedat; abeunt enim illuc omnia, vnde ortafunt: animus autem folus nee, cùm adeff, nec, culm difcedit, apparet. Iam ver'́ videtis, nihil morti tam effe fimile, quàm fomnum ; atqui dormientium animi maxime declarant diuinitatem fuam; multa enim, cùm remiffi, \&\& liberi funt, futura profpiciunt ; ex gro intelligitur, quales futuri fint, cum fe plones corporis vinculis relaxarint. Quare, fr hec ita funt; fic me colitote, ve deum : fin iateriturus vnà eft animus cum corpore; vostamen deos verentes, qui hancomnem pulchritudinem tuentur, \& regunt, memoriant noftri pie, inuiolareque feruabitis. Cyrus quidem haemoriens: nos, fi placet, noftra videamus. Neme vmquam mihi. Scipio, perfuadebit, aut patiem tuum Paullum , aug duos auos, Paullum, \& A fricanum, aut Africani patrem, aDt patruum, aut multos praftanceis viros, quos enumerare non eft neceffe, tanta effec conatos qux ad pofteritatis memoriam pertinerent: nifi animo cernerêt, pofteritatem ad fe pertincre. An cenfes( vt de me ipfo aliquid more fenumg glorier) me mi, militix fufceptarum fuiffe, fi iifdem finibus gloriam meam, quibus vitam, effem terminaturus?nonne melius multò fuiffet,otiofam xtatem, \& quietam, fine vilo labore, aut contentione, traducere? fed nefcio quomodo animus erigens fe , poiter itatem femper ita prof piciebat, quafi culm exceffifiet è vita,
 ite fe haberet, vt animi immortales effent, haud optimi cujufque animus maximè ad immortalitatis gloriam niteretur. Quid, quò fapientiffimus quifque aquiffmo animo moritur, itultifsimus iniquifsimo? nóne vobis videtur animus is qui plus cernat. \& Iongius, videre fe ad meliora proficifci;ille autem, cujus obtufior fit acies, non videre? Equidem effer or ftudio patres veftros, quos colui, \& dilexi, videadi: neque veró eos fo. Ium conuenire aueo, quos ipfe cognoui, fed illos etiam, de quibus audini, \& legi. \& ipfe confcripfi. Quć quidem me proficifcentem, haud fanè quis facilè retraxerit, nec tanquam Peliam recoxerit. Quod fíquis deus mihilargiatur, vt ex hacętate repurafcam, \& in cunis vagiam, valderecufem; nec veroे velim, quafi decurfo fpatio, ad carceres a calce reuocari; quid enim habet vita commodi? quid non potius laboris? Sed habeat fand: habet certè tamen- aut fatietatem, aut modum: non libet en mimi deplorare vitam, quod multi, \& ij doai, feppe fecerunt; necme vixifie parnitet:quoniam ita vixi, ve non fruftra me natum exiftimem; \&ex vita ifta difeedo tanquabs hofpitio, non tĭquam ex domo : commorandi enim natura dinerforium nobis dedit, non habita idilocum.

VEL DESENECTVTE,
195
Opraclarum diem, cùm àd illud diuinorum animorum cócilium, cotumque proficifcar: cumque ex hactarba, \& colluuione difcedam; proficifcar enim non ad eos folùm viros, dequibus ante dixi, verùm etiam ad Catonem meum, quo nemo vir melior natus eft, nemo pietate praftantior cujus = me corpus crematum'eft ; quod contra decuit ab illo meum : animus verò, non me deferens, fed refpectans, in ea profçò loca difceffit quò mithi ipfi cernebat effe veniendum: quem ego meum cafum fortiter ferre vifus fum : non quód aquo anımo ferrem, fed me ipfeconfolabar, exiftimansnon lo $^{-1}$ ginquum inter nos digreffum, \& difeeflute fore. His mihi rehus, Scipio, (id enimte cum Lalio admirari folere dixifti) leuis eft fenedus, nec folùm non moleft., fed etiara jucunda. Quod 6 in hoc erra, qued animoe hominum immortale is effe credam libenter erro : neemihihancerrorem, quo de' etor, dum viuo, extorqueri volo; fin mortuus, vt quidam minuti philofophi cenfent, nihil fentiam; non vereor ne hunc erroremméf philofophimortuiirrideant. Qaod fi non fumus immortales futuri: tamen extingui hominem fuotempore, optabile eft; nam tabet natura, vt aliarum ombium rerum, fic viuendimodum : fenequs autem peractio xtatis eft, tamquam fabulx :cujus defatiga. tionem fugere debemus, pręfertimadjunAa fatietate. Hxc habui, de fenectute quar dicerem : a d quam $v$ tinam perveniatis $; \mathrm{ve}$ ea, qux ex me audiftis, re experti probare pofitis.

## M. TVLLII CICERONIS

# Le I IVS, 

## SIVE DE AMICITIA <br> Dialogus.

A D

## T. POMPONIVM ATTICVM.

## Preffatio.

Fannivs, Scaevola, LaElivg,


Vintus Mucius augur multa narrare de C. Lalio-focero fuo, memorizer, \& ju cundè folebat, nec dubitare illum in omni fermone appellarefapienté, Ego autem à pacre ita eram de inctus al Sceuo1 am , fumpta virili toga, vt , quoad poffem, \& mihi liceret, à fenis latere numquam difcederem. Itaque multaabeo prudenter difputata, multa etiam breuiter ; 8 commode diAta, memorix mandabam fierique ftudebam ejus prudentia doft or, Qio mortio, me adpontificem Scruolam contuli: quem vauz noftre ciuitatis, \& ingenio. \& joltitia preftantiffimam audeo dicere; fedde hoc alià; nunc redeo ad augurem. Cum fxpe multa multa na: raret, tum memini, domi in hemicy clo ledentem, vt folebat, cùm \& ego efsē vna, \& pauciadmodum familiares, in eum fermouem illum incidere, qui tum ferè omnibus erat in ore. Meminifti enim profeato, vt opinor, Attice, \%co magis, quòd P Sulpicio vtebare multum, cùm is tribunus pleb capitali odio à R Pompeio, qui tum erat conful. diffideret, quicum conjungififinié, \& amantifsimie vixerat, quanta hominumeffet, vel aumination vel querela. Itaque tum Scȩuola, cum in eani ip fam mentionem incidiffet, expofuit nobis fermonem Lxlij de amicitia, habitum ab illo fecum, \& cum altero genero C. Fannio, M, filio, paucis diebus pofi mortem African.. Ejus difputationis fententias memorix mandaui : quas in hoc libro expofui meo arbitratu ; quafi enim ipfos induxi loquenteis: ne, Inquam, \&, Inquit, $f x$ pius interponeretur; atque id eò feci, vt tamguam á prefentibus corana haberi fermo videretur. Cùm enim fxpo mecuna agéres, Attice, vt de amicicia feriberemaliquid,digna mihires tum ornium cognitione, tum noftra familiaritate vifa elt: itaque feci non inuitas, tt prodeffemt multis tuo rogatu. Sed, vt in Catone msjore, qui eft friptos ad te de feneatute. Catonem induxi fenem difputantem; quia nulla videbatur aptior perfona, qux de illa xtate loqueretur, quám ejus, qui \& diutiffimè fenex fuiffet, \& in ipfa fenctute pra cxteris floruiffet : fic, cùm accepiffemus á paterbus, maximè n.enorabilem C. $1 \times \mathrm{xli}_{3} \& \mathrm{C}$ P. Scipion is familiaritatem fuife, idonea mihi Laliiperfona vifa eft, qua de amicitia ea ipfa differeret, qux difputata abeo

meminiffet magifter meus Scauola ; genus autem hoc fermonum pofitum in hominum veterum auAtoritate, \& corum illuftrium, 'plus nefcio quo pacto videtur habere grauitatis itaque ipfemea legens ficafficiorinterdum, vt Catonem, non me, loquiexiftimem; fed, ve tumad fenem fenex de feneQute, ficin hoclibro ad amicum amicifsimus de amicitia fcripfi. Tum eft Cato locutus quo erat nemo ferè fenior temporibusillis, nemo prudentior: nuncI ęliusi $\&$ fapiens, (fic enim eft habitus) \& amicitiz gloria excellens, de amicitia loquitur; tu velim à me animum parumper auertas, Lxlium loqui ipfum putes. C. Fannius, \& Q Mnciusad focerum veniunt poft mortem Africani:ab iis fermo oritur: refpon det Lalius; cujus tota difputatio eft de amicitia; quam legens tuipfecognofces. FAN. Sunt iffa vera, Lali; nec enim melior vir fuit Africano quifquam, nec clarior; fed exiftima. redebes, omnitu úculos in te effe conjequs; vnumtefapientem, \& appellant, \&exiftimant ; tribuebatur hocmodo M. Catoni; fcimus L. A cilium apud patres noftros ap. pellatum effe fapientem; fed vterque alio quodam modo: Acilius, quia prudens effe in jure ciuiliputabatur; Cato, quia multarum rerum vfum habebat, multaque ejus, \& infenatu, \& in foro vel prouifa prudenter, velatta conftanter, vel refponfa acuted ferebantur, propterea quafi cognomen jam habebat in fenequte fapientis. Teautem alio quodammodo dicunt, non folum natura \& moribus, verum etiamfludio, \& doctrina effe fapientem : nee ficut vulgus, fed vt eruditifolentappellare fapientem, qualem in teliqua Gracia neminem ; nam, qui feptem ${ }^{3}$ ppellantur; cos qui ifta fubtilius quarunt, in numero fapientum non habent. Athenis ynum accepimus, \& eum quidem etiam Apollinis oraculo fapientiffimum judicatŭ. Hanc effe in tefapientiam exiftimant, ve omnia tua in te pofita effe ducas, human ofque cafus virtute inferiores putes ; itaque ex ma quarunt, credo ex hocitem Sczuola, quonam pactomortem Africani feras, eoq; magis, quod his proximis nonis, cùm in hor tos D. Brutiauguris, commentandi caufa, vt affolet, veniffemus, tu non affuifti, qui diligentiffimè femper illum diem, \& illud munus folituseffes obire, ScAE, Querune quidem. C. Lali, multi, vt eft à Fannio diCtum; fed egoidrefpondeo, quod animaduerti, te dolorem, quem acceperis tom sümi viri, tum amãtifsimi morte, ferre moderatè, nee potuifie non commoueri, nec fuiffe id humanitatis tua; quod autem his nonis in collegio noftro non affuiffes, valetudinem caufen non maftitiam fuiffe, LABz. Rette tu quidem, Scauola, \& verè; nee enim ab ifto officio quod femper vfurpaui cúm valerem, abduci in commodo meo debui; nee vllo cafu arbitror hoc conftanti homini poffie contingere, vt vlla intermifsio fiat officii. Tuautem, Fanni, quod mihitantif tribuidicis, quantum ego nec agnofco,nee poftulo, facis amice ; fed, vt mihi videris, non rette judicas de Catone; aut enim nemo, quod quidem magis oredo, ant, fi quifquam, ille fapiens fuit. Quo modo enim (vtalia omittam) mortem filii tulit? memincram Paullum, videram Caium: fed hinec -mparantur Catoni, maximo, \& fectiato
viro: quamobrem caue Catoni antepona! we iftum quidem ipfum, quem Apollo, vt ais, fapientiffimum judicauic; hujus enim facta illius dictalaudantur. De me autem, (vt jam cum vtroque loquar) fic habetote. Egofiscipionis defiderio me moneri negê; quàm id read faciam,viderint fapientes:fed certè mentiar; moreor enim taliamico orbitus, qualis ve arbitror, nemo vmquam erie, \&ve confirmare poffum, nemo certè fuit; fednon egeo medicina : me ipfe confolor, \& maximè illo folatio, quòd eo errore careo, quo amicorum deceffu,plerique angi folent ; nihil enim mali accidiffe Scipioni puro; mihiaccidit, fiquidaccidit; fuis autē in commodis graviter angi, non amicum, fed fe ipfum amantis eft. Cum illo verò quis neget aftum effe praclare? nifi enim. quod ille minime putabat, immort alitatem optare vellet; quid non eft adeptus, quod homini fas effer optare? qui fummam fpem ciuium, quam de eo jam puero habuerant, continuo adolefcens incredibili virtute fuperauit: qui confulatum periit nunquam, faqus eft conful bis, primum antè tempus, iterum fibi fuo tempore, reipublica pene fero: qui, duabus vrbibus euerfis, inimiciffimis haic imperio, non modò prefentia, ve~ rum etiam futura bella deleuit; quid dicam de moribus facillimis? de pietate in matré, liberalitate in forores, ben ignitate in fuos, juftitia in omneis? hac nota funt vebis;quả autem civitati carus fuerit, marore funeris indicatim eft Qid igitur hunc paucorum annoram acceffio jwire potuiffet?' fene Qus enim, quamuis non fit grauis, vt memini Catonem anap aate yuàm murtuus eft, $\eta$ in cum, \& cum Scipione differere,tamen aufert eam viriditatem, in qua etiam nunc erat Scipio. Quamobrem vita quidem talis fuit,vel fortuna, vel gloria, vt nihil poffet accedere; moriendi autem fenfum celeritas abfulits, quo de gerere mortis difficile dietu eft:quid homines fufpicentur, videtis. Hoc tamen verè hicet dicere, P Scipioni exmultis diebus, quos in vita celeberrimos, 1atiffimofqueviderit, illum diem clariffimum fuiffe, cùm, fenatu dimiffo, domum reductus ad vefperam eft à patribus confcriptis, á po: puhi Romani fociis. \& Latin is, pridie quàm exceffit è vita:vt ex tam alto dignitatis graduad fuperos videatur potius; quàm ad inferos, perueniffe. Neque enim affentior iis, qui hęc nuper differere caperunt, cum corporibus fimulanimos interires atque omnia morte deleri; plus apud me antiquorum auCtoritas valet, vel noftrorum majorum, qui mortuis tam religiofa jura tribuerunt: quod non feciffent profeqó, fí nihil ad eòs per' tincre arbitrarentur : vel eorurh, qui in hac terra fuerunt, magnamque Graciam (qua nunc quidem deleta eft, tunc florebat) inftitutis, \& praceptis fuis erudierint: vel ejus, qui Apollinis oraculo fapientifsimus eft judicatus: quinon tum hoc, tum illud, vt in plerifque, fed idem dicebat femper, animos hominum effe diatinos, ilfque, cum ¿c rpore excefsiffent, reditum ad colum patere, optimoque, \& juftifsimo cuique expeditifeimum; quod idem Scipionivilebarur : qui idem quafi prafagiret, perpaucis pte mortera diebus, cùm \& Philus, \& $\mathrm{Ma}^{-}$ lus adeffent, \& alii plures, tuque etiam Sa, plas mecum veniffes, tridaum differuii
 fein quieteper vifum ex Africano audiffe dicebat. Id fi ita eft, vt optimi cujufque animus in morte facillimè euolgt, tamquam č cuftodia vinculifque corporis ; cui cenTemus curfum ad deos faciliorem fuiffe quã Scipioni? quocirca, marere hocejus euentu, vereor, ne inuidi magis, quàm amici Git. Sin autem illaveriora, vt idem interitus fit animorum, \& corporum, necvilus fenfus maneat: vt nikil bonieft in morte.fic certè nihil mali; fenfu enim amiffo, fit idem quafi natus non effer omnino: quem tamen effe natum, \& nos gaudemus, \& hac ciuitas, dumerit, Iectabitur. Quamobrem cum illo guidem, vt fupra dixi, aquum optimè eft; mecum autem incommodius; quem fuit equius, vt prius introieram in vitam, fic prius exire de vita; fedtamen recordatione noftrę amicitia fic fruor,vt beaté vixiffe vidtar, quia cum Seipione vixerim : quo cum mihiconjuncta cura de republica,\& de privata fuit quo cumdomus fuit, \& militia communis: \&cid, in que eft omnis vis amicitix, voluntatum, ftadiorum, fententiarum fumma confenfio. Itaque non tam ifta me fapiencix, quammodò Fannius commemorauit, fama delectat, falfi prafertim, quàm guod amicitix noftra memoriam fero fempiternam fore: idque mihi eo magis eft cordi, quod ex omnibus faculis vix tria, aut quatuornominantur paria amicorum ; quo in genere fperare videor, Scipionis, \& Lęlii amicitiamnotả pofteritatifore. FAN. Iftud quidem, Lali, ita neceffe eft: fed, quoniar pmicitia mentionem fecifti, \& fumus of fi, quemadmodum foles de cxteris rebus, cùm ex te quaruntur, fic de amicitia difputabis, quid fentias ;qualem exiltimes, qua praceptades. Scae. Mihi vero pergratum hocerit; atque id ipfum cùm tecumagere conarer, Fannius anteuertit ; quamobrem vtrique noftrûm gratumadmodum fecer is. LaEl. Ego verónon grauarer, fi mihi ipfe confiderem; nama \& praclara vifa res eft: \& fumus, ve dixit Fannius yotiofi; red quis ego fum? aut qux in me eft facultas ? Dottorum eff ifla confuetudo, eaque Gracoram, vt iis proponatur, de quo difputent quamuis fubito ; magnum opuseft, egetque exercitarione non parua:quamobrem,quax difputari de amicitia poRuntrab eis, cenfeo, pctatis qui ifta profitentur. Ego vos hortaritantú, poffum, vt annicitiam omni bus rebus humaDis anteponatis ; nihil eft enim tam natura aptum, tama conueniens ad res,vel fecundas, vel aduerfas. Sed hoc primum fentio, nifi in bonis amigitram effe non poffe; neque id a ! viuum refeco,vt illi qui hace fubtilius differunt, fortaffe verè , fed ad communem vtilitatem parum; negant enim quim quam virum bonum effe, nitif fapientem ; Git ita fanè: fed eam fapientiam interpretantur, quam adhuc mortalis nemo eft confecurus; nos autemea, qua funt in $\mathbf{v}$ fu,vitaque communi, non ea que finguntur, aut optantur, Sperare debemus. Nunquam ego dicam $\mathbf{C}$. Fabricium, Man Curium. T.Coruncanium 40. quos fapientes noffri majores jodicabant,ad iftorum normam fuiffe fapienteis. Quare bi habeant fapientiz nomê, \& inuidiofum,
bfrcurum; concedantque, vt hi boniviri feerins
fuerint: ne id quidem facient; negabunt id, nifi fapient, poffe concedi; agamas igiturpingui Minerua, vt ajunt. qui ita fegerunt, ita viuunt, vt eorum probetur files, integritas, xquitas, liberalitas; nee fit in eis vlla cupiditas, vel libido, vel andacia; fintque migna conftintia, vt hi fuerani* quosmodo nominaui: hos viros bonos, vt habiti funt, fic etiam appeliandos patemus; quia fequantor, quantum homines poffunt, naturam, optimam rectè viuendiducem; fic enim mihi perfpicere videor, ita natoseffe nos, ve inter omacis effet focietas quadam: major autem,vt quifque proximè accederet; itaque ciues potiores funt, quàn peregrini; \& propinqui, quàm alieni; cum hisenims amicitiam natura ipfa peperit: fed ea non fatis hahet firmitatis; namque hoe praftat amicitia propinquitati, quòd ex propinquitate beneaolentia tollipoteft, ex amicitia autemn non poteft; fublata enim bencuolentia, amicitix nomen tollitur, propinquitatis manet Quanta autem vis amicitiafit, ex hoc intelligi maximè poteft, quòd ex infinita focierate gener is humani, quàm conciliauit ipfa natura, ita contracta res eft, \& adduga in anguftum, ve omnis caritas, aut inter duos, aut inter paucos jungeretur. Eft autem amicitia nihif aliud, nifi omnium diuinarum, humanarumque rerum cum beneuslentia, \& caritate funma confenfio, qua quidem haud fcio, an, excepta fapientia, quidquammelius homini fit à dies immortalibus datum; diuitias alii praponunt, bonam alii valetudinem, alii porentiam,al; honores, multietiam voluptates; belloary, has quidem extremum oft: illa autem Sic- rioracaduca. \& incerta, pofitanontam in noftris confiliis, quàm in fortunx temeritate; quiautera in virtute fummum bonums ponuat-praclarè illiquidem, fedhxcipfa virtusamicitiam gignit, \& continet : nee fine virtute amicitia effe vllo padto poteft. Iam virtutem ex confuetudine vitx, fer,nonifque noftri interpretemur, nec metiamur eam.vt quidam doati, verborum magnificentia: virofque bonoseos, qui habentur, numeremus, Faullos, Catones, Gallos, Scipiones, Philos; his communis vita contentaeft; eosautem omittamas, qui omnino rufqua m reperiuntur. Taleis igitur inter viros amicitia tantas opportunitates haber, quantas vix queo dicere. Principio, (cui poteft effe vita vitalis) vt ait Ennius, (qui nó in amici mutua beneuolentia conquiefcat?) quid dulcius quim habere, quocurn omnia audeas fic loqui, ve tecum? quis effet tantus fructus in profperis rebus, nifi haberes, qui illis aquè, ac tu ipfe, gauderet : aduerfas vero ferre difficife effet fine eo, qui illas grauius etiam, quàn tu, ferret. Denique cxterx res, qua expetuntur, opportuna funt fingula rebus ferè fingalis: diuitix,vt vtare; opes, vt colare; honores, vt laudere ; voluptates, vt gaudeas; valetudo, ve dolore careas, \& maneribus fungare corporis: amicitia plurimas res continet: quoquò te verteris, praftò eft, nullo loco excluditur: nunquam intempeftius, nunquam molefta eft: itaque non aqua non igni, vt ajunts pluribuslocis vtimur, quam amicitia Neque ego nunc devulgari, aut de mediocri, qux tamê pfa delectat, \& prodeft, fed de vera, \& per-? za Ioquar; qualis eorum, qui pauci no-

206 LaEsivs, minantur, fuit; nam \& fecundas res fplen didiores facit amicitia, \& aduerfas partiens communicanfque leuiores. Cumque plurim2s, \& maximas commoditates amicitia contineat, tumilla nimirum praftat omniBus, quod bona fpe pralucet in pofterum, nec debilitari animos, aut cadere patitur. Verum enim amicum qui intuctar,tanquam exemplav aliquod intuetur fui; quocirca, \&c abfentes adfunt, \& egentes a bundant. \&imbecilles valent, \&s, quod difficilius dietu eft, mortui viutit:tātus eos honos, memoriaideifideriū profequitur amicorô, ex quo illorum beata mors videtur, horum vita landabilis, Qund if exemeris ex natura rerum beneuolentix conjuntionem: nec domus vlla, nee vrbs fare poterit: ne agri quidem cultus permanebit. Id fi minus intelligitur quanta vis amicitię concordięque fqt, ex diffen fionibus,atque ex difcordiispercipi poteft; qu $\varepsilon$ enim domus tam ftabilis, quę tam firma ciuitas eft, quę non odiis, arque diffidiis funditus pofsit euerti? ex quo, quantum boni fit in amicitia,judicari poteft. A grigentiouf quidem, doctum quêdam virum, carminibus Gracis vaticinatum ferunt : qux in rerum natura, totoque mundo conftarent-quaque mouerentur, ea contrahere amicitiam, diffipare difcordiam, atque hoc quidem omnes mortales, \& intell igunt, \& reprobant. Itaq; fi quan do aliquod" officium exiftit amici in periculis, aut adeundis aut communicandis, quis eft, qui id non maximis efferat laudibus? quiclamorestota cauea nuper in hofpitis, \& amici mei, M. Pacuuii noua fabul ? cùm, ignorante rege, vter corum effet OreAtes, Pylades, Oreftem fe effe diceret,viprz illo necaretur: Oreftes autem, ita vt erat, Oreftem fe effe perfeueraret: ftantes autem. plaudebant in refieta: quid arbitramur in vera fuiffe facturos? facile in dicabar ipfa natura vimfuam; $c \backslash m$ homines quod facere jpfinon poffent, id recté feri in altero'jadicarent. Hartenus mihi videor, de amicitia quod fentirem, potifsimè dixiffe; fi qua praterea funt, (credo autem effemalta) ab iis, fi videbitur, qui ifta difputant, quaritote. FAN. Nos autem à teppotius, quamquam etiam ab iftis fxpe quafiui, \& audiui, non inuitus equidem: fed alind quoddam expe. timus filum orationis tue, ScaE, Tum magis id diceres, Fanni, fi nuper in hortis Scipionis, cùm de republica difputatum eft, affuifles, qualis tum patronus juftitix fuit contraaccaratam orationem Phili: FAN. Facile id quidem fuit, juftitiam- juftiffimo viro, defendere. SCAE, Quid amicitiam? nonne facile cierit, qui ob eam fumma fide conftantia, juftitiaque feruatam, maximamgloriam ceperit? LAEL. Vim hoe quidem eit afferre; quid enim refert, qua me ratione cogatist cogitis certè; Rudiis enimgenerorum, prafertim in rebona, cùn difficile eft, tum ne aquum quidem obfiftere. Sępiffimè igitur, mihi de amicitia cogitanti, maximèillud confiderandum videri foIet, num propter imbecillitatem, atque inopiam defideranda fit amicitia, vt in dapdis; recipiendifque meritis, quod quifque minus per fe poffet, id acciperet ab alio.viciffimque redderet? an effer hoe quidem proprium amicitix; fed antiquior, \& pulchrior, \& magis à natura ipfa profedaa alia ufa; amor enim, exquo amicitia eft no-

203 LAtitve,
minata, princeps cit ad beneuolentiam cőjungendam, naruvtilicates quidem etiam $a b$ is percipiuntur fepe, qui fimulatione amicitix coluntur, \& obferuantur temporis caufa: in amicitia autemnihil fictum, nahil fimulatum, \& , quidquid in eaeft; id \& verum,\&voluntarium eit;quapropter à natura mihi videtur potius, quàm ab indigentia orta amicitia, applicatione magis animi cü quodam fenfu amandi, quàm cogitatione, qaantum illavtilitas effet babitura. Qu*d quidem qualefit, esiam in beftis quibufdam animaduerti puteft, yux ex fe natos ita amantad quoddam tempus, \& ab eis ita amantur, vt facilè earum appareat fenfus. Quod in hominemulto eft euidentius: primulm ex ea caritate, qax cft inter natos, $\&$ parenteis, qux diriminifi deteftabilifcelere non poteft deinde, cum fimilis fenfus extitit amoris, flaliquem nactifumus, cujus cü moribus, \& natura congruamus, quod in eo quafi lumen aliquod probitatis, \& virtutis perfpicere videamur;nihil eft enimamabilius virtute nihil $^{\text {quod mag alliciat ho- }}$ minesad ditigendum . quippe cùm propter virtutem, \& probitatem eos etiam, quos nunquamvidimus, quodammodo diligamus. Quis eft, quic. Fabricii, M. Curiicum ca-, ritate aliqua, \& beneuolentia memoriam n6 vfurpet, quos nunquam viderit? quis autem eft. qui Tarquinium Superbum qui Sp CafGium, Sp. Melium non oderit? Cum duobus ducibus de imperio in Italia decercatum eft, Pyrrho, \& Arnibale; ab altero, propter probitaiem ejus, non alienos animos habemus, alteram, propter crudelicatein ejas, femperhaxctivitas oderit. Quod firany

## SivedenutcitiA. 209

 vis probitatis eft, vt eam vel in eis, quos nüquam vidimus, vel, quod majus eft, in hofte etiam diligamus: quid mirum $+f$ animi hominum mouean tur, cum eotam, quibugum vfu conjun ©ti effe poffunt-virtutem, \& bonitatem perfpicerevideantur? quamquam confirmaturamor, \& beneficio accepto, \& ftudio perfpecto, \& confuetudineadiun \&ta. Quibus rebus ad illum primúm motumanimi, \& amoris adhibitis, admirabilis quadz exardefcit beneuolentix magnitudo squàm fi qui putant ab imbecillitate proficifci, ve fit per quam quifque affequatur quod defide ret; humilem fanè relinquant, \& minime generofum, vt ita dicam, ortum amicitia: quamex inopia, atque indigentia natam volunt. Quod fi ita effet ve quifque minim6 in fe effearbitraretur, ita ad amicitiam effet aptiffimus, quòd longè fecuseft; vt enim quifque fibi plurimum confidit, \&vt quifque maximè virtute, \& fapientia fic munitus eft vt nullo egeat, fuaque omnia in fe ipfo pofita judicet ita in amucitiis expetendis, coIendifque maximè excellit quid enim? Africanus eratindigens mei? minime hercule; at ne ego quidem illius: fed ego admiratione quadam virtutis ejus, ille vicifine opinione fortaffe nornulla, quam de meis moribus habebat, me dilexit ; auxit beneuolentiam confuetudo; fed quamquam vtilitates multę. \& magnx confecuta fant; nó funt tàmen ab earum fpecaufa diligendi profectx; vt enim benefici,liberalefque fumus, non've exigamus gratiam, (neq; enim) beaeficium föneramur)fed natura propenfi liberalitatem fumas : fic amicitiath, non creedis adducti, fed quod ejue omnisfructus in ipfoamoreineft, expeten dam putamus Ab ijsverò, qui pecudum ritu ad voluptatem omnia referunt, longè diffen. timus; nec mirum: nihil enimaltum, nihil magnificum nec diuinum fufpicere poffunt qui omneis fuas cogitationes abjecerunt in rem tam humilem, tamque contempram. Quamobrem hos quidem ab hoc fermone remoueamus: ipfi autem intelligamus, à natura gigni fen fum diligendi, \& beneuolentix caritatem, facta fignificatione probitatis quam qui appetiuerunt, applicant $f e f e_{r}$ \& propius admouent, vt \& vfuejus, quem diligerecaperunt, fruantur, \& moribus; fint que pares in amore, \& aquales; propenfiorefque ad bene merendum, quam ad repofeendum ;atque hacinter cos fithonefta certatio. Sic \&vtilitates examicitia maximè capientur: \& erit ejus ortus à natura quả ab imbecillitate, grauior, \& verior; nam fi vtilitas amicitias conglutinaret, eadem cómutata diffolueret: fed, quia natura mutari non poteft idcirco verę amicitix fempiterna funt. Ortum quidemamicitix videtis: nifi quid adhuc fortè vultis. FAN. Tu veroे perge, Lali: prohoc enim, qui minor eft natu-meo jure refpondeo. SCAE. Reftè tu quidem; quamobrem audiamus. LABz. Audite veró optimi viri ea, qua fapiffimè inter me, \& Scipionem de amicitia differebätur; quamquam ille quidem nihil difficilius effe dicebat, quàmamicitiam vfque ad extremum vitę diem permanere : nam, vel vt non idem expediretvtrique, incidère fape; vel vt de republica non idem fentirent. Muy tari etiam mores hominum fape diceby aliàs aduerfis rebus, aliás atate ingrauef te; atque earum rerum exemplom ex fimilitudine capicbat ineuntis atatis: quod fum* mi puerorumamores fxpe vna cum pretexta, fumptatoga, deponerentur: fin autemad adolefcentiam perduxiffent, dirimi tamen interdum, vel luxurix contentione, vel cómodi alicujus, quod idem adipifci vterque non poffer : quod fi qui longius in amiátia prouedieffent-tamen fzpe labefactari, fi in honoris contention em incidiffent : peftem enim majorem effe nullam in amicitijs,quàm in plerifque pecunix cupiditatem, in optimis quibufque hon oris certamen, \& glorix: ex quo inimicitias maximas fape inter amiciffimos extitiffe: magna etiam difsidia, \& ple rumque jufta nafci, cùm aliquid ab amicis, quod rectum non effet, poftularetur, ve aut libidinis miniftri, aut adjutores effent ad injuriam; quòd juirecufarent, quamuis honeftè id facerent, jus tamen amicitia deferere arguerentur ab ijs, quibus obfequí nollent: illos autem, qui quiduis ab amico auderent poftulare, poltulatione ipfa profiteri omaia feamici caufa effe facturos; eorum querela inueterata non modo familiaritates extingui folere, fed etiam odia gigni maxima, atque fempiterna; hac ita multa, quafifata, impen dereamicitiis,vt omne fubterfugere, non modo (apientix, fede -m felicitatis diceretfibi videri. Quamobrem id primum videamus, fi placet, quatenus amor in amicitia progredí debeat. Num.fi Corolianus habuitamicos ferre contra patriam arma illi cum Coroliano debuere? na Vifcellinum amici regnum a ppetentem, nü Sp. Melium jouaredebuerunt? Tiberium idem Gracchum, rempublicam vexātem,

## LAELIVS,

à Q. Tuberone, ęqualibufqueamicis dereliaum videbamus; ac C. Bloffius Cumanas hofpes familix veftrx. Scxuola, cùm ad me, qui a deram Lxati, \& Rutilio confulibus in confilio, deprecatom veniffet banc, ve fibi ignofcerem caufam afferebar, quod täti Ti. Gracchum feciffet, ve, quidyuid ille vellet, fibi faciendun putaret ; timmego, Etiamme, inquam, fite in Capitolium faceis ferreveller? nunquany, inquit, voluiffet id quidem : fed, fi volviffer, paruiffem. $V_{i-}$ detis, quàm nefaria vox! \& hercle ita fecit, vel plus etiam, quàm dixit: non enim paruit ille Ti. Gracchi temeritati, fed prafuit;nec fe comitem illias furoris, fed ducem prix. buit itaque hac amentia, quxitione noua perterritas, in Afiam profugit;ad hofteis fecontulit; penas reipublicx graueis, juftafque perfola't. Nalla eft igitur excufatio peccati- fi amici caufa peccaueris; nam cùm conciliatrix amicitiz virtutis opinio fuerit : difficile eft amicitiammanere, fi a virtute defeceris; quod fir rectum ftatuerimus, vel concedere amicis, quiequid velint; vel impetrare ab amicis, quicquid velimus: perfecta quidem fapientia fumus, fin nihil hav beatres vitij: fed loqaimur de ijs amicis, qui ante ocalos funt, quos videmus, aut de qu - memoriam accepimus, quos nouit vita communis. Ex hoc numero nobisexempla fumen da funt, \& corum quidem ma. ximè, quiad fapientiam proxime accedunt, Vidimus '’apum Æmilium C. Lufcino familiarem fuifie, (fic à patribus accepimus) his vna confoles, \& collegas in cenfara; tū etiam cum ijs, \& inter feconjunctifimo fu.ffe Man, Curium, \& T. Coruncaniy memorix traditum eft. Igitur ne fufpicari quidem poflumus,quemquam horum abamico quippiam contendiffe, quod contra tidé, concrajusjurandam, contra rempublicam effet :nam hoc quidem in talibus virisquid attinct dicere? fi contendiffet, fcio imperraturum non fuiffe, cum illi fanctiffimi viri fuerint: xquè autem nefas fit ,tale aliquid \& facere rogatum, \& rogare. At veró Ti. Gracchum fequebantur C. Carbo, C. Cator \& minimè tunc quidem Cajas frater, nune idem accerrimus hoftis. Hxc igitur prima lex in amicitia fanciatur, ve neque rogemus res turpeis, nec faciamus rogati; turpis enima excufatio eft, \& minimè accipienda cum in exteris peccatis, tum fi quis contra rempublicam feamici caufa feciffe fateatur; etenimeoloco, Fanni, \& Scẹuola, locatifumus, vt nos longè profpicere oporteat futuros cafus reipublicæ ; deflexit enim jam aliquantulum defpatio, curriculoque confuetudo majorum. Tib. Gracchas regnum occupare conatus eft, vel regnauit is quidē paucos menfes; numquid fimile populus Romanus audierat aut viderat? hunc etiam poft mortem fecutiamici, \& propinqui,quid in P. Scipionem effecerint, fine lacrymis non queo dicere. Nam Carbonem quoque, quem modo pofuimus, propter recentem penam Tib. Gracchi foftiouimus; de C. Gracchiautem tribunatu quidexpectem, non libet augurari; ferpit enim deinde res, qux procliuisad fernicien , cum femel caxpit, labitur: videtis, in tabella jamante, puanta fit faca labes, primo Gabina lege, ennio autem poft Caffia : videre jam vipopułum Romanum à fenatu disjun-

Eum, multitudinifgue arbitrio res miximas agi : plures enim difcent, quemadinodum haxc fiant, quàm quemadmedum his refiftatur. Quorfum hac? quiafine fociis nemo quidquam tale conatur. Pracipiendum eft igitur bonis, $v t$, fi in ejufmodi am citias ignari cafualiquo inciderint, ne exiftimient ita fe alligatos, veabamicis in magna ${ }^{7}$ e aliqua io republica peccantibus non difcedant ; improbis autem perna fatuends eft, necverò minor ijs, qui íecuti erunt alterŭ, quìmijs, qui ipfi fuerint impietatis duces, Quis clarior in Gracia Themiftocle, quis potentior ? qui cum imperator bello Perfico feruitute Graciam liberaffet propterque inuidiam in exilitiom pulfus effet, ingrata patrix injuriam non tulit, quam ferre debuit,fecit idem quod vigintiannisantè apud nos fecerat Coriolanus; his adjutor contra patriam inuentus eft nemo; itaque mortem fibivterque confciuit. Quare talis improborum confenfio non modò excufatione amicitia tegen danon eff, fed potiùs omni fupplicio vindicanda, ve ne quis fibi conceffum putet, amicum, bellum patrix inferentem, fequi. Quòd quidem, ve res ire ccepit, haud fcio an aliquan do futurum fit; mihi autem non minori curxeft, qualis refpublica poff mortem meam futura fit, quàm gual is hodie fit. Hace igitur prima lex amicitiz fanciatur, ve ab amicis honefta petamus, amicorum caula honefta faciamus: nce exfpedemus quidem, dum rogemur,fed ftudjum femper adfit; cun tatio abfit, conflity liberè dare gaudeamus: plurimum in amici tia amicorum benè fuadentium valeat Qoritas: ceave adhibeatur admong

## SIVEDEAMICITIA. $\quad \mathbf{1 1 5}$

 non modo apertè, fed etiam acriter, fi res poftulabit; \& adhibitx pareatur. Nam quibufdam, quos audio fapienteis habitos in Gracia placuiffe opinor mirabilia quę dam; fed nihil eft quod illinon perfequantur fuis argutijs: partim fugiendas effenimias amicitias, ne neceffe fit, vnum folicitum effe pro pluribus: fatis fuperque effe fibi fuarum cuique rerum curam: alien is nimis implicari moleftum effe : commodiffimum effe, quàm laxiffimas habenas habere amicitię, $]_{\text {was }}$ vel adducas, cùm velis, vel remittas : caput cnim effe ad beate viuendum fecuritatem: qua frui non poffit animus, fi tanquam par, turiat vnus pro pluriburs. Alios autem dicere ajunt etiam multò inhumanidus, (quem locum breuiter perftrinxi pasllò ante) pra. fidii, adjumentique caufa, non beneuolentię, neque caritatis, amicitias effe expeten. das : itaque, vt quifque minimum firmitatis habeat, minimumque virium, ita amicitias appetere maximt : ex eo fieri, vt maliercule magis amicitiarum prafidia quarrant, quàm viri \& inopes, quàm opulenti: \& calamitofi. quàm ij, qui putantur beati. O preccla. -ram fapientiam! folem enim è mundo tolle. re videntur, qui amicitiam èvita tollunt: qua nihil a dijs immortalibus melius habemus, nihil jucundius; qua eft enim ifta $\mathrm{fe}-$ curitas? fpecie quidem blanda fed re ipfa multis locis repudian da eft. Neque enimeft confentaneum, vllam honeftam rem. actionemve, ne folicitus fis, aut non fufopere, zut fufceptam deponere; quò 1 fi curam ugimus; virtus fugienda eft; quę, neceffe , ve cum aliqua cura res fibi contrarias zetur, atque oderit; vt bonitas malitiabs fapientem animi dolor (qui profectò cadit, nifi ex ejus animo exftirpatam humanitatê arbitremar) quę caufa eft, curamicitiam funditus tollamus è vita, ne aliquas propter eam fafcipiamus moleftias ? quid enim inter eit, motuanimi fublato, non dico inter pecudem, \& hominem, fed inter hominem, \& faxum, aut truncum, aut quidvis generis ejufdem? Neque enim funt ifti audiendi, qui virtutem duram, \& quafi ferream effe volunt: qux quidem eft tum multisin rebus, tum in amicitia, tenera, atque tractabilis; $\mathbf{v t} \&$ bonis amici quafi diffun datur, \& incōmodis cuntrahatur; quamobrem angorifte, qui pro amico fape cápiendus eft, non tantum valet ,vetollar è vita amicitiam : non plus, quàm vt virtetes, quia nonnullas $\mathrm{CH}-$ ras, \& moleftias afferunt, repudientur. C. ùm putem contrahat virtus amicitiam, vt fupra dixi, fi qua fignificatio virtutis eluceat, ad quam fe fimilis an imus a pplicet, \& adjungat: id cum contingit, amor ibiexoriatur neceffe eft; quid enim tamabfurdum, quám deIectarimultis inanibus rebus, vt honore, vt gloria, vt ędificio, vt veftitu, cultuque corporis: animo autem virtute pradito, eo, qui vel amare, vel, ve ita dicam, redamari poffit, non admodum delectari? nihil eft enim remuneratione beneuolentix, nihil viciffy tudine ftudiorum, officiorumque jucundiyQuòd fi etiā illud addimus, quod recte poteft, nihil effe, quodadferem vilam tata alliciat, \&contrahat, quam a d amicitiam fimilitudo; concedatur profectò verum effe, vt bonos boni diligant, adfcifcantque fibi quafi propinquitate conjunctos, atque natora; nihil eft enim appetentius fimilium fui, nihil rapacius quam natura. Quamob. rem hoc quidem, Fanni, \& S cauola, cóftat, vt opinor, bonis inter bonos quafi neceflariarn beneuolertiam offe: qui eft amicitie fons a natura conftitutus; fedeadem bonitas etiamad multitudinem pertinet;non eft enim inbumana virtus, neque immunis, neque fuperba. qux etiam populos vniuerfos tueri, eifque optimè confulere foleat guod non faceret profecto, fi a caritate volgiab. h orreret. Atque eriammihi quidem viden$t$ r, qui vtilitatis caufa fingunt am citias, a a abilifimum nodumamicitię collere; nó enimtamvtilitas parta per amicum, quàm amiciamoripfedelefrat, tumque illud fit, quod ab amico eft profectum, jucundom, fi can amore, \& Atadio eft profectum; tantüqueabeft, $y t$ amicitię propter indigentiana colantur, vt ij. qui opibus, \& copiis, maximeque virtute praditi, in qua plurimum elt prefidij, minime alterius indigeant, liberaliffimifint, \& beneficentifimi. Atque baud fcio, anne opus fit quidem, nibil vnquana omnino deeffée amicis; vbi enim ftudia noftra viguifent, finunquam fiudionunguam confilio, nun quam opera noftra, nec domi. necmilitia Scipio eguifet? non igitur vtiliatem amicitia, fed vtilitas amicitiam fecueft. Non ergo erunt homines delicijs uentes audiendi, fi quan do de amicitia
díputabunt; nam quis eft, prò deûm fidem, atque hominum! qui velit, ve nequediligat quemquam, necipfe ab vllo diligatur, circumfluere omnibus copijs,atque in omnium rerum abundantia viuere ? Hxcenim eft tyrannorum vita nimirum: in qua nulla fides, nulla caritas, qulla ftabilis beneuolentix poteft effe fiducia: omnia femper fufpecta, atque folicitanullus locus eft amicitię;quis enim aut cum diligat, quem metuit,aut eum à quo femetui putat? Coluntur tamen fimuJatione amicitix duntaxat ad tempus; quód fi fortè, vt fit plerumque, ceciderint; tam intelligitur, quàm fuerint inopes amicorti. Quod Tarquinium dixiffe ferunt, tum cùm exul effet, le intellexiffe, quos fidos amicos habuiffet, quofque infidos, cùm jam neutris gratiam referre poffet: quam quam miror, in illa fuperbia, \& importunitate, fiquéquam habere potuit. Atquevt hujus, quem dixi, mores veros amicos parare non potuere: fic multorum opes prapotentium excludunt amicitias fideleis: non enim folùm ipfa fortùna cęca eft, fed eos etiam ple rumque efficit cxcos. quos complexa eft; itaque illi efferuntur faftidio ferd, \& contumacia: neque quidquam infipiente fortunato intolerabilius fieri poteft. Atque hoc quidem videre licet, eos, qui antea commodis fuerunt moribus, imperio, poteftate, profperis rebus immutari, fpernique ab ijs veteres amicitias, \&z indulgeri nouis; quid autem ftultius quàm, vt plurimum copijs , facultatibus opibus poffint, cxtera parare, quæ paran pecuriam, equos, famulos, veftes egreg: vafa pretiofa;amicos non parare.optiy \& pulgho rm virnevorita dicam Alem?

## Sive de Amicitia.

Ailem? Etenim citera cùm parant, cuipa~ rent,nefciunt, nec cujus caufalaborentiejus enim eft, iftorum quidque, quivincit viribus: amicitiarum fua cuique permanet ftabilis, \& cerra poffeffio : vt, etiam filla ma* neant, qux funt quafi dona fortunx, tamen ${ }^{2}$ vita inculta, \& deferia ab amicis,non poffie? effe jucunda: Sed hixc hactenus. Conftituédiautem funt, qui fint in amicitia fines, $\& \mathcal{C}$ quaf termini deligendi; de quibus treis viv deoferri fententias, quarum nullam pribo: vnam, vt codemmodo erga amicumaffecti fimus, quo erga nofmetipfos: alteram, ve . noftra in amicos benesolentia, illorum ore ganos bencuolentiæ pariter, a qualiterque refpondeat: tertiam, vt, quanti quifique fe: ipfe facit, tantifiarab amicis. Harum trien fententiarum nulli prorfus affentior ; $n \bullet 0$ enim illa prima vera eft, vt quemadmodum in fequifque, ficin amicum fit animatus; quä multa enim, que noftra caffis nunquice faceremus, facimus caafla amicoram? ? precari ab indigno, fupplicare; tum acerbius in aliquem inuehi, infectarique vehementius : qux in noftris rebus non fatis honefteे. in amicoram funt honeftifime; multriquoque res funt in quibus de fuis commodis viri boni multa detrahune, detrahigue patiuntur, vt iis amici potius, quàm ipff, fruantur. Altera fententia eft, qua definit amicitiam paribus officiis, ac volunratibus; bocquidem eft nimis exigué, \&c exiliter ad culos reuocare amicitiam, ve par fie ratio ptorum \&c datorums ditior mihi, \& affig kior videtar effe vera amicitia, nee obt reftrietene plus reddat, guàm acceperit.
excidae, atut ne aliquid in terram defluat; aut ne plus aquo quid in amicitia congeratur. Tertius verò ille finis deterrimus, ve quanti quifque feipfe faciat, tanti fiat ab amicis; fape enim in quiburdam, aut animus abjectior eft,aut fes amplificandx fortane fractior; non elt igitur amici, talem effe in eum, बqualis ille in fe eft, fed potius eniti, \& efficere, vt amici jacentem animum excitet, inducatque in fpem, cogitationemque meliorem. Alius igitur finis vera amicitię conftituendus eft, fi prius, quid maximè reprehendere Scipio folitus fit, edixero. Negabat vllam vocem inimiciorem a micitix potuiffereperiri, quam ejus, qui dixiffet,ita amare oportere, ve aliquando effet, ofurus: necverò fe adducipofie, ve hoc quemadmodum putiretur, à Biante dictum effecrederet, qui habitas effet vnus è repté; fed impuri cujufdam, au: ambitiofi, aut omnia ad fuam potentiam reuocantis effe fententiam. Quonam enim modo quifquä amicus ejus effe poterit, cujus fe putabit inimicum effe poffe? quin etiam neceffe erit cupere, \& optare, vt quim fepifime peccet amicus, quò plureis det fibi tanqum anfas ad reprebendendum. Rurfum autem reat fattis, commodifque amicorum necefle erit angi, dolere inuidere Quare hocquidena pręceptum, cujufcumque eft, ad tollendam amicitiam valet. Illud potius preçipiédum fuit, ve cam diligentiam adhiberemus in amicitijs comparandis, ve ne quando ama inciperemas cum, quem aliquando poffenus; quin etiam, fi minus felices ; ligendo faiffemus; ferendum id' Scip o-
cius,gn' ${ }^{2}$ imicitiarum tempus.istan - dumputabat. His igitur finibus vtendurn arbitror, vt, cum emendati mores amicorfi fint, runi fit inter cos omnium rerum, confiliorum, \& voluntatum fine vlla exceptione communitas; vt etiam fi qua fortuna acciderit, vt minus juftx a micorum voluntad tes fint adjuuanda, in quibus eorum, aut de capite agatur, aut de fama, declinandum fit de via, modò ne fumma turpitudo fequatur; eft enim, quatenus amicitie dari venia pof fit. Nec verò negligenda eft fama: necmediocre telumad res gerendas exiftimare op= portet beneuolentiam ciuium; quam blanditijs, \& affentationibus colligere, turpe eft; virtus, quam fequitur caritas, minimè repudianda eft. Sed fape (redeo enim ad Scipionem, cujus omnis fermo erat de amicitia) querebatur, quòd in omnibus rebus homines diligentiores effent; ve capras, \& oneis quot quifque haberet, dicere poffe : amicos quot haberet, non poffe dicere: \& in illis quidem parandis adhibere quafi figna quadam. \& notas, quibuseos, qui ad amicitiam effênt ido nei, ju licarent. Sunt igitur firmi, \& ftabiles, \& conftantes deligendi : cujus generis eft magna penuria : \& judicare difficile eft fance, hifi expertum : experiendum autem eft in ipfa amicitia:ita pracurrit amicitia judicium, tollitque experien di poteftatem; eft igitur prudentis, fuftinere. vt curr ${ }^{\prime}$, fic impetum beneuolentix: quo vtamur, quafi equis temperatis, fic amicitijs, aliqua parte periclitatis moribus amicorum. Quifamfape in parua pecunia perfpiciuntur, àm fint leues; quidam autem, quos parua

[^1]2.12

LABIIV A ,
niam pręforre amicitię, fordidum exiftiment: vbieos inueniemus, qui honores,magiftratus imperia poteftates, opes amicitia non anteponant; vt, cumexaltera parte propofita hacc fint, ex altera vis amicitix,nó multo illa malint? imbecilla enim natura eft ad contemnendam potentiam: quam, etiam fi neglecta amicitia confecuti funt, excufari fe arbitrantur, quia non fine magna caufa fit neglecta amicitia; itaque verx amicitix difficillimé reperiuntur in ijs, qui in honoribus, reque publica verfantur; vbi enim inuenias, qui honorem amicianteponat fuo? Quid? (hat vt omittam) quàm graues, quàm difficiles plerifque videntur calamitatum focietateş̉ad quas, non eft facilé inuentus, quideficendat, quamquam Ennius recté:

## Amicus certus in ve incerta cornitur.

tamen hre duo leuitatis a \& infirmitatis plerofque conuincust; aut fi in bonis-rebus contemnurit ; aut fi in malis deferunt. Qui igitur vtraque in re grauem, conftantem, ftabilemque fe in amicitia praftiterit, hune ex maximé raro hominum genere judicare debemus, \& pené diutino; firmamentum autem Itabilitatis conftantixque ejus, quam in amicitia yuecrimus fides eft. Nihil enim flabile eft, quod infidum eft;fimplicem prx. terea, communem, \& confentientem; id eft gui rebus ijfdem moueatur, eligi pareft: qua omnia pertinent ad fidelitatem; neque - enimfidum poteft effe multiplex ingenium \&tortuofum; neque verò, quì non ijfde rebus mouctur, \& natura confentit dus, aut ftabil is poteft effe. Addendy dem eft, ve ne criminibus, ant inferen dis dilecteturamicus aut credat illatis;quapertinent omnia ad eam, quam jam dudum tra© 0 , conftantiam. Ita fit verum illud, quod initio dixi, amicitiam nifi inter bonos effe non poffe. Eftenim boni veri, quem eundem fapientem licet dicere, haec duo tenere in anicitia: primùm, ne quid fictum fit, neue finulatum; ( apertè enim vel odiffe, magis ingentum eft, quàm fronte occultare fententiam;) deinde non folùm ab aliquo oblatas criminationes repellere, fed ne ipfum guidem effe fufpiciofum, femper aliquidexintimantemab amico effe violatum. A ecedat huc fuauitas quędam, oportet, fermonum, atque morum, haud quaquam mediocre códimentum amicitię. Triftia autem, \& in omni refeueritas abfit; habet illa quidem grauitatem: fed amicitia remiffior effe debet \& liberior \& dulcior, \& ad omnem comitatem, facilitatemque procliuior. Exiftie autem hoc loco quadam quẹtio fubdifficilis: num quando amici noui, digniamicitias veteribus fint anteponendi; vt equis vetulis teneros anteponere folemus. Indigna homine dabitatio; non enim amicitiarum effe debenr, ficut aliarum rerum, fatietates; veterrimx quaque (vt ea vina, quę vetaftatem ferunt) effe debent fuaniffime; verumque illud eft, quod vufgò dicitur, mvitos mo. DIOS SALIS SIMVL EDENDOS ESSB , Vt amicitia munus expletum fit ; nouitates autem. fi fpem afferunt, vt tanquam in herbis non fallacibus fructus appareat, non funt ilx, quidem repudiandx: vetuftas tamen oloco conferuandaeft : maxima eft enim recuftatis, \& confuerudinis; arque in ipfe
i) fo equo, cujus modo mentionem feci, fi nulla res impediat, nemo eft, quinon en, qua confueait, libentiusvtatur, guàm inriactato, \& nouo; nee modò in hoc, quol eft animal, fed in ijs etiam, qua funt inanimata, confuetudo valet; cum locis etian ipfis montofis deleatemur, \& fylueftribu; in quibus diutius commorati fumus. Sed maximumeit in amicitia, fuperiorem parem effe inferiori. Sępe enim excellentia quadam funt qualis erat Scipion is in noftro,vt ita dicam, grege; nunquam fe ille Philo,näquam Rupilio, nunquam Mummioantepofuit, nunquam inferioris ordinis amicis, euinctum verò maximum, fratrem, egregif virum , omnino fibi nequaquam parem, quod is anteibat xtate, tanquam fuperiorem colebat; fuofque omneis per fe effe poffe ampliores volebat; quod faciendum, imitandumque eft omnibus: vt, fi quam praftantiam virtutis, ingenij, fortunę confecuti fant, impartiant eam fuis, communicentque cum proximis: vt, fi parentibus nati funt humilibus, fi propinquos habeant imbeciliores, vel animo, vel fortuna, corum augeât opes, eifque honori fint, \& dignitati : vt in fabulis, qui aliquandiu, propter ignoran. tiam ftirpis, \& generis, in famulatu fuerint, cuim cogniti funt, \& aut deorum, aut regum filij inuenti; retinent tamen caritatem in paftores, quos patres fuos multos annos effe duxerunt; quod quidem eft multò profeAo magis in veris patribus, certifquefaciê. dam. Frutus enim ingenij, \& virtutis, omnifque proftantix tum maximè capitur, cur in proximum quemque confertur. Vt igis ij, quifunt in amicitia, conjunction
SIVEDEAMICITIA. nece Situdine fuperiores, exaquarefe cuma inferioribus debent: fic inferiores dolere non debent, fe à fuis amicis saut ingenio, aut fortuna, aut dignitate fuperari ; quorum plerique aut queruntur:femper alic quid, aut etiam exprobrant, eque magis, fi aliquidfe habere purant, quad officiofé, aut amicè, \&i cum labore aliqu fuo factum queant dicere. Odiofum fane gorus hominum officia exprobantium: qux memniffe debet is, in quem collata funt; non commse morare, qui costulit. Quamobrem,vt if qui fuperiores funt, fobmittere fe debent in amicitia: fic quodam modo inferiores extolJere. Sunt enim quidam, qui moleftas amicitias faciunt, cumipfi fe contemni putant: quod non ferè contingit, nifi ijs, quietiam contemnendos fearbitrantur: quibac opinione non modò verbis, fed ctiam opere leuandifunt; tantum autem cuiquetribuendum eft, primum, quantum ipfe cfficere poffis, deinde etiam, quantum ille, quem diligas, a tque adjuues, poffit fuftinere; nó en im tupoffis, quantumvis licet excellas. omneis tuos ad honores ampliffimos perducere . vt Scipio P. Rupilium potuit confulem efficere, fratrem ejus Lucium non potuit; quod fi etiam polfis quidvis deferre ad alterum; videndum eft tamen, quidille poffit fuftinere. Omninoamicitix, corroboratis jam, confirmatifque. \& ingenijs, \& atatibus judicand $x$ fant : nec. fif qui incunte ętate venandi, aut pilx fudioff fuerint, eos habere neceffarios oporter, quos tum eodem ftadio praditos dilexerant. Ifto enimmodonutries, \& padagogijure vetuftatis plurimum enolentix poltulabunt : qui negligendi
quiden non funt, fed alio quodam modo colendi; aliter enim amicitix ftabiles permanere aon poffunt ; difparesenim mores difparia ftudz fequuntur: quorum diffimilitudo diffouat amicitias; nec ob aliam caufam vllam toni improbis, improbi bonis amici effe min poffunt, nifi quod tanta eft inter eos, iannta maxima poteft effe, morum Atulbrumque diftantia. Reàè etiam osecipi poteft in amicitijs, ne quis intempera:a quadam bencuolentia, quod perfępe fit, impediat magnas vtilitates amicorum ;nec enim (ve ad fabulas redeam) Troiam Neoptolemos capere potuiffer, fi Lycomedem, apud quem erat educatus, multis'cumlacrymis iter fuum impedientem,audire voluiffet, \&fxpe incidunt magnzres, vt difcedendū fit ab amicis: quas qui impedire vult, quód defiderium non facilè ferat; is \& infirmus eft mollifque natura, \& ob eam ipfam caufam in amicitia parum juftus. Atque in omni reconfiderandutrin eft, \& quid poftules ab amico, \&quid patiare à te impetrari. Eft etiam quafi quadam calamitas in amicitijs dimittendis nonnunquam neceffaria; jam enim a fapientum familiaritatibus ad vulgareisamicitias oratio noftra delabitur; erumpunt fipe vitia amicorum tum in ipfos amicos, tum in alienos: quorum tamen ad amicosredundet infamia:tales igitur amicitiæ funt remiffione vfus eluend $x$, \& (vt Catonem dicere audiui) diffuendę magis, quàm difcin dēdx funt: nifi quadamadmodum intolerabilis injuria exarferit, vt neque retti, nequehoneftum fit, neque fieri poffit, vt nof ftatimalienatio, disjunctioque facien da fi
Sin autem morum, aut ftudioruin com

SIVADEAMICITIA. 227 tatio quxdam, ve fieri folet, facta erit, aut in reipublice partibus diffenfio intercefferit; (loquor enim, vt paullò antè dixi, non de fapientum, fed de communibus amicitijs) cauendum erit, ne non folum amicitia depofitę, fed inimicitix etiam fufceptr videảtur. Nihil enim turpius, quàm cumeo belIum gerere, quicum familiariter vixeris. Ab amicitia Q. Pompeij nomine feremouerat (vt fcitis) Scipio : propter diffenfionem au* tem, qua erat in republica alienatus eft à collega noftro Metello; vtrumque egit grauiter, audtoritate, \&offenfione animi an acerba, Quamobrem primutm danda opera eft ne qua amicorum diffidia fiant: fin tale aliquid euenerit, vt exftinctę potius amicitix, quàm opprefix vi leantur, Cauendum verò eft, ne etiam in graucis inimicitias côuertant feamicitia: èquibus jurgia, malediAt, contumelia gignuntur: quę tamen fi to* lerabiles erunt, ferendx funt : \& hic honos veteriamicitia tribuenduseft, vt is in culpa fit, qui faciat , non qui patiatur injuriam. Omnino omnium horum vitioram', atque in commodorum vna cautio eft, atque vna prouifio, vt ne nimis citò dilıgere incipiamas, neue in dignos Digni autem funt amicitia, quibus in ipfis'ineft caufa, cur diligantur. Rarum iftud genus [ \& guidem omnia pracl rarara] nec quidquam difficilius, qua reperire, quod fit omni ex parte in fuo genere perfectum. Sed plerique neque in rebus humanis quidquam bonum norune, niff quod tructuofum fit; \& amicos, tanquam pecudes, eos potiffimum diligunt.ex quibus rant femaximum fructum sfle capturos: epulcherrimailla; \& maximè naturali

## LaEztvs;

carentamicitia, per fe, \&propter fe expe: tenda; nec ipfl fibiexemplo funt, hęc vis amicitiæ qualis, \&quanta-fit; ipre enim fe quifque diligit, non ve aliquam à fo ipfo mercedem exigat caritatis fux, fed quod per fe fibi quifque carus eft; quod nifi idem in amicitiam transferatur, verus amicus nunquam reperietur. Eft enim is amicus quidem, quieft tanquam alter idem. Quòd fi. hocapparet in beftijs, volucribus, agreftibus, natantibus, cicuribus, feris, primùm,vt feipfx diligant; (id enim pariter cum omai animante nafcitur:) deinde, ve requirants, atque appetant, ad quas fe applicent, cjufdem generis animanteis: idque faciunt cum defiderio, \& cum quadam fimilitudine amo. ris humani : quanto id magis in hominis fit matura ? qui \& feipfe diligit, \& alterum anquirit, cujus animum ita cum fuo commıf: ceat, yt efficiat penè vnum ex duobus? Sed plerique peruerfés ne dicam impudenter, amieum habere talem volunt, quales ipfi effe non poffunt: quęque spfi non tribuunt amicis, hęčab ijs defiderant. Par eft autem, primäm, ipfum effe virum bonum; tum alterum fimilem fui quarere. In talibus eas. quamijam dudum traCtamus, ftabilitas amicitix confirmari poteft; ctum homines benemolentia con juntti, primùm cupiditatibus ijs, quibus cateri ferui unt, imperabunt: deinde aquitate, juftitiaque gaudebunt: omniaque alter pro altero fafcipiet : neque quidquam vnquam, nifi honeftum, \& rectus, alter ab altero poftulabit: neque folùm colent feinter fe, ac diligent, fed etiam ver buntur; nam (maximum nrnamentuman citieg tollit, gui ex ea tollit verecund itaque in ijs perniciofuseft error, qui exiftimant, libidinum, peccatorumque omnium patere in amicitia licentiam. Virtutumenim amicitia adjutrix à natura data eft, non vitiorum comes: vt, quoniam folitaria non poffet virtus adea, qua fummafuat, peruenire, conjuncta, \& confociata cumaltera perueniret: qua fiquos inter focietas aut eft, aut fuic, aut futura eft; er rum eft habenGily ad fummum naturx bonum optimus, beatiffimufque comitatus. Haceft,inquarms focietas, in qua omnia infunt, qux putane homines expetenda, honeftas, gloria, tranquillitas animi, atque jucunditas: ve, cum hax adfint, beata vita fit, \& fine his effe nó poffit. Qï̀d cùm optimum, maximumque fit, fi id volumus adipifci, virtutiopera dइ̄da eft: fine qua nequeamicitiam, neque vllam rem expitendam confequi poffumus; ea verò neglecta, quifé amicos habere a bittatur, tum fe denique erraffe fentiunt, cum: cos grauis aliquis cafus experiri cogit. Quocirca, (dicendum eft enim fapius) cùm judicaueris, diligere opportet; non. cùm dilexeris, judicare. Sed, cùm multis in rebus negligentia plectimur, tum maximè in amicis, \&<deligendis, \& colendis. Prapofteris enim vtimur confilijs, \& actaagimus: quod vetamur veteri prouerbio; nam implicati vltro, \& citro, vel vfu diuturno, vel etiam officijs, repentè in medio curfu amicitias, exorta aliqua offenfione, dirumpimus; quo etiam magisvituperanda eft rei maxime neceflariax tanta incuria. Vna eft enim amicitia in rebus humanis, de cujus vtilirate omes vne ore confentiunt. Quamquam à mulipfa virtus contemnitur, \& venditatio

230 LAELIVS, quxdam atque oftentatio effe dicitur; multi diyitias defpiciunt quos paruo contentos tenuis yiotus, cultufque delectat: honores vero, quorum cupiditate quidam inflämantur, quim multi ita contemnunt, ve nihit inanius, nibil effe leuius exiftiment? itemquecztera, qux quibufdam admirabilia videntur, permultifunt, qui pro nihilo putent; de amicitia omnes ad vnum idem fen. tiunt, \& if, quiad rempublicam fe contnlerunt, \& ij, qui rerum cognitione doarinaq; dele Qtantur, \&ij, qui fuum negotinm gerunt otiofil poftremo i), qui fe totos tradiderunt voluptatibus, fine amicitia vitam effe nullàfentiunt, fimodò velint aliqua exparte liberaliter viuere Serpit en m nefcio quo modo per omnium vitam amicitia, nec vl1 m ęratis degendx rationem paritur effe expertem fui, quin etiam*f quis ea afperitate eft, \& immanitate naturx, vt congreffus, focietatemque hominum fugiat, atque oderit, qualem fuife Athenis Timonem nefcio quem accepimas; tamen is pati non poffit, vt non acquirat aliquem, apud quem cuomat virus acerbiratis fux. Atque hoe maximè judicaretur,fi quid tale poffet contingere, vtaliquis nos deus ex hac hominŭ frequentia tolleret, \& in fo' itudinevfpiam collocaret, atque ibi fuppeditans omaium rerum, quas natura defiderat, abundantiam, \& copiam, hominis omninoafpiciendi poteftatem eriperet: quis tam effet ferreusiqui eam vitam ferre poffet? cuique non auferret fruaum voluptatum omnium folitudo ? ve--rum igitur illud eft, quod à Tarentino Ar chita, ve opinor, dici folitum, noftros fen commemorare audiuis ab alijs fenibus
tum: Si quis cotlum afcendiffer, naturamque mundi, \& pulchritudinem fiderum perfpexiffet, in fuauem illam admirationem cifore, quæ jucundiffima fuiffet, bifi aliquem, cui narraret, habuiffet. Sic natura folitarium nihil amat. femperque ad aliquod tanquam adminiculumannititur; quod in amicifsimo quoque dulcifsimum eft. Sed cùm tot fignis tadem natura declaret, quid velit, ac quarat, quid defiderct : obfurdefcimus ta. men nefcio quo modo, necea.quxab éa monemur, audimus. Eft enim varius, \&k multiplex vfus amicitię; multæque caufx fufpicionum, offenfionumque dantor; quas tum euitare, tumeleuare, tum ferrefapientis eft. Vnailla fubleuanda offenfio eft, ve \& veritas in amicitia, \& fides retineatur; nam , \& monendi amici fæpe funt, \& objurgandi: \& hxcaccipienda amicè, culm bencuolè fiunt; fed nefcio quomodo verum eft, quod in Aardria familiaris meus Terentius dicit:

## Obfequium amicos, veritas odiun parit,

Molefta veritas eft: figuidem ex ea nafcitur odium, quod eft venenum amicitiz: fed obfequium multò moleftius; quod peccatis indul gen s precipitem amicum ferri finit; maxima autem culpa in eoeft, qui \& veritatem afpernatur, \& in fraudem obfequio impellitur. Omnis igitur hac in re habenda ratio, \& diligentia eft : primum vt monitio acerbitate, deinde objurgatio contumelia careat in obfequio autem (quoniam Terentiano verbolibenter vtimur) comitas adfit Tentatio, vitiorum adjutrix , procul amostur, qux non modo amico, fed non libeidem digna eft; aliter enim cum ryran-
no, aliter, cum amico viuitur. Cujus autem aures claufz veritati funt, ve ab amico vera audirẹ nequeant, hujus falus defperandaeft. Scitum eft enim illad Catonis, multò melius de quibufdam acerbosinimicos mer eri, quàm eos amicos, qui dulces videantur : il. los verum fepedicere, hos nunquam. Atque illud abfurdameft, quò ij, quimonétur, eam moleftiam, quàm debent capert, nó capiunt : cam capiunt, qua debent carere; peccaffe enim fe, non anguntur: objurgati, molefté ferunt: quod contra opportebat, delitio dolere, objurgatione gaudere. Vt igitur \& monere, \& moneri proprium eft vera amicitiz: \& alterum liberè facere,non afpere: alterum patienter accipere, non repugnanter: fichabendum eft, nullamin amicitijs peftem effe majorem, quam adulationem, blanditias, affentationem. Quamuis enim multis nominibus eft hoc vitium no tandum, leuium hominum, atque fallacium, ad voluntatem toquentium omnia, nihil ad veritatem : cum autem omnium reram fimulatio eft vitiofa, (tollit enim judicium veri,idqueadulterat)tum amicitix repugnat maximè; delet en im veritatem, fine quano. menamicitix valere non poreft ; nam culm amicitix vis fit in eo, ve vnns quafi animus fiat ex pluribus : quifieri poterit, $f$ nee in vno quidem vnus animus erit idem femper, fed variusscommutabilis, multiplex ? quid erim poteft effe tamflexibile, tam deusum, quam animus ejus, qui ad alterius noc modo fenfom, ac voluntatem; fed etiam vultum atque nutum conuertitur?

Negat quis? rego: ait? ajo, poftretmo im= perantegomet mihi,
Omniat effentari?
vtaitidem Terentius; fedillefub Gnathonis perfonat quod amici genus adhibere, omnino leuitatis eft ; multi autem Gnathonum fimiles cùn fint, loco, fortuna; fama fuperiores: horum eft affentatio molefta, cui ad vanitatem acceffit auttoritas; fecerniautem blandus amicus à verò, \& internofci tam poteft adhibita diligentia, quàm omnia fucata, \& fimulata à finceris, atque veris. Concio, quę ex imperitiffimis conifat, tamen judicare fotet, quid interfit inter popularem: ideft affentatorem, \& levem ciue, \& inter conftantem, feuerum, \& gravem: Quibus blanditijs C. Papirius conful nuper influebat in aureis concionis, cum ferret legom de tribunis pleb. reficien dis ? diffuafimus nos. Sed nihil de me ; de Scipione dicam libentius. Quantailli, dij immortales! fuit grauitas? quanta in oratione majeftas? vt facilè ducem populum R omanum, non comitem, dieeres, fed affuiftis: \& eft in manibus oratio: itaque lex popularis fuffragijs populirepudiata eft Atque(viad meredē̃) meminiftis, Q. Maximo fratre Scipionis, \&c L. Mancino coff. quàm popular is lex de facerdotijs C. Lacinij Craffi videbatur; cooptatio enim collegiorumad populi beneficium transferebatur. Atque is primum in= ftituit in forum verfus, agere cum populo; tamen illius vendibilem orationem religio corum inmortalium, nobis defendentibus ile vincebat, arque id actum eft pratore uinquennioante, quàm conful fum factus caufa illa defenfa eft. Quod fi in feena, id elt in concione, in qua rebus fictis, \& a dumbratis loci plurimum eft, tamen verum va. Iet, fi modo id patefactum, \& illuftratum eft : quid in amicitia fieri opportet, qux tota veritate perpenditur? in qua nifi, ve dicitur, apertum peđtus videas, tuumque oftédast nihil fidum, nihil exploratum habeas; neamare quidem, aut amari poffis, cùm id quàm verè fiat, ignores. Quanquam ifta affentatio, quamuis perniciofafit, noceretamen nemini pateft, nifi ei, qui eam recipit, atque ea delectatur ; ita fit, vt is affentatoribus patefaciat aureis fuas maximè, qui ipfe fibiaffentetur, \& fe maximè ipfe delecet. Omnino eft amans fuivirtus: optimè enim fe ipfa nouit, quamque amabilis fit intelligit; ego autem non de virtate nunc loquor,fed de virtutis opinione: virtute en im ipfa non tam multi prxditi effe, quàm videri volunt; hos deleatat affentatio: his fitius ad eorum voluntatem fermo cùm adhibetur, orationem illam vanam siftimonium effe lauduns fuarum putant. Nulla eft igrur $\mathrm{h} x \mathrm{c}$ amicitia, cùm alter verum audire non vult, alter ad mentiendum paratus, eft: nee parafitorum in comedijs affentatio nobis faceta videretur; nifi effent milites gloriof.

## Magnas vero agere gratias Thais mihi,

 Satis erat refpondere, (Magnas: ingenteis,) ? inquit; femper auger afientatio id, quod is, cujus ad voluntatem dicirur, vult eff magnum. Quamobrem, quamquamblay ifta vanitas apud eos valet, qui ipfi illylectant, \&c inuirant: xamen etiam grauiores, conftantiorefque admonendi funt, vt animaduertant, ne callida affentatione capiantur : apertè enim adalantem nemo non videt, nifi qui admodum eft excors: callidus ille, \& occultus ne fe infinuet,ftudiofé cauêdum eft; nec enim facillimè agnofcitur, quippe qui aduerfando fxpeaffentetur, \& litigare fe fimulans blandiatur, atque ad extremum det manus, vincique fe patiatur, vt is, qui illufus fit, plus viciffevideatur; quid autem turpius quàm illudi? quod neaccidat, magis cauendum eft:vt in Epiclero:
Hodie me aite omaeis comicos fiutros
fenes

## Verfaris, alqueluferis lautiffime:

Hxc enim etiam in fabulis ftultiffima perfona eft improuidorum, \& creduloram fenum. Sed nefcio quo patto ab amicitijs perfettorum hominum, id eft fapientum (de hac dico fapientia, qux videtur in hominé cadere poffe) ad leueis amicitias defluxit oratio; quamobremad illa prima redeamus, eaqueipfa concludamus aliquando. Virtus, virtus, inquarn, C. Fanni, \&etu Q. Muci, \& conciliat amicitias; \& conferuat ; in ea eft enim conuenientia rerum, in ea conftantia: qua cùm fe extulit, \& often ditlumen fuums, \& idemafpexit, agnouitque in alio, ad id fe admouet, vicifimque accipitillud, quod in altero eft ; ex quo eorum exardefcit fiue amor, fiueamicitia; vtrumque enim dictum eft ab amando amare atatem nihil aliud eft, pifi eum ipfum diligere quem ames, nulla digentia nulla vtilitate quafita; quę tamé fflore!cit ex amicitia, etiam fitu eam Hacetiam magis elucet inter xqualeis, vt inter me, \& Scipionem; \& L. Furium P'Rupilium, Sp, Mummium Viciffim autem fe nes in adolefcentium caritate acguiefcimus, vt in veftra,vt in Q. Tuberonis: equidem etiamadmodum adolefcentis, P. Rutilij, \& A. Virginij familiaritate delettor. Quoniamqueita ratio comparata eft vitz naturxque noftre, vt alia xtas oriatur ex alia: maximè quidem optandum eft, vt cum zqualibus poffis, quibufcum tanquam è carceribus emiffus fis; cum ijfdem ad calcem, vt dicitur, peruenire: fed quoniam reshumanx fragiles, caducxque funt, femper al:qui acquirendi funt, quos diligamus; \& à quibus diligamur ; caritate enim. beneuolêtiaque fublata, omnis eft è vita fublata jucunditas. Mihi quidem Scipio, quamquam eft fubito ereptus, viuit tamen, femperque viuet; virturemenim amaui illius viri; qua extingta non eft. nec mihi foliverfaturante oculos, qui illam femper in manibus habui; fed etiam pofteris erit clara, \& infignis; nemo vnquam animo,aut fpe majora fifcipiet, qui fibinon illius memoriam, atque imaginem proponendam putet. Equidem ex omnibus rebus, quas mihi aut fortuna, aut natura tribuit, nihil habeo, quod cum amicitia Scipion is poffim comparare; in hac mibide republica confenfus, in hacrerum priuatarum confilium, in hac requies plen oblectationis fuit; nunquam illumne miy maquidem re offendi, quod quidem

## Sive de Amicitia.

rim : nibil audiuiex eo ipfe, quod nollem; vna domus erat, idem vitaus, ifque cōmunis: neque folùm militia, fed etiam peregrinationes, rufticationefque commanes Nam quid ego de ftudijs dicam cognofeendi femper aliquid, atque difcendi? in quibus, remoti ab oculis populi, omne otium tempufque contriuimus. Quarum rerum recordatio, \& memoria fi vna cum illo occidiffet; defiderium conjunatiffimi viri, atque amantifimi ferre nullo modo pofiem : fed nec illa exftin $t$ a funt, alunturque potius, \& augentur cogitatione, \& memoria: \& fi planè illis orbatus effem, magnum tamen afferret mihi $x$ tas ipfa folatium; diutius en im in boc defiderio effe non poffum : omniz autem brenia tolerabilia effe debent, etiam firmagna funt. Hac habui de amicitia que dicerem; vosautem hortor, vt ita virtutens locetis, line qua amicitia effe non potef.ve, ea except3, nihil amicitia praftabilius offe putetis.

## f\%

## M. TVLLII CICERONIS PARADOXA, Ad M. Brutum.



Nimaduerti, Brute, fxpe Catonem, auunculum tuum, cùm in fenatu fententiam diceret, locos graveis ex philofophia tractare, abhorrenteis ab hoc vfuforenfi, \& publico: fed difcendo confequi tamen, vt illa etiam populo probabilia viderétur; quod eo majus eftilli, quàm aut tibi, aut nobis:quianos ea philofophiaplus vtimur quapeperit dicendi copiam. \& in qua dicūtur ea, quæ non multum aifcrepant ab opis niorrepopulari. Cato autem, perfectus, mea fententia, Stoicuss\& ca fentit,gua non fanè probantur in vulgus; \& in ea haxefi eft, quę nullum fequitur forem orationis, ne$q^{\text {ue }}$ dilatat argumteritum, fed minutis interrogatiunculis , quafi punctis, quod.propofuit, efficit. Sed nihil eftram incredibile, quod non dicen do fiat probabiles níhil tam horridum, tam incultum, quod non fplendefcat oratione, \& $\tan$ quam excoiatur;quod cum ita putarem, feci etiam audacius, quam ille ipfe de quo loquor Cato enim dantxat de magnitudine animi, de continen. demorte, de omni laude virtutis, de immortalibus de caritara patrix
folet,oratorijs ornamentis adhibitis, dicere; ego vero illa ipfa, qux vix in gymnafijs, \& in otio Stoici probant, Iudens conjeci in communeis locos ; que quia funtadmirabilia. contraque opinionem omnium, ab ipfis etiam nथe $\theta^{\prime} \delta 0 \xi$ et appellantur : tentare voIui, poffentne proferri in lucem, id eft in forum, \& ita dici, vt probarentur: an alia quædam effet erudita, alia popularis oratio; eoque fcripfi libentius, quod mihi ifta лaeg' गo छ* quę appellantur, maximè videntur cfie Socratica, longèque veriffima. Accipies igitur hoc paruum opufculum, lucubratum his jam contractioribus noctibus: quoniam illud majorum vigiliarum munus in tuo nomine apparuit; \& degultabis genus hoc exercitationum mearum, quibus vt confueui, cum ea, quæ dicuntur in fcholis Nenied, adnoftrum hoc oratorium tranffero dicendigenus. Hoc tamen opus in apertum, vt referas, nihil poftulo ; nô enim eft tale, vt in arce poni polfit, quafiilla Minerua Phidix: tale tamen eft, vtex eadem officina exiffe videatur.

## 

## Tuod banefrum fot, il folum bonum eßse!

T Ereor, ne cui veftrûm ex Stoicorum hominum difputationibusnon exmeo fenfu deprompta hxc videatur oratio: dicamtamen, quod fentio; \& dican breuius quam res tanta dici poffit. Nunquam mehercule ego neque pecunias iftorum
neque tecta magnifica neque opes, neque imperia, neque eas, quibus maximè adftricti funt, voluptates in bonis rebus effe oumerandas duxi: quippe cù $n$ viderem, homines his rebus circumfluenteis ea tamen defiderare maximè, quibus abundarent; neque enim voquam expletur,nec fatiatar capiditat is fitis: neque ea folum, qua habent, ! bidine augendi cruciantur, fed etiam amittendimetu. In quo equidem continentifimorum hominum majorum noftroram fepe requiro prudentiam: quihzc imbecilla, \& commutabilia pecunix membra, folo verbo BONA putauerunt appellanda, cam re, ac fattis longè aliter judicauiffent. Poteftne bonum cuiquam malo efie? ant poteft quifquam in abundantia bonorum ipfe effenon bonus? atqui ifta omnia talia videmus, vt etiam improbihabeant , \& obfint probis. euamobrem, licet irrideat,fi quis vult: plus apud me tamen vera ratio valebit, qnam vulgiopinio; neque ego vnquam illam bona perdidiffe dicam, fiquis pecus, aut fupelIestilem amiferit; neen on fapelaudabo fapientemillum Biantem , vt opinor, qui numeratur inter feptem: cujus cùm patriam Prienem cepiffet hoftis, cxterique ita fugerent, ve multa defais rebus fecum afportarent; cùm effet admonitus à quodam, vt idḡ iffefaceret, (Ego vero, inquit, omnia mea mecum porto.) Ille hxturna fortune ne fua quidem putauit, qua nos appellamusletiam bona. quid eft igitur, quaret aliquis, bonum? fiquid rectè fit, \& honefte, \& cum virtite, id bene fieri verè dicitur: \& quod requan, \& honeftum, \& cif vitturefit, id folum opinor bonum, Sed hxc
videri poffunt obfcuriora, cum fine appofftioneexemplerum lentius difputantur vit?, atque factis illuftranda funt fummorom irorum, hac, quaverbis fubtiljus, quàn latis eft, difputari videntur. Qúro enim á yobis , num vllam cogitationem habutific videantur ij, qui hanc rempublicam tam praclarè fundatam nobis reliquerunt, aut auri atque argenti ad auaritiam, aut amacnitatum ad delectationem, aut fupellectilis ad delicias, aut epularum ad voluptates? poniteante oculos vnumquemque regum; vultis, incipiam à Romulo ? vultis, poft liberam ciuitatem, ab ijs ipfis, qui liberatuerunt eani? Qaibus tandem Romulus gra dibus afcentdit in ccelum? ijfne, qui ifti bona appellant; an rebus geftis, atque virtutibus? Quid autüm Numa Pompilius? minufne graras dijs immortalibus capedines, ac fictileis vrnulas fuiffe, quàm filicaras aliorum pateras arbitramur? omitto reliquos: funt enim omnes pares inter fe, pręter Superbum. Brotum verò fi quis roget, quid egerit in patria liberan da: fi quis reliquos item ejufdem confilij focios, guid fpectarint, quid fecuti fint; num quisexiftat, cui voluptas, cuidiuitię, cuidenique, prater officium fortis, \& magni viri, quidquam aliud propofitum fuiffe videatur? que res ad necem Porfennæ $Q$. Macium impalit, finevlla fpe falutis fua? a vis Horatiom Coclitem contra omneis I tium copias tenuit in ponte folum ? quire rem Deciom, que filium deuouit, ac imit in armatas hoftium copias? quid conntia C. Fabricij? quid tentritas vious 1. Curij fequebatur? quid duo propu-

[^2] fuis intercluden dum putauerunt? quid Africanus major? quid minor? quid inter horum xtates interjectus Cato ? quid innumerabiles alij? nam domefticisexemplis abun damus; an putamus quemquam horum cov gitaffo quidquam in vita fibi expetendom, nifi quod laudabile effe, \& prxclarum videretur? Veniant igitur irrifores hujus oretionis, ac fententix; \& jam vel ipfijudicent, vtrum fe horum alicujus, qui marmoreis teAtis, ebore, \& auro fulgentibus, qui fignis, qui tabulis, qui cxlato auro, \& argẽto, qui Corinthijs operibusabundant-; an C. Fabricij, qui nihil eorum habuit, nihit haberevoluit, fimileis effe malint. Atque hxe quidem, qux modo huc; modo illuc transferuntur, facilè adduci folent, vt in rebus bonis effenegent: illud tamen arctê zenent accurateque defen dunt, voluptatem effe fummum bonum qua quidem mihi vox pecudum videtur effe, non hominum. Tu, sum tibi fiue Deus,fiue mater, vtita dicam, rerum omnium natura dederit animum, quo nihil eft pręftantius, neque diuinius; fic te ipfeabjicies, atque profternes, vt nihil inter te, \& quadrupedem aliquem putes intereffe? quidquamne bonum eft, quod non cum, qui poffidet, meliorem faciat? vt enim quifque eft maximè boniparticeps, ita, \&c laudabilis maximè: neque eft vllumbonum de quo non is, qui id habeat, poffit honefte gloriari. suid autem eft horum in voluptate ? melioremne efficit, aut laudabilios virum? an quifquam in potiundis volup tibus gloria fefe, \& prxdicatione effert qui fivoluptas, qux plurimorum non eff; eaque, quo eft maior, eo mingis me:tem ex fua fede, \& ftatu dimouret. profeato nihit eft aliad bene, \& beate viuere'inifi ho: nefte, \& reat viuere.

##  disarpovia)。

## In quo virtus fot, ei nibil deeffe ad beatè viuendum.

N- Ee verò ego $M$. Regulum xrumnofum, nec infelicem; necmiferum; vnquam putui; non enim magnitade animi ejus cruciabatur a Parnis , non grauitas, non fídes, non conftantia. non vila virtus, non denique animas ipfe ; qui tot virtutum prafidio munitus, cantoque cos mitatu circumfeptus, cùm corpus ejus caperetur, capi. certè ip fe non potuit. Caiune verò Marium vidimus: qui mibi fecundis in rebus vnus ex fortunatis hominibus, in ad. uerfis vnus ex fummis viris videbatur : quo beatius effe mertali nihil poteft. Nefcis, infane, nefcis, quantas vireis virtus habeat; nomen tantum virtutis vfurpas: quid ipfa valeat, ignoras; nemo poteft non beatiffmus effe, qui eft totus apeus ex fefe, quique in fevno fua ponit omaia; cujus autem fpes omnis \& ratio, \& cogitatio pendet ex fortuna ; huic nihil poteft effecerti; nihilque, mod exploratum habeat permanfurum fine vnum quidem diem. Eum ta homiterreto, fiquem eris natus iftiufmodio mocis, aut exilij miais. Mihi verò quid-
quid acciderit in tam ingrara ciuitate, ne recufanti quidem euenerit, non modo repugnanti; quid enim ego laboraui, aut quid egi, aut in quo euigilauerunt curx, \& cogitationes mex; fiquidem nihil peperi tale, nihil confecutus fum, vt in eo ftatu' effem, quem reque fortunx temeritas, neque in imicorum labefa\&aret injuria ? Mortemne mihi minitaris, vt omnino ab hominibus; an exilium, vt ab improbis demigrandú fit? Mors terribilis eft ijs, quorum cum vita omnia extinguurtur, non ijs, quorum laus emori non poteft; exilium autem terr bile illis, quibus quasí circumferiptus eft habitandi locus; non ijs squi omsem orbemeterrarum vnam vrbem effe ducunt. Fe miferix, ze xrumnx premant omnes, quitebea um, quite florentem putas: tux libidines tetorguent: tu dies, no qeifque cruciaris, cai nec fatis eft, quodeft; \& id ipfum, quod habes, ne non diuturnum fit futurum, times: te confcientix ftimulant maleficiorum tuorố; te metus exanimant judiciorum, atque legum: quocumque adfpexifti, ve furiz, fic tux tibioccurrunt injurix, qua te refpirare non finunt. Quamobrem ve improbo, \& ftulto, \& inerti nemini bene effe poteft: fic bonus vir, \& tortis, \& fapiens mifer effe nemo poteft. Nec verò, cujus virtus, morefque laudandi funt, ejus non laudanda vita eft: neque porrò fugien da vita, qux laudanda eft: effet autem fugienda , $f$ effet mifera. ©uamobrem , quidquid eft laudabile idem \& beatum, \& florens, \& expetendy videri debet.

##  *\&70g wina $7 \alpha$.

## X qualia effe peccata, óv reléé facita.

PArva, inquis, res eft : at magna culpa; nec enim peccata rerum cuentu, fed vitijs hominum metienda funt; in quo peccatur, id poteft aliudalio majus effe, aut minus; ipfum quidem illud , peccare, quoquò te verteris, vnum eft. Aurinauem euertat gubernator, an palex; in re aliquantum, in gubernatoris infcitia pihil intereft. Lapfa eft libido in muliere ignota : dolor ad pauciores pertinet, quàm fi petulans fuiffet in aliqua generofa, ac nobile virgine : peccauit veróo nihilo minus: fi quidem eft peecare, tanquam tranfilire lineas: quad cum feceris, culpa commiffa eft : quám longè progrediare, culm femel tranficris, ad augendam tranfeundi culpam nihil pertinet. Peccare certè licet nemini; quod autem non licet, id hocvno tenetur, fi arguitur non liccre; id fi necmajus, nec minus vnquam fieri poteft: (quoniam in eo eft peccatum, fif non licuit; quod femper vnum, \& idem eft) quar exeo peccata nafcantur, xqualia fine opportet Quod fi virtutes pares funt inter fe paria effe etiam vitia neceffe eft ; atqui pates effe virtutes, nec bono viro meliorê, nectemperante temperatiorem, nec forti Grriorem, nec fapiente fapientiorem poffe ri, facilè poteft perfpici. An virum boní a-s, qui depofitum nullo tefe, cùm lucrari imgnè goflet, auri pondo decemreddide-
sit, fidem in decemmillibus non idem fecerit ? aut temperantem, qui fe in aliqua liBidine contimuerit, in aliqua effuderit? Vna virtus eft confentiens cum ratione, \& perpetua conftantia; nihil huic addi-poteft, quèmagis virtusfit ; nihil demi, vt viftutis nomen relinquatur; etenim fi bene facta, rectèfacta funt, \& nihil reqo redtius : certè neebono quidem melius quidquam inueniri poteft; fequitur igitur, vtetiam vitia fint parias fiquidem prauitates animi rectè vitia dicuntur. Atqui quoniam pares virtutes funt, reqect etiam faeta, quando à virtutibus proficifcuntur, paria effe debent : itemque peccata, quoniam exvitijs manant, fint aqualianeceffe eft. A philofophis, inquis, ifta fumis; tmetuebam, ne à lenonibus, diceres. Socrates difputabatifto modo ; bene bercule narras, nam, iftum do fum, \& fapientem virum fuiffe, memorię traditum eft; fedtamen quęro exte, (quando verbis inter nos contendimus, non pugnis) vtrum potius de bon is eft quarendum, quid bajuli, atque operarij, an quid homines doctiflimi fenferint ; prafertim cum hac fententiano modò verior, fed ne vtilior quidem hominut vita reperiri vlla poffit; que vis eft enim, que magis arceat homines $a b$ improbitate omni, guàmfi fenferint, nullum in deliats efle difcrimen? equè peccare fe, fi priuatis, acfi magiftratibus manus inferant? quamcamque in domum ftuprum intulerint, eandem effe labem libidinis? Nihilneigiturintereft (namhoc dicet aliquis) patrem quis necet, an feruom ? Nuda ifta fi ponas? judj cari, qualia fint, non facilè poffunt; pate vita priuare, fi per fefeeluseft; Sagup/at.
PARADOXA

## 247

 qui parenteis fuos liberos emori, quàm feruos viucre maluerunt, parricida fuerunt. Ergo, \& parenti nonnunquam adimi vita finefcelere poteft; \& feruo fape fine injuria non poteft. Caufa igitur hace, non natura, diftinguit: qua quando alteri a cceffit, id fit propenfius:fí verique adjunifa fit, paria fiăe necefie eft. Hud ramen intereft, quod in feruo necan do, fia adfit injuria, femel peccarur, in patris vita violanda, multa peccantur: violatur is , qui procreauit, is qui aluit, is qui erud iuit, is qui in fede rac domo, atque in republica collocauit; multitudine peecatorum praftat, eoque poena majore digrus eft sed nos in vita, non qux cuique pectato penas, fed'quantum cuique liceat, Spectare debenius; quidquidnon opportet, feelusefle; quidquid non licet, nefas putare debemus; etiam ne in nrin imis rebus? etiam: fiquidem rerum modum fingere non poffumuspanimorum tencere poffumus. Hiffrio fif paullo fe mouit extra numerum, aut fí verfus pronuntiatus eff fyllaba vna breuior autlongiory exfibilatur ; \& exploditur in vita, quẹ omnigeftu moderatior, omniverFii aption leffe debet, $v t$ in fyHaba te peces. re dices? Poětam nornaudio in nugiss in vitę focietate audiam ciuem digitis peccata dimentientem fua: qua fivifa fint breniora, leuiora quî pofunt videri + cùm, quidquid peceatur, pertorbatione peccetur rationis? atque ordinis? perturbata autern rationefenel, \& ordine, nihil pofsit addi,qug magispeccari poffe videatur,
## 

## mnes ftultos infanire.

EGo verò te non ftultum, ve frpe, non improbum, it femper, fed dementem, \& infanum rebus addicam neceffarijs. Sapientis animus magnitudine confilij, toIerantia rerum humanarum, contemptione fortunę, virtutibus denique omnibus, vt menibus feptas, vincetur, \& expag nabitur, qui nee ciuitate quidem pelli poteft? qux eft enim ciaitas? omnifne conuentus etiam fugitiuorom, ac latronum congregata vnü in lo cum multitudo? certè negabis. Non igitur eratilla tum ciutas, cumleges in ea nihil valebant; cùm judicia jacebant; cùm mis patrius occiderat; culm ferro pulfis magiftratibus, fenatus nomen in republica nó erat ; prodonam ille concurfus, \& te duce latrocinium in foro conftitutum, \& reliquia conjurationis à Catilinx furijs ad tuum feelus, furoremque conuerf $x$, non ciutas erat. Itaque pulfus ego ciuitate non fum, que tí nulla erat: accerfitus in ciujtatem fum, cùm effet in republica conful,qui tum nullus fuerat ; effet fenatus, qui tum occiderat ; effer confenfus populi liber; effer juris, \& xquitatis, (qua vincula funt ciuitatis) repetita memoria. At vide, quàm ifta tuilatrocinij tela contempferim ; jątam , \& immiffam à te nefariam in me injuriam femper duxi: perueniffe-tamen ad me nuhquam putaui nifi fortè, cum parietes difturbabas, aut tectis fceleratas faceis inferebas, tunc mefor
rum aliquid rucre, aut deflagrare arbitrabare; nihil neque meumeft, ne que cujufquam, quodauferri, quod eripi, quod amitti poteft. Si mihieripuiffes diuinam animi mai conftantiam meas curas, vigilias, confilia, quibus refpublica inuida ftat; fi hujus eterni beneficij immortalem memoriam deleuiffes; multò etiam magis, fi illam métem, vnde baec confilia manarunt, mihieripuiffes : tum ego accepiffe me confiterer injuriam; fed fi hac nec fecilti, nec facere potuifti, reditum mihi gloriofum tua dedit injuria, non exitum calamitofum. Ergo ego femper ciuis eram, \& tum maximè, cum meam falutem fenatus exteris nationibus, vt ciuis optimi, commendabat: tu ne nunc quidem es ciuis, nifi fortè idem hoftis, \& ciuis effe potes. An tu ciuem ab hoftenatura ac loco, non animo, factifque diftine guis? cadem in foro fecifti : armatis latronibus templa tenuifti: priuatorum domos, ædeifque facras incendifti; cur hoftis Spartacus, fi tu ciuis? potes autem effe tu ciuis, proprer quem aliquando ciuitas non fuit? Et me exulem, tuo nomine, appellas, cum omnes meo difceffu exulaffe rempublicam putent? nunquamneshomoamentifime, te circumf(picies? nunquamne, quid facias, cōfiderabis, nec quid loquare? nefcis, exilium feelerum effepornam : meum illud iter ab pręclariffimas res à me ante geftas effe fufceptum? omnes fcelerati, atque impij, quoarum tu te ducem effe profiteris, quos leges xilio affici volunt, exules funt, etiam fif Jum non mutarune; an, cum omnes leges te'exulem effejubeant, non eris tuexul? $\mathrm{N}_{6}^{5}$ appedarur jnimicus, qui cum telo fuerit occopauerit ? in foro etiam caltra pofuifti. Sed quid ego communeis leges profero, guibus omnibus es exul ? familiariffimus tuus de te privilegium tulit, vt fi in opertü Bonx Dea acceffifes, exulares; at, teid feciffe, etiam gloriari foles. Quto modo igitur, cot legibus ejectus in exilium, nomen exulis non perhorrefcis? Roma fum, inquis; \& quidem in operto fuifti. Non igitur, vbi quifqueerit, ejus locijus tenebit, fiibi eum Iegibus effe non oportebit.


$$
\hat{\partial} \mu \omega<\theta \prime, ~ \delta \tilde{\sigma} \lambda 01 .
$$

## Omnes fapient esliber's effe, con finlios omnes, fervos.

L
Audeturveró hic imperator, aut etiam appelletur, aut hoc nomine dignus putetur; quo modo, aut cuitandem hic libero imperabit, quinon poteft cupiditabus fuis imperare? refranet prius tibidines, fpernat voluptates, iracundiam teneat, coërceat auaritiam, cateras animi labes repellat: tum incipiat alijs imperare, cum ipfe improbiffimis dominis, dedecori, ac turpitudini parére defierit dum quidem his ohediet, non modo imperator, fed liber habē, dus omnino nonerit. Pręclarè enim eft ho vfu rpatum à doctiffimis, quorum autoritetenon vterer, fi mibi apudaliquosagr feis
hxe habenda effet oratio: cum verò apud prudentiflimos loquar, quibus hęcinaudita non funt cur ego fimulem, me, fi quid in his ftudijs operx pofuerim, perdidiffe? ditums eft igitur ab eruditiflimis viris, NISI SAPIENTEM LIBERVM ESSB NEMTNEM. Quid eft enim libertas? poteflas viuendi, vt velis; quis igitur viuit, vt vult, nifi profead, quí redta fequitur, qui gaudet officio, cui viuendi via confiderata atque prouifa eft ? qui legibu's quidem non propter metum paret,fed eas fequitur, atque colit, quis id falutare maximè effejudicat, qui nibil dicit, nihil facitsnikil cogitat denique nifilibentersac libere:cufus omnia confilia, refque omnes, quas gerityab ipfo proficifcuntur, codemque referuntur: nee eft vlla resi quexplus apud eum polleat, quàm ipfius voluntas;atque judicium? cuiquidem etiam,qua vim habere maximam dicitur, fortuna ipfa : cedit, qua ficut fapiens poëta dixit, svis cvicve Fingluva moribys. Solifigiter hoc contingit fapienti, vt nihil faciat inuitus nihil doleris: nihil coactus, quod etfi ita effe pluribus verbis differendum eft :illud tamen breui conficiendumef, nifi qui ita fit affeCtus, effe lib eram neminem. Igitur omnes improbi feruft hee hoc tam re eft, $q$ Gàm diCtu, inopinatum, atque mirabile. Non enim ita dicunt, eos effe feruos, vt mancipia, itie funt dominoram faltanexu, aut aliquo jure ciaili:- feds f feraitás fitffcut elt; obedierf. tia fractianimi, \& abjecti, \&larbitrio cares. tisforo, quas ñeget omineis leneis, omneis cu. ides, omneis denique improbos effe fervos? An illemibiliber videatur "cui muliér imgerat cuileges imponit, praferibitijubet
vetit, quod videtur? qui nihil imperantit negare potelt, nihil recufareaudet ? pofcit? dandumeft: vocat? veniendum : ejicit ?abcundum minatur? extimefcendum. Ego vera iftumnan modo feruam, fed nequifi. mum fertum, eciam fi in ampliffima familia natus fit, appellandum pato. Atque vt in magna familia fultorumsfunt alii lautiores (vt fibi videntur) ferui, fed tamen ferui, atrienfes, ac topiarii ftultitix fuę: quos figna, quos tabulx, quos crlatum argentum quos Corinthia operasquos adificia magninica nimio opere delectant. At fumis, inquiunt, ciuritatis principes. Vos verò, nee feruorum quidem veftrorum principes eftis; fed, vt in familia, qui tractant ifta, quitergunt, qui vngunt, quiverrunt,qui fargant, non honeftifsimum locum feraitutis tenêt: fic in ciuitate, quife iftarum rerum cupiditatibus dediderunt, ipfius cinitaris locum penè infimum obtinent. Magna, inquis, bella gefsi: magais imperiis, \& prouinciis prxfui. Gere igitur an imum, laude dignum. Echionis tabula te fupidum detinet, aut fignumalicquod Polycleti; omitto, vnde (uItuleris, \& quo modo habeas; intuentem.te. admirantem, clamores tollentem cùm video feruum te effe ineptiarum omnium judico. Nonne igitur funt illa feftiua? funt: nam nos quoque oculos eruditos habemus. Sed, obfecrote, ita venufta habeantur ifta, non vt vincula virorum, fint,fed vt oblectamenta puerorum, quid enim cenfes, ? fi L. Mummius aliquem iftorum videret matellionem Corinthium cupidifsime tradtantem, cu ipfetotam Corinthum contemp fiffet,vtrum illum cinem excellentem an atrienScp fer- uum diligentem pucaret? Reuiuifcat $\mathrm{Man}^{25}$. Curius,aut coram aliquis, quorum in villa, acdomonihil fplendidum, nihil ornatum fuit preter ipfos; \& videat aliquem fummis populibencticiis vfum, barbatulos mullos exceptantem de pifcina, \& pertractantem, \& muranarum copia gloriantem: nonne hanchominemita feraum judicet, ve ne in familia quidem dignum majore aliquo negotio putet? A n eorum feruitus dubia eft, qui cupiditate pecalii nullam conditionem recufant durifsimx feraitutis? hareditatis fpes quid iniquitatis in feraiendo non fufcipit? quem nutum-locupletis orbi fenis no obferuat? loquiturad voluntatem quidquid denuntiatum fit, facit : afientatur, afsidet, miratur ; quid horum eft liberi? quid denique nonferui inertis? oitid jam illa cupiditas, que videtur effe liberior, honoris, imperii, prouinciarum, quám dura eft dumina, quám imperiofa.quàm vehemens?Cethego, homini non probatifsimo, feruire coëgit eos, qui fibi effe amplifsimi videbantur: mittere manera, noctu venire domumad eú, precari, denique fupplicare; quę feruituseft fi hac libertas oxiftimari poteft? Quid? cum cupiditatum dominatusexcefsit, \& alius eft dominus exortus, ex confcientia peccatorum timor? quàm eft mifera,quàm dura feruitus! adolefcentibus paullò loquacioribus eft ferviendum : omnes, qui aliquid fcire videntur, tanquam domini timentur;judex vero quantum habet dominatum?quo timore nocentes afficit ?an non eft omnis metus feruitus? Quid valet igitur illa , eloquentif fimiviri, L. Crafsi copiofa magis, quìm fapiens oratio? (Eripitenos es fruitute;) ques
eft ifta feruitus tam claro homini, tamque nobili? omnis enim animi debilitati, \& humilis, \& fracti timiditas, feruitus e\&. (Nolite finere nos cuiquam feruire.) In libertate vindicarivult? minimè : quidenim adjûgit? (Nifi vobis vniterfisi) dominum mutare, non liber effe vult. ( $Q$ aibus, \& poffumus, \& debemus, nos vero, fi quidem animo ex-, celfo, \&alto, \& virtutibus exagrerato fumus, nec debemus, нес poRumus; tu pofle te dicito, quando quidem potes: debere ne dixeris: quoniamnihil quifquam debet, nifi quod eft turpe non reddere. Sed hac hat Qenus. Ille videat, quo modo imperator effe pofsit, cum eum ne liberum quidem effeirig zio, \&veritas ipfa conuincat.

## 

## Solum fapientem effe diuitem.

QVaeft ifta in commemoranda pecunia tua tam infolens oftentatio \& folnfne cu diues : Pro-dri immortales ! egone me audiffe a liquid, \& dediciffe non gaudeā? folufne cu diues ? quid, fine dimes quidem? quid fipauper esiam? quemenimintelligit mus diuitem? aut hoc verbum in qua hor mine ponimus है opinord in eo, cuit tanta poffefsio eft ivt ad Jiberaliter viuendum focile contentus fit aqui nihil appetat, a bihil epter ampliuszanimus opportes tuas fo jurdicet dinitem, non hom numin fermos a eque -poffersionestux; qujif fibinihil deeffe putas, nihil curas amplous, fatiatus es;aut consentus etiam pecunia;concedos dimes ies; fin quaitum turpem putas, cum iftiordini ne. honeftus quidem effepofsit vllus:fi quatidie fraudas, decip1s, pofcis, pacifceris, aufers, eripis: fi $f$ ocios folias, rrarium expilas: fi teftamenta amicorum exfpectas, aut neexfpectas quidem, atque ipfe fupponis: hae vtrum abundantis, an egentis figna funt? animus hominis diues nóarca, appellari folet, quamuis illa fit plena, dum te inanem videbo, diuitem non putabo. etenimereo, quantum cuique fat eft, metiuntur homines diuitiarum modum. Filiam quishabet ; pecunia eft opus: duas, majore: plureisjetiam majore, \& fi, vt ajunt, Danai, quinquaginta fint filix; tot dotes, magnamquerunt pecuniam ; quantumenim cuique fatis eft, ad id accommodatur, vt ante dixi, diuitiarum modus. Qui igiturnon filias plureis, fed innumerabiles cupiditates habet, qua breui sempore maximas copias exhaurire poffint; hunc quo modo ego appellabo diuitem, cil ipfeegere fefentiat? multi exteaudierunt, cum diceres, neminem effe diuitem,nifi qui exercitum alere poffet fu's fructibus : quod populus Rom. ex tantis vectigalibusjam pridem vix potelt;ergo hocpropofito,nguquam eris diues ante, quàm tibi extuis poffefiionibus tantum reticiatur, vt ex eo tueri fexlegiones, \& magna equitum, acpeditum auxilia poffis. lam fateris igitur non effe re diuitem, cuitantum defit, yt expleas id, quod exoptas; itaque iftam paupertatemp vel potius egeftatem,ac men dicitatem tuam nunquam obfcurè tuliftı. Nam, yt js, qui honeftè rem quarunt mercaturis faciendis, operis dandis, publicisfumendis, intelli- tux pariter accufatorumatque judicum confociatos greges; qui nocenteis, \& pecunio. fos reoseodem te auctore corruptelam judicijmolienteis: quituas merce dum paâtiones in patrocinijs, intercifas pecuniarums in coitionibus candidaturum, dimiffiones libertorum addefaenerindas, diripien da que prouincias; qui expulfiones vicinorum, qui jatrocinia in agris, qui cum feruis, cum libertis, cum chentibus focietates, qui pofliffiones vacuas, qui proferiptiones locupletum, qui cades municipiorem, qui illam Syllanitemporis meffem recordetur; qui teftamenta fubjecta qui fublatos tot honiines: qui denique omnia venalia, delequm, decretum, alienam, fuam fententiam, forum, domum vocem- filentium ; quishune non putet cófiteri-fibi quxfito opus effe? cui autem quafito opusfit, quis vnquam huncvesè dixerit diuitem? eft enjm diuitiarum fruCtus in copia: copiam autem declarat fatietas rerum, at que abundantiz quam to quoniam nunquam affequere nunquam omnino es futurus diues. Meam autemquoniam pecuniam contemnis \& reqtè (eft enim ad vulgi opinionem mediocris, ad tuam nulla, ad meam modica) de me filebo, de teloquar. Si cenfenda nobis, atque xftimanda res fit; verum tâdem pluris aftimabimus pecuniam Pyrrhi quàn Fabricio dabatan continentiam Fabricij, qui illampecuniam repudiaba:? vtrum aurum Samnitum, an refponfum: Man. Curij? hareditatem L. Paulli, an liberalitatem Africani, qui ejus hareditatis o. Maximo fratri partem fuam conceffit? hec

pluriszftimanda funt, quìm illa, quę fun ${ }^{t}$ pecunix. Quis igitur fli quidem,vt quifque quod plurimi fit , poffideat, ita ditifimus babendus fit) dubitet, quin in virtute diuitix pafitę fint; quoniam nulla poffefforonutla vis auri, \& argenti pluris, quàm virtus, zftimanda eft? O dii immortales! non intelligunt homines, quàm magnum veatigal fit parfimonia; venio enimad fumptuofos; relinquo iftum quaftuofum. Capir ille ex fuis prediis fexcenta feftertia: ego centena ex meis; illi aurata tecta in villis, \& fola marmorea facienti, \& figna, tabulas, fupelleatilem, \& veftem in finitè concupifcêti, non modo ad fumptum ille fructus eft, fed etiamad fan usi exiguus: ex meo tenui ve* Qigali, detratt is fumpribus cupiditatis, aliquid etiam redundabit; ver igitur eft ditiof cuideeft an cui fuperat? qui eget, an qui abuadat? cujus poffeffio quò eft major, eò plus requirit ad fetuendam; an qua fuis fe viribus fuftinet Sed quid ego de me loquor, qui morum, actemporum vitio, aliquantum etiam ip fe fortaffe in hujus faculi errore verfer. M', Manilius patrum noftrorum memoria(nefemper Curios, \& Lufcinos loquamur) pauper tandem fuit :habuit onim ædiculas in Carinis, \& fundum in Labicano. Nos igitur ditiores, quiplura habemus, vtinam quidem effemus; fed non xftimatione cenfus, verum vietu, at que cultu terminatur pecunię modus; non effe cupidum, pecunia eft: non effeemacem, vedigal eft: contentum veró fuis rebus effe, maximẹ funt, cerriffimęque diuitiz. Etenimsfi ifti callidi rerum ęftimatores prata, \& areas qualdam magnixftimant, quàd ei generi nec furripi poteft vnquam ; neque naufragio, neque incendio amittitur ; nectempefatem, nec temporum permutatione mutatur? qua quiprediti funt, foli funt diuites: foli enim poffident res, \& fructuofas, \& fempiternas: foliquesquod eft proprium diuitiarum, contentifunt rebus fuis: fatis effe putant, quod eft; nihil appetunt, nulla ret egent, nibil fibi deeffefentiunt, nihil requirunt. Improbiautem, \& auari, quoniam incertas, atque in cafu pofitas pofieffiones: habent, \& plus femper appetunt, nec eorum quíquam adhucinuentus eft, cui,quod hatt berer, effer fatis; non modò non copiofiac diuites fed etiam inopes, ac pauperes exiftimandifunt,

## \&

## SOMNTVMSCIPIONIS, Exlib.vક Cicerozis de Republica.

PERSONA,SCtPNOVID thit

C$\mathrm{V}_{\mathrm{m}}$ in Africam veniffem M'Ma nilio confule, ad quartam legionem (vt fcitis) tribunus militum nihil mihi potius fuit, quàm vt: Mafiniffam conuenirem, regem familia noftrę juftis de caufis amiciffanum. Ad quem vt veni, complexus me fenex collacrymauit ; aliquantoque poff fufpexit in: celum \& Grateis,inquit, tibi ago; fumme: Sol, vobifque reliquicalites, qubd, ante- regno, \& histeCtis P.Cornelium Scipionem cujus ego nomine ipforecreor: ita nunquam ex animo meq difcedit illius optimi, atque inuiatifimi viri memoria. Deinde ego illam de fuo regno ; ille me de noftra repu. blica percun 氏atus eft; multifque verbis vitro citroque habitis, ille nobis confumptus eft dies. Poft autem regio apparatu accepti, fermonem in multam notem produximus; cum fenex nihil nifi de Africano loquerequr, omniaque ejus non folum faeta, fed etiá dita meminiffer. Deinde, vt cubitum difceffimus, me \& feffum de via, \& quiad nultam notem vigilaffem, aratior, quàm folcbat, fomnus complexus eft; hic mihi ( credo equidem ex hoc, quod eramus locutt: fit enim ferè vt cogitationes, fermonefque noftripariant aliquid in fomno tale, quale de Homero feribit Ennius, de quo videlicet fapiffime vigilans folebat cogitare, \& loqui) Africanus fe oftendit illa forma, quę mihiex imagine cjus, quam ex ipfor erat notior, quem vt agnoui, equidem cohorrui: fedille, Addes, inquit, animo, \&s omitte timorern. Scipio, \& qua dicam, tradememorix. Videfne illam vrbemsqux parère populo Romano coaga perme, renouat priftina bella, nee potelt quiefcere? (oftendebat autem Carthaginem de excelfo, \& pleno ftellarum , illuftri,\& claro quo. dam loco) ad quam tu oppugnandam nune venis panè miles, hanchoc biennio conful euertes : eritque cognomen id tibi per te partum, quod habes ex nobis adhac hareditarium ; cum autem Carthaginem deleueris, triumphum egeris, cenforanc fueris, \&
obieris legatus Egyptum, Syriam, A fiamy Gręciam; delıgère iterum conful abfens, bellumquemaximum conficies, Numantiam exfcindes; fed cum eris curru Capitolinm inuedus, offendes rempublicam perturbatả confiliis nepotis mei; hic tu Africane, oftēdas oportebit patrix lumen animi, ingenii, confiliique tui. Sed ejustemporis ancipitê video quafi fatorum viam; nam, cum ętas tus fepten os octies folis anfractus, redituf. que converterit; duoque hi numeri quorum vterqueplenus, alter altera de caufa, habetur, circuitu naturali fummam tibi fatalem confecerint ; in te vnum atque tuumnomé fe tota conuertet ciuitas: te fenatus,te omnes boni, te focii, \& Latini intuebuntur: ta eris vnus. in quo nitatur cinitatis falus: ac, ne multa, dictator rempublicam conftituas opportet, fi impias propinguorum manus effugeris. Hic cym exclamaffet Lęlius ingemuiflentque cateri vehementius: leniter arridens Sc pio, Quafo, inquit, neme ě fomno excitetis, \& pax fit rebus: audite catera. Sed quo fis, A fricane, alacrior ad tutandam rempublicam, fic habeto: Omnibus, qui patriam conféruarint, adjuuerint, auxerint, certum effe in calo, ac definitum locum, vbi beati ęuc fempiterno fruantur. Nihil eft enim ilh principi Deo, qui omné huncmundum regit, quod quidem in terris fiat-acceptius, quim eon cilia, cartufque hominum jure fociati, qua ciuitates appellantur: harum re\&ores, \& conferuatores, hinc profe $\theta$ i, hucreuertuntar. Hic ego, etfi era perterritus non tam metumortis, quam infidiarum à meis, quafiuitamen, viveretne ipfe, \& Paullospater a \& alii, quos nos ex. viuunt, quiè corporum vinculis, tanquam è carcere, euolauerunt: veftra verò qua dicitur vita, mors eft ; quin tuarpicias ad te venientem Paullum patrem. Quem vevidi, equidem vim lacrymarum profudi. Ille autē me complexus, atque ofculans, fere prohibebat Arque ego vt primùm fetu reprefio, töqui poffe cexpi, Qua fo, inquam, pater fan Eiffime, atque optime, quando hace eft vita (ve A fricanum audio dicere) quid moror in terris? quin huc ad vos venire propero, Nō elt ita, inquit ille; niff enim Deus is, cujus hoc templum eft omne, quod confpicis, iftis tecorporis cuftodiis liberauerit, huc tibi aditus patere non poteft. Homines enim funt haclege generati, quituerentur illum globum, quem in hoc templo med. ú vides, qux terra dicitur : hifque an imus datus eft exillis fempiternis ignibus, qux fidera, \& ftellas vocatis: qux globofx. rotund , diuinis animatarementibus,circulos fuos orbeifque conticiunt celeritate mirabili. Quare, \& tibi, Publi, \& piis omnibus retinendus eft animus in cuftodia corporis:nec injuffu ejus, à quo ille eft vobis datus, ex hominum vita migrandum eft, ne munus humanum-afsignatum à Deo, defugiffe videamini; fed fic, scipio, vt auus hic tuus, vt ego, quite genui, juftitiam cole, \& pietatē: qux cum fitmagna in parentibus, \& propinquis, tum in patria maxima eft: ea vita via eft in ceelum, \& in hanc cattum eorum, qui jam vixerunt; \&\& corpore laxati, illum incolunt locum, quem vides. (erat autem is Splendidifsimo candore inter flammas cirCa'us clucens) quera yos, vt, Graiis acce-

262
Sommivim
piftis, Orbem lacteum nuncupatis: ex quo omnia mihi contemplanti, pręclara catera \& mirabilia videbantur ; erant autem ex ftellx, quas nunquam ex hoc loco vidimus, \& ex magnitudines omnium, quas effe nunquam fufpicati fumus : ex quibus erat illa minima,quę vitima ccelo,extima terris luce Incebat aliena; ftellarum autem globi terrarummagnitudinem facile vincebant. Iam verò, ipfaterra ita mihi parua vifa eft, vt me imperii noftri, quo quaf punctum ejus attingimus, paniteret. Quam cum magis intuerer, ouxfo, inquit Africanus, quoufque humi defixa tua mens erit, nonne afpicis, qua in templa veneris, nouem tibi orbibus, vel potius globis connexa funt omnia: quorum vnus eft ceeleftis, extimus, qui reliquos omneis compleditur, fummus ipfe Deus,arcens, \& continens cęteros: in quo infixi funt illi, quivoluuntur,ftellarum curfus fempiterni: cuifubjecti funt feptem. qui verfantur retro, contrario motu, atque corlum , ex quibus vnum globum pofsidet illa, quam in terris Saturniam nominat; deinde elt hominum generi profperus, \& falutaris ille fulgor, qui dicitur Iouis: tum rotilus: horribilifque terris, quem Martium dicitis, deinde fubter mediam ferè regionem Sol obtinet, dux, \& princeps, \& moderator laminum reliquorum, mens mundi, \& temper ratio, tanta magnitudine, vt cuncta fua luce fuftret, \& compleat; hunc, vt comites confequantur, alter Veneris, alter Mercurii eurfus: in infirmoque orbe Luna, radiis Solis accenfa conuertitur; infra autem jam nihil eft, nifimortale, \& caducum, pręter animos generi hominum munere deorum
daros; fupra Lanam funt ęterna ominia;nam ea, qua eft media, \& nona, tellus, neque monetur, \& infima eft, \& in eam feruntur omnia nutu fuo pondera, qua cum intuerer ftupens, vt me recepi, quis hic.inquam quis eft, qui complet aureis meas, tantus, \& tam dulcis fonus? Hiceft, inquitille, qui interuallis conjuntus imparibus, fed tamen pro rata portione diftinatis, impulfu, \& mota ipforam orbium conficitur: qui acuta cum grauibus temperans, varios zquabiliter concentus efficit; nec enim filentio tanti motus incitari poffunt; \& natura fert, vt extrema,ex altera autem acutè fonent; quilns ob caufam fummus ille quidem ftelliferi coli curfus cujus conuerfio eft concitatior, a cuto, \& excitato mouetur forio : grauifsimo autem hiclunaris, atgue infimus; aam terta, nona, immobilis manens, imafede femper haret, complexa medium mundilo. cum; illiautem oqto curfus, in quibus eadé viseft duorum, Mercurfi, \& Veneris, reptem efficiunt diftinctos interuallis fonos; qui numerus rerum omnium fere modus eft; quod dodi homines neruis imitati, atque cantibus, aperuere fibi reditum in fiunclo. cum; ficutalii, qui praftantibus ingeniis in vita humana diuina ftudia coluerunt; hoe fonitu oppleta aures hominú obfurduerunt; (neceft vilus hebetior fenfus in vobis) fecut vbi Nilus adilla quæ Gatadupa nominátur, pracipitat exaltifsimis montibus, ea gens, quaillum locum accolit, propter magnitu, dinem fonitur, fenfuaudiendi caret. Hic verò tantuseft tocius mundi incitatifsima conserfione fonitus, vt cumaures hominu eaperenon pofsint; ficut intueri Solem ne.
quitis aduerfum, ejufque radiisacies veftra, fenfufquevincıtur, Hacegoadmirans, referebam tamen oculosad terram identiden. Tum Africanus, Sentio, inquit, te fedem etiam nunchominum contemplari, ac domun); qux fibitibi parua(vt elt)ita videtur; hac ceeleftia femper fpectato, illa humana contemnito; tu enim quam celebritatem fermonishominum, aut quame expetendam confequi gloriam potes, vides habitari in terra raris, \& anguftis in locis; \& in ipfis quafimaculis,vbi habitatur, vaftas folitudines interjectas; hofque,qui incolunt terrä, sion modo interruptos ita effe,vt nihil inter ipfos ab aliis ad alios manare pofsit; fed partim obliqnos, partim auerfos, partim etiamaduerfos ftare vobis; à quibus expectaregloriam certe nullam poteftis, Cernis autem eandem terram quafi quibiofdam redimitam, \& circundatam cingulis; ¿̀ quibus duos maxime inter fe diuerfos, \& caliverticibus ipfis ex vtraque parte fubnixos, obriguiffe pruina vides; medium autem illû̀ \$ maximum folis ardoretorreri; duo funt habitabiles; quorum auftralisille, in quo qui infiftunt, aduerfa vobis vrgent veftigia; nihil ad veftrum genus; hic autem alter fubjetus Aquiloni, quemincolitis, cerne, quam vos tenui parte contingat ; omnis enim terra, que colitur à vobis,angufta verticibus, lateribus latior, parua quadā in fula eff, cir cumfufa illo mari, quod Atlanticum quod Magnum, quod Oceanum appellatis in terris; quitamen tanto in nomine, quàm fit paruus, vides. Ex his ipfis cultis,notifque, terris nüaut tuum, aut cujufquam noftrûm nomen, vel Caucafum hunc, quem cernis, folis vltimis aut Aquilonis, Auftrive partibus tuam nomen audiet? quibus amputatis, cernis profeato, quantis in anguftijs veftra gloria fe dilatari velit. Ipfi autem qui de vobis loquuntarıquàm diul loquêcur? quin etiam, ficupiat profes illa futurorum hominum deinceps laudes vniufcujufque nolfrâm à patribus accepras pofteris prodere, tamen propter eluaiones, exuftionefque terrarum, quas accidere tempore certo neCefféeft, non modo non xternam. fed ne diuturnam quidem gloriam affequi pofiamus. Quid autemz intereft, ab ijs, qui pofea nafcentur, Cermonem fore de te, culnab ijs nullus fuerit, quiante nati fint? qui nec pautiores, \& certè meliores fuerunt viri. сû prefertim a pud eos ipfos, à quibus nomen noftrum poteft audiri, nemo vnius anni memoriam confequipoffit : homines enim populariter annum tantummodo Solis, id eft vnius aftri,reditu metiuntur: calm autem ad idem, vn de femel profecta funt, cuncta aftra redierint, can demque totios celli deferiptionem longis intervallis retulerint; tumille vere vertens annus appellari potefí in quo, vix dicereaudeo, quam multa fecula hominum tencantur; namque, vt olim deficere Sot hominibus, extinguique vifus eft, cìn Romuli animus hxc ipfa in templa penetrauit: ita quandoque eadem parte Sol, eodemque temporeiterum defecerit, tum Ggnis omnibus ad idem principium ftellifq; reuocatis,expletum annum habeto ; hujus quidem anni nondum vigefimam partim fcifoefieconuerfam. Quocirca, fi reditum in

285
huno locum defperaueris in quo oninia Fint magnis, \& praftantibus viris: quantitadem eft ifta hominum gloria, quapertinere vix advnius anni partem exiguam poteft? Igitur alte fpetare fi voles, atque hanc fedem, \& zeernam domum contueri; neque te fermonibus vulgi dedetis; nec in pręmijs humanisfpem pofneris rerum tuarum fuis teillecebris opportet, ip fa virtus trahat ad verums, decus; puid de tealij loquantur, ipfivideanc; fed loçuentur tamen ; fermo autem omnis: ille, \& angultijs cingitur ijs regionum,quas vides, nee vnquam de vllo perennis fait: \&C obruitur hominum interitu, \&c obliuione pofteritatis exitinguitur. Qax cum dixiffet; Egovero inquamiò A fricane, fi quidem benemeritis de patria quafi limes ad coli aditum patet- quamquam à pueritia,veltigiis ingreffuss \& patriis, \&etnis, decori veltro non defui $; n a n e$ tamen tanto premio propofto enitar moleo vigilantius. Etille, Tu verò enitere,\& fic habeto non effe te mortalem fedcorpus hoc; nee enim is es, que e : forma ifta declarat: feitmens cujufque eft quifque, non ea figurs, qua digio demonftraripoteft. Deumte igitur feito effe: fi quidem deuseft, qui viget, quifentit, qui meminit. quiprouidetrqui tam regit, \& mo. dergtur, \& itrouet id corpus, cuiprapofitus: eftiquam hune mundam princepsille Deus: \& yt ip fum miundum ex quadam parte mortalem ipfe Deas aternus; fic fragile corpos animns fempiternas mouet:-nam, quod femfer inotuetur, ęterhum eft: quod aurem mo: tum affertalicui, quodque ipfum agitatur aliunde, quainds finem haber motus, viuedi finem habeat neceffe eff; folum igitat, gand fcfe

## fere moun

nunquam m
etiam cxteriss
principium eft
nulla elt origo ; nam
omnia: ipfum autem null
poteft; necenim effet hoc principlur
gigneretur aliunde; quod finunquamb
tur, ne occidit quidem ynquam ; nam prin= cipium exttinttum, necipfamabalio renafcetur, necex fe aliud creabit: fiquidem neceffe eft à principio omnia oriri; ita fit, vemotus principium ex co fit, quod ipfum ife mouetur;id autem nee nafci poteft,nec mon. fi: vel concidat omne catums omnifque nagura, confiftat, neceffe eft, nee vim vllam Tancifcatur, qux primo impulfu moueatur. Cumpateat ig tur, zternum id effe, quod à fe ipfo moueatur: quis eft-qui hane naturamanimis effe triburam neget ? inanimum eft enimomne, quod impulfu agitatur externo: quàd autem anima eft id motu cietur intev riore, \& fuo: nam haze eft natura propria anime. atque vis; qux fi eft vna ex omnibus qua fefermoueat: neque nata eft certè, \& aserna eft; hanctu exerce optimis in rebus. Sunt antem optim $x$ cur $x$ de falute patriz: quibus agitatus \& exercitatus animus, velocius in banc fedem, \& domum fuam peruolabit - idque ocyus faxiet, fi jam tum cùm erit inclufus in corpore,eminebis foras, \& ea. qua extra erunt, contemplans,quam maxime fe à corpore abftrahet. Nam corum animi, qui fe corporis volupratibus dediderunt, earumque fe quafi miniftros prabuerunt, impulruque libidigum, voluptatibus obedientium, deorum, \& hominum jura

## LICENÇAS.

$V^{\text {lfto }}$ effar con forme com o ori ginals pode correr efte Liuro, Lifboa 19. Nouembto de 669.

Fr Pedro de vagalhnens. Alexanáre da Silua. Francijco Barrelo.
'T Aixảo efte liuro em papel em hítoftäo Lifboa 7. de Dezembro de 1669 . Marquez Frefidente. Lenios. Miranda. Cernciro.

(2)



[^0]:    Diiij pe-

[^1]:    verenon potuit, cognofcuntur in ma* gh veróerunt aliqui reperti, qui pecu-

[^2]:    12 beili Punici, Cn, \&CP. Scipiones.
    g.
    $L$

