ORATIONES
CAROLI SIGONII.

PARISIIS.
Apud Allardum Iulianum, sub signo Victoria in vico Bellonaco.
M. D. LXXIII.
CAROLI SIGONII PRO ELOQUEN.
TIA ORATIO
PRIMA.

VM multa magna, atque
praecclara, Auditores, nobis
à diis immortalibus tribu-
ta, atque coccsta sint, nihil
tamen, si videntissimorum ho-
minum sententia, praestan-
tius, aut illustrius, quàm, vt
nos bene de vnaquaque re sentire, ac iudica-
re, & ornate, quæ sentiremus, eloqui, atque
exprimere dicendo possemus. quarum rerum
tanta vis est ad animos hominum ad humanita-
tem informandos, vt, cum multæ aliae nobis
cum cæteris animantibus communes imperiti-
tæ sint, his tamè duabus duntaxat, feris, & im-
manibus belluis excellamus, cum in quibus-
dam, vt corporis velocitate, & robore, multò
illis humiliores insirmiorésque simus. tanta
porro illarum inter se societas, atque cognatio

A i
ORATIO PRIMA

est, vt, disjunctor, forte, separataque, si furent, vix, quid prodesse hominum vitae possint, intelligatur.iquidem ne indiseris quidem prudentibus magna admodum expectari presidia, & adiumenta queunt: & austerity servaque summa incommoda, ac detrimenta hominibus intulerent. Ex quo intelligi potest, ad optimam, rectissimamque vitae rationem instituendam vtriusque muneren coniunctionem esse maxime necessariam, eamque qui sit adeptus, maximum illum quiddam, atque amplissimum esse consecutum. Sed, quoniam factum est, ut ex his duabus eloquentiam homines, vel non nullorum, qui ea peruerse abut sunt, odio, vel eorum, qui eiusmodi gloria florerunt, inuidia permoti omni temporeve hemetius improbarint: visa res est haud profusis in munere, & proposto nostro aliena, qui in hanc virtem ad antiquam Latini sermonis consuetudinem demonstrandam accei venimus, si paucis eam ex hoc loco, in quem nunc primum publica auctoritate conscedimus, atque in hoc amplissimo huius diei, frequentissimoque confessu iniuste vituperari a multis ostenderemus, hoc enim si dicendo consequi poterimus, non dubitamus, quin ad metes vestras, id quod in primis optamus, optimarum libri cupiditate accedendas valere plurimis debat. Quanquam autem dissimulare nobis non possum, Auditores, summo me cum pudore ad hanc orationem
tione accedere, quod & in ea ciuitate loquor, in qua vna antiquae dicendi facultatis, & copiae no leuiter impressa vestigia cernitur; & praefentibus viris illis dico, qui in hac ipsa ciuitate summoror oratorum obtinuet principatu: me tam audaciore nescio quo modo, quae meus patiatur pudor, ad hanc disputatitne fuscipiedae rei, de qua dictur sum, magnitudo reddit: quae quid esset, si utilitas queratur, opportunitas, si animi oblectatio, iucundissimam, si dignitas, amplissimam, facile cuuius licebit intelligere, qui antiquissimos oratoris ipsius gradus, ac quasi procellus paulo mecum diligentius iam inde a primis eius incunabulis indagarit. Nam primus quidem, (ne longius faciam) quid erat vnde procreatus, & in lucem editi homines, atque illo admirabili, & diuino munere mentis, & cogitationis ornati, aut maiorem utilitatem ferre, aut vberiorem voluptatem percipere possent, quam ut ipsi colloqui inter se, & sua ipsorum cogitata communicare, & ea, quae sua vitæ necessaria, vicissim tum rogare, tum rogati suppeditare possent; aut, cum genus humanum, in terris dissipatum, libere vagaretur, atque ut nullius loci ambitu, sic nec vllius legis, aut iuris timore coerceretur, sed caeca senuum cupiditate omnia administraret, & gereret: quid ei vel opportunitus, si tutæ, vel, si iucundæ, suauius, vel magnificentius, si nobilioris vitæ genus expe-r A iij
ORATIO PRIMA

teret, accidere potuit, quâm vt in vnum loci cōggregatū. (quod incredibili quaď dicēdī facultate perfectum est) iuris, legum, vrbium denique societate deuinētum ab illa fera, a-grestiat. vita ad hunc humanum cultum, ci-uilemque traduceretur? Declarat antiqui poē-tæ, qui diierunt quondam viros, quâd homines ad vnum incolendam vrbem ex agrīs, tectisq. siluestrībus, maiore fortasse, quâm tum tempora ferebant illā, dicendi copia, & gravitate deduxerant, eōdem cantu, fi-dibusq. lapides mouisse, seroces immāni-um bestiarum impetus fregisse, ac perenni-um aluminum cursus retardasse finxerunt.

At vero, constitutis descriptisq. ciuitatibus, quid aut ad virtutem fructuosius, aut ad dignitatem amplius, aut ad famam splendi-dius esse potuit, quâm in foro copiosa atque ornata oratione posse hominem fra-dem ad perniciem, innocentiam ad salutem vocare, in senatu de rep. deq. ceteris rebus suam cum dignitate sententiam explicare, po-sitremo in oun vnum inter ceteros in omni genere sermonis, atque humanitatis excell-lere? Etenim, si verum quærīmus, quo tan-dem modo aut laudandi, aut gratulandi, aut monendi, aut gratias agendi, aut omnino villo humanitatis officio fungendi, quâ om-nia quâm sint grauiα, quâm necessaria, quâm suauia, facile communis vitæ consuetudo de-monstrat,
monstrat, facultatem nos villam vnumquam fuif
se consecuturos putamus, nisi nobis data hcc
vis, & ratio dicendi fuiflet? Ex qua cum mul-
tiplices alij fructus sunt consecuti, tum hic
fine dubio & amplissimus est semper, & v-
berrimus habitus, quod eadem esset, vt, quc
ignoraremus, discere, & ea, quce scie:emus,a-
liis tradere possesmus, atque posteris etiam in
perpetuum cognoscenda relinquere. Nam
quae, per deos immortales, præclarissimam
artium, & nobilissimam disciplinarum, quæ
sunt partim ad vita:um, partim ad oblecta-
tionem animi necessariae, quæ philosophi:æ, qua
nihil vel melius, vel admirabilius à Deo ho-
minibus datum est, quæ illius ipfius miniftre,
ac quæ famulae dialecticae, quæ legum, quæ
iuris, quæ denique Dei ipfius, quæ religio-
nis, iustitiae, pietatis cognitio, atque scientia
nobis esset, nisi in omni genere homines exi-
tillent. qui, eximia instructi facultate dicendi,
ea nobis, vnde discernemus, tractata diuinitus
prodidissent? Historia vero quam est admira-
bilis, qua quicunda, quam fructuosa? Hac res
gestas, veteremq. memoriam omnem c:otinet.
hac bellicosarum gentium, imperiorum pot-
pulorum potieniù regum, fortissim:orúvirorum
gloriosa, & illustria facta c:omemorat. hac có-
tinentie, grauitatis, iustitiae, fidei, fortii-
xudinis, atque omnis denique virtutis ex-
empla quamplurima, & quampulcherri
A iiij
ma ante oculos ponit, quae ipsi non modo magna cum voluptate, & admiratione legentes intueamur, sed maximo etiam nostro cum fruto imitemur. hae eadem denique sola, mea sententia, indicat, non solum quantum ceteris animantibus, sed quantum ceteris etiam hominibus homo præstet, cum ea, quæ, ante quam natus sit, acciderint, non aliter, atque si ipse interfuisset, cognoscere antiquitatis studiofissimus quisque possit. Sed hae tamen omnia, quod nemini dubium est, iacuissent in tenebris, nisi ornatae, & illustræ cuiusdam eloquentiae lumen accessisset. Multa prætereo consulto; sante-nim quae in hoc genere dici possunt, immemorabilis: meq. breuem hæc in parte futurum, paulo ante pollicitum esse memoria teneo. Illud satis ex iis, quæ adhuc dictæ sunt, intelligi potest, nullam nobis tum rerum rationem, quibus vita melior facta est, tum etiam litterarum, quibus aut corpus tuemur, aut animum recreamus; affuturam fuisset, nisi utra nobis tributa oratio hæc omnia ministrasset. Ex quo efficitur, cum hæc eadem tam præstantia, tâ utilia tâ lucunda nobis incredibili deorum beneficio data sint, non aiiollos, a quibus improbantur, odio esse dignos, quâ eos ipsos, qui augehitidima illorû tepi, si-cut maximus eloquètie pater inquit Iseocrates, inexpiabiliter celebre flagitiœ, polluerint: córa
vero qui naturalé hanc, quæ omnibus contin-
git, dicendum cómoditatem cura, atq; indu-
tria auxerint, atque vniuerfam demum elo-
quentie laudem, sine qua ne sapientia quidem
ipsa, quod est alterum nobis à Deo traditum
munus, expetenda videbatur, summo persequ-
ti studio fuerint, in primis extollendos esse,
atque pleniíssimo ore laudandos. Quod si qui
populi, aut si quæ gentes aliquando huius tan-
tæ laudis studio praëstiterunt, ii mihi fuíisse po-
tissimum videntur, qui in libera, maximeq; pa-
cata, & tranquilla ciuitate vixerunt: siue quod
ipsi, vt rerum gestarum amplitudine, & liber-
tatis maiestate, sic & orationis elegantia, & sen-
tentiarú grauitate se ceteris antecellere opro-
tere arbitrari sint: siue quod, vt ad bellum ge-
rendß, gladium sic ad remp. administrandà o-
rationem asserendam esse statuerint: siue de-
nique, quod apud liberos populos iis, qui se
dicendi exercitationi dediderint, multò, quàm
apud ceteros, ampliora, atque vberiora sem-
per fuerint præmia constituta: qualia cum in-
aliis præclaris quondam ciuitatibus, tum A-
thenis potissimum, & Romæ fuísse accepimus,
quibus in urribus, quod disíertíssimo quique
ad gratiam, ad opes, ad honores amplissimus
patuit semper aditus, plurimum quondam e-
loquéntiam esse dominatam videamus. id quod
ex summis vtriusque ciuitatis oratoribus per-
spici potest, qui quidem, cum nec exímius cos
generis splendor, nec opum amplitudo, sed duina solum dicendi ratio commendaret, ad remp. cum accelliis, in ea diutius gloriosissime florerunt. Id autem ita esse, quo certius argumento colligitur, quum, quoniam cum eorum populorum libertate non solum illius gloriae studium subito vniuersum concidit, sed pristini etiam sermonis praclarae illae rationes, & formulae ita corruerunt, vt nevestigia quidem villa antiquae consuetudinis apparet: siquidem noli, ut res, & animis sensa apud omnes homines eadem per omnia tempora permanet, sic & voces, & verba eadem ab omnibus gentibus in omni sæculo celebratur. Immo vero, ut imperia, sic communis loquendi forma, & consuetudo suo quasi confecta senio contabescit. Atque, ut ex corporibus placent potius, quae vigetis florem ætatis praefeerunt, quam quae caducam quando maturitatem adepta sunt: sic in quotidiana loquendi consuetudine, quae postremo quoque loco verba successerunt, ea plurimum apud homines honoris obtinent, ac dignitatis. Quod cum ita sit, ergo duplex nobis relinquitur hoc tempore, in qua nostra excurrere industria, & virtus possit, honestissimus, atque in suo vterque genere amplissimus eloquentiae campus, unus, qui recentem, alter, qui antiquum loquendi rationem amplexititut. Quarum illam ad familiaria negotia, & omnino ad publicum, & forensem vsum
PRO ELOQUENTIA.

yalum, aduocare, ex hac vero rerum praestantisarum, & nobilissimarum artium cognitionem deriuare consueimus. Ac prior quidem illa pars eloquentiae in hac ciuitate, quam fere vnam in terris hoc tempore liberam esse voluissent dij videntur, tanto studio colitur, vt ne Graeci quidem, & Latini admirabi-

li, vel potius divino ipforum sermonem aut de rebus privatis subtilius, aut de publicis magnificentius aut de forensibus peritius, & copiosis disseruerint. neque iniuria. Nam quae ceteris in vrribus hoc tempore penitus interclusa est ad dicendi gloriem via, ea latissime in hac ciuitate vnicique patet. non enim hic ro-

stra desiderantur, non curia, non senatus, non forum, non subsellia iudicum, in quibus elo-
quentium virorum aut elucscat industria, aut speratis, propositisque honoribus studium excitetur. manent, manent, & vt video, in perpetuum manebunt disertissimorum ho-

minum ingeniis sua in hac pacatissima ciuitate curricula, & ex hoc studio fructus amplissimi, summa gloria. De altera vero, omni fere eru-

ditoru ea vedetur esse consenso, vt, quoniam tum Graeci, tum Latini homines (harum enim duarum gentium laudata in primis temper oratio fuit) poetas nobis, & oratores non ignobiles reliquerunt, & praestantissima fere, ac optima cuiusque disciplinæ præcepta quá plurima, & quam ornatisima prodiderunt, demus operâ,
ORATIO PRIMA

vt verborum, quibus divina contexta ipsorum scripta sunt, ratione percepta, tot excellenti poetarum, nobilium oratorum, præstantissimatum artium cognitionem nobis, atque scientiam comparemus: aut, si quid forte de nostris rebus vel dicendum, vel scribendum hoc tempore sit, id verbis quidem nostris explicemus, senentiarum autem luminibus, quæ plurima ex splendissimis eorum scriptis sumi possunt, illustremus, aut denique, si nosmetipsos ad veterem illam forte dicendi consuetudinem transferamus, id vero nec indiscerte, nec impolite agamus. Sed, cum hoc tamen totum, quid illud sit, quod nos in hoc genere sussuperimus, nisi cognitis eorum linguae formulis expleri non possit, relinquitur profecto, vt primus nobis labor in ipsorum cognoscenda lingua sit collocandus. quæ cum neque ex domestico, neque ex forensi, vt quondam, vsui, sed ex tacita duntaxat multorum doctorum consuetudine percipi possit, pleræque Italia ciuitates animaduerterent, propteræa summa ope contenderunt, vt apud se haberent, quæ ilium libros publice diligentè explicarent. Verum in hoc genere toto, Auditores, necio quo modo maiorum vestrorum consilium, & factum in primis elucet. hi enim non modo artium, & disciplinarum, quæ nunc in prætio sunt, omnium clarissimium vniuerso terrarum orbi domicilium in antiquissima imperi
Pro eloquentia.

rii sui Patauina vrbe statuerunt, idq. ipsum nobilissimis accitis ex omni terrarum parte magistris exornarunt, sed etiam in hac vrbe, quae clarissimi huius imperii sedes est, semper esse voluerunt, qui obscura, & nunquam satis prae facta veterum illorum scripta docendo illustraret, & praecipue hanc iiuentutem optimis litteris publico munere erudiret. & recte. statuerunt enim, id quod aliter esse non potest, ciuils initia, ac fundamenta prudentiae optimarum doctrinarum cognitione, ac scientia contineri, nec quenquam vnquam satis se moderate in libera ciuitate gesturum, nisi qui ab incunete ætate liberalibus primum disciplinis excultus, deinde se tractanda & administrandae reipublicâ tradidisset. itaque, vt in ipsâ republicâ gubernanda, sic in tota eius etiam ratione susci pienda, admirable est, quantum ipsum cum ceteros homines, tum maxime prudentissimos illos etiam veteres Romanos sapientia superauerint. illi enim philosophos, ac rhetores omnes, Catone potissimum, & Crasso auctoribus, edicto excedere aliquando ex vrbe iuss erunt: hi eosdem in hanc vrbeem suffragis etiam suis aduocandos esse duxerunt. illi nobilissimos artium magistros aliquando etiam contumelia affererunt: hi eosdem summis premiis dignos esse perpetuo arbitrati sunt. illi re- stillas artes ad optimâ administrandæ reip. rationem informandam nihil valere, hi ad id
ORATIO PRIMA

potissimum maxime pertinere existimarunt. Quo sit, ut hæc ciuitas, quemadmodum rerum gestarum magnitudine, imperii diuturnitate, maritimis, & terrestris apparatus magnificentia, sic artium quoque optimarum studii, ac moderatissimorum hominum copia praestantisimum quenque populum antecedit. In hanc igitur vrbem, atque ad eiusmodi munus obcundum publica adductus auctoritate venio equidem perlibenter hoc tempore, Audites, sed si vere dicendum est, maximo cumbimore. Metum autem afferit non tam subsecipt magnitudo muneris, cui me iam non nulla exercitacione aliquantum assuefeci, sed quod intelligo me in eum locum succedere oporteret, quo in loco cum alii quondam summi viri, tum proxime Valla, Sabellicus, Egnatius magna cum ingenii, atque doctrinæ laude floruunt. Praeterea vero, corona ista vestrum, & frequentia incredibilis adeo me commouet, & perturbat, ut nunc demum intelligam, quàm incaute, ne dicam stulte fecerim, qui acerrimo huius eruditissimæ ciuitatis judicio in hoc genere aliquando satisfacere me posse crediderim. Sed tamen, qui me frequens vester conspectus terret, idem quodam modo etiam confirmat, & recreat. Sentio enim, atque ex singulis vniusceiusque vestrum vulribus perspicio, humanitatem in hac ciuitate esse tantam, quantam in principe terrarum populo
populo esse conueniat. Itaque vt amavi antea mea sponte maxime pulcherrimam istam viralem vestram, vnam in terris optime constituæciuitatis vestram imaginem: vt senatus istius grauitatem, imperii maiestatem, cæli clementiam, terræ halitum, maris affatum, atque omnino felicem istum, ac plane diuinum Venetiarum genium semper colui: sic nunc multo vehementius, vestro tanto incélsus erga me studio, & vos omnes, & haec omnia diligio, atque colo: fateorq. pulcherrimum mihi omnium, quos in via vidi, hunc diem illuxisse, quotam egregiam vestram erga me voluntatem, ac tam honorificum de me iudicium licuit experiri, cuius diei memoria, dabó operam, ne aut obliuione aliquaque deleatur, aut vilius diuturnitate temporis obscuretur. Exposui breuiter, Auditores, quæ ad eloquentiæ laudem, atque omnino ad huiusce diei quasi proludium mihi visa sunt pertinere: lætorq. attentæ, atque benigne me, sicut optabam, atque sperabam, ab omnibus auditum esse. Reliquum est, primum vt vobis omne meum studium, officium, laborem, diligentiam, quantum denique ingenio, atque industria esse re in hoc munere possim, pollicear, ac deseram: quod quidem cum mea sponte, tum vestro etiam tanto de me iudicio incitatus, vel Musis prope ipsis, quarum augustissimo quasi quodam in templo sumus, approbantibus fa-
ORATIO PRIMA

cio: deinde, ut vos orem, atque obsecrem, ut,
quod ad me audiendum hodierno die studiis
attulistis, id in perpetuum conseruetis. Quod
equidem cum aliis de causis vobis consensu esse
ciendum, tum ne aut eorum, qui me huc ad-
uocarunt, aut eius, qui acerbitas est, animus
vestra vilia tarditate debilitetur, aut ipsi maxi-

mam, & excellentissimam humanitatis partem
respuere, aut denique ne hac abuti pulcherri-
ma, atque optatissima pace videamini, qua so-

la hac ciuitas, relikvo fere terrarum orbis per-
niciosissimo bello flagrante, singulari istius sa-
pientissimi senatus consilio, maxima hominum
approbatione, summaque vitam in perpetuum,
felicitate perfructur.

Venetiis habita, M. D. I I I.
CAROLI SIGONII
PRO ELOQUENTIA ORATIONE SECVNDA.

Tsi, post intermissa nostra studia, Auditores, nihil mihi longius vnum quam visum est eo die, quando iterum omnes in hunc locum conveniremus, ac dimissam eorum consuetudine longo intervallo repeteremus: tamen hodie nus dies, qui cum per se optatisimus, tum frequentissimo isto conspectu vestro omnium mihi iucundissimus esse merito debet, integrum, quam ante finxeram animo, perci pere voluntatem non patitur. renouat enim memoriae pennisiosisissimæ cuiusdam opinionis, quam omnino inucterasse, atque in animis omnium fere hominum iam penitus infedisse intelligo. nam cum alii aliiis de causis se a studiis opti marum artium, ac præsertim eloquentiae, recedere hoc tempore profitentur: tum hæc trita, & iam omnium fere perulgata sermonibus afferri excusatio solet, quod se dissidant ad veterum illorum posse, quos imitati fuerint, laudem, & gloriam peruenire. Quæ oratio quamquam satis est illius ciuitatis auctori-
ORATIO SECUNDA

tate, atque iudicio confutata, quod tantum studio, ac tanta animorum contentione ad omnium disciplinarum genera complectenda exar sit, ut eam omnino antiquitatis non aequaturam modo gloriam, verum longe, multumque superaturam esse sperandum sit: me tamen & suscepi munieris ration, & mea quaedam erga vos praecipua caritas hortatur, ut, quo alacrius omnes ad pristina studia redeatis, eiusmodi sententiam probem cum ut falsam, tum ut perniciosam ab omnibus profus hominibus esse repudiandam. Et enim, si diligenter attenderitis, Auditores, nihil profecto inuenietis, quod tam omnium hominum animos frangere, aut tam eorum retardare conturbatus possit, quarem si in ijs artibus, ad aquas se contulerint, omnis sit eis spes principatus, ad quem vnusquisque natura ductur, intercula. Quam certe spem omnino præcidunt illi, qui in tantam antiquorum admirationem aducuntur, ac tantam illis in omni artium gener laudem tribuendam esse consens, ut nullum posteris ad famam, atque ad gloriam reliquit esse locum arbitrentur. Equidem ut illud semper veritimum esse duxi, maximas res, summamq. aites & inuentas acutiissime, & tractatas ornatissime ad nos à veteribus esse translatas: sic hoc nulla ratione probandum puto, non eorum nos vestigiis insistentes vel parem nobis laudé possit ex eode illo antiquorum
PRO ELOQUENTIA

rū studiorū curriculo vindicare. Nā omnino,
fi cauſa vīla est. Auditeores, quam nos trons con-
tus queat impedire, cā pʃeʃto vel ab ingenio-
rū nos trorū imbecillitate, vel certe ab rerū co-
gnosceʃarū multitudine pʃiʃci existimandū
est. Quibus tamē ex rebus, tantū abeʃt, vt vīla
nobis impedimenta possint parari, vt omnino
nulla ineptior oratio sit, quam corū, qui hac
tatione vήtūtur. Nā, vt de ingenij primū dicā,
quorū hebetatam aciem esse ab ipʃa quasi de-
fatigata natura quidā queruntur, quid est tan-
dem caussē, cur natura hoc tempore tardiora,
quām olim, humana ferat ingenia, quam in om-
nibus suis rebus obèundis admirabilem con-
stantiam, & incredibilē quandam æquabilita-
tem immatuʃi prorʃus æternitate tueri soli-
ta sit? Equidem, cum nunc & cælum pariter
naturali se converʒione contorquēat, & ter-
ra, suis librata ponderibus, immota natura ia-
ceat, cum sol, & aʃtra nunc etiam terras clarīʃi
ma, vt ante, luce coluʃtrent, cum quī item cete-
ra, quam longe maxima sunt, eodem, quo ante,
modo a natura gignantur: satis intelligere nō
possum, cur homines aut ad inueniendum
hebetiores, aut ad intelligendum tardiores
natura hoc tempore, quam ante, procreariʃt,
fallitur enim, si quis & ingeniorum, & agro-
rum eandem esse rationem putat. agrorum
virtut aut cæli temperatioʃe commutatur, aut
temporis diuturnitate minuitur: ingenio-

B i j
ORATIO SECUNDA

orum vires nulla prorsus ratione, nisi forte so-
cordia, franguntur. Teftis ipsa Graecia esse po-
test, in qua cum olim ita omnium bonarum ar.
tium studia floruerint, vt hæc vna in terris gés
omnis humanitatis, atque doctrinæ iure sibi
gloriam asciuerit, ita nunc demum, funesto
quodam illius quasi provinciæ fato, iacent, vt
eadem nulla antiquæ monumenta laudiš, &
veteris insignia dignitatis agnoscat. Quid ita
profecto, non quod apud illos ingenium, sed
quod in ingeniis industriæ consenuerit. Vt e-
nim fœcundissimus ager, nisi quotidiana ex-
erceatur cultione, fluëscit sic optima ingenia,
nisi perpetua exercitatione excolantur, exa-
rescant penitus, necesse est. Quod si eisdem
viribus eorum, qui nunc sunt, atque illorum,
qui ante vixerunt, ingenia sustinentur: iam
nunc intelligere possimus, quantum nobis
momentum ad gloriae commendationem ac-
cesserit ex iis, quæ sunt excellentissimis su-
periorum hominum ingeniis innumerabili-
lum iam prope sæculorum memoria compar-
rata. Quæ sunt eiusmodi, vt non optimam
modo confirmare, sed deterrimam quoque
plane excitare naturam possint. Neque e-
nim, vt aliarum rerum omnium, sic ingeni-
orum quoque grauem obrepere fenevitutem
existimandum est, quippe quæ firmissimo ac
prope immortali quodâ quasi naturæ robore
fepiantur. Nam, ni ita esset, quis est, qui nò in-
telligat
telligat, aut primis, aut secundis ipsa consiciæculis debuisset? nunc vero, cum ea vi prædicta sint, ut quo diutius vivant, eo vehementius vigant, & quod de fama dixit poëta summus, progrediendo quasi vires acquirat: quid est, quod de eorum imbecillitate dubitandum magis hoc tempore sit, quàm post Platonis, & Aristotelis, & eorum æqualium tempora dubitatum sit? quorum tanta extitisse in omnī disciplinarum genere laus creditur, ut non priores solum omnes superasse, sed posteris etiam omnibus spem aut melioris sententiae, aut ornamentis nisi sint prope in perpetuum ademisse: itaque, ut ipsi plurimos, qui proxime ad eadem se studia contulissent, incredibili sua laude nequaquam retardare potuerunt: item hoc tempore aut illo, aut horum ingenii magnitudo permoveat, re neminem debet, quo minus, si ita serat animus, ea studia persequatur, in quibusilli maxima cum laude, & summa omnium sæculorum cum æffensione versati sint. Neque enim, mihi credite, rerum ipsarum aut evoluta satis, aut præmpta veritas est, sed obscuro, & inexplicabili quodam quasi inuolucro implicata, & ut nobis quidam philosophi tradiderunt, in profundo ita demersa, ut nec vnius labore, neque vnius ætate, sed plurimum hominum industriæ, & multorum sæculorum spatio videatur eruenda. Quam multa æ-
ORATIO SECUNDA

nimirunt, quæ non dico Aristotelem, aut Platonem, aut qui ambôs ætate antecessit, Socratem, sed eos quoque omnes, qui aut proximo, aut longo subsecuti sunt interaallo, etiam quærentes latuerunt, vitro autem se nos tris aut patribus, aut maioribus prodirent? Nam & cælestium orbium numerus, & stellarum errantium motus multo profecto certius ab his, quâm ab illis, & inuestigatus, & traditus: & terræ ipsius remotissimae, ac penitus abditæ partes, quò non solus non penetravit antiquitas, sed ne adiri quidem posse, natura ipsa repugnante, existimauit, & maximo consilio sunt, & præstanti animi magnitudine peragratæ. Iam vero & ad alienissimas, ac maxime longinquas nationes vel usus, vel victoriae causa non modo comparata est navigatio melior, sed & res ipsa militaris, ac bellica nouo quodam, & ante inaudito tormentorum genere reddita est instruétior. Rempublicam vero, & populi libertatem, quam cum alii ante multi, tum maxime Romani summo consilio tractasse, ac defendisse semper videntur, nunc multo certe prudentius patres vestri & gerunt, & tentur, itaque vt illi bellicis fortasse artibus, sìchic, domesticas, vt illi imperii magnitudine, sìchic diurnitate iure gloriamentur. Sicquidem inde vel cum hostibus, vel inter ciues perpetuo dimicatum, hinc optatissimae pacis fru.
PRO ELOQUENTIA. 12

Etus domi, forisq. partæ quotidie percipiuntur vberrimi, inde paucà quædam grauioris dominatus luftra, hinc iustioris imperii infinita iam prope sæcula numerantur. omittò situs urbis huius inaudita ante opportunitate: quæ esse tantam constat, vt hæc vna in terris ciuitas ad imperium, ad decus, ad æternitatem condicta videatur, præterea admirabilem tot magistratum rationem, incredibilem in iudiciis æquitatem, maximam omnium rerum inter ciues æquabilitatem, cæterasq. omnes huius praestantissimæ Reip. partes non solum inter se, sed etiam cum optimo, ac perfectissimo ciuitatis genere pulcherrime congruentes. Nimirum hanc urbis speciem, hanc ciuitatis praestantium veteres illi optimi viri, atque omnium sine dubio prudentissimi animo finxerunt potius quàm aut viderunt versus, aut audierunt, aut omnino futuram vlla aliquando in tam corruptis hominum moribus sperare vlla ratione potuerunt. Quæ si perspicua sunt, simul illud perspicuum esse quis non videt, non solum eandem nobis, quæ veteribus, aciem ingeniiorum manere, sed, si exercitatio ne acuatur, mutlo etiam praestantiorem futuram. Nam, quod rerum, scriptorumq. quibus in dies magis obruuantur, multitudine perterreri se quidam dicunt, id est eiusmodi, vt ní-mia potius coru penuria defloriáda, quàm nó necessaria copia exagitanda sit. Et enim qua re

B iiiij
alia, dīi immortales, in tantas his temporebus optimarum artium redactī fumus angustiās, quàm, quōd ad eas cognoscendas prope innumerabilibus fumus prāsidīis, quibus superiora bund retur sēcula, destituti? Vbi enim philosophi sunt illi, qui & ante, & post Platonis tempora cum naturae, tum morum rationem diligentissime investiturunt? quorum tam magnus extitisse numeros traditur, vt, quemadmodum milites in cohortes, sic illi in diuersarum sectarum quasi quasdam acies secererentur? Vbi tot oratores, tot poētae, tot iuris, legumque; consulti? Vbi tot rerum gestarum, atque annalium, & historiarum scriptores ornatissimi, qui clarissimorum regum, & potentissimorum populorum facta Graecis, & Latinis litteris consignarunt? Vbi denique reliquarum artium inuentores prope infiniti? O C. Plini: maiorem appello. Tu, qui nobis monumentum illud vnum industriae tuae pro tot illis antiquorum millibus tradidisti, doce quanta tu, patresq; tui veterum testimoniiorum copia abundaueris, quanta nos, æqualesq; nostrī eorūdem inopia vrgeamur. Idēq; hunc illis errorem eripe, qui nimis magna eorum vbertate diffuere arbitrantur, non intelligentes, quàm foede omnia aut inimicae vetustatis iniuria labesecerit, aut imperatorum sæculorum incuria deformatīt. Quæ cum ita sint, sāne efficitur, vt, quemadmodum non
non nullarum recentium rerum, quæ scientia comprehendenda sunt, paruo nescio quo labore torquemur, sic contra plurimarum veterum, quorum obsoletam iam nimia antiquitate cognitionem prope in perpetuum deploramus, grauisima cura leuati simus, ita vt, quæ antiquissimis hominibus olim prope noua videbantur, ea nobis pro vetuissimis hoc tempore habeantur. Nã, quod duabuslinguis, iisque alienis, intolerabili prope cum labore percipendis commoueri se alij dicunt, stultissimum illud dare documentum videntur, vt, qui nonbis, post tot acceptas à barbaris clades, incredibili deorum benignitate amissarum quasi quidam thesauri artium commotratì sunt, eos aut negligamus, aut, quo nihil esse fœdius potest, ab alienis hominibus occupari, ac possideri, æ quo animo patiamur, quasi vero hoc & nouñ, & nunquam antea factitatum sit, vt quæ domi nostræ non haberemus, ea, si vsus ferret, aliunde sumeremus. Nisi forte Græcos ipsos, maxima marum disciplinarum gloria celeberrimos, aut Indorum, aut ægyptiorum, aut Phœnicì præclara quondam decreta approbasse, voces autem quibus ea tradebantur odisse, aut sibi notatas esse noluisse arbitramur. Equidem cum in antiqua monumenta intueor, alienis linguis adeò veteres studuiisse video, vt nó solum bellicosissimus, & potentissimus rex Ponti Mithi. dates duorum & viginti populorum, quibus
ORATIO SECUNDA

cessent: vos, in ea ciuitate nati, quae amplissimum omnis semper humanitatis, atque doctrinae domicilium sicut, aures vestras, ne eas audiant, villo labore, aut villa desperatione claudetis? O fallaces & inanes eorum cogitationes, qui hanc urbem in eam spem considerunt, ut Romanam rempublicam tum funditus erat euerfa, si non amplitudine imperij, at certe liberalium artium studiis, quae tum toto terrarum orbe pulsae iacebant, vel aequaret, vel etiam vin ceret. Eo ne consilio hanc iuventutem tot in seacula propagaretur, quae ingenii praeda singularibus, artes eas, quas maiores sui etiam ciuitate donassent, spretas excedere ciuitate, ingeniorum dissidentia, sineret? siquidem aut rectissimam quamque artem tollatis, Auditores, oportet, aut linguas, quibus illae proditae sunt, omnino conseruetis. Quod si sine illis nec fatibus communis vita constare, nec moderatio in ciuitate manere, nec omnino villa haberii ratio humanitatis potest: profecto & hae, quae tantorum bonorum amplissima quasi quaedam seminaria sunt, fouere diligentissime opus est. Nam si ea loca, in quibus aut aurum, aut æs, aut argentum effodiuntur, quibus humana libido turpis sim pleurunque abutitur, tanta diligentia obualluntur: quinto nobis studiosius secreta nobilissimarum artium quasi latibula retinenda sunt, quibus amplissimis præ.
ORATIO SECUNDA

miis accendimur ad memoriam gloriam sempiternam? Neque enim audieïdi sunt illi, qui exigua nimium se mercede ad tantos labores praedicant inuitari. Sunt enim iis, qui in libera ciuitate vxerint, fatis ampla, qui liberam ciuitatem administrauerint, amplissima propinqua præmia, quiæ partim maximorum in honorum adegionem, partim in egregia & præsentium, & futurorum hominum opinione, partim moderata fortunam in amplificatione, qui quam leuissimus fructus est, vulgari tamen estimatione longe omnium graviissimus habetur, sita esse ducuntur. Quamobrem cum & res, quiæ cognoscendæ sunt, pauca, & vires ingeniorum validissimae, & præmia ad excitandos animos amplissima sint, nolite diffidere. Auditores, veteri etiam laudem eorum, quos tantopere admiramur, quacumque ad artem animum adiunxeritis, aut facile æquatos, aut quiæ finitima gloria est, aut eam proxime accessiones. Quod ipsum est, futurus nullo snum tempore desperanti: tamen auget nunc multo etiam magis pium etiam perspecta nihi virtus, & industria vestra singularis. Me certe cum mea perpetua erga istum ordinem singularis voluntas, tum hodiernus iste vester in hunc lo cum, quasi ad pristinam eloquentiae possessionem recuperandam, incredibiliis concursum ita ad hanc causam inflammat, vt me dies, nocteque nihil aliud, quam de vestris commodis, cogita.
cogitaturum esse profitear. Ecquæ enim caus-fa est, cur non perpetuo pro istius vilitate consessus laborem? cum & ipse ab hoc fonte ad non nullam hominum famam profluxerim, & meus quotidians hic labor ad aliquam hominum existimationem, istorum commendatione subselliorum, paulo latius dimanauerit? Quamobrem vigilabo quidem mea sponte (vt dixi) pro vobis libenter, at multo certe etiam libentius, quod intelligo me a vobis ita audiri, vt maxima pars vestræ in audiendo laudis ad aliquam mei etiam nominis celebritatem attineat: vt, quantum in vos vilitatis ex meo labore, tantudem in me laudis ex attentione vestræ redun-det. Venetiis habita,

M.D.L.I.I.I.
Quantum animi in quibusdam hominibus est hoc tempore, Auditores, ad preclara iuuentutis ingenia retardanda, atque omnino ad honestissima linguarum studia reprobanda, tantum in me ingenij ad eadem excitanda, atque ornanda reperiretur: profecto & ipse iampridem satis vestras mentes ad amplissima litterarum præmia inflammassem, & hæc studia ab indigna illorum criminatione me non incommode hodierno die esse defendurum considerem. Etenim, cum duo sint hominum genera, à quibus potissimum honestissimus iste vester ad laudem cursus impediatur, vnum eorum, qui viviuerfo litterarum generi, alterum, qui rectissimæ huic linguarum rationi præcipue se inimicos esse præseferant, cūmq. priore anno vehementius eorum opinionem incre- buisse animaduerterem, qui dicent, non esse cur hoc tempore doctrinæ studia tractaremus, quod ad veterum illorum, quos imitaremur, gloriam aspirare non liceret, tum toto eo de genec-
genere illa dixi, quæ sententiam eorum, ni pertinaciæ, quâm sapientius agerent, facile posse frangere viderentur. Nunc vero, cum præclarum hoc linguæarum studium ab alteris intelligam tum ut parum necessarium, tum ut nimis leue contemni, ac derideri: tanto mihi alacrius eiusmodi defensionem susciendi mandi existimò, quanto nos propius horum, quæm illorum, accusatio petit. Neque vero, si in nos à rudibus quibusdam, atque indoctis hominibus impetus fieret, summopere mihi de conatibus eorum repellendis, ac vindicandis esse contendendum putarem. Verum, cum intelligam, ut quisque vehementissime in rerum cognoscendarum studio elaborat, ita maximenotrá hanc quasi verborum, ut illi vocant, disciplinam illudere, suæq. auctoritate, quæ magna est, imbecillos multorum animos à rectissima studiorù ratione deducere: facere nò possim, quin, sollemni præsertim hoc die, quem vnum ex omnibus pulcherrimum incredibilis vestra frequentia mihi reddit, atque in tanto litteratisis morum hominum concursu paucis iniiustæ il-lorum accusationi respondeam. Quos tamen ita sentientes homines ut gratulor in hac amplissima vrbe reperiri nullos; sic, quando iam reliquam Italianam hæc opinio peruagatur, ex ne, tanquam pestilentia continenti vulgata ta-ne, hanc demù etiam purissimam ciuitatem in-
ORATIO TERTIA

udat, mihi in primis, cui publice tuenda eloquentiae negotium datum est, exisitmo pruidum. Sed quoniam, vt dixi, acrius illi, ac vehementius agunt, quam vt nos ornate, ac copiosae, pro tantae rei magnitudine, respondere possimus: vestre erit humanitatis, atque prudentie, quae pro vobis in officio retinendis verissime disputabimus, ea benigno, atque attento animo audiates, falsis illorum reiectis criminibus, singulari vestro potissimum studio comprobare. Magnaigitur, ac molesta admodum mihi causa suscepta est, Auditores, quippe quae non maiorem ingenij facultatem requirat, quam animi dolorem acriorem eliciat. Neque enim facere possim, cum vehementius in hanc totam linguaram quaestionem intueor, quin sumestum earum, ac miserabile quoddam quasi fatum deplorem, quibus internecium video bellum ab indigentibus hominibus prope in perpetuum esse inditum. Taceo cladem illam, quam ipsae ingenti maiorum nostrorum memoria ab inducatis, rudibus illis faculis accipierunt: quam iccirco leuis quodam modo ferendum illis esse censue, quod ea ab reliquarum omnium artium pernicie incredibili nulla ratione sciungi potuit. Verum illud queror, cu reliquae disciplinæ omnes hoc tempore, singulari quodam deorù munere, ex diurna quasi iactatione coquiescant, hoc vnum linguaram studium quorundam hominum pertinacia, ne pristinum
pristinum dignitatis splendorem recuperet, impediri. Quod eò mihi esse videtur indignus, quod & per eos stetit, quo minus eximia reliquarum artium monumenta, paulo ante pernicioso barbarorum impetu labefactata, conciderent, & ab iis oppugnatur, a quibus merito praefidij aliquid expectare debebant. Nam, si qui huic studio iniqui sunt hoc tempore, atque infesti, ex eorum sunt potissimum numero, qui se philosophiae studio dediderunt. Quorum eam fere rationem esse, possis animaduertere, ut nobilissima, purissima, veterum philosophorum decreta aut deformato, inquinatoq. Latino fermonem explicent, aut, si qui paulo, quam ipse, emendatus, atque ornatus ea tractent eos leues homines, & parum, quid maiestati philosophiae conueniat, attendentes appellant. Qua in te illud primum mihi pergrae videtur, quod orbem ipsum doctrinarum, quas mirifico quodam inter se vinculo iunctas esse accepimus, dissoluer, ac revellere, linguarum vituperatione, conantur: deinde, quod ea despiciunt, quae omnium hominum consensu firmissima sunt quasi omnium disciplinarum, atque artium fundamenta quasi vero aut ars vilia sine ope alterius probe intelligi, aut doctrina aliquae possit sine linguarum potissimum notitia comprehendi. Ac apud veteres quidem quanta diligentia, ac prope religione hic ipsa bonarum artium societas, at-
ORATIO TERTIA

que cognatio culta sit, hinc intelligi potest, quod neminem in una excellere arte, qui non omnes attigisset, possit opinati sunt: adeo ut non philosophis solum cognita esse oportere omnia, sed ne artifices quidem humiliores sine philosophia, id est sine omnium omnium disciplinarum Scientia, recte in suo munere versari posse existimarent. Quae concordia si cui tuenda est, eis in primis mento videtur tuenda esse, quae omnium studiorum simos esse sapiens proficiatur. quod quem admodum assequi sine singulari quadam linguarum intelligentia possint, profecto nee ipse quidem credo facile demonstrabunt. Nam si, quod quisque sentit, id ipsum quale sit, nisi verbis enuntietur, appare no potest, et si omnino nostrum mentis est interprete oratio: iam illud perspici aperte potest, si, quae quisque acute inuenit, ea aliis tradere, vel alienæ vilitatis, vel sua ostentationis gratia, velit, ne hae quidem esse, quibus illa quas contineri videntur, ornandæ, ac quodam modo faciendæ orationis studia negligenda. ut enim nobiles architecti in construenda praecella domo non parietum magis, aut culminis rationem habent, quae fundamenti: sic nec egregiis philosophis eximia potius sapientæ præcepta nota esse oportere, quæm verborum, quibus illa quodam modo sustinentur, subsidia statuendum est. Quam rationem veteres certe
certe philosophi, qui soli hoc grauisssimo nomine digniuisse videntur, studiosissime observarunt. Nam Theophrastum quidem, & Aristotelem adeo floruisse dicendo acceptumus, ut ille diuinitate loquendi nomen inueni
terit, hic etiam aureum flumen orationis su-
disse sit existimatus. Nam quid de Xenophon-
te dicam, atque Platone? quorum alterius
voce Musas quasi locutas serunt, alterius, Io-
uem ipsum, si græce locutus esset, locuturum
uisse? Complectar vno verbo. Nemo sere
ex veteribus illis philosophis, a quibus, tan-
quam ab vberrimis quibusdam fontibus, omni
nis ad nos philosophiae cognitio emanauit, bo-
nus intelligendi magister fuit, qui non idem
etiam dicendi grauisissimus auctor extiterit. Cur
autem non fit? quia verorum, inquiet, le-
uisssimum studium est. acutè. an vero cu quia
vnquam leue videri illud demum studium de-
bet, in quo summī philosophorum principi-
pes, Plato, & Aristoteles, tantopere vigilari-
runt? Duæ sunt enim huius quasi doctrinae
partes, vna, quæ poëtam, altera, quæ orato-
rem informat. has ambas adeo accurate, at-
que eleganter ij, quos paulo ante commemo-
raui, commentariis etiam editis pertracta-
runt, ut, quod his artibus praedij adsit, ac
dignitatis, id omne iure acceptum duo-
bus illis maximis referatur auctoreibus.
Quodque praestans illorum de grauitate horū
Cij
ORATIO TERTIA

studiorum apertius demonstrare iudicium po
test, Aristoteles ipse ad ea, quæ tam praclare
de dicendi artificio scripsit, non pulcherrimi
sui studij contentus gloria, Isocratis rhetoris
laude incensus accessit. immo vero, cum flore.
re eum nobilitate discipulorum videret, & ip-
se rhetoricam docere, & ludum habere vo-
luit, cum diceret, indecorum esse se tacere, I-
Socratem loqui. Quanquam quid aut oratorù
artem potissimum nominem, aut poëtarum?
quam, vel vsus, vel doctrinae ratione optabile,
nemo vnquam, in Græcia presertim, harum o-
mnium disciplinarum parente, atque altrice,
contempsit? Quid? Romæ, vbi quondam, pro-
pert perpetua militiae studia, nulla ex græcis ar-
tibus in pretio fuit, quippe qua ex yrbe philo-
sophi, ac rhetores omnes acerbissimo etiam de
creto aliquádo sint exacti, non ne eiusetiā artis
præcepta, quæ non ornate, sed emendate lo-
quendi principia continet, Varro, & Cæsar
summo studio tradiderunt?at qui virili, quo-
rum alter summarum disciplinarum cognitione
Romanos ante se omnes, alter rerum gesta-
rum magnitudine omnes ex omni memoria ho-
mines sine controersia vicit. Ergo veteres illi
non solum de philosophia ornate scripscrunt,
se rationem etiam ornate dicendi aliis tradi-
derunt: nos non solum impure de nostris ipso-
rú studiis disputabimus, sed, si qui paulo caftius
loqui studuerint, eos leues, & contemnnendos
homines
homines esse ducemus? Illi in maxima aut scientiæ, aut imperij gloria nec gramicie quidque artis tractationem sibi indecoram esse duxerunt, nos neminem, nisi qui præcepta prorsus omniam grammaticorum contemperit, repudiabimus? Hæc igitur quondam principum philosophorum, atque summorum virorum ratio fuit, quam nescio cur nostri non hoc té-pore imitentur, vt ipsi secum, quantum profitterent, quotidie cogitarent, cumque se rationem intelligendi profiteri animaduerterent, ne loquendi quidem artem a sua cognitione alienam esse arbitrarentur. Quamobrem, non tam quid sentirent, aut agerent, quàm quemadmodum ea dicerent, quæ rebant: neque rerum solum, sed etiam verborum à se exempla peti oportere censebant: neque in hoc studio tantum, quia necessarium, verum etiam quia graue, & honestum ducebant, diligentissime verlabantur. Oftendi, hanc quasi verborum scientiam, quà solum oratoribus, atque poëtis propositam esse isti putant, plurimum in se habere & necessitatis, & dignitatis. quid, si, eodem illos non verborum magis esse, quàm rerum indagatores, atque artifices, probem? Et enim potest ne aut res exprimi sine verbis, aut oratione quidquam, nisi res aliqua, demonstrari? Quid autem vel oratores oratione, vel poëtæ versibus suis aliud complectuntur, quàm quæ præstantissimis philosophis.
ORATIO TERTIA

rū libris cōtinētur, atque præceptis? Dicā pri-mū de poētis, quorū quibusdā difficilior fortas felatio esse videatur. Poētarū igitur dicam recō-ditā quandā esse doctrinā, eādemque ex ipsius philosophiē penetralibus esse deprōptam. At-que hoc quidē vnusquisque, qui nobiliū pra-fertim poētarū scripta paulo accuratius legerit, facile cōprobabit. Etenī quīseīt in philosophia locus, siue denature primordiis queras, siue de rerū cælestiū causīs, iisq. quē hūt in aere, perturbationib, siue de natura animorū, siue de rebus expetēdis, & fugiēdis, siue de ratione rerū pub. quis est, inquam, locus in philosophia eiūsmodi à bonis poētis vnquam prætermillius. Quod vero multo maiore habet admirationé, hi, non quid vnus, aut alter eiūsmodi de rebus sēserit, tenēt, sed omnes omniū sentētiaς habēt notas, neq; perpetuo, vt illi, opinione vnā, sed modo hāc, modo illā pro libertate artis tuētur. Puāt enim eo admirabiliorē suā scriptione fo-re, quo pluribēs εά, iisq. inter se diffiminoribus, sapiētū sentētis, quasi diffimiliū quorūdā pig- mētorū varietate, distinxeönt. Iā vero, quāt il-lud faciēndū videtur, quōd in scribēdo poēte nō veterū magis decreta philosophorū sequi so lēt, quā ipsi ratione vti philosophorū? quid est enim tā philosophi, quā eximīa quādā virtutis speciē, quā ipsi ideā appellāt, possē exprimerē? at poētas non semper animaduertas res tales, quales sint, fuerintve, effingere, sed plerunq.;
rei veritate recedētes, aut famā secutoshominī, eas eiusmodi simulare, quales popularis oratio celebrarit, aut certe, perfectione quandā virtutis exquirētes, quales oporteat, oportueritue, cōsingere, eosdéq. nō in singulorum virtutib ex ponēdis, sed fēres in vniuso virtutis genere, & natura describēda, philosophorum more versari. Quāobrē iure Aristoteles poetas omnino philosophis esse similes affirmauit. Puderet me, in re maxime seria id, quod dicturus fū, dicere, nī si huius dicti, grauiissimū omniū philosophorū, Platonē auctore haberē. Tanta, ac tā admirabilis poētarū doctrina est, ut ĉa non ex humano, sed ex diūino emittī pectore antiquitas arbitratā sit. Siquidē, poētas Apollinis, Musarūq, afflatu versus fundere, & à Musarū etiā hortis qui-busdā, ac siluis carmina ad nosafferre, traditum est: neq; vero ante efficere quidquā poētā posfē, quā diūino quodā instinctu cōcitatus sit & ē sua sede mēs pulfa, atq; dimota: Deū autē, corū-mēte elata, iis ministris, ppterēa vti, & vātibus, vt nos, qui audim, intelligam, nō eōs esse, qui illa tā preclara dicāt, qui mēte careāt, sed Deū esse, quī loquatur. Dixi de poētis, nunc de oratoribus est dicendū. quorū scripta si quīs proprius inspexerit, ea nō magis ex rhetorū, aut gra- maticorum scholis, quàm ex eruditissimis dia-lecūtorum, & philosophorum spatius prodīsse fatēbitur, quippe quorū praeceptis informatos, atq; imbutos eōs ad dīcēdū venire oportere, A.
ORATIO TERTIA

ristoteles etiam prudentissime, verissimeque, censuerit. Atque hoc quidem studium cum in communi vitæ suo, tum maxime in gerenda repub. & humana societate concilianda quantum valeat, illud esse argumento potest, quod quæ homines vi sepe facere recusarunt, ea prudentis oratione viri deliniti facile, ac libenter fecerunt. præclare. eloquentiam enim quod, dam quasi regendæ ciuitatis instrumentum esse, veteres, prudentissimi homines, crediderunt: vt, quemadmodum nauis non à gubernatore solum, sed etiam à clauo, & equus non ab equite tantum, sed etiam à fræno regeretur: sic nec respublica prudentia magis quam eloquentia magistratuæ administraretur. Iraque scite Homerus magnos illos reges, & vt ipse inquit, Iouis fatu genitos, non magis imperio, quo plurimum valebant, quàm oratione populos sibi dìcto audientes reddidisse, nec studiosius Iouem, consilii parentem, quàm Muæas, eloquentiæ matres, veneratos esse inducit. Quòd si hoc à regibus factum est, quibus æterna prope concella est ad imperandum, & cogendum potestas: quanto à magistratu ipso, qui paulo post priuatus futurus est, obscurari diligentius debet, ne multitudinis animos, quò velit, aliqua imperij vi, sed solis blanditiis orationis adducat? Est autem ita comparatum, vt, quemadmodum homo constat ex animo, & corpore, atque is quidem
PRO ELOQUENTIA.

quidem imperat, hoc vero paret, sic & mentem, & linguam ad ciuitatem administrandam adhibeamus: atque, vt gubernatoribus nauium imperantibus præсто sunt, qui mandata excipiant, atque aliiis tradant, sic reipublica procurator mentem quidem, quæ imperet, habeat, linguam autem quæ imperata accipiat, atque ad alios deferat. Quamobrem, si menti lingua obtemperat, & ad occulta eius sensa promenda, quod ei munus natura tribuit, parata sedet: quid interesse inter eorum, qui metem, & qui linguam excolunt, studium potest? aut quis est tam ignarus rerum, qui non intelligat, materia utrique esse subieætam re eandem, ratione dissimilem? quod cum sapientissimus olim poeta quidam intelligeret, propter eo re recte, quod tres linguas teneret, tris ëse corda habere glorietur. vt enim palatus sine corde sapere non potest: sic nec lingua, nisi quod in intimis cordis sedibus sit, potest efferre. Quæ cum ita sint: quis est, qui hæc studia aut superuacanea, aut leuia, aut plena verborum, inania prudentiæ ducat, nisi qui, quod ipse allexi vel propter ingenii tarditatem, vel ob laboris magnitudinem posle diffidit, id in alio dannandum esse exstimet? neque vero hoc mihi video, Auditores, temere sentire. qui enim eorum, qui hæc iactant, industriam, atque doctrinam. Etenim, cum & ipse ab ineunte ætate publicis in gymnasio assidue philosophiæ
Oratio Tertia
causa verfarer, ut cum eiusmodi hominibus vna essem quotidie. Me autem domesticus-
sus, & communis vitæ coniunctio docuit, co-
rum, quibus in primis hac studia forderent,
doctrinam esse exiguum, infantiam singularè:
pauca enim eos quædam Peripateticorum de-
creta tenere, ea quaquam religiosissima, at-
que sanctissima custodire: tribus, aut summus
quatuoriam peruagatis responsionum gener-
ribus omnibus, quæ in naturæ cognitione
pospositæ essent, quæstionibus occurrere so-
lere: has autem non Graeco sermone explica-
re, de quo nihil nisi fama accepissent, non La-
tino, quem irridnerent, sed nouo quodam, &
ante inaudito loquendi genere, de quo nein-
ter omnes quidem eos conueniret, cum suo-
rum fibi quisque non verborum, sed porten-
torum faber, atque opifex esset, exponere re-
liquarum artium omnium, quæ ad humanita-
tem pertinēt, eos plane expertes, ac rudes esse:
hac illos ratione fibi philosophi nomen arro-
gare, & se, tanquam Peripateticos, venditare,
ex diuturna, vt dixi, eorum consuetudine iam-
pridem animaduerti. Quos quidem si non judicis,
sed desperatione ad hanc sententiam, tanquam ad scopulum ab æstu, & tempestate,
adductos esse dicam, quod duarum linguis-
rum cognitionem, & magnitudinem exhor-
ruerint, quod maximos orationis illustrandæ
labores pertimuerint: quis est, qui me iure
possit
Pro eloquentia. 22

possit reprehendere? præsertim vero cum ea studia, quæ à se aucta, & ornata magister eorum voluit Aristoteles, ipsi sibi vituperanda, atque damnanda suffecerint? O corruptos huius nostrorum sæculi mores, & penitus deprauatam veterem disciplinam. Philosophi quondam etiam nobilissimi magistros dicendi studiose audiebant: (liquidem Hermogeni Musonium diligentissime operà dedisse proditum est) nunc rhetores à philosophis vel infantissimis irradientur. illi sibi dedecori esse debant, nisi ornate, quæ sentirent, eloquerentur: hi sibi vitio tribuunt, nisi omnia impure, & deprauate loquantur. illi suo exemplo iuentutem ad mentem, & linguam excolendam, & quodam modo subigendam, quoad poterant, impellebant: hi perpetua linguarum excogitatione à summa gloria ciuitatum studia deterreere conantur. quamquam, vt dixi, gratulor, tâ perniciosâ opinione nondû huius ciuitatis animos esse imbutos. viget enim, & vt spero, in perpetuum vigebit in hac ciuitate antiquæ disciplinæ ratio: & quem in optima quaque haactenus semper habuit, eundem in hac rep. habebit locum eloquentia. Sed, ne in aperta vndique vrbe eiusmodi opinioni aditus esse possit, nolui, à quibus vobis cauendum est, ante denuntiare, ac potius nisi vobis cautus in re fortasse non admodum necessaria iudicari, quàm parum vesträ vti-
ORATIO TERTIA

litatis, & laudis studiosus examinari. tantum
enim abest, vt eos, qui non verbo tenus, sed re
ipsa, & veritate doctrinæ philosophi sunt, vlla
ratione contemnam, vt ipse eorum, qui illos
non admirantur, sed prope venerantur, appe-
tam principatum. Iraque, quod ab his studiis
mihi conceditur temporis, id omne libenter
in eorum præceptis cognoscendis consumere
soleo: ac tum denique ornate mihi dixisse vi-
decessi, si quid aliando sapienter me dixisse in
telligo. Quamobrem, ne in hac arte tractanda
omnino à nobilissimis philosophorunm insti-
tutis, & maxime Aristotelis recederem, stat-
tui vobis hoc anno libros Aristotelis de arte
rhetorica, atque poetica interpretari, partim
vt intelligerent omnes, hæc etiam studia à phi-
losophis esse profecta, partim vt iisdem scriōt,
quanquam natura in utroque generæ maximæ
habet momentum, tamen artem ipsam, ab op-
timo auctore traditam, imbecillum etiam natu-
ram posse quam maxime confirmare. Nolite e-
ним ipsis assentiri, Auditores, qui poetam inge-
nij magis viribus excitari, quam doctrina per-
fici putent, cum à Musis potius, quam ab hu-
ius artis doctoribus, erudiri. sunt enim hæc
quondam à philosophis, & à poetis ad studij
huius dignitatem, & amplitudinem comparata:
quæ reuera aut nulla uinquam fuerunt, aut
certe nunc nulla sunt. vbi enim sunt istæ Mu-
sæ, Auditores, quærite: peragrate Thraciam,
vbi
vbi Libethra, perlustrate Phocidem, vbi Parnasus, circuïte Bœotiam, vbi Helico sacrum eis esse domicilium: dicebatur: nusquam eas, mihi credite, reperietis. habitant enim nunc Musæ, habitât in pulcherrimis, eruditissimis, veterum poeta rum, & antiquorum eius artis magistrorum scriptis, atque ibi sacrarium suî augustissimum collocarunt. Quare, qui sed eorum lectionem studiose contulerit, quiq. singularë illam dicendi vum, quantum poterit, fuerit imitatus, hunc demum & Musis amicum esse, & ex earum præscripto versus facere, prædicabimus, hunc amabimus, hunc admirabimus, hunc denique in cœlum laudibus efferemus. Quamobrem, si res vlla tanta potest esse, quæ vestras mentes ad laborem possit quasi quibusdam facibus inflammare: hæc studia illa sint, in quibus merito quodam quasi ardore gloriae conslagretis. Etenim, si athletæ, ceterq. qui, viribus freti corporis, ad depugnandum descendunt, omni nervorum conatu, diurnæ prope laudis gratia, in aliquo populari conselli contendunt: quanto vos acerius niti viribus ingenii decet, quibus in maximo prope orbis terrarum theatro positis perpetua, æternaq. laus est constituita? nam vt corpus mortale, atque caducum est, animus immortalis, atque æternus: sic ea, quæ corporis robore pariuntur, fragilia, quæ vero animi viribus perennia, & semperæ putanda sunt.
ORATIO QUARTA

qua cò etiam præstantiora existunt, quod omnia sunt in vestra virtute, ac diligentia sita, cum cetera plerunque fortunæ fallacis arbitrio gubernetur. Vrgete igitur hanc tam præstantem occasionem, iuuenes, atque, repudiatis nalis suasoribus, in hæc studia incumbite, quibus nulla aut ad vsum vberiora, aut ad delectatione suauiora, aut ad laudem illustriora reperiuntur. Habetis ætatem opportunissimam ad discendum, scriptores ornatissimos ad imitandum, interpretem vero cum ante alias, tum hoc maxime tempore vestrarum utilitatum studio vehementer incensum. alios fortasse populos contemnere eloquentiam decet vos, ad tantam gloriam, & amplitudinem imperij, atque reipublicæ natos, ei comparandæ profecto indormire non decet.

Venetijs habita,  M. D. L. I. V.
CAROLI SIGONII
PRO ELOQUENTIA ORATIO QUARTA.

Iovis est, qui miretur, Auditores, cur aliarum omnium artium plures hoc tempore, quæm litterarum in studio, elaborent, is tum denique, meo iudicio, mirari desierit, cum veram huiusce facti causam mente, ac cogitatio comprehendiderit. Mihi quidem in hoc acius intuenti cum multæ alæ probabiles huius rei rationes, tum hæc vna in primis posse reddi videtur, quod relique artes, vel propter vsum, vel propter oblectationem, magno nunc apud homines in pretio sint, litterarum studia, vel rerum obscuritate, vel discendi labore, prope ab omnibus deserta iam diu obsolescæt. quanquam omnium litterarum eadem videtur esse conditio. vt enim earum quoque studiû maxime vendibile est, ita vehementissime à nobis hoc tépore celebratur. Age enim, legû, ac iuris cognitio summas afferre opes iurispe- rito in ciuitate existimatur: morborum curâdo- rû ratio magna item habere ad tuendâ vitam adiumenta creditur: ergo omnino non impro-
ORATIO QUARTA

bantur. at vero philosophiam, & eloquentiam, id est bene de omni propoñita re sentiendi, dicendi rationem, pauci admodum amplectuntur. Sed de philosophia alio loco: nunc, quod ad nos attinet, de eloquentia disputeamus. quæ quidem in hac ciuitate eo indignius oppugnatur, quo, aliunde pulsa, ab hac rep. humanius excepta, ac iam per multis annos liberalius culta est. vt verendum magnopere videatur, si, quod alij alia ratione moliantur, esseceint, nec ex nobilissimo hoc libertatis, & gloriae domicilio, in quo iam pridem honeftissime commoratur, exacta, vix regionem vilam inueniatur, in qua libera conquiescat. Quæ obrem praestantiam hominis alij merito hoc loco verbis extollant: de virtute alij, atque de optima rep. disputent: ego vero, cui in hac ciuitate patrocinium eloquentiæ publice commendatum est, eloquentiæ studia, vt soleo, publice ex hoc loco defendam, a quo autem defendam? non ab alienorum quorundam ab his studijs hominum impetu, quod priore anno suscepit, sed ab eorum, qui dicendi in primis grauitatem, & copiam admirantur. quo sit, vt haec, quam illa, quemadmodum iustior, sic acrior defensio futura sit.liquidem tum à barbaris, apertissimis hostibus, nunc ä disertissimis inimicis, & huius potissimum gloriae cupidis, id est a suis clam praeclara haec dicens ratio oppugnatur. Est enim non leue genus quoddam
PRO ELOQUENTIA.

quoddam hominum, qui eloquentiae studi

tenentur illi quidem, verum cum non erudi
torum hominum arte contineri, sed in quo
dam ingenij genere versari statuunt: atque na
turam ipam, qua non repugnante magna se
atque praeterea omnia affecturos esse in di
cendo confidunt, ita amplexantur, ut locum
prope nullum in hac facultate doctrinae reli
quant. Vnde autem, aut quibus potissimum
rationibus, ut ita sentiat, adducuntur? Primum
superaevacaneum laboratur suscipi consent, si cum
fine studio ad summam peruenire eloquentiae
gloriam possint, frustra doctrinae adiumenta,
atque presidia quergant, deinde, cum multo fa
ciliore esse natura viam opinetur, artis obsequi
ritate, ac praeceptor viar varietatem, & multi

tudinem reformidant, postremo mouentur etiam
nullo nullorur exeplo, qui quaqva nec precepta
villa didicerunt, nec ea scire curarunt, non
minimam tamen in dicendo laudem sunt adepti.
Quae omnia quam levia, atque ina
nia sunt, decreui vobis, Auditores, hodie
no die, quos frequentes, ut soletis, in hunc loc
um add, intermissa haec litterarum studia re
uoocanda conuenistis ostendere, nimimra ut,
in hoc genere non solum quid sequamini,
 fed etiam quid declinetis, me potissimum au
etore, quodd ita voluistis, habeatis. Ego enim
sic-statuo, utque hoc quidem, maximis etiam
ac sapiens illissimi viris auctorisibus, confermo.
ORATIO QUARTA

neminem non modo sine dicendi doctrina, sed ne omni quidem sine sapientia excellere laude vlla eloquentiæ posse. Illud autem satis mirari non possum: tam rudi, atque hebeti quenquam ingenio reperiri, qui, cum tum hoc genus animo complectatur, artem aliquo modo à natura seiuengat, atque sola vel natura, vel ratione duce se proficere quidquam ad nominis celebratatem posse in hoc studij genere putet: neque idem intelligat, se, dum naturam exornat, artem ipsam, quæ à natura tota propecta est, exornare. Etenim, quid est alius hæc siue ars, siue studium, siue exercitatio dicendi, quæm collectio quædam, & conceruatio rerum earum, quas oratores, naturam intuentes, in dicendo suscipiunt? aut qui demum alij eximiam hanc vim eloquentiæ pepererunt, quæm cum ab initio alij temere, alii consuetudine dicerent, qui, quid est quare hi apertius, quæm illi, dicerent, observarunt? sicutem hæc antiquissima preceptorum omnium ratio fuit, non vt ea secuti homines eloquentiæ laudem assecuti sint, sed vt, quæ sua sponte oratores faserent, ea judicio delegarerint, oratione descripterint, generibus illustrarent, partibus distribuerint. ita non eloquentia ex arsicio, sed artificium ex eloquentia fluxit, atque initium quidem dicendi natura, principium artis naturæ observatio introductum. Hoc tam præclarum funda-
mento facto, in eodem, vt dixi, rerum genere arte versari, atque naturam, nunc, quae dein- repsum innumerabilia consequuntur, quibus mirabiliter augeri, atque ornari ars ipsa possit, attendite. Hoc enim dico, non eundem solum artis effectum esse, atque naturae, sed multo etiam nobiliorem, & praestantiorum esse, quam naturae. quamobrem? quia natura, nisi expoliatur, ac perficiatur ab arte, per se rudis est, & imperfecta. neque enim ea nos tales genuit, vt, eam solam spectantes, cursum vitae praclare conficer sine ratione, atque doctrina possimus. paruulos tantum in nobis scientiae excitauit igniculos, atque exiguas quasdam rerum notitias informauit. itaque ars adhibenda futur, vt ad ea, quae vix inchoata acceperamus, consequentia exquireret, quoad esset id, quod cupiebamus, effectum. Etenim (vt ad singula veniamus) quid in pannanda domo aut rudius fingi natura potuit, aut arte solertius? illa vsim tantum, haec etiam dignitatem quaeipit: illa dextrem solum, haec atria quoque, & vestibula fabricauit: illa de nique, vt solis, & imbris inuirias arceremus, haec, vt ibi etiam aliqua cum honestate, ac deflectione commoraremus, ostendit. Reserter nunc animum ad militarem, & oratoriam laudem: profecto reperiatis, vt nos, naturam secuti, omnem vim, quacunque ope possimus, a corpore, a capite, a vita nostra propulsat.
ORATIO QUARTA

mus, diuturna autem observatione diligentem quandam rationem armorum, telorum, copiarum, atque insidiarum comparauimus: sic, quamquam ita facti à natura sumus, vt & blandiri iis, apud quos dicimus, & rem gestam narrare, & nostra confirmare, contraria refutare, & ad extremum deprecari, & conqueri sponte possumus, tamen nos hæc multo acutius, ornatus, ac diligéntius, quadam accédénto doctrina, esse facturos. Addes, quòd tardius opus suum natura prodit, subsidiis autem rationis instructa maturius. quid enim? nonne valetudinem per se quique, etiam fine medicamentis, vel tueiri, vel recuperare potest? cur autem adhibentur? nempe, vt id fiat eelerius.

Terra item, vario leguminum genere foeta, fruges sua sponte fundit: at quanto cius, si aliqua colendi quasi disciplina accesserit? Quòd si in iis, quæ in nostra potestate non sunt, naturam ipsam, per se forte lentam, industria incitamus, atque acuimus: profecto molto facilius id faciemus in iis, quæ nostra prorsus ingenio comparantur. Quid, quòd multa, arte duce, adepti bona sumus, quibus omnino nobis à natura fuerat interdictum?

Etenim maris, atque navigationis vsum natura immenso fretorum intervallo nobis intercluserat, ars aperuit: immannium bestiarum commoda sustulerat, ars restituit: aliarum occultarar, ars indicavit: liquidem & naues, &
uigandi rationem reperit, et equos, boves, manifececat, atque ad eum hominum translationet, et oves, quarum villis consectis, atque confirmatis vestimur, quemadmodum aerenetur, ut ex iis fructus cultu atque curatione nostra perciperemus, edocuit. Ergo, ut appareat, ars necessaria est ita, ut ne admirabilia quidem naturae bona nobis suppetere sine quadi ratione, atque industria possint. hoc autem vel maxime hinc intelligi in dicendi studio potest. Quis enim sine philosophia, sine dialectica, sine legum, morum, iuris scientia hactenus satis calide tueri, atque acute poterit? at hae non ingenii magis, quam industria, nec natura potius, quam doctrina, percepimus. Quid quod vitiosae, et manca sace naturae ars, necessaria rebus adiiciendis, redundatibus amputandis, emendat? ut enim segetes seocundae, et vberes naturae, non solum fruges, verum etiam herbas edunt, infestillimas frugi gemus: sic fercissima ingenia multa parere, atque inuenire, ad dicendum aut levia, aut parum utilia, et apta, possunt, quorum, arte magistra, diligentia ab oratore delectus habebitur. Neque vero, si quis obtusum forte, ac praeuo erit ingelio, id ars non aliquo modo acuet, et corriget, si arido, atque ineundo, non alet, atque augebit, indicat nobilissimi huius artis doctoris Ilocratis peruagata illa sententia: qui cum Ephorum franis, Theopom-
GRATIA QUARTA

. pum calcari bus egere dixit, quid aliud, quâm, in illo præcipitem concitationem, in hoc len-
tam tarditât corrigendam, ac parum rectum
eorum ingénium doctrinâe cuiusdam quæri-
gula dirigendum, intelligi voluit? Cüm ergo
ratio eundem, quem natura, finem intuatur,
seundemó, fœpe præstantius etiam, quæm ipsa
natura, attingat, cum quâmulta bona, quibus nos
natura quodam modo spoliaret, ipsa suppedi-
tet, atque omnino naturam adiuuet, & emen-
det: profecto, quantum in homines detrimento
inferant, qui tam multa commoda despiciit, iri-
ident, reprehendunt, plane costa. Etenim,
quid est aliud, cur nobis hoc tempore, id est
summissum, natâs esse latandum sit, nisi, vt mul-
ta, ab equalibus nostris prudenter, & acute in
omnia doctrinâe genere excogitata, cognoscere
vel sa, quibus eos, qui superiore memoria, vi-
xerunt indiguisse, non ignoramus? quorum ea
vis est, is vis, vt iis, demum cognitis, viæ ca-
recti, vitam hominum possidavit. An vero
ceteris in rebus egregia veterum hominum in
situtâ, & praæcepta retinebâmus, in hac vna
quam varia, & tam multiplex dicendi facultate
repudiàbimus? cur ergo Aristoteles cur Cice-
ro, cur aëri summi viri tam multa dicendi praæ-
cepta litteris, & memorâée signarunt, si-
quidé habuimus ipsa naturâe per se tatis ad dice-
dum valebat: an, vt anus nobis minimâe necel-
larium imponerent? non, opinor: sed vt excel-
lestes
lentes ingenio viros subleuarent, hebetes sceuent, inertes excitarent, postremo, vt omnes homines, unde veram, & solidam gloriam quærerent, haberent. non enim omnes codem præditi ingenio eadem præstare natura duce possunt, quæ arte magistra possunt. neque enim ingenium omnium est idem, at ratio omnibus est eadem, quæ doceat, quæ instruat, quæ corrigat, quæ in viam deducat. quam-obrem habet hoc ars, vt omnibus aditum ad examinam laudem patefaciat, solis vero naturæ copiis instructi aspirare ad eandem nō omnes facile possunt. Ego porro ita césco, aut hoc totum orationis illustrandæ, & cumulandæ studium eloquentiae ab omnibus repudian dum esse, aut prorsus ab omnibus amplexandum. cur?ne, si qui nulla ad dicendu parati doctrina veniat ab iis, qui parati sint, si vel in senatu vel in foro de rep. vel de re clientis inter se forte cötenderint, inertia sua de nobilitatimae gradu victoriae se pelliatur. quòobré? quia nemo fere non in se habet naturalia quædam ingenij semina, at artificium, nō nisi qui diuturno studio quaesuérút, adepti sunt. Quo sit, vt, qui arte asumpterint, naturæ bono ne carcat, qui naturam affectant, doctrinam, quam contemplerint, afferte nullam possit. t. Sed hoc fortasse leue, quid illud? quam contemnendum est? neque enim dubiiqué esse potest, quin, ars vna corruet, reliqua, codem concussæ

D iiij
ORATIO QUARTA

motu subito concidant. sunt enim omnes; praeterim quae liberales appellantur, adeo arcto inter se vinculo constictæ, ut, quemadmodum altera vix sine alterius ad.miniculò constaret, ita nec tolli sine alterius interim potest. an vero extinguit oratoria laus potest, nisi gubernandi, & differenti ratio simul obscuretur, ac prope obruatur? quarum vnius haec quasi propago esse, alteri quasi ex altera parte respondere existimatur. aut omnino oratoris quisquam studium delere, poetæ relinquere, aut has omnes artes remouere, reliquas constituere poterit? quibus sublatis, profecto incredibiles ingeniorum acies obtundantur necessè est. Etenim vbi industria, qua artes continentur, atque augmentur, obtorpecit, ibi nec ingenium, quod ab ea acuitur, valere satis potest. cuius si lumen extinctur, sedete, quem tandem in locum omnem hominum genus peruenturum putes.? Siquidem humana vita ferro similis est. ut enim ferrum, si exerceas, conteritur, si non exerceas, tamen rubigine pereditur: sic homines exerceando conteruntur, si non exerceantur, inertia, atque torp一体ine plus detrimenti accipiant, quàm exercitatione. ut autem socordia naturæ vires infirmat: sic socordiam tollit industria, quae diurna consuetudine confinmutur. Est etiam illud diligètissime prouidenti, ne quid ab hominibus committatur
committatur eiusmodi, quo humana natura peccare possit. nam si vel paululum lapsa fuerit, facile, pro sua infirmitate, præcipiti ruina corruet. Hoc autem aptissime consequemur, si nostro quique ingenio non habenas effuderimus, sed frænum intecerimus, nec suis fretum viribus inani esserit in solertia patiernur, verum honestissimis industriæ carceribus, veterum summorum virorum exemplo, continebimus. Quos equidem cum multis aliis de rebus summe laudandos esse censeo, tum quod, cum de se forte gloriosius prædicarent, ingenio nihil, industriæ plurimum tribue bát, illud extenuabant, hanc augebant, illud dissimulabant, hanc preseferabant. Qua multa naturæ incommoda Demosthenes superasse traditum studio linguae, vocis, spiritus, motus? quam multa Cicero? quam multa ali? quæ præcepta collegisse dicuntur? num, quia ingenio nullo essent mi- nime vero. eo enim excelluerit. an quia se solis naturæ opibus admirabiles in dicendo futuros desperaret? ne hoc quidem: cum naturæ habitum prope diuinum ad dicendum attulere? cur tandem? quia, tardum ac pingue ingenium quam valde excitari, atque excoli præceptis, doctrinâq. posset intellexerunt, & quia tâ lautam, ac tam magnificam oratoris suppelle- stilem mucho tum maturius, tum etiam facilius se paratus esse vitione, & via, quam ingenio, & natura, crediderunt. Etenim quis est, vel a-
ORATIO QUARTA
cerrimo ad dicendum ingenio præditus, qui plane sine lumine aliquo preceptorum rationem posset caussæ cognoscendæ videre, partes eius, ac status omnes animo comprehendere, argumentandi vim variam, atque reconditam intelligere? præterea quis, initio captandæ orum, qui audiant, voluntates, deinde rem exponendam, postea controversiam constituen-dam, tum id, quod intendimus, confirmádam, quæ contra dicuntur, refellenda, extrema aem oratione, quæ pro nobis sunt, augenda, quæ pro adversario, abiicienda sine precepto-rum doctrina cognouerit: Quæ omnia est pa-riter ab indocitis, & rudibus temere, & sine vel-la ratione fortasse sunt, aptius tamen certe, & callidius à peritis. argumento sunt ea, quæ de actione, & memoria tradita sunt: quæ licet ma-xime propria naturæ sint, in his tamen excolè-dis ars, & moderatio quædam etiam adhibe-tur. nam lingua, vox, latera, vires, animus deni-que ad memoriam firmus, quæ nobis à natura donantur, præceptis ita & studio conformation-tur, vt æque multa de his imbuëdis, & fingen-dis, atque de rebus itenientibus, collocandis & ornandis, veteres dicendi artifices sibi pra-cipienda esse statuerint. Quæ cum ita sint, reli-quum est vt, quod secundo loco postum e-rat de difficultate dicamus. Illud enim cre-brioribus, quam vellem, vocio is audio cele-brari, difficile esse, oratóre, tam multis, ac tam variis
PRO ELOQUENTIA. 30

variis quæ didicerit, præceptis occupatum, facile, atque expedite, quod sentiat, expi-
care, ac tam multas in partes animum, men-
temq. dixerat: præsertim vero, cum o-
ratio conformanda sit non solum electione,
seh etiam constructone verboru, cum omnis ratio,
vnde ad probandum elici aliquid possit, a-
perienda, omnis vis dicendi in eorum, qui
audiunt, mentibus aut incitandis, aut refle-
ctendis exprimenda, omnia denique haec,
vt res, vt tēpus, vt locus postulet, dispensanda,
atque tractanda sint. Ego vero hoc non
dificile solum esse, sed ne omnino quidem
ieri posse puto, si quis tum plane orato-
rie loqui velit, cum præceptis oratorius est
instructus, aut si quis tum denique, cum
dicit, præcepta artismente periuolat. Nam,
sicut in legendo, si quis litteras, vocēsq, sin-
gulas secum perpendat, cum legit, is ne syl-
labam quidem scite pronuntiare possit, sin
autem ante in singulis litteris cognoscendis
elaborat, deinde, coniungendis litteris, syl-
labas comparat, primo quidem tardius le-
get, deinde consuetudine paulatim expedi-
tam quandam, ac produentem legëndi ce-
leritatem adipiscetur: sic in hoc studio, si quis eo
dē tepore, quod præcepta perdiscit, se preclare,
ac sciet eresse dicturus existimet, vehementer er-
rat: sin autē ea, quæ multo ante studio, atq; do-
ctrina percepit, diuturno post visu, atq; exer-
ORATIO QUARTA

citatioque tractarit, ea facultate profecto coelestur, ut quacunque de re facile dicere, nulla prope artis habita ratione, sed non fine summo tamen artificio possit. Si autem grammaticum noster miramur, quod facile recte loquatur, nec genera, & causus in dicendo intueatur, quod exercitatione effect, ut facile non congruendi solum, sed interdum etiam ornata locutione vatur, nec cytharcodum, quod, cum manum mouet, ad numeros proportionum, & fidium animum non intendat, quia, ex habitu iam longa tractatione corroborato, omnes digitos ita profert, ut nunc quam, cum velit nenus pulsare hypoten pulset: nunc quid miremur oratores, vbi diu, multumq. verasti in dicendi studiis fuerint, apte & diserte non magno negotio possit dicere! Cur igitur homines prauam hanc opinionem mentibus imbiberunt? Quia pauci ab inciunte adolescentia dicendi copiae student. Vbi vero iam aetate corroborata fuerint, & ad honores petendos, aut ad causas agendas animum applicuerint, tum, cum intelligunt, quantum ad gra-tiam, quantum ad opes, quantum ad gloriam eloquentia valeat, ad hanc studia vel inuiti se conferunt, & eodem die gestum discere, atque in scenam prodire volunt. Sin autem magistrum dicendi forte quemquam audiant, tum ab eo, quae ne multis quidem annis penitus cognoscipossunt, vno statim die haurire omnia cupiunt. Quod vbi minus ex sententia cessit, tum, tota dicendi
dicendi arte in perpetuum deplorata, suo cui-que ingenio laborandum, suis nitendum viribus esse, forum, non ludum, frequentari opor-tere contendunt. Summo labore eloquentiae pa-ritur? merito, vt enim quidque præstantissimù, ita maximis vigiliis comparatur. Ne lógius ab-eam, quid est virtute, & gloria præstabilis? at-qui, virtute per labores iter facere, summì quod-dam poëtà fictis fabulis prodiderunt, idemq. etiam laborem gloriae parentem appellantur. Neq; vero imperite alij quidam, qui bona hominibus omnia à diis immortalibus nullo alio, nisi laborum nostrorum, pretio vendi affirmat-unt. Nos tamen, his contemptis præceptis, dif-ficultatis patrocinio sègnitiem præteximus nec-que enim sapientiam ipsam per se, nec quia res honesta, atque omnium pulcherrima sit, sed ad vilem vsum, & fordidum quæstum expetimus, contra veteres omni laude cumulatissimi. De-mosthenè enim tanto studio doctrinæ flagræ-fse ferunt, vt etiam doleret, si quando opifici antelucana forte victus esset industria. Scilicet vir ille summus ægre ferebat, se, qui opus immortale tractaret somnum capere, fabris ipsis ad rem vivissimam excitatis. Plato etiam, qui vir dij immortales? somnum nimium & animis, & corporibus obesse, vigiliam ei quí & vite, & sa-pientiæ cupidus esset, aprimissimam esse censebat. atque eundem etiam Platonem accepmus tan-ta industria in discedo fuisse, vt disciplinis,
ORATIO QUARTA

quas eruditissimae Athenae praestare possitant, non contentus, ad Pythagoram magistrum, tum in Italia ingenij, doctrina, sapientiae gloria florentissimam, navigari, ac Aegyptiorum sacerdotes adierit, & corum arcana perdidicerit. Pythagoras autem ipse non Aegyptiorum solum, sed etiam Persarum regionem perlustrarat, & Cretam, & Lacedaemonam, ac sicubi quid esset, quod dici posset, eorum penetrarat. Quos viros ommes potius, quam eos, qui nunc ista proferunt, censeo esse audiendo, neque laborem vllum, in tam amplis praestantia praeabant, quae eloquenti viro in libera ciuitate propitia sunt, recusandum, verum tanto alacrius optimo cuique adolescenti ad tante spem gloriam suspiciendum esse. Neque vero me paurorum quorumdam, quos isti sine studio, ac sine doctrina admirabile oratores extisisse commemorant, exempla mouent. Ego enim sic existimo, Auditores, aut eos ipsos, si quid modo in dicendo potuerint, ne artis quidem penitus expertes fuisse, verum eam, vt nimirum fortasse in hac ciuitate suspicaret, callide occultasse, (sunt enim haec quondam magnorum etiam oratorum ratio, vt eo probabiliorum fore orationem putarent suam, quo minor artis adiumenta quaelisse existimarentur) aut eerte, si ad diuinum eorum ingenium doctrinae conformatio aliqua, & praeceptorum acceilisset.
cessisset, multo ipsos suisse admirationiores, & præstantiores futuros. Quanquam ne si vnum quidem, aut alter co fuit ingenio, ut sine ali-quo studio, naturæ ipsius habitu prope diui-no, per se ipsi eloquentes extiterint, properterea vestigiis illorum potius insistendum esse censeo, quæm eorum, qui innumerables, subsidiis artis sulti, incredibili dicendi gloria excelluerunt. Quamobrem hoc quidem consilij omnibus, qui eloquentiae laude ductur, adole- scentibus dederim, quorum incredibilem pro- pe numerum in hac gloriosissima ciuitate esse intelligo: ne suo nimium ingenio freti, artem, quæ naturam, ut dixi, partim imitando, partim adiuuando, partim corrigendo, partim grauiiores artes assumendo, locupletat, aspersentur, ac respuant: quæ cum in veterum summorum oratorum imitatione, tum in præ- stantium rhetorum assidua lectione versatur, neque difficultate, quæ huic studio proposita esse dicatur, vlla deterreantur. Hæc mea hoc toto de genere sententia est, Auditores, quam hodierno die, ut vos ad hanc laudem studiose perseuquendam pro meo officio cohortaret, tanquam perpetuæ meæ erga vos voluntatis indicem, testēmq. exposui quäm planif- sime, & quäm breuissime potui. Equidem fateor me exigui huius laboris mei fructum maximum percepsisse, quod me, hæc stu- dia iam per annos quattuor acerrime defen- dentem, diligenter audistis. Etenim primum
ORATIO QUARTA

eloquentiae vim, atque vsum verissimis, atque ornatis mismis laudibus extuli: deinde eos, qui, in gei ij, & rerum desperatione debilitati ad laudem veterum peruenire cum in omni, tum in hoc maxime studio se posse disfiderent, confirmaui, atque ad spem summe glorie incitauit: qui, rerum studio delectati, barbariem orationis affectarent, elegantiam dicendi vituperarent fregi, atque abieci: nunc autem demum testinas etiam nostrorum insidias patefeci, atq; occultam quasi quandam contra eloquentiam coniurationem indicauit. Hoc ideo, dum, licuerit, in perpetuum faciam: neque reprehensionem vilam verebor, dum in his studiis nostram interpretatione mea illustrandis, quam iniquorum obtrectatione defendendis elabo. me enim cum veritatis, tum vestra etiam gloriam studium incitat, quos omnes cum aliis verae laudis insignibus, tum eloquentia maxime ornatos esse valde cupio. Magnum enim semper suis, arque erit omni liberae ciuitatis eloquentia decus: maximum autem huii rei. quod in hac sola prope apud homines his temporibus vere, & germane vestigia libertatis appareant, Eit autem aequum, qui Romanæ in Italia libertatis honestissimam hereditatem creuerunt, eosdem etiam eius comitibus, & sociæ eloquentiae creuisset atque virtusque rei patrocinium pari studio, ac diligentia custodire libertatis autem, & eloquentiae summus fru.
DE VSV LINGVÆ LATINÆ. 33

Est est gloria: quam quidem vos aut nullo modo, aut certe perpetuo studio, atque labore vestro magnâ in hac rep. consequimini. quod vtinam aliquando, pro singulares mea erga vos, atque istam ciuitatem caritate, aut me hanc scholam obtinente, aut certe viuente, contin-
gat.

Habita Venetiis. M. D. LV.

CAROLI SIGONII
DE LATINÆ LINGVÆ
VSV RETÌNENDO

ORATIO QUINTA.

VEMADMODVM antea, quàm
diu à vobis abfui, Auditores, ni-
hil me tristius, nihil miserius, ex-
titisse confiteor, quòd, quàm in-
commoda valetudine laboranté,
quàm de sua salute sollicitā optime de me me-
ritam ciuitatem reliquissem, mecum fæpissime
cogitabam: sic hodierno die, cum vos eosdem,
Id quod ego perpetuis interea votis, ac preci-
ORATIO QUINTA

bus ad Deo absens postulaueram, summò periculo prorsus emersisse video, cum tanta animi voluptate afficior, quanta percipi ab homine potest maxima, tū vero Deo ipsi immunales gravior agis, qui hanc rem p.a.d. salutem, & dignitatem totius Italiæ, vos ad huius rep. decus, atque praesidium, me ipsum vestris, quibus semper consului, commodis incolumem conservavit. Etenim hæc omnium hominum constans opinio est, cæs Venetæ cuitatis opes, eam Veneti imperij magnitudinem esse, ut huius demum vnius urbis statu vniveræ Italiæ incolumitas, atque amplitudo nitatur: neque vero possibilit illum hæc reip detrimentum accipere, quo non eodem omnes penitus cuitates Italiæ conflictentur. Vesta autem virtus, vel è praestati maiorum hausta nobilitate, vel liberali parentum confinìa institutione, tanta est, ut hæc cuitas magnam praedidij, dignitatisque suæ spem in vobis collocare, si Æin vita suppediauerit, iure posuit. Nam de me ipso hoc possibilit cumfimare, me, ut ante ad tristidimum quemque de hac cuitate nutrimum ingemuerim, atque imminetem eius sæpe calamitatem absens defleuerim, ita ut me ipsum demens sæpe reprehenderem, qui non in quemcunque casum vobiscum remansisse, si nunc meum consilium vehementer probare, qui me vestris omnium commodis, ac publicæ huius urbis utilitati referuarim, ac mihi ipse, quando ceteris tum non possem, quacum
quacunque ratione prospekerim. Quamobrē
si præcipuo Dei munero sīam aliqualīno huic
ciuitati salubritatem, egregia magistratuum di-
ligentia pristinam vrbī faciēm admirabili sena-
tus constancia omnibus Italiae popularis antiquā
spem salutis, & incolumitatis restitutam vide-
mus: & nos etiam, quantum est situm in nobis,
huic vrbī vetera dignitatis insignia, intermissa
hāc litterarum studia reuocantes, prompto an-
nimo reddamus. Quod ipsum haud difficīle sa-
cīo opinor, si vos & pristīnā vestrā virtutis, at-
que harum, quas nos proficemur, litterarum, &
fructus, & dignitatis memineritis. Quibus de
rebus cum sēpe aliās differuērim, nullum cer-
tē hoc tempore verbum facerem, nisi me no-
uorum quorundam hominum ratio, quosiam
nīmium multos esse sentio, ad hanc orationem
adduceret. Sunt enim, qui, vel ingenio suo dif-
si,y el laboris magnitudine fortasse deterriti,
hoc tempore in nostro hoc litterarum curri-
culo ita versantur, vt nouam hanc vulgarem,
quam vocamus, linguam vnam amplectantur,
Latinam illam veterem penitus aspernentur.
quos ego quia pernicioṣa, & falsa duci opinio-
ne censeo, ac sua illī non mediocri auctoritate
egregia vestra ne remorentur studia, valde, vī:
debeo, pertimesco, nihil alienum me factūrum
esse arbitratus sum, si hodierno die, quo mihi
longēs vestri ex superiore studiorū inter-
millione animi solēni cohorteonceunt exci-
ORATIO QUINTA

tādi, quid hac tota de ratione sentiā, vobis breuitatem aperirem, atque, illorum refutata sententia, vos ad linguāe Latīnae usum non retinendum solum, sed parandum etiam inflammarem. Primum igitur illud fatis constat, omnibus antiquo naturae concessu datum esse hominibus, ut sensa animi sui verbis eloquii, atque oratione exprimere possent, sed factum est tamē nec scio quo modo, ut mens omnibus tributa sit eadem, oratio vero non eadem. Etenim ut non eodem modo nunc Itali loquuntur, atque Galli, nec Hispani, atque Germani, nec hi omnes, atque reliqui Europae populi: sic nec eadem voces quondam Phoenices surparunt, atque Αἰγυπτιός, Chaldaei, Græci, atque Latini. Neeque vero hacte linguarum tantae varietas, ac diffimilitudo vniuersae solum inter se provincias, sed partes etiam ipsaspruinciarum inuaerat: ut quemademodum non nulla hoc tempore est in Italicis etiam vocibus differentia, sic tum eadem esset in Græcis, unde tanta est vel ad vitæ usum, vel ad scientii fructum exorta difficultas, ut, qui in rebus vel agentis, vel intelligendis excellere velit, vix vna, aut duabus linguis esse contentus possit. Il qui autem aliqua loquedii, unquam gloria floruerunt, iis profecto Græci, ac Latini fuerunt. hoc cum annalium veterum monumenta te新三tantur, tum ex orationibus etiam, & scriptis eorum ornatiissimis intelligi potest. Ac Greci quidem
quidé, vt otio, studióque, sic doctrina, & eloquentia abundarunt. Latinos autem rei militaris primum, deinde dicendi, atque intelligendi studium occupauit. Sed tamen, vt ex fonte riuus, sic ex Græcorum oratione Latina fluxit oratio, non tam apparata illa quidem, ac divae, sed grandis tamen, & ornata, & ad, quid quid velles, significandum aptissima. atque hæc quidem stante rep. & vigente imperio ita floruit, vt non Romæ solum, sed in tota Italia Latine omnes vulgo ita loquerentur, vt eos sono vocis forteffe, verbis quidem certe vix internoscere. itaque, cum Græcorum exemplo Romani homines orationi suæ locupletandæ, atque excolendæ animum adiecissent, incredibile est, quàm breui, quantam illi vberatem, quantum nitoris attulerint, quàm bonos oratores, nobiles poetas, egregios rerum gestarum scriptores nobis imitandos reliquerint. Postea, Romano iam labente imperio, atque oppressa sæpius impetu barbarorum Italia, Latino sermoni vulgaris hic nostro successit: qui corruptus pronuntiatione, atque admissis fortasse aliquot etiam barbarorum vocibus, totus primum, aut magna ex parte Latinus fuit, deinde, vt ab vetere tot sæculo-rum visu magis, magisq. recessit, sic paulatim propriæ venustatis, & gratiae plus adeptus, inops tamen verborum ita creuit, vt, quantum Romani homines à Græcis, tantú nos, ac mul-

E ii
Oratio Quinta

to etiam magis à veteribus Latinis diuitiis orationis, & verborum non copia solum, verum tiam splendore vincamur. Tum vero cum nostri etiam orationis suæ apparandæ, ac quasi faciendæ non mediocri studio flagrare cepissent, huic linguae ornatum illum omne, & eam auctoritatem, qua nunc quidem est pradita, pepererunt. Nam & ipsi scripta aliquot quierunt, quæ tum ingenij, tum doctrinæ elegantiam non exiguam præseferant, & possint etiam (suum enim cuique libenter tribuo) cum aliquot ex veteribus, vel eruditionis, vel acuminis gloria, comparari. Ac nescio, an vnquam alias vehementius hoc studium, quàm hac ætate, cultum, & celebratum sit. Sed ita multis in eo videas elaborare, non vt, quemadmodum priores illi, quorum nunc etiam ingenium & industrias admiratur, ex Latinæ linguae copiis ad hanc ditandam aliquid assumant, sed illa contempta, nullam aliunde, quàm à seipsis petendam operem exsistent. Quorum quàm irridendū, exp odens ùq. consilium sit, facile vnicuique licet intueri, qui modo, quibus illi rationibus in hanc cunctiam adduci possint, cognoeuri. quid enim? utitute ne huius linguae trahimur, an dignitate? his enim potissimum rebus omnes actiones nostras metimus, atque dirigimus. Quis est autem tam ignarus rerum, qui se fructus viviores ex huius orationis studio, quà ex illius, percipere posse confi dat? Etenim quàm multa sunt Latiniis cōsigna-
talitteris, quæ non sunt nostri aut quæ nostri his prodita sunt, quæ non eadé multo meliora sint Latinis? poetas habemus aliquot non inelegantés, annalium scriptores fortasse tolerabiles. Fatores at oratores, philosophos, & reliquarum artium magistros pene nulos. Ergo qui huius vnius linguae studio decetabitur, carebit cognitione oratorum, carebit philosophorum, carebit historicorum, carebit omnium ferme rerum, quibus humanæ vitæ ratio co:inetur. nec illa solum incómoda subibit, in quæ, qui quoniam apud Romanos, Graecis neglectis litteris, totos se Latinis ab siderunt, inciderunt, sed eo etiam graui ora, atque maiora, quo minora ad viuendum, & intelligendæ ex his, quam ex illis, suppeditati nobis adiumenta possunt. Quamquam quis vnumquam Romanus tam Graecas despexit litteras, quam hi nostri Latinæ? rem p. illi quidem litteris, rem militaré forensi, actionem eruditioni, bellum paci praeberebant, at, si ad regendam ciuitatem doctrina dirigéda, si ad remp. tractadam præcepta disciplinæ paranda essent, ex Graecorū ea fontibus, quibus emanassent, sine dubio hauriēda esse co:itebantur. Itaque, postquam Romæ ab externis bellis quies esse cœpit, nec intestinis resp. seditionibus laboravit. Graecorū artes coli ab omnibus, & non negligi studia litterarum cœpta sunt. adeo vt M. ille Cato, ille inquá qui Graecas ab ineunte Æta telitteras perpetuo exagitauerat, atque ode-rat easdem fœnex laudauerit etiam, studioseq.
ORATIO QUINTA.

didicerit, quid fecerint deinde ceteri, cum exempla in medio sint pene innumerabilia, dicit superuacanum puto. discabant enim tum vulgo homines Graecas litteras ita fere, ut nos nunc Latinas, quod, quantum cum ad dicendum, tum ad agentum valerent, non ignorarent, quid nunc nostris tantum vel ingenio, vel fortuna tribuunt suae, ut antiquiores omnes artes, tamen peregrinas, & nihil ad se pertinentes, contempt, contemptum? immo vero pro nihil habendas putent, quasi vero, si otium ad hae lenda studia postulandum sit, non tanta paethus ciuitati adsit, quanta à diis immortalibus optari possit tanta quies, quanta ne fortasse quidem vnquam in libera, opibus, firma ciuitate extiterit. Sed videte quæso, quid inter nos, & sapientes illos, veteres Graecos interitis, ac quantum huius sæculi mores à prisa illa industria, & probitate defecerint. Illi, cum in ea terra orti essent, quæ bonas omnes artes praecasset, aluisset, ornasset, tamen, ut occultiora quædam scientia, sibi ignota mysteria different, alienas etiam linguas, & nihil ad sentientes, sibi cognoscendas putarunt: nos Latinam linguam, huius nostræ non parentem so lvm, sed nutricem etiam, dij immortales, atque magistrum, ingratia auersamur, & fugimus illi vias omnes scientiar, quas potuerunt, indagarunt, atque inuentas nobis accurate demonstrarunt: nos, omni ad cognitionem aditum obstru-
obstrueto, quaeunque possimus deuidae, atque inertiae patrocinia comparamus. Sed contemnamus Graecos, irrideamus Romanos: il- lorum auctoritatem cum libertate euanuisse, horum grauitatem cum imperio obsOLEUSSEx dicamus: quid? patrum, maiorum, vestrorum institutum, corum, qui haec ex minimis tanta fecerunt, num cui tandem pro nihilo habendum videtur? illi vero cum vniuersis prope terrarum gentibus nobilissimam bonarum om- nium artium, & linguarum quasi officinam in suo imperio aperuissent, nulos certe huius recentioris linguæ doctores accersuerunt, cum aliarum omnium magistros non minimis etiam praemis quamplurimos aduoca- rent. Cur ita? quia grauissimos viros, atque omnium fine dubio prudentissimos non fugiebat, frustra in ea re, quæ nullum ad vitam instituendum momentum haberet, operam collocari. Vulgaria autem haec, quæ nos tanti facimus, monumenta eiusmodi esse illi iudi- cabant, vt aut ad deprauandas potius, quàm conformatas iuuuenum mentes valerent, aut certe si quid opportunitatis afferrent, facile ab omnibus percipi, vel mediocris studio possent. Hic est igitur fructus unus vberrimus, posse, quæ plurima Latinis litteris præcepta disciplinæ traduntur, cognoscere, ad vitam, ad mo- res, ad remp. ad familiam, ad Dei, & naturæ cognitionem, ad omnem denique humani-
ORATIO QUINTA

tatem pertinentia, quæ vulgaribus his nostri
evél nulla continentur, vel certe cum Latinis
nullo pacto conferenda. Sequitur alter ille,
qui non in intelligendo, sed in scribendo po-
situs est. nam qui suam ad Latine scribendum
industriam conferunt, iij ea linguâ sensus ex-
promunt suos, quæ, cum & bonorum verbo-
rum abundantia praestet, & pluribus nationi-
bus nota sit, maiora etiam hominum generi
afferre adiumenta potest. Nam nostra quidem
lingua, si vere iudicandum est, multis in locis
hæret, & nimia quadam sæpe paupertate ver-
borum laborat. contra Latinae hæsitantiam
fere nullam, immo luxuriosam, & redunden-
tem supellectilem, si cum hac conferatur,ani-
maduertas. Atque hæc etiam Italiæ tantum
exiguis fæne finibus terminatur, illa in omni-
bus prope gentibus intelligitur. quod quan-
ti faciendum sit, declarant apud Romanos,
qui quondam res Romanas Grécis litteris, et
pluribus essent cognitæ hominibus, tradide-
runt egregie. est enim insita naturalis quædâ
in hominibus gloriae cupiditas ac sitis, & in
sapiente quidem, vt ego arbitror, reprehende-
da cuius gratia quàm multis dii immortales,
& quàm graues labores in omni difficillimi-
rum artium genere sustinimus? vt nomen no-
strum, quod per se obscurum est, honesta mul-
torum prædicatione illustretur, quàx.laudes
nostræ, quanteq. fuerint, pateat quampluri-
mis.
mis. Neque vero nos solum, qui scribendi studiis detinemur, nostra ad omnes peruenire ingenij monumenta cupimus, sed etiam quorum à nobis facta memoriae litterarum produntur, quæ ipsi sapienter, fortiter, clementer, fecerunt, longinquas ad regiones, et si fieri posset, in ultimas terras transportari, ab omnibus cognosci volunt, quod idem in leuioribus etiam studiis accidit, vt nemo vehementius illi arti studere velit, quæ patriis contenta finibus incolas tantum vititate afficiat. Sed quæ cæcum artificis laude ad alienos translata, omnibus esse gentibus admirationi, adiumentóque possit. Ergo illi, quorum virtus, quia consecrata litteris à nobis est, in Æternum permanebit, omnium gentium prædicationem, laudemq. desiderant: nos, qui eorum facta scriptis in perpetuum propagamus, hac exigua Italorum hominum voce contenti, nobilia Gallorum, Hispanorum, Germanorumque, quibus lingue nostræ ratio obscura est, praeconia respuemus: manuù hi, & corporis fragilia opera omnibus notationibus patere cupiunt, nos præclara hæc animi, atq; ingenij monumenta nostris tantù hominibus nota esse patiemur? videte, ne, vt illis magnum honestatis incitamentum est, hoc sperare, sic nobis, idem non optare, flagitium sic. Neque enim audiendæ, sunt quorundam hominum voces qui se Romanorum persequi vestigia.
ORATIO QUINTA

dicunt, qui Graecis litteris ideo studuerunt, vt inde præcepta scientiæ elicerent, Latinis vero, vt, quæ à Graecis accepissent, memoria, ac posteritati mandarent. cur autem non audenda? quia non horum temporum eadem, quæ illorum, ratio est. Romani enim cum longe, lateq. dominarentur, ea spe duci ad scribendum Latine poterant, fore aliquando, vt, propter imperij amplitudinem, ac reip. maiestatem, ab omnibus ijs, quos in fide plurimos haberent, scripta sua cognoscerentur, atque vt anteà extra Italiam arma, sic etiam orationem efferrent, eamq. trans alpes, atque trans maria in omnes omnium sociorum provincias, id est ad solà terrarum ultima deferrent. Italis autem hoc tempore, tantum absit, vt spes vlla eiusmodi sit oblata, vt illud potius extimescendum sit, ne, cum magna pars Italæ ab exteris gentibus teneatur, & quotidie novi alienigenarum in hanc regionem impetus timeantur, nostra hæc demum loquendi formula vel funditus deleatur, vel certe, perregnatis acceptis vocibus, aliqua ex parte corrumpatur. id quod quàm facile possit euentire, nisi hæc resp. in qua vna hoc tempore expressa antiquæ maiestatis imago cernitur, ipam vna cum Italæ libertate pro sua conscientudine tueatur, nemo non intelligit. peperit enim eloquentiam libertas, aluit, custodiuit; quam eandem servitus extinxit, consumpsit, ac
ac dissipuuit. Testes sunt Graeciae civitates, testis est ipsa Roma, in quibus dicendi studium, quod cum libertate floruerat, cum servitute exaruit. Quid ergo? dicet aliquis: an hæc lingua relinquantida, que nostra est, quam non ex libris accepimus, sed a natura arripuimus, non a magistro didicimus, sed a nutrice haussimus, non in scholis percepimus, sed in cunris cum lacte ehibimus: illa sola retinenda, quæ aliena est, quæ sexcentis est chartis, & commentariis, & praecationibus petenda est? Non ego id statuo, neque vero id pugno, vt hanc linguam radicitus ex communi vsu euellam: præsertim vero qui & ipse non nihil in hoc genere aliquando studij posuerim, atque aliis multis, vt idem fuerent, auctore fuerim: verum illud contendo, ne Latinam linguam, quam tot sæcula souerunt, nos de sinu ejiciamus, hanc vero vnam vulgarem, tanquam siliolum, in delicijs habētes ornandam, & colendum perpetuo quodam studio iudicemus. detur vtrique, quod vtrique debetur. Placet sermonem nostrum ab inopia vindicari? recte placet. non enim ego voluntatem reprehendo, sed iudicium in voluntate desidero. Confugiat hæc lingua recentior ad illam veterem, quasi parentem suam. Vult locupletari? inde opes accipiat. sapere? inde prudentiam hauriat. exornari? inde pigmyta colligat, & artem discat illustrandi. denique, si fructum
ORATIO QUINTA

quærit, præstantiores ab ea fructus, quàm à sē ipsa, expectet. Neque enim hoc tempore adeo Latina lingua studium intermissum est ut pe-nitus interciderit, immo retinetur, & celebrat-tur adhuc à multis: quia, in scribendo aliqua cum ingenii laude versantur, non solum non vulgo despiciuntur, sed præmiis quoque non mediocribus inuitantur. Neque vero, dum hic rerum status extiterit, dum hic mos, at-que hæc consuetudo permanerit, desperandum est, quin ampliora semper illis, quàm his, sint præmia constituta. vt ingenioso, & solerti adolescenti aut vtraque studiorum via sit inunda, quod & fieri potest, & me non im probante fiet: aut, si alterutra, cum ingredienc-te præstantius sit, quæ sibi, & ceteris plus dignitatisallatura videatur. Nam quod rei difficul-tatem prætendunt quidem, primum miror, difficile videri quidquam posse, quod cum aliij hæc ætate, tum in hæc potissimum cuitate multi secerunt, vt in vtroque scribendi gene-re ita excellentur, vt in altero cum veteribus iam facile compararentur, in altero etiam con-tendere videretur. deinde, si difficile est, quod concedi tamen potest, non ad hominum inge-nia retardanda, sed ad eadem incitanda valere debet ista difficultas: cum illud satis constet, vt quidque non facillimum est, sic idem, quia rarissimum sit, maxima æstimatione dignissimum esse, atque omnino eximiam laudem paucis semper
Semper in omnium studij genere patuisse, qui autem in vtraque scribendi ratione elaborarit, haud parem, meo iudicio, propositam habet apud homines nominis, & gloriae commendationem. Nam qui Latine scripsisset, si ad laudem antiquorum, non dico, peruenisset, sed vsque e o accessisset, vt longissime non distet, is, quia cum paucis id fecerit, satis magnum ex labore suo fructum ad memoriam immortalitatis adeptus erit. qui autem in patrio sermone se exercuerit, idem, quia nemo est, qui, quae velit, patria oratione non exprimat, ac, si medio cre studium afferat, facile non recte solum, sed etiam ornate dicendi facultatem consequit, quae propria, maximeq. solidia laus efficit, eam cum multis alis communicatam extenuabit, ac tunc quam in frusta concidet. Neque enim, si dignitatis demum vtriusque linguae sit contentio facienda quenquam tam aut alienae gloriae inuidum, aut studiosum sua futurum arbitrator, qui non illam huic longe amplitudine, & grauitate anteponat, præsertim cum idem intelligat, illam per multa sàcra la imperasse, hæc fere iam per plurima patuisse, illam leges, ac iura bellicosissimo, ac potentissimo populo Romano, atque omnibus fere terrarum gentibus dedisse, hæc nihil dum, nisi quotidiana quædam colloquendi, & contradisti vocabula inuenisse; vt hæc quidem despicienda minime sit, quia nostra, quæcunque
ORATIO QUINTA

est, conditionis est foci, illa vero, quia tandem
pares imperij fuerit, etiam veneranda vide-
tur. Tenete igitur antiquam Latinæ linguae
possessionem nobilissimi adolescentes, atque
in hoc studium totum pectore, ut instituatis,
icumbite: ne ad exteris, ut iam imperij, sic
linguae Romanorum gloria transferatur. Ne-
que enim villa alia vel pristinæ libertatis, vel
antiqui decoris, vel veteris dignitatis Italia,
extant vestigia, quæm honestissimum eius ling-
uae, qua quondam vivuerit terrarum orbì
iura praescripta sunt, patrimonium, quod ip-
sum non diligenter custodire, inerta culpa,
custoditum dissipare, profligatæ cuiusdam fo-
cordiæ vitium est. Hoc cum omnibus Italiæ
populis merito faciendum est, tum maxime
huic ciuitati, cuius vnius opes Italia dubiis in
rebus intuetur, & patere sibi quasi portum in
aduersa tempestate tutissimum existimat. Res
autem in eum adducta locum est, ut, qui Lat-
inæ linguae studium retinuerit, is vniuersum
nomen Latinum, quod iam nimis angusto spa-
tio contractum est, atque antiquam eius im-
perij gloriam conferasse, proptereaq. sum-
mis litterarum præconii exornandus esse vi-
deatur. Hoc tempore præclara vrbs Roma,
atque aura quondam illa Rostra, qui fuit or-
natissimus olim ostentandæ eloquentiæ lo-
cus, fe huic ciuitati commendant, ac tradunt,
vestrum est efficere, ut, quemadmodum vrbs
ipsa;
ipsa grauislimis sæpe bellis oppressa, salutis opem à maioribus vestris implorauit, sic eadem linguae suæ, quæ amisit, ornamenta, vestra diligentia, curaque recuperaret. quam quidem ad rem etsi meæ quam tenues, quam infirma sint opes, intelligo: tamen pro perpetua meæ, & constanti ergavos fide, ac benevolentia, quidquid in hoc munere præstare possum, libenter id polliceor totum, ac desero. Me vos & mea voluntas, & vero etiam beneficia vestra ita obstrinxerunt, vt, qui velit, eodem me in hoc studij genere vel duce, vel soci facile vti pro arbitrio possit.

Habita Venetiis, M. D. LVI.
VM ALÆ res, Auditores, maiorum vestrorum singularem sapientiam declarant, tum hoc in primis, quod hæc vobis praetar litterarum studia quotidianiis intermittenda censuerunt. nimirum intelligebant prudentiali viri, vel corporis, vel animi vires, vt perpetua contentione debilitari, ac frangi, sic, concessa quiete, resici vehementer, & confirmari. quod cum ita esset & multorum exemplo sœpe cognoverim, & in me ipso aliquando senserim: gaudeorem equidem vestra causa, quorum studiis mirifice faveo, atque etiam, quoad possum, consulio, si modo, quantum ad ingenia vestra, tantundem accessisse ad voluntatem existimarem. sed quoniam, sœpe voluntas ab ingenio, sic ingenium a voluntate destituitur, coniuncta vero additum ad æternam gloriam patessent: propterea, quod à me vel ea persona, quam suspexi, vel ætas vestra postulare videtur, id faciam, sœc cum harum artium, quas colitis,
DE LAUDIBVS HISTORIAR. 42
litis, aliqua laude grauissimam cohortationem ad vos excitandos, & ad hae honestissima subsellia celebranda coniungam. Quamquam me peruersa imperatorum quorumdam hominum confuetudo valde perturbat: quos ad optima quaeque nullo discrimine vituperanda paratos, vbi nos de vobis ad litteras, id est ad summum decus, incitandis verba esse facturos exaudienti, animaduertere facile posse, vniuersam hanc nostram industriam continuo fastidire, atque omnia potius, quam id, quo de agimus, approbare. Quibus quidem quoniam am me satisfieri omnibus nec posse video, neque necessis admodum esse intelligo, quod me instituti, atque officij mei ratio tradit, eò me dabo, sic licet, vt in hoc munere gerendo non ad aliorum opinionem, neque ad meam ambitionem, sed ad vestram utilitatem omnia referam, neque ab iis litteris, quas me hoc loco, atque in hoc ornatisimo iuuentutis consellu profiteri senatus voluit, vel tuendis, vel ornadis villa ratione discedam. id quod cum facia, iure quodam meo me facere arbitrabor. Etenim, si cuique artifici, excitandae opinonis causa, praeclara quaedam licet de suo artificio profiteri; quanto id nobis concedi iustius est, a quibus etiam ars ipsa expectationis commouendae, & quasi audientie faciendae petedea est? Quamobrem cum hoc studium in tres potissimum partes, veterum omnium con-
ORATIO SEXTA

sensione, distributum sit, quorum vna orato-
rum, altera poetarum, tertia historicorum ex-
plicationem continet, cumque duæ superiores
me hoc quinquennio traçtatae fatis, ac perpur-
gatae videantur: tertiam hoc anno, quam non-
dum attigi, ad eas adiungendum, eiusque studi
præstantiam, vt vestras aliquà cupiditate men-
tes incenderem, ostendendam putauì. Magnù
profecto illud est, quod profiteor, Auditorum,
ac nescio an dicam maximum, târae artis, quan-
ta est veterum temporum, antiquitatisq. cog-
nitio, magnitudine verbis consequita, atque ora-
tione complecti: quæ ne animo quidem fatis,
ac mente cœprehendi vniuersa videtur posse.
Hæc enim cum suis per se instrumentis, ac su
supellestili instructissima, atq; amplissima est,
tum vero reliquis disciplinis omnibus tanta
adiumenta, atque ornamenta suppeditat, vt,
qui huius notitiae sit express, is plane nihil se-
re, nihil ex iis, quæ aut ad vitæ usum, aut ad
humanitatis cultum attinent, intelligere vi-
deatur. Itaque Ægyptius ille facerdos apud
Platonem Græcos carpit, eósque, quod nul-
la vetustatis cognitione, nulla antiquorum
temporum notitia, nulla denique quasi seni-
li, & cana scientia eorum animi essent imbui-
ti, semper pueros appellat. recte, & sapienter.
Vt enim pueros videmus, ob iudicium, ac men-
tis imbécillitatem, hominem ab homine, rem
re distinguer, non posse: sic ille eos, qui nul-


DE LAUDIBVS HISTORIÆ. 43

iam gestarum rerum, nullam præteritorum sæculorum animo comprehensam notionem tenerent, iure viros negabat esse, quos præclare pueris intelligentia deceret. Quod si commodi putantur in ciuitate grammatici, quod eo- rum affinua cura antiquarum nobis linguarum ratio patefiat: si fructuosì poetae, quod liberaли quadem cum animi voluptate pulcher- rimis ipsorum versibus præcepta communis vitae utilissima nostris quasi auribus instillen- tur: si oratores in ore sunt omnium, quod eo- rum ingenio multae reip. partes constituan- tur: si publici consilii auctores suspiciuntur, quod eorum incredibili sapientia vniuersi resp. fulciatur: si denique philosophi diuinis prope laudibus offereduntur, quod sanctissimis illorum præceptis vita nostra ad omnem felicitatem tum priuatum, tum publice confor- metur: quantum antiquitas notitiae tribu- endum putemus, a qua grammatici, poetae, oratores, senatores, ipsi denique philosophi pariter adiuuuantur? Non vereor: Auditores, ne cupidius, quäm verius, dixisse vobis videar, cum ex vetustate cognoscèda tantos no- bis suppetere fructus exposui. sed, si recte, ac diligenter omnia, què in hac re sunt attenden- da, considerabitis, non dubito, quin sententiae meæ velstra facile volútas acquiescat. Etenim, si omnem nostram scientiam, tum demum ve- re scientiam esse dicimus, cum caussas in vni-
ORATIO SEXTA

userum, cur aliquid ita sit, videmur posse reddere, vniuersa autem omnia non nisi singulis rebus ante perceptis, ac diuturno studio collectis continentur: quis scientiam hac, sine veterum notatione temporum, ac sine priscorum observatione hominum, aut ibi, aut aliis videbitur esse adeptus? Nisi vero arte vnam unius hominis vel ætate, vel quamlibet accurata industria persici, expleriq. posse existimamus: cum ea rerum omnium natura sit, vt à paruis ortæ principiiis, paulatim perpetuis hominum studiis, & ingenii auctæ, ad suam quasi maturitatem denique perueniant. Quamobrem quis non merito artem illam omnibus artibus anteponet, cujus adiumenta excitatae reliquiæ floruerunt? Age enim, quid grammatica profiteatur? nimirum ut verborum vim, significationem, vsumq. doceat, ut quid à translato proprium differat, ostendat. Atqui, cum maximam partem earum vocum antiqua morum, atque institutorum consuetudine continerì constet, ut pote, cum singula fere aut in senatu, aut in consiliis, aut in foro, aut in castris natæ sint; qui poterit grammaticus rectum earum vsum coelequi, nisi historicus sotem ipsum, vsque illæ fluxerint, indicauerit, atque instituti originem, ac moris initiæ patefecerit? Habet enim vnaqueque ratio propria vocabula, ut auguralis, ut imperatoria, ut forensis, ut senatoria. quæ neque præter eos ipsos,
ipsos, quia illas tractabant, quorum olim te-
nebat, & si quis nofse velit, ad eosdem adire
cogebatur. Quin etiam, ut quotidie in ciuitate
iura, leges, magistratusq, nouos constitui cer-
nimus; sic nomina etiam multa nouari, quibus
rerum illarum vis exprimatur, existimare de-
bemus, ad quæ imponenda ut non verborum
explanatores, sed ipsi ciuitatis principes adhi-
bentur: sic earum explicatio non à vocum, sed
à rerum gestarum interpretibus requirenda.
Cuius rei maximum illud habemus argumen-
tum, quod, quam diu priscarum linguarù rata-
tio a grammaticis duntaxat petebatur, tam diu
a nobis ignorata, vbi veterum annalium lumé
acessit, tum illufrari cœpta, tū nobis omnia
patuerunt. Quid dicam de arte ipsa poetarum?
non ne tota totis fabulis veritatem historiæ
tam imitatur? Nam primum quidem pars ea,
quam qui tractant, epici nominantur, nihil a-
liud esse, quàm quidam historiæ contextus,
videtur. Proponit enim pariter & historicus,
& poeta, pariter narrat, mores, ac perturbationes
hominum exprimit, proelias, cladesq, ante
oculos ponit, adeo ut multi, fallaci quadra-
trione decepti, summorum imperatorum bellis
ca faeta versibus heroicis persecuti, poetarum
se nomine dignos existimarent. Mitto argumenta,
que ab illustris actione aliqua, id est ab histo-
ria sumpta esse, negari vix, aut ne vix quidé po-
ter. Quid? egresionem suas iide illi explere, aut
F iij
ornare qui possent, nisi ex ipsa vetustate vel eas actiones deriuassent, vel earum certe simillimas coniunctissent? Quanquam quid discorriptiones? Fabulam ipsum suam tragici poetae vnde, nisi ex variis excellenter virorum casibus, quos historiae narrant, constituere didicerunt? Habet enim hoc propositum, hoc in primis poeta spectat, ut delectatione animos hominum afficiat. ad delectandum autem quae valent maxime? nimirum temporum mutationes, fortunae vicissitudines, inconstantes rerum eventus. Quod si, quae finguntur, insperatum in comedia gaudium, nec opinata in tragedia tristitia vehementer animos hominem retinet: qua voluptate perfundimur, cum anciptes vera contentionis exitus legendo cognoscimus, &c, quos sepe spoliantes, atque exultantes vidimus, eodem repente omnibus vno praelio fortunis eversos intuemur? Iam, oratoria laus quam non facile sine rerum antiquitatesque cognitione consistat, declarant prisci illi artifices dicendi, ac doctores eximii, qui bonum oratorem esse negant posse, qui non eius modo ciuitatis, in qua versetur, sed uniuersae antiquitatis, instituita cognouerit. Cuius precepti ratio difficilis ad explicandum valde non est. Nam cum oratore sit, ut id, quod fieri cupiunt, ex eo, quod aliquando factum est, confirmant, exempla colligere, credo, quod imperitae multitudini, cuius,
DE LAUDIBVS HISTORIÆ. 45
eius illi potissimum auribus, & iudicio ser-
iunt, nihil exemplis, quæ facillime intelligan-
tur, possit esse iucundius: hoc certe non affe-
quentur, nisi superiora tempora, unde vberitas
illa vel ad obletandu, vel ad probandu hau-
ritur, perfecte calluerint. An vero, qui alterum
in iudicio publico defendere voluerit, attingere
re caussam illam poterit, nisi antiquiora judici-
cia, vel similia, vel vt tatur, vel contraria, vt al-
quid declinet, egregie nouerit, nisi grauiiora et-
tiam, si ita res postulauerit, eveta proposuerit,
nisi priuatem caussam cum publica, proprium
periculum cum communi coniunxerit? Aut ad
laudandum accedet quisquam, qui populi eius,
quam ordandum susceperit, res domi, forisq.
gestas, unde summa laudationis elicietur, igno-
rabit? Aut qui non multo ante exterarum gen-
tium maxime illustris actiones, unde sœpe, quæ
in laude plurimum dominatur, comparatio su-
mitur, mente, atque animo perlustrauerit? Nisi
forte Atheniœsium ciuitatem se ornare aliquid
posse existimat, qui res cum Dareo, & Xerse
acerrime gestas, qui Marathonem, & Salami-
na, clarissima insignis eorum victoriae monu-
menta, qui Miltiadem, & Themistoclem, for-
tissimos, ac sapientissimos illorum imperatores,
contemplerit. Quod si quisquam hoc, nulla
inctus antiquitate, fortasse praestabit: at consi-
lium certe de futuris rebus, quæ ex præterita-
rum similitudine gubernantur, dare nullum
Oratio Sexta

poterit. immo vero & suam, & alienam rem, notam habeat, bella, paces, foedera, leges, mores, iura teneat, atq; omnes rerum superiorem euétus, vnde futuram imaginem colliga, necesse est. Verum hos tandem in cuitare gramicos contemnamus: irrideamus poétas: pro nihilo habeamus oratores, vt cum eorum aribus etiam studium omne antiquitatis inane prorsus esse concludamus: num ita iniusti, ita dementes erimus, vt moralem ipsam, ciuilémq. scientiam minima frugis exigua laudis esse contendamus? Atqui nihil est aliud historia, nisi virtutum, vitiorumq. quod argumentum moralis scientia complectitur, diligens, & perspicua demonstratio. An vero fortitudo gravis laudari, temperantia celebrari, iustitia extollsi, atque his contraria deprimi vehemétius à philosopho, quàm ab historico, possunt aut quisquam, cum ad fortitudinem, moderationem, iudiciä hortabitur, Socratica poëius ratione, quàm clarissimis Deciorum, Fabij, & Camilli documentis vtetur? non existimo. Etenim philosophi, quid agere homines debeant, historici, quid praèclare egerint, docent itaque, nisi nobilia philosophorum praècepta egregia histororum oratio comprobaret in annis ille chartæ, ridiculæ sententiae, commenticia, futis is q. do- etina videretur. Intelligunt enim homines, aliquid esse, agere de virtute, aliquid, agere cum virtute: illud prope cuiuslibis hominibus esse,
esse, hoc non nisi natura, & habitu prope divino ad virtutis exercitationem exculti. Fidem illi, & religionem sanctissime feruandam, prop. iis dolores, & cruciatus omnes corporis perpetiendos esse praecipient: quotulquisque nostrum est, qui, hac præsertim imbecillitatis natura, illis assentiretur, nisi, quendam fuisset quondam hominem, incredibili animi robore præditum, accepisset, quia ab hostibus per exquisita supplicia excruciatum necari, quam datam fidem frangere, malaisset? Absintentiam illi in extrema etiam paupertate colendam esse magnopere prædictant: & hanc, credo, orationem nos his moribus probaremus, nisi homines olim extitisse in summis etiam rei familiaris angustiis constitutos audissemus, qui non magnifica solum clientium suorum munera, quæ dabantur, sed regnorum etiam partem costanti animo respuissent. Non persequam hoc loco singula, quæ in hoc genere colligi possunt innumerabilia: hoc tantum dicam, magnas à nobis gratias rerum gestarum scriptoribus esse habes, qui suo studio effecerunt, vt, rebus praeteritis cognoscendis, facilius, quid nobis in vita expetendum, quid declinandum esset, expeditremus. Prudentes multos fuisset homines legimus, & admirabili prope quadam in ædibus rebus sapientia præditos, quæ non natura, sed vsu rerum multarum nó sine magnis vitæ periculis fribi,
ORATIO SEXTA
vt de Vlyssen traditur, est, compararunt, at no-
bis historici hoc afferunt commodi, vt aduer-
sis aliorum casibus edocer, ab omnibus, quibus
illi perculsi sunt, tuti fortuna telis, cautius, ac
sapientius actiones nostras dirigamus. Matura
seniorum confilia iuuenes admirantur: cur
nempe, quia eos longa ætas, ac diuturna vita
cautiores, & prudentiores efficet. at eo pluris
æstimanda historia est, quo plura in omnig-
enere exempla diuturnitas temporis, quam exi-
gua vnius hominis ætas colligit. Praeclara phi-
losophorum decreta stupenti prope animo im-
perita multitudo persequitur: quamobrem?
quod illorum præcepta ad exercendam virtu-
tem nostros animos erudiunt. quanto hoc ex-
cellentius historici praebant, quorum in libris
non animi solum, sed corporis etiam expressas
actiones intuemur? Quod si historiarum lectio
virum bonum informare potest, ergo non ca-
dem poterit præclarum etiam ciuem, ac sena-
torem instruere? Et enim quis est, qui summa-
gregie capessere remp. possit, cum genus ipsius
reip. cum causas salutis, atque interitus eius
ignorer? aut quis est, qui optime ciuitati sua
possit consulere, si neque maiorum leges, ne-
que mores, aut instituta percallet? quis deni-
que vitalem, ac salutarem de pace, aut bello sen-
tentiam dixerit, nisi suæ ciuitatis opes, nisi ve-
galicia, nisi pedestrem, naualemq. apparatum,
nisi bellicas sociorum, atque hostium faculta-
tes ante cognouerit? Quid porro aliud continent scripti à philosophis de rep. libri, nisi, multa esse rerum publicarum genera, eaq inter se facile commisceri? causas esse quasdam, quibus illæ consequentur, hæ perueruntur, consilia vero alia ad libertatis, alia ad tyrannis diuturnitatem accommodata? Quæ si ita sunt, ea certe non ex arcana magis ista philosophorum scientia, quàm ex aperta diuersarum observatione rerum publicarum, unde fere illa etiam admirabilia philosophorum præcepta sumpta sunt, eruere poterit qui verera annalium monumenta animo perlustrauerit. Age vero, senator, nisi cognitis maiorum suorum rebus, nisi notatis superiorum bellorum eœtibus, consilia patriæ fructuosum afferre nullum potest: nù imperator, antiquitatis ignarus, rempe recte administrare in militia potest? multo minus. An vero melius instrui possē libris, qui militarem scientiam titulo polliceantur, quàm historiarum belli gerendi ducem existimamus? nec hoc quidem. Quid est enim, quod ad faciendas insidias, aut euitandas pertineat, quid, quod ad exploranda hostium consilia, quod ad ducendum exercitum, ad ordinādam aciem, ad com pescendam seditionem, ad dissoluendum metum, ad omnem denique rei bellica rationem, cuius non plurima, eaq. nobilissima veteres annalium scriptores nobis exempla reliquerint? Queritis terrestrres oppugnationes, aut nauales?
ORATIO SEXTA

quæritis pestes acies, aut equestres imperatorum fortitudinem, aut militum incredibilem exercitus in rebus aduersis constantiam, in prosperis moderationem? harum illi rerum omnium partim ad cauendum, partim ad imitationum insignia documenta suppediunt. Quamobrem, qui philosophiae prestantiam admirantur, sapienter illi mehercule faciunt. Est enim ratio, & scientia vna, quæ viam felicitatis ostendit, quæ caussas rerum aperit, quæ virtutis pulchritudinem, vitij deformitatem patetfacit. Quid autem aliud agit historia? profecto nihil, nisi, quod illa vniuerfa persequitur, haec singularia, quam viam ipsi etiam philosophi multo intelligentia nostra planiores, aptiorum esse conceptunt, ut à singulis potius ad vniuerfa ascendantus, quæ, quod illi factitarunt, ab vniueris ad singula delabamur. Est ergo, ut proposui, antiquitatis cognitio vulissima, quippe quæ philosophos aliquando instruat, minores omnes artes adornet, iuuenes prudentia cum seioribus equet, seniores eorum, quos experti sunt, casuum comprobatione confirmt, senatorem ad rep. imperatorem ad rem bellicam complecendam impellat, & quod caput est, omnes homines ad virtutem colendam incredibili quodam gloriae studio, atque eximio immortalitatis amore accendat. Sicquidem historia ut turpiter factorum index est, sic earum rerum, quæ cum
cum virtute actae sint, testis eadem sempiter-
na. Itaque quam multos fuisset putatis, qui,
illustri hoc litterarum, atque ingeni orum pre-
conio concitati, ciuitates constituerint, leges
scripterint, nouas artes excogitarint, morti
denique fortissimo animo se se obiecerint? Nifi
forte ea, qua de inferis ab antiquis poetis fa-
bulofo tradita sunt, multum ad iustitiam, &
pietatem putatis valuisse: historiam ipsam, ve-
ritatis lucem, ac prope totius philosophiae par.
tem, ad virtutem amplectendum, famamq. no-
minis nostris propagandum momentum nul-
lum allaturum existimatis: cum Herculem,ce-
terofia, quorum virtus, & labor hominum ge-
erii beneficia peperit eximia, nihil aliud, qua
aeterna annalium monumenta ab interitu vin-
dicasse perspicuus sit. Etenim cetera omnia vel
vi exinguui, vel vetusta et sumi possunt: histo-
ria vna per vniuersum terrarum orbis dissipata,
perpetua fui custodie aeternitate est cofecuta.
Quamobrem, si fragilem statuam, fabrili manu
factam, qua corporis effigiem representet, sibi
quisque poni cupit: quanto magis actiones insi-
gnes excellentis scriptoris ingenio commendae-
ri debemus optare, qua vix vlla posterorum
hominum obliuo obscurare, vlla venientium
saeculorum delere diuturnitas possit? Hoc
igitur tantum, ac tam praeclarum studium
hoc anno cum dicendi studio coniunge-
mus, rati scilicet, multo vehementius nos,
ORATIO SEXTA

si historiam, quæm si poema aliquod explicaremus, reip. profuturos. At quam historiam, & quarum gentium? dicet aliquid, quam, nisi Romanam, ac Romanorum? Etenim, si vitulatem quaerimus, hæc resp. ut ceteris armorū gloria, atque imperij amplitudine, quibus vniuersum fere terrarum orbem complexa est, deuicit, sic iisdem omni genere exemplorum, quæ quisque securus, egregie cum fibi, tum reip. consular, antecelluit. Cuius si prima præcipue tempora spectes, eam prope non ab hominibus, sed ab heroibus quibusdam esse administratum existimes, tantum iustitiae, ac moderationis amorem, tantum paupertatis, ac parsimoniae cultum, tantum luxuriae, & avaritiae odium, tantum diutiarum, atque opulentiae contemptum possis animaduertere. Itaque, si exempla virtutis quaerimus, vndenam vberiora capi possunt aut fortitudinis ad mortem pro rep. oppetendum, aut prudentiae ad perniciem præcauendum, aut industriae ad propulsandum? si lectionis dignitatem, quod imperium, aut quam libertatem, aut quam aliam populi, vel regis amplitudine cum populi R. imperio, libertate, maestate ve conferemus? profer Alythorum, profer Persianum, profer Graecorum imperii. Sita illa nimium, & commenticia quædam, ingenio eorum, quæ illa memoriae commendarunt, quàm re ipsa, ornatiora videbuntur. Sin autem quandam in légendo voluptatem sequimus: quid esse incun-
dius potest, quàm, tātām rem, à tam paruis initiis profectam, intelligere, tot reip. conversiones, tot bella, tot clades, toties afflictam domi, forisq. remp. vnam terrarum omnium dominam, toties recreatam, cogitazione, atque animo comprehendre? Quōd si non hic tan- tus fructus, aut dignitas, aut delectatio petitions, & si ex huius historiā studio solam pie- tatis laudem expetimus, quam aliam hic lectionem debemus anteferre? hic enim populus nos quondam ex barbaris Italicos, ex hostibus socios, ex peregrinis ciues suos fecit: hic nobis habitum, hic linguam, hic vocis sonum impertiuit: hic leges, mores, iura sua concefrit: hic libertatis, atque imperij partem dedit: hic industriam, hic fortitudinem, hic ceteras, quibus ipse quasi quibusdam gloriae gradibus in coelum ascendit, virtutes communicavit. Excitanda est igitur vetustà quasi parentis nostri memoria, ac gratis animis antiqua illius tempora recoléda, à quibus quo longius absimus, eo vehementius ab illa vetere Italicæ virtutis indole abhorremus. excitanda est, inquam, tum omnibus Italis, tum huic potissimum ciuitati, cui imperium, cui libertatem, cui pacis custodiam, cui præsidium Italiæ, id est amplissimum laudis, ac gloriae suæ patrimonium, moriés vni reliquisse populus R. videtur. itaq; eadé Italia trepidis in rebus à patribus vestris, adolescentes, tanquam à legitimis tutoribus ọ́-
ORATIO SEPTIMA

pem implorat, si horum potentiam, ac quaeque
numen intuetur, ac spectat, sequentibus ipsum
auspicis dignitatem suam vel retenturam,
vel recuperaturam esse confidit: aequum
est, ut, dum illi maioribus distinctur curis,
vos, vetera tempora, atque antiqua illius
ornamenta animo repetentes, ad similes actio-
nes vestram industriam, vestra maxime stu-
dia conferatis. Etenim nolite existimare, ma-
stissimis vel priscis Italiae, vel antiquae
bis Romanae manibus minus gratum futurum,
antiquam suam gloriam orationis vestrae
magnificentia celebrare, quam eandem
patru veltrorup sapientia, consilioque
satis earum nomen in tenebris, atque in ho-
minum ignorantione latuit: nunc in lucem,
atque in omnium conspectum est proferen-
dum. per quos autem? an per barbaros,
quibus oppressum est? an per alienos, quos
haec cura minime tangit? a quibus igitur?
Suis, suis, inquam, vel cognatis, si Troianam
originem spectes, vel nepotibus, si Romanam,
defensoribus quidem certe perpetuis, & a
cerrimis, si Venetis reipropriam in pro-
tegenda Italia libertate caritatem, & fidem
animaduertas. Quamobrem vos mecum si-
mul in hoc praelaro communis industriae cur-
riculo ita Romanam historiam, ac priscis illa
tepora retractabitis, itaque leges, & iura populi
bello, paci, quae sunt antissimi, me auctore, cel-
brabitis,
DE STUDIIS HUMANITATIS. 50
brabitis, vt quam antea curam de dicédi facul-
tate satis gráuem suscepístis, eam vobis nequa-
quam esse deponendum existimétis. id enim &
huius réip. dignitás, ad quam referre décent om-
nes curas, & vestra quoque gloría, ac útilitas po-
studulat.

CAROLI SIGONII
DE LAUDIBVS STUDIOR-
VM HUMANITATIS.

ORATIO SEPTIMA.

V o d precatus sum à Deo opt.
max. Auditores, illo tempore,
quo me primum ad hác litéra-
rum honestissima studia contu-
li, vt, si nulam vnquam ne-
que corporis, neque animi contentionem de-
uitassem, vnde aliquid ad communem homi-
num fructum asserre possem, hác eadem mihi
ali quando in nobilissimo alio auditorú con-
fesfut auctoritate publica profiteri lícet, id ip-
sum iampridem, singulares Dei beneficio, am-
plissimo senatus Venetí munere, incredibili.

G ij
ORATIO SEPTIMA

denique vestro, ac prope divino studio sum eumulatissime consecutus. annum enim iam octauum ingredior, quo mihi publico est decreto permissum, non solum vt in Venetia
uitate, id est in ipso prope imperij, ac gloriam Italicae domicilio doceam, quod ipsum per se
magnificum, atque amplum exstimatur, sed ita etiam est permissum, vt multo plus amplitudinis atque ornamentorum egregia huius de
latio munieris secum attulerit, quam res ipsa
vtilitatis, & commodorum, cum me uno, mul
tis posthabitis, eligendo vestram quasi prærogatiam facile senatus suffragia consecuta sint, atque ilius studia præclara quodam modo cum vestra singulari voluntate contenderint. Ex quo deinde mirificum hunc cepi volupitatis fructum, quod inauditam istam vestrorum a
nimorum in me deposcendo alacritatem admirabili mei per annos septem audiendi con
stantia comprobaftis. quam eandem si vos in posterum adhibebitis, nullo pacto vereri de
beo, quin facile grauisimo eorum hominum iudicio satisfaciam, qui me aut antea testimo
nio, aut postea suffragio suo honestissimo de
corarunt. id quod vos sine dubio facturos, &
frequens hic hodiernus in hunc locum vester
conurrus, & ea, quam vultibus præfertis, hur
manitas, & hæc inusitata ad audiendum atten
tio facile pollicentur. Quæ cum sperarem, atq;
omino eiusmodi multo ante mea cogitatione
finxissem,
De studiis humanitatis sive finissimae, eo animo ad hoc munus hodierno die reuerti, quo me in hanc ciuitatem iam in-de ab initio contuli, vt in eo gerendo vel minimas vestras rationes meis etiam grauisissimis per petuo anteferré, atque omnem meam curam, ac diligentiam ad vestram potissimum voluntatem, & vitilitatem accommodarem. Neque vero optatus quidquam mihi contingere poterit, quàm aut vestro vniuero ordini, cui ab ineunte ætate mearam omnium genus vigiliarum dedicaui, si qua in parte potuero, industriam meam probasse, aut iiis, qui singularibus suis in me studiis in hanc me sedem suis quasi manibus impofuerunt, gratiam aliquam retulisse. Quanquam me si vè re dicam, de tota huius munera, atque officiij mei ratione diligentius cogitantem, multa incidunt, quæ in medio prope cursum impedient, atque perturbant. Versatur autem ante oculos, ac prope in mente in fixa heret, litterarum, quas ego profiendas suscepi, magnitudine, ac varietas, & clarissimæ huius ciuitatis amplitudo, atque celebritas: quibus in maxima ingenij mei imbaccillitate respondere pro dignitate possè, sperare imprudentis, optare vix hominis eius esse existimo, qui grauius sapientum hominum judicia pertimescat. Nam, vt studiorum dignitatem audacificius fortasse, quâ sapientiis, quotidians laboribus, atque af-fiduis vigiliis meis tueri posse mihi persua-
ORATIO SEPTIMA.

deam, qui tamen tantæ ciuitatis grauitatem sustinebo, aut vestræ demum, Auditorum, expectationi; vestrisq. de me iudiciis respondeo, quos ex vniuerfa ciuitate, atque ex cuncfa nobilitate adolescentes lectissimos, atque excellentissimis ingeniiis præditos in hunc locum litterarum caussa conuenire intelligo? Etenim quanquam ceteris, qui, hunc locum adeundo, & vestræm concionem frequentando, gloriæm aucupantur, magnæ ac difficiles omnibus ad decus, & ad gloriam salebræ opponuntur: tamen sic existimare debetis, nullis aliis, quàm nobis, aut ad laudem angustiorum, aut ad fama impeditioré viam esse propositam. Huius autem difficultatis multæ causæ, sed vna illa mihi præ ceteris, diutius in hanc quaestionem inuenti, afferi videtur posse, harum, vt dixi, magnitudo, atque varietas litterarum. Nolite enim existimare, quod quidam liberiusiampri lem in vulgus iactare soliti sunt, inane quiddam hoc studium esse, ac nugatorium, verborum plenum, sapientia vacuum, puellibus rudimentis, non virili scientiæ accommodatum, sed tanta grauitate, ac magnificæ tia praeditum, tanta rerum, atque artium pulcherrimarum cognitione instructum, vr, qui hoc negligat, is non disciplinam aliquam despici cere, verum vniuersum humanitatis genus con temnere videatur, id quod ego eo libentius vos, pro officij mei ratione, ac mea perpetuæ erga
erga vos caritate, admoneo, quòd hæc studia
non ab imperita solum multitudine improba-
ri, sed iam ab eruditis. hominibus etiam multis
oppugnari animaduerto Mouet autem, ac pro-
pe stupidum vulgus detinet, non elegantia di-
isciplinæ, nec ipsius scientiæ splendor, sed pri-
uati commodi ratio, & plausus quidam illis
ab hominibus imperitus, quos in aliarù potius
artium studio occupatos attendit. itaque duo
potissimum artium genera vulgares, & im-
periti homines hoc tempore admirantur, duo
colunt, ac studio persequuntur, litigandi pru-
dentiam, ac medendi: quòd in his non tam
cognitionis dignitatem, quàm vsùm rerum
quotidianum, nec tam scientiæ nobilitatem,
quàm artis necessitatem, nec tam decoris, at-
que honestatis, quàm opum, & diuitiarum
adumenta multa posita esse perspiciant: phi-
losophiam vero, optimam omnium discipli-
narum parètem, nisi quatenus ad eas artes dux
esse certior creditur, omnium ne attingendam
quidem existimant. At eruditorum longe alia
ratio est. hi enim cum sanctissimum, ac præ-
stantissimum vnum sapientiæ studium probent,
hoc vnum amplexantur, ac souent: quorum in-
genium, atque industria paululum ab eo de-
clinarit, atque à recte sentiendi prudentia ad
bene dicendi rationem se converterit, eos, vt
leuissimæ cuiusdam disciplinæ magistros, nul-
lo pacto audire possunt. in quo quàm vehemé-
G iii
ORATIO SEPTIMA

ter errent, quis est adeo rudis, qui non perspicat? metiuntur enim nostra tempora ex antiquis: cum tamen, eorum quae conuerfatio sit, facile intelligi posset. Antea vnum erat omnium sapientiae studium, ex cuius quasi latissimo sum reliquis artes quodam modo effundi, atque omnibus distribui putabantur: vt, quanquam alij aliae philosophiae partes studiosius coerent, vnum tamen est omnium commune consilium, vt sapientiae operam darent. Neque enim, cum alij se naturæibus inuestigandis traderent, alij mores, & vi tam hominum instituerent, alij regendarum ciuitatum prudentiam demonstrarent, non eodem tamen omnes sua instituta, atque consilia referebant. Artes vero philosophiae ministras, vt differendi, & dicendi facultatem, idem ita non contenteabant, vt cum, earum adiumento remoto, ne philosophiam quidem ipsam commo de tractari, aut cognosci posse attenderent, qui de philosophia præcipuerent, idem etiam dialectica, & rhetorica, præceptis ac institutionibus ornaret, quo fiebat, vt nec alij tu essent intelligendi artifices, quae dicendi, nec alia rerum scientia, quae verborum. recte. tantam enim cordis, & linguae societatem, ac cognitionem esse arbitrabantur, vt nihil esse in lingua posse, quod non ante insedit in corde, nec omnino orationem vllam esse, nisi res essent, nec res apparere, nisi oratione indicarentur,
indicarentur, existimarent. Nunc autem eam artium diffensionem hi mores hominum intulerunt, ut alii se in rerum, atque artium pulcherrimarum cognitione versari, alii in verborum singulorum vi concipienda, quasi deterriore quodam in opere, detineri velit. Necdque illud intelligunt, quod maxime sit intelligendum, tum, cum venus est fere omnium fermo, nihiluisse, cur magnopere aut lumen interpretum quærerent, aut magistrorum explanationem desiderarent, sed vitam tantum omnes propositum habisse, ut substantias rerum caussas exquiserent, quæque ingeniosissime in litteris & posteritati mandarent, desplendor vero, ac copia orationis, cum omnibus, quam quisque à natura adeptus esset, dicendi facultatem afferrent, minimum laborasse: hoc autem tempore, cum vetus eorum linguae consuetudo interciderit, praecella ingenio monstrantur a seuata sint, unde omnis nobis sapientiae, unde humanitatis, unde eloquentiae ratio haurienda sit, necessario alios esse constitutos, qui obscurum antiquorum verborum vsum offendant, alios, qui intima sapientiae penetralia patefaciant. In qua partitione facienda homines non naturam rerum, sed temporis necessitatem fecuti, nec rem libidine, sed ratione ipsa metiti sunt. Etenim qua natura sua disfugi vix poterant, necessitate, & consilio separatunt, non ita tamen, ut aut philosopho-
rum decreta verbis non cognitis, aut oratori
verba rebus non ante animo comprehensis, in-
telligi posse statuerint. Quin etiam res illa ad
mentes hominum falsa opinione imbuendas
accessit, quod, quantum eorum artifit com-
missum, quibus veterum linguarum explica-
tio commendata sit, non intellexerunt. Illi enim
simplex quoddam, & rude munus eorum pu-
tarunt, in verborum scilicet priscorum signi-
ficatione, & vsu docendo tantummodo occu-
patum: cum, si verum quærimus, non id solum
quod antea grammaticorum, sed illud quo-
que, quod fuerat philosophorum, vt poetas,
vt oratores, vt historicos informarent, vt eo-
rum artificium admirabile aperirent, vt ora-
te, & copiose dicendi rationem demonstra-
rent, linguarum interpretibus traditum esse pos-
simus animaduertere. Quibus in rebus, cum,
quantu momenti ad ingenij, & industria lau-
dem positum sit, plerique hominum aut vide-
nolint, aut certe nò posseint, facto est, vt se in
philosophiæ, quæm aut in poetræm, aut ora-
toræm, aut historicorum studio vigilare vide-
ti malint, quasi vero illud praestantioris cu-
iusdem naturæ, aut acrioris ingenij opus sit,
hoc illius hominis, cuius animus altius ad glo-
riam multis naturæ difficulat aribus impeditus
euolare non possit. In quo quanto errore du-
cantur, satis apparere potest ijs, qui vel poeta-
rum, vel oratorum, vel historicorum ortus, at-
que
que ornamenta considerauerint. Etenim quis est adeo rerum ignarus, quis adeo a litteris alienus, qui fando aliquando non audierit, multo etiam ante, quām homines in terris dispersi mœnibus sē, ac vallo sepirent, atque ex agris, locis,q. silvestribus sē in unum locum incolendi causā referrent, hominum genus quoddam in terris extitisse, qui voce blanda, & fidibus canoris homines ad vitam inter se confociandam, & certo quodam iure, certis,q. legibus deuniendam incitauerint, eosdem,q. ad virtutem, ad decus, & honestatem amplectendam impulerint? aut quis est, qui nesciat, descriptis iam ciuitatibus, positis legibus, iudiciis constitutis,cum fāpe de iusto, & æquō controversia incideret, ac lex cum æquitate, ius cum iustitia fāpe contendere, genus alterum hominum esse exortum, qui iuris ciuilis non ignari, facienda orationis, ac tractandorum animorum non imperiti, quos illi oratores, quia maxime oratione, quod volebant, assequabantur, nominabant, hominum secum dissentientium animos, quocunque vellent, adduceret, postremo vero, cum & inter ciues discordiae, & inter sinitimos populos bella fāpe pro iure suo retinendo excitarentur, & antiquarum rerum memoria plurimum posteris vel vitallitas ad prudentiam, vel voluptatis ad cognitionem asserret: quis est, quem fugiat, tertium genus hominum eluxisse, qui ciuitatum origi-
ORATIO SEPTIMA

nes, ac instituta, qui intestinos motus, ac bello-
rum incendia, qui consilia, causas, atque eut-
tus omnium ciuiliim actionum fibi ad pos te-
ritatis memoriam litteris consignanda, atque
ab oblivione hominum vindicanda putau-
rint? Quod si ita est, qui hieri tandem potest,
vt aut poetam, aut oratorem, aut historicum
philosopho ætate esse inferioriorem dicamus?
præsertim vero cum, si, quod illi voluerunt,
oratione obtinuerunt, non omnino inspien-
tes, si consilio, nó indisertos prorsusuisse ve-
riœmile sit. Ergo, cum ab iidem prope incu-
nabulis poetæ, oratoresq. prosecti sint, quibus
philosophi sunt educiti: quid est, quamobrem
de eorum dignitate, atque amplitudine du-
bitemus? nisi forte hos vanitatis, illos pruden-
tiæ, hos temeritatis, illos sapientiæ auctoris,
& magistros esse censeamus. An vero, cum
graviissima sua decreta philosophos crebris no-
bilium poetarum testimoniis confirmare, poe-
tas gravissimam quanque quæstionem suie de
iis rebus, quæ à natura proficiscuntur, suie de
iis, quæ ab hominibus aguntur, attingere vi-
demus, de eorum sapientia ambigemus? aut,
cum oratores adeo fe in administranda ciui-
tate iactare sentiamus, vt earum etiam segu-
bernatores esse profiteantur, aut cum eos in-
ra, leges, instituta ciuitatum tenere, animorum
motus, quodd in iis plurimum vis eloquentia
dominetur, pro arbitratu tractare intelligen-
mos,
DE STUDIIS HUMANITATIS.

mus, num quid gravior, quam quae de dicendi ratione traduntur, didicerint, in dubium adducemus? Nam historias quis tandem negare poterit simulacra quædam, euis esse philosophiae, quæ in actione consistit? vt, siue virtutum ad imitandum, siue vitiorum ad declinandum exempla cupiamus, siue morem maiorum ad cognoscendum, siue res gestas ad providendû quæramus, non à philosopho aliquo facilius, quam ab egregio scriptore historiarû aliquo petere nobis liceat. Ergo, quoniam, aut quid, aut quantum huic arti còmisium sit pleisque hominum ignorant, facile adducuntur, vt graviorum, ac nobiliorum disciplinæ genus, atque scientiæ negligent. Auxit deinde horum etiam studiorum apud imperiam multitudinem contemptum naturalis, atque insita quædam artium inter se æmulatio, ac sollicita de principatu, & dignitate contentio, cum, qui in una re pares, aut superiores sunt, in omnibus se aut pari, aut meliori conditione esse, atque alij quidem se artis vtilitate, alij dignitate, alii voluptate praire oportere contendant: præterea alii omnia dicendi ornamenta, quasi inania eorum, qui audiant, oblectamenta, contentnant, alii ne sanctissima quidem philosophiæ praebita impuro, ac fordidò expressa sermonem audire possint, & si quid in altero criminis, ac vitii sit, id, vt sit, in maius augeant, si quid recti, ac virtutis, id, quoquo modo
ORATIO SEPTIMA

possint, obscurent. itaque græce, ac latine eloquentia studium, quod primum à philosophis excitatum, post ab eorum scholis, atque vmbrae in aciem, atque in solem processe rat, & concionem, senatum, ac forum diu maxima cum dignitate luftrauerat, & omnem denique liberae ciuitatis maiestatem iampridem sustinuerat, pulsam rostris, eiectum curia, exclusum concione, à subselliis amandatum, à philosophis demum contemptum, ineptis interea, & rudibus quibusdam litteratoribus commendatum, aliquandiu prope omnibus ludibrio, ac despectui sicut. Nunc videte, quan tum hi mores ab antiqua illa disciplina desciuerint, atque vna cum reliqua communis vitate confuetudine prope ire præcipites ceperrint. Philosophi quondam, grauisimæ ciusque doctrinæ magistri, tantum his artibus tribuerunt, vt eas non præceptis solum, & commentariis locupletarint, sed ipsi etiam coetum habere iuuenum, quibus eas communicarent, philosophiae gloria non contenti, voluerint: nos haec leuisima studia ducimus, & ab his libris placet, quasi à turpitudine quadam refugimus. Illi incredibilem poetarum sapientiam adeo admirati sunt, vt eis auctorem non hominem aliquem, sed Deum ipsum esse judicarent: nos eam ita contemnimus, vt ne erudito quidem, aut certe graui homine dignæ existimemus. Illi oratores non nisi philosophorum
DE STUDIIS HUMANITATI

rum in scholis perfectis, et eorum praeceptis instructis, statuerunt: nos oratorem ad philosophum, vel antiquis philosophis repugnantibus, separamus. Illi denique has artes tanti fecerunt, ut eae omnis liberalis educationis, omnis ingenii disciplinae, postremo omnis humanitatis, unde etiam nomen inuenerunt, fontem esse vberrimum duxerunt: nos tenuissimas grammaticae tantum rationis quisquilias, et verborum inanem strepitum quedam continere iactamus. Sed cur ego sic ago? aut in re omnibus notissima contendo? non ut vos id doceam, Auditores, quod ipsi vel ingenii bonitate, vel recta educatione, vel iudicii grauitate mihi de harum artium dignitate profecto assentimini, sed ut iure me perturbatiore animo ad annuendum hanc studiorum consuetudinem repetam hodierno die accedere ostendam, qui, nullis prope ingenii, vel doctrina presidiis sustutus, vestra potius vtilitati, quam maxae laudi deditus, maxima, ac prope infinitae artis vobis tradendae onus suscipiam. Nam profecto, si cogitare diligenter, si vere existimare voluptatis inuenietis, qui aliis in artibus elaborant si in vno genere mediocriter excellant, omnium prope laudibus cumulati, nos autem, nisi vniuersum prope liberalium doctrinarum or- bem expleuerimus, vix posses tolerari. Age enim: medicum quadrimum nobilem: sat is esse, si editos de illa arte commentarios cognouerit,ar-
ORATIO SEPTIMA

bitramur. iure consultum poscimus egregium: quid aliud in eo, quām vniueram iuris cīvilis notitiam, & assiduam iuris interpretum lectionem, desideramus? philosophi vero hoc tēpore se iure hoc nomē usurpare existimant, si vnius Aristotelis scripta perulatarint, ac follicennēs, & tritas quasdam distinctionum, & quæslionum formulas, easq. non admodum infinitas mente, ac memoria comprehendentes. id quod quamquam difficile est, tamen, quia in vnum studium se mens eorum, & industria tota intendit, labore, ac studio comparari videtur aliquando posse. Contra vero, ex nostris est aliquis, qui græcae, aut latinae linguae rationem tenet: illudetur. dicendi rationem cum poeticae facultate coniunxit: rideetur. antiquitatem habet scientia, & memoria comprehensam: parum est. dialecticae notitiam addidit: ne hoc quidem satīs. omnes philosophiæ partes deguitaui: aliquid etiam postulatur. se ipsum enim ita ad veterum imitationem scribendo, & loquendo effinxerit, est necessē, vt ipse, si opus sit, contendere cum eorum laude pulcherrima possit. Iam, quæ tanta ingenii facultas, quæ tam singularis industria, quod tam acre studium, quæ tam accurata esse diligētia potest, quæ non præstare, sed polliceri, non sperare, sed optare, non dicohāc omnia, sed minimam horum particularam, non dicopossit, sed etiam audat? Hanc ergo
DE STUDIIS HUMANITATIS. 57

ergo vel ingeniis, veldoctriñæ varietatem, at-
que praestantiam si quis à me requirit, fateror à me longe abesse, si in me esse debere con-
scendo, id immortales, quidem miserius, aut la-
boriosius, aut afflictios singi & excogitari pos-
tet? qui oneri, quod humani sustinere mi
non possint, imprudens subierim, neque jam per tot annos meærum virium imbécilli-
tatem expertus sum. Quod si neque harum ar-
tium ea esset varietas, neque horum studior-
rum ea difficultas, & ego vel ingeniis essem
acutior, vel certe studio aciore, angrier ta-
men mirum in modum, ac cruciacer, cum de
huius amplitudine ciuitatis mecum annis cogi-
tarem, ac, quantum, & quæm resonans hu-
rus consensus theatrum quotidie mihi fre-
quen tandem esset, considerarem. Ecquem a-
nim, quæso, sanum hominem non peperretat,
quem prudentem prope non obstatupfaciat,
cum illum hác cogitatio subiecit? Venetiis
hodie eloquentiam praècipit traditurum sum, in
quibus vns hoc tempore prælcæ extant vesti-
gia eloquentiae. Venetiis audieribus, de antiqua-
rum sum artium praefatia locuturus, quorum
ea doctrina est, vt ab ilis ad exteram etiam gen-
tes permaneat. Venetiis iudicantibus, sum de
imperiorum, & rerump. genere, sì la res tule-
rit, verba facturus, quorum ea in constituen-
da, & gubernanda ciuitate sapiéntia est, vt meri-
to ipsi folis hodierno die in terris iusti impe-
Oratio Septima

rij, & non sicutel libertatis aut adumbrate gloria debeatur. Vere dicam, Auditores: ne nunc quidem, cum, in vnum argumentum totamen te defixus, loquor, satis constitutum mecum habeo, maiore ne cum animi voluptate, an mo lestia loquar. voluptatem enim mihi certa, afferit frequens hic vester conspectus incredibiliem, quod in eo spem omnem summum honori, atque eximiae cuiusdam, apud homines commendationis colloquae at vestrorum animorum tacitae cogitationes timorem iniicium incredibilem, quorum grauissima iudicia non intimis etiam sensibus exhorresco, hominis esse putarem longe a pudore, atque a modestia remotissimi. Quamobrem in tanta huius obeundi munera cogitatione frangeret profecto, Auditores, ac plane conciderem, nime vestra humanitas incredibilis, qua fretus tantum negotium iam diu fortunatius multo, quan sapiens tueor, recrearet prorsus, atque resiceret. Spero enim vos, quod & adhuc fecistis, & facturos in posterum sponde. Vesta hæc attentio singularis, si meam voluntatem, atque industriam omnes ad vestras vitiates referri cognoueritis, nihil à me amplius quidquam, quam quod ingenij mei medio critas ferre possit, desideraturos. Qua ego fse subleuatus, atque erectus nunc, tanquam vestrorum commodorum, vestraq. laudis auctor grauissimus, & quod caput est, vestro sepe iudici
dicio iam, ac testimonio comprobatus, vel tuendi officij mei, vel referendæ vobis alicuius gratiæ causa audebo vos breui, quamquam nó necessaria cohortatione de harum litterarum aut retinendo, aut amplectando studio admonere. Vnde autem initium sumam, Auditores, aut quid potissimum ex tanta rerum infinitate afferam, aut quid denique vobis nouum, aut inauditum proponam? Quis est enim tam auersus ad musis, quis tam omnis expers humanitatis, quem fugiat, atque prætereat, omnium artium, quæ maiorum industria inuentæ, & nobis proditæ sunt, nullam esse, si voluptatem quærimus, ad oblectandum animum aptiorem, si visum, ad vitam hominum tueendam commodiorem, si decus, ad gloriam consequendam opportuniorem his litteris, quæ genere prope infinitæ fructu vberimæ, iucunditate fluauissimæ, ratione honestissimæ sint? Qui remp. qui priuatam, qui domesticam, qui forensem, qui urbanam, qui rusticam tractare cupiunt, quo modo id assequi sine praecipitam, quæ his litteris continentur, lautilissima supellectile vnumquam possint? Qui belli, qui pacis studium persequuntur, quæ admodum in alterutro egregie sine harū litterarum præsidio verfabuntur? Postremo non labor, non quies, non otium, non negotium, non adolescencia, non senectus, carere diutius harū litterarum fructu vberimæ, & copiosissimo pos-
ORATIO SEPTIMA

sunt. Quamobrem efficite, ut quod habentis cumulatissime præstissitis, quâm leues vulgi, à quo hæc contéstuntur, ineptias, quâm graue patrum vestrorum, à quibus hæc honorantur, auctoritatem ducatis, vel hoc maxime tempore declareris, hoc, inquam, tempore, quod aliarum artium omnium, quæ quondam in pretio fuerunt, tum maxime priscæ, ac germanæ illius eloquentiæ nobilis quasi quædam officina hæc ciuitas facta est. Cui enim obscura sunt praebra Academici Venetëe institutæ? cui inauditi admirabilis eius nobilissimi cœtus ad omni litararum laudé cœpti progressus? admiretur hercle, qui singularé audiat veterâ disciplinarù in eo gymnasio institutâ descriptionem: vix credat, qui excellentem attendat in disputandis, & træstandis rerum obscuraissimârum quaestionibus ordinem: prope obstupesiat, qui incredibili perspiciat totius illius præstantissimi coniutur ad omne doctrinæ genus illustrandum studium, atque ardorè. Quamobrem Lyceæ quidem, & porticu, & hortis illis suis delectentur Athenæ, atque eadem, fama, & sermone hominum maiora, quàm re, in calum laudibus esse rantium, tamen doctrinarum, ac studiorum varietatem, siue eas quàrum, quà ad veritatem indagandam, siue eas, quà ad remp. capfendam, siue eas, quà ad eloquentiam excolendum pertinent, quod nuper diuino prope filio Venetiis est institutum, non complecten- tur,
DE STUDIIS HUMANITATIS. 59
tur, aut certe tantam in omnium anti quarum
laudum emulatione gloria, si bene coep ta pro-
cesserint, non aequentur. Vos autem, Audito-
res, cum in omnia alia studia vehementer incú-
bite, tum in ea vehementissime, que vestris po-
tissimum rationibus apta sunt: id est eloquen-
tiam colite, qua pacis, & togæ socia, imperij, &
libertatis ministra, alienis iampridem pulsa ci-
uitatibus, externis ejecta regionibus, nobilissi-
mum in hac urbe, in qua leges, & iura vigent,
in qua priscæ libertatis & antiquæ optimæ reip.
imago expressa est, domicilium collocavit.
Quam libertatem vtinam cum maxima Veneti
& nominis, & imperij propagatione in perpe-
tuum vobis liceat retinere: vt, quod vniuerfa
& optat, & sperat Italia, vestra prudetia, & ve-
stris opibus in pristimum dignitatis, ac libertis
status aliquando vindicetur.
Venetiis habita, M.D.L.I.X.

FINIS.

[Signature]

[Note: The signature and note are not legible in the image provided.]