The physical item is part of Aristotle University of Thessaloniki Library Collection. This digital representation of the original is made available to the public, under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

©2015 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
©2015 Library and Information Centre, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM
TEVNERIANA

GALEVVS
SCRIPTA MINORA

EDIDIT
L. MAROVARDT

II

LIPSIAE
IN AEDIBVS B.G. TEVNERI

1577
CLAUDII GALENI PERSGANEMI

SCRIPTA MINORA.

RECENSERUNT

IOANNES MARQUARDT IVANUS MUELLER

GEORGICUS HELMREICH.

VOL. II.

ΟΤΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ.
PΕΡΙ ΕΘΩΝ.
ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΤΧΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ.
PΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΕΤΕΝΙΑΝΟΝ.
PΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

EX RECOGNITIONE

IWANI MUELLER.

LG

\£\£\£\£\£

LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCXCI.
Πολύ δὴν ἔξευγεν τι τῶν παροφθέντων καὶ μέμψεσθαι καὶ μεταθεῖναι τοῦ πάντ’ ἢ ἀρχής ἀμέμπτως πατωσκευάζαι.

Galenus.
PRAEFATIO.

mam quisque locis commutatis repetierint, ita qui seorsum libellum ediderunt praeter Goulstonum omnes Aldinam aut Basileensem aut Charterianam, ut quaeque eis ad manum erat, retractaverunt, ubi ab ea discesserunt, non codicis ullius auctoritatem sed suum secuti ingenium, sive infeliciter sive prospere, ut Corais, egregius ille studiorum Graecorum apud Graecos reductor ac reformator.


Fundamentum igitur novae quam nunc foras dedi recensionis idem est quod priorum meorum, codex Laurentianus, quem post variorum curas ipse
PRAEFATIO. V

denuo excussi. Ad eius fidem textum ita accommodavimus, ut, sicubi alius aliorum codicum lectiones aut emendationes sive virorum doctorum sive nostras recipiendas esse aut memoratu dignas censebamus, id infra textum enotaremus; pleniorem autem apparatum criticum quoniam in editione altera Erlangensi exhibuimus, ad eam studiosos eius rei delegatos volumus.


P. 54. φύσιν σώματος δ’ μὲν ἀκριβῶς ἄξιοι μηγνώσκειν ἄρχην εἴνα γόκουν αὐτὴν τοῦ κατ’ ἱατρικῆς λόγου παντὸς. Eberhard l. l.: 'für αὐτὴν wird zu schreiben sein ταύτην „dies“, das γνωσκεῖν φύσιν σώματος'. Nihil mutandum; respicit G. auctorem libri de Locis c. 2 (II 396 Erm.) dicentem 'φύσις δὲ τοῦ σώματος ἄρχῃ τοῦ ἐν ἱατρικῇ λόγῳ'; itaque rectissime se habet αὐτὴν i. e. φύσιν σώματος.

1) Numeri indicant voll. et pagg. editionis Kuehnianae, quae margini editionis nostrae adscribenda curavimus, ut lectores locos, de quibus in Praefatione disputaremus, facile invenire possint.
Ibid. -widget o μόνον ἐκάστου τῶν μορίων οὐσίαν... ἀλλ’ οὔδὲ τὴν ἡμέραν ἐπίστανται. Sitne scribendum οὐ μόνον <οὐχ>, quae rerum. Galenus enim οὐ μόνον οὐχ (οὔθεν) ponere solet non solum ubi duo membra enuntiati diversa habent praedicata, ut I 670, 16 οὐ μόνον οὔθεν ἄν αἰσθητικαν παράσχοι, Π 35, 5 οὐ μόνον οὔθεν ὑγίες ἰσασιν οἱ ταῖς τοιαύταις αἰρέσεις δουλεύοντες ἀλλ’ οὔθε μαθεῖν ὑπομένουσιν, ΠΠ 680, 7 οὐ μόνον οὐχ ἔκλεισθη τελέως ἀλλ’ οὔθ ἄν ανεφύθησαν καλῶς, IV 72, 5, X 76, 10 ἔνιοι δ’ οὐ μόνον οὐκ ἀπέδειξαν ἀλλ’ οὔθε παρὰ τῶν ἀποδεικνυόντων μαθησάμενοι, VII 306, 4; 314, 8; sed etiam ubi praedicatum eis commune est, sive priori membro apposito, ut I 48, 9 (Script. min. I 88, 22 Marqu.) ὦ τοιαύτη διδασκαλία... οὐ μόνον οὐχ ἐστὶν ἁριστή τῶν ἀλλῶν ἀλλ’ οὔθε διδασκαλία κατ’ ἄρχην, III 189, 10 οὐ μόνον οὐκ δύνανται βαδίζειν ἀσφαλῶς οὕτως γ’ ἀλλ’ οὔθ’ ἔσταναι βεβαίως, VII 353 extr. οὐ μόνον οὐκ ἰσασιν, ὡς χρηθεὶσειν τουτουσὶ, ἀλλ’ οὔθ’ εἶ... ὑποτεύειν χρὴ τῆς ὁρᾶς ἀμφοτέρως, XVIII A 348, 1 οὐ μόνον ἐν Ἀκμη λαθεῖν οὐχ ἔδυνατο συμβαίνον τι τοιοῦτον ἀλλ’ οὔθε κατὰ τὸν θυμοῦ, XVI 738, 6, XVII A 251, 3, sive, id quod rarius legitur, posteriori, ut IX 625, 6 οὐ μόνον οὐχ ἄν τῆς ἐκδόμης ἡμέρας ἐντὸς ἀλλ’ οὔθ’ τῆς τεσσαρεπο-καιδεκάς ὁμιστό τίς ἔχειν διαφ’ σημεῖον πέφως. Sed inveniuntur loci similis eius, de quo quae rumus: ΠΠ 688 extr. οὐ μόνον τῆς δαφιστεράς παρὰ τὰ λοιπὰ μόρια κενώσεως ἀλλ’ οὔθε τῆς μετρίας εὑπορήσειν ἐμελέτων, XVII A 206, 14 ὀρθοπόδης ἐνθρωπος νοσῶν οὐ μόνον <ἄν> εἰ φθεγξεται ἀραξέως ἀλλ’ οὔθ’ εἰ παραφοριῆσει... κινδυνεύσεις, 507, 17 οὐ μόνον τὸν ἀλλ’ οὔθε κατ’ ἄλλην διήγησιν... ἐμνημονεύσειν, XVIII B 912, 14 οὐ μόνον γὰρ Ἰπποκράτης ἀλλ’ οὔθ’ τῶν ἐπιτυχόντων λατρός τις ἡξίωσεν ἄν, quibus nisi adversatur codicum aut nondum aut hucusque male collatorum auctoritas, non est cur οὐχ inseramus, quam-

Ibid. tōsōuton ἀποδέουσι δηκυσθαὶ κατ' αὐτὴν. In editione altera recepti conjecturam A. Weidneri: 

PRAEFATIO.

VIII

ἔργαζεται, σχολὴ γ' ἂν ἐν τοῖς ἀπαθήσιν ἐργάζεται, Π 289, 4 ὀποὺ γὰρ οὐδ' οἱ μετὰ σχολῆς πολλῆς ἐπὶ τὴν ἀνατομὴν αὐτῶν ἐλθόντες ἱματίζοντες τὴν θεωρίαν, σχολὴ γ' ἂν τις ἐκ τῆς τῶν θραυμάτων θέας διδαχθεῖ, IV 581, 15 ὀποὺ γὰρ οὐδ' ἐς ἐπαγωγὴς ἀπόδειξιν ἐπιστημονικὴν συνιστάμεθα, σχολὴ γ' ἂν ποτ' ἐκ παραδείγματος συστησάμεθα, VII 556, 12 οἴμαι τοῖς ἣδ' πρόθεσιν γεγονοῦν τοῖς γε προσέχουσι τῶν νοῦν, ὡς οὗ μικρὸν εἰς πράγμα διαγρώνυμαι πληθὺς. ὅπως δὲ [ἂν] οὐδ' ἀχρί λόγου διαγρώνυμαι δύδιον ἄλλ' ἀποροφ πάντως (παντοῖος libri), σχολὴ γ' ἂν ἐπὶ τῶν ἐργῶν ἀπὸ ταυτομάτου καταφθανὼν, μήτε προδιαφθαμένῳ τι περὶ αὐτοῦ μὴν ἔξεφοισθεν, Χ 600, 1 οὐδὲν γὰρ ὅπως θαυμάστων ἐκ τῶν ἁμαρτανομένων οὐ μεθύνουσιν τόνον . . . ἡμιτινῶν τῶν νόσον ἀλλὰ καὶ γεννᾶσθαι νῦν ἐμπροσθεν οὐκ οὔσιν· ὅποι γὰρ οὔτε τοῖς ἐγκατάστατοι ἁμαρτανομένοι ἰσοφαλεῖς, σχολὴ γ' ἠκινδύνου ἂν ποτὲ τοῖς κάμνουσι γένοιτο, XIII 605, 1 ἔτε δὲ λησσοδεστέρα ταύτης η διὰ τῶν ἀνατομικῶν συγγραμμάτων μάθησις ὑστατεί τοῖς κατὰ τὴν παρομοίας λεγομένοις ἐκ βιβλίου κυβερνήταις· ὅποι γὰρ οἱ θεσπισμοὶ σαφῶς ὑπὸ διδακτόδιον διεικνύμενα . . . εἰ μὴ καὶ δεύτερον ἴδοιν αὐτὰ . . . καὶ πολλάκις ἐφεξῆς, οὐ μεθύνουσιν ἀκοφόρος τὸν τόπον ἐν ὃ κεῖται, σχολὴ γ' ἂν (ὁ δ' ἐν libri) τις ἀναγνώρισε ὑποθέτει μισθεῖν, V 150 extr. εἰπερ οὖν τῶν οὕτως ἐπικαιρών ἀρτηριῶν ἡ βλάβη μηδὲν σαφῆς ἔδικεῖ τὸ ξάδε, σχολὴ γ' ἃν τῶν άλλων τις ἀδικήσειν. Excidisse igitur loco, de quo disputamus, putanda sunt talia fere verba: ὃποι δ' οὖδ' ταύτα (sc. αἰμορραγιῶν ἡ ἱδρύτα) προλέγοντος ἀνέχονται, σχολὴ γ' ἂν κτλ.

Ibid. τ' ὅπως ὑπόλοιπον — ὁ μηδ' ὑπονοήσω δύδιον. Defendit hunc locum in ed. alt. p. 38 et 39. Quodsi cui scrupulus, quem illa verba inicium, non eximi videatur, non ideo tamen abiudicandum Galeno locum existimet reputans, quae scriptor ipse de sua scribendi ratione prodict: XVII A 80, 1 ἐνίστη γὰρ
praefatio.


P. 56. Ἐτέρου δ' αὐτῶν ἀναγράφων τὸ καὶ τοῦ τέλους [αὐτῶν] ἀναγραφαίον ἀποτυχεῖν. Alterum αὐτῶν, quod admodum dure ad καταρθοῦμενα refertur, ex repetito αὐτῶν, ut videtur, natum uncis inclusimus, nisi quis, quod in ed. alt. coniecimus, αὐτοῦ πρaeferat, quod ne properet hiatum damnetur, vd. exempla et a me in ed. alt. p. 41 et a Marquadtio l. 1. p. LI allata, quibus permulta alia adiungi possunt.

Ibid. τὸ μὲν ὅη μηδένα φύσιναι. Post μηδένα
Marquardt vōv additum vult; at quoniam et antecedentibus verbis ol vōv lατρόi et sequentibus ędziōn
ge η τού κόσμου καὶ τοῦ’ ὄντος καὶ vōv satis signifi
catur praesentis temporis condicio, vōv addi necessa-
rium non est.

P. 57. δαστων ἦν ἐν διαγότος ἔτεσιν ἐκμαθόντα
— καταχρήσατον. Marquardt mavulp ἐκμαθόντας sc.
ημᾶς. Potuit sane sic scribere G., praesertim cum
praececat το γ’ ύστεροι τῶν παλαιῶν ήμῶν γεγο
νέωι, at non debuit; etiam in seqq. singularem posuit ὑπο-
θέμενον, μαθόντα.

P. 59. μεθυσκόμενον ⟨η⟩ ἐμπιπλάμενον ἡ ἀφρο-
δισίοις προσκείμενον. Eberhard l. l. p. 1308: ‘auch
der μεθυσκόμενος ἐμπιπλᾶται, also war ausser ἦ auch
noch ein Wort wie οὐτῶν ausgefallen’. Minime vero;
καὶ ἀφροδισιάξων, quem locum Galeno ante oculos
Erlang. IV 260 docui, imitatori; Antiph. Fab. inc.
33 M. συνεχῶς γὰρ ἐμπιπλάμενος ἀμελῆς γίγνεται ἄν-
θρωπος, ὑποπίνων δὲ πάνω φυσικικός, ubi vd.
Meinekium; Plut. coniug. praecl. p. 140 A; Galen. VIII
173, 2 μεθυσκόμενον δ’ ἀνθρώπω καὶ διὰ παντὸς ἐμ-
πιπλαμένον καὶ ἀγων βιοτεύοντι, IX 804, 12 τοὺς
ἐμπιπλαμένους τε καὶ λουκομένους καὶ μεθυσκομένους,
X 76, 18 εἰς ἐσπέραν δ’ ἐμπιπλαμένοις τε καὶ μεθυσκο-
μένοις, XVI 525, 15 (221, 11) τοῖς δ’ ἐμπεπλησμένοις
ἡ μεθύσωσιν.

P. 60. ἦ δ’ αὐτὴ μέθοδος ἦδε καὶ τὴν τοῦ σώ-
ματος αὐτὴν διδάσκει φύσιν. Marquardt conicit αὐτὸν
sc. τῶν ἱατρὸν; at morbis, quorum genera et species
arte logica dignoscenda sunt, opponitur ipsa corporis
natura, quae eadem arte medico utique cognoscenda
erit; itaque recte legitur αὐτὴν.

Ibid. τι δὴ οὖν ἐτι λείπεται πρὸς τὸ μὴ ⟨οὖ⟩
eῖναι φιλόσοφον τῶν ἱατρῶν. Nos inserimus οὖ; cf.
VIII 144 8 ὠστ’ οὐδὲν ἂν μοι λείποι πρὸς τὸ μὴ οὐ
PRAEFATIO.

Λέγειν ἀληθῶς ἃ φρονῶ καθ’ ἐκάστην αἴφεσιν, III 525, 3 ὥστ’ οὐδὲν ἐνδεῖ τῷ πνεύμονι πρὸς τὸ μὴ οὐκ εἰναὶ 
φανητικὰ τ’ ἠμα καὶ ἀναπνευστικὰ — ὁφάνων, IV 383, 4.

P. 62. ἐρίζων ἐγκρατῇ μὲν καὶ σφόρονα καὶ χρη-
μάτων κρείττονα καὶ δίκαιον [ἐξιον] εἰναι τὸν 
iatrōn, οὐ μὴν φιλόσοφον γε, καὶ φύσιν <μὲν> γνωνόσειν 
σωμάτων —, οὐ μὴν ἡσύχιζαι γε κατὰ τὴν λογικὴν 
θεωρίαν. Eberhard l. l. coniecit ἐρίζων ἄς — ἐξιον 
sc. ἑστὶν i. e. ὡς — προσήκει δίκαιον εἰναι τὸν 
iatrōn. At sententia haec est: 'contendens continem 
quidem, temperantem, adversus pecuniam invictum, iustum 
esse medicum verum, qui quidem studium Hippo-
crate dignum in arte exercenda collocaverit (τὸν 
iatrōn sc. ὡς ἐν Ἰπποκράτους ἐξιον ἀσκήσῃ τὴν 
tέχνην), non tamen philosophum, et naturam cognoscere 
ρυμῷ —, sed non exercitatum esse in arte logica.'

ἐξιον exstirpandum erit, quod e margine exemplaris 
lectoris alicuius adscribentis ἐξιον in textum fluxisse veri 
simillimum est. Cf. Cobet, Mnem. XI 165, ubi ad Plat. 
Rep. VI 496 A: ἣν ὁχὶ ὡς ἀληθῶς προσήκοντα ἄκοιμαι 
σοφίσματα καὶ οὐδὲν γνήσιον οὐδὲ φρονήσεως [ἐξιον] 
ἀληθινῆς ἔχομενον; illud observat: 'Graeculi ἐξιον 
appellant id, quod vehementer probant et admirantur 
idque ipsum ad locum aliquem eximium in ora libri 
adnotare solent, ut ὁμαίον, χρησιμον, similia.' Mnem. 
N. S. I 363, X 188.

Ibid. ἢ τὰ πράγματα συγχωρῆσαι ὑπὲρ ὅνομάτων 
αἰδεσθήσῃ διαφέρεσθαι. Eberhard l. l.: 'das ist gewiss 
eine Ergänzung von jemand, der an πότερον in der 
einfachen Frage Anstoss nahm.' Expungi igitur vult 
illa verba non respiciens sequentia καὶ μὴν ὄψῃ μὲν 
κτλ., quae non habere, ad quod referentur, nisi ad 
illum ὑπὲρ ὅνομάτων αἰδεσθήσῃ διαφέρεσθαι luce clari-
rius est.

II. Libellum, qui est de variis consuetudinis 
ominum generibus, Peri ἐθνὸς an Peri ἐθῶν in-
scriberet, primo dubius fuisset videtur Galenus. Prius-
quam enim eum publicaret, cogitabat inscribere Pερὶ ἔθους, ut e libri de victus ratione in morbis acutis ex Hippocratis sententia cap. X (XIX 219, 12 K) conici potest, ubi quaedam se dierre ait εἰς τὸ περὶ ἔθους γραφησόμενον ἦμιν; sed huius libri, qualis in edd. Charteriana et Kuehniana traditur, valde specta est fides, maxime si in orationem Graecam for- tasse e vetusta translatione Latina natam animum adveritas. Verum utut res se habet, praetulit certe pluralem, quod ex ipso initio libelli: τῶν θεραπευ- τικῶν σκοπῶν ἐνα καὶ τὸν ἀπὸ τῶν ἔθους ἱρουμένων ὑπάρχειν evidens est nec minus ex locis operum postea editorum, velut libri III Pερὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἀπλῶν φαρμάκων c. 18 (XI 601, 11): καὶ οὐ νῦν μιρός ἀποδιδόναι τὴν αἰτίαν τοῦ πλεῖστον δύνασθαι τὰ ἔθη καὶ φύσεως ἐπικτήτων... οὕτως γὰρ ἀν ἰσοῦ τὸ πάρο- γον μείζον τοῦ ἔργου νέοιτο ποὺς τὸ καὶ γεγορᾶται κατὰ μόνιμα ὑπὲρ αὐτοῦ (i. e. de re), Comment. in Hippocr. aphorism. II 50 (XVII B 554, 12): ἐπιδε- δεῖκται γὰρ τοῦτ’ ἦμιν ἐν τῷ περὶ ἔθων βιβλίῳ; eademque inscriptio est in cod. Laurentiano F. Quamquam ne tum quidem abstinuit singulari; nam in ipso illo commentary non multo infra (p. 555, 5) ait: ἢ μὲν οὖν αἰτία καθ’ ἕκαστον τῶν συνήθων ἐν τῷ περὶ ἔθους λέγεται γράμματι; cf. Method. med. I. VII c. 6 (X 492, 16) γέγραπται δὲ καὶ περὶ ἔθους ἀκριβέστερον ἱδίᾳ, Comment. in Hipp. alim. IV 9 (XV 396, 3): εἰρήται δὲ περὶ ἔθους κἀν ἐτέρως ὑπο- μνήμασιν.

Graece primus libellum edidit Fr. Reinholdus Dietz (Galeni de disseccione musculorum et de consuetudine libelli. Ad fidem codicum manuscriptorum alterum secundum, primum alterum Graece edidit Fr. R. D. Lipsiae 1832) εἰς καὶ περὶ ἔθους ἀκριβέστερον ἱδίᾳ, Comment. in Hipp. alim. IV 9 (XV 396, 3): post Dietzium nos programmatis Academicī loco Erlangae 1879 eodem codice sed denuo a G. Helmreichio collato et Latina Nicolai Rhegini
(N) translatione usi, de cuius codicibus et editionibus in illo programmate p. 3 et 4 relatum est. Sunt autem codices Caesenates duo (c, saec. XIV), Monacensis (m, saec. XV), Palatinus Vaticanus (v, saec. XV), editiones Papiensis (p, 1515) et Iuntina (j, 1522). Nova nunc iterum recensentibus libellum subsidia accesserunt nobis Helmreichii in censura editionis nostrae (Liter. Centralbl. 1880 p. 116—118) emendationes, Pantazidis διορθώσεις τινές εἰς τοῦ Γαληνοῦ τὸ περὶ ἔθων (Ἀθήναιον Ἡ ἐ 394—399), Augusti Nauckii coniecturae per litteras humanissime mecum communicatae.

Quoniam autem et in hoc libro et in eo, qui subsequitur, multa ex Hippocratis libris a Galeno laudantur, nonnulla de horum locorum recensione prae-mittenda sunt. Mihi quidem non dubium est, quin in reddenda Hippocratis et Hippocraticorum oratione editori Galeni non id agendum sit, ut voces et formas verborum, quas ipsi usurpasse videantur, restituat sed ut investigare studeat, quas Galenum in codicibus suis deprehendisse et in libris suos transcripisse vel transcriptas curavisse probabile sit. Constat autem eas iam illius aetate in libris Hippocraticis commentariisque multifariam vitiatas fuisse eo quod, ut in vere Hippocrateis, Ionicae Atticis κοινῆςve dialecti, ut in quibusdam Pseudippocraticis, Atticae Ionicis vocibus vel formis commutatae aut vere Ionicis adulterinae substitutae erant, sed ita, ut neque in illa neque in hac re ulla esset constantia. Causa huius rei potissimum inde repetenda erit, quod auctores ipsi corporis Hippocratici mixto quodam dicendi generis usi esse videntur. In Hippocraticis quidem scriptis Galenus ipse mixtam esse testatur orationem Ionicam et Atticam atque etiam extitissae ait, qui illius sermonem nihil aliud nisi Atticorum veterum esse dicerent; XVIII Β 322, 10 ἐστι γὰρ ἀμέλει καὶ τοῦτο σύνηθες τοῖς Ἀττι- κοῖς, ὁν τῇ διάλεκτῳ χρήται κατὰ τι καὶ ὁ Ἱππο-
praefatio.

vratēs, ās āpophήματαi tīnas avēthn ἀρχαίαν Ἀτ-θίδα. Ac de formis Atticis vide nonnulla exempla excerpta ex eis, quae Galenus e suae aetatis editionibus commentariisque attulit: XVII A 47 extr. γρά-φουσι δ’ ἔννυ ‘πάνω εὔσταθή’ (neutr. plur.), τινές δ’ ‘εὔσταθέν’ κατά τήν Ἰωνικήν γλώτταν, ib. p. 500, 11 ὀσώτερας δ’ ἥτιος ὅς τοιούτοι τῶν ἑξηκτητῶν, ὅταν Ἰπποκράτης εἶτη ‘κατέκειτο κατά τὸ θέατρον’, ἀφ’ γε ‘θέατρον’ ἀμεινον γράφειν ἡ ‘θέατρον’, 798, 4 τινές μὲν γὰρ ἄποθα ‘δύση σι’ διὰ τριῶν συλλαβῶν, ἔννυ δ’ ἀκόσμησι’ διὰ τεσσάρων ἔγραψαι, ἔννυ δ’ ὅπει ὅτι τὸν γράφου-σιν ὑστῆρθαι ἀλλὰ διὰ τὸ π τὴν δευτέραν συλλαβή, καθάπερ δ’ Καπίτων όυ τοῦτο μόνον ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ τοιαύτα; cf. XVIII B 668, 9; 669, 1; 670, 5; 882, 1. At talia negat ad suam ut medici curam pertinere, si modo sententiae locis lectionis varietate dànnun non inferatur: XVII A 798, 11 διαφέρει δ’ οὕτων ὡς πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα γράφειν οὕτως ἡ ἑκείνας, ὡστ’ ἀμειων ἐδοξέ μοι μόναι ἑκείναι τῶν γραφῶν προχειρίζεσθαι κατὰ τὸν λόγον, ὅσι τὸ δηλούμενον ὑπαλλάττουσι, τὰς δ’ ἐν αὐτῇ μόνῃ τῇ λέξῃ διαφερομένας ἄνευ τοῦ καὶ τὰ πράγματα μετακινεῖν ἐπιτρέπειν ὡς ἂν ἑθέλῃ γράφειν καὶ λέγειν ἐκάστῳ, ib. p. 800, 13 οὕτω καὶ τὸ περὶ ὑστέρας πληθυντικῶς ἡ ‘ὑστερή’ ἐνικῶς ἢ ‘καρηβαρία’ ἢ ‘καρηβαρίας’ πληθυντικῶς οὐχ ὑπαλλάττουσι τὴν τοῦ λόγου διάνοιαν. οὕτων εὖ ᾠδὸν Γάληρδος παρηγούμενο καὶ τοιαύτης ἐν τῇ λέξῃ δια-φωνίας κρύνειν, ὅσι τῶν δηλούμενον πραγμάτων οὐδὲν ὑπαλλάττουσι; cf. ib. p. 900, 12 sqq., 974 extr., XVII B 123 extr., 131, 7. 8. In hac rerum ad grammaticam spectantium incuria, quam prae se fert, non mirum est, si Galenus in transcribendis locis Hippocrateis neque ipse eam diligentiam, quam nos adhibuisset vellemus, adhibuit neque librarios suos ut quam diligentissime transcripterent adhortatus est, quod eo magis est dolendum, quia, ut ipse identidem asseverat, id sibi proposuerat, ut e corporis Hippocratici codi-
PRAEFATIO. XV

cibus, quos conquisivisset multos, præferret exemplaria antiquissima, fide dignissima, accuratissime scripta; XVII A 1005. 6 ἀλλ' ἐγὼ τὰς παλαιὰς γραφὰς προωρούμαι, XVII B 98, 5 οὐχ ὁλίγος ἐντυχῶν (sc. ἀντιγράφοις) διὰ τὸ (Cobet, Mnem. N. S. X 255) βούλεσθαι γνώναι τὰς τε παλαιὰς γραφὰς καὶ τὰς ἀπαισίν ὁμολογομένας ἢ διαφωνομένας, XVII A 558 extr., 794, 9; VII 896, 13 ἐν τοῖς πλείστοις καὶ ἀξιοπιστοτάτοις τῶν ἀντιγράφων, XVII A 242, 3 ἐν τοῖς ἀκριβείτεροι τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων, XVI 765, 10, XVII A 589 extr., XVII B 200, 1, XVIII A 118 extr., 538, 4; cf. Broecker, Rh. Mus. XL 417 sqq. Sed eam ipsam ob causam non est cur imaginem orationis Hippocrateae in locis a Galeno laudatis plane deformem fuisse statuamus, præsertim cum eius non tam neglegens fuerit quam multis locis simulat, quippe qui libellum compositisset περὶ τῆς Ἰπποκράτους διαλέκτου; XVIII B 323 extr. ἐμοὶ δὲ καθ' ἑτέρων ἰδίᾳ γράμμα μικρὸν ὡς φρονώ περὶ τῆς Ἰπποκράτους διαλέκτου δεδήλωται, cf. Ilberg, Studia Pseudepigrapha (Lips. 1883) p. 34. Sed quoniam procedente tempore in manuscriptis Galenianis depravatio illius orationis longius serpisset, ita tamen ut vestigia pristinae scripturae, qualis in archetypis fuerat, non prorsus oblitterarentur, nostrum est ex his vestigiis non nihil petere ad archetyporum imaginem restituendam. Quamquam haec res hodie quoque in lubrico versatur nec prius melius succedet quam et corporis Hippocratici recognitio a Kuehleweinio et Ilbergio instituta, ad quam tamquam normam omnes de dicendi genere Hippocratis et Hippocraticorum quaestiones derigendae sint, publicata et commentarii Galeni in scripta Hippocratea aliique eius libri, in quibus loci ex Hippocrate afferuntur, e codicem fide editi fuerint, unde cognoscatur, quid tandem verborum et formarum Hippocraticarum in eis ad aetatem nostram pervenerit, et probabilis coniectura capiatur, qualem sibi dialec-
tum Hippocratis et Hippocraticorum Galenus ipse
conformaverit. Haec dum confecta crunt — rem in-
finiti paene laboris dixeris —, acquiescendum est in
paucis subsidiis, quae codices Galeniani hucusque ex-
cussi praebent, velut huius quem nunc tractamus libelli,
deinde sequentis, denique librorum Πεψλ τῶν καθ’
‘Ιπποκράτην στοιχείων, quos ad codicum fidem recen-
suit Helmreich (Erlangae 1878), et librorum de Plac.
Hippocr. et Platonis, quos nos recognovimus Lips.
1874 secundum codices tum notos, ad quos nunc ac-
cessit codex Hamiltonianus.

In tractatione autem locorum a Galeno laudato-
rum aliquid interesse video inter eos, qui veri Hip-
pocratis sunt, et inter Pseudippocrateos. Atque hi
quidem qua ratione sint recensendi, luculentissime
monstrat Th. Gomperzii editio libelli Πεψλ τέχνης
(Vindobonae 1890); in illis recognoscendis — atque
hi soli in editione nostra respiciendi — equidem non
adducor ut credam iam in archetypis Galenianis tan-
tam formarum Ionicarum et Atticarum fuisse mixtu-
ram, quantam in codicibus inferioris aetatis deprehen-
dimus, ut in eodem paene versu vel parvulo interiecto
intervallo ἄσθενεῖς et μαρδιαλγέες, ut in F p. 111,
ἀρτοφαγείν et μαζοφαγέειν (ib. p. 113) et multa si-
milia sic licenter exararentur, sed talem farraginem
libidini posteriorum, qui quidem similem versibus epicis
et elegiacis vim attulerunt, attribuendum esse mihi
exploratissimum est. Quamobrem incredibilem illam
variandi inconstantiam ac temeritatem coercendam
quodam modo censui, id securus, ut temperatur qui-
dam formis Ionicis (sive veris sive fictis) et Atticis
orationis Hippocrateae color, qualem Galenus in libris
suis videretur servasse, e vestigiis codicum restitu-
retur. Itaque si in cod. F libelli Πεψλ έΘῶν et in
codd. LWMVm libri proximi non desunt vocabula,
in quibus Atticorum α longo η Ionicum recte respon-
det, in ceteris quoque, quorum η in α ex libidine

Tertiae declinationis formae a codicibus traditae ψυκος IV 799, δυναμεις Περὶ εθ. p. 112, φυσιας

Galen. Script. min. II.

Ut in hac re Batavum non imitatus sum, ita neque hucus neque Littrei probavi inconstantiam brevi intervallo interposito βελτίωνς et βελτίωνας similiaque scribentium; ut IV 798 in eorum editionibus legitur ὄργην τε καλ ξύνεσιν βελτίωνς, et paulo infra κάλλιον καλ μείζονα, ib. p. 800 τοὺς βελτίωνας. Itaque Περιλ ἑθ. p. 112 non ut illi πλείω χρόνον sed codicis F scripturam πλείωνα (leuiter corrigas πλέονα) χρόνον recepimus et IV 798 βελτίωνες, p. 803 ἀμείνονας, quia codd. p. 800 βελτίωνας, p. 798 κάλλιον καλ μείζονα exhibent.

Difficilior autem quaestio videtur, constansne fuerit Galenus in formis pronominum αὐτέων, αὐτέους, τούτεων, τούτεος, similibus retinendis. Neque enim in librorn de elementis codicibus, quos Helmreich excussit, neque in codicibus librorum, quos nos edimis, ulla est constantia scripturae, cum modo illae formae, modo αὐτῶν, αὐτοῖς, τούτων, τούτως etc. inveniuntur. Atqui vix credibile Galenum illas formas, quas minus analogiae error iam pridem formaverat, ubique anteposuisse ceteris. Itaque satius duximus ibi tantum, ubi ex codicibus manifesta illarum formarum scriptura est, eas in textum recipere; quod tribus locis factum est: Περιλ ἑθ. p. 111 praebet F αὐτέουσι et τούτεος, IV 800 codd. αὐταί εἰσὶ i. e. αὐτεοῖς.

Eandem cautionem in reddendo exitu verborum in ἐν desinentium adhibendam esse existimavimus, ubi quaestio orta erat, essentne contractae in Atticorum modum formae, quales ὀκνοῦσι (IV 800), ποι-
οὐμεναι (ibid.), in oἰκέουσι (ut Περὶ ἔθ. p. 113 F ποιέουσιν), ποιεόμεναι an in oἰκεύσι, ποιεόμεναι mut-
sed cum in codicibus eorum librorum, de quibus agi-
mus, nullum indicium huiuscemoi Iadis invenissemus,
alterum formarum genus praetulimus. Atque etiam
formam σιτευμένων (Περὶ ἔθ. p. 110 extr.), etsi
Herodotea (VII. 119) ἐσιτευον (sitευεσκον) commen-
datur, quia eam suspicio est e posterioris Graecitatis
usu (cf. Moeris s. v. πινάνειν) in textum fluxisse, non
intactam reliquimus, praesertim cum p. 111 in F σι-
teόμενοι scriptum estet, eademque ratio est verbi
μονόσιτευόνους p. 110, quam formam illud σιτευμένoνι
traxit. Exitus autem infinitivorum, ut ἀφελείν, ἀφω-
φαγείν (Περὶ ἔθ. p. 112, 113), quo modo tractandi
essent, nihil dubitationis fuit, quoniam alibi infinitivorum
in έεν exentium satis multa exempla tradita sunt.

Ne illud quidem praeterendum est, in codd.
Galeni pluribus locis interpretationes quasdam ge-
nuinis Hippocratis et vocibus et formis substitutas
esse, velut Περὶ ἔθ. p. 111 φύγοι τε (F) pro σίτηοιτο;
huc pertinet ib. p. 112 εἰθισμένοι εἰςίν, quod est ex-
planantis εἰθίδαιαι, cuius formae vestigia non obscura
apparent ibid. in corrupta codicis F scriptura ηθαδά
σε. Huius modo autem formae etiam apud Atticos
usitatae scriptori ipsi in usu erant; ΠΠ 562 extr.
tούς μούς, ήσοι καθ' υποχύδρια τε καὶ τὰς πλευρὰς
teτάχαται, IV 31, 11 ὁκτὼ μὲν . . . τετάχαται, 77, 3;
108, 16; XIV 618, 1 ἀλλ' ἐπεὶ πολλαὶ τῆς ἐκφύσεως
όδοι τετάχαται τῇ φύσει.

His satis illustratur, quam viam in recensione
locorum Hippocrateorum ingrediendam mihi esse pu-
taverim; alii ut in re dubia aliter sentient; equidem id
teneo, Hippocratis Galeniani, non Hippocratis ipsius
orationem mihi reficiendam fuisset; de Hippocrate ipso
recensendo consideratione digna sunt ea, quae nuper

b*
I. Ilberg in conventu philologorum quadragesimo disseverit.

Non inutile mihi visum est in usum lectorum, quibus editiones Ermerinsi et Littrei non praesto essent, lectiones eorum adnotationi meae criticae adscribere.

P. 106 Dietz. καθάπερ εἰ τις ἀπάσαις ἀντειπὸν ταῖς περὶ τοῦ πῶς ὀρῶμεν δόξαις οὐδὲ ὄραν ἡμᾶς ἥγγαιον. Helmreich l. l. μηδ' conicit; cf. IV 411 extr. ἀλλ' οὕτως ἔχειν ὡς εἰ καὶ κατὰ τῆς γῆς ἔρρητο μηδὲνως ἐξημένη. Nos a scriptura codicis non abscessimus; ut omissam nos locos innumerables, ubi post εἰ δὲ infertur οὐ, haec elegendus exempla: I 87, 5 (Act. Sem. Erl. II 269, 9 Helmr.) εἰ τοιῶν ἡ τοῦ μέρους φύσες οὐδὲν ὑπαλλάττει τῆς θεραπείας τῶν τρόπων, I 95, 4 = 276, 10 H. III 739, 17 εἰ τοιῶν οὕτε τὸ σκληρὸν νευρὸν οἶδον' ἢν παχὺ γενέσθαι καὶ τῶν ἀπλῶν οὐχ οἶδον' ἢν ἀποφύειν πλέον, V 43, 1 (Script. min. I 33, 4 Marqu.) ἐπαινοῦσι γὰρ ἐπαντεῖ τὰς ὀρετὰς ταῦτας, κἂν αὐτοὶ συνειδῶσιν ἑαυτοῖς οὐδὲ μέναιν αὐτῶν ἔχουσι... κἂν μὴ φαίνωνται τοῖς πέλασι, X 5, 3 εἰ γὰρ οὕτε γεωμετρίας οὗτ' ἀστρονομίας... οὕτ' ἄλλον τινὸς μαθηματος τῶν καλῶν οἱ μέλλοντες λατροὶ γενέσθαι δέονται... ἀλλ' οὕτε μακάρις ἐμπείριας χρησιον, ἔτοιμον ἤδη προσείειν παντὶ γενησομένῳ ἔργῳ λατροῖ, 58, 3 εἰ περὶ οὖν ὅλως ὀρθῶς, τελέως εἰδον ἀπόπληκτοι, 114, 14 εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἐστι πρᾶξιμα τὸ δηλοῦμεν ὑπὸ τῆς 'ξῶνον' ἢ τῆς 'νόσημα' φωνῆς, οὐκ ὀρθῶς λέγεις τῶν ἄνθρωπων εἶναι ξῶν ἢ τὴν φρενίτιν νύσσω, 154, 13, VI 17, 12 εἰ γὰρ ἢ τὸ φυλάττειν ἢν παρελάβομεν ψυχεῖαν ὁ σποδὸς αὐτίς (sc. τῆς ψυχεῖας πραγματείας) ἐστιν, οὐδὲις δ' ἡμῶν συγκεῖται, πρὸδηλον κτλ., XVIII A 218, 13 εἰ μὲν οὖν ὅλως ἀνέγνω τὸ βιβλίον ὁ Λύκος, ἃ γαματὶ τῆς παιδείας τὸν Λύκον, εἰ δ' ἀναγνωσάς οὐκ ἐννούσε, θαυμάζω τῆς συνείσεως, εἰ δὲ νοήσας οὖν ἐπείσθη, μακαρίζω τῆς κρίσεως.
Ibid. ἡ ἀπὸ τῶν ἔθων. Ne quis ἐνδείξεις (X 591, 6 εἶπερ ἐνδείξειν τινα χρῆ κἀκε τῶν ἔθων λαμβάνειν, ib. 17, XVII A 954, 4) vel tale quid a librario omissum putet, vide X 493, 2 κατὰ τὰς νόσους παμπόλλην μοῦραν εἰς ὑλῆς τροφῆς καὶ φαρμάκου ἔλεξεν ἐκ τῶν ἔθων ἐστι λαβεῖν.

P. 107. ἄμυτος Ἰπποκράτει φαινεται γιγνώσκων καὶ πρὸς τούτοις γε τῶν παλαιῶν ἱατρῶν οὐκ ἔστιν πτλ. Sic si orationem composisset Galenus, hiantia locutus esset, quippe cui, quantum adiumenti medicis e victus consuetudinem aegrotorum esset petendum, Hippocrates et Erasistrati testimoniis comprobatis iam quaerendum esset, causasne huius rei attulissent hi et alii, et si quas attulissent, quales essent, probabiles necne. Quoniam vero, ut ipse ait in Comm. in Aphorism. Hipp. II 50, ubi de libelli περὶ ἔθων consilio plura exponit, Hippocrates de causis nihil scripsit (XVII B 555, 7 οὐκ ἀξιώσας προσγράψαι τήν αλτίαν), id h. l. commemorandum ei fuit, deinde ad dendum, quid Erasistratus, quid alii medici veteres de causa consuetudinis sensissent, iudiciumque de eorum sententiis subiungendum. Quod factum esse a Galeno manifestum est e verbis καὶ πρὸς τούτοις γε τῶν παλαιῶν ἱατρῶν. Itaque plura interciderunt in F et in codice Nicolai Rhegini ob eamque causam ante καὶ πρὸς τούτοις γε signum lacunae posuimus. E manca autem oratione duplex nata correctio posteriorum est, una inepte addentis ou post ὅστις, altera sic fere incipientis enuntiatum post γιγνώσκων: οὔτε δὲ τούτων τις οὔτε τῶν ἄλλων, quas interpolationes uncis inclusimus. Nam Darembergium, qui secutus Dietzii coniecturam ἀναντίλεκτον αλτίαν οὔτε τούτων οὔτε τῶν ἄλλων εἰσφέρει διὸκει sic interpretatur: 'Outre Hippocrate et Erasistrate, il n'est aucun médecin ancien qui ait trouvé une cause incontestée et acceptée par tous, du fait que je viens de rapporter, ou des autres analogues' refellere operae pretium non est.

Ibid. Orationem in F mutilatam τὸ ἐθος ὡς ἡθικότας, εἰ πυρετοῖον Dietzius ita expelit: ἐθος ὡς <ταύτον εἶναι φασίν ὡς εἰ ἐπιτρέποιμεν ψυχρῶι λούσθαι τοὺς οὕτως> ἡθικότας, secutus Augustini Gadaldini interpretationem Latinam, de qua in ed. Er]. p. 4 commemoravimus. Nos e fide Nicolai Rhec. vertentis 'assuetudinem, simile enim hoc esse aiunt huic sc. concedere balneari frigida ita assuetos' locum hoc modo restituimus: ἐθος — ὡς μοιον γὰρ τοῦτο εἶναι φασί τῷ ἐπιτρέπειν λούσθαι ψυχρῶι τοὺς οὕτως εἰθικότας probata observatione Helmreichii, qui l. l. docuit illud Nicolai 'huic scilicet concedere' Graece esse τῷ ἐπιτρέπειν. Retinuimus autem εἰθικότας, non mutavimus in εἰλικρότας. Nimirum et Galeni temporibus et antea fuerunt, qui activum ἐθικεῖν etiam intransitive usurparent, velut Epicur. ap. Diog. L. X 124 συνάδηκε δὲ ἐν τῷ νομίζειν μηδὲν πρὸς ἡμᾶς εἰναὶ τῶν θάνατον, Longin. (?) de sublim. 9, 10 τοῦ μαθείν εὔεκα, ὡς εἰς τὰ ἡρωικα μεγῆς συνεμβαίνειν ἐθικεῖς; Anto- ninus imperator non solum ἔθισον σεαυτὸν (VI 52 Stich.) dixit sed etiam ἔθισον ἐπὶ παντὸς ἐπιθυμεῖν X 37, ἐὰν δὲ καὶ σοῦ τοῦτο ἔθισης ποιεῖν XII 2, ἐθικεῖ
καὶ ὡσα ἀπογινώσκεις XII 6, idem ἢτοι ἐνταῦθα ἕνης, καὶ ἣδη εἰθίας κτλ. X 22. Ab hoc usu Galenus, ut erat variandae orationis studiosus, non prorsus abstinuit; si minus valent loci, quales sunt VI 363, 15 οἴ πλείους τῶν ἐθερόντων ὅτι οὖν ἐδος vel X 354, 13 ἐπειδῆ κακῶν ἐθος εἰθίας, certe non neglegendi sunt hi: VIII 328, 10 μετὰ ταῦτα σχεδὸν ἀπαντῶν εἰθίσαν ὅνωμαξεν ἀπλῶς ναται出场, VIII 658, 8 ἄν ἀπαξ τῶν ποιοῦντων αὐτοῖς αἴτιων τὰς προσηγορίας αὐτοῖς τοῖς σφυγμοῖς ἐπιφέρειν εἰθίσαμεν, XVIII B 713, 7 ἐθερόντων (εἰ- θερόντων ἱεροῖ) αὐτῶν τοῖς ἄλλοις διατύλοις κατέχειν τὸν μέγαν, Script. min. I 23, 12 ἐγὼ δήποτε καὶ τὰς φερομένας ὡς Πυθαγόρου παραινέσεις εἰθία δίς τῆς ἡμέρας ἀναγγυώσκειν, si quidem Galeno, non, ut Mar- quardt volt, interpolatorius tribuendus est locus, ubi non magis ἐμαυτόν ideo inserendum videtur, quia Galenus alibi dicit ἐμαυτόν εἰθίσα (p. 75, 9), quam in loco Antonini VI 52 ἑπεκτὸν tollendum, quia Antoninus alius locis pronomem reflexivum non subiu años; VII 129, 6 αὕτω δὲ γ' εἰθίσασαν θ' ἄμα καὶ περύκεσαν ἐκ τῆς γαστρὸς ἐπιστίθεσθαι τὴν τροφὴν, VIII 446, 10 κατα- φρονεῖται δὲ καὶ ταῦτα τὰ πολύχωρα τής θέας καὶ παρο- ρωτά τοῖς πολλοῖς ὥσ τὸ μηθὲν εἰθίκος ἱνωμάζειν, XI 528, 3 εἰθίκοτες οὖν οἱ πολλοὶ καταχρήσθηται τοῖς ὁνόμασι. Horum locorum lectio nisi codicum dili- genter excusssorum fide olim corrigetur, non recte illud εἰθίκοτας in εἰθικότας mutatur.

Ibid. νοσήματι περιπετείαν ὑπὸ ψυχρὸν πόσεως ἀφεληθήναι δύναμενος. Sic scripsi pro δυναμένου (E) vel δυναμένος, qui casus dativo νοσήματι a Dietzio falsō accommodatus est. Cf. VII 39, 13 ἐπὶ μὲν τοῖς ψυχροῖς φαρμάκοις τε καὶ διατήμασιν ἀφελουμένου ὅρῳ τὸν ἐνθροῦπον; ΠΠ 868, 12 ὁ νεανίσκος χρησάμενος τῷ βοσθήματι μεγάλως ἄνατον, XV 466, 11 τῶν ἑξέως τοσοῦντων ἔνιοι μὲν ὑπὸ τοῦ χυλοῦ μόνου, ἔνιοι δ' ὑπὸ τῆς πτισάνης . . . ἀφελουμέναι, 578, 12.

P. 109. ἐπειδὴ δὲ [καὶ] τοῦτ' ἐπαθεῖν, ἔσοκα-
τωσαν οι παρόντες ἀτρολ πάντως αὐτῶν. Ιτα locum emendandum existimavi, tametsi non sum nescius difficilem ad manum Galeni restituendum videri, maxime propter incertam lectionem codicum Lat. Nicolai Rheg., qui praeient 'haec (hic) vero et hic (hoc) passus est.' Helmreich conicet: εἰ δὲ [καὶ] τοῦτ' ἐπαθεν (sc. αὐτῶς ψυχρῶν πόματος τὴν προσφορὰν ἔδεισεν), ἔβιασαντ' ἂν οἱ παρόντες ἀτρολ πάντως αὐτῶν, Nauck: εἰ δὲ καὶ τοῦτ' ἐπαθεν, ἰάσαντ' ἂν κτλ. Nos respicientes ea, quae Galenus nuntiantibus de Peripateticis obitu et suam sententiam sciscitantibus respondit, his fere verbis aegrotum recusasse statimus potionem frigidam: 'si frigida potionem uti consuesset, ne ipsum quidem sumere eam veritatum esse; quoniam vero in hunc morbum incidisset, et quo nisi illa sumpta potionem salvus evadere non posset, ea autem spasmum effectura esset, se missum facerent medici.' Ipsa orationis obliquae forma Graeca nihil dubitationis habet.

Ibid. οὐ πάνω δ' ἔτι θαρρῶν ... Post θαρρῶν excidisse videtur φλεγμήναντος sc. τοῦ πλάγχουν vel tale quid; cf. XV 802, 6 ἡ τοῦ ψυχρῶν πόσις ἐναντιωτάτη ἐστὶ τῇ φλεγμονῇ, 752. 753.

P. 110. <μέγα> μεταβαλλόν ἐς ἄλλο κρείσσον. μέγα in F omissum, quamquam minus convenire sequentibus εἰς ἄλλο κρείσσον recte Nauck indicare videtur, tamen e codd. Hippocr. addimus, quia ipse Galenus testatur in suo se codice legisse: XV 551, 11 ἔστι δὲ τοῦτο, τοῖς υμαίνονσι τὰς παρὰ τὸ ἔθος ἐξαπίνης μεγάλας μεταβολὰς οὐ μικρὰν ἑργάζεσθαι βλαβᾶς; cf. XVI 314, 3 sqq., 315, 1; Ermerins, Hipp. rell. I 304 adn., qui ibidem κρείσσον (κρείσσον FD) contra Littreum defendit.

P. 112. κρείφαγη πολλῇ ἡ παρὰ τὸ ἔθος Nauck. Olim e libris Hippocr. recepi κρείφαγη πολλῇ παρὰ τὸ ἔθος βρωθείσα, quod dici recte posse negat Nauck; aliter enim se habere κρείφαγη, aliter, quod paulo infra legatur, μάζα βρωθείσα. Nunc e fide codicis F
omisi illud βρωθείσα et Nauckio auctore scripsi πολλή <ἡ>; cf. XV 567 extr. ex Hippocrate τὴν δὲ γε ἁσι-τίην τὴν παρὰ τὸ έθος, 568, 1 μονοσιτίην τὴν παρὰ τὸ έθος. Etiam in seqq. redii ad lectionem codicis F μεγάλας δυνάμιας ἔχοντα, non μ. δ. ἐχ. ιδίας, ut codd. Hipp. et edd. L E., praebentis; nam Galenus in comment. XV 576. 577 ιδίας non meminit.

P. 115. πολὺ πλεῖον καὶ δὲν τούτῳ ποιοῦσι. Nauck mavolt πλέον; nos eo minus contra codicis fidem πλέον mutandum existimavimus, quod in fragmentis Erasistrati haec forma legitur, quamquam eam codicum auctoritate nondum confirmatam concedo, velut XI 148, 10 (ex libro Περὶ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αὐτοποίου) πλεῖον αῖμα ἀπολαμβάνεται, ib. 11 poly γάρ πλεῖον δεύ, VIII 311, 9 et πλεῖον σχιξόμενω, 318, 1 πλείονος τὸν συναγωγὴν ποιούμενος, XI 237, 10 (ex libr. I. Τῶν ύμεινών) λοντρώ πλεῖον χρήσθαι. Quodsi paulo infra ut VIII 538, 6. 18, XI 238, 7 traditum est επὶ πλέον, hoc nihil valet ad formam πλέον tollendam; nam επὶ πλέον tamquam in unum vocabulum coaluit admissunque ab eis quoque est, qui formas πλέον, πλείονος, πλειώνων, πλείονας praetulerunt, ut ex ipsius Galeni scriptis patet; de simili usu Atticorum posterioris aetatis v.d. Riemann, Rev. de philol. V 174. 175; Meisterhans, GAI p. 1202.

Ibid. ἐν ταῖς πρώταις κυνηγεῖ τῆς διανοίας τυ-φλοῦνται. Restitui genitivum; τὴν διάνοιαν prae bend FD. Erasistratus Platonis usum imitatur; cf. Leggg. X 897 D τίνα οὖν δὴ νοού κινήσεις φύσιν ἔχει; ibid. E; 896 E ἀνεύ ἡ ψυχῆς πάντα ταῖς αὐτῆς κυστήσεως κτλ.. Theae. p. 153 B.

P. 116. μεταφέρων έπ' ἄλλας ἐννοίας τὴν διά-νοιαν . . προβάλλει. Gadaldinus cum vertit 'progre-ditur', προβαίνει aut legisse aut coniecisse videtur. Sed προβάλλει non tentandum est; προβάλλει sc. προ-βλήματα vel ξητήσεις vel ξητήματα. Ut h. l. Erasi-stratus, ita Galenus non paucis locis προβάλλειν absolute usurpat; VI 478 extr. έθαύμασα τοὺς προ-
PRAEFATIO.

βάλλοντας ὁδί πως, 508, 1 ἐνῷ παραχρῆμα τοῖς προ-
βάλλουσιν ἀποκρίνομαι, VIII 498, 15, 499, 8 καὶ
προβάλλειν ὅπως ἐν ἐθέλωσιν ἐπιτρέψαντες, XI 554,
13. Ceterum ex hoc fragmento Erasistrati paucα ex-
cerpta sunt in XV 395 extr. et 396.

Ibid. Post ἀγρυπνών addidimus ὑπνῶν in FN
omissum, quod aegre desiderabis in oratione ita structa,
ut tria paria nominum ἁσυνδέτως positorum anteced-
dant, unum sequatur; XVII A 660, 9 λέγω δὲ δίαιταν
οὐ τὴν ἐν τοῖς ἐστιομένοις τε καὶ πινομένοις μόνον
ἀλλα καὶ πάσι τοῖς ἄλλοις, οἶνον ἀργίας γυμνασίοις,
λοντροῖς ἀφροδισίοις, ὑπνοῖς ἀγρυπνίας ἀπαίτητα τοῖς
ὑπεσοῦν γυνομένοις κατὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα,
XVII B 553, 12 ἐδεσμάτων πομάτων, λοντρῶν ἑλον-
σίας, ἀγρυπνίας ὑπνῶν, θάλψεως ψύξεως, φροντίδων;
cf. V 838, 6, 885, 8; VI 149, 15, 464, 13.

P. 117. λέγω δὲ ὑπνῶ — οἶνον, ὡς ἔφην, ἐδε-
σμάτα ἡ πόματα ἡ γυμνάσια <ἡ λοντρᾶ> ἡ τι τοιοῦ-
tον ἔτερον. Accusatīvus restitui pro genitivis, qui in
F leguntur, secutus codicem Nicolai Rhegini vertentis
‘cibos vel potus vel balnea vel aliquod aliud tale’;
cf. V 857, 6 ἱατρικῆς δ’ αὐ τέχνης μιᾶς οὐθεὶς ὕλαι
μύριαι, τὸ τε σῶμα αὐτὸ τὸ τὴν ὑγίειαν δεχόμενον ἐδε-
sματὰ τε καὶ πόματα καὶ φάρμακα σύμπαντα καὶ δια-
ιτήματα. Hiatum autem ante ἡ nihil offensionis habere
constat; cf. Marqu. Gal. Scr. min. I p. L. Ex Nicolai
versione post γυμνάσια addidimus ἡ λοντρᾶ in F omis-
sum; τι τοιοῦτον ἔτερον, non τι ἔτερον τοιοῦτον, col-
locavimus permultis nixi locis, e quibus hos paucos at-
tulimus: I 239, 14 ἔπειδην ἦτοι μῦς ἢ τι τοιοῦτον
ἔτερον πάθῃ, II 778, 3 τι τοιοῦτον ἔτερον, III, 4,
10 εἰπερ ἢν αὐτῶν κέφας .. ἢ τι τοιοῦτον ἔτερον ἀμυν-
τήριον ὑπίλον, 399, 14, 816, 12 κέρχον ἢ τι τοιοῦτον
ἔτερον μικρὸν, 602, 8; 685, 16; IV 444 extr. ὀν
φόβον ἢ μέθην ἢ τι τοιοῦτον ἔτερον, 504 extr., Plac.
Hipp. et Plat. 140, 2, VI 10 extr. εἶ γάρ τι θλῶν ἢ
τυφώδης ἢ τι τοιοῦθ’ ἔτερον, 11, 6 τὸ τιτρώσκειν
PRAEFATIO.

\( \text{XXVII} \)

\[ \text{αλλά τοιούτον κατά τήν τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἐπὶ σκέψιν.} \]

\[ \text{Galdaldinus: 'Φυσικῶν est in Graeco codice, sed arbitror legendum τροφῶν i. e. alimenterum; nam non in libris de facultatibus naturalibus hoc tradit quod sciam sed in primo de alimenterum facultatibus c. 1 et ita etiam paulo inferius.' Cui assentitur Daremburg. 'Cette remarque me paraît juste, car c'est seulement en passant que dans le IIIe livre Des facultés naturelles Galien traite cette question.' At errant et hic et ille; cf. II 20, 9 sqq., 159 sqq., 165 sqq. Ut hoc loco lectoris delegatur ad libros \( \text{Περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων,} \) ita XV 464, 5 δρομόμενος ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ πέψεως ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν, XVIII B 106, 2 sqq.; cf. VI 303. Ceterum non τῶν τροφῶν δυνάμεων coniciendum erat, sed aut τῆς τροφῆς δυνάμεως aut τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων; cf. VI 453, 1; XIX 31, 8.} \]

\[ \text{P. 119.} \]

\[ \text{Kal διὰ τούτο τὰ ξύλα πρὸς τὰς οἰκείας ἔχονται τροφῆς ἀδιδάκτως ὑπὸ τῆς φύσεως ὀθονύμενα.} \]

\[ \text{Offensioni est ὀθονύμενα; nam apud Galenum ὥθειν significationem habet impellendi per vim, trudendi, protrudendi. Exempla passim obvia, cf. X 247, 14 οὕτω γὰρ εἰσέθην ἡ φύσις ἐν νόσῳ ἑκκαθαρίσσει τὸ σῶμα τὸ περίττον ἢπαν ὥθειν ἐπὶ τὸ δέμα, 367, 8 καὶ ἦν εὐθυλοῦν ἵδον τοῦ σηεψότος ἐν τοῖς πυρετοῖς αἰματος εἶναι τούτο τείχων σῶν τῆς φύσεως ὀθονύσεις, VIII 341, 5 ἢστι δ' ἔτερος .. πυρετὸς ἐπὶ φλέγματι σηκεδονάδει διὰ τῶν αἰθητητικῶν σωμάτων} \]
XXVIII
PRAEFAATIO.

υπὸ τῆς φύσεως ἀδοκιμέως γιγνόμενος, ΧΧΙΧ A 33, 14 ἀδοκιμῆς τῆς φύσεως εἰς ἀκυρώτερα μόρια τοὺς τῆς
μανιαν ἐργαζομένους χωμούς, ΧΧΙΧ B 781, 18 πολ-
λάκης γὰρ ἀποσχίδες ὀστῶν καὶ λεπίδες ἀποπληκτοῦσιν
ἐν τῷ χρόνῳ καὶ βέλτιον αὐταῖς ἐστὶν ὑπὸ τῆς φύσεως
ἀθούμεναι κατὰ βραχύ τὴν ἐκπτωσιν ἔχειν. Ιτακενon
accommodate ad sententiam ἀθούμενα dici de bestiis vi-
tum quaerentibus natura duce videtur. Nauck ingeniose
conicet δὴγούμενα; cf. I 120, 3 ὀδηγεῖν τε φασι
(sc. οἱ Δοκικοῖ) τὰ φαινόμενα πρὸς τὴν τῶν ἐπιδει-
κυσθαὶ δυναμῆνα καταλήψιν, ΧΧΙΧ B 34 extr.
tοῦτοι οὖν γιγνώσκοι τις οὐκ εἰς πρόγνωσιν μόνον
ἀλλὰ καὶ εἰς θεραπείας εὐθύς ὅδηγὴσται, si quidem
utriusque loci lectio certa; priore certe loco ὀδηγεῖν
a Galeno ipso, non e rationalium medicorum libris
profectum est. Ceteris autem locis — et sunt per-
quam multi — Galenus utitur ποδηγεῖν; Π 512, 6
ποδηγούμενος ὑπὲρ αὐτῆς τῶν σωμάτων φύσεως, ΠΙ
117, 8 ὁσπερ τι φῶς λαμπρόν, ἱγὸν θ' ύμαις ἧ κρῆ
καὶ ποδηγοῦν ἐτοίμως ἐπὶ τῆν τῶν ξητομένων εὐφέςιν,
VI 106, 4 ὑπομνήματα ποδηγοῦντα τοὺς δὴ ἀγνομα-
σίαις ἀδυνάτος ὑπεσθαί τάχει λέξεως παλαιάς, 119, 15
πάντων ἀνθρώπων ὑπὸ τῆς φωνῆς ποδηγοῦμένων ἐπὶ
τὸ πράγμα, 264, 8 ἁπασαν γὰρ αἱ τοιαύτα καὶ
χειρεῖς εἰς ὅλων τὸ σῶμα ποδηγοῦσι τὸν χυμὸν, ΧΧΙΧ
B 654, 5 πρὸς τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν (sc. τῶν πλεοναζοῦντος χυ-
μῶν) ἡ φύσις ὄρμῳ καὶ δεῖται τινος ὀρέξοντος εὐθὺς
καὶ ποδηγησόντος αὐτῆς τὴν χυμὴν ἐπὶ τὴν γαστέρα
(XVI 55, 13). Equidem, si per leges palaeographicas
liceat, crediderim Galenum scripsisse ἀγρόμενα; cf. Π
29, 2 ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἀγεσθαι παθῶν ἡμᾶς καθάπερ
βοσκῆμα, Χ 715, 11 ὑπὸ τῆς διωσκούσης τὸ σῶμα φύ-
σεως ἀγρόμενος πρὸς τὸ δέον, ἦτεῖς καὶ τοῖς ἀλόγοις ἔσοις
τὰς ἐπὶ ταναντία τῶν λυποῦντων ὀρμᾶς ἐντιθῆσθι, XI
707, 6 ἰδιώτης τις ὅστις οὐκοῦσιν ὑπὲρ αὐτῆς τὸν πράγματος τῆς
φύσεως ἀγρόμενος, ib. 16 πολλάκις ὑπὲρ αὐτῆς τῆς φύσεως
ἀγρόμενοι πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν; cf. ΧΙΙ 893, 4, IV 663, 17.
Ibid. proosāraskhai to τοιούτον κρέας. Nauck pro proosāraskhai substitui volt proosfrēsēthai. Sed quamquam hoc verbum omnium usitatissimum est de sumendo cibo potuve, tamen proosaiρēsēthai non raro Galenus utitur; I 363, 1 χωρίς τοῦ προοσάρασθαι τι; II 113, 16 proosāraskhai tā sūtia, 129 extr. εἰπερ πάμπολη ποτόν προσηράμεθα, III 275, 14 = p. 12, 13 Helmr. ενδείας αἰσθήσεων ἐπέστησεν (sc. ἡ φύσις) ἑπεγείρουσαν τε καὶ κεντριζουσαν τὸ ἥδων προσαρα- σθαι σίτων, II 159, 10 καὶ οἱ ἄλλοι δὲ τῶν ἐδεσμά- των πρὸς ὅπων δυσχεραίνοντες βιασθέντες ἐνίοτε προοσάρασθαι ταχέως ἐξεμοῦσιν, V 31, 15 (Script. min. I 24, 8 Marqu.) ὡς . . . ἐλαττων ὦ σου προοσενεκόμεθα . . σύμμετρα τῶν ὁμοιῶν προσαράμενοι, VI 74, 2; 204, 10; 265, 2; 267, 7; 369, 6; VII 141, 13; 244, 7; 915, 6; X 538, 7; XV 611, 13; XVI 142, 1; cf. Philotim. ap. Athen. III 81.

P. 123. ὦσπερ δὲ τὸ ψύχον αἴτιον τὰς εἰρη- μένας ἀλλοιώσεις ἑφαύξεται. ψύχον recte Dietzius, quod et opposito τὸ ἑθομαίνων commendatur et versione Nicolai ‘infrigidans causa’ confirmatur. Nec tamen praetermittendum est eandem vim habere τὸ ψυχρὸν αἴτιον, ut τὸ ἑθομὸν αἴτιον idem est quod τὸ ἑθο- μαίνων αἴτιον; cf. I 381, 7 τῇ θερμῇ διαθέσει τὸ ψυχρὸν αἴτιον ἐναντίον ἐστι, ib. 13 τὸ ἑθομαίνων καὶ ψύχον, VI 278, 2 καὶ ψυχρὸν αἴτιον καὶ θερμῶν, VII 20, 6, VII 626, 14 ὀπτάτων ἐν δίκαιως ἀναφέροντον ἐπαντεῖς σχέδου αἰτίῳ ψυχρῷ τὸ δίνος, XVII B 300, 7, XVIII B 166, 7.

P. 125. γυναξόμεθα γὰρ πρώτα μὲν ὑπὸ (ἐπὶ F) τοῖς γραμματικοῖς ἐτι παίδες ὄντες, εἰδ' ἐξῆς παρά τε τοῖς ὑπορικοῖς διδάσκαλοις κτλ. Recte Helmreich ὑπὸ; nam in libris Galenianis saepe ὑπὸ (ἀπὸ, cf. p. 117) et ἐπὶ commutata sunt, velut IX 339, 16 ἐν τοῖς ἑφ' Ἱπποκράτους (1. ὑφ') γεγραμμένοις, XVIII A 197, 3 τῶν ἐπ' (1. ὑφ') αὐτοῦ λεγομένων, ib. 631, 1 τὸ καλούμενον ἐπὶ (1. ὑφ') τῶν ἀνατομικῶν πεδίων; cf. XV 891, 1. Quamquam parā, quod Nauck conicet, sequentibus parā te toίς ὑπορικοῖς multisque aliis exemplis defendi potest.

Ibid. γεωμετρικοὶ te καὶ ἀριθμητικοὶ καὶ λογιστικοὶ. Restituimus ordinem verborum in FN male traditum: ἀριθμητικοὶ te καὶ γεωμετρικοὶ καὶ λογιστικοὶ; cf. I 39, 2 = I 129, 18 Marqu. γεωμετρία te καὶ ἀριθμητικὴ καὶ λογιστική, V 64, 7 = I 49, 26 Marqu. γεωμετρίας ἀριθμητικῆς λογιστικῆς, VI 755, 12 γεω- μετρίας μὲν καὶ ἀρχιτεκτονίας καὶ λογιστικῆς ἀριθμη- τικῆς te καὶ ἀστρονομίας, VII 487, 14 ἐπὶ τε γεωμετρίαν ἄγοντε καὶ ἀριθμητικὴν καὶ λογιστικὴν καὶ δια- λεκτικὴν, V 68, 14 = I 53, 13 Marqu. ἀριθμητικὴν te καὶ λογιστικὴν ἀστρονομίαν te καὶ ἀρχιτεκτονίαν, cf. ib. 42, 5 = I 32, 11; XIX 59, 5 ἀριθμητικῆς te καὶ λογιστικῆς καὶ γραμματικῆς θεωρίας. Itaque X 34, 5 non oί ἀριθμητικοί te καὶ γεωμετροί καὶ οἱ λογιστικοί, sed aut oί γεωμετροί te καὶ ἀριθμητικοὶ καὶ λογιστικοῖ aut oί ἀριθμητικοί te καὶ λογιστικοὶ καὶ οἱ γεωμετροί legendum erit: etiam eo loco, de quo disputamus, haec collocatio: ἀριθμητικοὶ te καὶ λογιστι- κοῖς καὶ γεωμετροῖς ab usu Galeni non abhorret; cf. V 103, 11 = I 81, 12 Marqu. ἀριθμητικοὺς λογιστικοὺς γεωμετραῖς ἀστρονομοὺς, V 91, 10 = I 71, 20 Marqu.

Ibid. <ἀυτοῖς> ὄνομασιν εἰπὼν ὧδε. αὐτοῖς addendum fuit; cf. Act. Sem. Erlang. IV 382, 3. Locis ibi allatis hos subiunximus: Π 113, 4 λέγει γοῦν ὧδε πας αὐτοῖς ὄνομασι, 570, 9 γράφουσι· Ηρόφιλος αὐτοῖς ὄνομασι τάδε φησίν, 906, 3 φησίν αὐταῖς λέξει, IV 798, 8 γράφει . . ὧδε πας αὐτοῖς ὄνομασι, 802, 18 γέγραπται αὐτοῖς
PRAEFATIO.

ονόμασιν, Plac. Hipp. et Plat. p. 448, 8 οδὲ πας γράφων αὐτοῖς ονόμασι, VI 513, 1; 720, 6; VII 848, 5; 868, 9; VIII 186, 2; 640, 7 τι γὰρ δὴ καὶ φησιν ὁ Μάρνος αὐτῇ λέξει; IX 157, 2, Χ 6, 1, XI 206, 6, XV 25, 3; 169, 9; 636, 10, XVII A 497, 17; 508, 4, XVIII A 735, 15, VIII 90, 4 αὐτὰς φήσεις αὐτοῦ παραθέμενοι; VII 921, 4 legendum τοῦτο μὲν οὖν ἄντικρυς αὐτοῖς [τοῖς] ονόμασιν ἔγραψε, XVII A 533, 6 γράφει δὲ περὶ τῶν ὑπερύθρων οὕρων αὐτοῖς ονόμασιν ἀδικ., non ἐν τοῖς ὅν., ut edd. praebeunt.

Ibid. 'καθάπερ εἴπομεν πολλάκις υπλ. In emendandis locis Platonicis et huius et proximi libelli similere atque in locis Hippocraticis rationem seuti non id egimus, ut usqueaque orationem Platonicam, qualis in optimo cod. Parisino A tradita esset, restitueremus, sed ibi tantum codicum praestantissimum advocaremus, ubi aperta menda librariorum deprehendebamus, quos in descriptis locis ex aliis scriptoribus a Galeno allatis neglegentius versatos esse constat. Ubi tamen Galenus ipse aliter atque in Parisinos traditum est legisse putandum est, ibi nihil mutavimus. Velut neque τρίχη ausus sum inter τρια et ψυχῆς ἐν ἡμῖν εἰδη inserere, quod ne in Plac. Hipp. et Plat. p. 503, 9 quidem invenitur, nec p. 126 extr. ἄτε το- σοῦτον τοῦκτοι in ἄτε τὸ τοιοῦτον τοῦ. mutare, praesertim cum Nicolaus R heg. idem legerit vertens ἑπότε παντὸς παντοῦ, eademque de causa τὰς τῆς ἀληθείας φρονήσεις (τὰς ἀληθείας φη. cod. A Plat.) intactum reliquimus, quia e vestigiis quamvis obscuris versionis Latinæ, quam Nicolaus praebet 'qui circa mentes delineationis (delicationis) disciplinae studet' genitivus τῆς ἀληθείας coniectari potest. Sed ibid. scripsimus, ut Dietzius, ἀνακρεμαννύ, non ἀνακρεμαν- νύον (-ον F), quia Galenus ipse non solum formas in -όνων, -όνωσα, -όνων sed etiam in -όγ, -όσα, -όν desinentes usurpavit, ut codices testantur, velut iū, ad quorum fidem Helmreich librum IV Περὶ χρείας μο-
qion recensuit, cf. eius ed. p. 24, 20 ἀμφιενύν, 43, 1 ἀμφιενύς (Par. Ald., ἀμφιενύν Urb.), 52, 30 ἀμφιενύντος.

P. 128. [ὡς καταλύσαι τὴν δύναμιν.] Verba interpolatorii debentur explicanti ἐπὶ πλεῖστον ἑκτεταμένων τῶν γυμνώτων. Quae si scripsisset Galenus, vim argumentandi infregisset, quippe qui in seqq. demum illud doceret: ἂ μὲν γὰρ ὑπερβολαὶ καταλύσει γε τὰς δυνάμεις.

P. 129. δ' ἀλμοφροίδων ἢ δ' ἐμέτων <ἐκκενομένου> ἢ διαφροίας ἢ χολέρας ἀλισκομένους. Si non δ' ἀλμοφροίδων, at certe sequentia δ' ἐμέτων et διαφροίας ἢ χολέρας ἀλισκομένους requirunt verbum latius patens quam ἀλμοφραγοῦντας ob eamque causam ἐκκενομένους inserui, quod post δ' ἐμέτων facile excidisse putaveris. Praeter profluvium sanguinis per nares (sive certis sive incertis temporibus) fit evacuatio aut per haemorrhoides aut per vomitus aut ita, si quis alvi deiectione vel cholera laborat; cf. XVIII B 135, 1 ὄνομαζε δὲ ἄνωθεν τὴν τῶν οἰκείων, ὅταν ὑπερβάλλη τῷ πληθεὶς, κάθαρσιν δὲ τὴν τῶν ἀλλοτρίων κατὰ ποιότητα; cf. XVIII A 21 extr. ἰάσθαι διὰ τῶν ἀλμοφροίδων ἐκκενοῦν περικυκλών τὴν οἶλον ἤ ἄλλον τοῦ αἵματος, XV 327, 3; 328, 8; X 527, 9 ἐμέτων μὲν καὶ διαχαρὴμασιν ἢ γενόμενος ἐκκενωται (XV 332, 3), XVI 106, 12; 122, 9.

P. 130. ἦτοι παντὸς τοῦ σώματος βάρος ἢ τῆς κεφάλης μόνης ή ἀνωμαλία τις. Nauck παντὸς τοῦ pro ποῦ τοῦ (FD) scribi volt, rectissime; post μόνης nos ἢ addendum putavimus; cf. XVI 14, 15 τῆς κεφαλῆς γοῦν μόνης αἰσθανόμεθα ποτε βαρυνομένης. XI 267, 8 τοῖς μὲν τὰ συνήθη πράττονται, ἦτοι δὲ τῶν κυρίων τι μορίων ἢ (καὶ libri) σύμπαν τὸ σῶμα βαρυνομένοις ἢ τεινομένοις ἀναγκαία μὲν ἐστὶν ἢ κένωσις; I 363, 12 ἀνωμαλία τις ἢ πύκνωσις ἢ βάρος ἢ τάσις.

Ibid. ὅταν αἰσθανόνται τινος ὄμοιον συμπτώματος [ὑστερὸν ποτὲ] συμπεσόντος αὐτοῖς. ὑστερὸν ποτὲ
interpolatum est ex antecedentibus verbis ὅστερον ἀλόντες δυοῖν νοσήματι; δεικνύεται nullius omnino additamentum indigere ostendit quod sequitur καὶ πρὶν αἰσθέσθαι.

Ibid. προστίθέντες δὲ τοῖς γυμνασίοις. Olim addidi τι post προστίθέντες δὲ; cf. X 478, 12 ὥστε ἢ τι τῶν τροφῶν ἀφελεῖν ἢ προσθέται τοῖς γυμνασίοις. At τι non necessarium; VIII 465, 3 προιόν δὲ τὸ ἔκω ἁρματεῖται τοῦ μεγέθους καὶ τῆς σφοδρότητος, προστίθησι δὲ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι.

III. Tertium quem edidimus libellum non, ut in editionibus traditum est, "Ὅτι τὰ τῆς ψυχῆς ἴθῃ ταῖς τοῦ σώματος κράσειν ἐπέται σε Ὅτι ταῖς τοῦ σώματος κράσειν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἐπονται inscriptum esse in Specimine novae editionis I. Erlangae 1880 p. 3 demonstravimus. Illum titulum ex locis Galenianis, velut IV 795, 11 ἀκολούθει δὲ τῇ κράσει τούτου (sc. τῆς μητρὸς αἰματος) τὰ τῆς ψυχῆς ἴθη, XV 97, 5 προαποδείξει δὲ χρή ... ταῖς τοῦ σώματος κράσειν ἐπόμενα τὰ τῆς ψυχῆς ἴθη, XVI 317, 3, natum esse veri simile est, hunc testatur Galenus ipse IV 674, 3 ἐνεστὶ δὲ τούτῳ μαθεῖν τῷ βουλησάντι τὸ βιβλίον ἀναγινώσκαν, καθ’ ὧ δεικνυμι ταῖς τοῦ σώματος κράσειν ἐπεσάθαι ταῖς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, VIII 191, 8 (XVI 46, 8), XIX 46, 17; cf. Procli Comm. in Plat. Rp. p. 412 med.; in Plat. Tim. p. 346 C τι οὖν; φαίη δὲν ὁ Γαληνὸς ταῖς τοῦ σώματος κράσειν ἐπονται τῆς ψυχῆς αἰ δυνάμεις; Philopon. de anim. I fol. B 4 a. Consentient codices Graeci ad unum omnes et interpres Latinus Nicolaus Rheginus vertens: 'Incipit liber Galeni de sequela potentiarum seu virtutum animae ad complexiones corporis.'

Codices autem, quos ad recognoscendum textum libelli adhibuimus, hi sunt: Laurentianus LVI 15 s. XV (L), Vallicellanus B 93 s. XVI (W), Monacensis
XXXIV

PRAEFATIO.

109 s. XV (M), Vaticanus 154 s. XVI (V), Mosquensis 292 s. XVII (a. 1630) (m). Accessit Latina Nicolai Rhegini (N) interpretatio, quae cum in aliis libris, tum in cod. Dresdensi 92 s. XV (d) et in ed. Papiensi 1515 (p) exstat. LWVM contulit Theodorus Karrer, L denuo Albertus Koehler, W Georgius Helmerich, M iterum nos, codicem m contulit A. Luther, dp nos.

Codices omnes, qui exstant, et is, ex quo Nicolaus Rheginus librum Latine ad verbum transstulit, ex uno archetypo multifariam corrupto, mutilato, interpolato manaverunt, ita tamen ut LW melioris, MVm deterioris cuiusdam apographi imaginem referant, Nicolai autem codex s. XIV vel XIII ut videtur scriptus (cf. Praef. ed. m. de Plac. Hipp. et Plat. p. 3 adn. 5) ad archetypi eorum similitudinem proxime accessisse putandas sit. Itaque Nicolai translatio multum aut ad confirmandas aut ad emendandas lectiones codicum Graecorum melioris notae valet, quamquam, si ex ea de eius codice Graeco coniecturam facere licet, is quoque multis locis miseram archetypi condicionem testatur. Ceterum deterioris familiae codices neutiquam prorsus spernendi sunt; nonnullis locis soli rectac tradiderunt scripturam, velut IV 780, 4 MVm καὶ μὴν καὶ, LW(N) καὶ μὴν; 781, 3 MVm ταῦτα πάντα (e Platone), LW(N) πάντα ταῦτα; 794, 9 MVm προειπῶν, LW προειπῶν (quando dixit N); 799, 4 MVm ἐπιδεικνύσατε, LW ἐπιδεικνύμενοι (ostendendo N); 804, 1 MVm ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, LW(N) ἀντὶ τῷ ἀνθρώπῳ. Codex m librum Galeni non integrum praebet, sed desinit in verbis ὅταν ἦ πολλὰ μὲν ἐμα τρεφόμενα p. 816 extr. 817, 1; in eisdem editio Aldina (A) (quam reddunt Basileensis et Goulstoniana), unde m et A eandem originem habere intellegitur. Eiusdem familiae etiam codices Londinenses et Adelphi fuisse videntur, quibuscum Goulstonus 'editiones Graecas et Latinas se contulisse' ait, si quidem ei fides habenda

Nos post Kuehnium, qui totus et Charterio pendet, novae editionis specimina tria dedimus in programmatis Academiae Erlangensis a. 1880. 85. 86; ad eam, quam nunc emisimus, adornandam adiuti sumus Daremb ergi subiunctis interpretationi Gallicae adnotationibus, Studemundi censura primi et secundi programmatis nostri (Deutsch. Litt. 1881, 846 sqq.; 1886, 916 sqq.), inprimis A. Nauckii conjecturis per litteras mihi missis, cuius humanitati et doctrinae maximas gratias et ago et habeo. Plenus apparatus criticus quoniam inest in programmatis illis Erlangensibus, hoc volumine selectas tantum lectiones codicum, maxime Laurentiani, et si quae ab editoribus aliiisque viris doctis emendata vel utiliter ad emendandum textum allata viderentur, enotanda esse existimavimus.

P. 768. In specimine Erl. I scripsi περὶ ἐδών contra codicum scripturam 'περὶ τῶν ἐδῶν', titulum libelli (cf. supra p. XII) servaturus; at Galenus, ubi
XXXVI

PRAEFATIO.


Ibid. τινὰ μὲν γὰρ αὐτῶν φαίνονται δειλότατα καὶ καταπληκτικότατα . . . καὶ τινὰ μὲν ἀπλῆστα καὶ λίγα κτλ. Locus mutitus est nec sufficit ad eum sanandum, quod Cobet Mnem. N. S. X 184 ne suspicans quidem inesse lacunam proposuit: τινὰ μὲν γὰρ αὐτῶν φαίνονται δειλότατα, τινὰ δ´ ἀκαταπληκτικότατα. Nam praeterquam quod codd. δειλότατα ἦ, non τινὰ δὲ, ut edd., καταπληκτικότατα scriptum habent, pro quo δ´ καὶ καταπλ. congruenter ad sequentia ἀπλῆστα καὶ λίγα et ad translationem Nicolai ‘timidissimi et valde stupentes’ vertentis restitendum erat, non perspexit Galenum non duarum tantum partium animi τοῦ θυμοειδοῦς et τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, in afferendis vitiiis virtutibusque puerorum rationem habuisse secutiam rationalem partem complexum esse, ut ex verbis ἀρκεῖ παραδελγάτας ἐνεκα τῶν τριῶν αὐτῆς εἰδοῖ τε καὶ μερῶν ἐνδεδείχθαι τὰς δυνάμεις ἐνεκτικῶς ὑπαρχοῦσας κτλ. appareat. Quocirca bis verba excidisse existinamus, semel post καταπληκτικότατα, fortasse <τινὰ δὲ θρασύτατα καὶ τῶν πληγῶν καταφρονικότατα>, cf. V 38. 39, 8 = I 29. 30, 9 Marqu.; iterum post αἰσχυνθρά, fortasse <ἐνια μὲν φιλοφειδῆ, ἐνιὰ δὲ φιλαληθῆ καὶ τὰ μὲν ἁμνῆμονα, τὰ δὲ μνημονικά>
PRAEFATIO. XXXVII


P. 769. ἐθηλον δ' ὅτι τὸ τῆς φύσεως ὄνομα κατὰ τοὺς τοιούτους λόγους ταύτων σημαίνει τῷ τῆς ὀψίας interpolatoris esse existimo, qui docere volt, cur Galenus pro φύσις vocabulum ὀψία posuerit; cf. I 675, 4 φύσιν δ' ὅταν εἴπω, τὴν ὀλην-οψίαν τε καὶ θράσιν λέγω.

Ibid. ἐπιστεύχον τ' ἐν ἀπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων. Olim scripsi ὅπο τῶν αὐτῶν αἰτίων; sed lectio codicum omnium et editionum ab usu scriptoris non aliena est; Plac. Hipp. et Plat. p. 636, 14 πάσχει δ' ὄμοιας τοῖς βραχείας μεταβολάς ἀπὸ (codd.) τῶν ὄμοιας ἐν ἑαυστοῖ, VIII 87, 2 ἀπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων πάσχει ταύτα, XVI 415 extr. ἀπὸ τῶν ψυχόντων αἰτίων πάσχει; cf. XVII B 269, 5 ἐν τῶν αὐτῶν αἰτίων παθεῖν. Quamquam haud paucis locis eorum librorum Galeni, quorum lectio nondum fide codicum diligenter excussorum firmata est, sitne ὑπὸ an ἀπὸ legendum, incertum est.

P. 770. [οὐτὸ δὲ καὶ τὸ ἐξηράντειν ὑγρὸς ὁρθαλ-μοίς δύνασθαι ταύτων σημαίνει τῷ δύναμιν ἕχειν ὁρθαλμῶν ἐξηραντικῆς]. Haec cur unciis inquireris, in aperto est. Nimirum si id exemplum addere voluisset Galenus, cetera de facultate firmandi stomachum, glutinandi volnera ulceribusque cicatricem obducendi adiungere non omisisset. Similis generis additamenta deprehendimus paulo infra p. 771, ubi verba οὕτω δὲ καὶ θῆρα λέγοντων (edd. feram dicunt N λέγοντεν LW) ἔξωρέτος τὸν λέοντα καὶ ἄλλα τοιαύτα κατ' ἐξοχὴν ὄνομαξουσιν ut pluribus lectores exemplis docentis exclusimus, p. 775, ubi verba καὶ πάνθυ' οὕτως τὰ τῆς ψυχῆς εἶδη τε καὶ μέρη κτλ. ordinem sentientiarum turbantia importunum alicuius magistri studium rem fusius exponendi coarguunt; ex eodem studio profecta sunt cum multa alia, tum p. 814 ὅπερ ἵσον ἐστὶ τῷ μηδένα γενέσθαι φυσικῷ, p. 815 ἀγένητον τε — ἀγέ- νητος καὶ αἴδιος, quod mire confirmationi sermonis
PRAEFATIO.

intervenit, p. 816 ὡς ἀνίατον ἔχειν τήν καλήν, quod qui interpolavit, immemor fuit praecedentis τοῦς ἀνιάτως πουηροῦς.

Ibid. ἦ ... λογιστικὴ ψυχὴ δύναται μὲν αἰσθά-
νεσθαι διὰ τῶν αἰσθητηρίων, δύναται δὲ καὶ μεμνησθαι
[διὰ] τῶν αἰσθητῶν αὐτῇ καθ' ἑαυτήν. Alterum διὰ,
quod etiam Nicolaus R heg legit vertens 'memorari
per obiecta', ex priore διὰ tractum uncis inclusimus;
cf. VIII 175, 1 ἦ τῶν αἰσθητικῶν φαντασίων μνήμη, 
XVIII B 659, 15 τῆν μνήμην ἀποτίθεσθαι τε καὶ φυ-
λάττειν ἐν ἑαυτῇ τά γνωστάντα δι' αἰσθήσεως καὶ νοῦ
ταμείον τι, II 224, 1 ἦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων
μνήμη.

P. 772. οὔτε τῆς ἐπισυνεργικῆς ψυχῆς ὅρεξιν τῶν
καλῶν ἔχειν δυναμένης. Codd. edd. τοῦ καλοῦ, 'ἀπε-
titum boni' N praebent; pluralis autem necessarius
videtur propter antecedentia καὶ συλλήβδην ἐκείν
ἀπάνταν τῶν καλῶν; commendatur etiam eo, quod
Galenus pluralem pro singulari ponit hiatus vitandi
causa (cf. supra p. V), quamquam id neutiquam con-
stanter facit; cf., ut aliquot exempla certae cuius-
dam fidei eligam, I 543, 7 τοῦ τοῦ λέοντος ἦ τοῦ τοῦ
κυνός ἦ τοῦ ἀνθρώπου ὡστόν, II 85, 10 ἦ ἀρχή
τοῦ ζῶον ἦ δραστική, VI 663, 3 τῆς δὲ σαφὸς πρὸς τῆν
ἀνθρώπου δομότητα, VII 395, 2 ἄλλος ἄλλῳ
χρόνῳ ἢκανόν ἢστιν, VIII 580, 14 περὶ τοῦ μεγάλου
καὶ μικροῦ οὐκ ὀλύνου οἶδα γεγονότα λόγον.

P. 774. τῇ δὲ τῆς ψυχῆς οὖσα τὰς δυνάμεις
αὐτῆς δεικνύναι ἐπομένας, εἰ μὲ καὶ τὰς ἐνεργείας.
Sententia a loci ratione alienissima videtur ex ante-
cedente εἰ μὲ δὴ τούτων εἰσὶ πρῶτως ἐνεργεια nata
atque margini ab aliquo lectore, ut vel illud δει-
kυνύναι indicat, adscripta in textum irrepsisse.

P. 776. γιγνώσκω δ' ἔνειν σαφῶς <καὶ> ἐναργῶς.
καὶ in codd. LW MV omissum addidi, non, ut m,
σαφῶς (omisso ἐναργῶς) nec, ut edd., ἐναργῶς (omisso
σαφῶς) scripsi; si enim Galenus evidentiam alicuius
rei verbis effere volt, illa synonyma coniungit; I 681, 12 έναργώς καὶ σαφῶς ὑπάρχει τὸ δρᾶν, Π 184, 16 τὰ μὲν έναργῶς καὶ σαφῶς οὕτως — τὰ δ' ἕτον μὲν έναργῶς κτλ.; X 303, 6 οὕτω δὲ σαφῶς οὖν' έναργῶς ἐστι συντακτικά.

P. 777. diā τὸ ψυχόμενον <σφοδρός> ἡ ὑπερθερμαίνουσαν τὸ σῶμα καταλείπει τελείως ἡ ψυχὴ; Scribendum fuit, nisi ὑπερψυχόμενον mavis (cf. XI 755, 12), quod tamen Galenus in hoc libro non usurpat, καταψυχόμενον aut ψυχόμενον σφοδρᾶς; cf. proxime antecedentia ἡ τοῦ αἵματος κίνωσις καὶ ἡ τοῦ κανείου πόσι κατάψυχους τὸ σῶμα, infra p. 784 καταψύχεται καὶ πελευνύται, XI 551, 18 τὸ κάνεινον οὐ μόνον οὐ καταψύχει τοὺς θάραξιν οὐδ' ἀναίρει καθάπερ ήμᾶς, 597, 16 ἐπειδάν μηδέποτε ταῦτ' ἡ κατεψυχομένα πρὸς τῶν ψυχόντων φαιμάκων, 605, 1 τοὺς ἡδή κατεψυχομένους ύπὸ μήκος, 666, 16, XVIII A 693, 11 καταψύχει πλέον ἡ δεῖται <τὰ> ναρκούντα τὴν διοικοῦσαν τὰ σώματα δύναμιν; praetuli tamen ψυχόμενον σφοδρῶς, quemadmodum supra (p. 775) scriptum est: diā τὴ χωρίζεται ψυχήν τῶν σφοδρῶς ἡ ὑπερθερμανθέντας κτλ.; cf. IV 763, 8 ἀλλοωθέντος τ' αὐτοῦ (sc. τοῦ σώματος) μεγάλην ἀλλοιώσιν ἐν τῇ κράσει παραχώμα τὴν ψυχὴν ἐξείναι ψυχομένου [μεντοί] σφοδρῶς ἐν ταῖς κενωθέντ' τοῦ αἵματος καὶ ταῖς πόσεις τῶν ψυχόντων φαιμάκων, VII 14, 3 κάνεινον κτείνει τὸ σφοδρὸς τῆς ψυξίας XI 604, 3 οὕτω κατέψυχεται σφοδρῶς ἡ καρδία. Aliter se habet infra p. 779 τὰ ψύχοντα τε καὶ ὑπερθερμαίνοντα φαιμάκα παραχώμα τοῦ προσενεκάμενον ἀναίροντα, ubi τὰ ψύχοντα, ut XI 597, 16 (loco modo allato), idem est quod τὰ ψυκτικά, nec magis ibid. necessarium fuit scribere ὡς καὶ τοῦ ταύτης ἱοῦ καταψύχουτος vel σφοδρῶς ψύχοντος.

P. 779. εἴ γε — παράφροσε άναγκάζοντο καὶ μνήμην καὶ σύνειν ἀφαίροντα (ἀφαίρεσθαι codd. edd.) καὶ λυπηροτέραν ... ἐργάζονται (ἐργάζεσθαι codd.
ed.). ἀφαιροῦνται (sc. τὴν ψυχὴν) scripsi, non ἀφαιροῦσι, quemadmodum Nauck scribi volt; cf. VII 516, 9 oυτοι μὲν οὖν οὐ μόνον ἑαυτοῦς ἄλλα καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἀφαιροῦνται τοῦ λόγου, 95, 5 ei μὲν δὴ παχύτερον ἑαυτοῦ γίγνοιτο τὸ ύγρὸν τοῦτο, τὴν τ' ἀκρόβειαν τῆς ὑψεως ἀφαιρῆσεται καὶ τὸ μήχος καλύσει. In hoc autem verbo quam non servet Galenus medii et activi discrimen, demonstrant cum alia tum haec exempla: X 122 extr. δοσον Δ χρηστος (sc. λόγος) ἐπικοσμών προστίθησιν, τοσοῦτον ἣ καὶ πλέον ὁ μοχθηρὸς ἀφαιρεῖ, at VIII 465, 2 προίον δὲ τὸ ἐαρ ἀφαιρεῖται τοῦ μεγέθους καὶ τῆς σφοδρότητος, προστίθησι δὲ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι et ib. 5 δὲ δὲ φθινόπωρον προίον ἀπάνταιν ἀφαιρεῖ, μεγέθους σφοδρότητος κτλ.; cf. X 122, 3.


P. 782. ὁστ’ οὐδὲ συνέσεως ἕκρας [ἐγγύς ἐστὶ] τῷ σῶμα θυντοῦ λέον, πάντα δὲ ὀσπερ ὑγρότητος οὕτω καὶ ἄνοιας μετέχει. ἐγγύς per errorem a librario ex antecedente οὐδενὸς οὐδ’ ἐγγύς repetitum, si ἐστὶ genuinum est, extrusit adiectivum, velut μέτοχον, ut Nauck coniecit; sin ἐστὶ structurae explendae causa additum est, e verbo μετέχει non solum ὑγρότητος et ἄνοιας sed etiam συνέσεως ἕκρας pendebit. τι σῶμα oppositum est sequenti πάντα δ’, itaque τι non delendum videtur. Mendum a librario archetypi codicum qui exstant profectum est; nam legit id etiam Nicolaus vertens 'quare neque prope summam prudentiam est aliquod corpus animalis mortalis' (p).

Ibid. τὸ καλοῦμενον ὑπὸ Πλάτωνος μὲν ἐπιθυ-
praefatio.

μητικόν, θρεπτικόν δὲ καὶ φυτικὸν (φυσικὸν codd. et edd. A BG) ὑπ' Ἀριστοτέλους. Charterius recte re-
stituuit φυτικὸν, quod cum φυσικὸν in libris Galeni-
anis non raro commutatum legimus. Plac. Hipp. et
Plat. p. 508, 12 κατὰ δὲ τὸ ἡπαρ ἐπιθυμητικὴν ἢ ὡς
οἱ περὶ τὸν Ἀριστοτέλην θρεπτικὴν ἢ φυτικὴν (φυτι-
κὴν an φυσικὴn in Hamilton. incertum teste Well-
manno φυσικὴn MA) ἢ γεννητικήν ἢ ἐνδο ἐκάστου
tούνομα θέμενον, ἀπὸ μὲν τοῦ φύσεως φυτικήν, ἀπὸ
dὲ τοῦ τρέφειν θρεπτικὴν, ἀπὸ δὲ τοῦ γεννῆν γεννη-
τικήν (cfr. XVI 93 extr.), 522, 2 ἄρχῃ εἶναι τῆς
θρεπτικῆς τε καὶ φυτικῆς δυνάμεως, 658, 1 τῆς φυτι-
κῆς εν ἡμῖν δυνάμεως (cfr. IV 51, 6 sqq.); IV 700, 6
ἐκραν γὰρ ὑπὲρ τῆς διαπλάσεως σοφίας ὑπὲρ ἡμῶν καὶ
δύναμιν, ὡστε τὴν ἐν τῷ σπέρματι ψυχῆς φυτικῆς μὲν
ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀριστοτέλην καλουμένην, ἐπιθυμη-
τικὴν δ' ὑπὸ Πλάτωνος κτλ., II 1, 6 el δὲ τοῖς καὶ τοῖς
φυτοῖς ψυχῆς μεταδίδωσι καὶ διαφορούμενοι αὐτὰς (sc.
tὰς ψυχὰς) δυνάμεις φυτικῆς μὲν ταύτης, αἰσθητικῆς
dὲ τὴν ἐτέραν κτλ.; cf. IV 765, 4; IX 424, 14 sqq.,
XV 292, 14; 362, 7; XVII A 821, 11; 558, 8.

P. 784. πυρέττει μὲν τὸ ἱψὸν ἐν ταῖς τοῦ πυρὸς
ἀμέτοχος ὑπεροχαῖς, καταψύχεται — κατὰ τὰς τοῦ
ἀέρος ἐπιφανεῖσιν. In archetypo codicum ἐπιφανὴ-
σεις obscure scriptum fuisset videtur, ut legi posset
ἐπιφανήσας, unde LWMV ἐπιφανήσας, A (et cett. edd.)
κράσεις. Articulum τὰς servaverunt MV, in LW τὰς
in to mutatum est; veram scripturam praebet m: τὰς
ἐπίφανεσιν. In ed. pr. coniecī κατὰ τὴν ἐπιφανείαν,
quia Galenus aliis locis κατ' ἐπιφανείαν vel κατὰ τὴν
ἐπιφανείαν ponere solet, velut I 466, 14 = p. 36, 6
Helmr. κατὰ μὲν γὰρ τὴν ἐπιφανείαν, XV 253, 4;
XI 548, 1 ἵππος καὶ βοῦς κατ' ἐπιφανείαν, I 476, 11,
693, 2 cett., sed pluralis insolitus satis defenditur
antecedente plurali ταῖς ὑπεροχαῖς.

Ibid. καὶ συνετὸς μὲν ὁ Χρόσιππος ἀπελήφθηται
diὰ τὴν τούτων ἐκχρωτον μίξιν, οἱ δ' Ἰπποχρώτους
XLII

PRAEFCATIO.


P. 785. οὗτοι οὔσον αἰρέσεων ἐν φιλοσοφία [κατὰ τὴν πρώτην τομῆν]. κατὰ τὴν πρώτην τομῆν ("secundam primam incisionem" N) videtur ex adnotatione lectoris in arte logica non rudis in textum irrepersisse; nam formulis dividendi et partiendi, qualis est illa, Galenus tum utitur, si in divisione vertitur cardo rei, de qua agitur; velut IX 666, 3 sqq.: συνθέτου μέντοι τοῦ νουσίματος ὑπάρχοντος οὐκέτας ἑμολαξία εὐπνείας ἥ διάγνωσις ἀλλ' ἑνταῦθα δεὶ μάλιστα συνέσεως τε καὶ γνωμοσύνας ... χρὴ γὰρ δῆτον γνωρίζειν αὐτὸν ἁσκήσαι ὁμίλως ἀπλοῦν εἶδος πυρετοῦ κατείσθη σφτος μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ σύνθετα. ἔτι δ' ἂν γῆνοιτο σύνθετον εἶδος πυρετοῦ κατὰ τὴν χρονικὴν τομήν ἢ τῷ τούς εἰρημένους (sc. πυρετοὺς) ἀλλήλους μῦνασθαι χωρὶς τούπον πεπονθότος ἢ τῷ μόριόν τι φλεγμαίνουν
PRAEFATIO. XLIII

ἀνάπτειν αὐτοῦς κτλ., cf. XI 258 extr.; hoc autem loco, ubi divisionis sectorum de mundi unitate et continuatione dissentientium obiter mentio fit, illa distinguo formula molestè abundans est et a Galeni consuetudine abhorret.

Ibid. ένοι μὲν γὰρ ήμῶθαι τὴν κατὰ τὸν κόσμου οὖσαν ἀπασῶν, ένοι δὲ διηρηθάται φασι κενόυ περιπλοκή. Recepi codicum lectionem περιπλοκή, non editionum παραπλοκή, quamquam VIII 673, 1 in eisdem legitur: οἱ μὲν τινες ὅν τῆς δόξης καὶ ἥμεις μετέχομεν, ἐν υπάρχειν σῶμα συνεχῆς ἕως τὴν μηδιμόθη κενὸν παραπλοκήν ἔχον, οἱ δὲ τινες ἐν κενῷ πολλὰ σῶματα κτλ.; cf. IV 474, 12; 475, 8; praeterquam enim quod haec lectio nondum codicum fide firmatur, περιπλοκή accommodatius dicitur in Democritum eorumque, qui eius sectam sequuntur, de vacuo doctrina; Aristot. Metaph. IV 5 p. 1009a, 26 καὶ Ἀνάξαγόρας μεμινθα χαὶ πᾶν ἐν πάντι φησί καὶ Δημόκριτος καὶ γὰρ οὕτως τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες ὁμοίως καθ ὑποτὸν ὑπάρχειν μέρος, Philopo. in Aristot. Physic. libr. V posteriores ed. Vitelli p. 608, 9 δυνατόν γὰρ ἐγκατεσπάρθαι μεταξὺ τοῦ ἀέρος τὸ κενὸν, ἄσπερ ἔλεγον οἱ περὶ Δημόκριτον, cf. ib. p. 630, 13.

Ibid. extr. ἀλλὰ νῦν ὑπὲρ τοῦ ὑπὸ τοῦ τρόπου εἰρημένου τοῦ περὶ τῶν κράσεων λόγου προσεῖναι δοξεῖ μοι βέλτιον εἶναι. Sic edd. — καὶ τοῦτο τοῦ τρόπου εἰρημένου glossa est; manifestius fit lectione codicum LWVM καὶ τοῦτον ἐστὶ τοῦ τρόπου εἰρημένου, καὶ ἐστὶ τοῦτο τοῦ κτλ. M; τρόπου ex τόπου depravatum simili mendo atque IV 789, 11, ubi Aldina ceteraque edd. τρόπους, codices et Orisbius recte τόπους praebent. Adnotationcula posterioribus demum temporibus nata videtur; non legit eam Nicolaus.

P. 786. κύρη ἕξορη ψυχῆ σοφιστή της codd. (nisi quod V ψυχῆ omisit) edd., 'lux sicca anima prudentissima' N. De Heracliti dicto cf. Wesseling, De Hera-
XLIV
PRAEFATIO.


I 36, 1 invexit similem hiatum lectionem εξαρτησιμένως αυτάς emendans in εξαρτησίμεναι έκατόν.

P. 787. ἔναργος γε τὸ τῆς προκειμένης νῦν ἠμῖν πραγματείας ἐνδείκνυται, <το> τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα καὶ πάθη ταῖς τού σώματος ἐπεσθαί (ἐπόμενα codd. edd.) κράσεων. Inseruit τό et infinitivum pro participio reposui, quia sententia ad τὸ τῆς προκειμένης νῦν ἠμῖν πραγματείας spectat, non ex ἐνδείκνυται suspensa est, quod verbum tamen sexcenties apud Galenum cum acc. et inf. struitur. Cf. VIII 853, 18 ὅτι τὸ προκειμένον ἀποδέδεικται, τὸ δὲ εἰς τὴν περὶ τῶν ἐν σφυροκοπίων κατὰ τῶν θεωρίαν ἐπιστώσθαι κτλ., XI 725, 8 τὸ πολλάκις ἠμῖν ἀποδεειμένον ὑπὸ τοῦτων μαρτυρεῖται, τὸ χρήσκει πάσας τῶν φαρμάκων τῷς ὑπνάμεις ... ἐξετάζεται, VIII 854, 4 τὸ δὲ ὅλογον πρόσθετον ἀναβληθέν ὃς ἄξιον σκέψεως ἢδη θεασάμεθα, τὸ μηδένα τῶν ἐμπειρικῶν δύνασθαι τὸν τήρησιν ... ποιήσασθαι, III 152, 4, 627, 15. Etiam infra p. 817 τὸ omissum in codd. edd. esse animadvertimus atque scripsimus ἐφύλαττον <ἀν> αὐτὸ τούτῳ πρώτου, <το> ... ποιεῖσθαι; cf. III 193, 5.

P. 788. ὅπερ δ' ὑπὸ Θουκυδίδης συμβήκατε πολλοῖς φησίν ἐν τῇ λοιμάδει νόσῳ τῇ νῦν γενόμενον (γενομένη codd. edd.) ἔτεσιν ὑπὸ πολλοῖς καὶ ἠμείς ἔθεσαμεθα. Pro γενομένη dativo λοιμάδει νόσῳ a librariis accommodato scripsi γενόμενον, qua levissima mutatione perfectum est in sequentem: 'quod et Thucydides multis accidisse ait et in pestilentia abhinc annos non multos factum esse nos quoque vidimus.'

P. 791. Αριστοτέλεις — κατὰ μὲν γε τὸ δεύτερον περὶ ξύων μορίων κτλ. In recensendis locis Aristotelis eandem fere atque in Platonicis et Hippocrateis tenui rationem, ut, si quae lectiones a textu, qui dictur receptus, discrepant, perperderem, utrum librariorum incuria vel interpolatorum commentis ortae essent an Galenus ipse in suo codice eas transscriptisset.
P. 792. eudhlos (eudhlon codd. edd.) μέν οὖν ἐστιν [ὅς] ὁ Ἀριστοτέλης κἂν ταύτης τῆς ϒνθεώς ἐπέστη βοσλόμενος κτλ. Ex vitiato eudhlon natum est ὁς, sed βοσλόμενος (quod in Ch errore fortasse typographico in boaloménous depravatum K receptit) indicat veram scripturam eudhlos; XVIII B 127, 8 eudhlos ἐστι γιγομοσκον μὲν τάλητης, οὐκ ἦκοιβός ὃς ἐκομή- νεύσας, 238, 9 eudhlos οὖν ἐστι καὶ τῆς τρότης ἱμέραν ... τάτταν, 417, 1 eudhlos ἐστι καὶ τὰς υπολοίκους δύο μεμφόμενος ἀναλήψεις.

P. 795. οὐκ ὀλίγα πέρυκε (γυνορίσματα) περὶ τε τῶν τῆς ψυχής ὑθῶν καὶ τῆς τοῦ σῶματος κράσεως. Excidit in codd., ut e seqq. εἰσα τῶν φυσιογνωμο- νικῶν patet, σημεία (cf. supra διὰ μέσων τῶν φυσιο- γνωμονικῶν σημείων) vel γυνορίσματα; cf. infra p. 803 extr. φυσιογνωμονικῶν γυνορίσματων ἀπάντων; I 342, 7. 9 τὰ τῆς κράσεως γυνορίσματα. E Nicolai translatione nihil certi elici potest, nam p tradit 'non pausa secundum motum (l. mores) animae et craseos corporis,' d pro 'secundum' (per compendium scriptum) praebet 'sunt', in ceteris cum p consentit.

P. 798. Et in priore et in hac recensione libel- lum Hippocratis pερὶ ἄεραν καὶ τόπων καὶ υδάτων inscripsimus securi Nicolaum, qui vertit 'de aëribus et locis et aquis', non codices, qui praebent pερὶ υδά- των καὶ ἄεραν καὶ τόπων, quamquam aiiis locis hic titulus apud Galenum legitur, velut V 881, 12, XVII A 7, 6; 8, 12; 28, 1; 35, 10; 827, 13, XVII B 341, 5; 597, 8; XVI 374, 2: pερὶ υδάτων, ἄεραν καὶ τόπων, item 378, 12. Illa tituli forma, quam N in cod. suo legit, inventur XVII A 2, 3, XVII B 583, 18, 591, 6, XIX 141, 10 εν τῷ pερὶ ἄεραν καὶ τόπων καὶ υδά- των, ubi Ilberg, de Galeni vocum Hippocraticarum glossario in Commentt. Ribbeck. p. 345, ex Marciano ἁρμὸν πρὸ ἄεραν restituī volt (VII 933, 5 pερὶ ἄεραν, τόπων καὶ υδάτων). Ceterum in nullius libri titulo tam inconstans fuit Galenus quam in illius Hippo-
erate: si quidem fides editionibus tribuenda erit, paene omnes eum in permutandis nominibus Ærōv, ὕδατων, τόπων modos mathematicorum usurpasse dicas. Legimus enim περὶ Ἁρών καὶ ὕδατων καὶ τόπων XVI 350, 15, XVII A 10, 10; 210, 2 (περὶ Ἁρών, ὕδατων καὶ τόπων XVI 361, 10; 364, 6; 395, 6; 409, 1; 435 extr.); περὶ ὕδατων καὶ τόπων καὶ Ἁρών XVI 370, 12, VII 891, 5, XVII B 575, 4; 579, 8; 583, 7; 584, 3; 588, 9. 17; 589 extr., 595, 8, XVIII A 11, 3; 54 extr. (XVII B 578, 10 περὶ ὕδατων, τόπων καὶ Ἁρών); περὶ τόπων καὶ Ἁρών καὶ ὕδατων XIX 36, 9 (35, 4 περὶ τόπων Ἁρών ὕδατων, XVI 393, 7 περὶ τόπων, Ἁρών καὶ ὕδατων). De titulorum varietate non inutiliter disputavit Ermerins, Hippocr. rell. I 242 adn.

P. 799. ὡδὶ γράφει (γράφει ὡδὶ codd. edd. scribit ita N) περὶ τῆς ἐλκώτος χώρας. Galenus dicere solet ὡδὶ γράφει (VII 828, 10), ὡδὶ γράφων (VII 835, 1. 13, XVII A 446, 1), γράφας (XVII A 282, 4), vel ὡδὶ πως γράφει, ἔγραψε, ἔγραψε (supra p. 797, VII 626, 16; 842, 6; 934, 8; VIII 495, 15; 628, 1; IX 852, 2; 854 extr.); ὡδὶ autem verbo postponit, si hiatus tollitur, velut XVII A 280, 13; 495 extr., XVIII B 343, 14 ἔγραψεν ὡδὶ; ubi forma verbi concursum vocalium non efficit, ὡδὶ praecedid vel subsequeitur verbum; itaque non solum ὡδὶ γράφων sed etiam γράφων ὡδὶ legitur, velut VII 910, 6, IX 18, 15; 567, 9; 591, 17. Loco igitur, de quo quaeerimus, ὡδὶ contra Nicolai et codicum fidem transpondendum fuit.

P. 807. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ πνεύματα φησὶ σαφῶς τὰς εἰλήψεις, τουτέστι τὰς ἐξ ἡλίου θερμότητας, εἰς τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, εἰ μὴ τῇ ἄρα νομίζουσιν κτλ. Mancam et mutilatam lectionem codicum explevimus ex interpretatione Nicolai hunc in modum instituta: 'In hoc sermone spiritus evidenter, id est ventos, et soliationes, id est eas quae a sole caliditates, inprimere ait in potentiis animae.' Scripsimus igitur ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ 'πνεύματα' σαφῶς, <τουτέστι τούς
XLVIII

PRAEFATIO.

ἀνέμονς〉,〈καὶ〉 ἐλλήσεις, τουτέστι τὰς ἐξ ἥλιου δερμά-
tetaς, ἐπὶ ὑπασθιαῖο φησιν εἰς τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις
ντιλ. Possis etiam servata collocatione verbi φησι, quam
codices tradunt: πυνηματα σαρφος φησιν infini-
tivum sic collocare, ut legatur εἰς τὰς τῆς ψυχῆς
dύνα(ς) δυνα(ς)μεις (cf. IX 100, 13 εἰς αἰσθητὴν
ἐξαιρέων ἄνεμον), sed in re incerta melius ducem
sequimur Nicolaum Rheginum codicis sui Graeci multis
rebus melioris vestigiis presse insistentem. Aldina,
quae eandem praebeat ac codd. scripturam, nisi quod
cui ante ἐλλήσεις inseruit, post δυνάμεις interpolatum
habet προσθησιμενας, quod in B in προσθησιμενας
mutatum est, unde mirabilis Goulstoni Charterii Kuehnii
scriptura προσθησιμενας fluxit.

P. 811. ἡμέρα ἐπὶ στρατοπέδου γεύσθαι τοῦτον
τοῦ πόματος’ (e Platone). πόματος rectissime recep-
tissimi editores Platonis C. F. Hermann, M. Schanz,
alii; at in codicibus et editionibus Galeni uno, quod
sciam, loco, XVIII A 49, 13 ἀρκατεστέρῳ χρησθαι τῷ
πόματι, excepto tam constanter scriptura pōma, pō-
ματα tradita est, ut non ausus sim formam pōma
recipere, praesertim cum Galenus neque omnibus in
rebus Atticorum scriptorium usum sequeretur neque
Atticistarum praecipu a observaret, quippe qui multis
esest in castiganda horum molestissima diligentia.

P. 812. μεταχειρίζεσθαι τούς οἴκας τῆς νεώς
(νηὸς codd. ναὸς edd.). Resstitui nunc formam usitatam
genitivi, quoniam multis aliis locis eam in edd. tradi-
tam esse animadverti, velut I 237, 9. 16, II 11, 2,
IV 241, 14 (νῆὸς νηπίων), X 46, 9, XIV 648, 13,
XV 308, 9; ut h. 1., ita nihil auctoritatis habet scriptu-
tura XVIII A 522, 2 τὸ κατὰ τῆς νηὸς ἐμπεπηρὸς
ὀρθῶν εὐλόγων, 767, 12 τὴ δ’ ἔξω τῆς νηὸς, XVIII B
347, 5 ἀπὸ τῆς ἐμβολῆς τῶν νηῶν, III 71, 1 ἐχοὺςῶν
τῶν ἄνεμου τῶν νηῶν.

P. 813. λεγομένης τ’ ἐνίοτε τροφῆς [ὑπ’ αὐτῶν
LWMV] οὐ μόνον τῆς ἐπὶ συτίοις ἀλλὰ καὶ πάσης
τῶν παιδῶν διαίτης. Manifestum est orationem vitiam
esum esse adiectis verbis ὑπ' αὐτῶν ab eo, qui signi-
ficare voluisse videtur τροφήν a Graecis (ὑπ' αὐτῶν
sc. τῶν Ἐλλήνων) nonnumquam dupliciter dici; est
autem illud ὑπ' αὐτῶν propter sequens οὐχ οἶοντε
φάναι κατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον εἰρήσθαι νῦν
ὑπ' αὐτοῦ (sc. a Platone) τὴν τροφὴν mutatum in ὑπ'
αὐτοῦ et in codice Nicolai sic Latine locum reddentis:
'cumque dicitur aliquando cibus ab eo non solum
ea quae in cibus sed universa infantium dieta' et in
eo codice, unde m et A manaverunt; ὑπ' αὐτοῦ legit
etiam excerptorum auctor XVI 47. 48. De illo autem
genere adictionis ab oratione Galeni absonae vide
quae supra ad p. 781 collegimus exempla.

P. 814. Οὐκ οὖν ἀναιρετικὸς ὁδ' ὁ λόγος ἐστὶ
τῶν ἐκ φιλοσοφίας καλῶν ἀλλ' ὑφηγητικὸς τε καὶ
diáskalikós ἀγνοομένου τινὸς ἐν αὐτοῖς τῶν φιλο-
σώφων. Lectionem codicum et editionum et depravat-
tam et mutilatam emendandi fundamentum praebeat
Nicolai Rhegini translatio 'quamvis ignoretur (sc. sermo)
ab aliquibus philosophis.' Itaque reposuimus καίτοι
γ' ἀγνοούμενος; genitivum autem codicum ἀγνοου-
μένου suspicamur accommodatum a librariis genitivo
tινὸς esse, postquam ante τινὸς excidit μέχρι, quod
aegre desideratur; nam non plane ignoratur ὁδ' ὁ λόγος
a quibusdam philosophis sed quadamtenus, μέχρι τινὸς;
cf. III 310 extr. ὡς εἰς τὰ συνεχῆ μόρια μέχρι τινὸς
αὐτῶν διάδονται, XI 4, 12 οὗ δὲ μέχρι μὲν
τινὸς ἐτέμου, οὐ μὴν πρὸς γε τὸ τέλος ἐξίκουτο, 72, 10
tóυτο δὲ μέχρι μὲν τινὸς οἰον πυρετός ἑστὶ τοῦ μορίου,
Π 715, 9; ἐς ἡμίσεος enim, ut ait Galenus, naturam
hominis cognoverunt. Nauck, qui conicit διάσκαλικὸς
tοῦ ἀγνοομένου τιῶς ἐνίοις τῶν φιλοσώφων, acute
vidit ἐν αὐτοῖς depravatum esse ex ἐνίοις, qua recepta
emendatione totus locus corruptus in hunc modum
reformandus est: καίτοι γ' ἀγνοούμενος μέχρι τινὸς
ἐνίοις τῶν φιλοσώφων.

GALEN. SCRIPT. MIN. II.
P. 815. óukéti prósképtoménvois oút' eì gevnetóv èstiùn oút' eì mì gevnetóv. Codices non solum oúkéti próssésti sképtoménvois sed etiam oúte gev(v)ñtovn èstiùn oúte mì gev(v)ñtovn scriptum tradunt. Editiones ante gevnetóv et mì gevnetóv inseruerunt el', recte; cf. IX 620, 11 oút' ei kalóis oút' ei mì kalóis eìpiev úpò éntov Ἱπποκράτης, XI 180 extr. perì dé loutróv sú mèn oλouς ouúdev eìpet oút' ei χρηstóv oút' ei mì χρηstóv.

P. 817. páraφuláttei 〈oún ChK〉 δ' déi eìpein tα τοιαύτα των ύνων φιλόσοφων. Ad turpatae lectionis codicium emendationem nihil fere valet Nicolai Rhregini translatio sic tradita: 'evitare igitur opus ut est dicere haec talia a philosophis qui nunc sunt'; accedit quod Rheginus páraφuláttein non recte interpretatus est, cum sit verbi vis non evitandi sed observandi aliquid ita, ut cautio adhibeatur et error vel vitium aliquid devitetur; cf., ut pausa exempla e Galeno afferam, I 195, 1 eílóv χάρ (sc. ὁ λογικός) δι' τα μην συμπτώματα δηλωτικά èstì των τό συμφέρων ἐνδεικνυμένων σκοπῶν, tà δ' ouν èstì τοιαύτα, tà mèn χρήσιμα páraφuláttei, tà δ' ἄλλα páraφuláttei; IV 172, 11; V 11, 14 (＝ Script. min. I 8, 20 Marqu.), 31, 13 (＝ 24, 7), 78, 12 (＝ 61, 4), VII 2, 15; 172, 14; IX 609, 6 tauτ' ouν ἀναγνώναι χόη μόνον ἐκ τῶν Ἱπποκράτους συγγραμμάτων ἄλλα καὶ μημονεύσαι καὶ παραφυλάξει πολλάκις ἐπὶ τῶν ἀσθενοῦντων, ἵνα ἐκ τοῦ συνεχῶς ἐφαρμακέναι τῆν ἀκριβή τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἔχαμεν διάγνωσιν, 621, 10; 627, 15; 775, 2 ἐμοὶ τῷ τοσοῦτος ἑτέσι παραφυλάττοντι, 780, 15 ἔργων' ἐν μειρακίων μὲν ὑποξάμην παραφυλάττειν τὰς κρισίμους ἴμμερα, ῥα τι κάκτης ἐμαντοῦ πείρας ἐπικρίναινι περὶ τῆς διαφανείας αὐτῶν. Nos corruptum locum hoc modo sanandum existimavimus: páraφuláttein oún δεί [eìpein] tα τοιαύτα τα κα) tα τῶν ύνων φιλόσοφων, ut sententia esset 'diligenter igitur observanda sunt talia quae modo attuli rerum usu manifesta exempla.
adversus huius aetatis philosophos, qui ex evidentissima quaque re disputandi initia capere nolunt idque contra morem sapientiorum.

P. 818. si d' eva te ὅν του κατὰ σπάνιον ιδὼν-
tes . . τοὺς πλείστους ἔφασαν εἶναι κακοὺς. Edidi-
κατὰ (τὸ) σπάνιον; nihil enim apud Galenum frequen-
tiis formulis κατὰ τὸ σπάνιον (IV 552, 3 legendum
κατὰ (τὸ) σπάνιον; cf. ibid. 558, 10) et ἐν τῷ σπανίῳ
(ἐν τῷ σπανιώτατῳ), quorum usus singularis paucis
exemplis demonstratur. Copulantur cum potest, ἐνίοτε
(potest), ἐνίοτε VII 847, 8 ταύτη τῇ γνώσει διὰ παντός
μὲν τοῦ χρόνου μένα καὶ ἀφαίρετον ἤν τὸ πνεῦμα, παρεν-
έπητε δὲ ποτε κατὰ τὸ σπάνιον ἡ βραχύπνοια, 'in-
cidebat tamen aliquando, quamquam raro, spiratio
brevis', XVII A 818 extr., 819, 14, XVII B 835, 9,
XVII A 851, 4 ἐνίοτε δ' ἐν τῷ σπανίῳ μὲθ' ὦν
χριστίων εὐφορος γίγνεται ἡ νύξ, 'interdum autem,
sed raro', XVII B 546, 8 ἐνιολ γε μὴν ἐν τῷ σπανίῳ
τῶν ἀγαθόμενων ἀπόγευμαν (1. ἀνίηνπαμα), 'nonnulli
tamen, quamquam id raro fit, ad vitam redierunt'.
Idem usus in sententiis condicionalibus deprehenditur:
IV 220, 1 εἰ μὴ φυλάττοιτο πον τοῦτο κατὰ τὸ σπά-
nion, si forte id non servetur (quod raro accidit), X
677, 10 οὖτοι πάντες οἱ πορετοὶ . . οἷον ἀναμένουσι
δεύτερον παροξυσμὸν ἀλλ' ἐντὸς τῶν εἰκοσι καὶ τεσσά-
ρων ὄρων παύντων τούπικαν ἢ εἰ πον κατὰ τὸ σπά
νιον ἐνίοτε τινες αὐτῶν ἐπὶ πλεῦρα ἐκτείνονται, 'aut si quando,
id quod tamen raro accidi', IX 235, 6 δὲ μὲν οὖν
δέκατος (sc. σφιγμός) ὑψηλὸς ἢμα καὶ πλατὺς γενό-
μενος . . ἔφινες μὲν ἀνθρώπου τῷ συμμετόχῳ παρα-
βαλλόμενος ἄδυνατος συστηναί, πλὴν εἰ ποτε κατὰ τὸ
σπάνιον ἡ θέσης ὅλῃ τῆς ἄφθονος ἑξαλλάττοτοι, XVII
B 148, 14 εἰ δὲ ποτε κατὰ τὸ σπάνιον ὁ κάμμος φαί
νοιτό σοι φιλοτάπεινος τις. Eadem vis inest in σπα-
niis; VIII 341, 1 εἰ δὲ πον σπανίως ὑπὸ περιστάσεως
πραγμάτων ἄστος ἡμαρκάσθῃ διατεθήκῃ, XVII A
33, 8, XVIII B 92, 14. Cum numeralibus coniunctum

d*
κατὰ τὸ σπάνιον vel ἐν τῷ σπανίῳ respondet Latino cum (ubi) plurimum, nostro ‘wenn es hoch kommt’, ‘höchstens’; XVI 725, 13 σφαλῆσται μὲν πάνω πολ-λάκις, ἐπιτύχοι δὲ ἐν ποτὲ κἀπαξ ἐν τῷ σπανίῳ, XVII B 868, 14 ἦτοι πάσης ἀμέτρου δυσκρασίας ὑποπιπτούσης ἢ κατὰ τὸ σπάνιον ἐκφευγούσης αὐτοῦ (sc. Ἰπποκράτους) μᾶς. Ιτακε loco, de quo quaerimus, Galenus intellegi volt: ‘qui autem unum aut summum duos viderunt.’


Ibid. διαστρέφεσθαι δ’ ὑπὸ τῶν [ἐξεπτυμόντων] γονέων τε καὶ παιδαγωγῶν καὶ διδασκάλων. Nauck ingeniose pro ἐξεπτυμόντων conicit ἐξετηκότων.
Equidem suspicor εξεπιτιμώντων mutilatam — id quod praepositio εξ indicat — adnotationem esse lectoris vel interpolatoris, cui cum illud ὑπὸ τῶν γονέων κτλ., nude dictum esse videretur, imperfectum ut putabat orationem his verbis supplendam existermavit: διαστρέφεσθαι δ' ὑπὸ κακῶν ἐξ' αἰθειοντων ἥ τῶν ἐπιτιμώντων γονέων κτλ. At cf. Senec. Ep. 94, 54 'non licet, inquam, ire recta via: trahunt in pravum parentes, trahunt servi.'

Ibid. οὗ γὰρ δὴ ἄλλοις γε τισιν ἐνυπράγνει τὰ παιδία codd., οὐ γὰρ ἐν ἄλλοις κτλ. ChK; οὐ — παιδία om. N; Nauck conicit οὗ γὰρ ἐν ἄλλοις .. ἐνυπράγνει. De codicum lectione non opus est decedere, cum Galenus hiatum post οὗ γὰρ δὴ .. (ye) perquam multis locis admittatt, e quibus haec exempla h.l. afferre satis erit: I 245, 3 οὗ γὰρ δὴ ἀποκρήσθη ευ μόνον, 479, 3 = p. 48, 15 ed. Helmr. οὗ γὰρ δὴ ἐν τῶν ποιοτητῶν, 600, 6 οὐ γὰρ δὴ ὡς ἀπλῶς εἰκαζεῖν ἔχον, 629, 4 οὐ γὰρ δὴ ἀπλῶς κτλ., 632, 6 οὐ γὰρ δὴ ἀνατεμεῖν γε ἕως τας, II 46, 11; 57 extr.; 206, 2; 208, 9 οὗ γὰρ δὴ ἐκὴ γε, III 274, 4 = p. 11, 12 ed. Helmr. οὗ γὰρ δὴ ἓτι γε δεῖται, 456, 4 οὗ γὰρ δὴ ὁμοίως γε πάν γε πέρυκεν, 616, 12; 724, 16; 813, 16 οὐ γὰρ δὴ ἐνηλλάξε γ' αὐτά, 858 extr., IV 371, 4; 707, 9; 720, 6, IX 705, 2 οὗ γὰρ δὴ ἑιτρῶν γε τις, IX 902, 2 οὗ γὰρ δὴ ἄλλος γε τις .. αἰτίων, 914 extr. οὗ γὰρ δὴ ἰσων γ' ἡμερῶν, XI 150, 14; 423, 9; cf. ed. m. alt. de opt. med. phil. p. 38. 39.

P. 818 extr. 819. πάνυ δ' εὔηθείς εἰσί καὶ οἷ διαστρέφεσθαι λέγοντες ἡμᾶς κτλ. Loco sequenti a Galeno e Posidonio excerpto insignis labes illata est a librarisi codicum Graecorum quotquot exstant et codicis Nicolai, quamquam is nonnulla praebet, quae ad eam tollendum adiumento sunt. Optime autem proxima verba corrupta ὑπὸ τε (MV γε LW) τῆς Ἰδονῆς καὶ τὸ γε αὐτῆς μὲν ἐχούσης πολὺ. τοῦ δ' ἀποτρεπτικοῦ (ὑποτρό. L) τε καὶ τραχέος ὄντος ('et hi verti
(στρέφεσθαι Ch K) dicentes nos a delectacione inductionem quidem habente multam aversione vero existente aspera' N) emendavit Nauck hoc modo: ὑπὸ τε τῆς ἠδονῆς καὶ τοῦ ἄλγους (vel πόνου), τῆς μὲν ἐλκουσῆς <πρὸς ἑαυτήν>, τοῦ δ' αὐτ. ; fortasse ad Nicolai verba translata accommodatius scribendum τῆς μὲν <ἔλκτης> ἑχούσης πολύ; in spec. Erl. III p. 14 ἔλκτης καὶ λείου ἑχούσης πολύ proposui. Sequientia verba omni depravationis genere laborant: ἐπεὶ τοῖς εἰ μὲν (si igitur N) μηδεμίαις ἔχομεν ἔτεραν ἐν ἴμιν δύναμιν οἰκειομένην (WMV οἰκειομένη L) ἠδονῆς μᾶλλον ἁρετὴν μᾶλλον ἠδονῆς ἢτις ἱσχυρότερα τῆς πρὸς τὴν ἠδονὴν ἁγούσης ἡμᾶς ἐστὶ φύσεως καὶ οὕτως εἶναι ἡμῶς ἀπαντῆς κακοῖς τὴν μὲν κρείττονα δύναμιν ἀσθενεστέραν, ἱσχυρότεραν δὲ τὴν μοχθηρὰν ἔχοντες ἡδή (LW η MV) κρείττονα ἐστὶν (LW κρείττονός ἐστιν M κρείττονός ἐστιν V) ἱσχυρότερον τις τοὺς πρωτοὺς ἀνθρώπους ἀνέπεισεν ὑπὸ τῆς ἀσθενεστέρας νικηθῆναι.' Initium sanationis a sanis verbis τὴν μὲν κρείττονα δύναμιν ἀσθενεστέραν, ἱσχυρότεραν δὲ τὴν μοχθηρὰν ἔχοντες incohandum esse existimavimus adhibita simul translatione Nicolai 'si igitur in nobis nullam aliam habemus virtutem familiorem delectatione, maior erit delectatio quam virtus' et 'si vero ea quae melior est et fortior'; inde totius loci emendatio a nobis in hunc modum tentata est: καίτοι γ' εἰ μὲν μηδεμίαν ἔχομεν ἔτερα ἐν ίμιν δύναμιν οἰκειομένην μᾶλλον ἠδονῆς, ἱσχυρότερα πῶς ἐσται ἠδονῆ τῆς ἁρετῆς, ἢτις κρείττον τῆς πρὸς τὴν ἠδονὴν ἁγούσης ἡμᾶς ἐστὶ δυνάμεως καὶ οὕτως εἶναι ἡμῶς ἀπαντῆς κακοῖς τὴν μὲν κρείττονα δύναμιν ἀσθενεστέραν, ἱσχυρότεραν δὲ τὴν μοχθηρὰν ἔχοντες εἰ δ' ἢ κρείττονός ἵσχυρότερα, τις τοὺς πρωτοὺς ἀνθρώπους ἀνέπεισεν ὑπὸ τῆς ἀσθενεστέρας νικηθῆναι; Inter ἱσχυρότερα et ἐσται inserui pws, quod Galenus, si per sententiam loci licebat, inter vocabulum in a longum desinens et ἐστὶ vel ἐστι interponere solet; cf. III 640, 6 ἔτεροια πῶς ἐστι, XI
612, 7 ἰχνοφόρα πώς ἔστιν (sc. ἡ Μαγνήτης λίθος), ἢ δὲ ἐτέρα (sc. ἀνθυλλίς) αὕτην, ἢ τῇ χαμαιπτινῇ ἑοικίᾳ, λεπτομερεστέρᾳ πώς ἔστι τῆς ἐτέρας. ἀσθενεστέρᾳ ἔσται defendet et is, qui meminerit Galenum non omnibus locis fugisse talem hiatum, cf. II 496, 10 ἐγκαφσία ἔστιν ἡ διάφυσις αὕτην, praesertim cum eum communis hominum pronuntiation adiuvarat, et qui Posidonii ipsius, non Galeni verba haec esse putat; illum quidem non constat tale artificium hunc concursum vocalium vitandi in componenda oratione adhibuisse.

P. 820. δεόμεθα πάντες οὗ οὕτω τοῦ φεύγειν τοὺς πονηροὺς ὡς τοὺς διώκειν τοὺς καθαρίζοντας τε καὶ καλύσσοντας ἡμῶν τὴν ἁθέσιν τῆς κακίας. Hellenisticam formam verbi καθαρίζω, καθαρίζειν (cf. Grimm. Lex. in libr. Nov. Test. s. v. καθαρίζειν) Galenus non repudiavit; cf. II 883, 13 καθαρίζοντι δὲ καὶ βλέννας, X 350, 6 ὅτι καθαρίζει τὸν δύσον, si quidem lectio certa est; elegit autem formam participii καθαρίζοντας, non Atticam καθαρίζοντας — formis autem futuri Attici alibi saepe utitur —, ut, cum illa aetate i et u iam eundem sonum redderent, δυναμενος οὗ μόνον λόγῳ πλάσασθαι ἄλλῃ ρήμῃ διδόξασθαι τού κατὰ φύσιν πλοῦτον τοῦ δῶρον, IV 43, 10 τῷ μεντοὶ χρῆσεσθαι μέλλοντι ἐς τοῖς ἐκ τοῦ μέλεσι καὶ βαθίςεσθαι μὲν τοῖς ποσῖν, ἀντιλήψεσθαι δὲ τοῖς χερσίν, VII 129, 6 αὕτα δὲ γ’ εἰπέντεσαν θ’ ἄμα (cf. supra p. XXIII) καὶ περισκόπων ἐκ τῆς γαστρὸς ἐπισκόπωσιν τὴν τροφὴν, XI 121, 19 κἀπεδή οὕτως ἀνάδειξατας αὐτῷ τὸ τῶν κυθῶν ἀλευρων, ἀφαιρήσατας δὲ καὶ τούτων τὸ πιτυρῶδες πάν.

IV. V. In recensendis libellis Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἱδίων βιβλίων πρὸς Εὐγενειανὸν et Περὶ τῶν ἱδίων

XIX p. 50Κ. ἐνοι μὲν ὅτι πατέρας ἔχων κτλ. Ne quis putet ante ὅτι excidisse λατροῦς, vid. ed. m. Erlang. p. 18; ibidem de sequente ἀπὸ τῆς τῆς αἰφέσεως, quod non in ἀπὸ τῆς τίνος αἰφέσεως mu- tandum, disputatum est.

Ibid. ἔγω μὲν δὴ μοι πεπεκόεις ἐμαντὸν ὡς κτλ. Q edd. Marquardt l. l.: 'vielleicht steckt in dem μοι
ein ποι odër ποτε, wie Gal. V 30 (== p. 23, 11 ed. Marqu.) ἐγὼ δὴποτε κτλ.' At laudati loci alia ratio est atque eius, de quo quaeerimus; in hoc epanalepsis quaedam cernitur, in illo non item. Initio libelli Galenus dixerat se non id secutum esse, ut libri suoi in volgus ederentur; iam illuc revertitur his verbis: ἐγὼ μὲν δὴ 
. . . οὐκ ὥθεξήν τινὲς ἐμῶν ὑπομνήματων οὐδὲν ἐν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι. In eiusmodi itera-
tione sententiae nihil neque δὴποτε neque δὴποτε habet 
loci, sufficit vel δὴ vel οὐν, cf. XIX 10, 2 τοῦ μὲν 
δὴ πολλοὺς ἀναγιγνώσκειν ὡς ἵδια τὰ ἐμὰ, quod 
spectat ad antecedentia. Itaque illud μοι, fortasse e 
formulæ, quis est ἐγὼ μὲν δὴ μοι δοκῶ (III 860, 2) 
vel διό μοι δοκῶ νάγρα (X 8, 11), recordatione profec-
tum, et in priore editione et in hac eieci.

P. 51. ἀρκεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο μόνον ἄλλα καὶ πά-
θουν ἀπηλλάχθαι τρόφη. Quamquam per sermonis 
Graeci legem licet e sententia negativa elicere verbum 
τρόφη vel διὲ, quemadmodum h. l. volt Eberhard, tamen 
argumentis in ed. Erlang. p. 19 a me allatis non 
minus quam Marquardt Script. min. vol. I 32, 16 ad-
ductus τρόφη a libraribus omissum esse existimo; cf. I 
117, 11 ό νὰρ ἐπαρκεῖ ἐπιγνώναι . . . ἀλλ' οὐδὲν ζητοῦν 
ἐλεηθεῖν αἰτί τοῦ ἄκολουθου διέ, 137, 4 καὶ οὐν ἐπαρ-
κεῖ τῷ γένει ταύτα εἶναι συμπτώματα . . . ἀλλα καὶ 
χρόνον δεῖ τηρῆσαι παραλαμβάνεσθαι, 245, 3 οὐ γὰρ 
δὴ ἀποχρῆσει γε μόνον εἰς τὴν εὐφεσίν δὲν ζητοῦμεν 
ἐπιθυμῆσαι τῇς ἀληθείας ἄλλα τρόφη καὶ σύννημι τινα 
τῆς εὐφεσίως πορίσασθαι, VI 820, 17 ἀλλ' οὐκ ἀρκεῖ 
τοῦτο μόνον ἄλλα καὶ τὴν ἀπὸ τῆς πείρας βάσανον 
αὐταῖς προσακτέων, VII 612, 14 οὐκ ἀρκεῖ μόνον τοῦτο 
φάναι, προσθεῖναι δὲ τρόφη τὴν παντὸς τοῦ σώματος 
thαραχήν, IX 56, 10 οὐ μὴν ἀρκεῖ τοῦτο μόνον γιγνώ-
σκειν ὑπὲρ αὐτῶν ἄλλα τρόφη τα τε κατὰ μέρος ἀπαντα 
dιορίσασθαι καὶ τὴν οἰκείαν ἀπόδειξιν ἐκάστῳ προσ-
θεῖναι, 779, 15 ἐπει δ' οὐ τὸ σπάνιον λαμάν 
ἄλλα τρόφη πολλάκις ὑφῆς κρίνονσιν, XVII A 443, 6
ounc ἄρξε], δὲ τούτῳ μόνον ἀλλὰ πρὸς τὸ τῆς γόνιμον γένεσιν ἀποτελεσθῆναι δεῖ δύοφορα εἶναι τὰ συνιόντα. De collocatione autem verbi χρη post infinitivum perfecti pass. vd. I 694, 9 ἀπηλλάχθω τοιον χρη (id. III 694 extr.), II 90, 10 ἐσφάλλω τοιον χρη, VIII 477, 9 μεμνημότω τοιον χρη (863, 14; IX 129, 8; XI 385, 13; 411, 3; 519, 15; 602, 11; 627, 8; 632, 9; XVIII B 489, 4), VII 811, 15 ἐφρώσθω τοιον χρη, VII 574, 9 συνηκοθήκω τοιον χρη, XVIII B 449 extr. ἡκτιβόσθω τοιον χρη, 447, 4 ἐστοκάσθω τοιον χρη, 774 extr. ἐσφίγγασθω τοιον (897, 6).

Ibid. εἰ γὰρ <τις> μὴ τούτ’ ἔχων ἔθελσειν ... ξητήσαι τάληθες ... μόνος ἢν οὗτος ἔξευρον τὴν ἀρίστη τὴν αἴρεσιν. τις inserui respiciens ad apodosin μόνος ἢν οὗτος sqq. (cf. infra p. 53K ἢν τις ..., οὗτος ὄφελεσθω δυνησται), qua re structurae ambiguitas εἰ γὰρ μὴ τούτ’ ἔχων tollitur; μὴ τούτ’ ἔχων, non τούτῳ μὴ ἔχων Galenus idcirco scrisisses videtur, ut h. l. concursum vocalium vitaret, quamquam post μὴ hiatus cum alibi saepe ab eo admissus est, tum sequente ἔχων propter volgarem loquendi rationem (μὴ ἔχων) commendabatur; velut VI 667, 10 ἐξορέω τῶν μὴ ἔχοντων ἑστὶ, 805, 6 διὰ τούτ’ αὖ μὴ ἐπιτίθεος εἰς πόσιν. Loci igitur sententia haec est: 'a caeco volgi in sectas vel studio vel odio liberum esse orpetet, quo vacans (μὴ τούτ’ ἔχων) si quis via ac ratione ipse anquirere verum ... voluerit, is solus sectam optimam inveniet'.

P. 52. ταύτα τ’ οὖν εἰ τις ἀναγνωσέως ἐθέλοι ..., ὡς ποιήσαι, καὶ εἰ πειθεῖς αὐτοῖς ἀποδεικτικὸς γενέσθαι βουλησθῇ Q edd. Olim conieci τούτο sc. τὸ περὶ τῆς ἀρίστης αἰρέσεως βιβλίων et consequenter αὐτῷ; nunc video defendi posse codicis Q et editionum scripturam; ταύτα intellegitur τὰ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ γεγραμμένα. Similem structuram κατὰ σύνεσιν deprehendes XVII B 647, 15 καταμαθῆσαι δ’ αὐτὰς (sc. τὰς ἡμετέρας πραγματείας) ὃ βουλόμενος ὄψοι τ’ εἰσὶ καὶ ὅποιᾳ καὶ ἠμνεια θεωρίαν ἀδάσκουσα ἐκάστη, τὸ
perì τῆς τάξεως τῶν ἡμετέρων ὑπομνημάτων ἀναγνώσας
βιβλίων. ἐκ τούτων γὰρ ὄρμηθεν εἰσεται, πῶς ἐκά- στην αὐτῶν ἀναγωγῇ τέκνον ἔστι; ἐκ τούτων ἐστι τῶν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ γεγραμμένων. Pluralem autem hoc loco, de quo quaerimus, ideo elegisse scriptor videtur, ne hiatus autō ἀποδεικτικός oreretur, cuisi tamēm genus neutiquam ut crimen ingens expavit, cf. Marquardt. vol. I p. LII.

P. 53. ἐὰν . . μὴ κατὰ πάθος ἄλογον αἰρήσηται τι Q edd. Patrocinis quidem formae verbi αἰρήση- ται eo quod Aristophanes, cuisi Galenus erat studio- sissimus, volgarem hanc formam non repudiavit (Thes- moph. 761 τίς τὴν ἀγαπητὴν παιδα σοὔξηρόσατο); de aliis aliorum scriptorum ἡγομένην, αἰρήσασθαι non fastidientium locis vd. Lob. Phryn. p. 716, Veitch, Greek verbs s. v. αἰρέω; at Galenum, quamquam XI 121 extr. schematis ὁμοιοπάτωτον causa (cf. supra p. LV ad IV p. 820) ἀφαιρήσαντας scribere non veritus est (διαφοράς XI 151, 12 ex Erasistrateorum scriptis de- prompsit), hoc loco, ubi nihil causae erat, cur insol- lentem verbi formam usitatae praeferret, non αἰρήση- ται seā αἰρήσαι usurpasse exploratum habeo.

Ibid. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἐπὶ τοῖς ἐμπροσθεν εἰρημέ- νοις παραγενόμενος ἐξευρήσει τπ τ' ἀληθῶς ἄλλοις (αὐ- τοῖς Q edd.) ἐγνωσμένα καὶ ψευδῶς ἐπειλημμένα. Eber- hard l. l. ἐπὶ τοῖς ἐμπροσθεν εἰρημένοις interlegi volt medicos et philosophos, quos Galenus antea notasset, ad quos refert lectionem codicis Q et editionum τὰ τ' αὐτοῖς ἐγνωσμένα. At παραγενόμεθαί ἐπὶ τοῖς ἀνδράσι dicetur inusitatissime. Imo sententia loci haec est: 'si quis, priusquam ad notitiam iudiciumque sectarum omnium perveniet (πολὺν ἐπὶ τὴν μάθησιν τε καὶ κρίσιν ἦκεν ἀπασών τῶν αἰρέσεων), demonstrandi artis peritus fieri cupiet, lectitet opus meum de demonstracione, cuisi si vías ac rationes penitus perceperit atque in usum convertere didicerit, verum in omnibus rebus ipse exquiret, modo ne insana animi cupiditate uni alicui
PRAEFATIO. . LXI

epi ta mathemata paraogenesetai, 433, 13 paraogenomenoi
de episthen ekastou tov ypsoumenon. XIX 39, 12 autous te dynhsetai kath' ekastou tov ypsoumenon debe twn chrwmenos episthen euferon autou paraogenesetai. — Marquardt, Philol. Anz. 1. I., postulavit, ut scriberetur kal
<ta> pheudos upellemena; at articulum Galenus nonnumquam omittit non solum in synonymorun conunctione, ut Plac. H. et Pl. p. 401, 7 ἦ te tov loophum magh kai diafora, sed etiam in oppositis, ut ib. p. 362, 5 en te tois amartimasiai kai katofthimasiai, infra XIX 24, 6 (Περὶ τῶν ἱδ. βιβλ.) peri te tov tas gnavous kal ta cheila kynoventan mvoi kai [peroi] tov nata gennu, ubi ChK ante [peroi] tov insererunt; paulo infra p. 55 extr. K. ta t' ev to froskaienato peri apodelexes eiremenei kai kat' to pempton kal ekton peri tov 'Asklepiadou domatow, ubi Q non kal ta kat' sed kal kat' praebere cognovi, cum ipse codicem excuterem.

P. 55. <ὑπὲρ ἤγεμονικοῦ ὁδὲ — ὑπὲρ ὅν ἐν τῷ πρώτῳ> peri tov <ἱατρικῶν> onomatoj <καὶ τῷ peri tov καθ' Ἰπποκράτην στοιχείων> epideinektau. In Q et AB post ta peri mouv kynhsewos continuo leguntur verba kal to peri tov onomatoj epideinekto, in ChK kal peri tov onomatoj epideinektau. Sed quamquam neque in Q neque in A signum lacunae notatum est, tamen multa in archetypo codicis Q et editionis A omissa esse indicio est, quod in sequ. to biblion (οὐ πάντες ἔργαται κατ' τὸ biblion) non habet, ad quod referatur; accedit quod Galenus h. I., quoniam partem tantum scriptorum suorum enumeravit, e quibus functionum et naturalium et animalium partium corporis repeti posset cognitio, nullo modo potuit ea scripta silentio praeterire, quibus subtilius de hae re disseruit, ut de Placitis Hippocratis et Platonis, de semine, de usu partium; post autem haec opera Galenum eorum quoque librorum mentionem fecisse, quibus de elementis exposuerat, ut libri primi de no-
minibus medicinalibus et operis de elementis secundum
Hippocratem, patet et ex residua voce ónómoatón et
ex sequentibus verbis tā peri tῆς ἀποδείξεως τῶν
στοιχείων οὗ πάντες εἰρηται κατά τὸ βιβλίον ἀλ., qui-
bus aperte libri de elementis secundum Hippocratem
significantur. Itaque non dubitavi ea, quae in codd.
exciderunt, supplere idque ita, ut e variis locis, ubi
Galenus de his operibus lectores docet, I 409, 5—13,
XI 257, 1—3, XV 7, 6, aliisque quasi centonem consar-
cinarem; cf. ed. Erlang. p. 22. 'Ex τούτου δὲ τοῦ
γένους ἐστὶ τῆς θεωρίας petivi ex I 409, 10, non
scripsi, quemadmodum Eberhard l. l. volt, 'Ex τούτου
δὲ γένους, quia paulo ante legitur ex ταύτου δὲ γένους.

Ibid. ἀναλέξασθαι (ἀναλέξαι Q edd.) προσήκει τά
τ' ἐν τῷ τρισκαιδέκατῳ peri ἀποδείξεως εἰρημένα; cf.
ed. Erl. p. 23. Tantus est numerus locorum, qui
demonstrant Galenum medium usurpasse, ut pauci illi,
ubi activum legimus, librariorum sive errori sive ne-
glegentiae debantur, velut XV 391, 7 tā ἡμέτερα
peri τῆς ἀνατομίας αὐτῶν καὶ τὰ peri χρείας μορίων
ἀναλέξασθαι, XVI 141, 10 δύναται μὲν οὖν οὕτως ἀνα-
λέξας ὅλον τὸ βιβλίον τὸ ἡμέτερον, ubi ἀναλέξασθαι,
ἀναλέξασθαι restituendum est; IV 511 extr. ὡστὰ
φωφαθῆναι δύναται ἄν μὴ παρέρχος ἐκάστον τῶν ἐν-
tαυτῶν γεγραμένων ἐκλεξαμένως ἡγεῖται ἄναλεξαμένως.

P. 56. αὐτ διαφορα τῆς τοῦ σώματος ἡμῶν κατα-
σκευῆς ** τῶν ἔγγραφων ὅσι τ' ὀρθῶς λέγοντω.
Inter κατασκευῆς et τῶν ἔγγραφων spatum quadra-
ginta duorum versusum relictum est in A, in Q ter-
iminatur in voce κατασκευῆς plagulae unius pars aversa,
a τῶν ἔγγραφων incipit nova plagula (199°), in ex-
trema illa plagula manus altera scripsit leitpi. Ex-
cissium autem est, ut ipse exploravi, e quaternione
καὶ folium ultimum; desunt igitur, cum singulæ pla-
gulae codicis tricenos fere versus habeant, sexaginta
versus; his respondent satis fere versus quadraginta
duo editionis Aldinae, septuaginta sex editionis Kuehmi

P. 57. τὴν γνώμην <γνώναι> αὐτοῦ. Post γνώμην excidisse puto propter soni similitudinem γνώναι, quod sententiae ratio postulat; de terminacione verborum in ai exente, quae ante sequentem vocalem in sermone communi elidi soletam eamque ob causam vix efficere hiatum videbatur, cf. quae supra ad IV 786 (p. XLIV) adnotavi; III 641, 13 τοῦ μὴ γνώναι αὐτὴν.

Ibid. καίτοι τά γε τοῦ Δύναν βιβλία φανέρως πάντα γέγονεν. Post πάντα aliquid a librariis omissum suspicer. Multus est Galenus in castigando Lyco, Quinti discipulo, adversus quem insuper duos conscriberat libellos, unum <Περὶ> τῶν ἀγνωθέντων τῷ Δύνα κατὰ τὰς ἀνατομάς (XIX 22), alterum Πρὸς Δύναν ὅτι μηδὲν ἡμάρτηται κατὰ τὸν ἀφορισμόν, οὐ ἡ ἁρχή 'τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἐμφυτον θερμόν' (XVII B 414 extr. 415, XIX 37, 2; XVII B 179, 5; 203, 9), qui libellus ad aetatem nostram pervenit (XVIII A 196—245). Obiurgat eum vehementer, quod perperam explanasset permultos locos Hippocratis (XVII A 497 sqq., XVI 197) atque etiam acriter in vectus esset in principem medicorum; in causa esse eius cum Hippocraticae artis ignorancem (XVIII A 197, 12, XVII B 203, 13; 210, 2), tum inscitant earum artium, quibus vir humanitate politus censeretur; XVIII A 219, 8 αἰσχρὸν γὰρ Ἦπποκράτην διελέησεν ἑπιχειροῦντα καὶ λόγους ἐπεφατῶντα περαντικοὺς, ὡς νομίζει, μηδὲ τὰ πρῶτα φαίνεσθαι μεμαθηκότα τῶν ἐν ταῖς φιλοσοφῶν διατριβαῖς, p. 220, 5 οὐ μὴν
θαυμαστὸν εἰς τοσοῦτον ἀπαιδευσίας ἴχνοντα Λύκον ὡς νομίζειν κτλ., 221, 11 ὁ μηδὲ τὰς κοινὰς αἰσθήσεις ἀποσώζουν Λύκος ἐργαλεῖν Ἡπποκράτει τολμᾷ, 239 extr.; 245, 6 ἁγνοῖς δ' ἐ περὶ τούτων ἐγραφεῖ Πλάτων πολ- λάριν ἐπαντία λέγεις σαυτῷ (sc. ὁ γενναῖοτάτε Λύκε), ἀλλαγομενός τοῖς νέοις, ὃς καθάπερ σὺ λογικής διαφορᾶς ἁγιματόσως ἔχοντες ἁγνοοῦσι διακρίνειεν ἀλη- θείας λόγους ψευδῶν. His locis fretus locum, de quo quaeerimus, probabiliter sic posse restitui arbitrōr: καίτοι τά γε τοῦ Λύκου βιβλία φανερῶς πάντ' ἀπαι- δευσίας μεσ' τά γέγονεν, unde haec efficitur sententia: τὸν nunquam etiam mendacii incusat Hippocratem Ly-icus, is qui eius de creta parum cognovit; quamquam Lyci quidem omnīa scripta manifestum est declarare rudem eum esse earum artium, quibus nisi quis im- butus erit, non poterit iudicium facere de Hippocrate. 

P. 58. Ἐφίκιανὸς μὲν γὰρ τι καὶ καταφόρωμεν ἐπὶ τὸ Σταυκάτερον. Εἰ variis formis nominis huius commentatoris, quas libri praebent: Φικίανὸς (XVI 484, 5), Φικίανὸς (XVII A 575, 8), Ἐπίκιανὸς (XVIII B 654, 14), Ἐφίκιανὸς hoc loco, ἐ de quo agitur, nullam praetuli, sed secatum sum Bergkium, qui olim per litteras mihi scripserat: 'Der Arzt trägt wohl einen römischen Namen; ich möchte Ἐφίκιανὸς vorschlagen, darauf führen alle angeführten Varianten. Aeficius, ein seltener römischer Gentilname, war gerade in Griechenland nicht unbekannt, C. Keil, Rh. Mus. XVI 290.' De Aeficio Calvino vd. etiam Genthe, Burs. Jahresb. 35, 263.

P. 60. ταῦτα μὲν οὖν μοι κατὰ τὸ πάρεργον εἰρήνθηκα καίτοι (γ') οὖν ὅντα πάρεργα. Eberhard l. l. τὸ ante πάρεργον delet contra assiduam Galeni con- suetudinem, qui ἐν παρέργῳ quidem dicere solet, velut XI 304, 13 ταῦτα μὲν οὖν ἐν παρέργῳ λελέχθω κατ- τοι γ' οὖν ὅντα πάρεργα, VI 497, 14; 729, 5, VII 689 extr., 829, 15, XV 136, 9, XVII A 110, 12, ubi autem πάρεργον cum κατὰ coniungit — atque id frequentius
fit —, nusquam articulum omitit; XVIII A 727, 8 
tänta μεν ουν εἰρήται μοι κατὰ τὸ πάρεσθην οὐκ ὄντα 
πάῤῥησα, XVII A 250 extr., IV 588, 14 ἀλλὰ ταῦτα 
μεν εἰρήνηθα κατὰ τὸ πάρεσθην οὐκ ὄντα πάῤῥησα, 
XVII A 925, 11 ταῦτα μεν ουν ἡμῖν κατὰ τὸ πάρ-
ῥησθω καίτοι γ’ οὐκ ὄντα πάῤῥησα, XIV 
54, 6, VI 602, 14, 784 extr. μὴ τοινυν μηδὲ σὺ 
kατὰ τὸ πάρεσθην ἀκούσης ὅν λέγω, VIII 153 extr., 
IX 411, 16 ὡστ’ εἰκ περιουσίας τε καὶ κατὰ τὸ πάρεσ-
θων εἰρήται, II 285, 4 κατὰ τε τὸ πάρεσθην ἡ 
σοφία τῆς φύσεως καταφανῆς γίγνεται, 220, 5, 571, 15, 
III 593, 12 οὐ κατὰ τὸ πάρεσθην, IV 362, 13, 575, 8, 
586, 14, 665, 14, V 61, 6 (Script. min. I 47, 15 Marqu.), 
IX 327, 4 μὴ κατὰ τὸ πάρεσθην μαθόντι, X 611, 11 
ei καὶ κατὰ τὸ πάρεσθην ἀλλ’ ἱκανός διωρισμένον, 
XI 148, 3, XIV 62, 16 δπως μὴ κατὰ τὸ πάρεσθην οἱ 
pονηροὶ μανθάνοντες αὐτὰς ἐν ἔργῳ μεταφέροντες ἐπι 
tὰς κακὰς πράξεις, XV 648, 4 ὅ διηλθὼν ἐγὼ κατὰ τὸ 
pάρεσθην, 668, 4 τοῦτο μεν ἐγνώσθη σοι κατὰ τὸ 
pάρεσθην, XVII A 493, 3, XVII B 754, 15, XVIII B 
57, 8; 804, 15; II 634, 10 λέγε κατὰ <τὸ> πάρεσθην. 
Post εἰρήνηθω scripsi καίτοι <γ’> οὐκ ὄντα πάῤῥησα, 
quia Galenus aut καίτοι μή aut καίτοι γ’ ou dicere sole-
bat idque ita constanter, ut, ubi καίτοι ou traditum 
legimus, ibi γ’ librariorum incuria omissum esse pro 
certo habeamus; praeter locos, quos modo attuli, XI 
304, 13, XVII A 925, 11, cf. I 414, 2 = p. 1, 11 
Helmr. καίτοι γ’ οὐχ ἐν ὄντα, II 217, 13 καίτοι γ’, 
οὐ πρὸς ἐκδοσιν ἡν γεγονότα, 304, 18 καίτοι γ’ οὐ 
μᾶλλον τὸ κάμπτων αὐτὴν, III 324, 14 = p. 44, 8 
Helmr. καίτοι γ’ οὐχ ἡν ἀδύνατον, VII 512, 13 καίτοι 
γ’ οὐ βουληθέντως ἐμοῦ, 616, 2 καίτοι γ’ οὐ ὅ τὰς τού-
των δόξας μοῦν, VIII 89, 11 καίτοι γ’ οὐ πάνω τι 
νοσώδης γενόμενος, 579, 6 καίτοι γ’ οὐδὲ τούτ’ ἔστιν, 
682, 3; 696, 13; 698, 7; 742, 6; IX 395, 3; 402, 3; 
416, 11; 941, 1; XI 694, 3 etc.; aliis locis legitur 
καίτοι μή, velut supra in libello secundo p. 129 D.


P. 61. dià τὸ πολλοὺς λατροὺς τε καὶ φιλόσοφους, ἐν οἷς αὐτὸν νομοθετοῦσι κανένα σημαίνομενα τῶν Ἑλληνικῶν ὁνομάτων, ἐν τούτοις ἑτέροις ** *, διὰ τούτο καὶ τῶν ὁνομάτων την ἐξήγησιν ἐποιησάμην. In QAB inter ἑτέροις et διὰ τούτο spatum vacuum duodecim ferme litterarum relictum est, quod Ch ex-

V. Vol. XIX p. 8. K. ἐν τῷ Σανδάλαρῳ; XIV 620, 1 καταβάς δ’ εἰς τὸ Σανταλάριον (i. Σανδαλ.), 625, 3 ἐν τῷ Σανδαλάρῳ; apud Romanos appellatio Sandaliarii (Gell. XVIII 4, 1) dacta a vico Sandaliario; cf. O. Richter, Hdb. III 807, Marquardt, Hdb. d. röm. Alt. VII, 1 579 adn.

P. 9. ὁ μὲν οὖν τούτ’ εἰπὼν ἐπεπαιδέυτο τὴν πρότην παιδείαν, ἢ καὶ παρ’ Ἑλλησ παιδεῖς εξ ἀρχῆς ἐπαιδεύοντο. Alfredus Schoene (Herm. IX 500) τὴν πρότην in τὴν αὐτὴν mutavit; at vd. Gal. Script. min. I ed. Marqu. p. 40, 18 ὅπερ γὰρ ἐκ τῆς πρώτης παιδείας ἐτέρος ὑπηρέξε, 50, 17 ὅσις δὲ φύσει συνετὸς ἔστι καὶ... ἐγγυέσκετο κατὰ τὴν πρώτην παιδείαν, 54, 9 ἀγματόστοις ἐν τοῖς πρώτοις μαθήμασιν, 55, 22 γεγυμνασµένοι ποτὲ κατὰ τὰ πρώτα μαθήματα, 59, 8 διὰ τὸ πεπαιδεύθα τὴν πρώτην παιδείαν, 70, 24; I 244, 9 K. ἐν τοῖς πρώτοις γενέσθαι μαθήμασιν, VI 269, 12, VIII 580, 8; 610, 5; 836, 1 ἐπί τοὺς τὰ πρῶτα γράμματα διδάσκοντας ἦπτεν, XVI 691, 8, XVIII A 303 extr.; hi loci permultique alii codicis Q editione numque scripturam τὴν πρώτην rectissime se habere evincunt.

Ibid. τὸ κατ’ ἐκεῖνον τῶν χρόνων. Articulus τὸ defenditur similitudine usus τὸ γε κατ’ ἀρχῆς Script. min. I 26, 1 Marqu., 42, 22; VI 400, 14, XVIII B 539, 7; τὸ γε νῦν VII 479, 8; τὸ γε νῦν εἶναι X 257, 3; 739, 7; τὸ γε παραυτίκα V 52, 15; γε in his multisque alius
locis articulo τὸ additum hoc loco a Galeno ideo non additum est, quia antea scripserat εἰς τοσούτον γε.

P. 10. ὃς ἀν οὐδὲν ποῦς ἐκδοσιν . . . γεγονότα. Restituimus oüδέν e fide codicis Q et editionis Aldinae, quod Ch in oüδέ mutavit nescius etiam apud Galenum neutro pronominis oüδέν vel μηδέν vim negationis ού vel μη augeri; cf. infra p. 17 έμοὺ μηδέν εἰδότος αὐτό, p. 52 ὃς μηδέν ἀποδεικτικὴν μέθοδον ἡσυχικός, ib. ὃς μηδέν εἰς τοῦτο μήτε μαθήσεως δεῖσθαι τινα μήτ' ἀσκήσεως.

P. 10. οiershipon ejxontes ἀρεστέντες αὐτοῖς ἀνεγίγνωσκον ὃς Ἡδια ** ** παρὰ τῶν ἔχοντων κτλ. ὃς Ἡδιοὺς QAB; in Q post Ἡδιοὺς sub extremum versum spatium relictum est voci quinque ferme litterarum, sequitur versus litterarum plane vacuus, deinceps in proximo versu παρὰ τῶν ἔχοντων. In AB inter Ἡδιοὺς et παρὰ τῶν ἔχοντων quattuordecim tantum litterarum vacuitas est. Excidisse autem videtur talis fere sententia: 'ad alios fama hororum librorum capti non pauci e longinquo se contulerunt doctrinaque eorum fucata usi postquam exemplaria acceperunt' παρὰ τῶν ἔχοντων κτλ.

P. 11. In K inscriptio Περι τῶν γεγονότων ὑπομνημάτων ἐν Ρώμῃ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιδημίαν omissa est, quamquam in ceteris edd. legitur sive e codice Q sive e communi codicis Q et editionis A archetypa deprompta. Ea non posterioribus temporibus inserta, ut Kuehnium putasse consentaneum est, sed a Galeno ipso addita est; neque enim verba ὑστερον δ' ὅποτε τὸ δεύτερον ἦκον εἰς Ρώμην satis perspicua essent, multo minus p. 12 κατὰ τὴν ἐπιδημίαν ταύτην, ubi ταύτην ad inscriptionem non potest non referri; cf. VI 672, 4, ubi ἐν τῷ τῷ μορίῳ aperte designat inscriptionem Περὶ τῆς ἐν τοῖς πεζοῖς ξοφος γλώσσης. Ut autem h. l., ita aliis locis huius libri capitulorum titulos, qui in Q traduntur, retinuimus.

P. 12. ἐκτησάμην τε καὶ τὴν ἐπιγραφὴν ** **
'<perib aifeseon> tois eisagomenois'. Charterius et Kuehnus: ektiσaμην te kal tηn επιγραφην επεθηκα perib aifeseon t. ειδαγ., quasi de uno opere Galeni ageretur. In A.B post epigraphin spatium vacuum quadraginta fere trium litterarum est, sequitur eis- agomenois, in Q dimidium alterum unius versus et alterum alterius litteris caret, sequitur item eisagomenois. Quod excidit, ita fere suppleri posse videtur: tην επιγραφην <εποιησαμην εκαστου (sc. των βιβλιων δην εκτησαμην) τη επαγγελια προσηκουσαν, οιον 'perib aifeseon tois' eisagomenois'. Id a vero non multum aberrabit reputantibus nobis versus singulos codicis Q singulis versibus editionis K longitudine paululum praestare, praeterquam quod propter compendia scribendi plures litteras syllabasve quam pro mensura spatio complecti possunt.

Ibid. eisagomena δυο βιβλια, το μεν αρτηριων και φλεβων, το δε νευρων έχον ανατομην Q edd. Dubium videtur, situe idem ordo verborum αρτηριων και φλεβων retinendus, qui est in indice librorum Galeni I 409, 1, si quidem fides habenda editionibus est, an ponendum φλεβων και αρτηριων. Hoc nobis rectius quam illud esse visum est; nam etiam infra p. 23 legitur το μεν έτερον αυτων φλεβων τε και αρτηριων ανατομην περι- έχον; adde quod initium libri est: Συνοψιν φλεβων και αρτηριων ανατομης, 'Αντισεθες χιλιαρε, βουληθεντι σοι παρ' έμοι δοθηναι II 779 (cf. ib. p. 824, 1); prima autem apud Galenum cuiusque libri verba lemma- matis instar esse solere demonstravimus in program- mate Erlang. 1880 p. 3. 4. Etiam aliis locis libellus eodem modo laudatur: XV 592, 2 και τη των φλεβων τε και αρτηριων ανατομη; XVI 136, 9; XVIII Α 529, 5; Arabes denique in titulo huius libri φλεβων ante αρτηριων posuisse testis est Wenrich, de auctoribus Graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Aribicis etc. p. 246. Ceterum de Galeni titulos librorum suorum reddendi inconstantia, quae tamen ab hoc
loco, ubi titulorum potissimum, non argumentorum ratio redditur, alienissima est, vd. supra ad III p. 768 et p. 798. Prava illa immutatio ordinis fortasse e p. 25: τὸ δὲ δωδέκατον (sc. τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων) ἄρτηριῶν καὶ φλεβῶν (sc. ἀνατομῆς) ἐχει nata est.

Ibid. καὶ τινὶ ἐτέρῳ τῆς ἐμπειρίας ἄγορας ὑποτύπωσες Q edd. Pronomina της et ἐτέρος coniunctum posita Galenus ita collocare solet, ut hiatus vitetur; velut II 582, 8 οὐχ ἔτερον τι, III 296, 3 ἔτερον τι μετέχων, IV 28, 12 καθ' ἔτερον τι χορίον, X 242, 3 εἰ δὲ ἔτερον τι, 981, 6 ἔτερον τι; VI 442, 2 καὶ τινὶ πάλιν ἔτερα, III 560, 14 ἔτερα τινὶ, V 857 extr., VII 155, 17 ἔτερα τινὶ. Itaque et XV 80 p. med. pro καὶ τι ἔτερον καὶ ἔτερον τι et h. l. pro τινὶ ἔτερῳ ἔτερῳ τινὶ scribendum esse existimavimus.


Ibid. τα περὶ τῆς ἀνατομῆς Ἰπποκράτους Q edd. Transposuimus τα περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς, qui titulus etiam in duobus aliis indicibus librorum, I 409, 12 et II 216 extr., deprehenditur; praeterea legimus infra p. 14 τα περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς ἄξι βιβλία, IV 154, 4 ἐν τοῖς περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς, 537 extr. ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς, ib. 633, 14; VII 851, 14, XVII B 841, 11 ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἰπποκράτους ἀνατομικῶν, XVIII A 86 extr. ἐν τοῖς περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς ὑπομνήμασιν, XVIII A 524 extr. κατὰ τὸ πρῶτον βιβλίῳ περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς. Itaque nihil valet, quod II 15, 3 legitur περὶ μὲν τούτων ἐπὶ πλέον ἐν ἀλλοις τῇ τισὶ καὶ τοῖς περὶ τῆς ἀνατομῆς Ἰπποκράτους
εἴρηται, nam illo loco, si certa est scripturae fides, non habuit Galenus, cur religiose redderet operis sui titulum.

Ibid. καίτοι πλεῖον γεγονός ἐτών ο' Q edd. Apte ad Galeni consuetudinem emendandum καίτοι πλεῖον γεγονός ἐτ<η τ>ῶν ἔσθον ὑστοχόντα; VI, 329, 12 γεγονόταν ἔτη πλεῖον ἔν ὑστοχόντα, ib. 343, 16 ἔτη πλεῖον τῶν ἐκατὼν βιώσαντα καὶ' ἀγρόν. Eadem fere emendatione indigent loci, qui sunt VI 332, 3 γεγονός γάρ ἐτών (l. ἔτη) πλεῖον τῶν ὑστοχόντα et ib. p. 345, 5 πλεῖον τῶν ἐκατὼν ἐτών (l. ἔτη). De numeris autem apud Galenum non per litteras singulas significandis vd. Galenum ipsum XIV 31; Blass, Hdb. I 241, O. Broecker, Rh. Mus. XL 420 adn. 1.


P. 15. Post μηδενί in A spatum 45 litterarum, in Q integer versus et in proximo versus spatum trium fere litterarum vacuum relictum est. Galenus illo tempore Urbe excessit fugientis modo, nihil ne amicis quidem de consilio professionis tradens; cf. XIV 648 sqq. De hac igitur re h. l. pauc a dixisse videtur.

P. 17. καὶ τοῦτο (Q τούτου edd.) οὐκ οἶδα πῶς ἐξέπεσεν ἐμοῦ μηδὲν εἰδότος αὐτό. Scripsi οὐκ οἶδεν ὑπόως, quemadmodum supra (p. 14 K. extr.) Q edd. recte tradunt; est enim parenthetice positum. Ex multi-tudine exemplorum huius usus haec attulimus paucissima: Π 716, 6 οὖν οἶδε ὅπως νῦν μόνοις τοῖς περὶ τῶν ἐγκέφαλον ὑμέας φυλαχτεῖσθαι τῆς προσφυγίας, ΠΠ 540, 10; 657, 3 ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οὖν οἶδε ὅπως οὖν ἀποθέμενοι τοῦ ὑπὸν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνατομικῶν χροιειδῆ πλέμματα ... καλοῦσι τὸ μόριον τῆς λεπτῆς μήνινγος, IV 570, 14 ταύτην οὖν ... τὴν δύναμιν οὖν οἶδ' ὅπως ἀπαντεῖς παρεμφάκασι, 596, 5; 604, 11; 614,
PRAEFATIO.

11; 621, 11; 676, 12; 726, 16; V 134, 9; 892, 3, XI 560, 15 ἀλλὰ μᾶρ ὦν ὁδὸν ὁπως πρὸς τῆς ἀνωστομικῆς αὐτῶν ἱματώσθην, XV 2, 1 φθάσαντος ὦν ὁδὸν ὁπως εἰς πολλοὺς ἐκπεσεῖν τοῦ συνηγραμματος, Χ 89, 9 τοῖς νεωτέροις δ' ὦν ὁδὸν ὁπως δόξαν, XIII 599, 10. Locum autem ita habet ὦν ὁδὰ πῶς, si ὑπὸ ad ipsum verbum finitum enuntiati secundarii refertur; velut III 356, 6 ὦν ὁδὰ πῶς ἀχαριστότερος ὦν ἄν εἰκ τις ἐς τῇ ὦντω προωνησαμένην ἑαυτοῦ φύσιν . . . , el . . . προσεγκαλείη, XI 165, 4 ὀν ὁδὰ πῶς ὑπομενεῖς ἐτι μῆ . . . κενδᾶς, 177, 7 ὦν ὁδὰ πῶς ἀν τις μᾶλλον ἑαυτῷ περιπίπτων ἐμφεδηθή, XI 331, 6 ὀν ὁδὰ πῶς ὑπὸ ὀν ὁδὰ μικrhoνεθεῖν φλαναφοῦντες, 477 extr. καγω μὲν ὦν ὁδὰ πῶς τάδε συμφαίνει. Cf. etiam II 81 extr., VIII 577, 3. Quamquam in codd. et edd. ὄν ὁδὰ πῶς et ὄν ὁδ᾽ ὁπως commutantur, velut I 102, 2 = Act. Sem. Erl. II 281 ed. Helmr., ubi V rectissime ὄν ὁδ᾽ ὁπως σωφρονύντων ἔστι, LM perperam ὄν ὁδὰ πῶς; XII 248, 10 ἕνα μὲν γὰρ αὐτῶν ἁσελγῆ τ᾽ ἐστὶ καὶ βδελυγό, τινά δὲ καὶ πρὸς τῶν νόμων ἀπηγορευμένα, περὶ δὲν ὄν ὁδὰ πῶς ἐγραφεῖν ὁ Ἑυνοχάτης; 1. ὄν ὁδ᾽ ὁπως.

Ibid. τρίτα δ᾽ ἀλλὰ περὶ πνεύμωνος καὶ θώρακος κινήσεως Q edd. Ut supra (p. LXIX) ἀστηριῶν καὶ φλεβῶν, ἡ δὲ πνεύμωνος καὶ θώρακος transpontis censimus; II 217, 6 τὰ μέντοι περὶ θώρακος καὶ πνεύμωνος κινήσεως ὑπομνήματα τρίτα, II 659, 8, 12; 660, 8, III 417, 1 ὡς ἐν τοῖς περὶ θώρακος καὶ πνεύμωνος κινήσεως ἐλέγομεν, Plac. Hipp. et Plat. p. 196, 2 τὴν περὶ θώρακὸς τε καὶ πνεύμωνος κινήσεως (sc. πραματείαν); supra περὶ τ. τάξεως p. 55. Etiam Arabes, ut Wenrich p. 253 docet, in titulo illius operis θώρακος ante πνεύμωνος collocatum invenerunt.

Ibid. παρ᾽ εὗ διατρήσαν κατὰ Σμύρναν ἐγραφεῖ ταῦτα. Post ταῦτα in Q unus versus totus litteris caret, in A et B est 60 fere litterarum vacuitas; Ch et K lacunae signum non posuerunt. Quae exciderunt,
ea ex parte suppleri possunt e II 217, ubi de eodem
opere haec dicit: diatropiæm γὰρ ἔτι κατὰ Σμύρναν .
ἐνεκα Πέλοπος, ὃς δὲπτερός μοι διδάσκαλος ἐγένετο
μετὰ Σάτυρον τὸν Κοίντον μαθητήν, ἐγραφα μὲν
αὐτὰ μηδὲν μῆτα μέγα καὶ καίνον αὐτὸς εἶρη-
κὼς (l. εὐθυκός).

Ibid. ἄφικεντο δ’ εὐθέως ἐξ Ἀκυλίας τὰ παρὰ τῶν
ἀτοκοκατορῶν γράμματα Q edd. Restitui et h. l. et
paulo infra Ἀκυλίας; cf. XIV 650, 1 ἐν Ἀκυλία ἀ-
diatropiαι, unde colligas Galenum non recessisse a
scriptura usitata apud scriptores Graeocos, velut Polyb.
XXXIV 10, 10 κατ’ Ἀκυλίαν, ib. 11, 8, Strab. Π 5,
20 μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ κατ’ Ἀκυλίαν, IV 6, 9, V 1, 8,
Appian. b. c. ΠΙ 97 ἐς Πεούνεναν ἢ Ἀκυλίαν, alios,
quos laudant Forbiger, Hdb. d. alt. Geogr. ΠΙ 414,
Byz. s. v. Ἀκυλία, qui adnotat: λέγεται καὶ Ἀκυλεία;
Suid. s. v.; de forma Ἀκυλία vd. Pauly, Real-Enc. s. v.
Aquileia.

P. 20. ἔτι δὲ ξητῶν τινα τῶν ἀνατομικῶν θεωρη-
μάτων, ἃ ἐδεδώκει τῷ Βονθῷ τὸ περὶ χρείας μορίων
πρῶτον, ἐν τῷ δευτέρῳ δεδήλωται κτλ. Locus muti-
latus est, tametsi neque in Q neque in Δ ceterisque
edd. signum lacunae est; hiat tota orationis et forma
et sententia. Nimirum non unum illum de partium
usu libro Flavio Boetho dederat Galenus, cum ille
ex Urbe proficisceretur; cf. Π 216, 2: τοῦτο τῷ Βονθῷ
καὶ ἄλλας μὲν ἔδοξα πραγματείας ἐξιόντι καὶ μέντοι
καὶ τὴν τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων ἐν δυοὶ ὑπο-
μνήμασιν (significat priorem editionem operis). Itaque
iullud τὸ ... πρῶτον interpolatum esse manifestum est
ab eo, qui tum sequentia ἐν τῷ δευτέρῳ κτλ. respexit
— nam ea ad secundum de partium usu libro specta-
tant — tum eorum, quae Galenus supra p. 15 extr. p. 16
scripserat, memor fuit. Mihi quidem consideranti
Galenum 216 sqq. confiteri multa se post illum
ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων editionem correxisse, in quibus
ipse olim peccasset (cf. III 96 extr.), multa nova in-
venisse, quae et omnibus ceteris anatomicis et sibi
ipsi ignota fuissent, sententia mutilata in hunc fere
modum restituenda videtur: ἐτὶ δὲ ξητῶν τινὰ τῶν
ἀνατομικῶν θεωρημάτων, ἡ ἑδεδάκτει τῷ Βοῦτῳ, (δια-
κριβώσαι πολλὰ μὲν διάφορα, πολλὰ δὲ προσεξεύρον-
όν τῶν) περὶ χρείας μορίων ἐν τῷ δευτέρῳ δεδή-
λαται κτλ., quod supplementum, qualecunque est, ea
saltem re aliquid commendationis habet, quod fere
uni στίχῳ codicis Q respondet, si quidem unum tantum
versum excidisse veri simile videtur.

Ibid. ἀνεβαλόμεν δ' ἐν ἔκειν τῇ πραγματείᾳ καὶ
περὶ τῆς κινήσεως τῶν ἄνω βλεφάρων ἔρειν (εἰς)αὐθίς.
Pro ἀὐθίς (Q edd.), nisi prorsus extirpandum est,
coniecimus εἰςαὐθίς; II 891, 4 εἰςαὐθίς ἀναβεβλήθω, 
infra p. 39 φυλάττειν εἰςαὐθίς. De re vd. περὶ χρείας
μορίων lib. 10 cc. 9 et 10 = III 799 sqq., inprimis p. 808
extr.: 'εἴ δ' ἔμαντον πείσαμί ποτε καλῶς ἐξευρήκηναι
τὸ σύμπαν, ἐν τῷ περὶ τῶν ἀπόρων κινήσεως ὀπερ ἐγνώσα, 
δηλόω καὶ περὶ τούτῳ. Hoc consilio
destitisse et quae de palpebrae motu postea reppererat,
in retractatum editionem ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων trans-
tulisse videtur. Rem plenius perspiceremus, si liber
decimus huius operis ad nos pervenisset, quo de oculis
tractatum erat.

P. 21. οἰηθέντες οἱ βάσκανοι [ἐχειν] ἔξελεγχθήναι
με φοβούμενον, οὐ καταφρονοῦντα τῆς φλυαρίας αὐτῶν
προσποιεῖσθαι μεγαλοφροσύνην. Interposuit ἐχειν qui
verborum structurae ignarus non animadvertit ab οἰη-
θέντες infinitivum προσποιεῖσθαι pendere, ἔξελεγχθήναι
autem a φοβούμενον. Hiatus, qui vocibus βάσκανοι
et ἔξελεγχθήναι efficitur, facilis est excusatio; admitti-
tur enim, si enuntiati membra e veterum sententia di-
versa sunt, sive ex aequo posita sive non posita; vd.
Marqu., Gal. Script. min. I p. LI; cf. infra p. 42 δεηθέντι
ὑπομνήματ' ἐχειν, IV 691, 9 συμβαίνει ἔπεςθαι τῷ
κατωτέρῳ κτλ., VII 452, 6 διμολογεῖ εἶναι τὴν ἁυξησιν,
VIII 692, 1 φαίη ελρήσθαι, IV 125, 10 πρέπει εἶναι γυμνοίς; hoc accedit quod scriptor hiatum post nominativos pluralis in 9i desinentes neutiquam respuit; v.d., ut pauc a huius generis exempla afferam, VI 259 extr. ὑπ'νοι ὑποπίπτουσιν, 557, 7 χιλωφόλ ἐπι, 653, 4 στρεφόμενοι εἴσιν, 657 extr.; 705, 1 ὅσον ἂν, VII 326, 11 ὅσοι δεόμενοι ύδατος πιεῖν ψυχροῦ, 859, 6 ο' τε πόνοι οὐ ξυνεδίδοσαν.

Ibid. ἀναγκασθεὶς οὖν ὑπὸ τῶν φίλων [καὶ] δείξας δημοσίᾳ πολλαὶς ἡμέραις ἐμαυτὸν μὲν οὐδὲν ἐφευσμένον ... ἐγραψά. καὶ temere insertum, nam ἀναγκασθεὶς spectat ad δείξας (cf. quae antecedunt verba οἱ φίλοι παρεκάλουν μὲ δημοσίᾳ δείξας), non ad ἐγραψά, ad quod parakληθεὶς ὑπ' αὐτῶν pertinet.


P. 23. Post τὸ περὶ τῶν ὅστιν τοῖς εἰσαρμένοις γεγραμμένον librarius codicis Q primo totum versum vacuum reliquit, tum in eodem versus latiore ductu metà τοῦτο δὲ ἐστίν scripsit, ut oriatur suspicio, hoc metà τοῦτο δὲ ἐστίν maioris lacunae explendae causa insiticium esse.

Ibid. ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλο [μυὸν ἀνατομή] ἐν συντομω διδάσκον ἀπαντῆ ἀκομβοῦ, ὅσα κατὰ τὰς ἀνατομικὰς ἐγκειρήσεις γέγραπται περὶ μυῶν. Inscriptio μυὸν ἀνατομή sic nude posita pro additamento lectoris existimanda erit; titulum libri si Galenus adscribere voluisset, praescripturum fuisse ὃ ἐπιγέρασαν vel ἐπιγεγραμμένον vel ἔχον ἐπιγραφὴν vel οὗ τὸ ἐπιγραμμέ εἰστι consuetudo eius docet. De libro ipso v.d. II 227, 8 γέγραται δ' οidepresso πολλοῖ (i. e. paulo ante libros de anatomicis administrationibus) καὶ ἡ τῶν μυῶν ἀνατομή καθ' ἐαυτὴν ... μᾶλιστα δ' μὲ προούτρεψαι (sc. οἱ ἔταιροι), ἵδια γράφαι τὴν ἀνατομὴν.
P. 25. τὸ καλούμενον ύοειδὲς ὅστοιον Q edd. Est
os, cuius forma litterae ὐ ψιλών (V) vel λάμβδα (Λ)
similis est, os Yforme; cf. Poll. II 202, Galen. II 841, 8,
XVIII B 957, 3, 841, 8. Itaque scribendum ύοειδὲς,
non ύοειδὲς, qui error ex codicibus veterum medi-
corum Graecorum, inprimis Galeni, manavit ad tempora
recentissima, cum ‘os hyois’ (l’os hyoïde) inter artis
medicae vocabula receptum sit. Daremb., Oeuvr. d’Ori-
base III 703: ‘le mot hyoïde, ne pouvant être dérivé
que de ὕς, signifierait, par conséquent, qui ressemble
à un cochon’. Iam Matthaei, Medicorum Graec. varia
opuscula ex Oribasii cod. Mosquensi ed. Mosquaie 1808
p. 410: ‘ὑοειδῶς i. e. ψυλειδῶς'; rectissime. Resti-
tuenda igitur vera forma in multis Galeni locis, velut
praeter eos, quos iam attulimus, III 559, 591, 10, 592,
10, 15, 593 extr., IV 279, 8, 294, 3. 13; de dissect.
musc. ed. Dietz p. 28.

Ibid. ὑπογράφω δ’ αὐτῶν ἐκάστου τὰ κεφάλαια
κατὰ τὴν πρώτην ἐπιτομῆν τῶν τοῦ (τὰ ABQ om.
ChK) Μαρίνων βιβλίων (βιβλία ABQ) ἀνατομικῶν ἐξ
αὐτῶν τὰ πρῶτα περιέχεται Q edd. At ἐξ αὐτῶν non
quadrat ad sententiam loci, quae praeterea prava inter-
punctione perturbata est. Scribe ἐξ τὰ πρῶτα. Ἐξ
iam Ilberg, Rh. Mus. XLIV 213 adn. 1 restituit,
sed αὐτῶν non tentavit. Excerpens libros Marini Ga-
lenus quattuor partes fecit; prima pars sex primos
libros Marini complexa est. De usu dicendi cf. supra
p. 9 δύο τούς πρῶτους στίχους ἀναγνωσθείς, VIII 80, 13
οἶδα δύο τούς πρῶτους τρόπους ὁδύνης, VIII 526 extr.
δύο μὲν χρῆ τὰς πρῶτας διαφόρας τίθεσθαι, X 24 extr.
δύο τὰς πρῶτας γενικὰς διαφόρας, II 660, 8 ἐν δύοιν
τοῖς πρῶτοις γράμμασι, VI 116, 11 τρεῖς τὰς πρῶτας,
VI 113 p. m. Ἐξ τὰς πρῶτας, VIII 164, 5 τρεῖς αἱ
πρῶται, II 654, 1 ἐπὶ μὲν οὖν αἱ πρῶται τοῦ θῶρα-
κος πλευραί, VIII 4, 9 ἡμερῶν τε τριῶν τῶν πρώτων, XI 590, 5 ἐξ μὲν ταῖς πρώταις ἡμέραις, ἐξ δὲ ταῖς ὑπολοίποις, XVIII A 157, 1 ἐν τρισὶ ταῖς πρώταις ἡμέραις, XVIII B 232 extr. δύο μὲν ἑφέξης ἄλληλων τὰς πρώτας.

P. 28. τραχήλου καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν μυῶν [καὶ τοῦ ὑπὸ τὴν πλευρᾶν μυῶς, τοῦ ὑπὸ τὴν κυλίδα καὶ περὶ τραχήλου φύσεως]. Quemnam intellegi volt musculum, qui sub latus est? quod latus? Nec minus mirabilis dictu musculus, qui vocatur ὑπὸ τὴν κυλίδα. κυλίς quid sit, declarat Pollux II 66: οἱ δὲ κύλοι μὲν τὸ κάτωθεν βλέφαρον, τὸ δὲ ἀνωθεν ἐπικυλίδα ἡ κυλίδα; de oculis autem et eis qui ad eos spectant musculis in septimo libro disputaverat Marinus. Futilis est autem editionis Basileensis correctio κυλίαν pro κυλίδα (QA), quam nollem recepissent Charterius et Kuehnius; nam de ventriculo Marinus, id quod paulo infra Galenus memorat, in libro duodecimo egerat, et quis est ille musculus ὑπὸ τὴν κυλίαν? Atque illud etiam mirabile esset, si a ventriculo Marinus rediisset ad colli, de quo iam egerat, naturam describendam. Haec omnia Galeno, epitomatore Marini, prorsus indigna puto, fortasse nata ex decurtatis aliiis verbis perperam intellectis, quae ad disputationem περὶ τῶν τοῦ θώρακος μυῶν pertinebant. Inter musculos enim collum moventibus nominatim tractabatur μὲν ὁ πρόσθιος, qui εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ θώρακος ἀφικνεῖται (cf. Galen. de diss. musc. p. 35 ed. Dietz), unde facili transitu perveniri potuit ad descriptionem musculorum thoracis, quae h. l. aegre desideratur.

Ibid. ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ πήχεως (πήχεως ChK) καὶ τῶν περὶ αὐτὴν (αὐτὸν ChK) μυῶν καὶ ὀσκελῶν καὶ τῶν κατ’ αὐτὰ μυῶν Q edd. πήχεως vel πήχεως ex antecedente πήχεως (eos) socordia librarii cod. Q iteratum extrusit περὶ τῆς κυλίνης, ad quam vocem spectat τῶν περὶ αὐτήν μυῶν; cf. Galen. de diss. musc.

P. 29. η δε τεταρτη των επιτομων κατα τα λοιπα του Μαρινου ε βιβλια μετα το ε και ι αχρι του κ' περιεων Q edd. Scripsimus κατα<γινεται περι> τα λοιπα; cf. I 367, 9 εν μεν το προτερω γενει των αλτιων η περι το σωμα τεχνη καταγινεται, VII 171, 4, 843 extr. διε τε περι το φροντιζομενον, εφ' οι ιπποδονται, καταγινονται, VIII 843, 11 (αι τεχναι) τουτο (sc. το σωματον) σπευδουσι τας ουσιας, περι ας κατα-

gινονται, X 39 extr. της μεγιστης τεχνης, η περι την ψυχην του ανθρωπου καταγινεται, XI 725, 13 το γενει της άλης, εν η καταγινεται sc. τεχνη, XVI 488 extr. περι α . . . καταγινεσθαι, III 281, 1 — p. 15, 16

Helmr. Sequenta sic enendavimus: metà το πεντε-

καδεκατον (quem librum tertia pars excerptorum ulti-

mum comprehendit), ςτο εκα-

δεκατον περιεχοντα.

P. 30. η καλονοιν Ήρωφιλος τε και Ευδημος πο-

ρους. ειτα ***. ειτα in Q verbum extremum folii 192

est, novum folium (193) incipit a verbis περι της των

νοσηματων διαφορας. In margine inferiore folii 192b

et superiore folii 193a recte adscriptum λειπει τι, λειπει;

nam res ita se habet, ut in folio 192b terminetur

quaternio νη, a quaternione αδ prima primum et ultimum

folium (in quo pars quaedam libelli Περι της ταξεως

tων ιδιων βιβλιων exarata fuit, cf. supra p. LXII) evol-

sum sit; desunt igitur sexaginta versus codicis. In

Aldina accommodate ad lacunae magnitudinem indi-

candam spatium vacuum quadraginta fere versusum

relictum est, quod respondet plus septuaginta versibus

ditionis Kuehnianae. Intercidit igitur finis descrip-

tions excerptorum Marini, summarium totum excerpto-

orum e Lyci anatomicis multaque alia, quae transi-

tum paraverant ad illos libros, qui in extremo capitae III

enumerantur.

Ibid. κα το περι της των πυρετων διαφορας Q
edd. Quoniam hoc scriptum Galeni e duobus libris constat (cf. VII 273—405), scripsi levi mutatione tō pro tō, eoque fidentius, quamquam non sum noscius Galenum nonnumquam opera sua e pluribus libris constantia singulariter (tō, ēn tō vel kata tō) significaro solitum esse, quia et antecedens tō in tō per ἕν τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν et sequentia tō in tō τε περὶ πλήθους καὶ tō per ἑν τῶν παρὰ φύσιν ὀργῶν κτλ. illud tō traxisse mihi videntur.

Ibid. ἔτι τε τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων καὶ πρὸς τούτου τῷ περὶ τῶν συνεκτικῶν (edd.; XV 112 extr. δοὺ διηλθοῦν ἐν τῷ περὶ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων ὑπομνήματι edd., at cædem editiones I 410 extr. τῷ περὶ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων, non αἰτίων, recte; VII 10, 3 δι’ ἑτέρου γράμματος ὑπὸ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων ἑδε γεγραμμένον; XVIII A 279, 13: εἰρηκτικοὶ δὲ καὶ περὶ τῶν συνεκτικῶν αἰτίων ἑτέρωθι δεικνύοντι ἡμῶν, ὅτι τε τούτων καὶ τῷ πράγμα αὐτῷ, καθ’ οὐ τούτων, τῆς Στοιχείης αἰρέσεως ἐστὶ . . . ὅτι τε καὶ ημεῖς ἐποίησον . . . ἔνα μὲν τῶν αἰτίων οὕτω καλείσθαι συγχροοῦμεν, οὐ μὴ Ἀθηναίοις τῶν ἁλῶν ὡστός ἐστὶν ἀλλὰ τῶν ἐν τῷ γένεσιν τὸ εἶναι κεκτημένον, 298, 14 συνεκτικῶν αἰτίων, 299, 1, VII 10, 9, 7 τὸ μὲν οὖν συνεχόν τῶν αἰτίων ἡ συνεκτικῶν ἡ προσέχεις ὡς ὡς ἐν τῷ ὄνομάζειν ἑθήγη, 125, 10, 132, 7; VII 10, 9 τὰ μὲν . . . εἰτε διαθέσεις εἶτε καὶ κυνήσεις παρὰ φύσιν αἰτίας ὄνομάζονσι προκαταρκτικῶς νοσημάτων, τὰ δ’ ἑξεχθέν προσπιτίστηκα καὶ ἀλλοιωθέντα καὶ μεταβάλλοντα μεγάλως τῷ σώμα προκαταρχοῦντα τε καὶ προκαταρχικὰ καλοῦσιν αἰτία, XVIII B 4, 4 τῶν μὲν αἰτίων τῷ προκαταρχικὰ λεγόμενα μὲνα, ib. 18; cf. inprimis ea, quae Galenus IX. 1 sqq. de harum notionum seu disserat. Quamquam ebi ipse non constat, velut VI 236, 4 et 9, VII 204, 13 et 15, alius locis.

Ibid. τῷ περὶ τρόπον καὶ διέγερσι καὶ παλαιότατοι καὶ σχαμοῦ. Nisi forte Galenus ipse immemor fuit, quo ordine has affectiones in libello laudato tractasset —
tractaverat autem primum τρόμον (cap. III, cf. VII 586, 6 sqq.), deinde παλμὸν (c. IV), tum δίγος (c. VI et VII), denique σπασμὸν, cf. cap. VIII init. εἰπεὶ δὲ καὶ περὶ δίγος αὐτάρκως εἴρηται, λείπουσ’ ἂν ἐτ᾿ καὶ περὶ σπασμοῦ διελθεῖν —, scrispsit τὸ περὶ τρόμον καὶ παλμὸν καὶ δίγος καὶ σπασμὸν; VIII 724, 10 invenies hunc ordinem: περὶ τρόμον καὶ παλμὸν καὶ σπασμὸν καὶ δίγος (cf. VII 586, 1; 803, 2).


Ibid. οὐδὲν ἄρα ἦτον τῶν προειρημένων τῆς θεραπευτικῆς πραγματείας εἰ ἂν καὶ τα περὶ τῶν Ἐρασιστράτου θεραπευτικῶν λόγους. Tribus modis Galenus έν post εἰη collocat, uno, si εἰη novum unentiatum incipit adiuncto δέ, γάρ, καλ., οὖν, ἀστε, conjunctionibus similibus; utigitur dicitur εἰη δ’ ἂν (velut I 576, 12), εἰη γάρ ἂν (velut XI 501, 2), ita καὶ εἰη ἂν I 277, 17; 418, 1 = p. 4, 4 Helmr., V 63 extr. et 64 (Script. min. I 49, 18 et 19 Marqu.); XI, 347, 8; 825, 1, XVI 531 extr. καὶ εἰη ἂν καὶ τοῖς ἄλλοις, XVII A 10, 5 καὶ εἰη ἂν ἐν τῷ προγεγραμμένῳ λόγῳ περιεχόμενα, XVII B 368 med., XVIII B 63 extr. καὶ εἰη ἂν ἄτοπος ἢ τοιοῦτον κατακλίσεως, 607, 3; 749, 9 (cf. XI 816, 4 καὶ θείη ἂν τις); III 45 extr. εἰη ἂν οὖν νεύσαις μὲν χρείαν κτλ.; IV 741, 9 εἰη ἂν οὖν ἀρίστη κατασκευή, VI 838, 8 εἰη ἂν οὖν, XVII A 914, 14 εἰη ἂν οὖν ἃ Ἰπποκράτης, 531 extr. εἰη ἂν οὖν τὸ ἁρματισμένης ἀντὶ τοῦ ἁρματισμένης; VI 603, 2 ὡστ’ εἰη ἂν ποτε καὶ τούτου χρεία (I 906, 5 ὡστ’ ἔχοι ἂν ἡ γυναικεία μῆτρα κοτυληθόνης); cf. XVII B 453, 3 διὸ καὶ φαίη ἂν τις οὖν ἄλλως, I 171, 4 καὶ τοῦ φαίη ἂν τις. Itaque XVIII B 137, 2 emendandum ὡστ’ εἰη ἂν ἃ λόγος. Alter modus hiatus admitting fit, si εἰη in initio apodosis collocatur; ut εἰποι ἂν II 130, 15, φαίη ἂν τις (XVII
A 42, 4), προσδείη τιν και (XVII Α 994, 10), ita εἰη
ἀν legitur I 465, 14 = p. 38, 17 Helmr., II 1, 3,
160, 5. 12, III 192, 10; 440, 15, IV 378, 14, 633 extr.,
748 extr., V 163, 5, VI 13, 13, 85, 8, 113, 14, 654, 3,
VII 35, 1; 37, 1, 157, 8, 898, 7, 902, 14 etc., cuius
usus ingens est exemplorum numeros. Ιτακε I 229, 16
scriendum εἰη ἀν τις μία. Tertio modo existit hiatus
εἰη ἀν, si in enumeratione Galenus utitur huiuscemodi
formis: VI 150, 15 εκ δε τῶν ἐξαθεν κυνήσεων εἰη
ἀν καὶ ἡ ἀντροψίς, X 303, 11 εκ τῶν τοιούτων εἰη
ἀν καὶ ἡ τῆς σικνᾶς χρήσεως ἀφέλιμος, XI 98, 3 εκ
tῆς παρά τῆς δυνάμεως ἐνδείξει τῶν μορίων εἰη ἀν καὶ
tὸ —. Huic generi subiungitur et igitur, unde
exorsi sumus, et is, quem infra p. 33 legimus, ubi εκ
tούτου τοῦ μέρους τῆς τέχνης Θείη ἀν τις καὶ τὰ περὶ
δυσπνοίαις τρία restitimus.

Ibid. καὶ τῷ Πλάυκων τῷ φιλόσοφῳ δοθέντα δύο.
Locus suspectus; libri de Erasistrati rationibus curandi
non duo sed quinque fuerunt (cf. infra p. 37; Arabes
in octo libros divisum opus interpretati sunt; cf.
Wenrich p. 259), qui si Glauconi dati essent, eius rei
Galenus certe igitur mentionem fecisset, ubi memi
nerat τῶν πρὸς Πλάυκωνα θεραπευτικῶν. Mihi quidem
verba καὶ τῷ Πλάυκων — δύο interpolata videntur
ab eo, qui καὶ ante τὰ περὶ τῶν Ἐρασιστράτου θερα-
πευτικῶν λογισμῶν perperam intellecto alterum mem-
brum per καὶ addendum esse ratus temere ad verba δύο
tε τῶν πρὸς Πλάυκωνα θεραπευτικῶν recurrit.

P. 32. περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς αὐτῶν scripsi, non
ut Q edd., αὐτῶν; cf. initium operis: Τῶν τοὺς σφυρ-
γμοὺς τρεπόντων αὐτῶν τὰ μὲν τῆς γενέσεως αὐτῶν
ἐστιν αὐτίκα, τα δ’ ἀλλοιώσεως μόνον IX 1 sqq.; 208, 2.

P. 33. Post ἐμοὶ δὲ καὶ κατ’ A habet spatium
vacuum septem ferme litterarum, in Q, cuius folium
193 in superiore parte lacerum est, cavum parvulum
trium quattuorve litterarum spatium complectens de-
prehenditur, supra quod dignoscitur syllaba ας. Ex-

Galen. Script. min. II.
plendum est nat' ἀρχας; respicet auctor ad p. 10 s. fin. εἰςδὲ δήπου τὰ μὲν ἐκτετάσθαι, τὰ δὲ συνεστάλθαι καὶ τὴν ἐρμηνείαν αὐτὴν τε τῶν θεωρημάτων τὴν διδασκαλίαν ἢ τελειαν ὑπάρχειν ἢ ἐλλιπῆ. τὰ μονὸς τοῖς ἐρμηνευόντο γεγραμμένα πρόθεσιν δήπου μήτε τὸ τέλειον τῆς διδασκαλίας ἢ χρείαν μήτε τὸ διηρῳμένων. Plurali nat' ἀρχας magno opere delectatur Galenus; vd. II 804, 8 διὸ κἀγὼ nat' ἀρχας εὐθὺς ἔφην, III 117, 9; 155, 11; 183, 9; 274, 14; 296, 8; 308, 8; 359, 11; 452 extr., 594, 12; 642, 8; 846, 13; IV 34, 4; 153, 15; VIII 780, 11 καὶ nat' ἀρχας εὐθὺς τοῦδε τοῦ λόγου προειρήκαμεν, 826 extr. ὑπερ ἐλέγχη καὶ nat' ἀρχας, 904, 7 ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ καὶ nat' ἀρχας.

Ibid. τὴν ἀρχὴν γὰρ αὐτῶν (Ch K αὐτῶν Q AB) οὐδὲν γυμνάζων ἐγράφην εἰς αὐτὰ ποθ' ὑπομνήματα. Locum in Q edd. male traditum ita reparandum potavi, ut αὐτῶν utpote e p. 34 s. fin. τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ' εἰχον αὐτῶν ἠτλ. interpolatum uncis secluderem, ἐγράφην in ἐγεράφαιν mutarem (cf. XVI 475, ubi ἐγεράφην mendose pro ἐγεράφαιν traditum est), quae denique mutilata essent, sic experem: οὐδὲν <πρὸς ἐκδοσιν ἀλλ' ἐμαυτὸν> γυμνάζων (talia saepe dictitabat Galenus; cf. supra p. 17 init. ἐγράφα τι γυμνάσων ἐμαυτῷ, p. 19 p. m. ἐγράφα πολλὰ γυμνάζων ἐμαυτὸν, infra p. 41 m. ἐγραφα ο' ἀλλα πολλὰ γυμνάζων ἐμαυτὸν), ut totus locus in hunc modum a me conformatus sit: τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδὲν πρὸς ἐκδοσιν ἀλλ' ἐμαυτὸν γυμνάζων ἐγεράφαιεν εἰς αὐτά (sc. τὰ Ἰπποκράτεια) ποθ' ὑπομνήματα. Ceterum cf. XVIII B 229, 230.

P.34. [ἐπαντα τὰ θεραπευτικὰ καὶ πρὸς αὐτοῖς ταύτῃ, ἢ κατὰ τὴν ἐκείνον γνώμην.] Haec verba a sententiae ratione alienissima aperte ex adnotatione allicius lectoris margini apposita in textum delata sunt; illum probabile est adscripsisse et ἐπαντα τὰ θεραπευτικὰ reminiscendentem eorum, quae Galenus supra p. 31 extr. docuit, et κατὰ τὴν ἐκείνον γνώμην, ut explanaret ἀσκαύτως. Itaque ineptum illud scholion uncis seclusimus.

P. 36. ὅτι καὶ κατὰ τὰ ἄλλα συγγράμματα τὴν αὐτὴν δόξαν ἔχουν ὁ Ἰπποκράτης φαίνεται τὸ (Q A B τὸ Ch K) κατὰ τὸ φύσιος ἀνθρώπου Q edd. Emendavitimus: ὅτι καὶ κατ᾽ ἄλλα συγγράμματα ... φαίνεται τῇ κατὰ τὸ <περὶ> φύσιος ἀνθρώπου; IV 799, 4 ἐν τῇ πραγματείᾳ, καθ' ἦν ἐπιδείκνυμι τὴν αὐτὴν φυλάττοντα δόξαν αὐτὸν περὶ [τε] τῶν στοιχείων ἐν <τε> τῇ περὶ φύσιος ἀνθρώπου βίβλῳ καὶ κατ' ἄλλα συγγράμματα, XV 106 extr. 107 ἐπεὶ δ' ὑπ' ἀναισχυντικὰς ... ἀντιλέγονσιν οἱ βάσκαιν, διὰ τὸ τοῦτο πραγματειῶν ἑτέρον ἐποίησα τοῦπρογράμμα τοιοῦτον ἔχουσαν ὅτι καὶ κατ᾽ ἄλλα συγγράμματα τὴν αὐτὴν δόξαν ὁ Ἰπποκράτης ἔχων φαίνεται τῇ κατὰ τὸ περὶ φύσιος ἀνθρώπου'.

Ibid. περὶ τῆς καθ' Ἰπποκράτην (Ἰπποκράτης Q Ἰπποκράτους edd.) διαίτης ἐπὶ τῶν δέχεσθαι νοσημάτων. Prorsus abhorret ab hoc loco huius operis commemorationis, propterea quod ad Hippocratem id pertinere iam ter indicatum est: p. 31 sub fin., p. 35, p. 36. Oscitantia librariorum archetypi titulum alius operis ad Hippocratem spectantis de sua sede removit, dico περὶ τῶν καθ' Ἰπποκράτην στοιχείων, quod eo veri similius esse iudico, quia huius scripti cognatio quaedam est cum eis libris, quos Galenus modo commemoravit: 'ὅτι καὶ κατ' ἄλλα συγγράμματα κτλ.' et cum commentariis de natura hominis; cf. XV 1 sqq., 107 sqq.

altera pars versus nunc quidem vacua litterarum videtur, at olim rubro colore scriptum erat Γαληνοῦ πραγματεία, quae litterae paene evanidae sunt. Sequitur in proximo versus inscriptionis Περὶ τῶν εἰς Ἐρασίστωτον διαφερόντων. Librarium igitur codicis Q postquam in archetypo post oū̃ς lacunam indicatam animadvertit, 'Γαληνοῦ πραγματεία' ex adnotatione lectoris alicuius in versus partem alteram litteris carentem transcripsisse veri simillimum est.

Ibid. καὶ περὶ φλεσμονίας δύο. Supra p. 30 extr. legimus τρία περὶ φλεσμονίας; at hoc loco, ubi ii tantum libri recensentur, qui ad Erasistratum referuntur, tertius omissiturus, quia in eius primis tantum capitibus Erasistratus tangitur, in ceteris, i. e. in tractatione ipsa, nulla eius ratio habetur ob eamque causam liber tertius in Erasistrateorum numerum non adscribitur.

P. 38. τὰ τῶν φυσικῶν δυνάμεων, quod Q exhibet, ab editoribus Aldinae, quos ceteri secuti sunt, non mutandum fuit in τὰ περὶ φυσικῶν δυνάμεων, quae forma inscriptionis etsi non semel tantum inventur, tamen altera non minus usitata erat; cf. III 927, 1 ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν, XVII B 313, 10, 442 med. (coll. 421, 5), XV 14 extr., 464, 5 etc.

Ibid. περὶ τῆς τῶν ἐμπειρικῶν διαφορικοὶ τρία πρῶς τὰ ἀντειρημένα τοῖς περὶ τῆς διαφορικῆς τῶν ἐμπειρικῶν τοῦ τῆς Θεοδῆ κεφάλαια ὑπομνήματα τρια. [εἰς τὸ Μηνοδοτὸν Σεβήφρω]. Si lectio certa, scripsit Galenus et adversus ea, quae ab adversariis tribus eius libris περὶ τῆς διαφορικῆς τῶν ἐμπειρικῶν obiecta erant, et adversus Theudae κεφάλαια commentarios tres. Theudam autem κεφάλαια scripsisse testis est Suidas s. n. Θεοδόσιος ὑπομνήμα εἰς τὰ Θεοδῆ κεφάλαια; cf. Casaub. ad Diog. Laert. IX 116, Zeller, Phil. d. Gr. III 3, 6 adn. 2. Ut Theodosius, ita Galenus contra hos commentarios summarios medici empirici
disputavit adiunxitque disputationem eis, quae contra adversarios librorum suorum de empiricorum dissen-
Sionem respondenda sibi putavit. Id si recte statu-
mus, quod sequitur: etsi to Mηνυδότου Σεβήρω, post
ea, quae antecedunt: perī τῶν Μηνυδότου Σεβήρω ἐν-
δεκα, nihil loci habet, nisi quis plura h. l. excidisse
putat. Gercke, de Galeno et Plutarchó, Mus. Rh.
XLII 471, coniungit ὑπομνήματα τρία cum etsi to Mη-

υνυδότου Σεβήρω; at si Galenus post undecim volu-
mina de Menodoti libris edita denuo tria scrisisset,
certe causam attulisset, cur novum in eius doctrinam
impetus faceret.

Ibid. ἡ 'σύνοψις τῶν Ἡρακλείδου περὶ τῆς ἐμπε-
ρικής αἰρέσεως' ἐπὶ. Ne quis συνόψεως emendari
velit, tametsi Galenus sic indicare titulum potuit (cf. p. 46 s. fin. Πλατωνικῶν διαλόγων συνόψεως
ἀκτῶ), vid. p. 45 'σύνοψις τῆς ἀποδεικτικῆς θεω-
ρίας' ἐν; p. 48 'τῶν ἰδίων κομικῶν ὄνομάτων παρα-
δείγματα' ἐν.

P. 42. τὸ δ' etsi to πρότερον λέξεως Εὐδήμου
πρότερον ἐτέρως ἀξιώσασιν ἐποίησα Q edd. Prius
πρότερον e praespositione περὶ depravatum est, alterum
non ad numerum librorum Eudemi spectat sed ad
verbium temporis est h. l. significans 'priusquam com-
mentarii in Aristotelem a me in volgus ederentur.'
Nam Eudemum non duos libros compositisse sed plures
cognoscitur ex Alex. Aphrod. in Aristot. Top. p. 258b,
25 Br. ὡς Εὐδήμος ἐν τοῖς περὶ λέξεως διήρηκεν, in
Anal. prior. p. 146b, 42 Br. καὶ ταύτα Εὐδήμου ἐν
τῷ πρώτῳ περὶ λέξεως δεικνύτως; cf. Eudemi Rhodii
Peripatetici fragm. coll. L. Spengel ed. alt. Berol. 1870
Claudii Galeni apud Kuehn. vol. I p. CXCVII. —
ἐτέρως autem ex ἐταιροῖς corruptum est; aliter se
habet sequens oūτ' ἐτέρως ἐδιδάκτι, quod oppositum
est verbis oūτ' ἐμαντῶ; ἐποίησα in ἐποιησάμην mutan-
dum esse docent sequentia.
PRAEFATIO.

in ceteris commentariis Aristotelii, quos aut singulis amicis me dedisse aut surreptos me inscio alios edisse dixi: volgavi eos ita ut non ad tironum intellegentiam eos accommodaverim sed ad eorum tantum usum destinaverim, qui iam in illius libri Aristotelis studio progressus fecissent sive disciplina enarrantis usi sive in aliorum interpretem scriptis studiose voluntari. — τοῖς ἀνεγραμμοῦ παρὰ διδασκάλῳ ἐδίδι, non, ut Q edd., παρὰ διδασκάλου; XVIII Β 335, 5 τοῖς πεπαιδευμένοις την ἐν παισὶ παιδείαν ἢ παρὰ διδασκάλους ἀνεγραμμοῦ τὸ βιβλίον, οἴσπερ δὴ καὶ γράφεται τὰ ὑπομνήματα, 847, 10 καὶ διὰ τοῦτο παρὰ τοῖς οὕτως ἐξηγουμένοις οὐδὲς ἀνέγραφο βιβλίον ἢ ἐν αὐτῷ θάττων ἢ δυοῖν, XV 175 extr. κατὰ τὴν παρὰ τοῖς διδασκάλοις ἀνάγνωσιν. Ιτακε ut h. l., ita X 8, 9 emendandum ὅτι μηδὲ ἀνέγραπο παρὰ διδασκάλῳ (διδασκάλου edd.) τὰ συγγράμματ᾽ αὐτῶν.

P. 43. Ut tituli, qui logicis libris Galeni inscripti fuerunt, ita enumeratio titulorum pessime in Q edd. tradita est. Nam iterantur tituli vel eisdem verbis vel paululum immutatis, velut ψεφὶ τῶν κατὰ ᾗ τὸ ἀποδείξεων p. 43 (ubi recte Ilbreg, Rh. Ms. XLIV 214 adn. τὸ inseruit; cf. p. 47, I 147, 15, XVII Α 810, 11) et p. 47, ψεφὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων τρία p. 44 in. et p. 45, ubi ψεφὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων δύο; ψεφὶ τῶν ἐκ μικτῶν προτάσεων καὶ συλλογισμῶν ἐν p. 44 et p. 47, ψεφὶ τῶν ἐν ταῖς τέχναις κοινῶν καὶ ἰδίαιν ἐν p. 44 in. et ψεφὶ τῶν ἰδίαιν καὶ κοινῶν ἐν ταῖς τέχναις ἐν p. 47: ψεφὶ τῶν ἐκ μικτῶν προτάσεων καὶ συλλογισμῶν bis enumerat, p. 44 inter scripta post opus de demonstratione fusius elaborata, et p. 47 inter
libros ad Aristotelis philosophiam pertinentes, tamen multi tituli ita sunt digesti, ut dubium non sit, quin ab interpolatore sint iterati; velut inter titulos librorum Stoicorum dialectica illustrantium p. 47 legitur perī tēs χρείας τῶν εἰς τοὺς συλλογισμοὺς θεωρημάτων ἐν et extr. idem adiuncto numero β', i. e., uti Prantl vidit (l. l. p. 561), perī τῆς χρείας τ. εἰς τ. σ. θ. α' καὶ β', unde interpolator p. 44 post perī χρείας συλλογισμῶν propter similitudinem rerum inscrundum censuit perī χρείας τῶν εἰς τ. σ. θ. α' καὶ β'. Nec minus p. 44 sub f. perī τῆς λογικῆς δευτέρας καὶ θεωρίας ἐν neglegenter transcriptum e loco de commentariis ad Stoicos spectantibus videtur; legimus enim p. 47 perī τῆς λογικῆς δυνάμεως καὶ θεωρίας ξ'; p. 45 perī τοῦ προτέρου ἐν (Q, om. AB) ex p. 47 προτέρων ἀναλυτικῶν τοῦ προτέρου repetitum, p. 47 perī τῶν ἐνδεχόμενων προτάσεων καὶ συλλογισμῶν ἐν e p. 44 perī τῶν ἐνδεχόμενων προτάσεων et eis quae sequuntur perī τῶν ἐν μικτῶν προτάσεων καὶ συλλογισμῶν ἐν conflatum videtur; p. 44 perī τῶν ἐν ταῖς τεχνίσεις κοινῶν καὶ ἱδίων ab interpolatore infra ideo repetitum videtur, quod sequitur perī τῆς τῶν τεχνῶν οὐστάσεως. Ubi igitur talia peccantis manum interpolatoris deprehenderamus, ibi repetita verba uncis seclusimus.

P. 44. perī τῆς ἁρίστης διδασκαλίας ὑπὲρ Ἐπικτήτου πρὸς Φαμβοφίνων ἐν Ch K titulos confundentes QAB recte distinzerunt perī τῆς ἁρίστης διδασκαλίας πρὸς Φαμβοφίνων· ὑπὲρ Ἐπικτήτου πρὸς Φαμβοφίνων ἐν, quem libellum Galenus scripserat contra Favorin librum πρὸς Ἐπικτῆτον; cf. Marres, de Favorini Are latensis vita studiis scriptis p. 90, Galen. script. min I 82, 16 Marqu.

Ibid. perī τῆς ἀποδεικτικῆς αἰρέσεως. Emendav εὑρέσεως; XIV 44, 15 ὡς γὰρ κἂν τῷ perī τῆς ἀπο δεικτικῆς εὑρέσεως εἰρηται γράμματι.

Ibid. διάλογοι πρὸς φιλόσοφον † ἱδίως <perī>
toù kαtά tàs koinàs ènvolàs ... Post philòsòfòv intercìdit nòmen philòsophì, fortasse Stoìci, post kαtά tàs koinàs ènvolàs excìdisse videtur philòsòphèiv; Plut. de commun. not. c. I 1 sol mèn eìdòs, ò Diádòyméne, mì pálìn mèleiv, eì tìn dòxeìte pàrà tàs koinàs philò-

sòphèiv ènvolàs.

P. 45. pèrl tòn sèmànovònèiv èn tìs kàt' eìdòs kàl gènovòs fòvòvès kàl tòn pàrakìmènovòn aútòvès. Nescio an his verbìs idem libellus significetur, qui supra p. 43 inscribitur 'pèrl tòn kàtà tò gènovòs kàl tò eìdòs kàl tòn sukgòvòntòv aútòvès sèmànovònèiv èmìv kàtà tìn aútòmàtòv fòvòvès.' Idem iùdècit Ílberg l. l. p. 214 adn .

P. 45. <Pèrl tòn tìs ìstìkìs philòsòfìas bìbliánv>. Inscriptìo, utìque necessària, quonìam novum caput in-
cìpit, excìdisse videtur propter simile initium capitis; itaque eam addìdimus.

P. 46. [pòdòs tòvòs àpò tòn aìrèseòv.] Iteratùm ex supra laudato titulò pèrl tòn dèmòsìàs òtìèntòv pòdòs tòvòs àpò tòn aìrèseòv exprìnxi.

P. 47. pròtèròv ànàlytìkòv tòvò pròtèròv pèrl s' tòvò dèuétèròv òpòmènìmata è' Q edd. Locus a librariis mìditìlatus est aberrànte oculo a tòvò pròtèròv ad alte-
rùm pròtèròv, quod in pèrl latet. Restìtues cèrtè, si p. 41 extr. et p. 42 in. comparavérìs, hunc in mo-
dum: pròtèròv ànàlytìkòv tòvò pròtèròv <òpòmènìmata tètturà, tòvò dèuétèròv tètturà, dèuètèròv dè tòvò prò-
tèròv> èx, tòvò dèuètèròv pèntè.

Ibid. èlìg tò pròòtvò yòvòv àkìntòvò Q edd. Post àkìntòvò excìdisse aútò existìmo; cf. Aristòt. Met. III 8 p. 1012, 31 èstì vàp tì ò àkl yìneì tà yìnovì-

Ibid. pèrl tòn kàtà tìn lèxìn sòfrìmòtòvò Q edd. Praeòpostìo kàtà debètòr interpolatori, qui pàrà tìn lèxìn non intèllexit. Scritis autem Galenò pèrl
tōn parā tēn lēxin sofismatōn XIV 582 sqq. atque
composuit titulum secutus Aristotelis in Soph. elench.
usum, veluti ib. c. 4 τρόποι εἰσὶ τοῦ μὲν ἔλεγχεν ὅψι
μὲν γὰρ εἰσὶ παρὰ τῆν λέξιν, οἱ δ’ ἔξω τῆς λέξεως.
Ideoque in libello ipso Galenus nusquam kατὰ τῆν
lēxin, sed ubique parā tēν lēxiν utitur; cf. XIV 583, 5,
584, 7. 13; 585, 16; 586, 1. 3. 7; 589, 12. 13; 593, 10.

P. 48. περὶ τῆς κατ’ Ἐπίκουρον ἄμαυρου<μένης>
ἤδονης. Emendationis viam praeivit B, ubi in margine
coniicvit ἄμαυρο; cf. adn. crit.; Cic. Fin. IV 12, 29:
quod dicit Epicurus etiam de voluptate, quae minimae
sint voluptates, eas obscurari saepe et obru; vd.
Usener, Epicurea p. 289 frg. 441.

Ibid. περὶ τῶν πρὸς τοὺς σοφιστὰς ἐν' Μητρο-
δόφορον ἐπιστολή πρὸς Κέλσον Ἐπικουρείου (Ἑπικουρίου
QAB) Q edd. Corruptum locum sanavit Ionsius, qui
eum sic scribi voluit: περὶ τῶν πρὸς τοὺς σοφιστὰς
ἐν<νέα> Μητροδόφορον ἐπιστολή πρὸς Κ. 'Ε.; cf. Menagii
observv. ad Diog. Laert. X 24: βιβλία δ’ ἐστὶ τοῦ
Μητροδόφου τάδε ..., πρὸς τοὺς σοφιστὰς ἐννέα;
Usener l. l. p. 413.

Ibid. Ἀττικῶν παράσημος, ἐν Q edd. Nisi statuas
Galenum scripsisse de dicendi usu eius oratoris Attici,
de quo Demosth. de cor. § 242: 'πίθηκος, ἰυμφυὸς
Οἶνόμας, παράσημος δὴτῳ' (cf. Harpocr. s. v. παρά-
σημος δήτῳ, Phot. s. v., Poll. IV 35), probabis con-
jecturam Egenolfii per litteras humanissime mecum
communicatam παράσημα. παράσημα autem duplicem
habet intellectum: aut est παρασεβημεωμένα, ut intel-
legatur collectio verborum ex scriptoribus Atticis,
quae maxime notabilia videntur, atque sic accipi vult
Egenolf. Ἀττικῶν παράσημα, aut est παρασεβημωμένα,
κιβδηλα, παρακεκαμεμένα (cf. Aesch. Agam. 781, Ari-
stoph. Acharn. 518 ibique schol., Dem. Aristocr. 213,
Poll. III 85, Hesych. s. v., Suid. s. v.), ut ea vocabula
collecta intellectur, quae pro adulterinis et pseudo-
INDEX NOTARUM.

I. ΟΤΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ.


II. ΠΕΡΙ ΕΘΩΝ.


III. ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΣΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΤΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ.

INDEX NOTARUM.

IV. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΤΕΝΙΑΝΩΝ.

Q = cod. Ambrosianus Q 3; A B Ch K = editiones Aldina (vol. IV f. 4 sqq.), Basileensis (vol. IV f. 368 sqq.), Charteriana (vol. I f. 49 sqq.), Kuehniana (vol. XIX p. 49 sqq.).

V. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Q = cod. Ambrosianus Q 3, A B Ch K = editiones Aldina (vol. IV f. 1 sqq.), Basileensis (vol. IV f. 361 sqq.), Charteriana (vol. I f. 35 sqq.), Kuehniana (vol. XIX p. 8 sqq.).
Addenda et Corrigenda.

Ad p. IV lin. 8. Serō mihi in manus venit Hippocratis editio a Carolo H. Th. Reinhold Athenis 1865. 66. publicata, cui eum p. 110 sqq. Galeni libellum de optimo medico philosopho inscrivisse cognovi. Fundamento recensionis editione Corais usus esse videtur adhibita Kuehniana; codicem inspexit nullum. Quae autem ipse coniecit, haec sunt: p. 2, 3 ἀνακεῖν (pro ἔξακεῖν); ibid. v. 6 προγνάσσειν τά τε προγνάσσειν καὶ τά παρόντα; p. 3, 6 βουλόμενος εὐφράσκοντι καὶ; ibid. v. 8 ἀνυπήρσαντι τῷ καὶ, v. 14 πολλῶν ἀνελέοντα, v. 20 ὁμοίων γ’ ἀρα τῷ κόσμῳ; p. 4, 16 φθάσοντι — ἐξικέφαλα expruxit; p. 5, 14 ἐφέυρε τὴν Εἰλλάδα; p. 6, 15 αὐτῶν διδάσκει, ibid. v. 20 ἡ ἐνέργεια, δέομεν γοῦν καὶ τάτα; p. 7, 7 ἐξε τὰ μέρη, ibid. v. 17 ἀναγκαῖα ἔστι τοῖς λατρείσ (pro ἀναγκαῖα τοῖς λατρείσ ἔστιν), v. 20 οὐδὲ γὰρ τοῦ ὅτι εἰ, v. 21 ἀποδείξεως <σοι> ἠγούμεν . . ἐφαράκτετι γε; p. 8, 2 δικαιον ἄξιων εἶναι (ut G, non Cor., quemadmodum in adn. crit. legitur), ibid. v. 4 καὶ ἐνέργειας ὅργανον καὶ θεοπτείαν ἐνδείξεις omissis quae inter ὅργανον et καὶ θ. interiecta sunt verbis: καὶ χρείας μορίων καὶ διαφοράς νοσημάτων, v. 9 μὴ δὴ καθάπερ.

Ad p. XXIV lin. 14 l. veriturum fuisse.

ΓΑΛΗΝΟΤ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ.

Ι.

Σαρ. Ι. Οἶον τι πεπόνθασιν οἱ πολλοὶ τῶν ἄθλητῶν ἐπιθυμοῦντες μὲν ὀλυμπιονικὰ γενέσθαι, μηδὲν δὲ πράττειν, ὡς τοῦτον τυχεῖν, ἐπιτηδεύοντες, τοιούτων τι καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν συμβέβηκεν. Ἐπικυροῦσι μὲν γὰρ Ἰπποκράτην καὶ πρῶτον ἀπάντων ἤρωνται, γενέσθαι δ' αὐτοὺς ἐν ὥμοιοι ἔκειν πάντα μᾶλλον ἢ τοῦτο πράττουσιν. ὦ μὲν γὰρ οὐ συμφαίνει μοῦναν εἰς ἰατρικὴν φησὶ συμβάλλεσθαι τὴν ἀστρονομίαν καὶ δηλονοτὶ τὴν ταύτης ἤρωμεν εὖ ἀνάγκης γεωμετριῶν. Οἵ δ' οὖ μόνον αὐτοὶ μετέρχονται τοῦτον οὐδὲ τέραν ἀλλὰ καὶ τοῖς μετιούσι μέμφονται. καὶ μὲν δὴ καὶ φύσιν σώματος ὁ μὲν ἀκριβῶς ἄξιοι γιγαντῶσειν ἀρχὴν εἶναι φάσκων αὐτῆς τοῦ καὶ ἰατρικῆς λόγου παντός· οἱ δ' οὕτω καὶ περὶ τοῦτο σπουδάζουσιν, ὥστ' οὐ μόνον ἐκάστω τῶν μορίων οὕσιν ἡ πλοκῆν ἡ διάπλασιν ἡ μέγεθος ἡ τῆν προς τὰ παρακείμενα κοινωνίαν ἀλλ' οὐδὲ τῆν θέσιν ἐπιστάνται. καὶ μὲν γε καὶ ὃς ἐκ τοῦ μῆ γιγαντώσειν κατ' εἶδη τε καὶ γένη διαφειδέσθαι τα


Galen. Script. min. II.
νοσήματα συμβαίνει τοῖς λατροίς ἀμαρτάνειν τῶν θεα-πευτικῶν σκοτῶν, Ἰπποκράτει μὲν εἰρηται προτρέποντι τὴν λογικὴν ἡμᾶς ἐξάσκειν θεωρίαν· οἱ δὲ νῦν λατροὶ τοσοῦτον ἁποδέουσιν ἥσκησθαι κατ' αὑτὴν, ὡστε καὶ τοῖς ἀσκοῦσιν ὡς ἄχρηστα μεταχειριζομένοις ἐγκαλοῦσιν. 5 οὕτω δὲ καὶ τῷ προγνωσκεῖν τὰ τε παρώντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα γεννήσεσθαι τῷ κάρμουντι πολλὴν χρὴναι πεποιηθέναι πρόνοιαν Ἰπποκράτης φησίν· οἱ δὲ καὶ πεφυ τούτο τὸ μέρος τῆς τέχνης ἐπὶ τοσοῦτον ἐσποουδάκασιν, ὡστε, εἴ τις αἴμορραγίαν ἦ ἱδρώτα προ- 10 εἴποι, ὡμὴτα τε καὶ παραδοξολόγον ἄποκαλούσι . . . σχολῆ γ' ἃν οὕτω ταλλα προλέγουσι τινος ἀνάσχοιντο· σχολῆ δ' ἃν ποτε τῆς διαίτης τὸ σχῆμα πρὸς τὴν μελ-λουσιαν ἐξέσθαι τοῦ νοσήματος ἀκμὴν καταστήσαντο, καὶ μὴν Ἰπποκράτης οὕτως ἐν διαίταιν κελεύει. τί δ' ἢ 25 οὖν ὑπόλοιπον, [εἰς] ὃ ξηλουσία τάνδρος; οὐ γὰρ δ' θεῖ τῇ για ἐρμηνεῖας δεινότητα· τῷ μὲν γὰρ καὶ τούτῳ κατάρθωται, τοῖς δ' οὕτω τουναντίον, ὡστε πολλοὺς αὐτῶν ἱδεῖν ἔστι καὶ θ' ἐν ὑμωμα δίς ἀμαρτάνοντας ὁ μὴν ἐπινοήσαι δάδιον.

Cap. II. Διόπερ ἐδοξέ μοι ξητήσαι τὴν αἰτίαν

حة ποτ' ἐστιν, δι' ἡν καίτοι θαυμάζοντες ἀπαντεῖ τὸν ἀνδρὰ μήτ' ἀναγινώσκοντι αὐτοῦ τὰ συγγράμματα μήτ', εἰ καί τῷ τούτῳ παραστάλῃ, συνήσῃ τῶν λεγο-μένων ἢ, εἰ καί τῷ ἐυτυχήσειεν, ἀσκήσει τὴν θεωρίαν ἡ ἐπεξερχεται βεβαιωθασθαί τε καὶ εἰς ἐξίν ἄγαγειν βουλόμενος. εὐφρίσκω δὴ καὶ σύμπαντα τὰ κατορθοῦ-μενα βουλήσει τε καὶ δυνάμει τοῖς ἀνθρώποις παρα-γγυνόμενα· Θατέρου δ' αὐτῶν ἐυτυχήσαστι το καὶ τοῦ τέλους [αὐτῶν] ἀναγκαῖον ἀποτυχεῖν. αὐτίκα γε τοι 10 τοὺς ἀθλήτας ἢ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀριθμὸν ἢ διὰ τὴς τῆς ἀσκήσεως ἀμέλειαν ὀρῶμεν ἀποτυχήσαντας τοῦ τέλους· οὗτος δ' ἂν καὶ ἡ τοῦ σώματος φύσις ἀξιόνικος ἢ καὶ τὰ τῆς ἀσκήσεως άμεμπτα, τίς μηκανή μη 15 οὔ πολλώς ἀνελέσθαι τόνθε στεφανίταις ἀγάθος; ἄρ' ὁμοίῳ οὐν ἐν ἀμφότεροις οἱ νῦν ἱατρῷ δυστυχοῦσιν οὔτε δύναμιν οὔτε βούλησιν ἀξιόλογον ἐπιφερόμενοι περὶ τὴν τῆς τέχνης ἀσκήσιν ἢ τὸ μὲν ἐτερον αὐτοῖς ὑπάρχει, Θατέρου δ' ἀπολείπονται; τὸ μὲν δὴ μηδένα φύσεωθα 20 δύναμιν ἔχοντα ψυχικὴν ἴκανὴν καταδεξασθαί τέχνην οὕτω φιλάνθρωπον οὐ μοι δοξεὶ λόγον ἔχειν ὀμοίων γε αὖ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ὄντος καὶ νῦν καὶ μήτε τῶν ὀρῶν τῆς τάξεως ὑπηλλαμμένης μήτε τῆς ἥλιακῆς

περιόδου μετακεκοσμημένης μήτ' ἄλλου τινὸς ἀστέρος ἢ ἀπλανοῦς ἢ πλανωμένου μεταβολήν τιν' ἐσχημάτωσενευλογον δὲ διὰ μοχθήραν τροφήν, ἂν οἱ νῦν ἀνθρώποι 57 τρέφονται, καὶ διὰ τὸ [τὸν] πλούοτον ἀρέτης εἶναι τιμιώτερον οὐθ' οἷος Φειδίας ἐν πλάσταις οὐθ' οἷος 5 Ἀπελλῆς ἐν γραφεῖσι οὐθ' οἷος Ἰπποκράτης ἐν λατροῖς ἤτι γίγνεσθαι τίνα. καίτοι τὸ γ' ύστεροι τῶν παλαιῶν ἦμῖν γεγονόντα καὶ τὰς τέχνας ὑπ' ἐκείνων ἐπὶ πλειστὸν προηγμένας παραλαμβάνειν οὐ σμικρόν ἢν πλεονέκτημα. τὰ γούν ὑψ' Ἰπποκράτος εὐφημένα 10 χρόνῳ παμπόλλῳ ὥδιστον ἦν ἐν ολιγόστοις ἔτεσιν ἐκ- μαθόντα τῷ λοιπῷ χρόνῳ τοῦ βίου πρὸς τὴν τῶν λει- πόντων εὐφεσίων καταχρήσεως. ἀλλ' οὐκ ἐνδέχεται πλούτον ἀρέτης τιμιώτερον ὑποθέμενον καὶ τὴν τέχνην οὐκ εὐθεργεσίας ἀνθρώπων ἐνεκεν ἀλλὰ χρηματισμοῦ 15 μαθόντα τοῦ τέλους τοῦ κατ' αὐτὴν ἐφίεσθαι [θά- σουσι γὰρ ἔτεροι πλοντῆσαι πρὶν ἤμας ἐπὶ τὸ τέλος αὐτῆς ἐξικεθείσαι]. οὐ γὰρ δὴ δυνατὸν ἡμια χρηματικῆς ἐτε καὶ οὔτω μεγάλην ἐπασχεῖν τέχνην ἀλλ' ἀνάγκη κατα- φρονῆσαι θατέρου τὸν ἐπὶ θάτερον ὁμήρωνα σφοδρό- 20 ρεφόν. ἄρ' οὖν ἐχωμέν τινα τῶν νῦν ἀνθρώπων εἴπειν 58 εἰς τοσοῦτον μόνον ἐφιέμενον χρημάτων κτήσεως, εἰς

δισον ὑπηρετεῖν ἵξ αὐτής ταῖς ἀναγκαῖαις χρείαις τοῦ σώματος; ἐστὶ τις ὁ δυνάμενος οὐ μόνον λόγῳ πλάσασθαι ἀλλὰ ἔργα διδάξασθαι τοῦ κατὰ φύσιν πλούτου τὸν ὄρον ἄχρι τοῦ μῆ πεινῆν, μὴ δύψην, μὴ ὀίγον 5 προϊόντα;

Cap. III. Καὶ μὴν εἰ τίς γ' ἐστὶ τοιοῦτος, ὑπηρετεῖ μὲν Ἀρταξέρξου τε καὶ Περσίδηκο καὶ τοῦ μὲν σώματί ἐν ἐλπίδι ψυχῆς ποτὲ, τὸν δ' ἱάσεται μὲν νοσοῦντα νόσημα τῆς Ἰπποκράτους τέχνης δεόμενον, 10 οὐ μὴν ἀξιώσει γε διὰ πάντως συνεῖναι, θεραπεύσει δὲ τοὺς ἐν Κρανώνι καὶ Θάσῳ καὶ ταῖς ἄλλαις πολιτείαις πένητας. ἀπολεῖται δὲ Ἐφαρίους μὲν τοῖς πολιτείαις Πόλυβδον τε καὶ τοὺς ἄλλους μαθητὰς, αὐτὸς δὲ πάσαν ἀλώμενος ἐφεξῆς διδάξει τὴν Ἑλλάδα [χρη 15 γὰρ αὐτὸν γράφαι τι καὶ περὶ φύσεως χωρίων]. ἂν' οὖν κρίνῃ τῇ πείρᾳ τὰ ἐν λόγῳ διδαχθέντα, χρῆ πάντως αὐτόττιν γενέσθαι πόλεων, τῆς πρὸς μεσημβρίαν ἐστραμμενής καὶ τῆς πρὸς ἀρκτοῦ καὶ τῆς πρὸς θηλοῦ ἄνισχωτα καὶ τῆς πρὸς πολυμάς, ἴδειν δὲ καὶ τὴν ἐν 5 20 κοίλῃ κειμένην καὶ τὴν ἐφ'] ψυχήλου καὶ τὴν ἐπακτοῖς ὦδας χρωμένην καὶ τὴν πηγάδως καὶ τὴν ὀμβρίας καὶ τὴν ἐκ λιμνῶν καὶ ποταμῶν, ἀμέλησαι δὲ καὶ [ἐ'] μηδὲ εἰ τίς ψυχροῖς ἄγαν ὦδας μηδ' εἰ τίς θερμοῖς χρωται μηδ' εἰ νυτρώθεσιν μηδ' εἰ στυντηρώθεσιν ἦ

τίσιν ἐτέρως τοιούτως, ἵδειν δὲ καὶ ποταμῷ μεγάλῳ πρόσωπον πόλει καὶ λίμνη καὶ ὅρηι καὶ θαλάττῃ καὶ τάλλα πάντα νοῆσαι, [καὶ] περὶ ὅν αὐτὸς ἠμᾶς ἐδιδαξεν. ὡστ' οὐ μόνον ἀνάγκη χρημάτων καταφρονεῖν τὸν τοιούτον ἐσόμενον ἄλλα καὶ φιλόπονον ἔσχατος ἐπάρχειν. καὶ μὴν οὐκ ἐνδέχεται φιλόπονον εἰναι τινα μεθυσκόμενον ἦ ἀφροδισίοις προσκείμενον ἢ συλλήβδην εἰπεῖν αἰδοίοις καὶ γαστρὶ δουλεύοντα. σωφροσύνης οὖν φίλοι ἀσπερ γε καὶ ἀληθείας ἐταφρὸς ὡ κ' ἀληθῆς λατρῶς ἐξεφυτεύται. καὶ μὲν 10 δὴ καὶ τὴν λογικήν μέθοδον ἀσκεῖν <χρὴ> χάριν τοῦ γνώσεως, πόσα τὰ πάντα κατ' εἰδὴ τε καὶ γενή νοσῆμαθ' ἢ πάροικοι καὶ πῶς ἐφ' ἐκάστοι ληπτέον ἐνδειξὴν τῶν ἱματίων. ᾦ δὲ ἀοτὴ μέθοδος ήδε καὶ τὴν τοῦ σώματος αὐτῆς διδάσκει φυσίν, τὴν τ' ἐκ τῶν πρῶτων 15 στοιχείων, ἢ δ' ἀλλήλων ὅλα κέρκαται, καὶ τὴν ἐκ τῶν δευτέρων, τῶν αἰσθητῶν, ἢ δὴ καὶ ὁμοιωτέρη προσαϕορεύεται, καὶ τρίτην ἐπὶ ταύτας τὴν ἐκ τῶν ὀργανικῶν μορίων. ἀλλὰ καὶ τὶς ἡ χρεία τὸ κόσμῳ τῶν εἰσηγμένων ἐκάστου καὶ τὶς ἡ ἐνέργεια, δέον [μὲν ἄγειν] 20 καὶ ταύτα μὴ ἀβασανίστως ἀλλὰ μετ' ἀποδείξεως πεπιστευθῆται, πρὸς τῆς λογικῆς δήποτε διαδέχεται μεθόδου. τί δὴ οὖν ἐτι λείπεται πρὸς τὸ μὴ ἡ <οὐκ> εἶναι φιλό-
σοφον τον ιατρον, δε αν Ἰπποχόρτους ἄξιως ἀσκήσῃ την τέχνην; ει γὰρ, ίνα μὲν ἐξεύρη φύσιν σάματος καὶ νοσημάτων διαφοράς καὶ λαμάτων ἐνδείξεις, ἐν τῇ λογικῇ θεωρίᾳ γεγυμνάσθαι προσήκει, ἵνα δὲ φιλο-
πόνας τῇ τούτων ἀσκήσει παραμένῃ, χρημάτων τε καταφρονεῖν καὶ σωφροσύνην ἀσκεῖν, πάντ' ἂν ἦδη 
tῆς φιλοσοφίας ἔχοι τὰ μέρη, τὸ τε λογικὸν καὶ τὸ 61 
φυσικὸν καὶ τὸ Ἱδικὸν. οὐ γὰρ δὴ δεός γε, μὴ χρη-
mάτων καταφρονῶν καὶ σωφροσύνην ἀσκῶν ἄδικόν τι 
10 πράξῃ πάντα γὰρ, ἢ τολμῶσιν ἄδικως ἀνθρωποι, 
φιλοχρήματας ἀνακειθεῖσθαι ἢ γοητευοῦσθαι ἱδονῆς 
πράττοσιν. οὕτω δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἀναγκαῖον 
ἐχειν αὐτῶν· σύμπασαι γὰρ ἄλληλαις ἑπονται καὶ οὐχ 
οίον τε μίαν ἵπτονον λαβόντι μὴ οὐχι καὶ τὰς ἄλλας 
15 ἀπάσας εὔθυς ἀκολούθουσας ἐχειν ὀστερ ἐκ μιᾶς 
μηροίνθου δεδεμένας. καὶ μὴν εἰ γε πρὸς τὴν ἐξ 
ἀφθής μάθησιν καὶ πρὸς τὴν ἐφεξῆς ἀσκήσιν ἀναγκαία 
τοῖς λατροῖς ἑστιν ἡ φιλοσωφία, δήλον ὡς, ὡστε ἂν 
〈ἄληθῆς〉 λατροῖς ἢ, πάντως οὔτος ἑστι καὶ φιλόσοφος. 
20 οὔτδε γὰρ οὐδ' ὅτι πρὸς τὸ χρήσθαι καλῶς τῇ τέχνῃ 
φιλοσοφίας δεῖ τοῖς λατροῖς, ἀποδείξεως ἵρονμαι τινος 
χρήζειν ἔφοροντας γε πολλάκις ὡς φαρμακεῖς εἰσίν, 
οὐχ λατροὶ καὶ χρῶται τῇ τέχνῃ πρὸς τούτων ἢ 
πέφυκεν οἱ φιλοχρήματοι.

Cap. IV. Πότερον οὖν ύπερ ὀνομάτων ἔτι διενε-

1. ὁς LMP οὖς AB || 2. ει γὰρ ομ. L'U || 6. πάντ' ἂν* 
pάντα codd. edd. || 9. ἄδικον L²MP ἄτοπον L'U edd. ἄτοπον 
καὶ ἄδικον Scal. || 10. πράξῃ edd. πρᾶξει codd. || 13. ἀλλήλωις 
U || 15. in ὀστερ desinit U εἰς μίαν μηροίνθου L || 19. 〈ἀληθῆς〉*; 
p. 1308; cf. Praef. p. IX || τῇ τέχνῃ — ἀποδείξεως ομ. L1 
add. in marg. L² || 21. τινος edd. τινὰ codd. || 22. ἔφοροντας 
L Scal, ἔφοροντα MP ἔφοιτός Marqu. || γε ομ. L¹MP
62 Υήσῃ καὶ ληφήσῃς ἑρίζων ἐγκρατῇ μὲν καὶ σώφρονα καὶ χρημάτων πρεστονα καὶ δίκαιον [ἄξιον] εἶναι τῶν ἱατρῶν, οὐ μὴν φιλόσοφον γε, καὶ φύσιν <μὲν> γιγνώσκειν σωμάτων καὶ ἐνέργειας ὄργανω καὶ χρείας μορίων καὶ διαφορᾶς νοσημάτων καὶ θεραπειῶν ἐν-5 δείξεις, οὐ μὴν ἡσυχήσαι γε κατὰ τὴν λογικὴν θεωρίαν; ἦ τὰ πράγματα συγχωρήσαι ὑπὲρ ὀνομάτων αἰδευθήσῃ διαφέρεσθαι; καὶ μὴν ὅπε μὲν· ἀμείων δὲ νῦν γονῶν σωφρονήσαντα σε μὴ καθάπερ κολοιν ἡ κόρακα περὶ φωνῶν ξυνομαχεῖν ἀλλ' αὐτῶν τῶν πραγμάτων σπουδάζειν τὴν ἀλήθειαν. οὐ γὰρ δὴ τούτο γ' ἀν ἤκους εἰπεῖν, ὡς ύφαντις μὲν τις ἡ σκυτότομος ἀγαθῆς ἄνευ μαθησίως τε καὶ ἀσκήσεως ὧν ἂν ποτὲ γένοιτο, δίκαιος δὲ τις ἡ σώφρον ἡ ἀποδεικνύομαι ἡ δεινὸς περὶ φύσιν ἔξαιρείδιον ἀναφανεῖσθαι μὴτε διδασκάλοις χρησά-15 μενος μὴ' αὐτὸς ἐπαγάγησας ἑαυτόν. εἰ τοῖς καὶ τούτῳ ἀναίσχυντον καὶ θάτερον οὐ περὶ πραγμάτων ἐστιν ἀλλ' ὑπὲρ ὀνομάτων ἑρίζοντος, φιλόσοφητέον 63 ἡμῖν ἐστιν [πρότερον], εἰπερ Ἰπποκράτους ἄληθώς ἐσμεν ἥλισται, καὶ τούτο ποιῶμεν, οὐδὲν καλῶς μὴ 90 παραπλησίους ἀλλὰ καὶ βελτίως αὐτοῦ γενέσθαι μανθάνοντας μὲν, ὡσ καλῶς ἔκειν γέγραψαν, τὰ λει-ποντα δ' αὐτοὺς ἐξευρίσκοντας.

II.

ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΕΘΩΝ.

Cap. I. Τῶν θεραπευτικῶν σκοπῶν ἔνα καὶ τὸν Βι, ἀπὸ τῶν ἑθῶν ἡγουμένων ὑπάρχειν οὐ μόνον τῶν ἀρίστων ἱερατῶν ἄλλα καὶ πάντων ἀνθρώπων ἔνοι τῶν ἀπεισοῦ τοῖς καλοῖς λυμαναμένων ἐπιχειροῦσι διαβάλλειν καὶ ἐφατώντες ἡμᾶς, διὰ τι βλαβεῖς τις, εἰ οὕτως ἐνυχθείς, κατὰ τὴν πρώτην χρῆσιν ὑπὸ βοεῖας κρέασιν ἔδωκεν, εἰτ' ἀναγκασθεὶς καὶ ἐκάστην ἡμέραν ἐσθίειν ταῦτα δι' ὅλου τοῦ ἔτους ἢ οὐδὲν οὐκέτι βλάπτοιτ' ἂν ἢ τῶν ἀθέων ἦττον. εἰτ' ὁ τι ἂν εἶπομεν ἀνατρέποντες λόγῳ νομίζουσιν ἢμα τούτῳ καὶ τὴν τοῦ πράγματος ὑπαρξίαν ἀνηρμηνεύειν, καθάπερ εἰ τις ἀπάσις ἀντει- πῶν ταῖς περὶ τοῦ πῶς ὅρωμεν δόξας οὐδ' ὅραν ἡμᾶς συγχωροῦσιν. ὁτι μὲν οὖν μεγίστη μοῦρα πρὸς τὴν τῶν ἱματίων εὗρειν ἢ ἀπὸ τῶν ἑθῶν ἔστιν, ἐναργῶς φαί- νεται, καὶ διὰ τοὐθ' Ἰπποκράτης μὲν ἐν ἀφορισμοῖς ἐγραφεῖν ὅτι εἰθισμένων τοὺς ἠνυκρῆσας πόνους φέρειν, κἂν ὅσιοι ἀσθενεῖς ἢ γέροντες, τῶν ἠνυκρῆσας ἢ πλεον τε καὶ νέων ὁδὸν φέρουσιν ἐπὶ πλέον τε διηλ- θεῖν ἐν τῷ περὶ δικαίης ὄξειν τὰς τ' ἐκ τῆς ἀλήθους

διαίτης βλάβας καὶ τὰς ἐκ τῆς συνήθους ἀφελείας, Ἔρασίστρατος δ’ ὁμοίως ἐν τῇ δευτέρῳ περὶ παραλύσεως ὑπὲρ ἀπάντων ἔθελον ἀφαντώς Ἰπποκράτει φαίνεται γιγνώσκων ... καὶ πρὸς τούτοις γε τῶν παλαιῶν ἱατρῶν οὐκ ἔστιν ὅστις [οὐχ] ὁμολογουμένην τε καὶ 5 ἀναντίλεκτον αἰτίαν [οὔτε τούτων τις οὔτε τῶν ἄλλων] εἰρηκέναι δοκεῖ. καὶ γὰρ οἱ πιθανὴν δόξαντες εὐφημοῦν χαὶ μίαν ἥλην, ἄλλοι <κατ’> ἡλίην, εὐφήμασιν, ἔνιοι μὲν ἐπὶ ἐδεσμάτων μοῦν, ἔνιοι δ’ ἐπὶ γρηγυρισμῶν ἡ ἐπιτηδευμάτων, ἐπὶ πασῶν δὲ τῶν ἥλην σύνεις. ἀμέλει 10 καὶ περὶ τῆς τοῦ ψυχροῦ δόσεως, ἢ ἐπὶ τῶν ἰχέων νοσοῦντων ποιούμεθα πολλάκις, ἀντιπράττουσιν ἡμῖν ἕνιοι καλύπτουσι μὲν διδόναι τοῖς τυφεύοντοι, κελεύοντες δ’ ἦμας ἀφειότας ταῖς ἀπὸ τῶν ἄλλων σκοπῶν ἐνδείξειν, ὡς ἀπὸ τῶν πεπονθῶν τόπων καὶ τῆς 15 ἐν αὐτοῖς διαθέσεως ἰδικίας τε καὶ χώρας καὶ ἔρας 108 ἐν (τε) τῆς τοῦ κάμωντος αὐτοῦ κράσεως καὶ ἴδιην μεμερισμένης, αῖς ειλήθαις χρήσθαι, γελοῖον εἶναι φάσκοντες, εἰ φλεγμαίνοντος ἀφατος ἢ πνεύμονος ἢ γαστρὸς ἢ 〈τινος〉 τῶν οὕτως ἐπικαλών μορίων ἐπιτρέψομεν τῷ 20 ψυχροτῆ ψυχρῶν προσφέρεσθαι πόμα δι’ οὔδ’ ἄλλ’ ἢ τὸ ἔθος — ὃ μοιον μὰρ τοῦτ’ εἶναι φασι τῷ ἐπιτρέπειν λούσθαι ψυχρῷ τοὺς οὕτως> εἰθικότας, εἰ

πυρέττοιν —, ἰσπερ ήμῶν ἄπασι τοῖς ὅπωσον νόσουι τὰ συνήθη πάντα πράττειν ἐπιτρεπόντων ἄλλ' οὐχὶ πρός τοὺς ἄλλους ἄπασι σκοποῖς καὶ τὸν ἀπὸ τῶν ἐθῶν παραλαμβανόντων. Ἀριστοτέλης φοῦν ὁ Μιτυ-5 ληναῖος, ἀνήρ πρωτεύος ἐν τῇ Περιπατητικῇ θεωρίᾳ, νοσήματι περιπεσόν ὑπὸ ψυχροῦ πόσεως ὀφεληθῆναι δυνάμενος, διότι μηδέποτε τοιούτον προσενήγηκτο πόμα, διεκάλυψε τοὺς συμβουλευόντας αὐτῷ πιεῖν, ἐπι-10 στασάται σαφῶς εἰπόν, ὅτι σπασθήσοιτο γενόμενος ψυχροῦ· καὶ γὰρ ἐπὶ ἄλλου τοῦτ' ἐφάσκειν ἐφαράκεναι τὴν τοῦ σώματος ἕξιν καὶ κρᾶσιν ὁμοίαν ἑαυτῷ καὶ15 τὸ τῆς θερμοποιίας ἔθος ἑσχατότος' ἡ δ' ἦν ἔθος. Ἡ δὲ 109 ἱσπέρ ξύδιος πόματος τοιοῦτον, μάλιστα μὲν ἂν οὐδ' αὐτὸς ἔδεισεν αὐτὸν τὴν προσφορὰν· ἐπειδὴ δὲ [καὶ]10 νεξαῖν' ἐπιθετών οἱ παρόντες ἱπτὸν πάντας αὐτὸν. ἐκεῖνος μὲν οὖν οὕτως ἀπέθανεν, ὡς ἐπιθυμήση τίτων παραγενομένων αὐτῷ τελευτῶν, πότερον, ὡς ἐπ' ἄλλων ἐτόλμησα τοῖς μὲν δὲ οἷς τῆς νόσου, τοῖς δ' ἦν τινὶ καιρῷ δοὺναι ψυχρὸν εὔλα-20 θεμένων τῶν ἱπτῶν, οὕτως ἐτόλμησα ἡ ἅπερ ἐστοχάσατο τῆς ἑαυτοῦ φύσεως δ' οὖν, ἀπεκρινάμην αὐτοῖς ἀκριβῶς αὐτὸν ἐστοχάσατο. πάνυ γὰρ ἦν ἰσχῦς καὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ψυχρό-30 τότον εἰχεν ἐξ ἀρχῆς, ὡς λύζειν εὐθέως, εἰ ποτὲ βρα-
χέως ψυχάειν. ἀλλ' ὡσπερ οὗτος οὐξ ἢν ἦνεχε τὸ
ψυχρὸν πόμα διὰ τὸ ἔθος καὶ τὴν τοῦ σῶματος
φύσιν καίτοι τοῦ νοσήματος ἐνδεικυμένου, οὕτως ἐτέ-
ροις ἔδωκα πάνυ θαρρῶν, εἰ καὶ καυσούμενος ἀκριβῶς
τὸ πίδαν εἰ, μηδὲν ἐπιφανῶς σπαίρχιον φλεγμήνα
τος, οὐ πάνυ δ' ἐτὶ θαρρῶν... ἀλλὰ μετὰ τὸ προει-
πείν τοῖς οἰκείοις τοῦ κάμνοντος, εἰ μὲν μὴ πίοι ψυχροῦ,
110 τεθνήξεσθαι πάντως τὸν ἀνθρωπον, || εἰ δὲ πίοι, πολ-
λὰς ἑλπίδας ἔχειν σωτηρίας, οὕτως ἔδωκα καὶ σὺν τῷ
φάναι πάντες ἐσώθησαν οἱ λαβόντες. ἀπετε πολυχρονί
πείος κεκριμένου τοῦ βοηθήματος ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας
ζήτησιν ἤτεον ἀναπνήσαντας πρότερον ἄν ἔγραφαν ὁ
μὲν Ἰπποκράτης ἐν τῷ περὶ διαίης ὄξεων, ὁ δ' Ἐρα-
σίστρατος ἐν τῷ δεύτερῳ περὶ παραλύσεως. ἢ μὲν ὁν
Ἰπποκράτους δῆσις οὗτος ἔχει: ἀλλὰ μὴν εὐκαταμά offences
θητὸν γέ ἐστιν, ὅτι φαύλη διαίη βραδίσιος τε καὶ
πόσιος αὐτὴ ἐνυτῇ ἐμφραγή ἀλε ἀφαλεστήρη ἐστι τὸ
ἐπίπαιν ἐς ὑγείαν ἡ εἰ τῆς ἐξαιτίης πένερα
μεταβάλλοι ἐς ἀλλο κατείσσον, ἐπεὶ καὶ τοῖς δὲς συνεμένοις τῆς
ἡμέρης καὶ τοῖς μονοσίτεοντος τό <ai> ἐξαιτίαν μετα-
βολαὶ βλάβας καὶ ἀφροστήν παρέχουσι. καὶ τοὺς μὲν
γε μὴ μεμαθηκότας ἀριστῶν, ἢν ἀριστήσωσι, εὐθεῖως

4. καυσούμενος ἀκριβῶς coniec. D καύσος ἀκριβῶς F si cau-
sus certus febris (febrī m) fuerit cmv || 6. δ' ἐτὶ D εὶ D ||
θαρρῶν...*; cf. Praef. p. XXIV || 11. περὶ F ||
θαρρῶν...*; cf. Praef. p. XXIV || 11. πελεμένοι D πελεμένον
F || 12. ἀναφραγάντας D ἀναφραγάντας F || ἔγραφαν D ἔγραφα-
μεν F || 16. ἀλλὰ μὴν κτλ. Hippocr. II 282 sqq. L., I 304 sqq. E.,
Galen. XV 561 sqq. 'at vero bene dicibile est' usque 'neque
bis coquere cibaria' (p. 13, 5) N || 16. γε D τε F || βραδίσιος,
πόσιος L. E. βραδίσιος, πόσιος FD || 17. αὐτὴ D αὐτῇ F || 18.
ψῆραι L || <μέγα>r; cf. Praef. p. XXIV || 19. κατείσσον eiec. E. |
συνεμένοις L. E. συνεμένοις FD || 20. ἡμέρης L. E. ἡμέρας
FD || μονοσίτεον D.L.E. μονοσίτεον F; cf. Praef. p. XIX ||
20. <ai> L. E. || ἐξαιτίαν L. E. ἐξαιτίαν FD || 22. ἐν ἀριστῶν E.
ἀρρώστους ποιεῖι καὶ βαρέας ὅλον τὸ σῶμα καὶ ἀσθενεῖς καὶ ὀχυρωοῦσι· ἦν δὲ καὶ ἐπιδεικνύοισιν, δεξυρεμιάδεας· ἐνίοισι δὲ ἂν καὶ σπαίστη γένοιτο, ὡστεν 111 παρὰ τὸ ἔθος ἤχοφορήθη ἡ κοιλὴ εἴθισμεν ἐπίξεις· ρανεσθαι καὶ μὴ δἰς διοχοῦσθαι μηδὲ δἰς ἔφειν τὰ σιτία. ἔτα μεταξὺ παρενθεῖς, ὅπως ἂν τὴν βλάβην τοὺτων λάσαητο, συνάπτων αὕτης ὑπὲρ τῶν παραβάντων τὸ ἔθος οὔτω γράφει· ἔτι <δὲ> μάλλον ἂν πονήσειν ὦ τοιοῦτος, εἰ τρὶς σιτέοιτο τῆς ημέρης ἐς κόρον, 10 ἔτι δὲ μάλλον, εἰ πλεονάκης· καίτοι γε λολλοὶ εἰςιν, οἳ εὐφόρως φέρουσι τρὶς σιτεόμενοι τῆς ημέρης ἐς πλῆθος, οἳ ἂν οὔτως εὐσέβωσιν. ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ δις μεμαθηκότες σιτεόσθαι τῆς ημέρης, ἢν μὴ ἄριστησόσιν, ἀσθενεῖς τε καὶ ἀρρώστοι εἰσὶ καὶ δειλοὶ ἐς 15 πᾶν ἔργον καὶ καρδιαλγεῖς. κρέμασθαι γὰρ τὰ σπλάγχνα δοκεῖι αὕτεοις καὶ οὐρέουσι θερμῶν καὶ χλωρῶν καὶ ἡ ἄφοδος ξυγκαίτεις· ἔστι δὲ ὦτι καὶ τὸ σῶμα πικραίνηται καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαίνονται καὶ οἱ κρόταφοι πάλλονται καὶ τὰ ἄκρα διαψύχονται· καὶ οἱ μὲν 20 πλεῖστοι τῶν ἀνηριστηκότων οὐ δύνανται κατεσθίειν

2. δεξυρεμιάδεας D δεξυρεμιάδεας F; cf. Galen. XV 555, 6
3. ἐπαίσθησιν Gadaldinus D ἐπαίσθησιν F; cf. Galen. l. 1. 555, 15 sqq.; XIX 139, 6; Erotian. p. 120, 5 Klein. | 3. δὲ καὶ ἐπαίσθησι γένοιτο ἐν L. E. | 4. ἤχοφορήθη D ἤχοφορήθηκεν F ἤχοφορήθηκη E. ὃτι παρὰ τὸ ἐσώθη ἤχοφορήθηκη L. | 8. ἔτι δὲ μάλλων πτλ. Hippocr. l. 1. p. 286 L., p. 305 E., Galen. l. 1. p. 556 sqq.; 'adhuc autem magis utique laborabit hic talis' usque 'si vero quis ...

τὸ δεῖπνου, δειπνήσαντες δὲ βαρύνουσι τὴν κοιλήν καὶ δυσκοιτέουσι πολὺ μαλλον ἢ εἰ προηριστῆσαν. ὡκότε οὖν τὰ τοιαύτα τοῖσιν ὑγιαῖοις γίγνεται εἰνεκα 112 ἡμίσεος ἡμέρης διαίτης μεταβολῆς παρὰ τὸ ἔθος, || οὔτε προσθεῖναι λυσιτελεῖν φαίνεται οὔτε ἀφελέειν. εἰ τοῦτον οὕτως δὲ παρὰ τὸ ἔθος μονοσιτήσας ὡλην τὴν ἡμέρην κενεαγγήσας δειπνήσειν, ὡκόσαν εἰδίστο, εἰκὸς αὐτὸν, εἰ τότε ἀνάριστος ἦν ἐπόνεε καὶ ἡρῴστεε, δειπνήσας δὲ τότε βαρύς ἦν, πολὺ μαλλον βαρύσεσθαι: εἰ δὲ γε ἐπὶ πλείονα χρόνον κενεαγγήσας ἐξαιτιᾶς 19 μεταδειπνήσειν, ἔτι μαλλον ἂν βαρύνοιτο; μετὰ ταῦτα δὲ πάλιν ὁ Ἰπποκράτης, ὀσπερ καὶ πρόσθεν, ἐπανορθώσεις τινὰς τῆς γιγνομένης βλάβης ἐπὶ τοῖς κενεαγγήσασι παρὰ τὸ ἔθος γράφας ἀφεξῆς πάλιν οὕτω φησί: 'πολλὰ δὲ ἂν τις ἡδελφισθένα τοντεοῦσι τῶν ἐς κοιλήν 15 καὶ ἄλλα εἴποι, ὡς εὐφόρως μὲν φέροντες τὰ βρῶματα, ἡ εἰδίδαται, ἣν καὶ μὴ ἀγαθὰ ἡ φύσει, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ποτά, δυσφόρως δὲ φέροντες τὰ βρῶματα, ἡ μὴ εἰδίδαται, καὶ ἣν μὴ κακὰ ἢ, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ποτά. καὶ ὅσα μὲν κρεσφαγίη πολλὴ <ἡ> παρὰ τὸ ἔθος ποιεῖ 20
2. *Ippokrátous* ab Ypocrate N *Ippokrátei* FD || 5. déi
dé kλ. *oporet autem valde multam considerationem facere
de asuetudine et insuetudine debentem secundum modum me-
deri* usque *si debet non in multis eorum quae secundum
caminum claudicare* (p. 18, 2) N || 7. ἤτερεύειν D || 8. ὅ τοι-
οῦτο D τῷ τοιοῦτῳ F || 9. ποιοῦντες D ποιοῦντας F || 10. ποιο-
σαντες* ποιησαντες FD || γίνονται (ἐν. omnibus locis Erasistr.)
F || 12. ἀσυνήθη D συνήθη F; cf. Galen. XV 395. 396 || 13. κἀ
D καὶ F || 16. αὐτοῖς* αὐτοῖς FD || 17. καὶ ἤ D καὶ δὴ F || 18. ἰχώροσιαν* ἰχώροσιαν F ἰχώροσιαν D || 22. συνήθη*  
συνήθειάς F συνήθεια D || 23. [κατὰ τὰς συνήθειας] Nauck
ἀμβτῆς ἡμᾶς εἰπέμη ἔπαυ η ἑρμῆς εἰπέμη ἓν μὲν στίχους ὑπὸ Ἡ τρεῖς, ἄσυν-
ήθεις οὐτες τοῦ τοιοῦτον οὐκ ἐν εὐπόρος ὑπνάμενα, κατὰ δὲ τὴν ἐφεξῆς ἄγιομης εἰπέμην ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς τοὺ-
τους ἐλθόντες στίχους ἐξ ἑτοίμου δράθως ἥρομεν·
συμβαίνει δὲ καὶ τοιοῦτον τι· οἱ μὲν ἄσυν-
ήθεις τοῦ μανθάνειν βαδέως τοῦ καὶ ὁλίγον μανθά-
νουσι, συναθέστεροι δὲ γενόμενοι πολὺ πλεῖον καὶ
θάνον τούτο ποιοῦσι. γίνεται δὲ καὶ περὶ τὰς ἡμιῆς-
εύμοιον· οἱ μὲν γὰρ ἄσυνήθεις τὸ παράπαν τοῦ ἡμιῆς εἰ-
ν ταῖς πρώταις κανήσει τῆς διανοικα τυφλοῦνται καὶ
ἀποσκοτοῦνται καὶ εὐθέως ἀφίστανται τοῦ ἡμιέων κο-
πιόντες τῇ διανοικα καὶ ἔκαθηκαντο ποὺς υἱὸ ἱδυν ἐν ἡ
ἀπό τοῖς ἄφρομους ἄσυνήθεις ὄντες προσέξονται· ὃ
ἀπὸ τὴν ἡμιῆς πάντῃ διανυμένοι τοῦ καὶ ἡμιᾶν τῇ
diaνοικα καὶ μεταφερόμενος ἐπὶ πολλοὺς τόπους σὺς
ἀφίσταται τῆς ἡμιῆς, οὐχ ὅτι ἐν μὲν ἡμέρας ἀλλ’
οὐδὲ ἐν παντὶ βῶ διανυμένοι τῆς ἡμιῆς καὶ μετα-
Φέρων ἐπὶ ἀλλας ἓν νοοῦς τῆς διανοικα, σὺν ἀλλοτρίας
μὲν τοῦ ἡμιέων, προβάλλει ἐξας ἐπὶ τὸ προνεύμενον
ἐλθεῖν. οὗτος φαίνεται ἂν οὐν τῇ τῆς ἀνθεκέως ὅσον
ἐν αὐτῷ τοῖς ἡμετέρους πάθεσιν ὑμοῖος τοῖς
τῇ ψυχικὲς καὶ τοῖς σωματικὲς. περὶ μὲν ὅτι τοῦτον
εἰς τὸ παρὸν ἰκανός εἰρήσθων· ἐν δὲ τοῖς καθόλου
λόγοις ὑπὲρ ιατρικῆς λεγομένοις ἐπὶ πλέον ἐξηγήση-

greditur (i.e. προβαίνει) Gadaldinus; cf. Praef. p. XXV. XXVI

Galeen. Script. min. II. 2
ται ἀναγκαίων ἔχοντα τὴν ἐπίσκεψιν, εὶ μέλλοι μὴ πολλὰ τῶν κατ' ἱατρικὴν χειλεύειν'. ταύτα μὲν οἱ ἐν-
δοξότατοι τῶν ἱατρῶν, Ἑρασίστρατος καὶ Ἰπποκράτης,
εἰρήκασι περὶ δυνάμεως ἔθων, οὐ λόγῳ τὴν εὔρεσιν
αὐτῶν ἀνατίθεντες ἀλλ' ἐκ τῶν ἐναγρῆς φαινομένων 5
didaxánntes, ὅπερ ἀμέλει καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων
〈ὁσοί〉 μὴ καθάπερ ὅς ἢ ὦν ξόσων ἄλλα παράκολου-
θούσιν ὃρ' ὄν ὠφελοῦνται τε καὶ βλάπτονται. πᾶρεστι
γοῦν αὐτῶν (ἀκούειν) ὀσημέραι λεγόντων εἰθέσθαι
[φησι] τόδε τῷ βρῶματι καὶ τόδε τῷ πόματι καὶ διὰ 10
tοῦτο μὴ δύνασθαι καταλυπεῖν αὐτὰ· καὶ γὰρ καὶ βλά-
πτεσθαι κατὰ τὰς μεταβολὰς. ὄμοιος δὲ καὶ περὶ τῶν
ἐπιτηδευμάτων λέγουσιν, οἶνον ἀλουσίας λουτρῶν, ἰππα-
σίας κυνηγεῖον, σφόνου πάλης, ἄγρυπνῶν (ὕπνων),
117 ἥλιος τομώς, φροντίδαν ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. || 15

Cap. II. Καταφρονήσαντες οὖν καὶ ἡμεῖς τῶν
ητοί μηδὲν ἢ πάνω σμικρὸν ἤγοιμένων εἰς θεραπείαν
συνελεύσαν τὸν ἀπὸ τῶν ἐπὶ ὁποδ νοσοῦν ἐπισκεφήμεθα,
tις ποτ' ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ πολὺ δύνασθαι τὸ ἔθος
καὶ εἰτε μία τίς ἐστὶν ἢ καὶ καθ' ἐκάστην ὑλὴν ἐτέρα. 20
λέγω δ' ὑλὴν, ἐφ' ἢ συνέστη τὸ ἔθος, οἴον, ὡς ἐφην,
ἐδέσματα ἢ πόματα ἢ γυμνάσια ἢ λουτρά) ἢ τι τοι-
οὖτον ἔτερον. καὶ γὰρ τὴν γ’ ἀρχήν ἀπὸ τῶν ἐσθιο-
μένων τε καὶ πυνομένων ποιησόμεθα. τί δήποτε γὰρ
οἱ τῇ τῶν βοειῶν κρέατος ἐδώδη οὐνήθως χρώμενοι
τινὲς μὲν οὐδ’ ὅλος βλάπτονται, τινὲς δ’ ἤττον ἡ
πρόσθεν; ἢ διὰ τί κατὰ φύσιν τινὲς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς,
ὡς αὐτὸς ἡ Ἑρασίστρατος ἐγραψε, ῥαῖον πέπτουσι τὰ
βοεια κρέα τῶν πετραίων ἱχθύων; ἀλλὰ τούτον μὲν ἢ
αὐτὰ λέλεκται κατὰ τὴν τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἐπί-
σκεψιν, εἰρήσατε δὲ καὶ νῦν ὅλον ὑστερον ἐν τῇ τοῦ
λόγου κοινωνίᾳ. ἦν γὰρ τῶν δὲ ἔθος ἀμείνων
πεττόντων ὅτι οὖν ἐδέσμα τὴν ἀρχήν τῆς διδακτίκαις
ποιησόμεθα κοινὴν ὑπόθεσιν λαβόντες εἰς ταῦτα πάντα
τὰ φύσει τισιν οἰκεῖα τε καὶ οὐκ οἰκεῖα. λέλεκται μὲν
οὖν ἐπὶ πλέον ὑπὲρ ἀπάντησιν τοῦτον κατὰ τὴν τῶν
φυσικῶν δυνάμεων ἐπίσκεψιν. ἀρξώμεθα δὲ καὶ νῦν
τοῦ λόγου τὴν τῆς πέψεως ἐννοιαν προχειρισάμενοι.
καθάπερ γὰρ ἄρτος οἱ σιτοποιοι λέγονται πέττειν οὖν
ἐπειδὴ ἁλοῦντες τε καὶ διατάντες εἰς λεπτὰ μόρια
καταδραύσαμεν τοὺς πυροὺς ἀλλ’ ὅταν ἐπὶ τῷ τοιοῦτον
πράξας δεόντως ὑδατὶ ξύμην μείζατες καλάξωσιν,
εἰτα καλύφαντες τινι τῶν θαλάσσων ἐάσωσιν, ἄχρος
ἂν, ἢς αὐτὸλ καλοῦσι, λυμωθη, καὶ μετὰ ταῦτα διὰ

p. XXVI. XXVII || 1. ἀνδ τῶν Helmreich et Nauck, ab eis N ἐπὶ
tῶν FD || 6. αὐτὸς ἡ Ἑρασίστρατος ἐγραψε, ῥαῖον πέπτουσι
tῶν φυσικῶν δυνάμεων FD τῶν τροφῶν δυνάμεων Gadaldinus et
Daremburg; cf. Praef. p. XXVII || 11. ἐδέσμα Pantazides et Nauck,
quemcunque cibum N ἐδέσματων FD || 12. ποιησόμεθα* doctri-
nam faciamus N ποιήσομαι FD || λαβόντες* λαβῶν FD || eis ταῦτα
πάντα τὰ φύσει* ad haec omnia N eis τέ ταλλα πάντα καὶ τὰ
φ. FD || 14. ἐν κατὰ G || 17. ἄρτοις οἱ σιτοποιοι* panes frumen-
tarii N ἅρτοι τοι (sic) σιτοποιοι G ἅρτοποιοι coniec. D || λέγον-
tαι πέττειν* dicuntur coquere F πέπτοντες λέγουν FD || 18.
dιατάντες Helmreich et Pantazides διάτοντες FD || 19. τοιοῦ-
tον FD τοῦτο Pantazides

2*
κλιβάνων ἢ ἴπνών ὀπτήσωσιν, οὗτω κατ' τῶν ἐλγα-
στέρα καταστηθέντων οὐκ ἔπειθάν ἐν αὐτῇ καταθραυσθῇ
καὶ λυθῇ, πεπέραθον φαμὲν ἄλλ' ὅταν, ὡς οἱ πεττό-
μενοι πυροί, κατὰ ποιότητα τὴν μεταβολὴν σχήματος.
καθά-
περ δ' ἐπὶ τῶν ἄρτων εἰς τὴν οἰκείαν ἡμῖν τοῖς ἐσθί- 5
οισίν ἀχθῆναι χρῆ ποιότητα τῶν πεττόμενον σίτου,
οὗτω [καὶ] κατὰ τὴν κοιλίαν ἔτι καὶ μᾶλλον εἰς οἰκει-
τέραν, ὑμομάξω δ' οἰκειότεραν ἐτέραν ἐτέρας κατὰ τὴν
ὑμοιότητα τοῦ μέλλοντος ἐξ αὐτῆς τρέφομαι σάματος.

119 ἀλλο γὰρ ἄλλο σάματι τῶν τρεφόντων οἰκείον ἐστι 10
καὶ διὰ τοῦτο τὰ ξῦνα πρὸς τὰς οἰκείας ἔρχονται τρο-
φᾶς ἀδιδάκτως ὑπὸ τῆς φύσεως ὑθούμενα, τὰ μὲν ὑποζύγια πρὸς τε τὰς βοτάνας καὶ ἄχυρα καὶ χιλῆ
καὶ κριθήν, οἱ λέοντες δὲ πρὸς τὰς σάρκας, ἀσπερ καὶ
παρθάλεις καὶ λύκοι. καθάπερ οὖν ἐν τοῖς ξύοις κατὰ 15
γένος οὐ σμικρὰ διαφορὰ τῶν οἰκείων ἐκάστα τροφῶν
ἐστιν, οὗτο καὶ κατ' εἴδος ἐν τοῖς γένεσιν εὐφύσοιτον
dιαφορὰ, μεγάλα τῶν μὲν μηδὲ γεύσασθαι δυναμένοι
οῖνοι, πάμπολυ δ' ἐτέρων ἀλύσως πινόντων, καὶ τῶν
μὲν, ὡς εἴρηται, τά τε τῶν βοῶν καὶ τράγων καὶ κριῶν 20
κρέα μεθ' ἤδουνης μὲν ἐσθιόντων, πεπτόντων δ' ἀλύπασ,
tῶν δὲ μηδὲ τὴν ὁσμὴν αὐτῶν ὑπομενόντων, μήτι γε
tὴν ἐδωδὴν, καὶ εἰ δ' ἀπορίαν ἐδέσματος ἐτέρου, κα-
θάπερ ἐν λυμῷ γίγνεται, βιωσάντων σφᾶς αὐτοὺς προσ-
ἀφυνθεὶ τὸ τοιούτου κρέας, οὗτα πέψα δυναμένων 25
αὐτὸ χωρὶς βλάβης ἀνατρεπομένων τε τὴν ὀρέξειν ἐπὶ

πορίαν F || 24. βιωσάντω βιωσάθης coni. D βιωσάντες F || προσ-
ἀφυνθεὶ FD προσφέρεσθαι Nauck; cf. Praef. p. XXIX || 26. αὐτὸ*
ΠΕΡΙ ΘΩΝ.

τῇ προσφορᾷ βαρυνομένων τε παραχρήμα καὶ ἐρυγὴ τις αὐτοῖς ἐπιρένηται, μηδὲ ταύτης ἥλυσος ἀνεχομένων. οτι δὲ ταῦθ' οὕτως ἔχοντα φαινεται, πρῶτον μὲν ἐκείνου χρή μεμνῆσθαι, τοῦ προσφέρεσθαι <μὲν> 5 τοὺς ἀνθρώπους ἦδιον ἄλλον ἄλλο κατὰ τὴν οἰκείο-120 τητα τῆς φύσεως ἐφρεσθαι τε πρὸς τὴν τῶν τοιούτων ἑδωθὴν μᾶλλον, ὡσπερ γε καὶ πρὸς τὴν τῶν ἐπίπεπτων αὐτοῖς εἰναι φανέρων, ἀποστρέφεσθαι δὲ καὶ φεύγειν ἀπὸ τῶν ἀγηθῶν καὶ δυσπέπτων, ὡστε σημείον εἰναι 10 τὸ ἔθος οἰκειότητος φυσικῆς. ὅτι δὲ καὶ [ὡς] αἷτια γίγνεται πολλάκις, δῆλον ἐκ τῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρχῶς ἢ βλαβερῶς ὑπὸ τινῶν διατίθεμένων, εἰ δὲ κατὰ βραχὺ τὴν πρὸς αὐτὰ συνήθειαν ὑπομείναιεν, οὔτε ἀρχῶς οὔτε βλαβερῶς ἢτι διατίθεμένων. ἢ δ' αἷτια [καλ] τοῦθε 15 τοιοῦτη <τίς> ἔστιν. ὡσπερ ἀλλοιουταί κατὰ [τινα] ποιότητα τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων ἐκαστὸν, οὕτω καὶ αὐτὸ διατίθησιν πως τὸ ἀλλοιοῦν. ἐνεστὶ δὲ καὶ τούτῳ λαβεῖν ἐναργῆς τεκμήριον ἐκ τῆς τῶν γεννομένων χυμῶν διαφορὰς ύφ' ἐκαστοῦ τῶν ἑδαμότων. 20 τὰ μὲν γὰρ μελαγχολικῶν αἰμα γεννυῖ, τὰ δὲ φλεγματικὰν ἢ τὴν ἁρχὰν τε καὶ ξανθὴν δυναμόμενην χολὴν οὐκ ὀλίγην ἔχου, ὡσπερ ἐνα καθαρὸν αἷμα· διαφορὰν οὖν τινα καὶ τοῖς τρεφομένοις μορίοισ ἀναγκαῖον γίγνεσθαι πρὸς ἀλληλα κατὰ τὴν τοῦ τρέφοντος αἷματος 25 ἰδέαν. ἐναργῆς δὲ τεκμήριον τῆς τῶν τρεφομένων.
δροιώσεώς πρὸς τὸ τρέφον ἢ τῶν φυτῶν τε καὶ σπερ-
μάτων μεταβολῆ μέχρι τοσοῦτον γινομένη πολλάκις,
ός τὸ βλαβερώτατον ἐν ἑτέρω γῆς μεταφυτεύθηκε εἰς ἑτέρων γῆν οὐ μόνον ἁβλαβὴς ἀλλὰ καὶ χρήσιμον γί-
γνεσθαι. πολλῇ γὰρ καὶ ἡ τούτων πείρα τοῖς τὰ 5
γεωργικὰ τε καὶ περὶ φυτῶν ὑπομνήματα συνθείσι,
καθάπερ γε καὶ τοῖς περὶ τῆς τῶν ἕξων ἱστορίας γρά-
ψας τῆς κατὰ τὰ χωρία γινομένης μεταβολῆς. ἐπεὶ
τοῖς οὖ μόνον ἀλλοιωταί τὸ τρέφον ὑπὸ τοῦ τρε-
φομένου ἀλλὰ καὶ αὐτὸ πῶς τιν’ ἀλλοιωτι βραχεῖαν 10
ἀλλοίωσιν, ἀναφαίνετο εἰς τὴν βραχεῖαν ταύτην ἀξιό-
λογον ἐν τῷ χρόνῳ γίγνεσθαι, ἐστὶ εἰς ἑυκίαν οἰκεῖον
οἰκεῖοτητὶ φυσικῇ τῆς ἐκ τῶν πολυχρονίων ἔτων.

Cap. III. Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἑσθιομένων τε καὶ
πινομένων εὐφησθαι μοι δοκῶ τὴν αἰτίαν τῆς τῶν 15
ἔθεσιν ὑπάρχως, ἐπὶ δὲ τῶν ἔξωθεν ἡμῖν προσπιττόν-
των ἤδαμεν ἔφεξής. Εἰς εἰς γὰρ καὶ ταύτα τὴν αὐτὴν
κατὰ γένος ἤχειν αἰτίαν τοῖς προειρημένοις. Ἀλλοιο-
122<σ>ίων οὖν τιν’ ἔφεξεται κατὰ τὸ σῶμα μάλιστα μὲν
τῶν ἐπαπολλῆς μορίων, ἥδε δὲ καὶ τῶν διὰ βάθους. 20
πιλεῖται μὲν γὰρ καὶ συνάχεται καὶ ρήγμμαται καὶ
πυκνοῦται τὸ <μὲν> δέρμα πρῶτον [μὲν] ὑπὸ τῶν
ψυχοντων, ἐφεξῆς δὲ καὶ τὰ τούτω συνεχῆ κἂν ἐν

1. ὁμοιώσεως D assimilationis N ὁμοιώς F ἃ τὸ τρέφον F
tὸ τρεφόμενον D ad nutritum N τῇ .. μεταβολῆ D 2. γινο-
μένη F γινομένη D 7. καὶ τοὺς* et ipsis qui de animalium
historia scripserunt N καὶ τὸ FD 8. τῆς .. γινομένης μετα-
βολῆς* (sc. πείρα πολλῆ), eius quae .. fit transmutationis N τῇ
— γινομένη μεταβολῆ FD καθάπερ γε καὶ τὰ περὶ [τῆς τῶν
ἔξων ἱστορίας γράψας] τῆς κατὰ τ. χ. μεταβολῆς Nauck 15.
εὐφησθαί* inventa mihi esse videtur causa N εὐπορεῖσθαι FD
17. ante οἴκου τεμπειον index novi capitis: Περὶ τῆς αἰτίας τοῦ
πολύ δύνασθαι τὸ ἔθος ἐπὶ τοῖς ἐξωθεν ἡμῖν προσπίπτοισι (προσπι-
πτόντων D) FD 22. <μὲν>* ἃ πρῶτον [μὲν] Pantazides 23. τούτω
χρόνῳ πλείον τὴν αὐτὴν ἄλλοισιν πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ τοῖς διὰ βάθους ἡ κοινωνία τῆς μεταβολῆς γίνεται. κατ’ ἄρχας δὲ εὐθέως κατὰ συμβεβηκός, οὐ πρῶτος, ὑπὸ τοῦ δρόμου αἰτίων μεταβολῆ καὶ ἄλλωσις ὅπως ἕμετα τοῖς ἑν τῷ βάθει κειμένως συμπίπτει. πυκνωθέντος γὰρ τοῦ δέρματος ἀθροίζεται κατὰ τὸ τοῦ σώματος ὅλου βάθος ἡ θερμασία. ὥσπερ δὲ τὸ ψῦχον αἰτίων τὰς εἰρημένας ἄλλωσις ἐργάζεται, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τὰς ἐναντίας αὐτῷ τὸ θερμαίνον. καὶ ὃ ἂν φύσιν ἔχει πρὸς τῶν ἐναντίων γίνεσθαι τὰ ἐναντία, τὰ μὲν πρῶτος, τὰ δὲ κατὰ συμβεβηκός, ἐφ’ ὑπὸ δὴ καὶ μᾶλλον σφάλλονται πολλοὶ θεώμενοι τινα κατὰ συμβεβηκός ὅσαύτως ἐπιτελοῦμενα πρὸς τῶν ἐναντίων, ὥσπερ γε πάλιν καὶ ἐναντία πολλάκις ὑπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων γυνώμενα. ἀμέλει καὶ τῶν θερμαίνοντων ὅμοιος ἀπατάσθαι συμβαίνει. τὸ γοῦν θερμὸν αἰτίου, οἶνον δ’ ἡλικίας, ὅποταν ὀμιλήσῃ τινὶ σώματι πολυχρονίας, ἐναντίον διάδεσθι τῇ κατ’ ἀρχὰς ἐργάζεται περὶ αὐτό. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ ἀλειαῖν ἡμᾶς διαχεῖ μὲν τὰ ύγρά, καὶ πάλιν δὲ τὸ δέρμα καὶ μαλακωτέρας ἐργάζεται τὰς σάρκας. εἰ δὲ πλέοσιν ἡμέρας ὧρα θέρμου ἐν αὐτῷ διατρίψει τις γυμνός, αὐχμηρὸν μὲν καὶ σκληρὸν τούτῳ γίνεται τὸ δέρμα, ἐξαιτὶ δ’ αἱ σάρκες. ἀλλ’ ἐπὶ μὲν τῶν τοιούτων οὐ μόνης τῆς πολυχρονίου θερμασίας τοῦρον ἀλλὰ καὶ τῆς ἔξευγμένης αὐτῇ ἔχονττος. καὶ πολλάκις γ’ ἡμᾶς ἐν τοῖς περὶ τῶν αἰτίων λογισμοῖς σφάλλει τούτῳ παρορμένης τῆς ἐπιπλεκομένης

αἵτις. ἔχρην γὰρ ἴματι ἐννοεῖν έτερον μὲν τι δράν
τιν τὴν γνώσιν θερμασίας, έτερον δὲ τὴν ἐξηράν, ὅπερ οὐ
ποιοῦμεν ἐνίοτε καὶ διὰ τούτο σφαλλόμεθα τὴν οἰκείαν
ἐνέργειαν ἐκατέρων τῶν αἰτίων παραφύσεως. εἴ δὲ τις
προσέχει τῶν νοῦν, εἰσεται φυλαττομένην ἐκατέρων. 5
όστερ γὰρ ἢ [μὲν] γνώσις μόνη χωρὶς θερμότητος [ἡ]
ψυχώς] ἐπιφανεῖς ἡγαίνει τὸ σῶμα, τῆς θερμότητος
θερμανώσης, οὔτες ἢ σύνοδος ἀμφοτέρων ἀμφότερα
φαίνεται δρόσῳ. κατὰ μὲν <οὖν> τὰ τῶν γυναικῶν ὑδάτων
λουτρὰ συμβαίνει τούτο, κατὰ δὲ τὰ εἰληθερὴ τὸ ἔθνοι— 10
124 νον αἰτίων ἐπιπλέκεται τῷ θερμαύνοντι. τοιούτως γὰρ
ὁ θερινὸς ἥλιος, ὅστ’ εἰκός, ὁδος γυμνὸς τὸ πλεῖστον ἐν
αὐτῷ διατριβοῦσιν, ὀστερ οὐ τῇ θερισταὶ καὶ οἴ ναυ-
ταῖ, σκληροὶ καὶ κρύοιν αὐτῶν γίνεται τὸ δέρμα
παραπλησίως τῷ τῶν φυλαττόντων ἔθνων. οὔστερ οὖν αἰ 15
φυσικὰ τῶν σωμάτων ἱδιότητες τε καὶ τῆς ὀλίγης ὑσίας
diaφορὰ τῇ τού δέρματος κατὰ σκληρότητα καὶ μαλα-
κότητα πυκνότητα τε καὶ μανότητα διαφόρων μὲν
ἐδειμάτων τε καὶ πομάτων χρῆσονσιν, σύν ὄμως δὲ
ἀλλήλαις ἄπασι διατίθενται θερμανόμεναι τε καὶ 20
ψυχόμεναι, οὔτες αἰ δι’ ἔθνος [τε] γενόμεναι ταῖς
φυσικαῖς παραπλησίαι τῆν αὐτὴν ἑκεῖναι ἱσχοῦσιν
ἀφέλειαν τε καὶ βλάβην ἐκ τῆς τῶν ἐσθιομένων τε
καὶ πιθομένων ψυχῶν τε καὶ θερμανόντων ἀλλοιώ-
σεως. ἀραίοι μὲν γὰρ καὶ μαλακοὶ σῶμα ὀρθῶς πᾶσχει 25
θερμανόμενον τε καὶ ψυχόμενον, πυκνῶν δὲ καὶ σκλη-

3. ποιούμεν D ποιούμαε F || 4. παραφύσεις* praetervidentes
N παρόντων FD || 6. [μὲν]* || [ἡ ψυχῶς]* || 9. <οὖν>* igitur qui-
dem secundum N || 10. τὰς εἰληθερεῖς corr. in τὰ εἰληθερῆ F ||
[τε]* quae propter assuetudinem fiunt N ἢ τ’ ἔθνος τε (vel τε) F ἢ τ’ ἔθνος τι D || 22. παραπλησίαι D παραπλησίαι F
φὸν ἀνέχεται τε καὶ καταφρονεῖ τῶν ἐξωθεὶν αὐτῷ προσπιπτόντων ἀπάντων, οὐ μόνον εἰ τεθεμαίνοιεν ἡ ψύχοιεν, ἀλλ’ εἰ καὶ σκληρὸν εἶῃ τι καὶ τραχύ. διὸ καὶ χαμενούς ἀνέχεται ταῦτα, τῶν ἐναντίως διακεῖ-κένων οὖς θερόντων αὐτάς· καὶ γὰρ θλάται ὑδάτως καὶ ψύχεται καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἐτοίμως πᾶσχει.

Cap. IV. Τοιοῦτος μὲν δὴ τίς ἐστι καὶ ὁ περὶ τούτων λόγος, || ὁ δὲ περὶ τῶν γυμνασίων τοιόσοδε. 125 τὰ γυμναζόμενα μόρια τοῦ σώματος ἰσχυρότερὰ τὰ ἀμα καὶ τυλωδέστερα γίγνεται καὶ κατὰ τοῦτο δύναται φέρειν τὰς οἰκείας κυνήσεις μάλλον ἑτέραν, ὡς δὲ ἀγνυασίαν μαλακότερα ἐστι καὶ ἀσθενεῖστερα. κοινὸς δ’ ὁ λόγος οὗτος ὑπάρχει καὶ περὶ τῶν τῆς ψυχῆς γυμνασίων· γυμναζόμενα γὰρ πρῶτα μὲν ὑπὸ τοῖς γραμματικοῖς 15 ἢ παῖδες ὄντες, εἴη’ ἓξις παρὰ τε τοῖς δητορικοῖς διδασκάλοις γεωμετρικοῖς τε καὶ ἁρίθμητοι καὶ λογιστικοὶ. οὕσων γὰρ δυνάμεων κατὰ τὸ τῆς ψυχῆς ἡμερονικὸν εἰς ἀπάσας τέχνας ἀναγκαῖον ἑτέραν μὲν εἶναι, καθ’ ἣν ἀκόλουθον τε καὶ μαχόμενον γυμνόζομεν, 20 ἑτέραν δὲ, καθ’ ἣν μεμνημέθα· συνετότεροι μὲν κατὰ τὴν πρότερον ἐφημένην, μυθομεταστάτεροι δὲ κατὰ τὴν δεύτεραν γυμναζόμενα φύσιν ἔχουσιν ἀπασῶν τῶν δυνάμεων ὑπὸ μὲν τῶν γυμνασίων ἀδύνασθαι τε καὶ δόμωνθαι, βλάπτεσθαι δ’ ὑπὸ τῆς ἁργῆς, ὡς 25 ποι καὶ Πλάτων ἐν Τιμάοι κατὰ τὴν ἡσιον

εδήλωσεν ἀυτοῖς ὅνωμασιν εἰπὼν ὅδε· καθάπερ εἶπομεν πολλάμες, ὅτι τρία ψυχής ἐν ἦμιν εἶδη κατόμωσται, τυγχάνει δ' ἐκαστὸν κινήσεις ἔχον, οὕτω κατὰ 126 τὰ αὐτὰ καὶ νῦν ὁς διὰ βραχυτάτατον διητέου, ὥστε τὸ μὲν αὐτῶν ἐν ἀργία διάγων καὶ τῶν ἑαυτὸς κινήσεων ἕσυχταν ἄγον ἀσθενεστάτου ἀνάγκη γίγνεσθαι, τὸ δ' ἐν γυμνασίως εὔφημενεστάτου· διὸ φυλακτέουν, ὅπως ἂν ἔχοσι τὰς κινήσεις πρὸς ἀλλήλας συμμέτρουσι. ταῦτα προειπών ἐφεξῆς φησὶν ὅτι δὲ δὴ περὶ τοῦ κυριωτάτου τοῦ παρ' ἦμιν ψυχής εἴδους διανοεῖσθαι δεῖ τῇ δε, 10 ὅσι ἄρα αὐτὸ δάλμονα ὃς θεὸς ἐκαστῷ δέδωκε, τούτῳ δὴ φαμεν οἰκεῖν μὲν ἦμιν ἐπ' ἀκροὶ τῷ σώματι, πρὸς δὲ τὴν ἐν ὀφειλόν ἐπιγένεσιν ἀπὸ γῆς ἦμις αἴρεσιν ὃς ὅνται φυτῶν οὐκ ἐγχειον ἀλ' ὀφανίων, ὄρθοτατα λέγοντες· ἐκεῖθεν γὰρ ὁδεν ἡ πρώτῃ τῆς 15 ψυχῆς γένεσις ἔφυ, τὸ θείου τὴν κεφαλὴν καὶ δίκαιον ἦμων ἀνακριμασίων ὑγρόι πάν τὸ σῶμα· τῷ μὲν ὅποιν περὶ τὰς ἑπιθυμίας ἡ περὶ φιλοσοφίας τετευτακότι καὶ ταῦτα διαπονοῦντι σφόδρα πάντα τὰ δόματα ἀνάγκη θυμῇ γεγονέναι καὶ παντάπασι καθ' ὅσον 20

μάλιστα δυνατόν θινητό γένεσθαι, τούτου μηδὲ σμικρὸν ἐλλείπειν ἢτε τοσοῦτον θῇκηκότι. τῶ δὲ περὶ φιλο-
μαθίας καὶ περὶ τὰς τῆς ἀληθείας φρονήσεις ἐσπο-
δακτοὶ καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὐτοῦ γεγομένων 127
5 φρονεῖν μὲν ἀδάνατα καὶ θεῖα, ἀντίπερ ἀληθείας ἐφάπτη-
ται, πᾶσα ἀνάγκη που, καθ’ ὅσον δ’ αὐτοῖς ἀνθρωποπό-
νη φύσει ἀθανασίας ἐνδέχεται, τούτου μηδὲν μέρος ἀπο-
λειπεῖν, ἢτε δ’ ἄει θεραπεύοντα τὸ θεῖον ἔχοντά τε αὐτῶν (ἐν) ἡκοσιομηθεῖον τῶν δαίμονα ξόν-
10 οἰκον ἐν αὐτῷ διαφερόντως εἰδαίμονα εἶναι. θεραπεία
d’ ἃ παντὶ παντὸς [σώματος] μία, τὰς οἰκείας ἐκάστῳ
τροφῆς καὶ κυνήσεις ἀποδιδόναι.’ ἐν τούτωι τοῖς
λόγοις δ’ Πλάτων περὶ τῶν τριῶν τῆς ψυχῆς εἰδῶν
ἐδίδαξεν ἡμᾶς οὐ μόνον εἰς φιλοσοφίαν τι χρήσιμον
15 ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ σώματος ύγίειαν, ἀκολουθήσας Ἰππο-
κράτει [καὶ] κατὰ τούτῳ καθόλου μὲν εἰπόντι ‘χρήσις
κρατύνει, ἀργὴ τῆς, κατ’ εἶδος δ’ ἐπὶ γυμνασίῳ
ἀπόθες ἐν τῷ φάναι ‘πόνοι σιτίων ἀρετῶσαν’, ἐπὶ δὲ
tῶν κατὰ μέρος εἰδῶν ἀπάντων ‘<πόνοι σιτίως ποτά

FD || 3. τὰς ἀληθείας φρονήσεις cod. A Plat. || 4. καὶ ταῦτα
μάλιστα F om. D || αὐτῶν γεγομένων D (e Plat.) αὐτῶν γε-
γομενομένων F || 5. ἀντίπερ ἀληθείας ἐφάπτεται D (e Plat.) si
quidem veritati adhaeret N ἀπερὶ ἀληθῆ ἐφάπτεται F || 6. ἀνάγκη
που, καθ’ ὅσον δ’ αὐτοῖς ἀνθρωποπόνη D ἀν. ποὺ μετα-
σχεῖν καθ’ ὅσον ὁμοὶ ἀνθρωποπόνη F nesses omnino in quantum
contingit participare humanam naturam immortalitate N ἀν-
θρωποπόνη φύσις cod. A Plat. || 8. ἢτε τε D ἢ. δ’ F || 9. αὐτῶν D
ἀυτὸ F || (ἐν) ἡ* e Plat.; habentem autem ipsum semper (del
pro εν) perornatum N || 10. αὐτῶ F FD || 11. παντὶ πάντως μία
cod. A Plat. administratio vero omnis omni una N παντὸς
σώματος μία FD || 16. [καὶ]** || χρήσις κτλ. Hipp. III 324 L.,
Galen. XVIII B 879, 13; 880, 1. 2 || χρήσις* usus N κύρης
VI 84, 5; 319, 14; 369, 10 || 19. πόνοι κτλ. Hipp. V 324 L.,
Α.Π.Θ.

ΓΑΛΗΝΟΥ

"υπνοι> ἀφροδίσια, πάντα μέτρια'. διὸ κανταύθα προσ-έχειν χρή τῶν νυν ἀκριβῶς τοὺς λεγομένους. ἔχει γάρ τινα παρακολούθη γνώμης τοῖς ἀλλοις ἀπασὶ λόγοις, εἰς τις ἀμελώς ἀκούῃ, καθάπερ ἐνιο. γνωμάξουσα γάρ 128 ἐκάστην τῶν δυνάμεων || ἀξιούμεν, οὐ δήπον χωρίς ὁρῶν καὶ μέτρων προσηκόντων ἐπὶ πλεῖστον ἐκτεταμένων τῶν γυμνασίων [ὡς καταλύσαι τὴν δύναμιν]. οὔτω δὲ καὶ σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ ὑπνοῖς καὶ ἀφροδίσιοις ἐν τῷ προσήκοντι μέτρῳ χρήσθαι μήτ' ἐλλειποντι μήτε πλεονάζοντι. αἳ μὲν γὰρ ὑπερβολαὶ καταλύοντι γε τάς δυνάμεις, τὸ δ' ἑλλείπει ἐν ἐκάστῳ καλώς τοσοῦτον τῆς τελείας ὑφελείας, ὅσον αὐτῷ τῆς συμμετρίας ἀπο- λειπέται. παρῆγγελτο τούτῳ καὶ ύψ' Ἰπποκράτους ἐφ' ἑνὸς ὡς ἐπὶ παραδείγματος, ἐνθα φησίν 'ἐν πάσῃ κυνήγει τοῦ σώματος οὗτον ἀρέστηκα πονεῖν, τὸ δικανα- 15 παύειν εὐθὺς ἄκοπον'. καὶ πὼς ὁ λόγος ἦδη κατὰ τήν οἰκείατην τῶν πραγμάτων ἐδίδαξε τι καὶ περὶ τῶν [ἐκ] τῆς ψυχῆς ἐθῶν ἐν μνήμαις καὶ διαλογι- σμοῖς καὶ ξετῆσει λογικαῖς, ὁμαλ καὶ αὐτὸς ὁ 'Ἐρασις- στρατός ἐμνημόνευσεν ἐν τῷ περὶ τῶν ἐθῶν λόγῳ 20 μὴ προσεθεῖς τὴν αἰτίαν καίτοι μὴ μόνον τοῦ Ἰππο

κράτος ἀλλὰ καὶ τοῦ Πλάτωνος εἰρηκότων αὐτῆς.
τὸ γὰρ ἐν τοῖς οἰκείοις τε καὶ συμμέτρους γυμνασίοις ἐκάστην τῶν δυνάμεων ἐνεργεῖν εὐφωστίαν αὐταίς ἀποτελεῖ.

5 Cap. V. Αὕται μὲν οὖν εἰσὶν αἱ διαφοραὶ τῶν ἔθνων κατὰ τῇ τῆς τῶν ὑλῶν, ἐν αἷς συνιστανται, καὶ τὴν τῶν αὐτῶν, ὧρ' δὲν γίγνονται, σύναμιν. Ἑρασί 129 στρατοῦ δὲ καὶ τῶν κενώσεων ἐπιζητητικῶν γίγνεσθαι τὸ σῶμα φάντος, ἐπειδὰν ἐθεσθῶσι τινες αὐταῖς, καὶ περὶ τούτων ἐπισκεπτέον. ἴσον μὲν τινας ἐκ τῶν δινῶν αἰμοφραγουντας ήτοι κατὰ περίοδους τινας ἴσοχρονίους ἢ ἀτάκτως ἢ δι' αἰμοφραζόνων ἢ δι' ἐμέτων ἐγκαταστάσεως ἢ διὰ χολέρας ἢ ἅλισσομένους, ἐνίπτε δ' ἐκουσίως ἀποχεύοντας αἴματος ἢ διὰ φλεβοτομίας ἢ δι' ἀμυχών τῶν ἐν σφυροῖς [ἡ διὰ ἄνυσσον], ἄσπερ γε καὶ διὰ τῶν καθαρότων φυμάκων, ἐμετηρίων τε καὶ κατασκευικῶν ὑπὲρ ὅν καὶ αὐτῶν ἐκφέρονται χρῆσιμον. ἔμοι γὰρ οὐ δοκεῖ τὰ σώματα δι' ἔθεος δείσθαι τῶν τοιούτων κενώσεων, ἀλλὰ δι' ἦν

10 αὐτῶν τῆς πρώτης ἐδεήθη κενώσεως ἢτοι τῆς φύσεως ἐγκαταστάσεως αὐτῆς ἢ τινος ἀνθρώπου κατὰ συλλογιςμῶν λατρειῶν, οὕτω καὶ ἄθρως καὶ πολλακις χρῆσιν τῶν αὐτῶν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς. ἔμοι μὲν γὰρ ἐπὶ μοχθηραῖς διὰ ταῖς, ἔμοι δὲ διὰ κατασκευὴν μοχθηρῶν τοῦ σώματος ἀθροίζοντας αἴματος πλῆθος ἢ κακοχυμίαν ὕπο τῶν εἰρημένων κενώσεων ἀφελοῦνται τῆς φύσεως ἢ τινος λατρείας τὸ περίττων ἀποχεύοντος, πρὸν

νοσήσαι τῶν ἀνθρώπων. ἐνίοις δὲ νοσήσασιν ἢ μὲν 130 χρήσης ἐπὶ τοιαύταις ἐκφράσεις τοῦ νοσήματος ἱσαίας || ἐγένετο· τινες δ' ὑπὸ τῶν ἱατρῶν ἔθερατεύθησαν δομοῖοις βοηθήμασι χρησιμένων, εἰδ' υστερον ἐλόντες δομοῖο νοσήματι θεραπευθέντες τε δι' αὐτῶν, ἔαν ποτε 5 πάλιν αὐτοῖς ἦτοι παντὸς τοῦ σώματος βάρος ἢ τῆς κεφαλῆς μόνης <ἡ> ἀνομαλία τις ἢ καὶ τι τῶν παρὰ φύσιν ἐπέφανεν ἐπὶ προηγησα- 10 μένοις δομοῖοι συμπτώμασι, κάπετια φθάσαντες ἢ διὰ καθάρσεας τινος ἢ δι' αὐτούς ἀφαιρέσεως ἐκφυγεῖν τὴν προσδοκηθέσαν νόσον ἔτοιμότερον ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀφικνοῦνται βοηθειαν, ὅταν αἰσθηταί τινος δομοῦ συμπτώματος [ὑστερον ποτε] συμπεσόντος αὐτοῖς. ἐνιοὶ 15 δὲ καὶ πρὸν αἰσθηθεῖ τὴν προθεσμίαν ὑφορώμενοι τοῦ χρόνου, καθ' ὑπὸ ἄρφος ἐπειδὰρ τῶν τοιούτων ἐπαύθον τι, κενοῦσαν φθάνονσιν ὑνωμάζοντι τε τὴν προφυλακτικὴν κένωσιν ἐν ἐνθ' ἔγγονεν σφίσιν, οὐδεμίαν ὑπαλλαγὴν τοῦ σώματος ἐν τῶν τοιούτων 20 κενώσεων λαμβάνοντος, ὅποιαν ἐδείχθη λαμβάνον ἐπὶ τοῖς προειρημένοις, ἀλλ' ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας ταῦτα πάσχοντος. ἐὰν οὖν ὑπαλλαξοῦ τὴν δίωμαν ἐλάπτοσι 191 μὲν ἐδέσμαι χρόμενοι, προστίθεντες δὲ || τοῖς γυμνα-
σίοις, ἄνοσοι διατελοῦσιν ἐκ τῆς τῶν ἔθων ὑπαλλαγῆς ὥφεληθέντες, οὐχ ἀσπέρ οἱ πρόσθεν εἰρημένοι βλα-βέντες. οὐ γὰρ ἔθους λόγον διὰ τῶν κενώσεων ὥφελεῖ-σθαι συνέβαινεν αὐτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ μοχθηραί διαίτῃ κακο-χυμίαν τε καὶ πλῆθος ἀθροίζουσιν.
ΓΑΛΗΝΟΤ ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΟΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΤΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ.

K. IV, p. 767. 

Cap. I. Ταῖς τοῦ σώματος κράσειν ἐπεσθαί τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς οὔχ ἀπαξ ἡ δὲ ἀλλὰ πάνυ πολλάκις οὖθ' ἐπ' ἐμαυτοῦ μόνον βασισάσας τε καὶ πολυειδῶς ἐφευρήσας ἀλλ' ἂπ' ἀρχής μὲν ἀμο τοῖς διδασκάλοις, ὦστερον δὲ σύν τοῖς ἀρίστοις φιλοσόφοις ἁληθῆ τε διὰ παντὸς ἐν τὸν λόγον ἀφέλμον τε τοῖς κοσμήσαι τὰς ἑαυτῶν ἔθέλουσί ψυχὰς, ἐπειδὴ περὶ 768[γάρ], ὃς διήλθον ἐν τῇ περὶ τῶν ἔθων πραγματεία, [καὶ] διὰ τῶν ἐδεσμάτων ταύτων καὶ πομάτων ἐν τὰ τῶν δημοφιλείς πραττομένων εὐφρασίαν ἐργαζόμεθα καὶ ταύτης εἰς ἀρετὴν τῇ ψυχῇ συντελέσομεν, ὡς οἱ περὶ Πυθαγόραν ταῦτα καὶ τινὲς ἄλλοι τῶν παλαιῶν ἱστοροῦνται πράξαντες.

Cap. II. Ἀρχὴ δὲ παντῶς τοῦ μέλλουτος εἰρήσεσθαι λόγου γυνώσι τῆς διαφοράς τῶν ἐν τοῖς μικροῖς παιδίοις φαινομένων ἔργων ταῦτα καὶ παθῶν τῆς ψυχῆς, ἐξ ὧν αἱ δυνάμεις αὐτῆς κατάδηλοι γίνονται. τινὰ μὲν γὰρ αὐτῶν φαίνονται δειλότατα καὶ καταπληκτι-

κάτωτα . . καὶ τινὰ μὲν ἀπληστὰ καὶ λίγα, τινὰ δὲ ἐναντίως διαικείμενα, καὶ τινὰ μὲν ἀναίσχυντα, τινὰ δὲ άλοχυντηρά . . καὶ πολλὰς ἔτερας ἔχουτα τοιαύτας διαφορὰς, ὡς ἀπάσας ὑπὸ ἐτέρας διηλθοῦν. ἐνταῦθα δὲ ἀρκεῖ παραδείγματος ἕνεκα τῶν τριῶν αὐτῆς εἰδῶν τε καὶ μερῶν ἐνδεικθεῖν τὰς δυνάμεις ἐναντίας ὑπαρχούσας φύσει τοῖς βρέφεσιν. ἐκ τούτου γὰρ ἐνέσται συλλογίζεσθαι μὴ τὴν αὐτὴν ἄπασιν εἰναι φύσιν τῆς | 769 ψυχῆς [εὐθιὸν δὲ ὅτι τὸ τῆς φύσεως ὄνομα κατὰ τοὺς 10 τοιούτους λόγους ταυτὸν σημαίνει τῷ τῆς οὐσίας]. εἰπέρ γὰρ ἦν ἀπαράλλακτος αὐτῶν ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς, ἐν- ήργουν τὸν τὰς αὐτὰς ἐνεργείας ἐπασχόν τ' ἣν ἀπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων ταῦτα πάθη. ἤδην οὖν, ὅτι δια- φέρουσιν ἄλληλον οἱ παιδεῖς εἰς τοσοῦτον ταῖς τῶν 15 ψυχῶν οὐσίαις, εἰς δόσιν καὶ ταῖς ἐνεργείαις τε καὶ 20 τοῖς παθήμασιν αὐτῶν· εἰ δὲ τούτο, καὶ ταῖς δυνάμεσι. συγκεκριμένοι δὲ εἰσὶν εὐθὺς ἐν τούτῳ πολλοῖ τῶν φιλοσόφων ἀδιάφορων ἐννοιαν ἔχοντες τῆς δυνά- μεως· ὡς γὰρ ἐνοικούντος τίνος πράγματος ταῖς οὐσίαις, 25 ὡς ἡμεῖς ταῖς οἰκίαις, συνὸμοι διοχοῦσιν περί τῶν δυνάμεων φαντάζεσθαι μὴ γινώσκοντες, ὅτι τῶν γηγε- μένων ἐκάστων ποιητική (tis) ἐστὶν αἰτία νοομένη κατὰ τὸ πρὸς τι καὶ ταύτης τῆς αἰτίας ὡς μὲν πράγ- ματος τοιοῦτος τίνος ἴδιος καὶ καθ' ἐαυτῷ κατηγορία 30 τῆς ἐστιν, ἐν δὲ τῇ πρὸς τὸ γιγνόμενον ἀφ' ἐαυτῆς


Galen. Script. Min. II.
«χέσει δύναμις ἐστὶν τοῦ γιγνομένου καὶ διὰ τοῦτο τοσαῦτας δυνάμεις ἔχειν τὴν οὐσίαν φαμέν, ὡς ἐνεργείας, ὦν τῆς ἀλόης καθαρτικῆς τε δύναμιν ἔχειν καὶ τον τον στομάχον καὶ τραυμάτων ἐναίμων κολλητικῆς ἵπτος ἐλκῶν ἐπουλατικῆς ὑγρότητος βλεφάρων ἐξαιτητικῆς, οὐ δῆπον τῶν εἰρημένων ἔργων ἔκαστον ἄλλου τινὸς ποιοῦντος παρὰ αὐτὴν τὴν ἀλόην. Αὐτὴ γάρ ἔστιν ἡ ταῦτα δρῶσα καὶ διὰ τὸ δύνασθαι ποιεῖν αὐτὰ τοσαῦτας ἐξέχειν δυνάμεις ἔχειν, ὡς τὰ ἔργα. λέγομεν οὖν τὴν ἀλόην καθαίρειν σύνασθαι καὶ βοηθοῦν τὸν στόμαχον καὶ κολλαῖν τραύματα καὶ ἐλκὴ συνουλοῦν καὶ ὀρθαλμοὺς ὑγροὺς ἐξαιτήσεως, ὡς οὐδὲν διαφέρον ἡ καθαίρειν δύνασθαι φάναι τῇ ἀλόην· ἡ δύναμιν ἔχειν καθαρτικῆν [οὐτὸς δὲ καὶ τὸ ἐξαιτήμα τὸ ὑγρὸς ὀρθαλμοῦς δύνασθαι ταῦτα νημαλεί τὸ δύναμιν ἔχειν ὀρθαλμὸν ἐξαιτητικὴν]. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, διὸν εἴπομεν ἢ ἐν ἐγκεφάλῳ καθαίρομεν ἐξαιτητικῇ λογιστικῇ ψυχῇ σύνασθαι μὲν αἰσθάνεσθαι διὰ τῶν αἰσθήσεων, δύναται δὲ καὶ μεμνημένοι [διὰ] τῶν αἰσθητῶν αὐτὴ καθ' ἐκατόν ἀκολουθέαν τε καὶ μάχην ἐν τοῖς πράγμασιν ὅραν ἀναλυόντας τε καὶ σύνθεσιν· οὐκ ἄλλο τι δηλοῦμεν ἢ εἰ περιλαβόμεν 771 εἴπομεν ἢ λογιστικῇ ψυχῇ δυνάμεις ἔχει πλείους, αἰσθησιν καὶ μνήμην καὶ σύνθεσιν ἐκατόν <τε> τῶν ἄλλων. ἔπει δ' οὐ μόνον αἰσθάνεσθαι δύνασθαι τὸν φαμέν αὐτὴν ἄλλα καὶ κατ' εἶδος ὅραν ἄκουειν ὀσμα—

σθαι γενέσθαι ἀπεσταθαι, πάλιν αὖ δυνάμεις αὐτῆς ἔχειν λέγομεν ὅπιτρην ἀκουστικὴν ὀδυρητικὴν γενετικὴν ἀπτικὴν. οὕτω δὲ καὶ τήν ἐπιθυμητικὴν αὐτῆς δύναμιν ὁ Πλάτων ὑπάρχειν ἔλεγεν, ἢν [τε] ὅθεν κοι-νῷ ἐπιθυμητικήν, οὐχ ἰδίως ὄνομαζειν ἔθος αὐτῷ. πλείους μὲν γὰρ εἶναι <καὶ> ταύτης τῆς ψυχῆς ἐπιθυμιάς φησί, πλείους δὲ καὶ τῆς θυμοειδοῦς, πολὺ δὲ πλείους καὶ ποικιλότερας τῆς τρίτης, ἢν δὲ αὐτὸ τούτο κατ’ ἔξοχὴν ὄνομαζειν ἐπιθυμητικὴν εἰωθότων οὕτως τῶν ἀνθρώπων ἐνίοτε τὰ πρωτεύοντα τῶν ἐν τῷ γένει τῷ τοῦ γένους ὅλου προσαγωγαθεὶν ὑνόματι, καθάπερ ὅταν εἰποσιν ὅπο μὲν τοῦ ποιητοῦ λελέχθαι τόδε τὸ ἔπος, ὅπο δὲ τῆς ποιητρίας τὸδε πάντες γὰρ ἀναφεροῦν Ὁμήρου <μὲν> λέγονται ποιητήν. Σαπφῶ δὲ ποιητρίαν [οὕτω δὲ καὶ ἦθα ἔλογων ἐξαιρέτως τῶν λέοντα καὶ ἅλλα τοιαύτα κατ’ ἔξοχὴν ὄνομαζον]. || ἐπὶ-772 ἐπιθυμικὴν οὖν ἐστὶ κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἐπιθυμιας σημαίνουμεν ἀληθεῖας μὲν καὶ ἐπιστῆμης καὶ μαθημάτων καὶ συνέσεως καὶ μυθημάτων καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἀπάντων τῶν καλῶν ἐκινοῦ τὸ μέρος τῆς ψυχῆς, δὲ καλεῖν εἰθὴρεθνα λογιστικῶν ἐλευθερίας δὲ καὶ νίκης <καὶ> τοῦ πρατεῖν καὶ ἄφχειν καὶ <τοῦ> δοξάζεσθαι καὶ [τοῦ] τιμᾶσθαι τὸ θυμοειδές ἀφροδισίων δὲ καὶ

τῆς ἐξ ἑκάστου τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων ἀπολαύσεως τὸ κατ’ ἐξοχήν ὅνυμαζόμενον ὑπὸ Πλάτωνος ἐπιθυμητικοῦ, οὔτε τῆς ἐπιθυμητικῆς ψυχῆς ὄρεξιν τῶν καλῶν ἐξειν δυναμένης οὔτε τῆς λογιστικῆς ἀφροδισίων ἢ βρωμάτων ἢ πομάτων ὥσπερ οὐδὲ νίκης ἢ ἄρχης ἢ δόξης ἢ τιμῆς, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδὲ τῆς θυμοειδοῦς ὥν ὄρεξις εἶχεν ἢ τε λογιστικὴ καὶ ἢ ἐπιθυμητική.

Cap. III. Ὅτι μὲν οὖν τρία τῆς ψυχῆς ἔστιν εἰδη καὶ ὃτι 5 Πλάτων βούλεται ταύτα, δ’ ἐτέρων ἐπι- 10 δεδεικτικα, καθάπερ γε καὶ ὃτι τὸ μὲν ἐν ἡπατι, τὸ δ’ ἐν καρδίᾳ, τὸ δ’ ἐν ἐγκεφάλῳ καθίδρυται. ὃτι δ’ 15 ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν τε καὶ μερῶν τῆς ὅλης ψυχῆς τὸ λογιστικὸν ἀδάνατον ἔστιν, Πλάτων μὲν φαίνεται πεπεισμένος, ἐρῶ δ’ οὐθ’ ὃς ἔστιν οὐθ’ ὃς οὐκ ἔστιν 20 ἐχω διατείνεσθαι πρὸς αὐτόν. πρῶτον οὖν ἐπισκεψώ- μεθα περὶ τῶν ἐν καρδίᾳ καὶ ἡπατι τῆς ψυχῆς εἰδῶν, ἢ κακείνη κάμοι συναρμολογηται προς αὐτόν. ἔχοντος δ’ ἰδίων οὐσίαν ἐκατέρω τῶν σπλάγ- χων, ἤτις μὲν ἔστιν ἄρκουσα αὐτή, μηδέποτε ξητῶμεν, 25 ἀναμηνησόμεν δὲ περὶ τῆς κοινῆς οὐσίας ἀπάντων σωμάτων, ὡς ἐκ δυνῶν ἄρχων ἢμιν ἐδειχθα σύνθετος ὑπάρχειν, ἡ ὅλης τε καὶ εἰδους, ἡ ὅλης χ’ ἐν εὐεργετητών τε-

ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ.

τάφων κράσιν, θερμότητος ψυχρότητος, ξηρότητος ύγρο-
tητος. ἐκ τούτων καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ χρυσὸς
ἡ τε σάφες νεύρον τε καὶ χόνδρος καὶ πιμελή καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ πρωτόγονα μὲν ὑπὸ Πλάτωνος, ὤμοιομερὴ δ' 5 ὑπ' Ἀριστοτέλους ὄνομαζόμενα γέγονεν. ὡσ' ὅταν αὐτὸς
οὗτος Ἀριστοτέλης εἶδος εἶναι τοῦ σώματος εἰπή τὴν
ψυχήν, ἐρατητέον αὐτὸν ἢ τούς γ' ἀπ' αὐτοῦ, πότερον
tὴν μορφὴν εἶδος εἰρήσθαι πρὸς ἁὐτὸς νοθήσωμεν, 774
ἂπερ ἐν τοῖς ὄργανοις σώμασιν, ἢ τὴν ἐτέραν ἄρχην
10 τῶν φυσικῶν σωμάτων σῶμα ἡμιουργοῦσαν, ὅπερ
ὀμοιομερὲς τ' ἔστι καὶ ἀπλοῦν, ὡς πρὸς αἰσθήσεως οὐκ
ἔχουν ὄργανοις σύνθεσιν. ἀποκρινούσης γὰρ ἐξ ἀνάγ-
κης τὴν ἐτέραν ἄρχην τῶν φυσικῶν σωμάτων, εἰ γ' 15
ἡ τούτων εἰσί πρῶτος ἐνεργείαι (δέδεκται γὰρ τοῦθ' ἕμιν
ἐτέρωθη καὶ νῦν, ὡς δεήσῃ, πάλιν εἰρήσεται).
καὶ μὴν ἄπερ εἵνευ τοις καὶ εἰδοὺς ἀπαντα συνέστηκε
τὰ τοιοῦτα σώματα, δοκεῖ δ' αὐτῷ τῷ Ἀριστοτέλει
tῶν τεττάρων ποιοτήτων ἐγγυνομένων τῇ ὕλῃ τὸ
φυσικὸν γίγνεσθαι σῶμα, τὴν ἐκ τούτων κράσιν ἀναγ-
20 καίν αὐτοῦ τίθεσθαι τὸ εἶδος, ὡσ' ποικὶ καὶ ἡ τῆς
ψυχῆς σύνεσις γραθεὶς τις ἐσται τῶν τεττάρων εἰτε ποιο-
τήτων ἐθέλεις λέγειν, θερμότητος τοις καὶ ψυχρότητος
ξηρότητος τοις καὶ υγρότητος, εἰτε σωμάτων, θερμοῦ
καὶ ψυχροῦ ἱπτυοῦ τοις καὶ ὕγρου [τῇ δὲ τῆς ψυχῆς
25 σύνεσις τὰς δυνάμεις αὐτῆς δεικνύονα ἐπομένας, εἰ γ' καὶ
tὰς ἐνεργείας]. εἰ μὲν οὖν τὸ λογιζόμενον εἶδος τῆς

3. νεύρων M νεύρων codd. cett. || 4. πρωτόγονα cf. XV 8, 1;
Plat. Politic. p. 288 Ε 289 Α: 'τὸ πρωτογενὲς εἴδος' || 5. ὅταν* 3. οὔτε codd. εἰτε ABGCh εἶγε Κ || 7. γ' αὐτῶν codd. || 8. νοθ-
175 ψυχής εστι, θυγών έσται <καλ γαρ> και αυτό κρασίς
tis ερυθράλου [καλ πάνθε' ούτως τά τής ψυχής είδη τε
και μέση τάς δυνάμεις επομένας έξει τή κράσει τουτέστιν
αυτή οὖν ἡ τής ψυχής οὐσία].· εἰ δ' ἄθανατον έσται, ὡς
ὁ Πλάτων βουλέται, διὰ τί χωρίζεται ψυχήν τούς ώρους
dρόμοις ἡ ὑπερθερμανθέντως ἡ ὑπερξηρανθέντως ἡ ὑπερ-
νυραυνθέντως τοῦ ερυθράλου, καλὸς ἂν επεποίηκε
gράφως αὐτὸς οὖσα καὶ τάλλα τά κατά ταύτων ἑγαραφέ.
gίγνεται γαρ ὁ θάνατος κατὰ Πλάτωνα χωριζομένης
tής ψυχής ἀπὸ τοῦ σώματος. διὰ τί δ' αὐτήν αἰματός
kένωσις χωρίζει πολλή καὶ κόψειν ποθέν καὶ πυρετὸς
dιακαίης, εἰ μὲν [ὁ Πλάτων] αὐτὸς ἔξη, παρ' ἐκείνου
πάντως ἂν ἤξιωσα μαθεῖν. ἐπεὶ δ' οὖν ἐκείνος ἐστίν
ἐκ καὶ τῶν Πλατωνικῶν διδασκάλων οὐδὲς οὐδεμιᾶν
αιτίαν ἐδίδαξε με, δ' ἢν ὑφ' ὧν εἶπον ἡ ψυχή τοῦ
σώματος ἀναρκάζεται χωρίζεσθαι, τολμῶ λέγειν αὐτός,
ὡς οὐ πάντως σώματος ἐπιτήδειον ἐστὶν ὑποδέχα-
σθαι τὴν λογιστικὴν ψυχήν. ἀκόλουθον γὰρ ὁρῶ
776τότῳ τῷ περὶ ψυχής δόγματι τοῦ Πλάτωνος, ἀπό-
dειξιν δ' οὐδεμιᾶν ἔχω λέγειν αὐτοῦ διὰ τῇ μή γιγνώ-
σκειν με τὴν οὐσίαν τῆς ψυχής ὅπως τίς ἐστιν, ἐκ
τοῦ γένους τῶν ἀσωμάτων ὑποθεμένων ἡμῶν ὑπάρχειν
αὐτήν. ἐν μὲν γὰρ σώμασι γε τὰς κράσεις ὅρω πάμ-
pολυ τε διαφεροῦσας ἄλληλοι καὶ παμπόλλας οὐσάς·
ἀσωμάτου δ' οὐσίας αὐτῆς καθ' ἐματή εἶναι δυνα-

1. ἐστι* ἢ ἐστι cf. Praef. p. XXXVII; 3. τοντός pro τουτέστιν L|| 4. ἄθανατον* ἄθανατος codd. edd. 8. ταύτων L ταύτη M V m
taquēn W || 12. ὁ Πλάτων * || 13. ἤξιωσα LW deposcerem Ν
ekthẹsα MV ekthẹsamen m || 19. ἀπόδειξιν δ' L δ' om. W V m, ἀπόδειξιν δ' sed δ' ead. m. expunctum et in marg. positum μή M || 23. σώμασι γε* s. te codd.
μένης, οὐκ οὖσις δὲ ποιότητος ἡ εἶδος σώματος οὐδεμιᾶς ἐπινοῶ διαφορὰν καίτοι πολλάκις ἐπισκεψάμενός τε καὶ ξητῆσας ἐπιμελῶς, ἀλλ' οὐδὲ πῶς οὐδὲν οὖσα τοῦ σώματος εἰς ὅλον αὐτὸ δύνατ' ἀν ἐκτείνεσθαι. τοῦτον μὲν οὖδὲν οὐδ' ἄχρι φαντασίας ἐννοῆσαι δεδυνημαί καίτοι προθυμηθέντις χρόνῳ παμπόλλῳ γυγνῶσκα δ' ἐκείνῳ σαφῶς <καὶ> ἐναργῶς φαινόμενον, ὡς ἡ μὲν τοῦ αἵματος κένωσις καὶ ἡ τοῦ κονείου πόσις καταψύχουσι τὸ σῶμα, πυρετὸς δὲ σφοδρὸς ὑπερθερμαίωτερον. καὶ πάλιν ἐρῶ ταύτων: διὰ τί ψυχόμενον Ἕρωδρῷς, ἧ υπερθερμαίωτερον τὸ σῶμα καταλείπει τελέως ἡ ψυχή; πολλά ξητῆσας οὐχ εὑρὸν ὥσπερ γ' οὐδὲ διὰ τί χολῆς μὲν ξανθῆς ἢ ἐν ἐγκεφάλῳ πλεονατοῦσης εἰς 177 παραφροσύνην ἐκλόμεθα, διὰ τί δὲ τῆς μελαίνης εἰς 15 μελαγχολίαν, διὰ τί δὲ τὸ φλέγμα καὶ δόλος τὰ ψυχικά παρατία ληθάργην, ἕξ δὲν καὶ μυθήμας καὶ συνέδεσσας βλάβας ἀλισκόμεθα, καὶ μέντοι καὶ διὰ τί μωρίαν [αὑτὴν] ἐργάζεται κώνειον ποθέν, ὡς καὶ τούτοις [ἐνθεν παράνυμπον] ἢ ἀπὸ τοῦ πάθους, ὡς πάσχον ὁμοίως ὑπ' 20 αὐτοῦ τὸ σῶμα. λύσεις δ' ἀπάσης καὶ δυσθυμίας κονφιξεί σαφῶς οἴνος πινόμενος, ἐκάστης γὰρ ἡμέρας τούτου πειρώμεθα καὶ Ζήτων, ὡς φανεί, ἐλεγεν, ὃτι καθάπερ ὁ πικρὸς Θέμοις βρεχόμενοι τῷ ὑδατὶ γίγνονται.

γλυκείς, οὕτω καὶ αὐτῶς ὑπ’ οἴνου διατίθεσθαι. φασὶ δὲ καὶ τὴν οἰνοπίαν βίζαν ἔτι καὶ μᾶλλον ἐργάζεσθαι τοῦτο καὶ ταυτὴν εἶναι τὸ τῆς Ἀἰγυπτίας ἔννοιας φάρμακον, ὃ φησιν ὁ ποιητής·

"ἀοίτικ' ἄρ' εἰς οἴνου βάλε φάρμακον, ἐνθεῦ ἔπινον, νηπενθές <τ’> ἀχολόν τε κακόν ἐπιλήθες ἀπάντων.”

ἡ μὲν οὖν οἰνοπία βίζα χαρέτω· δεόμεθα γὰρ αὐτῆς 778 οὐδὲν || εἰς τὸν λόγον ὅρωτες διημέραι τὸν οἴνον ἐργαζόμενον διατερ ὁ ποιηταὶ λέγουσιν.

"οἶνος σε τείρει μεληθῆς, ὃ<τε> καὶ ἄλλοις βλάπτει, ὃς ἂν μιν χανδόν ἠλη μηθ’ αἰσίμα πίνῃ οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγαλματίου Ἑδρυτίων ἀν’ ἐν μεγάρῳ μεγαθύμων Πειρίθοοι ἐς Λακίνας ἐλθότεν’. ὃ δ’ ἔπει φρένας ἂσεν οἴνῳ, μανόμενον κακ’ ἔφεξε δόμον κάτα Πειρίθοοι."

καὶ ἄλλαχόθη περὶ αὐτοῦ φησιν

"<ἡλέος>, ὃστ’ ἕφερκε πολύφρονα περὶ μάλ’ ἀείσαι καὶ θ’ ἀπαλὼν γελᾶσαι· καὶ τ’ ὁρχήσασθαι ἀνήκεν καὶ τι ἔπος προσέρχεσθε, ὅπερ τ’ ἀρρητον ἄμεινον."

οὕτω δὲ καὶ Θέρυνις ἐλεγεν

"οἶνος πινώμενος ποιλός κακόν· εἰ δὲ τις αὐτὸν πίνῃ επισταμένος, οὐ κακὸν ἄλλ’ ἀγαθόν.”

ΩΤΙ ΤΑΙΣ ΣΟΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ.

οντος γαρ, ει συμμέτρος ποθειν, και πέψει και ἀνα-
δόσει καὶ αἰματώσει καὶ θρέψει μεγάλα συντελεῖ μετὰ
τοῦ καὶ τὴν ψυχήν ἡμῶν ἡμερωτέραν ἡμῶν ἡμερωτέραν τῷ
κατὰ τὸ σῶμα κράσεως, ἦτωνα πάλιν [αὔτην] ἐφαγάζεται
diὰ μέσων τῶν χυμῶν. οὐ μόνον δ' ὡς ἔφην <ἡ>
κράσις τοῦ σώματος ὑπαλλάττει [καὶ] τὰς ἐνεργείας
τῆς ψυχῆς ἀλλὰ καὶ χωρίζειν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ σώματος
δύναται. τί γάρ ἂν ἄλλο τις εἴτει Θεόμενος τά
ψυχοντά τε καὶ ὑπερθερμαίνοντα φάρμακα παραχρῆμα
τὸν προσενεγκάμενον ἀναφούντα; τοῦ γένους δ' εἰσὶ
τούτοι καὶ οἱ τῶν θηρίων ίοί. τοὺς δηχθέντας γοῦν
ὑπὸ τῆς ἀσπίδος δρόμεν ἀποθυμῆσοντας αὐτόκα παρα-
πλήσιον τοῖς ἀποθυμήσοντος υπὸ τῆς καυσίου πό-
σεως, ὡς καὶ τοῦ ταύτης ίοῦ ψυχοντος. ἀναγκαίου
οὖν ἔσται καὶ τοῖς ῥηῖαν οὐσίαν ἔχειν ὑποθεμένοις τὴν
ψυχήν διολογῆσαι δουλεύειν αὐτὴν ταῖς τοῦ σώματος
κράσειν, εἰ γε καὶ χωρίζειν ἐξουσίαν ἔχουσι καὶ
παραφυσεῖν ἀναγκαίου καὶ μυημένη καὶ σύνεσιν
ἀφαιροῦνται καὶ λυπηροτέραν καὶ ἀτολμοτέραν καὶ
ἀθυμοτέραν ἐφαγάζονται, καθάπερ ἐν ταῖς μελαγχολίαις

Praef. p. XVII || 2. μετὰ τοῦ καὶ MVm Corn. nos in ed. pr.
Cobet Mnem. IX 448 μετὰ καὶ τοῦ LW et cum hoc N || <ἡ'>
om. codd. || 5. αὔτην codd. qua rursus ipsam operatur N || 6. ἡ
add. Corn. || 7. [καὶ]* || 10. ὑπερθερμαίνοντα LW θερμαίνοντα
MVm || 12. τούτου Μ τούτου corr. in τούτων end. man. V τού-
των LWm de generum autem horum N || γοῦν* oyn codd. || 13.
παραπλήσιον τοῖς <ἀποθυμήσοντι> ὑπὸ* simili ter his qui mori-
untur a poti N παραπλήσιον τοῖς ἀπὸ LW (tῆς codd. cett.)
παραπλ. τοῖς ὑπὸ Nauck || 16. ἰδιοὺς codd. || 20. ἀφαιροῦνται*
aufertur N ἀφαιροῦντα τὸ Nauck ἀφαιρεῖται codd.; cf. Praef.
p. XXXIX || 21. εὖθυμοτέραν codd. || ἐφαγάζονται* operantur N
ἐφαγάζονται codd.
φαίνεται, καὶ τοῦτον ἔχειν τάναντια τὸν πίνοντα τὸν οἶνον συμμέτρως.

780  Cap. IV. Ἀρ ϑ' οὖν ὑπὸ μὲν τῆς κατὰ τὸ θερμὸν τε καὶ ψυχρὸν κράσεως ὑπαλλάττεσθαι περίκασιν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ὑπὸ δὲ τῆς κατὰ τὸ ξηρὸν τε καὶ ὑγρὸν οὐδὲν πάσχειν; καὶ μὴν καὶ τούτον πολλὰ τεκμηρία κατὰ τε τὰ φάρμακα καὶ τὴν δημόσιαν διαίταν ἔχουμεν, ὁ τάυτα ἐν ἑφεξῆς εἶπομεν ἔξυππαντα πρότερον ἀναμνήσασθαι ὅτι τὸ Πλάτων ἔγραψε λόγον, ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος ὑγρότητος εἰς λήθην ἔρχεσθαι τῆς ψυχῆς ὁ δὲ πρότερον ἡπάστατο πρὸν ἐνδεικνύεται τῷ σώματι. λέγει γὰρ ὡδὲ πῶς αὐτοὶς δήμαιν ἐν Τιμαῖῳ καὶ ἐκεῖνο τὸ χωρίον τοῦ συγγράμματος, ἔνθα πήλιον τοὺς θεοὺς δημιουργῆσαι τὸν ἀνθρωπὸν ἐνδούντας τὴν ἀθάνατον ψυχὴν 'εἰς ἐπίροιον σώμα καὶ ἀπόφοιτον' εὔθηλον ὅτι τὴν υγρότητα τῆς τῶν βρεφῶν οὖσας αἰνιττόμενος. ἑφεξῆς γοῦν τούτους τάδε φησίν: 'αἱ δὲ ἐς ποταμὸν ἐνδεισάεισθαι πολὺν οὐτ' ἐκράτουν οὔτ' ἐκρατοῦντο, μέτι δ' ἑφεροῦν τε καὶ ἑφεροῦν καὶ μετ' ὁλίγα πάλιν 'πολλοὶ γὰρ οὕτως τοῦ κατακλύσσοντος καὶ ἀπορ- 781 οῦν τοὺς κύματος, ὅ τὴν τροφὴν παρείχεν, || ἔτι μείζονα

42 ΓΑΛΑΝΟΥ

οτι τας του σωματος κρασειν.

43

φησι, 'διὰ δὴ ταῦτα πάντα τὰ πάθη κατ' ἄρχας ἀνους ἢ ψυχῇ γίνεται τὸ πρῶτον, ὅταν εἰς σώμα ἐνθενθύ
θυμῶν ὃταν δὲ τὸ τῆς αὐξήσεως καὶ τροφῆς ἐλαττον ἐπίθε δειμα, πάλιν <δ' αἱ> περίοδοι λαμβανόμεναι
5 γαλήνης τὴν έκατόν ὅδον ἱερὶ καὶ καθίστωνται μᾶλλον ἐπιῶντος τοῦ χρόνου, τότε ἢδη πρὸς τὸ φύσει ἱόντων
σχῆμα ἐκάστων τῶν κύκλων αἱ περιφοραὶ κατενθυνό-
μεναι τὸ τε θάτερον καὶ τὸ ταῦτα προσαγορεύοντες κατ' ὀρθῶν ἐμφρονα τῶν ἔχοντα αὐτὰς μιμομενον
10 ἀποτελοῦσιν. ὃταν φησιν ὃ τὸ τῆς αὐξήσεως καὶ τροφῆς
ἐλαττον ἐπίθε δειμα τῆν ψυρότητα δηλονοτε. λέγων
tὴν ἐμπροσθεν [ὑπ' αὐτοῦ] εἶρημένην τῆς κατὰ ψυχῆν
ἀνοιας αἰτίαν μιμομενῆν, ὡς τῆς μὲν ψυρότητος εἰς
σύνεσιν, τῆς δ' ψυρότητος εἰς ἀνοιαν ἄρουσες τὴν
15 ψυχῆν. ἀλλ' εἶπερ ψυρότης μὲν ἀνοιαν ἐργάζεται,
ψυρότης δὲ σύνεσιν, ἡ μὲν ἄκρα ψυρότης ἀμφοτερ
ἐργά-
ζεται σύνεσιν, ἡ δ' ἐπίμικτος ψυρότητος τοσοῦτον ἀμφα-
ρήσει τῆς τελείας συνέσεως, ὅσον ἑκοινώνησεν ψυρό-
τητος. || τίνος οὖν θυμωτοῦ ξύμο τοσοῦτον σῶμα, ὡστ' 782
20 ἀμοιρον <ὑπάρχειν> ψυρότητος, ὡσπερ τὰ τῶν ἄστρων;
οὐδενὸς οὐδ' ἐγρύς. ὡστ' οὐδὲ συνέσεως ἄκρας [ἐγρύς

1. διὰ δὴ ταῦτα κτλ. Tim. p. 44 AB || πάντα ταῦτα LW;
cf. Praef. p. XXXIV || πάθη codd. παθήματα νῦν Plat. || κατ' ἄρχας τε Plat. || ἄνως Corn. absque intellectu N ἄνως WVM
advenit N ἐπή codd.; item paulo infra || <δ' αἱ> om. codd.
6. κατὰ φύσιν Plat. || 7. ἐκαστῶν Corn. ἐκαστον codd. singulo N
8. προσαγορεύονται Corn. et idem nuncupavit N προσαγορέοντα
ἐννοοῦσα codd. || 17. ψυρότητι codd. || 19. θυμωτοῦ ξύνον WVM
|| ἄν L animalis mortalis N || ὧστ' τίνος codd. edd. || 20.
πάντα δ’ ὁπερ ὑγρότητος οὖτω καὶ ἄνοιας μετέχει. ὁποτ’ οὖν τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς μονοείδῆ (τὴν) οὐσίαν ἔχον τῇ τοῦ σῶματος κράσει συμμεταβάλλεται, τι χρή νομίζαι πάσχειν τῷ θυμοῦ εἶδος, αὕτης; ἡ δὴ λοιπὸν ὅτι πάντη δουλεύει τῷ σῶματι; ἀμείβων δὲ φάναι μὴ δουλεύειν ἄλλ’ αὕτῳ δὴ τοῦτ’ εἶναι τῷ θυμοῦ τῆς ψυχῆς, τῆς κρασίν τοῦ σῶματος [ἐδείχθη γὰρ ἐμπρόσθεν ἡ θυντή ψυχή κρασίς οὔσα τοῖς σῶματοι]. ἡ μὲν οὖν τῆς καρδίας κράσις τὸ θυμοειδὲς εἶδος ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἡ δὲ τοῦ ἡμιατος τὸ 10 καλοῦμενον ὑπὸ Πλάτωνος μὲν ἐπιθυμητικῶν, θεσπετικὸν δὲ καὶ φυτικὸν (ὑπ’ Ἀριστοτέλους. Ἀνδρόνικον δὲ τῶν Περιπατητικῶν), ὡς μὲν ἕλθεν ἐτόλμησεν ἀποφήνασθαι τῆς οὕσιαν τῆς ψυχῆς (κρασίν ἡ δύναμιν εἶναι τοῦ σῶματος) ὡς ἐλεύθερος ἀνήρ ἄνευ τοῦ 15 περιπλέκειν ἀσφαλῶς. ἔπαινὼ τε πάνω καὶ ἀποδέχομαι τὴν προσέρων τοῦρος (ἐνίσχυσα γὰρ αὕτον καὶ κατ’ 783 ἀλλὰ πολλά τοιοῦτον). ὣστι δ’ ἤτοι κρασίν εἶναι φησιν ἡ δύναμιν ἐπομένης τῆς κρασίς, μέμφομαι τῇ προσβέσει τῆς δυνάμεως. εἰ γὰρ ἡ ψυχή πολλὰς ἔχει δυνάμεις 20 οὕσια τις οὔσα καὶ τοῦτ’ ὀρθῶς Ἀριστοτέλει λέλεκται καὶ τοῦτῳ διώρισται καλῶς ἡ ἰδιωμυία — λεγομένης γὰρ οὐσίας καὶ τῆς ύλῆς καὶ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ

συναμφοτέρου τὴν κατὰ τὸ εἰδὸς οὐσίαν ἀπεφήνατο ψυχήν ὑπάρχειν —, οὐκ ἔγχορεῖ ἕλεγεν — ἀλλ' τι πωρὰ τῆν κρᾶσιν, ὡς ὦλγον ἐμφορέσθην ἐδείκνυτο. ἐν ταύτῃ δὲ γένει τῆς οὐσίας καὶ ἡ τῶν Στωίκων 5 περιέχεται δόξα. πνεύμα μὲν γὰρ τὴν ψυχὴν εἶναι βούλουντας καθάπερ καὶ τὴν φύσιν, ἀλλ' ὑγρότερον μὲν καὶ ψυχρότερον τὸ τῆς φύσεως, ξηρότερον δὲ καὶ θερμότερον τὸ τῆς ψυχῆς. ὡστε καὶ τούθ' ὑλή μὲν τις οἰκεία τῆς ψυχῆς ἔστι τὸ πνεύμα, τὸ δὲ τῆς ὑλῆς 10 εἰδὸς ἡ ποιὰ κρᾶσις ἐν συμμετρίᾳ γιρνομένη τῆς ἀερώδους τε καὶ πυρώδους οὐσίας. οὕτε γὰρ ἀέρα μόνον ὀίδον τε φάνα τὴν ψυχὴν οὕτε πῦρ, ὁτι μήτε ψυχρὸν ἄκρως ἐγχορεῖ γίγνεσθαι ἕξον σῶμα || μήτ' ἄρκος 784 θερμὸν ἀλλὰ μηδ' ἐπικρατοῦμενον ὑπὸ θατέρου κατὰ 15 μεγάλην ὑπεροχήν, ὅπου γε, κἂν βραχεὶ πλείον γένηται τοῦ συμμέτρου, πυρέττετι μὲν τὸ ἐξον ἐν ταῖς τοῦ πυρὸς ἀμέτροις ὑπεροχαῖς, καταφύγεται δὲ καὶ πελίδνυται καὶ ὑποαίσθητον ἡ παντελῶς ἀναίσθητον γίγνεται κατὰ τὰς τοῦ ἀέρος ἐπικρατήσεις. οὗτος γὰρ αὐτὸς, 20 ὅσον μὲν ἐφ' ἐαυτῷ, ψυχρὸς ἔστιν, ἐκ δὲ τῆς πρὸς τὸ πυρώδες στοιχεῖον ἐπιμελεῖας εὐχρατος γίγνεται. δήλου οὐν ἢδη σοὶ γέγονεν, ὡς ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία κατὰ ποιῶν κρᾶσιν ἀέρος τε καὶ πυρὸς γίγνεται κατὰ τοὺς Στωίκους καὶ ὑπερτός μὲν ὁ Χρύσιππος ἀπείρονται 25 διὰ τὴν τούτων εὐχρατον μέξιν, οἱ δ' Ἱπποκράτους νιεῖς <νόδεις>, οὕς ἐπὶ μωρίας σκάπτουσιν οἱ καμικοι,
διὰ τὴν ἀμέτρου θέρμην. ἵσως οὖν τις ἑρεί μὴ τε Χρύσιππον ἐπαινεῖσθαι δεῦν ἐπὶ συνέσει μὴ τ' ἐκεῖνος ἐπὶ μορία ψέγεσθαι μὴ τ' αὖ πάλιν ἐπὶ τῷ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμητικῷ τοὺς ἐγκρατεῖς μὲν ἐπαινεῖσθαι, τοὺς δ' ἀκολάστους ψέγεσθαι, παραπλησίως δὲ καὶ εἰς τὰ τοῦ τοῦ 5 θυμοειδοῦς ἔργα καὶ πάθη μὴτε τούς εὐτὸλμους ἐπαινεῖσθαι [χρῆ] μὴ τοὺς ἀτόλμους ψέγεσθαι.

Cup. V. Περὶ μὲν οὖν τούτων ἄλων οὖσαν ὑποκρότητον ἀπεικονίζομεν ἣν νῦν δ' οἷς εὖ ἄρχής προοίμην, προσθήσω τὰ λείποντα τοσοῦτον ἢ μὲν ἐπειπάσαν, ἢς 10 οὐχ ὁμόν τ' ἐστι πάντα δεικνύειν ἐν ἡπάσι καὶ ὡς άναμίαν οὐσίαν αἰρέσεων ἐν φιλοσοφίᾳ [κατὰ τὴν πρῶτην τομήν] — ἢνοι μὲν γὰρ ἴσωθαι τὴν κατὰ τὸν κόσμον οὐσίαν ἡπάσαν, ἢνοι δὲ διηρήθωσι φασὶ κενοῦ περιπλοκῆ — τὴν δευτέραν αἰρέσεων ἑρωφράσμενον οὐκ ἁληθῆ 15 δ' ἐξείλων τῶν ἐλέγχων, οὕς ἐν τῷ <περὶ> τῶν καθ' Ἰπποκράτην στοιχεῖοι ἑρώφρασμεν. πρὸς δὲ τῶν παρόντων λόγων ὑπόθεσιν λαβόντες <τῷ> ἀλλοιούσθαι τε τὴν οὐσίαν ἡμῶν καὶ τὴν κράσιν αὐτῆς ἑρωφράσθητι τὸ φυσικὸν σῶμα ἐν ὑμοιομερεῖ, τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν ἐδεῖ-20 ξαμεν κατὰ τὴν κράσιν συνισταμένην, ὡς ὡς μὴ τῆς αὐτῆς ὑπόθεσιν, καθάπερ ο Πλάτων, ἀσάματον ὑπάρ-χειν καὶ ἄνευ τοῦ σάματος εἶναι δυναμένην. ὑποθε-μένοις δὲ τούτῳ τῷ ὑπὸ τῆς τοῦ σάματος κράσεως ἐνεργείν καλύπεσθαι τὰς οἰκείας ἑνεργείας ἰκανῶς μὲν 25

ΩΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ.

47

ήδη δέδεικται, προστεθήσουται δὲ καὶ ἄλλαι τινὲς ἀποδείξεις. ἀλλὰ νῦν γε [καὶ τούτου ἐστὶ τοῦ τρόπου || εἰρη-786 μένου] τὸν περὶ τῶν κράσεων λόγον προσθείναι δοκεῖ μοι βέλτιον εἶναι. δυνηθοῦσαι γὰρ λέγειν οἳ τὴν ψυ-

κῆν εἶδος εἶναι τοῦ σώματος ἢρουμένου τὴν συμμετρίαν τῆς κράσεως, οὐ τὴν ξηρότητα, συνετωτέραν αὐτῆς ἐφιάλησθαι καὶ ταύτῃ διαφωνήσουσι τοῖς ἢρουμένοις, όσοπερ ἂν ἡ κράσις γίνηται ξηρότερα, τοσότερο καὶ τὴν ψυχήν ἀποτελεῖσθαι συνετωτέραν. ἀλλ’ οὔ καὶ

ξηρότητα συνχωρήσομεν αὐτίαν εἶναι συνέσεως <ἀσπερ> οὐ γ’ [μὴν] ἄμφρ’ Ἡράκλειτον; καὶ γὰρ καὶ οὗτος εἶπεν ἀυγῇ ξηρῇ ψυχῇ σοφοτάτῃ τὴν ξηρότητα πάλιν ἄξιων συνέσεως εἶναι αὐτίαν [τὸ γὰρ τῆς ἀυγῆς ὅνομα τοῦτ’ ἐνδείκνυται]. καὶ βέλτιονα γε δόξαν ταύτῃ νομιστέον ἐννοήσαντας τοὺς ἀστέρας ἄνθρωπεις θ’ ἄμα καὶ ξηροῦς ὑστας ἀκραν σύνεσιν ἔχειν [εἰ γὰρ μὴ τις αὐτοῖς ὑπάρχειν τοῦτο φαίη, δόξει τῆς τῶν θεῶν ὑπεροχῆς ἀναίσθητος εἶναι]. διὰ τ’ τοῦτον εἰς ἐξηκοτομή γῆς ἀρικονύμενοι παρελήφθησαν οὐκ ὅλοι τῆς τοῦ γῆς ἔλεκτρα ἀπο-

δεδειγμένης εἶναι ξηρᾶς; οὔ διὰ τὴν ξηρότητα φύσομεν ἀλλὰ διὰ τὴν ψυχρότητα· φανερῶς γὰρ || αὕτη πάσι 787 τοῖς ἑρωίς τῆς ψυχῆς λυμαίνεται. ἀλλὰ ταύτα μὲν, εἰ καὶ πάθερα ἐστὶν, ἀλλ’ ἐναργῶς γε τὸ τῆς προκει-


μένης νῦν ἡμῖν πραγματείας ἐνδείκνυται, <τὸ> τὰ τῆς ψυχῆς ἑργα καὶ πάθη ταῖς τοῦ σῶματος ἐπεσθαί κρά-
σειν. εἰ μὲν γὰρ εἰδός ἑστιν ὅμοιομεροὺς σῶματος ἡ ψυχή, τὴν ἀπόδειξιν εἰς αὐτῆς τῆς οὐσίας ἔξομεν ἐπι-
στημονικώτατην· εἰ δὲ ὑποθομέθηκα τἀῦτα ἁσώματον εἶναι φύσιν ἴδιαν ἐξουσίαν, ὡς ο Πλάτων ἔλεγεν, ἀλλὰ
tὸ γε δεσπόζεσθαι καὶ συνειλευεῖν τῷ σῶματι καὶ κατ’
αὐτὸν ἐκείνου διολογεῖται διὰ τὸ τήν τῶν βρεφῶν
ἀνοιαν καὶ τὴν τῶν ἐν γῆς ληροῦτων ἑτὶ τῶν
eἰς παραφροσύνην ἢ μανίαν ἢ ἐπιληψιοῦν [ἡ ἀνοιαν] ἡδνεῖν ἡφικοῦν μένειν ἀνοια ἢ ἀκινητική ἢ ἀναίθητος ἐπε-
σθαί τοῖς εἰρημένοις, ἐμποδίζεσθαι φαίη τις ἡν αὐτὴν
ἐνεργεῖν αἰς ἐξεῖ φύσει δυνάμεις· ὅταν δὲ <τίς> οὐ-
νεῖ ται βλέπειν τὰ μὴ βλεπόμενα καὶ ἀκούειν ἡ μηδεὶς
788 ἐφθέγξατο, καὶ φθέγγηται τι τῶν ἀλοχῶν ἢ ἀπορη-
τῶν ἢ ὅλως ἀδιανοητῶν, συ µόνον ἀπολείας ἐστὶ τε-
κμήριον ὃν εἰς ἰδιαμεροῦσαν ἡ ψυχή συμφόρουν ἀλλὰ καὶ
tῆς τῶν ἐναυτίων ἐπεισόδου. τοῦτο μὲν <οὐν> ἢδη
cαὶ ὑποψίαν τινὰ φέρει μεγάλην ὄλη τῆς ψυχῆς
οὐσίας, μὴ οὐκ ἁσώματος ἡ. πῶς γὰρ ἄν ἐπὶ τῆς τοῦ
σῶματος κοινωνίας εἰς τὴν ἐναυτίαν ἐναυτῆς φύσιν
ἀχθείη μήτε ποιότης τῆς οὐσία τοῦ σῶματος μὴν ἐἴδος
μήτε πάθος μήτε δύναμις; ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἑάσωμεν,
ἵνα μὴ τὸ πάρεργον ἡμῖν γένηται [οὔ] πολὺ μείζον

1. <τὸ>* 2. ἐπεσθαί* ἐπόμενα codd. edd.; cf. Praef. p. X.I.V
5. ὑποθομέθηκα* ὑποθομέθηκα codd. ἡ ἁσώματος ὁ ἁθάνατον
codd. edd. cett. 9. ἀνοιαν codd. 10. [ἡ ἀνοιαν]* 12. γεννηθείς
LW 15. φύσεως Lm <τίς>* 16. τῷ μὴ φαινόμενᾳ Nauck 20.
24. ποιότητος τῆς λ. ν. 1 26. [οὔ] non leg. N
ὈΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ. 49

ἐξογον οὐ προσθέμεθα. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος κακῶν δυναστευοῦσα τὴν ψυχὴν ἐναργῶς ἐν μελαγχολίαις καὶ φρενίτισι καὶ μανίαις φαινεται. τὸ μὲν γὰρ ἀγνοῆσαι διὸ νόσημα σφᾶς τ' αὐτοῦς καὶ τοὺς ἔπιτη-5 δείουσ, ὅπερ ὁ τε Θεοκυνίδης συμβήνῃ πολλοὶς φησίν ἐν τε τῇ λοιμάδει νόσῃ τῇ ὑν᾽ γενόμενον έτεσιν οἱ πολλοὶς [ἡν] καὶ ἠμεῖς ἀθεωσάμεθα, παραπλήσιον εἶναι δόξει τῷ μὴ βλέπειν διὰ λήμνην ἢ υπόχυσιν οἴδεν αὑτῆς τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως πεποιθήσας. τὸ δὲ ἀνθ' 789 10 ἐνδὲ τρία βλέπειν αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως ἐστὶ μέγιστον πάθος, ὃ το φρενίτιζειν ἐσιέν.

Cap. VI. 'Ὅτι δὲ καὶ ὁ Πλάτων αὐτὸς οἶδε βλα-πτομένην τὴν ψυχὴν ἐπὶ τῇ μακροχυμῇ τοῦ σώματος, ἡ ἔξης δὴς ἡδῆς ἀναλώσει. ὡσον γὰρ ἂν ὅλοι τῶν ὄξειν καὶ τῶν ἐνυφῶν φλεγμάτων ἢ καὶ ὅσοι πνεύμοι καὶ χολώδεις χυμοί κατὰ τὸ σῶμα πλανηθέντες ἐξο μὲν μὴ λάβωσιν ἀναπνοήν, ἐντὸς ἐπὶ ἐπιλομένου τὴν ἀφ’ ἐκατον ἀτύχει τῇ τῆς ψυχῆς φορᾷ συμμείκαντες ἀνα-κερασθοῦσιν, παντοτάκει νοσήματα ψυχῆς ἐμποιοῦσι μάλ-20 λον καὶ ἤττον καὶ ἐλάττω καὶ πλεῖστο πρὸς τοὺς τρεῖς τόπους ἐνεκρῄτα τῆς ψυχῆς, πρός ὅν ἐν ἑκαστ’ αὐτῶν προσπίπτῃ, ποικίλλει μὲν εἴδη δυσκολίας καὶ


Galen. Script. min. II.
δυσθυμίας παντοδαπά, ποικίλλει δ' ὑθασύτητος τε καὶ
deilίας, εἶτι <δὲ> λήθης ἐμα καὶ ὑσμαθείας.· ἐν ταύτῃ
τῇ ὄψει σαφῶς ο Πλάτων ἡμολόγησε τὴν ψυχὴν ἐν
κακία τινὶ γίνεσθαι διὰ τὴν ἐν τῷ σῶματι κακοχυ-
μίαν, ὥσπερ [δὲ] πάλιν ἐν νόσῳ καθίσταται διὰ τὴν 5
τοῦ σῶματος ἔξω κατὰ τὴν ὄψιν· τό δὲ σπέρμα
790 <δὲ> πολὺ· καὶ γλούσδες περὶ τὸν μυελὸν γίνεται
καθιστεῖ δένδρον πολυκαρπότερον τοῦ συμμέτορου
περικότι· πολλάς μὲν καθ' ἔκαστον ὑδίνας, πολλάς
d' ἠδονὰς κτάμενοι ἐν ταῖς ἐπιθυμίασι καὶ τοῖς περὶ 10
τὰ τοιαῦτα τόκους ἐμμαθής τὸ πλεῖστον τοῦ βλου γεννό-
μενος διὰ τὰς μεγίστας ἠδονὰς καὶ λύπας νοσοῦσαν
καὶ ἀφρονα ἵσχων ὑπὸ τοῦ σῶματος τὴν ψυχὴν ὅψ
唑 νοσῶν ἀλλ' ὃς ἐκὼν κακῶς <κακῶς> δοξάζεται.· τὸ
δ' ἄλληθες ἢ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκολοχία κατὰ τὸ πολὺ 15
μέρος διὰ τὴν ἑνὸς γένους ἔξω ὑπὸ μανοτήτης ὅστων
ἐν τῷ σῶματι ἐνωδία καὶ ὑγραίνουσαν νόσος ψυχῆς
γέγονε.· ἰκανῶς μὲν οὖν καὶ ταύτῃ τῇ ὄψει τὴν
ψυχὴν νοσεῖν ἀπεφήματο διὰ τὴν μοχθῆσαν ἔξω <τοῦ>
sῶματος.· ἀλλ' οὐδὲν ἦττον ἔτι καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς 20
ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένου ἡ γνώμη κατάδηλος γίνεται

πίπτοι codd.· ποικίλει μὲν εἶδη Plat. ποικίλα μὲν γὰρ εἶναι
εἶδη codd.· 1. παντοδαπά Plat. παντοδαπῶς codd.· ποικίλει
de ὑθασύτητος Plat. πολλάςς δ' ὑθασύτητος codd.· 2. δ' ὑθασύτητος
codd.· ἐμμαθείας Plat. ὑσμαθείας οἶνας codd.· 5. [δὲ]* sicut rursus N· 6. τοῦ σῶματος* ἐν τῷ σῶματι codd.
edd.· τῷ δὲ κτλ. Tim. p. 86 C· 7. ὅπως om. codd. cdd.· γλούσδες
codd.· ἐνωδία Plat.· γεγοτεία codd.· 8. καθατέρ ἢ codd.· 10. ἐν
tῆς ἐπιθυμίας L· 11. τῆς (pro tō) LWVm δὲ M· γεννόμενος τοῦ
βλου Plat.· 12. λύπας καὶ νόσους ἀφρονα codd.· 14. κακῶς Plat.
on. codd· 15. κατὰ τῷ πολύ μέρος Plat. καὶ τῷ πολυμερῶς
codd.· 16. διὸν Plat. ὡς τὴν codd.· 17. ἐν σῶματι Plat.· ἐνωδία
G· ἐνωδία codd. cdd. cett· νοσοῦν codd.· 18. γέγονε Plat. γεγο-
erέναι codd.· 19. διὰ τῆς* διὰ τὸ codd.· <τοῦ>*
τοῦ φιλοσόφου. τῷ γὰρ φησὶ; ‘καὶ σχεδὸν ἄπανθε’ ὡς ἥδουν ἂνρεῖα καὶ ὑνειδὸς <ὡς ἐκόπταν λέγεται τῶν κακῶν, οὔ ὄρθως ὑνειδίζεται κακὸς> μὲν γὰρ ἐκὼν οὔδείς, διὰ δὲ πονηρὰν ἔξον τοῦ σώματος καὶ ἀπαντο- 15 δεύτερους τρόφας κακὸς γίνεται, παντὶ δὲ ταῦτα ἔχοντε καὶ ἀκοντι προσγίνεται. δι' ὅτι μὲν οὖν ὁ Πλάτων αὐτὸς ὁμολογεῖ τὰ προαποδεδειγμένα ὑπ’ ἐμοῦ, ξύ τε 791 τούτων αὐτῶν τῶν ἰδιεσών ἐστὶ δὴλον ἐξ ἀλλων τε πολλῶν, ἐὰν τινὰς μὲν ἐν τῷ Τιμαῖῳ, καθάπερ καὶ 10 τάσιν τὰς νῦν εἰρημένας, τινὰς δ’ ἐν ἀλλος αὐτοῦ βιβλίους ἐστιν εὑρεῖν.

Cap. VII. Ὡτι δὲ καὶ Ἀριστοτέλης τῇ κράσει τοῦ τῆς μητρὸς αἴματος, ἐξ οὗ τὴν γένεσιν ἔχειν ἡμῶν φησὶ τὸ αἷμα, τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἀκολουθεῖν 15 οἴεται, δήλον ἐστὶν ἐκ τῶν ἰδιεσῶν αὐτοῦ. κατὰ μὲν γε τὸ δεύτερον περὶ ἔρων μορίων οὕτως ἐγραψεν· ἔστι δ’ ἢσχυνος μὲν ποιητικότερον τὸ παχύτερον αἷμα καὶ θερμότερον, ἀληθητικότερον δὲ καὶ νοερότερον τὸ λεπτότερον καὶ ψυχότερον. τὴν αὐτὴν δ’ ἔχει διαφοράν 20 καὶ τῶν ἀνάλογον ὑπαρχόντων πρὸς τὸ αἷμα. διό καὶ με- λιττον καὶ ἄλλα τοιαύτα ἕξα φρονεμότερα τὴν φύσιν ἐστίν ἐναίμων πολλῶν, καὶ τῶν ἐναίμων τὰ ψυχῶν ἔχοντα καὶ λεπτῶν αἵμα φρονεμότερα τῶν ἐναυτίων <ἐστίν>. ἀριστα δὲ τὰ θερινά ἔχοντα καὶ λεπτῶν καὶ καθαρῶν· 25 ἀμα γὰρ πρὸς τ’ ἄνθρειαν τὰ τοιαύτα καὶ <πρὸς> φρο-
792 νησίων ἔχει καλὸς· διὸ καὶ τὰ ἀνώ μόρια πρὸς τὰ κάτω 
taύτῃ ἔχει τὴν διαφορὰν καὶ πρὸς τὸ θῆλυ ἀνέφερ 
τὸ ἀφέναι καὶ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστεὶα τὸν σώματος.
εὔθηλος μὲν οὖν ἔστιν [ὡς] ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ταύτης 
tῆς ἡσύχου ἐπέπεθαι θεολόγους τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμει 
μειὼς τῇ φύσει τοῦ σώματος· οὐδὲν δ’ ἦττον καὶ κατετέρω 
tοῦ συγγράμματος ἀποφαίνομεν τὴν αὐτὴν δόξαν 
ἐγέρθην ὡδε· τὰς δὲ καλουμένας ἤνας τὸ μὲν ἔχει 
ἀιμα, τὸ δ’ οὐκ ἔχει, οἷον τὸ τῶν ἐλάφων καὶ δορ- 
κάδων, διότι οὐ πήγνυται τὸ τοιοῦτον αίμα· τοῦ γὰρ 
ἀιματός τὸ μὲν ὑδάτωδες μᾶλλον ψυχρόν ἐστι, διὸ καὶ 
οὐ πήγνυται, τὸ δὲ ρεῖδες πήγνυται ἔξατομεντος τοῦ 
ὕγρου [ἐν ταῖς πτέρεσι]. οἱ δ’ ἤνεις γῆς εἰσίν· συμ-
βάινει δ’ ἐνα καὶ γλαφυρωτέραν ἔχειν τὴν διάνοιαν 
tῶν τοιούτων, οὐ διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ αίματός ἀλλὰ 
διὰ τὴν λεπτότητα μᾶλλον καὶ διὰ τὸ καθαρὸν εἰναὶ· 
τὸ γὰρ ρεῖδες οὐδέτερον ἔχει τούτων. εὐκνητοτέραν 
γὰρ ἔχουσι τὴν αἰσθησίαν τὰ λεπτοτέραν ἔχοντα τὴν 
ψυχρότητα καὶ καθαρότεραν· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τῶν 
ἀναίμων ἕνα συνετοτέραν ἔχει τὴν ψυχήν ἐνίων ἐναὶ—
21793 μον, καθάπερ εἰρηται [καὶ] πρότερον, οἷον ἡ 
μέλιττα


καὶ τὸ γένος τὸ τῶν μυρμήκων κἂν εἰ τι ἑτέρον τοιοῦτον ἔστι. δειλότερα δὲ τὰ λιαν ὑδατώδη ὁ γὰρ φόβος καταφύγει. προσώδοποιηται τοῖνυν τῷ πάθει τὰ τοιοῦτον ἡχοῦτα τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ κράσιν τῷ γὰρ ὑδωρ <τῷ> ψυχῶψ πηκτῶν ἔστιν· διὸ καὶ τάλατα τὰ ἀναίμα δειλότερα τῶν ἐναίμων ἔστιν, ἵς ἀπλῶς εἰπεῖν, καὶ ἀκινητίζει τε φοβούμενα καὶ προϊόνται περιττόματα καὶ μεταβάλλετε ἑνὶα τὰς χρόας <ἀυτῶν>. τὰ δὲ πολλὰς ἡχοῦτα λιαν ἑνὸς καὶ παχείας γεωδέστερα τὴν φύσιν ἔστι καὶ θυμώδη τῷ ἥθος καὶ ἑκστατικὰ διὰ τὸν ἕθους· θερμότητος γὰρ ποιητικὸν ὁ θυμός. τὰ δὲ στερεὰ θερ- 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53
μον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ἐκθελβομένου συνεξατμίζει τὸ ψύγον, καθάπερ εἰρήται πρότερον, καὶ πήγνυται οὐχ ὑπὸ θερμοῦ ἀλλ’ ὑπὸ ψυχροῦ ἡπαλακάμενον· ἐν δὲ τοῖς σώμασιν ψύγον ἔστι διὰ τὴν θερμότητα τὴν ἐν τοῖς ξύλοις. ταῦτα προειπέτον δ’ Ἀριστοτέλης ἐφεξής αὐτοῖς 5 συνάπτει ταῦτα· «πολλὰς δ’ ἐστὶν αἰτία ἡ τοῦ αἰματος φύσις καὶ κατὰ τὸ ἓδος τοῖς ξύλοις καὶ κατὰ τὴν αἰσθη- σίαν, εὐλόγως· ὅλη γὰρ ἔστι παντὸς τοῦ σώματος· ἡ γὰρ τροφὴ ὅλη, τὸ δ’ ἀılma <ἡ> ἐσχάτη τροφῆ. πολλὴν οὖν ποιεῖ διαφορὰν θερμὸν ὑπὸ κυμῳ καὶ λεπτὸν ἰο καὶ παχύ καὶ καθαρὸν καὶ σολερὸν.» οὕτων δὲ καὶ ἄλλων αὐτοῦ οἴσεων ἐν ταῖς περὶ τῶν ξύλων [αὐτοῦ] προαιρετείαις καὶ τοῖς τῶν προβλημάτων [αὐτοῦ] βι- 795 βλέψει ἐκδοξεῖ μοι περιτ τῶν εἶναι παραγράφειν ἀπάσας· ἄρκει γὰρ μοι τὴν Ἀριστοτέλους ἐνδείξασθαι γνώμην, 15 ἢν ἔχει περὶ τέτον κράσεων τοῦ σώματος καὶ τόν τῆς ψυχῆς δυνάμεων· ὁμας δὲ προσθησάω καὶ τα κατὰ τὸ πρώτον εἰρημένα τῆς τῶν ξύλων ἱστορίας, ὅν τινα μὲν ἀντικυρίους εἰς τὴν κράσιν ἀνάγεται, τινὰ δὲ διὰ μέσους τῶν φυσιογνωμονικῶν σημείων [καὶ μάλιστα κατὰ στὸ τὸν Ἀριστοτέλην]. βούλεται γὰρ οὕτως τοῖς τῆς ψυχῆς ἡθεῖον τε καὶ ὄντως εἰς εἰς εἰς εἰς εἰς εἰς εἰς τὴν διά- πλάσιν ὅλου τοῦ σώματος ἐκάστῳ γενέσθαι τῶν ξύλων. οἶνον αὐτῶν τῶν ἐναίμων ἡ γένεσις μὲν ἐστὶν ἐκ τοῦ

ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ.

τῆς μητρὸς αἵματος, ἀκολουθεῖ δὲ τῇ κράσει τούτου τὰ τῆς ψυχῆς ἁθῆ, καθότι καὶ διὰ τῶν προγεγραμμένων ὑήσεων ἀπεφημινατο. τῶν δὲ ὄργανικῶν μορίων ἡ διάπλασις οὐκέτα τοῖς τῆς ψυχῆς ἁθῆσι γίγνεται [κατ᾽ 5 αὐτῶν τὸν Ἀριστοτέλην]. καὶ κατὰ τούτο δὴ λοιπὸν οὐκ ὄλγα πέρυξε <γνωρίσματα> περὶ τε τῶν τῆς ψυχῆς ἁθῶν καὶ τῆς τοῦ σώματος κράσεως. ἐνια δὲ τῶν φυσιογνωμονικῶν ἀντικείμενα τε καὶ δι᾽ οὐδενὸς μέσου τὴν κράσιν ἐνεδείκνυται. τοιαύτα δ᾽ ἐστὶ κατὰ τὰς 10 χρόνας καὶ τρίχας, ἐτὶ δὲ τὰς φωνὰς καὶ τὰς ἑνεργείας τῶν μορίων. ἀκούσωμεν οὖν ἢδη τῶν ὑπ’ Ἀριστοτέλους γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῆς τῶν ζώων ἱστορίας. 'προσάντων δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τὸ βρέγμα <μεταχύ τῶν ὄματων> μετακωπού τούτο δ’ οἷς μὲν μέγα, βρεκούτεροι, 15 οἷς δὲ μικρὸν, εὐκίνητοι, καὶ οἷς μὲν πλατύν, ἕκτατον. μία μὲν αὕτη ὑήσει. ἐτέρα δ’ οὐ μετὰ πολὺ τήσυντε τὸν τρόπον ἔχουσα ἑπότ <δὲ> τῷ μετάπο όφρυνς διπρεπῆς, δέν αἱ μὲν εὐθεῖαι [φύουσαι] μαλαχῶν ἡμῶν σημεῖον, αἱ δὲ πρὸς τὴν ὑδαταντίνης. 20 ἔχουσα στοιχεῖον, αἱ δὲ πρὸς τὸν κροτάφους μακρὸν καὶ εἶφανος, <αἱ δὲ κατεπασμέναι φθονοῦ>. εἶτα πάλιν μετ’ οὐ πολὺ κοινῶν δὲ τῆς <βλεφάριδος> μέρος

tēs ānω kai kátω kavthoi sūo, ἵ Ḳ μὲν πρὸς τῇ δινή, ὁ δὲ πρὸς τοῖς προτάφοις, οἳ ἄν μὲν ὁδι μακροῖ, κακοθείας σημείου, ἐὰν δ' οἶον οἱ κτένες κρεώδες ἔχοσι πρὸς τῇ μυκτῆρι, πονηρίας'' [ἐὼ' ἐφεξῆς πάλιν ἀλ ὀφρνές ἄν ὁσι κατεσπασμέναι, φῶνου']. καὶ μετὰ τούτο πάλιν ὅφθαλμος δὲ τὸ μὲν λευκὸν ὅμοιον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πᾶσι, τὸ δὲ καλούμενον μέλαν διαφέρει· τοῖς μὲν 797 γάρ ἔστι μέλαν, τοῖς δὲ σφόδρα γλαυκόν, τοῖς δὲ χαροπόν, ἔνιοις δ' αἰγαπόν, ὁ ἡθους) βελτίστου σημείου' [ἐστι]. καὶ δὴ καὶ τοῦτον ἐφεξῆς τάδε γράφει· τῶν δ' ὅφθαλμων οἱ μὲν μεγάλοι, οἱ δὲ μικροί, οἱ δὲ <μέσοι> οἱ) μέσοι βελτίστοι. καὶ ἡ ἐκτὸς σφόδρα ἡ ἐντὸς ἡ μέσως' τούτων οἱ ἐντὸς μᾶλιστα δεξιωπέστυτοι (ἐπὶ) παντὸς ξύλου, τὸ δ' μέσον ἡθους βελτίστου σημείου. καὶ <ἡ> σκαφαδαμνυσιον ἡ ἀτενεῖς ἡ μέσοι. 15 <βελτίστου δ' ἡθους οἱ μέσοι>, ἐκείνων δ' οἱ μὲν ἀναιδεῖς, οἱ δ' ἀβέβαιοι.' καὶ πάλιν οὐ μετὰ πολὺ <κατά>

ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΙΝ. 57

tον περὶ τῶν ὁτων λόγων ὡδ' ποις ἔγραψε περὶ τοῦ
μεγέθους αὐτῶν· 'καὶ ἡ μεγάλα ἡ μικρὰ ἡ μέσα ἡ
ἐπανεστηκότα σφόδρα ἡ οὕθεν ἡ μέσον· τὰ δὲ μέσα
βελτίστον ἰδίους σημείον, τὰ δὲ μεγάλα καὶ ἐπανεστη-
κότα μαρολογίας καὶ ἀδολεσχίας.' ταύτα μὲν ἐν τῷ
πρῶτῳ περὶ ξύλων ἱστορίας ὁ Ἀριστοτέλης ἔγραψεν,
<οὖκ> ὁ λόγον δὲ μέμνηται καὶ κατ' ἄλλο σύγγραμμα
φυσιογνωμονικῶν θεωρημάτων, οὖ καὶ || παρεθέμην ἐν 198
τινας δόξας, εἰ μήτε μαρολογίας ἐμελλὼν ἀποίσεσθαι
dόξαι ἀναλίσκειν τε τῶν χρόνων μάτην ἔξον ἐπὶ τῶν
πάντων λατρῶν τε καὶ φιλοσόφων πρώτων εὐφόρα τῇ
θεωρίαν ταύτην ἀφικέσθαι μάρτυρα, τὸν θείον Ἰππο-
κράτην.

Cap. VIII. Αράφει τούτων αὐτῶς ἐν τῷ βιβλίῳ,
15 καθ' ὁ περὶ ἄφεν καὶ τόπων καὶ υδάτων διδάσκει,
πρώτων μὲν ἐπ᾽ ἐκείνων τῶν πόλεων, ἃς ἐστηράθη
φησὶ πρὸς ἄρκτος, ὡδ' ποις αὐτοὶς ὑνόμισι· 'τὰ τε
ἡθεα ἀγριώτερα ἢ ἱμερώτερα' καὶ μετὰ ταύτα πάλιν
ἐπὶ τῶν πρὸς ἀνατολήν ἐστηραμμένων ὡδὶ· 'λαμπρὸ-
20 φαιοι τε οἱ ἀνθρώποι δριλῆ τε καὶ ξύνεσσι βελτίονες
tῶν πρὸς βορέων.' ἔπειτα προελθῶν ἐπὶ πλέον περὶ
tῶν αὐτῶν ὡδ' ποις διεξήχεται· 'τὴν Ἀσίην πλεῖστον

parvae aut magnae aut mediae N καὶ οἱ μὲν πάνω μακρὰ ἡ
μέσα LW καὶ τὰ μὲν π. μ. ἡ μ. MVm || 3. ἐπανεστηκότες L ||
αὐτῶς LVm oūsòs in textu, αὐτῶς in marg. W || 15. περὶ ὃδα-
tων καὶ ἄφεν καὶ τόπων codd.; cf. Praef. p. XLVI || 17. τα τε
Praef. p. XVII, βελτίων εἰσὶ E. L., εἰσὶ om. codd. Gal., non
legit N || 21. βορεὰν codd. boream N || 22. Ἀσίην l. l. p. 264 E.
διαφεύγειν φημὶ τῆς Ἐυρώπης ἐς τὰς φύσις τῶν ἔμπαυτῶν τῶν τε ἐκ (τῆς) γῆς φυομένων καὶ τῶν ἀνθρώπων· πολύ γὰρ καλλίστα καὶ μείζονα πάντα γίγνεται ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἢ τε χάρι τῆς χώρης ἡμετέρῃ καὶ τὰ ἑδέα τῶν ἀνθρώπων ἕπια〈τερα καὶ εὐδοκητ〉τερα. τὸ δὲ αἶτιον τούτων ἡ κρῆσις τῶν ὕφεσιν. τὴν κρῆσιν 799 εἶναι αἰτίαν φησὶν οὗ μόνον τῶν ἅλλων ὑπὸ διήλθεν ἄλλα καὶ τῶν ἰδίων. ὅτι δὲ τὴν τῶν ὑφεσιν ἐν τῇ θερμότητι καὶ ψυχρότητι, ἐξηρότητι τε καὶ υγρότητι διαλλάττειν ἐτέρων τῆς ἑτέρας φησί, παμπόλλας ὡς ἡσιες παρεθέμην ἐν τῇ πραγματείᾳ, καθ' ἣν ἐπιδεικνυμι τὴν αὐτὴν φυλάττοντα δόξαν αὐτὸν περί [τε] τῶν στοιχείων ἐν (τε) τῆς περὶ φύσιος ἀνθρώπου βίβλος καὶ κατ' ἄλλα πάντα συγγράμματα. ἄλλα καὶ κατὰ τὰς ἐπομένας ἡσιες τῇ προκειμένῃ ταυτῶν διδάκσκαιν ὡς γράφει περὶ τῆς εὐχράτου χώρας, ἢν καὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἡτῇ ποιεῖν φησὶν εὐχράτα· "οὔτε γὰρ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ἐκκέκακαι λίγην οὔτε ὑπὸ αὐχέμον καὶ ἀνυδρίας ἀνεξήρανται οὔτε ὑπὸ ψύχης πέττεται." διὰ τούτῳ οὖν ἐφεξῆς φησὶν τὸ δὲ ἀνθρεῖον καὶ (τὸ) ταλαιπώρων 20

καὶ τὸ εὔτονον καὶ τὸ θυμοειδὲς οὐκ ἂν δύνατο ἐν τῇ
tοιαύτῃ φύσει ἐγγίγνεσθαι οὔτε διοφύλου οὔτε ἄλλος
λοῦ ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν ἀνάγκη κρατεῖν' καὶ μέντοι κατα-
tέρω πάλιν ἐν ταύτῃ γράμματι τάδε γράφει· 'περὶ δὲ τῆς
5 ἀθυμίας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ἀνανδρείας οτι ἀπολειμμα-
tεροί εἰσὶ τῶν Εὐρ爱国ίων οἱ 'Ασινοῖ καὶ ἡμερῶτεροι 800
τὰ [τε] θέμα, αἱ [τε] ὁραὶ αἰτίας μᾶλλον ὑπὲρ μεγάλας
tὰς μεταβολὰς ποιεῖμεναι <οὔτε ἐπὶ τὸ θερμὸν> οὔτε
ἐπὶ τὸ ψυχρὸν ἀλλὰ παραπλησίαν.' καὶ μέντοι καὶ μετ'
10 ὄλγα πάλιν οὔτως εἶπεν· 'ἐνεργείας δὲ καὶ τοὺς 'Ασινο-
νοὺς διαφέροντας αὐτοὺς ἑωτῶν καὶ τοὺς μὲν βελτί-
νους, τοὺς δὲ φαυλοτέρους ἑόντας· τοῦτον δὲ αἱ μετα-
βολαὶ αἰτίας τῶν ὁφέιν, ὧπερ μοι εἰρήται ἐν τοῖς
προτέροις' <καὶ> κατατέρω τοῦ συγγράμματος, ἢνίκα
15 περὶ τῶν τῆς Εὐρ爱国ίης οἰκούντων ὁ λόγος αὐτῶν γίνε-
ται, τάδε γράφει· 'τὸ τε ἄγριον καὶ τὸ ἀμελεῖκτον καὶ
τὸ θυμοειδὲς ἐν τῇ τοιαύτῃ φύσει ἐγγίγνεται· καὶ
μετὰ ταῦτα πάλιν ἐν ἐτέρα δῆσει γράφει ταῦτα: 'ὅσοι

1. l. p. 266 E. p. 56 L. || καὶ ἐταλαῖπωρον codd. || 1. καὶ εὔτονον
codd. vigurositas N τὸ ἔμπονον E. L. || ἐν τοιαύτῃ E. L. || 2. μῆτε
de pigmenta N || ἀνανδρείας E. L. margo Aldinae Dresdensis
ἀνανδρείας Nauck (cf. Schanz. Plat. opp. VII p. IX) ἀνδρείας
codd. || οὔτε (pro oti) codd. || ἀπολειμμάτων margo Ald. Dr. ἀπο-
λυματερον codd. || 6. ἐνοριείων M margo Ald. Dr. ἐνοριείων
codd. cett. || 'Ασινοὶ margo Ald. Dr. ἀσινοῖ codd. || 7. τὰ
ἡθεὶα marg. Ald. Dr. secundum mores N τὰ τε ἡθεὰ codd. || αἱ
ὡραι Αλδ. Dr. αἱ τε ὡραι codd. et N || μεγίστας μεταβολὰς
codd. || 8. ποιεῖμεναι L. E. ποιεῦμεναι codd. || οὔτε — θερμὸν
om. codd., non om. d || 9. παραπλήσαι <αἰεὶ ἔοςει> E. παρα-
πλησίας L. || 10. ἐνεργείας κτ. p. 271 E. p. 64 L. || Ασινοῖ N τῶν
ἀσινοί codd. || 11. ἑωτῶν codd. || 12. ἡ μεταβολὴ αἰτία L || 13.
ὡραι L || 14. <καὶ> om. codd. in processu autem N || con-
scriptionis N γράμματος L || 16. τὸ τε κτ. p. 280 E. p. 84 L.;
Gal. XVI 318, 3 sqq. || τὸ δὲ codd. || ἀμελεῖκτον (pro ἀμελεῖκτον) E.
L. || 17. <τὸ> om. codd. || γί[γ]νεται codd. || 18. ὅσοι κτ. p. 281 E.
μὲν ὀρεινὴν χώρην οἰκέουσι καὶ τρηχεῖαν καὶ ψηλῆν καὶ ἐνυφὸν <καλ> αἱ μεταβολαὶ αὐτέοις γίγνονται τῶν ὁρέων μεγάλαι, ἐνταῦθα εἰκὸς εἰδεα μεγάλα εἶναι καὶ πρὸς τὸ ταλαίπωρον καὶ <τό> ἀνθρεῖον εὐ περυκότα, καὶ τὸ τε ἄγριον καὶ <τό> θηριώδες αἱ τοιαύται φύ- σεις οὖχ ἡκιστα ἔχουσιν. ὅσοι δὲ κοίλα χωρία καὶ λει- μακάδεα καὶ πυγήρα καὶ τῶν θερμῶν πυγμάτων πλέον <μέρος> μετέχουσιν ἢ τῶν ψυχῆν ὑδαίσι τε 801 ἁρέωνται θερμοῖς, οὕτω δὲ μεγάλοι μὲν οὐκ ἢν εἰησαν σύδε κανονίαν, ἐς ἔδρος δὲ περυκότες καὶ σαρ- 10 κάδες καὶ μελανότριχες καὶ αὐτοὶ μέλανες μᾶλλον ἡ λευκότερος φλεγματία <τε> ἢσον ἡ χολάδες, τὸ δὲ ἀνθρεῖον καὶ τὸ ταλαίπωρον ἐν τῇ ψυχῇ φύσει μὲν οὐκ ἂν ὅμοιος ἐνείη, νόμος δὲ προσγεννόμενος ἀπερ- γάσοιτ' ἀν.' νόμον εἴρηκε [δὲ] δηλοντὸς τὴν νόμιμον 15 ἐν ἐκάστῃ χώρᾳ τοῦ βίου διαγωγῆν, ἢν δὴ καὶ τροφὴν καὶ παιδείαν καὶ συνήθειαν ἐπιχώριον ὀνομάζομεν, οὐ καὶ αὐτοῦ μεμνημόμαι πρὸς τὸν ὀλέγον ὀστερον εἰρη- σόμενον λόγον. ἐν γὰρ τῷ παρόντε προσθέτειν ταῦτα ἐτι βούλομαι τὰς δῆσεις αὐτοῦ. ὅσοι δὲ ψυχῆν οἰκε- 20

ουσὶ χώρην καὶ λείην καὶ ἀνεμώδεα καὶ ἔνυδρον, εἶνεν
ἐν εἴδεα μεγάλοι καὶ ἐνυτοῖς παραπλῆσιοι, καὶ ἀναν-
δρότεραι καὶ ἠμερώτεραι <τοῦτων> αἱ γυναῖκες [καὶ
συνάπτων γε τὰ ἥρεξις περὶ τὸ χωρίον ἔτι τάδε γράφει].
5 ὅσοι δὲ λεπτὰ καὶ ἐνυδρα καὶ ψιλὰ καὶ τῆς μεταβο-
λήσει τῶν ὀρέων οὐκ εὔκρητα, ἐν ταύτῃ τῇ χώρῃ τὰ
εἴδεα εἰκῶς σχισματικὰ καὶ εὔτονα [ἅ] καὶ ξανθότερα εἶναι
ἡ μελάντερα καὶ τὰ ἱέθεα || καὶ τὰς ὀργὰς αὐθάδεσας 802
τε καὶ ἰδιογνώμονας. καὶ [τῇ γὰρ] ἦνα μὴ πολλὰν
10 αὐτῶν μνημονεύσα εὕρεσων, ἐφεξῆς ἐρεῖ 'εὐφήσεις γὰρ
ἐπὶ τὸ πολὺ τῆς χώρης τῇ φύσει ἀκολουθεῖται καὶ τὰ
eἴδεα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς τρόπους.' αὐτὴν δὲ
δηλονοῦσι τὴν χώραν κατὰ τὸ θερμὸν τε καὶ ψυχρόν,
ψυχρὸν τε καὶ ἥρον ἐτέρας χάρας διαφέρειν εἴρηκε
15 πολλάκις ἐν τῷ συγγραμματί. διὰ τούτων οὖν καὶ πάλιν
ἐφεξῆς ἔρει ὅκου μὲν γὰρ ἥ γῆ πλείον καὶ μαλθᾶτη
καὶ ἔνυδρος καὶ τὰ υδάτα κάρτα μετέωρα, ἢστε θερμὰ
εἶναι τοῦ θέρεως καὶ τοῦ χειμῶνος ψυχρὸς καὶ τῶν
ὄρεων καλῶς κένται, ἐνταῦθα καὶ <οἴ> ἀνθρωποὶ σαφ-
20 εὐδεῖς εἰσὶ καὶ ἀναφθοῦ καὶ ψυχοὶ καὶ ἀταλάπυροι.
καὶ τὴν ψυχὴν κακοὶ ὡς ἐπὶ τὸ τε ὀφθαλμοῦν καὶ τὸ ὑπνηλόν ἐνεστὶν ἐν αὐτοῖς, ἐς τε τὰς τέχνας παχέες καὶ οὐ λεπτοὶ οὐδὲ ὄξεες. ἐν τούτοις πάλιν ἐδήλωσε σαφέστατα μὴ μόνον τὰ ἥθη ταῖς τῶν ὀφνῶν κράσεσιν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμβλύτητα τῆς διανοίας ὅσπερ οὖν καὶ τὴν σύνεσιν ἐπομένην. ὅμως δὲ τούτως καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐρμομένην ὅσιον [ὑπ' αὐτοῦ]. γέ-808 ἔρχαται γὰρ αὐτοῖς ὄνομασιν ὅκου || δὲ ἔστιν ἡ γῆ ψυλὴ τε καὶ ἄνυπνος καὶ τρηκεία καὶ ὑπὸ τοῦ χειμῶνος πιέζομένη καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου νεκομένη, ἐνταῦθα <δὲ> 10 σκληροῦς τε καὶ ἱσχυοὺς καὶ διηρθομένους καὶ εὐτό-νους καὶ δασέας τὸ τε ἐργαστικὸν δέν ἐνεόν ἐν τῇ φύσει τῇ τοιαύτῃ καὶ τὸ ἄρομπνον τὰ τέ ἡθεα καὶ τὰς ὀργὰς αὐθάδεας καὶ ἱδιογνώμονας τοῦ τε ἀργίον μᾶλ-λον μετέχουσας ὅ τοῦ ἡμέρου ἐς τὰς τέχνας ἰσχυτέ-15 φους τε καὶ ἄνυπτατέρους καὶ τὰ πολέμια ἀμέλινας ἐνεργείσι. ἐν τούτῳ πάλιν τὰ λόγῳ σαφῶς οὐ μόνον τὰ ἦθη ταῖς τῆς χῶρας κράσεσιν ἀκόλουθα φησιν ὑπάρχειν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τέχνας τοὺς μὲν ἰσχυτέ-ρους, τοὺς δ' ἄνυπτατέρους γίγνεσθαι, τούτεστιν τοὺς 20 μὲν συνετατέρους, τοὺς δ' ἀμβλύτερους τε καὶ παχέας τὴν διάνοιαν. οὐκέτ' οὖν δέομαι τῶν κατὰ τὸ δεύ-

τερον καὶ ἕκτον τῶν ἐπιθημίων γεγραμένων φυσιογνωμονικῶν γνωρισμάτων ἀπάντων μνημονεύειν ἀλλ' ἀρκεῖσθαι παραγράφαι παραδείγματος ἵνα τῆν λέξιν αὐτοῦ, ὅ ἂν ἡ φλέβη ἢ ἐν ἁρκάνις σφύζῃ, μανικὸς καὶ δεξύθυμος, ὅ δὲ ἂν ἀτριμέζῃ, τυφώσῃ. Ἡ κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν ὁ λόγος ἐστὶ τοιοῦτος· ὅν ἀνθρώπων ἡ κατὰ τὸν ἁρκῶνα ἄρτησία σφραγιστήτην ποιεῖται πρὸς τὴν 804 σιν αὐτῆς, οὗτοι μανικοὶ εἰσί. φλέβαις μὲν γὰρ καὶ τὰς ἄρτησίας ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ, ἡδὲ δὲ ἐδεικτεί πολλάκις, οὕτως δὲ πᾶσην ἄρτησίαν κάνουσιν ἰώμαζον σφυγμὸν ἀλλὰ μόνον τὴν αἰσθητὴν [αὐτῆς] ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πάντως οὕσαν σφραγίζαι. Ἡπικοράτης δ' ἃς καὶ πρῶτος ἵνα τοῦ μετὰ ταῦτα κρατήσαντος ἐθούς εἰρήκῃ [γάρ] που σφυγμὸν ἀπασάν τῶν ἄρτησιῶν [τῆς] 15 κάπησιν, ὑποία τῆς ὅτι ὅταν καὶ μετῳ τῆν ὁδὸν τῆν δηδον ἔτη τῷ παλαιῷ τρόπῳ τῆς ἐρμηνείας χρόμενος ἐν σφραγίῳ κυνῆσεως ἄρτησίας ἐτεκμήριατο μανικὸν καὶ δεξύθυμον ἀνθρώπου, ἐπεὶ διὰ τὸ πλήθος τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ θερμασίας οὕτω σφύζουσιν αἱ ἄρτησίαι· μανικοὺς μὲν γὰρ 20 καὶ δεξύθυμους τὸ πλήθος τῆς θερμασίας ἐφαρμαζεται.

νοθροῦς δὲ καὶ βαρείς καὶ δυσκινήτους ἡ τῆς κράσεως ψυχρότης.

Cap. IX. Ἡπποκράτης μὲν ἄν (οὖν) ἐπιδείξας ἐν ὄλῳ ἄλγῳ τῷ περὶ ὑδάτων καὶ ὤρᾳ κράσεως ἐπομένας ταῖς τοῦ σώματος κράσεις τᾶς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, οὐ μόνον ὅσιν κατὰ τὸ θυμοειδὲς ἀπήθυ- 

805 μητηκὸν αὐτῆς εἶσιν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀπὸ τὸ λογιστι-
κὸν, ἀπάντων ἀξίωσιστότατος ἐστὶ μάρτυς, εἰ τις ἐπι-

μαρτύροιτο, καθάπερ ἐνόιος ἔθος ἐστὶ, τὴν τῶν δογ-

μάτων ἀλήθειαν. ἐγὼ δ' οὖν ὡς μάρτυρι πιστεύω τὰνδρόν τοῖς πολλοῖς ἀσωτῶς ἀλλ' ὅτι τὰς ἀποδείξεις 

αὐτοῦ βεβαιὰς ὅρω, διὰ τοῦτο γοῦν καὶ αὐτὸς ἐπιμνῄ 

τὸν Ἡπποκράτην. τῆς γερ. οὖν ὅρα τὸ σῶμα καὶ τὴν 

ψυχὴν ἀπάντων τῶν ὑπὸ τοῖς ἀρκότοις ἀνθρώπων 

ἐναντίωτα διακείμενα τοῖς ἐγγὺς τῆς διακεκαμψμένης 

ξάνθης; ἢ τῆς οὖν οἴδε τοὺς ἐν τῷ μέσῳ τούτων, ὅσοι 

tὴν εὐκρατον οἰκοῦσι κόραν, ἀμείνους τὰ τε σώματα 

καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἤθη καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν 

ἐκεῖνων τῶν ἀνθρώπων; ἀλλὰ διὰ τινὰς τῶν Πλατω-

νικοῦ αὐτὸς ἄνυμαξοντων, ἱγουμένους δ' ἐμ-

ποδίξεσθαι (μὲν) ἐν ταῖς νόσοις τὴν ψυχὴν ὑπὸ τοῦ 

σώματος, ῥυμαίνοντος δὲ τὰς ἴδιας ἐνεργείας ἐνεργείαν 

οὔτ' ἀφελομενὴν οὔτε βλαστομενὴν ὑπ' αὐτοῦ, παρα-

3. (οὖν) om. codd. Hippocrates quidem igitur N. 4. (ἄλγῳ)* in toto sermone qui est de complexione aquarum et horardum N: «κράσει codd. || ἐπομένας» ταῖς τοῦ σώματος κράσεις sequi ad complexionem corporis N ταῖς περὶ τοῦ σώματος κρά-

3. (touς ἀνθρώπους)\* quod iuvantur et nocentur homines N || 4. ἐν μὲν γε τῷ Τιμαῖῳ κατὰ* in Timaeo quidem secundum principia sermonum N κατὰ μὲν γε τοῦ Τιμαίου τὰ πρῶτα τῶν codd. || 5. ταύτην δὴ κτλ. Tim. p. 24 C || ταύτην οὖν δὴ τὸς CFHerm. || ἔξομπασαν τὴν Lm τὴν ξυμπ. codd. cett. || 6. Ὑμᾶς Corn. ἡμᾶς codd. || 7. κατώκησεν codd. || ἐκλεξαμένων τῶν τόπων codd. eligens loca N || γεγενήθησαν codd. || 8. ἐν αὐτῷ κατιδοῦσα ὑπὶ om. codd. et N || 9. γεννᾶν πρὸς εἰς codd. φρονιμωτάτους ἀνδρας οἷοι CFHerm. || 10. ὅχα τοὺς ἀνθρώπους χείρος \* Galen. Script. min. II.
χείρος ἀνθρώπους. ἐφεξῆς ἄδει πάλιν ἐπιφέρων τοῦτον φησὶν 'οι μὲν γε ποι ἐπεύματα παντοῖα καὶ εἰλήσεις ἀλλόκοτοι τ' εἰς καὶ ἀναιδεύοι αὐτῶν, οἱ δὲ δὲ ὑδάτα, οἱ δὲ δὲ αὐτὴν τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφὴν ἀναδιδοὺσαν οὐ μόνον τοῖς σώμασιν ἀμείνῳ καὶ χείρῳ, 5 ταῖς ψυχαῖς δ' οὐχ ἦττον δυναμένην πάντα τὰ τουατά· 807 ἐμποιεῖν'. ἐν τούτῳ τῇ λόγῳ 'πνεύματα' σαφῶς, <τουτέστι τοὺς ἄνεμους>, <καὶ> 'εἰλήσεις', τουτέστι τὰς εἰς ἡλίου θερμότητας, <δύνασθαι> φησίν εἰς τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, εἰ μὴ τι ἄρα νομίζουσι διὰ μὲν τὰ 10 πνεύματα <καὶ> τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ τὴν τῶν υδάτων τε καὶ [τὴν] τῆς τροφῆς φύσιν ἀμείνους καὶ κείρους τὴν ψυχὴν ἀνθρώπους δύνασθαι γενέσθαι, ταῦτα δ' αὐτὰ μή διὰ μέσων τῶν κράσεων ἐργάζεσθαι [τε] κατὰ τὴν ψυχήν 15 ἀγαθὰ τε καὶ φαύλα· καὶ γὰρ καὶ ταῦτ' ἂν εἰς τῇ συνέσει καὶ παιδεία τῶν ἀνθρώπων ἀκόλουθα. ἀλλ' ἡμεῖς γε σαφῶς ἴσμεν, ὡς ἔκαστον ἐδεσμα καταπίνεται μὲν πρῶτον εἰς τὴν γαστέρα, προκατείργησεται δ' ἐν αὐτῇ καὶ μετὰ ταῦτα διὰ τῶν εἰς ἕπατος εἰς αὐτὴν καθή- 20 κουσών φλεβῶν ἀναλήφθην ἐργάζεσθαι τοὺς ἐν τῷ σώματι χυμούς, εἰ δὲν τρέφεται τάλλα μόρια πάντα καὶ σύν αυτοῖς ἐργαζόλος τε καὶ καρδία καὶ ἢπαρ, ἐν δὲ δὴ τῷ τρέφεσθαι θερμότερα σφῶν αὐτῶν γίγνεται

ψυχρότερα τε καὶ υγρότερα συνεξομοιούμενα τῇ δυνά
μει τῶν ἐπικρατοῦντων χυμῶν. ὡστε σωφρονίσαντες
καὶ] νῦν οὖν οἱ δυσχεραίνοντες, ὦτι τροφῆ || δύνα-808
tαι των μὲν (σωφρονεστέρους, τους δ' ἀκολαστοτέρους
5 ἐγκρατεῖται καὶ τους μὲν) ἐγκρατεστέρους, τους δ'
ἀκρατεστέρους καὶ θαρσαλέους καὶ δειλοὺς ἰμέρους
τε καὶ πρόσων ἔφιστικοὺς τε καὶ φιλονείκους, ἥκετασαν
πρὸς με μαθησόμενοι, τίνα μὲν ἐσθίεν αὐτοὺς χρῆ,
tίνα δὲ πίνειν. εἰς τε γὰρ τὴν ἡθικὴν φιλοσοφίαν
10 ὀνήσονται μέγιστα καὶ πρὸς ταύτην κατὰ τὰς τοῦ
λογιστικὸς δυνάμεις ἑπιδόσουσιν εἰς ἀρετὴν συνετώ-
tερον καὶ μυθομοικότερον γενόμενον. πρὸς γὰρ ταῖς
tρωφαῖς καὶ τοῖς πόμασι καὶ τοὺς ἀνέμους αὐτοὺς
dιδάξω καὶ τὰς τοῦ περιέχοντος κρᾶσεις ἐτὶ τὰς
χώρας, ὅποιας μὲν αἰσθαίσεως προσήκει, ὅποιας δὲ
φεύγειν.

Cap. X. Ἀναμνήσας δὲ πάλιν αὐτοὺς, καὶ μὴ
θέλως, ὡς δ` Πλάταν αὐτοῖς, ἂφ' οὗ παρονομαξούσιν
ἐαυτοὺς, οὔχ ἀπαξ ἢ δὲ ἀλλὰ πολλάκις ἔγραψε περὶ
τούτων. ὅσαυτος δ' οὖν ἀφρέσει μοι προσθέειναι
<δῆσεις τινὰ> κατὰ τῶν ἐνεστῶτα λόγον, ὃν αἰ μὲν
δύο περὶ οὖν πόσεις εἰσὶν ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν
Νόμων, ἄλλη δὲ περὶ τροφῆς ἐκ Τιμαίου. 'Η δ' οὖν
δῆσεις ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν Νόμων ἔδει ἃδρ' οὗ 809

3. [καὶ] Nauck || ὦτι* || δύναται L || 4. σωφρονεστέρους
tους μὲν om. codd. non om. N || 7. εἰκότως (pro ἡμέτερων)
codd. veniant ad me N || 8. προμεμαθησόμενοι codd. || 12. μνη-μουνικόι codd. memoratini N || post γενόμενοι add. edd.: 'καὶ
φιλομαθέστεροι καὶ φρονομάλτεροι || 20. ἀφρέσει μοι* sufficient
mihi N μοι ἀφρέσει codd. || 21. <δῆσεις τινὰ*> alique series
N αἰ μὲν* οὗ mēn codd. || 23. ἄλλη δὲ — Νόμων* et alia
de cibo ex timeo. quae itaque series secundo legum haec

5*
νομοθετήσομεν πρῶτον μὲν τοὺς παιδὰς μέχρις <ἐτῶν> ὀκτωκαὶδέκα τὸ παράπαν οἶνου μὴ γεύεσθαι, διδά-
σκοντες, ὡς οὐ χρή πῦρ ἐπὶ πῦρ ὄχετεσθε εἰς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, πρὸν ἐπὶ τοὺς πόνους ἐγχειρεῖν
πορευέσθαι, τὴν ἐμμανὴ εὐλαβοῦμενοι ἔξιν τῶν νέων·
μετὰ δὲ τοῦτο οἶνου μὲν γεύεσθαι τοῦ μετρίου μέχρι
τριάκοντα ἐτῶν, μέθης δὲ καὶ πολυνύμως <τὸ> παρά-
παν τὸν νέον ἀπέχεσθαι· τετταράκοντα δὲ ἐπιβαίνοντα
ἐτῶν ἐν τοῖς ξυσσίτιοις εὐσωκρῆντα καλεῖν τοὺς τε ἄλλους θεοὺς <καὶ> δὴ καὶ Διὸνυσον παρακαλέειν εἰς
τὴν τῶν <πρεσβυτῶν> τελετὴν ἀμα καὶ παιδίαν, ἣν
τοῖς> ἀνθρώποις ἐπίκουρον τῆς τοῦ γῆρως αὐστηρό-
τητος ἐδωρήσατο τὸν οἶνον φάρμακον, ἠστε ἀνίας καὶ
δυσθυμίας λήθην γίγνεσθαι μαλακότερον <τ’> ἐκ
σκηνοτέρου τὸ τῆς ψυχῆς ἤθους, καθάπερ εἰς πῦρ
σίδηρον ἐνεργεῖται, γιγανόμενον καὶ οὕτως εὐπλαστό-
τερον εἶναι; ἐκ τούτης τῆς δήσεως μεμνησθάι παρα-
καλῶ τοὺς γενναίους Πλατανικούς οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ

1. μὲχρι Herm. Schanz || <ἐτῶν> om. codd. usque ad XVIII
annos N || 3. εἰς τὸ σῶμα V² Mm ei' ete τὸ σ. V¹ W οἱ εἰται τὸ
s. L offending corpus et animam N || 5. εὐλαβοῦμενος codd. || 6.
μὲν ἡδη Herm. Schanz || 7. <τὸ> om. codd. || 8. τετταράκοντα codd. ||
ἐπιβαίνοντα ἐτῶν Corn. ἐπιβαίνοντων ἐτῶν codd. advenenti-
bus annis N || 9. ξυσσίτιοις V² ξυσσίτιοις LW V¹ Mm cum coe-
tanis N || εὐσωκρῆντας codd. || τε Corn. δὲ codd. || 10. Θεοὺς δὲι
καὶ Διὸν. codd. oportet et bacchum N || εἰς τὴν τῶν ἀνθρώ-
πων (pro ἀνθρώποις) ἐπίκουρον codd. ad senum enim finem
simul et eruditionem et hominum (d, homini p) adiutorium
dedit N || 13. ἔστ’ οὖν ἀνίας codd. ut tristitiae et angustiae
obligiio fiat N ἄστε ἀνηθέαν ημᾶς καὶ Corn. Herm. Schanz ||
εὐπλαστότερον codd. || 17. μεμνησθαί παρακαλῶ* μ. ποιεῖ vel
ποιεῖν παρακαλέειν codd. μ. ποιεῖ καλὸς καὶ γενναῖος edd.
τῆς τῶν ἡλικιῶν διαφορᾶς. ἔμμαθεν μὲν γὰρ εἶναι [810]
φησὶ τὴν τῶν μειρακίων <φύσιν>, αὐθηρῶν δὲ καὶ
δύσθυμον καὶ σκληρὰν τὴν τῶν γερόντων, οὐ δήπο
διὰ τῶν ἁριθμῶν τῶν ἔτων ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ σώ-
5 ματος [ἐχουσών] κραθέων τὴν οὐδαν ἐκάστη τῶν ἡλικιῶν.
ἡ μὲν γὰρ τῶν μειρακίων θερμὴ καὶ πολύαιμος, ἡ δὲ
τῶν γερόντων ὀλγαμιοὺς τε καὶ ψυχρὰ καὶ διὰ τούτο
ἂν τοῖς γὰρ φέρουσιν ἀφέλιμος οἶνου πόσις εἰς
συμμετρίαν θερμασίας ἐπανάγουσα τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας
10 ψυχότητα, τοῖς δ' αὐξανομένοις ἐναντιωτάτη. ξένουσαν
gὰρ αὐτῶν τὴν φύσιν καὶ σφοδρῶς κινομένη ὕπερ-
θερμαίνει τε καὶ εἰς ἀμέτρους καὶ σφοδρὰς ἐκβαίνει
κινήσεις. ἀλλὰ Πλάτων μὲν καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα πολλὰ
κατὰ τὸ δεύτερον τῶν Νόμων εἶρηται περὶ πόσεως
15 οἴνου τοῖς βουλομένοις ἀναγγελώσκειν ἀφέλιμος· μόνης
δ' ἐτὶ μιᾶς ἐγὼ δήσεως αὐτοῦ μνημονεύσω κατὰ τὸ
τέλος εἰρημένης ἀπάντων τῶν περὶ πόσεως οἴνου λόγων,
ἐνθα προφήτηκα <τῶν> τῶν Καρχηδονίων νόμων. ἔχει
δ' ἡ δήσεις οὕτως: 'ἀλλ' ἐτὶ μᾶλλον τῆς Κρητῶν
20 καὶ Λακεδαιμονίων χρείας προσθείμην ὡς <τῶ> τῶν
Καρχηδονίων νόμων, μηδέποτε μηδένα ἐπὶ στρατο-
πέδου γενεσθαι τούτου τοῦ πόματος ἀλλ' ὑδροποσίας

1. οὖν (pro εἶναι) codd. || 2. <φύσιν> om. codd. et N || 4.
κατὰ (pro διὰ) codd. || 5. [ἐχουσών] Darem. Nauck || 7. τε post
ὀλγαμιοὺς om. M Vm || 8. γ' αὐτῶς μὲν codd. ipsis N || ὀφέλε-
μον L || 10. ἐναντιωτάτη m contrariissima N ἐναντιωτάτην codd.
cett. || 18. προφήτηκα* ubi praetulit N προφήτηται codd. || <τῶν>
om. codd. || νόμων* λόγων codd. || 19. ἀλλ' ἐτὶ p. Legg. p. 674 A,|%
Κρητῶν M κρείττων (κρείττον m) LWV sed adhuc aliquis magis
in utilitate quam Lacedaeonomiorum N || 20. προσθείμην Corn.
προσθείμην marg. Ald. Dresd. προστιθη δὲν codd. ponet
utique N || <τῶ> om. codd. || 21. νόμων (νόμων) codd. || μηδέ-
pote μηδένα Corn. μήτε τοῖς γε μηδένα codd. || ἐπιστρατοπαί
(πε)δεύσθαι τούτου codd. || 22. πόματος Herm. Schanz Nauck;
ξυγγίγνεσθαι τοῦτον τὸν χρόνον ἀπαντᾶ καὶ τὸν χρόνον ἀπαντᾶ <καὶ> κατὰ πόλιν <μήτε δοῦλον> μήτε δοῦλην γενεσθαι μηδέποτε μηδε ἀρχοντας τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὃν ἂν ἀρχεσι, μηδ' ἀδ κυβερνήτας μηδ' δικαστάς ἐνεργοὺς οὖν ἄν [μή] γενεσθαι τὸ παράταν μηδ' οὕτως βουλευ- σόμενος εἰς βουλήν ἀξίων τινὰ λόγον ξυνέρχεται μηδὲ γε μηθ' ἡμέραν τὸ παράταν μηδένα, εἰ μὴ σωμασίας ἢ νόσων ἐνεκα, μηδ' ἀδ νύκτωρ, ἢ ἐπινοῇ τις παιδας ποιεῖσθαι ἄνθρωπος γυνὴ καὶ ἀλλα δὲ πολλὰ ἂν τις λέγοι, ἐν οἷς τοῖς νοῦν τε καὶ νόμον ἔχουσιν 10 ὀφθὲν οὐ ποτέος οἶνος'. ταῦτα τοῦ Πλάτωνος εἰρηκότος οὐκ ἐπὶ τῶν νοσοῦντων σωμάτων ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἀμέμπτως οὐκανόντων, εἰ γ' ἐνί ὀρκόθην, ἃ γενναίο- τατοι Πλατωνικοὶ, στρατεύεσθαι καὶ ἀρχεῖν καὶ δικάζειν καὶ κυβερνᾶν ναῦς οἰκίαις κελεύει την ψυχήν μήτε νοεῖν ἄριστα, ἢ πρόσθεν ἐνδίκητά, μήτε πράττειν ὁρθῶς, ἢ πρόσθεν ἐπιφαντεῖ, καὶ διὰ τοῦτο φυλάττεσθαι φησιν 112δ Πλάτων ὡς πολέμουν; εἰ γὰρ ἐπαξι ἐκόρτου τοῦ σώ- 20

ψυχής ἐνεργείας λυμαίνεται, διασφάζει δ' ἀβλαβείς ή εὐχυμια.

Cap. XI. Ὡσον οὖν ἀναιρετικὸς ὢδ' ὁ λόγος ἐστὶ τῶν ἐκ φιλοσοφίας καλῶν ἀλλ' ψηφητικὸς τε καὶ διδασκαλίκος ἐνίοτε τῶν φιλοσοφῶν, οὔτε γὰρ ἡγούμενοι πάντας ἀνθρώπους ἐπίδεικνυσι ἄρετης ὑπάρχειν [ὅπερ ἱσον ἐστι τῷ μηδένα γενέσθαι φυσικῷ] οὔτε τῷ μηδένα τῇ δικαιοσύνῃ αἰρεῖσθαι αὐτὴν, εὖ ἡμίσεος ἐκάτεροι τῇ ἀνθρωπίνῃ ἐωράκασι φύσιν. οὔτε γὰρ ἀπαντᾷς ἐχθρὸι φύονται δικαιοσύνης οὔθ' ἀπαντᾷς φίλοι, διὰ τὰς κράσεις τῶν σωμάτων ἐκάτεροι τοιούτοι γενόμενοι. πῶς οὖν, φασί, δικαίως ἄν τις ἐπαινεῖτο καὶ ψεύδοτο καὶ μισοῦτο καὶ φιλοῦτο γενόμενον πονηρὸς ἡ ἄγαθος ὁ δ' ἐστιν ἄλλη διὰ τὴν κράσιν, ἢν εὖ ἂλλων 815 αἰτίων φαίνεται λαμβάνον; ὡς, φησομεν, ὑπάρχει τούτῳ πάσῃ ἡμῖν, ἀσπάζεσθαι μὲν τὸ ἄγαθον καὶ προσέχεσθαι <καλ> φιλεῖν, ἀποστρέφεσθαι δὲ καὶ μισεῖν καὶ φεύγειν τὸ κακὸν, οὐκέτι προσκεπτομένοις οὔτ' εἰ γεννητὸν ἐστιν οὔτ' εἰ μὴ γεννητὸν [οὐκέτι ἢτερον αὐτῷ

τοιούτων ἐποίησεν οὔτε κατεσκεύασεν αὐτῷ τοιούτων]. τοὺς γοῦν σκορπίοις καὶ τὰ φαλάγγια καὶ τὰς ἐχίδνας ἀναιρούμεν ὑπὸ τῆς φύσεως γεγονότα τοιαύτα καὶ οὖν ὡρ’ ἐκατόν [ἀγέννητον τε καὶ πρώτον καὶ μέγιστον θεόν ὁ Πλάτων λέγων ὁμολογὰς ἀγαθόν ὁνομάξω καὶ ἡμεῖς 5 δὲ πάντες φύσει φιλοῦμεν αὐτὸν ὡντα τοιούτων ἐκ αἰῶνος, οὖν ὡρ’ ἐκατόν γενόμενον ἀγαθόν· ὁλος γὰρ οὐδ’ ἐγένετο ποτε διὰ παντὸς ἀγένητος ὁν καὶ ἁλίδιος]. εἰκὸς τὸς οὖν καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς πονηροὺς μισοῦμεν οὐ προσλογιζόμενοι τὸ ποιήσαν αἰτίον αὐτοῦ τοιούτως, ἐμ’ 10 παλιν δὲ προσιέμεθα καὶ φιλοῦμεν τοὺς ἀγαθούς, εἰτ’ ἐκ φύσεως εἰτ’ ἐκ παιδείας καὶ διδασκαλίας εἰτ’ ἐκ προαίρεσεως καὶ ἀσκησεως ἐγένοντο τοιούτω. καὶ μὲν 316 ἐκατόν τῆς ἀναίτως πονηροῦς διὰ τρεῖς αἰτίας εὐλόγως· ἵνα μη’ ἡμᾶς ἀδικήσωσι ξάντες εἰς 15 φόβον τε τοὺς ὅμοιους αὐτοῖς ἐνάγωσιν ὡς κολασθησομένους ἐο’ οἶς ἂν ἀδικήσωσι, καὶ τρῖτον οὗτος ἀκένοις ἀλεινῶν ἐστὶ τεθνάναι διεφθαρμένοις οὕτω τῆς ψυχῆς [ὡς ἀνικατὸν ἔχων τὴν κακίαν], ἡμ’ ὑπὸ τῶν Μουσῶν αὐτῶν παιδεὐόθαι, μή τί γ’ ὑπὸ Σωκρ. 20 τούς ἤ καὶ Πυθαγόρου βελτιούθαι δύνασθαι. Θαυμ- μάζο δ’ ἐν τῷ δή τῶν Σταυρῶν ἐπικατά μὲν ἀνθρώ- πως εἰς ἀφετῆς κτησιν ἐπιτηδείως ἔχειν οἰομένων,

Α.Π.Θ.


diastrefesethai 〈δ’〉 ὑπὸ τῶν συχὼντων. ἦν μὰρ ἐάσω τὰλλα πάντα τὰ καταβάλλοντα τὸν λόγον αὐτῶν, ἐν [δὲ] μὸνον ἔρωτίσω περὶ τῶν πρῶτων γενομένων ἀνθρώπων, οὓτω μηδένα πρὸ ἐκατόν ἔχον ἔτερον· ἡ δια-5 στροφὴ πόθεν ἦ ὑπὸ τίνας αὐτοὺς ἐγένετο; οὐχ ἐξονισὶ λέγειν, ὡσπερ γε κἂν τῷ νῦν χρόνῳ μικρὰ παιδία ἥθομενοι πονηρότατα, τίς ἐδίδαξεν αὐτὰ τὴν πονηρίαν, ἀδυνατοίεν 〈ἀν〉 λέγειν, καὶ μάλιστ' ὅταν ἦ πολλά ἀμα μὲν 〈τρεφόμενα〉 τὴν αὐτὴν τροφὴν ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς 817

10 γονεῦσιν ἡ διδασκάλους ἡ παιδαγωγοῖς, ἐναντιώτατα δὲ ταῖς φύσεσιν. τί μὰρ 〈ἀν〉 ἐναντιώτερον εἶ ὑπὸ τοῦ κοινωνικοῦ παιδίου τῷ φθονορῷ, καθάπερ καὶ τοῦ ἐλεημονος τῇ ἐπικαιρεκάκῃ, τοῦ δὲ δειλοῦ [πρὸς ἄπαντα] τῷ θαρσαλέῳ καὶ τοῦ μαροτάτου τῷ συνετωτάτῳ καὶ 15 τοῦ φιλαλήθους τῷ φιλοσωφεῖ; καὶ φαινεται γε τὰ παιδία, κἂν ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς γονεῦσι καὶ διδασκάλους καὶ παιδαγωγοῖς τρέφηται, κατὰ τὰς ἑρημένας ἐναντιώσεις ἀλλήλων διαφέρουν. παραφυλάττειν οὐν δεὶ [ἐπείν] τὰ τοιαῦτα καὶ τῶν νῦν φιλοσόφων· 20 ἂμεινον δ’ ἐστὶν ἵσως εἰπεῖν οὐ φιλοσόφων ἅλλο ἐπαγγελλόμενον φιλοσοφεῖν· ὡς, εἰ γ’ ὄντως ἐφιλοσόφουν, ἐφύλαττον 〈ἀν〉 αὐτὸ τούτο πρῶτον, 〈τὸ〉 ἀπὸ τῶν ἐναργῶς φαινομένων τὰς ἁρχὰς τῶν ἀποδειξείς ποι-

εἶσθαι. καὶ τοῦτο ἑοίκαισι μάλιστα πάντων οἱ παλαιότατοι πραξάν τε καὶ κληθήναι σοφοὶ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις οὐτέ συγγράμματα γράφοντες οὐτέ διαλεκτικὴν ἢ 
φυσικὴν ἐπιδεικνύμενοι θεωρίαν ἀλλὰ ἐξ αὐτῶν μὲν 
318 τῶν ἦν ἀναφορὰς φαινομένων τῆς θεωρίας ἀρξάμενοι 5 
τῶν) ἀρτένων, ἀσκήσαντες δὲ αὐτὰς ἔργοις, οὐ λόγοις. 
οὗτοι γοῦν οἱ φιλόσοφοι βλέποντες εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
τὰ παιδία, καὶ ἀρίστα παιδεύοντας καὶ μηδὲν ἔχον 
θεασάσθαι παράδειγμα κακίας, ὁμοιο ἀμαρτάνοντα [τινὲς 
μὲν αὐτῶν φύσει κακοὺς ἀπαντάς ἀνθρώπους ἀπεφήναντο, 10 
tινὲς δὲ ὅλους δεῖν ἀπαντᾶς] — σπάνιων γὰρ ὄντως 
ἐστι θεασάμεν παιδίον ἀμεμπτον — οἱ μὲν οὐδενὸς 
όντος τοιοῦτον πάντας ἀνθρώπους ἀπεφήναντο φύσει 
κακοὺς ὑπάρχειν, οἱ δὲ ἦν ἢ δύο ποιν κατὰ <τὸ> 
σπάνιον ἴδοντες οὐ πάντας ἀλλὰ τοὺς πλείστους ἔφα— 15 
σαι εἶναι κακοὺς. εἰ γὰρ τις, οὐκ ἄν ἐπιτρέπτων 
τε καὶ φιλοσόφων, ἐθελήσειν [ἀν] ἐλευθερίας γνώμην 
καθόπερ οἱ παλαιοὶ φιλόσοφοι τὰ πράγματα θεάσα-
σθαι, παντάπασιν ὅλους παιδίας εὑρήσει πρὸς ἀρετὴν 
ἐν περικότας καὶ παύσεται πάντας μὲν ἡμᾶς ἡγοομένους ὡς 
ἐν περικόται, διαστρέφεσθαι δὲ ὑπὸ τῶν [ἐξεπιτιμῶν-
των] γονέων τε καὶ παιδαγωγῶν καὶ διδασκάλων· οὗ
μετα προδοῦναι, Ποσειδόνιος δὲ τὴν τῶν Στωικῶν 820 αἰσχριν μᾶλλον ἢ τὴν ἀληθείαν. διὰ τούτο κατὰ τε τὴν περὶ τῶν παθῶν πραγματείαν ἐναντιώτατα φρονεῖ Χρυσίππος κἂν τοῖς περὶ τῆς διαφοράς τῶν ἀρετῶν, πολλὰ μὲν ἄν εἶπε Χρύσιππος ἐν τοῖς λογικῶς ξητού- 5 μένοις περὶ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς μεμψάμενος, ἐτι δὲ πλείω τῶν ἐν τοῖς περὶ τῆς διαφοράς τῶν ἀρετῶν. οὐ τούτων οὐδὲ Ποσειδόνιος δοκεῖ τὴν κακίαν ἐξωθεὶν ἐπεισεῖναι τοῖς ἀνθρώποις οὐδεμιᾶν ἔχουσιν ἢδαι <ἐν> ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, οἴδεν ὀρμωμένη βλα- 10 στάναι τε καὶ αὐξάνεται, ἀλλὰ αὐτὸ τοῦνατον ἐναί. καὶ γὰρ καὶ τῆς κακίας ἐν ἡμῖν αὐτοῖς στέρμα· καὶ ἐξομίσθα πάντες οὐχ οὐτο τοῦ φεύγειν τοὺς πονηροὺς ὡς τοῦ διάκειν τοὺς καθαρίσοντας τε καὶ καλύσοντας ἡμῶν τὴν αὐξήσιν τῆς κακίας. οὐ γὰρ, ὥσ πρὸς Στωικοὶ 15 φασίν, ἐξωθεὶν ἐπεισεῖσθαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ σύμ- παν τῆς κακίας, ἀλλὰ τὸ πλέον ἐξ ἑαυτῶν ἔχουσιν οἱ 810 πονηροὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐξωθεὶν δὲ ἐλάττων τούτων πολλῷ τὸ ἐπεισερχόμενον ἐστιν. ἐν τούτῳ μὲν οὖν ἔθισμοι τε γίγνονται μοχθηρὸι τῷ τῆς ψυχῆς ἀλόγῳ 20 μέρει καὶ δόξαι ψευδεῖς τῷ λογιστικῷ, καθάπερ ὡτι ὅπο καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἀνθράστα παιδευόμεθα, δόξαι μὲν ἀληθεῖς, ἐθισμοὶ δὲ χρηστοὶ . . . ταῖς κράσεις.
δ’ ἐπεταὶ κατὰ μὲν τὸ λογιστικὸν ἀγχόνιον τε καὶ μορία κατὰ τὸ μαλλὸν τε καὶ ζητοῦν· αἱ κράσεις δ’ αὐταῖ τῇ τε πρώτῃ γενέσει καὶ ταῖς εὐχύμοις διαίταις ἀκολουθοῦσιν, ὡστε συναυξάνειν ἄλληλα ταῦτα. διὰ 5 γοῦν τὴν θερμήν κράσειν ἵδ’ τινι ταῖς ἐξευθυμίαις ἐκτυποῦσι τὴν ἐμφυτον θερμασίαν· ἔμπαιλιν δ’ οἱ σύμμετροι ταῖς κράσεσι συμμετροὺς τὰς τῆς ψυχῆς κινήσεις ἔχοντες εἰς εὐθυμίαν ὄφελοῦνται. ὥστ’ ὁ μὲν ἡμέτερος λόγος ὁμολογεῖ τοῖς ἑναρκχις φαινομένοις ἐξηγούμενος τὰς καίτις ὡς μὲν ὑπ’ οἶνον καὶ φαρμάκων τινῶν πάσχομεν, ὡς δ’ ὑπὸ διαίτης ἀγαθῆς καὶ καθῆς, ἔσπερ γε καὶ ὄφελομεθα τε καὶ <βλαπτόμεθα> δι’ ἐπιτηδειματον τε καὶ μαθημάτων, οὕτω ἦκιστα δὲ καὶ τῆς φυσικῆς διαφορᾶς τῶν 10 παίδων ἀποδείκτικα τὴν καίτιν. οἱ δ’ οὐκ ἐκ τῆς τοῦ σώματος κράσεως ἠγούμενοι τὴν ψυχὴν ὄφελεισθαί τε καὶ βλάπτεσθαι περὶ τε τῆς τῶν παίδων διαφορᾶς οὐδὲν ἔχουσι λέγειν ὅτι τ’ ἐκ τῆς διαίτης ὄφελομεθα, οὗδεν δὲ ἔχουσιν καίτιν ἀποδούναι, καθάπερ οὐδὲ τῆς 822 ἐν τοῖς ἠθετει διαφορᾶς, καθ’ ἢν τὰ μὲν θυμικά, τὰ δ’ ἄθυμα καὶ τὰ μὲν συνετά, τὰ δ’ οὐ φαίνεται. ἐν Ἐκύθαις μὲν γὰρ εἰς ἄνθη ἐγένετο φιλόσοφος, Ἀθήνην δὲ πολλοὶ τουοῦτοι· πάλιν δ’ ἐν Ἀβδήρους ἀσύνετοι πολλοὶ, τουοῦτοι δ’ Ἀθήνησιν ὀλίγοι.

Καλός μοι δοκεῖ, ὁ Ἑὐγενιανᾶς, γεγένησθαι τι βιβλίον ἢξιοκέναι τὴν τάξειν τῶν ὑπ' ἐμοῦ γεγραμμένων ἔξηγομένου· οὔτε γὰρ εἰς αὐτῶν ἀπάντων ὁ σκοπὸς οὔτε δύναμις οὔτ' ἐπαγγελλια. τὰ μὲν γὰρ φίλων, ὡς οἶσθα, δεηθέντων ἐγγάρῃ τῆς ἐκείνων μόνον ἔξεσθε στοχαζόμενα, τινὰ δὲ μειρακίως εἰςκαρμένοις ὑπηγο-50 ῶν ήθική, σκοπὸν ἐπ' οὖν τέρων ἔχοντος μου διαδοθῆναι τοῖς ἄνθρωποις αὐτὰ φυλαχθῆναι τε τῷ μετ' ἐμὲ χρόνῳ διὰ τὸ θεάσασθαι με καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν γε-γραμμένων βιβλίων ὅλους πάνυ τῶν ἄνθρωπῶν αἰσθανομένους. Θαυμάζομαι γοῦν ἄλλος ἄλλον ἱστορήν τε καὶ φιλοσόφων οὔτε τὰ αὐτῶν μεμαθηκότες οὔτε ἐπιστήμην ἁσκήσαντες ἀποδεικτικήν, ἢ διακρίνει δυνη-55 σονται τοὺς ψευδεῖς λόγους τῶν ἀληθῶν, ἀλλ' ἔνιοι μὲν ὅτι πατέρας ἔσχον ἦτοι γ' ἐμπειρίσκοι ἢ δοματι-κοὺς ἢ μεθοδικούς, ἔνιοι δ' ὅτι διδασκάλους, ἄλλοι δ' ὅτι φίλους ἢ διότι κατά τὴν πόλιν αὐτῶν ἐθαυμάσθη τις ἀπὸ τῆς ἀφέσεως. οὔτω δὲ κατ' τῶν φιλο-σοφίας αἱρέσεων ἄλλος κατ' ἄλλην αἰτίαν ἦτοι Πλα-

8. μετ' ἐμὲ Ch K μεθ' ἐμοῦ QAB || 11. Θαυμάζομαι Ch K ἑαυτός QAB || 12. αὐτῶν* ἔκαστων Q εδδ. || 18. κατ' τῶν* καὶ τῶν Q εδδ. || τῶν φιλοσοφίας Q τῶν κατά τὴν φιλοσοφίαν εδδ.
τωνικός ἢ Περιπατητικός ἢ Στωικός ἢ 'Επικούρειος ἔγενος, νυνὶ δὲ ἄφ' οὖ καὶ διαδοχαὶ (τῶν) αἰρέσεων εἰσίν, οὐκ ἐλύγοι κατὰ τὴν δὲ τῇ πρὸς αὐτοῖς ἀναγορεύουσιν εἰσόδῃ τῆς αἰρέσεως, ὃπεν ἀνατρέφονται, 5 μᾶλιθδ' ὅταν ἀπορωθίσιν ἀφορμῆς ἐτέρας βίου. ἐγὼ μὲν δὴ [μοι] πεπεικός ἐμαυτῶν, ὡς οὖν ἀν ὑπὸ τῶν Μουσῶν αὐτῶν γραφῇ τι βιβλίον, ἐντυπώτερον ἐσται τούτῳ τῶν || τοῖς ἀμαθεστάτοις γεγραμμένον, οὔτ' ἢρέξην οὐδεπώπωτε τῶν ἐμῶν ὑπομνημάτων οὐδὲν 10 ἐν τοῖς ἀνθρώποις εἶναι· διαδοθέντων δ' εἰς πολλοὺς αὐτῶν ἀκοντὸς ἐμοῦ, καθὰπερ οἶδα, πρὸς τὸ διδόναι τι τοῦ λοιποῦ τοῖς φίλοις ὑπόμνημα λίαν ἰκνηρῶς ἔσχον. ἡμαρκάσθην δὲ διὰ ταύτα καὶ βιβλίον τι γράφαι περὶ τῆς ἀρίστης αἰρέσεως, οὐ τοιοῦτον οἷον πολλοὶ 15 τῶν ἐμπροσθεν ἔγραψαν ἱστορῶν τε καὶ φιλοσόφων ὑσομαστὶ τῇν ἑαυτῶν αἰρέσειν ἑπανασύνητες, ἀλλὰ τὴν ὀδὸν αὐτὴν μόνον ἐνδεικνύομενος, ἦ τις ἂν χρώμενος (τὴν) ἀρίστην αἰρέσειν συστήσατο ἢ κατ' ἱκτικὴν ἢ τιν' ἀλλήν τέχνην. εἶρηται δ' ἐν αὐτῶ καὶ δεδεικταὶ 20 τὸ λεγόμενον ὅλγον ἐμπροσθεν, ὡς ἀποδείξεως ἐπιστήμων κρή γεγονότει πρὸσελέφυν, ὅστις ἂν μέλλῃ κρίτης ὁρθῶς ἐσεθαι τῶν αἰρέσεων. οὐκ ἀφειν' δ' οὐδὲ τούτο μόνον ἀλλὰ καὶ πάσας ἀπηλλακθεῖ (κρή), καθ' ὁ πολλοὶ 25 τυφλῶττουσιν ἀμφ' αὐτάς· εἰ γάρ (τις) μη τοῦτ' ἔχων .


Galen. Script. min. II.

6
εὐθελῆσειν ἦτοι κατὰ μέθοδον ἐπιστημονικήν αὐτὸς ἦτον καὶ τὰ τοῖς ἀλλοίς ἐρημένα κρῖναι, 52 μόνον Ἡ ἐν οὗτοι ἐξεύροι τὴν ἀρίστην αἰφεσίν. ἐπιστασαὶ δὲ καὶ σὺ τοὺς πολλοὺς τῶν λατρῶν τε καὶ φιλοσόφων, ὅταν ἐξελέγχωντα, ὅπως μηδὲν ἀποδεικτικήν 5 μέθοδον ἦσσων, ἐπὶ ἑναντίας ὁδοὺς ἐκτεταμένους καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν μηδ’ εἶναι φάσκοντας ἀπόδειξιν, ἐνιοῦτο. δ’ οὐ μόνον ὑπάρχειν ἀπόδειξιν ἀλλὰ καὶ γνωσκόμεθαν φύσει πάσιν, ὡς μηδὲν εἰς τούτο μήτε μαθήσεως δείχθαι τινα μήτ’ ἀσκήσεως. οἷς πάσιν ἵν 10 ἔτι διαλέγοιτο τες εἰς τοσοῦτον ἐμπλήξαις ἦκουσίν; ἀλλὰ τις ἰσώς αὐτῶν ἔρει — καὶ γὰρ τολμηρότατοι πῶς εἰσὶ περὶ ἅν οὐκ ἴσως ἀποφαίνεσθαι — τὴν τόλμαν ἐν ἑμοὶ μάλλον εἶναι. ἦν οὖν μήτ’ αὐτὸς ἀκοῦω ταῦτα μήτε πρὸς ἑτέρους ἀναγκάζωμαι λέγειν, 15 ἐργάζεσθαι μηδὲν ἐκδιδόναι βιβλίον. ἀλλὰ τῶν γε τοῖς φίλοις δοθέντων ἐκπεσόντων εἰς πολλοὺς ἐγράφη μὲν ἐξ ἀνάγκης δι’ ἑκείνα καὶ τὸ περὶ τῆς ἀρίστης αἰφεσίας, εἴρθηται δ’ ἐν αὐτῷ καὶ ἢ τῆς γορφῆς αἰτίᾳ. ταῦτα τ’ οὖν εἰ τις ἀναγιγνώσκειν ἑθέλοι πρῶτα πάντως 20 τούτων, ὅρθως ποιήσει, καὶ εἰ πεισθῆις αὐτοῖς ἀποδεικτικὸς γενέσθαι βουλήθητι, πρὸτε ἐπὶ τὴν μάθησιν τε καὶ κρίσιν ἥκειν ἀπασών τῶν αἰφεσιῶν, ἔχει πραγματείαν τὴν ὅρ’ ἤμων γεγραμμένην, τὴν περὶ ἀποδείξεως, ᾧ 25 εἶν αὐτῷ μᾶθη τὰς μεθόδους ἀλλὰ καὶ γυμνὰ- σηται κατ’ αὐτάς, ἐπὶ πάσης ὑλῆς πραγμάτων ἐξευρήσει.
τὴν ἀλήθειαν, έάν γ’ ἐραστὴς ὑπάρχῃ καὶ μη κατὰ πᾶσος ἀλογὸν αἰρήται τι, καθάπερ οἱ περὶ τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων ἐν ταῖς ἱπποδρομίαις ἐσπουδαστές· ο" δὲ αὐτὸς οὕτως ἐπὶ τοὺς ἐμπροσθεν εἰρημένους παραγενόμενος ἐξεφράσει τὰ τ’ ἀληθῶς ἀλλοις ἐγνωσμένα καὶ ψευδῶς ὑπειλημένα.

Cap. II. Μία μὲν οὖν ἥδε τῶν ἰμητέρων ὑπομνημάτων ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ἀναγνώσεως ἑκεῖνος τῶν ἀνδρῶν, ὡς καὶ φύσηι συνετολ καὶ ἀληθείας ἐταύροι.

10 χαρὶς δὲ τἀυτὴς ἐὰν τις ἤμων αὐτῶν ἢ πεπειραμένος ἐπὶ τε τοῦ βίου παντὸς καὶ κατὰ τὰ τῆς τεχνῆς ἔργα [τάχα ἐπ’ αὐτῶν τῶν νοσοῦντων], ἀφετέρυπα περὶ μὲν τοῦ τρόπου τῆς ψυχῆς ὅτι χαρὶς ἐχθρας ἡ φιλονεικίας ἡ φιλίας ἀλόγου πρὸς αἱρεσίν τινα πάντα

15 πράττομεν ἡεῖ, περὶ δὲ τῶν ἐργῶν τῶν κατὰ τὴν τεχνήν ὡπώς μαρτυρεῖ τῇ τῶν δομάτων ἀλήθειας, 54 καὶ χαρὶς τῆς ἀποδεικτικῆς θεωρίας οὕτως ἀφελείσθαι δυνηστεύεται πρὸς τῶν ἰμητέρων ὑπομνημάτων, οὐ κατ’ ἐπιστήμην ἀκριβὶ τῶν πραγμάτων (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει 20 μόνος τοῖς ἀποδεικτικοῖς) ἀλλὰ κατὰ δόξαν ὀρθὴν, ὑπὲρ ἦς εἰκότως εἰρηταί τοῖς παλαιοῖς ὡς εἰς μὲν τὰς πράξεις οὐδὲν ἐπιστήμης ἀπολείπεται, τὸ μόνιμον δ’ αὐτὴ καὶ βέβαιον οὐ πρόσεσθιν. ἀναγνώστατα τοιγαρ-


6*
οὖν οὗτος ἀπάνταν πρώτα τὰ τοῖς εἰσαγομένους γε- 
γραμμένα, τὸ τε περὶ τῶν αἱρέσεων, ὃ δὴ καὶ κατὰ 
τὴν ἡδύν ἐπιγέραται 'περὶ αἱρέσεων τοῖς 
eἰσαγομένους' καὶ τὸ περὶ ἡδύν ἐπιγέρατα, ὃ δὴ καὶ 
αὐτὸ παραπληθῇς ἐπιγέραται 'περὶ σφυγμῶν τοῖς 
eἰσαγομένους', καὶ τρίτον, ὃ 'περὶ ὅστων τοῖς εἰσαγο- 
mένους' ἐπιγέραται, τῆς ἀνατομικῆς πραγματείας 
ὑπάρχον πρώτον, ἣν δὴ καὶ πάσαν εἰς τὴν βούλητο 
διελθεῖν, ἐπὶ τὴν τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων ἥκετο 
πρὸ τῶν ἀλλῶν. αὐτὴ γάρ διδάσχει τὰ φαινόμενα ἦ 
μόρια κατὰ τὰς ἀνατομὰς ὡς ἔχει μεγέθους τε καὶ 
θέσεως καὶ διαπλάσεως καὶ πλοκῆς [καὶ χροίασ] καὶ 
ἰ5 τῆς πρὸς ἀλληλα κοινωνίας. ὃ δ’ ἐν τῇ τούτων θέα 
κατὰ τὰς ἀνατομὰς γυμνασάμενος ἔξης αὐτῶν τὰς ἐνερ-
γείας μαθήσεται, τὰς μὲν φυσικὰς ἐν τρισὶν ὑπομνή-
15 μασί γεγραμμένας, ὃ 'περὶ φυσικῶν δυνάμεων' ἐπι-
γέραται, τὰς ψυχικὰς δ’ ὀνομαζόμενα ἐν ἄλλοις 
πλείστων, ὃν προφθέγχει τὸ τε περὶ τῆς ἐπὶ τῶν τε-
θυετῶν ἀνατομῆς καὶ δύο ἐφεξῆς τόθε, τὰ 〈περὶ〉 
τῆς ἐπὶ τῶν ξάνθων, καὶ δύο ἐπ’ αὐτοῖς ἀλλὰ, τὰ 
20 περὶ τῆς ἀνατομικῆς διαφωνίας· ἐφεξῆς δὲ τούτων 
ἐστὶ τρία μὲν περὶ θώρακος καὶ πνεύμονος 〈κινήσεως〉, 
δύο δὲ περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αὐτῶν καὶ τούτων 
ἐφεξῆς 〈τέτταρα〉 περὶ φρονής· ἐκ τούτοις δὲ γένους 
ἐστὶ καὶ τὰ περὶ μνῶν κινήσεως. 〈ἐπὶ ἡγεμονικοῦ 25

1. πρῶτα τὰ ΧΚ τὰ om. QAB || 3. αἱρέσεων* αἱρέσεως Q 
edd. || 4. καὶ τῇ περὶ ΧΚ || 〈tón〉* || 6. περὶ ὅστιν* π. τῶν 
22 || 12. [καὶ χροίασ]; cf. ed. ErL. p. 22 || 13. ὃ δ’ ΧΚ δ” Q 
uóðèn πρὸ ὃ δ’ ἐν ΑΒ || 19. τόθε* τόθε Q edd. || 19. τὰ 〈περὶ〉 
tῆς* τὰ τῆς Q; cf. ed. ErL. p. 22 || 21. ἀνατομικῆς ΧΚ ἀνατο-
mῆς QAB || 22. 〈κινήσεως〉*; cf. ed. ErL. 1. 1. || 24. 〈τέτταρα〉*; 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 85

dὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὡς περὶ φυσικῶν ἢ ψυ-
χικῶν ἑνεργείων ἤπειται, διὰ πολυβιβλοῦ πραγματείας
ἐδηλώσαμεν, ἡν 'περὶ τῶν Ἰπποκράτους καὶ Πλάτωνος
δογμάτων' ἐπιγράφομεν. ἐξ τούτου δὲ τοῦ γένους
5 ἐστὶ τῆς Θεωρίας καὶ τὰ περὶ σπέρματος ἰδίᾳ γεγραμ-
μένα καὶ προσέτε τὰ περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομῆς,
οἷς ἀπασίν ἢ περὶ χρείας μορίων ἔπεται πραγματεία.
αἱ δ' ἄρχαλ τῆς γενέσεως ἀπασίς τοῖς οὖσιν ἐλης ἔχουσι
τα τέταρτα στοιχεῖα, κεραύνυσθαί τε περιφυκότα δὲ ὅλων
ἀλλήλων καὶ δρᾶν εἰς ἀλληλα. ὑπὲρ ὧν ἐν τῷ πρῶτῳ
περὶ τῶν (iatromkh) οὐνομάτων (καὶ τῷ περὶ τῶν καθ'
Ἰπποκράτην στοιχείων) ἐπιδείκτικα. καὶ αὐτὰ μὲν τὰ
περὶ τῆς ἀποδείξεως τῶν στοιχείων οὔ παντ' εἴρθηται
κατὰ τὸ βιβλίον ἀλλ' ὀσοὶς αὐτὸς Ἰπποκράτης ἐχοθ-
ςατο θρός δὲ το τελεότατον τῆς ἐπιστήμης τῶν τοῦ
σώματος στοιχείων ἀναλέξασθαι προσήκει τα τ' ἐν τῷ
τρισκαϊδεκάτῳ περὶ ἀποδείξεως εἰρημένα καὶ κατὰ τὸ
πέμπτον καὶ ἐκτὸν περὶ τῶν Ἀσκληπιάδου δογμάτων.
ἀλλά καὶ [τὰ] περὶ τῆς τῶν καθαρότερων ψυχικῶν
20 δυνάμεως εἴρθηται μὲν τινα καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν καθ'

ἐπιδείκτικα Ch.K ἐπιδείκτιο Q.A.B || αὐτὸ μὲν* αὐτὰ δὲ Q.edd.
|| 15. τῶν τοῦ Ch.K τῆς τοῦ Q.A.B || 16. ἀναλέξασθαι* ἀναλέξαι
Q.edd.; cf. Praef. p. LXII || 17. καὶ κατὰ Q καὶ τὰ κατὰ Ch.K
καὶ τὰ τὸ κατὰ AB || 19. ἀλλὰ καὶ [τὰ] περὶ* || 23. κράσεων Ch.K
ἐν τοῖς ἐξώς (κράσεις) λέγονται μετὰ τῶν ἰδίων ἐκάστης γνωσιμάτων, ἐν δὲ τῷ (τρίτῳ) περὶ τῆς τῶν φαρμάκων κράσεως ὁ λόγος ἐστίν. ἕαν τ` ὅν μετὰ (τὰ) δύο βουληθῇ τις εάν τε μετὰ (τὰ) τρία τὸ τε περὶ τῆς ἀφίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος ἀνα-5 γνώμαι καὶ τὸ περὶ τῆς εὐεξίας καὶ τὸ περὶ ἀνωμάλου δυσκρασίας, ἐν τῇ προσθηκοῦσῃ τάξει πράξει τούτο. μικρὰ δ` ἐστι πάνυ τὰ τρία ταῦτα βιβλία φίλοισι ἀξιώσασιν ὑπαγορευθέντα κατει' ἐκδοθέντα πρὸς ἐκείνων· ἔπει τοι καὶ τούτων ἡ δύναμις ἐν τῇ τῶν ὑμι-10 εινὸς πραγματείας περιέχεται, καθ` ἢν αἱ διαφοραὶ τῆς τοῦ σώματος ἡμῶν κατασκευῆς **. 

Cap. III. ** ** τῶν έξηγησιῶν οὖσι τ` ὀρθῶς λέγονται καὶ οὐσι μή, προγεγράμμαται κατὰ τὰς 7 ἡμετέρας πραγματείας. έξεις δ` εἰς ἐνα τῶν Ἰππο-15 κράτους καὶ τὰ ἡμετέρα καὶ ἑπειδὴ ταῦτ` ἤδη ρέ-γραπται, προσθηκαὶ πειράζομαι τὰ λοιπά. τοῦτο μὲν, ἐὰν εξήσωμεν, ἐσταί· φθάσαντος δ` ἀποθανεῖν ἐμοῦ, πρὸν ἐξηγηθέναι τὰ κυριάτατα τῶν Ἰπποκράτους συγγραμμάτων, ἐξουσίων οἱ βουλόμενοι τῆν γνώμην 20 (γνώμαι) αὐτοῦ καὶ τὰς ἡμετέρας μὲν, ὅσ εἰρήται, πραγματείας ἢμα τοῖς ἤδη γεγονοῦσιν ὑπομνήμασι καὶ τῶν ἐξηγηθέντων δ` τῶν ἄνδρα τῆς τοῦ διδασκάλου Πέλοπος (καὶ) [εἰ] πού τι καὶ τῶν Νουμισιανοῦ [ἐχοειν]

— ἐστι δ’ ὀλίγα τὰ διασφαξμένα — καὶ πρὸς τούτοις τὰ τῆς Σαβινὸν καὶ Ρούφον τοῦ Ἕρασιόν. Κόινος δὲ καὶ οἱ Κόινοι μαθηταὶ τῆς Ἰπποκράτους γνώμην ὁμο ἀκριβῶς ἐγνώκασι, διὸ καὶ πολλαχῷ τὰς ἐξηγήσεις 5 οὐκ ὑθῶς ποιοῦνταί. Λύκος δ’ ἐνίστε καὶ προσεγ-καλεῖ τῷ Ἰπποκράτει καὶ φησὶ πεύδεσθαι τὸν ἀνδρὰ μὴ γινωσκόντων αὐτοῦ τὰ σφόν μας καὶ τὸ γε τοῦ Λύκου βιβλία φανερῶς πάντα . . . γέγονεν. 6 δ’ ἡμε-τερος διδάσκαλος Σάτυρος — τοῦτο γὰρ πρῶτα συγ-10 γενόμενοι μετὰ ταῦτη ἡμείσαμεν Πέλοπος — οὐ τὰς αὐτὰς ἐξηγήσεις ἐποιεῖτο τῷ Λύκῳ τῶν Ἰπποκρατείων βιβλίων· ὑμολογεῖται δὲ Σάτυρος ἀκριβέστατα διαφά-ξειν τὰ Κόινον σφόν μας μὴ προσθῆκε αὐτοῖς τι μὴ ἀφελῶν· Αἰφικιανὸς μὲν γὰρ τι καὶ μετεργάθησεν 58 15 ἐπὶ τὸ Σταϊκότερον. ἡμεῖς οὖν ἐτέρως μὲν ἐμπροσθεν ἀκρικοτέτει Σάτυρον τὰς ἐξηγήσεις Κόινον, μετὰ χρόνον 6’ ὕστερον ἀναγνώτης τινὰ τῶν τοῦ Λύκου κατέ-γνωμεν ἀμφοτέρων ὡς οὖν ἀκριβῶς ἐγνωσάων τὴν Ἰπποκράτους γνώμην. ἀμεινοῦν 6’ ἐγνώσαν οἱ περὶ 20 Σαβινὸν τε καὶ Ρούφον· δ’ ἐν ταῖς ἡμετέραις πραγ-ματείαις προγεγραμμασμένοι ἵκανος καὶ τὰ τούτων κρί-νειν καὶ φαράσαι τὰ τὰ καλῶς ὑπ’ αὐτῶν εἰρημένα καὶ εἰ που τούχοιεν ἐσφαλμένοι.

Cap. IV. 'Αλλ’ ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν Ἰπποκράτους 25 ἐξηγήσεων αὐτάρκως εἰρηται, μεταβδέμεν ἐπὶ τὰ λοιπὰ

8. φανερῶς Q edd. φανερώτατα Eberh. 1. 1. || πάντα . . *
τών ήμετέρων υπομνημάτων, οδός τής λογικής ἐστι πραγματείας. ἔστι δ’ ἐξ αυτῶν σολ μέν, ὁ ᾿Ευγενιάνε, καὶ ὅσι τὴν λατρικήν μόνην ἐσπονδάκατε, <τὰ> περὶ τῆς ἀποδειξεώς αὐτάρκης, τοῖς δ’ ἅλλοις, ὅσιοι φιλοσοφίας σχολέξουσι, καὶ τάλα, πλὴν ἐι τις ἀμφοτέρας 5 

59 δύνατο καλὸς μετέρχει ἵσθι τὰς θεωρίας λατρικής τε καὶ φιλοσοφίας. εἶναι δὲ χρή τοῦτον ἀγχίνουν θ’ ἅμα καὶ μνήμονα καὶ φιλόσοφον, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εὐτυχήκοτα τοιαύτην εὐτυχίαν οἷον ἡμεῖς εὐτυχήσαμεν ὑπὸ πατόλ παιδευθέντες, <δὲ> ἀριθμητικής τε καὶ λογιστικής καὶ γραμματικῆς θεωρίας ἐπιστήμων ἡμᾶς ἐν τούτοις τε κάν τοῖς ἅλλοις, ὅσα παιδείας μαθήματα, θρήψας, ἡνίκα πεντακαίδεκατον ἐτος ἦγομεν, ἐπὶ τὴν διαλεκτικὴν θεωρίαν ἦγεν ὃς μόνη φιλοσοφία προσέξοντας τὸν νοῦν, εἰτ’ ἐξ ὁνειρῶν ἐναργῶν προτραπεὶς 15 ἐπτακαίδεκατον ἐτος ἄγοντας καὶ τὴν λατρικὴν ἐποίησεν ἄσκειν ἕματι τῆς φιλοσοφίας. ἀλλὰ καὶ τοιαύτην ἐγὼ τὴν εὐτυχίαν εὐτυχήσας ἐκμανθάνων τε καὶ θάττων ἀπάντων τῶν ἅλλων δὲ τέρ [ἐν] ἐδιδασκόμην, εἰ μή τῶν ὅλων μου βίον ἐλγ τὴν τῶν ἐνν ἀρικήν τε καὶ 20 φιλοσοφίας θεωρημάτων ἄσκησιν καθεστήσειν, οὐδὲν ἐν ἔγνων μέγα. μηδὲν τοίνυν μηδὲ τούτο θαῦμα, διότι πολὺ πλῆθος ἀνθρώπων ἀποκύννων λατρικῆς τε

1. υπομνημάτων Marqu. Phil. A. VII 25 υπομνήματα Q edd. ||
καὶ φιλοσοφίαν ἐν οὖν ἐφυσάν καλῶς ἢ οὖν ἐπαιδεύθησαν ὡς προσήκεν, ἢ 60 ὁ οὖν κατέμειναν ἐν ταῖς ἀσκήσεις ἄλλη ἐπὶ τὰς πολιτικὰς πράξεις ἀπετράπουτο. τὰ τιτα μὲν οὖν μοι κατὰ 5 τὸ πάρεργον εἰρήσθω καίτοι 〈γ’〉 οὐκ ὑπάρχει πάρεγμα. 

τὰ γοῦν τῆς φιλοσοφίας θεωρίας ἡμέτερα βιβλία μετὰ τὴν περὶ τῆς ἀποδείξεως πραγματειῶν ἀναγιγνώσκειν χρή τίνες δ’ αὐτῶν εἴσιν αἱ ὑποθέσεις καὶ πόσαι, καθ’ ἐκαστὸν 〈μὲν〉 αὐτῶν γέγοραται, δι’ ἐκείνου δὲ 10 δεικνύεται τοῦ γράμματος, ἐν ὃ τὴν γραφὴν ποιήσομαι ἀπάντητον τῶν ἐμὸν βιβλίων.

Cap. V. Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ παραδοτοῦν καὶ περὶ τῆς πραγματείας, ἐν ὧν ἐν τῇ παρὰ τοῦτες Ἀττικοῖς συγγραφευοῦσιν ὑμόματα κατὰ τὴν τῶν πρῶτων ἐν αὐτοῖς ὑποθέσεων. 15 Ἡ ἱδρυσται τάξειν, ἀπερ ἀπεκρινώθησις σοι, βέλτιον ἡγούμεθα κάνταύτα λέγαμε σοι προθήλλω γὰρ, ὅτι καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἡγεῖται, ἡμῖν τοῦ ἑστιν αὐτής ἡ ἑποθέσεις. 

οὐ γὰρ δὴ τοῦτ’ ἀξίον ἡμεῖς, ὅτε ἐνοῦ παρὰ τῶν νῦν κελεύοντων, ἀπαντῶν ἀττικίζειν τῇ φανῇ, κἂν λατρολ 20 τυχάνωσιν ὅντες ἡ φιλοσοφία καὶ χρηματικὸς καὶ μονοσικός καὶ νομικός κἂν μηδὲν τοῦτον ἄλλον ἐπιλογὸς ἦτοι πλουτοῦντες τίνες ἡ μόνος εὐποροὶ τοῦ παρτοῦν γὰρ ἀπαξίω μηδὲν μὲν ἑς ἑς φερόντων τῶν σολομικέσσων τῇ 61 φανῇ μηδ’ ἐπιτίμαν. ἀμείων γὰρ ἐστὶ τῇ φανῇ 25 μᾶλλον ἡ τῷ βίῳ σολομικέων τοῦ καὶ βαρβαρίζειν.
그램마테아 πρὸς τοὺς ἐπίτιμους τοῖς σολοικίζουσι τῇ φωνῇ τοσοῦτον δέω παιδείας τι μόριον ὑπολαμβάνειν τὸ ἀττικήζειν. ἀλλὰ διὰ τὸ πολλοὺς ἱατοῦς καὶ φιλοσόφους, ἐν οἷς αὐτὸ νομοθετοῦσι καὶ παρὰ σημαινόμενα τῶν Ἑλληνικῶν ὁνοματών, ἐν τούτοις ἐτέροις ἐτέροις, διὰ τούτο καὶ τῶν ὁνομάτων τὴν ἐξήγησιν ἐποιησάμην ἐν ὑκτώ καὶ τεσσαράκοντα βιβλίοις ἄθροισάμενος <ἐκ τῶν> Ἀττικῶν συγγραφέων αὐτὰ, καθάπερ ἐκ τῶν κωμικῶν ἄλλα. γεγραπτά μὲν οὖν, ὡς ἔφη, ἡ πραγματεία διὰ τὰ 10 σημαινόμενα: σὺν τούτῳ δ’ εὐθέως ὑπάρχει τοῖς ἀναγνωσόμενοις αὐτὰ καὶ ἡ τῶν Ἀττικῶν ὁνομάτων γνώσις οὐδὲν αὐτῆ καθ’ ἐαυτὴν ἤξιον ἐχοῦσα μεγάλης σπουδῆς: ἀλλὰ γε διὰ τούς κακῶς χρωμένους τοῖς ὁνόμασιν ἄλλη μοι γέγραπται πραγματεία περὶ τῆς 15 ὁρθότητος αὐτῶν, ἢν δὴ καὶ πρώτην ἄπασῶν ἀμείον ἀναγνωρισκεῖν.

8. ἄθροισάμενος Ch K ἄθροισαμένων Q A B || <ἐκ τῶν> *; post ἄθροισαμένων in Q spatium vacuum fere sex, in A B novem fere litterarum est, sequitur Ἀττικῶν; ἄθροισάμενος ἐκ Ἀττικῶν Ch K; cf. XIX 48, 8 || 13. αὐτῆ Q αὐτῆ A B
ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

"Εργά φανερά γέγονεν ἡ συμβουλή σου, κράτιστε Βάσσε, περὶ τῆς γραφῆς τῶν ὑπ' ἐμοῦ γεγονότων βιβλίων. ἐν γὰρ τῷ τῷ Σανδαλαρίῳ, καθ' ὅ δὴ πλείστα τῶν ἐν Ῥώμῃ βιβλιοπωλεῖοι ἐστίν, ἑθεα-5 σάμεθά τινας ἀμφισβητοῦντας, εἰτ' ἐμὸν εἰτ' τὸ πι-πρασκόμενον αὐτὸ βιβλίον εἰτ' ἀλλον τινὸς' ἐπεγέ-γραπτο [μὴ] γὰρ 'Γαληνὸς λατρός'. ἀνουμένου δὲ τινος ὡς ἐμὸν ὑπὸ τοῦ ξένου τῆς ἐπιγραφῆς κινηθείς τις ἀνήρ τῶν φιλολόγων ἐβουλήθη γνώναι ⌂ τὴν ἐπαγ-9 10 γελίαν αὐτοῦ· καὶ δύο τοὺς πρώτους στίχους ἀναγγέλει εὐθέως ἀπέρριψε τὸ γράμμα, τούτῳ μόνῳ ἐπιφθεγκά-μενος, ὡς οὐκ ἔστιν ἡ λέξις αὕτη Γαληνοῦ καὶ ψευδὸς ἐπιγέμφασκαί τοι καὶ τὸ βιβλίον. ὁ μὲν οὖν τοῦτ' εἰπὼν ἐπεπαύδευτο τὴν πρώτην παιδείαν, ἢν οὐ παρ' Ἐλλησι 15 παῖδες ἢς ἀρχῆς ἐπαιδεύοντο παρὰ τε γραμματικοῖς καὶ θητορίσιν· οἱ πολλοὶ δὲ τῶν νῦν λατρικὴν ἡ φιλο-σοφίαν μετίονταν οὐδ' ἀναγγέλειν καλῶς δυνάμενοι φοιτῶσι παρὰ τοὺς διδάσκοντας τὰ τε μέγιστα καὶ καλ-λίστα τῶν ἐν ἀνθρώποις, τὰ θεωρήματα, ἡ φιλοσοφία

τε καὶ λατρικὴ διδάσκουσιν. ἦρχοτο μὲν οὖν ἡ τοιαύτη ῥαδιουργία πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ἦνικ’ ἐτι μειωκὼν ἦν ἐγὼ, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτον γ’, εἰς θόντι χ’ ἥξιταί, προεληλύθει τὸ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον. διὰ τ’ οὖν αὐτὸ τοῦτο καὶ διότι πολυειδῶς ἐλαβήσαντο πολλοὶ 5 τοῖς ἐμοίς βιβλίοις, ἄλλοι, κατ’ ἄλλα τῶν ἑθῶν ἀναγιγνώσκοντες ὡς ἱδια μετὰ τοῦ τα μὲν ἀφαίρειν, τὰ δὲ προστιθέναι, τὰ δ’ ὑπαλλάττειν, ἀμείνοι ἤρωμαι δηλῶσαι πρὸ τοῦ αὐτοῦ τὸν λελαβῆσθαι τὴν αἰτίαν, 10 εἰτα περὶ τῶν ὄντως ὑπ’ ἐμοὶ γεγραμμένων ἦτης γε 10 καθ’ ἐκαστὸν αὐτῶν ἐστίν ἡ ἐπαγγέλλω. τοῦ μὲν δὴ πολλοὺς ἀναγιγνώσκειν ὡς ἱδια τὰ ἔμα τὴν αἰτίαν αὐτὸς οἶδα, πράττοις Βάσσε· φίλους γὰρ ἡ μαθηταῖς ἐδίδοτο χαρὰς ἑπιγραφῆς ὡς ἂν εὔδεν πρὸς ἔκδοσιν ἄλλ’ αὐτοῖς ἐκείνοις γεγονότα δεσθεὶςν δὴν ἦκονσαν 15 ἔκειν ὑπομνῆμα. τυνῶν μὲν οὖν ἀποθανόντων οἱ μετ’ ἐκείνους ἔχοντες ἀρεσθέντες αὑτοῖς ἀναγιγνώσκον ὡς ἱδια * * * παρὰ τῶν ἔχονταν κοινωνησάντων αὐτοῖς εἰς τὴν ἐαυτῶν πατρίδα πορευθέντες ὑποδιατρίψαντες ἄλλος ἄλλος ἡ ἐκατ’ αὐτὰ τὰς ἐπιδείξεις ἑποιοῦντο. φαρα- 20 θέντων δ’ ἀπάντων τῷ χρόνῳ πολλοὶ τῶν αὐτίς κτη- σσάμενων ἐπεγράφαντ’ ἐμοὶ τοῦνομα καὶ διαφανοῦντα τοῖς παρ’ ἄλλους οὖν τινες εὑρόντες ἐκόμισαν πρὸς με παρακαλέσαντες ἐπανορθῶσάσθαι. γεγραμμένων οὖν, ὡς ἐρφα, οὐ πρὸς ἔκδοσιν αὐτῶν ἄλλα κατὰ τὴν τῶν 25


0
καὶ χρείαιν εἰκὸς δήπου τὰ μὲν ἐκτετάσθω, τὰ δὲ συνεστάλθη καὶ τὴν ἐρμηνείαν αὐτῆς τε ἦσσον θεωρημάτων τὴν διδασκαλίαν ἢ τελεῖαν ὑπάρχειν ἢ ἐλλιπῆ. τὰ γὰρ τοῖς εἰρημένοις γεγραμμένα πρὸ- 11 δὴ λοιπὸν μὴτε τὸ τελεῖον τῆς διδασκαλίας ἔχειν μὴ τὸ διηκριβωμένον, ως ἂν οὔτε δεσμεύων αὐτῶν οὔτε δυναμένων ἀκριβῶς μανθάνειν πάντα, πρὸν ἐξίν τινα σχεῖν ἐν τοῖς ἀναγκαίοις. ὑποτυπάσεις γοῦν ἐπέγραψεν ἐνυιοὶ τῶν πρὸ ἐμοῦ τὰ τοιαύτα βιβλία, 10 καθάπερ τινες ὑπογραφάς, ἐτεροὶ δὲ εἰσαγωγής ἢ συν- ώς ἢ ὑφηγήσεις· ἐγώ δὲ ἀπλῶς δοὺς τοῖς μαθηταῖς οὐδὲν ἐπέγραψα καὶ διὰ τοῦτο ὦστερον εἰς πολλοὺς ἀκριμομένων ἀλλὸς ἀλλήν ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο. τὰ δ’ οὐν εἰς ἐμὲ κομισθέντα πρὸς τινῶν ἐπανορθώσεως 15 ἔνεκεν ἥξισα ὑποτέτοις εἰσαγομένοις ἐπιγραφάρθαι· περὶ πρώτων οὖν τούτων ποιήσομαι τὸν λόγον.

Cap. I. Περὶ τῶν γενομένων υπομνημάτων ἐν 'Ρώμῃ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιδημίαν.

Ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ' εἴχον ἀπάντων αὐτῶν ἀντι- 20 γραφα μειρακίας ὑπαγορευθέντων ἀρχιμένως μαν- θάνειν ἢ καὶ ταῖς φίλοις ἐξεισάγειι διδάσκειτο· ὦστερον δ’ ὁπότε τὸ δεύτερον ήκον εἰς 'Ρώμην, κομισθέντων, ὡς εἴρηται, πρὸσ μὲ διορθώσεως ἔνεκεν, ἐκτησάμην 12 τε καὶ τὴν ἐπιγραφὴν * * * 'περὶ αἰρέσεων' τοῖς 25 εἰσαγομένοις, πρὸς πρώτων ἀν εἰς πάντων ἀναγκαστέου τοῖς μαθησιημένοις τὴν ἱκανήν τέχνην ἐν αὐτῷ γάρ

αἱ κατὰ γένος ἀλλήλων αἰφέσεις διαιφέρουσαι διδασκονται· κατὰ γένος δ᾽ εἰπον, ἑπεὶ καὶ διαιφορώ τινες ἐν αὐταῖς εἰσὶ, καθ᾽ ὡς ύστερον οἱ εἰσαχθέντες ἐπεκδιάσκονται. τὰ δὲ τῶν τριῶν αἰφέσεων όνόματι σχεδὸν ἀπαντεῖς ἢ εἰς γνωσκοῦσιν [τὴν μὲν τινα δογματικήν 5 κῆν τε καὶ λογικὴν ὄνομαξεσθαι, τὴν δὲ δευτέραν ἐμπειρικήν, τὴν τρίτην δὲ μεθοδικήν]. ὥσα τούτων ἐστὶν ἐκάστης ἤδια ἢ καθ᾽ ἡ διαιφέρουσαι ἀλλήλων, ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ γέγραπται. τοῖς δὲ εἰσαχθέντοις ὑπηρετεύῃ τὸ περὶ τῶν ὁστῶν καὶ τὸ περὶ τῶν σφυγμῶν, ἔδοθη 10 δὲ καὶ φίλῳ Πλατανικῷ κατὰ τὴν ἐπιδημίαν ταύτην εἰσαγωγικὴ δύο βιβλία, τὸ μὲν φλεβῶν καὶ ἄρτησιν, τὸ δὲ νεύρων ἔχον ἀνατομήν, καὶ ἐτέρῳ τυλὶ τῆς ἐμπειρικῆς ἀγωγῆς ὑποτύπωσις· ἢν οὐδὲν ἔχον ἐνώ παρὰ τῶν ἔχοντων ἔλαβον, ἢνικα τὸ δεῦτερον ἦκον ἵς 15 εἰς Ῥώμην. ἀλλοι δὲ τινοι τῷ τε γραφέντων φίλοις ἐμεινεν ἀντίγραφα παρ᾽ ἐμοί διὰ τὸ τελέσως ἐξειργάσθαι· ὅν ἐστι καὶ τὰ περὶ τῶν τῆς ἀνατομῆς αὐτῶν δύο καὶ 13 τὰ περὶ φωνῆς τέταρτα, προσφανοτέντα τινι τῶν ὑπατικῶν ἀνδρῶν, Βοηθὸς τούνομα, κατὰ τὴν Ἀριστο- 20 τέλους αἴφεσιν φιλοσοφοῦντι. τούτῳ καὶ τὰ περὶ τῆς Ἰπποχράτους ἀνατομῆς καὶ μετὰ ταῦτα <τὰ> περὶ τῆς Ἐρασίστρατον προσφέρωνται φιλοτιμότερον γεγομένα διὰ Μαρτιάλιου, οὗ δύο βιβλία διασφέξεται τῶν ἀνατομικῶν ἔτι καὶ νῦν ὁ παρὰ πολλοῖς, ἦ κατ᾽ 25 ἐκείνον τὸν χρόνον εὐδοκίμει μεγάλως. βάσκανος δὲ

ναλ φιλόνεικος ἵκανὼς ἢν ὁ ἄνηρ οὗτος καίτοι πλεία γεγονώς ἦτα ὁ τάν ἐβδομήκοντα. πυθόμενος οὖν εἰς ἀνατομικὸν πρόβλημα τοῦς τε λόγους καὶ τὰ διδα-χέντα μοι δημοσία πρὸς ἀπάντην τῶν ἀκολουθησάν-
των ἐπηνήσθαι μεγάλως ἦρετό τινα τῶν ἐμῶν φίλων, ἀπὸ πολαὶς εἰς δὲ αἱρέσεις. ἀκοῦσας δ’ ὅτι δυόλους ὄνομάζω τοὺς ἑαυτοὺς ἀναγορεύσαντας Ἰπποκρατείους Ἡ Ὑπαρχορείους ἡ Ὠλος ἀπὸ τινὸς ἀνδρὸς, ἐκλέγωμεν 
δὲ τὸ παρ’ ἑκάστος καλά, δευτέρου ἦρετο, ἦπιν μᾶ-
10 λιστα τῶν παλαιῶν ἐπαινοῦμι **. θαυμάσιον δὲ τὸν Ἐρασίστρατον ἀποφαίνει τὰ τ’ ἄλλα τῆς τέχνης καὶ ταῦτα. δι’ ἐκείνου οὖν ἐγραφαὶ φιλοτιμητέρον τὰ 
περὶ τῆς Ἰπποκράτους ἀνατομίας ἢ βιβλία καὶ τὰ 
περὶ τῆς Ἐρασίστρατοῦ τρία καὶ λέγων γέ ποτ’ εἰς 
15 τὰ τῶν λατρῶν τῶν παλαιῶν βιβλία δημοσία προβλη-
θέντος μοι τοῦ περὶ αἴματος ἀναγωγῆς Ἐρασίστρατος καὶ γραφείου καταπαγέντος εἰς αὐτὸ κατὰ τὸ ἔθος, 
ἐίτα δειχθέντος ἐπ’ ἐκείνῳ τὸ μέρος τοῦ βιβλίου, καθ’ 
ὁ τὴν φλεσσοτομιάν παρατείται, πλείω πρὸς αὐτὸν 
20 εἶπον, ὅπως λυπήσαμι τὸν Μαρτιάλιον Ἐρασίστρατειον 
ἐίναι προσποιούμενον. ἔπει δ’ ἵκαινὼς δ’ λόγος ἡδονί-
μησεν, ἐδεύθη ὡς τὸς φίλος ἐπαχθῷς ἔχον πρὸς αὐτὸν 
ὑπαγορεύσαι τὰ ἰδιότητα τῷ πεμφθησομένῳ παρ’ αὐτὸν 
pρὸς μὲ διὰ σημείον εἰς τὰς ἑσκημένας γράφειν, 
25 ὅπως ἐν ἐξορμήσῃ τῆς πόλεως οἰκαδε, δύνατο λέγειν 
αὐτὰ πρὸς τὸν Μαρτιάλιον ἐν ταῖς τῶν νοσούντων

2. ἔτη τῶν ἐβδομήκοντα* ἐτῶν ο’ Q edd.; cf. Praef. p. LXXI||
5. ἐπηνήσθαι* ἐπηνήσθαι Q.A ἐπαινεῖσθαι edd. cett. || 7. ὄνο-
μάζωμι coni. Marqu. || 10. ἐπαινοῖμι ** cf. Praef. p. LXXI ||
11. ἀποφαίνει τὰ τ’ ἄλλα* ἀποφαίνεται τὰ ἄλλα Q.AΒ ἀποφα-
νεῖται καὶ τὰ ἄλλα Ch.K. || 18. καθ’ δ* καθὸ Q edd. || 23. τὰ 
ἰδιότητα in marg. Q
ἡκον εἰς Ῥώμην ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων μετακλῆσθείς, 
ὁ μὲν λαβὼν ἐτευθύνει, τὸ βιβλίον δὲ εἶχον οὐκ ὅλιγοι 
κατὰ τὴν ἐν τῷ τότε καιρῷ φιλοτιμίαν συγκείμενον, 
ἡμιᾶ᾽ ἥλεγχον δημοσίᾳ· καὶ γὰρ δὴ καὶ νέος ὄν ἔτι 
τούτῳ ἐπράξα ἕτερων ἔτους ἄρων καὶ τρικαστὸν. 
ἐξ ἐκείνου δὲ ὀρίσα μὴ τε διδάσκειν ἐτι δημοσίᾳ μὴ· 
ἐπιδεικνύοντο προσδεξαμένης με τῆς κατὰ τοὺς θερα-
πευμένους εὐτυχίας μείζονος εὐχής· εἰδῶς γὰρ τοὺς 
ἀυτικεχύον, ὅταν ἐπαινῆται τις λατρός, ὡς φθονοῦσιν 
αὐτὸν λογίατρον ἀποκαλοῦντες, ἀπορράψαι τὴν βα-
σικὰν γλῶτταν αὐτῶν ἐβαλλόμενον οὐτ' ἐπὶ τῶν θερα-
πευμένων φθεγγόμενος τι περαιτέρω τῶν ἀναγκαίων 
οὕτε διδάσκαν ἐν πλήθει, καθάπερ ἐμπροσθεν, οὐτ' 
ἐπιδεικνύόμενος ἀλλὰ διὰ τῶν ἐφιγον τῆς τεχνῆς μόνων 
ἐνδεικνύομενος ἡν εἰχον ἐξιν ἐν τοῖς θεωρημασίων αὐτῆς. 
ἐτεσι δὲ τρισὶν ἀλλοὶς ἐν Ῥώμῃ διατρέψας ἄφαρμένου 
τοῦ μεγάλου λοιμοῦ παραχρῆμα τῆς πόλεως ἐξήλθον 
ἐπειγόμενος εἰς τὴν πατρίδα μηδεμί * * * ἐν τῷ χρόνῳ 
τούτῳ περὶ μὲν τῶν Ἰπποκράτους καὶ Ἄλαντονος δογ- 
μάτων ἐξ βιβλία <συνεργασά> προπηγαμένου μὲ τοῦ 
Βοσθοῦ, περὶ δὲ μορίων χρείας ἐν | τὸ πρῶτον, ἡ 
λαβὼν δὲ Βοσθὸς ἐξῆλθεν τῆς πόλεως ἐμὸν πρότερος, 
ἀρξὼν τῆς Παλαιστίνης Συρίας, ἐν ἕ καὶ ἀπέθανεν. 
καὶ διὰ τοῦτο μετὰ πολὺν χρόνον ἐκατέρω τὴν προα—
ματέλαν συνετέλεσα προσγενομένον μοι καλυμάτων
μετὰ τὴν εἰς οἴκον ἐπάνοδον, ὧν ἔφεξεὶς μυημονεύσω.

Cap. II. Τίνα μοι μετὰ τὴν ἐκ Ρώμης ἐπάνοδον
οἶκα δε παραγενομένος βιβλία παρὰ τινῶν ἐδόθη
τῶν ὑπὲρ ἐμοῦ γεγραμμένων.

Ἑπανήλθον μὲν οὖν ἐκ Ρώμης εἰς τὴν πατρίδα
πεπληραμένον μοι τῶν ἐκ γενετῆς ἐτῶν ἔπτα καὶ
τριάκοντα, τρία δὲ μοι βιβλία παρὰ τινῶν ἐδόθη
gεγραμμένα, πρὸς εἰς Σμύρναν ἐκ Περγάμου μετα-
βῆναι Πέλοπος τε τοῦ λατρόος καὶ Ἀλβίνου τοῦ Πλα-
τανικοῦ χάριν· ἢν δὲ τὸ μὲν τι μήτρας ἀνατομή,
μικρὸν βιβλίδιον, τὸ δὲ τι τῶν ἐν οὐρανοὶς παθῶν
διάγνωσις, μικρὸν καὶ αὐτό, τρίτον δ’ ἀξιόλογον τὸ
μεγέθει <περὶ> τῆς λατρικῆς ἐμπειρίας. ἐδόθη δὲ τὸ

μὲν πρῶτον εἰρήμενον μαλὰ τινί, τὸ δὲ δεύτερον
οὐρανοὶς ἑρμηνεύοντι νεανίσκορ· τὸ δὲ τρίτον, ἥνικα
Πέλοπ μετὰ Φιλίππου τοῦ ἐμπειρικοῦ διελέξθη δυνᾶν
ἐμείθαν, τοῦ μὲν Πέλοπος, ὡς μὴ δυναμενῆς τῆς λατρι-
κῆς δή ἐμπειρίας μόνης συστήναι, τοῦ Φιλίππου δ’
ἐπιδεικνύντος δύνασθαι· τοὺς οὖν ώρ’ ἐκατέρων λόγους

διηθέντας εἰς τὰξιν καταστήσας ἔγραψα τι γυμνάσιον
ἐμαυτῷ καὶ τούτ’ οὐκ οἷς ὅπως ἔξεπεν ἐμοῦ μηδὲν
εἰδότος αὐτῷ. τρία δ’ ἄλλα περὶ Θώρακος καὶ πνεύ-
μονος κυνήσεως, ἥνικ’ ἐν Σμύρνῃ διέτριβον, ἔγραφα

συμφωνικότητα χαρισμάτων μέλλοντι μετὰ τὴν ἀποδημίαν

4. παραγενομένῳ BCh παραγενόμενῳ QA || 14. περὶ add.
ChK om. QAB || 16. ἑρμηνεύοντι edd., ἑρμηνεύοντα Q || 18.
ἡμερῶν ChK ἡμερῶν (per compendium scr.) Q ἡμέτερ. (sic) A
ἡμετέρ. B || 22. τοῦτο Q τοῦτο edd. || οὐκ οἰδ’ ὅπως* οὐκ οἴδα
πῶς Q edd.; cf. Praef. p. LXXI; 23. περὶ Θώρακος καὶ πνεύ-
μονος* περὶ πνεύμονος καὶ Θώρακος Q edd.; cf. Praef. p. LXXII || 25. μετὰ*.
εἰς τὴν πατρίδα πορεύεσθαι χάριν τοῦ μελετήσαντα κατ' αυτὰ ποιήσασθαι τιν' ἐπίδειξιν ἀνατομικῆν. ἀπο-
θανόντος οὖν ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ νεκρώσκου τὰ βιβλία παρὰ τοῖς ἦν, ὑπονοοῦμενα τῆς ἐμῆς ἔξεσθα εἶναι,
καὶ τις ἥλεχχη τοῖς προοίμοι τοῖς τεθεικῶς αὐτοῖς εἰτ' ἁναγγείλωσιν ὡς ἑδίκα τοὺς τῶν βιβλίων ὑπ' ὅμοιο προσ-
εξενοθείμηκαν ἐπαγγελλάν ἔχοντα· τὰ γὰρ ἐν τοῖς τρισὶ γεγραμμένα Πέλοπος ἦν τοῦ διδασκάλου δόγ-
ματα, παρ' ὃ διατρίβων <κατὰ> Σμύρναν ἔγραψα 10 
τάτα * * *. καθιδρύσας ἔμαυτόν ἐν τῇ πατρίδι μετὰ τὴν Ἐκ Ρώμης ἐπάνωθι εἰχόμην τῶν συνήθων· ἀφι-
κετο δ’ εὐθέως ἐξ Ἀκυληίας τὰ παρὰ τῶν αὐτοκρα-
τόρων γράμματα καλοῦντων με' προσήρχοντο γὰρ αὐτὸ
χειμάσαντες ἐπὶ || τοὺς Γερμανοὺς ἐξελώνειν. ἐπο-
φεύρη μὲν οὖν ἐξ ἀνάγχης, ἐπλίξων δὲ τευχεῖσθαι παραπτήσεως· ἦμουν γὰρ εἶναι τὸν ἔτερον αὐτῶν, τὸν 
πρεσβύτερον, εὐγνώμονα τε καὶ μέτριον ἢμερὸν τε καὶ 
πρᾶγμα, ὃς ἐκαλεῖτο μὲν ἐξ ἀρχῆς Βῆρος, ἐπεὶ ὁ 
Ἀντωνίνος ὁ μετὰ τὸν Ἀδριανοῦ ἀρξας διάδοχον αὐτῶν 20
ἔθετο τῆς ἀρχῆς, τὸν μὲν ἐμπροσθεν δυναμόμενον 
Δοῦκιον κοινανόν ἐποιήσατο καλέσας Βῆρον, ἑαυτὸν 
δὲ μετανόμασεν Ἀντωνίνον. ἐπιβάντος οὖν μου τῆς 
Ἀκυληίας κατέσκηψεν ὁ λοιμὸς ὡς οὔπω πρότερον,
όστε τοὺς μὲν αὐτοκράτορας αὐτίκα φεύγειν εἰς Ἐκ 
Ῥώμην 25
άμα στρατιώταται ὀλίγοι, ἡμᾶς δὲ τοὺς πολλοὺς μόλις
κατὰ Q edd. || 2. αὐτὰ* αὕτο Q edd. || 10. κατὰ ChK, om. Q.A
spatio vacuo quattuor fere litterarum relictō || 11. τάτα ** ** ;
p. LXXIII || 17. αὕτον ChK αὐτὸν QAB || 22. Δοῦκιον Q edd.
VII 478, 15, XVII B 150; at XIV 613, 2; 647, 17; 649, 13; 650, 2
Δοῦκιον, VI 666, 13 Δευκαλία || 24. Ἀκυληίας* Ἀκυληία Q edd.
ἐν χρόνῳ πολλῷ διασωθῆναι πλείστων ἀπολλυμένων ὦ μόνον διὰ τὸν λοιμὸν ἄλλα καὶ διὰ τὸ μέσον χειμῶνος εἶναι τὰ πραττόμενα. μεταστάντος δ’ ἔξ ἀνθρώπων τοῦ Δουκίου κατὰ τὴν ὄδον εἰς Ῥώμην 5 αὐτοῦ κομίσας τὸ σῶμα τὴν ἀποθέσειν Ἀντωνίνος ἐποίησατο καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ἐπὶ τοὺς Γερμανοὺς στρατεύσας εἰχετο περὶ παντὸς ποιοῦμενος ἀπάγειν με, πεισθεὶς δ’ ἀφείναι λέγοντος ἀκούσας τὰν αὐτῶν κελεύειν τὸν || πάρτιον Θεόν Ἁσκληπίων, οὐ καὶ Θερι- 19 πευτὴν ἀπέφαυνον ἐμαυτόν, ἔξ ὅτον με θανατικὴν διάθεσιν ἀποστήματος ἔχοντα διέσωσε, προσκυνήσας τὸν Θεόν καὶ περιμεῖναι με τὴν ἐπάνων αὐτοῦ κελεύσας — ἥλπιζε γὰρ ἐν τάχει κατορθώσειν τὸν πόλεμον — αὐτὸς μὲν ἐξῆλθε, καταλιπὼν δὲ τὸν υἱὸν 15 Κόμμωδον, παιδίον ἐτ’ ὅντα κομίδη νέον, ἐνετείλατο τοῖς τρέφουσιν αὐτὸ πειράσθαι μὲν ὑμαῖνον φυλάττειν, οἱ δὲ ποτε νοσήσειν, καλεῖν ἐπὶ τὴν θεραπείαν ἐμε. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν χρόνον συνελέξαμεν τε καὶ εἰς ἔξω ἡγαγον μόνιμον ἢ τε παρὰ τῶν διδασκάλων 20 ἐμμαθήκειν ἢ τ’ αὐτὸς εὐρήκειν, ἔτι τε ξητῶν ἔννοι περὶ τὴν εὐρέσιν αὐτῶν [ἐνῳ] ἔγραψα πολλὰ γνωμή- ξων ἐμαυτὸν ἐν πολλοῖς προβλήμασιν λατρίκοις τε καὶ φιλοσόφοις, ἣν τὰ πλεῖστα διεφθάρῃ κατὰ τὴν μεγάλην πυρκαῖαν, ἐν ἦ τὸ τῆς Ἐλφήνης τέμνενος ἦμα καὶ πολλοῖς 25 ἀλλοίς ἐκαύθη. καὶ χρονίσασαντὸς γε κατὰ τὴν ἀπο- δημίαν παρὰ πάσαν ἐξίδα τοῦ Ἀντωνίνου σύμπας
έκεινος δ' χρόνος ἀξιολογώτατην τὴν ἄσκησίν μοι παρ-20 ἐσχέν, ὡς τὴν τε περὶ χρείας μορίων πραγμα"τείαν ἐν ἐπτά καὶ δέκα πληρώσας βιβλίους προσθείναι <τε> τὰ λείποντα τῇ περὶ τῶν Ἰπποκράτους καὶ Ἀλκατονός δογμάτων. ἂν δὲ ξηρὰν τινα τῶν ἀνατομικῶν θεωρή-5 μάτων, δὲ ἐδεδώκειν τῇ Βοσθῷ *** [τὸ] περὶ χρείας μορίων [πρῶτον] ἐν τῷ δευτέρῳ δεδήλωσεν τοὺς κυ-νότατα τὸ ἀρθρον ἐκάστου δεκτόλου μός προσεξευ-ρήθησαί μοι ἄπαντας ἀγνοηθέντας ἀρχὶ πολλοῦ, κα-7 ὑπερ ἀπασί τοῖς πρὸ ἐμοῦ. ἀνεβαλόμην δ' ἐν ἐκεῖνῃ 10 τῇ πραγματείᾳ καὶ περὶ τῆς κίνησεως τῶν ἀνω βλε-φάρων ἔρειν <εἰς>αὐθίς ἐπιδεξάς ἐν αὐτῇ τούτῳ μόνοι, ὡς αἱ λεγόμεναι πρὸς τινῶν οὐκ εἰσὶν ἀληθείς. ὅπως δ' ἐμαυτὸν τ' ἐπείσα καὶ τοὺς ἄλλους, οἷς ἐδείξα, καὶ ταύτην εὐφημίσα μοι καὶ τάλλα, ὅσα κατὰ τὰς 15 ἀνατομὰς ἢ κακώς εἰρήται τοῖς ἐμπροσθεν ἡ ὅλως παραλέλειπται, τηρικωτ' ἢδη καὶ τὰς ἀνατομικὰς ἐγκε-ρήσεις ἐγραψά. φθασάντων δὲ τῶν περὶ χρείας μο-ρίων εἰς πολλοὺς ἀφρίχαι σπουδαζομένων τε τοῖς ἱστροὶς σχέδιον ἀπασίν, ὅσοι τὴν παλαιὰν ἱστρικὴν 20 μετεχείρισσοτο καὶ τῶν φιλοσόφων τοῖς ἀπ' Ἀριστο-21 τέλους, ἐπειδὴ κάκειν τ' τοιαύτη τῆς ἐγερτέει πραγ-ματεία, τῶν βασικάνων τινες ὑπὸ φθόνον τὴν πόλιν ἐπλήγωσαν τῆς μοχθηρᾶς φήμης, ὡς ἐνεκα τοῦ δόξαι πάμπολυ τοὺς ἐμπροσθεν ὑπερβεβλῆσθαι πολλὰ τῶν 25

οὐδ' ὅλως φαινομένων ἐν ταῖς ἀνατομαῖς γράφαμεν· μὴ γὰρ ἂν ἀπαντᾷς αὐτὰ λάθειν. ἔγὼ μὲν οὖν ἐγείρων τε καὶ κατεφρόνουν αὐτῶν· ἀγανακτούντες δ' οἱ φίλοι παρεκάλουν με δημοσίᾳ δείξαι κατὰ τι τῶν 5 μεγάλων ἀκουστηρίων τὴν ἀλήθειαν τῶν ὑπ’ ἐμοῦ γεγραμμένων ἀνατομικῶν θεωρημάτων. ἔπει δ' οὖν ἐπειδῶμαι — ἡδὲ γὰρ οὕτως εἰχον, ἂς μὴ πεφροντικέναι τῆς δόξης —, οἰκεθεντες οἱ βάσκαιοι [ἐχειν] ἐξελεγχθήναι με φοβούμενοι, οὐ καταφρονοῦντα τῆς 10 φλυαρίας αὐτῶν προσποιεῖσθαι μεγαλοφροσύνην, οὔδε τοῦ σκόπτειν ἀπείχοντο καθ' ἐκάστην ἡμέραν εἰς τὸ τῆς Ἐλεήμονος τέμενος ἀφικνούμενοι, καθ' ὁ τι καὶ πρὸ τοῦ καυτήναι πᾶσιν ἡν ἔθος ἄθροιζονται τοῖς τὰς λογικάς τέχνας μεταχειριζόμενοι· ἄναγκασθεὶς οὖν 15 ὑπὸ τῶν φιλῶν [καὶ] δείξας δημοσίᾳ πολλαῖς ἡμέραις ἐμαυτὸν μὲν οὕτως ἐφευρέμουν, ἡρεμικότας δὲ πολλὰ τοὺς ἐμπροσθεῖν, ἐγραφα παρακληθείς ὑπ’ αὐτῶν 22 ὑπομνήματα τῶν δειχθέντων τε καὶ λεηθέντων, ἐπιγέραται δὲ ταύτα ἑαυτὸς τοῦ τινὸς ἀγνοηθέντων τῷ 20 Ἀὐξὸ κατὰ τὰς ἀνατομαὶς διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν. ὅποτε προῆλθον ἐπιθείξων ἐμαυτὸν οὐδὲν ἐφευρέμουν ἐν τοῖς ἀνατομικοῖς ὑπομνήμασιν, εἰς τὸ μέσον ἀνέθηκα τὰ τῶν ἀνατομικῶν ἀπάντων βιβλία τὴν ἐξουσίαν δοὺς ἐκάστῳ τῶν παρόντων ὃ θυσία τοις ἀνατομηθῆναι 25 προβάλλειν ἐπαγγειλάμενος δείξειν, ὅσα διεφάννησαν τοῖς ἐμπροσθεῖν, ἀληθῶς ὑπ’ ἐμοῦ γεγραμμένα. προβληθέντος δὲ τοῦ τὸς ᾠράκος ἐμὸν τῇ τὴν ἄρχον ἀπὸ

τῶν παλαιότάτων ποιομένου προχειριζόμενον τε τός βιβλίους αυτῶν ἡξίωσάν τινες τῶν ἀξιολόγων λατρῶν ἐν προσδρόφει καθεξήμονοι μὴ κατατρίβειν με τόν χρόνον, ἀλλ’ ἐπειδὴ Λύκος ὁ Μακεδών, Κοίντου μαθήτης γεγονός ἄνδρός ἀνατομικότατον, τὰ μέχρι τῶν καθ’ ἑαυτὸν εὑρημένα πάντ’ ἔγραψεν, ἐάσαντα τους ἄλλους μόνα τὰ πρὸς ἐκείνου γεγραμμένα τοῖς ἐμοίς ἀντεξε- τᾶσαι· προσείμενος οὖν αὐτῶν τὴν ἡξίωσιν οὕτως ἐπὶ πάντων τῶν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν προβαλλομένων ἐποίησα. πάντα δὲ ταῦτα διὰ τοῦτ’ ἡναγκάζεσθαι εἶπεν, 10 ὡς Ἰδοὺ οἱ μέλλοντες ἢ παραγνώσεσθαι τι τῶν ἐμῶν, κατὰ τίνα τὴν ἡλικίαν ἑκαστόν ἐγγραφά καὶ κατὰ τίνα τὴν αἰτίαν· ἐκ τούτων γὰρ εἶδον τὰ τ’ ἐλλιπὸς γεγραμμένα διοριζέων ἀπὸ τῶν τελέως ἐξισορροπομένων τὰ τέ κατὰ τὸν πρὸς τοὺς ἀλαξονευμένους ἔλεγχον 15 ἀπὸ τῶν διδασκαλίων. ἐπισημανοῦμαι δὲ ταῦτα καὶ διὰ τῶν ἔξης, ἐὰν πον ἔκατοι χρεία· γνωρίζει δὲ τὰ διασφράζομεν τῶν υπ’ ἐμοῦ γραφέντων δηλώσω τὴν ἀρχήν ἀπὸ τῶν ἀνατομικῶν ποιημάτων.

Cap. III. Περὶ τῶν κατὰ τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν. 20

Πρῶτον μὲν ἐν τούτως τὸ περὶ τῶν ὁστῶν τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένον, μετά τοῦτο δ’ ἐστιν ἄλλα τοῖς εἰσαγομένοις βιβλία, τὸ μὲν ἐτερον αὐτῶν φλεβῶν τε καὶ ἀρτηριῶν ἀνατομὴν περιέχον, τὸ δ’ ἐτερον νεύρων· εἰσὶ δὲ τι καὶ ἄλλο [‘μνών ἀνατομῆ’] ἐν 25

συντόμωρ διδάκτοιν ἀπαντεῖς ἀκριβῶς, οὐσι κατὰ τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις γέγραπται περὶ μυῶν. εἰ δὲ τις βούλειτο μετὰ τὴν τῶν ὅστων ἀνατομὴν ἐπὶ τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις εὐθέως ἐρχεσθαι, δυνατὸν ἔστιν 5 αὐτῷ παρελθέντα τὰς [περὶ] τῶν ἀγγείων τε καὶ νεύρων ἀνατομάς, ὡσπερ γε καὶ τὴν τῶν μυῶν ἀπαντα || γὰρ 24 τὰ τῆς ἀνατομῆς ἐν ταῖς ἐγχειρήσεις γέγραπται. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐν αὐταῖς περὶ τῶν κατὰ τὰς χείρας ἐστὶ μυῶν καὶ συνδέσμων, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῶν 10 κατὰ τὰ σκελή μυῶν καὶ συνδέσμων, τὸ δὲ τρίτον περὶ τῶν ἐν τοῖς κάλοις νεύρων καὶ ἄγγείων, τὸ δὲ τέταρτον περὶ τῶν τὰς γυνάθους καὶ τὰ σέλη κυνούντων μυῶν καὶ [περὶ] τὴν κάτω γέννην ἔτι τε τῶν τῆς κεφαλῆς καὶ τράχηλον <καλ> ὀμοπλάτως, τὸ δὲ 15 πέμπτον περὶ τῶν τοῦ θάρακας μυῶν καὶ τῶν κατ’ ἐπιγάστριον καὶ τῶν ψωθῶν καὶ τῶν (κατὰ) δάχυν, τὸ δ’ ἐκπον περὶ τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων, ὡσπερ ἐστὶν ἐν- τερα καὶ γαστήρ ἡπάρ τε καὶ σπλήν καὶ νεφρός καὶ κύστες ὡς τ’ ἐλλα σύν τούτοις. τὸ δ’ ἔβδομον καὶ 20 ὄγδοον τῶν πνευματικῶν μορίων ἀνατομὴν περιέχει, τὸ μὲν ἔβδομον τῶν κατὰ τὴν καρδίαν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ τὰς ἁρτηρίας τεθυνωτὸς τε καὶ ξώντος ἔτι τοῦ ξύου, τὸ δ’ ὄγδοον τῶν καθ’ ὀλον τοῦ θάρακα.

τὸ δὲ ἐνατὸν ἐγκεφάλου τε καὶ νοτιαίου ἀνατομὴν ἔχει, τὸ δὲ δέκατον όφθαλμῶν καὶ γλάττης καὶ στομάχου καὶ τῶν τούτων συνεχῶν, τὸ δὲ ἐνδέκατον τῶν 25 κατὰ || τὸν λάρυγγα καὶ τὸ καλούμενον ζοειδές ὀστοῦν καὶ τῶν συνεχῶν αὐτοῖς ἐτὶ <τε> τῶν εἰς αὐτὰ παρα- 5 γυνομένων νεύρων, τὸ δὲ δωδέκατον ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν, τὸ δὲ τρισεκαίδεκατον τῶν ἀπὸ ἐγκεφάλου νεύρων, τὸ δὲ τεσσάρωσικαίδεκατον τῶν ἀπὸ νοτιαίου, τὸ δὲ πενταεκαίδεκατον τῶν γεννητικῶν μορίων. τὰ μὲν οὖν ἀναγκαῖα τῆς ἀνατομικῆς θεωρίας ταύτ' ἔστιν, 10 ἐπὶ δὲ τοῖς ἀναγκαίοις ἄλλα χρήσιμα καὶ ταύτι γέ- γραπτα: τῶν Μαρίνου βιβλίων ἀνατομικῶν εἴκοσι ὄντων ἐν τέταρτῳ ἡμετέρῳ ἐπιτομῇ, καθάπερ καὶ τῶν Δόκου πάντων ἐν δύον· ὑπογράψε δ' αὐτῶν ἑκάστου τὰ κεφάλαια. κατὰ τὴν πρώτην ἐπιτομήν τῶν 15 τοῦ Μαρίνου βιβλίων ἀνατομικῶν ἐξ [αὐτοῦ] τὰ πρῶτα περιέχεται· γράφει δ' ἐν μὲν τῷ πρῶτῳ τῶν ἐξ τὸ προοίμιον τῆς ὅλης θεωρίας, εἰτὰ περὶ δέματος, ἐιθ' ἐξῆς περὶ τριχῶν, εἰτὰ περὶ ὄνυχων καὶ σαρκῶν καὶ πιμελῆς καὶ στέατος· ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ περὶ ἄδειαν 20 καὶ ὑμένου καὶ ὑμενωδῶν χιτῶνων περιτοναιῶν τε καὶ ὑπεξοχότος καὶ διαφράγματος· ἐν <θὲ> τῷ τρίτῳ περὶ τῶν λόγω θεωρητῶν ἄγγειων καὶ φλεβῶν καὶ ἁρτη- 26 ρίων ἀνατομογνῶς καὶ εἰ κατὰ φύσιν ἐν ἁρτηρίας αἴμα 25 περιέχεται· κατὰ δὲ τὸ τέταρτον, τῆς ἐνέργειας ἁρτη- φιῶν καὶ τῆς χρείας καὶ πόθεν ἀρχονται, καὶ τάλλα

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

ξητούμενα περὶ αὐτῶν, εἰς̱ εἴης περὶ οὐρητήρων, περὶ
σύφητικῶν πόρων καὶ οὐφάχου καὶ σπευματικῶν ἀγγείων
καὶ χολαδῶν ἄγγείων καὶ πόρων καὶ ἀδένων καὶ περὶ
tοῦ ἄπε τῶν ἀδένων ἄγγείων καὶ περὶ βρόχου καὶ
5 περὶ τῶν κατά τοὺς μασθοὺς ἄγγείων, ἐν οἷς τὸ γάλα,
cαὶ περὶ τῶν ἐν τῷ σώματι κεχυμένων καὶ ἄγγείων
κερείχομενων καὶ τῶν ἐν τῷ κεχυμένων, καὶ περὶ τροφῆς: ἐν
dὲ τῷ πέμπτῳ περὶ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, τῶν τ’ ἄλλων
10 καὶ τῶν ἃφθᾳρον καὶ μέντοι καὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον
διαφόρον τε καὶ συμφύσεων καὶ πάντων τῶν τῆς κεφαλῆς
δόστων καὶ περὶ τῶν κατ’ αὐτὴν τε καὶ τὸ
πρόσωπον τρημάτων καὶ περὶ τῆς κατὰ γνάθου καὶ
tῶν κατ’ αὐτὴν τρημάτων καὶ εἰ ἐστὶ σύμφυτος ἐαυτῆς,
15 περὶ τε τῶν ὀδύνων καὶ τοῦ προσπειμένου τῆς κεφαλῆς
τοῦ βρόχου ὧστοι καὶ τῶν συνεχῶν αὐτῶν τῶν κατὰ
tὰ παράστημα τεταμένων: ἐν δὲ τῷ ἐκτῶ περὶ τ’
διαφόρου γράφει καὶ λεπόν ὧστοι καὶ ἰσχύον καὶ πλευρῶν
cαὶ στέρνων καὶ ἀμολοπλατῶν καὶ ἀκρωμίων καὶ περὶ
20 κλειδῶν καὶ βραχίονος καὶ πῆχεως καὶ κεφαλῶς ὧσταν
tε τοῦ καρποῦ καὶ τῶν δακτύλων καὶ περὶ μηροῦ καὶ
tῶν ἐκατέρωθεν τοῦ γόνατος χονδρώδων ὧσταν. ἐν δὲ
tῷ δευτέρῳ τῶν ἡμετέρων ὑπομνημάτων, ἐν οἷς ἢ
tῆς ἀνατομικῆς Μαρίου τεορίας ἐστὶν ἐπιτομή, τὸ
25 ἐβδομον καὶ ὄμοιον καὶ ἐνατον καὶ δέκατον περιέχεται

4. περὶ βρόχου suspicum; cf. infra p. 107, 9, ubi de
gutturin XI Mariini disputatum esse dicitur || 14. σύμ-
φυτος B Ch K σύμφυτος QA || 16. αὐτός* αὐτῶν Qedd. || 18.
διαφόρον Ch K διαφόρος QAB || λεπόν Ch K ἐτέρου QAB || 19. ἀκρω-
μίων Ch K ἀκρω μίων B ἀκρο μίων Q (-ἀν) A || 20. πῆχεως
Ch K πῆχεως QAB || 23. ἐν οἷς* ἐν ὃ ChK om. QAB
τῶν Μαρίνου βιβλίων. κεφάλαια δὲ κατὰ μὲν τὸ ἐβδομὸν ἐστὶν περὶ τῆς τοῦ κρανίου κοινωνίας πρὸς τε τὰς μὴν ἡμέρας καὶ τοὺς ἄλλους ὑμένας περὶ τε τῶν καθ᾽ ὅλον τὸ πρὸσωπον νεύσον περὶ τε κροταφιτῶν μυῶν καὶ μαστηρίων καὶ τῶν ἐπὶ τὰς γνάθους καὶ 5 τὰς χεῖλις μυῶν ἀπὸ τῶν φατνίων καὶ τῶν καθὰ τὰς γνάθους μυῶν, εἶτα περὶ τῶν ἐντὸς τῆς κατ’ ἐναρμονίαν μυῶν τῶν ἐπὶ περὶ αὐτὴν χωρίς, καὶ τῶν μυκτήρων καὶ τῶν περὶ ἑκατέρας ἐκφύσεως καὶ τῶν καθ᾽ 10 τὴν γλώτταν, εἶτα περὶ γλώττης καὶ τῶν καθ᾽ αὐτὴν μυῶν ἐτε περὶ τῶν κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν μυῶν. ἐν δὲ τῷ ὀρθῷ τῶν τοῦ Μαρίνου βιβλίων κεφάλαια παρηθεὶ 25 τὴν ἐστὶ οτι πόσον καὶ παραλήφθησαν ἐπι- γλώττιδος τε καὶ παρισθημένων καὶ ἀντιάθεων καὶ ὑπὸ 15 καὶ μυκτήρων ὠτῶν τε καὶ τραχύλῳ καὶ τῶν καθ᾽ αὐτῶν μυῶν [καὶ τοῦ ὑπὸ τὴν πλευράν μυῶς, τοῦ ὑπὸ τὴν κυλίδα καὶ περὶ τραχύλου φύσεως]. ἐν δὲ τῷ ἑνάτῳ 20 περὶ μυῶν τῶν κατὰ τὰς φρένας καὶ τὴν ὀρύχην καὶ τὰς μεσοπλεύρια καὶ τὸ ἐπιγάττυμον ἐτε περὶ τῶν τοῦ βραχίων καὶ τῆς ὑμοπλάτης πέχεως τε καὶ χειρὸς ἀκρας, ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ <περὶ τῆς κυήματος> καὶ τῶν περὶ αὐτὴν μυῶν καὶ <περὶ> σκελῶν καὶ

τῶν κατ’ αὐτὰ μυῶν καὶ ἀφθονοῦ τοῦ κατὰ γόνυ. ἢ δὲ τρίτη τῶν ἐπιτομῶν <τὸ> ἐνδεκατόν τε καὶ δω-
δέκατον καὶ <τρισκαίδεκατον καὶ τεσσαρεσκαίδεκατον καὶ> πεντεκαίδεκατον τῶν τοῦ Μαρίνου βιβλίων ἐστίν.
5 ἔγραψε δὲ Μαρίνος ἐν μὲν τῷ ἐνδεκάτῳ [ἂν μὲν κε-
φάλαια] ἐς φερεταί τι ἀπὸ νάτων ώραν ἔψερ μνεύμαν
κατὰ [τε] τὰς εἰσπνοὺς καὶ κατὰ τὰς ἐκδόσεις ἐς ναστέρα
πνεύματα', δεύτερον δὲ περὶ στομάχου καὶ μετ’ αὐτὸν
περὶ βρόχου καὶ περὶ πνεύμονος καὶ καρδίας καὶ
10 περικαρδίου θυμοῦ· κατὰ δὲ τὸ δωδεκάτον τῆς ἑαυτοῦ
πραγματείας δὲ Μαρίνος ἔγραψε περὶ ἡπτάτος καὶ τῆς
ἐν αὐτῷ χολῆς καὶ περὶ σπλήνθα καὶ κοιλίας καὶ
μεσεντερίου· κατὰ δὲ τὸ τρισκαίδεκατον πρῶτον <μὲν>
περὶ ἐντέρων, || εἶτα περὶ νεφρῶν καὶ σύρρητρος καὶ
29 κύστεως καὶ νεφρῶν καὶ πόρου τοῦ σύρρητρον καὶ
μετὰ ταῦτα περὶ καυλοῦ ἀφρενος καὶ αἴδοιον τοῦ
ἀφρενος καὶ θηλείας καὶ περὶ μῆτρας καὶ τῶν κυσ-
τών καὶ περὶ τῶν ὀρχεων, οἷς διδύμων ὅνομάζει,
καὶ μετ’ αὐτοῦ περὶ ἀδενοειδῶν· ἐν δὲ τῷ τεσσαρε-
20 σκαίδεκατῳ τῇ ἀνατομῇ τῶν ἄνω τοῦ ἡπτάτος ἀπάσων
φλεβῶν ἐποιήσατο· κατὰ δὲ τὸ πεντεκαίδεκατον περὶ
τε τῆς ἀπὸ καρδίας· ἔφρ. ἡπτάρ φερομένης φλεβῶς καὶ
τῶν κατω τοῦ διαφράγματος ἀπασῶν καὶ μετὰ ταῦτα
περὶ τῶν καθ’ ὀλον τοῦ ξυόν ἀρτηρίων. ἢ δὲ τετάρτη
25 τῶν ἐπιτομῶν κατὰ <γίγνεται περὶ> τὰ λοιπὰ τοῦ

2. <τὸ>* || ἢ ἐν τε καὶ ἢ τοι τε Q edd., || 5. [ἢ — κεφάλ.]* τὰ μὲν
κεφ. ChK || 7. [τε]* || εἰσπνοὺς καὶ τὰς QA, om. B (sed in marg.:
‘αλῑ αἰκτοὺς (πρὸ ἐκδοσάς)’) ChK || 8. μετ’ αὐτοῦ ChK μετ’
αὐτὸ QAB || 13. τὸ τοῦ QAB τὸ om. ChK || πρῶτον μὲν περὶ*
περὶ πρῶτον Q edd., || 22. ἐπὶ ἡπτᾶ QChK ἐπὶ ἡ παραφο-
μένης AB || 25. κατὰ<γίγνεται περὶ>* κατὰ Q edd.; cf. Praef.
p. LXXVIII
Μαρλίνου πέντε βιβλία μετά τὸ πεντεκαιδέκατον, <τὸ ἐκκαιδέκατον> ἄχρι τοῦ ἐκχοστοῦ περιέχουσα. γέφυρασι δ' ἐν τῷ ἐκκαιδεκάτῳ τὰ περὶ τοῦ ἐγκεφάλου ξητοῦμενα καὶ φαινόμενα, οἷον εἰς σφυγμάδης ἐν αὐτῷ κινήσει καὶ εἰς ἀναπνέομεν εἰς αὐτὸν, εἰδ' ἔξης περὶ 5 νοστικῶν καὶ μηνίγγων· ἐν δὲ τῷ ἐπτακαϊδεκάτῳ περὶ κυριότητος ἐγκεφάλου τὸν λόγον ἐποιήσατο· κατὰ δὲ τὸ ὄγδοον καὶ δέκατον περὶ τῶν κατὰ προαιρέσεις ἐνεργειάν καὶ περὶ τῆς κατὰ μέρος διαφοράς τῶν νεύρων καὶ πόθεν τινὰ ἐκπέρωκεν αὐτῶν· ἐν δὲ τῷ ἐνατῶ καὶ 10 δεκάτῳ περὶ τῶν ἀπ' ἐγκεφάλου περικυτῶν νεύρων καὶ περὶ ὀδορησεως καὶ πόθεν ἀρχεται τὸ αἰσθητήριον αὐτῆς καὶ περὶ τῶν ἐπὶ τοὺς ὀρθαλμοὺς νεύρων, ἡ καλοῦσιν Ὑπόφιλος τε καὶ Εὐθημος πόρος, εἰτα *** περὶ τῆς τῶν νοσημάτων διαφοράς καὶ τὸ περὶ 15 τῆς τῶν συμπτωμάτων· ἐπεται δὲ τῇ περὶ τῆς τῶν νοσημάτων διαφοράς τὸ τὰς αἰτίας τοῦτων διδάσκουν ἐν βιβλίον, τῷ δὲ περὶ τῆς τῶν συμπτωμάτων διαφοράς τὸ περὶ τῶν ἐν τοῖς συμπτώμασιν αἰτίων τριὰ καὶ τούτοις τῷ περὶ τῶν πεπονθῶν τόπων. τῷ 20 ἐν τῇ περὶ τῶν ἐν ταῖς νόσοις καιρῶν ἐκ τῶν προ- γνωμενῶν τῆς θεραπευτικῆς πραγματείας ἐστὶ καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν πυρηνῶν διαφοράς τὸ τὲ περὶ πλῆθους καὶ τὸ περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγχων ἐκεῖ τὸ τὸ περὶ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων καὶ πρὸς τούτοις τὸ περὶ 25

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 109

τῶν συνεκτικῶν καὶ τὸ περὶ τρόμου καὶ παλμοῦ καὶ δύνας καὶ σπασμοῦ καὶ τὸ ἐπιγεγραμμένον 'τέχνη ἱατρική.'

Cap. IV. Τὰ θεραπευτικά.

5 Τεσσαρεσκαλδεκά εἰςι μεθόδοι θεραπευτικῆς δύο τε τῶν πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικῶν καὶ τρία || περὶ 31
φλεβοτομίας, τὸ μὲν πρῶτον πρὸς Ἐρασίστρατον, τὸ
δὲ δεύτερον πρὸς τοὺς ἐν 'Ῥώμη Ἐρασίστρατείους, τρί-
τον δ’ ἐπ’ αὐτοῖς ἄλλο κατὰ τὴν ἁμετάβαλλα γνώμην
10 συγκεκρίμενον θεραπευτικῶν· ἔστι δὲ καὶ τὸ περὶ μαρα-
σμοῦ τῶν θεραπευτικῶν. ἔδοθε δὲ τινὶ φιλῶν βιβλι-
δίου μικροῦν, οὐ τῶν εἰς πολλῶν ἐκπεσόντος ἱλασον
[τὸ] ἀντίγραφον ἔχον ἐπιγραφὴν ὑποθέτη ραθὼ
ἐπιλήπτω,— τῆς θεραπευτικῆς πραγματείας. θεία δ’
15 ἢν τις <αὐτῆς> καὶ τὰ περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνά-
μεσον τρία καὶ τὸ περὶ τῆς λεπτυνούσης διαίτης καὶ
τὸ περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας. οὐδὲν <δ’> ἤττουν
τῶν προειρημένων τῆς θεραπευτικῆς πραγματείας εἰς
ἀν καὶ τὰ περὶ τῶν Ἐρασίστρατον θεραπευτικῶν λογι-
10 σμῶν [καὶ τῷ Γλαύκων τῷ φιλοσόφῳ δοθέντα δύο]. τὸ δὲ
περὶ τῆς Ἰπποκράτους διαίτης ἐπὶ τῶν ὄξεων νοσημά-
των ταχεία ἡμᾶς ἀν καὶ μετὰ τούτων, ταχεία δ’ ἀν
καὶ μετὰ τῶν εἰς <τὰ> Ἰπποκράτους γεγονότων ὑπομνη-
μάτων, ἐν οἷς πάμπολλα περιέχεται θεραπευτικὰ θεω-
25 ρήματα, καθάπερ γε καὶ διαγνωστικὰ καὶ προγνωστικά. 32

edd.; cf. Praef. p. LXXX || 15. <αὐτῆς>*, 17. <δ’>* || 18. de eis-
ἀν τὸν, Praef. p. LXXX || 20 [καὶ τῷ Γλαύκωνи . . . δύο]8 cf. Praef. p. LXXXI || 23. εἰς τὰ Ch K τὰ om. QAB || γεγονότων ὑπομνη-
μάτων Ch K γεγονότα ὑπομνήματα QAB || 25. διαγνωστικά Ch K δια-
προγνωστικά QAB
ΓΑΛΕΝΟΣ

Cap. V. Ποια τῆς προγνωστικῆς θεωρίας βιβλία.

Πρῶτα μὲν ἢστι τρία περὶ κρισίμων ἠμερῶν, δεύτερον δ’ ἐπ’ αὐτοῖς τρία περὶ κρίσεων, εἰδ’ ἡ περὶ τῶν σφυγμῶν πραγματεία, καθ’ ἣν πρῶτα μὲν ἢστι 5 τέτταρα περὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, δεύτερον δ’ ἄλλα τοσάτα περὶ τῆς διαγνώσεως, καὶ τρίτον πρὸς αὐτοῖς ἵσα τὸν ἀριθμὸν περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς αἰτίων καὶ τέτταρον περὶ τῆς δι’ αὐτῶν προγνώσεως <τέτταρα>, ἐκκαίδεκα τὰ πάντα, καὶ χωρὶς αὐτῶν [ἐξωθέν] τὸ 10 περὶ χρείας σφυγμῶν τοῖς εἰσαγομένοις γεγραμμένον. ἐν δὲ τινὲς ἐξήτησαν, διὰ τὶ τῶν πυρετῶν ὁ ἱδίος ὦν εἰρηται σφυγμός· οἷς ἀπεφυγόμεθα μεῖξον ἣ κατὰ τοὺς εἰσαγομένους εἶναι τὸ σκέμμα μεγάλης ἐπιτρέpsiως τετευχὸς. ἄλλα τὸ γε τοσότον εἰρηται κατὰ τὴν ἀρχὴν 15 τοῦ βιβλίου τούτου, δύο δόξας γεγονέναι τοῖς ἱεροῖς, τῆν μὲν ἐτέραν τῶν ἥρωμένων αἰσθάνεσθαι καὶ τῆς συστολῆς τῶν ἀρτηρίων, τὴν δὲ δευτέραν τῶν ἀναίσθητον αὐτὴν εἶναι λεγόντων, ἢξιομείν τε τὸν εἰσαγόμε- νον ἐπὶ τῆς ὀρέσσος πρότερον γνωμάσασθαι, καθ’ ἣν 20 ἀναίσθητος ἡ συστολή γίγνεται. κατὰ ταύτην δὲ τῆς 33 αἴρεσιν ἠμεῖς ἐπεπελεύσθησαν πυρετοῦ σημείων ἱδίων ἐν σφυγμοίς οὐδὲν εἶναι, κατὰ δὲ τὴν ἐτέραν, ἢν ἐν τῇ μεγάλῃ πραγματείᾳ τῶν ἐκκαίδεκα βιβλίων ἔγραψα, ἀλητεῖ τὸ σημεῖον. ἄλλ’ οἰ μὴ μαθόντες παρὰ δι- 25 δασκάλους, ἑοικότες δὲ κατὰ τὴν παρομίαν τοῖς ἐκ βιβλίου νυβερνητάς τοιαύτα ξητοῦσιν. ἐμοὶ δὲ και

8. αἰτίων* αἰτίων Q edd.; cf. Praef. p. LXXIX | 9. <τέτταρα>*
10. [ἐξωθέν]* cf. infra p. 111, 5 | 13. μεῖξον ἦ Q edd. μεῖξον Q
15. τετευχὸς Ch K τετευχὸς QAB | 16. δόξας Ch K δείξας QAB | 26. ἑοικότες B Ch K ἑοικότες QA
κατ’ ἄρχας εἰρηταὶ τὴν μὲν τῶν εἰδαγμένων διδα- 
σκαλίαν ἐτέραν εἶναι, τὴν δὲ τῶν ἐκδιδασκομένων ἀπαντα 
tελέως ἐτέραν. γέγονε τ’ οὖν μοι καὶ ἄλλο τι βιβλίον 
ἐν, ἐν δὲ τὴν σύνοψιν ἐποιησάμην τῶν ἐκκαίδεκα βι- 
βλίων ἐξωθεῖν δὲ τούτων ἀπάντων ἔστιν ὡκτὼ βιβλία 
τῆς Ἀρχαγένως περὶ σφυγμῶν πραγματείας ἐξήγησιν 
tεκαὶ χρήσιν ἔχουσα. ἐκ τούτου τοῦ μέρους τῆς 
tέχνης θεὶ ἦν τις καὶ τὰ περὶ δυσσυνοίας τρία.

Cap. VI. Περὶ τῶν Ἰπποκρατείων ὑπομνημάτων.

10 Οὔτ’ ἄλλο τι τῶν ὑπ’ ἐμοῦ δοθέντων φίλοις ἐλπίσα 
pολλοὺς ἐξειν οὔτε τὰ τῶν Ἰπποκρατείων συγγραμμα-
tων ἐξήγησιν. τὴν ἀρχὴν γὰρ [ἀυτῶν] οὐδὲν ἄρχας 
ἐκδοσιν ἄλλ’ ἐμαντὶν γυμνὰς ἐγγράφειν εἰς αὐτά 
ποθ’ ὑπομνῆματα, καθάπερ ἐποίησα τῆς ἰατρικῆς θεω-
15 ρίας ἀπάσης καθ’ ἐκαστὸν μέρος ἐμαντὶν παρασκευάσας 34 
οἶς ἀπαντα τὰ κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ὑπ’ Ἰπ-
ποκράτος εἰρημένα περιέχεται διδασκαλίαν ἔχουσα σαφῆς 
θ’ ἀμα καὶ παντοῦ ἐξειρωμένην. ιδία μὲν γὰρ περὶ 
κρυσίμων ἰμερῶν ἐγραφα κατὰ τὴν Ἰπποκράτος γνῶ-
20 μην, ιδία δὲ περὶ κρίσεων, ιδία δὲ περὶ δυσσυνοίας 
ἐκάστου τε τῶν ἄλλων ὅλην τε τὴν θεραπευτικὴν μέ-
θοδον ὀσκῶς ἐν τέσσαρι καὶ δέκα βιβλίοις ἐποιη-
σάμην [ἀπαντα τὰ θεραπευτικὰ καὶ πρὸς αὐτὸς τούτην, ἐ 
kατὰ τὴν ἑκέλνου γνῶμην]. ἐξήγησις δὲ καθ’ ἐκάστην

1. κατ’ ἄρχας* cf. Praef. p. LXXXI || 8. θείᾳ ἦν τις* ἄν 
tις θείῃ Q edd.; cf. Praef. 1. 1. || 11. συγγραμμάτω* συγγραμ-
ματα Q edd. || 12. [αὐτῶν]* ἀυτῶν Ch K αὐτῶν QAB || ἄρχας 
ἐκδοσι — ἐμαντὶν*; cf. Praef. p. LXXXII; 13. ἐγγράφειν* ἐγγρά-
φην Q edd. || 16. οἶς Q aicus edd. || 23. [ἀπαντα — γνῶμην]*; cf. 
Praef. p. LXXXII; ταύτην ἐκατὰ Q A; ’alias τ. ἄτε’ K. B in 
marg. τ. ἄτε K. Ch K || 24. ἐξήγησις edd. ἐξήγησις Q.
αὐτοῦ λέξειν ἢδη πολλοῖς τῶν πρὸ ἐμοῦ γεγραμμένας ὁμοφόρος εἰδῶς, εἶ τι μοι μὴ καλῶς ἐδόξον εἰρή-κέναι, περιττὸν ἴρρομήν ἐλέγχειν ἐνεδειξάμην δὲ τοῦτο διὰ ἄν πρόherence ἐδώκα τοῖς παρακαλέσατι, σπανίακες εἰν αὐτοῖς εἰπάν τι πρὸς τοὺς ἐξηγούμενοις αὐτάς. τὴν 5 ἀρχὴν γὰρ οὔτ' εἰχον αὐτόν ἐν Ῥώμῃ τὰ ὑπομνήματα, πάντων ἂν ἔκκεντηκαν βιβλίων ἐν Ἀσίᾳ μεινάντων· εἴ 6 πον τοῖς ἐμεμνήμην ὑπὸ τινος αὐτῶν πάντω τι μο-χῆρας εἰρημένων, ὡς μεγάλος βλάπτεσθαι περὶ τὰ τῆς 35 τέχνης ἔργα τοὺς πιστεύοντας αὐτοῖς, ἐπεσεθήνυμήν 10 τοῦτο, τὰ δ' ἄλλα πάντα κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην εἴπον ἀνευ τοῦ μνημονεύσας τῶν ἄλλως ἐξηγούμενῶν· καὶ τὰ γ' εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ὑπομνήματα καὶ τὸ περὶ ἄμων καὶ τὸ περὶ ἀρθρῶν ἐτι τε το τρογμω-στικὴν καὶ τὸ περὶ διαίτης ὀξέων τὸ τε περὶ ἔλκων 15 καὶ τῶν ἐν ἑφαλῇ τρωμάτων το τε πρώτων τῶν ἐπι-δημιῶν ὀντως ἠγάφης. μετὰ ταύτα δὲ τινος ἀκούσας ἐξήγησιν ἀφορισμοῦ μοχῆρας ἐπαινούντος δος τοῦ λοιποῦ τισιν ἔδωκα, πρὸς κοινῆν ἐκδοσιν ἀποβλέπων, οὐκ ἑδίκειν ἔξω ἐκεῖνων μόνων τῶν λαβόντων, οὕτως 20 συνέθηκα· ταύτα δ' ἐστὶν ἐπιδημιῶν μὲν τὰ εἰς τὸ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ ἐκτὸν ὑπομνήματα γεγραμμένα, πρὸς τούτως δὲ καὶ τοῦ περὶ χυμῶν καὶ περὶ τροφῆς καὶ προφητικοῦ περὶ τε φύσιος ἀνθρώπου καὶ τοῦ κατ' ἀστέριαν, ἀστερὲν γε καὶ τοῦ περὶ τόπων, ἀέρων, 25 ὑδάτων, ὃ ἐγὼ περὶ οἰκήσεων καὶ ὑδάτων καὶ ἀρχῶν καὶ χρώματε ἐπιγεγράφης φημὶ δείκ. ἔστι δὲ τὰ μὲν

2. ἐιδῶς* εἶναι Q edd. 5. αὐτὰς (sc. τῶν Ἱπποκράτους λέξεις)* αὐτά Q edd. 12. εἴπον Q Ch K εἴπαν AB 24. φύσιος* φύσεως Q edd. 25. ἱππεύον B Ch K ἱππεύον Q A Δ' ἀπεργε γε καὶ Q ye om. edd. τοπῶν ἄρων ὑδάτων QAB τ. καὶ d. καὶ υ. Ch K 27. ἔστι δὲ Ilberg ἐτι δὲ Q edd.; cf. Praef. p. LXXXIII
εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ἔπτα, τὰ δ' εἰς τὰ περὶ ἀγμῶν τριά, τὰ δ' εἰς τὰ || περὶ ἀφορμῶν τέτταρα, τὰ δ' εἰς 36 τὸ προγνωστικὸν τριὰ, τὰ δ' εἰς τὸ περὶ διαίτης δέξεων, τριά μὲν εἰς τὸ γνήσιον αὐτοῦ μέρος, δύο δ' εἰς τὰ προσκείμενα. τὸ δὲ περὶ ἐλκών καὶ τὸ περὶ τῶν ἐν κεφαλῆς τροματῶν ἐκατέρω τὴς ἔξηγήσαμην δι' ἐνδός βιβλίου, τὸ δὲ πρῶτον τῶν ἐπιδημίων, ὡσπερ γε καὶ τὸ τρίτον, διὰ τριῶν ἐκατέρω, τὸ δὲ δεύτερον δι' ἐξ, δι' ὁκτώ δὲ τὸ ἐκτὸς εἰς δὲ τὸ περὶ χυμών ὑπομνήματά μοι τρία γέγονεν, ὡσπερ γε καὶ εἰς τὸ προγνωστικὸν καὶ εἰς τὸ κατ' ἱπτεῖον καὶ εἰς τὸ περὶ τόπων καὶ ἀερῶν καὶ ὑδάτων· εἰς δὲ τὸ περὶ τροφῆς ὑπομνήματά μοι τέτταρα γέγονεν, εἰς δὲ τὸ περὶ φύσιος ἀνθρώπου δύο, ὃν ἦδη γεγονότος ἀκούσας ὑπὸ τινῶν διαβάλλεσθαι τὸ βιβλίον ὅς οὗ γνήσιον ἔγραψα τριά τὴν ἐπιγραφὴν ἔχοντα τίνδε 'ὅτι καὶ κατὰ ἄλλα συγγράμματα τὴν αὐτὴν δόξαν ἔχουν ο Ἰπποκράτης φαίνεται <τῇ> κατὰ τὸ <περὶ> φύσιος ἀνθρώπου.' τῷ δὲ 'Ἰπποκράτει προσήκοντ' ἔστι καὶ ταῦτα: περὶ τῆς καθ' Ἰπποκράτην || διαίτης ἐπὶ τῶν δέξεων νοσημάτων, 37 ὡσπερ γε καὶ ἡ τῶν παρ' αὐτῷ γλαυτῶν ἔξηγήσεως, καὶ τὸ πρὸς Ἀὐκον περὶ τοῦ ἀφορισμοῦ, οὕτω ἡ ἀρχὴ 'τὰ αὐξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἐμφυτον θερμὸν', ὡσπερ


Galen. Script. min. II.
γε καὶ <τὸ> πρὸς Ἰουλιανὸν τὸν μεθοδικὸν ὑπὲρ ὁν ἐνεκάλεσεν τοῖς Ἱπποκράτειοις ἀφορισμοῖς. Ἱπποκράτει δὲ προσήκει καὶ ἄλλο τι βιβλίον σμικρὸν, ἐν ὃ δεικνυμί [καὶ] τὸν ἀριστὸν ἱατρὸν πάντως εἶναι καὶ φιλόσοφον, ἐπιγράφεται δὲ τὸ βιβλίον καὶ διὰ συντομωτέρας ἐπιγραφῆς οὕτως: <"ὅτι ὁ ἀριστος ἱατρὸς καὶ φιλόσοφος’>.

Cap. VII. Περὶ τῶν εἰς Ἐρασίστρατον διαφερόντων.

Εἰς μὲν τὸ πρῶτον τῶν περὶ πυρετῶν ὑπομνήματα γέργραπται τρία, τοῦ τρίτου δὲ περὶ πυρετῶν τὰ πρῶτα τῆς Ἐρασίστρατον θεραπευτικῆς πραγματείας ἐστὶν ὑπομνήματα. αὕτη δ’ ἡ θεραπευτικὴ πραγματείᾳ τὴν μὲν ἐπιγραφὴν ἔχει περὶ τῶν Ἐρασίστρατον θεραπευτικῶν λογισμῶν, γένοντας δ’ ἐν ὑπομνήμασιν 15 πέντε. ἔστι δέ καὶ τὰ περὶ Ἐρασίστρατον ἀνατομικὰ τρία βιβλία καὶ περὶ φλεβοτομίας ὄνο, τὸ τε πρὸς Ἐρασίστρατον αὐτὸν γεγραμμένον καὶ τὸ πρὸς <τὸν> 38 ἐν 'Ῥώμῃ Ἐρασίστρατείους προσήκει δ’ ὡς Ἐρασίστρατῳ κάκεινα τὸ βιβλίον, ἐν ὃ ξητούμεν, εἰ κατὰ φύσιν ἐν 20 ἀρτηρίας αἷμα περιέχεται, καθάπερ γε καὶ τὸ περὶ χρείας ἀναπνοῆς καὶ τὰ τῶν φυσικῶν δυνάμεων τρία, ἀ περιέχει κρίσιν ἀπάντων ἐν ἔργασεν Ἐρασίστρατος ἐν τοῖς καθόλου λόγοις ὑπὲρ τῶν φυσικῶν ἐνεργείων.

Cap. VIII. Περὶ τῶν 'Ασκληπιάδη προσηκόντων.

"Οκτὼ μὲν 'περὶ τῶν 'Ασκληπιάδου δομάτων' ἐπι-

γεγομένα, μικρὸν δὲ άλλο τήν ἐπιγραφήν ἔχου 'περὶ

οὐσίας τῆς ψυχῆς κατ' 'Ασκληπιάδην'.

5 Cap. IX. Περὶ τῶν τοῖς ἐμπειρικοῖς ἱλατροῖς

dιαφερόντων.

Τῆς Θεόδα έλθαγωγῆς ὑπομνήματα πέντε: περὶ

τῶν Μηνοδότου Σεβήρῳ ένδεκα: τῶν Σεραπίανος πρὸς

τὰς αἱρέσεις δύο ὑποτυπώσεις ἐμπειρικαί: περὶ τῆς

10 ἱλατρικῆς ἐμπειρίας περὶ τῆς τῶν ἐμπειρικῶν διαφωνίας

τριὰ: πρὸς τὰ ἀντιερμένα τοὺς περὶ τῆς διαφωνίας

τῶν ἐμπειρικῶν τῷ τε Θεόδα κεφάλαια ὑπομνήματα

τριὰ: [εἰς τῷ Μηνοδότου Σεβήρῳ] προτερτεύτικος ἐπὶ ἱλατ-

ρικήν: 'σύνοψις τῶν 'Ηρακλείδου περὶ τῆς ἐμπειρικῆς

15 αἱρέσεως' ἐπὶ.

Cap. X. Περὶ τῶν τοῖς μεθοδικοῖς διαφερόντων.

Μεθοδικής αἱρέσεως ἐξ: πρὸς τὰ ὑπὸ 'Τουλιανόν

ἀντιερμένα τοὺς Ἰπποχράτους ἀφορισμοῖς. || 39

Cap. XI. Περὶ τῶν εἰς τὰς ἀποδείξεις χρησίμων

βιβλίων.

"Ἀπαντᾷς ἄνθρωπος ὅρων, ἐν οἷς ἀμφισβήτητος,

ἐνεπτοὺς τοὺς ἀποδεικνύεις ἐπαγγελλομένους ἐλέγχειν τε

τοὺς πέλας ἐπιχειροῦντας οὐδὲν οὕτως ἐσπούδασα μα-

1. Ασκληπιάδου QAB || 11. τοῖς περὶ τῆς Q τοῖς περὶ om.


σύνοψις Q Ch K σύνοψιν A B; cf. Praef. p. LXXXV || 'Ηρακλείδου

Q ἡρακλῆς. (sic) AB Ἔρακλειδεῖων Ch K || 21. ὅρων edd. ὅρω Q

8*
την ἀπάντων πρώτων ὡς τὴν ἀποδεικτικὴν θεωρίαν ἡξίωσα τε παρὰ τῶν φιλοσόφων — ἐκείνους γὰρ ἤκουν αὐτὴν διδάσκειν —, εἰ μὲν τι καὶ ἄλλο κατὰ τὸ λογικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας διδάσκεται, φυλάττειν εἰσαχθεῖς, τὴν <δ> ἄδινα τῆς περὶ τὰς ἀποδείξεις ἐπὶ 5 θυμίας παύσων διδάξανται, ἤτις ἀρά μέθοδος ἔστιν, ἵνα δ' ἐπιτότων τοιούτως ἔστι τοιοῦτος ἡ καθίστα τὶ πάμισμα κείθελον ἑοικε μὲν τῷ δοκίμῳ, μοχθηρὸς δὲ κατ' ἀλήθειαν ἔστιν, αὐτὸς τε δυνήσεται 10 καθ' ἔκαστον τῶν ξητουμένων δή τινι χρόμενος ἐπὶ τὴν εὑρέσιν αὐτοῦ παραγενέσθαι. πάσιν οὖν τοῖς κατ' ἐκείνου τὸν χρόνον ἐνδοξίος Στωίκος τε καὶ Περιπάτητικος ἐμαυτὸν ἐκχειρίσας πολλὰ μὲν ἐμαθὼν ἀλλὰ τῶν λογικῶν θεωρημάτων, οὐ τῇ μετὰ ταῦτα 15 χρόνῳ σκοπούμενος ἠχρηστα πρὸς τὰς ἀποδείξεις εὗρον, 40 ὀλίγωστα δὲ χρησίμως μὲν αὐτοῖς ἠχητημένα καὶ τοῦ προκειμένου σκοποῦ τυχεῖν ἐφιέμενα, διαπερατημένα δὲ καὶ ταῦτα παρ' αὐτοῖς ἐκείνοις, ἐνιαὶ δὲ καὶ ταῖς φυσικαῖς ἐννοίας ἐναντία, καὶ νὴ τοῦς Θεοῦς, ὅσον 20 ἐπὶ τοὺς διδασκάλους, εἰς τὴν τῶν Πυρρωνείων ἀπο- ρίαν ἐνεπετάχθηκεν ἐν καὶ αὐτὸς, εἰ μὴ καὶ τὰ κατὰ γεωμετριὰς ἀριθμητικὴν τε καὶ λογιστικὴν κατείχον, ἐν αἷς ἐπὶ πλείστων ὑπὸ τῷ πατρί τι δεδειγμένως ἐξ ἀρχῆς προεληφθέντων ἀπὸ πάππου τε καὶ προπάππου 25 διαδεδεγμένω τὴν θεωρίαν. δρὸν οὖν οὐ μόνον ἐναρ- γῶς ἀληθὴς φαινόμενα μοι τὰ κατὰ τὰς ἐκλείψεων

προφητείας σφολογίων τε καὶ κλεψυχῶν κατασκευάς ὡσα τ' ἀλλα [τὰ] κατὰ τὴν ἄρχιτεκτονίαν ἐπινεύοντας, βέλτιον ψήθην εἰναι τῇ τόπῳ τῶν γεωμετρικῶν ἀπο
deίξεων χρήσται καὶ γὰρ καὶ αὐτοὺς τοὺς διαλεκτi-
κατάτους καὶ φιλοσόφους οὐ μόνον ἄλληλοις ἄλλα καὶ
ἐαυτοῖς ηὐρίσκον διαφορομένους ἐπαινοῦντας ὥμως
ἀπαντας ἀσαύτως τὰς γεωμετρικὰς ἀποδείξεις· ἄλλη-
λοις μὲν λέγω διαφέρεσθαι τοὺς φιλοσόφους ἐν τῇ
λογικῇ θεωρίᾳ, τοὺς Περιπατητικοὺς τε καὶ Στωικοὺς 41
καὶ Πλατανικοὺς, ἐαυτοὶς δὲ πάλιν ἰδίᾳ τοὺς καθ'
ἐκάστην ἀφρεῖον (μικρὰ μὲν δὲ ποὺ ἐστὶν ἡ παρὰ τοῖς
Περιπατητικοῖς διαφωνία, μεγάλη δὲ παρὰ τοῖς Στωι-
κοῖς καὶ Πλατανικοῖς). κατὰ τοῦτο τοῖνυν ἐτι καὶ
μᾶλλον ἐγνὼν δεῖν ἀποστῆναι μὲν ἐν ἑκεῖνοι λέγουσιν,
ἀκολουθήσασι δὲ τῇ χαρακτηρὶ τῶν γραμμικῶν ἀποδει-
ξεων. ὅσοι τοῖνυν ἐθέλουσι κατὰ τὰς γραμμικὰς ἀπο-
deίξεις ἀσκηθῆναι, παιδευθήσανται μὲν [ἐν] αὐτοῖς ἐν
ἐκεῖναις συμβουλέοις, μετ' ἑκείνας δὲ τὴν ἡμετέρων
ἀναλέξασθαι περὶ τῆς ἀποδείξεως πραγματείαν, ἢν ἐν
πεντεκαίδεκα βιβλίοις ἐποιησάμην. ἔγραφα δ' ἄλλα
πολλὰ γυμνάξαν ἐμαυτόν, δὲν ἔνα τῶν ἀπόλυτον κατὰ
τὴν γενομένην προκαίνην, ἡνίκα τὸ τῆς Ἕλληνος τέμενος
ἐκαύθη, τινὰ δὲ φίλοις δεδομένα διασωθέντα παρὰ
πολλοῖς ἐστὶν νῦν, ὡσπερ καὶ τᾶλλα τὰ ἡμέτερα. καὶ
25 μέντοι καὶ τῶν ὑπομνημάτων ἄν ἔγραψα τὰ μὲν ὑπ'
ΓΑΛΗΝΟΥΤ

προεισημένοι δι' ετέρων ἐξηγητικῶν, ὡσποῦ τὰ τ’ Ἀδρά’ στοὺς καὶ Ἀσπασίους ἐστίν. ἔτει δὲ παῖς ὁ ἡμῖν 43 πρώτον δ’ πατήρ με τινὶ τὴν λογικὴν θεωρίαν Χρυσίππου τε καὶ τῶν ἐνδόξων Σταυρὼν διδάσκαλοι παρέ-5 δῶσετε, ἐποιησάμην ἐμαυτῷ τῶν Χρυσίππου συλλογιστι-κῶν βιβλίων υπομνήματα καὶ ταῦτ’ ὦστερον ἑφάνησαν ἔχοντες τίνες ἐν Περγάμῳ μὲν καταλείφθεντα μετὰ πολλῶν υπομνημάτων, ἢ μειωμένου ὁ ἐποιησάμην, [ἐκ]δοθέντα δ’ υπ’ οἰκετόν τις τῶν αἰτήσαντων.

10 "Α δ’ ἔρω μετὰ τὴν περὶ τής ἀποδείξεως πραγμα-τειῶν ἐγγαγα πλατύτερον ἐξηρογαμένα τῶν ἐν ἐκείνους συντόμως εἰρημένων, ταῦτ’ ἐστί· περὶ τῶν ἀναγκαίων εἰς τάς ἀποδείξεις ἐν· περὶ τῶν παραλειπομένων προ-τάσεων ἐν τῇ λέξει τῶν ἀποδείξεων ἐν· περὶ τῶν ἵσο-15 δυναμικῶν προτάσεων ἐν· περὶ τῶν κατὰ <τὸ> διότι ἀποδείξεων ἐν· περὶ τοῦ τῶν συλλογισμῶν ἀριθμοῦ ἐν· περὶ παραδείγματος δύο· περὶ ἐπαγωγῆς ἐν· περὶ εἰκόνος ἐν· περὶ ὸμοιότητος τρία· περὶ <τῶν> ἐξ υπο-θέσεων ἀρχῶν ἐν· περὶ <τῶν> κατὰ τὸ γένος καὶ τὸ 20 εἴδος καὶ τῶν συζυγουόντων αὐτοῖς σημανιομένων ἡμῖν κατὰ τὴν αὐτόματον φωνὴν ἐν· περὶ τοῦ δυνατοῦ. 44 περὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων τρία· περὶ τῶν ἐν ταῖς τέχναις κοινῶν καὶ ἱδίων ἐν· περὶ τῶν ἑαυτοῖς περι-τρεπόντων λόγων ἐν· περὶ τῶν ἐνθεομένων προτάσεων

Praef. p. LXXXVII: 1. προεισημένοις Ch K προεισημένοις Q A B
ἐν· περὶ τῶν ἐκ μικτῶν προτάσεων [καὶ] συλλογισμῶν ἐν· ὅπως χρῆ διακρίνειν τὴν πραγματικὴν ξήτησιν τῆς κατ’ ὀνόμα καὶ [τὸ] σημαινόμενον ἐν· περὶ Κλειτομάχου καὶ τῶν τῆς ἀποδείξεως αὐτοῦ λύσεων· περὶ τοῦ κοινοῦ λόγου δύν.· περὶ τῆς ἀρίστης διδασκαλίας πρὸς Φαβορίνου· υπὲρ Ἐπικτήτου πρὸς Φαβορίνου ἐν· περὶ χρείας συλλογισμῶν· [περὶ χρείας τῶν] εἰς τοὺς συλλογισμοὺς θεωρήματος πρῶτον καὶ δεύτερον· περὶ τῆς ἀρίστης αἰρέσεως ἐν· περὶ ὀνομάτων ὀφθάλμων τριά· περὶ τοῦ τῶν ὄντων ἐκαστὸν ἐν τῇ ἐκείναι καὶ πολλά· περὶ τοῦ ὅτι τοῖς ἀντικειμένοις ἐν καὶ ταύτῳ ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖν ἀδύνατον ἐστίν· ἐν· περὶ τῆς ἀποδεικτικῆς εὐφέσεως ἐν [περὶ τῆς λογικῆς δεινέρας καὶ Θεωρίας ἐν]. διάλογοι πρὸς φιλόσοφον τι ἰδίως [περὶ] τοῦ κατὰ τὰς κοινὰς ἔννοιας ... πρὸς τοὺς ἐπηρεαστικῶς ἀκούοντας τῶν ὀνομάτων ἐν· [περὶ τῶν ἰδιῶν καὶ κοινῶν ἐν ταῖς τέχναις] περὶ τῆς || τῶν τεχνῶν συστάσεως τριά· περὶ τῶν σημαινομένων ἐκ τῆς [κατ']. εἰδὸς καὶ γένος φανής καὶ τῶν παρακειμένων αὐτοῖς· σύνοψις τῆς ἀποδεικτικῆς Θεωρίας, ἐν· περὶ τῆς κρίσεως τῶν διαφοροῦντων ἐν τοῖς δόγμασιν· ὅτι τῆς πρώτης ὁσίας ἀχώριστος ἡ ποσότης ἐν·

[περὶ τοῦ προτέρου ἐν]· περὶ τῆς δὲ ἀδυνάτου ἀποδείκτης ἐν· περὶ τῶν ἐνεκά τοῦ μνημονεύων ἐν [περὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων δύο]· περὶ τῆς κατ' ὄνομα καὶ σημαντώμενον ξητήσεως.

5 Cap. XII. Ὁ Περὶ τῶν τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας βιβλίων.

Περὶ τῶν τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας ἐξητημένων ὁσα μοι δοκεῖ, διὰ τῶν ὑπογεγραμμένων βιβλίων ἀπεφηματικῶς· περὶ τῶν ἴδιων ἐκάστῳ παθῶν καὶ ἀμαρτημάτων τῆς διαγνώσεως δύο· περὶ ἥτιν τέταρα· πρὸς τὸν Φαβσορίνον κατὰ Σωκράτους· περὶ ἀληθίας ἐν, περὶ τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν τέλους ἐν· περὶ τῆς τῶν ἐπιδεικνυμένων <πρὸς> τοὺς ἀκούοντας συννοεῖν ἐν· περὶ τῶν ἀναγνωσκόντων λάθρα ἐν· περὶ ἀμαρτήματος καὶ κολάσεως ἰδιότητος ἐν· περὶ παραμυθίας ἐν· περὶ τῆς ἐν κύλῃ Μενάρχου διατριβῆς πρὸς Βαχχίδην καὶ Κῦρον ἐν· περὶ τῆς ἐν τοῖς διαλόγοις 46 συννοεῖν ἐν· πρὸς τοὺς ἀγοραίους δήτορας ἐν· περὶ ἴδιον καὶ πόνον ἐν· περὶ τῶν ἀκολούθουν ἐκαίστῳ τέλει βίων ἐν· περὶ τῶν ὑμνωτικῶν διηθέντων πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν αἰφρέσεων ἐν· περὶ ὄμονοιας ἐν· περὶ αἴδοις


Galen. Script. min. II. 8**
δύο· περι τῶν δημοσίων ἡθήντων κατὰ κολάκων δύο·
περι τῆς διαβολῆς, ἐν οἷς καὶ περι τοῦ ἰδίου βίου·
Κρονίσκου ἐπτὰ ἐν ἐνί [πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν αἰρέσεων].
<περὶ> τῶν ἐπὶ Περτύνακος δημοσίων ἡθήντων ἐν·
ἄμερος πόσον τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς τιμῆς καὶ δόξης καὶ
φροντιστέον ἐστίν· περὶ διαθημάτων ποιήσεως.

Cap. XIII. Τὰ πρὸς τὴν Πλάτωνος φιλοσοφίαν
ἀνήκοντα.

Περὶ τῆς Πλάτωνος αἰρέσεως ἐν· περὶ τῶν ἐν
τῶν Πλάτωνος Τιμαῖῳ λατρευκῶς εἰρημένων ὑπομνήματα 10
tέτταρα· πρὸς τοὺς ἑταῖρους ἡ Πλάτων· περὶ τῶν ἰδίων
δοξάντων τρία· περὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα λογικῆς θεω-
ρίας· Πλατωνικῶν διαλόγων συνόψεως ὀκτώ· περὶ τῶν
ἐν Φιλήβω διαβάσεων ἐν· περὶ τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν
καὶ δυνάμεων τρία· ὅτι ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν 15
αἱ τῆς ψυχῆς ἐπονταὶ δυνάμεις [β’ καὶ ἄλλο καὶθ’ ἑτέρων
ἐκδοσιῶν]; περὶ τῶν Ἰπποκράτους καὶ Πλάτωνος δομι-
47 τῶν ἐννέα.

Cap. XIV. <Περὶ> τῶν πρὸς τὴν Ἀριστοτέλους
φιλοσοφίαν ἀνήκοντων.

Εἰς τὸ περὶ ἐρμηνείας ὑπομνήματα τρία· προτέ-
ρων ἀναλυτικῶν τοῦ προτέρου <ὑπομνήματα τέτταρα,
τοῦ δευτέρου τέτταρα, δευτέρων δὲ τοῦ προτέρου> ἔξι,

3. κρονίσκου Q AB κρονίσκου Ch K || [πρὸς τοὺς — αἰρέσεων]*;
πόσον Q AB || 11. ἑταῖρους Ch K ἑτέρους Q AB || 12. δοξάντων
(nisi titulus corruptus est)* δοξάντως Q e dd. || 16. [β’ καὶ
p. LXXXIX; ἀναλυτικῶν τοῦ περὶ ε’ Q e dd.
τοῦ δευτέρου ὑπομνήματα πέντε· εἰς τὰς δέκα κατηγορίας ὑπομνήματα τέταρτα· εἰς τὸ περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως θεωρῆσθαι ὑπομνήματα ἑξ· εἰς τὸ περὶ τοῦ ποσακῆς [τὰ] ὑπομνήματα τρία· εἰς τὸ 'πρῶτον
5 κινοῦν ἀκίνητον <αὐτό>'· εἰς τὸ περὶ λέξεως Εὐθήμου ὑπομνήματα τρία· περὶ τῶν κατὰ τὸ διότι ἀποδείξεων ἐν· [περὶ τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων καὶ συλλογισμῶν ἐν]· περὶ τῶν ἐκ μικτῶν προτάσεων συλλογισμῶν ἐν· περὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων.

10 Cap. XV. Τὰ πρὸς τὴν τῶν Στοιχείων φιλοσοφοῖς διαφέροντα.

Περὶ τῆς κατὰ Χρυσίππου λογικῆς θεωρίας τρία· τῆς Χρυσίππου συλλογιστικῆς πράτης ὑπομνήματα τρία, δευτέρας ἐν· περὶ τῆς λογικῆς ὑπάρχεις καὶ 15 θεωρίας ἑπτά· περὶ τῆς χρείας τῶν εἰς τοὺς συλλογισμοὺς θεωρημάτων πρῶτον καὶ δεύτερον· ὡς ἡ γεω-
μετρικὴ ἀναλυτικὴ ἀμείων τῆς τῶν Στοιχείων ἐν· [περὶ τῆς χρείας τῶν εἰς τοὺς συλλογισμοὺς θεωρημάτων β']||

48 Cap. XVI. Τὰ πρὸς τὴν Ἐπικούρου φιλοσοφίαν ἀνήκοντα.

Περὶ τῆς κατ’ Ἐπικούρου εὐθαίμονος καὶ μακαρίου βίου ἄνα· περὶ τῆς κατ’ Ἐπικούρου ἄμαυρου〈μένης〉 ἡδονῆς· ὡς τὰ ποιητικὰ τῆς ἡδονῆς ἐλλιπῶς Ἐπικούρῳ

τὰ χρήσιμα εἰς τὴν ἡθικὴν φιλοσοφίαν ἐν πρὸς τὸν πρὸς εὐπολίδη πολιτικῶν ὑποτέλη πρὸς Κέλσον Ἐπικούρειον ἐπιστολὴ Πουσειδιανοῦ Ἐπικούρειον.

Cap. XVII. Τὰ τοῖς γραμματικῶς καὶ ὑποτελεῖ κοινά.

Τῶν παρὰ τοῖς Ἀττικῶς συγγραφεύσιν ὄνομάτων τεσσαράκοντα ὧκτω τῶν παρ᾽ Ἐυπόλιδη πολιτικῶν ὄνομάτων τρία τῶν παρ᾽ Ἀριστοφάνει πολιτικῶν ὄνομάτων πέντε τῶν παρὰ Κρατίνῳ πολιτικῶν ὄνομάτων ὑπὸ τῶν ἰδίων κομικῶν ὄνομάτων παραδείγματα, ἐν ἑν ὑπὸ ἰδίων κομικῶν ὑπὸ τῶν ἰδίων κομικῶν τοῖς παιδευμένοις ἡ παλαιὰ καμώδια πρὸς τοὺς ἐπιτιμώντας τοὺς σολοικοῦσιν τῇ φωνῇ ἐξ [ἄν ἄλλοις ζʼ]. Ἀττικῶν παράσημοι, ἐν περὶ σαφηνείας καὶ ἀσαφείας ἑν δύναται τις εἰναι κριτικὸς καὶ γραμματικὸς ἐν.
