1. pb Desgorris

"Βαάρας. radix quaedam apud Iosephum  
" de captiuitate Iudaica  
", nomen habens loci in  
"quo nascitur, cuius mirabilem  
" naturam ipse Iosephus describit  
", & ex eo Leonicenu.  
in libris de varia historia, suppresso tamen nomine  
.  
Βάδρυα. dicuntur apud Athenaeum quae à Galen.  
βραβυλά, pruna scilicet, vt putant, Damascena.  
Βαθμίδες. sunt bases quaedam ac sinus in brachij siue  
 humeri osse, vtrinque singulae, in quas cun  
extenditur flectiturque tota manus, vlnae ipsius  
κορῶναι, siue processus, ingrediuntur. Conditae  
eae sunt à natura ne vel praeter modum flecteretur  
 cubitus, vel tantum etiam extenderetur &  
in posteriorem partem recederet, quantum modo  
 adducitur in anteriorem. Siquidem in anteriori  
 humeri sede & in posteriori similiter sinus  
cauus habetui, singulos vlnae processus excipiens  
, sic quidem vt anterior sinus priorem vlnae  
 processum intra se recipiat, quando cubitus  
extreme flectitur: posteriorem vero posterior,  
si cubitus extendatur. Neque enim aliud sunt  
βαθώδες quam summae extensionis inflexionisque  
 termini. Proprie autem in brachio, siue humero  
 dicuntur. Veruntamen ab Hippocr. non  
hi modo, sed caeteri omnes sinus in quibus recipiuntur  
 ossium tubera siue processus, co nomine  
 appellantur, sicut annotauit Gaieii. com  
mentario 1. εἰς τὸ φρὶ ἀγμῶν.  
Βαθὸς etiam apud Pollucem definitur συμβολὴ  
τοῦ πήχεως πρὸς βραγχίονα cubiti ad brachium commissura  
.  
Bάθρον. scamnum. Recentiores medici, inquit Ruffus  
, sic appellarunt organum quod Hippocrates  
 multis in locis ξύλον, in quibusdam etiam σεv  
διαν vocauit: eoque affixis cruribus & pro organo  
& pro scamno vsi sunt. Struitur autem hunc  
in modum: Paratur lignum sex cubitos longum  
, latum duos, nouem digitorum crassitudine  
, resupinaturque, & quatuor alia ligna pedem  
 longa extremis partibus rotunda, duo scilicet  
& duo cum eius extremis iunguntur. huiusmodi  
 ligna, quae pλιαὶ ab Hippocrate vocantur,  
in latitudine peruijs foraminibus pertunduntur,  
quibus continentur penetrantes axes, in medio  
clauos habentes, & in extantibus capitibus manubriola  
 ductaria ad conuertendum. Totum lignum  
 in medio vsque ad alteram partem quatuor  
 digitorum spatio iniecto caua habet, quorum  
 altitudo pariter & latitudo tres digitos  
aequet. Caua haec Hippocrates καπέτοις nuncupauit  
. Medium praeterea lignum alte in quadratam  
 figuram excauatur, quo scalmus demittitur  
, qui πριάπισκος vocatur. Alias item habet  
ρλιαᾳ in medio ad similitudinem literae non inutiliter  
 adiectas. Structura igitur Pasicrate authore  
 huiusmodi est.

1. pb Desgorris

Βαθόπικρον. dicitur hoc nomine à nonnullis τὸἀψνθιον  
, vt habetur apud Dioscoridem, nec dubium  
quin ob insignem qua praeditum est amaritudinem  
.  
„ Legunt alij βαρυπίκρον, vide ἀβρότονον.  
Bάθυς. casei nomen est praestantissimi, qui Romae  
„ olim apud diuites celebrabatur, cuius & memi„  
 nit Gal. 3. de aliment facult. c. 17.  
Bάϊον. proprie dicitur palmae termes cum suo fructu  
 auulsus, παρὰτὸβίᾳτίλλεσθαι, hoc est, quod vi  
auellatur. Est &βάτον malagmatis nomen, quod  
describitur à Paulo Aegineta lib. 7. cap. 18.  
Bαίτιον. herba est similis dictamno vel pulegio, vt  
scribit Hesychius.  
Βάκανον. apud Alexand. Trallian. & P. Aegin. dici"  
 citur in veteri lexi. esse raphani id est brassicae  
„ semen, seu ἡπυρίνη: est &διὰβακάνου medica„  
 mentum quoddam hepaticum quod à Nicolao  
„ describitur, & à Trallian. lib. 8. cap. 2. ad iecoris  
" lenisque obstructiones efficax: describitur  
" à Paulo lib. 7. c. 11.  
Βάκχαρις. Est herba fruticosa, generis coronarij, folio  
 aspero, magnitudine inter violam & verbascum  
, anguloso caule, cubitali altitudine, subscabro  
, circa quem caudiculi agnascentis modo  
 sobolis funduntur, floribus in purpura candicantibus  
, radice veratri nigri, cui inest odor  
cinnamomo proximus, gracili solo, nec humido  
 proueniens. officinae eam non nouere. Rura  
alicubi Diuae Mariae chirothecas appellant.  
" Plin. lib. 26. c. 6. à quibusdam errore falso  
Barbaricam appellari scribit, qui & ex eius radi„  
 ce fieri solita vnguenta apud antiquos refert, si„  
 cut & Dioscor. lib. 3. c. 51. fuisse olim vnguen„  
 tis expetitam docet quod odoris fragrantia cyn„  
 namomum referret: hoc & vnguentum ab Hip„  
 pocr. βάκχαριν vocari commemorat Gal. in exeg.  
„ Hesych. quoque non solum herbam, sed etiam  
„ vnguentum quod inde fit βάκκααιν dici scribit,  
„ verum addit βάκκααιν quosdam dictum velle τὸ  
„ἀπὸμυρσίνηςμύρον, alios vero μύρονλύδον vt Gal.  
„ in lexic. Hippocr. esse & vero ξηρὸνδιάπασματὸ  
νἀπὸτὸςῥίζης: Hippocr. ex quorumdam iudicio  
„ oleum seu vnguentum illud non βάκκαριν vocat  
„ herbae nomine, sed βακκάριον sine βακγάριονἔλαιον,  
„nomine inde deriuato, vt in lib. de nat. mulier.  
„&τῶνγύναικ. lib. 2. Porro quod ad scripturam at„  
 tinet, nota apud Hesych. Athen. & Plin. scribi  
„ per duplex z: apud Dioscor. per κχ, & apud  
" Galen. in lexico βάγαεις sine κ. Sunt autem qui  
βάκχαρν cum Asaro Dioscoridis esse vnum idem  
que contendant, cum tamen duobus diuersis e  
capitibus de illis agat Dioscorides, vtríque dissimiles  
 tùm notas, tùm vires, tum & natales adscribens  
. Ego Baccharim Asarum Crateuae &  
potius esse crediderim. vide ἄσαρον supra, vbi plura  
 de hac controuersia. 6  
Βαλανεῖον. balineum, siue balneum. Id dicitur quod  
Iudandi, lauandi, detergendique corporis vsibus  
 est deputatum. Cum simpliciter dicitur,  
dulcis aquae intelligendum est. Constabat veteribus  
 ex quatuor partibus varia facultate praeditis:  
 siquidem primum ingredientes in aere versabantur  
 calido: postea in aquam calidam descendebant:  
 mox ab hac egressi in frigidam: postremo  
 sudorem detergebant. Primam partem  
Celsus Laconicum, Vitruuius ἀπόκαυστον, alij  
προμαλακτήριον appellant, vt ait Galen. quod in  
ea corpus praemolliri soleret. In hac enim parte  
qui lauari debent, psimum versabantur, antequam  
 sauacrum ingrederentur. Constabat solo  
aere eoque triplici, primum tepido, deinde mediocriter  
 calido, postea multum calido. Sic enim  
sensim blandeque corpus incalescit, meatus  
aperiuntur, densatae partes denfatique humores  
liquantur atque funduntur, contenta sub cute  
vacuantur, calor, vapores, humores & excrementa  
 foras vacuantur: haec enim commoda ex  
ea prima balnei parte proueniunt. Ab ea in secundam  
 ibatur, via quam fieri poterat breuissima:  
 tepidarium & calidarium Vitruuius vocat.  
Constabat tribus aquae solijs: primum tepidae,  
secundum mediocriter calentis, tertium calidae  
erat. Huius opus est per se quidem calefacere,  
humectare, vias aperire, densata fundere, laxare  
, euocare, mollire, lenire, coquere, somnum  
conciliare, per accidens vero refrigerare, eductis  
 fuliginosis excrementis & foras euocato calore  
 febrili (quanquam & per se refrigerare possit  
, propter aquam quae potestate frigida est)  
exiccare, euacuare, discutere flatus, digerere  
per halitum & corpus extenuare, pro modo scilicet  
 caloris & temporis, quo quis in eiusmodi  
solijs diuersatur. Caeterum haec ampla esse expedit  
. Siquidem in amplo solio membra liberius  
expanduntur, corpusque facilius volutatur. in  
quo tamen nec moueri vehementer vtile est,  
nec vociferari, ne nimio clamore fluxio in thoracem  
 prouocetur, praesertim phthisicis & quibus  
 imbecillum pectus est: sed habitum corpo¬

1. pb Desgorris

ris in eo decentem & compositum esse oportet,  
quam incuruato corpore & partibus musculi  
conuexarum quidem partium tenduntur, concauarum  
 autem comprimuntur: ex quo & pori  
clauduntur & corpus molliri lenirique prohibetur  
. Tertia vero balnei pars, quae Vitruuio frigidarium  
 dicitur, constabat similiter tribus aquae  
solijs, quorum primum aquam mediocriter calentem  
, secundum tepidam, tertium frigidam  
contineret. Per has enim aquarum differentias  
transeundum erat, praesertim aegro, qui subitas  
mutationes ferre non potest, vt sani: hi enim celeriter  
 statimque à calida in frigidam deducendi  
sunt, si eorum natura, vires, & consuetudo permittant  
. Ab ea corpus refrigeratur, cutis cogitur  
, meatus clauduntur & densantur, calor, spiritus  
& humores introrsum repelluntur, atque  
immoderatum substantiae effluuium comprimitur  
, totumque adeo corpus per accidens calidius  
 redditur, clausis videlicet meatibus, ne calor  
 tam natiuus quam ex calidae lauatione ascitus  
 expiret. Demum vero quarta balnei parte  
exiccabatur corporis mador, sordes strigili vel  
pannis asperis detergebantur, cutis fricabatur,  
& oleo aliquo conueniente inungebatur. Sic  
quidem se habebant quatuor balnei partes, quas  
domos aliqui appellant. in quas tamen omneis  
nec necesse fuit semper ingredi, nec similiter  
singulas earum differentias experiri, nec eodem  
semper modo, sed his atque illis aliquando plus,  
aliquando minus vtendum pro natura, viribus,  
aetate & habitu lauantis, & pro temporis aerisque  
 constitutione. Vt enim balneo quibusdam  
in totum vti non licet, sic multis satis est vnam  
vel alteram balnei partem experiri, & alias fugere  
. Pleno ventre plenisque intestinis nemo balneo  
 se tuto committat, quod sic facile iecur noxam  
 contraheret, humorque crudus in totum  
corpus raperetur, vt nec in principio aut augmento  
 morbi, propter carnis cutisque constipationem  
& humoris cruditatem, nec in copia  
crudorum succorum maioribus in venis scatente  
, nec imbecilla parte aliqua principe, vt ventriculo  
, iecinore, liene & pulmonibus, quod à  
balneo fusos humores magno sanitatis detrimento  
 exciperent. Ad eundem modum à prima  
balnei partem abstinere debent quibus calida &  
sicca intemperies est, siue naturalis, siue morbifica  
, fueritque ijs abunde in secunda balnei  
parte lauari: quam quidem sicut calidae & siccae  
naturae appetunt, sic fugere debent humidae &  
calidae, & qui similibus morbis laborant. Tertiam  
 calidae & siccae naturae & affectus consimiles  
 exposcunt, dehortantur autem frigidae &  
humidae naturae, morbi eiusdem generis, sanguinis  
 paucitas, carnis nuditas, & corporis gracilitas  
. Propter quae quanquam in hecticis à frigida  
periculum impendet, tamen quoniam in ijs  
agentem aliquid vel periclitari oportet, praestat  
nos ad summam illam hecticorum intemperiem  
attentos, eos ducere in frigidam, quam eius incommoda  
 metuentes, ab ea arcere: neque enim  
ex frigida lauatione error mortiferus est aut immedicabilis  
. Haec quidem de dulcis aquae balneo  
 dicta sint. Praeter id balnea quaedam sunt  
medicamentosa, eaque vel naturalia sunt, vel arte  
 praeparantur. Naturalia quidem nitrosa, salsa  
, aluminosa, bituminosa, sulphurea, & quae  
ferri aerisque vim obtinent: arte vero parantui  
si in aqua dulci calamintha, amaracum, hyssopum  
, lauri baccae, rosmarinus, lapis pyrites, sal,  
fex vini vsta, nitrum, pumex, sinapi, vua Taminia  
, coccus Cnidius & alia his similia mista  
fuerint. Haec autem talia facultatibus esse, qualia  
 sunt ea ex quibus constant, neminem latet.  
proindeque singulorum vires suis quaeque locis  
requirendae sunt.  
Quod si quis de balneis plura volet legat Lan¬ „  
gium epist. 50. & 51. vbi de veteri balnearum 6  
fabrica & vsu agitur, de calefactionis aquae balneorumque  
 varijs modis, vbi nec non explicantur  
 hypocausta, apodyteria, pilae, piscinae, baptisteria  
. vnguentorum in ijs vsus, nec non strigmentorum  
& oleorum vsus in balneis: haec c  
aliaque complura ad balnea spectantia tractat c  
Mercurial. in arte Gynmastica: Praeterea de balnei  
 virtutibus atque facultatibus abunde Gal. c  
comment. 3. de victu acutorum: Oribas. ex  
Gal. collectan. lib. 10. c. 1. 2. 3. 4. 6  
Quod autem spectat ad vocis huius originem„  
sunt qui balneum à Graecis dici interpretantur παρὰὐ  
τὸἀποβάλλεἰνταὶἀὐίας, à tristitiae videlicet lassitudinumque  
 repulsu, Sed hoc etymon rationibus es  
nonnullis Grammaticorum quidam renuunt, &  
quia si verum id esset scribendum fuerat peri  
non ei, idcirco fieri ἀπὸτῶνβαλάνων magis probant  
quoniam balanos succendere moris fuerit veteribus  
, παρὰτὸταὶβαλανοςαὖειν, Epaphroditus .  
αὖειν exurere interpretatur; Sed & Suidas vete¬6  
res glandibus vesci solitos scribit, Cortices vero ac  
igni alimenta praebuisse. c  
Βαλανεῖα αὐτοφυῆ. Balnea naturalia dicuntur, quorum  
 differentias & vsus recenset Paul. lib. I. c. 52. .  
Βαλάνινον ἔλαιον. oleum ex glande vnguentaria siue  
myrobalano confectum. Conficitur autem, vt  
scribit Dioscorides, eodem modo quo amygdalinum  
. Vim habet aluum soluendi, repurgandi  
 maculas, lentigines, varos, aurium dolorem,  
sonos tinnitusque sedandi, si cum adipe anserino  
 instilletur. sed stomacho aduersum est.  
Bάλανος. glans. proprie intelligitur fructus roboris,  
quercus, esculi, cerri, ilicis, suberis. Hae namque  
 arbores glandes proprie dictas ferunt. Sunt  
autem earum permulta genera, non specie tantum  
 differentia, sed etiam sexu, sapore, colore,  
figura & magnitudine. Suum proprie cibus est,  
nec nisi in annonae magna inopia arefactas glandes  
 moli in farinam, spissarique in panis vsum  
constat. Capitis enim dolorem & flatus in cibum  
 sumptae pariunt, & difficilime concoquuntur  
& in venas transeunt. Decoctum tamen earum  
 conuenit dysentericis, coeliacis, sanguinem  
excreantibus, tritaeque in pesso foeminis fluxione  
 vuluae laborantibus commodo subijciuntur,  
& crudas inflammationes illitu leniunt. Dioscorides  
 iligneas quercinis anteponit.  
Βάλανος. glans, pars penis. Est extremi penis carnosa  
 substantia in glandis similitudinem facta,  
vtrumque penis meatum, quem natura vrinae  
& seminis communem effecit, complectens &  
ambiens. Hac autem parte meatus ille parum  
amplior est, quam reliquo ipsius ductu, tandemque  
 in extremo arctior denuo euadit, quo videlicet  
 longiore seminis mora maior in concubitu  
voluptas excitaretur. Ex quo tamen simul sit, vt  
& gonorrhoea laborantibus & calculosis summus  
 ea parte dolor sentiatur. Vrina enim acris  
ea parte copiosior affluens, tanto maiorem acri¬

1. pb Desgorris

moniae sensum inuehit, quando ibi diutius constiterit  
. Siquidem fieri non potest, vt in ea cauitate  
 conclusa, tota confertim simulque erumpat  
, propter meatus in extrema glande angustianm  
.  
Βάλανος. glans. remedij genus. Est medicamentum  
quod in glandis formam effictum, sedi imponitur  
 ad deijciendam aluum. Eius varius vsus est.  
aliquando propter imbecillitatem aegri qui clysterem  
 non potest admittere, interdum vero  
quod excrementa in ipso recto intestino sint,  
praesertim vero in febribus magnis & ardentibus  
& quibus humor sursum repit, in quibus  
3 clysteres indere nociuum est. Expedit autem  
glandibus vti tum in frigidis capitis affectibus,  
cataphora, & delirio, tùm in quibus immissus  
clyster non reuertitur. Caeterum parantur varia  
ex materia, melle cocto, resina, pice, cera, bitumine  
, ficu pingui, radice panacis, & herbarum  
 folijs intritis, vel salis etiam grumo: haec  
vel per se & sincera, vel cum alijs confusa adhiberi  
 possunt.  
„ Hinc βαλανίζω, glandem sedi subijcio: notan„  
 dum vero hac glandis voce pro remedio vsur„  
 pata, collyrij voce abusum fuisse Columellam  
„ lib. 6. cap. 6. Coeliumque Aurelianum βάλανον  
„ collyrium transtulisse, id est, glandem quae po„  
 dici subijcitur, vt tradunt vulgaria Lexica.  
Βάλανος Αἰγυπτία, ἢ αἰθιοπικὴ ἢἀραβικὴ. ijs nominibus  
dicta fuit à veteribus ἡ μυρε ψικν de qua paulo postea  
.  
Βάλανος Διὸς. glans Iouis. sic dicitur castanea, quae  
in glandium quoque genere continetur. eadem  
alio nomine βάλανος σαρδιανὴ appellatur: vide  
Διὸς βάλανος.  
Βάλανος ἐυβοïκὴ nux castanea.  
Βάλανος μυρεψικὴ. glans vnguentaria. Est fructus arboris  
 myricae similis, magnitudine auellanae nucis  
, cuius nucleus Graecarum nucum more tritus  
, humorem reddit, quo, vice olei, preciosa  
vnguenta compinguntur. Nascitur in Aethiopia  
, Aeypto, Arabia, & Petra oppido iuxta Iudaeam:  
 à quo βάλανος αἰθιοπὴν, θηβαίκὴ, ἀὐαβικὴ  
πετραία, συριαὶ καὶ Αἰγυπία dicta est. Plinius &  
Aetius μυρρβάλανον appellant. Praefertur plena,  
recens, candida, quae facile delibretur. Eius caro  
 drachmae pondere vomitoria est, aluum largiter  
 subducit & iecur lienemque expurgat. carnis  
 succus multum calidus est, cortex autem plurimum  
 adstringit. Sunt qui putent eandem esse,  
aut non longe dissimilem à nuce quae vulgo muscata  
 dicitur. Quos vereor ne vna haec res redarguat  
, quod veteres glandem vnguentariam prodiderint  
 vomitiones mouere, quas nobis nux  
muscata videtur sistere: aluum resoluere, quam  
nostra nux confirmat: & stomacho non eam  
modo aduersari, sed & eius oleum, quo nihil  
nunc habemus stomacho gratius.  
Βάλανος σαρδιανὴ. nux castanea, ideo dicta quod à  
Sardibus primum venerit. eadem dicitur βάλανος  
 ἐυβοίας.  
Βαλάνου πίεσμα. glandis vnguentariae succus, vt quidam  
 volunt, vel eiusdem glandis expressae retrimentum  
.  
Quanquam πίσματος vox non retrimenta tan„  
 tum à succo expresso, cuiuscumque tandem rei reli„  
 qua, sed etiam ipsum succum saepenumero, Grae„  
 cis medicis significet, quemadmodum etiam  
13 ἐκπίέτια, itemque ἀπόθλιμμα modo pro retrimentis  
 modo pro succis accipiuntur, adeo vt  
hoc in ambiguo significatu, rei ipsius vsum intueri  
 oporteat ad veram significationem dignoscendam:  
 ita pro retrimentis sumit Galen. 1. &4  
τόπ, in smegmatum vsu quae affricari extersionis  
 gratia debent; & lib. 2. in Epithemate Chariclis  
, ad veterem capitis dolorem ἱρίνουμύρυπίεσμα  
 accipiendum pro vnguenti irini faece, quae  
alias μάγμα vocatur vt etiam Plin. testatur, ita,  
& Aetius serm. 13. cap. 128. Sed & myrobalani,  
μάγμα Cels. lib. 6. c. 5. appellat τὸπεσυατοῦςμύρρβαλάνοη  
, ita denique Aetius serm. 13. c. 21. de  
retrimentis expressorum fraxini foliorum vsurpauit:  
 Pro succo autem vocem πέσματος Dioscor  
. vsurpat lib. 1. de baccis lauri; Ita Gal. libr.  
2. κατὰτόπ. ex Archigene, pro capite rigando δuρνίδων  
ἐκπίεσαμα habet, & lib. 3. in aurium inflam.  
matione ex Apollonio; Sic eodem libro ad aurium  
 dolores, Archigenes pro succo & oleo ex  
Amygdalis amaris expresso vsurpauit, vt &  
Dioscor. lib. 1. de malo punico: his in omnibus  
locis vsus ipse indicat voce πέσματος seu ἀποθλίυματος  
 modo succum intelligi oportere, modo  
 retrimenta à succo expresso.  
ficax describitur à Celso li. 6. c. 6.  
Βάλανοι φοινίκων. fructus palmularum, qui composita  
 voce ροινικοβάλανοι dicuntur &δάκτυλοι.  
Bαλάυστιον. Hesychio est mali punici species cuius,  
florem esse medicinae vtilem tradit: Dioscor.  
vero & Plinius non ipsum malum punicum sic,  
vocari tradunt, sed eius florem & quidem syluestris  
, lib. 13. c. 19. & lib. 23. c. 6. cuius floris  
tria reperiuntur genera coloribus distincta, candidum  
, fuluum, rosaceum: Caeterum tùm cytini  
, tùm balaustij nomina aliter ac Dioscorides,„  
Plinius accepit lib. 23. c. 6. Siquidem tam La¬„  
tinae quam syluestris punicae florere incipientis,  
(desinentis legendum esse suspicatur Corna¬„  
rius) primum partum, cytinum vocare videtur;  
Balaustium vero flosculum vtriusque, antequam  
malum prodeat in ipso erumpentem cytmo: ex  
balaustio autem succus exprimitur hypocistidis,  
modo. Astringit vehementer, siccat ordine tertio  
& refrigerat: ideo fluentem sistit sangui¬„  
nem. vide κύτινος..55  
Bαλβὶς. κοιλότης παραμήκης, hoc est, concauitas oblonga  
, apud Hippocr.  
Bαλίa Hesychio ὀρθαὶμία dicitur.2  
Bαλὶς. dicitur à quibusdam σίκιςἄγχιος, hoc est, cucumis  
 anguinus, vt habetur apud Dioscoridem.  
Βαλλωτὴ. ballote. Herba est caulibus quadrangulis,  
nigricantibus, hirsutis fere ab vna radice numerosis  
, folio marrubij sed maiore, pene rotundo,  
piloso, cingente per intercapedines caulem,  
apiastri similitudine, graueolente, orbiculato  
florum ambítu, qui candidi in rotae speciem scapos  
 verticillatim obducunt. Dicitur alio nomine  
μελισσόφυλλον&μελαμπράσιον, siue πράσιονμέλαν  
, vt ait Plinius lib. 5. cap. 4. Officinae omnes  
marrubiastrum aut nigrum marrubium appellant  
.  
Bαλοῖος. qui est ex Valoea vrbe Macedoniae, apud  
Hippocr.  
Apud Stephanum vrbs ista Macedoniae βaλοιὸν  
 est, & cuius βαλόίεις.  
Βαλσαμίνη. dicitur à quibusdam τὸβέφθαλμὸν, vt habetur  
 apud Dioscor.  
Βάλσαμον. . Hesychius esse dicit ἀρωματικὸναντοςἐ  
διαβαλαίου. collyrium vlceribus oculorum ef¬

1. pb Desgorris

„ est tamen potius liquor Aromaticus quam flos,  
„ vt fusius docent Theophr. histor. plant. lib. 9. c.  
" 6. Dioscor. lib. 1. c. 18. Plin. lib. 12. c. 25. Gal.  
„ de antidot. lib. 1. Strabo Georgic. lib. 16. Iustin.  
„ histor. lib. 26. & Pausanias in Boeoticis. Sed &  
„ ipsa planta aromaticum istum & fragrantissimum  
 liquorem fundens, βάλσαμον nominatur vt  
Dios. loco citato docet. est vero frutex, vel vt idem  
ait, arbuscula magnitudine albae violae aut Pyxacanthae  
, vel sicut ait Aetius binûm cubitorum, folio  
 rutae proximo sed candidiore & perpetuo virente  
 in Iudaea solum quadam conualle & Aegypto  
nascens. Caeterum postea propagata est & plurimis  
 locis sata ex quo Romani Iudęa potiti sunt.  
„Huius autem arboris magnitudinem & for„  
 mam, alij aliter exprimere conati sunt, vt in tan„  
 ta varietate certi vix quicquam pronunciare  
„ possimus: ac Pausanias quidem in Beotticis nas„  
 ci prodidit in Arabia, magnitudine fruticis, myr„  
 tifolijs, sampsuchi herbae: Solinus in polyhist.  
„ similes vitibus stirpes esse prodidit: at Plin. l. 12.  
"35. c. Balsami arbusculam viti quam myrto similiorem  
„ esse voluit, huic folium esse rutae proximum,  
„ proceritate intra bina cubita subsistere: Theo„phrast  
. vero 9. histor. plant. cap. 6. magnae Punicae  
" malo similem esse dixit, folio rutae proxi„  
 mo, fructu Terebinthi: Monardes item Hispalensis  
" huius aetatis medicus libr. de simplicibus  
"medicamentis ex occidentali India delatis, arbo„rem  
 esse asserit malo Punica maiorem sed folio  
" vrticae, Strabo libr. 16. Geograph. author est  
"„Cytiso & Terebintho persimilem esse: Iustin  
". historicus libr. 36. pineis arboribus for„  
 mam similem habere, nisi quod sit humilis ma„gis  
, & in vinearum morem excolatur; Dioscor.  
„ lib. 1. c. 18. magnitudine Lycio seu pyxiacanthae  
„ similem esse tradit, nam αὐτὶτοῦλευκοίου, λυκίςle„  
 gendum videtur, itemque αὐτὶπυρακάνθης, πυξα„  
κάνθης; est autem Lycium vnum & idem cum  
„ spina buxea vt idem ipse Dioscorides testatur c.  
" de Lycio; Ex balsami autem cortice gutta ma„  
 nat quae ὀποβάλσαμον vocatur: eius autem surcu„  
 lus ξυλοβάλσαμον dicitur, de quibus vide suis lo"  
 cis: Balsamum autem desiccat & excalfacit se„  
 cundo excessu; est & tenuium partium & odo„  
 ratum.  
Βαλσαμέλαιον. est succus balsami oleo persimilis, qui  
ex eo imis partibus crebra scarificatione vulnerato  
 emanabat. Idem cum opobalsamo est, vt  
scribit Simeon.  
Βαλσαμώδης. cognomentum est τῆςκασίας, vt inquit  
Plinius, quae balsami odore est, sed amara, ideoque  
 vtilior medicis, sicut nigra vnguentis.  
Βάμμα. idem quod ἔμβαμμα, intinctus, id est, liquor  
„ in quo panem vel obsonia intingimus: Scho„  
 liastes Nicandri putat sic vocari omne ὑγρὸν.  
„ atque si solum & sine adiectione ponatur signifi„  
 care acetum: diminutiua voce dicitur βαμμάτιον  
„apud Athen. lib. 9.  
Βαπτηστέρια. dicebantur olim in domus secretiore  
„ parte veluti lacus quidam ex ligno, lapide, mar„more  
, aut alia materia in quibus lauabantur:  
„ duorum erant generum, alia dicebantur frigi"  
 daria, alia calidaria; in illis lauabantur frigida, in  
„ his calida: fiebant interdum capacissima, adeo  
„ vt in his natari posset. vide Vitruuium, & Plin.  
„ iuniorem in epistola ad Gallum.  
Bαπτὸς. lapis est seu gemma bituminosa, molli odore  
 praedita. Sic dicitur ex tinctura, quanquam  
Plinius non explicat quo colore fuerit tincta.  
Sunt qui existiment anchusae radice intinctam  
fuisse.  
Bάρβαρα. barbara. dicuntur (inquit Gal.) à recentioribus  
 medicis emplastra quae bitumine constant  
. Est enim generis nomen, non particularis  
alicuius medicamenti. Siquidem multa compositione  
 inter se admodum differentia barbara appellantur  
. Eorum vero plaeraquo etiam nigra dicta  
 fuere, videlicet à colore bituminis. Quoniam  
autem bitumen glutinandi vim habet, cruentisque  
 vulneribus conuenit, quae ἔναιμα appellantur  
, ideo saepe ἔναιμαβαῤβαρι, hoc est, barbara  
cruentis vulneribus conuenientia, dicuntur à  
medicis, vt à Gal. lib. 5. meth. med. in sistendo  
sanguine è pulmone erumpente.  
Multae autem barbarorum emplastrorum descriptiones  
 habentur apud Gal. 2. κατὰὰγένη. c. 22. c  
Cur autem sic dicta sint fatetur Gal. se ignorare ae  
2. ad Glauconem.6  
Βαρβαρικὸν. nomen est medicamenti acopi ad coxendicum  
 dolores efficacis, quod etiam δʼ ἐυρορβίυ  
dicitur. huius descriptio habetur apud Paulum  
lib. 7. cap. 19.  
Bάρβιλος. dicitur proprie arbor ex osse persicae enata  
, vt annotat Constantinus Caesar. lib. agricult.  
10. cap. 13.  
Apud Eustath. legitur neutro genere βαάβιλον, \*  
quo nomine à quibusdam dici scribit τὸντῆςκράνείας  
καρπὸν fructum corni arboris, quem ab alijs“  
nominari ait πίταξιν, ab alijs μάραον. 6  
Βαρεὰ σπληνὸς. lienis grauitates Hippocrati dicuntur  
 lib. de victus rat. in morb. acutis, id est, splenis  
 tumores ac inflammationes grauitatis sensum"  
 aut grauem dolorem inferentes. 6  
Βάρηκεs. Etymologo sunt ταἄλατῶὀνόντων, sed addenti  
 quosdam exponere σιαγόνας, alios τὰἐντοῖςὀδοέ¬ ε&  
σνἀπὸτὸντρορῆςἐνιγόμενα, id est Gingiuas, malas,“  
vel quae ex cibo sumpto dentibus inhaerent. 46  
Βαρυκοΐα. id est, grauis seu diminuta auditio, vt “  
παρικοὶ seu παράκουσις deprauata: habetur haec vox“  
aphor. 17. lib. 3. hinc apud eundem βαρυόκοοινότοι"  
, austri (ab effectu) auditum obtundentes &“  
hebetantes.\*  
Bαρυφροσύνη. status est mentis grauiter affectae & curis  
 atque molestijs velut grauatae. 4“  
Βασάλτης. est lapis multangularis, colore ferri &  
durissimus, vt non facile vulnerari secariue possit  
.  
Βάσανος. dicitur à quibusdam coticula lapis, quod  
aurum ipsi attritum colore, tanquam trucina,  
examinetur.  
Βασίλειον. est collyrium σuηκτικὸν ad principia suffuLapis  
 index, lapis Heraclius seu Lydius ait.  
Plin. lib. 3. 8.  
sionum, omnem visus hebetudinem & cicatrices  
 efficax, descriptio habetur apud Aetium  
lib. 7.  
Bασιλίδιον. est collyrium ψυρικὸν, diuersum à superiori  
. describitur à Galeno lib. 4. ῶκαὰτόποις.  
Bασιλικὴ. huius nominis antidotus describitur à  
Gal. 2. de antidot. ca. 11. faciens aduersus canis  
rabidi morsum. 6  
Bασιλικὸν. est emplastrum, quod &τετραφάρμακον  
dicitur à Gal. Aetio & Paulo, quia constat quatuor  
 simplicibus medicamentis, paribus scilicet  
portionibus cerae, resinae colophoniae, picis &  
seui taurini simul mistis coctisque. Vim habet  
maturandi abscessus & ad suppurationem per¬

1. pb Desgorris

ducendi. Est & huius nominis emplastrum nigrum  
& ijsdem fere viribus praeditum apud Cor.  
Celsum lib. 5. cap. 19. habens, Panacis p. \*1.  
galbani P. \*11. picis & resinae, singulorum p. \*X.  
olei dimidium cyathum. Habentur & apud  
Scribonium Largum duo emplastra, vnum Tryphonis  
 nigrum quod βασιλικὸν dicit appellari, recipiens  
 Picis Brutiae \* P. XL. resinae \* F. XL. galbani  
 \* p. 11. olei cyprei, \* P. sescunciam cum olei  
communis \* P. IX. Alterum emplastrum Aristi  
chirurgi, similiter nigrum, quod τετραραῤμακον  
nuncupat, eodem prorsus modo descriptum  
quo habetur apud Galen. Aetium, Paulumque.  
Ex quo apparet βασιλικὸν illud celebre, ab Aristo  
chirurgo profectum inuentumque esse.  
Bασιλικὸν. recentioribus qui de re herbaria scripserunt  
 dicitur τὸ ὥκικν, atque apud omnes fere iam  
receptum hoc nomen est, vt Galli quoque lingua  
 vernacula sic appellent. Rationem Psellus  
addit, quod ocimum mediocrem possidet calorem  
, capiti cordique odoratu salutare.  
Βασιλικὸν etiam est genus vnum Satyrij, folijs nigra  
plumbagine maculosis, & reliqua superficie cynosorchi  
 simile, cui radix subest lutea, ac instar  
manus effigie ramosa. Officinae Christi palmam  
appellant. Eius vsus esse perhibetur ad erugandam  
 cutem & neruorum dolores, & contra noxia  
 medicamenta.  
Bασιλικὸν. apud Hippocratem plaerique interpretantur  
τὸἄμμι.  
Βασιλικὸν ἄγριον. dicitur à quibusdam ἄκινος, vt habetur  
 apud Dioscoridem.  
Bασιλικὸν. etiam nomen est Collyrij ad incipientem  
„ suffusionem & omnem visus hebetudinem optimi  
, quod describitur à Galen. lib. 4. καττόπ.  
3 cap. 7.  
Bασιλικὸν. etiam nomen est malagmatis, stomachi"  
 cis & hepaticis vtilis, descripti à Galen. 8. &  
3 τόπ. c. 5.  
Βασιλìs. liquidi collyrij nomen est ad oculorum  
„ suffusiones, hoc ἀὐαληπικὴν quasi reparatricem  
"appellari scribit Galen. qui describit 4. κτὰτόπ.  
" cap. 7.  
Bάσις. appellatur inferior & posterior cerebri pars  
„ ex qua παρεγκεραλὶς oritur inquit Ruffus: Quin  
„&βάσις apud medicos in medicamento compo„  
 sito pars illa dicitur, quae praecipua est & vnde  
„ manat actio, quaeque caeterorum quae adijciun„  
 tur, ceu columna est fulcimentum atque fun„  
 damentum.  
Βάσκανος ὀφθαλμὸς quid vide in ὀφθαλμὸς.  
Bάτινα. dicuntur à Gal. 6. κτὰτόπ. mora τοῦχαμαιβάν  
τυ, id est, Rubi quasi dicas rubina, eodem pla„  
 ne modo sicut συκάμινα appellantur vera mora,  
„ vtraque appellatione à plantis suis deducta; βáτινα  
 enim ἀπὸξάταν dicuntur de qua voce infra;  
„Athenaeus βάτια appellat: haec autem magis quam  
e mora astringunt, & si quis largius ijs vescatur  
„ capitis dolorem stomachique adferunt, vtdocet  
„ Gal. lib. 2. de aliment. facult. c. 13.  
Βάτις. idem quod βάτινον. fructus rubi, moro rubro  
, fragi similitudine, suauissimi gustus, quam  
vulgus Gallicum frambosciam vocat. dicitur &  
ὑπιέατον.  
Bάτος. rubus. planta est vulgaris notitiae, vt ait  
Dioscorides, & spinis horrens, sed multo maioribus  
 quam rubus Idaeus, qui etiam sine spinis  
 inuenitur: cum tamen ambo eadem praestare  
 videantur. Folia, germina, flos, fructus, &  
radix non obscure adstringunt, sed folia plurimum  
 habent aqueae substantiae, parum vero adstrictionis  
.  
Βατράχιον. ranunculus. herba est cuius multa produntur  
 genera, de quibus apud rei herbariae scriptores  
.  
Sic vero appellari tradunt quod limitibus humidis  
, opacisque marginibus ranarum more laetetur:  
 Sed & apud Chymistas βατράχιον vocatur.  
quiddam ex latice diuino computrescente proueniens  
 in auri confectione, specie ranunculi,d  
cui veneno vis tanta inest, vti halitu etiamnuma  
perimat, illud ab effectu Chrysocollam etiam.  
nuncuparunt. Fuit &βατράγχιον coloris species .  
quo ante inuentas perlonas faciem inungebant, a  
vt tradit Aristoph. Scholiastes, vnde & batra¬.  
chis inter floridi coloris enumeratur indumenta  
. 55  
Βατραχίτης. gemma est cuius tres species produntur  
. prima ranae colore ex quo nomen habet, secunda  
 eboris, tertia quae è nigro rubet: quae duae  
quamuis ranae colorem non habent, tamen quia  
in eadem Copto, in qua prima, nascuntur, eodem  
 cum prima nomine donatae sunt.  
Βάτραχος. est tumor phlegmonodes partium quae  
sub lingua sunt, sed maxime venarum, pueros  
praesertim infestans.  
Quem morbum interpretes modo ranam, modo  
 ranunculum vocant: Aetio lib. 8. c. 39. γλώσιος  
βάτραγος nominatur. 4  
Bδέλλα. hirudo sanguisuga. Nomen est animalis àa  
quo praesidium in arte medica petitur quod sanguinem  
 exhauriat: hirudo autem non cutem,  
modo verum altius quoque, si ea tenella vt pueris  
& infantibus sit penetrat: illa exhausta, exinanitaque  
& accurate praeparata, auidius tutiusque  
 sugit, ferequecontinenter, donec copia turgescat  
, saturaque procidat: Plerumque etiam.  
ea sublata sanguis confertim profluit, si praesertim  
 in prominentem venam fuerit infixa,„  
ac tum scalpelli, & phlebotomiae vicem supplet;  
 ita quidem ex hemorroide tam copiosum  
interdum sanguinem euocat, vt emplasticis a  
astringentibusque medicamentis sit opus, & e  
puerorum cubito infixa phlebotomiam exaequet: a  
Quaecumque sic è vena caua haurit, pro vniuersali  
 euacuatione habenda est; Quae vero duriusculae  
 cuti, aut ei parti cui nulla sit amplior vena s  
subiecta, ad haerescit, quam solum partem attigerit  
, euacuat, aut certe minimum è vicinis, nihil c  
vero prorsus ex alto vel ex distantiore loco pro  
licit; Quocirca ijs duntaxat partium vitijs exugendis  
 adhibetur quae in summa sunt cute, vt.  
scabiei, vitiligini, impetigini, pano, nasi facieique  
 rubori, & Elephanticorum tuberculis; vniuersim  
 vero cum sanguis aliqua in parte ita inhęsit  
, vt nec secta vena nec medicamento reuelli a  
possit, qua & ratione adhibentur scarificatio & a  
cucurbitulae. Praeter significationem praedictam a  
etiam βέλλαν significare Hippocrati aliquando a  
venam varicosam censuit Dioscor. lib. 2. c. 36..  
vt Gal. refert, sed certe locus ille Hippocratis a  
2. prorrhetici in quo τὸῆβδέλλας imentionem facit a  
multum abest vt Dioscoridi faueat, cum illîc  
potius hirudinem significet. 6  
Βδελυγμίη. apud Hippocr. lib. de fistulis, tetrum a  
foetorem significat & execrandum: Sic Hesych. .  
βδελυγμίαις, δυσωδίαις exponit: intelligitur autem a  
grauis ille foetor qui ex ventris recrementis &a

1. pb Desgorris

„ alui solutione expirant, βδελύσσεθαι enim κενῦσθαι  
„τὴν κοιλίαν significat Hesychio: Aut hac voce in„  
 telligit Hippocr. execrandum illum foetorem  
„ qui ex saniei corruptela & varia putrilagine qua  
„ manant fistulae, efflatur.  
Bδέλλιον. arbor est nigra, oleae magnitudine, folio  
roboris, fructu caprifici, nec insuaui. Manat ex  
ea humor eiusdem cum sua arbore nominis, cuius  
 duo genera fecit Gal. Vnum Scythicum, alterum  
 Arabicum. Scythicum nigrius resinosiusque  
, Arabicum translucidius & siccius: esse  
autem debet amarum gustu, simile cerae, vel taurino  
 glutini, translucidum, interius pingue, si digitis  
 subigatur, lentescens, humano vngui colore  
 simile, sine ligno, sine sordibus, & cum incenditur  
, odoratum. id Arabicum dicitur. Alterum  
genus sordidum est, nigricans, grandioribus glebis  
, & conuolutum in offas. id ἀδρόβωλον vocant,  
& aduehitur ex India. Vtrumque excalfacit &  
vim habet emolliendi duritias & discutiendi  
aquas atque aquosos ramices. Sed priuatim Arabicum  
 vrinas mouet & calculos frangit.  
Βελένιον. sic Perseam in Perside venenatam appel„  
 lat author librorum de plantis, qui Aristotelis  
„ nomen prae se ferunt, siue à sagittis nomine du„cto  
, siue ab Apolline qui quondam Gallis Belis  
"dictus; Si à sagittis τοξικὸν Graecum fuerit; Ari„stoteles  
 venenum hoc à Celtis parari solitum  
„ξενικὸν vocat; Galen. libro de Theriaca ad Pi„  
 sonem ἐλένιον, pro quo lege βελένιον: idem scribit  
„ Dalmatis & Dacis plantam esse, cuius succo sagittas  
" suas efficiant lethales: tingunt & Galli  
" sagittas suas helleboro, vt docuit Plin. lib. 25.  
„ cap. 5.  
Βελενίτης. est lapis qui τοῦ βέλυς, id est sagittae, effigiem  
 repraesentat. eo hodie quidam pro lyncurio  
 vtuntur. Similis est succino colore, & pellucet  
, & paleas aliasque res minutas tanquam  
succinum ad se allicit. Si vratur, candidus euadit  
, vel ex candido cinereus. Si confricetur, olet  
aliquando cornu bouis limatum aut vstum. Diuersa  
 illi magnitudo est. sed vt plurimum quidem  
 digiti longitudinem & crassitiem aequat. reperitur  
 vero interdum sesquipedalis, brachij  
crassitudine. Omnibus figura est sagittae ex ampla  
 radice desinentis in tenuissimam aciem, atque  
 in intimo corpore aurea quaedam armatura  
interdum est, in alijs autem terra, aut arena, aut  
alius etiam lapis: quae omnia in acutum aeque  
atque βελενίτας ipse turbinata sunt. Verum lapis  
qui in eo est aurei coloris armatura tectus, plaerumque  
 constat ex crustis, tanquam membranis  
quibusdam, primo latis, mox magis atque magis  
strictis. Exiccat, sanat vulnera, frangit calculos  
.  
Bελόακος, à quibusdam dicitur ὁδικταμνος, vt habetur  
apud Dioscoridem, quod tradant vulneratis capris  
 mederi dictamnum, à pastu eius statim decidentibus  
 telis, quasi telorum remedium.  
Βελενοειδὴς est processus vnus ossis λιθοειδοῦς, ab inferiori  
 eius parte exoriens, solidus, oblongus, &  
subtilis instar styli, graphij vel acus, quem proinde  
 totidem nominibus veteres appellarunt, gυλοειδη  
, γραφιοειδη&βελονειδη. Sunt etiam qui à  
gallinacei calcaris similitudine πλῆκτρον vocent.  
Βελοτόκον. à quibusdam dicitur ὁδικταμνος, vt habetur  
 apud Dioscoridem, quod & sagittarum &  
partuum remedium sit.  
Βελουλκὸν. est ferramentum extrahendis telis accommodatum  
. quod Celsus lib. 7. ad authorem Dioclem  
 refert. Est autem lamina vel ferrea, vel  
aenea, etiam ab altero capite duos vtrinque deorsum  
 conuersos vncos habens, & altero duplicata  
 lateribus, leuiterque extrema in eam partem  
inclinata quae perforata est.  
De illo vide Cels. l. 6, cap. 26. Paul. l. 6. cap. .  
88. ex illo deductum βελελκία, ας, teli infixi extractio  
, cuius tres ex Homero species tradit Eustath. .  
Iliad. δ, ἐκτομὴν cum telum educitur discissa latius  
 carne; διωσμὸν cum protruditur & propellitur  
, &ἐξολκὴν cum extrahitur. 6  
Βεμβὶξ. exercitationis genus erat quoddam apud  
veteres idem, vel saltem prope accedens ad illud  
trochi vel turbinis genus, quem loro, baculo alligato  
 emissum pueri nostri in orbem rotare faciunt  
, & deinde plagis rotatum impellunt certatim  
, quem pulchre describit Virgil. 7. Aeneidos;  
 Aretaeus lib. I. in curatione Epilepsiae, solam.  
eius vertiginis inspectionem, quam facit βεμβὶξ, .  
epilepsiam inducere monuit. 6  
Βερεδρϊας. est nomen ξηρομύρου, hoc est, vnguenti sicci,  
ex pluribus aromatis compositi citra liquoris vllius  
 admixtionem, cuius descriptio habetur apud  
 Aetium libro vltimo, haud longe à fine.  
Βερενίκιον. nitrum est tenuium partium: valens maxime  
 ad vulnera neruorum.  
Βήξ. tussis. Est efflatio vehemens quâ quicquid spirandi  
 instrumentis molestum est, natura expellere  
 conatur. Motus est deprauatus actionis animalis  
 motricis, vt & sternutamentum, & pandiculatio  
, & horror, totúsque praeter naturam; ex  
eorum symptomatum genere in quibus causa  
aliqua quae praeter naturam est, ad tales actiones  
eam extimulat. Cuius tamen expellendi modus  
à reliquis diuersus est. Cùm enim reliquae partes  
 id quod noxium est sui contractione expellere  
 conentur, asperę autem arteriae duriores sint,  
quàm vt contrahi constringique possint, circa id  
quod intra se continent, natura spiritum concitato  
 impetu foras excludit, quo ipse plurimus  
celerriméque foras actus, vnà quicquid est molestum  
 propellat. Motus autem hic per eadem  
omnino instrumenta sit, per quae magnę & vehementes  
 etiam spiritus expulsiones, quas Graeci  
ἐκρυσήσεις vocant, hoc est, efflationes: in quarum  
 genere tussis est, vt quae non aliud sit, quàm  
vehemens efflatio saepius repetita, si primo conatu  
 causa depulsa non est: siquidem pro eius  
magnitudine tusses vehementes aut exiguae, frequentes  
 aut rarae mouentur. Excrementa namque  
 crassa lentáque multùm, aut valde tenuia &  
aquosa, quae ab ipso spiritu comprehendi nequeunt  
, difficillimè tussiendo reijciuntur. similiter  
 calida atque frigida siue asperam arteriam  
mordeant, siue tantùm obstruant. ad haec rodentes  
 humores vel in ipsis arterijs collecti, vt in tabe  
, peripneumonia, pleuritide: vel à capite defluentes  
, vt in catarrho. Cibus etiam & potus  
in asperam arteriam deerrans, atque morbi partium  
 tum respirationi inseruientium, tum vna  
cum ijs motarum, veluti diaphragmatis iecinoris  
, lienis atque stomachi tumores, magnam  
tussim inducunt, sicut è contrario eaedem causae  
 pauciores aut minores exiguam tussim, vel  
tantùm κέρχχον mouent, velut & intemperies  
 frigida inaequalis partium respirationi dicatarum  
, per quam nihil tussiendo expuitur, tussisque  
 tam exigua mouetur, vt sola spiritus

1. pb Desgorris

cohibitione (nisi admodum magna sit) supprimi  
 curarique possit, aucto per eam calore, &  
spiritu cohibito in omnes etiam arctissimos meatus  
 subeunte, quibus duobus remediis ea intemperies  
 tollitur. Haec autem tussis screatui non  
absimilis est. Per eam enim musculi thoracis,  
vt scribit Galenus, concutiuntur, vt ea quae carnibus  
 suis molesta sunt, in pulmonum arterias  
expellant. & ad horroris rigorisque genus pertinere  
 videtur, nisi quod haec citiùs sentitur, ob  
motum perpetuum instrumentorum thoracis.  
Βῆχες ξηραὶ. siccae tusses, illae apud Hippoc. dicuntur  
 quibus nihil expuitur inquit Gal. in aphor.  
12 54. l. 4, fiunt autem aliquando ob intemperiem  
„instrumentorum quae respirationi inseruiunt;  
„ aliquando faucium asperitate: vel aliquando tenui  
"& pauco humore distillante vt docet Gal.  
„ ibidem, vel quod lenti sint & crassi humores pulmonis  
" fibris infixi, comm. 1. in I. Epid. vbi & cau"  
 sas illas fusiùs exponit.  
Βήρυλλος. herbae cuiusdam nomen est, vt ait Hesychius:  
 forte ea quam officinae berulam appellant,  
quae proprijs nominibus sion seu lauer dicitur.  
βήρυλλος. beryllus. gemma est ex puro liquidoque  
 succo nata, translucida, colore viridi, sed  
multum diluto, vt aliquando alterius coloris esse  
videatur: ex quo octo eius genera statuuntur.  
Qui vere βάρυλλος dicitur, viriditatem puri maris  
imitatur. proximus, cuius fulgor in aureum vergit  
 colorem, χρυσοβήρυλλος nuncupatur. tertio loco  
 est χρυτόπρασος, facto ex auro & porri succo  
nomine, pallidior superiore. quarto ὑακινθίζων,  
quia colore similis sit hyacintho. quinto ἀρώδης:  
sexto, κήρινος: septimo, ἐλαιώδης: vltimo, κρυστάλλινος  
. Sic dicti à coloris similitudine. Omnibus  
 autem facile color hebescit ni surdus & euanidus  
 repercussu angulorum excitetur. Qua de  
causa sexangulam figuram illis dant artifices, atque  
 cylindros ex ijs faciunt magis quam gemmas  
. Sed & ipse cylindri modo teres nascitur.  
Βηρύτιον. est nomen medicamenti ophthalmici siue  
collyrij, quo Berytius quidam ad maximas epiphoras  
 vtebatur, quodque describitur à Galeno  
 lib. 4. τῶν κατὰὰ τόποις. Est & pastilli nomen ad  
dysentericos perutilis, quod habetur lib. 9.  
τόποις.  
Βήσασα. dicitur à Syris ruta syluestris, quam alij etiam  
ἄρμαλα, Cappadoces μῶλυ appellant, propter  
quandam quam habet cum τῷ μῶλυ similitudidinem:  
 vtraque enim radicem habet nigram &  
florem lacteum secundum Asclepiadem: cuius  
verba Galenus citat lib. 9. τῶν κατὰ τόποις: βήσατα est  
semen rutae syluestris, quae in Syria nascitur, &  
vernaculo nomine ab illis ἄρμαλα appellatur.  
Calefacit tertio gradu, tenuis substantiae est, discutit  
& vrinam promouet. Apud Dioscor. legitur  
βητατά.  
"Inde autem orta est compositio στοματικὸ ἡ  
ἡ διὰ τῆ βυπασὰ dicta, quae describitur à Paulo l. 7. c.  
" 14. & à Gal. 6. κατὰ τόποις.  
Βησσιακὴ. quae est ex Bessis in Thracia, apud Hippocratem  
.  
Βηχικὸν. Est medicamentorum genus ad leniendam  
& sedandam tussim praeparatum, nec tussi tamen  
 tantum conducens, sed ijs etiam qui sanguinem  
 reijciunt, & qui praeterea in tabem inciderunt  
, quique thorace, pulmone, aspera arteria  
 aut alia quadam parte interna laborant.  
Pro diuersitate autem affectionum, varia materia  
 constant, alias quidem styrace & croco,  
quae concoquendi vim habent: alias vero aliis,  
interdum calefacientibus, aliquando cum exigua  
 adstrictione aromaticis & siccantibus, aliquando  
 seminibus quae nobis in frequenti vsu  
sunt, vt anisi, apij, foeniculi, dauci, seseleos, ex  
quibus non modo obtunditur medicamentorum  
 vehementia & ingratus sapor, verum vrinae  
 etiam commouentur: aliquando vero asperitates  
 delinientibus, vt tragacantha, radice dulci  
, & dulci vino. Saepe autem etiam καρωτπικὰ, hoc  
est stupefacientia, remiscentur, quae tabidis commodissime  
 possunt exhiberi. Verum facultatem  
 illam stupefacientem exiguam prorsus in  
his esse oportet, nec tantam quidem quanta in  
colicis medicamentis habetur. In his enim vehemens  
 esse & exuperare solet, eamque inducit  
 refrigerantium medicamentorum copia, cuiusmodi  
 est semen hyoscyami, & cicutae, succus  
 papaueris & correx mandragorae: ac tantam  
quidem adhibere propter colici doloris magnitudinem  
 necesse est. Qua fere sola in re τὰ βηινὰ  
ἀπὸ τῶν ἰδίως κωλικῶν, hoc est, bechica ab ijs; quae  
proprie colica dicuntur, videntur discrepare.  
Τῶν βηγχικῶν autem plures differentias vide  
apud Trallia. toto lib. Caeterum vox haec non  
tantum de medicamento dicitur tussim leniente"  
 ac sedante, sed & pro eo quod tussim prouocat"  
 vt docuit Gal. 5. de simplic. medic. facultatibus"  
. \*  
Βήχιον. tussilago. folia illi sunt maiuscula quam hederae  
, sex aute septem à radice, subalbida à terra;  
superne virentia, in plures angulos exeuntia: caulis  
 palmum altus, flos luteus. vere prodit, quo  
vna cum caule confestim exuitur. Inde nonnulli  
 his vacare existimarunt. Radix tenuis est. nascitur  
 in amoenis & riguis. Est modice acris, vt  
sine molestia noxaque omnes thoraeis abscessus  
credatur rumpere. Nomen illi inde datum est  
quod tussim sedet. Dicitur & alio nomine ἡ χαμαλεύκη  
. dicitur & à quibusdam hoc nomine ò  
ἐλιλίσφαως, id est, saluia, sicut habetur apud Dioscoridem  
.  
Βίαιoν. est vini species de quo vide in voce οἶνος, vbi.  
ordine Alphabetico vinorum insigniores differentiae  
 explicantur.6  
Βίβλινος οἶνος. vinum biblinum, vide in voce οἶνος vbi 6  
insigniores vinorum differentiae explicantur.6  
Βιθυνὸς. nomen est emplastri ad hydropem efficacis  
, cuius descriptio habetur apud Galenum l. 9.  
τῶν κατὰ τόποις.  
Βιθυνὸς etiam dicitur pastillus quidam descriptus  
ab Aetio libr. 14. & à Paulo libr. 7. Valet ad  
vlcera contumacia, vt legitur apud Galenum libro  
 nono De simplicium medicamentorum facult  
.  
Βίκυος οἷνος. vide in voce οἶνος vbi insigniores vinorum  
 differentiae explicantur. 1  
Βιστιμὸς. antidoti cuiusdam nomen est apud Aretae. 2. 6  
de curat. acut. cap. 8. quam in comminuendis renum  
 calculis commendat. c  
Βλαβεραὶ. humidae & mucosae apud Hippocratem  
.  
Βλαισσὸς. blaesus, varus, valgus. Sic à plaerisque vocatur  
 cui membra resoluta sunt, hoc est, παραλυτικὸς  
. Dicitur & cui lingua impedita est, & literam  
 aliquam exprimere non potest, qui proprie  
ῥαυλὸς, id est balbus, appellatur. Refertur etiam  
ad alia membra, vt manus, pedes, brachia, vt

1. pb Desgorris

oculi angulum complectitur, quodammodo factus  
 semicircularis. Oritur namque à medio inferioris  
 palpebrae, & per minorem oculi angulum  
 circumductus, superiorem palpebram petit  
, inque reliquam tarsi dimidiam partem implantatur  
. Is deorsum palpebram trahit. Sic quidem  
 Gal. visum fuit ad finem lib. 10. de vsu partium  
, quanquam idem initio lib. 3. de locis affect.  
videatur sentire geminis musculis palpebram  
descendere, oculumque claudi, & ab alio quem  
ipse non describit (is forte à musculosa cute  
frontis superciliorum nascitur) sursum attolli.  
Caeterum palpebra vtraque pilos habet oris extremis  
 insertos, & sibi semper aequales, quod  
cartilagini inserti sint, à qua non potest copiosum  
 alimentum eorum incremento suppeditari.  
faciuntque non modo ad ornatum, sed etiam ad  
securitatem βλεραρίδες& cilia appellantur. Dicitur  
βλέφαρον παρὰ τὸ ράρις εἶναι τοῦ βλέροις, hoc est,  
quod oculi sit indumentum. vnde poeta quidam  
Graecus non illepide ὁμματόρυλλον appellauit, perinde  
 ac si oculi folium diceres. Cicero lib. 2. de  
natura deorum palpebras tegumenta oculorum  
vocauit.  
Βλακεύειν. ὀλιγωρεῖν vilipendere, contemnere, apud  
Hippocratem.  
Βλαστήματα. pro papularum eruptionibus & ex an„  
 thematis sumi videntur 4. Epid. fortassis etiam  
„ apud eundem pro inguinum tumoribus vsurpan„  
 tur, qui viscerum impuritatem & redundantem  
„ superfluitatem arguunt, eruptionem quoque  
„ pustulosam aut pustulam significat lib. πρὶ γχυμῶν  
„ apud Hippocratem.  
Bλαστοὶ. dicuntur productiones quaedam cum scili„  
 cet planta ipsa fructum parat producere, Gal. 2.  
" de aliment. facult. c. 60.  
Bλέννα. mucus, frigidus humidusque succus: quem  
omnes homines ρλέγμα vocant, vt scribit Gal.  
lib. 2. de facult. natur. Sic Hippoc. crassiorem pituitam  
 vocare consueuit, qualis è cerebro per  
palatum & nares descendit.  
Vt sub finem libelli πρὶ διαάτης ὑγιεινῆς, & l. 2.  
„ de morbis, verbum ibi non βλέννα scriptum est,  
„ sed βλαίννα, vt vicissim apud eum βλεπὸς legitur  
„ multis in locis pro βλαισὸς, vt apud Gal. & Ari"  
 stotelem & alios scribitur: sed &βλαιννώδης apud  
Hippocr. 2. de morbis scriptum legitur pro  
3 βλεννώδης: ad haec ἐλενώδης&βλένος cum vnico  
„ν scripta reperiuntur pro βλεννώδης&βλέννος, ve„  
 lut apud Aristotelem histor. animal. lib. 8. vbi &  
„ nota hoc βλένος siue βλένγος vsurpari pro βλέννα:  
„ vox autem haec βλεννώδης, peculiariter de homi„  
 ne ignauo, & stulto seu segni & fatuo dicitur, vt  
„ Festus ex Plauto refert, quin & Hesych. βλεννὸν  
„ exponit νωθῆ μωρὸν. Caeterum pro βλέννα dicitur  
„alio nomine μύξα de qua vide suo loco.  
Βλέφαρα. palpebrae, genae Plinio. Sunt partes membranosae  
, pilis ornatae, supra infraque oculos ambientes  
& claudentes. Hae cum duae in vtroque  
oculo habeantur, inferior & superior, sibi tamen  
 coniunctae sunt & continuae, & ab vno  
principio proficiscuntur, scilicet à membrana  
caluariam succingente: nec tamen hac simplici  
 membrana constant, sed praeterea cute atque  
 cartilagine quae ταρσὸς dicitur, non modo  
simul vnitis, sed cum alba etiam oculi tunica.  
Palpebra inferior immobilis est, superior sola attollitur  
& demittitur, idque duorum obliquorum  
 musculorum beneficio, quorum vnus à nasi  
 finibus oritur, & in dimidiam cartilaginis eius  
quam ταρσὸν diximus vocari, partem sibi propinquam  
 inseritur. Hic palpebram sursum mouet  
, alter vero ei oppositus totum minorem  
Bλέφαρα συμφυῆ. Commissae palpebrae, hic vero morbus  
 fit quando scilicet cum inferiori cilio superior  
 palpebra coalescit: Plura de illo Paulus l. 6. 7  
c. 15. vbi curationem eius chirurgicam tradit. 6  
Βλέφαρα τραχέα. aspera palpebrae, quae sic dicuntur::  
cum euersae sanguinolentiores apparent, & magis  
 asperae carnosaeque, & fici acinis similes vt docet  
 Gal. in Isagoge. 6  
Βλέφαρα vεrο παχέα. id est crassae appellantur, quando  
 euersae, duriores ijs quae naturaliter se habent:  
existunt, & scabris magis carnosae vt ait ibidema  
Galen. 4  
Βλεφαρίδες. cilia. Celsus non aliter quam pilos palpebrarum  
 dicit. Plinius etiam palpebras vocat.  
Sunt pili ad extremum vtriusque palpebrae ambitum  
 siti. vide supra βλέφαρα.  
Hos pilos Cicero vallum vocat, vt & Gal. χάρα¬!  
κα, & Pollux lib. 2. Bλερκείδες, inquit, dicuntur ai  
ἐκπεφυκῆαι τῶν βλεράόων τρίγες, οὐ κόσμος τοῖς ὀρθαλμοῖς  
 μόνον ἀλλὰ καὶ κατὰτὰ χρεὶαν ἔχυσαι τὴν πρρσβολὴν εἰ  
ὡς τὰ προσπήπτοντα λυπηρὰ ἀποστέγοιεῖν, καὶ ταὶ ὄψεις εὐ  
κατευθύνεσα μὴ ἔῶεν πλανᾶθαι, id est pili ex palpebris  
 crescentes, non modo ornatus oculorum,  
sed & necessariam habentes prominentiam vt e:  
res nociuas incidentes arceant, & oculorum ra¬ 6  
dios dirigentes non aberrare sinant: Sed &βλεραtis  
 Aristoteli palpebram significat vt 4. de part.  
animal. & l. 11. & in I. de histor. animal. vbi ait non  
coire scissam βλεραρίδα id est palpebram: de λe¬.  
ραρίδων autem vsu, & quae animalia 6&εραρίδας habeant  
, quae vero non, si scire desideres habet Camerar  
. ex Polluce, alijsque multis scriptoribus.  
Bλεφαρικὰ. Collyria palpebraria vocat Aurelian. I. 4. .  
c. 2. tardarum passionum, siccosque pulueres qui  
palpebris adhibentur. 6  
Βλεφαρόξυστον. instrumentum chirurgicum radendis,  
vellendis, concinnandisque palpebris aptum.  
Bληστρισμὸς. corporis iactationem incontinentiam.  
inquietudinem significat, quae &ῥιπασμὸς. ἀπορίu  
, ἄση, δυσρορὶν, ἄλυσις, ἀλυσαὸς&ἀλύκη dicitur:  
est vero βληστρισαὸς antiqua dictio, & aliquoties  
 Hippocrati vsurpata, vt aegro 8. & 12. lib. .  
3. Epid. Aretaeus hac voce vtitur pro aegri a  
inaequali motu & inordinato, cum veluti volutatur  
& iactatur, cap. 1.lib. 1. de morbor. acutor.  
gressum habet mancum vel deprauatum, cuique  
 surae sunt in diuersum actae, qui proprie à  
Latinis valgus & varus nuncupatur. Quod vitij  
genus Alexandr. Aphrod. in probl. ex imbecillitate  
 fieri scribit. Quum enim, inquit, eorum  
partes inferiores nequeant sustinere superiores,  
facile peruertuntur, indeque vitium, quod pedum  
 blaesitatem vocamus, prouenit.  
22  
Gal. lib. de caussis morborum βλαιπὸν, inquit,  
ν dicitur τὸ ἐπὶ τὰ ἐκτὸς ῥέπον, ῥαιβὸν δὲ τὸ ἐπὶ τʼἀναντία.  
„ ita vt quibus rectiora sunt crura quam ordo na"  
 conformationis vitia ex intempestiuo & vehe„mentiori  
 motu puerorum, talis enim labefactat  
"artus & in quam minime est oportunum partem  
" circumagunt, crura enim ex ipsa corporum  
„ incumbentium grauitate, aut ad exteriora, aut ad  
„ interiora vertuntur, prout fit prima τῆς κνήμης inclinatio:  
" à voce βλαισὸς deductum βλαίσωσις 3. de  
" vsu part. c. 9. ei opponitur ὁ ῥαιβός.

1. pb Desgorris

curat. de phreniticis loquens: oritur autem haec  
"affectio ex efferuescente, & putri humore, ex  
"agitato in primis venis quae sunt circa ventrem  
„& hypochondria, vnde fit stomachi vitium &  
„ vellicatio, totiusque corporis motus inquies vt  
„onus hoc depellat, quale quid in pestilentibus &  
& malignis febribus contingit, in quibus aegri pes„  
 sime conflictantur.  
Bλητὸς. ictus, syderatus, aut sydere afflatus, aut ex  
„ plaga liuidus, παρὰ τό βάλλεθαι id est iciri: ἀσττόβλη2  
τὸς de coelo tactus, diuina virgula ictus, qualis eo„rum  
 à morte color quos fulgor absumpsit, qua„lis  
& color vitium, quas gelu rigentes adhuc,  
„ summo mane intempestiuus solis radius, nulla  
„ ne leuissima quidem aura commoto aere pre„  
 hendit, dictum vitium σρακελισμὸς, carbuncula„  
 tio Gazae, radicatio apud Theophr. 5. de causis:  
„ Veteres autem vt docet Hippocrat. 1. de diaeta  
„ acutor. pleuriticos βλητὺς dictos scribit, tum  
ν quod ἀπὸ ῥέγχους καὶ ὀρθοπίης, id est stertore &  
„ spiratione sublimi repente suffocati pereant,  
„ tum quia illi totum latus in quo inflammatio  
„ delitescebat, tanquam ex plaga liuidum habeant  
„ velut diuerberati, qui enim sanguis sub cute ob  
„ dolorem peruenerat, in morte refrigeratus liuo„  
 rem contrahit; atque hinc fortasse teli nomen  
„ petitum videtur, & à Q. Sereno in lateris mor„  
 bis annumeratum his verbis:  
Est & vis morbi quod telum commemoratur,  
Cum subito dolor insanus furit incitus ictu.  
„Varinus quoque ἐλητὸς antiquis dictos scri„  
 bit, ὅσοι ἀπὸ ὀξέων νοσημάτων ἀιρνίδως ἑτελεύτων,  
„ quicumque ex acutis morbis derepente vitam  
" finierunt: atque ex ea opinione pendet quod exi„  
 stimauere veteres venenatos esse, pleuritide su„  
 blatos vt scribit Aurelian. cap. 16. libr. 2. acu„  
 tor. cum illis expirantibus saepe latus aut ni„grum  
, aut liuidum compertum sit; at βλητοὶ  
„ libr. 2. & 3. de morbis apud Hippocr. descri„  
 buntur qui cum capitis stupore ac velut atto„  
 niti, stupefactis sensibus tanquam syderati con„  
 cidunt ac derepente moriuntur, & inter impuri  
„ cerebri vitia annumerantur: Stephanus Athe„  
 niensis lib. 1. prognost. tradit etiam eos qui peste  
„ intereunt ἐλητὸς vocari, quod in illis praedicta li„  
 uoris macula appareat; addo etiam strangulatos  
„ sic vocari in quibus propter respirationis diffi„  
 cultatem venae adeo tumidae redduntur, vt ex  
„ inflammatione disrumpantur, fiatque profusio  
„ sanguinis in cutem vnde refrigeratio & liuor.  
Βλῆτρον. filix. Refertur à Nicandro in Theriacis  
inter remedia quae suffitu serpentes abigunt.  
Graecus scholiastes πέριν, hoc est filicem, interpretatur  
, quam alio etiam nomine βλάγπον appellant  
. Nicander autem πολυχιδῆ vocat, hoc  
est, multifidam, quod etiam vrticae conuenit  
.  
Βληκρόν. leguminis quoddam genus apud Hippocratem  
. quod &βλήχιον scribitur teste Galeno  
.  
Βλῆχρος. à quibusdam dicitur ὁ γλήχων, vt habetur  
apud Dioscoridem.  
Βληχρὸς ξηρὸς πυρετὸς. pusilla sicca febris. Est differentia  
 febris apud Hippocrat. lib. 6. τῶν ἐπιδηιῶν,  
opposita τῷ πριναεῖ πυρετῷ, hoc est ardenti febri  
, cum ad manum quidem calor debilis est  
& pusillus, penitusque lentus, vt in hepialis febribus  
& diarijs multis & plurimis pestilentibus  
, intus tamen plurima apparet siccitas ex  
linguae scabritie, siti, magna, inquietudine totius  
 corporis, vigilijs & reliquis symptomatis,  
febris malignitatem indicantibus, quibus hoc  
febrium genus à mitibus differt quas Hippocr.  
σρνέας&εἴήθεις appellare consueuit. Itaque apud  
Hippocrat. meo quidem iudicio, tum libr. 6. 7  
ἐπδημῶν, tum lib. I. de diff. febr. cap. 1. debet legi  
βληχρὸς ξηρὸς coniunctim, vt his duobus nominibus  
 vnum febrium, quod modo exposuimus, genus  
 designetur.  
Βλήχων ἢ  
Βληχώνιον. sic à nonnullis dicitur ὁ γλήχων, hoc, est,  
pulegium, quoniam pecus eo dum floret gestato  
, balatu compleatur.  
Attice βληγὸ dicitur vt &γληχὺ inde ἐληχωνίας.  
κυκέων apud Aristophanem in Pace, potio, dicitur.  
cui pulegium admixtum est, quam cardiacis doloribus  
 medelam esse ait: Aτχων insuper ab Aristo¬„  
phane dicitur τὸ ἐρήβαιον teste Hesychio & Suida..  
Βλικχῶδες. apud Hippocrat. Suidas interpretatur.  
λελεπσμένον καὶ καθαρὸν, decorticatum & purum,  
Erotian. habet γλιχῶδες, annotatque quosdam.  
etiam scribere γλιχρώδις. 2  
Bλίτον. blitum. Est olus radice contra caeterorum  
fere olerum morem multiplici, prolixa, nec in  
rectum tendente, betaceis folijs, sine acrimonia  
fatuis, semine corticeo, racematim singulis ramis  
 insidente. Ad id proxime accedit quod rubens  
 olus, vel poretta rubens dicitur. Est fere qualitatis  
 expers, lentum humidum & aquosius reliquis  
 oleribus, & in medio boni malique succi.  
Apud Suidam scribitur βn isdor, apud Dioscor.  
βλῆττον, & apud Theophr. βλῆτον, sed hae duae posteriores  
 scripturae esse videntur mendosae. Nomen  
 autem ex eo βλίτον traxit quod iners & fatuum.  
sit olus, sine sapore aut acrimonia vlla, hinc βλίτους  
pro stolidis Graeci dixerunt; alij à stupore ex Grę¬„  
co appellatum volunt, quod ab ijs βλὰξ dicatur.  
stupidus, quod nomen adhuc in vulgus nostrum.  
manauit, socordes ignauosque homines bliteros  
vel potius bliteos Graeca imitatione nominans,  
sic quoque Plautus in Truculento bliteam meretricem  
 appellauit. 6  
Βοάνθεμον. idem quod τὸ βούφθαλμον apud Hippocr.  
quod & alio nomine χρυσάνθεμον appellatur.  
Βοήθημα. pro medicamento sumitur apud Gal. ad.  
Glaucon. c  
Βοηθηματικὰ σημεῖα. à Galeno dicuntur in definit. medic  
. auxiliaria signa quae nos curationis admonent  
 in ipsis obseruatae.  
Βόθριον. Est vlcus corneae tunicae cauum, angustum,  
purum, puncturae rotundae simile. Sic dictum est  
à cauitate, quasi fossula. β6gpos enim foueam significat  
. Differt ἀπὸ τοῦ κοιλώματος, quod hoc amplius  
& rotundius sit bothrio, sed minus rotundum.  
Est &βόθοιον, authore Galeno, cuiusque dentis  
alueolus & cauitas.  
Βοθροῦσθαι. apud Galen. tumor dicitur, cum pressus.  
digito in modum scrobis relinquit cauum & lacunosum  
 vestigium.  
Βόλβιον seu βολβίον. paruus bulbus: Legitur etiam apud  
Hipp. γύναικ. l. 2. βόλβιον vna cum sua expositione,  
teste Gal. ενγλώπαις qui perperam quosdam interpretatos  
 esse dicit νάρκισσον διὰ τῆς βολβόν. .  
Bολβίτιον. Est genus quoddam paruorum polyporum,  
apud Hippocratem, quod &βομβύλιον à multis  
vocatur.  
Boλβὸs. Bulbus. Notior visus est Discoridi quam vt  
debuerit depingi. Est autem capite ex pluribus

1. pb Desgorris

nucleis coagmentato, vertice fibris cristato, ceruice  
 tenui, tota radice corticosa, foris squamosis  
membranis tunicata, fronde cepitia, terete, inani  
, angusta, in mucronem desinente, cauliculo  
dodrantali, in cuius fastigio flos emicat purpureus  
. Cepae modo tunicati sunt bulbi, cumque  
ijs capilli velluntur, aut cum vertex praeciditur,  
nonnihil lactis remittunt. Hi quod appetentiam  
excitent, appetitus à rusticis appellantur. Prouocant  
 quoque & semen & venerem. Sunt  
namque acres, & crassum succum flatumque  
generant.  
" Atque ab antiquis nihil aliud in bulbis lauda„  
 tur, serebantque in hortis hoc olus potius irrita„menti  
 veneris causa quam cibi necessarij, hoc in„  
 dicant in antiquis Graecorum Comoedijs sales  
„& dicteria in theatris iactata, quale illud est 6x„  
βῶν χύτραν καταραγῶν, id est pleno bulborum fi„  
 ctili satur contra salaciores dictum; & contra ve„  
 neris impotentes, ἐδὲν σʼ ὀνήσει βολβὸς αὖ μὴ ἄλευ ῥ  
"έχης, id est nihil tibi proderit bulbus nisi farinam  
„ habueris: Sesami enim farina caseo melle & aceto  
" ad cibum bulbi condiebantur, quia per se ama„  
 ri nec in cibis grati sunt; de illis Columella, vi„  
 ros acuunt (inquit) armantque puellas: hinc &  
„ pluribus in locis eos salaces vocauit Martialis, &  
„ eandem ob causam edendos in nuptijs iussit Varro:  
"& Pythagoras tanti fecit bulbos praesertim  
Megarenses, vt de ipsis & viribus eorum in vsu  
„ medico volumen condiderit. Quod vero ad vocis  
 significationem spectat, Celsus l. 2. etiam bul„  
 bos innuit vocari omnia olera capitata, vel quo„  
 rum radices esui dantur, quin & omnes etiam ra„  
 dices rotundae & tunicatae, vt lilij, croci, squillae  
„& similes aliae, βολβδ dicuntur apud Dioscor. I.1.  
" c. 124. βολβοὺς καλάμου Marcellus oculos vocat,  
„ quo nomine veteres in radice dixerunt eam partem  
", vnde soboles quotannis nascitur; 6ολβὸν  
„ etiam ὀρθαλμοῦ Aegineta dixit lib. 6. cap. 17. de  
„pterygio.  
Βολχὸν. appellant quidam τὸ βδέλλιον, sicut habetur  
 apud Dioscoridem.  
Βωλῖται seu βωλῖτες. boleti fungorum species quae„  
 dam, vide infra ad vocem μύκητες.  
Βόμβος. crepitus, sic dicitur flatulenti spiritus per  
„ anum excretio cum sono facta, proportione  
„ respondens τῇ ἐρύγῃ qui est eiusdem flatus per os  
„ excretio; Proprie vero βόμβος Graecis dicitur ex„  
 cretio illa flatuosi spiritus cum sonitu puro, reso„nanti  
, & aereo, nam qui cum humiditate qua"  
 dam editur βορβορυγμὸς proprie dicitur: Galen.  
„ inter βορβορυγμὸν&βόμβον quem appellat καθαὸ  
 ρὸν, ἑυηχὸν καὶ ἀερώδη, purum resonantem & ae„  
 reum, medium genus ponit, eius qui cum strido"  
 re editur, quem vult fieri ab instrumentorum  
„ angustia & flatuoso spiritu cum pauca humidi"  
 tate, vt docet 3. de causis symptom. flatus autem  
„ illi si in ventre maneant, affectum generant qui  
„ Graecis proprie? μπνευμάτωσις καὶ ἐμρύσημα dicitur,  
„ symptomata ventriculi non solum, sed & totius  
„ ventris inferioris, non potentis spiritum redun„  
 dantem & nebulosum expellere, atque ea de cau"  
 sa fiunt coli dolores &σφόρον à Graecis dicti.  
Bορβορυγμὸς. est flatus ab intestinis crassis erumpens  
cum sonitu quodam humoris. Cum enim humor  
 intra intestina continetur, cuius expulsionem  
 natura molitur, huiusmodi murmur editur,  
ex quo flatum in humore versari facile queat intelligi  
. Flatus namque siccior cum sono prodiens  
, βόμβος nuncupatur. Galen. comm. aphor.  
73 lib. 4 definit βορ6ορυ γμνν, sonitum spititus qui  
nec magnus sit nec multus, sed cum modica  
quadam liumiditate deorsum descendit.  
Hinc apud Hippocr. ὑπογόνδρεια βορβορύζοντα εὐ  
dicuntur de obmurmurantibus crepitantibusque  
 hypochondrijs, & aphor. 27. l. 2. Coacar. .  
praenotr. Hippocrates vsurpauit βoρβορύζειν καὶ ὑπο¬ α  
βορβορύζειν, in sonitu qui lethali signo auditur, dum  
aegri potum deglutiunt; Sed & hanc vocem notabis  
 ad vteros quoque accommodari sic Hippoc  
. l. 1. τῶν γύνακ. βορβορύζκην αἱ μῆτρα dixit, quod  
in illis sonus strepitusque quidam obaudiatur eia  
persimilis quem edunt, qui per coenum (quoda  
βόρβορος Graecis dicitur incedunt, siue equitent e  
illi quidem, siue suis pedibus coenum exagitent, a  
siue etiam ambulando ipsum conculcent, atque  
ita βερβορυγμὸς vox esse videtur fictitia, sonique  
species flatus & humoris signum.c  
Βορβορῶδες οὖρον. vide οὖρον..  
Βοῤῥᾶς. Boreas. Aquilo. Est ventus, inquit Hippocr.  
ab Vrsis & Ripheis montibus spirans, frigidus,  
siccus, serenus, minimeque putrefaciens. Hippocrati  
 adstipulatur Aristot. lib. de mundo, scribens  
ventos qui ab Vrsa spirant, βορέας appellari. Galenus  
 vero Boream vna cum Euro & Subsolano  
ab ortu flare scribit libr. 5. meth. med. Tabias  
describens. Ortum autem intelligere oportet  
aestiuum.  
Ventus autem ille, inquit Gal. comment. in  
aphor. 17. l. 3. omnes corporis consumit superfluitates  
, & robur adijcit ipsis instrumentis, ex eo  
quod astringit & in vnum cogit, densando substantiam  
, proptereaque in corpore omnia meliora  
 fiunt, siue naturales siue animales functiones  
 spectemus; sed & aluum cohibet, mordet  
oculos, & praecedentes pectoris dolores exacerbat  
, sed haec parua mala sunt, inquit ibidem Ga¬„  
lenus. .  
Βοῤῥὸς. dicitur ὁ πολλὰ δυνάαενος ἐσθίειν inquit Galenus,  
voracem Latine dixeris, hinc Hippocrati 6. Epid.  
ὑδωρ dicitur βοῤῥὸν, &ἀγρυπίη βοῤῥὸς, quod Galenus  
 interpretatur ex efficientia, faciunt enim  
aquae & vigiliae homines voraces.  
Βοσκὰς. Picis siccae alterum genus, quod visci modo  
lentum est.  
Βότραχος, apud Hippocratem aν τὶ τοῦ βάτραγος: ταρὰ  
τὸ βοὴν τραγείαν ἔχειν. id est, quod vocem asperam  
 habeat.  
Bοστρυχίτης. sic dicitur à quibusdam ὁ ἀμίαντος lapis.  
Boτάνη. herba seu gramen, inde βοτανικὸς, &βόπανιν.'  
παράδεως apud Diosc. in praefat. lib. 1. est herbarum  
 tractatio seu doctrina. atque ibidem βηππυιν\*  
ράῤμανα medicament ex herbis confecta.  
Βοτανικὸν. Emplastri nomen est cuius meminit Paulus  
 lib. 4. c. 22. Describitur autem apud eundem  
lib. 7, cap. 17.  
Ἐt ράρμακον διὰ βωτάνων, ex herbis compositum  
 de quo Gal. I. 3. τ&γένη. c. 7. & l. 6. c. 2. plura.  
Βοτρυίτις καδμία. Species est cadmiae vstae, quae in  
editioribus domorum, in quibus vritur, partibus  
colligitur. Nam quae in inferioribus legitur,  
πλακίης vocatur. Illa partium est tenuiorum,  
haec vero crassiorum. vide καδμία.  
Βότρυς. herba est fruticosa, lutea tota, & in multas  
 alas sparsa. semen circa totos ramulos prouenit  
. folia cichorio similia. tota suauem odorem  
 spirat: quare vestimentis interponitur.  
A Cappadocibus ἀμβρισιαν vocari author est

1. pb Desgorris

Dioscorides, forte quod florem emittat odore  
suaui & vinoso. Vocari etiam ab ijsdem ἀὐτεμισίαν  
 docet.  
„Huius autem vocis originem & rationem  
„ docet Plinius l. 27. c. 4. de ambrosia loquens, cir„  
 caimum caulem (inquit) in ramulis semen est,  
„ vuis dependentibus, odore vinoso, qua de causa  
„βότρυς à quibusdam vocatur, Marcellus vero à  
„quibusdam sic vocatam tradit, non quod vuarum  
"acinis aliquid simile habeat, sed quod plura eius  
ἡ Βότρυς ἐξ ἡλίκ. vua insolata passa dicitur 7. Epidem.  
„ semina totis caulibus sic confecta prodeant, vt  
" racemi in vua imaginem faciant.  
Βουβάλιος. σίκυς ἄγριος. hoc est, cucumis syluestris, siue  
anguinus, apud Hippocratem atque Dioscoridem  
.  
Et apud Gal. in lexic. Hipp. significat & pun  
 dendum muliebre teste Hesychio.  
Bουβαστικὸν ἕλκος. vlcus praehumidum, quod pueris  
maxime in superficie oritur, vt scribit Aetius l.  
4. cap. 21.  
Βουβὼν. inguen. sunt qui definiant esse femoris cum  
ischio iuncturam: alij, esse locum ad latera pubis  
, vbi femur & coxendix coeunt: alij verò, esse  
glandulas in inguinibus vtrobique sitas: haec  
enim magna vena arteriáque cùm ferantur in  
crura, earum securitati natura prouidens, multas  
 ibi magnásque glandulas inseruit, quae essent  
eius diuisionis stabilimentum, & aduersus externas  
 iniurias operimentum. Cùm autem glandulae  
 omnes propter sui imbecillitatem omnium  
maximè opportunae sint fluxionib. potissimùm  
tamen illae quae sitae sunt ad inguina, quod praeter  
natiuam imbecillitatem accedat etiam motus  
huius partis, in qua sitae sunt, vehemens; situs decliuis;  
& redundans ijs in partibus semper humiditas  
, quorum occasione promptè incurrunt in  
tumores, quos eodem cum ipsa parte nomine  
βυβῶνας nuncupant. Quod nomen quanquam  
propriè ijs quadrat qui in inguinibus consistunt,  
vsurpatur tamen etiam inijs, qui in alia quauis  
parte corporis oriuntur, vt in axillis & collo.  
"Aliquando etiam in cubiti flexu, inquit Ga„  
 lenus.  
Tumores autem quibus eae laborant, multiplices  
 sunt, omnes tamen propemodum pλεγμονώδεις  
. Fiunt omnes summis duabus de causis,  
vna quidem euidente & externa, altera verò interna  
. Causa euidens est vlcus & contusio, quorum  
 alterum si caput perpessum fuerit, bubonem  
 in collo creat: si manus aut brachium, in  
axilla: quemadmodum si pes dolore tentatur, in  
inguine eum concitat, quod sanguinem vnà cum  
spiritu ad partem affectam transmissum à natura  
, vel prę dolore ab ea attractum glandulae indiuisionibus  
 magnorum vasorum ijs in locis collocatae  
 intercipiant & combibant, itaque in tumorem  
 attollantur. Verùm eiusmodi bubones  
magna ex parte innoxij sunt, febresque non alias  
excitant quàm diarias. Causa autem bubonum  
interna & latens est vel viscerum internorum prauus  
 quidam affectus, vel magna, venenata, pestilénsque  
 putredo, vnde perniciosi quoque bubones  
 oriuntur, in quorum genere & à venere natos  
 colloco, à quibus non diaria, sed saepe febris  
putrida malignáque gignitur.  
„Vere autem & ineunte aestate maximè pue„  
 ris adolescentibus eiusmodi tubercula in ingui„  
 nibus commouentur, quae dolorem quidem adferunt  
, sed tamen salutaria sunt; virginibus quoque  
 suppressis mensibus id interdum sine periculo  
 contingit; βεβῶνα autem sunt qui dictum a  
velint ἀπὸ τς ἐποίρεθαι καὶ μεγάλως βαίνειν εἰς δημα  
, quia assurgit & in magnum tumorem attollitur  
..  
Βουβωνιᾷν. à voce βaβὼν deductum apud Pollucem, id  
est inguine tumere. 1  
Βουβώνιον. sic dictus est à quibusdam ὁ ἀστὺρ ἀπτικὸgitemque  
 herba quaedam in vepribus, vt ait Plinius,  
passim nascens, quam vt prosit inguinibus, in  
manu tantum habendam esse scribit. Ob id à  
Latinis tum aster Atticus, tum herba inguinalis  
vocatur, quod non modo illitu sed contactu etiam  
bubonibus vtrumque auxilio esse credatur.  
Βουβωνοκήλη. Celsus l. 7. c. 24. inguinis ramicem nuncupat  
, quanquam diuersus est specie morbus u  
βυβωνοκνλη Celsi, à βυβωνούλη Galeni, Pauli, Aetij  
, caeterorumque qui Galenum sequuntur: Celsus  
 enim loco cit. c. 18. venarum arteriarumque :  
dilatationem atque intumescentiam, quae fit in u  
inguinibus, βυβωνοκήλην vocat, ceu quae in testibus  
 aut scroto fit κιρσοκύλην: Galenus autem non c  
venarum sed peritonaei & obliquorum musculorum  
 affectum circa inguina esse voluit lib. de tumor  
. praet. natur. c. 19. quem deinde sequuti sunt a  
Paul. I 3. c. 53. & l. 6. c. 66. & Aetius l. 14. c. 24. & a  
23. & Paulus quidem prolapsum esse inquit intestini  
, vel omenti in inguen, sic tamen vt in ipso  
inguine consistat nec descendat in scrotum, estquem  
 illud morbi genus in vitiosa partium conformatione  
, scilicet rupto vel extenso peritonaeo: u  
Caeterum generantur & in mulieribus bubonocelae  
, seu inguinis ramices, ait Aetius, lib. 16. ca.101. .  
circa dextrum maxime pudendi sinum, prominetque  
 his tumor durus, obmurmurans ac premens  
, praesertim vbi mulieres crura dilatauerint::  
aut supinae decubuerint. 6  
Βούγλωσσον. buglossum, lingua bouis. Est herba verbasco  
 similis, folijs in terram sparsis, nigrioribus  
, asperis, bubulas imitantibus linguas, flore  
caeruleo, specioso, caule pedali, ramoso. Officinis  
 dicitur borrago. Calida est & humida, &  
in vinis iniecta laetitiae atque hilaritatis causa esse  
creditur. Fit διὰ βυγλώσσου emplastrum ad multa  
 vtile Pollete authore, quod ab Aetio describitur  
 lib. 15.  
Βουκέλατον. Est medicamentum in panis formam  
concinnatum, purgandi vim habens. Id Paulus  
 ita describit: Scammoniae tostae vncia, piperis  
, seminis, apij, singulorum scrupulum vnum,  
foeniculi, anisi, singulorum vncia vna, mellis  
libra vna. Torrentur mediocriter, & pondere  
vnciae dantur in condito. Aetius vero libr. 3.  
cap. 100. scammoniam cum ijs quae vitium eius  
emendant, cumque fermento coquit in clibano  
& artiscos efficit, bilem sine molestia purgantes  
. Ratio qua Paulus eos parat, non videtur  
valde diuersa ab electuarijs solidis, quae vulgo  
apud pharmacopolas nostros apparantur, purgandi  
 vim habentia, vt quod diacarthamu &  
diaphoenicon appellatur. Est autem βυκκέλατον  
vox barbara, & recentioribus tantum Graecis  
vsurpata. quidam Latine buccellam purgatoriam  
 reddiderunt, quod videatur dici ἀπὸ τῆ  
ἐλαύνειν.  
Sed &βυκέλλατος (sic enim scribitur apuda  
Paul. l. 7. c. 5.) panis quondam erat militaris, paruus  
, eo nomine vocatus quod buccella parua sit.

1. pb Desgorris

Βούκερας ἢ  
Βούκερως. dicitur Hippocrati & Theophrasto foenum  
 Graecum. quanquam hac voce etiam anagallidem  
 aliquos appellasse Gal. in interpretatione  
 vocum Hippocratis author est.  
Βουκράνιον. dicitur à quibusdam ἡ ἄμπελος μέλαινα, hoc  
est vitis nigra, authore Dioscoride: scribit autem  
 Gal. etiam τὸ αὐ τίῤῥινον sic appellari.  
Βουλάπαθον. idem quod ἱππολάπαθον.  
Βουλιμία δὲ  
Βούλιμος. est ingens fames à vehementi refrigeratione  
 oris ventriculi contracta. Famem quidem ingentem  
 esse, ipsa nominis ratio ostendit. Eam  
autem inducit indigentia quaedam in ore ventriculi  
 percepta, quam vehemens eius refrigeratio  
excitauit. Perseuerat quidem toto morbi spatio  
ea refrigeratio, quae sicut initio famem inducit,  
ita non multo postea ciborum fastidium summamque  
 inappetentiam gignit, cum tanta stomachi  
 imbecillitate, vt animi defectus viriumque  
 exolutiones tam crebro incidant, vt merito  
 affectionem istam definire possis, esse exolutionem  
 oris ventriculi ab eius refrigeratione, indigentia  
, & imbecillitate profectam. Symptoma  
 est male affecti oris ventriculi, quo primum  
quidem aegri expleri cibis nequeunt, paulo vero  
postea destituuntur prorsus appetentia, animo  
linquuntur, viribus deficiunt, exoluuntur, decolores  
 sunt, torquentur stomacho, refrigerantur  
 corde & extremis partibus, pulsusque habent  
 admodum obscuros. Causa huius ferè sola  
est frigus externum, à quo tantopere refrigeratur  
 os ventriculi, vt ea quae diximus symptomata  
 consequantur. Ex quibus apparet βάλιμον proprie  
 non esse id quod nomen ipsum sonat, ingentem  
 scilicet famem, quae quamuis principio  
fuerit, paulo tamen postea nulla prorsus est, &  
in totum, languente nimium ventriculo, & pene  
 extincto eius calore, aboletur. In eo namque  
differt ὀβέλιμος ἀπὸ τὸν κυνώδοις ὀρέζεως, hoc est, bulimus  
 à canina appetentia, quod in canina appetentia  
 cibus perpetuo appetitur, nec vnquam  
ventriculus expleri potest. Quanquam & alijs  
quibusdam inter se distinguantur, maxime quod  
Galen. authore comment. aphor. 1. lib. 2. bulimus  
 magis specialis particularisque sit, canina  
autem appetentia generalior sit, siue vniuersalior  
. Quod non est ita accipiendum, quasi de  
genere proprie dicto à logicis, & specie illi subiecta  
 dictum sit, vt cum animal homine vniuersalius  
 dicitur, sed quod bulimi causae possint caninam  
 etiam appetentiam mouere, cum è contrario  
 causae appetentiae caninae non sint etiam  
causae bulimi. Siquidem bulimi vna tantùm causa  
 proditur, frigus nempe externum famem ingentem  
 adferens: canina vero appetentia, non  
ab eo modo frigore, sed ab acido etiam humore  
 impacto ori ventriculi gignitur. Itaque illum  
aphor. Hippocratis si quis de bulimo tantum  
intelligat, videbitur Hippocrates id tantum dicere  
, quod meri potio intemperiem frigidam  
(à qua bulimus nascitur) persanet, cum non  
eam modo, sed humoris etiam acidi in os ventriculi  
 affluxum curet, à quibus duobus canina  
inducitur appetentia. Praeterea vero inter se differunt  
 quod in appetitu canino propter insatiabilem  
 ingluuiem vomitiones perpetuae infestent  
, bulimus autem sine vomitu sit.  
Vide ὄρεξις κυνώδης: dicitur autem βάλιμος quasιελὸ  
 λίμος multa fames, Plutarch. enim in  
sympos. scribit idem significare apud Graecos.  
CE, quod πολὺ, quomodo bumastos, vua apud  
Plin. mammarum modo tumens, &βούπαις puer  
solito grandior aut voracior, aliaque eiusmodi ae  
plurima. .  
Βουλιμιῶδες seu βωλιμιῶδες. Idem quod βούλιμος εὐ  
&βουλιμία: atque apud D. Hieronymum comment  
. in Iobi cap. 3. vox ea legitur vbi sic ille: a  
Inter caeteros cruciatus hanc illi diabolus infirmitatem  
 inflixit quam medici βκλιμιῶδες appellant  
, quae infirmitas talem habere poenam dicitur  
, vt ante cibum torqueatur aegrotus, & sint ei.  
post cibum indesinentes dolores. .  
Βουνιὰς ἡ βούνιον. est napi altera species, olim omnibus,  
nunc paucis nota. Eius radix dicitur in altum  
valde crescere, & in rotundum extuberare: vnde  
 nomen Graeci indiderunt, qui βουνὲς appellant  
 colles & loca verrucosa. Vim habet aduersus  
 venena, vnde & Theriacae admiscetur. Apud  
Athenaeum non aliud est quam rapum masculum  
, quod alij ῥάραν, alij ῥάπυν vocant.  
Βoύνιον. sic à quibusdam vocatum fuisse τὸν ἄριστε ρεῶνα  
Dioscorides author est.  
Βούπλευρον. est olus sponte nascens, caule cubitali,  
folijs multis longisque muscario anethi.  
Βούπρηστις. buprestis. Est animal quoddam cantharidi  
& specie & viribus adsimilem, vt ait Gal. vel, vt  
Plinius, scarabaeo longipedi. Nicander quoque  
& Dioscorides buprestidem manifeste inter animalia  
 recensent. Plinius tamen Dioscoridis opinor  
 (vt videre est apud Galen. libr. de vocum  
Hippocr. interpretatione) authoritatem sequutus  
, alterius buprestidis mentionem facit, quam  
& oleris genus dicit, & boum venenum appellat  
, scribitque ea degustata boues dissilire, & à  
veteribus contra eam remedia, tanquam contra  
venenum, prodita fuisse: tribuens huic suo oleri  
 eadem omnino quae veteres Graeci animali.  
Idem scripsit & etymologici author, nisi quod  
in hoc nomine Caus non animalis speciem, sed  
magnitudinem significare arbitratur. dicitur enim  
ἀπὸ τοῦ σῦ καὶ πρίθειν, quod & inflammare & inflare  
 significat. Plinius hoc verbum in buprestide  
accepit pro inflammare, scribens aperte buprestidem  
 haustam ita inflammare vt rumpat, nisi  
vt opinor, mendosus sit codex, & legendum sit,  
Ita infflat vt rumpat. Siquidem non inflammationi  
, sed potius inflationi succedit ruptio, &  
Dioscorides magnos tumores à buprestide, non  
autem inflammationes scribit excitari. Caeterum  
 de hoc veneni genere vide Nicandrum in  
Alexipharmacis, & quae de eo ibi annotauimus.  
Βουσέλινον. vnum genus est τοῦ σελίνου, differens breuitate  
 caulis à satiuo & radicis colore rufo.  
Βούσυκα. dicuntur grandiores & fatuae ficus, quas nostri  
 mariscas ficus appellant.  
Βούτομος. est frutex palustris, caule admodum laeui  
folio arundinis, angulari, fructu nigro, mali amplitudine  
, sexu duplici: sic forte dictus est quod  
commodissime secetur boum pabulo. Herbarij  
& officinae vocant iuncum cabacinum, proptereà  
 quod ad vitilium nexus vtilis sit.  
Βούτυρον. butyrum. Est lactis substantia pinguis, ab  
ipso multa agitatione secreta. Sunt qui definiant  
non substantiam quidem pinguem lactis, sed id  
esse quod ex pingui lactis substantia conficitur.  
Attamen reuera butyrum est ipsum pingue lactis  
, cui non aliud quicquam additum sit, sed

1. pb Desgorris

sola praeparatione, hoc est, agitatione, à lacte  
secretum. Posteaquam enim lac diutissime agitatum  
 est, quicquid in eo pingue continetur, id  
supernatat, deinde colligitur, abluitur, reponitur  
. Itaque optimum butyrum est pinguissimum,  
quale ex lacte bubulo copiosissimum elicitur, ex  
quo κατὰ ἐξεχὴν nomen habet: sic enim dicitur non  
hoc tantum, sed omne etiam quod ex quocunque  
lacte manat. Dioscorides ex ouillo probatissimum  
 fieri scribit: quod sibi mirum esse Galenus  
 prodidit, existimans è bubulo confici longe  
 praestantius, vt nomen omni butyro dare meruerit  
. Butyrum recens quidem vel maxime  
temperatum est: nam vetustate calidius & tenuius  
 euadit. Vsum habet tum alimenti tum  
medicamenti. nam & olei vice obsonijs adhibetur:  
& concoquendi paulumque etiam digerendi  
 vim habet, proindeque lenit inflammationes,  
laxat, emollit, & dolores mitigat. Confert etiam  
promouendo è pulmone sputo, siue solum, siue  
alijs mistum, quae pulmone laborantibus conueniunt  
.  
22  
Non fuerit ἀπροσδιόνυσον hîc nonnulla de βυτό„  
ρῷ adnectere, ipsum nimirum ab Hecataeo apud  
„ Athenae. lib. 10. appellari ἔλαιον ἀπὸ γαλακτὸς vt  
„ notarunt interpretes; Sed cur Hecataeus oleum  
„ appellet quod caeteri omnes butyrum haud qua„  
 quam explicant, quin imò illud perperam inter„  
 pretantur, vertentes oleum quod à lacte sepa„  
 ratur, non est enim, ἀπὸ, eo loci nota differen„  
 tiae, sed potius naturam declarans vnde hoc oleum  
„ fiat, ceu cum dicimus οἷνος γίνε ται ἀπὸ τῶν βοτρύων:  
„ obseruent igitur studiosi, Graecis antiquissimis  
„ Latinisque, nullum aliud pingue curando corpo"  
 ri aut parandis cibis in vsu fuisse praeter oleum,  
„ quod proprie ita dicitur quia ex oliuis exprimi„  
 tur, Butyri rem nomenque diu ignorarunt Grae„  
 ci nec Latini minus, non enim adhuc nouerant,  
„ diuersas substantias in lacte comprehensas separare;  
 Butyri autem nomen didicerunt Graeci, vt  
„ etiam ex Aristotele constat, à vicinis populis,  
„ qui etiam rationem illius conficiendi ipsos do"  
 cuerunt: Qui Thraciam, Poeoniam, Scythiam,  
„ aliasque nationes barbaras adierant, cum earum  
„ eιήγησιν ederent, primi id nomen in Graeciam in„  
 uexerunt, Sed propriam appellationem eius pin„  
 guis substantiae quae habetur in lacte, sola He„„  
 braea lingua nouit, Graeca Latinaque nullam  
„ habent: Quemadmodum igitur primi Graeco„  
 rum quibus saccharum est cognitum, propter  
„ sapotis & vsus similitudinem mel arundinaceum  
" appellarunt, sic butyrum qui nouere primi  
„ oleam ex lacte nuncuparunt, vt apud Athenae.  
„ Hecataeus; Plinius oleosum esse natura scribit &  
„ Barbararum gentium, etiam Galen. ἐλαιῶθε; τι  
„ edre butyrum, Augustinus oleum ex adipibus in  
„ Epistola ad Deo gratias; Possunt, inquit, tales  
„ putare, oleum ex adipibus non debere natare su„  
 per aquam, sicut quod ex oliua est, quoniam  
„ longe est vtriusque origo dissimilis, quando il„  
 lud ex ligno, hoc ex carne profluxerit; Simili„  
 ter Hippocr. suillam pinguedinem, siue vt lo"  
 quitur Erotian. τὸ ὕειον στίαῳ, appellat ἔλαιον ὑος;  
„ Sed obtinuit apud Graecos Romanosque buty„  
 ri appellatio, quae inde orta est quia fere ex vae„  
 carum lacte, non ouium aut captarum fit buty„rum  
, vnde illi nomen quia plurimum è bubu„  
 lo; tamen & ex ouillo, caprillo, atque etiam  
„ equino & asinino cogi butyrum à nonnullis nemo  
 dubitat, quod & docuit Dioscor. lib. 2. c. e:  
81. quin & butyrum Scythas ex equino lacte fa¬ a  
ctitare solitos scripsit Hippocr. 4. de morbis. Etsi  
 videtur Gal. id ignorasse lib. 13: de simpl. medic  
. facult. c. de butyro: notandum autem cum e  
apud veteres varia butyri genera fuerint, ea ,  
pharmaci potius loco, apud nobiles praesertim,  
in vsu fuisse quam cibi, vt non immeritò Plinius  
 butyrum Gentium Barbararum laudatissimum  
 cibum, quique diuites à plebe discerneret  
 appellarit, ex quo conijcere possumus varium.  
fuisse apud Romanos olim butyri vsum in cibis;  
hacque ratione factum puto, vt Athenaeus qui  
in suo coniuio nullum cibi genus praeterijt, butyri  
 nunquam mentionem fecerit. Caeterum dicitur  
& genere masculino βύτυρος vt docet Gal. .  
7. κ τόπ.c.1.4  
Βούφθαλμος. boaria, siue bouis oculus. Est herba  
cauliculis teneris ac subtenuibus, folijs foeniculi  
, floribus luteis maioribus quam anthemidis,  
qui similes sint oculis, vt nomen ipsum ostendit:  
 hi & acres sunt & valde digerunt, adeo vt  
durities sanent, cerato misti. Sunt etiam ijdem  
Actuario teste cardiaci. Galenus herbam hanc  
pares cum tussilagine vires habere ad vlcera  
cruenta annotauit comment. 4. εἰς τὸ πρὶ ἄρθρων.  
Putatur esse cotula non foetida vulgo dicta.  
βούρθάλμον. eandem esse cum chrysanthemo.  
Dioscoridis quidam volunt.  
βούφθαλμον. etiam dicitur à quibusdam τὸ ἀείζωον  
, siue sedum majus, à rotunditate sua, quod  
bouis oculum imitetur.  
Bράβυλα. Gal. de aliment. & 6. κατὰ τόπ. cap. 1. inter.  
plantarum syluestrium fructus, corna, mora rubi  
, Cynosbata & memecyla recenset, quos a  
omnes pauci nutrimenti & succi maligni esse.  
ait, prunelles fortean Gallice dixeris: Scholiastes  
 Theocriti Idyll. 7. communia pruna seu Damascena  
 interpretatur, vt & Suidas: Eadem dicuntur  
 Athenaeo μάδρυα&βάδρυα: Sunt autem.  
qui putent βράβυλα fructum esse τοῦ ποπηρὶς. Plin. .  
lib. 27. c. 12. & 8. brabylum plantis annumerat,  
& herbam esse credidit, quam spissandi vim habere  
 inquit cotonei mali modo, sed deceptum  
Plinium arbitror dum herbam pro fructu capit,  
qui illi error contigit male intellecto Dioscor.  
apud quem fructus τοῦ ποτηρίου, βράβυλα esse censentur  
, haec enim inter fructus non vero herbas  
à Galeno locis citatis reponuntur, à quo etiam a  
inter στοματικὰ ράρμαγα reponuntur. 6  
Βράγχος. raucitas. Est vox obscura, eius instrumentis  
 distillatione imbutis proueniens. Symptoma  
est laborantium faucium, cuius causa est vel natura  
 humidior pulmonum asperaeque arteriae  
temperies, vel humor superfluus à cerebro stillans  
, fauces & vocis instrumenta plus aequo humectans  
. Ideo namque obscura vox redditur  
(quae persaepe etiam interciditur copiosius affluentibus  
 excrementis, si qui laborant, vehementius  
 vel acutius loqui conentur) quod vocis  
 instrumenta nimio humore madeant. Vt  
enim sicca corpora sonora claraque sunt, ita quę  
prae humiditate flaccescunt, sonum edunt obscurum  
. Quapropter natura vocalia organa sicciora  
 effecit, potissimum autem asperam arteriam  
 atque epiglottida, quod clara vox obscurae  
 longe praestaret. Attamen nimia quoque faucium  
 asperitas quae plaerumque clamore contrahitur  
, raucam vocem facit. ex quo intelligi¬

1. pb Desgorris

mus siccitatem, si modum excedat, raucedinis  
esse interdum causam, vocemque claram & sonoram  
 effici à siccitate moderata.  
Avoce (ρύτγος deductum ραγχᾶν apud Pol„luc  
. lib. 2. Sed &βρατχον, id est raucedinem,  
" suum quemdam esse morbum tradit Aristote„  
 les 8. de histor. animal. c. 21. quo maxime fau„  
 ces maxillaeque inflammantur.  
Βραγχώδεες φωναὶ. voces raucae dicuntur 1. Epide. ir„  
 rigatis nimirum vocis instrumentis ab ea quae  
ν deorsum fertur humiditate: ἐραιχωδέστατα ὕδατα  
"libr. de aere aq. & loc. aquae sunt quae maxime  
"raucos faciunt, & raucitatem excitant, quales  
"sunt glaciatae & niuosae & frigidissimae; &τὸς  
η βα χαλέυς, id est, raucedinosos vocat lib. de rat.  
„vict. in acutis.  
Βραδυπεψία. tarda concoctio. Est imbecilla & imperfecta  
 cibi concoctio. Symptoma est laborantis  
 ventriculi & non nisi tarde alimentum  
concoquentis. Causa est caloris natiui imbecillitas  
, propter quam ventriculus vel non probe  
cibum vndique amplectitur, vel non vsque ad  
consummatam concoctionem, vel quod ambo  
haec simul incidant. Nec tamen ex eo cibi in  
alienam qualitatem mutantur (id enim deprauata  
 concoctione contingeret, quam ἀποψιαν siue  
δυπεψίαν appellant) cum etiam Gal. I. 3. de sympt.  
causis duplicem concoctionis deprauationem  
constituit, & alteram eius speciem βραδυπεψίαν  
facit, Illic deprauatam intelligit, non quae  
vitium à natura alienum cibis inuehit, sed multo  
 generaliori significatu, quae à perfecta concoctione  
 quouis modo desciuit.  
Βραδύπορα. ea alimenta appellantur quae tardi transitus  
" sunt, vt omnia liborum & plantarum genera  
", fabae frictae, oua assata, omne illud deni„que  
 quod crassum ac nouum. Aetius tetrab. 1.  
"serm. 2. c. 262.  
Βραδὺς σφυγμὸς. tardus pulsus. Dicitur qui longo  
tempore parum spatij conficit, seu qui longo  
tempore arteriam parum distendit. Oppositus  
est τῷ ταγεῖ. Quae duo vnam pulsus differentiam  
constituunt, sumptam ex tempore motus, siue  
ex qualitate motus, seu potius ex quantitate  
temporis motus & spatij simul. Est autem pulsus  
 tardus peculiaris imbecillae facultati, & caloris  
 defectui seu refrigerationi, & praeterea duritiei  
 instrumentorum, sicut velox contrarijs de  
causis prouenit. Itaque tardus pulsus facultatis  
imbecillitatem significat, sicut celeritas robur,  
etiamsi Galen. lib. I. de causis pulsuum scripserit  
 celeritatem non magis à robore quam ab imbecillitate  
 proficisci facultatis, & neutrum necessario  
 sequi. Eodem enim modo de tarditate  
etiam iudicandum videtur: sublato enim pulsuum  
 vsu, & arteria duriore facta, etiamsi facultas  
 robusta sit, pulsus tamen tardus fiet, quod  
facultas quamuis robusta, nequeat arteriam duriorem  
 breui tempore multum distendere. Verumtamen  
 hic pulsus non erit simpliciter & absolute  
 tardus, quoniam, vt idem postea eodem  
libro prodidit, exacte certe tardi pulsus nunquam  
 fiant, si valida facultas est, etiamsi vsus  
permultum sit remissus. Est autem vsus remissioni  
, seu quod idem est, defectui refrigerationique  
 caloris maxime propria tarditas, praesertim  
 si arteria durior est quam vt facile distendi  
possit.  
Βραθυ ἤ  
Bράθυς. sabina. est frutex topiarius, perpetuo virens  
, patulo fastigio, iuniperi similitudine, folio  
 aspero, odore non iniucundo. Graeci duo  
eius genera faciunt, vnum tamarici folio simile,  
alterum cupresso. nomen retinet in officinis.  
Tertio ordine calfacit & exiccat, acris est, digerit  
, tenuissimarum partium est, & non modo  
menses, verum etiam sanguinem per vrinas mouet  
.  
Graecis etiam alio nomine βάραθρον, βάρον, βάρυτον¬   
, dicitur, vt scribit Dioscor. lib. 1. c. 104.  
Bράσμα. piperis genus. est inane & leue.  
Βραχίων. brachium. Est os magnum medium inter  
humerum & cubitum. Id crure & tibia exceptis  
, omnium maximum est, figura, vt crus, ante  
& foris gibba, quo firmius esset, intus autem  
& posteriore parte sima, quo melius quae libuerit  
, apprehendat, nisi forte fasciarum compressu  
 per infantiam, aut alio errore deprauata fuerit  
. Articulatur autem & cum omoplata & cum  
cubito per diarthrosim. Pars eius quae ad humerum  
 est, epiphysim habet ad instar praegrandis  
capitis, ceruici paruae adnatam. Est autem ea  
epiphysis bifida, & in duos veluti condylos dissecta  
. Desinit quoque ima sui parte in aliud magnum  
 caput. Latescit enim hac parte brachium,  
& multa capita quae condylos vocant, habet,  
quorum minimum in medio collocatum est. Ex  
magnis vero alijs duobus quod internum, seu  
posterius est idemque maius, cum nullo osse  
ζυναρθροῦται, externum vero illi oppositum cum  
radio διαρθροῦται. Inter haec duo capita siue condylos  
 cauitas trochleae similis est, circa quam  
cubitus mouetur. Eam γγγλυμοείδη libro παρὶ ἀγμῶν  
 Hippocrates appellat. Vbi autem ea desinit,  
aliae duae cauitates à lateribus se ostendunt, quas  
anatomici βαθμίδας peculiari nomine nuncuparunt  
. Hae excipiunt cubiti apophyses κορωνοειδεῖς,  
anterior scilicet anteriorem cum cubitus inflectitur  
, posterior vero posteriorem cum extenditur  
. Sic quidem habetr brachij descriptio, quod  
à Galeno comment. 1. εἰς τὸ πρὶ ἀρθρων definitur  
esse pars manus inter duos articulos sita. duos  
autem articulos intelligi vult, & eum qui ad latum  
 scapularum os, & eum qui ad cubitum est.  
Idem autem aliquando totum ipsum membrum  
à summo humeri articulo ad extremam vsque  
manum, eodem nomine 6αγχονα appellat, pariterque  
 Celsus & Gaza brachium. Certe ab Aristotele  
βραχίων totum id membrum aperte vocatur  
, de hist. animal. lib. 1. cap. 15. Sunt autem  
& qui βραχίονα dici existiment ab Hippocr. medium  
 os inter duos illos articulos: alij vero, vt  
annotat Galen. comment. 2. εἰς τὸ πρὶ ἀγμῶν,  
non os ipsum, sed totam eam partem, quae inter  
duos illos continetur articulos, quod consueuerint  
 omnes homines ita loqui, Ille in capite  
plagam accepit, ille in brachio vel in cruribus,  
cum tamen os non sit laesum, sed vel neruus vel  
musculus, vel vena vel arteria, vel forte sola cutis  
. Vide χείρ.  
Βραχυπνοὺς. proprie is dicitur qui parum spirat & :  
longioribus interuallis, id est paruo raroque  
spiritu, quemadmodum vbi iam calor extinguitur  
, & frigidum ore ac naribus expiratur: In  
Pythionis historia habetur vox illa, αγύπους, εὶ  
inquit, ἐπὶ χρόνον πηλν parum & longioribus interuallis  
 spirans in multum tempus: in Dealcis  
vxore ββαγόπους similiter; Igitur βραχόπους dici11710

1. pb Desgorris

„ tur ceu μικρὸν ἀὐαπνέων, eodem modo quo βραγυ2  
πέτα phrenitici dicuntur, qui parum bibunt  
" magnoque interiecto spatio. Qui enim assidue  
„ potant sed modicum, hunc non βραχυπέτην, sed  
ν μετὰ βραγὺ πίνοντα dices, vt docet Gal. comment.  
"3. in lib. 3. Epid. verum etiam ἐεαγύπνους aliter di„  
 citur, de illo scilicet qui spirat διὰ ξρα γέα, id est,  
„ breuibus interuallis, quod recte πυκνγπνευματίαν  
" dixeris, sic vsurpatum legimus aphor. 6. part.  
" 2. 6. Epidem. vbi de oscitatione, oscitationis, in„  
 quit, cura continentis μακρόπνους, id est spiritus ex  
„ longo interuallo ductus, eorum qui non spirant  
„aut raro βραγύπνους, id est crebro repetitus.  
Bραχυπόται In Coacis, & saepe alias ab Hippocrate  
„ de phreniticis dictum quasi sitis expertes, ceu  
rarius & per multa interualla bibentes, tanquam  
"omnino potionem respuentes: Caelius Aurelian  
". lib. 3. acutor. cap. 15. hoc inde fieri inquit,  
"quod fastidio possessi non solum cibum, verum  
„ etiam potum refugiant, vel quod imaginatione  
"laesa accipiendum potum non existiment, vel  
" suspicione ob delirium affecti, admixta liquori  
„ venena putent: Caelius Aurelianus loco citato  
„ disputans & inquirens, sitne hydrophobia affectus  
" nouus vel vetustus, existimat Hippocratem  
„ in prorrhet. nomine (βραγυπόται) eos intellexis„  
 se, qui rabie canina detinentur, atque aquam ti„  
 ment, eo quod eo loci Hippocr. illos non moνdo  
βραγυπότας inquit esse, sed & pauidos & quo„  
 libet strepitu perculsos tremere, vt contingere  
„ solet in rabie tentatis; sed hoc perperam opina„  
 tur, cum neque Hippocratis, neque Aristotelis  
„ aetate nota fuerit hydrophobia: huius ergo sym„  
 ptomatis in phreniticis duae causae perhibentur,  
„ obliuio mente laesa, & spiritibus in affectam par„  
 tem distractis, per aphorismum. Qui aliqua corporis  
" parte dolentes dolorem fere non sentiunt  
„ ijs mens aegrotat: Altera est extinctio facultatis  
„ sensitiuae & appetitiuae in ore ventriculi, per re„solutionem  
 humidi primigenij à calore febri„li;  
 hoc lethale semper, illud vt plurimum,  
„ quippe cum in summa humoris inopia & calo„ris  
 copia non bibant, humidum alens minime  
„ distribuitur, neque ex eo succus exprimitur, sed  
„ celerrime ac magis vruntur humores, donec ex„  
 hausto tandem humido primigenio, tùm potio„  
 nis defectu, tum febrili incendio, partes neruo„  
 sae conuellantur, aut propter summam faculta„  
 tis animalis infirmitatem in tremorem incurrant,  
„ quae duo phrenitidis vehementissimae finiunt  
„modum, nam etiam sine phrenitide, abstinen„  
 tiam à potione, in siccitate & ardore, hecticae  
„marasmi causam esse Gal. docet.  
Βρέγμα synciput. Est pars anterior capitis supra frontem  
 sita, & à lateribus ad tempora vsque protensa  
. Ea constat duobus ossibus propemodum  
quadratis, quorum vnum dextrum, alterum sinistrum  
 est. Ambo autem parte quidem posteriore  
, lateribus suturae λαμέδειδῦς, anteriore  
vero sutura coronali, à lateribus προσκολλήμασι,  
siue suturis λεπδοειδέσι, superiore denique ea sutura  
 terminantur quae vtrique communis est, &  
secundum longitudinem capitis recta procedit,  
ὀβελιαίαν nominant, constant, vt & reliqua fere  
omnia cranij ossa, duabus squammis, inter quas  
valde fistulosa raraque apparent, nisi qua temporum  
 ossibus coniunguntur: hic enim tenuissima  
 quidem sunt, sed solida & minime fistulosa  
. Nec frustra quidem ossa huiusmodi natura  
machinata est, quod toto vitae decursu tenuia &  
halituosa cerebri excrementa maxime per synciput  
 difflari oportebat. Est enim cerebrum ea  
cranij parte quam reliquis copiosius. Sunt qui  
βρέγμα ἀπὸ τοῦ βρέχειν dictum esse putent, quod  
haec pars capitis humidissima mollissimaque sit,  
praesertim infantibus. Ex quo forte etiam obstetrices  
 partem eam fontem capitis appellant.  
Sed & sunt qui nomen βράγματος apud Dioscor  
. lib. 2. cap. 104. interpretentur de peponis u  
summa parte, alij qui pro cortice seu corio accipiant;  
 sed illîc cum Ruellio αὐτὸ τοῦ βρέιμα, legendum  
 potius suspicor ξέσμα seu ξύσμα, quemadmodum  
 habetur capite de cucurbita, quo loco  
etiam cucurbitae ramenta strigmentaue ad eundem  
 infantium affectum Dioscor. accommodauit  
.4  
Βρετανικὴ. britanica, siue betonica. herba est folio  
rumicis syluestris sed nigriore & pilosiore. gustus  
 adstringentis, caule non magno, radice breui  
, tenui. Sunt qui putent esse lapathum acutum,  
sunt qui bistortam vulgo nominent. Adstringendi  
& glutinandi vim habet.  
Βρέφος. infans. sic dictus πmρὰ τὸ δέεσθαι ρορῆς, id est,  
quod egeat alimento.  
Inquit Ruffus; sic dictus ex T mutato in Cinquit  
 Eustath. verissimili quadam ductus coniectura  
. hanc & vocem pro mulae partu vsurpauit.  
Herodot. in Thalia. .  
Βρέχεσθαι. madescere. hoc est, extima tantum superficie  
 madefieri, haud etiam in altum humorem  
penetrare: vt author est Galen. lib. 9. de simpl.  
medic.  
Βρῆγμα. significat apud Hippocr. vt lib. de morbis  
maiore, id quod cum tussi expuitur, & screatu  
eijcitur, &βρίσιν cum tussi expuere. quidam  
6nsua, sine e scribunt. Galen.  
Βρίζα. Cum Gal. Thraciam & Macedoniam peragraret  
, segetem multis in aruis offendit non  
spica modo, sed & culmo quoque toto tiphae simillimam  
, consulensque rusticos ac rogans,  
quodnam illi esset apud eos nomen, stirpem totam  
 semenque βρίζαν vocari responderunt.  
Βρόγχη. arteria cartilaginosa: apud Hippocr.  
Bρόγχια. dicuntur asperae arteriae cartilagines pene  
circulares in totum pulmonem diuisae. Figuram  
ait Galen. 4. de locis affectis, literae Creferunt.  
hae cum in medio crassiores sint, extremis partibus  
 attenuantur, & tandem in membranam  
degenerant, qua parte oesophagum respiciunt  
eique incumbunt, eandemque constructionem  
per totum pulmonem sparsae habent. membranas  
 plures sortitae sunt: vnam quidem propriam,  
quomodo & ossa omnia & praeter eam alias  
duas, vnam internam, crassam & validam, sed  
tenuem, alteram externam, propriae membranae  
 pertinacissime connatam, quibus omnibus  
cartilagines illae sibi inuicem connectuntur. Dicta  
 sunt 6ρόγγια diminutionis forma ἀπὸ τοῦ βρίτγου  
, quod asperam arteriam significat.  
Bρογχοκήλη. est tumor magnus & rotundus in gutture  
, aut aspera arteria exoriens. Vtrumque enim  
βei szes significat. Est autem duplex eius differentia  
. nam vel adipe tumet, sicut στεάτωμα, vel  
partium illarum dilatatione accidit, vt plaerisque  
puerperis, cum propter vehementissimos dolores  
 spiritum violenter continuerint. Est vero  
haec incurabilis, quemadmodum & quae in scirrhum  
 durata est.

1. pb Desgorris

„ Dicitur etiam γύγχρων aut γγγγεθη apud Hip„pocratem  
.  
Βρόγχος. dicta est à Ruffo & plaerisque medicis aspera  
 arteria, propterea quod maxima ex parte  
cartilaginibus constet quae βρόγχια appellantur.  
Galen. comment. 3. εἰς τὸ πρὶ ἄνθρων scripsit Hippocr  
. βρόσχον appellasse vel totam asperam arteriam  
, vel guttur duntaxat, nec tamen ipse definiuit  
 vtrum appellarit. ex quo patet vtrumque  
eo nomine significari. Quod autem βρότχου κεραλλ  
, hoc est bronchi caput, aliquando dicitur, certum  
 est αὐτὶ ὸν λάρυγγος dictum esse.  
Bρόμιον. nomen est medicamenti acopi quod describitur  
 à Paulo lib. 7. cap. 19. Describit & Aetius  
 lib. 15. emplastra duo βρόμια vocata, emolliendi  
 vi praedita.  
Βρόμος. auena, vel potius auenae species. herba est  
folio & stipula tritici geniculata, dependentibus  
in cacumine paruulis veluti locustis, quibus semen  
 inclusum est, non vt τῇ αἀγλωπ deciduum,  
radice numerosa: tanquam syluestre triticum  
est, inter vitia segetum. Est enim primum omnium  
frumenti vitium, & hordeum in eam degenerat  
, sic vt ipsa frumenti sit instar. Est autem ἐρόμος  
 auenae species, videturque nostrae vulgaris  
esse auena, iumentorum pabulo nobilis. Altera  
 enim eius species αἰγλωψ appellatur, festuca  
Latinis dicta & Gallis auron. τοῦ βρόμον semen  
inter legumina censetur Galeno, idque illitum  
desiccat & digerit mediocriter & sine morsu,  
temperiem autem habet paulo frigidiorem.  
Nonnihil etiam adstringit. Sunt qui scribant  
βρῶμον per o.  
Bρότιον. sic dicitur à quibusdam τὸ ἀείζωον, siue sedum  
 minus, authore Dioscor.  
Bρυγμὸς. stridor dentium, apud Hippocratem: &  
βρύχειν, seu βρύκειν, stridere dentibus.  
Bρυγμὸς. definitur à Galeno in exeg. vocum Hipν  
 pocr. τῶν ἀπὸ τῶν ὀδόντων συτκρυυνῶν ψέρος, id est,  
"dentium collisorum stridor siue strepitus, & Cρύη  
 γεῖν seu βρύκειν stridere dentibus: Galen. autem  
„ initio lib. 2. de symptom. caus. & comment. 6.  
" in aphor. 35. stridorem dentium definit deprap  
 uatum motum inuoluntarium, seu conuulsio„nem  
 masticatoriorum musculorum, vulsorum &  
„ reductorum ad propria capita, ad eum scilicet  
"modum quo secundum naturam mouebantur,  
„ priore illa definitione sumpta ab effectis, posteriore  
" à causa efficiente: is βρυιμὸς ὀδόντων etiam  
πείσις Hippocrati dicitur.  
Bρύον. muscus. hoc est, substantia quaedam capillata  
, villosa, viridis, germinationis modo circa  
cortices arborum concrescens. Laudatur maxime  
 qui in cedro, deinde qui in populo alba &  
quercu prouenit, praesertim qui odoratior est.  
Alio nomine σπλάγχνον vocari Dioscorides author  
 est. Habet vim adstringendi.  
Βρύον θαλάσσιον. alga, siue muscus marinus. Est marina  
 herba in lapidibus & testaceis nascens lactucae  
 folijs, rugosa, veluti contracta, sine caule  
 ab ima radice exeuntibus folijs. Praecipua ei  
spissandi siccandique vis.  
Bρύον. etiam dicitur herba alia, quam Latini lupum  
salictarium, officinae lupulum appellant, forte  
quod huic herbae folia sint bryoniae similia.  
Bρύον etiam dicitur à quibusdam λει γὴν herba, quae  
super saxa nascitur & rorulentis petris adhaerescit  
.  
Bρύον quoque dicitur vua, hoc est fructus populi  
albae, ex quo populneum vnguentum conficitur  
.  
Bρύον etiam dicitur à Democrito ἡ καυκαλὶς, sicut  
habetur apud Dioscor.  
Βρύτια. vuae σταφυλαὶ; Sed potius τὰ στέρεα λείψανα τδν ἔκ¬ ε  
θλιβείσης σταρυλῆς vt testatur Galen. lib. 2. de aliment  
. facult. cap. 8. Id est solidae expressarum.  
vuarum reliquiae, quas Latini vinacea nominant c  
& vinaceos, quas etiam στέμρυλα suo tempore ie  
vocata fuisse scribit Gal. libri citati c. 9. Sunt & .  
qui βρύτια allij genus esse putent teste nesychio.  
Βρυτιανὸς οἶνος. vide οἶνος vbi insigniores vinorum  
differentiae recensentur. 1  
Bρύτον. est potionis genus ex hordeo, quod Aristoteles  
πινον vocauit. Eo qui temulenti sunt non  
In omnem partem, inquit, corruunt, vt caeteri,  
sed retrorsum duntaxat & supini. Hellanicus ex  
obriza βρύτον fieri commemorat. fit & ex milio,  
vt Athenaeus author est.  
Qui &τὸ βρύτον κρίθινον οἷνον à nonnullis vocari“  
ait, qui & ibidem hunc κρίθιπον ονον vocari dicit πῖνον:  
Eustath. vero inter haec illud esse discriminis ait,  
quod τὸ πῆνον fiat ex hordeo, ὁ βρύτος vero ex radicibus  
 etiam: Caeterum notandum quod pro vocibus  
 (ex obriza) quas hîc noster habet author,  
legere est apud Athenae. lib. 9. ex ῥιξῶν ex radicibus  
. 4  
Bρυτὸς οἶνος. vide οἶνος vbi insigniores vinorum differentiae  
 explicantur. 5  
Βρυῶδες. id dicitur (inquit Galenus libr. 3. meth.  
med.) quod molle nimium est, & algae, quae  
βρύν dicitur, ritu fragile. Sic quidem Linacer interpretatus  
 est. quanquam fragile dici non debuit  
, quod musci siue algae mollis & cedentis  
proprium non sit frangi, sed potius algae ritu cedens  
. Nam & huic Galenus eo loco durum &  
premens opponit.  
Idem Gal. apud Glaucon. lib. 1. βρυώδη καὶ διαρρίυσται  
 σνῳ eos habere inquit, qui facile afficiuntur  
 medicamentis, vel sanguinis missione.  
Βρυώνια-bryonia. Est quae alio nomine ἀμπελολεύκη,  
hoc est vitis alba, dicitur, siue ψίλωθρον, vt ait  
Galenus lib. 6. simplicium medic. Inde factum  
est vt & bryonia nigra dicatur vitis nigra, apud  
Dioscoridem.  
Lib. 4. c. 183. qui & vitem albam à nonnullis  
etiam ὀριοστάφυλον vocari tradit, sicut & Plin. lib.  
23. c. 1. forsitan autem βρυώνια dicitur, quoniam  
(vt ἡ ἀγρία ἄμπελος apud Dioscor. quam Crateuas  
 quoque βρυώνιαν appellat) fert ἄνθος ὡς τρίχας εα  
βρυώδις: Rursum Dioscor. lib. 3. c. 140. tradit .  
τὸ ρύλλον siue ἐλαιόρυλλον à nonnullis βρυώνιαν vοcari  
, & quod in eius genere Θnλυγόνον vocatur, e  
φύεσθαι ἐν πίτραις ὥσπερεὶ βρύον, vnde & nomen ei a  
impositum videtur, Plin. vero aliam etiam .  
bryoniam memorat lib. 24. c. 9.  
Βρυωνία ἀγρία. dicitur à quibusdam ἡ χαμαιπίτυς, vt  
habetur apud Dioscoridem.  
Βρώματα seu ἐμβρώματα ὀδόντων. dicuntur apud Dioscoridem  
 cauernae, seu caua dentium à quacumque  
 causa ij arrosi fuerint; Ita & apud eundem,  
lib. 2. c. 36. τῶν κνάμων βρώματα, vocantur fabarum  
caua quae oculis patent, quoties illae à cucurlionibus  
 arrosae fuerint.  
Bρώματα etiam dicuntur τὰ σιτὶα, id est, cibi vt docet  
 Gal. ex Hippocr. 1. de aliment. facult. c.I.  
Βύβλινος οἶνος. vide οἶνος vbi insigniores vinorum dif¬„  
ferentiae explicantur.6  
Βύζην. ἀθρόως ἡ πυκνῶς, apud Hippocratem.

1. pb Desgorris

Bύνη. est hordeum madefactum quod germen emisit  
, & deinde vna cum enatis ligulis tostum est,  
vt scripsit Aetius lib. 10. cap. 29. Ex quo apparet  
βυυὴν id esse aut non longe diuersum ab eo  
potionis genere quod zythum & vulgo bieram  
I  
appellant.  
23  
Coctores Ceruisiarij hordeum ita preparatum  
„ maltiam vocant, ex quo τὸν βρύτον [εu τὸν ζύτον  
„ aut τὸ πῖνον coquunt quod bieram vulgo nomi„  
 nant, vnde apparet βνην idem esse cum illa; aut  
„ non longe dissimilem.  
Βύσσος. byssus. Est lini genus tenuissimum & nobilissimum  
, nascens in India & Aegypto, ex quo  
pretiosissimae vestes olim contexebantur.  
Teste enim Plin. lib. 19. cap. 1. asbestino lino  
„ piincipatus in toto orbe datur; proximus byssi„no  
, mulierum maxime delicijs circa Elim in  
"Achaia genito.  
Βωλίτης. boletus. fungi genus est sic dictum vel  
quod conuolutum sit & quasi glebosum (voluam  
 enim, vt scribit Plinius, terra prius gignit,  
ipsum postea in volua, ceu in ouo est luteum)  
vel à colore δ βώλον, hoc est, rubricae illius qua  
pictores aurum operibus suis inducunt. Huic  
Paulus primum bonitatis locum inter fungos  
assignat, quod ab eo solo nemo adhuc dicatur  
interijsse, quemadmodum Galenus scribit lib.  
πῆὶ ἐυγυμίας. succum tamen gignit pituitosum &  
frigidum, à quo periculosa multa symptomata  
possunt excitari. Vide μύκητες.  
Caeterum non est scribendum βωλίτις vt in authore  
 nostro scribitur, sed βωλίτης per in fine.  
Bῶλος Ἀρμενία. apud medicos Gleba Armenia, seu  
bolus Armenia, lapis colore pallidus, friabilis  
veluti calix & Aster, inquit Aetius. lib. 2. c. 12.  
cuius virtutem exsiccantem esse ait, ob idque  
vtilem dysentericis fluxionibus, sanguinis sputo  
, destillationi, oris vlceribus cum putredine,  
aegre spirantibus, tabidis, & in pestilenti coeli  
statu.

1. pb Desgorris

Γαιβρέα. species est myrrhae, pinguissima  
, laeto & pingui solo nascens,  
quae copiosam sudat stacten: authore  
 Dioscoride.  
Γαγάτης. gagates. Est lapis ex liquido  
bitumine, vel ex succo pingui &  
bituminoso concretus, qui igni admotus, ardet  
atque bituminis odorem reddit. Sunt autem  
qui dicant nihil aliud esse quam bitumen durum  
& politum. niger est plaerumque & squalidus.  
crustosus, per quam leuis, vim habet emolliendi  
& discutiendi, trahit ad se paleas, pilos, festucas  
 veluti succinum. Dioscorides author est eum  
nasci in Lycia (male enim pro Lycia Ciliciam  
vertit Ruellius) qua influens amnis in mare effunditur  
 proxime oppidum quod Plagiopolis  
dicitur, atque inde nomen habere. Namque &  
locus & amnis in cuius faucibus inuenitur, Gagas  
 vocatur. Quem fluuium quamuis Galenus  
nauicula vectus, tota Lyciae ora perlustrata studio  
 rerum quae illic nascerentur cognoscendarum  
 scribit lib. 9. simplicium medicamentorum  
se non vidisse (id quod Ruellio forte Ciliciam  
pro Lycia reddendi occasionem dedit) tamen  
Gagam oppidum in Lycia fuisse scriptores memoriae  
 prodiderunt, idque Alexandrum in primo  
 rerum Lyciacarum libro, antiquum murum  
vocasse Stephanus author est: quare simul cum  
deserto oppido paruus amnis nomen mutasse  
potuit. Plinius etiam in oppidis Lyciae numerat  
Gagen. Quod oppidum quoniam, vt scribit Nicandri  
 interpres Gange & Gangis vocabatur,  
Gagatem ipse Nicander in theriacis ἐγγάγγιδα  
πέτρὴν, & Strabo Gangitim appellauit. Idem  
vero etiam Obsidianus lapis vocatur, quod in  
Aethiopia inuentus sit ab Obsidio, ex quo fiunt  
gemmae quae Obsidianae nominantur. Gallico  
vocabulo getz dicitur.  
"Sed Gagatem pro Aetite lapide accepisse  
videtur Plin. I. 11. c. 2. his verbis, Aquilarum generi  
inaedificatur nido lapis Aetites quem alij dixere  
Gagatem, verum illi inter se diuersi sunt, vt res  
ipsa docet, & testantur Diosc. & Galen. Seruius  
Aquilas incubantes Gagatem sibi subijcere tradit  
 refrigerationis causa, ne immenso calore oua  
percoquant, sed Gagatem à lapide non satis Plinius  
 distinxit. 6  
Γαγγαμὼν. sic à plerisque appellatum est omentum,  
quia propter varium venarum atque arteriarum  
 textum, reti quod Graeceγάγγαμον dicitur,  
simile videatur. Alijs autem qui circa vmbilicum  
 cernitur, quasi neruorum quidam contextuς  
 γαγγαμὼν vocatur.  
Latini Sagenam vocant, quod in modum sagenae  
 aut retis factus sit ille neruorum contex¬„  
tus, vide ἐπίπλοον. 46  
Γαγγίτις. idem quod γαγάτης. de quo supra. Est &  
cognomen cuiusdam generis nardi Indicae sic  
dictae à Gange fluuio circa quem nascitur, quae  
etiam γαγγικὴ appellatur, de qua vide in dictione  
νάρδος.  
Γαγγλίον. est nerui nodosa & renitens contractio nullo  
 praeter naturam colore, doloris expers. In  
multis corporis partibus accidere potest, sed in  
manibus & talis frequenter, rarius in cubito &  
capite oritur. His fere notis deprehenditur:  
tumor est paruus, inaequalis, nullo praeter naturam  
 colore dolorisque expers, nisi valide comprimatur  
. Verum ne tum quidem vehemens,  
sed stupidus dolor mouetur. Plaerumque ex  
plaga, aut lassitudine, raro sponte prouenit, nec  
in alto, sed sub cute radices agit, neque in orbem  
 vel ad anteriora posterioraque transferri  
potest, sicut melicerides & atheromata, sed si  
vim facias, ad latera tantum, hoc est, ad dextram  
vel sinistram pro nerui situ, moueri & flecti potest  
.  
Galen. comment. 2. in lib. de articulis Gan¬

1. pb Desgorris

"glia circa cartilagines & neruos ex eorum alimento  
" concrescere scribit, & ex glutinoso &  
„mucoso humore oriri: &γάγγλιον Pollux lib. 4.  
„ definit ἀπόστημαἄπονονὑπὸλευκῷκαὶνευρώδειγχιτῶν  
νι; Ἔνεστιδὲὀυτῷὑγρὸνἀθερῶδες, ἥτειία, ἢἔλμνν  
δθια, ίνεταιδʼ vρὶρθρακαὶτρὶτὴνκεραλὸν, id est,  
„ apostema non molestum sub alba illa & neruo„  
 sa tunicula, inest huic humor tumidus, pili, aut  
„ lumbriculi, sed etiam circa articulos & caput  
" exoritur. Similiter Celsus l. 7, cap. 9. ganglia seu  
„ meliceridas & atheromata inter capitis tuber„  
 cula reponit: Gal. Paulus, Aetius, & omnes Ara„  
 bes potius inter neruorum articulorumque af„  
 fectus; ita & Hesychio νεύρουσυστρορὴ esse dicitur:  
„ qui γαγγάλιον vocat: Hermolaus suis in Plin. glos„  
 sematis gangilion & gangilium.  
Γάγγραινα. est partis alicuius mortificatio & extinctio  
 proueniens à magnitudine inflammationis  
quae neque digeri, neque in pus mutari potuit,  
sibique coniunctas partes in affectionis consortium  
 pertrahens, nec ab ossibus quidem abstinens  
, quae vitioso humore perfusa imbutaque,  
quo caro circumposita madet, putrescunt emoriunturque  
. Non est autem γάγγεαινα perfecta  
νέκρωσις, sed adhuc fit, sic tamen vt nisi opportune  
 succurratur, non modo pars ipsa quae laborat,  
sed & aliae vicinae partes, ipseque totus homo denique  
 intereat. Cum vero sensum affectae partes  
penitus amiserunt, iam non γάγγραινα, sed σράκελος  
 appellatur. Est enim per gangraenam via ad  
sphacelum, qui perfecta νέκρωσις est. Verum, vt  
ait Gal. comment. 4. εἰςτὸπρὶἀνθρων, abutimur  
interdum vicinorum affectuum nominibus ad  
eos significandos ad quos proxime accedunt,  
quanquam nondum ex toto ipsorum speciem &  
naturam habeant. Sic namque & Hippoc. ingentem  
 inflammationem cum non amplius suum  
colorem tuetur dolorique est, interdum γάγγραιναν  
 appellauit. Sic videtur γαγγραινώσειςφλεβῶν  
dixisse lib. de fract. cum propter inflammationis  
magnitudinem videntur venae liuentes & nigrae  
propter contentum in ijs sanguinem. quo tamen  
loco Galen. νεκρώσεις interpretatur.  
De gangraena si plura requiras consule Gal.  
„ comm. 7. in aph. Hipp. sect. 7. part. 50. de tumo"  
 rib. c. 8. Aeginet. I 4. c. 9. Actuar. πρὶδιαγνώσεωςπα"  
θῶν lz.c. 30. Celsum l. s. c. 26. Etlymologus asν  
γραιναν esse inquit πάθοςδιαβρωτικὸνσαρκῶν. deriuatum  
„ esse tradens ex γράω significante ἐθίω per diplasiasmum  
".  
Γαγγραινικαὶ νομαὶ. apud Diosc. I. 2. c. 119. nomae quae  
in gangraenam euaserunt, seu depascentes gangraenę.  
Γαγγραινοῦσθαι, &γαγγραίνωσις. in eo à γάγγραινα diffe„  
 runt, quod haec perfectam absolutamque νέκρωσιν  
" carnis significet, illa μελασμὸν id est nigredi„  
 nem & inchoatam corruptionem; eodem pla„  
 ne modo σφάκελος&σρακελισαὸς inter se distin„  
 guintur.  
Γαιώδης. est lapis de genere Aetitarum, etiamsi Diosc.  
τῆὶἀετίτουκαὶγααώδοις separatim disserit. Terram intra  
 se complectitur, vt plurimum quidem candidam  
, sed aliquando pallidam, aliquando luteam,  
solaque figura ἀπὸτοῦβελενίτου differt: hic enim  
instar sagittae oblongus est, γαώδης vero rotundus  
. Muscus qui ei adhaerescit, olet violam. Hic  
lapis adstringit, siccat, caligines oculorum discutit  
, & illitus ex aqua testium mammarumque  
inflammationes sedat.  
Γάλα. lac. Est benignum corporis excrementum san.  
guine è rubro in candidum mutato in mammis  
redundans ad foetus nutrimentum. Sanguis enim  
in foemina quidem superfluus & inutilis, nec  
tamen alia re quam copia molestus, deponitur  
apud mammas tum per venas quae ab vtero ascendunt  
, tum per eas quae à propaginibus venae  
cauae descendunt, vbi vi mammarum & glandularum  
 in album è rubro vertitur, & lactis naturam  
nomenque accipit, non dissimili modo quo idem  
facultate testium peculiari in semen transmutatur  
. Dum enim glandulae illum sibi assimilare conantur  
, non modo dealbant, sed frigidius etiam  
efficiunt, sic tamen vt facile à foetu concoqui possit  
, ad cuius nutritionem comparatum est. Itaque  
nulli fere animalium lac fieri solet antequam  
vterum ferat, nisi forte (quod Hipp. annotauit,  
& ipse aliquando vidi accidisse mulieri, cui nec  
grauidae, nec puerperae tanta lactis copia in mammis  
 succreuerat, vt satis alieno foetui alendo esset)  
menstruae purgationes defecerint. Hae namque si  
in vbera se conferant, nec in habitum corporis  
regurgitent, aut alio per venas ferantur, vertuntur  
in lactis speciem nulla in re mulieri molestae. Sed  
nec dum vterum ferunt animalia, nec statim à  
partu lac vtile omne est ad foetus nutrimentum.  
Nam & cum fieri incipit, ad speciem puris densatur  
, & primum à partu spissitudinem & concretionem  
 quandam spongiosam habet, quod recens  
natis exhibere incommodum est. Hoc Latini colostram  
 siue colostrum, & qui ex eius suctu male  
affecti sunt pueri, colostratos appellant. Nomen  
quo vitium hoc lactis significent Graeci proprium  
non habent. Eo autem è mammis vacuato, lac  
optimum succedit, quod veluti sanguis ex quo  
gignitur, purum syncerumque est, nec amaritudinis  
, nec acrimoniae, nec aciditatis, nec salsedinis  
particeps, non graueolens, sed vel modice odorum  
, vel saltem odoris expers, gustu etiam suaue &  
parum dulce, ad haec album & aequale, atque inter  
 liquidum spissumque medium, ita tamen vt  
in vnguem instillatum non diffluat: de quo cum  
dico, optimi lactis & à bene sano animali prodeumtis  
 notas explico. Caeterum lac omne quanquam  
similare videatur, partes tamen multum dissimiles  
 habet. Constat enim tribus substantijs, crassa,  
ex qua caseus conficitur, pingui, ex qua butyrum,  
aquea, quam Graeci ὁρνν siuem ἐῤῥὸν, Latini serum  
nuncupant, quae pro specie animalium, proque foeminarum  
 temperamento, inaequalibus omnino  
portionibus confusae sunt. In animalibus enim  
3 lias alia exuperat. Lac quidem in hominibus haud  
longe ab earum mediocritate abest. Huic proximum  
caprinum est, Crassius hoc ouillum. Crassissimum  
& pinguissimum bubulum. Tenuissimum cameli  
est, mox equae, tum asinae. Sus crudum & aqueum  
habet. Itaque ex his caseus effici non potest. Sunt  
enim serosiora, quam vt possint coagulo concrescere  
. Est & lac vernum aestiuo aquosius dilutiusque  
. Nec vero dubium est quin pro varia temperie  
& mistura diuersas adeptum sit facultates.  
Quod serosius est, magis refrigerat & extergit &  
aluum subducit, quod est pinguius, magis concoquit  
& laxat; quod crassius est, aluum sistit, obstruit  
& emplasticum est. Lac autem generatim  
omne boni succi est, corpus alit, aluum emollit, è  
viridi praesertim pabulo: stomachum & intestina  
inflatione vexat, sed minus caprinum, quoniam

1. pb Desgorris

pecus, hoc adstringentibus pabulis magna ex  
parte vescitur. Indem stomacho acommodatissimum  
 reddi solet. Quillum autem dulce, crassum  
, & praepingue, non vsque adeo vtile stomacho  
, Bubulum tamen, asininum, & equinum,  
ventri magis idonea, sed ipsum turbant. Ventrem  
 adstringit lac omne decoctum, praecipueque  
 candentibus calculis marinis exustum: sicque  
 vlcerosas ventris fluxiones adiuuat. Vtile  
est & contra rosiones vstionesque ab exitialibus  
medicamentis factas, vt à cantharidibus, salamandra  
& reliquis venenis. Lac autem omne  
respuendum est splenicis, hepaticis, comitialibus  
, vertiginosis, & neruorum vitio laborantibus  
, febriculosis & capite dolentibus, nisi si quis  
interdum purgationis gratiâ χιστὸν bibat.  
"vsu plura voles, consule Galenum cùm multis  
„ operum suorum locis tum maxime tertio de  
„alimentor. facultat. c. 15. Dioscor. idem l. 2. &  
" Aetium tetrab. 1. serm. 2.  
Γάλα ἐμπιτυασθὲν. apud Paul. I. 5. cap. 57. dicitur in„  
 terprete Marcello lac cui coagulum sit admix„  
 tum; sed rectius Goupylus exponit, intus hoc  
„ est in corpore congelatum, illic enim aliquan„  
 do coit in grumos, & densatur adeo vt respira„  
 tionem impediat, & repentinam strangulatio„  
 nem minetur; huic vero symptomati quî sit occufrendum  
" docet ibidem Paul. & Dioscor. in  
„ Alexipharm. c. 26.  
Γάλα καθαρτικὸν. lac purgatorium, quonam pacto  
tale parari possit docet Aetius l. 3. in lactis asinini  
vel caprini hemina scammoniae scrupulos duos  
miscet quo bilem purgat: aut cnici granorum  
internam partem inijcit, quo pituitam euacuat.  
Sic enim optime falluntur qui metuunt purgari  
, propterea quod ab his non immutatur lactis  
 color.  
Ὀξύγαλα. hoc est lac acidum. fit certa quadam  
 lactis praeparatione, per quam sola caseosa  
substantia relinquitur, eaque ipsa non eiusdem  
omnino naturae cuius ab initio fuit, verum ad frigidiorem  
 statum deflexa.  
"Vt aegerrime nec nisi à ventriculo valde ca„  
 lido concoquatur, neque enim calidam & ac„  
 rem seri qualitatem retinet, neque pinguem &  
" calidam butyri, sed sola crassiore substantia con„  
 stat quae in caseum abit, ὀξυγαλάκτικον appellaCaeterum  
 si de lactis natura, differentijs &  
"tum, cuius Gal. meminit 3. de aliment. facult.  
" c. 17. id genus hodie Galli iunceam videntur ap„  
 pellare: de illo scribit Plin. lib. 11. C. 41. dum in„  
 quit barbaras gentes consuêsse lac in iucundum  
„acorem condensare: est autem ὀξύγαλα valde  
„ frigidum crassum & concoctu difficile: de illo plu„ra  
 Gal. 3. de aliment. facult. c. 16. & Aet. tetrab.  
„1. serm. 2. c. 98.  
αΟρὶς, qui &ἐρῥὸςγάλακτος, serum vel àqua  
3 lactis, τὸὑδατώδεςκαὶτὸὑριστάμενοντῆγάλακτος in„  
 quit Hesych. Erotian. in lexico Hippocratis in"  
 quit id totum esse seri quod supereminet caseo,  
" vt vere serum sit pars illa lactis, quae mixta est  
„ ex aqua & butyro: de seri autem temperamento  
"medici controuertunt, Galen. 4. de simplic.  
"medicam. facultat. cap. 17. frigidum & humi„  
 dum esse scribit, & 3. de aliment. facult. c. 17. ip„  
 sum facit caloris alicuius particeps: è contrà  
Mesues l. de simplicib. c. 9. calidum siccumque  
" esse docet, similiter & calidum Auicennas, siccum  
 sit nec ne haud aperte innuens: & hanc ε  
quidem controuersiam ego sic dirimi & componi  
 posse crediderim; serum quidem à butyro a  
& caseo perfecte integreque seiunctum, quia a  
tum ceu aqua pura sit refrigerare: si vero imperfecte  
, sitque adhuc illi permixta portio butyrosa  
, calefacere; quo sensu duplici loquutos esse.  
Galenum & Arabes haud immerito existimare  
debemus, esseque inter se minime discordes:  
Insuper addubitant quoque nonnulli sintne vsi ae  
veteres sero lactis tanquam purgante medicamento  
, vel duntaxat alterante, cum enim esse a  
illud videatur aqua pura, immo ab Aristotele e  
4. metheor. inter aquas primo fere loco reponatur  
, iure quis alterandi causa assumptum fuisse.  
crediderit, sed illorum tamen sententia esse mihi  
 potior videtur, qui illius vsum apud veteres,  
purgationis gratia institutum fuisse censent, cum  
enim eo tempore blandis illis medicamentis.  
aluum subducentibus, nobisque iam assuetis & .  
vsitatis carerent; & cogerentur vti validioribus,  
tùm temporis nihil illis fuit sero facilius, siue.  
assumeretur seu facilis ex illo sequeretur alui.  
subductio; Raro quidem per se atque solitarie.  
assumptum purgat; verum illo triplici modo,  
vtebantur, primùm quidem mel & sal admiscentes  
, deinde illo abunde & affatim hausto &.  
assumpto vt purgationis loco esset, atque inde,  
non solum apud Paul. & Aetium ad vsque vncias  
 quinquaginta exhibetur, sed & Hippocr. 2.  
Epid. ad octo heminas, id est vncias circiter  
octoginta aegris exhibuit ad aquarum medicatarum  
 modum: denique serum catarthicum reddebant  
 nutrito animali herbis purgantibus, ceu,  
tithymalo & elaterio, quomodo & lacte purgatorio  
 vtebantur vt ex Hippocr. constat, & Gal.  
6. Epidem. comm. 5. & de aliment. facult. c. 15.  
vbi scribit medicos veteres vsos esse lacte ad  
purgandum propter serum, modo melle admixto  
 modo solo sed copioso, modo ex capris elicito  
 quae pastae essent herbis purgantibus, velut„  
cucumere asinino & scammoneo. Quomodo  
autem serum lactis à Dioscor. Galeno & Paulo  
paretur, vide infra in voce γάλα σχιστὸν quo nomine  
 non lac quidem ipsum, sed serum eius verius  
appellandum venit. 4  
Γάλα πεπυρωμένον. lac excoctum & incensum vocatur  
, quod ad internas omnes exulcerationes praecipueque  
 ad biliosas acres & mordaces intestinorum  
 fluxiones vtilissimum esse docent Dioscor  
. l. 2. c. 75. Gal. 3. de aliment. facult. Paul. I. I. c.  
87. & Aetius tetrab. 1. serm. 2. c. 95. qui ad eum.  
vsum, illius duplicem coquendi parandique modum  
 tradunt; aut enim diutius cocto lacte serum  
absumitur, vel ignitis silicibus iniectis: & in coctione  
 quidem lactis lentâ atque diuturnâ videndum  
 ne aduratur aut in caseum coalescat, quod  
optime fiet, si leniter ipsum coquamus, & ferula  
leui tenuique agitando, id quod ollae labro adhaeserit  
 cum spongia munda auferamus, ne lac reliquum  
 corrumpat, Tantisper autem coqui illud  
debet, dum aequabiliter crassius dulciusque crudo,  
euaserit: Per Silices vero sic paratur: Lac praecoquitur  
 donec plurima humiditas consumatur,  
deinde silices igniti in ipsum immittuntur, ad serum  
consumendum, vel & ferri laminae, ferreique orbiculi  
efficaciore virtute, est enim ferrum astrictoriae facultatis  
 particeps: hoc modo paratum lac non modo

1. pb Desgorris

"non subducit aluum. verum etiam sistit: Lac  
„ eiusmodi Dioscor. τὸ γάλα διαπύροις κόκλαξιν  
ν ἐξικμα θὲν, &τοῖς κόκλαξιν ἔψηθὲν vocat; & Cae"  
 lius Aurel. I. 3. cap. 3. Diacochlacon: huius coquendi  
" modum & vtilitates illic recensens; Sunt  
„ autem Cochlacae Festo lapides ex flumine ro"  
 tundi ad cochlearum similitudinem: Sed &  
ν γάλα πεπυρωμένον etiam simpliciter sumi potest  
„ lac coctum aut praecoctum, vt dimidia aut ter„  
 tia pars remaneat, γάλα ἐρθὸν dicitur Hippocrati  
„ eoque ventrem eluit in dysenteria lib. πρὶ παθῶν.  
Γρωτόγαλα. fit illud ex lacte quod statim à partu  
"mulctum, & cinere calido modice tepefactum  
" citra coagulum statim concrescit: id  
„veteres Comici vt Galen. scribit 3. de aliment.  
„ facult. c. 16. πυριάτην, in Asia πυρίεφθον appella„  
 bant: hoc autem purum lac est, nihil alienae qualitatis  
" admixtum habeiis, attamen addendum  
„ cum melle consulit Aetius, alias concretu dif„  
 ficilius est & crassioris succi, tardiusque in ve„  
 nas subit: vide πρωτόγαλα ad litteram π.  
Γάλα πηκτὸν alia est lactis preparatio, cum per  
coagulum, melle admisto, lac cogitur. medici  
γάλα πηκτὸν, Aetius πκτὴν appellat. Sic enim  
serum lactis à crassiore parte secedit. Id vario  
 modo sumi solet. Alij tantum quòd concretum  
 est, sumunt: hoc autem tribus constat  
, caseosa lactis substantia, calida igneaque  
 coaguli virtute, & melle. Alij cum eo serum  
simul hauriunt, idque vel nihil dementes, vel alterum  
 altero largius. Habet id facultatem subducendae  
 alui, sed magis minusque, prout plus  
minusve seri habet, cui ad deiciendam aluum  
praecipua vis est.  
Est autem γάλαχτὸν, hoc est lac scissile, à quo  
dirempta secretaque est serosa portio. Verumtamen  
 non lac quidem ipsum, sed serum eius  
hoc nomine verius appellandum venit. Eius  
enim causa medici τοῦγχιστοῦγάλακτος meminerunt,  
quod valeat ad subducendam aluum. Est autem  
huius conficiendi ratio haec, quam scripto prodidit  
 Dioscor. Lac fictili nouo feruet, ramoque  
ficulneo recenti mouetur, inspersis, postquam  
bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyachis  
 quot sunt heminae lactis. Ita enim serescens  
liquidum ab eo diuiditur quod in caseum concreuit  
. A quo non discrepat Paulus, nisi quod  
videtur mel aut acetum mulsum admiscere sero  
lactis posteaquam a caseo discesserit, & non ante  
 eorum separationem, vt videtur velle Dioscorides  
. Verum b χπὶτυν, hoc est, scissionem  
 hanc, moliendam esse citra coagulum  
orymelite frigido in lac valde feruens instilato,  
docet Galen. libr. 3. de aliment. facultat. Idem  
etiam mulso effici, interdum etiam citra vllam  
liquoris instilationem vase gelidam aquam  
continente in lac demisso ipsum scindi separarique  
. Quod autemipse praecipit lac iculico ramo  
 agitandum, duplicem habet causam, authore  
 Coͤlumella lib. 8. tum vt quod in lacte casei  
est, citius densetur, tum vt iucundissime sapiat.  
Datur subducendi ventris causa aetate quidem  
florentibus ad duos sextarios, iunioribus non  
minus sextario, vt ait Paulus. Verum secundum  
Dioscoridem bibitur heminis per interualla singulis  
, vsque ad quinas, ita vt intercedentibus  
spatijs potantes ambulent.  
"Dicitur autem ἀπὸτοῦγίζειν quod scindere  
& diuidere significat: at vero cum eo modo ιστον  
γάλα dicatur qui expositus est, fuere tamen vt e  
refert Galen. lib. 10. de simplic. medicam. qui  
ita vocauerint lac quod calculis marinis ignitis,  
aut ferro candenti immisso incrassatur, alui profluuijs  
& dysenterijs vtile, quodque πεπυρώμενονα  
γάλα dicitur: hoc σιστὸνγάλα quomodo paretur a  
ad dysentericos fuse docet Trallian. l. 8. c. 8. de.  
dysenteria rheumatica. vide σχιστὸν γάλα. 4  
Ὠόγαλα. Lacouis permistum interpretatur  
Cornar. apud Galen. 8. κτὰτóπ. cibumque esse .  
dicit dysenterijs commodum, & commendatum  
 tum ab Aetio lib. 9. cap. 45. tum Paulo lib. .  
3. c. 42. ad acredinem humorum temperandam,  
praeter nutrimentum quod ex illo abunde cor¬ 4  
pori accedit, idcirco etiam ceu refocillandis prostratis  
 viribus conuenientissimum ab eodem.  
Aetio l. II. c. 18. praescribitur.  
Γάλαγγα. radicis nomen est de qua nihil à veteribus  
 scriptum esse comperimus: innotuit tantum  
 ex Mauritanorum commentarijs, qui duplicem  
 eam statuere, vnam maiorem, alteram  
minorem. Minor tenuis est, intra extraque purpureo  
 colore rufescens, geniculata, internodijs  
reflexa, odorata, sapore valde acri & piperis gingiberisque  
 modo linguam vrente, odore formaque  
 cypero similis, & credita à quibusdam  
eadem cum cypero Babylonico. At maior,  
tametsi longe crassior sit, viribus tamen infirmior  
 est & colore dilutior minusque odorata.  
Calefacit & siccat ordine tertio.  
Γαλακτίδης. dicitur ὁπθύμαλλος, vt ait Aetius. 4  
Verum pro his vocibus rectius fortasse legeris;  
γαλακτίδες dicuntur tithymali; Sic enim.  
apud Aetium legimus lib. 1. τιθύμαλοιπαύτες, ἢ .  
γαλακτίδες, cuius singularis nominatiuus est γαλακτὴς  
, ita scribit Plin. l. 26, c. 8. Tithymalum à.  
Latinis herbam lactariam & lactucam caprinam.  
fuisse nominatum. 6  
Γαλακτίτης. est lapis ex saxo calcario nascens, sicut  
&μελιτίτης, cui & in reliquis notis valde similis  
est, cinereo colore, qui cum coti atteritur succum  
 reddit lacteum & dulcem, ex quo nomen  
suum accepit. Singulis fere annis capit incrementum  
, quo fit vt aliquando magnitudine  
pueri caput exaequet. Caloris aliquid habet atque  
 abstergit, ad oculorum fluxiones & vlcera  
inungitur. Oportet autem in aqua tritum pyxide  
 plumbea recondere, propter vim glutinis quod  
ei obhaeret. Idem mulieres lacte compioso implet  
si tritus post balneum cum aqua aut vino dulci  
bibatur.  
Γαλακτοποσία. lactis potio apud Paul. libr. 1. a  
cap. 8. 6  
Γαλακτῶδες. apud medicos absolutè dictum idem  
significat quod tepidum atque egelidum, quod  
in modum lactis neque calidum, neque frigidum  
 est: sic Galen. 7. methodi χλιαρὰἐδέσύα¬.  
rα medicis appellari solita inquit, quae lactis a  
modo tepeant; sic apud Aetium lib. 9. cap. 6. a  
μελίκρατονγαλακτόδιςτῇἀρῇ dixit quod lactei.  
teporis esse tactu deprehenditur, hoc est quod calidum  
 neque frigidum esse tactus ipse iudicat:a  
hoc eodem significato κρῶμαγαλακτῶδες appellauit  
 Dioscor. lib. 4. cap. de betonica, id est vi¬ a  
num dilutum tepidum, sic frequentissime vsurpat  
 Aetius vt l. 8. c. 68. & lib. 9. cap. de cardiacis  
, & eodem lib. cap. 49. & libr. 12. cap. 48. .

1. pb Desgorris

„& ibidem cap. 36. ad eundem modum vbique  
„ in Graecis medicis γαλακτω δους vox accipienda vi„  
 detur; ita Paul. I. 2. c. 42. poscam id est oxycra„  
 tum appellauit γαλακτώδη id est tepidum; ita  
„ denique &ὕδωρ γαλακτῶδες plerisque in locis  
" Dioscor. appellauit, vt lib. 3. c. de aloe, vbi Mar„  
 cellus & Andreas Lacuna ὕδατος γαλακτώδους nο„  
 mine serum lactis, ὁῤῥὸν γάλακτος interpretati  
„ sunt, sed male, serum enim lactis nemo vnquam  
„ animaduertit aquam dictum fuisse, aquam lacto„  
 sam vertit Cornarius vt à sero lactis distingueret:  
& vbique inquam sic accipienda vox est (γυλακτώδὲς)  
" nisi per adiectionem aliarum vocum alia  
„ significatio indicetur, vt apud Gal. 9. simpl. me"  
 dic. de lapidibus spongiarum, verum & à colore  
ν γαλακτῶδες οὔρον dicitur vrina lacti similis.  
γ Ταλακτώδες ὑποχώρημα. vide ὑποχώρημα.  
Γαλακτώδης οἶνος. vide in voce οἶνος vbi insigniores  
„ vinorum differentiae explicantur.  
Γάλαξ idem quod γλαύξ. de quo postea.  
Γαλαξίας. lapis qui & μόροχθος & λευκoγραφὶς dicitur,  
de quo vide μόροχθος.  
Γαλάτιον. idem quod γάλιον, de quo vide suo loco.  
Γαλάτη. dicitur à quibusdam ὁ ἀστράγαλος frutex paruus  
, vt habetur apud Dioscor.  
Sed proγαλάτη apud Dioscor. Paris. & Co„  
 lon. edit. habent γατάλης.  
Γαλέδραγον. est apud Xenocratem herba leucacantho  
 similis, palustris & spinosa caule ferulaceo &  
alto, cui summo in capite inheret quiddam simile  
 ouo. Ad eam proxime ἡ διψακὸς accedit.  
Γαλεόβδολον. herba ἡ γαλίσψις, vt habetur apud Dioscoridem  
.  
Γαλήνη. fuit olim primum nomen τῆς θηριακῆς. Sic  
enim ab Andromacho & alijs qui ipsum aetate  
anteibant appellabatur, cum videlicet viperae  
carnes nondum admistas haberet. Eas primus  
Andromachus Neronis tempore creditur addidisse  
, & à Critone postea eam ob causam θηριακὴν  
 fuisse nuncupatam. Est autem dicta γαλήνη,  
vt ait Galenus, quia corporibus tanquam aliqua  
morborum tempestate vexatis tranquillitatem  
& veluti serenitatem inducit.  
Γαληνικὸν. à Tralliano l. 7. c. 12. vocatur Galeni ceratum  
, quod ibidem describit.  
Γαλήνιον. nomen est malagmatis cuius compositionem  
 habet Paulus lib. 7. cap. 18.  
Γαλιάγκωνες. dicuntur ab Hippocrate, vt scribit Galen  
. qui ob humeri caput in alam prolapsum dum  
adhuc crescebant humerum breuiorem habent.  
Huius autem rei ille duplicem causam asiignat,  
vel quod dum in vtero sunt, humeri luxentur,  
vel quod post ortum tenera adhuc aetate iuxta  
humeri caput in intimis partibus alteque suppurationes  
 oriuntur, siue secentur, siue vrantur, siue  
per se pus aperiatur, sicut ab eo scriptum est ὶ τῷ  
τιρὶ ἄῤθρων. Idem vero ἐν τῇ τῶν γλωσῶν ἐξηγήσει scribit  
 sic appellari eos qui paruum & gracile habent  
brachium, partes autem circa cubitum tumentiores  
 in modum mustellae quam γαλὴν appellant,  
à qua deductum hoc nomen esse videtur.  
Dubitat enim Gal. comm. 1. εἰς τὸ τὸν ὶἄρ θρ.  
an à similitudine τῶ γλῶν id est mustellarum  
„ quasi mustellanei ita dicti sint, an alia quauis de  
" causa.  
Γάλιον, ἢ γαλάτιον. herba est rectos stantesque ramos  
 habens & folia aparinae similia, florem in  
cacumine luteum, densum, exilem, numerosum  
, odore grato, qui ambustis emplastri modo  
 impositus medetur, & sanguinis è naribus  
profluuia sistit: nomen accepit quod coagulandi  
lactis vim habeat. Rura Gallica minus muschetum  
 vocant.  
Γαλίοψις. frutex est totus caule & folijs vrticae similis  
, nisi quod folia maiorem habent laeuorem, &  
trita pergrauem odorem reddunt. flores habet  
tenues & purpureos. Totus frutex vim habet  
emolliendi si ex aceto tepidus emplastri modo  
imponatur, aut in fotu adhibeatur. Dicitur &ιαλεόβδολον  
. Putatur ea esse quam officinae agripalmam  
 dicunt.  
Γάλλος, gallus. Nomen est δρώπακος ab Oribasio  
compositi, cuius descriptio habetur apud Paulum  
 lib. 7. c. 19. & apud Aetium libri 3. cap. 180.  
πρὶδρωπάκων.  
Γαμφηλὴ. à quibusdam dicitur σιαγὼν καὶ γένυς, hoc est  
maxilla.  
Γαμψὸς.καμπὰςἔχοντινὰς, curuus, vel curuaturas habens  
, apud Hippocr.  
Γαργαρεὼν Curculio: Particula est oris, solius hominis  
 propria; quamuis enim etiam quibusdam33  
auibus, quae loqui docentur haec insit, non vsque“  
tamen adeo exquisita & perfecta vt hominibus44  
necessario loquuturis inest: est autem caro fungosa  
 oblonga à palato iuxta narium meatus in os“  
propendens, superiori quidem parte latior, inferiori  
 vero in modum pyramidis acuta, venulas“  
quasdam ex vasis, palati tunicam adeuntibus in4  
suiipsius medio assumens, quamobrem ab Hippocr"  
. 2. de morb. ἀπόpλeβος vocatur: & quoniam14.  
superius amplior, inferius angustior visitur, idcirco"  
 ex recentiorib. nonnulli infundibulum vocarunt;  
 à vetustioribus autem Graecis oblongam34.  
eam esse perpendentibus κίων id est columna dicta"  
 est: à nonnullis vero posterioribus Graecis“  
non κίων, sed distinctionis & clarioris doctrinae4“  
gratiâ κιονὶς id est columella, ob columnae quidem"  
, sua oblonga figura similitudinem nomina.“  
ta fuit, proprium vero eius nomen γαργαρεὼν est4  
Latine Gurgulio, quamuis id nomen vetustioribus  
 Latinis, guttur potius exterius, cum asperae  
arteriae, quae ad iugulum vsque tangitur conspiciturque  
 portione, interdum prae se ferat vt patet  
 apud Varron. I. 2. de re rust. c. 3. Sed ne quidem  
 in Gargareonis voce aequiuocatio deest.  
cum Aristoteles hac voce 1. de histor. anim. c. 11.  
laryngem potius gutturue intellexisse videatur,  
illique proprium huius partis nomen vnum dumtaxat  
 sit scil. κίων: aliqui vuulam vocarunt seu .  
σταρυλὴν, sicut inter alios Ruffus Ephesius &.  
Hipp. lib ππρὶπαθῶν, sed refutantur à Gal. 6. τ .  
τόπ. c. 3. qui σταρυλὴν non particulae huius nomen  
 esse sed affectionem quandam statuit, quemadmodum  
κίωνκιονὶς& iμαὶ pariter sunt huius partis  
 affectiones quaedam praeter naturam, de quibus  
 vide suis locis: Gargareonis autem nomen,  
deductum à sono est quem facit pars ea dum liquore  
 contrectatur, vnde vox γυργαρίζειν deriuata  
. Quod vero ad huius partis vium spectat, Ruffus  
 Ephes. I. 2. onomast. scribit hanc partem esse.  
pene nullius vsus, eo quod illâ integre pleneque:  
abcissa nulla actio laedatur, cùm tamen contrarium  
 nos experientia doceat, in ijs praesertim quib.  
illa à morbo Gallieo absumpta fuit in quibus.  
vox & sermo manifeste vitiantur: Sed & Alexander  
 Aphrodis. 2. probl. 3. eos quibus pars illa abcissa  
 est tabidos fieri docet; sapientissime autem.  
Galen. 11. de vsu part. c. 11. huius partis tres vsus

1. pb Desgorris

proponit. Primus quidem est quoniam ipsa voci  
„ ad magnitudinem atque modulationem, elegantiamue  
" confert, vt sermonem facturo animali  
„mirum in modum opituletur, tam ingredientem  
, quam egredientem aerem incidens, eiusque vio„  
 lentiam frangens, argumento est turpissima illorum  
", qui vel praecisam, vel Gallieo aut quouis  
„ alio vlcere, erosam hanc partem habent, loque„  
 la, ex isto ad vocis modulationem vsu pars illa  
πλῆκτρον à quibusdam nuncupata fuit. Secun"  
 dus vsus est ad aeris attractionem, ne scilicet ni„mium  
 frigidus ad pulmonem appellat, quamo„  
 brem illi quibus ad basim vsque amputatus Gar„  
 gareon fuit, non modò deterius perspicuè sunt  
„ locuti, verùm etiam frigidiorem senserunt respi„  
 rationem, adeo vt pulmone ac thorace refrige„  
 ratis nonnulli vitam cum morte commutarint:  
„ Tertius demum eiusdem particulae vsus homi„  
 ni, est ad aeris in pulmonem inspirando descen„  
 dentis expurgationem, cùm pulueris plurimum  
„ sibi applicet, qui alioquin in laryngem gutturue  
„ insimul cum aere fuerat assumendus, cuius rei  
„ argumentum maximum est quod frequenter ac„  
 cidit, tùm ijs qui in puluere multo luctantur,  
" tum ijs qui iter eiusmodi permeant; emungunt  
„ enim hi paulo post atque expuunt; puluerem excreantes  
" qui scilicet in Gargareone, & palato  
„ restiterat.  
Γαργαρίζειν. idem quod ἀνακογχυλίζειν. ceu ἀνακογχυλιάζειν,  
 vtrumque factitium vocabulum à sono  
„ qui gargarisando editur, inde &γιργαρισαὸς qui  
„ species est τοῆ ἀπορλετματίσαου, cuius vsus est in ca„  
 pitis affectibus, faucium & oris, cum scilicet pituitam  
" ex cerebro elicere, vel faucium & oris  
„ tumores inhibere vel discutere, vel vlcera deter„  
 gere, & consolidare volumus.  
Γαρὸν. garum. Est liquamen seu sanies piscium sale  
conditorum & maceratorum. Primum factum  
est è garo pisce, vnde & nomen habet. Deinde  
 ex scombro, intestinis eorum caeterisque quę  
abijcienda essent sale maceratis. Postremo &  
priuatim, vt ait Plinius, ex inutili quodam pisciculo  
 minimoque coepit confici, & ex qualibet  
 etiam materia diuersis modis praeparari.  
Verum Dioscorides non è salsis modo piscibus,  
sed animalium etiam carnibus garum fieri solitum  
 scribit. At nemo veterum, vt plaerumque  
fit in re nota, certam eius confectionem docuit.  
Diuersum enim esse à muria seu salsugine piscium  
 intelligi potest ex Galen. libro I1. de simpl.  
medic. facunlt. & Martialis etiam Xenijs, de  
garo & muria. Nouimus quidem nunc thynnum  
, scombrum, aliosque ex quibus conficiebatur  
 pisces, confectionem vero non facile  
aliquis ostendat, quibus additis saporibus &  
qua muria condiretur, & quae tam diligens purgatio  
& lotura eius esset, vt sordidum alioqui &  
foeculentum poculum grato sapore bibi potuerit:  
 nam & Galen. gari dulcis meminit. idemque  
scripsit plurimum facere ad delectationem. Sed  
longo post tempore Constantinus Caesar extremo  
 lib. 20. de agricultura aliquot quidem  
parandi gari rationes memoriae prodidit, de quibus  
 tamen dubitari adhuc potest, sintne illae eaedem  
, quae superioribus seculis fuêre. Intestina,  
inquit, piscium inijciuntur in vas & saliuntur,  
parui item pisciculi, maxime atherinae, aut exigui  
 mulli, aut maenulae, aut lycostomi, aut si qui  
alij parui habeantur, omnes similiter saliuntur,  
& in sole inueterantur, frequenterque versantur  
. Postquam vero per calorem fuerunt inueterati  
, garum ex ipsis hoc modo tollitur. Cophinus  
longus imponitur in vas plenum praedictorum  
piscium, influitque garum in cophinum, atque  
sic per cophinum percolatum suscipitur. Reliquum  
 vero retrimentum alex efficitur. Haec quidem  
 potuit esse simplex gari conditura, praeter  
quam fuisse alias satis indicant variae gari differentiae  
& nomina: vt Carthaginense, Hispanum,  
sociorum, nigrum, αἰμάτιον, πρωτεῖον, ἀνέγαρον,  
ὀξύγαρον. Ac Carthaginense quidem & Hispanum  
dictum est quod et finibus Carthaginis & Hispaniae  
 laudatissimum deferretur. Sociorum vero  
, quod ganeones & gulae dediti sociatim eo  
vterentur, & ob praecipuam quae inter socios eo  
vescentes caperetur voluptatem. Nigrum vero  
& foecosum &αἰμάπον, hoc est sanguineum,  
quod veluti foex esset piscium, quodque eorum  
cruor ad confectionem eius adhiberetur. Fiebat  
autem αἰμάτιον praestantissimum hunc in modum  
. Intestina thynni cum branchijs cruoreque  
 ac sanguine accipiuntur, aspergiturque salis  
 quod satis est, & in vase sinuntur. Post menses  
 autem duos vas ipsum perforatur, effluitque  
garum quod αἰμάπον dicitur. Id credo esse quod  
Paulus Aegineta γαρονπρσπεῖῦν, hoc est garum  
primarium siue excellens, appellat. Quod vero  
ὀινόγαρον atque ὀξύγαρον appellatur, iam simplex  
non est, sed illud quidem vino mistum est, hoc  
vero aceto conditum. Similiter &ὑδρέγαρον, quod  
aqua dilutum est, de quibus apud Aetium libr.  
3. cap. 84. 85. 86. qui libr. eiusdem cap. 82. descriptionem  
 etiam τῆγάρουκαὶθαρτικοῦ explicauit.  
Caeterum garum, vt scribit Gal. facultatem habet  
 multum calidam & siccam, ac proinde ex eo  
quidam vsi sunt ad vlcera putrescentia. habet &  
vim ex se soluendi, vtidem scripsit lib. 2. de aliment  
. facult.  
Sed de Garo plura Cornar. κατὰτόπ. Langius.  
epist. 59. & Marcell. I. 2. commentariorum in.  
Dioscor. Scallig. exercit. 303. & Turneb. aduers.  
lib. 10. c. 12.  
Γαστὴρ. venter, ventriculus. Sunt qui eo nomine designari  
 dicant totam eam regionem quae septo  
transuerso, hypochondrijs & pube circunscribitur  
, quam ego potius ἐπγάστιον vocari arbitror: jaστέρα  
 autem peculiari nomine Galen. ventriculum  
 appellat in quem cibi ingeruntur & concoquuntur  
. De qua nos etiam hîc sub eo nomine  
dicemus, non tamen repudiata priori significatione  
 qua alíquando γαστὴραὐτὶτοῦἐπγαστίς sumitur  
. Est autem pars membranosa, caua, rotunda,  
oblonga, duabus tunicis constans & oesophago  
continua, ciborum receptaculum. Nec vero  
tantum in homine, sed etiam in animalibus, in  
quam partem cibum ea recipiunt, ventriculus  
nominatur. Incipit à mucronata cartilagine,  
situsque est medius exacte inter dextram & sinistram  
 partem, & vtrinque duo habet viscera,  
dextro quidem latere iecur, cuius fibris tanquam  
digitis comprehenditur, in sinistro vero lienem  
 inferius protensum. Rotundus est vbique  
 in figura oblonga, vt inflatus ostendit. Est  
autem coen sophago continuus & substantia similis  
. Duabus enim tunicis etiam componitur, interna  
 neruosa, crassa, externa carnosa, minus tamen  
 quam oesophagus, quarum illa rectis fibris  
superne deorsum procurrentibus intertexitur.

1. pb Desgorris

haec vero transuersis, vtraque autem obliquis,  
sed paucis. Habet praeterea tertiam tunicam à  
peritonaeo, qua illud phrenas subtegit, omnium  
crassissimam, epiploi anterioris procreatricem.  
Est autem ventriculo os geminum, vnum supernum  
 quod στόμαγος proprie dicitur &στόματῆςγαφὸς  
, amplius & maxime sentiens propter neruos  
quibus praeditum est, infernum autem angustius  
 quod πυλωρὸς appellatur. Venas habet  
multiplices, sed praecipue propagines duas paruas  
 à vena porta proficiscentes, & in ipsum varia  
 serie distributas quae γαστρικαὶ possunt appellari  
. Nec tamen ambae ab eodem loco manant:  
vna enim ex venae portae trunco oritur, quae pyloro  
, & posteriori ventriculo illi propinquo distribuitur  
. Altera vero ex eiusdem venae portae  
trunco splenico proficiscitur, & gibbae ventriculi  
 dextrae inseritur. Arterias vero habet ab arteria  
 quae secundum lumbos fertur, neruos autem  
 duos insignes à sexta coniugatione, qui per  
ipsum sparsi praesertimque os eius & partes alias  
ori vicinas, sensum ventriculo exquisitissimum  
inuehunt, quo & indigentiam & rosionem persentiscit  
.  
Γαστήρ. etiam saepe pro vtero sumitur quo modo  
" semper Hippocr. cum significare vult mulie„  
 rem vtero ferre vel concepisse, ἐνγαστὶφερούσαι  
„ scribit, quod genus loquutionis est Hippocra"  
 ti familiarissimum.  
Γαστὴρ. sic dicta est rapa apud Lacedaemonios, vt scribit  
 Athenaeus.  
Γαστρίδες. dicuntur illi quos infestant vermes ἔλμιν"  
θες dicti vt ait Hesychius.  
Γαστρικὰ φάρμακα. vterina medicamenta.  
Γαστροκνημία. sura. posterior tibiae pars carnosa. sic  
dicitur quoniam veluti tibiae venter est: siquidem  
 extuberat, propter musculorum eam tibiae  
sedem occupantium crassitiem. Ea vni homini  
inesse dicitur, cum reliqua omnia animalia crura  
 habeant sine suris. Dicitur &γαστροκνήμιον.  
Γαστροραφία. est ratio suendi abdominis vulnerati,  
„ posteaquam partes internae in suum locum sunt  
„ repositae. vide Galen. 6. meth. & Paul. lib. 6.  
32 c. 52.  
Γαυριανὸς οἶνος. vide in voce οἶνος vbi insigniores vi„  
 norum differentiae explicantur.  
Γαυσὸν. apud Hippoc. Gibbum obtortum & incur„  
 uum significat κυρτὸνκαὶδιεσταμυένον: annotat autem  
" Gal. vocem illam non esse vsitatam Grae„  
 cis, ideoque ambiguum esse debeatne ὀξύνεσθαι  
an πρσπερίσπασθαι; quosdam enim dicere πρσπεν  
ρισπᾶσθαι secundum analogiam vt κυσοςγάῦρος  
ἡμαῦρος; Alios autem ὀξυτονεῖθαι quoniam omnia  
„ bisyllaba quae πάθος denotant oxytonos profe„runtur  
, vt χωλὸςλορδὸς, στρεβλὸς, κυρτὸς, βλαισὸς,  
n ῥαιβὸς; nec vero bisyllaba tantum, sed etiam om„  
 nia fere τὰκατὰπάσθηλεγύμενα, velutνθριτικὸς, πλευν  
ειπκὸς, ἢπατικὸς& similia: ipse vero non referre  
„ ait vtro accentu proferatur.  
Γεθυλλὶς. sunt qui existiment porrum capitatum ita  
appellari, alij γέθυον ita vocant.  
"Nota scribendum fuisse γπθυλλὶς&γήθυον co„  
 lumna sequenti, & infra suo loco reponendum,  
„ sic enim scribi debere docet Alphabetica series  
„apud Hesych. & Suidam.  
Γέθυον. herba est ceparum generis, pene sine capite  
, ceruicis tantum longae. saepius resecatur, vt  
porrum. Didymus dicitur γχέθυον simile fecisse ra  
ἀμπελοπρύσῳ. Sunt qui alio nomine γεθυλίδα tradant  
 vocari. Plinius scribit à Latinis pallacanam  
nominari.  
Γεῖσσον ἡ  
Γείσσωμα. Pars quae in supercilijs prominet, velut  
imbricamentum quoddam aliorsum humores  
deriuans. Gaza grundam vocat. Sunt autem  
grundae & suggrundia tecti partes prominentes,  
quibus stillicidia arcentur à parietibus. Aliqui  
γεῖοον, simplici s scribunt.  
Γελασινοὶ ὀδόντες. sic dicuntur dentes quatuor medij  
anteriores qui per risum patent, τομεῖς alio nomine  
 vocantur &διχαστῆρες atque etiam κτένες, ει  
vide τομεῖς: γελασινοì autem vocantur ait Pollux ἐπ. .  
γυμνομῦται γελόντων, sunt qui scribant γελασῖνοι. .  
Vocatur &γελασινὸς cauum illud quod in media  
 bucca per risum apparet: de quo intelligendus  
 est versiculus ille Martialis: Nec grata est  
facies cui gelasinus abest. quanquam sunt qui  
interpretentur eam faciem deformem videri, cui  
desunt dentes anteriores γελασινοὶ dicti.  
Γελασῖνοι. etiam dicuntur rugae, & veluti sulculi qui  
à ridentibus in ore fiunt: hoc autem fuit Democriti  
 cognomentum perpetuo risu insectantis  
 hominum vanitatem. 6  
Γελγὶς,ιδος, allij caput seu nucleus, allij aut spica, allij  
 vt Plin. & Columella vocant, alio nomine:  
ἄλλις de quo supra.6  
Γέλως. risus. Est motus ex contractione labiorum  
& expiratione intercisa, sonora, hilaritatem declarans  
. Motum quidem esse, nemo ambigit,  
uerum ad quam facultatem pertineat, iure potest  
 dubitari. Nam cum ipse nota sit hilaritatis,  
eaque inter animi affectus censeri debeat, qui  
omnes sine controuersia facultatem θυμοειδη pertinent  
, non immerito ipse quoque risus eiusdem  
facultatis functio videri poterit. Cum enim contrariorum  
 eadem sit ratio & disciplina, & tristitia  
 quae hilaritati aduersa est, eiusque propriae  
notae, vt contractio caloris ad interna, extremorum  
 frigiditas, faciei pallor, pulsus paruus, languidus  
, tardus, rarus, & reliqua quae eam comitantur  
, opera sint facultatis eius animosae  
quam in corde medici collocarunt, pariter hilaritas  
 cum suis notis tota facultatis erit animosae  
& vitalis. Verum ea est animi pathematum conditio  
, vt protinus atque in corde concepta fuerint  
, reliquas simul facultates afficiant, atque in  
ijs affectionis suae notas excitent. Sic quidem timentes  
 corripiuntur totius corporis tremore:  
gaudentes gestiunt: irati extra se sunt & mentis  
impotes, qui non iam θυμοειδεῦς, sed animalis facultatis  
 motus existunt. Quo fit vt quae affectus  
animi consequuntur symptomata, non sint omnia  
 eius facultatis, ad quam ij primo & per se  
pertinent, sed in alijs etiam corporis partibus  
eorum signa manifesto appareant. Ergo cum in  
corde concepta est hilaritas, mox indicibili quodam  
 modo mouetur & veluti gestit copiaque  
spirituum luxuriat. Hi in pulmonem effusi eam  
intercisam sonoramque expirationem faciunt  
quae risus dicitur. Ac quoniam mutuus est &  
promptissimus omnium facultatum inter se consensus  
, cerebrum quoque voluptatis quae cordi  
 inest particeps, eam quasi cordi congratulans,  
labiorum contractione, motu sibi proprio testatur  
. Quem tamen motum cur potius quam  
alium quemuis in risu delegerit, nemo plane est  
qui se scire possit profiteri. Satis est intelligere  
eo motu naturam voluisse prodere conceptam

1. pb Desgorris

in animo cuiusque hilaritatem. Est autem ea labiorum  
 contractio compressioque aequabilis,  
& in moderato quidem risu modica, amplior autem  
 in profusiore, & aliquando tanta vt dentes  
denudet atque deformitatem inducat. Quia tamen  
 ea plane naturalis est, risu sedato protinus  
ad se labra orisque habitus redit, longe dissimilis  
 ab ea contractione quam aliqua praeter naturam  
 causa expressit. Itaque ea labiorum contractio  
, quae Sardoae heibae crociue potu, aut praecordiorum  
 inflammatione prouenit, non nisi  
κατὰχρηστικῶς risus nomen accepit. Tunc enim ita  
labra conuelluntur, vt risus speciem quandam  
& similitudinem praebeant. Iam quod pertinet  
ad eum sonum qui ridendo editur, is in vocalibus  
 instrumentis perficitur. Eius materia est spiritus  
 multus, tenuis, calidus è corde prodiens  
& in pulmones effusus. Quibus enim eiusmodi  
spiritus suppetit, ij ad risum solent esse propensissimi:  
 sicut è contrario quibus paucus est &  
crassior & frigidior spiritus, vt plurimum ridere  
 non possunt. Ea quidem causa est cur frigido  
siccoque homines praediti temperamento, vt senes  
& melancholici, ad haec aegri aut qui tenui  
sunt valetudine, nunquam aut admodum raro  
ridere videantur: cur etiam qui litterarum studijs  
 auidius incumbunt, prorsus ἀγέλαστοι reddantur  
. Non enim habent spirituum eiusmodi  
prouentum, qui confertim è corde erumpere  
possit eamque concitare expirationem, quae in  
se diuisa & intercise prodiens singulis sui partibus  
 atque sectionibus sonum edat. Siquidem non  
erumpit in risu ἀθρόως ille spiritus, sed diuisim &  
per incisiones, vt non vna, sed quodammodo  
multiplex expiratio illa videatur. Ea saepe tanta  
est, vt nimia spirituum exolutione syncopas &  
vitae periculum prouocet. Tantos quidem in  
corde motus concitat hilaritas. Sic autem appello  
 affectum animi, non à serijs quidem rebus  
pacato tranquilloque motu profectum (id enim  
gaudium potius dicendum est, quo multi pij  
bonique viri, & senes & philosophi & omnis  
generis homines citra risum perfruuntur) sed  
potius à placidis & ludicris effuse manantem.  
Talis hilaritas sensibus maxime hauritur, perque  
 eos in cor progreditur aut eius, quae alias  
sensibus percepta est voluptatis recordatione  
redintegratur atque innouatur. Quo fit vt non  
auditu modo visuque rerum ludicrarum sed alarum  
 etiam plantaeque pedum leni contactu,  
quem titillationem vocant, in risum solui possimus  
. sed & sani & qui per morbum desipiunt,  
sola eiusdem voluptatis quam aliquando senserint  
 recordatione persaepe rident. Quem risum  
verum esse & naturalem non dubitârim asseuerare  
. Est enim hilaritatis animi index cum ea contractione  
 labiorum & sono quibus ante risum  
constare definiuimus. Quae quidem duo semper  
in risu concurrunt numeris suis omnibus absoluto  
 atque perfecto, alias quidem moderatius,  
alias vero profusius, quod Latini proprio nomine  
 cachinnum vocant, pro ridentis natura, sicut  
antè à nobis dictum est: quorum alterum si desit  
 (deest autem aliquando sonus ille, praesertim  
in modestioribus naturis) is non plene vereque  
ridere, sed potius subridere dicetur.  
Γεμωνὶς. idem quod ἀετὶτης. lapidis nomen est, sic  
dicti quoniam quasi praegnans sit, id quod etiam  
actitae proprium est.  
Γενειὰς. lanugo prima. sic dicitur & fasciae circuitus  
qui sub mento circumagitur, vt habetur apud  
Galen. lib. de fascijs.  
Γένειον. mentum. Est pars prior genae inferioris in  
acumen subrotundum tendens: posterior namque  
 mandibula appellatur. Ea in parte duo ossa  
genae inferioris suturâ iunguntur, in pueris manifesta  
, quae ita progressu aetatis coalescit, vt  
tandem symphysi vniantur, & nulla fere vi, coctione  
 aut putredine separari possint. Ruffus author  
 est eandem partem αὐσθερεῶνα etiam dici  
, eamque definit esse τὸ ἄποξη τὸν γά τω γνάθς: id  
est, quod inseriori in maxilla in acutum desinit.  
Ab alijs etiam ὀξύγψνις vocatur, teste Polluce.  
Γενναῖον. apud Athenaeum lib. 14. Quaestioni ab VIpiano  
 propositae quid appellet Plato γγυνῶαν σταφυλὴν  
, &γενναῖα σῦνα, bifariam respondet Masurius;  
 Prior responsio est γευνᾶια λέγει τὰ ἐυγγνῇ ὁριλόσοφος:  
 vult Masurius γευνᾶια dici omnia quaecumque  
 in suo genere excellunt, atque ita generosas  
 ficus & generosas vuas esse appellatas à a  
Platone: hanc interpretationem, quanquam non.  
improbent nonnulli, illis tamen rectius placet.  
his vocibus magnitudinem rei indicari. Eustath. .  
post allatum hunc Athenaei locum, fortassis.  
(inquit) magna vua est quae Platoni dicitur γγυναῖα  
 σταρυλὴ, sicut dixit Comicus γενναῖον κρέας pro à  
ἀδρὶν κὸ μμα, Gallice dixeris vne bonne piece dea  
chair, atque idem ego cum Eustathio facile sentio  
, neque mihi dubium γευναίας μάζας in 2. de republ  
. esse grandem mazam, sicut apud Satyricum  
 vegrandis polenta: Neque probo alteram  
interpretationem quae adijcitur à Masurio, ἢ τὰ ὶ  
ἐπγεγενημένα, id est, vuas & ficus quae post insitionem  
 nascantur: Aliam insuper huius vocis à  
γλυναίας σταρυλῆς interpretationem ex doctissimo a  
Mercuriali videbis infra in voce σταφυλὴεὐγενὴς. .  
Γεντιανὴ. gentiana. herba est folijs iuxta radicem  
erumpentibus, iuglandis vel plantaginis similibus  
, subrubris, parum dissectis, caule cauo &  
leui, geniculato & ex interuallis maioribus foliato  
, binûm fere cubitorum. semine in calycibus  
 lato, sine pondere, radice longae aristolochiae  
 crassa, amara quae proinde obstructiones  
soluit, abstergit, extenuat, purgat. Nomen  
habet à Gentio Illyriorum rege, qui primus eam  
reperisse dicitur. Retinet autem ipsum in officinis  
.  
Γένος. genus. Id nomen scripsit Galenus comment.  
εἰς τὸ πρὶ διαίτης ὀξέων se obseruasse apud veteres  
Graecos aliquando in ijs vsurpari, quae ὁμωνύμως  
dicuntur, quae vnum quidem habent significatum  
, sed ex eius diuisione in plures differentias  
deducuntur, de quo dicere saepius consueuimus  
genericas eius rei differentias esse vel duas, vel  
tres, vel quotquot esse possunt. Indifferenter  
tamen genus pro specie, differentia, formaque  
dicitur.  
Γένυς. gena. Significat maxillam tam superiorem  
quam inferiorem: additur autem ad distinctionem  
ἡἄνω vel ἡκάτα. Dicitur & alio nomine γνάθος  
, sed ambigua pariter significatione. Distinguit  
 tamen Aristot. de histor. animal. lib. 1. cap.  
61. scribens, ἔπσιαγόνεςδὺο. τούτωντὸπρόθιονγένειον  
, τὸδʼ ἐπίθιον, γένος. hoc est, interprete Gaza.  
Est praeterea maxilla duplex. cuius prior pars  
mentum, posterior mandibula est. Sed nos nostram  
 diuisionem sequamur. Dicitur ἡἄνῳγένς,  
hoc est gena superior, pars faciei, fronti proxime

1. pb Desgorris

subiecta, auribus vtrinque, ab imo autem gingiuis  
 terminata. Non vnico osse, sed pluribus,  
solidis, duris & leuibus constat, de quorum numero  
 non bene conuenit inter anatomiae professores  
, quod aliqui suturas, in ijs valde obscuras  
neglexerint, nec duxerint ossa ijs esse separanda.  
At qui scrupulosius ea diuiserunt, omnia enumerant  
 quatuordecim, ab vtroque scilicet latere  
 septem: quorum tria situ & magnitudine differentia  
 ossi frontis contigua sunt, quartum nasi  
pars est, quintum, quod valde longum est, dentes  
 priores quos τομεῖς&διγαστῆρας vocant, complectitur  
, sextum omnium maximum dentes  
caeteros continet latere suo sitos, septimum vero  
, quod minimum est, in intimo palato ad eius  
foramina reconditur. Sic quidem se habet gena  
superior. At inferior, quae ἡ κάτω γένς dicitur, est  
pars faciei infima & mobilis, dentes inferiores  
continens. Constat osse non simplici, vt plaerique  
 putant, sed gemino, sicut Hippocrati &  
Galeno visum est, quorum distinctio medio in  
mento est, vbi sutura apparet, in pueris quidem  
euidenter, in adultioribus autem paulo obscurius  
, quae tamen etiam in prouectis coctura fatiscit  
. Aliter namque ea duo ossa separari vix  
possunt, adeo inter se τῇσυμρύσει coaluerunt.  
Non est igitur os illud simplex & vnum, sed geminum  
, & vtrumque quidem durum & solidum  
, quod ea ex quibus constat gena, sola mobilis  
 sit, & in manducando plurimum laboret.  
Vtriusque ossis partes extremae quasi bicornes  
sunt propter duas ἀπορύσεις, hoc est processus,  
qui ab ijs oriuntur. Alter processus infra latior,  
vertice ipso tenuatur (quod genus à scriptoribus  
 anatomes κορώη vocatur) longiusque procedens  
 sub osse iugali subit, & temporum musculis  
 excepto ab ijs tendine, alligatur. Alter breuior  
& rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina  
 auris est, in osse temporum iuxta processum  
μαστοειδη cardinis modo versatur, ibique huc &  
illuc se inclinans maxillę facultatem motus praestat  
. Sub his processibus vtrinque vnum foramen  
 est, per quod portio nerui à tertia coniugatione  
, itemque vena & arteria ad dentes fertur,  
quibus & sensus & alimentum ipsis suppetat,  
cuius gratia non modo inferior, sed superior  
etiam gena sinum possedit medulla refertum.  
Γεραίτεροι. seniores. maiores natu. sic dicuntur ab  
Hippocrate non qui simpliciter senes sunt, sed  
in collatione & comparatione ad eos qui trigesimum  
 annum excesserunt. Qui enim ab ea aetate  
 ad senectam vsque annis excedunt, hi per  
comparationem seniores ab eo appellantur, sicut  
 Galen. comment. 3. εἰςτὸπρογνωστικὸν annotauit  
.  
Γεραίδρυον. dicitur vetus quaecunque arbor. Graeci  
enim δρυὲς vocabulo lignum omne significant.  
Γεράνιον. herba est duorum generum. vnum folio  
anemones, sed longiori diuisura, radice fere orbiculata  
& dulci, cacumine gruini rostri (ex  
quo nomen habet) figura quod in mucronem  
acuminatur, vnde pastoris acus vulgo dicitur.  
Alterum folijs maluae paulo candidioribus, caule  
 lanuginoso, flosculo purpureo. Vbique per  
Galliam pes columbinus appellatur. Nullius  
sunt in medicina vsus, authore Dioscoride.  
Γεράνιον. emplastrum est sic dictum quod praeter caetera  
 gruis pennas vstas recipiat. Tribuitur Polleti  
. Habetur eius descriptio apud Aetium.  
Lib. 15. cap. 14. mollit, attenuat & terget.  
Γερανὶς. est vinculi genus ad humerum excidentem  
aut iugulum fractum ab Hippocrate, vel, vt alijs  
placet, à Perigene inuentum: sic autem per similitudinem  
 appellatum est.  
Γεράνιδα ἐπίδεσιν, id est, gruinam deligationem appellauit  
 Paul. lib. 6. c. 99. à volatus gruum ordine  
 sic dictam, hunc enim refert dum humerum  
 scapulas ac pectus comprehendit & litteram  
ὑψιλὸν repraesentat, quae & ipsa ex gruum  
volatu reperta est per Palamedem vt Philostratus  
 in heroicis testatur.  
Γερανογέρων. sic dicitur à quibusdam τὸ γεράνιον, vt habetur  
 apud Dioscor.  
Γεροντοπώγων. herba est quae inter saxa gignitur, longa  
 barba, folijs instar capillorum praelongis, flore  
 luteo, qui in volucres barbulas euanescit, quas  
pueri barbas Dei nuncupant. Lacte manat & radice  
 amara est, eoque à tragopogone differt.  
Γεῦσις. gustus. Est sensus saporis. Nec vero sensus  
ipse solum, sed etiam vis ipsa gustandi ita appellatur  
, sicut ὄσρρησις, hoc est odoratus, non solum  
odoris sensus, sed etiam ea facultas, cuius odorandi  
 officium est. Huius autem tum sensus, tum  
facultatis praecipuum instrumentum lingua est,  
quam ob id natura & mollem esse voluit, &  
mollibus neruis donauit. Humor enim ad gustum  
 omnino necessarius est, inque eo rationem  
 obtinet causae non eius modo per quam  
gustus melior fit, sed eius etiam sine qua fieri  
prorsus nequit. Idcirco quae dura sunt nullumque  
 humorem ex se remittunt, nullo modo gustum  
 afficiunt, nec lingua etiam ipsa scabra &  
arida, vt per febres fit, de saporibus recte iudicare  
 potest. Itaque natura neruos illos valde  
molles esse voluit, quos in linguae superficiem  
& tunicam ad gustum diffudit. Hi maxima portio  
 sunt tertiae coniugationis à cerebro prodeuntis  
, quae tota ob id à Galeno gustatoria nuncupatur:  
& cuius etiam nerui propter insignem  
mollitiem simpliciter νεῦριμαλακὰ, id est nerui  
molles, appellantur. Adeo necesse est quicquid  
gustum mouet, molle humidumque esse, aut  
facile in ore liquari posse, vt saccharum & salCaeterum  
 quoniam ex illa eadem tertia coniugatione  
 propagines quaedam neruorum in labia,  
gingiuas & dentes excurrunt, ideo in his quoque  
 partibus vis aliqua inest saporum discretrix,  
sed quae multum linguae cedat. An vero & palato  
, vt poëtae loquuntur, vis ea insit necne, ignoro  
, quod nec legerim id scriptum à Galen. nec  
palatum eiusmodi coniugationis particeps esse  
ab anatomicis annotatum sit. His igitur instrumentis  
 cerebrum anteriore sui parte sapores  
Graeci γυμοις, καὶγευστικὰςδυνάμειςἢπειότητας, hoc  
est sapores, & gustatorias facultates siue qualitates  
 vocant, dijudicat, non quidem propter se,  
sed ventriculi causa, quod ad delectum ciborum  
, saporum genera maxime pertineant. Sunt  
autem omnes gustus differentiae octo, ἀυστηρότης,  
στρυφνότης, πκρότηςἀλυκότης, δριμύτης, ὁκύτης, γλυκύτης  
, λιπαρότης. id est austeritas, acerbitas, amaritudo  
, salsedo, acrimonia, aciditas, dulcedo,  
pinguitudo. Alij, inquit Galenus, septem modo  
 enumerant, alij vero his quoque pauciores.  
Qui septem statuunt ἀυστηρότητακαὶστιυρνόπητα,  
hoc est austeritatem & acerbitatem, vnum genus  
 faciunt, quod non differant specie, sed intensione  
 sola. vtraque enim adstringit, illa ma¬

1. pb Desgorris

gis, haec minus. Itaque ambae sub adstrictione,  
quam στυ ψιν vocant, comprehenduntur, quam  
propterea Galen. in comment. in lib. de nat.  
hum inter gustabiles qualitates recenset. Qui  
pauciores numerant., similiter sub vno genere  
πχρότητα, ἀλυκότητα, δριμύτητα. hoc est amaritudinem  
, salsedinem, acrimoniam, comprehendunt  
, quod amarus ex nitrosi proueniat intensione  
, salsus vero aut nitroso imbecillior, aut  
praeterea adstrictionis aliquid assumere videatur  
. Sed de singulis suo loco, quae à nobis scripta  
 sunt, requirantur. vide χυμὸς.  
Γεῦσις. dicitur ab anatomicis quibusdam pars ea linguae  
 quae ad fauces est, in qua gustus sensum maiorem  
 inesse putant, vt habetur apud Iulium  
Pollucem.  
Haec & alio nomine κεραλίνη dicitur.  
Γεύματα. cibos appellat Hippocr. vt I. Epid. γθώμασι,  
2 πάπ ἡδέως ἔχειν, quod in aphorismis dixit, εῦ ἔχειν  
πρὸς ταὶ πρρτρορὰς. bene se habere ad oblata.  
Γῆ. terra. Cuius esse tria summa genera inquit Ga„  
 len. 9. de simpl. medic. facult. cap. 2. Siquidem  
„ vnum illius genus lapis est; Alterum corpus me„  
 tallicum; Tertium vero terra quae colitur: Sed  
„ terram omnes homines familiari vsurpatione il„  
 lam substantiam solum nominant, quae liquore  
„ subacta lutum euadit, vt ibidem ait Gal. & Aet.  
„ tetrab. 1. serm. 2. c. 1. & cuius in medicina vsus  
„sit, atque siccandi facultas, refrigerandi, mea„  
 tusque obducendi. Verum vt sunt terrarum dif„  
 ferentiae multae, ita haec vel illa alio atque alio  
„modo preparata, ad diuersa vtilis euadit; ali„  
 quando autem lotione mundatur ac depuratur;  
„ Aqua enim primum subigitur, quae nullam ha„  
 beat medicamentosae qualitatis suspicionem,  
„ dein vbi lutum resedit, effuditur aqua superna„  
 tans, postremo quod in fundo erat segregatur à  
„ lapidosis atque arenosis omnibus; sic terra Lem„  
 nia parari solet: Aliquando vero etiam terra à  
„ medicis vritur vt docet Aet. loco cit. cap. 11. ad  
„ vsum vlcerum quae leniter resiccari oportet; vsta  
„ illa tenuiorum partium & acrior euadit; quod si  
„ vsta postmodum lauetur, ita acrimoniam in a„  
 quam deponit, atque tenuitate seruata tum po„  
 tentius exsiccat, vlceribusque magis idonea est:  
„ Sequuntur celebriores quaedam terrarum diffe„  
 rentiae ex Dioscor. lib. 5. ex Galen. 9. de simpl.  
„ medic. facult. & Aetio tetrab. 1. sermone 2. de  
„ sumptae.  
Γῆ ἀμπελίτις. Gal. eam plurimum à terris alijs differ„  
 re & prope ad lapidis essentiam accedere scri„  
 bit: nonnulli esse carbonem fossilem existimauere,  
„ Plin. facit bitumini simillimam: haec autem no„  
 men obtinuit non quod serendis vitibus apta sit  
„ vt existimauere quidam, sed quod ea circumli„  
 ta vitibus, interimat nascentes in ea vermicu„  
 los quos σηνίπας vinitores vocant, inquiunt Gal.  
„9. de simplic. & Dioscor. lib. 5. nempe si in viti„  
 bus ipsorum oculorum radici vti voluit Gal. aut  
„potius quemadmodum Aetius ipsarum vitium  
„ radicibus illinatur. Sed &ραρμακίτις alio nomi„  
 ne dicta est ex eorumdem sententia, quod terris  
" alijs efficaciorem vim medicamentosam ob„  
 tineat, siccandi scilicet atque discutiendi.  
Γῆ Ἀρμενία. vide supra βῶλος Ἀρμενία.  
Γῆ ἐρετρὶς ἢ ἐρετριὰς. terra Eretria aut rubrica, cuius  
" facultatem astringentem esse & refrigerantem  
„ ac leniter emollientem dicit Dioscor. caua iti„  
 dem explere, vulneraque cruenta glutinare: hac  
& pectus illinit Hippocr. ad pus explorandum.  
quonam loco delitescat lib. 3. de morbis. 4  
Γῆ κεραμικὴ ἢ κεραμίτις. terra figularis aut figulina, dicitur  
, ἡ αῤγλη apud Hippocr. vt notauit Galen.  
in exegesi quam inter refrigerantia collocat.  
Hippocr. 3. de morbis.6  
Γῆ κρετικὴ. terra Cretica quam Samiae, Cimoliae &  
Chiae consimilem esse inquit Gal. loco cit. es¬„  
seque admodum imbecillam, habentem multum  
 substantiae aereae, inesse tamen ei vim extergendi  
, ita vt per illam argentea vasa sordida .  
splendorem recuperent.  
Γῆ κιμωλία. terra Cimolia seu Creta, à Cimolo vna.  
è Cicladum insulis sic denominata, duplex illa.  
est, alba, & ad purpurissum inclinans; albam.  
Hippoc. ob vim abstergendi quâ pollet σuηκτόδα ὶ  
γὴν appellat, siquidem Erotian. & Gal. ἐν γλάς.  
συηκτίδα seu συνκτρίδα γὴν, τὴν κιμωλίαν exponunt;  
 Theophr. eandem forte πλυυτρίδα γῆν nominat  
 quippe qua fullones in detergendis, eluendis  
 atque poliendis vestibus ceu smegmate vterentur:  
 Galen. Cimoliam mixtae facultatis esse.  
tradit, habere scilicet refrigerantem & repulsoriam  
, & modicam discussoriam, atque iuxta,  
naturam eorum quae ipsi admiscentur, dictarum.  
alterutram demonstrare: optimam esse quae ad  
purpureum inclinat docuit Dioscorides. .  
Γῆ λεμνίη, ἢ σφραγὶς. Terra Lemnia, Sigillum Lemnium  
, Sphragis Lemnia, cuius pro lotione diuersa  
, ita quoque differentes esse facultates tradit  
 Galen. Eaque se semper vsum foeliciter &.  
magno cum fructu in malignis & putredinosis.  
vlceribus scribit Aetius tetrab. 1. serm. 2. c. 6.  
modo aceto acerrimo dissolutâ, modo vino dilutâ  
. 6  
Γῆ μηλία. Terra melia quam colore imitari cineream  
 Eretriam scripsit Dioscor. & habere vim à  
luminosam detergentem, ob idque mundum a  
corpus & probe coloratum reddere, vitiligines a  
ac lepras exterere. 4  
Γῆ μίλτος. id est rubrica, vim habet astringendi, meatus  
 obducendi & resiccandi, hinc & emplastris a  
admiscetur, ac pastillis siue trochiscis siccantibus  
& astringentibus. Primas omnium obtinere  
 sinopicam appellatam tradit Aetius, & eam u  
quae densa est, grauis, & colore iecinoris vnicolor  
, & quae diluta in multum succum diffunditur  
. a  
Γῆ πνιγῖτις. hanc colore quodammodo similem esse a  
Erethriae docet Dioscor. hancque si quis manus  
 admoneat, refrigerantem esse, tactuque a  
linguae adeo glutinosam, vt pensilis haereat, &  
habere vires Cimoliae pares, paulo tamen infirmiores  
. 5  
Γῆ Ξαμία. terra Samia cuius duo esse genera docet a  
Dioscor. aliud quod κολλύριον vocant, aliud quod  
Aster dicitur, vires illam habere Erethriae consimiles  
 ait, & facultatem mitigatoriam, & moderate  
 refrigerantem, vt inde ad sputa sanguinisà  
sistenda conferat, inflammationes mitiget, vl¬ „  
cera leniat, & contra venenatorum morsus & a  
exitialia medicamenta pota è vino auxilietur. 6  
Γῆ σελινουσία. vim habet moderatè detergentem,  
quapropter aliquae foeminae, inquit Aetius, ad a  
faciem illâ sicut & Chiâ vtuntur; non est caliditatis  
 neque frigiditatis manifeste particeps: Ea  
autem inquit Dioscor. maxime laudatur quaea  
vehementer resplendet candidáque est ac friabilis  
, quaeque facillime in succum resoluitur, d

1. pb Desgorris

„ cum primum humore diluitur.  
Γῆ χία. terra Chia. Easdem quas Samia & Selinu„  
 sia vires habet, Eligi debet candicans & ad ci„  
 nereum colorem vergens.  
Γῆ σμηκτὶς, seu σμηκτικὴ. terrae genus detergendi fau  
 cultate constans, Gal. in exeg. γῆσμηκτίδι, τῇκιν  
μωλίᾳ exponit: vide γῆ κιμωλία supra.  
Γῆ φαρμακίτις. vide supra γῆ ἀμπελίτις.  
Γῆ χαλκίτιδι. Gal. in exegesi vocum Hippocr. Chal"  
 citidem significari scribit.  
Γῆ ψιλὴ. terra nuda apud Hippocr. lib. de aere aq. &  
„loc. cui γῆδασεῖα opponitur, id est, densa & ar„  
 boribus consita.  
Γῆρας. senectus. Est temperamentum corporis frigidum  
& siccum annorum multitudinis ratione  
proueniens. Sic quidem senectutem Gal. lib. 5.  
sanit. tuend. definiuit, non veritus eam temperamentum  
 dicere, quod potius videtur adiunctum  
 quid esse senectuti quam generis rationem  
obtinere. Dicetur forte aptius esse, Vitae portio  
eo constans temperamento. Omnes siquidem  
vitam per aetates distinxerunt, earumque singulis  
 sua temperamenta praescripserunt, annorum  
spatijs diuersa. Ita namque fert naturae conditio  
, vt corpus humanum nequeat diu eodem in  
statu esse, quod sit omni genito corpori corruptelae  
 interitusque connata necessitas. Cum  
enim ita nati simus, vt in naturae nostrae primordijs  
 calidum frigido, humidum sicco praepolleat  
, constetque nobis ex humida substantia geniturae  
 origo, quam tamen humidam perpetuo  
seruari conueniens non erat, quod ex ea nerui,  
arteriae, ossa, cartilagines & alia id genus fieri  
deberent, natura statim in generationis initio ignem  
 terramque copiosius admiscuit, quae non  
tor rerent quidem vrerentue, sed tamen abunde  
siccarent. Quae tamen à paruis initijs eo tandem  
progrediuntur, vt omnibus iam partibus supra  
modum siccescentibus non solum cuiusque officium  
 minus probe administretur, sed etiam  
corpus ipsum macilentius graciliusque quam  
ante reddatur. Ergo vltra siccatum, non macilentius  
 modo, verum etiam rugosum efficitur.  
Artus quoque ipsi inualidi, atque ad motus suos  
incerti inconstantesque redduntur. Affectio haec  
in animalibus γῆρας dicitur, ei quae in stirpibus  
ἄυανσις Graece vocatur, proportione respondens.  
Est enim & illa stirpis senium, siccitatis excessu  
proueniens. Absumpto autem eo humido quod  
& insitum, & radicale, & primigenium nuncupant  
, necesse certe est corpus frigidius reddi  
tum quod terrena portio iam exuperet, res omnino  
 frigida & sicca, tum quod natiuus calor  
vna pereat, qui totus in eo humoris genere consistit  
. Itaque natiuo calore humoreque destitutum  
 corpus imbecillum euadat necesse est, maleque  
 concoquat, & excrementa quam plurima  
 colligat: à quibus senectus humida esse potest  
 videri, cum tamen solidarum partium temperamento  
 sicca sit. Sed cum multas ob causas  
refrigerari siccarique corpora hominum possint  
, eam solam veri proprieque dicti senij agnoscimus  
, quae aetatis decursu annorumque numero  
 prouenit. Ea namque senij est propria, qua  
senium est: aliae autem, vt vitae exercitium victusque  
 ratio siccior, vel morbus, vel solicitudo  
, vel moeror, vel alia id genus immoderatius  
siccantia, frigidum quidem siccumque temperamentum  
 inducunt, sed quod improprie, nec  
simpliciter senium nuncupari potest, sed vel senium  
 ex morbo, vti primum Philippus appellasse  
 dicitur, vel ex moerore, vel ex alio quopiam.  
Id enim proprie est, sicut diximus, quod annorum  
 multitudinis ratione prouenit. Incipit autem  
, vt visum est pluribus, peractis annis quadraginta  
 nouem, quo tempore ἡ παρακμὴ desinit  
, quemadmoduin Galen. comment. aphor.  
30. lib. 3. annotauit. A quo tamen quoniam siccitas  
 corporis indies magis magisque inualescit  
ad extremum vsque vitae curriculum, idcirco  
Galen. totam senectutem in treis partes diuisit,  
primam statuens τῶν ἀμογερύντων, id est, eorum qui  
cruda viridique adhuc senecta sunt, quique adhuc  
 obire ciuilia negotia possunt: secundam autem  
 cui apte nomen ipsum senij conuenit, &  
proprie γῆρας ἢγεροντιαò dicitur: tertiam autem  
decrepitam, ad quam qui peruenit, Graece  
πέμπελον nominant, quod ipsi pompa funebris  
iam paretur.  
Est autem τὸ γῆρας ait Aristoteles sect. 14. problem  
. 7. σἀπεδών τις, id est, putredo quaedam.  
Γῆρας τὸ ἐκ νόσου. dicitur à Galen. inquit Budaeus cumin  
 tabem aeger ex febre hectica incidit, ita vt similis  
 sit seni iam debili & arido. 6  
Γῆρας. etiam dicitur in serpentibus exuuium illud  
quod ineunte potissimum vere cum è latibulis :  
egrediuntur, atque etiam Autumno, deponunt; &  
vocaturque senecta anguium: ea autem nihil 6  
est quam crassissimus quidam lentor ex diuturna  
 latitandi mora contractus, quod potius longitudine  
 temporis quam senescentis aetatis vitio s  
prouenit, inquit Galen. lib. 2. de Theriaca ad  
Pison. c. 13. Aristoteles 8. de histor. animal. c. .  
17. cutim vltimam esse inquit, & primi ortus e  
operculum quod deponunt nonnulla ex ijs ani¬6  
malibus, quaeconduntur; quae vero animalia &  
γῆρας illud exuere soleant, docet ibidem Aristoteles  
. 6  
Γηροκομικὴ. est artis medicae portio quae praeest senum  
 sanitati tuendae. Incertum an ad ὑγγεινὴν an  
ad θεραπευτικὴν pertineat. Est enim senectus non  
exacta plane sanitas, sed vel morbi & sanitatis  
affectio quaedam media, vel omnino eius generis  
 non est quae firma constansque sit, quam καθ  
ἐξν appellant, sed potius fallax & incerta, quae  
κατὰ ίσιν dicitur. Plures tamen salubris medicinae  
partem esse volunt.  
Cuius opus est obsistere & prohibere quam  
maxime fieri potest ne cor adeo exsiccetur vt t  
tandem agere desinat, ait Galen. libr. de Marasmo  
. 4  
Γήχυτον. exterior pars terrae quae mollis est & minime  
 lapidosa, apud Hippocr.  
Γῆς ἔντερα. terrae intestina. Ita medici & in primis &  
Graeci vocant, quos Plinius vermes terrenos appellat  
, alij lumbricos: Apud Athenae. lib. 7. oi  
ἴηλοι etiam dicuntur γἀιηράγοι, ἔντερα γάίης. ε  
Γίγαρτον. acini vinacei lignum seu nucleus, id est,  
quod in acino vinaceo lignosum, osseumue aut e  
lapidosum est, vt in cerasis, prunis, oliuis: e  
officinis γγαρτα, Arilli dicuntur quasi ariduli, .  
quod sicci sint nullumque succum praebeant,  
astringentis vero sunt facultatis: hoc & nomine  
(γίγαρτον,) significatur τὸ γυνακεῖον αἰδεῖον vt no¬.  
uit scholiastes quidam Aristophanis in Acharnie  
. 5  
Γιγγίδιον. gingidium. Syrium quidem nomen est,  
sed tamen à Gręcis & Latinis receptum pro hec¬

1. pb Desgorris

ba syluestri pastinacae simili, tenuiore tantum  
& amariore, radice parua, candicante, subamara  
. Venit in cibos crudum coctumue, magna  
stomachi voluptate. Proxime accedit ad chaerefolium  
, vel potius idem cum eo est. Temperatum  
 est calore & frigore, siccat secundo ordine  
, non parum adstringit. Dioscorides etiam  
author est, sic à quibusdam τὸλεπίδιον appellatum  
.  
Γίγγλυμος. Hesychio dicitur ὁστρεφόμενοςγύμροςἐπὶτῶν  
3 θυρῶν, Cardo portae qui cum ipsa porta vertitur,  
„ vel potius ferramenta illa duo quae per commis„  
 suram inter se cocuntia, clauo traiecto portam  
„ sustinent, & in quibus ipsa ceu cardinibus ver„  
 titur; inde ad ιανρωσιν medicorum haec translan  
 ta vox est, censeturque tertia species δe ρρώσεως  
per quam ossa sese inuicem ingredientia ita secum  
 coniunguntur, vt vnius caput in alterius  
cauitatem condatur, & vicissim huius caput in  
illius sinum excipiatur. Est enim haec διάῤθρωσις  
plaerisque ostiorum cardinibus similis, in quibus  
ferramentis vtriusque (quod proprie à Graecis  
γγγλυμος appellatur) tum eius quod parieti infixum  
 est, tum alterius quod ostio adhaeret, pectines  
 mutuo implexu sese subeunt. Quae quidem  
compositionis ratio non videtur ἀπὸτὸνῥαρῆς, id  
est à sutura, valde differre. In quibus vero ostijs  
elauus crassior parieti affixus ostij verticillum  
subit, non ὶγγλυμος, sed verius γόμοωσις dicitur.  
Plura autem ossa in corpore τῷγργλύμῳ connectuntur  
, vt cubitus cum brachio, crus cum tibia  
, tibia cum astragalo, astragalus cum pterna  
, vertebrae similiter inuicem, quanquam vt  
Galen. ait, in his quaedam sit differentia. Siquidem  
 media in sibi tum subiectam, tum supra positam  
 subit. Ob id Hippocr. πρὶἀνθρων vertebras  
parte posteriore γνγλυμωμένας, hoc est per ginglymon  
 iunctas, esse scribit, seu, vt eo loco interpretatur  
 Gal. structuram habere ginglymo  
quodammodo similem, vt ostendat in ijs verum  
non esse ginglymon, quia non sit in eodem mutuus  
 ossium duorum ingressus. Secundum vero  
eandem speciem τῆςδιαρθρώσεως Hippocr. in libr.  
τρὶἀ sμῶν imum humeri caput γγλυμοειδὲς appellauit  
, de quo vide Galen, comment. 1. in eum  
librum.  
Gallico idiomate Enclaueure vocatur.  
Γίζι. vox barbara apud Galen. lib. 1. de antidotis.  
Est autem casiae vna species, quae apud eundem  
lib. 3. ῶνκατὰτόπεις, ζικρος, & à Dioscoride ζίειρ  
dicitur. Vocatur autem, vt hic ait, eo nomine  
calia nigra & purpuram colore referens, crassaque  
.  
Γλαμυρὸς. γλημώδης καὶ ὑγρὸς. hoc est lippus & humidus  
, apud Hippocr. Dicuntur enim γλάμα,  
siue γλῆμα, oculorum vitia, quae etiam Latini  
glamas vocant.  
Γλάμαι siue γλῆμαι. oculorum vitia quae etiam Lati„ni  
 Glamas vocant; dicuntur & festo Gramiae,  
„ Nonio oculorum pituitae: inde est γλαμᾶν quod  
„Hesych. λημᾶν exponit, &γλαμῶντες itidem An„  
μῶντος: est vero ἡλήμη oculorum sordes & pitui„  
 ta, inde &γιλαμυρὸς, γλημώδηςκαὶὑγρὸς hoc est lip„  
 pus & humidus apud Hippocr. 2. de morb. mu„  
 lier. seu qui oculorum sordibus & pituita labo„  
 rat vt Gal. in lexico Hippocr. exponit.  
Γλὰξ, idem quod γλαὺξ, nomine à lacte indito.  
„ Vide γλαὺξ.  
Γλαύκιον. est humilis herba, densis folijs fere corniculati  
 papaueris, minoribus tamen sordidioribusque  
, odoris tetri, gustus amari, cum adstrictione  
. Granum habet crocei coloris, quod in  
olla fictili luto circumlitum in clibanis Parthi  
calefaciunt, deinde exempto succum exprimunt,  
qui eodem nomine γλαύκιον appellatur. Officinis  
 memitha dicitur. Ex eo medici collyrium  
temperant, quod διὰγλαυκίου, siue δδαγλαύκιον.  
nominatur: de quo vide suo loco. Mistura glaucij  
 est ex aquea terreaque substantia, ideoque  
refrigerat. Habet etiam vim adstringendi.  
Γλαυκὸν οὖρον. vrina glauca, cornu pellucido similis.  
Ea ex albarum genere est, media inter lacteam &  
charopam. Prima enim inter albas est aquosa,  
siue crystallina: secunda, lactea: tertia, glauca:  
deinde charopos, vt habetur apud Actuar. r  
ἄρων lib. I. c. 8.  
Vide in voce οὖρον vbi vrinarum differentiae:  
quaedam recensentur. 4  
Γλαύκωμα ἢ  
Γλαύκωσις. à vulgo glaucedo dicitur, à Plin. perpetuo  
 glaucoma, seruato Graeco nomine. Duobus  
modis accipitur, vt scribit Aetius. Proprie quidem  
 est, transmutatio humoris crystallini in  
glauceum. Cuius rei causam Ruffus, vt habetur  
apud Paulum libr. 3. humiditatem statuit. sed  
ego quidem locum eum mendosum esse iudico  
, & non ὑγρότητος sed ξηρίτητος legendum, quod  
nemo veterum, quod sciam, causam glaucomatis  
 in humiditate posuerit: etiamsi non diffitear  
 fieri posse, vt viridis aliquis humor crystallino  
 permistus eius albedinem splendoremque offuscet  
 atque obtenebret. Sic enim glaucus color  
 fieri dicitur, viridi & albo simul mistis. Verumtamen  
 Galenus non videtur aliam causam  
glaucomatis quam siccitatem agnoscere, qui &  
lib. 10. de vsu partium deffinit γλαύκωσινεἶναιξηρύτητα  
καὶπῆξιντῦκρυσταλλοειδοῦςὑγροῦ. hoc est, glaucoma  
 esse siccitatem & concretionem crystallini  
 humoris. & alibi causam reddens, cur Hippocr  
. scripserit glaucomata senibus fieri, immodicam  
 instrumentorum siccitatem causatur.  
Improprie vero glaucoma, authore Aetio, dicitur  
 id oculi vitium quod orta prius suffusione,  
& humore circa pupillam valde concreto resiccatoque  
 contractum est. In qua quidem significatione  
 veteres τὸγλαύκωμα vsurpasse testis est  
Ruffus, qui scripsit γλαύκωμα atque ἀπόγυμα  
idem mali genus à veteribus esse creditum, à solis  
 tantum neotericis fuisse distincta, à qua sententia  
 Gal. non videtur esse alienus comment.  
aphor. 31. lib. 3. scribens τὰγλαυκώματαἔχεινἰδέαν  
τῶνὑποχυμάτων, hoc est, glaucomata suffusionibus  
 similia videri, & eandem referre speciem.  
Ex quo tamen non sequitur illa eadem esse. Suffusio  
 enim est extranei humoris & aliunde influentis  
 concretio: glaucoma vero ipsius humoris  
 crystallini resiccatio densatioque. Praeterea  
 non omnes suffusiones tantae sunt, vt toti pupillae  
 praetendantur, & visum ex toto adimant:  
glaucoma vero crystallini vniuersi est, atque  
siccitas est per ipsum totum ex aequo diffusa, &  
ex siccitate concretio. Ad haec plaereque suffusiones  
 curationem recipiunt, cum tamen nullum  
 glaucoma, vt Ruffus ait, curetur, vti nec  
vllus alius morbus ab immodica siccitate contractus  
.  
Hîc adnotandum festiue Plautum in Milite.  
γλαύκωμα errorem veluti caecutientis & caligantis a

1. pb Desgorris

„oculi dixisse his verbis, & nos facetis fabricis &  
„ doctis dolis Glaucoma ob oculos obijciemus,  
„ eumque ita faciemus vt quod viderit non viderit.  
Γλαυκιδανὸν. nomen est collyrij ex ijs quae διάσαυρνα  
„ dicuntur, describitur à Gal. I. 4. καὰ τόπ. c. 7.  
Γλαὺξ herba est folijs cytisi aut lenticulae, quae auersa  
 candicant, superne virent, ramis è terra quinis  
senisue, palmeis, tenuibus ab radice, floribus albis  
 violae, sed minoribus & purpureis. Eam Plinius  
 scripsit ἐυγάλακτον antiquis idictam fuisse.  
Vocatur eadem &γῆαξ&γάλαξ, à lacte. Cocta  
enim in sorbitione similaginis, ad excitandam  
vbertatem lactis valere proditur, ex quo intelligitur  
 calidam quodammodo humidamque esse.  
Γλεῖνος. est genus aceris campestre, praecipuo candore  
 ac crispum. Sunt qui Gallicam interpretentur  
, vt Theodorus Gaza. Scriptum reperitur  
etiam γλῖνος.  
Γλεῦκος. mustum. Est succus vuarum recens expressus  
. Crudus is est, flatuosus, concoctu difficilis,  
& crudum succum, etiam si coquatur, gignit.  
Vnum hoc in se boni continet quod alium emolliat  
& relaxet: quod nisi contingat, tanto magis  
noxius euadit. Calefacit primo ordine praesertim  
 qui ex medijs vuis expressus fuerit, hoc est,  
neque acidis neque austeris, neque dulcibus,  
ideoque inflammationum mitigatorium est: &  
ab antiquis ad oris phlegmonas parabatur illitionis  
 genus, quae διάγριστοςστομαγικὴ, ἢἡδιάγλεύκους  
dicebatur, vt est apud Aet. I. 8. c. 45.  
Et apud Paul. l. 7, cap. 14. huius confectionis  
νδιαγλέυκους ceu stomachici medicamenti etiam  
„meminit Gal. 6. κατὰτόπ. c. 1.  
Γλεύκινον. musteum vnguentum. Pluribus modis  
paratum fuit à medicis, vt docet Gal. lib. 7. ῶ&  
γγώη. Sed quod simplex est, vt scribit Dioscorides  
, constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo  
, Celtica nardo, spatha, aspalatho, sertula  
campana, costo & musto, circundatis interim  
vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum  
conceperat. Tricenis diebus bis in die mouetur:  
 postea expressum oleum reconditur. Inter  
acopa à Galen. numeratur & relaxantia. Itaque  
ijs quos vehemens lassitudo infestat, est vtile.  
Calfacit, emollit, remittit, horroribus & neruorum  
 vuluaeque vitijs auxiliatur, estque omni  
acopo iuuantius, vt ait Dioscorides, quod emolliat  
.  
Γλήμη. pleonasmo τῦγ. pro λήμη dicitur, id est lip„  
 pitudo seu oculorum vitium quum pituita labo„  
 rant & sordidi sunt, vide λήμη.  
Γλήνη. pupilla oculi. cauitas ipsa oculi.  
"Secundum Pollucem vero est, ἡτὸῆκόρηςἀν„  
γῆ: sed & interdum γλήνη pro toto oculo accipi"  
 tur.  
Ab ea voce facta etiam metaphora est ad alias  
ossium cauitates. Siquidem apud Hippoc. γλήνη  
significat cauitatem ossis in quam alterum os  
inseritur, quae &κοτόλη appellatur. Inter quae  
tamen posteriores medici distinxerunt. Nam  
authore Gal. lib. de ossibus, ex cauitatibus ossium  
 capita suscipientibus quae profundior est,  
κούλη dicitur: quae vero superficiaria, vt ambigere  
 possis an cauitas sit necne, γλήνη nominatur  
. Id vero quoniam in latitudine quadam  
dicitur, idcirco γλὴνοειδὴς appellatur sinus qui  
obscurus est & leuiter cauus. Nec tamen sinus  
γλὴνεειδὴς&γλήνη differunt, sed idem sunt  
omnino. Eiusmodi sinus cum multis in locis  
corporis, tum in prima ceruicis vertebra apparent  
gemini, excipientes duo capita secundae vertebrae,  
Γλήχων. pulegium. Herba est fruticosa, semipedali  
altitudine, folijs sampsuchi, surculis per interualla  
 purpureo flore coronatis, vnde multis pulegium  
 regale nominatur. Alterum genus est  
flore candido, cui magna cum nepeta & mentha  
 societas. Multum excalfacit & extenuat. Si  
à pecore gustetur, balatum illico dicitur concitare  
, ex quo quasi βλάχων vocatur. Pulegium autem  
 Latini appellant quod recens incensum pulices  
 enecet.  
Γλήχων ἀγρία. dicitur à quibusdam ὁ δίκταμνος, vt author  
 est Dioscorides: forte quod hic folia & vires  
pulegio similes habeat.  
Γληχωνήτης οἶνος. vinum ex pulegio factitium. Eius  
compositio habetur apud Dioscoridem libr. 5.  
apud Columellam lib. 12. cap. 35. apud Constant.  
Caesarem lib. 8. cap. 7.  
Vide in voce οἶνος vbi insigniores vinorum  
differentiae explicantur. 1  
Γλίσχρον. Glutinosum viscosum & tenax Hesy¬a  
chio, & Ethymologo κολλῶδες, &τὸἐχέκολλον, καὶ  
μὴδιασπώμενον, glutinis modo cohaerens nec distrahi  
 se sinens: Sic Hippocr. 4. de morb. γλί¬u  
χρν definit, in quo ἔπιταιτὸἕτερονδιὰτῆἔτιρι, ὐ  
id est vna pars aliam per aliam sequitur, id est ee  
quod si trahitur suam quam longissime seruat.  
continuitatem, nec rumpitur facile vt oleum e  
mel & adeps: eiuscemodi etiam vrina fuit, quam e  
in Laryssa Theophorbi filius calculo vesicae a  
laborans reddebat. 5. Epid. quod erat certum a  
& minime fallax eius affectionis indicium: huius  
& conditionis est phlegma quod esse γλιχρότατον  
 ait Hippocr. libr. de nat. hominis sicut :  
&μέλαινανγορλὸν ibidem, quam τῶνἐντῷσώ¬ εε  
ματιἐνείντωνγυμῶνγλιχρότατον esse docet: atque  
 sic quidem in humoribus vox illa vsurpatur  
, illique opponitur τὸῥυπικὸν quasi detersiuum  
 dicas Galen. authore 11. meth. med. in soli¬6  
dis vero γλιχρὸν dicitur id quod est fractu contumax  
, humore videlicet multo, & qui tensioni “  
cedit, terrenas partes glutinante, sicut in salice & “  
corijs, huic contrarium est τὸκραυρὸν quod plerique  
 friabile interpretantur, quodque alijs nominibus  
ψαθυρὸν&θραυστὸν Graecis dicitur.  
Γλοιάζειν. τὸἐπιμύονταςπαραδινεῖντοςὀρθαλμοὺ, hoc  
est, conniuentes oculos versare apud Hippocratem  
. vnde &γλοιωδῶς idem quod νυκταστικῶς, hoc  
est, oscitanter, & quasi dormitanter.  
Γλοιὸς. sordes siue strigmenta, quae Dioscor. &.  
Galen. etiam ῥύπον appellant: fuêre autem quondam  
 magni in medicina vsus, nunc prorsus neglecta:  
 erant autem strigmenta illa trium generum  
, balneorum, palestrae, parsetum atque statuarum  
 Gymnasiorum: Quae balneorum erant, t  
ex sudore oleo & sordibus in balneo defrictis ab .  
hominibus constabant: quae palaestrae, ex ijsdem.  
rebus componebantur, accedente insuper puluere  
, qui partim ab olei illitione luctaturis inspergebatur  
, atque affricabatur, partim à luctantibus  
 in arena mutuo manibus ingestus, itemque  
 ex lucta excitatus corporibus inhaerebat;  
 Prior puluis πάτος& Atticis κονίσηλοςἐὶ  
vocabatur authore Galeno: eiusque affrictus  
, aliquando solius, aliquando praemissa  
 olei illitione, densandi ac corroborandi  
 corporis per oleum emolliti gratia fiebat, c.  
velut 2. & 3. de sanitate tuend. Gal. tradit,

1. pb Desgorris

„ quanquam & ob emendandam gracilitatem  
" crura puluere conspergere & affuso oleo confri"  
 care, eiusdem operis li. 5. doceat sed ita, vt is pul„  
 uis tenuis & pingais sit, atque κονὶνλιπαρὰν ap„  
 pellat, in quo videlicet nihil asperi neque acris  
" insit, quin & refrigerandi & sudoris reprimendi  
"causa idem puluis adhibebatur, cùm vim habeat  
„ obducendi meatus, refrigerandi ac repellendi, vt  
"8. simpl. medic. Galen. testatur: At vero puluis  
„ qui in arena iam à luctantibus mutuo ingereba„  
 tur, sicut praedicta commoditate non carebat, sic  
„ officij ergo non inspergebatur, sed moleste &  
„insidiose Gallorum more euerrebatur, ad visum  
„ videlicet praepediendum, & velut A nacharsis apud  
„ Lucianum de Gymnasijs loquens arbitratur, vt  
„ facilius alterum alter prehenderet, arena & puluere  
" lubricitatem ceromatis & olei eximente.  
„ At vero strigmentorum tertium genus erat pa„  
 rietum atque statuarum in Gymnasijs, quae sor„  
 des sunt ex oleo magna sui parte constantes, quae  
„ ex materia cui inhaerent aliquid assumunt, velut  
u aeruginem ex statuis aereis; his enim itemque parietibus  
", oleum quo se oblinebant palaestritae, in„  
 ter illinendum inspergebatur, quanquam etiam  
" statuas quasdam fuisse in Gymnasijs itemque  
" vasa aerea, quae oleum ipsum quo se luctaturi  
„ oblinerent, continerent, ex Paulo lip. 7. apparet,  
"has sordes discussorias esse & resiccantes mode„  
 rate ac mollientes, eamque ob rem & tubercula  
" cruda discutere inquit, inde & Archigenes apud  
„ Galen. κατὰτόπ. eas cum calce ad discutiendas parotidas  
" probat: Porro δλιὸs non solum strig„  
 menta significat, sed etiam vt nonnullis doctis  
„ visum, viscum, magnâ tamen rerum differen„  
 tiâ, quanquam etiam viscum διαφορεῖνκαὶσυμπίππειν  
φύματακαὶπαρώίδας Dioscor. tradit.  
Γλούτια. sunt corpora duo dura in cerebro eminentia  
, ad latera meatus illius sita, qui à tertio ventriculo;  
 in quartum, siue in cerebellum ducit.  
Producta sunt ex cerebri substantia duriore, supraque  
& ante conarium sustinent, posterius  
vero epiphysim σκωλησωσιδῆ. inter latus dextrum  
& sinistrum constituunt meatum, qui à medio  
ventre ad postremum fertur. Eorum autem  
vsus est, ne meatus ille à supernis cerebri partibus  
 comprimatur & intercludatur. Sic dicta  
sunt quod his natium quaedam similitudo sit:  
nam perinde ac nates prominent, seque contingunt  
. vocantur autem & à quibusdam διδύμια  
siue δίδυμοι. Quidam vero ea parte qua conarium  
 contingunt, διδύμια, conario ipso penem  
repraesentante, altera vero qua ipsum conarium  
 non est, γλούτια, hoc est, elunes natesque,  
appellant.  
"Caeterum apud Oribasium inuenies γλουτία  
„ Collectaneor. libr. 24. cap. 1. & melius iudi„  
 cio meo, solent enim diminutiua ista παροξυνε"  
θαι.  
Γλουτοὶ. Nates, dicuntur carnes in summa femoris  
parte protuberantes quae sedentibus puluini vicem  
 praestant, vnde ἐρέδρανα alio nomine Polluci  
 vocantur? clunes Latinis, veterum Graecorum  
imitatione qui κλῶνας vocarunt.  
Γλουτὸς. dicitur apophysis externa eademque maior  
ossis femoris, quam &τροχαντῆραμέγαν appellant  
. Ea in femoris superiori ceruice exterius apparet  
, ampla multumque gibbosa. Sic autem dicta  
 est, velà similitudine quam habet cum natibus  
, vel quod musculi quibus nates constant,  
ei praecipue inserantur.  
Γλυκεῖα, καὶ γλυκέρατος. absolute & subaudito substantiuo  
 dicitur ἡ γλυκύῤῥίζα teste Hesych. nec non.  
Theophr. histor, plant. I. 9. c. 13. praedulcis enim.  
est vt Plin. quoque prodidit l. 25. c. 8.  
Γλυκὺ. dulce. saporis genus est. Sic autem dicitur  
quod veluti subungit, replet, mitigat exasperatas  
& quasi erosas linguae partes, & eas cum manifesta  
 delectatione contingit. Quicquid enim  
dulce est, moderato calore aqueam humiditatem  
, si quae prius inerat, veluti in fructibus acidis  
, concoquit, sed ita tamen, vt omnem non  
absumat. Illa autem concoctione tali paulo crassior  
 euadit atque pinguior, & propterea si lingua  
exasperata est, eam lenit & veluti inungit, quod  
propter mediocrem crassitiem & pinguedinem  
non facile diffluat, neque absumatur, sed diutius  
 inhaereat. Quia vero à moderato calore eiusmodi  
 est, id etiam modice calidum sit oportet  
, & non longe supra calorem nostrum. Quare  
 sicut aqua calida refrigeratis voluptati est,  
hactenus scilicet eos excalefaciens dum concretas  
 in ijs frigore particulas fundat, non tamen  
soluat aut secet distrahatue continuum: sic omne  
 edulium dulce delectationem linguae parit,  
calidum quidem, non eo excessu vt laedat & molestum  
 sit, sed consistens inter limites fundentis,  
laeuigantis & mollientis: sin ab eo abest delectatio  
, iam non dulce, sed pingue appellatur. Quoniam  
 igitur dulce in mendion ferè omnium qualitatum  
 consistit, quae in lingua fuerint exasperata  
, lenit: quae vero praeter naturam coierint, aut  
fusa laxaue fuerint, partim contrahit, partim laxat  
, omniaque quàm maxime ad naturae statum  
reducit. Itaque quicquid eiusmodi est, inquit  
Plato, iucundum suaueque & cognatum est omnibus  
, violentarumque passionum remedium ac  
medela, nominaturque dulce. Quod autem eiusmodi  
 est, calidum humidumquem moderate est,  
& naturae tam familiare, vt solum aptum sit corpori  
 nutriendo. Solis namque dulcibus nutritio  
perficitur, veraque ea sententia est, si nutrimentum  
 in tertia sui significatione sumatur. Vt enim  
à calore solis concocti fructus dulces euadunt,  
sic à natiuo corporum calore quod concoquitur  
, exuit omnes alias qualitates, dulcemque adsciscit  
, si modo optimum & euchymum alimentum  
 futurum est. Quicquid enim nutrit, plus  
minusue dulce est. Haec quidem propria est quo  
γλυκέυς, significatio, sed à qua discedit ea, qua dulce  
 dicitur id quod ἅποιον quidem est, & qualitatis  
expers, sed quod tempore dulcem eam qualitatem  
 facile potest assumere. Sic enim aqua optima  
 dulcis dici potest, quam tamen saporis, vt &  
aliarum qualitatum, expertem esse oportet. Sic  
etiam pituita γλυκεῖακαὶἄπειος, hoc est, dulcis &  
insipida, vocari potest, vt Galenus initio libri de  
atra bile prodidit.  
Theophr. 6. de caus. plant. c. 13. dulcis saporis  
 species facit, melleum, vinosum, lacteum, &  
aquosum quibus pinguem addunt nonnulli.  
Γλυκὺ. passum. Vini genus dulce, quod Plinius  
aliquoties non passum, sed simpliciter dulce vocat  
, Graecorum imitatione. Olim in Italia fraequens  
, nunc prorsus neglectum. Non est autem  
prorsus idem γλυκν quod οἷνος γλυκύς. Vinum enim  
dulce dicitur cuicunque dulcedo aliqua inest,  
eiusque multa sunt genera tam natiui quam factitij  
. γλυκὸ vero, siue passum, vnum modo vini

1. pb Desgorris

genus dicitur, quod vuis aut sole siccatis in area,  
aut in sarmento torrefactis exprimitur, nimirum  
propter eximiam saporis qualitatem. Cuius tamen  
 aliquot etiam differentias Dioscorides enumerat  
, Creticum, pramnium, protropum, sire on  
siue hepsema, quod decocto fit mustò, sicut Columella  
 parandum docet lib. 12. cap. 39. post traditam  
 aliam c. 27. vini dulcis faciendi rationem.  
Item quod à nigro colore μελαμψίθιον appellatur  
. Numerantur & à Galeno alia quaedam genera  
, vt Hispanum, Scybelite, Theraeum. Omne  
eiusmodi vinum multum alit, pulsus reuocat,  
adstringit, venenis medetur.  
Γλυκὺ. etiam medicamenti cuiusdam nomen est  
" est apud Trallian. l. 7. c. 10. cuius descriptionem  
„ac facultates recenset.  
Γλυκέα ἕλκη. vlcera quaedam narium hoc nomine à  
" Paulo appellantur l. 3. c. 24.  
" Sed &πὰ γλυκίέα Graeci fella vocant, vt  
„ etiam Lugdunenses hodie fel vocant le doux:  
„ Aurelian. c. 1. l. 3. τῶν χρονιῶν, multa (inquit) con„  
 trariae interpretationis vocabulum sumpserunt,  
„ vt fella quae γλυκέα vocant quasi dulcia, cum sint  
„amarissima: idem docet Plin. l. 27. cap. 10. qui &  
„ holosteon herbam inquit esse sine duritie ex ad„  
 uerso à Graecis sic appellatam sicuti fel dulce.  
Γλυκύμη βοτάνη. sic dicitur ἡ γλυκύῤῥιζα apud Hip"  
 poc. vt Gal. in exeg. annotauit: Apud Hipp. in li.  
" de superfoetat. legitur γλυκυσίδης non δλυκύμη.  
Γλυκύμηλα pomum dulce quod alio nomine μελίν  
 μηλον dicitur vide μελίμηλον.  
Γλυκύῤῥιζα. dulcis radix. frutex est ramos spargens  
bicubitales, folijs lentisci densis, pinguibus, tactuque  
 gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum  
 platani magnitudinis asperiore tantum, atque  
 rubescentes lenticulae valuulas referente,  
radicibus praelongis, buxeo colore, gentianę modo  
 flauescentibus, sapore dulci, quadamtenus  
subacerbo. Actuario neutro genere saepe γλυκύῥῥιζον  
, & Galeno lib. 7. T κτὰ τότους absolute γλυκεῖα  
dicitur. modice humida est, simulque natura humana  
 frigidior.  
" Dicitur ea Dioscoridi, Plinio, & Theoph.  
„ἄδψος quod sitim sedet, atque etiam apud Dios"  
 cor. λυκύρυτον: dicitur etiam apud Theoph. l. 9.  
. c. 13. ἐυθυιλυκεῖα sed non sine mendi suspicione,  
„ dicitur &λυκύμη βοταίν apud Hippocr. vt supra  
νannotatum: nomen autem habet quod magnam  
„ gustanti dulcedinem repraesentet, Latini eorum  
„ imitatione, & veluti verbum verbo reddentes  
„ dulcem radicem nuncuparunt, Scythicam Theo„  
 phrast. appellauit, nondum facta vocabuli ren  
 centioris adoptione, quod Scythae ad abigen„  
 dam famem illa vescantur, si quidem hoc exiguo  
„ victu, saepe dies duodecim esuritionis incommo„  
 da propulsant.  
Γλυκὼς ἀγκὼν. Sic dictum fuisse à quibusdam τὸ ἀβρότονον  
 Dioscorides author est.  
" Sed & vide suo loco ἀβρότονον vbi cur sic  
„ vocetur fusius explicatum leges.  
Γλυκυσίδη. sic à quibusdam dicta est paeonia, quod  
acinos mali Punici similes habere videatur. σιδὴν  
enim malum Punicum Boeoti appellant.  
"Apud Paul. libr. 3. cap. 13. dicitur sλυκυὸς,  
5 ιδce.  
Γλυκύτης. dulcedo. Ex ijs quae supra dicta sunt rὶ τῖ  
γλυκέος, hoc est, de dulci, apparet esse gustabilem  
qualitatem quae cum voluptate linguam lenit &  
subungit: eamque similiter à moderato calore  
prouenire in corpore mediocriter calido & humido  
, & omnium quae nutriunt communem  
esse: recipit autem plus & minus.  
Γλυκύφυτιν. sic à quibusdam dicitur, ἡ γλυκύῤῥιζα, vt  
habetur apud Dioscoridem.  
Γλύκωνος ἔμπλαστρος. Glyconis emplastrum. Describitur  
 à Scribonio Largo, vocaturque ab eodem  
ἴσις. Est & apud eundem aliud τῶν γλύκωνος emplastrum  
 nigrum, quod inter Barbara numeratur  
.  
Γλῶσσα ἤ  
Γλῶττα. lingua. Est pars fungosa, medio in ore posita  
, sermonis & gustus praecipuum instrumentum  
. Rara quidem est supra reliquos omnes  
musculos laxaque, quo facilior gustus esset. Pluribus  
 struitur musculis, omni fibrarum genere  
varie admodum intertextis; praeter reliquorum  
musculorum sortem: quorum alij πλάγιοι, alij  
λοξοὶ, alij ugeis, alij esripi, hoc est, subrecti,  
obliqui, recti, transuersi à Gal. appellantur: quos  
omnes quidam decem, quidam nouem tantum  
statuunt. In causa est musculus vnus quidem,  
sed bifidus à Gal. dictus lib de musc. dissect. Nec  
tamen de alijs bene conuenit inter anatomicos,  
vt idem scripsit lib. de foet. format. Caeterum lingua  
 ad radicem, vbi ossi voειδti quasi basi innititur  
, lata amplaque est. κεφαλίνυν eam partem. Graeci  
 dixerunt, atque etiam γεῦσιν vt habetur apud  
Pollucem. desinit autem in angustum, obtusum  
tenuemque mucronem qui πριλωπῖς appellatur  
. Mediam linea quaedam dirimit, vt & ipsa,  
quemadmodum reliqua sensuum instrumenta,  
gemina foret. Integitur duplici membrana, vna  
quidem interiore & musculis omnibus communi  
, altera vero externa & praetenui, quae eadem  
continuaque est cum interna stomachi tunica.  
Venas praeterea duas maiusculas, totidemque  
arterias habet, & duo neruorum coniugia, vnum  
durius à septima coniugatione, quod in musculos  
 eius distributum, eam admodum mobilem  
volubilemque reddit, alterum vero mollius à  
tertia. Ea enim maxima sui parte in linguae tunicam  
 distribuitur gustus gratiâ, ob idque tota illa  
coniugatio à Galeno gustatoria dicitur. Sic quidem  
 instructa lingua explanatae distinctaeque  
vocis fictrix atque moderatrix est, & sapores  
praecipue dijudicat, eximio gustandi sensu praedita  
.  
Est autem lingua non ρωνητικὸν sed διαλεκτικὸν.  
instrumentum, id est vocis explanatorium vt „  
ait Gal. comment. 1. in 1. prorrhet. fuit autem.  
illa pro ρoνò aliquando posita, vt Epid. histor.„  
13. quod miror nec à Galeno nec ab Erotiano,„  
nec à concinnatore oeconomiae Hippocraticae,  
fuisse animaduersum.  
Γλῶσσα. insuper Galeno dicitur vocabulum obsoletum  
, sic enim ille interpretationem vocum  
obscuriorum & obsoletarum Hippocratis, id.  
est quae in vsu esse defierunt [λώσσων ἐξίγη¬ .  
ciν appellat; illic tamen in angustum nimis  
contraxisse videtur vocis huius significatio¬„  
nem, cum inter voces, quas habet haec ἐξηγήcis  
, plaeraeque sint quae obsoletae non sunt, ita,  
vt cum Aristotele commodius exponi posse  
 videantur λῶσσαι, τὰ ξενικὰ ὀνόματα peregrina  
 vocabula, sic enim ille libro de,  
Poetica, ξενικὸν δὲ λέγῳ δλῶταν καὶ μταρρὰν, .

1. pb Desgorris

" vel cum Fabio interpretemur licet secretiores  
„ linguas quas glossemata etiam appellat Varronis  
" imitatione libr. 6. de lingua Latina; hinc  
„ factum opinor, vt plerique etiam ex politio„  
 bus γλώσας pro interpretatione qualibet acci„  
 piant.  
Est autem lingua eiusmodi, vt ex illius qua„  
 litatibus atque actionibus argumenta multa pen  
 tantur ad cognoscendum & praedicendum quid  
„ cuique euenturum sit in morbis acutis, linguae  
„ enim coloratio, vt scripsit Galen. humores de„  
 nunciat quorum magisterio corpus tenetur, est  
„ enim axioma illud Hippocratis γλώσσα ὁμόχρους  
ν τῆσι προστάσεσι, διόπρ ταύτῃ γινώσκομὲν τὺς γυμοὺς,  
„ id est lingua prostasibus est concolor, propte„  
 reaque ab ea humores innotescunt, vbi Galen.  
„ταὶ προστάσεις interpretatur partes quae cum lin„  
 gua commercium habent, cuiusmodi sunt  
„ pulmo ventriculus, venae hypoglottides, cere„  
 brum quoque ipsum, quinetiam à matrice lin"  
 gua ipsa fucatur, praeter haec aliunde nus„  
 quam.  
Γλῶσσα ἀκρατής. ab Hippocrat. aphor. 4. lib. 7.  
„ dicitur lingua, non incontinens quidem vt  
„ nonnulli voluerunt, sed quae impotentia qua„  
 dam aegrius mouetur, vt vocem articulatam &  
„sermonem exprimat, ἥτοι ἀστήρικτος inquit Gal.  
ν ἢἀκίνιτος, ἢ παραλελυμένη παντάπασιν: id vero viν  
 tij contingit lingua humore nimio imbibita viν  
 de supra ἀκρατὴς γλῶσσα.  
Γλῶσσα ἀκρή. extrema lingua seu extremum linguae  
„ dicitur ab Hippocr. in Coacis, quod adiacet pri„  
 morib. dentibus quod &προιλώσιδα alias ap„  
 pellat.  
Γλῶσσα ἀκροπὴς. dictio haec inter obscuras Hippoc.  
„ voces reponitur & habetur 7. Epid. pro qua  
„ in exegeli ἀκρατπὸς&ἀκροαπὸς legitur: Galenus  
„ autem in exeg. Hippocratis locum 7. Epidem.  
„ subindicans ἄκροπς γλῶσα (inquit) ὕτως εἴρηται  
ν ἐν τῷ ἐβδόμῳ τῶν ἐπιδημῶν, ἢ οἷον ἀκρὰ ἑαυτῆς μὸ  
„διατυποῦτα, τυτέστιν ἡἀδιάρτρωτος ὑπὸ δοπινησίας,  
„ qua dictione lingua quae vocem articulatam ef„  
 formare non potest, & ad motionem est impo„  
 tens indicatur, non secus ac ἀκρατὴς γλῶσα Hip„  
 pocrati dicitur aphoris. 40. libr. 7. ideoque  
„ exemplaria nonnulla legunt ἀκρατὸς in exe„gesi  
.  
Γλῶσσα ἀπαλυνομένη. lingua mollis atque tenera  
„ dicitur ab Hippocr. in Coac. quae humecta"  
 tione lenis est & emollescit, ceu quando os sa„  
 liuatione tenui plenum est prompteque adfutu„  
 rus vomitus praenuntiatur, vel & eodem modo  
„ dici videtur quo ἀπαλὸς σρυιμὸς, id est quae vel  
" laxam mollemque habet substantiam, calorem  
„ ac spiritum intra se exolutum, & motum imbe„  
 cilliorem ab humore multo à cerebro vel ner„  
 uo, è coniugatione 7. prodeunte.  
Γλῶσσα ἀσαφὴς. lingua obscura dicitur quando vix  
„ exauditur aeger dum loquitur, quod naturae po„  
 tius infirmitate quam ex ariditate contingit, id  
" vero scripsit Hippocr. in Prodomi filio 7. E„  
 pidem. Sed &ἀσαρὴς γλῶσα lib. 1. πρὶ γύναικ.  
„ dicitur lingua non clara nec expedita.  
Γλῶσσα ἀσώδης. lingua nauseabunda atque fasti„  
 diosa dicitur Hippocrati in Coacis, idque simi„  
 litudine quadam atque metaphora ab aestuan„  
 tibus atque nauseabundis aegris: άση enim nau„  
 sea quaedam est & fastidium ciborum, quale esse  
solet in ijs qui prae satietate & copia nihil appetunt  
& cibos auersantur.6  
Γλῶσσαι ἆυαι ἀπὸ ἐγκαύσιος λιγνυώδεος id est aridae ab .  
interni incendij fuligine, ἀναὶ enim dixit Hippocr  
. aphor. 13. sect. 5. lib. 6. Epidem. ξκραὶ ἰκονῶς .  
valde siccas, quomodo lib. πρὶ γύμων, ἀνασμὲν α  
corporis squallorem appellauit. 6  
Γλῶσσα δασεῖα. ab Hippocr. in Coac. dicitur lingua.  
ex resiccatione densa & aspera, quanquam eo.  
loci Gal. pro δασεῖαι, τραγεῖα legit id est asperae:  
& in prorrhet. δασεῖαι γλῶσσαι καὶ κάτάξηροι  
iunguntur, vbi vox κατάξηροι siccitatem immoderatam  
 significat, quod τὸ ὰ ostendit vnde colligit  
 Galenus non bene densam linguam dici.  
κατάξηρον nam cum lingua natiuam & congenitam  
 humiditatem habeat, tum à vasis tum à  
glandulis, primus quidem (inquit) ipsius defectus  
 densam δασεῖαν linguam facit, maior vero.  
asperam; immoderatior adhuc siccitas eam perrumpit  
& hiulcam reddit, sed madentem non,  
secus quam pingue solum diuturni squalores,  
propter imbrium defectum & solis ardorem.  
Lingua itaque κατάξηρος valde sicca in secundo.  
gradu continetur & principio tertij, densa ve¬.  
ro in primo; Sicca enim non habet humoris copiam  
, siccissima nullum nisi fortasse primigenium;  
 densa vero in poris adhuc aliquem retinet  
 quo partes vniuntur, & internum vacuum.  
quod est in laxitate repletur, ob easque causas.  
pro densa lingua, scribendum fuisse videtur aspera:  
 dici tamen potest δασò etiam pro aspero.  
sumi ab Hippocr. & libr. de articulis δασὺ πεῦμα.  
asperam respirationem intellexit interprete Galeno  
. haec autem lingua nonnisi in febribus ardentibus  
 conspicua sit, & in phrenitide propter viciniam  
 ac societatem cum cerebro in quo bilis  
aestuat, & calor extraneus feruet.6  
Γλῶσσαι ἐρυθραὶ linguae rubrae quae à sanguine tales.  
fieri dicuntur, sicut χλωραὶ à bile, λευκαὶ à pituita  
, μίλαιναι ab atta bile: Linguae autem rubrae  
 multis peripneumonicis accidere solent,  
quia peripneumoniae materia fere sanguis est: .  
vide γλῶσσα περιπλευμονικὴ. multis quoque maligna  
 lethali & acuta febre tentatis lingua rubra  
 est. 6  
Γλῶσσα κατάξηρος. νἰde γλῶσσα δασεῖα. 4  
Γλῶσσα καυσώδης. lingua aestuans, aestuosa, ardens; ea,  
vero 3. περὶ νούσων describitur hoc modo in morbo  
 qui καυσώδης vocatur ἡ γλῶσα (inquit) πέ¬.  
φρικς, τὸ δὲ χρῶμα ἀντῆς τὸν μὲν πρῶτον χρόνον ὡὸν.  
τρ εἴωθε ξηρὴ δὲ σφοδρὰ, προίοντος δὲ τῦ γρόνου σκλη¬ .  
ρνετα, καὶ τραχύνεταα, καὶ παχύνεται, καὶ ἐπμελαίνεται  
. id est lingua inhorrescit eiusque color primo  
 quidem tempore qualis esse consueuit, valde  
 tamen sicca est, procedente vero tempore induratur  
, exasperatur, crassescit, & tandem nigrescit  
. 2  
Γλῶσσα λιγνυώδης. lingua fuliginosa dicitur ab Hippocr  
. in Coacis, Erotíano μέλαινα καὶ τερρώδης, ἀνό¬.  
μᾶθαι δὲ inquit παρὰ τὴν λιγνν, ἥτις σστὶ καπνώδης  
αἰθάλη, γίνεται δὲ τοιαύτη διὰ τὴν ἀπερβάλλουσας φλό¬.  
γωσιν: fuliginosa autem vt sit id per febres potissimum  
 accidit, quae ignis instar sanguinem,  
adurentes, fumo magis quam vapori halitum,  
similem reddunt, quo & sputa interdum colocantur  
, hoc vero fit multo minore periculo  
quam ab atra bile, sic in virgine in Larissa causo  
laborante, à phletora cui nulla malignitas co¬

1. pb Desgorris

niuncta erat, scribit Hippocr. linguam fuligino3  
 sam apparuisse nullo periculi metu.  
Γλῶσσα μέλαινα, ἢ σροδρὰ μελαινομένη, ἢ μελαίνουσα  
apud Hippocr. in Coac. lingua nigra seu vehe„  
 menter nigricans appellatur, ex atrae bilis fuligi„  
 ne & interni ardoris incendio.  
Γλῶσσαι ὁμόχρους. id est vincenti materiae quae vide„  
 licet morbum fouet concolores ab Hippocrate  
„ dicuntur, ita nigrae ab atra bile, rubrae à sangui„  
 ne, albae à pituita, flauae seu ex pallore albicantes  
„ à bile esse dicuntur.  
Γλῶσσα περιπνευμονικὴ: Linguam περιπνευμονικὶν sae„  
 pius dixit Hippocr. quam interpretari videtur  
„ in Cydis filio γλῶσσα οἷη σστὶ τοῖσι περιποευμονικοῖ„  
σιν ὡχρόλευκος ex pallore albicans, quanquam ru„  
 bentes linguas in peripneumonicis multis cons„  
 peximus: libro τρὶ κρισὶμων peripneumonicis (in„  
 quit) γλῶσσα ξανθὴ, προίοντος δὲ χρόνου μελαίνεται,  
„ eodem modo 3. πεαὶ νούσων: verum coelo cali„  
 diore sanguis tenuis flauus qualis in pulmoni„  
 bus inest, accedente febre cum visceris inflam„  
 matione facile in bilem vertitur: Nostro coelo  
„ frigido & humido sanguis humidior est, & pleu„  
 ritides atque peripneumoniae magna ex parte, eo  
„excalfacto sanguine apud nos gignuntur, quae  
„ res efficit vt saepenumero lingua pulmonarijs  
„ rubescat.  
Γλῶσσα πεφρικυῖα, ἢ φρικώδης. lingua horrida, inhor„  
 rescens seu rigidiuscula dicitur ab Hippocrat.  
„ quanquam parum vsitata voce, nam inhorres„  
 cere totius quidem corporis dicitur concussio  
„ quaedam, media inter rigorem & frigus: in lingua  
„vero non consueuit vsurpari; ac horror quidem fit in  
„ febribus quae mista materia, frigida & calida ge„  
 nerantur quales ἡμιτειτῶοι& quae φρικώδεις appel„  
 lantur effusa ergo tenuiore parte & veluti sero san„  
 guinis in linguae corpus, horror fit, sicuti excurren„  
 te è venis in reliquum corpus idem concitatur, qua  
„ notione etiam πέρρικε ἡγλῶσσα scribitur ab Hipp.  
„ I, 3. de morb. in febre ardente, itaque lingua pei„  
κώδης vel περρικῆα nihil aliud est quam aspera,  
„ cuius asperitas in minutissima inaequalitate con„  
 sistit vt explicat Gal. comm. ad part. 18. sect. 3. 9.  
„ Epidem. atque eam minutissimam inaequalita„  
 tem comparat mari cum primum flante zephiro  
"pristinam sui aequoris in tranquillitate positam  
„ laeuitatem amittit ac veluti perhorrescere inci"  
 pit.  
Γλῶσσα πεφρυγμένη. lingua dicitur quae ex resiccatione  
" atque consumptione perusta euasit &  
„ quam asperrima, glandularum saliuam affun„  
 dentium & venarum hypoglottidum nimia sic„  
 citate.  
Γλῶσσα ῥηγνυμένη. lingua hiulca & dehiscens dicitur  
„ ab Hippocr. quam facit magna vis effumantis  
„ incendij; Primum enim inhorrescit lingua &  
„ resiccatur, deinde exasperatur, postea hiulca red„  
 ditur, dein liuescit ac nigricat, qui sunt in febri„  
 bus ardentibus symptomatum gradus quos  
exprimit Gal. comm. 1. in prorrhet & Hipp. 3.  
de morbis. 4  
Γλῶσσα τραχεῖα. lingua aspera quae ex resiccatione.  
talis facta est vi ardoris febrilis. .  
Γλῶσσα τρομώδης. lingua tremula dicitur, id est quae  
contremiscit dum exeritur aut vocem efformat.  
sermocinando; id vero contingit propter animalis  
 facultatis & tonicae infirmitatem, cuius causa  
triplex, oppressio, resolutio, & animi grauior affectus  
, inde i. prorrhet. 20. affirmat Hippoc. tremulam  
 linguam signum esse non constantis  
mentis, quanquam haud proprium inquit Galen  
. nec perpetuum, sed &γλῶσσαι τρομώδεις in.  
Coac. erupturae alui & humescentis significa¬„  
tionem praebere dicuntur, nimirum commota  
per tremorem & concussionem materia in neruos  
 à qua aliquando excretio aliqua per aluum se„  
qui potest, si enim linguae tremor à sola sit neruorum  
 imbecillitate nihil est quod inde liquidior  
 aluus euadat. 6  
Γλῶσσα ὑποτραυλὸς. in vitijs linguae quae à siccitate.  
fiunt ab Hippocr. reponitur, & notatur in Pythodoro  
, Andrea, & Eratolai filio, ὑπότραυλος .  
γλῶσσα ὑπὸ ξηρότητος, prae siccitate aliquantulum  
 balbutiens, quia quod magna longaque siti..  
detentis accidit prae siccitate idem & febricitantibus  
. 6  
Γλῶσσα χλωρὴ. linguam luteam vel pallidam vel,  
aeruginosam vel virulentam vel & herbaceam,  
varij varie interpretantur, quia de significatione.  
τοῦ χλωροῦ inter eos non satis constat, vide vocem  
χλωρὸν vbi plura leges..  
Γλῶσσα χολώδης. lingua biliosa. id est bile tincta. .  
Γλῶσσα ὠχρόλευκος ex pallido albicans, aut cum albedine  
 flauescens, qualem esse inquit pulmonum  
 inflammatione laborantium Hippocr. iib.  
3. de morbis & lib. περὶ κρισίμων, deinde flauescentem  
& temporis progressu nigrescentem,  
sicut in Coacis praenot. λευκὸν καὶ τρηγεῖαν.  
Γλωσσαλγία. linguae dolor siue morbus & apud Pollucem  
γλωσπαλγία&γλωσαλγεῖν exponitur ἐπὶ τῶν  
κατὰ γλῶσσαν ἐλκῶν de linguae vlceribus..  
Γλωσσοκόμιον, ἢ  
Γλωσσόκομον, ἢ γλωττοκόμειον, &γλωσσοκομεῖον cum  
Ei nomen est Atticum, vt scribit Gal. comm. 2.  
εἰς τὸ πρὶ ἀμῦν, & proprie significat arculam, in  
qua homines recondunt res preciosas, & quam  
multi iter facientes portant. est autem oblonga  
& angusta. Ab eius similitudine medici Hippoc.  
posteriores (nam Hippocratem id genus instrumenti  
 non nouisse Galen. author est) machinam  
quandam chirurgicam, fracto femori vel cruri, vbi  
callus circundatur, accommodatam γλωσσόκομον nominarunt  
. Est autem machina caua, oblonga, & ad  
femoris proportionem arcta, superna parte trochleas  
 vtrinque singulas habens ad latera sitas, &  
inferna parte transuersum axem, ad quem alligati  
laquei contrarium nixtum toti membro gemina  
tensione efficiunt. Sic autem habet eius descriptio.

1. pb Desgorris

Id habet, vt ex figura supradicta patet, ab ima  
parte axem, ad quem extremi laquei in diuersa  
extendentes deligantur. Itaque si femori crurique  
 aptandum est, inijciuntur laquei extremis  
partibus ossis fracti, fiuntque ex duabus appendicibus  
 siue habenis, sic vt quatuor vterque capita  
 habeat, bina à dextra parte, totidem à sinistra  
. Ex ijs capitibus quae inferioris laquei sunt,  
per foramina facta in inferiori parte glossocomi  
ad axem duci debent, quae verò superioris, primò  
 procedere ad superiora, deinde ipsa quoque  
per latera glossocomi perforata traijci, quibus  
foraminibus trochleae inclusae sint. Vtrinque  
autem ab exteriori parte glossocomi superioris  
laquei capita ferenda sunt ad axem. His enim  
ita constitutis, vna axis conuersio, pariter ambos  
laqueos & quatuor appendices extendit, sed  
contrario prorsus nixu. Nam qui ad inferiora  
fracti ossis alligatur laqueus, os ipsum deorsum  
 versus extendit, qui verò ad superiora religatus  
 est, sursum os adducit. Earum tensionum  
 altera, quae vtique membrum tendit in  
directum, Graecè εἰθύπορος, id est, in directum  
procedens nominatur: quae vero prius sursum;  
mox deorsum agitur, μεταληπτικὸ, quasi translatiuam  
 dixeris: siquidem per trochleas quae in  
lateribus glossocomi sunt positae, circumactio  
siue reflexus, siue translatio fit à superioribus  
partibus ad inferiores. Licet porro, vbi crus sic  
extensum est, in posterum quotidie hanc laqueorum  
 in diuersas partes intentionem corrigere  
, valentius vel lenius extendendo. Sic quidem  
 Gal. γλωποκόμιον suum descripsit tum comment  
. 2. εἰς τὸ πρὶ ἀγμῶν, tum lib. 6. meth. med.  
vbi etiam docuit licere &σωλῆνα vocare eiusmodi  
 machinam. & cum adiectione σωλῆνα μήχανικὸν  
, aut γλωττόκομον μηχανικόν. Habetur apud  
Oribasium in lib. de machinamentis etiam aliud  
glottocomum, quod ad Nymphodorum authorem  
 refertur, sed aequilaterum, non oblongum  
 est.  
" Dicitur etiam γλωσσοκομεῖον de pudendo mu„  
 liebri in epigrammatis vt tradit vetus lexicum.  
„tum ad linguam continendam vt docuit Came„rarius  
.  
Γλωσσοκάτοχον. organum appellant medici comparaΤνάθος  
Γνάθος. gena. maxilla. bucca. proprie dicitur ea pars  
faciei quae τοῖς μήλοις subiecta est. Significat autem  
 quemadmodum &ἡ γένυς, tam supernam  
quam infernam genam. Siquidem apud Hippoc.  
γνάθον&γένν confundi annotauit Gal. comm. 2.  
εἰς τὸ πρὶ ἀρ θρων. vίde γένυς.  
Γναφάλιον. herba est folijs candidis & mollibus, quorum  
 pro tomento vsus esse potest: inde γναράλιον  
dicta est quasi tomentitia. Nam & Dioscorides  
folia dictamni, quod mollia sint, γναραλώδη, hoc  
est, tomentitia & lanea, appellauit: & pars cucurbitae  
 interior, quae eius semen complectitur,  
ab Aetio dicitur γναραλλίδης, propter candorem  
& mollitiem.  
Γναφάλλιον autem Dioscorides centunculum vocari  
Romae prodidit & centuncularem herbam. Est  
enim centonibus cum tomento maxima cognatio  
. Aliqui. vt Plin. ait, χαμαίζηλον vocarunt. Sunt  
qui eam esse putent quae vulgo cruciata dicitur.  
Γνήσιον. legitimum. verum. Quae vox proprie ad morborum  
 species pertinet: nec eam alijs in rebus  
cum Hipp. tum alij praestantes medici vsurpare  
consueuerunt. Quare nec de sudoribus, nec deiectionibus  
, nec alijs eiusmodi recte dicitur, vt  
annotauit Gal. comment. εἰς τὸ πρὶ διαίτης ὀξέων.  
Γνήσιαι etiam πλευραὶ dicuntur costę verae & legitimae  
 apud Polluc. quae spurijs Graece νόθαι opponuntur  
. vide πλευραὶ. 6  
Γνώριμα παιδία. vulgares foetus & vulgo cogniti dicuntur  
, id est populares quique communi aut maxime  
 vsitato ac familiari partionis tempore contingunt  
, hoc est nonimestres lib. πρὶ ἐπταμὴν οὐ.  
Γνωρίσματα. signa dicuntur quae incipientem affectum  
 significant. 6  
Γόγγρος. dicitur vitium quoddam arborum praecipue  
 oleae authore Theophr histor. plant. I. 1. c. 13.  
hoc est eminentia quaedam rotunda in truncis arborum  
, à cuius similitudine dicitur etiam a  
Γόγγρων, vel potius γογγρώνη. (nam 6. Epid. ita scriptum.  
legimus) ἡ βροιγοκύλη id est gutturis tumor, veluti  
 cum Hippocr. Epid. I. 6. dicit τὸ ψυγρὸν esse.  
συστρεπικὸν ideoque inuehere φήρεα&γογγρώνας, vbi à  
Galen. annotat videri sibi Hippocratem φήρεα ὐ  
appellasse ταὶ προμηκεστέρασ ἐν τοῖς νευρώδεσι μορίης ὶ  
τάσεις; γργγρῶνας autem ταὶ στροιγυλοτέρας: id est pherea  
 oblongiores tensiones in neruosis partibus,  
rotundiores autem gongronas; mox γργγρώνας esse.  
dicit τας περιρερεστέρας ἐξοχὰς μετὰ σκληρότητος, ὶ  
οιαὶ ττρ εἰσὶν αἱ γινόμθναι τισι τῶν δέήδρων ἐπιρύσεις αἱ  
καλοῦσι γάργγρους id est rotundiores cum duritia excessus  
, quales in quibusdam arboribus appendices  
 sunt quas gongros vocant comment. 3. in 6.  
Epid. t. 14. allatoque illo Theophrasti loco.  
cuius supra facta mentio est, addit esse quosdam  
 qui suo etiam tempore audierint Thessalos  
 eiusmodi σκληρότητας ὅταν ἐν τραγὴλῷ συστῶσι α  
quando in collo fuerint, γργγρώνας nominare:  
 in Lexico etiam suo Galen. γόγγ ρωνα exponit a

1. pb Desgorris

ὁ βρειγοκήλην, nominatam sic esse addens ἀπὸ τῶν ἐν  
3 τοῖς πρέμνοις τῶν δένδρων ἐπιγινγάένων στιογγύλων ἐξοχῶν,  
„ ab adnatis nouellarum arborum rotundis qui„  
 busdam eminentijs, vbi itidem verba Theo„  
 phrasti citat, Sed suspectum videtur illud γὑγχρω„  
 va cum apud Hippocr. sit γυγγρῶναι, & legatur  
„ apud Hesych. quoque γγγγρώm quod esse dicit  
„ἀπόστημα ἐν ράρυγγι. abcessum in pharynge.  
Γόγγρων, vel potius Γογγρώνη. ἡ βρογχοκήλη, hoc est, gulae  
 tumor apud Hippocr. Sunt enim γόγγροι proprie  
 eminentiae quaedam rotundae in truncis arborum  
. In qua significatione etiam vsurpauit  
Theophrastus libr. de plantis, scribens, ἔνια δὲ  
καὶ ἴγει τὸς κἀρκυένυς ἀπό τινον γύγχρους.ἡ ὑἄλογον,  
οἷον ἡἐλαίᾳ hoc est, aliqua vero etiam habent vocatos  
 à quibusdam gongros, aut aliquid simile,  
veluti oliua.  
Γογγύλη, ἢ  
γογγυλὶς. rapum. rapa. duorum generum est. vnum  
satiuum, alterum syluestre. satiuum duplex traditur  
, aut enim in latitudinem finditur, aut in  
rotunditatem glomeratur, syluestre in longitudinem  
 excurrit, proprie autem γργγύλη vocatur  
quod rotundum est.  
Γογγυλίδια. dicuntur apud Hippocr. τὰ συικρὰ σραίεἰα  
 ὑπερεὶ καταπότια, hoc est, globuli, orbiculiue  
 quasi catapotia.  
" Apud Hippocr. autem γργγυλίδας inuenio lib.  
ἡ πρὶ τῶν ἐνθὸς παθῶν, vb i scribit καὶ γργγυλίδας διέρθυς  
ν ποιίων, habet tamen & Galen. γργγυλίδια; dicuntur  
 autem inquit Erotian. ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ γῆμα ὁμοιόν  
 τπητος. ab ea quae secundum figuram est similitu"  
 dine.  
Γόμφιασις. affectio est dentium vel gingiuarum:  
alius molarium, alius maxillarum à dentitione  
dolores interpretatur, alij aliter γυμρίασιν siue  
γρμριασμὸν vocantes, vt habetur apud Helychium  
, dentium συνθλασμὸν, ἢ συύτριμμα, ἢ αἰμωδασαὸν  
, hoc est confractionem, stridorem,  
aut stuporem. Sunt autem qui eo nomine non  
aliud intelligant quam dentium compages. Ad  
eam affectionem Dioscorides decoctum cornu  
ceruini commendauit, scribens ipsum παρηγορεῖντας  
 γυμριάσις. hoc est, affectiones dentium  
mitigare. id quod videtur de dolore intelligendum  
, ad quem proprie videtur τὸ παρηγρρεῖν pertinere  
. alioquin per γρμρίασιν dentium mobilitatem  
, eorum praesertim qui γόμοιοι dicuntur, &  
per γόμρωσν iuncti sunt articulatique, non absurde  
 dici posse crederem.  
" Sed & legitur γρμριασμὸς in antiquis Graeco„  
 rum lexicis vt notauit Marcellus Virgilius; si„  
 cut &γόμφωσις&ἐχγόμφωσις pro γομρίασις à non„nullis  
.  
Γόμφιοι clauales, seu molares dentes. Sunt dentes  
asperi, inaequales, ampli, lati, molendis atterendisque  
 cibis comparati, à caninis ad extremam  
 vsque mandibulam pluribus radicibus affixi  
. Dicuntur γόμειοι quod clauorum modo genis  
 infigantur. Vnde &γόμρωσις species τὸς συνανθρώσεως  
 dentium fere propria, de qua mox dicetur  
. Ijdem etiam μύλαι foeminino genere à Galeno  
 appellantur, & masculino μύλοι ab Aristotele  
& Ruffo. Sunt autem molis quibus cereales  
 fruges in farinam vertuntur, non solum  
vsu similes sed figura etiam asperiore, inaequali  
& lata, praesertim qua parte sibi occurrunt,  
& cibos comminuunt. Altera vero parte qua  
in genas inserti sunt, πολύῤῥίζοι, hoc est, multifidi  
, sunt, sed vario modo. Genae namque  
superiori tribus, inferiori duabus radicibus adhaerescunt  
, interdum tamen pluribus vel paucioribus  
. In quo tamen obseruatum est superiorum  
 dentium plures semper esse & firmiores  
 radices. Sunt autem molares dentes, vt  
plurimum viginti, quini scilicet in vna quaque  
 parte. In quorum genere etiam censentur  
 qui omnium nouissimi oriuntur, quos Graeci  
σωρρονιστῆρης, Latini genuinos vocant. vide  
ὀδόντες.  
Γόμφωσις. est species τὸς συναρθρώσεως: dicitur, vt ait  
Galen. cum os ossi claui modo infigitur. Idem  
quoque eam diffinit esse συνόθρωσιν κατὰτὰ ἔμπηξιν.  
Verum talis ossium συναὶ θρωσις ambigua est &  
prope ad άμρυσν accedit, cum scilicet quippiam  
tam exactè infixum est, vt ne tantillum quidem  
 loco moueri possit, sicut habet in dentibus  
, quos tamen per γάμρωσιν iunctos esse, non  
autem alueolis suis adnatos indicio est quòd  
vel sponte decidant vel eruantur. Per γόμρωσιιν  
quoque iuncta quaedam ossa dici possunt in carpo  
, meta carpo, tarso, pedio & alijs quibusdam  
partibus, synarthroses enarthrosi & arthrodiae  
similes, sola motuum magnitudine ab ea differentes  
.  
Γονὴ. genitura. eadem & semen dicitur. Idem enim  
est γρνὴ καὶ σπέρμα: ratione fortasse differre videbuntur  
. Aristoteles apertè distinxit libr. 1. de  
generatione animalium, his verbis: Genitura id  
vocatur quod à generante proueniens causa est,  
quae prima obtinet principium generationis,  
videlicet in ijs quae coire natura voluit. Semen  
autem est quod ex ambobus coëuntibus illis  
originem trahit, quale semen plantarum omnium  
 est, & animalium nonnullorum, in quibus  
 sexus distinctus non est, velut id quod ex  
mare & foemina primùm miscetur, quasi conceptus  
 quidam aut animal. Quibus verbis Aristoteles  
 significat genituram esse causam principiúmque  
 generationis proueniens à perfectis  
animalibus quae naturâ coëunt, semen verò  
tantùm plantarum esse & animalium imperfectorum:  
 deinde quòd genitura sit ens naturale  
imperfectûm, principium tantum alterum generationis  
 obtinens, semen vero ens aliquod sit  
perfectum, ex duobus rerum naturalium principis  
 constans, cuiusmodi est nux, triticum,  
hordeum, & alia semina eiusdem generis, quae  
quidem perfecta sunt, non minus quam ipsum  
animal perfectum est. De qua Aristotelis sententia  
 abundè diximus in annotationibus nostris  
 quas in libr. Hippocratis de genitura dudum  
 edidimus. Verum Hippocrates, sicut Galen  
. annotat, non ipsum modo semen recens  
emissum, vel in suis vasis contentum, sed quamdiu  
 à concepto etiam foetu species seminis adhuc  
 apparet, siue per abortum, siue per dissectionem  
, γυνὴν appellat, nondum illi tribuens  
foetus nomen, vt libr. de natura pueri, vbi exponit  
 quae ancillae suae, die à conceptu sexto, acciderint  
.  
Γοναὶ etiam ab Hippocrate appellari partes naturales  
 quae generationi inseruiunt, author est Gal.  
comment. 3. εἰς τῷ τῆρὶ ἀῤ θρων.  
In foeminis scilicet μῆτραν, in viris τὰ περματκὰ  
μopia. .  
Γονὴ quoque nomen est pessi ad conceptum perutilis  
, qui describitur à Paulo lib. 6. c. 24.

1. pb Desgorris

Γονιμὸς ἡμέρα. id est, περιττὴ vt exponit Erotianus  
„ hoc est impar, imparibus enim diebus praeci„  
 puam vim inesse ad morbos iudicandos voluit  
Hippocrates: Translata autem videri possit, me„  
 taphora à foetibus qui γόνιμοι ab Hippocrat. di„cuntur  
, quando legitimo & partui apto tem„  
 pore in lucem eduntur vt 7. & 9. mense, qui  
ν γόημα τίκνα ἢπαιδία, καὶ βιώσημα appellantur ab eo„  
 dem; ita &γόνιμον μένα, τὸν πρττον καλοῦι, inquit  
„ Erotian. id est, imparem & à Ruffo ρλέβες γάρι"  
μοι vasa spermatica dicuntur.  
Γονοειδὲς ἐναιώρημα. dicitur apud Hippocratem quod  
in vrina pendet geniturae simile. Species est τe  
ἐναιορήματος genituram referentis, hoc est crassioris  
, candidioris, rotundioris, magisque compacti  
. vide νεφέλη.  
Γονοειδὲς οὖρον. exponit Erotian. τὸ λευκὸν, καὶ ταγὰ καὶ  
ὄμειον γύνῳ τύτεστι σπέρμαη, id est, album crassum  
„& semini simile. vide οὖρον vbi plura.  
Γονοειδὲς ὑποχώρημα vide ὑποχώρημα.  
Γονόῤῥοια. est inuita & nimia citra venerem seminis  
„ profusio, citra libidinis insomnia, citra colis ten„  
 tiginem leui quodam aut nullo oblectationis  
"sensu, titillatuue facta: Sed & gonorrhoeae spe„  
 cies quaedam est cum occasione minima semen  
„ emittitur, vt in eo qui sola clysteris perfusione  
„ semen eiaculari consueuerat, sed etiam quem„  
 dam se vidisse testatur Fernelius, qui longa go„  
 norrhoeae consuetudine, per insomnia atque  
„ etiam cogitatione sola purum sanguinem non  
„ minori voluptate quam semen effunderet; Ma„  
 lum quidem est gonorrhoea mulieribus perinde  
e atque viris commune: est autem in hac semen  
„ crudum, aquosum, liquidum ac tenue, nec pror„  
 sus album: effluuij causa est spermaticarum par„  
 tium infirmitas, qua vel non concoqui vel non  
„ retineri semen potest, tantisper dum coquatur  
„atque crassescat; Quamobrem frequens ijs es„  
 se solet qui impuberes nec dum maturâ aetate,  
„veneri sese petulantius addixerunt, nam imbecil„  
 le partes euadunt in quas longa consuetudine  
„ humores abundantius confluunt: Quum per  
„ insomnia libidinis, aut in attenta rei venereae  
„ cogitatione semen affatim procidit, non vt in  
„ vera gonorrhoea crudum id & aquosum ac si„  
 ne sensu, sed magna vtique voluptate effundi„  
 tur, verum in mulieribus cum partium obscoe„  
 narum odaxisimo quodam, pruritu atque titilla„  
 tione: huius effluentis seminis causa est vel  
„ exuperantia vel calor, & acrimonia naturam pro„  
 ritans, vel ingens partium spermaticarum ro„  
 bur, hoc argumento quod voluptate iucunda  
„ id semper promanat. Caeterum inuasit hoc se„  
 culo in humanum genus ex lue venerea vitium  
„ quoddam gonorrhoeae finitimum, quod idcirco  
„ foedam virulentámque gonorrheam appella„mus  
. Principio virus album aut subcitrinum  
„ è vasis spermaticis sine sensu excidit, vigilanti  
„ pariter atque dormienti; Eius causa est vaso„  
 rum spermaticorum atque testium imbecillitas,  
„non illa quidem simplex sed ex venenata lue  
„ contracta, haec enim efficit vt quicquid in ijs  
„ vasis colligitur, in tetrum foedúmque virus fa„  
 cessat, quod deinceps contagione alium quem„  
 uis contaminat, Tempore virus hoc putret &  
„ acrimoniam adsciscit, ductum penis in transitu  
„ exedit, & exulcerat; factum vero iam vlcus esse  
„ esse ostendit exortus dolor, qui & in tentigine  
"quasi funem peni subtendit, & in emictione  
tanquam in dysuria acrius stimulat, vt idcirco  
multi in calculi vesicae suspicionem venerint,  
sed hęc proprijs affectuum signis haud difficile sit.  
internoscere: Tam alte interdum excauatur vlcus  
 vt foras emergat in penis summam cutem:„  
hoc virulento fluore praeter rationem suppresso,  
intus plerumque colligitur abcessus, aliàs quidem  
 circa testiculum in epididymide, aliàs in  
perinaeo, qui rupta apertaue cute materiam fundit:  
 Gonorrhaea autem modo viros sed & mulieres  
, imo etiam frequentius exercet, quod harum  
 semen vt pote crudius ac dilutius minus sub¬„  
sistat. Profluit autem citra vllam veneris titillationem  
, nec assiduo, nec quotidie, vt in vterino  
 fluore, sed quibusdam interuallis, non ab,  
vteri capacitate, sed à vasis spermaticis in vteri,  
ceruicem, estque id album, serosum, omnis expers  
 graueoeltiae, & acrimoniae, ac omnino paucum:  
 huius eadem causa est quae virilis gonorrhoeae:  
 hac autem multo crebrior est virulenta  
gonorrhaea quam impura venus infligit, sicut in  
viris dictum. Quod per hanc excidit continen¬„  
ter assiduoque fertur vt in vterino fluore; est tamen  
 crassius multo, atque modo album, modo  
 flauum aut virescens, odore graui molestum,  
acre & exedens, ac proinde raro deprehenditur.  
citra pudendi vlcus; at nondum his notis certo  
possit ab vterino fluore internosci, sed hinc maxime  
, quod non vt ille ab vtero, sed à vasis spermaticis  
 prodeat, quodque prorumpentibus.  
mensibus non desinat, sed cum his & mox ab ijs  
similiter persistat, vterinus vero fluor cesset in„  
mensium eruptione & aliquanto post tempore.  
Γόνος. idem quod ἡ γονὴ. sic enim appellare solebat  
Xenocrates, vt refert Galenus.  
Genituram enim & semen significat. 2  
Vnde ἔκγονοι&ἀπότοοs dicti ait Budaeus ex Aristotele  
. Sed &γένος Hippocrati pro pudendo,  
virili sumitur libro περὶ ὑγρῶν χρόσιος. .  
Γόνος ἡράκλειοςrum album, vt habetur apud Dioscor.  
Γόνυ. genu. estfemoris & tibiae dearticulatio. In hac  
cum, sicut in alijs omnibus, sinum quendam esse  
oporteat, qui prominens alterius caput excipiat,  
caputque hoc tam rotundum esse debeat, vt apte  
& sine vlla molestia in cauitatem eam inseritur  
, femoris extremitas inseritur, eamque tibiae  
caput excipit. Tibia enim cum femori subiecta  
 sit, duo eius capita duobus sinibus suis, qui  
neruo & cartilagineo discrimine apte distinguuntur  
, admittit. Est autem ea dearticulatio  
omnium expeditissima iustissimaque, vt scripsit  
Hippocr. lib. de fracturis, praeterea firmissima,  
magnoque naturae artificio comparata, vt quae  
in ea epiphyses & cauitates ita construxit & ad  
amussim fabricata est, vt neque laxior sit epiphyseon  
 in cauitates ingressus, neque etiam adstrictior  
. Continentur autem & firmantur extrinsecus  
 supercilijs quibusdam ipsorum ossium &  
ligamentis, alijs quidem in profudo positis, alijs  
autem in circuitu totam dearticulationem comprehendentibus  
. Quo vero firmior etiam fieret,  
eam anteriore parte rotula seu patella, quam  
μύλην&ἐπγονατίδα appellant, muniuit, quae prohibeat  
 ne femur curuatis aut per decliue currentibus  
 loco excidat & dilabatur.  
Γόνυ. etiam in arundine dicitur voce translatitiâ.  
apud Polluc. & Theoph. lib. 1. de histor. plant.  
Cap. 13.

1. pb Desgorris

Γοργονίας, dicitur à quibusdam corallium, propterea  
quod quam primum vbi ex alto in aerem profertur  
 solet lapidescere. Nam & Gorgonas in  
lapides versas fingunt poëtae.  
Legendum puto γρργύνιος, Plinius enim foemi„  
 nino genere Gorgoniam dicit subaudito gem„mae  
 nomine.  
Γορδύλιον ἢ  
Γόρδυλον. dicitur apud Paulum quod alij τορδόλιον  
appellant: nisi mendosus est codex. Est autem  
seseli, vel eius semen.  
Γοσσίπιον. frutex est exiguus, laniger, palmae folio,  
similem barbatae nuci gerens fructum, cuius in  
exteriori bombyce lanugo netur in linum candidissimum  
 mollissimumque, quod cotonium  
vulgo dicimus, & lanuginem ipsam cotonum.  
Γονυαλγέες. genuum dolore conflictati dicuntur,  
„quales quos ὁροφαγέοντες, id est, eruo vescentes  
„ vocat Hippocr. 6. Epid. sect. 4. aphor. 11.  
Γραῖα. vide infra γραῦς.  
Γρὰμμα. scripulum. Est vigesima & quarta pars vnciae  
. Tot namque scripula sunt in vna vncia. Eamque  
 ob causam, vt Fannius scribit, ponderis id  
genus Graeci γράμμα dixerunt, quod vncia in tot  
huius generis pondera diuideretur, quot essent  
apud Graecos litterae, quae illi γράμματα vocant.  
Fannij versus sic habent:  
Vncia fit drachmis bis quatuor. vnde putandum.  
Grammata dicta, quod haec viginti quatuor in se  
Vncia habet. tot enim formis vox Graeca notatur,  
Horis quot mundus peragit noctemque diemque.  
Qua in re Latini Graecos imitati à scribendo primo  
 scriptulum, deinde scripulum dixerunt.  
Qui scripulum dicunt, sine authore & ratione  
sic dicere videntur. Eius nota apud Latinos fuit  
F. Apud Graecos veteres raro in vsu fuit, sed eius  
loco fere semper διώβολον, vel βολὼ δύς dixerunt.  
Quem loquendi modum etiam Plinius non mutauit  
, cum haberet scripulum, quo alias vtitur,  
& dimidium scripulum posset dicere.  
Γραμμὴ κυκλοτερὴς. dicitur circulus pupillam ambiens  
, qui alio nomine ins appellatur.  
Γράστις. dicitur à quibusdam hordeacea farrago,  
quanquam & multi non indocte semiaridum  
foenum interpretentur. Reperitur &κράστις.  
Γραῦς. dicitur pellicula illa quae lacti aut iusculo refrigerato  
 superinducitur. Est enim veluti rugosa  
cutis, qualem vetulae habent.  
" Teste Gal. comment. 2. in prognost. Dicitur  
„ etiam pellis vmbilicum ambiens quod corrugata  
„ senectuntis indicium sit, vt Pollux scribit: dicitur  
„ quoque ραῦς de melle, vt scribit Eustath. Eodem  
„ nomine etiam significari aiunt, alarum foetorem:  
„ sed &χαῦς de pinguedine quae vrinis innatat, dicitur  
, quam colliquationis signum esse inquit Hip„  
 pocr. ex Galeni loco cit. & 4. de sanit. tuenda c.  
v 4. λιπαρότητας ἀνω ἐρισταμένας ἀραγυοείδέας pinguedi„  
 ne ad modum araneae supra stantes appellatur Hip"  
 pocr. in prognost. hoc & in significato vsurpauit  
 Aristoteles lib. de generat. animal. cap. 4.  
„dum cutim carne siccescente sic effici tradit, vt  
„ in polentis fit ἡ καλουυένη γραῦς.  
Γραφιοειδὴς, dicitur apophysis ossis petrosi, quae alio  
nomine στυλοειδὴς&βελονοειδὴς vocatur. vide in  
dictione βελονοειδὴς.  
Γραφίσκος διοκλέος. ferramenti chirurgici genus est,  
telis è corpore extrahendis accommodatum: sic  
dictum quoniam authorem Dioclem habet, qui  
inter priscos maximosque medicos habitus est.  
Lamina vel ferrea, vel aenea etiam ab altero capite  
 duos vtrimque deorsum conuersos vncos  
habet, ab altero duplicata lateribus, leniterque  
extrema in eam partem inclinata, quae sinuata  
est: insuper ibi etiam parte inclinata, quae perforata  
 est. Haec iuxta telum transuersa demittitur  
, deinde vbi ad imum mucronem ventum  
est, paulum torquetur, vt telum foramine suo  
excipiat. Cum in cauo mucro est, illico duo digiti  
 subiecti partis alterius vncis, simul & ferramentum  
 id extrahunt & telum. Descriptio haec  
habetur apud Celsum lib. 7. c. 5.  
Γριφόμενα. Galen. in exeg. apud Hippocr. ἐπανειλούμένα  
 exponit, Hesych. & Ethymol. τὰ συνελκό¬α  
μενα, τὰ σπασμοδῶς συμπαθουῦτα seu ἔγγίζοντα:  
hinc &ἀλγήματα πρὸς ὑπογόνδριον γριρόμενα apud  
Hippocr. in 1. prorrhet. aph. 8. Galen. in comment  
. 3. interpretatur inuolutos dolores, & circum  
 praecordia implicatos & irretitos ac sese reuoluentes  
, deducta voce ἀπὸ τοῦ γρίρη quae rete  
piscatorium significat, quanquam Gal. loco citato.  
γχίπον, non γρὶρον ait signilicare rete piscatorium e  
ideoque γριπόμενα legendum, idem tamen Gal. 6  
in exeg. γρὶρον pro retè piscatorio scribit, γρίρον εt  
etiam antiqui pro eo quod obscurum est inuolutum  
 ac tortuosum dixere. 6  
Γρῦνον. dicitur à quibusdam σίκυς ἄγριος. vt habetur  
apud Dioscoridem.  
Γρύπωσιν. Cael. Aurelian. lib. 2. \* xρOν. c. 14. appellari  
 ait à Graecis, quando in phtisi laborantibus  
 digitorum summitates crassescunt obuncatis  
 vnguibus. 6  
Γυῖον. exponit Galen. apud Hippocr. comment. ad  
aphor. 26. sect. 4. libr. 6. Epid. ὅλον τὸ σῦμα totum  
 corpus: atque γῶον corpus significare aut  
membrum corporis & de pedibus ac manibus  
dici apud Homer. est valde vsitatum: Erotian.  
vero γmον apud Hippocr. proprie de musculis dici  
 scribit, vt praesertim lib. de articulis, & lib. de  
hominis aetate τὰ γῆα bracchia & manus significare  
 Lalamantius interpres ait. 16  
Γύης.ου. in corpore humano dicitur teretum colli ossiculorum  
 ceu vertebrarum coetus, vt Camerar  
. interpretatur apud Polluc. τὸ τῶν πονδύλων, ἥ ε  
στρορέων τῦ τραγίλου σὐστημα quod Hesychius τὴν τῶν ἄσταγάλων  
 συύθισιν vocat. 4  
Γυιῶ. ἀπογυιῶ. καταλύῳ τὴν δυνάμιν. hoc est, eneruo, &  
vires exoluo, apud Hippocr. vt exponit Galen.  
comment. περὶ διαίτης ὀξέων. significat etiam  
γυῦθαι apud eundem idem quod ἐλάττονα γίνεσθαι.  
hoc est, decurtari, vt interpretatur Gal. comment  
. 3. in lib. de artic. ac quanquam γῦα proprie  
 maiora membra dicantur, vt pedes manusque  
, de reliquis tamen omnibus partibus dicitur  
.  
Γυμνάσιον. exercitatio. duplicem habet significationem:  
 vnam communem, qua dicitur omnis  
motus vehementior anhelitum immutans. Terminus  
 enim vehementiae est anhelitus alteratios  
quando in quibus nulla fit anhelitus mutatio,  
has nondum exercitationes vocamus. Quod si  
quis magis minusue, celerius aut crebrius iam  
ex motu aliquo respirare cogitur, huic certe tantus  
 motus exercitatio fuerit. Ea quidem communiter  
 exercitatio vocatur, significans idem  
quod πόνος, id est, labor: quippe cum & qui fodiunt  
, & qui metunt, & qui equitant, non laborent  
 modo, sed etiam exercitentur, communi  
 saltem exercitationis appellatione. Proprie

1. pb Desgorris

vero exercitatio appellatur quae eo loco suscipitur  
 quem Graeci γυμνάσιον appellant. Is locus  
erat in publico quodam vrbis loco extructus,  
quo vngendi, fricandi, luctaturi, discum iacturi  
, aut tale quippiam facturi confluebant: cui  
qui praeerat, γυμναστὴς vocabatur. Callebat enim  
omnia exercitationum genera, earumque vsum  
& modum nouerat. Sunt autem exercitationum  
tria saltem prima genera, vtique quot motionum  
 differentiae: quippe aut à nobis ipsis mouemur  
, aut ab alijs, aut à medicamentis. duae priores  
 sanis & aegris communes sunt, tertia species  
nequaquam ad sanos pertinet. Ab alio quidem  
motus fit nauigatione, equitatione, vectione. A  
nobis ipsis mouemur cursu, ἐκπλεθρισαῷ, πτυλισαῷ  
, saltu, disci iactu, lusu coryci pilaeque seu  
magnae seu paruae. Mistus vero ex ambobus  
motus est ęquitatio violentior, lucta, pugilatus,  
ὁπλομαχία, σκιομαγία, ἀκροχειρισταὸς, & plaeraque  
alia eiusdem generis exercitia. sed in his quoque  
complures differentiae inueniuntur: nam quaedam  
 aut violentae sunt grauesque ac robustae,  
aut leues, celeres & concitatae, aut pariter violentae  
& celeres. Quaedam enim lente motis  
fiunt, quaedam ocyssime agitatis, & quaedam  
robore ac nixu adhibitis, quaedam sine his, adhęc  
quaedam cum robore pariter & celeritate, quaedam  
 languide. Ac quod violenter quidem sine  
velocitate exercetur, εύτονον, id est, valens, vocatur:  
 quod violenter & cum celeritate, σφοδρὸν, id  
est vehemens. Violenter autem robusteue dicere  
 nihil referat: sed tarda quidem exercitatio,  
vt scribitur apud Hippocr. libr. 6. τῶν ἐπιδημίων,  
pinguefacit: velox autem carnes & adipem detrahit  
, succorumque abundantiam minuit Praeterea  
 aliam partem aliae alijs magis fatigant:  
quippe itatio cursusque crurum exercitationes  
sunt. Acrochirismi & sciomachiae brachiorum  
& manuum propriae. Lumborum autem assidue  
se inclinare, ac rursus reuocare: item alteres attollere  
. Thoracis vero & pulmonis maximae respirationes  
 propriae exercitationes sunt. Totius  
vero corporis est paruae pilae lusus. Caeterum  
haec ipsa exercitationum genera aut priuato, aut  
publico in loco obeuntur. In illo quidem magna  
 ex parte nulla adhibita gymnastae cura industriaque  
, quippe quae saepius non exercitationis  
causa, sed necessarij operis, vel etiam meditationis  
 vsurpentur. Nam cum fodit quis, aut remigat  
, aut arat, aut metit, cum domos aedificat,  
seu ferrariam aerariamue factitat, aut alia quaecunque  
 homines, vel opifices vel non opifices  
in vita vsus causa exercent, facit, operis potius  
causa quam exercitationis ea facit, ideoque perpetuum  
 diem ea obit, neque vnquam, ne post  
cibum quidem intermittit, adeo vt plerumque  
inter causas insalubres huiusmodi exercitatio  
habcatur. At quae publico in loco suscipitur, cui  
peritus gymnastes prefectus est, salubris semper  
 est, & maxima artis tuendae sanitatis portio,  
vt quae non alio tempore quam ante cibum  
obeatur, & praeparato semper corpore, seruetque  
 perpetuo modum, & vocatam ἀποθεραπείαν  
. Itaque simplex vniusque modi exercitatio  
ea est quam quisque priuatim vsurpat: quam  
vero gymnastes moderatur, tribus vtique partibus  
 constat, videlicet praeparatione, ipsa exercitatione  
, & apotherapia. Praeparatio perficitur  
frictionibus & inunctione. Sic enim calefactis &  
praemollitis solidis partibus, ad haec vero humoribus  
 tenuatis, & exiguis meatibus laxatis nullum  
 periculum nec rumpendi alicuius, nec obstruendi  
 exercitatio impendet: quibus quidem  
vitandis eiusmodi praeparatio adhibetur. Vt autem  
 haec fiant, oportet linteolo totum corpus  
mediocriter fricando prius calfacere, mox oleo  
fricare. Eiusmodi frictionem τρίψιν παρασκευάζουσαν  
 Galen. appellat. Ab ea dandum se exercitationi  
, quam pro ratione corporis, naturae, sexus  
, aetatis, virium & temporis anni constitutionisque  
 praesentis oportet esse vel violentam,  
vel celerem, vel remissam: item longam vel  
breuem assiduam vel interpolatam, & quae vel  
totum corpus aequaliter, vel aliam quamuis partem  
 egregie praeter caeteras fatiget. Tum demum  
τῇ ὑποθεραπεὶα vtendum, quae constat frictionibus  
& motibus alijs, sed multo magis moderatis  
& remissioribus quam per ipsam exercitationem  
, sicut ante in dictione ἀποθεραπεία ostendimus  
. In hunc modum peracta exercitatio optima  
 est & saluberrima, quod eam duo maxima  
commoda sequantur, excrementorum inanitio,  
&ἐυεξία, id est, commoda solidarum corporis  
partium habitudo. Nam quoniam vehementior  
motus exercitatio est, necesse quidem est tria  
haec ab ea perfici in corpore exercitando, membrorum  
 duritiem ex mutuo ipsorum attritu, genuini  
 caloris augmentum, & spiritus citatiorem  
motum. Sequuntur vero haec reliqua omnia priuatim  
 commoda, quae corpus exercitijs accepta  
 refert, vtique ex membrorum duritia, tum  
vt minus ex labore afficiantur, tum ad actionis  
robur: ex calore, tum deducendorum in corpus  
validum attractum, tum immutationem magis  
expeditam, tum nutritionem magis foelicem,  
tum vt singulae corporis partes sint (vt ita dicam)  
perfusae. Cuius fusionis beneficio & solida mollescere  
, & humida tenuari, & exiguos corporis  
meatus laxiores fieri accidit. At ex spiritus valentiore  
 impetu & purgari hos omnes meatus  
necesse est, & excrementa expelli.  
Γυμναστικὴ. gymnastica. Est pars medicinae sanitatem  
 exercitatione conseruans. Pertinet ad ὑγεινὴν  
. Eo autem nomine intelligere oportet eam  
quae modum in exercitatione adhibet, & quae  
scopum habeat tantum exercere corpus quantum  
 confert ad tuendam valetudinem. Est etiam  
alia gymnastica vitiosa, Athletis propria, nomine  
 quidem suo insignis, sed extra naturae limites  
 progressa, quae non optimum finem habet,  
sed molem corpori adijcere, qua aduersarij prosternantur  
 in certaminibus. Quorum quidem  
 habitum etiamsi Hippocrates summum  
bonitatis attingere dicat, non est tamen simpliciter  
 bonus, sed vt ait Plato lib. 3. de republ. vituperandus  
, vt inutilis ad omnia ciuilia negotia,  
quemadmodum suo loco annotauimus.  
Γυμνόκριθον. hordeum nudum: Cereale semen est in  
Cappadocia proueniens, vt scribit Oribasius  
lib. 1. collect. medicinal. c. 1. forte id hordeum  
quod decorticatum nascitur, & quod vulgo  
hordeum mundatum appellatur.  
Γυναικάνθη sicdicitura quibusdam ἡ βρυωνία, hoc est  
vitis alba, teste Plinio.  
Γυναικεῖα, τὰ, id est, muliebria communi voce dicuntur à  
τὰ τῶν γυναικῶν ἰδια παθήματα, ἢ διαθίσεις, id est mulierum  
 affectiones propriae, quae tantum in eas  
metito sexus incidunt, ceu purgatio menstrua,

1. pb Desgorris

„ conceptio, grauiditas, partus, puerperia siue τὰ  
ἡ λοχία, & quae sunt eiusmodi: Sed tamen κυρίως  
ἡ καὶ τὰ ἐξὰν dici reperio τὰ γυνακεία pro ijs quibus  
„ foeminae ipsa purgantur per naturalia, &καθαόσις  
„ nominantur, siue illa sint menstrua siue puerperia;  
" Testis illa sententia praeceptoris aphor. 8.  
„ sect. 5. γυνακείων ἀγωγὸν ἡἐν ἀρώμασι πυρὶη. vbi Ga„  
 len. haec scripsit quae annotaui, quod & ex histo„  
 ria Phaetusae apud Hippocr. colligere est, quae  
"cum ex moerore ob mariti exilium menstrualis  
„ non esset, nulla ope nec vlla industria potuit  
ν γυνακωθῆναι, id est, ad eam muliebritatem redire  
" quae est in menstruis: omnia denique quae vteri„  
 na sunt, tam incommoda quam commoda, quae  
„ cernuntur in excrementis hystericis, in actioni„  
 bus κατὰ λόγον, ἢ παρὰ λόγον, id est, naturae merito vel  
„ immerito, tum in qualitate ipsius matricis, id  
„ est, in complexione, temperamento, habitu, colore  
", caracthere & mole, omnia inquam nomi„ne  
τῶν γυνακείων continentur apud Hippocr. in li"  
 bris τvῆρὶ τῶν γυνακείων, id est, de rebus & morbis  
"mulierum proprijs: haec autem γυνκεῖα siue  
„muliebria dicuntur, quod in illis partibus fixa  
„ sint aut per eas ferantur, quae ipsam muliebrita„  
 tem constituunt: Caeterum etiam τὰ γυναικεῖα  
"apud Hippocr. absolute de partibus muliebri„  
 bus dicuntur vt I. Epidem. in Philini & Epicra„  
 tis vxore, γυνικείων, inquit, πόνοι vbi Galen. sub„  
 audit μορι ῶν id est partium.  
Γυναικωθῆναι. interpretatur Galen. perduci ad eum  
„ statum vbi menstruae purgationes prorumpunt;  
„ hac vtitur voce Hippocr. 6. Epidem. vbi narrat  
„ extitisse illis temporibus mulierem quamdam  
"nomine Phaetusam, quae cum restibilis olim  
„ fuisset foecunditatis, ac illi menstrua quam op"  
 time respondissent, prae summo moerore quem  
„ ex mariti concepit exilio, ante diem desijt esse  
"menstrualis, & cum bene illi ciendis menstruis  
"medicatum fuisset nunquam potuisse tamen  
ἡ γυνακωθῆναι, id est mulierescere, vel ad mulie"  
 brem naturam redire quae est in menstrua purgatione:  
"γυναικωθῆναι tamen alij interpretantur loco  
" Hippocr. citato emolliri & effoeminari, cui  
„ibidem αὐδρωθὴναι, id est, in virum euadere &  
„hirsutum reddi opposuisse videtur Hippocra„  
 tes.  
Γυναικεῖον. dicitur à quibusdam τὸ στίβι, id est, stibium  
, quod eo mulieres decoris causa cilia illinerent  
. vide στίμμι.  
Γυνάνδροι. idem qui ἀνδρόγυνοι de quibus suo  
„ loco.  
Γυναικομύσταξ. pudendi muliebris pilus appella„  
 tur.  
Γυναικομαστὸν. est mammarum muliebrium summum  
 incrementum: non est ea affectio praeter  
naturam, sed aucta prouenit pinguedine mammarum  
.  
Γυναικομαστοὶ. etiam ij appellantur, quibus mammae  
„ foeminarum modo turgescunt, vt ait Paul. lib. 6.  
" c. 46. vbi & curandi methodus traditur.  
Γυνὴ, mulier: Etiamsi vox haec per b vbique scripta  
n reperiatur, nobis tamen est suspicio, eaque maxime  
 verissimilis γυνῖνας παρὰ τὸ γείνασθαι dictas,  
esse, quamuis etiam huic etymo videatur verbi s  
notatio deductioque repugnare, hoc vero verbum  
 aeque mulieribus ac viris conuenire potest, &  
etiamque saepenumero pro parere legimus vsurpatum  
 apud veteres, vt saepe in lib. Hippocr. veεἰ  
 γυνακ; quemadmodum vice verba τεκεῖν comment  
. 2. ad sententiam 7. ex libr. πρὶ ἀρόρων pro ὐ  
γγυνᾶν positum reperies, vt censeamus illas hoc  
nomen solas demereri, quae & eo venerint aetatis  
 vt iam periodice eis ferantur menses, quae¬6  
que etiam operam suam liberis dent & generationi;  
 neque igitur inter mulieres, vnquam virgines  
 recensebuntur, non in γυναικῶν censu eas es  
pariter vnquam esse habendas iudicabimus, quę e  
etsi periodicè menstrua patiantur & suis etiam ae  
sint locatae viris, degunt sine omni venere & illorum  
 non perfruuntur consuetudine. 46  
Γῦρις. pollen ex farina, qui vt scribit Paulus, amylo  
virtute respondet.  
Apud alios γύεις scribitur: inde ἡ διὰ γύρεως em¬ “  
plastrum ex polline farinaceo à Paulo describitur  
 lib. 7. c. 17. & à Trallian. lib. 3. c. 7. qui ipsum“  
commendat ad suppurationes promouendas.“  
Γυρίτης ἄρτος. vide. ἄρτος vbi panum insignes differentiae  
 explicantur. 5  
Γύψος. gypsum. Id dicitur quod ex lapidibus totis  
& ambustis exprimitur. Cognata calci res est.  
Plura eius genera. Nam è lapide coquitur, &  
è terra foditur, & è summa tellure colligitur, vt  
habetur apud Plin. Adstringit, glutinat, sanguinis  
 profluuia & sudores compescit, sed potum  
strangulat.  
Vt refert Dioscor. in Alexipharm. c. 24. dum  
scilicet intra ventriculum lapidescit, idem & 8  
Paul. 5. c. 59. 6  
Γυψώδης οἶνος. vide οἶνος vbi Alphabetica serie insigniores  
 quaedam vinorum differentiae explicantur  
. 51  
Γωνίωσις. sic Archigenes non male appellauit, authore  
 Galeno, speciem quandam pulsus, qui  
non toto arteriae circulo, sed eius angulo tantum  
 ferit. fit propter maximam imbecillitatem  
facultatis quę attollere onus nequit. Tunc enim  
flexum in alto quendam pulsus repraesentat, non  
circuli figuram: quem quidem flexum Archigenes  
γωνίωσιν nuncupauit. Nam altitudo arteriae  
 non vt circuli iam figura, sed vt vertex trianguli  
 mouet tactum. Id quod magis etiam ei accidit  
 horrescenti & rigenti prae frigore, vt quomodolibet  
 aliter induratae. Itaque initio grauium  
 accessionum & cum frigore inuadentium  
talem pulsum cernere est, non in his tamen omnibus  
 vel solis, vt quidam putant. Nam si propter  
 duritiem arteria aegre flecti possit, facultasque  
 imbecilla grauetur vtrinque, perdit circuli  
 veluti circumferentiam. refert autem verticem  
 trianguli, quod propter duritiem arteria  
nequeat paulatim flecti, & ad profunditatem  
vtrinque inclinari, sed vibretur potius quam flectatur  
.

1. pb Desgorris

Δαιτίδες dicuntur quidem proprie  
magnae lampades & ardentes. Per  
metaphoram vero sic vocatur caput  
 allij, eo quod multis spicis in  
modum lampadum compactum  
sit, sicut annotauit Galenus ἐνταῖςγλώσαις.  
Δάκαρ. genus Cassiae quoddam ab Arabibus sic di„  
 ctae pro quo Ruell. habet darca apud Dioscor.  
„ lib. 1. c. 12. Probat vero etiam Hermolaus illud  
„δαρκὶ vt pote quod in antiquis codicibus lega„  
 tur: vide κασσία.  
Δάκνηρον. Collyrij nomen quasi mordicans dicatur,  
„ describitur à Trallian. lib. 2. c. 5. ad visum acuen„  
 dum vtile.  
Τὸ Δακνῶδες. mordacitas. Est tangibilis qualitas,  
quae in corpus subiens exasperat, & punctionis  
sensum inducit. Qualitas est tactus propria, non  
gustus. Quod autem lingua aliquando dijudicetur  
, non fit proprio linguae sensu, sed communi  
, quoniam, vt reliqua corpora sensilia, tactus  
sensu praedita sit. Quippe si in aliam quamuis  
carnem cute nudatam inieceris quod mordicat,  
bit. Est autem mordicatio tribus istis saporibus,  
acido, amaro & acri communis: sed acido quidem  
, vt frigido simul & subtili, amaro vero &  
acri, vt calidis, mordacitas inest. Siquidem tam  
ea quae frigida sunt quam quae calida, si cutem  
penetrent, & in sensibiles partes per carnem dispersas  
 subeant, mordicationis sensum inuehunt,  
& illam sane non minus quam linguam mordedispari  
 tamen, vt docuit Galenus, modo. frigidum  
 namque non nisi in raris corporibus, qualia  
sunt vulnerata omnia, oculi, os, nares & venter,  
mordicat: calidum vero in solidioribus. Ac frigidum  
 quidem spiramenta cuncta subiens omnes  
 circumquaque partes amplectitur, contrahit  
, condensat, & à continuis auellit, vnde molestus  
 mordacitatis sensus exoritur: calidum vero  
 in duriora etiam corpora subiens, ea dissoluit,  
fundit, colliquat, itaque earum continuitatem  
multo quam frigidum celerius diuellit, secat, distrahit  
, vnde mordax necessario sentitur, velut  
aqua feruens atque ipse ignis. Nec tamen quicquid  
 calidum aut frigidum est, mordax apparet,  
nisi etiam conuellat & violenter condenset. Sic  
vtriusque immoderatius aucti communis est  
mordicatio. Quoniam autem quicquid mordicat  
 in profundum subire & penetrare debet, ideò  
necesse est, vel id quod mordicat tenuis esse substantiae  
, vel quod mordetur tam rarum esse, vt  
intra se facile admittat quod mordicandi vim  
obtinet, vel vtrumque, tum quod mordet, tum  
quod mordetur, rara tenuique substantia praeditum  
 esse. Calida quidem quae mordicant aut  
amara aut acria sunt, & omnia tenuium partium  
quadamtenus existunt. in quorum tamen genere  
 non quo quicquid tenuius est, idem etiam  
magis mordicet necesse est: quin potiùs magis  
mordicat quod crassius est, minus autem est  
mordax quod est tenuius. Frigida vero, cum &  
ipsa mordeant, vt Hippocrat. dixit, dubitari tamen  
 potest an tenuium partium ea esse oporteat  
. Quippe acetum & Boreas mordent forte  
propter partium tenuitatem, quae tamen niui &  
aquae frigidae non minus mordacibus haud quaquam  
 inest, vt docuit Galen. libr. 1. de simpl.  
medic. ostendens non omne quod mordax est,  
idem etiam tenue esse oportere. Hoc autem inter  
 ea discriminis est, quod frigida tenuium partium  
 dura etiam solidaque corpora mordicent,  
quae vero crassarum sunt partium, ea modo quae  
sunt vlcerata aut rariora. Caeterùm non est idem  
sensus omnium quae mordicant. Eorum enim  
quatuor discrimina in maioris & minoris collatione  
 Galen. docuit in lib. de multitud. Primus,  
inquit, gradus eorum est quae mordendo pruritum  
 mouent, vt scilla. Secundus eorum quae vehementius  
 id agunt, vt cepa. Plusculum enim si  
corpus nostrum eiusmodi medicamentis assuescat  
, vlcerabitur. Sunt praeterea quae hoc magis

1. pb Desgorris

acria sunt, atque vbi vlceratis praesertim admouentur  
, horrorem pariunt: vel, si acriora sint, etiam  
rigorem. His vero respondent, inquit, quatuor  
humorum in nobis mordacium differentiae. Sunt  
enim ex ipsis mordaces, qui mediocriter mordent  
, ijs vero mordaciores, qui vlcerosum inuehunt  
 sensum, qui acrius ijs mordent, horrorem  
, qui maxime, ij rigorem mouent.  
Δακνώδης πυρετὸς. mordax febris. Est differentia febris  
 sumpta ab ipsa caloris essentia, vel ab eo  
quod illi maxime proprium est. Siquidem omnis  
& prope solus calor, & semper, vel mordax  
est, hoc est, acrimonia pungens atque rodens, vel  
mitis, vel medius. Mordax itaque febris est, quae  
medici manum perpetuo & aequaliter mordet,  
hoc est, à quo tempore manus admoueri coepit,  
donec auferatur, acrem semper calorem exhibet  
 tactui. Debet autem manus ipsa, si modo  
mordacem febrem recte iudicatura est, media  
esse durae & mollis, calidae & frigidae, & potissimum  
 imponi thoraci summo. Putris enim materia  
 mordacis febris per cutem erumpens ita  
eam acrimonia sua pungit & vellicat, vt diu ferre  
contactum non possit. Eiusmodi sunt omnes biliosae  
, cum omni tempore, tum potissimum in  
statu. Est autem mordacitatis ratio triplex, prima  
à caloris intensione, secunda à celeri motu, tertia  
 à materia in qua calor accenditur. Calor enim  
in subiecto sicco, vt in bile flaua, est acrior quam  
in humido, vt in pituita, aut in vaporoso & spirituoso  
, quemadmodum in febre diaria se habet.  
Δακρύδιον. est lacryma scammonij, quam radice sua  
vulnerata fundit. Sic dicta est quasi lacrymula &  
ἐξοχὴν. Ea nitida est, rara, fistulis tenuibus, fungosa  
, leuis, taurino glutini colore simillima, linguam  
 non vehementer vrit, linguae tactu albescit  
. Coquitur in cotoneo malo: sic minus stomachum  
 offendit. Circa Canis ortum excipitur. Vis  
bimae, nec ante, nec postea est, vt quidam scripserunt  
. Corrupto vocabulo medici nunc diagredion  
 appellant.  
Δάκρυον. lacryma. Est humor ex oculis distillans.  
Cuius rei multae sunt causae, atque inter se etiam  
contrariae: nam & prae nimia laetitia & prae nimio  
dolore aeque lacrymae excutiuntur. Ad haec fumus  
& alia lacrymas mouent. Id quod diuersis  
accidit rationibus. Quas vt intelligamus, sciendum  
 est ad singulos oculos quatuor inesse glandulas  
. in vtroque scilicet angulo geminas, vnam  
infra, alteram vero supra, quae humiditate à cerebro  
 delabente replentur, eaque oculos humectant  
, ne nimio motu exiccati deteriores euadant.  
Ab his dolor, cui vis inest meatus refrigerandi  
atque adstringendi, spissitudine meatuum, humorem  
 quem illae continent, exprimit, pariterque  
 commiseratio & tristitia: laetitia vero humorem  
 ex laxitate meatuum effundit, in naturis pręsertim  
 humidioribus atque rarioribus. Nam  
quicunque arctioribus constant meatibus, lacrymam  
 neutra de causa mittere consueuere.  
Similiter fumus & alia & reliqua acria oculos  
mordentia eum humorem eliciunt. Sed praeterea  
in ijs animi affectionibus perturbationibusque  
inordinati quidam motus spirituum fiunt, à quibus  
 humores quoque commouentur & diffluunt  
, tanta aliquando copia vt ijs excipiendis  
oculi non sufficiant, sed per nares etiam decurrant  
 ijs qui flent vehementius. Atque hae quidem  
 lacrymae ἐκόσιαι, hoc est, spontaneae, dicuntur  
, quasi nobis volentibus obortae, etiamsi eas  
aliqua vis & causa praeter naturam expresserit.  
Sic enim vocantur quae à causa externa manifestaque  
 fiunt. Aliae vero dicuntur ἀκοέσιαι, id est,  
inuitae, vt quae per morbos fiunt, veluti per lippitudinem  
, aut fluxionem è capite decumbentem,  
aut imbecillitatem retentricis facultatis, quas  
malas & exitiales esse Hippocr. lib. 1. prognost.  
declarauit. Inuitae autem dicuntur ad aliarum  
differentiam. Nec tamen omnes eiusmodi lacrymae  
 perpetuo malae sunt, sed aliquae interdum  
 crisim per sanguinis profluuium è naribus  
praesagiunt, vt in acutis febribus praesertimque  
ardentibus, quemadmodum scripsit Hippocr. si  
modo largius ex oculis dimanent, nec circa eos  
in spumae modum inarescant. Tales enim malas  
esse idem Hippocr. docuit, vt quae & maximum  
incendium, & vires perexiguas esse significent.  
Cum autem lacryma proprie hominis dicatur.  
per metaphoram tamen designat etiam aqueum  
illum succum & liquorem qui ex planta siue vulnerata  
, siue etiam integra sponte sua defluit, siue  
in gummi humor ille concrescat siue in resinam  
liquescat propter oleosam quae in eo est substantiam  
.  
Vt docet Theophr. libr. 9. histor. plant.  
cap. 1.  
Δακρυῶδες ἕλκος. lacrymosum vlcus. Sic per metataphoram  
 vlcus dicitur, ex quo sanies quaedam  
tenuis & cruda emanat, perinde atque ex oculis  
lacrymae, quando inflammatione laborant. Vsurpatum  
 ab Hippocrate lib. de fractur.  
Δακτύλιον. sic dicitur à quibusdam τὸ σκαμμώνιον.  
Δακτύλιος. ὁ πρωκτὸς καὶ ἡ ἕδρα. podex. Sunt autem  
qui rectum intestinum eo nomine intelligant.  
Δακτύλιος. dicitur ab Hippocr. aliquando ὁκύκλοςκαὶ  
τρογίσκος, hoc est, circulus, pastillus siue orbiculus  
 quo in medicina vtimur.  
Δακτυλίτις. vocatur à quibusdam aristolochia longa  
, quę mascula dicitur, quod radix illi sit digitali  
crassitudine, aut quatuor digitos longa.  
Δακτυλοδόχμη. mensura est apud Graecos qua rerum  
demetiuntur interualla, quam & illi simpliciter  
διχμὴν nominant. vide suo loco.  
Δάκτυλοι. digiti. sunt partes manuum & pedum extremae  
, vnguibus firmatae, oblongae, teretes, &  
singulae ternis ossibus constantes. Vtraque in  
manu & vtroque similiter in pede quini habentur  
, & tales vt descripti sunt, exceptis pedum  
pollicibus, qui duobus tantum ossibus componuntur  
. sunt autem digiti manus hi: μέγας, qui &  
αὐτίγεις, λιχανὸς, μεσὸς, παρὰμεσὸς, μικρὸς singuli terna  
 ossa continent, mutuo sibi colligata & ordine  
sibi succedentia velut in acie: vnde &ράλαγγες à  
Graecis appellantur. Ab alijs autem σκυταλίδες,  
à turma equitum, quam Graeci σκυτάλὴ nuncupant  
. Latini communi vocabulo digitorum internodia  
 dicere possunt. Graeci vero etiam eorum  
 singula suis nominibus distinxerunt à quibus  
 primi articuli metacarpio proximi, πρκόνδυλοι  
, medij κόνδυλοι, postremi μετακόνδλοι appellantur  
, & ab his vnguium principia seu radices ῥζωνυχία  
, extremi deinde digitorum fines ῥάγγςκαὶ  
κορυραὶ, vt scriptum est à Ruffo in partium hominis  
 nomenclatura. Porro ima digitorum ossa  
 metacapio per diarthrosin alligantur, excepto  
 pollice, cuius os infimum non metacarpio, sed  
carpo per diarthrosin copulatur. Ex quo quidam  
 censent os illud non ad pollicem, sed ad

1. pb Desgorris

metacarpium pertinere, ipsumque pollicem, vti  
& eos qui sunt in pedibus, duobus tantum ossibus  
 constare.  
Δάκτυλος. digitus. minima mensura est earum quibus  
 rerum interualla dimetimur. Haec autem  
non secundum digiti longitudinem, sed secundum  
 eius latitudinem siue crassitudinem accipi  
debet. Hac saepe Dioscorides vtitur, vt de anchusa  
 scribens, δακτόλουτὸπάγος, hoc est, digiti  
crassitudine. & de bunio, καυλὸναὐἱησιτετράγωνον  
ἐυμήκη, πάγοςδακτυλαῖον. hoc est, caulem emittit  
quadratum, oblongum, digitali crassitudine.  
Quoniam vero indice & infami & medico pollex  
 plenior & crassior est, minimus exilior & tenuior  
, differentiam quae est in herbarum radicibus  
& caulibus, etiam his duobus digitis explanauit  
. Vt de radice eryngij, δακτόλουτῦνμεγάλουτὸ  
πάγος. hoc est, digiti magni crassitie. & de spinae  
albae caule καυλὸνἀωρδὺοπήγεῖς, δακτύλουτοῦςμεγάλου  
ἡκαὶμείζονοςπάγος. hoc est, caulem supra bina  
cubita altum, maioris digiti aut etiam amplioris  
crassitudine. De radice inulae Aegyptiae, πάχος  
δακτόλου μρῦ. Et pluribus in locis similiter, in  
quorum nonnullis &διδακτόλου&τριδακτύλου mensuram  
 inuenies.  
Δάκτυλοι. dicuntur palmae fructus, quos Graeci alio  
nomine ρυωνικοβαλάνους, Latini palmulas, Franci  
dattas vocant.  
" Sic autem dicuntur à similitudine, in palmae  
„ enim cortice nonnulla visuntur aspera & inaequa„  
 lia, quae similitudine sua palmam manus referunt  
„ ex qua digiti oriuntur.  
Δακτύλους etiam Marcellus notat dictum aliquando  
„ de certa hominum specie qui praelonga gracili"  
 tate curuati, humanis digitis similes essent.  
Δάκτυλος. Graminis aculeati nomen est, quod etiam  
κορωνόπους dicitur. Eius tria genera statuuntur.  
Vnum cui in cacumine aculei sunt, plurimum  
quini? quod ab aculeorum, quasi digitorum, numero  
δάκτυλον appellant. Alterum ἀεζόν simile,  
δάκτυλον etiam dictum, quia ad reduuias optimum  
sit, & digitis medeatur. Tertium genus τοῦ δακτύλου  
 tenuius nascitur in parietinis & tegulis, cui  
caustica vis inest.  
Δαμασώνιον. dicitur à quibusdam herba illa quae ab  
" alijs ἄλισαα teste Dioscor. l. 3. c. 169. vbi ἄκυρον  
„ quoque &λύρον nominari tradit, idem & Plin. I.  
" 25. c. 10.  
Δανάη. sic dicitur à quibusdam ἡ δάρνη Ἀλεξανδρεια,  
hoc est, laurus Alexandrina: vt habetur apud  
Dioscoridem, l. 3. c. 147.  
Δανάου ξηροκολούριον. Describitur ab Aetio lib. 7. c. pν)  
ξηροκολουρίων.  
Δάρατος & δαρὸς à Nicandro ἐν γλώσαις dicitur  
ν ἄζυμος ἀντος teste Athen. l. 3. id est panis non fer„  
 mentatus. Vide ἄρτος ἄζυμος.  
Δάρκα. vide supra δάκαρ.  
Δαρτὸς. vna est è quatuor membranis quae testes inuoluunt  
. Earum prima & intima ἐιδιδυμὺς est: post  
eam ἐρυθροειδὴς: tertia δαρτὸς, carnosa, erythroide  
multo valentior: quarta & extima scrotum est.  
Vide Paulum l. 6. c. 61. de darto, sic & Cels. li.  
2  
3 7. c. 18. hae autem tunica conteguntur tenui, ner„  
 uosa, sine sanguine, alba, quae ἐρυθροειδὴς à Graecis  
„ nominatur: super eam valentior tunica est, quae  
„ interiori vehementer ima parte adhaeret, δαρτόν  
„ Graeci vocant.  
Δασέες. Capillati dicuntur & quibus capillitium aut  
„ pilus adest aphor. 34. lib. 6. &ραλαχρῶς caluis aut  
glabris opponuntur, δασύ enim ac λάσιον proprie a  
hirtum significant &τὸ τετιχράένον; δασύ&ψλὸν α  
sic opponuntur vt λεῖον&τραγχb; in libris medicorum  
δατνειν ἀλωπεκίας medicament dicuntur a  
quae pilos generant in capite depilato & glabro.  
Δασὺ πνεῦμα. spiritus asper. Sic à quibusdam appellatur  
, qui cum sono ducitur tum ob angustiam loci  
 quo ille redditur, tum propter humoris multitudinem  
, vt annotat Galen. comment. 3. εἰς τὸ  
περὶ ἀῤ θρων.  
Vide & in voce πνεῦμα vbi plura.  
Δασεῖα γλῶσσα. vide in voce γλῶσσα. 4  
Δασὺ, ἢ δεδασυμένον οὖρον. vίde οὖρον..  
Δάσυμμα. oculi vitium idem quod τράχωμα, vt scripsit  
 Aetius lib. 7.  
Δαύκιον ἢ  
Δαῦκος. herba est trium generum. Creticum foeniculi  
 similitudine, minoribus folijs & candioribus  
, caule semipedali, capitibus rotundis, vt coriandri  
. flos albus, semen album, acre, hirsutum  
& odoratum. radix crassitudine digitali & longitudine  
 dodrantali. Nomen retinet in officinis.  
Latinis Gallica pastinaca dicitur, vulgo syluestris  
 carota. Alterum vbique prouenit, apio simile  
, feruens, acre, odoratum, radice digitali crassitudine  
, bipalmum longa. Tertium pastinacę non  
dissimile, opacante fastigium anethi vmbella, semine  
 oblongo, & odoratu graui, sapore vt cuminum  
, acri. Gal. & Paulus daucum nihil aliud esse  
voluerunt quam staphylinum syluestrem. Omnium  
 generum semen calfacit & extenuat, vrinas  
& menses mouet. Dioscorides scribit τὴν  
καυταλίδα à quibusdam δαῦκον ἄχριον fuisse appellatam  
. Reperitur &δαῦγχις, vt testatur schol.  
Nicandri.  
Δάφνη, laurus. Est arbor laeui cortice & tenui, radicibus  
 obliquis, inęqualibus, perpetua coma, caudice  
 procero, pingui succo scatente, nodis perquam  
 paucis. Geminam Dioscorides statuit,  
vnam tenui folio, alteram latiore. Desiccat laurus  
 et calfacit vehementer. Eius fructus δαρνὶς  
appellatur.  
Caeterum obseruauit Athenaeus solitos veteres  
 lauri folia comedere inter bellaria; opinio autem  
 antiquorum fuit ad valetudinis conseruationem  
 plurimum conducere & vt loquitur author  
γεοπονικῶν in 11. ὑγείας εἶναι ἐργαστικὴν, ex eo mos.  
iste institutus, sed aliae fuisse videntur causae cur  
lauri folia manderent, quod indicasse his versibus  
 videtur Martial.4  
Foetere multo Myrtale solet vino6  
Sed fallat vt nos folia deuorat lauri  
Videtur autem vox δάρνη dicta quasi δαορωνὴ  
quod inter vrendum sonitum elidat.4  
Δάφνη Ἀλεξάνδρεια. laurus Alexandrina. herba est folio  
 myrti syluestris, molliore, candidiore, maiore  
, seminis inter folia magnitudine ciceris rubri.  
ramos spargit à terra dodrantales, eoque ampliores  
, radice myrti syluestris, maiore, odorata,  
teneriore. Dicitur alijs nominibus δάρυη ἰδαία  
καὶ σαμοθρακικν&ὑποιλώττιον: vulgo vuluaria &  
Bonifacia dicitur. Calida est, acris & subamara  
.  
Dicta autem sic videtur quoniam ex ea Alexander  
 coronas gestare solebat.6  
Δαφνὶς. sic dicitur bacca seu fructus lauri arboris.  
Theoph. histor. plant. I. I. c. 18. & Diosc. I. . c. .  
50. inde factum emplastri nomen διὰ δαρνίδων dicti, a  
descriptique à Celso l. 5. c. 19. ad extrahendum ceu quę

1. pb Desgorris

ν ἐπιπαστικὰ vocantur, idonei, quia lauri baccas ha„  
 bet, inde nomen obtinuit duplexque ab eodem  
" recensetur.  
Δαφνίτις. vocatur planta quae alio nomine δάρνη Aλeν  
 ξάνδρεια teste Plin. l. 15. c. vIt. quoniam videlicet  
„ figuram aliquam laurinae arboris praefert: δαφνίτιν  
„ etiam scribit Diosc. l. 1. cap. 12. vocari Cassiam  
„ quamdam in Arabia nascentem ab Alexandrinis  
„ mercatoribus: quippe δυκτικὴν ἐν τῇ γένσει, καὶ στύγ  
 ρυσαν μετὰ πολλῆς πυρώσεως vt folium & bacca lau„  
 ri, quamobrem & Daphnoeidem eam appellari  
„ à mangonibs testatur Plinius: Sed &δαρνίτις etiam  
„dicitur à quibusd am ἡ χαμαιδάρηη vt habetur apud  
„ Dioscoridem.  
Δαφνίτις etiam dicitur à quibusdam ἡ γχαμαιδάρνη, vt  
habetur apud Dioscoridem.  
Δαφνοειδὲς. frutex est ramosus, crassiore ac molliore  
quam laurus folio, floribus candidis, baccis è nigro  
 rufis. Eius folia os ac fauces accendunt. Non  
aliud est quam syluestris laurus. Herbarij laureolam  
 vocant.  
Δαρνοειδὴς etiam dicitur ἡ κληματίς. de qua suo loco  
dicetur.  
Δαφνόκοκκος. lauri baccae dicuntur Trallian. I. 1.  
" cap. 15.  
Δεινὸς ἰδεῖν πυρετὸς. grauis aspectu febris. Est differentia  
 febris apud Hippoc. l. 9. τῶν ἐπιδημιῶν. Eam aliqui  
 hecticam interpretantur, quae in solidis partibus  
 accensa, carnosum genus vbi iam populata  
consumpsit, & multo celerius spirituosum, corpus  
 strigosum & aspectu terribile reddit, quod  
praeter cutim & ossa nihil amplius supersit, presertim  
 si est hectica marasmodes. Ob id homines  
 ita emaciati, vulgo mortes vocantur, & nos,  
dum occurrunt, mortis modo terrent. Verum  
id summae emaciationis symptoma longis etiam  
morbis contingit & omni atrophiae. Visu quoque  
 terribiles sunt febres quaedam pestilentes &  
malignae, & omnes phreniticorum febres, quibus  
 oculi caesij & minaces & torua tuentes, &  
qui si à nobis spectentur, nos terreant, quia intenti,  
fixi & velut minarum pleni sunt. Pestilentes quoque  
 cum phlyctaenis aspectu graues sunt. Gal. tamen  
 hecticam febrem apud Hippoc. intelligit.  
Δείνοσμος. dicitur à quibusdam ἡ κόνυζα, vt habetur  
apud Diosc. non dubium quin à grauitate odoris.  
Δειρὴ. ὁ αὐχὴν καὶ ὁ τράχηλος. collum seu ceruix. proprie  
 tamen sic dicitur pars colli anterior, per synecdochen  
 autem totum collum significat. Hinc  
ἀποδειεὶς dicta est vltima colli anterioris pars,  
quae monilibus cingitur, &τπίσειρον totus ille  
colli ambitus apud Pollucem.  
Δεῖπνον quod Galeni & nostra tempestate coenam  
„ significat, ἄριστον siue prandium vetustissimis tem„  
 porib. designabat vt Gal. & Erotian. docuerunt,  
„ quasi id esset μῶ ὁδεῖ πονεῖν, id est post quod la„  
 borare oportet: vel &δεῖπνον dicitur ὅπι τὸν πένον  
ἡ διαπαύει quia pausam laboribus facit, vel δείπνον  
ἡ ὥσπερ δι ἀπεπονηαένον, id est elaboratum solicitiusque  
" appositum.  
Δεκάμυρον. malagma Oribasij, sic dictum quod ex  
decem aromatum generibus paretur. Refertur  
eius compositio ab Aetio & Paulo, sed deprauatis  
 Pauli, vti iudico, exemplaribus, pro nardo  
enim nardinum vnguentum reponi debet, vt  
habetur apud Aetium, & pro libris tribus cerae,  
sexcunx. alioqui iam non malagma erit sed emplastrum  
.  
Δελτοειδὴς μῦς. sic dicitur musculus qui brachium  
ad superiora adducit, propterea quod triangularis  
 videatur, & in A similitudinem efformatus.  
Cuius basis intelligi potest à media clauicula ad  
extremam vsque scapulam secundum humeri  
longitudinem, à quibus scilicet partibus ducit  
originem: latera vero, hinc quidem internum à  
clauicula, inde vero externum ab ima scapula ad  
medium vsque brachium, quo loco huius musculi  
 veluti vertex est. Is musculus multum  
carnosus est & in longum valde exporrectus, totumque  
 humeri ad scapulam articulum, quem  
ὅμεν vocant, integit, vnde &ἐπωμìς alio nomine  
 appellatur, quasi humero instratus & superpositus  
.  
Δέλφας, ακος, pudendum muliebre in Hesychio.  
Δελφινιὰς ἢ δελφίνιον. herba est cui rami ab vna radice  
dodrantum binum, vel etiam maiores, circa quos  
folia pusilla, tenuia, diuisa, oblonga, delphini effigie  
. quanquam alij non folijs, sed siliquis repandis  
 Delphinum referre prodant. qua similitudine  
 quidam inducti, delphinium senam esse Mauritanis  
 dictam existimarunt. Flos illi violae albae  
in purpuram vergens, semen in valuulis milio  
simile. Romani buccinum teste Dioscoride, vocauerunt  
. Herbarij quidam filium ante patrem  
appellant, quod siliquam & in eam semen ante  
floris exitum ostendat.  
Δελφὺς. vterus. sic dictus quasi ἀδελροποιὸς. Siquidem  
ἀδελροὶ dicuntur fratres ex eodem vtero procreati  
, quasi vterini.  
Δενδρίτης. dicitur à quibusdam τὸ κοράλλιον, quod  
etiam alio nomine λιθόδενδρον appellatur.  
Δενδρολίβανος. thus arbor. quae & simplici nomine  
λίζανος appellatur, de qua vide suo loco.  
At in vet. lex. δενδρολίβανος est Rosmarinus coronaria  
 apud Actuarium.  
Δενδρομαλάχη. althæa, siue ibiscus. Maluae agrestis“  
species: quam etiam ἀναδενδρομαλάχὴ Galenus  
appellat.  
Δένδρον. arborem solemus appellare quicquid ab  
radice statim, simplici caudice bracchiatum, ramis"  
 surculosum, dissolutuque contumax assurgit"  
, quemadmodum olea ficus & vitis conspiciuntur  
, sic vero à frutice arbor dissidet vt frutex“  
ab herba de quibus suis locis.“  
Δεξαμενή. labrum, lauacrum, solium aquae calidae, in“  
quo qui lauantur, etiam innatare possunt. dicitur  
alijs nominibus ἔμβασις&κολυμβήθρα&μακρὰ.  
Δήρμα. cutis. Est membrana omnium amplissima;  
partium subiectarum tegumentum, munimentum  
, ornamentum. Quia membrana est, ex eo  
intelligitur simplicem esse, planam, tenuem, albam  
, neruosam, atque ob id sentientem. Siquidem  
 per cutem dispersi nerui dant illi sensum,  
verumtamen sentit solum, non etiam motum  
habet voluntarium. Oritur ab extremitatibus vaforum  
 per subiectam carnem dispersorum: hae  
namque dilatatae coniunctaeque, in cutem degenerant:  
 quo fit vt à subiecta carne sine summo  
dolore separari non possit. Ac quanquam ex carne  
, venulis & alicubi arteriolis composita sit, ex  
neruis tamen praecipue conflatur, nec tamen  
nerui prorsus naturam retinet, sed inter neruum  
carnemque quodammodo media est. Nec vero  
solum omnium corporis partium, sed etiam vniuersae  
, quae generationi corruptionique subijcitur  
, substantiae media est: quod enim in duritia &  
mollitie, & in calore ac frigore similiter medium  
omnium particularum sortita sit, ex eius, quam

1. pb Desgorris

dixi substantia maxime intelligitur. Est enim veluti  
 sanguine praeditus neruus, qui sit inter carnem  
& neruum quiddam plane medium, & ijs  
ambobus secum mistis conflatum. Est enim neruus  
 durus, exanguis & frigidus: caro mollis, multi  
sanguinis & calida: media inter vtrumque est  
cutis, nec dura & plane exanguis vt neruus, nec  
mollis & sanguine abundans vt caro. Est igitur  
cutis extremorum media calidi, frigidi, humidi  
& sicci: pręsertim autem manus, in qua tanquam  
temperatissima, perfecta tangendi potestas sita  
est. sic quidem vera cutis habet. Caeterum ab  
eius excremento alia cutis producitur ἐπιδερμὶς  
dicta, ei toti supertensae, sensuque destituta, &  
quae saepe citra dolorem facile ab ea separatur: de  
qua vide suo loco.  
„ Dicitur autem δέρμα παρὰ τὸ δέρεσθαι inquit  
„ Gal. I. 2. de vsu part. quia cutis tota excoriari fa"  
 cile possit & separari à subiectis sibi partibus,  
„ praeterquam aliquibus in locis, nempe in vola  
"manus, planta pedis, in fronte & facie propter  
„ tendinum & musculorum in eas partes deriua„  
 tionem.  
Δερματώδης μήνιγξ. ἡ σκληρὰ δὲ παχεῖα, hoc est, dura &  
crassa cerebri membrana, ossi caluae adhaerens,  
sic dicta quasi coriacea.  
Δεσμίδιον. significat fasciculum, vt est apud Scribonium  
 Largum, siue manipulum, vt est apud Celsum  
, cuiusuis rei quam medici nec metiuntur  
nec ponderant, sed manus complexu sumunt.  
Neque vero δεσμίδον modo dicunt, sed etiam  
δεσαίδον χειροπληδὲς, id est, fasciculum quantum  
 manu licet comprehendere,  
Δευτερία. lora. vinum secundarium. Est potionis genus  
 quod fit maceratis aqua vinaceis. Ab Atticis  
 sic vocabatur. Graecorum vulgus τρύγα, Asiatici  
στεμαυλίτιν temporibus Galeni appellabant, vt  
scripsit lib. 2. de aliment. facult. Coniectis, inquit  
, in parua dolia vinaceis tantum aquae super  
affundunt, quoad omnia permadeant. quod vbi  
satisfactum videtur, in dolij fundo foramen aperiunt  
, vbi dilutum effluat, idque pro vino bibunt.  
Affundunt autem aquam moderatam, quo lora  
neque parcior sit neque aquosior. Deinde rursum  
 aliam aquam, parciorem tamen priore affundunt  
 vinaceis, ita vt id quoque in potu sit tolerabile  
, quod quidam Attici proprie δευτερίαν  
nominari volunt. Vtraque capiti dolorem adfert  
, nisi quis dilutiores ipsas bibat, sed prior magis  
 caput ferit. Commodum hoc habent quod  
cito per vrinas reddantur, in quo tamen magnum  
est pro vuarum specie discrimen. Dioscorides  
scribit δευτιρίαν ab alijs πότιμον appellari, & fieri  
solitam adiectis metretis tribus aquae in vinacea  
quibus triginta vini metretae extractae fuerint,  
calcatis vinaceis, & expresso decocto ad tertias  
partes, & additis in singulos congios modi eius  
qui remansit binis salis sextarijs: post hyemem  
transfundi in vasa, & ea intra annum vtendum,  
quod celeriter exolescat. Conuenit, inquit, ęgris  
quibus timemus noxam vini, coacti saepe desiderijs  
 eorum obtemperare: item à longa valetudine  
 se recolligentibus. Parem fere eius conficiendae  
 rationem describit Columella lib. 12.  
cap. 40. nisi quod simul spumas defruti siue sapae  
& foecem ex lacu confundit & permiscet,  
eamque in tritam macerari vna nocte sinit, postero  
 die pedibus proculcat, & sic permistam  
praelo subijcit. Scribit praeterea & patrem suum  
ex aqua vetere eam facere solitum, & nonnunc  
quam plus biennio innoxiam asseruasse. Plinius  
 lib. 14. cap. 10. scribit non posse iure dici vina  
, quae Graeci δευτερίας appellant, Cato & Latini  
 loram, sed tamen inter vina operaria numerari:  
 tria eorum genera esse decima parte aquae  
addita quae musti expressa sit, & ita nocte & die  
maceratis vinaceis, rursusque praelo subiectis:  
alterum quomodo Graeci factitauere, tertia parte  
 eius quod expressum sit addita aquae, expressoque  
 decocto ad tertias partes: tertium esse fecibus  
 vini expressum, quod fecatum Cato appellabat  
. Nulli autem ex his plus quam anno  
vsum esse.  
Vide in voce οἶνος vbi serie alphabetica insigniores  
 vinorum differentiae explicantur, seda  
δευτέριας dicitur genere masculino, subintelligitur  
 enim substantiuum ἄνος sicque Dioscor. I. 5. .  
manifeste ὁ καλούμενος δευτερίας. dicitur autem δtυτερίας  
 νt αὐθοσμίας. 6  
Δευτέριον. secundæ. foetus in vtero velamentum,  
quod &χχρίον appellatur, vt scribit Paulus lib. 6.  
cap. 75.  
Verum ibi Basil. editio habet δέύτερον, vt &ὶ  
Aldina paulo post: atque adeo & Dioscor. δεύτεει.  
dicit non δευτέρια, vt l. 3. c. 69. atque alias. 4  
Δευτεροπάθεια. idem quod συμπάθεια. 1  
Δήκοκτα decocta, subaudi aqua, legitur aliquoties.  
apud Galen. & recentiores Graecos: est vero vox.  
Latina in Graecam linguam translata sicut &.  
alia pleraque vt ούγγια, ρυλιάτα μῦρα: haec autem.  
erat aqua quae semel cocta aut calefacta, niue refrigerata  
 exhibebatur sitis arcendae causa, &.  
quam Gal. 7. meth. curandae ventriculi imbecillitati  
 ex intemperie calida exhibebat: Quod autem  
 eiusmodi decoctae vsus Romae fuerit Plin.  
l. 31. c. 3. ostendit, Neronis (inquit) inuentum est,  
aquam decoquere vitroque demissam in niues.  
refrigerare, ita voluptas frigoris contingit sine.  
vitijs niuis: hunc morem insecuta aetas Romae.  
obseruauit, adeo vt Neronis decocta ab omnibus  
 celebraretur, vnde Iuuenal. satyra 5. 5  
Cum stomachus domini feruet, potuque ciboque.  
Frigidior Geticis petitur decocta priuinis. .  
Martial. quoque in apophoretis..  
Spoletina bibis, vel Marsis condita cellis, .  
Quo tibi decoctae nobile frigus aquae? .  
Linacer autem Galeni interpres non intellexit.  
quae esset quam Romani decoctam vocarent,  
δήκοκταν enim apud illum 7. Methodi biscoctam.  
vertit, quasi haec vox idem, quod δίσερτον significaret  
, & quasi ex διs Graeca, &κόκτα Latina voce  
 composita esset, sed turpiter lapsus est, nam.  
nullius illîc aquae biscoctae Galen. mentionem,  
facit, sed tantum eius quae semel decocta aut praecalfacta  
 est, ac rursus per niuem refrigerata..  
Δηλητήριον. deleterium. Est medicamentum quod  
totius naturae suae contrarietate corpus animalis  
corrumpit. Id genere duplex est: vnum quod  
omnino corpori contrarium est, & nulla qualitate  
 à corpore alterari potest. eiusmodi est papaueris  
 succus, siquidem nulla substantiae suę mutata  
 parte, sed tota seruata integra, corpus nostrum  
 afficit: neque enim in eum quicquam agere  
, ne vna quidem qualitate potest, multo minus  
tota sua substantia possit. Alterum genus est  
eorum, quae ex nostro calore momentum aliquod  
 mutationis accipiunt, ac deinde in multifarias  
 alterationes vertuntur, quibus corrumpi

1. pb Desgorris

naturam nostram accidit. sunt autem haec genere  
 duplicia: alia potestate calida, vt quae corporis  
naturam rodunt, putrefaciunt & liquant: alia  
vero frigida sunt, vt cicuta, hyoscyamus, mandragora  
. haec enim omnia calido corpori applicata  
& mutationis momentum aliquod hinc  
adepta, partim eorum ad summam caliditatem,  
partim perueniunt ad putredinem, partim in cor  
delata calorem natiuum suo frigore extingunt.  
haec autem &δηλητήρια&φθαρτικὰ&φθορποιὰ  
appellantur.  
" Atque Aristoteli θανατήρορα. Hippocr. 6.  
„ Epid. δnλητάριον appellat κακοῦργον: in iuramento  
"vero θανάσιμον: his autem contraria dicuntur  
ν Ἀλεξιπίρια&Ἀλεξιραῤματα. obiter & hoc adno"  
 tandum Gal. comm. 7. in 6. epid. t. 5. deleteria  
„ definire, quae nullo vnquam tempore, neque ae„  
 grotis hominibus neque valentibus opem ferunt  
", ita neque aconitum neque argentum vi„  
 uum neque argenti spuma neque lepus marinus  
„ in corpus ingesta vllum nobis adferunt emolu„mentum  
, sicuti neque alia pleraque.  
Δημήτρια σπέρματα. Cerealia semina. sunt quae alio  
nomine dicuntur ὅσπεια, & à quibusdam etiam  
χάδροπα, scilicet omnia ex quibus confici panis  
potest, vel vicem panis supplere, siue manu legantur  
, quae proprie Graecis χέδροπα, Latinis legumina  
 appellantur: siue falce putentur, vt triticum  
, hordeum, lens, faba, lupinus, cicercula, panicum  
, milium, pisum, foenum Graecum, auena,  
tipha, cicer & alia id genus.  
Δημητριὰς. sic dictum fuisse à quibusdam τὸν πριστερεῶνα  
, Dioscor. author est.  
Διὰ τῶν ἀυτῶν. Phrasis est Hippocr. valde vsitata  
„ praecipue libris Epidem. vbi ijdem perseuerant  
" casus, aut eadem affligunt symptomata, velut in  
„in prorrhet. διὰ τῶν ἀυτῶν ἴοντες dicuntur quibus  
„ eadem perseuerarunt vbi morbus diutius traxit.  
γ Διὰ βατίνων. confectio ex moris rubi.  
Διαβήτης. est subita potus omnis per vrinas cum  
magna siti profusio. Proprie pertinet hic affectus  
 ad renes: Gal. vero etiam huius participem  
quodammodo vesicam facit, scribens hunc renum  
 vesicaeque affectum similem esse ventriculi  
intestinorumque laeuitati. Consentit quidem  
quodammodo vesica, & copia vrinae premitur,  
at nec ipse morbus, nec morbi causa est in vesica  
, sed in solis renibus. Est autem attrahendae  
vrinae inexplebilis cupiditas, & eius retinendae  
impotentia. Attractionem tantam excitat vel  
calida & sicca renum intemperies, vel humor biliosus  
, acris, salsus, & renes assidue irritans, inque  
ipso renum corpore impactus, vel, vt ait Aretaeus,  
morbus aliquis acutus in renes firmatus, & per  
crisim malignitatem suam in eos deponens, vel  
venenum aliquod deleterium, ex eorum genere  
quae vesicam & renes infestant, quale id est quod  
à Dipsade funditur. Haec enim omnia sitim ingentem  
 mouent, ob quam assidue aeger bibit.  
Potum autem hunc auide renes attrahunt, antequam  
 etiam in ventriculo concoquatur, sed eum  
propter imbecillitatem non retinent, sed talem  
effundunt qualis sumptus est. Qua in re diabetes  
appetentiae caninae persimilis est quam ὄρεξιν κυνώδή  
. vocant. Nec vero id solum quod bibitur  
protinus crudum meijtur, sed humor etiam copiosus  
 à renibus colliquato corpore trahitur, in  
eoque diabetem proprie consistere Aretaeus arbitratur  
, definiens esse συρκῶν καὶ μελέων ἐς οὔριν  
συύτιξιν, hoc est carnium & membrorum in vrinam  
 colliquationem, ob quam & summa totius  
corporis macies est, & copiosior multo vrina  
redditur quam potus sit. Diuturna quidem est  
huius morbi creatio, & longo tempore parturitur  
, sed breuis hominis vita est, in quo malum  
hoc perfectum fuerit. Velox enim est colliquatio  
, & cum dolore laborantes meiunt, vt scribit  
Aretaeus. Viscera, vt idem ait, ipsis vri videntur,  
omnia fastidiunt, animo sunt dubio, saliuam habent  
 albam & spumantem, praecordia grauia.  
Quod si amplius increscat morbus, calor mordax  
 in visceribus sentitur, abdomen corrugatur,  
venae intumescunt, fit tabes. Quod si vel modico  
 tempore à meiendo abstinuerint, tument lumbi  
, testes & ilia. Rarum id prorsus mali genus, &  
à Galeno bis tantum visum. Eo autem nomine  
appellatur, quod humor corporis nullo in loco  
consistat, sed subinde de loco in locum διαβαίνει,  
hoc est pertransit, non aliter quam aqua per  
siphonem quem διαξάτην vocant mechanici, vt  
scribit Columella lib. 3. cap. 10. Alij alijs nominibus  
 eum appellarunt.  
Gal. I. I. de crisib. vocatὕδερον εἰς ἀμίδα, lib. 6. de.  
loc. aff. cap. 3. διψακον, vocabat antiquus quidam.  
διάῤῥοιαν εἰς ῦεα ait lib. I. de cris. c. 12. Latini nulli.  
peculiare nomen dederunt. :  
Διαβορβορύζων ὑποχόνδριον. vide ὑποχόνδριον. c  
Διαβρόχης ὑστέρας. vteros appellauit Hipp. 1. γύνακ.  
qui nimio humore redundant, quique, vt aiunt,  
hac illacque perfluunt, quos ad conceptionis facilitatem  
 ibidem tantisper exsiccari iubet, dum  
humoris reliquiae attamen semper supersint, ne  
videlicet nimium exarescant.6  
Διάβρωσις. erosio dicitur & ἀνάβρωσις. Est autem exulceratio  
 à re acri & mordaci facta. Si intrinsecus  
ab ipso animali prouenit, vitiosi succi soboles  
est, sin extrinsecus, aut à valentibus medicamentis  
 fit, aut ab igni. Hęc ab effectu διαβρωτικὰ appellantur  
, media quodammodo inter ἐκρρακτικὰ  
καὶ καυστικὰ, hoc est extergentia & adurentia. Sunt  
enim extergentibus valentiora, vrentibus autem  
debiliora & periculosa minus, vt scribit Galenus  
libr. 1. τῶ καὰ τόποις. Huius generis sunt auripigmentum  
, sandaracha, Asiae petrae flos, & misy.  
Διαγλαύκιον. collyrij nomen est, quod à Scribonio  
Largo describitur hunc in modum: Croci P. V.  
sarcocollae r. X. glaucij succi P. XX. tragacanthi P.  
v. opij P. V. Scribit autem Largus se opium adiecisse  
, cum in veterum compositione non esset.  
Non est dubium à succo glaucij sic dictum esse.  
Διάγνωσις. dicitur propriè cognitbyrerum praesentium  
, opponiturque τῇ πρργνώσει quae est futurorum  
 praenotio.  
Διαγνωστικὰ σημεῖα. signa demonstratiua dicuntur quae  
praesentem corporis affectum indicant, dicuntur  
 etiam δηλωτικὰ vίde σημεῖον.  
Διαδαφνίδων seu Διὰ δαφνίδων. Emplastri nomen est  
nobilis & perutilis ad extrahendum. Recipit, vt  
refert Celsus, Resinae terebinthinae p. XX. nitri,  
cerae, picis aridae, baccarum lauri, singulorum  
P. XXX. olei paulum. Sic appellatur quia lauri  
baccas contineat.  
Διαδέξιες. dicuntur apud Hipp. migrationes humoris  
 de parte in partem, siue humoris alicuius exceptiones  
. Sic enim aliquando humor de parte  
 in partem transfertur, vt à iecore in lienem &

1. pb Desgorris

contra. Huius generis sunt abscessus omnes  
critici.  
Διάδοσις. digestio seu distributio alimenti, cum per  
venas maiores in minimas ipsumque corporis  
habitum transit. dicitur &ανάδοσις.  
Διάζωμα. septum transuersum, à Gaza apud Aristotelem  
 dicitur cinctus & praecordia. Proprio &  
vlitato nomine διάρεαιμα appellatur. vide suo  
loco.  
Διαζωστὴρ. sic à quibusdam peculiari nomine vocatur  
duodecima dorsi vertebra. A cinctu sic dicta est,  
quod per eam partem cingimur.  
Διάθεσις, affectio. Dicitur ab Aristotele qualitas esse  
facile mobilis à subiecto. venit ἀπὸ τοῦ διακεῖθαι,  
quod significat affectum & dispositum & constitutum  
 esse, atque tam in bonum quam in malum  
 vsurpatur, & in alijs etiam quam in homine.  
Nam & cantus & harmoniae & orationis & dictionis  
διάθεσις quaedam videtur esse, pertinetque  
τῆς διαθεσέως nomen ad omnes pariter, tum qui sani  
, tum qui aegri sunt, tum qui neutro modo se  
habent. Siquidem omnes quodammodo διάκεινται  
. Itaque ἡ διάθεσὶς commune nomen est, &  
morbi & omnium symptomatum & causarum  
morbificarum: eorum enim vnumquodque διάθεσιs  
 est, non autem è contrario omnis διάθεσις  
aliquid eorum. Siquidem omnem motum, omnesque  
 adeo sensuum alterationes in se comprehendit  
, non aegris modo, sed sanis etiam contingentes  
. In visu quidem eas quae ab albo, nigro,  
flauo, & caeteris coloribus fiunt: in tactu, quae à  
calido, frigido, humido, sicco, molli, duro, caeterisque  
 id genus: & ad eundem modum in singulis  
 reliquorum sensuum. At hae omnes alterationes  
 reuera πάθη sunt, id est passiones. Itaque  
πάθος καὶ διάθεσις idem quodammodo videntur.  
Atque idem certe sunt, soloque motu inter se  
differunt. Nam dum mutatur & alteratur quippiam  
, πάθος fit, vt cum incalescit aut cum refrigeratur  
, à calore vel frigore proculdubio patitur:  
 vbi vero motus desiit & iam incaluit aut refrixit  
, aut nigredo vel albedo inducta est, διάθεσις  
existit. Graeci tamen, vt ait Galenus etiam manentem  
διάσεσιν, sedato iam motu, πάθος solent  
appellare, sicuti & causam non eam tantum quae  
facit, sed eam etiam quae iam fecit: quanquam  
neque haec simpliciter causa est, nec ἡ διάθεσις  
quae manet, simpliciter πάθος dicenda sit.  
Διαθέσμους. διαφύσεις, apud Hippocr. vt interpretatur  
 Erotianus.  
Δίαιθρος διαφανὴς. apud Hippoc. hoc est transparens,  
lib. 2. de morbis muliebr.  
Διαΐσσον πόνος. dolor pertundens, & vehementissimus,  
„ non autem heterocranijs solum, verum & ce„  
 phalaeis quoque accidit, interdum hic à parte  
„ primario affecta, ceu à radice subito in vicinas  
„ profertur Aeginet. I. 2. c. 39.  
Δίαιτα. victus ratio. Est certa vitae institutio quam  
quis sequitur in rerum omnium vsu. Neque  
enim solo cibo & potione constat, verum etiam  
omnibus alijs, vt ocio, exercitatione, balneo, venere  
, somno, vigilijs, & alijs omnibus quae quouis  
 modo fiunt in corporibus humanis, vt scribit  
Gal. comm. 3. in lib. 3. epid. Haec enim omnia  
qui ita moderatur vt bene habeat, bona victus  
ratione: qui verò peius ex his habet, mala vti  
dicitur. Sed haec δίαατα iure dici non debet.  
Pertinet enim hoc nomen propriè ad eam quae  
bona est, cuius instituendae disciplina διαητικò  
 dicta est, non leuissima pars artis medicae.  
Est autem duabus eius partibus communis, tum  
illi quae sanitatem tuetur, tum alteri quae morbos  
 curat. Nam & sani & aegri suam habent dietaeticen  
. In sanis quidem permagni est momenti  
(imò verò tota ipsa ὑγεινὴ est) non modò ad  
conseruandam sanitatem, sed etiam ad bonos  
mores faciens. Siquidem praua victus ratio &  
mores bonos corrumpit, & semina morborum  
in corporibus spargit, quae postea tum ex seipsis,  
tum ab ambientis aeris temperamento principium  
 mutationis adepta, grauissimos morbos  
pariunt. Caeterum, non est simplex & vnius modi  
 sanorum diaeta, sed tam multiplex, quàm sunt  
& variae temperamentorum differentiae & aeris  
constitutiones, qui in victus ratione legitimè  
instituenda magnam sibi partem vendicat. Sunt  
tamen in ea duo haec potissimum praecepta, in  
quibus tota fere vertitur: integram sanitatem  
similibus esse conseruandam, inclinatam autem,  
& in vitium prope ruentem, modico contrariorum  
vsu retinendam esse. Est autem dietaetice morborum  
curationis pars maxima, quae victus eam rationem  
instituit & ordinat, quae & vires sustentet, & morbum  
 oppugnet. In qua recte instituenda ad multa  
 attentum esse oportet. Nam & morbi speciem  
& eius accessiones & tempora & aegri naturam  
& consuetudinem & vires praesentes, adhaec  
 anni tempora & constitutiones considerare  
 conuenit. Inde varia τῆς διαίτης nomina, λιππὴ  
ἀκριθὴς, ἐσάτως λεπτὴ, λεπτοτάτη, συικρὸν ἀδροτίξα,  
ἀδρὰ: de quibus Hippoc. & Galen. lib. 1. aphor.  
4. & 5. Item λεπτύνουσα καὶ παχυνουσα, hoc est, extenuans  
& incrassans: de quibus apud Gal. lib. de  
sanit. tuenda, & lib. 7. meth. med. & lib, de victu  
attenuante. Est autem haec diaeta proprie θεραπευτικὸ  
, à qua diuersa tantùm est alia quae dicitur  
αὐαληπτικὴ. nam differunt inter se θεραπεία καὶ αὐάληψις  
. Haec conualescentibus à morbo conuenit  
, in quibus, quia nulla praeter naturam causa  
superest, neque affectio morbosa, sed infirma  
tantum sanitas, aut parua admodum vitia quae  
per imbecillitatem vitari vix possunt, ea diaeta  
vtendum, quae robur quod deest suppleat, quodque  
 vacuatum est atque dissipatum resarciat,  
simulque concoquat, euacuet purgetque excrementa  
, & ab his abstineat quę sanitatem saepe labefactant  
, cuiusmodi sunt algor, aestus, lassitudo,  
cruditas, ebrietas, vigilię, iracundia & reliqui animi  
 affectus: haec enim omnia ὸ δαίτης nomine  
comprehendi ante diximus.  
Δίαιτα ἁδρὰ. victus plenus Galeno appellatur qualis  
qui per oua fit, alicam, pisces, & alia eiusmodi a  
comment. in aphor. 4.6  
Δίαιτα ἀκριβὴς. hoc est σκεθρὰ, etenim inquit Gal. a  
comment. 1. in lib. περὶ ἀδμῶν, τὸ ἀκρισὲς ἀπὶ τῶν  
ἰώνων καλεῖται σκεθρὸν. 1  
Δίαιτα ἀσθενὴς. eas appellat Hippocr. ῆτοι ταὶ δι ἀδενῶν α  
ἐπτηδευμάτων, ἐδισμάτων τε καὶ πομάτων, ἢ ταὶ ἀθενὲς  
 ἐργαζομένας τὸ ζῶνν inquit Galen. comm. 4. in .  
6. Epid. quae vel ab imbecillis cibis & potibus a  
promanant vel quae animal reddunt imbecillum.  
& infirmum vide supra ἀσθενὲς. a  
Δίαιτα λεπτὴ, καὶ ἀκριβὴς. victus tenuis dicitur qui per.  
pauca aut parum enutrientia edullia procedit, qualisà  
est ptisanae succus comm. in aph. 4. lib. 1. &λεπῆ .  
ἐχάτως appellatur, vt docet ibid. Gal. qui in summoa

1. pb Desgorris

„ tenuis est qui per solam incediam, vel melicratum  
„vsque ad iudicationem procedit; sed &λεπποτάτη  
ν ἐγάτως alia quaedam victus ratio dicitur quando  
„ integra seruatur inedia.  
Διαιτητικὴ. medicinae pars, quae docet victus ordinandi  
 artem. Hanc Gal. libr. ad Thrasybulum  
Homcri temporibus nullam fuisse existimat, ipseque  
 Plato philosophus antiquos Asclepiadas  
hac medicinae parte non admodum vsos esse asseuerat  
. Tanta illis temporibus erat in cibo abstinentia  
. Sed cum ars ea ad tuendam sanitatem  
proprie pertineat, alia tamen est διαιτητικὴ quae  
ab omnibus pars τὸὲν θεραπευτικῆς esse censetur, docetque  
 quae cuique morbo ratio victus quadret.  
Eius autem exactam notitiam non ipse modo  
morbus eiusue causa, sed vires etiam eius qui  
aegrotat, & natura & consuetudo, & aetas & anni  
 tempus, & caetera eiusmodi praestant. Pars ea  
τὸν θεραπευτικῆς longe nobilissima est, de qua tribus  
 libris Hippocr. accuratissime disseruit.  
η Διακαὲς τὸ. ardor perurens Galeno dicitur.  
Διὰ καλαμίνθης. genus est medicamenti compositi  
apud Galen. 4. de sanit. tuenda c. 7. cuius ibidem  
praeparationem docet.  
Διακαρυών. vide in voce κάρυον.  
Διάκενα, vocantur inquit Galen. 3. de different. pulsuum  
" corpora fistulas multas inanes habentia,  
„vulgo cauernosa vt spongiam atque pumicem,  
ν ad τῶν κειῶν, id est, vacuorum differentiam.  
Διακίνημα. dicitur apud Hippocr. cum ossa non toto  
 quidem loco mota sunt (id namque ὀλίσθημα  
appellat) sed cum paulum exciderunt, vt annotat  
 Galen. comment. 3. εἰς τὸ περὶ ἀἱμῶν, & 4.  
εἰς τὸ περὶ ἀῤθρων.  
Dicitur alio nomine παράρθρημα. de quo suo  
„ loco.  
Διακνέει. apud Hippocrat. idem quod ἀποκναίει. Dicitur  
&διακναίει, vt annotat Galenus ἐν ταῖς  
γλώσσαις.  
Διακοπὴ. dicitur ab Hippocrate vulnus omne quod  
alte descendit impactumque est. Scribit tamen  
Galen. proprie eo nomine significari apud medicos  
 solutam in osse capitis continuitatem ab  
aliquo acuto occursante atque abscindente, vocarique  
 alijs nominibus ἐικοπὴν&ἐδράν.  
Sed &διακόμματα dicuntur prorrhet. 2. quae  
"aliàs διακοπαὶ dissectiones & praecisiones: discissa  
" dici possunt quae magnas habent dissectiones:  
" discissa vocat Celsus C. 26. lib. 5. 25. libr. & 4.  
„ lib. 8.  
Διακόπτων σφυγμὸς. intercisus pulsus. hic proprio nomine  
δδρκαδιζων vocatur, de quo vide suo loco.  
Διακριτικὴ δύναμις. secretrix vel discretrix facultas.  
Ea tanquam quinta facultas inter naturales à  
plerisque ponitur, qui Galenum culpae insimulant  
 quasi eam non nouerit. Aiunt enim hanc esse  
 facultatem à reliquis omnino diuersam quae  
bonum à malo secernat, separet, & quodammodo  
 dijudicet, eamque diuersam esse ab expultrice  
, quod prius malum à bono secerni oporteat  
 quam vacuari. Eius enim facultatis beneficio  
, vt aiunt, renes serum à sanguine secernunt,  
lien melancholicum succum, & natura singularum  
 partium non tantum in alendo corpore, sed  
per morborum etiam crises vtilia à superuacuis,  
& maligna à benignis primum secernit, & postea  
 vacuat atque expellit. Certe Galen. facultatem  
 hanc non videntur à reliquis distinxisse. Ipse  
 quidem nomen hoc in libro de symptomatum  
 differentijs vsurpauit, vbi ea persequitur  
quae ad functionem naturalem pertinent: verum  
illic eam αὐτὶ τῆς ἀποκριτικῆς, hoc est pro expultrice  
, accipit. Ait enim in regio morbo naturalis  
coloris mutationem fieri, sed eam nisi alteratricis  
 venarum virtutis vitium sit, τῆς διακριτικῆς ἐνεργέίας  
, hoc est discretricis actionis, symptoma esse  
. siquidem excretio secretione quadam fit. Nec  
tamen eiusmodi secretio propriae cuiusdam facultatis  
 est opus, sed vel ad attractricem aut retentricem  
 sequitur, aut mistum quid est ex actione  
 retentricis atque expultricis. Bilis enim aut  
seri à sanguine secretio nihil est aliud quam rei  
conuenientis & familiaris attractio. Eam autem  
necessario sequitur secretio: nam simul atque  
attrahitur, secerni quoque & separari oportet  
ab eo à quo attrahitur, alioqui non iam serum  
aut bilem, sed totum ipsum sanguinem attrahi  
oporteret. Similiter in mittendo sanguine secretio  
 etiam fieri manifesto cernitur: primum enim  
natura si sit robusta nec ab aliquo impedita, vitioso  
 sanguine sese exonerat, deinde bonum  
quoque profundit coacta, nec tamen id opus secretricis  
 facultatis est, sed partim retentricis, partim  
 expultricis. Siquidem naturâ superuacuum  
expellente & vtile bonumque retinente, eiusmodi  
 secretionem fieri contingit, quae tamen  
non vnius facultatis, sed duarum opus est. atque  
idem de reliquis quoque motibus iudicandum,  
per quos natura inter bonum & malum distinguere  
 videtur. Hi namque alicuius à Gal. commemoratae  
 facultatis omnino motus sunt.  
Διάκροκα. sunt collyria arida, ophthalmiae principio  
conuenientia. sic dicuntur quod croco constent  
. Inter quae hoc vnum praecipuum habetur  
quod ab Aetio & Paulo Aegineta describitur.  
Recipit autem sarcocollae drach. VIII. croci  
drach. 1111. glaucij drach. IIII. vt scriptum inuenitur  
 apud Paulum. Aetius habet glaucij drach.  
XXIII. Omnia sicca laeuigantur: deinde gummi  
drach. 1111. tragacanthi drach. 11. adijciuntur,  
atque in collyrij formam rediguntur. Id autem  
eadem die fieri oportet. Nam collyria diu in  
mortario manentia nigrescunt & vires immutant  
. Est alterum ab hoc diuersum διακροκον, quod  
habetur apud Celsum ad caligationem oculorum  
, quae propter lippitudinem oritur.  
Διακωδιῶν. confectio ex capitibus papaueris de qua:  
Gal. 7. κατὰ τόπ. vide & in voce κώδεια. 6  
Διάλειμμα. integritas, intermissio. Dicitur quidem  
in febribus ἀπυρεξία, in alijs vero morbis, vt cephalaea  
, epilepsia, podagra, simpliciter διάλειμμα  
, ἀπο τὴν διαλείπεν, hoc est ab intermittendo. significat  
 autem apud Hippocratem ἐιλικρινῆ ἀνεσιν  
, hoc est remissionem puram & synceram, vt  
aphor. 43. libro 4. febres quaecunque non intermittentes  
 tertia die fortiores fiunt, magis periculosae:  
 si vero quouis modo intermiserint,  
periculum abesse significatur, sic enim in comment  
. Galen. explicat. Idem vero initio comment  
. 3. in lib. 1. τῶν ἐπιδημιῶν scribit intermissionem  
 bifariam dici, primum quidem de ijs febribus  
 quae accessionem perpetuam non habent.  
deinde vero de ijs quarum accessio non soluitur  
integre, etiamsi insignes subeat mutationes, &  
post principium, augmentum, atque vigorem  
manifestam habeat remissionem.  
Διαλείπειν. quod dicatur ab Hippocrate de febribus  
quae εἰς ἀπυρεξίαν desinunt; annotauit Galen.

1. pb Desgorris

comment. in aphor. 43. l. 4. Verumtamen apud  
veteres bifariam dictum fuisse, idem explicauit  
comment. 3. in lib. 1. τῶ ἐπιδημιῶν: interdum quidem  
 de ijs febribus solis quae perpetuam accessionem  
 non habent, interdum vero de ijs, quarum  
 non recedit accessio, sed insignes faciunt  
mutationes singularum accessionum, in principium  
, incrementum, vigorem & declinationem  
. Sed iuniores quosdam medicos eas quae  
non magnam mutationem habent, appellare  
συνόγοις: eas autem συνε γεῖς dicere solas, quae non  
veniunt ad integritatem, & intermittunt post  
singulas accessiones: easdem autem vocari ab  
antiquis continuas, interim intermittentes quod  
scilicet inter continuas & integre desinentes  
mediae sint: proinde eas vbi cum synochis conferuntur  
, intermittentes appellari: cum ijs vero  
quae ad integritatem perueniunt, continuas.  
Διαλείπων πυρετὸς. febris intermittens. Est febris  
putrida quae vicissim soluitur & repetit. Gignitur  
 omnis ex humore putrescente, non quidem  
vbique, sed in habitu corporis & minoribus venis  
, eoque differt à continua, cuius materia in  
vasis maioribus continetur. Discrimen enim à  
loco est. Putret autem triplex tantum humor,  
pituita, bilis flaua, bilis atra. Inde tres sunt omnes  
 intermittentium febrium differentiae materia  
 differentes, quotidiana, tertiana, quartana.  
Quotidianam pituita, tertianam bilis flaua, quartanam  
 bilis atra gignit putrens & per habitum  
corporis delata. Quod quamuis apud multos fide  
 careat, verissimum tamen esse ex ijs intelliges  
 quae scripta sunt à Galeno extremo lib. 2. de  
differen. febrium: ea enim huius rei abunde fidem  
 faciunt: ac si breui charta tota ea demonstratio  
 comprehendi potuisset, eam hîc inseruissem  
, sed longior est, & nemo non habet librum  
 eum Galeni in manibus. Humor ille quisquis  
 sit, colligitur primum in toto habitu, aut  
totius habitus parte aliqua, vt in ventriculo, iecinore  
, liene, cerebro etiam quandoque, aut  
pulmone, aut corde, aut renibus, aut vtero:  
cumque propter partis intemperiem aut imbecillitatem  
 concoqui nequeat, pro bono & vtili  
vitiosus & nocens euadit & putredinem concipit  
. Inde facultas expultrix irritata, ipsum tanquam  
 alienum & noxium expellit. Expulsus autem  
& delatus per sensibiles corporis partes, vel  
frigus vel horrorem, vel rigorem excitat, pro varia  
 humoris natura. Pituita enim suo contactu,  
& quia frigiditate vel alterationem subitam  
mouet, vel continuum diuellit, transiens per  
partes sentientes, primum frigus, deinde etiam  
horrificum frigus, vbi paulo plus incaluit, excitat  
. Bilis quia pungit & rodit, & calorem natiuum  
 cum sanguine & spiritu intro reuocat,  
horrorem: melancholicus vero humor rigorem  
inducit. Deinde verò in corpus reuocato & accenso  
& concepto per putredinem calore febris  
accenditur (si modo humor tantus est, vt qui  
ex eius putredine accenditur calor cordi communicari  
 possit) nec desinit, donec vniuersus  
ille humor, qui putruit, absumptus sit & in cinerem  
 versus, quemadmodum & ignis ardere  
non cessat quamdiu humor aliquis in ligno superest  
. Est enim caloris febrilis ad putrentem  
humorem eadem fere ratio, quae & ignis ad ligna  
. Ex ipsis enim lignis, dum alterantur, generatur  
 ignis, nec tamen perpetua est haec alteratio  
, sed finem habet vbi consumptus in totum  
fuerit natiuus lignorum liquor & in cinerem redactus  
. Sic in putri humore calor accenditur, &  
tamdiu perseuerat, donec omnino fuerit assatus  
, aut è corpore quouis modo vacuatus. Nam  
si intro pellitur in carnem interiorem, & versus  
ventriculum, intestina aut renes, vomitu, aut  
deiectione, aut vrinis finiet accessionem: aut si  
ad cutim, quod fere sit, pellitur, madore aut  
sudore tandem dissipatus accessioni finem facit  
& intermissionem febris adfert: siquidem integre  
 vacuetur, puram & integram: sin minus, dubiam  
, & in qua manifestum? μπύρευμα relinquetur  
. Oportet autem vt febris intermittat, tantum  
humoris post singulas accessiones excerni,  
quantum per ipsam accessionem computruit.  
Nam si vel propter aegri corporis densitatem,  
aut errorem aliquem totus humor, aut bona  
eius portio in corpore retineatur, pro eius copia  
accessio ipsa vel grauior, vel mitior diutissime,  
& saepe ad alteram accessionem perseuerabit.  
Haec quidem intermissionis, quam διάλεμμα  
medici appellant, causa est, eiusque, vt suo loco  
dictum est, geminae. Verumtamen soluta ea accessione  
, factaque intermissione, altera nihilominus  
 accessio vel secundo die, vel tertio, vel  
quarto repetit, posteaquam scilicet humor talis  
tantusque in caloris febrilis foco denuo coaceruatus  
 est, vt eum partis natura amplius ferre patique  
 nequeat, sed iam putrere & calere incipientem  
 à se depellere conetur. Tamdiu autem  
circuitus iste accessionum per seuerat, quamdiu  
ipsa putredinis causa in parte febrem fouente  
residet, proque eius causae magnitudine magna  
putredo magnaque accessio excitatur. Ac pituita  
 quidem, quia cruda semicoctaque est, facile  
in ventriculo aut alia parte gignitur & colligitur  
, ideoque quotidianas gignit accessiones,  
post vigesimam quartam horam recurrentes,  
vel eo etiam celerius quo crudior fuerit. Bilis  
flaua, si exquisita est, quia longiore eget tempore  
 ad sui perfectionem, tertio quoque die colligitur  
, & redundat in iecinore, nec citius, nisi  
pallidior, crudior, frigidiorque sit, & pituitae  
particeps. Bilis quoque atra si naturalis exquisitaque  
 est, quia longiori tempore à liene trahitur  
& in eo coaceruatur, aut si vstione fit, tardius  
omnino eam gigni oportet quam flauam bilem,  
quarto quoque die accessiones mouet, vel celerius  
 etiam, prout magis ad flauae bilis naturam  
accedit. Hinc fiunt accessionum anticipationes.  
Quod si horum trium humorum singuli naturae  
modum excesserint, vt pituita quidem ad flauam  
 bilem magis accedat, bilis flaua ad atram,  
atra autem crassior sit quam naturae eius modus  
& ratio ferat, aut magis vsta sit, ipsaque putredinis  
 causa parua sit, nec valde offensa sit & irritata  
 facultas expultrix, tardiores fient accessiones  
, & ab atra etiam bile fortasse quintanae, septimanae  
& nonanae febres, quas lib. 1. τῶν ἐπιδημιῶν  
 Hippocr. commemorat.  
Caeterum διαλείποντα πυρετὸν antiqui etiam interdum  
 appellabant eam febrem quae à retentioribus  
συνεγὴς dicta fuit, id est, quae licet nona  
desinat in ἀπυρεξιαν, remissionem tamen habet,  
& insignes facit mutationes singularum accessionum  
 in initium, augmentum vigorem & declinationem  
 vt annotauit Galen. comment. 3.  
lib. 1. Epid. 5

1. pb Desgorris

Διαλείπων σφυγμός. pulsus deficiens siue intermittens.  
Est pulsus inaequalis in pluribus pulsationibus,  
in quo non solum vno, sed pluribus etiam magnis  
 vnus minor apparet, atque interdum totus  
quoque motus aboletur. Huic contrarius est ò  
παρεμπίππων, in quo expectata quiete, in medio  
tanquam superuacuus aliquis pulsus incidit. fit  
ab imbecillitate facultatis pulsificae. Differt ἀπὸ  
δ ἀσρυξίας. quod haec vt sensus ipse indicat, sit veluti  
 defectus totius functionis, ille vero dimidiatae  
 tantum priuatio.  
Διαλίβανος. collyrij nomen est digerendo puri, quod  
„ in oculis est, aptissimum, quale pus in Hypopuo  
" est Gal. 14. meth. cap. vlt.  
Διαλελυμένοι. dissoluti, exoluti, de aegris dictum, qui  
„ ex extrema virium imbecillitate deiecti iacent,  
„ quae figura proiecti cadaueris peculiaris est, licet„  
 que ex morientibus permultos ita iacentes quo"  
 tidie videre, hos διαλελυμένους& corpora ἔκλυτα καὶ  
"πάρετα appellat Hippocr. 6. epid. 1.  
Διάλυσος. sic dicitur à quibusdam σιδηρίτις ἡρόκλεια, vt  
habetur apud Paulum lib. 5. c. 3.  
Διαμάσσημα. vocatur id quod in ore manditur masti„  
 catorium practici appellant.  
Διάμηλον. vel διὰ μήλων. Genus est compositi me„  
 dicamenti ex malis cydonijs apud Gal. 6. de sanit  
". tuenda, & l. 8. κατὰ τόπ. c. 4.  
Διαμότωσις. est linamentorum in vlceris cauitatem  
insertio.  
Διάμωρον. diamorum, confectio est quae ex moris  
„ fit, de qua Gal. 6. κατὰ τέπ. plura.  
Διάντεος. perpetuus apud Hippoc. lib. de articul. Sic  
autem appellat τὰς τένοντας siue τόνους, quasi à superiore  
 parte deorsum magna longitudine protensos  
, vt annotat Galen. comment. 3.  
" Caeterum pro διάντεος scribendum διαντῶος,  
"vt non modo apud Hippocr. Sed etiam apud  
Diodor. & Suidam legimus, significatque ab  
„ vno extremo ad alterum pertransiens.  
Διαναγκασμὸς. organum significat, quo vi adhibita,  
„membri alicuius restitutio cogitur apud Hipp.  
"I. de articulis, quanquam & exemplaria quaedam  
ν διαναικαζόμενον nominant; βά θρον ἢξύλον Paulus  
„ vocat, cuius vt loco cit. κατασκευὴν Hippocrates,  
„ sic ille ex hoc Hippocratis loco κἀταρτισαὸν opti"  
 me describit: huius & meminit Oribas. lib. de  
„machinamentis c. 35.  
Διαπάσματα. id dicitur quod inane non est nec teneram  
 fungosamque medullam habet, sed lignosa  
soliditate durum est. Eo nomine ἀσπάλαθον à  
Syris vocatum fuisse, habetur apud Dioscoridem  
.  
Διαπάσματα. dicuntur aspergines medicamenti alicuius  
 sicci & in puluerem triti. fiunt ad varios  
vsus. Plinius quaedam ad cohercendos sudores, &  
vt à balneis inarescant corpora parari scribit ex  
rosis libro 21. cap. 19. diapasmata, inquit, ex rosis  
fiunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant  
 corporibus, deinde frigida abluantur. id  
quod Dioscorides Gręce dixit, χρῶντα δὲ καὶ πλείους  
ἐν δαπάσμασι καὶ συγχρίσυασι μετὰ τὸ λυτρὸν, καὶ μιτὰ  
τὸ ξηρανθῆναι ἀπεκλούονται ψυγρῷ. hoc est, vtuntur  
vero etiam plures in diapasmatis & synchrismatis  
 post balneum, & postquam resiccati fuerint,  
frigida abluuntur. Idem Plinius lib. 13. c. 2. Siccis  
, inquit, odoribus constant quae διαπάσματα  
vocantur. De his & Martialis lib. I.  
Quid quod olet grauius mistum diapasmate  
viriis:  
Diapasma enim dixit siccos odores qui in pastillos  
 inspergebantur. Verumtamen non eum  
modo vsum praestabant, nec ex medicamentis  
vnius generis componebantur. Siquidem totis  
corporibus vel eorum partibus fouendis, siccandis  
, laxandis, adstringendis, molliendis, durandis,  
& odorandis aliquando inspergebantur. id quod  
satis euidenter docet Paulus Aegineta lib. 7. c. 13.  
καταπάσματα appellans, quae omnino eadem sunt  
atque δδαπάσματα. Dicitur autem διάπασμα non  
id modo quod corpori siccum inspergitur, verum  
 etiam quod in potum inditur, & inspersum  
potui bibitur. Nam & huius exempla quaedam  
habentur apud Gal. vt libro 9. ῶ καὰτὰ τóπεις: anchusam  
 tenuissime tritam cum aqua potabili  
bibendam dato. Et, struthij cochlearium cum  
melledato. Nam ipse medicamenta haec καταπαστὰ  
, siue (quod idem est) διαπάσαατα appellat.  
Refert tamen Oribasius ex Antyllo ἐμπάσματα,  
καταπάσματα&διαπάσματα differre: quod ἐμπάσματα  
 compescendis sudoribus aut alia corporis  
per halitum digestione adhibeantur, aut ad summam  
 cutim scarificandum, aut commouendum  
pruritum: καταπάσματα vero vlceribus superponantur:  
διαπάσματα vero ad odoris gratiam  
apparentur, & alis atque feminibus ad summouendam  
 graueolentiam illinantur.  
Sic διαπάσματα odorati puluisculi dicebantur  
 quibus lecti cubiculares & discubitorij conspergebantur  
 delicatorum, vnde & nomen, nec.  
in diem erant, sed statim ad vsum adhibebantur,  
vide καταπάσματα.  
Διαπεπλεγμένα σκέλεα. hoc est, diuulsa longoque interuallo  
 à se inuicem distantia crura. Id participium  
, vt ait Galen. comment. in prognosticum,  
etiam διὰ τοῦ χδιαπιπλιχμένα. scribi potest.  
Διαπεπλῆσθαι. significat apud Hippocratem diuaricari  
& cruribus diductis iacere: quod etiam ab  
eo ἐκπεπλῆθαι dicitur. Graeci enim πληγάδα, siue  
(quod idem est) πληχάδα appellant, quod inter  
vtrumque crus spatium est, vt scribit Galen.  
comment. 2. εἰς τὸ πρὶ ἀιμῶν.  
Διαπήγματα. transuersaria. pars sunt instrumentorum  
, quae ad crurum laterumque compaginem  
fiunt: ad quem vsum primo praecipueque destinantur  
. Huc accedit quod machinationes quoque  
 sustinent, vt puta trochleas, cubitos, atque  
alia quaedam.  
Διαπήδησις. est solutae continuitatis species, per quam  
sanguis veluti transcolatus siue sudoris modo  
transmissus effluit. Id autem duabus de causis  
contingere potest. Nam vel vasorum tunica ipsa  
 rarefacta, sanguine vero tenuato oritur: vel  
accidit interdum ex gracilium vasorum ore adaperto  
. Non est autem haec sanguinis effusio qualis  
 per anastomosin, in qua tum maiorum venarum  
 arteriarumque ora aperiuntur, tum sanguis  
impetu & copia erumpit. Siquidem per διαπήδησιν  
veluti transcolatur siue sudoris mondo transmittitur  
, perque carnem sub cute diffunditur in modum  
τῶν ἐκχυμομάτων, temporisque progressu liuescit  
& ater euadit, paruis grumulis ex disperso  
in multas cutis partes sanguine coactis. Nec vero  
proprie sanguis est qui per διαπόδησιν effunditur.  
sed seri potius species, vt scribit Gal. in lib. de  
sympt. caus. Eumque in modum ex iecinoris renumque  
 debilitate meijtur, ac saepe per aluum  
deijcitur sanguinolentum serum. Itaque τὸν δίαπιδήσεως  
 praecipua causa est sanguis serosus,

1. pb Desgorris

tenuis & calidus effluens per vasorum tunicas  
rarefactas, eoque proprie differt ab anastomosi.  
Quod si contigerit alíquando etiam διαπήδησις  
apertis valorum osculis, vasa quidem omnino  
exigua sunt, & ex quibus sanguis impetu & copiosus  
 emanare non potest.  
„Διαπήδησιν vocat Aurelian. c. 10. l. 2. Tardar. pass.  
„ expressionem siue sudationem.  
Διάπλασις. dicitur à chirurgis fracti ossis compositio  
eiusmodi, vt comminuti ossis extrema se contingant  
, omnesque eius partes sibi ex aduerso collocentur  
, & in pristinam vnitatem reducantur, vt  
annotat Gal. comm. 1. εἰς τὸ πρὶ αὶ μῶν.  
Διαπλάττειν. illinere, inungere. Inde διαπλάσικτα  
vnctiones aut fomenta, quibus totum corpus  
oblinitur. Significat & membra fracta componere;  
 atque in pristinam formam restituere, vt,  
cum scribit Gal. comm. εἰς τὸ ρὶ ἀιμῶν: ὅπως ἀεὶ  
συλάττοιτο τῶν διαπλασθέντων ἡθέις. hoc est, vt semper  
 conseruetur fractorum membrorum compositio  
.  
Διαπνοὴ, difflatio, perspiratio, transpiratio. Est totius  
corporis veluti respiratio quaedam per cutem.  
Est enim species quaedam respirationis quae ἄναπνγὴ  
 dicitur. Itaque vt haec duplici motu constat  
, vno quo aer frigidus attrahitur, altero quo  
fuliginosa excrementa vacuantur, sic duplici  
modo ipsa διαποὶ efficitur, & animalium corpora  
 difflantur. vno quidem, effusis ad exteriora  
vaporosis & fuliginosis supérfluitatibus, altero  
verò attracta refrigerante ac ventilante natiuum  
calorem aerea substantia. Hi autem motus quoniam  
 obscuri sunt, ipsum ideo opus à medicis  
λότῳ θεωρητὴ διαπνοὴ, &ἄδηλος αἰθήσει διαπνοὴ, hoc  
est, perspiratio quae ratione comprehendatur, &  
transpiratio sensu imperceptibilis, appellatur.  
Haec corporibus omnibus toto vitae curriculo  
inest, eiusque author est calor natiuus, etiamsi  
varia sit pro discrimine ętatum, anni temporum,  
studiorum, & totius, vt breuiter dicam, diaetae.  
In quibus tamen differentijs commune hoc inest,  
quod calidioribus temporibus, regionibus, aetatibus  
, naturis, diaetis, non parua substantiae nostrae  
portio per διαπνρὴν exhalet, vt contra in frigidioribus  
 pauca propter cutis adstrictionem. Est  
autem necessaria difflatio ad corrigendam qualitatem  
& intemperiem quae retentis fuliginosis  
& acribus excrementis necessario excitatur: eoque  
 fit vt quibus suppressa est, eos febres facilè  
corripiant.  
„ plicata comment. in aphor. 15. l, 1. quae non à ca„  
 lore interno & natiuo fit, sed ab externo; atque  
„ per hanc non tantum quae in corpore superflua  
„„ sunt, sed omnia euacuat aequabiliter, materiam  
„ inutilem & vtilem, quae in corpore continetur  
„„ secundum naturam digerens: Reperitur & in  
„ plantis διαπνοὴ quanquam illae non spirant, omne  
„ enim viuens διαπεῖται, siquidem calor vitalis in  
„ multis refrigeratione indiget, in omnibus in„  
 stauratione, instauratur autem calore coelesti cir„  
 cumfuso qui sese induit in omnia, is est Anaxago„  
 rae νοῦς aut eius minister: Hippocr. quoque in  
„ omnia diffusum agnoscit: inde & Theophr. 5. de  
„ causis plantar. ἐκπνεῖθαι dixit de arbore moriente,  
„„ sicut &διαππεῖθαι de ea quae exsuccatur, dum  
„ enim vi frigoris naturalis calor exigitur, simul  
„ item humor exprimitur & expirat.  
Διαπνεόμενος. apud Gal. is dicitur qui sudoribus ex„  
 Est vero & altera δικπνοῆς species à Gal. exhauritur  
& resoluitur referente Budaeo. 4  
Διαπορήματα. anxietates dicuntur, videlicet aestuationes  
, inquietae corporis iactationes, ἀπορίαν exponit  
 Galen. u  
Διαπτερώσιες. διακαθάρσεις ὤτων. hoc est aurium purgationes  
, apud Hippoc. quod pennis interdum  
aures repurgemus.  
Διαπύημα. dicitur apud Hippocratem, cum aliquo  
praeter naturam tumore concocto pus vniuersum  
 collectum est: significat idem quod ἐμπύημα  
. atque διαπυίσκειν idem quod ἐμπίσκειν.  
Διαπυητικὸν φάρμακον. suppuratorium medicamentum  
. Id dicitur quod calore & humore temperatum  
, porosque obstruens, pus mouet. Est  
enim suppuratorij medicamenti effectus, puris  
generatio. At pus caloris natiui opus est, qui  
quanto fuerit vegetior, tanto praestantius pus efficit  
. Itaque quae puri gignendo conueniunt, ea  
proxime oportet ad caloris nostri substantiam  
accedere, eumque quoad fieri poterit augere.  
Quemadmodum enim alterationes quae secundum  
 naturam ab innato calore fiunt, à simili calore  
 externo iuuantur, etiam in suppurationibus  
vsu venit. Sunt autem naturâ modice calida &  
humida calori natiuo proxima, & proinde aptissima  
 ad iuuandam concoctionem quam natiuus  
calor molietur. Ex quibus perspicuum est suppuratorium  
 medicamentum, cum similem naturali  
 temperaturam habeat, eius substantiam  
tueri potius quam immutare. Itaque in mouendo  
 pure, humor quidem alteratur, aut si qua caro  
 contusa est: alia vero omnia, quae secundum  
naturam sunt, substantiam suam conseruant.  
Tale igitur debet esse medicamentum quod ad  
pus mouendum adhibetur, qualis est in naturis  
temperatis natiuus calor. At vero quaecunque  
hoc modo temperata sunt, rarefaciunt, emolliunt  
, laxant, nec halituosa modo excrementa,  
aut tenuiorem humoris partem, sed ipsum etiam  
natiuum calorem euocant & dissipant, atque ex  
accidenti refrigerant. Ex quo liquido apparet  
emplasticum esse oportere medicamentum quod  
exacte suppuratorium est, vt pręclusis meatibus,  
natiuus calor intus contineatur, in quo concoquentis  
 naturae robur inest. Ita substantia quidem  
 caloris augebitur, neque intendetur qualitas  
, porisque obstructis nulla difflatio fiet vel insiti  
 humoris, vel halituosorum excrementorum,  
vt inde metui possit partis affectae siccitas. Quae  
enim ita detergent aut calefaciunt cataplasmata  
 vt etiam exiccent, pus mouere nullo modo  
possunt. Nam quae detergent quidem, etiamsi  
non multum calefaciant, quia tamen obstructione  
 liberant & reserant meatus; faciunt vt vna  
quoque caloris pars euolet: quae vero plurimum  
calefaciunt, non parum caloris foras euocant, &  
eum qui superest acriorem reddunt. Ex quo fit  
vt natiui caloris substantia imminuatur, & eius  
qualitas intendatur. quorum tamen neutrum in  
pure mouendo fieri expedit, sed potius halituosum  
 et calidum spiritum contineri quamplurimum  
, & ad vnguem caliditate symmetrum. Sic  
enim vbi aliquid coquere consilium est, melius  
perficitur coctio. Genus autem concoctionis est  
ea quae fit in pus conuersio, quam quae praestant  
medicament, à medicis etiam πεπικὰ vocata  
sunt.  
Διάπυρον. consiligo. sic dicta Graece quod inter triticum  
& siliginem nascatur.

1. pb Desgorris

Διαραίων. medicamentum ex granatorum succo vocatur  
".  
Διάρθρωσις. dicitur aliquando generatim omnis ossium  
 compositio ad motum voluntarium comparata  
, quomodo saepe à Galeno vsurpatur libr.  
de vsu partium & commentariis in libros Hippocratis:  
 sed nonnunquam speciatim sumitur,  
estque altera τοῦ ἄνθρου, id est, articulationis differentia  
, quam diffinit Galen. esse συύθεσν siue  
συύταξιν, hoc est, commissuram ossium inter se  
motum euidentem habentium. Eam alio nomine  
 Hippocr. προτάρθρωσιν appellat. Est autem ea  
ossium connexio omnino laxior, sic vt euidens,  
facilis magnusque motus sit, cuiusmodi in cruribus  
, brachiis, manibus & pedibus habetur.  
Huius tres differentias Galen. ait, ἐναῤθρωσιν,  
ἀὸθρώδιαν, γγγλύμον.  
Διαροχὰς. exponit Erotian. ταὶ τῶν ἐπιδέσαων διαπνγαὶ,  
„καὶ τὰ μέταξυ τότων διαστήματα, εἴρηται δὲ τυρὰ τὴν  
ν ίγην, εἶτις ἐστὶν εἶδος αὐαποοὴς id est vinculorum  
„velut quasdam interspirationes & intermissa  
"spatia.  
Διαῤῥέπειν. dicitur apud Hippocrat. de his qui cum  
altero crure breuiore sint, siue huic siue alteri innitantur  
. in illud quoque totum corpus inclinant  
. significat enim mutare corpus modo à recto  
 habitu & qui sine inclinatione est in affectum  
crus inclinando, & rursum ab ea inclinatione  
attolli in crus sanum & erigi, vt annotat Galenus  
 comment, εἰς τὸ πτὶ ἀρθρων.  
Διάῤῥοδα κολούρια. sunt certae collyriorum species ex  
rosis compositae. Eorum multae etiam differentiae  
 sunt: διάῤῥοδον Nili omnium celeberrimum,  
δάῤῥοδον τὸ διὰ τῶν όβ, quod alio nomine χλωρὸν  
appellatur: διάῤῥοδον λευκὸν, ἀελπόδιον, κρόκινον,  
ὑροιον.  
Quorum compositiones habentur apud Gal.  
"l. 4. κτ τόπ. c. 7. Aetium lib. 7. cap. 108. & Paul.  
" Aegin. l. 7. c. 16.  
Διάῤῥοια. est alui profluuium absque intestinorum  
exulceratione, quo vel pituita, vel bilis altera,  
syncera aut inuicem mista vacuatur. In causa  
sunt humoris copia & cruditas, quae aut in toto  
corpore aut in certa quadam parte sedem habet:  
ventriculus enim multitudine grauatus quam  
vel ipse colligit, vel ex alijs sese in eum exonerantibus  
 suscipit, aut maligna aliqua qualitate  
irritatus quam cruditas (sic autem nunc appello  
concoctionis deprauationem, quae proprie δὑπεlia  
 dicitur) inuexit, τῇ διαῤῥία infestatur: maxime  
 quidem, si orificium eius supernaeque partes  
 valentes sint, inferiores autem &πυλωρὸς Ianguidae  
. Nam si contra acciderit, vomitiones αντῆ  
 τὸς δαῤῥοίας citabuntur, vt docet Gal. lib. 3. de  
fac. nat. Quemadmodum autem ex ventriculo  
in intestina materia diarrhoeae fluit, sic etiam per  
venas mesaraicas in n dem portio ipsius defertur  
. Caeterum humorum cruditatem cum vitiosi  
 cibi potusque, aeris intemperies, insuetum  
ocium, cutis adstrictio, tum etiam febres longae  
aut acutae moliuntur, quae & humores & ipsum  
corporis habitum vitiant, vt inde facile diarrhoea  
excitetur. Verum sicut ea febribus quandoque  
succedit, sic illas vtique non minime proritat ex  
desurgendi frequentia. Quod si etiam rosio aut  
dolor aut calor immodicus (quae pro qualitate  
humoris fluentis sentiuntur) in ventre atque intestinis  
 sit, huic certe vel longe magis affectio  
febrilis increscit: sed nec solae febres diarrhoeam  
mouent, verumetiam venena sumpta, & purgantia  
 medicamenta, quae intemperiem in iecinore,  
ventriculo aut intestinis reliquerint. Quae quamdiu  
 manebit, aluus descendet, perque eam corrupti  
& putres humores, non vnius quidem generis  
, sed varij pro ciborum differentijs & aegrotantis  
 intemperatura vacuabuntur.  
Διάῤῥοια εἰς οὖρα. profluuium vrinae. Vide διαβήτης.  
Διάσμυρνα. sunt collyriorum species, quorum plures  
 habentur differentiae. Duas describit Galen.  
lib. 4. τῶν κατὰ τόποις, γλαυκίδανὸν, καὶ ἐξ αἱματίτου. Aliquot  
 etiam Aetius, vt εὑῶδες, ἀσκληπάδειον, ἱσύρῶτον  
, διόνυσος. Habet & Scribonius Largus collyrium  
διασαύρνης descriptum, quod alio nomine  
ἀθινίτπεν&εὑῶδες appellari dicit.  
De quo vide in dictione Αθήνιππον, insuper  
Gal. I. ὰ τόπ. c. 8. quîsua Critonis describit va¬.  
lens ad achoras διάσμυρνον nuncupatum. Aliud  
quoque est διάσμυρνν dictum ἀπολορώνιον quasi.  
mortem differens, malagmatis species, describitur  
 à Gal. 7. κτὰ γώη ex Asclepiade; collyrij quoque  
 species quod &τὸ κλαυδακὸν Paulo dicitur,  
describiturque l. 7. c. 16. Non est autem dubium  
omnia sic vocari quod myrrha constent. 6  
Διάστημα. interstitium, interuallum. Dicitur apud  
Hippocr. cum ossa, quae citra commissuram naturaliter  
 se contingunt, àffectu aliquo diducuntur  
& diuelluntur. Galen. ἐν τῶς γλώσαις interpretatur  
διάστημα corporum ipsorum compositionem  
 lanis similem.  
Διαστήματα quoque poni videntur pro eo temporis  
spatio quo medicus ab aegro discedit, donec a  
eum reuisat, & pro medici absentia lib. πρὶέναη¬ ὶ  
μος. apud Hippocr. c  
Διάστασις. idem quod διάστημα, definitionum medicarum  
 author δάστασν appellat deductionem mutuam  
 ossium quae per suturam & coalitum iuncta  
 sunt: &διαστάσιες γειρῶν manuum distensiones  
dicuntur quales in conuulsionibus contingunt, &  
dum principio neruorum laeso functio vitiatur,  
vt in catalepsi, epilepsia & apoplexia. Sed & pλeβῶν  
 διαστάσες dicuntur venarum distensiones ac  
amplitudines Aretaeo c. 2. l. 2. de causis & signis..  
morborum acutorum. 21  
Διαστολεὺς εως, instrumenti chirurgici nomen est, quo  
vtuntur in aegrotantis ore deducendo, aut matrice  
, vel alijs quae συμμύοντα volunt δαστέλλειν, ε  
alio nomine διαστομωτρὶς μύλη dicitur à διαστομόῳ .  
significante idem quod διαστέλλω.2  
Διαστολὴ. diastole. Est motus cordis & arteriae quo  
dilatatur in longum, altum & latum. Pars enim  
pulsus est, cor atque arteriam à corde proficiscentem  
 attollentis & velut explicantis: illud quidem  
 vt à pulmone aerem frigidum attrahat, quo  
contemperetur & alatur, hanc verò vt spiritum  
vitalem intromittat, quo per singulas partes postea  
 diffuso calorem natiuum earum augeat atque  
 tueatur.  
Διαστολὰς etiam Empirici appellare consueuerant,  
eos sermones, qui quod proprium est à communi  
 separant distinguuntque, quos etiam διορισαός τὶ  
aliquando appellabant vt notat Gal. comm. 1. in.  
I. de diaeta acut. t. 18. 6  
Διαστομωτρὶς. Gal. in exeg. vocum Hipp. μήλην τὴν  
διαστέλλυσαν specillum dilatatorium exponit, proprie  
 specillum quo os clausum deducitur atque  
aperitur. 6

1. pb Desgorris

Διαστομωτρὶς. specillum dilatatorium, apud Hippocratem  
, vt annotat Galenus ἐν ταῖς γλώπαις.  
Διάστρεμμα. species est luxationis, qua non ea modo  
quae iuxta articulum neruosa sunt, sed & ipse articulus  
 leuiter deprauatur, suaque sede commouetur  
. Nam si ipso articulo illaeso, neruosa tantum  
 resoluantur, id quod praesertim accidit cum  
ambulando vestigium fallit, τίμμα appellatur,  
sicut annotat Galen. comment. 3. εἰς τὸ κὰ inτρεῖον  
.  
Διαστροφὶ species est luxationis qua non solum arti„culus  
, sed & ea quae articulos connectunt neruo„  
 sa corpora leuiter deprauantur, & sede sua dimouentur:  
" Quin &διεστρεμαένα dicuntur quaecum„  
 que peruertuntur, & vitiato naturali ordine, prae„  
 posterum aut peruersum occupant, vt ne id solis  
„articulis attribuas sicut videre est apud Gal. ini„  
 tio comment. 3. εἰς τὸ κατὰ ἰητρεῖον: qui & ad aphor.  
n 35. l. 4. ἀmτράρηται exponit de omni, quae est ad id  
3 quod praeter naturam euersione: fiunt autem illae  
„ partium peruersiones inquit idem ad aphor. 49.  
„& 35. l. 4. dum tenduntur & contrahuntur ij qui  
„ad eas feruntur nerui, quod propter inflamma„  
 tiones, duros tumores siccitates & frigiditates  
„ immodicas contingit.  
Διασφαγὶ. dicitur hiatus ille qui cernitur in iugulo  
„ seu gutture dissecto, & generaliter quiuis hiatus,  
„ quodlibet interstitium.  
Διασφύξιες φλεβῶν. venarum ac arteriarum pulsatio„  
 nes Hippocrati dicuntur lib. de alimento, quae  
„ per reciprocum diastoles & systoles motum,  
„ pulsum constituunt ad aerem expellendum &  
„ recipiendum.  
Διάτασις. est distentio seu tractus corporum ad in„  
 ferna loca & superna teste Galen. in definit. me„  
 dic.  
Διατέλεος. significat apud Hippocr. διαπαιτὸς τοῦ χρόνου  
, id est perpetuo. Attica lingua διατέλοις, seu  
διὰ τέλος, dicit.  
" Sic interpretatur Galen. comm. 2. in libr. de  
„ rat. vict. in morb. acut. & comment. 4. in eun„  
 dem lib. & l. 2. ταὶ δυσπνοίας, & comm. 3. in libr. 1.  
„ Epid. est autem haec Hippocrati dictio familiaris  
".  
Διατεσσάρων. nomen est potionis, quam antiqui ad  
coxendicis dolorem instituerunt continuandam  
toto anno. Sic dicta est quod quatuor medicamentorum  
 generibus constet hunc in modum:  
Chamaedryos pondo, gentianae vnciae nouem,  
aristolochiae rotundae vnciae nouem, rutae seminis  
 sicci sextarius. Haec tusa dantur quotidie ad  
annum iciuno ex duobus aquae frigidae cyathis.  
Author Paulus lib. 3. c. 77.  
Διάτριτος. tridui inedia. Inuentum est Empiricorum,  
primumque à Thessalo excogitatum. Totum  
autem erat in victus ratione, quam ita instituebant  
 in omnibus aegris, vt primum in quarto die  
ipsos cibarent, post in sexto, mox in octauo,  
deinde in decimo. Prima quidem cibatio post  
primam diatriton, reliquae alternis diebus. Sed  
nugas eas & deliramenta Galen. multis in locis  
rident.  
„ Videtur autem διάτριτος illa non esse inuen"  
 tum Thessali, esseque multo antiquior Hippo„  
 crate vt patet ex lib. 2. de diaeta in acutis, vbi sic  
„ Hippocr. medicos (ait) contra quam oportet  
„ agere scio, nempe omnes languentes per initia  
„morborum duos vel tres vel etiam plures dies  
„inedia siccare, atque ita tum sorbitiones tum  
potus exhibere, idque forsan quod magnae corporis  
 mutationi magnam quampiam obijcere,  
mutationem ipsis decens esse videatur: ab illa,  
autem diatrito, seu tridui inedia, qui illam siue.  
aegris imperarent διατριτάριν dicebantur, διάτριτος.  
etiam Budaeo vocatur accessio morbi seu febris,  
tertio die.  
Διὰ τῶν σπερμάτων. medicamenti genus est è seminib.  
factum, vnde illi nomen Anodynum est & narcoticum  
, quippe quod, inquit Gal. 5. method. c. .  
13. somnum conciliet, & sensum doloris leuet:  
siccandi quoque vim habet vnde Gal. 5. meth. C. .  
9. solemne sibi fuisse inquit in pectore perforato.  
illo semper vti..  
Διὰ τρίων πιπερέων. antidotus est ex tribus piperibus  
, quam dupliciter parare Gal. solebat, vt scriptum  
 reliquit 8. meth. & 4. de sanit. tuenda: alia.  
enim erat simplicissima ex tribus piperibus Aniso  
 Cretico, thymo Attico & zinzibere; alia composita;  
 testatur enim ibidem Gal. aetatis suae medicos  
, Amnium, Seseli Lybisticum, helenium,  
Nardum Spicam & id genus alia immiscere consueuisse  
, sed haec potius (inquit) medicamento.  
sunt substrahenda; atque illud ijsdem penitus.  
per omnia verbis refert Aet. l. 9. c. 24. Sed Paulus.  
in ponderibus multum variat l. 7. c. 11. Scribitur.  
etiam ab eodem ex duplici pipere medicamentum  
 longe diuersissimum: hanc autem antidotum  
 esse apprime vtilem inquit Gal. stomachicis  
 cibos non digerentibus, omni imbecillitati.  
ventriculi ex frigida intemperie, humori pituitoso  
 qui in eo stabulatur excutiendo, & aduersus.  
febrium rigores.  
Διαφανὲς. perspicuum atque pellucidum significat, .  
sic saepe apud Hippocr. διαρανεα οὖρα, id est λευκὰ.  
καὶ λεπτὰ dicuntur, &διαρανία ὤτα aures pellucidae  
 inter lethales faciei notas, id est ex siccitate.  
tabefactae & excarnes, &διαρανέες φλέβες venae.  
dicuntur apud Hippocr. manifestae, apparentes,  
& quae sanguine plenae sunt atque turgidae: Praeter  
 eam significationem, etiam διαρανὲς candens.  
& ignitum significat, & Galenus διαρανῆ, ἰκανῶς  
διάπυρς abunde ignita Hippocrati vocari scribit,  
vt interpretatur Gal. comm. 1. εἰς τὸ τπρὶ ἀρ θρῶν, ὶ  
quo loco consulit Hippocr. ferramenta quae ad  
alam admouentur candentia esse oportere: idem.  
Hippocr. περὶ αἱμοῤῥοίδων, διαφανέα τὰ σιδηρία, candentia  
 ferramenta vocat quibus hemorroidas invri  
 iubet, quae διάπυρς καυτίεια ignita cauteria ex.  
ponit Erotianus. 2  
Διαφανὲς οὖρον. vide οὖρον.2  
Διαφανέα ὦτα. aures pellucidae vide οὖς auris, vbi.  
plura.2  
Διαφανὴς λίθος. dicitur à Romanis lapis specularis,  
vt scribit Gal. libr. 4. τῶν κατὰ γγνη. Leuiter & sine  
morsu exiccat. Itaque vlceribus aegre quidem  
cicatricem, admittentibus conducit non item  
malignis & rebellibus.  
Διαφθείρειν, ἐνδιαφθείρειν, & ἀποφθείρειν. in vniuersum.  
rem quamlibet vitiare & labefactare significant: .  
medicis tamen etiam foetum immaturum quauis  
 de causa perdere extinguereque designant & a  
foras eijcere, quod abortire & abortiri Latini.  
vocant, Graeci ἐκτιτρώσκειν, ἀμβλόιν, ἀμβλίσιειν, ὐ  
ἀμβλώσκειν&ὡμοτοκεῖν, quae posteriora ab illisa  
prioribu. duobus, διαρθέρειν dico &ἐνδιαφθείρειν, ὶ  
prioris tantum posteriorisque ratione differunt,  
cum ad foetus internecionem eiusdem foras consequatur  
 eiectio: δαρθείρειν autem apud Aristo¬

1. pb Desgorris

n telem 3. de histor. anim. c. 1. Gaza castrare exponit  
", quod ibidem fieri duobus modis inquit, vel  
„ quando testes adhuc nouellos frangunt, aut adul„  
 tos iam firmosque excidunt.  
Διαφθορὰ. corruptela: cacochymia dicitur, sed ea tan„  
 tum quae deterior est, Galen. enim comment. in  
" 17. aphor. I. 2. hanc solam humoris corruptelam  
ἡ διαφθορὰν vocari ait, quae tam magna est, vt non  
„ possit iterum per naturae concoctionem ad pri„  
 stinam humoris bonitatem redire: διαφθορὰ quo„  
 que abortionem significat, estque nomen gene„  
 rallius quam ἔκρυσις, effluxio, quae fit ante 7. diem  
ν&ἐκτρωσαὸς quae incipit intra 40.  
Διαφθορὰ προσώπου, faciei corruptio, vide πρόσω22  
πον.  
Διαφλύξιες. ὑπερβλύσεις, hoc est effusiones, apud Hippocr  
. vt Gal. explicat ἐν τῶς γλώσαις.  
Διαφλύοντα. humectantia apud Hippocratem.  
Διαρλυχθεῖσα. perfusa & humectata, apud Hippocratem  
.  
Διαφορὰ. differentia. Est qua quid ab aliquo differt.  
Gal. author est maiores Graece solitos appellare  
διαφορὰς, εἴδη, τρόποις, ἰδέας, γένη: eaque omnia pro  
vna eademque re vsurpasse.  
Διαφόρησις. digestio, euaporatio, discussio: Est humorum  
 qui in parte aliqua continentur per meatus  
insensibiles eductio.  
Tullius epist. 13. l. 16. ad Tironem scribens  
ἡ διαρόρησιν pro aeris captatione post longum mor„bum  
 scite vsurpasse videtur: siquidem Tiro vi  
„ morbi pene consumptus, iamque ex illo vix emer„  
 gens cum rus profectus esset recreationis ergo,  
„ad illum subinde Tullius scribens, tibi (inquit)  
„διαρόρησιν gaudeo profuisse, id est meliori esse te  
„ nunc loco, & valetudinis firmiore statu, ac eius  
" conditione propter iucunditatem & suauitatem  
„ summam, quam tu ipse perceperis inter deam„  
 bulandum & rusticandum, idipsum est quod vul„  
 go & vernacule Galli vsurpant aerem capere &  
„ foris leuiter deambulare, inde scilicet haec est significatio  
" deducta, quod in ipsa quae ruri fit iu„  
 cunda deambulatione, aeris bonitate nouantur  
„ spiritus & recreantur qui in totum corpus diffusi  
„ vitiosos humores discutiunt.  
Διαφόρησις ἄδηλος disiectionem occultam vertit Au„  
 relianus c. 32. l. 2. acut. morborum.  
Διαφορητικὰ φάρμακα. medicamenta dicuntur per  
„ halitum discutientia quae scilicet humores in aliqua  
" parte contentos per meatus insensibiles  
"educunt.  
Ea proxima sunt attrahentibus: siquidem vicinae  
 sibi virtutes sunt, eorum quae in altò latent  
attractrix. & attractorum digestrix. Nam quae  
trahunt, etiam nonnihil omnino discutiunt, &  
quae discutiunt pariter trahunt. Omnia in vniuersum  
 desiccant, idque duplici ratione, aut humores  
 ebibentia cum poris quibusdam insunt,  
aut totam partem alterantia.  
Διαφορητικὸς ἱδρὼς is sudor appellatur qui à resolutione  
 fit proprij vltimique alimenti solidarum  
partium, aut earumdem colliquatione & dissoluta  
 natura, &διαφοροῦμα immodicò sudore exhaurior  
& resoluor vt exponit Budaeus, inde &  
ἐυδιαφορητοὶ dicuntur apud eundem ἱ ῥαδίως διαπμενοι  
, id est quibus facile succi perspirabili  
cute digeruntur, quibus contrarij sunt δνοδιαρόρnτοι  
.  
Διάφραγμα, septum transuersum. Est musculus rotundus  
 obliquus, caput in medio habens, & fines  
vndique thoraci interno adnexos, liberae respirationis  
 instrumentum. Hic nec situ nec forma vlli  
 alteri musculo respondet: siquidem in medio  
caput principiumve habet, ex quo fibrae, instar  
linearum à centro ad circunferentiam excurrentium  
, in eas partes proficiscuntur in quas ipse inseritur  
. Est autem suo capite membraneus, indeque  
 paulatim carnosior efficitur. Totus admodum  
 obliquus est, siquidem ante pectoris ossi,  
iuxta mucronatae cartilaginis radicem adhaerens,  
per spuriarum costarum extrema in lumbos duabus  
 aponeurosibus longius protenditur, itaque à  
prioribus partibus deorsum ad posteriora vergit  
. Duabus membranis tegitur, vna inferiore, à  
peritonae o, altera superiore à tunica costas succingente  
. Est enim medius inter partes alimento  
seruientes quas peritonaeum continet, & inter  
spiritus organa quae tunica succingente concluduntur  
, eamque ob remiure δάρραιμα nominatur  
, quod eas partes διαρράττει, id est discludi,  
quasi septum quoddam mediuin. Eundem vero  
φρένας veteres appellarunt, quia (vt aliqui putant)  
eo inflammatione affecto mens laedatur. Nam  
multi quidem varios ob morbos delirare solent,  
sed quae eo affecto incidunt deliria, non multum  
distant à phrenitide. Nulla enim pars cerebro  
subdita praeter septum transuersum perpetuum  
delirium excitat. Itaque maximus illi videtur  
esse cum mente consensus, & ad eam septum  
transuersum aliquid conferre. Latini praecordia,  
vt ait Plinius appellauerunt, quia cordi praetendantur  
.  
Dicitur etiam Graecis διάζωμα, Aristoteles.  
appellauit, ὑποζωμα nescius hanc partem magnae  
in animalibus & necessariae vtilitati vt scribit.  
Gal. 5. de loc. aff. esse deputatam. 4  
Dicitur etiam & in naribus διάρραιμα quod  
narium meatus diuidit: κίων&στυλὶς à quibusdam  
 dicitur.  
Διαφραδὲς. σαφὲς. apud Hippocratem, hoc est manifestum  
.  
Διαφράττοντες ὑμένες. dicuntur membranae illae, quae  
totum thoracis spacium à iugulo ad septum vsque  
 in duos sinus, dextrum sinistrumque, diuidunt:  
 vulgo mediastinum vocatur.  
Διαφρὸς. spumans apud Hippocr.  
Διάφυσις. dicitur ab Hippocr. in commissura genu  
corpus quoddam γευροχονδρῶδες, quod in media  
commissura eminet, & processus femoris, qui in  
tibiam inseruntur, distinguit, vt annotat Galen.  
comment. 2. εἰς τὸ πρὶ ἀἱμῶν.  
Sed &διαρύσις dicuntur ab Hippocr. vertebrarum  
 interstitia aut rimae, cauites paruae ac 4  
superficiariae, sinusque vertebrarum corporibus  
 incisi ad apophyseon transuersarum radices;  
 in quas costarum principium tuberculoso  
quodam capite & rotundo inseritur: eo quoque,  
nomine duplices illi sinus in quibus duplicem  
dearticulationem costae faciunt dicuntur.  
Διαχάλασις τῆς ῥαφῆς. quasi suturae resolutionem dixeris  
 apud Hippoc. lib. de vulnerib, capitis: ea vero  
suturarum capitis affectio est, quando scilicet ad„  
eundem modum finduntur & dehiscunt, vt pręter  
 rimam quae in osse fit, suturae nexus ille dis¬„  
soluatur quo vna ossis pars alteri inseritur.  
Διαχαλκίτεως. emplastri nomen est, quod aliter Graecis  
, nunc vulgo Pharmacopoeorum,

1. pb Desgorris

Diapalma appellatur, vide φοινίκινον, & in voce  
χαλκίτις.  
Διαχελιδονίων. medicamentum dicitur ex hirundinin  
 bus confectum apud Aretae. I. de curat. acut. c. 7.  
"quod in anginae curatione admoueri praecipit:  
describitur & à Gal. 6. κτὰ τόπ. ex Asclempiade &  
"Harpocrate.  
Διαχειρισμοὶ. dicuntur medicamentorum dispensantiones  
, administrationes & praeparationes 2. Epi"  
 dem. compositiones vulgo dicimus, quae ma„nuum  
 tractationes exigunt.  
Διαχριστὸν. medicamentum dicitur quod palato, Co„  
 lumellae, & narium foraminibus applicatur, ab il„  
 linendo sic dictum, cuius vsus est vt humorem è  
" capite per os eliciat, sicut ἔέῥινον per nares: διαχριν  
 στοὶ στομάιὶ, id est illitiones multae stomachicae à  
"Gal. 6. κὰ τέπ. c. 1. describuntur.  
Διαχυλῶν. emplastrum est, cuius variae habentur in  
myropolijs descriptiones.  
Ipsum describit Gal. ex Democrate l. 7. &  
κ2 γένη. c. 10. eius nominis collyrium habetur apud  
Gal. 4. κὰ τέπ. c. 7. ad sedandos oculorum dolo„res:  
 est quoque ὁ διὰ τῶν χυλῶν pastilli nomen ad  
"nomas & scabiosos affectus à Galeno descripti.  
1n 5. &γbn. c. 11.  
Διάχυσις. liquefactio. Est corporis sicci ad humidius  
alteratio. Contraria est τῇ πῆζται, hoc est, coagulationi  
 siue concretioni. Fit per humectationem:  
tunc enim quae sicca erant & terminata, incipiunt  
diffluere & liquari, quod opus humidi est. Humiditas  
 autem inducitur, vel nouo humore superinducto  
, vel resolutione quadam partium  
aquearum, quae ante in corpore latebant compressae  
& constipatae, vel per dissolutionem partium  
 terrestrium prius in vnum coactarum:  
quemadmodum Aristot. l. 4. τῶν μετεώρων demonstrauit  
.  
Διάχυσις etiam, & διάχυτον, dictum est à quibusdam  
τὸ δελφίνιον, vt habetur apud Dioscoridem.  
μ Sed &δάγυσν Caelius Aurelian. animi laxationem  
& quasi diffusionem appellauit, quam de  
" risu verba faciens in atrophiae curatione post cibum  
 commendauit; & quando similiter in capitis  
" dolore adhibendam praecepit, ne à mentis in„  
 tensione caput impleatur lib. I. τῶν χρονιῶν c. 1.  
Διάχυτος οἶνος. vide in dictione οἶνος vbi ordine alphan  
 betico insigniores vinorum differentiae explicantur  
".  
Διαχωρήματα solet appellare Hippocr. ea quae per  
aluum deijciuntur, vt etiam ὑπογχωρήματα vt no"  
 tat Gal. in aphor. 67. l. 7.  
Διαχώρησις. quae & διαχώρημα, idem quod ἔκκρισις, id  
est excretio seu vacuatio. Dicitur de omni humore  
, quacumque corporis parte prodeat.  
Vtin illo aphor. 18. l. 2. τῶν τρερόντων ἀθρόως καὶ  
ἡ τεγέως, τα εῖαι, καὶ αἱ διαχωρήσιης ίνοντα· vbὶ δαγώ„  
ράσιες idem quod ὐαλώσης, id est consumptiones:  
„ atque in eo differt διαχώρησις ἀπὸ τῆς ὑπογωρίσεως  
„ quae tantum excrementorum alui est, vt notauit  
" Gal. comm. in aphor. 18. lib. 2. verum &διαχωρά"  
σεως nomen frequenter vsurpatur pro alui deie„  
 ctione.  
Διδυμαία. nomen est malagmatis ad ischiadicos &  
plaeraque alia mala vtilis, cuius descriptio habetur  
 apud Galenum c. 2. lib. 10. ῶ καττόπ.  
" Valet ad ischiadicos, attritos neruorum af„  
 fectus per consensum, durities, malignas cica„  
 trices: facit & ad luxata, collisa, & mammarum  
"affectiones malignas.  
Διδύμη. radix herbae apud Hippocratem, quae &  
ὄρχις nominatur. author est Galenus ἐν τῦ χλώΔίδυμοι  
. dicuntur proprie fratres vno partu editi. DidIS  
.  
Traditur enim herba illa habere radicem βλβωειδη  
, διτλὴν, ὀργίδοις ὁμοίαν, vnde &διδύμιος seu  
διδύμιον vocatur.6  
Δίδυμοι dicuntur & testes honestiore, vt ait Galen. vocabulo:  
 de quibus vide ὄρχεις.  
Hinc & illud est in Graecis relatum monumentis;  
 Didymon tibicen in adulterio deprehensus  
ἐκ τοῦ ὀνόματος ἐκρεμάθη ex nomine suspensus  
 est, pro ἐκ τῶν διδύμων è testibus: Testes autem  
 Auicenna similitudine quadam etiam oua a  
vocare solet: Sed & in cerebro δίδυμοι siue διδυμα  
 dicuntur de quibus supra in dictione γλύπα.  
Διεβλίθησαν. decepti sunt, apud Hippoc. in qua significatione  
 etiam Euripides vsurpauit in Hippolyto  
, teste Erotiano.  
Διέξοδος. idem significat quod κένωσις, id est vacuatio  
, apud Hippoc. lib. 1. epidemiamn.  
Διεστήκοτα οὖρα. vide οὖρον. vide & Gal. comment. in  
aphor. 33.l7.  
Δίεφθος ἄρτος. vide ἄρτος vbi celebriores panum differentiae  
 explicantur..  
Διηπέτης. διαυγὴς καὶ καθαρὸς, apud Hippoc.  
Et διηπέτης γόνος Hippocrati dicitur genitura,  
quae ex internis aut supernis potius partibus tanquam  
 coelitus decidit, quaeque fluit è pudendis,  
muliebrib. instar quasi torrentis; est enim δûπετὴς  
 epithetum torrentium Homero frequens,  
vel διηπετὴς vocatur è cerebro suprema mentis  
arce tanquam à Ioue descendens: Caeterum pro  
διηπέτης scribe διπετὴς cum Hesychio, pro quo &  
διοπετὴς inuenitur.  
Διῆσαι. significat concutere, apud Hippoc. libr. 2. de  
morbis mulierum. significat etiam transcolare  
& diuidere: author Galen. ἐν τὴν γλώσσαις.  
Δίϊδρος. Galen. in lexico Hipp. exponit νστερὰ καὶ δῆδροῦτα  
 humecta & persudans, vbi etiam nota participium  
διδροῦτα à verbo διδρίῳ significante.  
persudo, vt apud Hippocr. de locis in homine.  
ήντε διουρήσῃ ἥντε διδρώση. 4  
Δικαίως. apud Hippocratem idem quod ὁμαλῶς&  
ἴσως id est pariter & aequaliter apud quem τὸ δικαον  
 multa significat, vt annotauit Erotianus: imprimis  
 quidem εύλογον, hoc est rationabile. alias  
vero ὁμοῖον hoc est simile. vt libro de articul. vbi  
scribit, ἐπειδὴ δικαον ἔχουσιν οἱ ἄὐθρωποι τὸ τε ἄλλο  
σῶμα καὶ ταὶ γχεῖρης καὶ τὰ σκέλεα. hoc est, quoniam  
simile habent homines tum corpus reliquum,  
tum manus & crura. alias autem ἷσον καὶ συμρέρον  
hoc est, aequabile, & eonueniens siue conducibile  
, vbi scribit, πυραπελὺ κράτιστος ἐμβολῆς ὤμου,  
δικαιότατον μὲν μοχλεύειν, οῦ μοῦνον ἐσώτερον τὸν κεραλῆς  
 ἢτοῦ βεαγίονος. δικαθτάτον δὲ δι αὐτῤῥοπιην  
ἀσραλείης ὀστίυ. hoc est, permultum potest ad humeri  
 iniectionem, ęquabile quidem fuerit ad naturalem  
 situm reducere, si solum extra caput  
brachij fuerit: sed conducibile id fuerit, quo tutius  
 os collocetur. alias solum τὸ συμρέριν. hoc  
est conducibile. vt lib. de fract. ἐχρὴν τν ἐητρὸν, τῶν  
ἐκπτωσίων καὶ καταιμάτων ὡς ἰθυτάτας ταὶ κατατάσιας  
ποιεῖθαι. ἀυτὴ γὰρ ἡδικαοτάτη φύσις, ὥσπρ νόμος δίκαος  
. hoc est, oportebat medicum luxationum  
& fracturarum quam maxime legitimas facere  
compositiones. haec enim est iustissima natura,  
quemadmodum & lex iusta est. Et lib. de artic. de  
coxa scribens, τὶ γαὶ δικὶη μάχλευσις ἐν ἂν κιν ήσιν:

1. pb Desgorris

ὐτὶ τῆς ἰουρὰ. μόνον γὰρ τὸ δικαον, εἶλογόν σεὶ καὶ  
ἄπλοῦν καὶ ἰσυρὸν, δὲ συμρέρον. hoc est, quid enim iusta  
 membrorum compositio non mouerit? pro  
robusta & forti. Id enim duntaxat quod iustum  
est, rationabile est, & simplex, & forte, & conueniens  
.  
Δικέντητον. est collyrium calidum & acre, ciens lacrymas  
. Eo Paulus vtitur ἐν τῇ ξηρεφθορμίᾳ καὶ τῇ  
σιληροφθαλμίᾳ lib. 3. describitur ab Aetio hoc modo:  
 Aeruginis, misyos, succi papaueris, singulorum  
 oboli tres, gummi drach. IIII. Excipiuntur  
aqua pluuia.  
Δίκλειδος. dicitur apud Hippocr. bipartitus, vt possit  
inferiore parte clausa, superpositam aperire. Author  
 Gal. ἐν ταῖς γλώτταις.  
Sed δικλείδος apud Hippoc. inuenio genitiuo  
" casu positum lib. de artic. ρ δικλειδος θύρης super  
" bifore ianua.  
Δίκοκκος. dicitur à quibusdam ἡ ζειὰ, quod duplici  
grano praedita sit.  
Δίκοκτα. vide δήκοκτα.  
Δίκρανα. τὰ διηρηάέῥα εἰς δο, καὶ ἷον δικλα καὶ δικόρυρα;  
hoc est, diuisa in duas partes, & quasi bifida & bicipitia:  
 apud Hippocratem.  
"Vt exponit Erotian. ex lib. vpὶ τόπων τῶν κατ αὐν  
 θεωτον: sed apud Hippocr. δικραῖον&δικραῖα legitur  
", vt & apud Galen. in exeg. legendum existi3mo  
.  
Δίκροτος σφυγμὸς. est pulsus inaequalis in vna arteriae  
pulsatione & vna arteriae parte, qui post absolutam  
 diastolen, antequam perfecte contrahatur,  
secundo tactum ferit. Huius exemplum haberi  
potest ex malleis incudem percutientibus, &  
postea resilientibus, vt voluit Archigenes, qui  
etiam pulsum hunc non vnum, sed geminum  
esse existimauit. Talis fit nonnunquam propter  
inaequalem cordis intemperiem, propter quam  
inter se contendunt calidae partes cum frigidis,  
vt subsistere interim necesse habeant calidae retentae  
 à frigidis, interim celerius frigidae moueri  
à calidis attractae. Fit etiam & cum collectus est  
in multis eius partibus ingens fuliginosorum excrementorum  
 aceruus: si namque vna contingat  
 vt cordis partes quaedam sint praecalidae, aliae  
fumosa fuligine praefocentur, ad contrarios profilient  
 motus, vt alterae distentionem moliantur,  
alterae vero ad superfluitatum expulsionem considant  
. ex qua lucta tres numero pulsus huius  
differentiae existunt, vt docet Gal. lib. 2. de praesag  
. ex pulsib.  
Δίκροος & per contractionem δίκρους: item δικρόος &  
„ per contractionem δικροῦς, τὸ οἷον δικράνον ἢδισγιδὲς,  
„ hoc est veluti biceps siue bifidum apud Hippoc.  
„in Coac. aphor. 1. l. 2 sect. 2. vt Galen. ἐνγλώσσαις  
"exponit, apud quem paroxytonos scriptum A„  
χρυυν: estque in lingua δικρον linea illa media quae  
„ipsam in duas partes diuidit.  
Δίκταμνος. dictamnum. Est herba in Creta nascens,  
ramis praetenuis, acris, laeuis, pulegio similis, sed  
maioribus folijs, sine caule, sine flore, sine semine  
, radice tenui & superuacua. Est &ψευδοδκταμνος  
, quasi dicas dictamnum illegitimum, multis  
 in terris nascens, ante dicto simile, sed minus  
quam illud acre, & viribus ignauius. Tertium  
etiam genus adijcit Dioscor. quod è Creta similiter  
 affertur, folijs sisymbrij, ramis maioribus,  
flore syluestris origani, nigro mollique: odor foliorum  
 inter sisymbrium & saluiam iucundissimus  
. Efficax ad eadem est, sed minus nares ferit.  
Dictamnum vires habet pulegij, sed multo efficaciores  
 partus eijcit, impactos aculeos illitu extrahit  
, lienem imminuit, venenatis morsibus remedio  
 est. Sunt qui agreste pulegium appellent,  
Galli hortense zinziber, quod aestuosa vi statim  
os adurat & linguam vellicet.  
Illum cerui primum monstrauere, telo vulnerati  
, pastuque eius herbae eiecto, inde δορκίδιον.  
quasi Ceruariam Graeci cognominarunt, à quo  
etiam affectu βελόακος id est telorum remedium,  
dixerunt, quod Virgil. 12. Aeneid. testatur dum,  
inquit. 15  
Non illa feris incognita capris4  
Gramina, cum tergo volucres haesere sagitiae. .  
Hinc & quidam βελότποκον quod infixa spicula quasi,  
partu quodam excluderet: huius quoque rei meminerunt  
 Theoph. histor. plant. l. 9. c. 16. & ex illo  
 Plin. I. 8. c. 27. nec non Dioscor. libr. 3. cap. 37.  
qui &ἄγριαν γλήχωνα id est syluestre pulegium eam.  
nominari tradit, vtpote ὁμοιαν γλήγωνι, cuius rei.  
quoque Theophr. & Plin. meminerunt, Galli..  
hortense zinziber appellant quod aestuosa vi statim  
 os adurat & linguam vellicet; Artemidion,  
quoque nonnulli vocant à venatrice Diana: Sed.  
notandum Theophrast. sine νdicere τὸ δίκταμον; .  
Dioscoridem cum ντὴν δικταμνην foemin. genere;  
Alexandrum Aphrodiseum τὸ δικταμνον neutro; „  
apud Latinos quoque diuersis modis scriptum,  
enuntiatumque reperitur, dictamum apud Plinium  
, apud quem tamen & dictamnum scribunt  
nonnulli. 6  
Δικτυοειδὲς πλέγμα. retiformis plexus. Est multifflex  
implicatio contextusque ramorum arteriae soporalis  
 ad basim cerebri, in quo spiritus animalis  
ex vitali elaboratur. Arteria enim ea, quam Graeci  
καρωτίδα vocant, posteaquam ramo interno &  
maiore per obliquum foramen ossis λιθοειδος intra  
 cranium penetrauit, in duos ramos non obscure  
 diuiditur, qui deinde in alios atque alios sibi  
mutuo incumbentes retium in modum per aream  
temere iacentium simulque congestorum, ad  
latera τῶν κλινοειδῶν ἀππρύσιων in eo osse quod σφὴεἰδὲς  
 dicitur, sub crassa meninge, varie inter se  
complicantur. Illic enim non exiguum spatium  
est, in quo natura veluti thalamum quendam  
huic arteriarum contextui instrauit, quem à retium  
, vt dictum est, similitudine δικτυοειδῆ medici  
 veteres cognominarunt. Hic quia mortuo  
homine, calore spirituque exolutis, & tam exilibus  
 arterijs in se considentibus non facile videri  
 potest, multis calumniae aduersus celeberrimos  
 medicos occasionem praebuit, tanquam  
nullus omnino esset, sed merum commentum.  
Verum si secta eo loco crassa meninge à qua hic  
plexus tegitur, carotidem in collo inflaueris,  
manifesto ipsum deprehendes. tunc enim arterias  
 ita sibi implicatas flatu plenas dissilire animaduertes  
, & ab ijs, si quo loco violatae fuerint  
, sanguinem vibrari. Caeterum hae omnes  
 arteriolae postea in vnum truncum redeunt,  
suo quaeque latere, & crassa meninge pertusa  
 in cerebrum & eius membranas infinitis  
prope ramis disperguntur: quorum alterum  
si lubet perinde atque inferiorem calamo inflare  
, videbis & totum eum arteriarum chorum  
 flatu intumescere, excitari & assurgere, ipsumque  
 flatum ad inferiorem vsque carotidem

1. pb Desgorris

Δῖνος. vertigo. Est affectus quo caput circumagi videtur  
. In quo si praeterea tenebrae oculis obuersentur  
, σκοτόδινος, quasi tenebricosa vertigo appellatur  
. vide σκότωμα.  
Διογένους ἔμπλαστρος. describitur à Corn. Celso libro  
5. cap. 19.  
Διόκλειον. nomen est collyrij apud Gal. I. 4. κτὰ τόπ.  
c. 7. vtilis ad suppuratos oculos, eorum epiphoras  
, vlcera & pustulas.  
Διονυσία. sic vocata est hedera à Baccho, qui primus  
eam ex India in Graeciam asportauit.  
Διονυσία. sic à quibusdam ἡ χαμαιπίτυς dicta est.  
Διονυσία. emplastrum est Herae Cappadocis, vt ait  
Aetius, à quo bis describitur lib. 15. valens mirum  
 in modum ad abscessus & ad mammas &  
ad inguina, vim habens attrahendi & per latentes  
 meatus discutiendi. Recipit cerae, terebinthinae  
, mannę thuris, spumę nitri, olei veteris singulorum  
 sexsuncem, misyos crudi vnciam vnam,  
aquae pileariorum quantum sufficit. Spumam  
nitri & misy cum aqua terito, & cum oleo eoquito:  
 cerae vero cum oleo liquatae terebinthinam  
 adijcito, & paulatim ad compagem coquito  
, vt manus non inquinet, & ablatis ab igne  
mannam thuris inspergito, & assidue agitando  
frigefacito, & ad reliqua prius trita ammisceto  
residuum lixiuij paulatim instillando, donec totum  
 fuerit absumptum.  
Describitur & à Paulo l. 4. c. 18. & à Gal. 6.  
ν κτὰ γγνη c. 16.  
Διονυσιακὸν. est vel vitis vel hedera, vt scribit Galen.  
lib. 1. τT κατὰ τόποας, exponens Ruffi Ephesij versus.  
vtraque enim Baccho sacra est, qui à Poetis Aéνυσος  
 appellatur.  
Διονυσίας. dicitur à quibusdam τὸ ἀνδρόσαιμον: vel, vt  
Galeno placet, alterum genus est τοῦ αὐδροσαίμον.  
Forsitam quia folia eius trita ὀινώδη χυλὸν ἀρίησι.  
Διονυσίου κολούριον. Dionysij collyrium, describitur à  
Corn. Celso lib. 6. cap. 6. Feruntur etiam Dionysij  
 nomine emplastra duo, vnum nigrum, alterum  
 rubrum, quorum descriptiones habentur  
apud Scribonium Largum.  
Διονυσίσκοι. sunt osseae eminentiae quae prope tempora  
 nascuntur. dicuntur &κέρατα, hoc est cornua,  
detorto à cornigeris animalibus nomine. Author  
. definit. medic. inter affectus praeter naturam  
 enumerat. Sic dicuntur à Baccho quem  
poetae cornutum fingunt.  
Διόνυσος, collyrium apud Aetium lib. 7. quod & inter  
διάσαυρνα, & inter γιακὰ collocari potest. Nam  
& myrrham continet, & vino Chio laeuigatur.  
Non dissimilem ab eo compositionem Paulus  
recitat libr. 7. titulo malabathrini collyrij & isothei  
.  
Διόπτος. templi curator apud Hippocr. quod quae in  
eo sunt, inspiciat & curet. Dictio Attica est, à  
multis etiam vsurpata.  
Nonnulli scribendum censent δισπες in eo :  
Galeni loco qui est ἐν τῖς γλώσαις à quo haec desumpta  
 sunt, quia sic habeat Erotian. quin & Hesych  
. & Suidas, à quibus exponitur etiam inspector  
, praefectus, à voce διόππεσθαι, vnde &διόποης α  
apud Hesych. reperitur..  
Διόπτρα, & διοπτὴρ. instrumentum est chirurgicum  
crure triplici praeditum, quod vulgo speculum  
matricis dicitur, cuius ope naturalibus dilatatis  
latentes in vtero morbi conspiciuntur, sicut &  
κατόπηρ dicitur quo anus diducitur.  
Διόπτριον. vocat Paul. l. 6. c. 78. ex Leonide instrumentum  
 ad sedem diducendam aptatum quod  
ἐδροδιαστολεὺς dicitur, eo quod ad dilatandum sinum  
 muliebrem vtebantur.  
Διοπτρισμὸς. Paulo diciturmodus aptandi illius instrumenti  
 quod supra διόππεαν appellari diximus  
.  
Διορθοῦσθαι. est quaecunque aliquo modo excedunt,  
in naturalem & moderatum statum restituere.  
dicitur &ἐ πανερθοῦσθαι. Erotianus διορθοῦν interpretatur  
διατυπούν.  
Quod est efformare, effingere, quo verbo saepe  
 vtitur Hippocr. lib. de artic. in nasi fracti restitutione:  
διόρθῦθαι ossa dirigi dixit Cels. lib. S. c. 10..  
inde deductum διόρθαρις id est membri fracti correctio  
 aut directio, cùm ea scilicet quae aliquo a  
modo excedunt in naturalem & moderatum statum  
 restituuntur. 6  
Διόῤῥωσις, & διόρωσις exponitur à Galen. in exegesi a  
μεταβον ἡεἰς τὸ ὀῤῥῶδες καὶ ὑδατῶδες, id est mutatio  
 in serum & aquam, vnde διοῤῥοῦσθαι quod &α  
διυρίειν&διερεῖται dicitur Hippocrati, id est saniosum  
 aut serosum fieri, sic &δικρηθεῖα ἡγρνί saniosa  
 genitura dicitur quae nimio sero diffluit, a  
quaeque est irrita & inutilis, ceu oua quae hyponemia  
 dicuntur, de quibus etiam διυρεῖδαι dicitur  
. a  
Διὸς ἄνθος. Plinius florem Iouis interpretatur. Est  
autem aestiuus, sine odore soloque purpureo  
colore commendatur. rustici cocolurdas vocant  
.  
Διὸς βάλανος. Iouis glans. Latinis dicitur castanea.  
Est arbor iuglandi non dissimilis, folio tantum  
venosiore & fimbriato, nuce intus solida & plurimum  
 plana, triplici tegminis ambitu septa,  
membrana primum amara, mox lento cortice,  
demum echinato calyce. Plura quidem sunt eius  
genera, sed duo praecipua. vnum altile, multo  
maiore corporis tuberculo, Galli maronem vocant:  
 aliud longe minus & veluti ferum. Galenus  
 castaneam non esse mali succi scripsit, crassum  
 tamen succum generat, aegre concoquitur,  
& flatum excitat, ventremque adstringit, eodem  
authore.  
Graeci alio nomine σαρδιανὴν βάλανον appellant  
 quod Sardibus eae prouenere primum: Gal.  
l. 2. c. 28. de aliment. λόπιμον βάλανον vocat, Nicander  
λόπιμον κάρυον.4  
Διόσκουροι. dicuntur à quibusdam, αἱ παρωτίδες,  
vt habetur in libello definitionum medicarum  
.  
Quasi salutares, ita enim Cassius parotides vocabat  
 quo nomine Castor & Pollux nautis affulgent  
, & procellas turbines ac tempestates leniunt  
, quasi τοῦ διὸς κόρος: illae autem solae sunt a  
parotides διόσκουροι quae periculi metu liberant, à  
descendere. Praecipuus huius vsus est spiritum  
animalem percoquere atque elaborare. Vt enim  
semini per multos gyros & anfractus ad testiculos  
 via est, & lacti per longissima vasa ad mammas  
, vt illic diutius immorata absolutam concoctionem  
 adipiscerentur: ita cum à corde ad cerebrum  
 via nimium breuis videretur, plexum hunc  
veluti labyrinthum quendam natura contexuit,  
in quo mora longiore vitalis spiritus purior, tenuior  
, similiorque animali spiritui euaderet, antequam  
 in cerebri, vbi perficitur, ventriculos intromitteretur  
.

1. pb Desgorris

3 quae moderatae sunt, sine dolore & integris viribus  
" erumpunt; praeterea quę die critico, antegres„sis  
 coctionis signis, tum in toto venoso genere  
" tum in parte, quaeque ad suppurationem sine mo„lestia  
 ducuntur aut facile resoluuntur, aut citra  
„ haec superueniente biliosorum excrementorum  
„ excretione per aluum, vel vrinas materiam mor„bificam  
 expurgant, ac symptomatum omnium  
„remissionem adferunt.  
Διοσπολιτικὸν. nomen est compositi medicamenti,  
cuius compositionem Galen. geminam recenset  
 lib. 4. sanit. tuendae: aliàs ex paribus omnibus,  
cumino, pipere, ruta, nitro: potestque ita magis  
ventrem soluere, praesertim si crassius apparatum  
est: aliàs cum reliquorum pari pondere miscetur  
nitri dimidium. Facit ad flatus discutiendos, &  
ad dissecandum humores crassos, & ad cruditatem  
 quae in primis venis continetur. Paulus libr.  
7. praeparat. ex cumini aceto madefacti torrefactique  
 vncia vna, piperis, zinziberis, singulorum  
vncijs duabus, rutae viridis sesquuncia, nitri  
drachmis duabus & dimidia. quae omnia melle  
excipienda sunt.  
"Inde autem sic forteam appellatur quod Dios„  
 poli primum inuentum sit aut fieri solitum: est  
„autem διὸς πόλις vrbs magna Aegyptiae Thebai"  
 dis, cuius ciues διοσπολεῖται dicebantur, & inde  
ἡ διοσπελιτικὸς, Diospolitici autem medicamenti  
s varias ex diuersis authorib. descriptiones adfert,  
„& inter se confert Cornarius in comment. ad  
" Paul. Aeginetam: Paulus ipse l. 7. cap. 11. appellat  
ν διοσπολίτην.  
Διόσπορον. nomen est arboris apud Theophrastum:  
quam nonnulli contendunt eam esse quae appellatur  
 Iouis barba, & quam alij διέσπυρον malunt  
vocare.  
Διόσπυρον. sic dicitur à quibusdam τὸ λιθόσπερμον.  
Alijs sic dicitur arbor quaedam quae vocatur Iouis  
 barba, quae in siccis nascitur folio argenteo,  
& in rotunditatem spissa.  
"Theophr. histor. plantar. I. 3. c. 13. genus esse  
" cerasi inquit, seu fructus ceraso similis, Meminit  
„ quoque Gal. huius fructus l. 2. de aliment. cap.  
„8. vbi ipsum numerat inter fructus syluestrium  
„arborum.  
Διοσπώγων. Iouis barba. dicitur à quibusdam ἡ χρυσοκόμη  
, vt habetur apud Dioscor.  
Διουρητικὰ φάρμακα. medicament vrinam mouentia.  
Ea duûm sunt generum. Aliqua enim mediocriter  
 id praestant, vt ἔκκα θαρτικὰ, hoc est, poros  
expurgantia medicamenta, quia calida sint, tenuiumque  
 partium: alia vero vehementius, vt  
quae plurimam mouent vrinam. Haec prioribus  
acriora sunt, multoque magis siccant & excalfaciunt:  
 cuius generis sunt semen apij, petroselini,  
foeniculi, dauci, smyrnij, & quaecunque lac augent  
& menses mouent, quod ab his sanguis  
non modo extenuetur, sed fundatur etiam atque  
secernatur. Siquidem quò facile ad se attrahant  
renes quod in sanguine aqueum, tenue & serosum  
 est, haec duo moliri oportet, primum totius  
sanguinis fusionem, deinde segregationem, quorum  
 neutrum absque valido calore fieri potest.  
Calori autem adiunctam esse oportet siccitatem  
, quod humiditas acrimoniam retundat in  
ciendis vrinis necessariam.  
"Dicuntur etiam ἀρητικὰ à Gal. 5. de simpl. medic  
". facult. c. 20. diurinalia à Caelio Aurel. passim  
"vocantur & mictualia.  
Διπλοὴ. dicitur ossis caluariae duplicata lamina, &  
interior eius pars laxa & rara, cauernosa & mollissima  
, qua ossa inter se connectuntur, Barbari  
 recentiores Caluariae tabulaturam appellant  
, alij duplicationem. t  
Δίπλωμα. vas duplex. Id quod patet ex scriptis Galeni  
 libro septimo τ καὰ τόποις. vbi Critonis arteriacas  
 describit. Eas enim ipse ἐν διπλώματι coquendas  
 praecipit, quomodo vnguentarij vnguenta  
 sua praeparare solent, in magnum lebetem  
 calidam aquam infundentes, & in eum alterum  
 statuentes, qui medicamentum quod coqui  
 debet contineat, deinde suppositis carbonibus  
 aut lignis quae fumum non faciant, ignem  
accendentes. Idem habet libro etiam quinto,  
vbi coquendi olei lentiscini rationem instituit.  
verum non semper ab eo διπλωμα dicitur, sed  
aliquando διπλον ἀγγεῖον. &διπλοῦν σκεῦης, hoc  
est, duplex vas & instrumentum: quo nihil est in  
officinis pharmacopoeorum vsitatius, à quibus  
& duplex vas & balneum Marię appellatur. Nec  
caret quidem magna ratione eiusmodi decoctio:  
 impedit enim ne ignis violentia dissipentur  
eorum vires quae coquere volumus. Minus  
enim aqua feruens agit quam vel ignis vel calor  
siccus. Quare mitiora quidem fiunt quae ita decoquuntur  
, etiamsi minus diu duratura videantur.  
Δίπλωμα conduplicatum vasculum saepe exponit4  
Cornarius, verum etiam διπλώματα vocantur“  
lintea complicata quibus dropax impingitur, dicuntur"  
&πύσματα. 6  
Δίπνοα τρώματα. apud Hesych. bispira vulnera dicuntur  
 quae ad vacuum penetrant & transadiguntur"  
, & quae ceu per oscula duo respirant vt interpretatur  
 Gal. in exegesi.  
Διπρόσωπον. emplastri genus est à duplici facie seu  
colore sic dictum. vide δίχρωμον.  
Διπύρηνον. instrumentum chirurgicum, hoc est, specillum  
 duas cuspides seu capitula habens. πυρήνα  
enim Graeci extremum specilli summumque cuspidem  
 appellant. dicitur tam singulari numero  
quam plurali, aliquando absolute, aliquando  
cum addito διπύρήνος μήλη.  
Διπυρίτις ἢ  
Δίπυρος αρτος. vide ἄρτος vbi insigniores panum differentiae  
 explicantur. 1  
Διρκαια. dicitur à quibusdam ἡ κιρκαία, vt habetur  
apud Dioscor.  
Δίσεφτος κράμβη. brassica biscocta dicebatur veterib. 4  
medicis, cum ipsa aquae prius mediocriter incocta  
, & aqua tota ex lebete effusa, alia rursus af¬ 6  
funditur pura & calida, in qua rursus brassica coquitur  
, donec tenera & flaccida euaserit; hunc coctionis  
 modum ad sistendam aluum excogitarunt,  
prima enim illius decoctio aluum mouet vt docet &  
Gal. C. I. I. I. de aliment. facult. & l. 2. c. de brassica.  
Δισκοειδὲς ὑγρὸν. idem quod τὸ κρυσταλλοειδὲς, vt habetur  
apud Aetium lib. 7. c. 1.  
Διστιχία ἢ διστιχίασις affectus est palpebrarum, videlicet  
 cum sub ordine naturali pilorum palpebrae  
alius ordo pilorum praeter naturam succrescit. hic  
oculorum membranas pungit, & fluxiones in  
oculum excitat. Oritur ex humoris cuiusdam in  
eam partem defluxu, qui copiosus quidem, sed  
rosionis & acrimoniae expers sit. Nam acrior aut  
magis salsus, aut alio quodammodo rodens, spatio  
 temporis etiam naturales palpebrę pilos corrumpit  
. dicitur &τειγχίαις hic affectus: sed τγίαις  
generalior est, φαλάγγωσιν etiam comprehendens.  
51

1. pb Desgorris

" Hunc διστιγιασίως affectum per διπλαὶ τοιγὰς  
„ expressisse Dioscor. videtur l. 4. c. 110. dicitur &  
"δισει ίασις.  
Διτριχίασις. idem quod ἡ διστιχίασις, vt habetur ἐν τῇ  
ἀπμγῆ.  
Διφρυγὲς. diphryges. Est perfecti aeris veluti fex subsidens  
& cohaerens imae fornacum parti: tanquam  
vstorum in foco lignorum cinis ablato aere visitur  
. Enumerantur eius genera quatuor, quae omnia  
 constant ex materia, seu lapide aeroso torrefacto  
, vel e iam cremato, aut excocto. Primum  
fit è luto quod è specu quodam Cypri sublatum  
primo arefit sole, mox circundatum sarmentis  
vritur, atque ex eo διφρυγὲς, hoc est, bis crematum  
, vocatur, nempe solis ardore & ignis calore  
. Id in sola Cypro fieri Dioscorides tradit.  
Alterum est veluti sedimentum quoddam & fex  
aeris excocti: quod postquam aes affluxit in catinum  
, remanet in fundo fornacis: hoc Galenus in  
Cypro proiectum inuenit in spatio intermedio  
inter aedes ante metallum extructas & vicum eis  
subiectum, quod post cadmiam inuentum praefectus  
 metalli inutile esse dixit, atque idcirco non  
aliter quam cinerem lignorum in foco vstorum  
proijci. Tertium fit ex pyrite aeroso, per aliquot  
dies in calcis modum cocto vsque dum rubricae  
colorem contrahat. Quartum fit ex lapidis proprie  
 dicti orbibus; qui si fuerint ex pyrite excocti  
, eos bis aut ad summum ter torrere satis est:  
sin ex lapide fossili, is quamuis multoties siue in  
area siue in fornace excoctus, tamen vix diphrygis  
 naturam assequitur. Omne diphryges saporem  
 habet aeris, itaque mistis etiam viribus praeditum  
 est: nam modice & adstringit & acre est,  
vt aes vstum: vehementer siccat, ideo vlceribus  
rebellibus multum prodest. Praestantissimum habetur  
 quod ad purpuram inclinat: deterius cinereum  
 est vel fuscum. secundi generis nigricat.  
habet & aliquod colorem rubricae, pro quo  
ochram vstam quondam vendi solitam Dioscorides  
 author est. At diphryges madefactum, vel  
aeris colorem contrahit, vel caeruleum euadit.  
Δίχαλκον. pondus duorum aereolorum, hoc est tertia  
 pars oboli: siquidem obolus ἐξ χοικοῦς, hoc  
est sex aereola, continet. Proinde male apud Paulum  
 Aeginetam scriptum est extremo cap. 29. l 3.  
ἐλατηρίου διχάλκον. ὅ σιν ἡμιοβόλιον: elaterij dichalcon  
, quod est semiobolus. Siquidem ἡμιωβόλιον  
continet τπεῖς χδρκοῦς.  
Διχαστῆρες. vocantur in vtroque ordine quatuor dentes  
 anteriores, quod cibum diuidant, qui eandem  
etiam ob causam τομεῖς appellantur. vide τομεῖς.  
" Graeci alio nomine γελασίνους&κτίνας vocant,  
"sic vero appellantur ὅπ διχάζυσι τὸ προσπεσὲν inquit  
" Pollux l. 2.  
Δίχρωμον. est genus medicamenti cui geminus color  
 inest. neque enim particularis alicuius medicamenti  
 nomen est, sed multorum quae duplici  
 colore praedita sunt. Horum autem colorum  
rationem Galenus explicat l. 2. ad Glauconem,  
de sinu disserens. Ex lithargyro, inquit, & aerugine  
 plurimum decoctis emplastra fiunt κῤῥὰ ἡραὰ  
dicta. His vero, statim vbi reposita sunt, quaedam  
extrinsecus supereminentia fusca concrescit, sub  
qua pars medicamenti profundior plusquam ab  
initio fulua apparet, atque idcirco eiusmodi emplastra  
διγρωμα&δι πρόσωτα appellantur.  
"sunt.  
His oppositi sunt ὁμόχροα quae vnius coloris  
Δίχρωμον. etiam à quibusdam dictum fuisse τὸν ἄνιστερεῶνα  
, Dioscor. author est.  
Δίψα. sitis. est frigidi humidique appetentia. Ea autem  
 duplex est, vna naturalis, altera animalis, sicut  
& ipsa ciborum appetentia. Illa quidem naturali  
 quadam inclinatione frigidam humidamque  
 substantiam desiderat, quam in dissipatae locum  
 substituat, non aliter quam ciborum appetentia  
 calidam siccamque substantiam exposcit.  
Cum enim corpora nostra quatuor elementis  
constent, eaque expediat in eodem temperamento  
, quantum fieri potest, conseruare, natura  
cibi potionisque appetentiam nobis indidit, vt  
illo quidem, quicquid calidae siccaeque substantiae  
 dissipatum est, restitueretur: hac vero quod  
frigidi humidique effluxit, sarciretur. Animalis  
autem sitis est, cum ventriculus exugi se sentiens  
potum desiderat. Ad eam vero tot prorsus symptomata  
 eodemque ordine concurrunt, quot &  
in ciborum appetentia Galenus constituit, de  
quibus vide ὄρεξις. Quinetiam quot circa cibos  
symptomata, totidem etiam in siti spectari Galen  
. libro 1. de symp. causis ostendit. Aliquando  
enim quaedam priuatio sitis est, hoc est, nulla prorsus  
 sitis, cum corpus vel propter excessum humoris  
& frigoris potum penitus non expetit, vel  
ventriculus affectionem suam sitimque non sentit  
. Aliquando vero minor quam deceat sitis est,  
cum eadem ipsa remissiora sunt. Interdum autem  
 etiam vitiosa est, habetque se ad portionem  
cum ea quae alimentum vitiosum appetit, alias  
quidem immodice potum affectans, si in ipsis  
ventriculi tunicis malus aliquis succus salsus aut  
biliosus continetur, aut naturale humidum in  
eo veluti feruet, vt per febres ardentes accidit,  
alias vero prauum & à natura abhorrentem, pro  
ratione vitiosi succi in ventriculo & corpore redundantis  
. His accedunt & aliae causae inexplebilis  
 sitis, vt à vipera, aqua marina, medicamentis  
, & alijs eiusmodi, quae Galenus recenset.  
Δίψα ἐπιπόλαιος. sitis superficiaria. Dicitur apud Hippocrat  
. lib. 6. τῶν ἐπιδημιῶν, valde exigua, quae necà  
toto corpore, nec ex magno ventriculi affectu excitata  
 est, sed arescentibus aut incalescentibus  
locis illis per quos ab ore in ventriculum humor  
delabitur.  
Haec autem duplex est, vna vigilantibus accidit  
, & somno tollitur, humectatis scilicet partibus  
 per sanguinis impulsum ad interiora quiin,  
somno fit: altera à somno excitatis adest, calefactis  
 nimirum dictis partibus ex vapore eleuato,  
dum cibi coquuntur, maxime si vinum vetus &,  
meracum ingestum sit: Sed haec per vigiliam euanescit  
, ventriculo scilicet mundato & nullos amplius  
 vapores suppeditante, sicque calore illarum  
 partium euanescente: haec Gal. comm. 4. in  
6. Epid. t. 23.  
Δίψα νηδύουσα. sitis intensa & vehemens. vide νηδύουσα.  
Διψακὸς. à quibusdam dictus est morbus renum, quem  
διαβήτην appellant, propter vehementem sitim  
qua eo affecti torquentur.  
Teste Trallian. l. 9, cap. 8. perinde vt à dipsade.  
serpente icti vt tradit Aretaeus: vide διαβήτης. .  
Δίψακος. herba est aculeata, binum fere cubitorum,  
folijs lactucae praelongis, geniculata, hispida, torulos  
 habens in quibus ros aut pluuius humor  
subsistit: vnde nomen videtur traxisse. Latini labrum  
 Veneris propterea appellant: herbarijs virga  
 pastoris; vulgo pectorius cardo dicitur. Eius

1. pb Desgorris

radix secundo ordine exiccat, & nonnihil absterget  
.  
Sed &δ leuor nonnulli ὀνκάρδιον quasi asini  
„ corculum dixerunt vt refert Ruellius, Notandum  
" autem hanc vocem vt herbam designat  
apud Diosc. & Galen. proparoxytonas scribi,  
"apud Aetium & Paulum oxytonos.  
Διώβολον. pondus est duorum obolorum, siue scripuli  
 vnius. γράμμα enim, hoc est scripulum, duos  
obolos pondere efficit. dicitur & diuisis nominibus  
ἐξολοὶ δύο. Ex eo fit διωβολαῖος: vt apud Gal.  
ὕδατι αὐάπλαττε τρογίσκοις διωβολαίοις. id est, ex  
aqua formato pastillos pondere duorum obolorum  
.  
Δίωνος κολλύριον. habetur apud Aetium lib. 7. c. 29.  
Διωστὴρ. Chirurgicum instrumentum est quo in vulnus  
 immisso telum expellitur & extruditur Paul.  
lib. 6. cap 88.  
Δογματικοὶ. dicuntur qui ratione duce inueniunt remedia  
, ex quibus perfici possit morborum curatio  
. Ijdem alio nomine λογικοὶ, & aliquando μέθοδαὶ  
, quod methodo remedia conquirant, appellantur  
, vt scribit Gal. initio lib. 3. meth. med. Diuersi  
 tamen sunt à methodicis proprie dictis.  
Cum enim ambo remedia per rationem & methodum  
 inuestiganda censerent, in eo tamen differebant  
, quod Methodici communia tantum  
quaedam dogmata, quae κοινότητας vocabant, consideranda  
 dicerent: Dogmatici vero non ea tantum  
, sed multo etiam plura in morborum curationibus  
 spectanda esse arbitrarentur. Neque  
enim curationis indicationes ab ipso tantum affectu  
 petendas censent, verum etiam ab aegrotantis  
 viribus, natura, aetate, sexu, habitu, consuetudine  
, anni tempore, coeli statu, regione: omniaque  
 salubria, insalubria & neutra diligenter contemplatur  
, nihilque omnino negligi volunt  
quod ad curationem pertinere possit. Praeterea  
vero rerum etiam vsum atque experientiam adhibent  
, quam tamen negant inueniendis remedijs  
 solam sufficere. Eorum princeps fuit Hippocrates  
, quem sequutus est Diocles, Praxagoras  
, Chrysippus, Herophilus, Erasistratus, Asclepiades  
& Galenus, qui sectam eam constituerunt,  
non à Methodicis modo, vt dictum est, verum  
etiam ab Empiricis valde diuersam. Siquidem  
Empirici res tantum euidentes consectabantur,  
& ijs tantum credebant quae vel sensui paterent,  
vel memoriae per sensum mandata essent: Dogmatici  
 vero praeter haec, illis quoque fidem habebant  
, quae ex naturali rerum consequentia per  
rationem acquiri solent. Itaque Dogmatici rationes  
 suas, quod rerum essent occultarum, αὐaλοιταὺς:  
 suas vero Empirici, quod essent euidentium  
, ἐπιλογισαος appellabant.  
Δοθιὴν. furunculus. Id nomen, ait Galenus, nec locum  
 affectum repraesentat, nec causam quae ipsum  
 efficit. Significat autem tumorem ἀποστημάτὸδη  
, ex crassis humoribus in carnosis plerumque  
 partibus consistentem, mitem quidem cum  
solam cutem occupat, sed peruicacem & malignum  
 vbi subter actis radicibus erumpit. Galen.  
lib. 5. τῶν κατὰ τόποις geminam eius differentiam facit  
, alios dicens esse duros, varis similes, & qui  
concoctionem vix admittant: alios vero esse pλilμονώδεις  
& magnos, qui febrem etiam aliquando  
excitent, & in pus vertantur. Hi corpora paulatim  
 conficiuntur, & mortiferi sunt. Nascuntur futunculi  
 passim & in quacunque parte.  
Δοθιήνη. emplastri nomen est, quod à Paulo lib. 7.  
describitur. dicitur &δυθιήνικὸν medicamentum  
valens aduersus δοθῆνας, cuius meminit Paulus I.  
4. cap. 23.  
Δοῖδυξ. cochleare, de quo vide in dictione κοχλιάριον  
. significat & radium siue pistillum quo aliquid  
 in mortario tunditur.  
Quod alio nomine κερκαὶς, atque etiam τειβήδιον  
, &ὕθερος à Graecis medicis appellatur. 6  
Δολιχοὶ. appellantur, vt ait Galenus lib. 1. de alimentorum  
 facultat. semina plantae hortensis, quae  
alij λ 0β8ς, alij ρασπόλοις appellant. Nec vero semen  
ipsum modo, sed & ipsa planta sic dicitur. Verum,  
vt idem eodem loco scribit ex dictis Hippocrat.  
in libro, de ratione victus, dolichi videntur esse  
cicerculae & phaseoli: & Diocles eos similiter  
pro phaseolis videtur accepisse. Idem sentit &  
Aetius libr. 1. addens etiam quod ab aliquibus  
smilax hortensis appellentur. Galenus lib. de euchym  
. & cacochym. scribit dolichos cicerculis  
meliores esse, sed deteriores faba, piso & lentibus  
. Suidas proparoxytonas δόλιγον vocari hoc  
legumen tradit.  
Δονακῖτις. dicitur à quibusdam ἡ ἄκανθα λευκὴ, hoc  
est spina alba, vt habetur apud Dioscorid. forte  
quod inani & concauo caule arundini similis  
sit.  
Δόναξ. species est τῆ καλάμυ, id est, arundinis eius quae  
apud amnes nascitur crassa & concaua, quam  
alio nomine κύπριον κάλαμον vocari Dioscorides  
ctiuit cai roctum nominnt  
Δοράκια μῆλα. mala doracia. Genus sunt praecocis  
siue Armeniaci mali, praestantiora Persicis, vt quae  
nec acescant nec corrumpantur. Paulus scribit  
ea mala nuncupari etiam Armenia. In Geoponicis  
 inuenies scriptum δωρακινά.  
Δορκαδίζων σφυγμὸς, caprizans pulsus. Est motus inaequalis  
 in vna pulsatione vnaque arteriae parte,  
qui interciditur quiete, & post eam velocior  
euadit. sumpta est similitudo à capra, quae post  
primum saltum in aere adhuc suspensa manet, &  
denuo velut ex insperato, multo velocius resilit.  
Vnicus est pulsus. Quamuis enim bis tactum feriat  
, hoc tamen in vna diastole sit, ex mutuo certamine  
 duarum inter se facultatum, tum eius quae  
cor dilatat, tum alterius quae contrahit. Oritur  
autem ea concertatio vel ex inaequali cordis aut  
arteriarum intemperie, frigidis partibus calidas  
moueri & plene dilatari vetantibus, vel calidis  
frigidas ad motum compellentibus: vel propter  
ingentem fuliginosorum excrementorum copiam  
, cum praecalida cordis intemperie, sicut  
Galenus libr. 2. de praesag. ex pulsibus explicauit  
.  
Δορκίδιον. sic dicitur à quibusdam δικταμνός, vt habetur  
, apud Dioscoridem. Ratio est quod ceruae  
vulneratae dictamnum primum ostenderunt, quibus  
 eo pastis tela statim decidunt.  
Δόρπος. coena apud Hippocr. quae vesperi fiebat dicitur  
, παρὰ τὸ δὲρν παύειν, quod qui coenaturi essent  
, debebant hasta abstinere. Nam quod nos  
ἄριστον vocamus, veteres δειπιον dicebant,  
πονεῖν.  
Δορύκνιον. dicitur à Crateua frutex fere cubitalis, similis  
 oleae recens enatae quae modo surrexit in  
vimen. Dioscorides τὸ δορύκνιον idem esse cum solano  
 furioso, in proemio lib. 6. prodidit: similiter  
& Plinius, qui praeterea δορύκνιον vocari dixit  
quod olim eius succo lancearum, quae δe ρ&

1. pb Desgorris

dicuntur, cuspides tingerentur inficerenturque:  
Demophon autem, quod ad inferendum mortem  
 pares τῷ δόρατι vires habeat. Est enim venenum  
, de quo Theophrastus scripsit eum qui drachmę  
 pondere biberit, sibi placere, ac se pulcherrimum  
 existimare, mente iam tentari coepta: qui  
vero duplicato pondere, magis insanire, spectris  
animo obseruantibus: si vero triplicato, perfecte  
& iugiter insanire: quod si quid ponderi adijciatur  
, repente mori. Colore & gustu lactis est, &  
temperie frigidum, naturaque somniferum.  
Quaquidem qualitate insaniam excitare non  
potest, quam intemperies veneno contraria pa„  
 rere consueuit, vnde liquet id veneni genus vel  
"dissimiles partes continere, vel occulta quadam  
proprietate hoc efficere. Caeterum quae doryc„  
 nij haustum sequantur symptomata tradit Dios"  
 cor. Alexipharm. c. 6. & Nicander in alexiphar.  
„& aui mei, authoris nostri in ea annotationes.  
Δόσις. vox est apud medicos solemnis pro certa quadam  
" medicamenti mensura, ex qua fit vt assumptum  
" suas probe atque connenienter edat actiones  
, quae dosis si plus aequo minuatur vel intena  
 datur, illas etiam vel diminute vel cum exupe2  
 rantia producet, quorum vtrumque à certa medicamenti  
" ratione est alienum; haec autem iusta  
"atque definita medicamenti dosis vix inueniri  
e potest in tanta medicamentorum varietate & corporum  
" dissimilitudine, tamque varia, aetatum,  
" tempestatum, regionum, locorum, morborum  
„& humorum euacuandorum ratione; sed de ea  
„ quicquid est nobis notum, hoc nos obseruatio  
„primum longa docuit, atque subinde auxit ratio  
„atque confirmauit, hocque solum inquit esse  
„ Gal. quod artem medicam στοχαστικὴν id est coniecturalem  
" facit.  
Δοχμὴ. palmus. Mensura est apud Graecos qua rerum  
 dimetiuntur interualla. sic dicta est ἀπὸ τῆ  
δέγεσθαι. Constat ex quatuor digitis. de qua sic  
Iulius Pollux, δοχωὸ δὲ, συτκλειθέντες οἱ τέσαρες δάκτυλοο  
. Eos autem transuersos intelligere oportet.  
Eadem mensura &δακτυλοδοχμη&ταλαιστὴ&  
δῶρον dicitur.  
Δράβη. est herba cubitalis, gracilibus virgulis, folijs  
lepidij, sed tenerioribus candidioribusque, in cacumine  
 sambuci gerens vmbellam, in qua candidi  
 flores emicant. Dicitur alio nomine ἀραβίς.  
Alij orientale nasturcium, alij Babylonium vocant  
. semen eius piperis vicem supplet.  
Δραγμὶς ίδος. pugillus quantum scilicet tribus digitis  
- comprehenditur.  
Δράκανος. sic dictum fuisse à quibusdam τὸ ἐρυθρόδανον  
Dioscorides author est.  
Δρακόντιον. dracunculus. herba est simplici caule, bicubitali  
, laeui glabroque, baculi crassitudine, versicoloribus  
 anguis maculis variegato, purpureis  
etiam intercursantibus lituris, ita vt plane serpentis  
 habitum coloremque referre videatur. Fructus  
 illi in vertice est, vuarum modo collectus,  
herbaceo primum colore, deinde cum maturuit  
luteo, deinceps tanquam lingua concauo foliorum  
 sinu, ceu rictu quodam serpentis exeritur, &  
quasi spectabili hiantis draconis forma medijs è  
faucibus emicat, vnde & nomen habet. Ea est  
quam officinae herbam serpentariam nominant.  
Calefacit & tenuium partium est, acre, & amarum  
, leuiterque adstringit. Itaque maxime viscera  
 expurgat, crassos & lentos succos extenuans.  
Ex ea sanguinem Draconis in India colligi Aetius  
 scribit libr. 15. c. 12. in descriptione emplastri  
quod ποργύρη inscribitur.  
Δρακόντιον. dracunculus. Malum est cutis, vt scribit  
Introductionis seu Medici author, varici simile,  
magnumque dolorem, dum paululum prominens  
 mouetur, concitans. Aetius autem ex Leonida  
 dracunculum lumbrico similem esse dicit,  
interdum magnum, aliàs paruum reperiri, & frequentius  
 quidem in cruribus, aliquando vero &  
in brachiorum musculis oriri & consistere: nasci  
autem in Aethiopia atque India maxime pueris,  
lumbricis latis non absimilem, mouerique sub  
cute sine molestia, verum temporis progressu  
circa dracunculi extremitatem suppurationem  
fieri, cuteque aperta dracunculum caput exerere  
. quem si quis tentet attrahere, dolorem ingentem  
 moueri, praesertim si eum abrumpi contigerit:  
 quod enim intus relinquitur, acerbissimos  
 dolores excitare: proinde vt ne intro animal  
recurrat, valido filo brachium constringi oportere  
, idque quotidie agendum esse, vt dracunculus  
 paulatim progrediens integer excludatur. Verum  
 Soranus, vt refert ex eo Paulus Aegineta, non  
existimat animal esse, sed neruosam quandam  
substantiam, quae opinionem motus solum praebeat  
. Sed quid reuera sit, nemo medicorum explicare  
 potest qui Europam incolunt: posse tamen  
 animal esse ratio nobis dictat, cum non modo  
 in ventriculo atque intestinis creari, verum  
etiam ex cute erumpere, tum pediculos, tum maiora  
 quandoque animalia compertissimum habeamus  
 ex historijs.  
Gal. 6. de loc. affect. de his, velut quos non  
viderit, & qui his quae de illis produntur non multum  
 fidei habeat sic scribit: in quodam Arabiae.  
loco, in tibijs, velut tradunt, nascuntur qui appellantur  
 dracunculi, neruosi quidem natura, sed a  
lumbricis &t colore & crassitudine similes; Qui a  
igitur dicerent se vidisse hos multos audiui, verum  
 cum ipse non viderim, coniectare non possum  
, neque de generatione ipsorum, neque dea  
substantia quidquam exacte; doctissimus Manardus  
 hunc esse morbum frequentem inquit in  
India & Aegypto, & appellari à quibusdam venam  
 ciuilem, ab halyabbate venam saniosam, à.  
sanguine atrae bilis naturam habente; vel ab exusta  
& valde sicca pituita: de his dracunculis vide.  
Aetium lib. 14. c. 85. meminit & Theophr. I. 9. in.  
fine.  
Δρακοντὶδας appellat Hippoc. inquit Ruffus venasà.  
corde illico nascentes.  
Δράκων. laquei nomen ab Oribasio descripti ad talum  
 suo loco motum. Dicuntur vero eodem authore  
& dracones in machinamentis, qui in vicem  
 manubrioli ductarij fabricantur.  
Δραπτὰ. diuulsa, dilacerata, apud Hippocratem. Homerus  
 ea significatione σαρδάπειν dicit.  
Δραχμὴ. drachma. nomen est ponderis, mensurae &  
nummi. Pondus non vnum vbique fuit, Aegyptia  
 obolum pendit, scribente Cleopatra, δραχων  
δὲ καὶ ἄλλη ὁμωνύμως καλεῖται αἰγυπτιακὴ ἥτις ἔκτον  
μέρος στὶʼ τῆς ἀτικῆς δραχμῆς, ἄγρυσα ὀβολόν ἀ. hoc  
est, drachma autem etiam alia consimili significatione  
 vocatur Aegyptiaca, quae sexta pars est  
Atticae drachmae, pendens obolum vnum. Attica  
 sex obolorum fuit, vt & ex sententia nunc citata  
 palam est, & ex Cleopatrae verbis quae sic

1. pb Desgorris

habent: ἡ δραχμὴ ἔχει γράμματα γ. ἐξολοιὺ στ. θέρμὰς  
 δ. κεράτια ι. χαλκοῦς μή. hoc est, drachma  
habet scripula tria, obolos sex, lupinos nouem,  
siliquas octodecim, aereola quadraginta octo. Id  
etiam testatur Plinius scribens, Drachma Attica  
 (fere enim Attica obseruatione medici vtuntur)  
 denarij argentei pondus habet, eademque  
sex obolos pondere efficit. Ergo apparet drachmam  
 medicam eiusdem cum Attica ponderis  
esse. Mensuralis porro drachma etiam vnciae  
octaua pars fuit, & nonagesima sexta librae, & in  
Romanorum cornibus, vt scribit Galenus, lineis  
 intersectis distinguebatur. Caeterum δραχμὴ  
 etiam nummus fuit pendens drachmam  
vnam. Is fere argenteus fuit, sicut apud Romanos  
 denarius, de quo Suidas scribit, δραχμὴ δ,  
ὀλκὴ νομίσαατος ἀγυρίου. hoc est, Drachma autem  
pondus denarij argentei. Et Fannius.  
In scripulis ternis drachmum, quo pondere  
doctis.  
Argenti facilis signatur pondus Athenis.  
Atque etiam Alexarchus apud Athenaeum mutato  
 more loquendi τὴν δεαχμὴν ἀργυρίδα nuncupauit  
. Verum hanc argenteam drachmam  
Galen. eandem cum denario Romano statuit  
lib. 8. τῶν κατὰ τόποις. Quod si verum est, septem  
drachmae argenteae vnciam constituunt, cum  
iuxta Celsum lib. 5. cap. 17. & Scribonium Largum  
 in libri sui prooemio, in vncia pondus septen  
denariorum sit. Verum ea paulo leuior est denario  
, vt suo loco diximus. Fuit & aurea drachma,  
quam δραχμὴν χρυσὶς Hesychius & Suidas nominant  
. Dicta est ἡ δραχμὴ, vt Iulius Pollux scribit  
, quod sit quasi manipulus obolorum, quem  
δεαχμὴ vocant ἀπὸ τοῦ δράτεσθαι, quod comprehendere  
, pugnumque implere significat.  
ἡ Δρίπανον συργγότομον. Dicitur Paulo instrumentum  
" Chirurgicum in falcis modum secandis fiustulis  
 accommodatum.  
Δριμὺ. acre. id dicitur quod linguam mordet, &  
cum multa caliditate erodit: sunt enim omnia  
acria valde calida & tenuium partium. proinde  
vehementer calfaciunt, incidunt, digerunt, aperiunt  
, purgant, irritant atque ad excretionem impellunt  
.  
Δριμύτης. acrimonia. qualitas est gustatilis, iisdem  
facultatibus praedita quibus supra acre pollere  
dictum est.  
ἡ Δριμύτης quoque pro asperirate, acerbitate & ve„hementia  
 ponitur, sic apud Gal. δειμύτης πυρετοῦ.  
ν Δριμὺς οἷνος vide οἶνος vbi insigniores vinorum dif„ferentiae  
 explicantur.  
Δριμυφαγία. acrium esus. Vtitur ea voce Dioscorides  
 aliquot locis, vtuntur & reliqui medici. Marcellus  
 interpretatur vomitionem ciborum acremento  
 quaesitam. In quo tamen non videtur  
vim huius verbi plane assequutus. Neque enim  
acres cibi citandis modo vomitionibus conducunt  
, sed ad alia etiam plaeraque vtiles sunt, vt  
ad calfaciendum, aperiendum, incidendum, digerendum  
. Haec enim per se praestare possunt  
cibi acres, vomitiones non item: quas etsi radicula  
, eruca, salsamentum vetus, origanus viridis,  
cepae, porrum & alia quaedam acria prouocent,  
non tamen quicquid habet acrimoniam, protinus  
 vomitorium est. Itaque quod πρὶ ὡμοταρίχου  
scripsit Dioscorides, εἰς ταὶ δειμνγαγίας μάλιστι  
ἀρμόζειν, hoc est, ad acrium esus praecipue quadrare  
, intelligendum accommodari maxime &  
conuenire, quoties cibis acrioribus opus est, siue  
ad ciendos vomitus, siue ad calfaciendum, siue  
ad incidendum, siue ad aliud quiduis quod per  
acres cibos quaeritur.  
Caeterum salsorum acriorumque id genus ciborum  
 esum Graecis olim δριμυραγίαν dictum  
fuisse, satis patet tum ex ipsius vocis etymo, tum “  
ex Aureliani testimonio, quiquidem l. 3. tardar.  
pass. c. 2. de stomachicorum curatione agens, adhibenda  
 (inquit) in illis est recorporatio quam“  
Graeci μετασιγκριτικὴν vocant ex acriori cibo quem “  
Graeci δειμυραγίαν appellant, itemque l. 1. cap. 1. 6  
Quibus diebus salsum damus Graeci δειμυραγίαν εὐ  
appellant: ibidem & saepius habetur, eoque sensu  
 vox δειμνραγίας quam passim Aurelianus conmendat  
 ad morborum curationes: aliam vero εc  
fuisse à vomitione δe μυραγίαν, vel ille vnus Pauli  
 locus l. 4. rei medicae, de elephanticorum curatione  
 abunde testatur, δριμυραγήσαντες δὲ ἐξεμέτασαν  
, ἀπὸ τεεαρανίδων, καὶ στίων, hoc est, assumptis e  
acribus cieatur vomitus, scilicet radicula & cibis  
 eiusmodi: idem Paulus laborantibus ex vteri  
 cancro non vomitu sed acrium esu interdicens &  
scribit: ρυλαττομένας δριμυφαγίας καὶ τροφῆς πλῆθος: εἰ  
cum Marcelli interpretatione superius allata :  
consentire visus est Cornarius, sed vterque δρι¬ e  
μυφαγίας significationem nimium coangustantes,  
atque restringentes, dum ad particularem effectum  
 eumque minime necessarium transferunt  
. c.  
Δρόσατον. vox haec Nicolao peculiaris est à nullo:  
alio quod sciam Graecorum vsurpata; significat  
autem idem illi quod Serapium Actuario & nostris  
 syrupus, id quod ex Nicolao patet pluribus  
in locis, sed potissimum in antidoto 149. quę pleres  
 archontica appellatur, nam vbi in ea legitur e  
σαχάριτος καὶ δροσάτου τῶν ῥόδων, Latini codices habent  
 sacchari & syrupi rosarum, habet etiam.  
Nicolaus peculiarem de drosatis sectionem, vnde  
 omnibus palam fiet illi δρόσατον non aliud esse:  
quam serapium.c  
Δροσόμελι. mel roscidum, quod & ἀερόμελι, id est,  
melaerium, appellatur. Venit hoc ex aere Vergiliarum  
 exortu vel per Caniculam sublucanis  
temporibus, siue ille sit coeli sudor, siue syderum  
saliua, siue purgantis se aeris succus, siue aquae sit  
liquor, siue naturae, cum prima aurora locis quibus  
 prouenire solet, folia arborum herbarumque  
melle roscida inueniuntur. Quod si qui matutino  
 sub diuo fuere, vnctas hoc liquore vestes, capillumque  
 concretum sentiunt. Hoc tanquam  
ros è coelo cadens, dum venit, obuio terrae halitu  
 concrescens in mellitos grumos coit, qui herbis  
, arboribus & lapidibus interdum inuenitur  
haerere. Id manna ab Arabibus appellatur, vt ex  
ipso Galeno patet, cuius haec sunt verba capite  
de melle: In foliis, inquit, stirpium adnascitur  
quidpiam, quod nec eorum succus, nec fructus,  
nec pars existimari possit, sed rorulentum quiddam  
, nec tamen continenter neque copios è pronasci  
 soleat. Nec me praeterit per aestatem in arborum  
, fruticum, herbarumque foliis plurimum  
fuisse inuentum, sic vt à ludentibus rusticis Iuppiter  
 diceretur melle pluisse. Praecesserat tum  
nox frigidior, pridie calida siccaque coeli conditio  
 diluxerat. Quapropter inter rerum naturae  
peritos conueniebat, halitus quos terravel aqua  
prospirasset, extenuatos & excoctos, nocturni  
frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra

1. pb Desgorris

rarius euenit, in Libano monte quotamis, adeo  
vt extensis pellibus arbores succutiant, receptoque  
 quod profluit, ollas & fictilia compleant.  
priuatoque nomine vocant δρυσέμελι, id est, roscidum  
 mel, & etiam ἀερόμελι, id est, mel aerium.  
Haec Galenus.  
Δρυόπτερις. filicula. herbula est in vetustorum roborum  
 musco nascens, filici similis, multo minore  
foliorum incisura, radicibus inuicem implexis,  
hirsutis, gustu acerbo in dulcedinem vergente.  
Vis ei septica est, & caustica. proinde pilis glabram  
 cutem efficit.  
2 Apud Dioscor. Gal. & Paul. scribitur δρυοπερὺ  
ν ὀξυτονῶς, itemque θηλυππερς, attamen non ππερὺ  
„modo legimus, sed etiam πτέρις& quidem fre„quentius  
.  
Δρυόφονον. olus est syluestre filici simile, ramis sesquipedalibus  
, flore sambuci lacteo, semine gustu  
mordaci, quo vice piperis rustici vtuntur. Officinae  
 nemoralem myrtum vocant.  
Δρυπετὴς. drupus, hoc est, maturus & primum nigrescens  
. dicitur proprie de fructibus non oleae  
modo, sed reliquarum etiam arborum maturis  
& adultis, & iam ex arbore casuris ἀπὸ τοῦ πίπτῳ καὶ  
δρῦς.  
Δρῦς. hoc nomine Graeci omne genus arboris omneque  
 lignum comprehendunt. nam quod Gallicum  
 vulgus chesnam vocat, Graeci δρῦν ἀγρίαν,  
Latini robur appellant. Habet autem omnis  
quercus vim adstringendi.  
Δρώπαξ. dropax. Medicamenti forma est, interdum  
liquidioris in modum malagmatis, interdum  
siccioris, emplastri modo, prount vsus exigit. Eadem  
 materia, inquit Paulus, constat, qua & acopa  
& emplastra. Est autem dropax alius simplex,  
alius compositus. Simplex is est qui &τίλωσις,  
hoc est picatio, appellatur. Pix arida cum exiguo  
oleo liquatur, deinde dum calet cuti illinitur, &  
praerasis locis agglutinatur, & antequam omnino  
 refrigescat, auellitur. Deinde rursus ad ignem  
calfacta reponitur, & similiter priusquam frigescat  
, auellitur, & tertio quartoque, vel saepius etiam  
id repetitur. Conuenit frequentibus vomitionibus  
, & cruditatibus, & coeliacis affectionibus, &  
reliquis partibus alimentum non sentientibus.  
Maxime vero ante sinapismum adhibetur ad  
corporis praeparationem, & post sinapismum  
etiam, vt reliquiae morbi euellantur. Dropax ve-  
ro compositus est, cui praeterea adiiciuntur alia  
ad diuersos vsus, vt ad excitandum calorem piper  
, pyrethrum, semen rosmarini, bitumen: ad  
desiccandum vero, sulphur viuum, sal, cinis sarmentorum:  
 ad lancinandum vero, limnestis quę  
& adarce vocatur, aut euphorbium. Haec enim  
trita liquefactae pici insperguntur, aut alia etiam  
eiusdem facultatis. Si vires aegri imbecillae sunt,  
liquidior fieri debet in formam malagmatis, &  
praeradi pili in loco cui adhibebitur, & paulatim  
postea auelli. Sin valentes sunt, emplastri modo  
praeparandus est, & non derasis pilis admouendus  
, confertimque auellendus, nisi forte capiti  
aut mento, aut pubi applicandus esset. Sic enim  
plus habet efficaciae, spiritumque remissum magis  
 firmare potest, & ad superficiem reuocare,  
humoresque attrahere & discutere. Sed & medicamenta  
 depilatoria, ψιλωθρα proprie dicta,  
dropaces appellantur, vt constat ex versibus  
Martialis qui habentur lib. 10.  
Laeuis dropace tu quotidiano.  
Hirsutis ego cruribus genisque.  
Forte quod sola pice constarent in oleo liquata,  
quemadmodum & dropaces.  
Idem & Martial. I. 3.4  
Psilothro faciemque lauas et dropace caluam,  
Sic etiam videntur intelligenda haec apud Suidam  
πελλοὺς ὁρῷ διὰ τὴν ὑγίειαν ἐπὶ τὸν ξυρὸν καὶ δρώπακα  
καταρεύγοντας: id est multos video sanitatis gratia  
 ad nouaculam & dropacem confugere: vnde s  
δρωπακίζειν dicitur τὸ μετʼ ἀλοιρῆς τίνος χρίειν τὶ σῶμα  
 πρὸς ψίλωσιν τῶν τῆς σαρκὸς τριχῶν, καὶ μερκὴν τνὰ  
κένωσιν τῶν ταύτῃ προσγινομένὧν αἰτιῶν teste eodem  
Suida: id est cum adipe aliquo corp. inungere ad  
depilationem seu auulsionem pilorum qui in  
cute sunt. Demonax apud Lucian. δρωπακιθῆναι ὐ  
τότε ἀυτὸν κέλευσον, id est dropace illini iubebis, a  
obliquo scommate mordens proconsulem quemdam  
 qui erat τῶν πιττουμένων τὰ σκέλη τὸ σῶμα ὅλον, ἱ  
depilata habens membra & corpus vniuersum, e  
suam illi sic molliciem exprobrans, vnde clarum v  
est δρωπακίζειν&πιττον idem esse hoc est agglutinatione  
 picis calidae euellere pilos & deglabrare  
 cutem, vt ethymol. quoque δρωπακίζεσθαι α  
idem esse dicit quod ππττῦθαι hοc est τὸ ταὶ πίχας ὐ  
τὸ παντὸς σώματος μαδᾶν χρίσμασι, corporis vniuersi  
 pilos vnguentis illinere. ac forsitan est παρὰ τὸ  
δρέπειν dictus ὁ δρώπαξ quoniam eo veluti δρέπονταὰ  
& euelluntur pili: de dropacis autem medicamenti  
 forma plura leges apud Aetium l. 3. c. 1  
190. & Paul. l. 7. c. 19. dropacum quoque differentias  
 nonnullas recenset Oribasius l. 3. synopseos  
. 6  
Δρωπακισμὸς. apud Dioscor. l. 7. c. 4. dropacis applicatio  
 dicitur. 1  
Δροπακιστὰ φάρμακα dicuntur vel dropaces, vel quae  
dropacum modo illinuntur. appellantur eadem  
πιττωτὰ à Galeno comment. 3. ες τὸ κατʼ ἰητρεῖον,  
aphor. 32.  
Δρώπαξ. ὁ γάλλος Oribasij describitur à Paul. l. 7.  
c. 19. 1  
Δύναμις. facultas. potentia. Est causa à qua actio procedit  
. Sed cum causa ad aliquid dicantur (est enim  
eius vnius quod ab ea sit, reliquorum nullius)  
planum est facultatem quoque in relatione ad  
aliquid dici. Ac quo ad agentis causae substantiam  
ignoramus, facultatem eam siue potentiam appellamus  
, in venis quidem sanguificam, in ventriculo  
 concoctricem, in corde pulsificam, & in  
singulis reliquarum particularum propriam  
quandam eius quam edunt actionis, siue etiam  
operis (primum enim actionis ipsius facultas est  
causa, deinde etiam operis ex accidenti quodam)  
effectricem. Itaque si certa ratione & via quot  
& quae facultates sint inuenturi sumus, inuestigare  
 eas ab ipsis operibus oportet. Singula namque  
 opera ab aliqua procedunt actione, hancvero  
 omnino aliqua praecedit causa, quamfacultatem  
 vocamus. Ergo cum variae admodum sint  
actionum differentiae, multiplices quoque facultates  
 statuere necesse est, quas tamen medici  
in homine ad tria summa genera reuocarunt,  
aliam vitalem, aliam animalem, aliam naturalem  
appellantes. Si quidem sub earum aliqua alias  
omnes particulares comprehendunt. Sub vitali  
quidem pulsificam & irascibilem quam θυμοειδη  
&παθητικὴν appellant, cuius tot etiam habentur  
differentiae quot & animi passionum. Sub animali  
 vero, sensificam, motricem & principem:  
sub sensifica, visoriam, auditoriam, odoratoriam,

1. pb Desgorris

gustatoriam, tactricem, ad haec vigilandi dormiendique  
 facultatem quae ad primum & communem  
 omnium sensum pertinet: sub principe,  
imaginatricem, ratiocinatricem & memoratiuam:  
 sub naturali vero, concupiscibilem & nutritoriam:  
 atque sub his rursus attractricem, tetentricem  
, concoctricem, expultricem, generatricem  
, auctricem & reliquas quae pertinent vel  
ad generis propagationem, vel ad indiuidui conseruationem  
, vt sanguificam ossificam, neruificam  
, spermaticam & alias cuiusuis particulę formatrices  
, vel totius etiam foetus opifices. Sic  
quidem se habent tres in hominum corporibus  
facultates, quas quidem vt operibus, sic etiam  
substantia, instrumentis & sedibus natura seiunxit  
. Hae diuersi inter se generis gubernant animal  
, toti corpori ex suo quodam veluti fonte  
quaeque distributae. Eas Plato animas vocat. propriam  
 cuiusque substantiam inueniens, quae, vt  
ait Galenus, tum in spiritu, tum in solidorum  
corporum temperamento consistit. Est autem  
earum vna, ad nutriendum animal necessaria, ac  
cum stirpibus communis, quae iecur veluti pro  
fonte habet, canales vero ab hoc in totum corpus  
 sparsos, ipsas venas. Hanc seu appetitricem,  
seu naturalem, seu altricem voces, nihil interest,  
veluti nec si animam aut facultatem. Altera est  
quae non modo vt stirpibus aut vita praeditis, sed  
etiam vt animalibus anima est insita. Haec sedem  
 in corde habet, ipso quoque insiti caloris  
quodam ceu fonte. Ab hoc fonte canales arterię  
sunt: vocaturque haec multis sane nominibus:  
nam & facultas siue virtus vitalis, & facultas siue  
virtus animosa, & anima vitalis, & anima animosa  
 dicitur. Tertia anima siue facultas ratiocinatrix  
 in cerebro domicilium habet: ea voluntariis  
actionibus vna cum sensibus praesidet. Vtitur &  
haec particulis quibusdam ceu canalibus, nempe  
ipsis neruis, sensum motumque per hos in totum  
animal transmittens. Ergo has facultates seruare  
, nihil plane est aliud quam vitam seruare. Siquidem  
 qualibet earum amisla, necesse est reliquas  
 quoque perire. Sic enim inter se cohaerent,  
vt altera alteri subsidio sit & mutua ope consistant:  
 quanquam fieri aliquando possit, vt vna  
alterius affectionem non sentiat. Ortu quidem  
ipso prima est naturalis, deinde vitalis, postrema  
animalis: nobilitate & principatu prima est animalis  
, ab hac vitalis, postea naturalis. In actionum  
 autem & vitae necessitate omnium prima  
est vitalis, quod ex ea spiritus & vis influat vitae  
in partes omnes, siue illae moueri, siue sentire, siue  
 nutriri debeant, atque per eam caloris innati  
(à quo omnium partium functiones proficiscuntur)  
 temperies in singulis partibus. Caeterum  
 praeter facultates iam commemoratas alias  
quoque in medicamentis medici vsurpant, à  
quibus singula suas actiones obeunt. quae cum  
sint admodum differentes, in quatuor tamen  
summa genera ab iis reuocantur, quas appellant  
primas, secundas, tertias, quartas. Nec vero interest  
 facultates an qualitates dicas: ipsa enim facultas  
 reuera est qualitas, sola ratione ab ea differens:  
 quando qualitas per se dicitur, facultas vero  
 quatenus ad aliquid refertur. Prima quidem  
dicitur quae reliquarum communis est tanquam  
basis, excepta ea quae à caeca proprietate est: ex  
ipsis elementis nullius interuentum prodit, ipsisque  
omnium maxime tribuitur. Generatim quidem  
est calfaciendi, refrigerandi, humectandi, siccandi,  
tum simplex tum per horum coniugationem composita:  
 particulatim vero efficiendi id ipsum in principio  
, medio, fine ordinis primi, secundi, tertij,  
quarti ac primo quidem ordine, obscure: secundo  
, manifeste: tertio, vehementer: quarto, summe  
 facultas ea tactum nostrum gustatumque  
afficit, idque in horum singulorum ordinum  
principio, medio, fine. Facultas secunda est, quae  
primas facultates simplices, vel coniugatas nullius  
 alterius interuentu sequitur, vt facultas molliendi  
 vim humidam primo sequitur: durandi,  
siccam: rarefaciendi, atrahendi, aperiendi, tenuandi  
, calidam: densandi, repellendi, claudendi, incrassandi  
, frigidam. Vires & qualitates secundas  
in acerbis, austeris, acidis, dulcibus, salsis, amaris,  
acribus, digerentibus, adstringentibus, contrahentibus  
, repellentibus, ex alis trahentibus, reserantibus  
, sensum stupefacientibus constituit  
Gal. lib. 3. τῶν κατὰ τόποις. Facultates autem tertiae  
sunt quae vlterius procedendo prope particulatim  
 appellantur, vt σαρκωτικὴ, κολλητικὺ, ἐυπουλοτικὴ  
, διουρητικν, ἑμετικὶ, ἐκκεπρωτικὶ, ἔρεινος, ἀππρλεγματικὶ  
, menses ciendi aut sistendi facultas, seminis  
 generatrix vel extinctrix, prouocandi, reprimendi  
. Hae magna ex parte primas simul & secundas  
 sequuntur, vt sarcoticum, siccum primo  
gradu & detergens: colleticum siccans & adstringene:  
 epuloticum siccans secundo gradu &  
valenter adstringens. Est tamen quando in nullam  
 praecedentium reiicere possis hanc tertiam.  
vomitorium enim aliquando est, vt bulbus vomitorius  
, nux vomica, agaricus & helleborus albus  
, non ob aliquam primam vel secundam qualitatem  
, sed quia vel substantiae suae raritate innatant  
, vel stomacho sua substantia sunt contraria  
. Facultates vero quartae sunt cum magis etiam  
procedendo, ad particulares peruenitur facultates  
, quae à partibus nomen accipiunt, vt cephalica  
, cardiaca, stomatica, stomachica, hepatica,  
splenica: vel à morbis partium, ischiadica, nephritica  
, podagrica, colica, pleuritica: vel ab effectis  
, bechica, calculos frangentia, colletica, epulotica  
, cathaeretica, cathartica, carnem super ossa  
nuda creantia, foetum corrumpentia, foetum extrahentia  
, ad choeradas discutiendas, ad epilepsiam  
, spasmum, & alia prope infinita similiter  
dicuntur. Tamen sarcotica, colletica, epulotica  
inter tertias numerantur à Galeno lib. 6. τῶν κατὰ  
γνη& aliae ex tertiis eadem ratione inter quartas  
accenseri possunt, vt lac, semen, menses, vrinas,  
sudores respicientia. Reuera enim quaedam horum  
 ambigunt, & vtrique generi vicina sunt. Ob  
id Auerroes 5. coll. cap. vltimo tertiam & quartam  
 in vnam miscet. Alij vero quatuor haec facultatum  
 genera aliter distinguunt, vt primę sint  
calfactrix, refrigeratrix, humectatrix, siccatrix:  
secundae, quae primos effectus primarum sequuntur  
, vt vis aperiendi, claudendi, erodens, glutinatoria:  
 tertiae, quibus medicamenti vnam partem  
magis quam aliam respiciunt: quartae, quae sunt  
à virtute & forma occulta seu specifica, vt purgatrix  
, theriaca, alexipharmaca: quibus ἀρητικὴν  
&ἰδρωτκὴν mirum est per hos adiungi, cum manifestam  
 causam habere videantur.  
δύόαμις. accipitur aliquando pro ipsa medicamenti  
 compositione & structura, quod saepe occurrit  
 apud Galenum in libr. τῶν κατὰ γένη, vt τετραρὶμακος  
 δυναμις, hoc est, medicamentum tetrapharmacum  
.

1. pb Desgorris

Δυνάμει εἶναι. potestate esse. Quod quale dicitur tale  
 nondum est, sed potest esse tale, hoc esse potestate  
 dicimus. Hominem, verbi gratia, qui  
modo natus fuit, rationalem, & auem volatilem:  
 scilicet quod eorum vnumquodque futurum  
 est, si nihil id extrinsecus impediat, hoc ceu  
iam sit appellantes: vnde arbitror haec esse potestate  
 non actu dicimus. Perfectum namque est  
ac iam praesens ipsa energia, siue quod actu est:  
quod vero potestate est, imperfectum & adhuc  
futurum, & vt fiat quidem id quod dicitur, veluti  
 habile, non tamen adhuc subsistens. Ac maxime  
 quidem proprie sola ea potestate esse dicimus  
, in quibus natura ipsa suopte impetu ad absolutionem  
 venit, praeterea quaecunque fientium  
, vt sic dicam, continentes materiae sunt.  
Dicitur autem potestate esse etiam quod ei  
quod ex accidenti dicitur est ex a duerso positum,  
vt si quis carnosi iuuenis in frigida lauationem  
corpus eius ex accidenti, non ex propria potestate  
 calefacere dicat.  
Δυνάμερα. vocant medici syluam & materiam medicinalem  
 qualis est à Dioscor. & alijs conscri3  
 pta.  
Δὺς. apud Hippocr. in compositione aliquid de pri„  
 uatione in totum minuit vt in voce δόσκωροι id est  
ν surdastri, quanquam hac in voce τὸ δὸ; significa„  
 tionem augere potius quàm minuere videtur (vt  
„ in voce δυσάνιος) vt eos intelligas qui valde ob„surduerunt:  
 aliquando sòę male significat, vt in  
υ ⟨δισῶδες) male olens, interdum difficultatem  
" ostendit vt in voce δυσεκθερμαίγεσθαι, δύ τκριτον au„tem  
& quod male & quod aegre atque periculo„  
 se iudicatur.  
Δυσαισθησία. difficilis sensus vel prorsus nullus. sic  
δυσκινησία non modo difficultatem motionis, sed  
etiam immobilitatem significat.  
Inter morbos à Gal. ponitur vt ἀναιθισία quę  
„ omnimoda est sensus priuatio.  
Δυσάνιος, δυσήνιος, &δυσανίης: vetus haec dictio est &  
„& plane Hippocratica quae Hippoc. lib. 3. & Epi„  
 dem. anxium, morosum, molestum, tristem &  
„ eum qui fere semper angitur significat; &δυσανίης  
„ dicitur Gal. in exeg. ex Critia quicumque propter  
„ parua tristatur, & propter magna magis vel diu"  
 tius quam alij homines; quam ex Critia exposi"  
 tionem repetit Gal. comm. in aegrum 11. libr. 3.  
„ Epid. vbi de muliere quae in Thaso quam δυσά3  
νιον appellat Hippocrat. Et eam innui scribit Ga„  
 len. in comment. quae ex longo moerore diu tri„  
 stis & anxia perseuerarit, nec ad animi aequita„  
 tem aut securitatem reuocari potuerit, atque  
„ hac ratione δυσα ἰης&δυσάνιος idem esse Galeno  
"videntur: Hesych. etiam voci δυσήνιος eam dat  
„ significationem quam voci δυτάνιος ipse Galen.  
„δισήνιηι enim Hesychio dicuntur ἐπὶ μικροῖς ἔργιὴ  
 ζόμενι, ἀπειθεῖς, δυσαγαγοὶ, ἐπὶ τολὺ σκυθρωτυὶ quae  
„& expositio cum Erotiani interpretatione con„uenit:  
 exponit enim Erotian. δυσήνιος, τῆν δυσθύμως,  
ν καὶ δυσκόλως ταὶ ανίας ρερύσης, id est, quae cum vi ma„  
 gna & difficulter admodum fert ea quae ipsam  
„ contristant: atque δυσήνιος Genitiuum facit Ero„  
 tian. in lexico, Galenus vero nominatiuum sicut  
„& Hesychius, rectiusque meo quidem iudicio,  
" Sed nec Erotianum sic scripsisse existimem: Cae„  
 terum Gal. voci δυσήνιος contrariam dat signifi„  
 cationem voci δυτάνιος: est enim secundum ilu  
 lum δυσήνιος ὁμὴ ἐυκόλως ἀὐιώμθνος, sed τὸ (μὴ) hîc  
„ redundare recte opinatur Henricus Steph. Itemque  
ὁ δυσκαλίνωτος qui frenari, aut habenis retineri  
 non potest, atque in hac posteriori fignifi¬ a  
catione deducitur ab iνία, id est, frenum aut lorum:  
 in illa autem priore ab αὐίz quod prius à in  
mutauerit si δυσύνιος legamus, sed manserit immutatum  
 si δυτάνιος. 4  
Δυσαρεστεῖν. non hilariter affectum esse, implacide a  
se habere, vt aegroti qui in lecto acquiescere nequeunt  
& iactantur, &δυτάρεστος morosus: his a  
opponuntur ἐυαρεστεῖν&ἐυαρέστησις, id est, placabilitas  
, animus non aeger, & placide composita.  
mente, vt notauit Galen. ex Hippocrat. hinc & a  
δυστορέστησις displicentia, quam saepe vocem vsurpauit  
 Caelius Aurelian. vt libr. 5. τῶν γρον. cap. 10..  
& 12. Eaque aegrotantis affectio dicitur, qua illi  
cuncta displicent cum inaequalitate febribus vicina  
. 4  
Δυσδιαφόρητος. Galeno dicitur cui succi perspirabili a  
cute difficulter digeruntur.4  
Δυσελκὴς. is in quo vlcera aegre sanescunt. quique laborat  
 vlceribus curatu difficilibus. eiusmodi  
sunt corpora mollia & humida, & quae aqua inter  
 cutem laborant. ei opponitur εὑελκής. Item  
δυσελκὶς ἔλκος dicitur vlcus malignum & curatu  
difficile.  
Δυσελκίαι. difficiles vlcerum curationes dicuntur in a  
corporibus mollibus & humidis, aut aqua intercutem  
 laborantibus apud Hippocr.4  
Δυσεντέρια. est exulceratio intestinorum, deiectiones  
 ramentosas, cruentas & dolorificas inducens,  
Latini intestinorum tormina appellant. Exulcerationis  
 causa est bilis mordax tum flaua, tum  
atra, sed haec lethalem excitat dysenteriam, vt  
scribit Hippo. quod vlcera quae ab ea facta sunt,  
difficillime sanentur. Morbus quidem ipse exulceratio  
 est, symptomata autem plurima, in primis  
 quidem ipsius biliosi humoris per initia excretio  
 varia, mucosa & pinguis. deinde verò  
tunicae intestinorum internae abrasio, per  
quam prodeunt membranosa quaedam corpora,  
quae ipsorum intestinorum particulae sunt: postea  
 vero cruenta deiectio sequitur, & vlcerum  
interdum crustulae quae ἐρελκίδες appellantur, &  
puris non raro magna quantitas: quo quidem  
tempore affectus ipse iam proprie dysenteria est.  
Consistit autem illa interdum in crassis, aliquando  
 in tenuibus intestinis, id quod & ex  
cruore & ex ipsis ramentis diiudicatur. Nam si  
& cruor & ramenta ita mista sunt reliquis excrementis  
, vt vniuersa misceantur vniuersis, in  
superioribus: si vero supernatant, in inferioribus  
 intestinis vlcus esse ostenditur. Talis quidem  
 proprie dicta dysenteria est, nomen habens  
 à laesa particula, quam solam plaerique  
dysenteriam nominandam censent. Alij vero,  
inter quos ipse etiam Hippocrates est, dysenteriam  
 interdum appellant non ipsam modo exulcerationem  
 intestinorum, verum omnem etiam  
cruoris per intestina vacuationem: quo quidem  
modo morbi nomen symptomati tribuunt, vt  
annotauit Galenus comment. 4. εἰς τὸ ταὶ ἀρ θρων,  
aphoris. 40. Sunt autem excretionis sanguinis  
per intestina sine vlcere tres modi: vnus propter  
boni sanguinis copiam in toto corpore aucti,  
qui ex venarum orificijs in intestina apertis effunditur  
, eo tantum differens ab haemorrhoidum  
profluuio, quod in hoc venae ani duntaxat, in illo  
autem secundum totam intestinorum longitudinem  
, perque omnes eorum anfractus, longeque

1. pb Desgorris

ab ano venae aperiantur. Talis δυσεντερία αἱματπηea  
 appellatur, acciditque potissimum ijs quibus  
aliquod membrum excisum est, aut intermissa  
exercitatio. Secundus est cum propter iecinoris  
imbecillitatem aquosus sanguis deijcitur, loturae  
 carnium persimilis: quod enim imbecilla sit  
vis eius retentrix atque alteratrix, sanguis eiusmodi  
 excernitur. vocatur autem ea δυσεντερία  
ἡπατηρὰ. Tei tius est cum sanguis propter bilis flauae  
 vel atrae permistionem acrior venarum orificia  
 aperit, & per intestina fertur. haec proprio nomine  
 caret, & à Paulo comprehenditur sub ea  
dysenteriae specie quam ἱματηρὰν vocant: distinguitur  
 vero à Gal. I. 3. de causis sympt. illam propter  
sanguinis copiam, hanc propter acrimoniam effici  
 ansserenti. Itaque quatuor sunt in vniuersum  
dysenteriae: vna vere & proprie dicta, tres vero  
improprie à symptomate, quod omnium commune  
 symptoma sit sanguinis per aluum excretio.  
Sed &ῥευματικὴν quandam dysenteriam des„  
 cribit Trallian. lib. 8. c. 8. id est humorum ex me„  
 sarraicis venis ad intestina cursum, nam ciborum  
„ (inquit) ingestorum chylus (hoc est cremor) dum  
„tur, atque ita vna cum bile mixtus excernitur, nec  
" potest ob huius acrimoniam in ventre retineri,  
"sed ab intestinis foras propellitur: huius autem  
„ reumaticae dysenteriae causas inquit esse, acrium  
„& variorum humorum per aluum excretionem,  
„sitim magnam, corporis colliquationem, cibi fa„stidium  
, ventris & intestinorum rosiones, quod  
„ si haec diutius perseuerent, exulcerationem inte„stinorum  
 tandem fieri inquit, quae proprie dy„senteria  
 dicitur, de qua postea peculiare caput in„stituit  
Δυσεπούλωτα.  
„in sanguinem ibi mutatur, ad intestina refundiΔυσιτύλωτα  
. dicuntur vlcera quae vix cicatricem recipiunt  
. Nec vero cacoethe eam etiam admittunt:  
 differunt tamen inter se, quod vlcera quae  
ex humorum confluxu vel multorum vel acrium  
briuntur, si locus ipse affectus eiusmodi dispositionem  
 non contraxerit, vt quod ad ipsum influit  
bonum probumque corrumpat, δυσετάλωτα appellantur:  
 si vero locus affectus ad eam dispositionem  
 iam peruenerit, vt corrumpat quicquid  
influit, κακονθη dicuntur. Eadem &δυσεπέλωτα nominantur  
, &δυσέπευλα à Philopono.  
Δυσήνιος. vide supra δυσάνιος.  
Δυσηκοΐα. grauis auditus dicitur Paulo l. 3. c. 23.  
Δυσθάνατοι. dicuntur apud Hippocr. in prognostico  
tum qui tarde & paulatim, tum qui cum dolore  
moriuntur.  
". Gal. comm. 2. in 1. prorrhet. part. 20.  
Δυσθυμίη. metus & mœstitia, animi deiectio atque  
„ desperatio dicitur, Hippocrati in aphoris. & Epidem  
". quam in Coac. ἀθυμίαν appellat, & esse inquit  
" tum melancholiae tum & exitij argumen"  
 tum. Nam in statu & tempestate Aquilonia 1.  
„ Epid. inter signa lethalia ρόβοι (inquit) δισθυμία,  
ν ἄκρεα ὑπὸ ψυγρά, timores, moestitiae, extrema sub„  
 frigida. Et in Euryanactis filia δυσθυμίη ἀὐελπίστως  
„ desperatus moeror, &ἄκρεα ψυχρὰ annotantur  
„ mortua quidem illa: Delirij etiam meminit me„  
 lancholici, σιγῶστα (inquit) οὐδὲν διαλέγετο Silens ne„  
 quicquam loquebatur. Taciturnitas enim comes  
„ est melancholici delirij vt Αθυμία, nam in histo„  
 ria mulieris Thasiae sub finem θυμος (inquit)  
ἡ τὰ σρὶ τὸν γνώμην μελατγολικὰ: & in Coacis ἐθυμία  
u in conuulsionem desinere saepe dicitur, siue id vi  
fiat morbi, violato neruorum principio ex acrimonia  
 mordente, siue aliunde, conuulsione mota  
, sicut ex suppressa vacuatione, quod mulieri  
illi contingit cuius morbum describit 3. Epid. cui  
statim prima nocte cάξοα, λόγρι πόλλοι, δυοσυμη, πάσαοὶ  
 πολλοὶ, in fine historiae ἔρα μέλανα, λιπτὰ τῆςὶ  
κρίον, γανακεῖα τολλάατίευ muliebia multa descenderunt;  
 fit autem δυσθυμία exusto sanguine,  
crassiore & flaua bile, quanquam & in manteria.  
melancholica contrahitur qualitas quaedam ineffabilis  
 quae miris spectris animum perturbat, siue,  
ea cerebri substantiae imbibatur, siue in venas repat  
 aut fumos emittat, qui velut tenebris offusis.  
animam terreant. 7  
Δυσκοίλιοι. Paulo dicuntur quibus difficulter aluus  
it. 6  
Δυσκοιτεῖν. apud Hippocratem est implacide & moleste  
 decumbere, vt annotat Gal. comm. 2. εἰς τὸ  
πρὶ διαάτὴς ὀξέων.  
Δυσκολαίνουσα οὔρησις. mictio difficilis; vocem autem  
hanc nouam esse atque obscuram ait Gal. comment  
. 3. in prorrhet. δυσκολαίνουσαν enim alij interpretantur  
 eam quae cum dolore fit, alij eam quae  
retinetur, alij eam quae aegre sit, & eam quę continue  
, & eam quae in stranguria fieri solet, alij e  
denique eam quae praepotenter mordet. 6  
Δύσκολον. vox quam saepe vsurpat Hippocr. in morborum  
 prognosi, & de illis quae difficilia quidem.  
caeterum periculo vacant nec sunt lethalia; & vbi a  
δύσκολον scribit, addit alíquando ὁ μὲν ἀλέθριον; aliquando  
ἔχεί τι δύσκολον vbi periculum imminet &.  
difficultas morbi: Est igitur id δύσκολον inter dubiam  
 spem & certum metum, vel vt Galenus interpretatur  
 in prorrhet. quod minatur periculum  
 spem tamen salutis non adimit, videturvox  
 haec per ταπείνωον ab Hippocrate proferri  
. 2  
Δυσκρασία. intemperies. Est mistio inaequalis quatuor  
 primarum qualitatum: vbi enim illae ita  
coierint vt earum pares sint portiones viresque,  
temperamentum emergit exquisitissimum, quod  
caeterorum omnium norma est. Ab eo quodcunque  
 desciscit, intemperies dicitur: tunc enim: liqua  
 qualitas exuperet necesse est, aut etiam duae.  
Itaque cum quatuor sint ex quibus temperamentum  
 illud exquisitissimum, & vt ita dicam  
temperatissimum absoluitur, singulorum excessu  
 simplices quatuor intemperaturae fiunt, calida  
, frigida, humida, sicca: & totidem compositae,  
calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida  
 sicca. Nec vero singularum modus vnus est  
& vna ratio, sed immensa omnino latitudo, adeo  
vt intemperaturarum infinitae propemodum habeantur  
 differentiae. Nec tamen omnes eiusmodi  
 intemperies morbosae sunt, sed plurimae contra  
 salubres, quę videlicet intra limites sanitatis  
consistunt. Quum enim omnis actio à partis  
temperamento proficiscatur, & varij prorsus generis  
 actiones esse oporteat, multiplices quoque  
 temperaturas esse oportuit, quae non simpliciter  
, sed ad iustitiam temperamenta appellantur  
. Non aliud autem ad iustitiam significat  
, quam prout cuique parti expedit. Itaque in  
singulis partibus primarum qualitatum etiam  
inaequalis mistio, quoniam secundum naturam  
 est, non dicitur intemperies, etiamsi reuera  
intemperies sit, sed temperamentum, quandiu  
 scilicet naturae modum non excedit: cum

1. pb Desgorris

vero excessit plane absoluteque, intemperies est,  
& iam morbus aut morbi causa euadit. Est & pręter  
 istas alia intemperiei differentia, per quam  
aequalis aut inaequalis dicitur. Aequalis quidem  
est quae in omnibus intemperanter affecti corporis  
 partibus aequaliter solaque inest. Ea enim  
ita inducitur, & occupat corpus, vt depulsa naturali  
 temperie, sola in corpore dominetur: neque  
 enim ea in fieri est, vt aiunt, sed in facto esse.  
Itaque in habitum transit, & euadit veluti altera  
natura acquisititia & priori contraria, neque vllo  
 dolore molesta est. Eiusmodi intemperies in  
febre hectica esse perhibetur. Sicut autem in  
toto corpore, sic & in vna certa parte corporis  
contrahi potest. Intemperies vero inaequalis dicitur  
, cum idem corpus simul & calidius & frigidius  
, aut humidius simulque siccius quam pro  
naturali habitu redditur. Ea in fieri est, eamque  
ob rem dolore non vacat, & alias in toto animalis  
 corpore fit, alias in vna qualibet parte, idque  
vel cum fluxione vel absque materiae affluxu,  
quemadmodum Galen. libello de inaequali intemperie  
 quando singulae corporis partes non  
sunt similiter intemperatae, sed varias sortitae sunt  
intemperaturas. cumque corpus totum intemperatum  
 sit, non tamen vnica intemperies dominatur  
 in toto corpore, sed plures in singulis partibus  
.  
Δύσκριτος νόσος. Mali iudicij morbus appellatur qui  
"cum grauibus periculosisque symptomatis iudi"  
 catur, vel imperfecte, ita vt postea recidiuam fau  
 ciat, κακόκριτον interpretatur Gal. aphor. 8. l. 3. &  
u comment. in aphor. 29. l. 4. quo in loco vt etiam  
"aphor. sequente idem esse scribit quod δύσλυτος  
" id est solutu difficilis: ἄκριτον interpretatur Gal.  
„ part. 35. comment. 2. prorrhet: huic vero opponitur  
"ἔυκριτος aphor. 12. libr. 1. seu ἐυκρινὴς aphor.  
„8. lib. 3.  
Δυσουρία. est vrinae difficilis & cùm dolore excretio.  
Saepe quidem ambo haec symptomata in dysuria  
 concurrunt, vt ea difficulter & cum dolore  
reddatur. nec tamen in dysuria semper coniuncta  
 esse oportet, sed si alterum modo adsit, dysuria  
 recte dicitur. Ea namque manifesto distinxit  
Gal. comment. aphor. 48. libr. 7. duas dysuriae  
species constituens, vnam τὴν κὰ ὀδήνης, hoc est,  
quae cum dolore: alterum, τὴν μὰ δυγερείας, ὡς μόγις  
 ἐνῥγεῖν τὴν κύστιν: hoc est, quae cum difficultate,  
vt vix ipsa vesica opus suum peragat. Illius causas  
 recenset inflammationem, abscessum, exulcerationem  
, inaequalem intemperiem, & spiritum  
 flatulentum: huius vero aut facultatis imbecillitatem  
, aut tumorem praeter naturam. Ab  
his enim causis fit, vt cum meiere aeger cupiat,  
non statim vrinae excretio sequatur, sed magno  
cum conatu atque etiam aliquando dolore. Iis  
autem duobus exceptis symptomatis, vrina naturalem  
 excretionis modum seruat, neque intercise  
 fluens, neque guttatim neque maturius quam  
naturae conueniat. Haec enim symptomata alijs  
nominibus appellantur.  
Δυσπεψία. est deprauata alimenti concoctio, siue alimenti  
 corruptela. symptoma est actionis naturalis  
 coctricis deprauatae: quam libuit eo nomine  
 appellare, sicut debilem, βεαδυπεψίαν, prorsusque  
 abolitam, ἀπεψίαν. Deprauatur autem,  
cum alimenta in qualitatem à natura alienam altetantur  
. Ea gemina statuitur, κισσώδης&ὀξώδης,  
hoc est, nidorosa & acida: haec frigidis, illa calidis  
de causis prouenit. Intemperies ventriculi calida  
, eiusque morbi organici calidi, excrementum  
calidum & biliosum in eo redundans, cibi potusque  
 calidiores, nidorosam gignunt: ea ructibus  
facile deprehenditur. Non est autem vnius generis  
, sed quilibet cibus id nidoris genus reddit  
quod naturae suae proprium est, alius virulentum  
 quid, alius coeni foetorem, alius piscium,  
alius ouorum putidorum aut alterius absurdae  
quaeque dici vix potest, putredinis nidorem ructu  
 gustuque refert. Contra vero frigidae ventriculi  
 affectiones, excrementum pituitosum &  
frigidum in eo redundans, cibus potusque frigidior  
& natura pituitosus, τὴν ὀξώδη inducunt,  
quae ructibus similiter dignoscitur. Nec tamen  
ructibus eas ciborum corruptiones perpetuò licet  
 deprehendere, quod, vt scribit Galen. si cibi  
calidiores fuerint aut flatulenti, & calori frigiditas  
 quaedam aliunde accesserit, vapore spirituque  
ventriculus repletur, qui neque nidorem neque  
acorem vllum sapiat.  
Δύσπνοια. spirandi difficultas. symptoma est lęsae respirationis  
, commune orthopnoicis, pleuriticis,  
peripneumonicis, synanchicis, & alijs plaerisque  
male affectis, à quo aegri δυπνοικοὶ appellantur.  
Galen. tamen lib. 7. τ καὰ τότοις. sic eos simpliciter  
 scribit à veteribus vocatos quibus bronchia  
pulmonis crassis & viscosis humoribus sunt obstructa  
, & in quibus medicamenta praeterquam  
quod incidunt atque attenuant, humectandi  
etiam facultate praedita esse oportet. Aetius addit  
 sic proprie dici qui febris omnino expertes  
sunt, nec grauitatem pondusque sentiunt, nec febricitantium  
 in morem calidum spirant. Celsus  
ab orthopnoicis qui & asthmatici dicuntur, sola  
causae magnitudine distinguit, dyspnoeam scribens  
 esse spirandi difficultatem, non omnem quidem  
, sed eam quae modica est, neque ex toto  
strangulat. Nam cum vehementior est, vt spirare  
 aeger sine sono & anhelatione non possit,  
ἄσθμα appellari.  
Δύσπνοον, ἡ δύσπνοια. apud Hippocratem.  
Δυσραχίτις. emplastri nomen est quod à Galeno describitur  
 lib. 5. ῶν κατ γέάη.  
Δύσριγοι. dicuntur qui inalgescunt perpetuo: Pollux  
l. 4. τοὸς ἀκὶ ῥιγρύντας tradit ab antiquis nominatos.  
fuisse ῥιγοσιβίης, ab hominibus sui temporis δυσpisis;  
 Latini alsiosos vocant qui facile laedunturà.  
frigore, eiusque sunt impatientes..  
Δυστοκία. difficilis partus dicitur apud Paul. libr. 3.  
cap. 76. 4  
Δυσφόρητος ὄγκος. Gal. in 2. ad Glaucon. dicitur tumor.  
qui non facile resoluitur. 4  
Δυσφορία. dicitur molestia incredibilis & anxietudo.  
quae cernitur in iacendi habitu inquieto, cum.  
aegra difficilique admodum tolerantia symptomatum  
 omnium quaeà febribus vel à viscerum.  
phlegmone inferuntur, nam tum efferuntur fastidio  
& contumacia in eos qui praesto sunt, intusà  
incendio conflagrantes cum inexplebili siti, iactatione  
 varia sursum deorsum, dextrorsum & è contra  
, omnis figurae loci situsque impatientes, more.  
eorum quos in secunda valetudine taedet subinde.  
earum rerum quae prius placuerant: δυσφορεῖν vocat  
 in prognost. Hippoc. δυσπετέως ρέρειν τὴν νόσοι,  
quam facit coitio malorum, sitis, vigiliae, doloris  
aestus, & vbi acris materia in medio corpore,

1. pb Desgorris

stomacho & visceribus feruet; idem interdum  
„ efficit virium imbecillitas quae morbum non fe„  
 rat, & aestus quidam, sacer ignis aut inflammatio  
„eonclusa in praecordijs: minus formidabilis ca„lus  
 est, si mollitie, consuetudine, vigore febris  
„ perturbatione critica, dolore grauius excrucian„  
 te accedit: est ergo δυσρορία mala tum vt signum,  
„ quia ea quae dicta sunt indicat, tum vt causa quia  
„ virtutem exoluit & coctionem materiae prohi„bet:  
 inde Philiscus in lienis inflammatione 3. die  
„ noctu δύσρορος, & 4. nox δυσφορωτέρη, sic enim pari  
„ die qui aegro acerbior erat proritatis omnibus  
„ huicque coniuncta extremarum partium refrii  
 geratione, 6. mortuus est; idem Sileno contigit  
„in praecordiorum inflammatione, nam statim 2.  
„ nοκ δυσφορωτέρη& 6. πολύς βληστρισαὸς, quo nomi„ne  
 sępe δυσφορίαν significat: obijt 11. In herophon„  
 te ἐυρορίαν ceu signum bonum annotauit, ille  
"etiamsi mala signa accidissent conualuit: in hepa„  
 te vulnerato 5. Epid. ἄλυσαος inquit δυσφορίη, paulo  
" post obijt: in Erasino cui mors 5. contigit saepius  
"δυσφορίαν inculcat. Est igitur graue malum  
νδυσφορία cuius nomine continentur omnia no„mina  
 quibus fastidia cordis & corporis explicantur  
", ἄσση, ἄλυσμος, ἀπορία, ῥιπτασμὸς, ἀδαιμονία, βλην  
 σσισμὸς, μετεωρισαὶς: ad δυσφορίαν etiam referri de„bet  
, quod quidam citra occasionem vllam è lecto  
„surgere & lectum commutare volunt, quod  
„etiam vulgus existimat esse certissimum mortis  
„indicium.  
Δυσφορίη πνεύματος. spirandi labor & difficultas in apo"  
 plecticis dicitur cum magna spirandi molestia la„  
 borant, & magna cum violentia spiritum trahunt.  
Δυσῶδες. graueolens. de quo vide ὄσφρησις. Est & nomen  
 malagmatis ad pleuritidem vtilis: est &ἄκοπον  
 medicamentum. Vtriusque descriptio habetur  
 apud Paulum libro 7.  
" huius & acopi descriptio habetur apud Gal. 7. &  
ν γένη c. 12. & 13.  
Malagmatis quidem ca. 18. acopi vero c. 19.  
Δυσωδια. graueolentia dicitur & odor malus, cuius  
" causam Aristoteles inquit esse ἀπεψίαν τινα περιἡ  
 τώματος id est cruditatem quamdam excrementi  
, hinc flatus ructusque crudorum foedius olent:  
plura hac de re idem sect. 13. problem. 5. & se¬ 4  
ctione tota. 13  
Δωδεκαδάκτυλον. principium est intestinorum ab imo  
ventriculi orificio exoriens. Id sub sede ventriculi  
 posteriore, secundum dextram spinae partem,  
deorsum exporrigitur, sine vllo anfractu, quo de?  
locum quibusdam partibus quas natura inter  
ventriculum & ieinnum intestinum collocauit,  
duodecim digitorum longitudinem vt plurimum  
 aequat, ob idque δωδενταδακτυλὸν ab Herophilo  
 primum appellatum est. Sunt qui ipsum  
intestini nomine non dignentur, sed ἔκρισιν modo  
appellent, vel cum addito ἔκευσινῖνδεαθάκτυλον,  
In id meatus inseritur à vesicula bilem continente  
, per quem ea in ipsum expurgatur.  
Δωδεκάθεον φάρμακον. nomen compositi ex duodecim  
 rebus medicamenti, cuius descriptio habetur  
 apud Paulum lib. 7.  
Δωδεκάτεος. herba cui folia sentem lactucis similia  
exeunt à radice lutea. Eam quidam putant esse  
Moly Homericum.  
Δωδεκάθεος ἅλς. nomen salis è multis compositi, de  
quo ante in dictions ἅλς.  
Δωρὶς. sic dicta est à quibusdam ἡ ψευδαγχούση, vt habetur  
 apud Dioscoridem.  
Δῶρον. palmus. mensura est apud Graecos qua rerum  
 interualla metiuntur. Est autem quatuor  
digitorum: sic dicta est ἀπὸτοῦτὰπλεῖσταδιὰτὸναω  
ρὺςἡμαςδωρεῖδαι, ἀδʼ ἧςμετρεῖταιἡπαλαστδ. Id est,  
ab eo quod manu plurimas res demus, quas metimur  
 palmum. Eadem alijs nominibus παλαιστὴ  
&δοχμὴ dicitur. vide in dictione oχuν. Ab eo fit  
διδωρον, τετράδωρον, πεντάδαρον, & alia quae passim  
apud authores occurrunt, & apud Plinium leguntur  
 li. 35. c. 14. vbi scribitur δίδωρον lateris genus  
 esse sesquipede longum. Sed aduerte num  
legendum sit semipede, cum manifesto δoρeν palmum  
 esse dicat. Sic enim rectè lateris illud genus  
διδωρον vocabitur, hoc est, duorum palmorum  
, quae dimidij pedis mensura est, cum ipse  
quatuor palmis constet.

1. pb Desgorris

Ἔαρ. ver. est anni tempus primum  
& omnibus qualitatibus  
 temperatum, ab aequinoctio  
quod hyemem sequitur incipiens  
, & Vergiliarum matutino  
 exortu desinens. Nam  
cum singuli anni aetatem suam  
peragant, & quatuor aetatum spatia percurrant,  
vt initio quidem augeantur & pubescant, postea  
in vigore sint, exinde declinent, postremo, emoriantur  
, haud absurde vernum tempus prima anni  
 aetas censebitur, quo annus per hyemis intemperiem  
 pene extinctus & demortuus, quasi reduce  
 vita repuerascit. & exerendis virgultis, floribus  
 foliisque depromendis, maxima rerum omnium  
 amoenitate & suauitate iuuenum more luxuriat  
. In causa Sol est, cuius accessione decessioneque  
 quadripartito anni tempora distinguntur  
. Cum enim peracta hyeme ad nos rediens  
noctis dieique pares horas facit, placidissimo temperatissimoque  
 sydere terras illustrat. Tum calor  
 vigorque omnibus redit, animalia atque omnia  
 è terra virescentia maritantur, gestit natura  
semina accipere & sese aperit, à quo Aprilem  
mensem quasi Aperilem dictum aliqui existimauere:  
 atque ille animam infert satis omnibus.  
Tunc enim genitalibus terrae locis animantur semina  
. Eo tempore Fauonius mundi spiritus, (eφυρος  
 Graecis dictus, primum flare incipit, genitalis  
 prorsus ventus, à fouendo dictus, vt multis visum  
 est, ab occasu aequinoctiali ver inchoans. Vt  
autem ille est lenissimus, sic ver talem in modum  
afficit, vt nemo de eius frigore vel calore vel humiditate  
 vel siccitate queri possit: est enim in eo  
quatuor harum qualitatum mixtionis aequalitas,  
quae & mediam in eo temperaturam & salubritatem  
 conciliat. Ver autem durat donec Vergiliae  
 matutino oriantur. Earum enim is exortus,  
aestatis principium est. Itaque cum hoc tempore  
apud nos aequinoctium quinto idus Martij peragatur  
, & Vergiliarum ortus matutinus septimo,  
octauo vel decimo die Maij fieri insueuerit, patet  
 totum vernum tempus dierum ferè sexaginta  
 esse.  
Ἔαρ etiam sanguinem significare quod verno tempore.  
is abundet, scribit Suidas, sed & apud Nicandrum.  
in Alexipharm. pro pinguedine vsurpatur. 4  
Ἑβδομαῖος πυρετὸς. septimana febris, ita appellatur.  
quod 7. quoque die repetat, illius meminit Hipp. .  
lib. I. Epid. vt etiam ἐνναναίου nonanae, scribens has  
esse longas sed non lethales, hos tamen circuitus.  
in febribus, se nunquam obseruasse scribit Gal. .  
sed quintanam tantum licet obscure, succensetque  
 Hippocrati quod cum multa alia communia.  
praecepta priuatis exemplis plana fecerit, idem.  
tamen officij sui immemor in hac re non praestirit  
. 11  
Ἔβενος. ebenus. arbor est plaerumque tenuis & frequentior  
, vimine raro, in crassitudinem caudicis  
extuberata, hiulco cortice & admodum reticulato  
, dehiscentibus venis, adeo vt per ipsos sinus  
pars intima vix tenui libro contegatur. Lignum  
omne atque mediale eadem ferme & facie & nitore  
 qui est in lapide gagate. Duo sunt eius genera  
. Rarum id quod melius, arboreum, trunco enodi  
, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus  
 iucundi. Alterum cytisi modo fruticat, nodosum  
& candidis taenijs vitiatum. Nascitur in  
India atque Aethiopia. Tam graue est, vt aquis  
innatare non possit, sed protinus demergatur.  
Dioscorides Aethiopicum laudauit magno splendore  
, cornus expoliti nitore, citra laeuorem praedensa  
 materie, si frangatur gustu mordaci, odore  
cum vritur iucundo, citra fumi taedium. Ebenus  
caliginem oculorum discutit, contra veteres fluxiones  
& pustulas pollet. Huius speciem esse  
Gaiacum Ruellius scripto prodidit.  
De ebene plura leges apud Diosc. lib. I. c. 130. .  
Gal. in simpl. medic. Plin. l. 12. c. 4. apud Latinos à  
autem interdum cum aspiratione scriptum reperitur.

1. pb Desgorris

Ἐβενότριχον. dicitur à quibusdam τὸ ἀδίαντον, vt habetur  
 apud Dioscoridem.  
Ἐβίσκος. est ἡμαλάγη, quae & althaea, inquit Suidas.  
Galenus dicit esse μαλάχὴνἀιείαν.  
3 Simpl. medic. lib. 6. Dioscor. appellat icίκον  
" per i. vt Plin. quoque & Virgil. hibiscum praefi„xa  
 etiam aspiratione.  
Ἐβλημάσθη. ἐμαλάχθη. mollificatus est, mollis factus  
est, apud Hippoc.  
Ἐγγαστρίμυθοι. dicuntur apud Hippocratem qui clauso  
 ore loquuntur, quia videantur ex ventre loqui.  
„illa Delphica quae tripodi diductis cruribus insi"  
 dens, terrae anhelitum hauriebat, quo mente incitata  
"& furens oracula edebat: qualis & Pythonica  
" illa mulier I. Reg. c. 28. Quae in Saulis graVt  
 explicat Gal. in exeg. qualis erat Pythia  
"tiam Samuelem iam vita functum excitauit, &  
νἐγαστίμυθοςγνὴ dicitur: qualis & puella illa quae  
"Pythonis afflatu vaticinabatur Actor. 16. quam  
"D. Augustinus ventriloquam fuisse scribit lib. de  
n doctrina Christ. c. 23. & crebra quidem in sacris  
„litteris haec dictio est, qua diuinaculi & vaticinia  
captantes significantur, qui &ἐγγαστίτα&ἐυρυἡκλεῖτα  
 dicti fuere ab Eurycle quodam qui hoc di"  
 uinationis genus exercuit: Hippocr. 5. & 7. Epid.  
„hanc vocem vsurpauit in muliere quadam angi„nosa  
, strepitum quemdam aut sonum ex pectore  
„& thorace editum designans, ex plurimo spiritu  
"crasso & viscido sputo permixto, qualis in fatidi„cis  
 illis atque diuinaculis & obsessis exaudiri so„let:  
 Caeterum ἐγγαστίμυθοι etim γαστριμαύτεις&στερy  
υμαίτεις dicti sunt, quasi ex ventre aut pectore  
„vocem ducentes; Plutarcho πυθῶνες ab oraculi  
"solius praerogatiua; ab Hippocr. 5. Epid. ἀπὸστέρνου  
νἐσειὄμενοι; idem Plutarch. ἀπὸστόματος in commentario  
" quem inscripsit à caussa quare oracula  
"desiere.  
Ἐγγενὲς, congenitum, proprium apud Hippocratem.  
Ἐγγίσωμα. Est cranij fissura, in qua os affectum loco  
naturali dimouetur & desidet, atque ad inferiorem  
 cerebri membranam pertingit, quam etiam  
vrget premitque. Est autem in eo fissurae genere  
omnino ossis fragmentum grandius. Nam si os  
in plura fragmenta perruptum est, ἐκπίεσμα appellatur  
. sic dicitur ἀπὸτὸἐγὺς, id est, prope,  
quod os fractum ad subiectam membranam appropinquet  
.  
νἘρισωμα quidem per i. scriptum apud Paul. sed  
s rectius per ei apud Gal. in definit. medic. & l. 6.  
"methodi, ducta metaphora ab aedificijs quibus  
ν proprie γεῖσα siue γεῖσα tribuuntur &καμάῤαι.  
Ἐγγόμφωσις. dicitur compages dentium quae &γυμἡ  
ρίασις quoniam videlicet dentes gingiuis veluti  
ἡίμοον& claui impacti sunt serie quadam conti3  
 nua. vide γομφίασις.  
Ἐγγώνιον σχῆμα. dicitur vbi cubitus cum bracchio ad  
" rectum angulum figuratur, quae media est ad  
„ summam extensionem & inflexionem figura &  
ndoloris expers, vt docet Gal. comm. εἰςτὸκτὰ inἡ  
τρεῖον, & l. 2. de motu muscul. & comm. 1. in lib.  
n de fracturis.  
Ἐγούρσιες, & ἐπεγέρσιες. dicuntur aegrorum per somnum  
„ expergefactiones, inde in Coacis ἐγίρσηςτὰραγύ„  
 ctas turbulentae à somno excitationes dicuntur,  
„& ab eo damnantur ceu delirij & phrenitidis indices  
".  
Ἐγκαθηρὰ. piscis sale conditus à Trallian. l. 12. c. 7. appellatur  
, quo se audacter vsum inquit in quodam  
quotidiana febre laborante & pituitosa euomente. 2  
Ἐγκάθισμα. est sessio in aqua medicata ab imis pedibus  
 vel feminibus vsque ad vmbilicum, ita vt  
supernae partes non madescant. Quod quidem  
auxilij genus cum plaerisque morbis conueniat,  
ijs tamen solis adhibetur qui partes intra peritonoeum  
 conclusas infestant. Itaque inflammatis  
renibus sedere conuenit in decocto foenugreci,  
maluę hortensis ac syluestris & seminis lini: in  
calculosis affectibus conuenit ἐγκάθισταα, in ijsdem  
 propter inflammationem, & praeterea artemisiae  
 decocto & rosmarini & petroselini & spicae  
 nardi, quibus etiam in vesicae morbo vtendum  
 est adiecta ruta. Ad vterum vero artemisiae  
decocto, saluiae, lauri & similium. Ad sedem, meliloti  
, papaueris & rosarum. Ad haemorrhoidas &  
fluxiones vteri, plantaginis, polygoni, malicorij,  
rosarum, ruborum, & eorum quae similes vires  
habent. Ad vulnera vero ex quibus neruorum  
distentio timeri potest, aqua & oleo. Quod si ad  
alios praeterea affectus conuenire potest, id accidit  
 vel ob balnei penuriam, vel ob imbecillitatem  
 aegroti, qui totius balnei vsum non possit admittere  
, vel ob supernae alicuius partis debilitatem  
, vel affectionem cui aquae perfusio inutilis  
sit, aut aliquod aliud impedimentum. Caeterum  
qui in talibus decoctis sessuri sunt, omnes sunt illinendi  
& immergendi in aquam vsque ad infimum  
 vmbilicum. Oportet autem partes quae  
non madefient prius inungere, sed praesertim caput  
 quod tegi debet ne repleatur. Qui medicinam  
 nunc faciunt, id genus remedij semicupium  
appellant.  
Ἐγκάθισμα etiam remedij nomen esse videtur apud  
Galen. 5. κτ&γένη. cap. 13. quasi quod insessu curet  
 hemorroidas sic nuncupati: ex Phanio ipsum.  
describit.  
Ἐγκάμψει. innixu, apud Hippocr.  
Ἐγκὰς. ἐν βάθει. in profundo, apud Hippoc.  
Ἐγκανθὶς. proprie quidem dicitur oculorum angulus  
, tum maior qui naso est proximus & proprio  
nomine ῥαντὴρ dicitur, tum minor qui est ad tempora  
, vocaturque παρωπίας. Inde vero eius etiam  
morbo inditum nomen est, & significat tuberculum  
 quòd in angulo minore nascitur carne naturaliter  
 excrescente, & palpebras haud facile diduci  
 patitur. Id sicut aliquando succedit oculorum  
 pterygijs, ita si vel à pharmacis nimium imminuatur  
, vel ab imperito chirurgo sic tollatur,  
vt vna cum carne praeter naturam aucta ipse  
etiam oculi angulus excindatur, in alium affectum  
 degenerat qui ῥιαὶ appellatur. Malum hoc  
in canibus frequens est, & homines minus corripit  
, sed eos magis qui in mari versantur. Cuius  
duae differentiae obseruantur: siquidem aliquando  
 hoc carnis incrementum benignum est, tenerum  
, laxum & sine dolore, quod medicamentis  
 siccis consumendum est: aliquando vero malignum  
, durum, inaequale & cum dolore punctorio  
, quod manu curare & scalpro euellere  
oportet.  
Ἔγκαρ. genere masculino plurimum quidem, sed & “  
neutro quandoque dicitur à veterum plerisque,“  
vt apud Lycophronem Cerebrum; sic apud Homer  
. Iliad. 1. legimus, vt in Symposiacis refert  
 Plutarch. τίωδὲμνἔχκαροςἴσω, id est ęque“  
ipsum honoro ac cerebrum, ipsum enim“  
in cibis tanquam rem prorsus sacram“

1. pb Desgorris

n auersabantur veteres perinde ac ominosum opi„  
 nati, praecipueque Athenienses, hinc & Atheniensis  
„ Apollodorus nemini veterum opinatur cerebri  
"nomen admissum in libris, proindeque in Thra„  
 cinijs Sophoclem λευκὸν μυελὸν id est albam medullam  
" dicere maluisse, qua tamen in re longe  
" falli Apollodorum amplius curosiusque the„  
 sauros veteres peruoluenti certo certius liquebit.  
Ἐγκάρδιον. est medium cuiusque rei, interna pars &  
medulla cuiusque ligni. dicitur alio nomine cτεριώνη  
.  
"Dicitur &ἐsιάρδιον pars in qua cor residet,  
„ sunt & qui hac voce internam cuiuslibet rei par"  
 tem significari velint.  
Ἔγκαρπος. metaphoricons de muliere grauida dicitur  
„ in cuius vtero foetus est, velut fructus in arbore  
„ vt notauit Suidas.  
Ἕγκατα, τα, intestina seu viscera appellantur, tum pis„  
 cium tum quadrupedum ab Homero.  
Ἐγκαταλιμπανόμενα. dicuntur quae relinquuntur in  
„ morbis, & quae vt inquit Hippocr. in aphorism.  
„ recidiuas facere consueuerunt: ea vero duorum  
„ sunt generum: Primum quidem materia quae„  
 dam ab imperfecto iudicio relicta, quae putredi„  
 nem parit & febrem intermissam denuo excitat,  
„ deinde νοσώδης διάθεσις aut πυρετώδης, dispositio  
„ quaedam relicta vnde facile ignem concipiat vel  
„ incolumis materia: externae causae sunt plenior  
„ cibus & intempestiuus, animi pathemata, loci  
„ commutatio, coeli iniuria, venus & alia id genus:  
„ ac recidiuae certo fiunt, vbi nondum maturata  
„ materia vel excretio aliqua fit vel abcessus; Sic  
„ enim febris aliquando intermittit, sed paulo post  
„ redit, fiunt quoque vbi diebus non criticis ea com„mouetur  
, excretio, & abcessus vt in Epidemijs  
„ docuit Hippocrates.  
Ἐγκατάσκηψις. dicitur cum morbus inuadit & in ali„  
 quam corporis partem vel corpus totum decumbit  
".  
Ἔγκαυμα. inustio, pustula ex vstione contracta.  
Ἔγκαυμα. est vlcus in oculo quod à febre vt plurimum  
 cum crusta impura in nigro aut albo oritur  
. Ac in nigro quidem dum sit, saepe profundum  
 est, ac fere semper in ipsa expurgatione, maior  
 tunicarum erosio contingit, adeo vt humores  
 paulatim diffluant, & totus oculus effundatur  
. author Aetius lib. 7. cap. 26. Id oculi vlcus  
ἐπόνανμα Paulus Aegineta appellauit, à quo tamen  
 diuersum Aetius scribit, quod ipse ἐπκανμα  
nominat.  
Ἔγκαυσις. dicitur proprie medicis ex sole aestiuo cir„  
 ca caput facta ac perseuerans caliditas ex Gal. 2.  
„κτὰ τόπ. & apud eundem οἱ ἐικαύθεντες à Sole exu„  
 sti dicuntur, &ἐ sκεκαυμένος; & apud Paul. libr. 1.  
3 C. 4. inscribitur ἀνὶ τῶν ἐικεκαυμένων de exustis à sole,  
„& l. 3. c. 4. inscribitur πρὶ τῶν τπνὶ ἐνταύσει κεραλαρνκα  
 των. de capitis dolore laborantibus ab insola„  
 tione.  
Ἐγκεκαυμένοι. οἱ ἐνηρεικότες καὶ γρυποὶ. hoc est, innitentes  
, incumbentes & adunci, apud Hippocr. dictum  
 est autem de vnguibus.  
Ἐγκέλσαι. apud Hippocr. significat τὸ οἷον ἐνρεῖσα, id  
est, insidere & quasi inhaerere, vt interpretatur  
Gal. comment. 3. εἰς τὸ τρὶ ἀμῶν.  
Ἐγκέφαλος. cerebrum. Est pars capitis mollis, alba  
flexuosa, facultatis animalis principium. Medulle  
 quidem similitudinem gerit, imo vero medulla  
 etiam à quibusdam dictum est: per multum tamen  
 ab ossium medulla differt, quod nec liquefieri  
 nec absumi, vt illa, possit. Non est omnibus  
sui partibus aequabiliter molle, sed extimis quidem  
& anterioribus humidius est: intimis autem  
 posticisque, quoque magis ad posteriora  
tendit, siccius, coactius, densiusque. Totum in  
duas partes diuiditur, anteriorem & posteriorem:  
 quarum illa ἐικέραλος, totius nomine, haec  
παρεγκεραλὶς appellatur. Rursus anterior duplex  
statuitur, dextra & sinistra, duosque sinus seu ventres  
 habet, dextrum & sinistrum, qui à corpore  
calloso, quod αλοειδὲς dicitur, dirimuntur. Hi  
posteriore sui parte in tertium sinum mediocrem  
sub psalloide concurrunt, à quo meatus est longus  
, τοῖςγλουτίης subditus, qui in sinum alium  
quartum, omnium postremum minimumque  
inter cerebelli basim spinalemque medullam situm  
, incidit. Istis quatuor maxime ventriculis  
spiritus animalis continetur, diffusus nihilominus  
 per totam cerebri & cerebelli & spinalis medullae  
 substantiam, cuius opus est mouere, sentire  
& principibus actionibus defungi. Eum in  
subiectas partes cerebrum per neruos mittit,  
quos à seipso producit, molles quidem & ad  
sensum comparatos ex anterioribus humidioribusque  
 sui partibus, duros autem qui motionibus  
 deseruiant, ex siccioribus, maximeque cerebello  
.  
Ἐγκέφαλος etiam in palma arbore dicitur suprema.  
eius pars quae olim esui erat, vt docet Galen. l. 4.  
cap. 15. de simpl. medic. facult. & l. 8. eiusdem.  
operis cap. τρὶφοίνικος, & lib. 2. de aliment. facultat  
. c. 39. & Theophr. 1. de causis plant. c. 2. vnde.  
notandus venit Philostrati interpres, nam vbi,  
apud Philostratum scriptum Graece, τὰδὲἐμὰσιτια  
λάχανα, καὶροινίκωνἐυκέραλοι, καὶκαρπὸςτῶνφοινίκων,  
id est cibus meus est olus, & palmarum cerebrum,  
atque earumdem fructus, interpres de palmarum  
 cerebro tacuit, puta quia inusitatum videbatur  
 dici in palma cerebrum, etiamsi vel commeminit  
, illius Xenophon ἀναβάσεως 2. vbi ait.  
milites Graecos Cyro perempto, cum quo expeditionem  
 inierant aduersus Artaxerxem, tunc,  
gustasse primum ἐλέραλοντοῦφοίνικος ac plerosque  
 demiratos fuisse in voluptatis specie inusitatam  
 propriamque: Strabonis interpres l. 15. palmae  
ὁ sκέραλον pro medulla putauit accipiendum,  
ἐάρδιον Dioscor. appellauit.  
Ἐγκισσεύεσθαι. apud Hippoc. significat ἐίπεδαιδιeν  
κισσοῦ. hoc est, hederae modo conuolui atque implicari  
.  
Lib. de natur. ossium, vtitur & Galen. hoc verbo  
 in lib. πρὶσστίων.4  
Ἔγκλυσμα, idem quod ἔνεμα, κλῦσμα, κλυσμὸς, & κλυστὴρ  
. vide suis locis.4  
Ἐγκοίλια. dicuntur insidentia costis viscera à Polluce.  
Ἐγκοπὴ. incisio. Dicitur proprie in capitis ossibus,\*  
inquit Galen. soluta continuitas ab aliquo acuto  
occursante & abscindente. Vocatur alijs nominibus  
διακοπὸ&ἔδρα.  
Ἐγκρὶς. placentae genus. farina bene subacta in oleo  
primum coquitur, mox mel adijcitur. ταγηνίαν  
Pollux vocauit, quod patinis fere frigatur.  
Hesychio dicitur πέμμαἐλαίῳἔψύμενονκαὶμελιτό¬,  
μὲνον. libum quod in oleo incoquitur & melle indulcatur  
, idem & Athen. docet l. 14.  
Ἐγκράνιον. idem quod παρεγκεφαλὶς id est cerebellum,  
vide παρεγκεφαλὶς. dicitur &ἔικράνις&ἔγκρανον.  
Gal. 8. de vsu part. c. II.  
Ἐγκρυφίας. genus panis, qui &ἀγυραῖος, id est, forensis

1. pb Desgorris

& vaenalitius dicebatur, quod in foro vendendus  
 proponeretur.  
Atque etiam ἀγελαῖος, id est gregarius: vide  
x ἀκλαῖοςαἱτος, vide etiam ἔικρυρlα in dictione qbτος  
„ vbi insigniores panum differentiae recensentur.  
Ἔγνη. dicta est à quibusdam ἡἰστάτις, vt habetur apud  
Dioscoridem.  
Ἔγρησις. ἡ ἐγρήγορσις, vigilantia, apud Hippocratem.  
Ἐγκαλίνωται. χαλινοῖςἐμορῶςπνίκειται. veluti frenis  
cinctus est, apud Hippocratem.  
Ἐγχάραξις. scarificatio. Est cutis & subiectae etiam  
carnis per scalpellum dissectio multis foraminibus  
. Differt ἀπὸτὸνρλεβοτομίας, quod haec vno vulnere  
 venam aperiat, illa multis vulneribus cutem  
 carnemque diuidat. Diuisio autem ipsa cum  
multas habere possit differentias, in treis tamen  
referri potest secundum Galenum li. 2. ad Glauconem:  
 aut enim tenuis & superficiaria est, aut  
è contrario magna & profundior: aut longitudine  
& profunditate inter eas media. Quibus  
omnibus Galenus se vsum fuisse prodidit in abscessuum  
 curatione. Quae in superficie fiunt,  
non attrahunt è longinquo, non reuellunt, non  
deriuant, sed in summa modo cute haerentem  
rem qua vlcuscula facta sunt, educunt, nec magnis  
 morbis opitulantur. Quae longae sunt &  
profundae, plurimum sanguinis exhauriunt (cuius  
 rei Oribasius testis locuples est, qui scarificato  
 sibi crure, cum pestilentia laboraret, duas fere  
sanguinis libras inde detraxit) adeo vt animi deliquium  
 aliquando inducant, & è partibus etiam  
remotissimis, vt à capite in crura, à crure in manum  
 reuellunt: & quia in carnem altius adactae  
sunt, propriam curationem in modum vulnerum  
 efflagitant. Quae ambarum mediae sunt, earum  
 pariter incommoda declinant, ideoque  
alijs praeferri debent, si quando scarificationis  
vsus inciderit. Ea autem tribus de causis suscipitur  
, ad reuulsionem, ad deriuationem, ad vacuationem  
 humoris tum corpore toto redundantis  
, tum ea in parte quae scarificari debet,  
impacti. Quae omnia quamuis per phlebotomiam  
 consequamur, quia tamen (vt ex Apollonio  
 refert Oribasius) multum nocere solet  
corporibus venae sectio saepius repetita, ideo ea  
omissa tutius est scarificationes moliri, quod eae  
citra validam totius molis corporeae commotionem  
, eadem quae & venae sectio commoda  
praestare valeat. Itaque si crura fluxione vexentur  
, si phlegmone laborent, manus scarificare  
conueniet, vt è contrario crura, si manus male  
affectae fuerint: similiter si dextrum crus doleat  
aut dextra manus, sinistrum crus aut sinistram  
manum scarificare poterimus, quod reuulsio  
non tantum à summo deorsum, aut ab imo sursum  
, verum etiam à dextris ad sinistra, & contra  
 fieri recte possit, vti & secundum alias situs  
differentias. Isto quidem modo mihi magis libet  
 Galeni locum qui habetur libro 13. meth.  
meden. intelligere, quam nimis dura interpretatione  
τὸλοιπὸν, hoc est reliquum, interpretari  
reliquam manum. Crus enim alterum Galenus  
 mihi videtur intelligere, geminamque reuulsionis  
 speciem ijs verbis indicasse, vnam quae  
fiat à summo ad imum, cum manu laborante  
scarificamus crura, alteram vero quae fieri possit  
 à dextris ad sinistra, vt cum crure vno laborante  
, alterum scarificatur. Siquidem Galenus  
generalem reuellendi methodum eo loco explicans  
, eam duobus reuulsionum adductis exemplis  
 patefecit. Adde quod scarificatio quae reuulsionis  
 gratia instituitur aut vacuationis è toto  
 corpore, haud temere alijs in partibus quam  
in cruribus vsurpata est à veteribus medicis.  
Quae namque alijs in partibus adhibetur, non  
solet reuulsionis causa fieri, sed vt quicquid ijs  
inhaesit humoris, vacuetur: proindeque eo loco  
 Galenum recte interpretabitur, qui laborante  
 vno crure, alterum scarificandum esse intelliget  
, quo reuelli possit humor qui in crus affectum  
 influit. De quo tamen quisque, vt volet,  
statuat sentiatque. Similiter si humorem deriuare  
 volumus, aut eum qui parte aliqua inhaeret  
, vacuare, scarificationibus vtemur, praesertim  
 si acris est, si rodens, si virulentus, vel nimius  
, qui vel maligna qualitate, vel sui copia calorem  
 partis natiuum obruat. Nec minor est  
etiam scarificationis vsus in tollenda plenitudine  
, siue eam consuetae excretionis suppressio, vt  
menstruorum aut haemorrhoidum, siue otium,  
siue alia quaeuis causa induxerit. Caeterum, vt  
monet Antyllus, pars quae scarificari debet,  
prius, si fieri potest, lauanda est: sin minus, aqua  
tepida quousque rubescat perfundenda est; aut  
spongijs fouenda, aut soli igniue exponenda. Incisiones  
 etiam faciendae in cruribus, abdomine,  
thorace, dorso, ceruice κτὰὰἐυθυωρίαν, in capite  
secundum capillorum positionem, in fronte autem  
 per transuersum. Debent etiam magnitudine  
 inter se aequales esse, & paribus distare interuallis  
. Scarificationis autem principium idem  
consulit ab infernis partibus sumendum esse: sic  
enim fieri, vt sanguis ad superficiarias partes decurrens  
 eam non obscuret quae postea scarificanda  
 venit. Praeterea vero scarificationem non  
κατὰπληγὴν, ἀλλὰκατὰσυρμὸν, hoc est, non punctim,  
sed caesim faciendam esse, quod ita minus doloris  
 moueat.  
Caeterum ἀπόσασμος, κατάχασμος, ἀπέρασις, εἐ  
cum ἐγχαράξει synonima sunt: ἀποσανὴς quoque e  
in eadem significatione sumitur Hippocrati lib. .  
I. de morbis.4  
Ἔγχονδρον. grumosum, granulosum, micas frequentes  
 habens, cuiusmodi mannam & thus esse  
 oportere Dioscorides scripsit. Hermolaus  
cartilagineum interpretatus est, quod à multis  
non probatur.  
Ἐγχρίμπτειν, seu ἐγχρίπτειν. appropinquare & attingere:  
 vtitur autem hac voce Hippocr. cum partes  
 ossium, quae conformantur ad propriam sedem  
 aguntur & se mutuo allidunt, vt notat Ga¬6  
len. comment. 1. εἰςτὸπερὶἄγμ. f. 1. & comment.  
3. εἰςτὸπερὶἄἄθρων. inquit solitum Hippocratem.  
vsurpare ἐπὶτῶνἐρειδέντωνεἰςἄλληλα, hoc est deijs.  
quorum alterum alteri inhaeret. 66  
Ἔγχρισις. linimentum, inunctio, vide συγχρίσματα. ε  
Ἔγχριστον. idem quod ἔγχρισις: ἔγχριστα Graeci vocant.  
ait Cels. lib. 5. c. 24. liquida quae illinuntur. .  
Ἐγχύλισις. apud Theophr. 6. de caus. plant. succorum  
 expressio appellatur quae trifariam fit inquit  
 doctissimus Scalliger: Primum quidem  
per expressionem, vt in vino & oleo, & hoc est.  
χρρίζειν separare: Secundo per affusionem, in  
aquam enim abit fructuum sapor qua ipsos maceramus:  
 Tertio denique per corruptionem velut  
 in zytho sapor hordei.c  
Ἔγχυμα. infusio. Species altera est τῶm πλάθους, hoc  
est, plenitudinis & copiae humorum, ea videlicet

1. pb Desgorris

quam locus continens metitur. Cum enim duplex  
 sit omnis multitudo, vna ad vires, altera  
ad vasa, illam τὸ πρὸς δναμιν, hanc τὸ κατὰ τὸ ἔιχυμα  
 πλῆθος appellant. Siquidem vasis tantum  
humoris affusum videtur, quantum ipsa capere  
& continere possunt. Non ad animantes modo  
pertinet, sicut ea quae ad vires dicitur, verum  
etiam ad inanimata etiam aenea ferreaque: quod  
haec quoque concluso in ijs copiosiore spiritu,  
rumpantur.  
o Apud medicos vero etiam ἐιχύματα dicuntur  
„liquida medicamenta quae guttatim in dolentes  
"aures vel oculos instillantur: Sunt &ἐσγύματα  
„&ἔιγυτα medicamenta quae in thoracem ad pus  
„ eliciendum infunduntur, aut ex infuso adhiben„  
 tur.  
Ἐγχύμωμα, ἐγχύμωσις & ἐκχύμωσις diuersos affectus  
"tametsi non omni ratione contrarios ostendunt,  
ν ἐκγόμωσις enim extra venas factam sanguinis effusionem  
" significat; ἐγγύμωσις vero intus factam  
"in venulis ipsis atque. arteriolis innati caloris,  
"spirituumue ac sanguinis fusionem; qua  
"videlicet ob iram, animique excandescentiam  
„ vel aliam quamlibet occasionem venulae atque  
„arteriolae in extremis corporis partibus existen„  
 tes pleniores redduntur, corpusque coloratius  
„ euadit, quemadmodum aliquando scripsit Hip"  
 pocr. 2. Epid. sect. 4. ἐπτηδεύειν ὀζυθυμὴν ἐμποιέν  
 εἰν, καὶ χρώματος ἀναλήψιος ἔνενκα καὶ ἐγγυμώσεως, id  
„ est, curare vt in animi excandescentiam induca„  
 tur & tum vt coloris reuocationem acquirat,  
„ tum vt sanguis effundatur, nam vt ait Galen. n  
„ὀξυθυμίη natiuum calorem excitat & accendit: &  
„ effunditur quidem non extra venas cum praeter  
„ naturalis ille affectus à medico curandus qui„  
 dem non inducendus sit, verum in vasa ipsa: est  
„ ergo ἐγγόμωμα siue ἐγγύμωσις affectio secundum  
„naturam, differtque propterea ἀπὸ τοῦ ἐκχυμν„  
μᾶτος quod praeter naturam est, & de quo plura  
„infra in ἐκγύμωσις.  
Ἕδρα. sedes. anus. podex. dicitur & Graecis alio  
nomine δακτύλιος&πρακτὸς. Est meatus ventris  
inferior, continendis transmittendisque excrementis  
 destinatus. Cum enim venter totus peritonaeo  
 vndique conclusus sit, duo tamen in eo  
sunt meatus, superior quidem ad stomachum,  
πυλωρὸς dictus: inferior vero hic de quo nunc  
nobis sermo est ad rectum intestinum cuius orae  
vltimae incumbit. Est autem instrumentum vacuandis  
 excrementis comparatum. Cuius generis  
 instrumenta cum sint duplicia, alijs excrementorum  
 effluuium intempestiuum cohibentibus  
, alijs vero tempestiuum incitantibus, ea  
quidem ne intempestiue & praepropere labantur  
, musculi sedem ipsam constituentes non sinunt  
. Sunt autem duo ad sedem musculi, quorum  
 vnus rotundus est, solutus, & sine pari siue  
opposito musculo. per transuersum ipsi circunfusus  
, adeo vt rectum intestinum exacte & firmiter  
 occludat, & excrementa intus contineat.  
Substantiam habet labiorum parti vltimae similem  
, mediam scilicet inter cutem & musculum,  
eundemque quem & musculus vsum praebet,  
praeterquam quod actionis robore multum illi  
musculus praestat. Eum anatomici σφιγκτῆξα appellant  
, quod anum adstringat: qua in re musculo  
 vesicae similis est. In eo perinde atque in  
musculo vesicae plurimi errarunt, quasi ad excretionem  
 superfluitatum conditus esset, neque  
 perpenderunt quod eo resoluto tantum foras  
 excrementa prodeant, nobis etiam inuitis.  
Itaque musculus hic nihil agit ad excretionem, sed  
ijs etiam reluctatur qui eam moliuntur, nec nisi  
onere vel acrimonia vel alia causa irritatus relaxatur  
, adeo vt transmittendis potius quam expellendis  
 excrementis inseruire videatur. Hic autem  
 sicut proprium & à musculis diuersum motum  
, ita & formam diuersam possedit. Est enim  
contractis crumenis similis & rugosus, vnde  
etiam anum Latini dixere, quemadmodum quibusdam  
 placere video: quanquam alij quasi annulum  
 sic dictum fuisse contendant, quod δακτόλιος  
 à Graecis appelletur. Alter vero sedis musculus  
 est geminus vel etiam tergeminus (eum  
namque in duos vel tres diuidere possis) qui oblique  
 supra rotundum musculum situs, sedem  
sursum retrahit. Quo fit vt si quando resoluatur  
aut reddatur imbecillior, sedem ipsam prociduam  
& prolabentem, vt in magnis contentionibus  
 corporis fieri aliquando solet, sursum retrahere  
& reuocare non possit, sed ea omnino  
euersa maneat, nisi manu reponatur.  
Ἕδρα. apud Hippocr. libr. de vuln. capitis, est ossis  
 fracturae species eiusmodi vt in eo teli vestigium  
 remaneat, atque appareat qua telum impactum  
 fuit. Quem quidem affectum à telo acuto  
 fieri necesse est. Author Gal. comment. 2. εἰς  
τὸπερὶἀγμῶν. Idem vero scribit in libr. de causis  
morborum eo nomine peculiariter designari solutam  
 in ossibus capitis continuitatem ab aliquo  
acuto occursante atque abscindente, vocarique  
etiam ἐγκοπὸν&διακοπὸν, vt habetur apud Hippo.  
libr. de vuln. c. Cum vero idem scribit ἐντοῦμοχλικῷ  
, καταναlκάσαιδὲτὰὑπρέχρνταἐςἐδρὴνπέρηῆ  
θέναει: hoc est, reducere vero quae supereminent,  
in sedem calce aut palma: significat τὴνἀκείοντόπον  
, hoc est, locum naturalem & proprium.  
Ἑδραῖος ὕπνος. apud Hippocr. quidam ῥαθν exponunt  
 in hoc aphor. ὑπνοςἐδροῖοςὀρθῷνυσταγμὸς. id .  
est, quae stanti adest somnolentorum nictatio,  
somnum profundum facit. Sed Gal. ἐδροῶῖον esse.  
mauult τνταθηάένων, dictum ἀπὸτὸἔδεας: Sic & ,  
ἐδροίοςκοιμηθηνα apud Hipp. exponunt βαθίως..  
Ἑδρικὰ φάρμακα. apud medicos pharmaca sedi accommoda  
 dicuntur, &ἐδρεικὰἔλκη apud Aegin. sedis  
 vlcera lib. 3. cap. 59.4  
Ἑδροδιαστολεὺς. instrumentum est chirurgicum ad  
anum aperiendam: est enim sedes aliquando tam  
inflammata & angustata, vt per ipsam alui recrementa  
 non transmittantur. 4  
Ἐδωδὸς. appellatur qui multum comedit apud Hippocr  
. libr. de aere aq. & loc. qui βoòs interdum.  
Graecis vocatur &πολύραγος. a  
Ἐέρχαται. ἐναπολαμβάνονται. comprehendunt, constringunt  
, apud Hippocratem.  
Ἐζυμωμένα οὖρη. vίde οὖρον & ζύμωσις. 4  
Ἐζυμωμένον ὑποχώρημα. vίde ὑποχώρημα. .  
Ἐθέλειν. dixit Hippocrates αὐτὶτοῦςτύνασθα. id est,  
Velle, pro Posse. quemadmodum etiam Homerus  
, Οὐδʼ ἔθελεπρορίειν: hoc est, neque poterat  
profluere: Iliad. g’. sicut annotauit Galen. comment  
. 3. εἰςτὸπερὶἀνθρων.  
Ἔθος. consuetudo. Est natura longo rei cuiuslibet vsu  
acquisita. Alij alteram, hoc est secundariam, naturam  
esse diffiniunt: sic enim frequenti vsu rei cuius. natura  
 ei assuescit, vt eam, perinde ac si naturalis esset  
amplectatur. Caeterum ea contrahi potest in omnibus  
 rerum non naturalium differentijs, aere, cibo,