APPENDIX A: SCHOLIA ADESPOTA CODICVM Tv

Aen. IX

125. <revocatqve pedem> cum proprie animantium revocare pedem, notandum est quod sua auctoritate fluviorum posse die ostendit Vergilius.

191. <svrgat> si *surgat* leges, scilicet intellege ‘exsurgat’; si *constet*, ‘maneat’.

301. <redvci> reduces proprie dicuntur qui evadunt de periculo.

383. <calles> a callo pedum dicuntur calles.

399. <qvid faciat? qva vi ivvenem qvibvs avdeat armis eripere?> e addubitatione rei movet pathos.

705. <phalarica> quidam phalaricam dicunt trifidum gladium qui igne armabatur. unde nunc dicit *fulminis acta modo*.

[797. < havd aliter retro dvbivs vestigia tvrnvs> physici dicunt naturam hanc inesse leoni quod si consideret ut homo eum prior videat, non fugit, quamvis timeat; si vero non videatur, fugit et summitate caudae, quae longissima est, vestigia sua cooperit.]

Aen. X

164. <tvscis> Tusci a frequenti sacrificio sunt dicti ἀπὸ τοῦ θύειν. unde Tuscos populos bene dicimus. Tusciam vero non debemus dicere, quia nequaquam in idoneis auctoribus legitur, sed aut Etruria dicenda est ab Etrusco principe, aut Lydia a Lydo, aut Tyrrhenia ab eius fratre, qui, ut supra diximus, cum parte populi de Maeonia venit ad Italiam. quod ergo hic dicit Vergilius *Tuscis comitetur ab oris*, de Tuscorum finibus intellegendum est.

295. <tollite ferte> bis idem dicit [: tollite, ferte]. tamen ad hortationem convenit.

314. <sqvalentem> ‘squalere’ non ‘sordium plenum esse’ tantummodo, ut nunc consuetudine persuasum est, sed honesta re ‘abundare et refertum esse’ veteres probabili auctoritate posuerunt ducique hanc proprietatem a squamis putaverunt, ut quod fuerit qualibet re densatum et onustum squalere dicatur.

496. <baltei> balteum proprie cingulum militare est, dictum eo quod ex eo signa dependent ad demonstrandam legionis militaris summam, id est sex milia sexcenta, ex quo et ipsi consistunt. unde balteus non tantum quod cingitur sed etiam a quo arma dependent.

644. <irritatqve> provocat: tractum a canibus.

718. <infrendens> proprie ‘infrendens’ dicitur ‘dentes inter se comprimens’, quia proprie ‘frendere’ est ‘dentibus frangere’.

850. <nvnc alte vvlnvs adactvm> tacite movet pathos, et quasi per definitionem. rem enim quae movere miserationem potest dilucide non dicit, sed facit intellegi. nihil enim aliud ex hoc intellegendum est quam hoc esse altum vulnus amittere filium.

861. <rhaebe div> pathos cum scilicet ad muta vel ad inanimalia dirigitur sermo.

Aen. XI

24. <animas> animas ponit pro corporibus. in quo est etiam novum quod patriam pro regione posuit vel terra, cum patria sit civitas, ut nonnullis idoneis placet auctoribus, vel urbes parentum.

33. <alvmno> hoc loco veteres accipiunt positum a Vergilio *alumno* pro ‘domino’.

41. <cvspidis [avsoniae mu>cronis Italici, quia] cuspis dicitur proprie aversa pars hastae.

50. <fors et> secundum quorundam intellectum fors et fortuna hoc differunt: fors est temporalis casus, Fortuna ipsa dea.

127. <grati> id est gratiam servantes. et gratus tantum animo, gratissimus et animo et corpore.

140. <domos> per domos et moenia publica et privata aedificia comprehendit.

154. <havd ignarvs eram> ex eo quod speravit, movit pathos.

213. <vero> coniunctio est et significat ‘sed’. *vero* adverbium affirmativum.

222. <dictis> illorum scilicet qui aderant pro Turne.

334. diadema ornamentum matronaru<m> in capite, contextu<m> auro et gemmis, quod in se cị<rcumactis> ẹx<tremitat>ị<bus retro adstrin>g<itur:> q<uod> p<rae>ḷịgạṭụṛ dictum.

trabea togae species ex purpura et cocco qua operti reges in initio procedebant. inventor autem dicitur fuisse Romulus istius vestis ad discretionem principum et regum. et a transbeando, id est in maiorem gloriam deducendo hominem et dignitatem, vocata trabea.

369. <concipis> in iusiurandum verba accipere est proprie ‘concipere’ secundum quendam modum.

386. <insignis> insignio proprie ‘insigne facio’ sive ‘signum inpono’, translatum ab animalibus quae signis notantur.

404. <nvnc et tydides> mire inter haec quae vera non sunt sententiam Diomedis abscondit. viderat enim gravari causam quod ille negaverat auxilia. quodque dissimulari non potest commemorat et falsis vera miscendo extenuat.

433. <aere> pro ferro posuit antique.

554. <svbere> genus arboris quae totam materiem expendit in corticem.

601. <ferrevs> *ferreus* dicit propter multitudinem telorum quae in eo apparebant.

Aen. XII

7. <toros> eminentia cuiuslibet rei tori dicuntur.

19. <o praestans animi ivvenis qvantvm ipse feroci virtvte exsvperas> cum haec dicit ostendit sollicitudinem suam et benivolentiam circa illum. et laudando virtutem eius ad audiendum eum reddit aequiorem. ideo mollioribus principiis incipit suadere. *iuvenis* autem exquisite verbo usus est: id est ‘inconsultae aetatis’. et hoc attendendum quia non dixit ‘ferocia’ sed *feroci virtute*. nam et dixit quod voluit et sententiam mollivit.

37. <qvo referor totiens? qvae mentem insania mvtat?> hoc dicit quasi ad voluntatem eius bellum redintegretur. aut certe ‘non facio quod dii volunt.’

83. <pilvmno qvos ipsa decvs dedit orithyia> Orithyia regis Erecthei Atheniensium filia fuit, et a Borea adamata filios habuit pennatos Zetum et Calain, qui inter Argonautas fuerunt et cum Phineo Harpyias fugaverunt. sed cum contentio orta fuisset inter Erectheum et Agresseum, Pilumnus affinitatis causa qua Argivi Atheniensibus confoederati sunt auxilium tulit Erectheo. Hinc ergo honoris causa equi Thraces Pilumno dati sunt quos postea Turnus habuit.

120. <velati lino vestibus lineis. nam> purior est vestis linea quam lanea, quae sine iniuria animalium conficitur. unde Aegypti sacerdotes lineis utuntur. quantum autem vestis linea apta sacris sit hinc docetur quod ea luctuosis uti non licet quae squalori tollendo apta putatur. alii *velati lino* ‘caput habentes opertum linteo’ tradunt.

164. <avi> quidam ‘avum’ pro genere maiorum accipiunt quia Picum avum Latini Circe Solis filia adamavit.

273. <ad medivm> quidam ‘medio’ legunt, quasi ‘ad medium alvum’.

311. <inermem> quia deposuerat arma cum ad foedus faciendum accessit.

331. <qvalis apvd gelidi cvm flvmina concitvs hebri> haec comparatio hoc ostendit, quod in parte septentrionali quam describit bellicosiores sunt populi.

332. <sangvinevs mavors clipeo increpat> quasi videatur in ipsis deus Mars esse. neque enim ipse deus videtur, sed in ipsis apparet.

333. <aeqvore aperto> ampo patenti] ablativus pro accusativo.

334. <notos zephyrvmqve> species pro genere.

389. <latebras> in quibus latebat ferrum.

412. <dictamnvm . . . cavlem> figurate dixit *dictamnum caulem* pro ‘dictamni’.

417. <labris> in vasis. labrum proprie appellatur vas in quo lavatio solet fieri infantum, quod et alveum alio nomine appellatur.

447. <gelidvsqve per ima cvcvrrit> nonnulli intellegunt similiter ut Ausonios conterritum ipsum Turnum.

538. <dextera nec tva te graivm fortissime crethev> variat narrationem propter fastidium et apostropham facit ad unum illorum qui periit.

575. <cvnevm> cuneus est collecta militum multitudo a coeundo dictus.

777. <tvqve optima ferrvm terra tene> pathos est quotiens dirigitur sermo vel ad inanimalia vel ad muta.

APPENDIX A: APPARATVS

AEN. IX

T (125, 191, 399, 705, [797]), v (125, 191, 301, 383)

3 *v*. **D** *ad* 3.10-11

107 *v. app. sup. ad loc*.

125 animantium *T Non*. animalium *v* 2 notandum . . . uirgilius *T*

dicit etiam sua auctoritate posse fluuiorum *v* Vergilius lib. IX etiam fluviorum dici posse ostendit *Non*.

191 *ad* SVRGAT: si . . . exurgat . . . constat (*sic*) maneat *ss*. *v*; ex *ss*.,constet maneat *mg*. *T*: *ex glossariis fort. ortum*; constet *legit* *Tib*. *Don*., *Verg*. *Aen*. *5*.*748*

383 callo *Isid*. callio *v*

797 *schol*. *mg*. *codicis T m*. *paulo* *recentior* (*saec*. *IX*): *quod* *ex* *alio* *fonte*, *ut verisimile est*, *venit*

AEN. X

*T* (164-861), *v* (496-718)

164 θύειν *Serv. in* 2.781.13 ΘⲈΙΝ *T* θυσε *vel sim*. *codd*. *Isidori*

314 probabili *T* honesta (*cf*. 2) *codd. Nonii*

putaverunt *T* putant *Non*.

496 balteum . . . (4) dependent *sic fere T* *Isid*.

balteus proprie est cingulum militare ex quo signa dependebant summam legionis continentia quae ā constabat in sex milibus sex centis militibus *v* | proprie *Tv om*. *Isid*. | eo *T* pro eo *vel* pro *vel* propter *codd*. *Isidori*

milia sexcenta] milia de (*sic*) T milium sescentorum *Isid*. *cf*. *v* *ad* *1 supra* | unde *T* unde et *Isid*. | balteus T balteus dicitur *Isid.* *Serv. in* 5.313

quod cingitur *T Isid*. quo cingimur *Serv. in* 5.313

644 tractum *T Non*. hoc verbum tractum est *v* ducitur autem verbum *Don*. *in* *And*. 678 *v. app. sup. ad* 678.9

718 proprie] saeviens (*ex*. *Tib*. *Don*.) *antecedit in T*, *supra* infrendens *s*. v | infrendens dicitur *hoc loco T* dicitur infrendens *post* comprimens *v* infrendens est *F in Aen*. 8.230: *cf*. *Isid*. | dentes inter se comprimens *Tv hic*, *et T in Aen*. 8.230 inter se comprimens dentes *F in Aen*. 8.230, *Isid*.

est *Tv hic*, *et T in Aen*. 8.230 significat *F in Aen*. 8.230, Isid.

AEN. XI

*T* (24, 33, 50-601), *v* (24, 41)

24 animas . . . parentum *T cf*. *Non*. animas ponit hoc loco pro corporibus *v*

urbes *T*, *cod. L et alii Nonii* urbs *Thilo*, *codd*. *Nonii* *aliquot*

41 AVSONIAE mucronis . . . quia *seclusi*, *ut indicarem hoc glossema ex alio venisse fonte quam quae sequuntur* | mucronis *scripsi* \*cronis (*ante quod pagina excisa est*) *v*

aversa *v* posterior *Isid*.: *hoc commentum fort. ex commento in Aen. 1.81 venit*

50 quorundam *scripsi* quorudam T | differunt *T* distant *Non*.

54 *cf*. *app*. *sup*. *ad 54*.*3*

127 et *T* sed *Isid.* *Gl*. *Abav*. *Maius* *51*

260 *v*. **D** *ad* 260.1-2

275 *v*. **D** *ad* 275.4

334 Diadema *T*, *ad commentum Servii* (11.334.2) *pertinent* | matronarum, contextum *Isid*.; *in T signa litterarum* -*m excisa sunt*, *ut partes superiores multarum litterarum in prima linea* (*usque ad* [3] dictum)

circumactis . . . adstringitur *Isid*.; *in T litt*. *omnes* *vel partes superiors excisae sunt*

quod . . . dictum *scripsi*  et exinde dictum Graecequod praeligetur *Isid.* *quae cum vestigiis quae in T exstant baud congruunt*; *inter* quod *tamen et* praeligatur *fort*. *unum verbum* (*e.g*. autem) *intercedit*

in *T* *om*. *Isid*.

386 signis notantur *T* nota signantur *Gl*. *Plac*.

389 *v*. **D** *ad* 389.3-4

591 *v*. **D** *ad* 591.11-12

595 *v*. **D** *ad loc*.

687 *v*. **D** *ad* 687.10-13

AEN. XII

T

1 *v*. *app*. *sup*. *ad* 1.1

49 *v*. **D** *ad loc*.

50, 51 *v.* *app*. *sup*. *ad lac*.

83 ericthei *ut semper T*

2 Zetum (= *V ad G*. 4.462) *T* Zethum *Serv*. *ad Aen*. 3.209 (= 10.350.1, *q*.*v*.)

3 fineo arpyias *T*

4 agresseum *ex* egresseum *T*

118 *v*. *app*. *sup*. *ad* 118.9

120 VELATI . . . nam *exempli gratia* *scripsi*

alii autem ideo lineis uolunt quia *post* (*app*. *sup*. *ad* 120.3-5) commissum *T*

4 opertum linteo *Thilo* operti li//teo *T*

273 quidam vero media (*v*. *app*. *sup*. *ad* 273.5-6) *T*

333 campo patenti *ex glossario descendisse videtur*, ablativus pro accusative *alio ex fonte*

500 *v*. **D** *ad* 500.4-5

575 militum *Thilo* militu *T*

APPENDIX A: TESTIMONIA ET AVCTORES

AEN. IX

125 Non. 739, 26 Linds.

383 Isid. Orig. 15.16.10

399 Macr. Sat. 4.6.11-12

705 trifidum gladium] cf. Gl. Ansil. AL 38, Gl. Ab 419.3

qui . . . armabatur] cf. Serv. ad loc. et testimonia ibi laudata

797 physici . . . fugit (3)] cf. Arist. HA 9.44, Plin. N.H. 8.19.50

summitate . . . cooperit] cf. Isid. Orig. 12.2.5

AEN. X

164 Tusci . . . θύειν ] Serv. in Aen. 2.781.12 | Tusci . . . Italiam (5)] Isid. Orig. 14.4.22

295 hortationem] cf. Tib. Don. ad loc.

314 Non. 725.18 Linds.

496 Isid. Orig. 19.33.2

balteus . . . dependent (4)] cf. Serv. ad Aen. 5.313

644 Non. 45.23 Linds.; cf. Don. in Ter. Andr. 597 (4 Wessn. ) et in Ter. Ad. 282 (2 Wessn. ) et in Ter. Ph. 240 (1 Wessn. ), Gl. Sangall. 252.31

718 DServ. in Aen. VIII, 230; cf. Isid. Orig. X, 137

850 Macr. Sat. 4.4.23

861 Macr. Sat. 4.6.10; cf. adesp. ad 12.777

AEN. XI

24 Non. 747.33 Linds.

33 Non. 364.8 Linds.

41 mucronis] cf. Serv. in Aen. 10.484 | Italici] cf. Gl. Ab 406.45, Gl. Vat. 1468 492.18 | cuspis . . . hastae (2)] cf. Isid. Orig. 18.7.11, Gl. Verg. 436.38

50 Non. 687.6 Linds.

127 Isid. Orig. 10.113, cf. Gl. Abav. Maius 598.51 et 598.47 | gratissimus . . . corpore (2)] cf. Gl. Plac. G 14

154 Macr. Sat. 4.6.8

334 Isid. Orig. 19.31.1

Isid. Orig. 19.24.8, cf. Gl. Vat. 3321 post 187.17 cod. a, Serv. ad Aen. 7.188 et 612

386 cf. Gl. Plac. I 31

404 falsis vera miscendo] cf. Tib. Don. ad Aen. 11.395 (475.3 Georgii) | extenuat] cf. DServ. ad Aen. 11.378.17

433 ferro] cf. DServ. ad Aen. 11.655.5, Tib. Don. ad Aen. 7.743

AEN. XII

83 Orithyia . . . fugaverunt (3)] cf. Mythogr. Vat. 1.26 | Orithyia . . . Calain (3)] cf. Schol. Vat. in Georg. 4.462

164 avum . . . maiorum] cf. Gl. AA A 1386b

333 campo] cf. Non. 371.7 Linds., Gl. Ansil. AE 238 et 239, Gl. L.(C.) 4.11.33, 204.l, 5.262.41, 340.40, 546.12 | patenti] cf. Gl. Abav. AP 5

412 cf. Tib. Don. ad Aen. 12.415 (602.28 Georgii)

417 labrum . . . alveum (2)] Isid. Orig. 20.6.8

575 Isid. Orig. 9.3.59

777 Macr. Sat. 4.6.10, cf. adesp. ad 10.861