**Abstract**

Atque, ut Tullius ait, ut etiam ferae fame monitae

plerumque ad eum locum ubi aliquando pastae sunt

revertuntur, ita homines instar turbinis degressi

montibus impeditis et arduis loca petivere mari confinia,

per quae viis latebrosis sese convallibusque occultantes

cum appeterent noctes luna etiam tum cornuta ideoque

nondum solido splendore fulgente nauticos observabant

quos cum in somnum sentirent effusos per ancoralia,

quadrupedo gradu repentes seseque suspensis

passibus iniectantes in scaphas eisdem sensim nihil

opinantibus adsistebant et incendente aviditate

saevitiam ne cedentium quidem ulli parcendo

obtruncatis omnibus merces opimas velut viles nullis

repugnantibus avertebant. haecque non diu sunt

perpetrata.

Nam quibusdam, quos audio sapientes habitos in

Graecia, placuisse opinor mirabilia quaedam (sed nihil

est quod illi non persequantur argutiis): partim fugiendas

esse nimias amicitias, ne necesse sit unum sollicitum

esse pro pluribus; satis superque esse sibi suarum

cuique rerum, alienis nimis implicari molestum esse;

commodissimum esse quam laxissimas habenas

habere amicitiae, quas vel adducas, cum velis, vel

remittas; caput enim esse ad beate vivendum

securitatem, qua frui non possit animus, si tamquam

parturiat unus pro pluribus.

Iam in altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac

disserendi, quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi

quidem videtur, inermis ac nudus est. tollit definitiones,

nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo modo

efficiatur concludaturque ratio tradit, non qua via

iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid

iudicium

**Key Words**

**---------------------------------------------------------------------------**

**---------------------------------------------------------------------------**

**------------------------**

**Résumé**

Atque, ut Tullius ait, ut etiam ferae fame monitae

plerumque ad eum locum ubi aliquando pastae sunt

revertuntur, ita homines instar turbinis degressi

montibus impeditis et arduis loca petivere mari confinia,

per quae viis latebrosis sese convallibusque occultantes

cum appeterent noctes luna etiam tum cornuta ideoque

nondum solido splendore fulgente nauticos observabant

quos cum in somnum sentirent effusos per ancoralia,

quadrupedo gradu repentes seseque suspensis

passibus iniectantes in scaphas eisdem sensim nihil

opinantibus adsistebant et incendente aviditate

saevitiam ne cedentium quidem ulli parcendo

obtruncatis omnibus merces opimas velut viles nullis

repugnantibus avertebant. haecque non diu sunt

perpetrata.

Nam quibusdam, quos audio sapientes habitos in

Graecia, placuisse opinor mirabilia quaedam (sed nihil

est quod illi non persequantur argutiis): partim fugiendas

esse nimias amicitias, ne necesse sit unum sollicitum

esse pro pluribus; satis superque esse sibi suarum

cuique rerum, alienis nimis implicari molestum esse;

commodissimum esse quam laxissimas habenas

habere amicitiae, quas vel adducas, cum velis, vel

remittas; caput enim esse ad beate vivendum

securitatem, qua frui non possit animus, si tamquam

parturiat unus pro pluribus.

Iam in altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac

disserendi, quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi

quidem videtur, inermis ac nudus est. tollit definitiones,

nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo modo

efficiatur concludaturque ratio tradit, non qua via

iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid

iudicium

**Mots clés**

**---------------------------------------------------------------------------**

**---------------------------------------------------------------------------**

**------------------------**

**Prénom Nom**

**Titre ligne 1**

**Titre ligne 2**

sous-titre ligne 1

sous-titre ligne 2