1. pb Desgorris

potu, motu, quiete, somno, vigilia, excretis,  
retentis, & passionibus animi. Earum. n. rerum  
tantum consuetudo esse dicitur, in qua tantum  
vsus valet, vt tei, etiam naturae contrariae, consuetudo  
 nonnunquam inducatur. Itaque si consuetudo  
 transit in naturam, patet vim eius non  
esse minimam tum in tuenda sanitate, tum in depellendo  
 morbo, & magnam siue salubris victus  
inueniendi, siue aegrorum curationis ex consuetudine  
 sumi indicationem. Siquidem ea singu.  
lorum corporum naturam euidentius quam reliqua  
 omnia ostendit. Si namque omnes temperamentorum  
 notas in vnum colligas, hae longissime  
 absunt, vt parem ei quam consuetudo praestat  
 faciant fidem: quando, si quis per sanitatem  
frigidam perpetuo biberit, nulla in re iecinore,  
ventriculo, renibus aut alijs visceribus offensis,  
planum est ex eo, non consultis etiam alijs signis  
, valida sanaque illi esse haec viscera. Nec vero  
 non offenditur solum aut defatigatur consuetudine  
, verum etiam impense delectatur natura,  
adeo vt ea quibus longo tempore assueuimus,  
etsi deteriora sunt, insuetis tamen minus molesta  
 esse soleant, quemadmodum Hippocrates  
prodidit. Ipse etiam inter maxime necessarios  
scopos curationis eam constituit, eique secundam  
 à natura indicationis vim assignauit: primum  
 quidem naturam ipsam inspiciendam seruandamque  
 vel etiam restituendam esse docens,  
nisi quatenus pro cuiusque consuetudine variandum  
 sit.  
Quin etiam quantas vires habeat consuetudo  
"in assumendis saepius venenis & citra noxam do"  
 cuit Theoph. lib. 9. histor. c. 18.  
Ἔθραυσεν. pupugit, stimulauit, apud Hippocratem.  
"In quibusdam codicibus melius legitur i θγασχσεν  
, θραύω enim à quo ἔ ραυσεν non pungo sed  
„frango significat: at ἐν τράσει postea explicat Ga„len  
. ἐν γλώσσαις, νύττει, id est pungit, θράπι τα idem  
„quod νύσπεται.  
Εἴαρ. Nicandro in Alexipharm. sanguis dicitur quo„niam  
 vere plurimum exundat.  
„Εἴδη. dicuntur Paulo & Actuario Aromata.  
Εἶδος. species. pars quae generi subijcitur, quae alijs  
nominibus διαρορὰ&τρόπος à medicis dicitur, vt  
scripsit Galen. comment. 1. εἰς τὸ κατὰ ἐητρεῖον. Dicitur  
 etiam εδος corporis natura & temperamentum  
, ab eo qui edidit quae in extremo libro de  
natura humana habentur, vt Gal. in comment.  
annotauit.  
Εἰλάμιδες. membranae quibus cerebrum inuoluitur,  
quae proprio nomine μένιγγες vocantur.  
Teste Polluce, qui & dictas vult διότι τρὶ μνέλον  
ν εἰλοῦνται, quod circum medullam conuoluantur.  
Εἰλεὸν. est intestinum ordine à ventriculo tertium.  
Incipit vbi ieiunum desinit: eo scilicet loco, in  
quo chylus iam crassior effectus incipit consistere:  
 chylus enim admodum liquidus è ventriculo  
 prodiens facile per ecphysim & ieiunum intestinum  
 effluit: exuctus vero à venis quę ieiunum  
circunstant, attractaque liquidiore eius parte,  
paulo crassior redditur, & in ileo diutius cunctatur  
, praesertim obtusa iam bilis acrimonia in ecphysim  
 excretae, ileoque ab ea minus demorso  
atque irritato. Inde igitur ileon incipiens, desinit  
 vbi crassa intestina incipiunt; quorum primum  
 ileoque vicinum τπυρλὸν, hoc est coecum;  
appellatur. Dictum est εἰλεὸν à multis anfractibus  
& circunuolutionibus, atque ab eo morbus qui  
εἰλεὸς vocatur. Idem vero &λεπτὸν hoc est tenue,  
simpliciter dicitur; nomine duobus etiam prioribus  
 communi.  
Εἰλεὸς. est intestini tenuis ἄνω εἴλησως, id est sursum reuolutio  
, qua nec aluus nec spiritus infra transmittitur  
, sed contrà cibus & stercus, cum inueterauerit  
 affectus, per os redduntur: praeceps autem  
 ille morbus est & periculosus admodum vt à  
docet Hippocr. lib. τρὶ παθῶν; diximus esse affectionem  
 intestini tenuis, quanquam nihil vetat et  
etiam in crassiore intestino obstructionem eiusmodi  
 fieri vt scribit Galen. comment. 2. in lib. 3.  
F Epid. haec tamen minus acuta, dolorifica, periculosaque  
 est quam ea quae in tenuibus consistit  
. Id quod forte fuit in causa, cur Diocles Carystius  
 vt scribit Celsus plenioris intestini morbum  
εἰλεὸν nominarit, quanquam, vt idem ait,  
mutata est postea nominis significatio, & tenuioris  
 intestini morbus εἰλεὸς coepit vocari, qui  
ante γρρδαψὸς dicebatur: εἴλησις vero illa intestinorum  
 contra naturam, quae est in motu peristaltico  
 intestinorum, contraria est naturali, cum v  
scilicet intestina fibris rotundis circumcirca sesea  
colligunt inferne sursum, nec id naturaliter vt efit  
 superne deorsum: est enim peristaltica vis intestinorum  
, qua transmittuntur infra humores &  
flatus & foeces, atque id naturaliter fit. Secus in  
Ileo, cuius quidem vitio cibus & foeces non permeant  
, sed primum in aluo subsistunt, mox remeant  
 sursum, vt etiam per os reddantur, estque :  
talis ἄνω εἴλησις fundamentum ilel. huius autem &  
morbi symptomata mortifera recenset Hippo.  
in historia illius quae apud Tisamenum decumbebat  
 hist. 6. part. 2. 3. Epid. Apud Tisamenum a  
(inquit) decumbebat mulier quam vix tolerabilia  
 ileosa continuo inuaserunt: vomitiones e  
multae; impotentia continendi quae biberat: circa  
 hypochondria saeui dolores; tum infra cruciatus  
 ad aluum; assidua scilicet tormina: nulla &  
sitis erat, sed aestu incandescebat: extimae partes t  
frigidae exactum ad morbum; summa mulieris &  
anxietudo; somni vacuitas, vrinae paucae ac tenues:  
 deiectiones crudae ac tenues; Seruari non i  
potuit, nec potis fuit quidquam opis adferri, proindeque  
 tali sorte interijt: horum autem commememoratorum  
 symptomatum vnum tantum  
est huic morbo proprium & inseparabile, quod  
nihil ad inferiora descendat, nisi forte liquida  
 quaedam pauca & serosa: vomitus non semper  
 adest, sed morbo tantum exitiali; Quod si  
vehementius aeger laboret, stercus in os vsque  
 ascendit & singultus oritur.  
Eius autem reuolutionis in ileo causa est, vel alterutrius  
 intestini, vel vtriusque inflammatio, .  
cuius argumenta leguntur in praedicta historia  
ileosae mulieris: Tum, crassioris praesertim intestini  
 firmiter fixa oppilatio, cuius causae sunt vt.  
lib. τρὶ παθῶν docet Hippocr. perusti stercoris copia  
 quae subsistit in intestino ac pituita inuoluitur  
, eorumque duorum cumulata congerie clausum  
 intestinum circumtenditur & intumescit,  
nec vllum eorum quae sumuntur per os medicamentum  
 aeger excipit, sed sursum vomendo reddit  
, nec eorum quae conuenienter subijciuntur a  
vllum clysterem admittit, ait Hippocr..  
Sed & cruditates continua ciborum corruptio  
lethalia medicamenta, Enterocele, colicus affectus  
& aliquando stercoris nimia resiccatio obstructionis  
 in intestino saepe causae esse solent.

1. pb Desgorris

vnde obstructa intestina, cum appetant à se expellere  
 quod nocet, quodque iam longo tempore  
 coepit esse molestum, concitant violentius  
noxiam materiam, & in partes superiores contra  
naturam propellunt: Fιλεὸς autem nomen habet  
à parte affecta quae εἰλεὸς dicitur hoc est intestinum  
 tenue, vel à symptomate vt scribit Galen.  
2. meth. quod per ipsum intestina εἰλεῖθαι, hoc  
est conuolui videantur, vnde & quidam Latine  
voluulum dixere: vocatur & aliàs γοργαψὸς quod  
qui manum dolenti loco admouerit τῶν γρρδῆς ἀπετα  
, hoc est chordam attingere videatur propter  
partis affectae tensionem. Caelius Aurel. 3. acut.  
cap. 17. appellat tormentum acutum, & sic vo2  
 cari ait quod intestina torqueantur ob spiritus  
u exitum negatum, atque ob dolorem propter  
„ quem aegrotantes in sese conuoluuntur & ar„  
 cuantur, vnde & forsan Hippocr. speciem huius  
" affectus quemdam vocat voluulum arcua„tum:  
 Silimachus apud eundem Caelium narrat  
" quosdam Pythagoricos vocasse pεαμὸν, id est,  
"sepimentum quasi in ipsis intestinis fiat veluti  
"sepimentum.  
Εἰλεώδης (scribitur & ἰλεώδης apud Paul.) τοῦ στομάχου  
ν διάθισιν interpretatur Paul. lib. 3. cap. 37. vehementem  
& conuulsorium dolorem, ἱσυρὲ νκαὶ  
πατμάδεα ὀδήνην, &εἰλεώδεις ἑμίτους&ἀὐατροπὰς vοmitus  
 vehementiores & periculosiores appellant  
"Graeci quales in ileo cernuntur.  
Εἰλήματα apud Hippocr. intestinorum conuolution  
 nes atque inuolucra vocantur.  
Εἰλικρινὲς σῶμα. corpus integrum Celso dicitur libr.  
"2. c. 3. quando à febre liberum euasit.  
Ἕιλίξ & ἕλιξ. dicitur extrema auriculae ora, sicut αὐ„  
τέλιξ illi pars opposita, cuius in medio cauitas est  
" quam κότχτηυ appellant.  
Εἶρος. vocabulum est ab Hippocr. vsurpatum de  
quo sic scribit Erotianus, alios quidem existimasse  
 sic dici σηματιταὸν& circumscriptionem  
tumoris scirrhosi in liene consistentis: alios vero  
malam totius corporis affectionem interpretatos  
 esse, sed neutros recte sentire, quod ἴροs febris  
 species sit.  
Εἰρύαται. hoc est, ἔλκεται, apud Hippocratem in prorrhetico  
.  
Εἰσβολὴ. dicitur in accessione primus eius insultus  
primaque aggressio. Est autem, vt ait Gal. libr.  
de morb. temporib. tempus indiuisibile & exacte  
 primum à quo ipsa accessio incipit. dicitur  
alio nomine ἐπισημασία. vide suo loco.  
Εἰσπνοὴ. inspiratio. Est pars respirationis qua aer intra  
 pulinonem per os & nares trahitur ad cordis  
refrigerium. Is enim praecipuus est & necessarius  
 inspirationis vsus, cui & alius accedit, nimirum  
 spiritus vitalis nutritio. Siquidem attracti  
per inspirationem aeris calidior, tenuior, puriorque  
 portio in eius nutrimentum cedit, primum  
quidem in pulmonis carne elaborata, deinde vero  
 in sinistro cordis ventriculo percocta & confusa  
 sanguinis vapori, qui ex dextro ventriculo  
proficiscitur. Sunt autem inspirationis multa instrumenta  
, os, nares & aspera arteria eiusque bronchia  
 per pulmonis substantiam diffusa, per quae  
spiritus intromittitur, pulmo, qui aerem continet  
 non suis modo maioribus spatijs, sed etiam  
minimis (est enim eam ob causam factus à natura  
 spongiosus, mollis & aerius) adeo vt totus  
spiritu plenus distendatur, & praeterea diaphragma  
& thorax & thoracis externi musculi. Cum  
enim inspiratio voluntarius motus sit, aut omnino  
 mistus ex naturali & voluntario motus, eam  
quidem musculi, vt efficiant oportet, quos natura  
 plurimos pulmoni circumposuit. Nec tamen  
 omnes omnem inspirationem edunt. Siquidem  
 modica est inspiratio, ad eam satis est  
vnum diaphragma, quod deorsum descendens  
satis magnum pulmonibus spatium concedit quo  
se dilatent & aerem sufficientem excipiant. Sin  
autem magna debet fieri inspiratio, praeter diaphragma  
, quod est praecipuus respirationis musculus  
, thorax etiam modice attollitur & dilatatur  
 eorum musculorum ope qui inter costas interius  
 conditi sunt. Verum per maximam inspirationem  
 praeter diaphragma & eos musculos  
accedunt & ij qui thoraci extrinsecus incumbunt  
, ab humeris ad partes thoracis superio es  
deriuati, & octo insuper musculi epigastrij quorum  
 omnium concursu thorax quàm maxime  
fieri potest distenditur: cui quidem maximae inspirationi  
 contraria est maxima expiratio quam  
proprie ἐκρύσησιν appellant. Caeterum de musculis  
 id vnum scire oportet, eos qui inspirationem  
absoluunt quatuor esse, duos internos & duos  
externos: ex internis quidem vnum qui ex clauicula  
 in primae costae cartilaginem ad sternon vsque  
 protenditur, alterum vero qui ex omoplatae  
 basi ad costarum nouem superiorum ossa procedit  
. Externorum vero vnum, qui ex vertebris  
ceruicis in quatuor costas superiores inseritur,  
alterum vero qui ex spinis lumborum & metaphreni  
 in quatuor costas inferiores peruenit.  
Quibus quidem distinctis, facile iam erit loca  
plaeraque Galeni de respiratione intelligere.  
Ἑκαταίου ἔμπλαστρος. emplastrum est ab Hecataeo compositum  
, praeditum vi extrahendi. Recipit galbani  
 P. XIIII. picis P. XVI. cerae & resinae terebinthinae  
, singulorum P. XVIII. quibus paucum vnguenti  
 irini miscetur.  
Ἑκατόμβη. nomem collyrij quod huiusmodi est. Cadmiae  
 vstae lotaeque, aeris cremati & eloti, singulorum  
 drach. VIII. stimmios combusti, acaciae  
rubentis, gummi, singulorum drach. xv. aloes,  
gallae, aeruginis vermicularis, castorij, lycij, spicae  
 nardi, croci, opij, myrrhae, cerussae, ebeni ramenti  
, chalcitidis, singulorum drach. I. rosarum  
drach. LX. aqua pluuia teruntur. Detergendi  
vim habet, & crassas oculorum cicatrices extenuat  
.  
Describitur etiam hoc Collyrium à Tralliano  
 sed diuerso modo l. 2. c. 6.4  
Ἐκατοντάδραχμον. nomen est viridis emplastri ab  
Andromacho compositi hunc in modum: Ammoniaci  
 thymiamatis drach. V. 111. squamae aeris  
drach. XII. pollinis thuris drach. XVI. resinae pinus  
 drach. XII. adipis vitulini drach. XIII1. terebinthinae  
 drach. VIII. cerae drach. xxx. acetum  
quantum satis est. Hoc magna vulnera glutinat,  
sordida vlcera exterget, crassa ipsorum labia deterit  
, sinus contrahit, discutit & repellit, & cauis  
vlceribus inditum ea carne implet: sic dicitur  
quod centum drachmis constet. Aetius.  
Describitur etiam sed aliter à Gal. lib. 2. &.  
γεύη. c. 2. 5  
Ἑκατονταμίγματος. antidotus centena dicta quam  
describit Gal. 2. de antid. c. 9. quam & ad venena  
plurimum valere scribit.  
Ἐκατοντάρχιον. species est τν στατικῶν collyriorum: sic  
dicitur quod vniuersa eius structura sit drachmaru

1. pb Desgorris

centum. Recipit aut aeris drach. XI1. cadmiae  
drach. xv. myrrhae drach. 1111. acaciae drach.  
XXXII. opij drach. 1111. gummi drach. XXXII. croci  
 drach. 1. Excipitur aqua; valet ad sistendam  
fluxionem, praesertim vbi affectio ad concoctionem  
 peruenit. Aetius.  
Ἐκβόλια φάρμακα. sunt medicamenta quae abortum  
faciunt, quae &ρθόεια appellantur. Eadem & foetus  
 demortuos extrahunt.  
Ἐλβράσματα. sunt papulae ardentes & feruidae, quae  
alio nomine ἐκζέματα dicuntur, diuersae ἀπὸ τῶν  
ἐξανθημάτων.  
Ἐκβράσσει. ἐκβάλλει, eijcit, expellit, apud Hippocr.  
Ἐκβυρσωματα. dicuntur à medicis recentioribus τà  
ἐξίροντα αρ θνα, hoc est, articuli éxcedentes, vt annotauit  
 Galen. comment. 4. εἰς τὸ τῆρὶ ἄἄθρων.  
Ἔκδεξιν. διαδοχὴν, successionem, apud Hippocr.  
Ἐκδόρια, dicuntur medicamenta quae vrendi vi praedita  
 cutem abradunt & exulcerant, ἀπὸ τῆς ἐκδέρεθαι  
, quasi excoriantia. qualia ex cantharidibus  
apparari possunt, vt habetur apud Dioscoridem  
lib. 3. πὰὶ ἄμμιος, quod ille eiusmodi medicamentis  
 resistere prodidit.  
Sic lichenum ἐηδόρια ἔμπλαστρα multa, hoc est  
„exulceratoria describuntur à Galen. 5. καὰὰ τόπ.  
2 cap. 7.  
Ἐκζέματα. sunt pustulae ardentes & feruidae, dolorem  
 cientes, citra saniem. Ingens enim feruor  
omnem materiam absumit. Dicuntur &ἐκζέσμᾶτα  
.  
Paul. lib. 4. cap. 10. περιζέματα vel &περιζέσμαν  
 ra nuncupauit, quasi vehementer feruentia; aliàs  
ἡ&ἐκβράσματα vt loco cit. quidam &ἐκζέσματα,  
ἡ ὐδρῶα, id est, sudamina interpretantur, siue sudorum  
 papulas; esseque volunt ab illis quam  
"minimum dissidentia, proximéque ad Celsi  
" exanthemata accedere, quae pustulis ex sudore  
„ factis assimilantur, quae dum biliosi cuiusdam  
„ichoris feruore iam extra erumpunt, plurimae in„  
 simul emergere consueuerunt.  
Ἐκθηλύνειν. effœminare, χαυνοῦν, corpus molle &  
laxum reddere, ac proinde imbecillius facere. sic  
lib. 6. τῶν ἐπιδημιῶν Hippocrates τῶν σκελέων ἐκθηλυύστας  
 intellexit. non enim aliud hoc nomine quam  
crurum imbecillitatem designauit. sunt enim  
mulieres natura viris molliores & laxiores, &  
propterea imbecilliores.  
Sic etiam aphor. 16. libr. 5. dixit Hippocrat.  
ν ἐκθήλυνσιν σαρκῶν, quam Gal. ἀτονίαν interpretatur  
 hoc est imbecillitatem, metaphora à foeminis  
" desumpta quae sunt maribus imbecilliores:  
" cum autem Epidem. 6. τῶν σκελέων ἐκθηλύνσιες dixit  
Hippocr. ibi Galenus fatetur ingenue se non assequi  
" posse an ἐκθηλυύσιες appellare voluerit  
"solas ἀθενείας, an quibus ἀτρορία coniuncta esse  
"soleat: Erotianum tamen videmus ἐκθήλυυσιν  
„exponere ἴκτπηξιν, item &ἰχνότητα&ἰχνασίαν: Sed  
„& Hippocr. εἰς τὸ κατὰ ἐνθρεῖον ἐκθήλυνσιν ad deliga"  
 tionem in fractis transtulisse videtur, quam remissam  
" seu mollem fieri ait ex linteorum quae  
"circumijciuntur multitudine, vt notat Gal. com"  
 ment. 3. εἰς τὸ κατὰ ἐητρεῖον. textu 6.  
Ἐκθλιμμα. exulceratio quae in summa cute ex compressu  
 nascitur: sic enim appellat Hippocr. vt annotat  
. Gal. comment. 2. εἰς τὸ περὶ ἀμῶν.  
Ἐκθλιψις ὀφθάλμου. νἰde ὄφθαλμος.  
Ἐκθύματα. papulae per cutem erumpentes, sic dictae  
ἀπὸ τοῦ ἐκθύεν, quod significat ἐξορμᾶν, hoc  
est, impetu ferri & erumpere. Ortum habent  
 ab humoribus superfluis & tenuibus. Ideo  
in cute leuiter extuberant, quod tenues humores  
 exulcerationem potius quam tumorem  
creent. Dicuntur & alio nomine, vt ego arbitror  
, ἐξανθήματα: neque enim harum vocum discrimen  
 vllum comperi. Eius generis sunt tum  
quae per febres ardentes exeunt, tum variolae  
vulgò dictae & morbilli. Vide ἐξανθήματα.  
Ἐκκαθαρτικὸν. dicitur medicamentum acre & partium  
 per adustionem tenuium, poros omnes  
corporis expurgans: idem alio nomine etiam ἐκρεακτικὸν  
 appellatur, hoc est, obstructiones tollens  
. Contrarium est emplastico: nam neque  
viscosum est, neque mordacitatis expers, sed nitrosum  
& subtile. Eiusdem est generis cum τῷ  
ῥυπικῷ: differt tantum per magis & minus. Nam  
quae in superficie sordem auferunt, siue in cute  
siue in vlceribus, ῥυπικὰ dicuntur: quae vero poros  
 etiam expurgant, subtiliorum sunt partium  
& maioris energiae. Sunt autem ea facultate duplicia  
, tum nitrosa, tum amara. Nitrosa quidem  
cutis extimae poros expurgant: amara vero, praesertim  
 si adiuncta est aliqua adstrictio, meatus  
minores, cuiusmodi sunt in cute, purgare non  
possunt: maiores vero meatus qui sunt in alto  
corpore, purgare abstergereque possunt. Nam  
foris meatuum exiguitas prius ab adstrictione  
medicamenti occlusa, quam probe queat repurgari  
, non admittit in altum abstergentem facultatem  
. Ergo ἐκκα θαρτικὰ sunt omnia nitrosa &  
amara: cuiusmodi sunt per se nitrum, aphronitrum  
, abrotonum: similiter & erui & Iupinorum  
 farina, maxime si amara fuerint, & amigdala  
 amara, & vrticae semen, & iris: vim enim  
habent crassos lentosque humores extenuandi  
in thorace, pulmone & iecinore, sed maiorem  
capparis cortex, radix tamaricis, scolopendrion,  
scilla & asplenos, vt quae maiores etiam lienis  
obstructiones expurgent.  
Ἐκκαύλημα. dicitur Hippocrati scapus silphij siue  
laserpitij, quem ipse alio nomine καυλὸν appellat  
.  
Ἐκκολύψας. ἀπολεπίσας. qui corticem detraxit, apud  
Hippocrat.  
Ἐκκοπεὶς. instrumentum excisorium apud Paul.„  
lib. 6.  
Ἐκκοπὴ. excisio. Est caluariae fissura cum ossis offensi  
 rupturâ, vt ait Paulus lib. 6. c. 90.  
Ἐκκοπρωτικὰ. dicuntur medicamenta imbecillia,  
quae mouendi tantum stercoris, & ea quae in spatijs  
 intestinorum continentur deijciendi vim habent  
, non etiam ex alto attrahendi & vacuandi  
humoris. In eo genere Gal. aloen collocauit. dicuntur  
ἀπὸ τὸς κόπροου.  
Ἔκκρισις αἳματος. excretio sanguinis dicitur, differtque  
 à sanguinis ἀναγυγῆ, id est, sursum eductione:  
 haec enim vel à pulmone vel ab aspera arteria  
 prouenit; illa à stomacho, sanguisque apparet  
 nigrior; Sed qui à thorace reijcitur, flauus.  
magis est atque spumans: deinde hic cum tussi,  
ille citra tussim exspuitur, saepenumero etiam à.  
capite per palati foramina in os defertur sanguis,  
praebetque τὸν αὐαγυγῆς ραντασαν id est, eductionis  
 falsam imaginem: haec Galen. in Isagoge.  
Ἐκλάκτισμα, vel ἐκλάκτισμος. dicitur anxietas in qua.  
pueri exiliunt & calcitrant propter membranarum  
 cerebri morsum ab humore acri, vel doloris  
 asperitatem, vel incipientem iam conuulsionem  
, hac vsus est voce Hippoc. I. 3. Coac aphor.

1. pb Desgorris

a 35. & in pueris vsurpauit, αὐ τὶ τῆ ῥιπασμῦ, scilicet  
quia pueris peculiare est in morbis à pedibus piνι  
 πάζεθαι; pro ἐκλακτίζειν vsurpato in Coac. dixit  
, in prognost. ἀκπλαγψναι&κλ αυθμηεί ζειν, quod  
a est perterreri, lugere aut plorare, vel vt Galen.  
ν exponit ροβηθηῶαι σροδρῶς.  
Ἔκλαμψις. effulgescentia dicitur ab Hippocr. lib. 6.  
"Epid. de puerorum calore, quando consumpta  
"humoris exuperantis in eis portione iam opera  
" sua manifestius edit, translatione deducta à flam„  
 ma extrinseca, quae quando materiam vicit, eamque  
" sibi omnem assimilauit, effulget manifesta.  
que omnibus redditur, cum prius humidam ma„  
 teriam exsiccans occultaretur, vt ait Gal. com„  
 ment. 1. in 6. Epid. t. 5. Caeterum etiam ἐκνἀμψίας  
 morbo comitiali omnes tribuunt, deque eo  
„ significari volunt, & aetatis mutatione, quae pu„  
 bertatis tempore in pueris emicat, elucet, ac ve„  
 luti flamma quaedam resplendet, quod in illa  
„ adultiores pleniores atque vegetiores euadant,  
„ viribus ingenioque praestantiores.  
Ἐκλαπήσεται. αντὶ τοῦ ἐκγλυφήσεται καὶ ἐκγεννηθήσεται, vt  
annotauit Erótianus, qui se primum dicit eius  
vocis interpretem extitisse.  
Ἔκλειγμα ἢ  
Ἐκλεικτὸν. est medicamentum quod ori inditum  
sensim liquefit & deglutitur. datur ad pectoris  
& pulmonis vitia. vocatur & alio nomine αὐmριακὸν  
. Verum etiam ἐκλείσματος nomen tribuit  
medicamentis, quae deuorantur ad lumbricos  
libr. 4. cap. 57. dicitur ἀπὸ τοῦ λείχιν, id est, à lingendo  
.  
Ἐκλείπων σφυγμὸς. à Gal. in Definit. Med. deficiens  
pulsus dicitur, definiturque in quo arteria non  
„ modo duabus in pulsationibus, sed etiam tribus  
„ aut pluribus immota manet; vel is dicitur qui à  
„magnitudine vehementiaque exorsus magis ac  
„ magis subinde minuitur, qui dum nullam habet  
„amplius magnitudinem μευρίζων nuncupatur,  
„ vbi verò diminutus sit & minor redditus, atque  
„ ad minus semper vergens, deficiens ἐκλείπων ap„  
 pellatur.  
Ἐκλευκισμένος. ὁ ὑπόγειος, subterrestris, qui desijt albus  
 esse, apud Hippocr.  
Ἔκλευκοι. dicuntur Hippocrati exalbidi, qui pituita  
„ plurima redundant & pituitoso sunt habitu.  
„ Ἔκλευκοι ὑποχώρημα. vide ὑποχώρημα.  
Ἐκλούθω. προσκλυζέσθω. apud Hippocratem, hoc est  
proluatur.  
Ἐκλυόμενοι. dicuntur qui animo deficiunt aphor. 41.  
„ lib. 2.  
Ἔκλυσις. est facultatum vitalium repentina debilita„  
 tio, qua quidem cor exiguo velut filo pendere cre„  
 ditur languescente vita, Gallice foiblesse, illa si  
„ pulsu concidente lapsum quoque habet virium  
„ animalitatis & citra sudorem λειπεθυμία&λειπον  
 ψυχία; Si cum sudore praesertim frigido σoκοπὸ  
„ nominatur, Gallice defaillance: vide Galen. ad  
" Glauc. 1. & comment. ad aphor. 41. 2. vbi.  
„συτκόπειν circumloquendo Hippocra. extulit ἐκν  
 λύεσθαι ἰουρῶς, id est, vehementer exolui: Aetius  
" tamen li. 5. λειπεθυμίαν&ἔκλυσιν confundit: Hippocrates  
" distinxit accuratius vt in illo aphor. A  
„ tuberculi introrsum eruptione, ἔκλυσις, ἕμετος, καὶ  
ν9 λuποψυχίν, vbi Galen. ἔκλυν virium debilitatio„  
 nem interpretatur à dissipatione spiritus vitalis,  
„ quae fit simul cum immoderata excretione: Ge„  
 nerallius tamen interdum pro summa virium in„  
 firmitate vsurpatur, id est, non quae fit per virium  
oppressionem, sed cum virtus nec suo officio satis  
 esse, nec causae externae resistere potest, vel.  
resolutis spiritibus à morbi diuturnitate, aut.  
symptomatum magnitudine vt in dolore & vigilijs  
, quae non minus vires frangunt quam sensibiles  
 euacuationes: vel immoderata vacuatione  
 vt sanguinis; vel venenata quadam qualitate?  
vt in morbis pestilentibus; nam Galen. in prorhet  
. μτὰ ἐκλύσεως idem significare scribit quod.  
πρρεξαδυνάτησαύταν, in qua dictione notat propo.  
sitionem ?ξ significare magnitudinem quamdam.  
in virtutis infirmitate. Sed & sunt qui ἐκλύσιας, vt a  
notauit Hollerius, leuiora animi deliquia appellent  
 vt à syncope distinguant: E κλύοντα autem.  
in Coacis sunt qui ambiguum verbum esse dicant  
, & veteribus Hippocratis interpretibus,  
ἐκλυόμενα dici ἐκκρινόμενα, quae excernuntur: Ga.  
len. hepaticum verbum esse scribit, exolutionemque  
 esse symptoma quod immoderatas excretiones  
 sequitur non vero retentiones, vt 2.  
Epidem.  
Ἔκμαγμα. Συνεσταμμένονφύραμα καὶ κροκόμαγμα. massa  
subacta apud Hippocr. lib. τπῆρὶ ἀρόρων.  
Ἐκμαίνειν. vehementer furere, apud Hippocratem  
in prorrhet.  
Ἐκμάξαι. formare. apud Hippocrat. libr. παὶ ἀρόρων,  
δακτόλῳ ἐκμάξαι, τουτέστιν εἰς τὸὲν κυκλίστκον ἀναπλάσ  
 trochiscos fingere. Significat etiam ἐκθλίψαι  
, hoc est exprimere apud Hippocr. libr. 1. de  
morbis maiore, de spongia & mercuriali & sambuci  
 folijs.  
Ἐκματεῖθαι. ἀναζητεῖν. inquirere & inuestigare, apud  
Hippocratem.  
Ἐκμίενται, inquinantur, ἀποκρίνονταιτὸ σπέρμα, apud  
Hippocr. hoc est, semen eijciunt & excernunt.  
Sed nota pro ἐκμίενται esse scribendum ex veteri  
 codice, & ex Henr. Steph. ἐκμαίνεται, ἀποχρίνεἰ  
 τὸ σπέρμα, νt ἐκ μιαίνεθαι proprie sit excretione  
 seminis se inquinare.4  
Ἐκνεφίας ὄμβρος. imber cum sole factus apud Hippocrat  
.  
Ἐκνεφίας πυρετὸς febris humida simulque inflammatoria  
, apud Hippocr. sicut &ἥλιος ἐκνερίας dicitur  
quando imber aestuosus est.  
Ἔκνυξεν. ἐψόρει. strepebat, apud Hippocratem.  
Ἐκνύπη. ἐξηπλωμένη. explicata, explanata, apud Hippocratem  
.  
Ἐκπεπιεσμένον ἕλκος. vide ἕλκος suo loco. 1  
Ἐκπεπλῆσθαι. diuaricari & diductis cruribus iacere.  
μεταρορικῶς vero etiam Hippocrat. libr. de fract.  
ἐκ πεπλητμένον ἔλκος dixit, hoc est digrediens, diductum  
, & cuius labra expansa diductaque sunt,  
translatione sumpta à cruribus per gressum diuaricatis  
.  
Ἐκπεπταμένα. expansa. vsurpatur hoc verbum ab  
Hippocrate in vulneribus quae praeter quam quod  
distant amplius quam par sit, vtrisque labris expansa  
 atque aperta inter se sunt: id quod ex vehementi  
 inflammatione euenire interdum conspicitur  
. Cum enim caro ad multam vsque altitudinem  
 diuisa, & musculus per transuersum sectus  
 fuerit, conglutinatio autem & consolidatio  
fuerit impedita, tum inflammatio superuenerit,  
ex qua cutis distenta vtrimque labrum sibi annexum  
 retraxerit, vtraque in parte ἐκπεπτααένον, id  
est expansum, os vulneris redditur. Annotat  
Gal. comment. 2. εἰς τὸ κατὰ ἐητρεῖον.  
Ἐκπίεσμα. est fractura caluariae in multas partes, in  
qua profundius fracta ossicula descendunt, &

1. pb Desgorris

membranam cerebri comprimunt.  
" Sic enim Gal. in definitionibus medicis quae  
„ illi adscribuntur: Paulus autem l. 6. c. 90. ἐκ πέσαα  
„ speciem facit τῶν τδὸς κυραλῆς κατατμάτων id est fractu„  
 rarum capitis sic definiens ἐκπίεσμα δὲ ἐθι πολυμεἡ  
 ρὴς τος ὀστέου διάρεσις μετὰ τοῦ τὰ κατεαγότα ὀστάρια ὑποἡ  
 κεγωρηκέναι κάτα πρὸς τὴν μήνιγγα. id est in multas  
„ partes caluariae effractio est, in qua profundius  
„ossa descenderint, & cerebri membranam con"  
 tactu suo premant.  
Ἐκπίεσμα. insuper apud medicos significat id quod  
" expressum est, succum seu liquorem expressum,  
"sic Gal. l. 2. de loc. affect. δαρνίδων ἐκ πιεσμα dixit,  
" pro quo Dioscor. πίεσμα: est &ἐκπίεσμα retrimentum  
" rei cuiusque, seu reliquiae succi expressi,  
„ foex & veluti stercus succi expressi, idem quod  
πίεσμα, ἀποπίεσμα, μάγμα: nec id tantum, sed etiam  
„ saepenumero succum ipsum significat, vt cum  
"apud Diosc. lib. 4. c. 160. de glande vnguentaria  
dicitur μὑροβαλάνου ἐκπίεσμα, quod &ἀπόθλιμμα  
ν&μαιμα appellatur: Cels. l. 6. c. 5. Myrobalani  
„magma dixit; Ruell. loco Dioscoridis citato, tusae  
"& expressae Myrobalani succum; quanquam  
„alij tusae & expressae recrementum, seu quod ex  
"tusa expressaque superest, dixerunt.  
Ἐκπιεσμὸς. est totius oculi prolapsus extra cauitatem  
suam. Sic enim oculi aliquando exprimuntur, vt  
prominentes permaneant. Auicenna oculi exitum  
& egressionem vocat. Differt ἀπὸ τῆν προπώσιως  
, hoc est à procidentia, quod in hac vuea tantum  
 tunica, in illa totus oculus foras erumpat. Id  
malum intellexit Celsus, cum ait, nonnunquam  
ingentem inflammationem tanto impetu erumpere  
, vt oculos sua sede propellat. Contingit &  
his qui strangulantur, vt scribit Aetius, & in athleticis  
 certaminibus, & foeminis quae in partu prae  
dolore vehementius distenduntur, aut ex magnis  
fluxionibus quae à capite impetu descendunt. vide  
πρόπτωσις.  
Ἐκπλαγῆναι. vehementer & ad stuporem vsque metuere  
, apud Hippoc. vt annotat Galen. comm. in  
prognost.  
Ἐκπλεθρίζειν. dicebantur qui se cursu exercebant,  
„ita vt prorsum retrorsumque vicissim, idque sae"  
 pe in vtramque partem sine vllo ad latera flexu  
" cursitarent, vnoquoque cursu breue quiddam de  
„ spatio dementes, quo ad tandem in vnico gressu  
n consisterent, vel vt dixit clarius Auicenna donec  
„ in fine illius in medio stetissent: à Gal. 2. de sanit.  
"tuenda, inter exercitationes citra robur & vio„lentiam  
 celeres haec reponitur, & peculiariter  
"crura & pedes exercere dicitur, thoracem quoque  
" non parum fatigat, haud secus capitibus ma„  
 le affectis valde nocere creditur, vtpote quae ex  
„iugibus illis reuersionibus quasique circuitioni„bus  
 facillime tum vertiginosas, tum apoplecticas  
„affectiones incurrere queant: ἐκπλεθρίζειν autem  
dicebantur, quia ἐνπλέθρῳ hoc est sexta diei par"  
 te talis exercitatio fieri solita erat, qua de si plura  
„voles lege Mercurial. in Gymnasticis.  
Ἔκπληξις. timor subitus & vehemens. huic contraria  
 est voluptas maxima, quam πριχάρείαν, quasi  
excessum gaudij, appellantur. Author medicarum  
definitionum dicit esse mentis abalienationem  
quae ex repentina aliqua perturbatione extrinsecus  
 prouenit. Multi syderationem & tabem interpretantur:  
 Gal. comm. aph. 14. lib. 7. ἐκπληξιν  
esse scripsit, cum quis ex morbo nec loquitur  
nec quicquam agit, sed apertis oculis quietus manet  
, veluti prae timore attonitus quo loco obstupescentia  
 ab interprete vertitur.  
Ἔκπληξις. insuper affectio quaedam esse dicitur arboribus  
 contingens à Theophr. I. 4. c. 17. Tabem  
interpretatus est Daniel Heinsius interpres, quamd  
modo frigore, modo gelu inuehi scribit Theophr  
. brumali tempore, adeo vt quibus illa arboribus  
 contigerit vix regerminent. 8  
Ἐκπνοὴ. expiratio. Est motus respirationis quo spiritus  
 foras fertur. Constat enim respiratio geminis  
 partibus seu motibus sibi contrarijs, vno  
quo spiritus intro subit, &εἰσποοὴ appellatur: altero  
 quo spiritus è pulmonibus redit, qui contrario  
 etiam nomine ἐκποολ dicitur. Ea solius septi  
transuersi, quod gρέτας appellant, opus est, quemadmodum  
& inspiratio, vt scribit Galen. libr. 2.  
de motu muscul. neque ab vllo thoracis musculo  
 perficitur. Sed nec constricto quidem pectore  
 sit, vt nec inspiratio eo dilatato, si modo sine  
vi foras spiritus feratur aut trahatur, sicut se aliquando  
 Romae in celebri virorum doctorum  
coetu demonstrasse Galen. prodidit lib. de praecognitione  
. Itaque quod ipse scribit tum lib. 4.  
de locis affect. expirationem fieri ab vniuersis  
musculis thoracem contrahentibus, tum in libello  
 de causis respirationis, internos qui circum  
 costas sunt musculos expirationem perficere  
, non est de simplici expiratione intelligendum  
, sed de violentiore, qualis per febres fit &  
apoplexias & post magnam exercitationem.  
Tunc enim magna violentaque expiratio est  
ἐκρύσησις proprie dicta, à musculis tum intercostalibus  
, tum ijs qui ex scapulis & dorso ad thoracem  
 feruntur, facta. Maximam enim inspirationem  
 externi, maximam vero expirationem  
interni intercostales absoluunt, ex costae superno  
 latere in suprapositae latus infernum oblique  
inserti. Est autem expirationis vsus aerem, qui  
praecedente inspiratione attractus fuerat refrigerandi  
 cordis gratia, foras expellere, vt alteri  
frigido aeri rursum inspirando locum faciat. Siquidem  
 aer per expirationem nihilo fere paucior  
redditur, quam qui per inspirationem attractus  
est. Quo in opere contingit etiam permulta simul  
 fuliginosa excrementa quae à sanguinis  
vstione in corde & pulmonibus redundant, vacuari  
. Ipse enim aeris motus & impetus, multa  
eorum quae per se transire nequeunt, vna secum  
trahit rapitque.  
Ἔκπτωμα ἢ  
Ἔκπτωσις. luxatio, hoc est, ossium è propria sede excessus  
 sine fractione. Nec vero id modo significat  
, sed etiam ἐξαῤθρωσιν siue ἐξαῤθρωμα apud Hippocratem  
. vt Galen. annotauit initio comment:  
εἰς τὸ πρὶ ἀἱμῶν. Est autem duplex omnis luxationis  
 differentia, vna sursum, cum à musculorum  
contentione articulus ad supernum locum trahitur:  
 altera extrorsum, cum in partem anteriorem  
 aut posteriorem, dextram aut sinistram  
emotus transit. Omnis autem eiusmodi luxatio  
aut simplex est aut composita. Simplex quidem  
 est cum luxationi nihil insuper accessit, non  
vlcus, non ossis denudatio aut fractio. Composita  
 vero est cum praeter luxationem aliquid  
 eorum accessit. Causa vero omnis luxationis  
 duplex, externa, vis omnis quae articulum  
loco mouere potest: interna, desluxio humoris

1. pb Desgorris

articulum prae copia vel mollitie loco propellentis  
.  
Ἐκπυηθῆναι. suppurari duobus modis apud Hippocr.  
" vsurpatur; vno modo proprie significans in pus  
„ verti; alio modo latius, ita vt omnem sanguinis  
„ corruptelam comprehendat, quomodo vsurpa"  
 tumest ab Hippocr. aphor. 20. l. 6. vt author est  
" Gal. eo loci.  
Ἐκπύημα. dicitur ab Hippocrat. vniuersi puris collectio  
 tumore aliquo qui praeter naturam est  
concocto: &ἐκπυίπεῖν ad suppurationem perducere  
.  
Ἐκπυητικὰ φάρμακα. seu ἐκπυηκοντὰ. suppurantia me„  
 dicamenta. vide διαπυητικὸν.  
Ἐκρήγματι. ἀποσχίσμασι ῥακῶν, scissuris pannorum apud  
Hippocratem.  
Ἐκροαὶ. Hippocrati dicuntur 2. Epid. emissaria, ef„  
 fluuia, aut spiracula, & ductus quidam per quos  
„ velut quasdam destinatas à natura vias humores  
„ effluunt, & morbos eluunt: eosdem ductus ibi„  
 dem Hippoc. ex translatione ἐκτροπὰς vocat, hoc  
„ est diuerticula, diuortia, ac veluti subterfugia per  
„ quae humores sese insinuent & subeant.  
Ἔκρυθμος σφυγμὸς. pulsus ecrhythmus. Est pulsus arrhythmus  
, qui nullius aetatis, naturae, temporis  
aut: liquorum rhythum retine, vel, vt ait  
Paulus qui omnem prorsus eurhythmiam euertit  
. Tertia species est pulsus arrhythmi. de quo  
vide ἄῤῥυθμος.  
Ἐκρύσεις. effluxiones. Aristot. l. 7. de histor. animal.  
scripsit sic vocari eas conceptus corruptiones,  
quae intra septimum diem fiunt, abortiones vero  
ἐκτρωσμοὺ vsque ad diem quadragesimum appellari  
.  
Ἐκσάρκωμα. non aliud est quam ὑπερσάρκωσις, hoc est  
carnis excrescentia.  
Ἐκσυριγγοῦνται. ἀναστομοῦνται. aperiuntur, apud Hippocratem  
.  
Ἔκστασις. & ἐκστῆναι. signi ficant proprie extractionem  
"mentis extra naturam & constantiam suam, vt  
"amplius non sit apud se, nec ad se redire possit,  
"vel eggressionem à natura sua, cum à potestate  
„ eximi incipit vi morbi: illud ergo τὸ ἐκ nota est  
" formae ad priuationem, vt cum dicimus ex homi"  
 ne cadauer, &στάσις constantiam mentis indicat:  
„ est autem ἐκστάσεως triplex distinctio: vna stupo„  
 ris qua stupent attoniti, manentque immoti, vul„  
 go dicuntur (rauis) à nostratibus excessus, est„  
 que priuatio officiorum animae, sentientis, mo„uentis  
& intelligentis, immoti manent ac potius  
" rigent, transfixi non sentiunt, apertis oculis nihil  
„ vident, nihil audiunt, perculsis scilicet spiritibus  
„ ac receptis in intimos cordis sinus: Talis quo„  
 dammodo est affectus eorum quos 1. Eude„  
 miorum Aristoteles appellat νυμρολύπτους, cuius  
"rei causam pie admodum & conuenienter Sacro„  
 sanctis libris nostris ad Deum refert, ἐπποίᾳ in„  
 quit τινὶ διμονιᾷ ἐνθουσιάζουσιν, inspiratione qua„dam  
 diuina animantur, idcirco eos ibidem θεολύ2  
πυς vocat quasi à Deo captos: Altera ἐκστάσεως di„  
 stinctio, silentij est & quietis, quam ἔκστασιν σιγῶἡ  
 σαν appellat in Coacis Hippocrates, καὶ ἀσαρώδη  
„ id est obscuram & cum silentio, quae melancho„lici  
 vitij, aut aegri in veternum inclinantis indicium  
 est; in illa silent aegri cum tamen loqui pos„  
 sint, nec exiliunt, nec vociferantur, nugantur aut  
„clamant, ita vt vix eos desipere credas, agnoscun„  
 tur tamen ex feroci oculorum intuitu fixoque,  
manuum gesticulatione, alij sque id genus indicijs:  
 sed & in ea latenter obmurmurant, quos tamen  
 tacere ait Hippocr. in prorrhet. hinc Galen. .  
ἐν γλώσαις hanc vocem (giym) id est cum silentio.  
opponi inquit dictioni μετὰ θορύσῦ id est cum tumultu:  
 huius vero ἐκστάσεων duae esse causae perhibentur  
, languens virtus, &ἐκτικὸ διάθεσις, hectica  
 temperies, quando nimirum ab humore bilioso  
, & intemperie calida sicca, adeo cerebri.  
substantia inficitur, vt morbus efficiatur cerebro.  
hecticus, haud secus atque in febribus hecticis.  
non amplius humorum putredo causa est, sed.  
partium solidarum facta & absoluta alteratio, aut.  
sicut in lanis quas colore aliquo ita fucant, vt vis.  
medicamenti concepta nulla lotione possit elui,  
καὶ ἡτοιαύτη τοίνην οἷον βαρὶ τοῦ ἐσκεφάλου τὴν παράρο¬.  
σύνην ἐκτικὴν ἴσει, hoc est talis veluti cerebri tinctura  
, dementiam hecticam habet: vocatur autem  
ἔκστασις quia cerebrum non iam amplius alteratur  
, sed aliud factum est à seipso, vt ἔκστασις in  
plantis apud Theophrast. egressionem significat.  
è natura speciei: Vicina autem est haec ἐκστάσεως.  
affectio ei quae dicitur τυρωνανία, vel potius eadem  
 est; quanquam autem ea esse dicitur σιγῦσα ,  
vel cum silentio, aliquando tamen etiam cuma  
loquacitate est & voce integra, coeuntque haec.  
nonnunquam in eodem aegro, vt in Dealcis vxore  
, ἢ λόγρι πολλοὶ, ἢ σιγῶσα, aut multa loquebatur.  
aut silebat, & primis diebus ἀεὶ σιγῶστα, vicesimo.  
λόγρι πολλοὶ& rursum ἄρωνος; Similiter nono πολλὰ  
παρέλεγε καὶ πάλιν σιγῦσα; 21. di? obijt: idem & legas  
 in vxore Theodori quae tandem interijt: Tertia  
ἐκστάσεως differentia furoris est & rabiei, quae.  
quidem phrenitica nominatur, & quidem ἔκστασις  
&ἐκστῆναι dicuntur apud Hippocr. de continua  
& vehemente insania, de vehementi motione  
& aberratione mentis, eadem prorsus significatione  
 qua μανίαν&μανῆναι vsurpat, vt annotauit  
 Galen. initio comment. 3, in lib. 3. Epidem. &.  
comment. 1. in prorrhet. fitque à flaua bile vsta,  
per cerebrum diffusa, & vigilias habet coniunctas  
, atque ideo comati contrariam esse scribit.  
Gal. In hanc ex secunda saepe fit ἐπγένεσις vt notauit  
 Hippoc. in Coacis; cuius & exemplum legitur  
 in Dealcis vxore quae morbum è egit vsque  
 ad vitae finem quem attulit dies 21. partim.  
cum silentio melancholico, partim cum multa,  
nugarum garrulitate phrenitica, & ex hac rursum  
 in secundam fit commutatio, vi bilis atque,  
impetu languescente, & calore feruenteque.  
spiritu tandem torpescentibus vnde quieta bilis  
 desidet, fitque σιγῶσα ἔκστασις: Triplex autem.  
illa ἐκστάσεως distinctio à nobis commemorata.  
sic nominari poterit, ἔκστασις ἀπλῶς dicta, ἔκστασις  
σιγῶσα, καὶ ἔκστασις φρενιτική. 4  
Ἐκστατικὴ δύναμις. dicitur facultas quae vim habet ab  
alienandi animum, qualis est in hyoscyamo, coriandro  
 viridi & ephemero.  
Ἐκστρόφια dicuntur medicamenta haemorrhoidibus  
caecis extrahendis aperiendisque conuenientia,  
quo postea facilius medicamenta adhiberi possint  
. Eiusmodi aliquot Galen. recenset lib. 9. τῶν  
κατὰ τόποις.  
Ἐκτείνων πνεῦμα. vίde πνεῦμα. 4  
Ἐκτεθηλυσμένον πτυελὸν. vide πτυελὸν. 4  
Ἐκτεὶς. mensura Attica, octo chaenicas capiens. sic  
dictus est quod sit sextarius medimni. Budaeus de  
asse interpretatur modium.

1. pb Desgorris

Ἑκτικὴ. hectica. Geminam habet significationem.  
Vna quidem dicitur, omnis febris solutu difficilis  
, siue sit pituitosa, siue melancholica. Opposita  
 est τῇ κτπικῆ, hoc est, febri solutu facili. Vt  
enim χίσις qualitas est à subiecto facile mobilis,  
ἔειν vero aegre mobilis: sic σετικὴ&ἐκτικὴ inuicem  
opponuntur, vt scribit Gal. lib. 8. meth. medendi  
. Altera vero significatione speciatim magis dicitur  
 quę & putridae & diariae opposita sit. Retinet  
 tamen eandem nominis rationem: sicut enim  
ἔειν aegre separatur à subiecto, sic hectica curatu  
difficillima est, vel ἐκτικὴ dicitur quod in habitu  
corporis, quem ἔξιν appellant, tanquam in subiecto  
 consistat. Est enim hectica febris calor praeter  
 naturam in solidis partibus accensus. Haec  
cum vnicam habeat accessionem ab initio ad finem  
 vsque & mortem, diuiditur tamen in tres  
species à varia corporis dispositione sumptas.  
Prima est hectica tantum, in qua corpus cordis  
& caeterae partes solidae iam primum sunt incensae:  
 duratque haec species quamdiu in corpore  
cordis & alijs partibus solidis humor substantificus  
& radicalis, terreas ipsius partes glutinans,  
adhuc multus superest, ipsum calorem igneum  
nutriens & fouens, quomodo oleum, cera, sepum  
& similiter pinguia in ellychnio flammam  
alunt. Haec cognitu difficillima est, curatu vero  
facillima. Altera extrema est μαρασαώδης dicta,  
quod marasmum calidum siccum habeat adiunctum:  
 sic autem dicitur cum humor ille omnino  
absumptus est, partesque omnes solidae non solum  
 corpus cordis, velut vstae sunt & versae in cinerem  
, vt putrefacta & vsta omnia, qualeque  
exustum est ellychnium, quod nullius olei affusione  
 non amplius ardet: sic enim absumpto humido  
 substantifico, calor natiuus extinguitur,  
nec potest instaurari. Ob id haec vt nullius visum  
& tactum latere potest, sic nunquam curationem  
 recipit, & hanc à marasmo simplici, qui solius  
 siccitatis excessu prouenit, & composito, frigido  
 sicco senib. familiari, & quibusdam etiam  
pueris hydrope, lumbricis vel aliter atrophia sine  
febre laborantibus, separat Galen. lib. I. de differ.  
feb. qui tamen nomine marasmi alterius compositi  
, id est calidi sicci, hecticae istam speciem  
comprehendit lib. de marasmo, atque etiam aliquando  
 marasmum pro hectica marasmode accipit  
, vt quandoque marasmi nomen minus late  
pateat quam lib. de marasmo. Tertia hecticae  
species inter has media est, nunc illi, nunc isti propior  
, vt satis magnam latitudinem obtineat, vti  
etiam extremae duae. Maioris enim & minoris ratione  
 omnes hae tantum differunt. Cum autem  
siccitas sit triplex, vna sanguinis penuria, in proprijs  
 cuiusque particulae exilibus venis & arterijs:  
 altera ex absumpta omnino humiditate propria  
 in omnibus animalis partibus contenta, &  
roris modo sparsa, ipsas nutriente, quae solo alimento  
 instauratur: tertia ex solida similarium  
partium substantia siccata, hecticae tres species in  
his duabus postremis videntur esse, aut fortasse  
verius in solo humore substantifico & radicali  
siue tertio. Caeterum hectica febris magna ex  
parte & frequentissime sequitur febres ardentes,  
biliosas & aestiuas, non etiam hybernas & pituitosas  
, cum ea laborantes calidi sicci, à causa calida  
 sicca, in aere calido sicco, calidiores & sicciores  
 euaserunt, vel ex longiore ieiunio, vel victu  
tenui, & eo calido sicco, nec frigida humida ab  
his tempestiue sumpta sunt vel admota. Interdum  
 in homine calido & sicco nascitur à causis  
calidis & siccis, ira, moerore, cura, vigilijs, aestuInterdum  
 à phthisi & dysenteria & lienteria &  
principum viscerum alijs morbis, ex quibus alimentum  
 vel non retentum vel male coctum vel  
vitiatum partes solidas non humectat, quae propterea  
 alimento destitutae, & calorem acriorem  
& febrilem concipientes resiccantur & incalescunt  
. Has tamen febres non proprie hecticas, sed  
potius symptomaticas quidam censent esse. Signa  
 autem triplicis hecticae à Galeno tradita sunt  
lib. I. de differ. febrium, inter quae maxima sunt  
oculi caui, squalor & siccitas totius corporis, sed  
maxime frontis, collapsa tempora, venter inferior  
 extenuatus, & praecordia versus thoracem  
vehementer contracta, pulsus tenuis, durus, debilis  
, frequens, calor tangenti primum quidem  
mitis, sed postea acer & rodens: nec tamen aeger  
se febricitare sentit, non quidem ob caloris exiguitatem  
, vt qui mordax sit & medico molestus,  
sed quia alteratio illa diutina & paulatim facta  
est, non autem affatim, quodque hectica intemperies  
 omnino aequalis sit. Habet & hoc hectica  
proprium quod sumpto semper alimento in ea  
calor augetur, & pulsus maior & velocior fit,  
quamdiu cor ab alimento humectatum, intemperatum  
 minus est, ob idque robustius euasit, &  
ad motus magis expeditum: quod quidem febris  
hecticae maximum, indubitatum, & insęparabile  
argumentum habetur.  
Cur id fiat Gal. comm. 2. in lib. prognost. ex¬4  
plicat vbi agit de notis suppurationis exemplo à  
calcis; quemadmodum enim huic cum affundi¬a  
tur aqua statim exardescit, sic solidae corporis .  
partes cibi madore perfusae: eodem etiam in loco à  
Galen. hoc accidere omnibus hectica febre prehensis  
 inquit, vt noctu febris increscat, non morbi  
 ratione, sed ex accidenti, nec inde tamen paroxysmos  
 habere hecticam febrem putandum; itaque  
 ad differentiam accessionum quae in febribus.  
intermittentibus contingunt, dicitur illa exacerbatio  
ἄθλιπτος ἐπισημασία, id est sine calore & molestia  
, quia nempe non fiat cum horrore, nec inaequalitate  
 caloris, & caeteris molestijs intermittentium  
 febrium accessioni consuetis: Notat pręterea  
 Gal. digitos quamuis per omnes morbos  
refrigerentur, calidos tamen in omnibus febribus  
 hecticis permanere, praecipue extrema sui a  
parte, eaque interna, qua scilicet sunt carnosiores  
, vbi enim plus humiditatis ibi etiam plus caloris  
 necessario in ijs febribus inest: Caeterum.  
notandum saepe iungi putridam febrem cum hectica  
 quod ex vtriusque signis seorsim traditis cognosces;  
 ex eo vero potissimum, si alicuius accessionis  
 signa appareant; ea enim exquisita hectica.  
censenda est, quę nullum particularis accessionis.  
aut initium aut incrementum aut vigorem aut  
remissionem habet, vt ait Gal. lib. de marasmo: Sic.  
quae Erysipelata aut phlegmonas internę alicuius  
 partis consequitur hecticam simplicem non,  
esse vult Gal. loco cit. interdum etiam intermittentem.  
cum hectica coniunctam vidit Gal. vt scribit l. I. Epid. .  
com. 3. & Hipp. I. eodem quintanam febrem ante tabem  
& iam tabidis superuenire scribit, eosque perimere  
, & certe omnis putrida cum hectica periculosa  
est, quia pugnant inter se curationis indicationes.  
Ἑκτικὴ δυσκρασία. habitualis intemperies dicitur.  
Galeno comment. in aphor. 12. l. 4. quae ipso ha¬

1. pb Desgorris

" bitu corporis laeso perficitur.  
Ἑκτικὸς σφυγμὸς. hecticus pulsus. Est species inaequalis  
 pulsus in vna pulsatione & diuersis arteriae  
 partibus, confinis formicanti, qui Graecis  
μυρύημίζων dicitur, sed eo adhuc minor. Phthisi,  
empyemati, & febri hecticae proprius est, & sicut  
haec, ita nec ipse magnam vllam mutationem sustinet  
, sed perpetuo similis manet; hoc est gracilis  
& paruus, quia propter siccitatem in longum  
& latum diduci nequit arteria: & debilis, ob facultatis  
 vitalis imbecillitatem, & praeterea frequens:  
 quia cum propter auctum calorem pulsus  
 velox esse deberetur, nec tamen talis esse hecticis  
 possit propter virium infirmitatem, necesse  
 sit frequentia magnitudinem & velocitatem  
suppleri.  
Ἐκτιλωτικὰ. appellantur ea medicamenta quae callos  
" detrahunt.  
Ἔκτομον. dicitur Galeno ἐν γλώπαις veratrum nigrum,  
" ex qua quidem Galeni expositione pro ἔκστομον re„  
 stituas licet ἔκτομον l. 4. apud Diosc. c. 146. pro ἔκἱ  
 τομον alij ἔντομον legunt.  
Ἔκτοσθεν. apud Hippocratem aliquando non significat  
 extra, quae loci differentiam est, sed praeter: in  
qua significatione & à Demosthene & alijs rhetoribus  
 vsurpatur, cum dicunt aliquid ἔκτοσθεν τοῦ  
πράτματος, hoc est extra rem, siue praeter rem dictum  
 factumue esse, vt annotat Galenus comm.  
εἰς τὸ κατὰ ἴητρεῖον.  
Ἔκτρεψις. aegroti inclinatio ad latera, siue sit totius  
corporis, siue eius partis duntaxat quae aegra est,  
vt annotat Gal. comment. 1. εἰς τʼ κατὰ ἰητρεῖον, &ἐν  
ταὰς γλώτταις.  
Ἐκτροπαὶ. dicuntur Hippocrati diuortia aut diuerticula  
", per quae humores abscedunt & veluti  
"cuniculis actis quosdam in sinus se recipiunt.  
Ἐκτρόπιον. est affectus inferioris palpebrae oculum  
contegentis, ita inuersae & retractae deorsum, vt  
parum sursum attollatur, sed pendat & hiet, neque  
 ex toto oculum integat. Quod vitium si palpebrae  
 superiori acciderit, λαγώρθαλμον dicitur:  
sed tamen λαγύρθαλμον naturaliter contingere  
potest, ἐκτρόπον vero non nisi à causa praeter naturam  
, vt cicatrice, carnis excrescentia; relaxatione  
, à medicamento, sutura vel vstione inartificiosa  
, interdum etiam senectute.  
Quanquam solius inferioris palpebrae affectus  
 hîc esse dicitur ἐκτρόπον vt Graeci existima„  
 runt, Paulus scilicet l. 6. c. 10. & 12. Celsus etiam  
„ l. 7. c. 7. notandum tamen de superioris quoque  
„ inuersione dici, quo modo simpliciter intellexis„  
 se videtur author introductorij & definit. medi"  
 carum qui ἐκτρόπον absolutè palpebrarum vi„  
 tium appellarunt, nihil interea de lagophtalmo  
„ exprimentes. dicitur vero ἐκτρόπον à vοce ροπὸ id  
„ est conuersio, &ἐκ extra quasi sit ad exteriora  
„conuersio.  
Ἐκτρωσμὸς. abortio, non omnis quidem, Aristotele  
 authore, sed quae ad diem vsque quadragesimum  
 fit: quemadmodum ἔχρυσις quae intra  
diem septimum contingit, de qua vide paulo  
ante.  
Ἐκφέρειν, foeminae dicuntur quae vterum ad exactos  
„ menses perferunt, vt notauit Budaeus ex Aristotele  
" 7. de histor. animal. & mulieres ἐυεκρόροι quę  
„ facile ferunt.  
Ἐκφινδάνει. ἐξορμᾷ, ἐκβράσσει. ἐκφλύει. erumpit; expellit,  
ebullit, apud Hippocratem.  
Vt refert Galen. in exegesi, pro quo apud ipsum  
 Hipp. scriptum est ἐκελυνδάνει. vt in lib. σρὶ τῶν  
ἐνθὸς παθῶν, his verbis, καὶ ἔλκεα ἀπὸ τὸς ὀσφύος ἐκρλυνδάνει  
, idem & aliquanto post. .  
Ἐκφλεγματοῦσθαι. in phlegmata conuerti apud Hippoc.  
de victu in acut. τὰ μὲν γὰν πκρά inquit διαλύετα καὶ ὶ  
ἐκολεταατοῦτα. quae amara sunt dissoluuntur &.  
pituitescunt. 6  
Ἐκφρακτικὰ. dicuntur medicamenta quae pororum  
obstructiones expurgant, facultate nitrosa & amara:  
 dicuntur alio nomine ἐκκαθαρτικὰ, de quibus  
 supra.  
Contraria hic sunt ἐμπλαστικὰ&ἐμρρακτικὰ: est a  
porro hoc verbale à verbo ἔκρραττῳ significante.  
idem quod ἀπορράττῳ, id est obstructione libero.  
seu obstructiones amoueo, cui & oppositum ἔμρράτω  
. 2  
Ἔκφραξις. quasi dicas reclusio cui contraria ἔμρραξις.  
Ἐκφύσησις. efflatio siue exufflatio. Est, vt ait Galenus  
lib. 2. de motu musculorum, ἀθρόα τῦ πνώματος  
ἔξω φορὰ, hoc est, expiratio, confertim facta.  
Eius opifices sunt musculi omnes intus inter costas  
 siti, adiuti etiam ijs qui ad thoracem perueniunt  
 ex scapulis & dorso, atque alijs etiam magnis  
 qui in epigastrio habentur: efflationis enim  
gratia eos factos esse Galen. docuit lib. 4. de vsu  
partium. Propria est vocis materia, neque vox  
citra eam fieri potest. Differt à simplici expiratione  
 tum violentia, tum musculis à quibus efficitur  
. Nam & paulatim expiratio fit, & à solo  
septo transuerso. Gal. lib. 4. loc. affect. duplicem  
statuit τὴν ἐκρύσησιν, vnam ἄψορον, alteram ψορώδη  
, de voce verba faciens.  
Id est aliam sine strepitu, aliam cum strepitu,  
quam postremam ἐκπνοὴν ῥοιζώδην vocat, quae & illi .  
βίαος&μεγάλη ἐκπνοò dicitur, cuius ὄγανον est pectus  
& pulmones. vide in dictione ἐκπνοὴ. ι  
Ἔκφυσις. est intestinum à ventriculo primum. Id  
ventriculo coniunctum est, nec protinus in circumuolutiones  
 reflectitur, prius quam ijs locum  
praebuerit quae in medio inter ventriculum & ieiunum  
 spatio locati necesse erat. Itaque cum intestinorum  
 propria videatur esse circumuolutio  
, quidam ipsam ἔκρυσιν non dignantur intestini  
 nomine, sed vel simpliciter ἔκφυσν, vel ἔκtυσιη  
δωδεκαδάκτυλον, vel etiam absolutè δωδεκαδάκτυλον  
appellant, quod duodecim fere digitorum longitudinem  
 aequet. Sunt vero qui non totum  
eum processum ἔκρυσιν appellandum censent,  
sed ipsius tantum orificium quo dependet à ventriculo  
. Caeterum ad hoc intestinum meatus defertur  
, qui bilem ipsam ex hepate in ipsum dimittit  
.  
Ἔκφυσις. in osse dicitur idem quod ἀπόφυσις.  
Ἐκχύμωμα ἢ  
Ἐκχύμωσις. sugillatio. est sanguinis sub cutem per  
grumos effusio. Cutis affectio est, eius causa, vt  
plurimum contusio carnis est, à qua cum exiguae  
venae diuortium perpessae fuerint, sanguis per  
diapedesim profunditur, & sub integra cute colligitur  
 per grumos. Inde tumor excitatur tactu  
mollis & cedens, & magna ex parte indolens, nisi  
quatenus ex contusione dolor: est, & principio  
 quidem rubens, deinde progressu temporis  
 liuidus & niger. Ac cum in phlegmone quoque  
 sanguis è vasis effundatur, distinguit tamen  
phlegmonem ab ecchymosi Galen. aphoris. 20.  
sect. 6. quod in phlegmone sanguis per musculorum  
 cauitates sola ratione contemplabiles secundum  
 minimas sui partes effunditur: in ecchy¬

1. pb Desgorris

moli vero in spatia effluit quae venis circumiacent  
.  
Quoniam vero effluentem sanguinem loca  
3 circum venam excipiunt atque vbi exceperunt,  
„ talem qualis à principio erat minime conseruant:  
" uersitatem posuit Galen. libr. de tumor. praeter  
hinc ἐκγύμῳματος duas species penes colorum di„  
 nat. cap. 11. & 10. simpl. medic. c. 9. Quarum al„  
 teram senibus quidem, quoties illorum venae  
" contusae aut alia quapiam ex causa reseratae sunt,  
3 familiarem ac maxime contingentem peculiari  
„ nomenclatura μελάσματα, id est nigrores appel„  
 que sanguinis effusionem affecta pars euadit; Al„rubrum  
 atque nigrum obtinuit) proprie πελιδνὰ  
"lat, nigra enim ob atri humoris melancholici„  
 teram vero (quae scilicet medium colorem inter  
„ seu liuida & liuores: Eκγυμώσεως autem species  
"pro affectarum partium diuersitate à Paulo libr.  
24. cap. 30. tres numerantur. Prima est τὰ καλού-  
μὲνα ὑπώπα, id est quae vocantur subocularia,  
„ nonnulli sugillata appellant, dicitur &τὸ ὑπών  
 πον de quo suo loco: Secunda est ὑπόσραιμα de  
„ qua & suo loco; Tertia à Paulo relata ea est quae  
„sub vnguibus fit, cum nimirum sub illis, à ruptis  
„ contusione venulis resiliens sanguis congrega„tur  
, rubrum ab initio, dein vero liuidum ac de„  
 nique nigrum ipsum vnguem efficiens. Non aun  
 tem in his modo partibus facie inquam oculis &  
n vnguibus, affectus hic aduenire potest, verum  
"& in qualibet corporis particula, adeo vt tot  
"numerari species secundum affectam partem  
„ queant, quot sedes membraue corporis existunt:  
„inde fit vt Hippocr. aliquando generallius ἐκίημωσιν  
 siue ἐκγύμωμα appellet effusionem omnem  
"sanguinis è vena, & inanitionem, quam alio  
n etiam nomine ναυσίωσιν vocat vt Galen. annota„uit  
 comment. 2. εἰς τὸ πρὶ ἀἱμῶν: differt autem ἐκν  
 γύμωμα ab ἐιγύμωμα: quo de affectu plura suo  
"loco.  
Ἐκχύμωτον. Galeno vox est lib. 8. κτὰ τόπ. vsurpata  
3 quasi dicas exsuccatum, sed & hoc plus signifi"  
 cat, chylum scilicet à iecore attractum, ita vt  
„ pars liquidior sit distributa, siccior veluti recrementum  
" relicta; dicimus ita chylum ἐκγύμωτον  
cum & ventriculus probe concoxerit, & iecur  
„attraxerit; vbi verò ille quidem concoxerit, iecur  
B autem attrahendi vim habeat infirmam ἀνεκχύἡ  
 μῶτα& liquida excernuntur.  
Ἐλαία. olea. Arbor est saligneis fere frondibus &  
perpetuis, angustis, quae tam breui innituntur  
pediculo, vt quasi defixae cohaereant: floribus pusillis  
 quidem, sed foliatis, fructum ambientibus,  
baccis maturitate nigrantibus. Huic supina foliorum  
, contra quam caeterarum, candicant magis  
 quam prona, minusque sunt laeuia, vertunturque  
 mox post aestiuum solstitium. Viuax est  
& diutissime durat. fructus eius ἐλαία eodem nomine  
 dicitur, cuius succus oleum est, ἄλαιον Graecis  
 vocatum.  
Ἐλαία. oliua. est fructus oleae. Constat tribus partibus  
, nucleo, carne, & amurca, quae sanies eius est  
amara: succus eius oleum est. Traduntur autem  
oliuarum multa genera, sed praecipua decem:  
pausia, algiana, liciniana, sergia, naeuia, culminia,  
regia, murtea, orchis & circites, seu potius cercites  
. Sunt & inter eas particulares quaedam differentiae:  
κολυμβάδες vocantur, quae oleo suo purae  
, hoc est sine accersita commendatione, innatant  
, & velut vrinabundae fluitant, eaedem etiam  
ἀλμάδες, hoc est muria conditae, alsquando dicuntur  
. νητείδὲς etiam dicuntur Iulio Polluci, quoniam  
 enatent. Dicuntur & aliquae ππτυρίδες, hoc  
est furfuraceae, quae antequam omnino maturescant  
, decerpuntur & condiuntur. sic dictae à colore  
. nondum enim nigrae sunt.  
Proptereaque λευκαὶ id est albae dicuntur, quae“  
scilicet mediae sunt inter virides & maturas seu“  
nigras: harum meminit Aetius l. 6. c. 45. Gal. lib. \*  
§. ῶ κατὰ τvπmιs Plin. lib. 23. cap. 3. Celi. libr. 4. c.\*  
20. nec non Oribas. l. 7. qui omnes illis pro stomacho"  
 alijsue partibus astringendis vtuntur, &“  
Plinius oliuas albas stomacho vtiliores, ventri“  
minus scriptum reliquit. Sunt & oliuę quę apud“  
Athenienses στέμουλα dicebantur, quas aliter τeτειμάένας"  
 vocabant, Aristoteles θλαστας, Coel. Aurelianus  
 4. Chronic. cap. 3. fractas nuncupauit: “  
Quaedam insuper δρυπετεῖς dicuntur à Romanis“  
drupae, quas Paul. lib. I. c. 8. esse inquit κάκοστομάχους"  
, καὶ λιπαροῦ γυμοῦ γννητικὰς; Eaedem videntur"  
 quae κολυμβαδες: à Paulo libr. 7. cap. 5. oliuae\*  
quaedam κα θαρτικαὶ describuntur: quaenam vero  
sint oliuae Premadiae apud Nicandrum in Alexiph"  
. aduersus Cerussae venenum commendatae,“  
nondum mihi quidquam certi compertum.6  
Ἐλαιόγαρον. ferculi quoddam genus erat delicati, &  
quod Sybariticum missum in coenis appellabant, “  
vt Hermolaus ex Spartiano refert. 6  
Ἔλαιον. oleum. Est succus ab olea expressus, is proprie  
& simpliciter oleum dicitur. Humidum est  
& moderate calidum, idque tanto magis quanto  
 dulcius fuerit: tale fit potissimum ex oliuis  
quas δρυπετεῖς, hoc est drupas, vocant, siue maturas  
. Quod enim ὡμοτιθὲς&ὁμράκινον nuncupatur  
, ex vuis scilicet immaturis expressum, id  
quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam  
illi inest frigiditatis. Quanto autem quodque  
vetustius fuerit, tanto etiam euadit calidius &  
tenuius. Habet praeterea mitigandi laxandique  
facultatem. Ab eius similitudine succus omnis  
oleosus ex fructu quouis expressus oleum vocatur  
, adiecto fructus ex quo prodijt nomine, vt  
oleum ricininum, amygdalinum, caryinum, laurinum  
, terebinthinum, nec pauca praeter haec  
ex fructibus expressa omnia, sed tantum inter  
se facultatibus discrepantia, quantum & fructus  
 ipsi ab inuicem dissident. Sunt etiam ab his  
alia oleorum genera, quę aequiuoce cum ipsis dicuntur  
 vnguentis, vt rosaceum, melinum, liliacaeum  
, & quaecunque id genus floribus, fructibus  
, germinibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur  
.  
Oleorum differentias atque compositionem  
si videre voles pete ex Dioscor. I. 1. Aet. tetrab. 1.  
serm. 1. Aeginet. l. 7. c. 20. Gal. 2. de simpl. medic.  
& Mesueo quae singula hîc nimis longum esset.  
recensere..  
Ἔλαιον etiam à quibusdam dictus est ὁ ἄσφαλτος,  
hoc est bitumen liquidum, quia maxime propter  
pinguedinem olei simile sit, vel quod eo ad lucernarum  
 lumina antiqui praesertim in Sicilia  
vterentur.  
Ἔλαιον etiam apud Hippocr. interdum pinguedinem  
& adipem significat cûm pluribus in locis, &  
tum lib. 1. τρὶ γύναικ. vbi ἔλαιον ὑὸς saepe ponitur a  
pro ὕειον στέῳ, id est adipe suillo vt notat Erotianus  
. 2  
Ἔλαιον μεδικὸν. olei Medici meminit Solinus a  
cap. 24. quod oleum incendiarium nominat,

1. pb Desgorris

„quod vt ait quadam inficitur herba, etsi etiam  
„ naturale quoddam est, non tantum artificiosum  
„& factitium; hoc genere olei pellicem suam est  
„vlta Medea; Talis erat circa Babyloniam Naph„  
 ta: erat etiam, vt reor, vel arte parabatur in Me„dia  
, vnde & Medicum vocabatur oleum: huius  
„ vero olei incendium aqua non restingui potest,  
„ sed pulueris iactu, inquit idem Solinus.  
Ἔλαιον ῥόδινον. oleum rosaceum, id est, quod aromatibus  
 conditum non est, apud Hippoc. vt annotat  
 Gal. ἐν τῶς γλώσσαις. vίde όδινον.  
Ἔλαιον σπανὸν. quoniam hoc oleum haud ita apud  
„ authores vulgatum est, sed fit apud Galen. fre„  
 quens illius mentio, quale sit & quomodo pare„  
 tur hîc adnotandum. Constantin. in Geoponic.  
„ libr. 9. illud ita confici iubet, vt oleo ab amurca  
„ defoecato & feruenti, triplum aquae tepidae vnà  
„ cum sale contuso inijciatur, vt exacte commis„  
 ceantur, diuque agitata stent tanto temporis in„  
 teruallo, donec aqua vna cum sale in amurcae locum  
" subsederit, tandem oleum supernatans le„  
 bete vel cochleari excipito, quo exhausto iterum  
„ affusa aqua tepida bene commisceto, & quic„  
 quid olei puri, postquam aqua pessum iuerit, su3„  
 pernatat, vasculo excipito, Postea succum de fo„lijs  
 aut tenerioribus olearum surculis (quos  
„ Graeci θάλους vocant) expressum, vt oleum  
„ acuitatem & amaritudinem acquirat, quibus  
„ stypticitas interna subire poterit, illi addas, & si  
„ hoc tibi paratum defuerit, & in oleo veteri vi„  
 rescentes olearum thalos decoxeris, ijs expressis  
„oleum spano vel etiam omphacino succeda„neum  
 habebis.  
Ἐλαιόμελι. genus quoddam resinae Palmyris Syriae  
familiare. Id ex vetustis arborum caudicibus manat  
 pingue, vnguinosum, crassius melle, resina  
tenuius, perinde quasi nunc è lapidibus quibusdam  
, quod πετρέλαιον nominant. Iis quibus insederit  
, haeret admodum pertinaciter, atque, si edatur  
, marcore consumit & viribus destituit, veternumque  
 inducit.  
Hermolaus Barbar. suis in Dioscor. I. 1. com„  
 mentarijs ἐλαιόμεκι esse idem existimat quod  
„ manna, de quo in sacris litteris, atque ab illo tan„  
 tum differre, quod ἐλαέμελι in vsum medicinae  
„ tantum veniat, manna vero etiam mandi potue„  
 rit.  
Ἐλαιώδη οὖρα, ἐλαιοφανῆ, & ἐλαιόχροα. appellantur vri„  
 nae oleaceae, vel quae olei similitudinem habent, vel  
„ quae oleosi coloris sunt Aretaeo l. 1. παὶ ὕρων cap. 8.  
„vide οὖρον.  
Ἐλαιοστάφυλος. est fructus vitis in oleam insitae, vtriusque  
 fere parentis naturam retinens.  
Ἐλαιόφυλλον. herba est quae ρύλλον dicitur quod in saxosis  
 nascitur.  
Ἐλάτη. abies. Arbor. est procera & recta, semper  
virens, pino non dissimilis, radice neruosa, singulari  
, hirsuta, caudice rotundo, folijs pinnatis & insectis  
, summo mucrone rigentibus, flore croceo.  
Duum generum est: mas & foemina. mari pungentiora  
, acutiora, & magis flexa folia sunt: foemina  
 materie constat molliore, candidiore, operibusque  
 faciliore, & caudicem prolixiorem habet  
, qui mari versicolor, latior atque durior est:  
praeterea maris nucibus pauci quidem nuclei  
parte priori insunt, sed foeminae nucibus nulli  
omnino. à Gallis & sapinus & anetum dicitur.  
Sed nec Dioscorides nec Galenus huius arboris  
meminerunt. Praeparatur autem ex abietino semine  
 medicamentum ἄκοπον, hunc in modum:  
Abietis semen septembii potissimum mense  
collectum conijcias in oleum quando voles, permittasque  
 macerari aut trium aut quatuor mensium  
 spatio, prius tamen contusum. Quantitas  
eorum talis esto: seminis eius modium Italicum  
in viginti quinque heminas siue libras olei conijcies:  
 vbi satis semen erit maceratum, ipsum  
abijcies, humidum vero quod superest, linteo  
percolabis: postea cerae quatuor libras inijcito,  
resinae abietinae librae vnius partem vnam, siue  
drach. XXXII. resinae etiam pineae tantundem: aut  
si harum copia non sit, terebinthinae. Concoquas  
 postea in vase duplici, aut igni lento. Valet  
ad eos qui in carne & tota corporis mole succos  
congesserunt, vt eos concoquant & digerant. valet  
 ad omnem lassitudinem seu sponte ortam, seu  
alia quauis ratione contractam. Author Galen.  
lib. 4. sanitatis tuendae.  
Ελάτη. insuper Galeno dicitur summus palmulae  
 cortex, seu corticosum id quod in summa.  
palmula enascitur, quod &σεξένιον Archigenes  
 vocauit; appellatur &πάθη, quod & Dioscor  
. τῆικάλυμμα id est operimentum fructus palmae  
 recentis, & adhuc florentis esse dicit: Galen..  
vero 8. simpl. ἀμρίεσμα hoc est indumentum seu.  
tectorium vocat, quo loco ἀρέψημα deprauate.  
legitur: Porro non solum hic summus palmulae  
cortex ἐλάη appellatur apud Dioscor. sed fructus.  
quoque ipse eo cortice inclusus, ὁ περεγόμενος ὰ  
ἀυτῆς καρπὸς inquit Dioscor. sed & alia ab his diuersa  
 significatione ἐλάτος vocem vsurpauit Galen  
. loco cit. dum τὸ ἀπαλὸν ἐκβλάστημα τῆς ροίνικος.  
hoc est palmae tenellum germen esse voluit cum.  
quo idem sentit Hesych. ἐλάτην explicans ράuκος  
 τὴν πρότην ἔκφυσιν.  
Ἐλατήριον. Elaterium est succus ex fructu cucumeris  
 agrestis expressus & in orbiculos coactus vt  
tradit Dioscor. lib. 4. cap. 155. attamen elaterium.  
fieri succo expresso è semine cucumeris syluestris  
 nominatim scripsit Plin. lib. 20. cap. 1. Eodem  
 loco pro cultello arundinem ad incidendos a  
cucumeres desiderat: eius conficiendi rationem  
Dioscor. loco cit. explicauit, cuius mentem non 6  
satis videtur assequutus Plinius, sed neque inter  
 interpretes quotquot mihi legere contigit,  
consensus est, de hac elaterij pręparandi ratione,  
vt facile fuerit ei animaduertere, qui varias eorum  
 interpretationes inter se contulerit: qui vero  
 apud Mesuaeum extat elaterij parandi modus  
, plane mancus atque concisus est, vt vix certi  
quidquam elici possit: nec vero ex fructu tantum  
& semine sit, sed etiam expressis radicibus  
& folijs quibus tamen vis inest imbecillior:  
eligi autem debet, inquit Dioscor. quod in candido  
 leuiter humectum est, sine pondere, sine  
scabritie, gustu amarissimo, quodque lucernarum  
 luminibus obiectum facile ignem concipiat:  
 at Paul. lib. 7. cap. de simpl. medic. purgantibus  
 praefert τὸ πρασιζον, hoc est porraceum?  
quod nominatim Dioscorid. & Plin. improbauerunt:  
 Cordus Pauli sententiam magis probat  
, quippe qui vix credat elaterij succum, d  
quantumuis diligenti insolatione, ad illum candorem  
 seu etiam pallorem peruenire posse: improbatur  
 vero elaterium ex Dioscor. quod asperum  
, turbulentum, herbaceum, aspectu medio inter  
 eruum & cinerem, quod & ponderosum est: de elaterij  
 tum aetate, cum etiam tempestiuitate, grauissimorum.

1. pb Desgorris

"authorum variae sunt discrepantésque senten"  
 tiae; siquidem Theophr. lib. 9. histor. c. 14. nul„lum  
 ex medicamentis longiori aeuo durare, &  
quo vetustius eo melius esse scribit, durationis  
" causam in humoris copia collocans, quin & ad„  
 dit ducentis annis seruatum quondam elaterium  
„ fuisse, cuius tamen excellentes vires medicus  
„ quidam haud insolens neque mendax foeliciter  
„ expertus fuerit; Theophrasto Plinius astipula"  
 tur lib. 20. cap. 1. praetereaque à trimatu esse tem"  
 pestiuum eius vsum scribit, at Aegineta elate„  
 rium laudat μὴ παλαιότερον ἐνιαυτοῦ non anno ve"  
 tustius, nisi forte (quod ego suspicor) pro παὴ  
 λαότερον, νεώτερον, id est, recentius legendum vi"  
 detur. Mesuaeus vero asserit ipsum triennio ser„  
 uari, & post semestre vsurpandum: Ab his por„  
 ro omnibus Dioscor. (cui tamen plurimum tribuimus)  
" manifesto dissentit, dum à bimatu ad  
„decennium, purgationibus accommodatum esse  
 scribit: Ab Aetio elaterium inter venena  
collocatur quod ὑπερκα θάρσεις inducat: Ciet autem  
 menses & foetum interimit appositum, ceu  
alia amara omnia & subtilium partium, praesertim  
 si calida sint, cuiusmodi est elaterium: summe  
 quidem amarum est & secundo ordine excalfacit  
, habet & vim digerendi. Gaza apud Theophrast  
. ἐλατίριον agitatorium interpretatus est  
commouet enim vehementer corpus, sed hoc  
Latinis incertius quam si simpliciter elaterium  
dixisset.  
Ἐλατήριον. non tantum succus sed & ipse cucumis à  
quibusdam dicitur vt habetur apud Dioscor  
. Sed & ex Galen. ἐν γλώσσαις non tantum  
quod ex cucumere agresti fit medicamentum,  
sed & quicquid aluum inferiorem expurgat ἔλατιριον  
 appellatur. quod & docet comment. 5. in  
„lib. 6- Epid. Et lib. de rat. vict. in morb. acut.  
ἡ ρώμανα ἐλατήρια sumi videntur pro medicamentis  
 aluum vtcumque subducentibus, κοινῶς τὰ τὴν  
ν κάτω κοιλίαν καθαίροντα exponit Erotianus.  
Ἐλατίνη. herba est folijs helxinae minoribus rotundioribusque  
, pilosis, tenuibus, & semipedalibus  
 ramulis, quinis senisue, ab radice statim foliosis  
, gustu adstringentibus. Vulgus campestre  
rapistrum vocat.  
Est & alia quae elatine pampinaria dicitur, huic  
similis quam nostrates pimpinellam aut potius  
pampinulam dicunt.  
Ἐλαφόβοσκον. herba est quae caulem emittit foeniculo  
 vel rosmarino similem, angulosum, folijs latitudine  
 digirorum duûm, praelongis, infractis  
& aliquatenus asperis, propagines multae vmbellas  
 anethi subluteas sustinent: ipsum quoque  
semen anetho simile est, radice tres digitos longa  
, vnius crassitudine candida, praedulci, esculenta  
. Officinae & herbarij gratiam Dei vocant.  
Excalfacit & desiccat tertio ordine.  
Ἐλαφόβοσκον. etiam à quibusdam dictum esse τὸ ἐλελίσφακον  
, Dioscorides author est.  
Ἐλειόῤῥιζον. Hesychio est κάπερος, hoc est Cyperus,  
forsan quia in paludibus radices agit. est enim  
Cyperus ex iuncorum genere, qui palustres sunt.  
Ἔλεια. ἄγρια. id est agrestia, apud Hippocrat. vt scribit  
 Galen. ἐν τὰς γλώσσαις.  
Ἐλελίσφακον. saluia. Est frutex oblongus, surculosus  
, quadrangulas habens & candidas virgas, folia  
 cotonei mali effigie, longiora, scabriora, paulo  
 callosiora, extritarum quoque vestium similitudine  
 hirsuta & incana, vehementer odorata  
sed virosa, semine syluestris hormini in summis  
caulibus. Plinius elelisphacon in censu frugum  
inter lentis species retulit syluestris. Nunc tamen  
 nihil est commune lentis & saluiae, facileque  
 fieri potuit vt Plinius ἐλενίσφακον αὐτὶ τοῦ ἐλείράκου  
 ceperit. Est autem dicta ἐλελίσρακος quasi  
tabida herba. est namque saluia squalida & scabra  
, ac retorrida semper & exsucca apparet.  
Est & alterum saluiae agrestis genus quod σφάκελὸν  
 vocant, breuiori & laeuiori folio. vulgus  
francam saluiam appellat. Euidenter vtraque excalfacit  
& leuiter subastringit.  
Ἑλείοχρυσον. vide ἑλίχρυσον. 4  
Ἑλένιον. herba est folio verbasci angustioris, asperiore  
, oblongo. Caulem quibusdam in locis non  
emittit, radice subcandida vel subrufa, odorata,  
subacri, vegeta, magna, tactu molli. Romani  
inulam dicunt, vulgus enulam campanam.  
De duplici huius herbae genere vide apud e  
Dioscord. lib. 1. cap. 27. & 28. sic vero vocatur e  
quoniam eam fertur Helenaπειραι πρὸς τὸὺ ὄρεις εἰ  
ὅπως βοσκόμενοι ἀναρεθῶσι vt author est Hesych. at .  
Plinio teste lib. 21. cap. 10. quod ex Helenae la¬ 6  
chrymis nata dicatur, quando scilicet addit Ethy¬6  
mol. ἐπὶ Κανώσῳ τῷ κυβερνήτηΜενέλαος ἐδάκρυσεν ὑπὸ ε  
ἀμοῤῥίθων ἀποθώόνη. id est, mortem luxit Menelaus  
 Canobi gubernatoris ex hemorroidibus 6  
intereuntis. 6  
Ἐλεοσέλινον. est herba humidis locis nascens, apio 6  
satiuo maior, folio rariore, caetera prorsus apio  
consimilis, odore, sapore, figura, viribus. Homerus  
 Iliados β. ἐλεόθρεππον, quasi dicas in palude  
nutritum, vocauit. Gaza Latine paludapium  
reddidit.  
Theophr. ἕλειον σέλινον appellat: Perperam ve  
ro apud Dioscorid. lib. 3. cap. 75. scribitur ?λαιοσέλινον  
.55  
Ἐλεφαντίασις ἢ  
Ἐλέφας. est extuberatio melancholica & contagiosa  
, totum corpus in speciem elephantis immutans  
. Totus hic morbus sub tumorum genere  
continetur. Non est autem tumor vnus, sed  
multiplex & inaequalis, & per vniuersum corpus  
huc illuc dispersus, intus à visceribus facto initio  
, & progressu vsque ad extimam cutem continuato  
. Pares enim in internis visceribus tumores  
 excitantur, qui & exterius apparent. Siquidem  
, vt scripsit Archigenes, non est existimandum  
 tum gigni morbum cum ad cutem tumores  
 erumpunt, sed potius perfici, atque inde euenire  
 vt nmorbus hic curatu difficillimus sit, quod  
principio, quia latet, nulla medicina reprimitur,  
sed vires in interno corpore acquirit maiores,  
quam vt possit postea superari. Siquidem vitiosus  
 humor ipsum creat, qui malignitatem hanc  
non in summo corpore acquirit, sed in internis  
visceribus concipit. Prima enim mali labes in iecinore  
& liene residet, atque inde vitium serpit.  
Humor autem qui morbum parit, melancholicus  
 est, plus minusue, siue fecis instar accumulatus  
, siue bile vsta genitus, siue syncerus, siue  
sanguini, aut bili, aut pituitae mistus. Nam pro  
misturae modo variae elephantiasis differentiae  
existunt. aliae, vt vocat Paulus, ὑπέρυθροι, hoc est  
subrubicundae, à sanguine melancholico & limoso  
, quae mitiores vel minus malignae sunt:  
aliae ἔκλευκοι, id est albae, à melancholico humore  
 cum pituita misto, vel ipsa etiam pituita crassa  
, salsa, nitrosa & acri: talis namque genere atra

1. pb Desgorris

bilis est, eiusdemque naturae particeps, quod  
propter ingentem crassitiem, acrimoniam & salsuginem  
 non parum sicca sit: aliae vero malignae  
& pessimae, ex humorum adustione genitae, per  
quas & corpus vniuersum scatet vlceribus, &  
extrema etiam decidunt. Et has quidem tres elephantiae  
 differentias plaerique statuerunt pro varietate  
 humoris & coloris. Humores eiusmodi  
tam sunt maligni, vt verè inter venenatos habeantur  
, & contagione etiam sanos inficiant, non aliter  
 quam pestilentia & venerea lues. Verum incurritur  
 in eum morbum magna ex parte ex elephantico  
 parentum semine, vel ex victus ratione  
 gignendis ijs humoribus congruente, praesertim  
 quibus suppressi menses, aut varices vel diuturNe  
 haemorrhoides cohibitae. Hos autem humores  
 in praecipuis visceribus noxios natura, sicut  
 solet in omnibus morbis venenatis & pestilentibus  
, ita in hoc ad cutem propellere aggreditur  
, id quod aliqua quidem ex parte praestat,  
verum humor propter crassitiem sub ea haeret,  
variosque toto corpore tumores pro sui copia  
excitat, itaque corporis vniuersi figuram immutat  
, vt verius elephantis quam hominis esse videatur  
. Quam quidem morbi cum elephante similitudinem  
 Aretaeus lib. 2. de diuturnis morbis  
elegantissime persequutus est, in hanc fere sententiam:  
 Elephanti tum morbo tum ferae multa  
sunt & specie & colore, & magnitudine & victu  
communia. Vt elephas nulli alteri animali similis  
 est, sic neque hic morbus alteri morbo. Elephas  
 omnia animalia magnitudine & crassitie  
superat: omnis niger est, tenebricoso colore,  
morti & nocti similis, facie est foeda & informi,  
collo perbreui, auribus magnis, latis & alarum  
similibus: corium habet asperum & crassissimum  
, praetumidis fissuris inaequale & velut angustis  
 longisque fossis inaratum, scissuris alijs  
cauis & transuersis intercursantibus, alijs etiam  
obliquis & valde profundis: ac cum reliquis animantibus  
 natura pilos aut setas dederit, hic solus  
habet lanuginem. Sic & morbus iste magnitudinem  
 habet, non tantum quia genere magnus  
sit, sed quod eo laborantes euadant seipsis maiores  
& crassiores, totumque corpus in tumorem  
attollitur. Tumores diuersi erumpunt, nondum  
quidem continui, sed crassi & asperi. Finditur  
autem tumorum interstitium, vt elephantis corium  
. Venae latae sunt, non sanguinis redundantia  
, sed propter cutis crassitiem. Non multo post  
corpus aequaliter intumescit. Pili vbique moriuntur  
, in manibus, femoribus, tibijs, pube,  
mento & capite, & caluities vel canities praemature  
 aduenit. In capitis cute rimae frequentes,  
profundae, asperae. Tumores in facie duri, acuti,  
albo saepe fastigio, basi viridiore. Pulsus pusilli,  
graues, tardi, tanquam per coenum vix se mouentes  
. Lingua grandinosis varis exasperatur,  
impetigines summos digitos infestant, genua  
pruriunt, & cum voluptate scalpuntur. Rubent  
malae cum modico tumore; supercilia prominent  
, glabra, deorsum versus pondere vergentia  
. Color liuidus aut ater est. Nares cum atris  
tumoribus salebrosae sunt, labia crassa prominent  
. Aures etiam consueto grandiores videntur  
. Totum corpus rugis asperis exaratur, & alte  
 descendunt scissurae velut nigri in corio sulci.  
Morbo vero aucto tumores vlcerosi fiunt, viceraque  
 foetida & insanabilia oriuntur, membraque  
 ipsa hominem morte praeueniunt, exciduntque  
 de corpore nasus, digiti, pedes, genitalia &  
totae manus. Neque enim haec labes prius perimit  
, & à turpi vita saeuisque cruciatibus hominem  
liberat, quam membratim totus dilaceratus sit.  
estque admodum longaeua, quemadmodum &  
elephas animal. Haec & alia plura Aretaeus edisserit  
, ex quibus manifesto constat vereres huic  
morbo nomen ab elephantis similitudine indidisse  
. Idem vero scribit etiam λέοντα καὶ λεόνπον  
appellatum fuisse propter extremarum frontis  
rugarum similitudinem cum leonibus aut ijs qui  
irascuntur. Archigenes, vt habetur apud Aetium,  
λεοντίασιν appellari scripsit, quum frons aegrorum  
cum quodam tumore relaxatur perinde ac cutis  
flexilis superciliorum leonis. Dicitur &σαwρίαqis  
 tum à genarum rubore, & facie Satyris persimili  
, tum propter inexplebilem & impudentem  
coeundi libidinem. vocarunt & veteres morbum,  
hunc ἡράκλειον, hoc est Herculeum, quod nullus  
eo maior sit & violentior, nam praeter ea symptomata  
 quae ex Aretaeo recensui, morbo ingrauescente  
 primum quidem stupet cutis, deinde  
sensum prorsus amittit, vt ne acu quidem compuncti  
 dolorem sentiant, aut feruente aqua affusa  
 vrantur: estque, vt ait Paulus, velut cancer  
quidam totius corporis, qui nullam omnino admittat  
 curationem. Hic morbus vere est qui vulgo  
 lepra appellatur, cuius quatuor differentias  
recensent, alopeciam, tiriam, leoninam & elephanticam  
, nominum istorum rationem non intelligentes  
.  
Insuper notandum elephantiam vocare Arabes  
 diuersum quemdam à lepra affectum, pedum  
 scilicet quemdam tumorem à varicibus obortum  
, cuius causa sit humor pituitosus viscidus  
, modo ater & melancholicus, cuius vitio,  
atque multitudine pes, & crura mirum in modum  
 intumescant, qualis saepenumero pedum,  
tumor videtur in pauperculis illis mendicantibus  
, in quibus cutis prae humoris multitudine &  
malignitate, vt quae tantum distendi nequeat,  
discinditur & crepat deformitate magna: hoc  
vero nomine is tumor vocatur, quod in illo (inquiunt)  
 pedis figura sit elephantinae similis; de  
hoc affectu plura apud Rasem 12. contin. cap. 2.  
& 9. ad Almans. cap. 93. & lib. diuis. cap. 107. &  
Auicennam 22. fen. 3. tractat. 1. cap. 16. 17. 18. &  
Auenzoar. 2. Theisur. tract. 7, cap. 26.  
Ἐλεφάντινος. emplastri nomen est, quod habet cerussae  
 P. XXX. cerae P. XLX. olei heminam, aquae  
sextarium. Est autem compositio ea percandida  
, ideoque elephantina nominatur. Habetur  
apud Aetium gemina.  
Describitur & à Celso lib. 5. cap. 19.  
Ἐληχενευσάμην. ἐπὶ πλεῖστον διελέχθην. multum disserui  
, apud Hippocr.  
Scribendum ἐλεσηνευσάμην à verbo λισηνεύεσθαι a  
quod est sermocinari, disserere; In manuscripto.  
codice est ἐλυγνευσάμην quod lucubrandi habet significationem  
.4  
Ἐλιθερείσθω. ἡλιούσθω. insoletur, apud Hippocr.  
Ἐλιννύειν. cessare & toto corpore quiescere. dicitur  
de ijs qui ex motu & actione ad ocium & segnitiem  
 transeunt, apud Hippocr. τρὶ διάτης ὀξέων,  
vt comment. 2. Galenus annotauit: cui Hippocrates  
 opponit γυμνάζεσθαι. Apud Hesych. scribitur  
 non tantum ἐλιννύειν, sed etiam ἐλληωνύειν: verum  
 male, vt opinor.

1. pb Desgorris

" Galen. comment. 1. in lib. 6. Epid. ἐλιννύειν ex„  
 ponit, ἀσυγίαν ἄγειν in quiete esse.  
Ἐλιθερὲς. τὸ ὧς ἀπὸ ἡλίου θερμὸν. quod ceuà sole calidum  
 est, apud Hippocr.  
„ Sed pro ἐλιθερὲς&ἐλιθερεῖθαι quae hîc habentur,  
"apud Hesychium habes εἰληθερὲς&εἰληθερεῖται,  
„ deriuata ab εἴλη, quod est calor solaris, &θέρεθαι  
„ calefieri seu torrefieri, itemque apud Suidam.  
Ἑλικοειδὴς χίτων. testium tunica propria est à Paulo  
" lib. 6. cap. 62. sic nuncupata quasi capreolaris:  
„at nulla est eiusmodi tunica testium inquit Cornar  
". verum vasa seminaria ἐλικοειδῶς, id est, pampini„  
 formiter ad testes feruntur, & hinc vitium falsae  
"appellationis processit, itaque pro ἐλικοειδὴς re„  
 ponit Cornar. apud Paulum ἐρυθροειδής.  
Ἕλιξ. capreolus vitis vel hederæ. Sic etiam dicitur  
 tertia hederae species, quam Latini helicem  
 vocant, quasi clauiculam: sterilis est, tenuibus  
 viticulis, breuibus angulosisque & concinnioribus  
 folijs. Significat &ἔniξ extremam auriculae  
 oram, siue, vt Ruffus ait, τὸ συμπληροῦν τὴν  
πριρέρειαν τῶν ὕτων. hoc est quod complet circumferentiam  
 aurium. Inde αὐσέλικα appellant oppositam  
 illi partem, τὸ ἐν μέσῳ ἀπρῖρον τὴν κοιλότητα,  
siue παραὶ τὴν κοιλότητα: id est, quod in medio iuxta  
 cauitatem eminet. Cauitatem autem illam  
quae in medio est, κοὶ γχὴν vocant. Dicuntur etiam  
ἔλικες anfractus & conuolutiones intestinorum.  
Ἐλίχρυσον. herba est cauliculo tenui, virenti, erecto  
& duro, folijs angustis ex interuallis, abrotono  
similibus, comis aureae lucis in orbem (vnde  
quidam ἡλιόχρυσον eam appellant) vmbella rotunda  
, aridis corymbis dependentibus, radice  
exili. Dicitur alijs nominibus &χρυσανθεμον&  
ἀμάραντον. Proxime videtur accedere ad eam  
quam officinae cotulam maiorem vocant.  
" Hoc Elychrisi flore coronari Deorum simulachra  
" solere ait Dioscorid. & Plin. lib. 21. cap. 11.  
„ hoc coronare se magos ait; si & vnguenta sun  
 mantur ex auro quod apyron vocant, ad gratiam  
n quoque vitae gloriamque pertincre arbitrantur,  
„ hoc & idem Theoph. hist. plant. lib. 9. c. 21. alijs  
n ἐλειόγρυσον dicitur: Theocr. Dioscor. & Nicanν  
 dro ἐδ ιχρυσον; Nota & apud Suidam Hesych. &  
„ alios nonnullos tenui spiritu legi ? ιχρυσος.  
Ἕλκος. multa habet significata, quandoque enim  
"Hippocr. generatim sumit, cum inquit omnem  
"morbum esse vlcus lib. de fractur. & 4. de morb.  
„ neque enim vt arbitror tum fortasse distincta  
„ fuerant nomina θεαύματος, ῥὴ sματος, θλάσεως, ῥωlἡ  
 μῆς, ῥηξεως& reliqua quibus recentiores medici  
" solutae continuitatis differentias distinxerunt:  
" Sumitur aliquando solum pro solutione conti„  
 nuitatis cuiuscumque generis, nempe pro vlceribus  
 omnibus tam quae à causa interna fiunt,  
" quam quae ab externa, & peculiari παύματος no„  
 mine comprehenduntur vt per totum lib. παὶ ἐλκῶν,  
"vbi non vlcera modo nobis dicta curare docet,  
„ sed etiam vulnera à causa externa excitata, & ali„  
 bi saepe vt 2. prorrhet. contrahitur tamen à Gal.  
„ ad sola vlcera vera lib. de constitutione artis, ad  
„ omnem quacumque in parte solutionem continui  
„ ex erosione factam, praeter eam quae in osse fit &  
η τερηδὼν vocatur: At longe maior est huius nomi¬  
, nis contractio quae tradita est à Galen. I. de dif"  
 fer. morbor. & in lib. meth. med. vbi ad solutio„nem  
 continuitatis quae fit in carne contrahitur,  
„ qua ratione τὰ ἔλκεα carnis calamitates & vitia  
ν appellauit Hippocr. libro τf ἰατιοῦ, dicit enim τὰ  
ἕλκεα τὸῆς σορκὸς ξυμροραὶ: Vlcera autem late sumpto  
 nomine multas differentias veras habent,  
multas quoque quae minime tales sunt, sed ex a  
alijs fiunt dispositionibus cum vlceribus complicatis:  
 Propriae vero differentiae sunt quae ab e  
ipsa vlceris substantia accipiuntur, non ab af¬ c  
fectu alio qui possit per se consistere: ex figura  
rectum, obliquum, circulare: ex quantitate, e  
magnum, & paruum; ex dimensionibus longum,  
breue, latum, angustum, sublime, superficiale, es  
profundum: ex tempore recens, vel cruentum, εt  
& multi pauciue temporis; ab exterioribus alijs  
apparens vel non apparens, in toto vel in parte:  
ex loco in extremo musculi, vel medio: Simplex  
, crudum, callosum; Auicennae ostracinum.  
fistulosum, cuniculosum, profundum; Quaedam  
 computantur à mulcis pro differentijs quae  
non sunt differentiae, sed alterius dispositionis :  
complicationes, sicut phlegmonondes, erysipelatodes  
, Carcinodes, νομώδες, κακόνθος, aliaeque.  
eiusmodi plurimae quae sequuntur. 6  
Ἕλκος ἄγριον. vlcus ferum vide ἄγριον ἕλκος. c  
Ἕλκεα αἰγύπτια, καὶ συριακὰ. sic vocantur foeda quaedam  
 tonsillarum vlcera in Syria & Aegypto frequentia:  
 illis qui haec patiuntur pallida seu liuida  
facies adest, febres acutae, sitis, vt igne accensi.  
videantur; potum veriti dolores non admittunt; 5  
Tristantur enim cum tonsillae comprimuntur, &  
aut potus in nares resilit, miserrimus denique s  
mortis modus illis accedit: haec vlcera eleganter.  
& copiose describit Aretaeus lib. 1. acutor. c. 9. 6  
Ἕλκος ἀπερίστατον. vίde ἀπερίστατον ἕλκος.   
Ἕλκος ἁπλοῦν, vide ἁπλοῦν ἕλκος. c  
Ἕλκος ἀφραῖδες. exponit Pollux o ἐπανθεῖ λευκότης τὶς ἥκὶ  
μελανία. In quo efflorescit albedo quaedam vel  
nigredo. c  
Ἕλκος δακρυῶδες. νίde δακρυῶδες ἕλκος. ει  
Ἕλκος ἐκπεπιεσμένον. vlcus dicitur quod habet euersa  
 labra atque protuberantia, veluti materia ad a  
ea ipsa expressa, & per deligationem ex ipsa inflammatione  
 coacta, ideoque vt euertantur necesse  
 est quod ἐκτρέπσθαι τὰ γείλη dixit Galenus.  
Ἕλκος ἔναμιον. cruentum & recens vlcus, sic dicitur  
confestim vbi illatum est, & nondum ex toto  
siccum sed sanguine & cruore adhuc stillans, c  
quodque coniungi sibi labra tantum postulat,  
omnis adhuc expers alterius symptomatis. 6  
Ἕλκος καθαρὸν. purum hoc est non sordidum, non  
putre, nec mucosum apud Hippocr1. γύναικ. ει  
Ἕλκος κακοῆθες. id est, male morigeratum, vel mali  
moris malignumue dicitur, quod cum omnia e  
diligenter & rectè feceris non tamen curatur, quia  
scilicet, vt inquit, Galen. in loco vlcus patiente  
adest malignitas sanari ipsum prohibens, atque.  
in eo differt à Rheumatico quod influxum a  
malorum humorum aliunde recipit, Celsus primam  
 Carcinomatis speciem hoc nomine ap¬a  
pellauit. 6  
Ἕλκος καρκινῶδες. cancrosum quod cancrum sapit e:  
vide καρκῖνος. 66  
Ἕλκος μελικηρῶδες. à mellei humoris similitudine sic e  
dictum, appellatur &τὸ γλυκν, id est dulce, &συ¬ ε  
εἰστὴς Ἀναλεῖα, id est, Syriace Analia. Aetius serm.  
4. tetrabl. 1. c. 23. “  
Ἕλκη μεμυκότα. dicuntur Dioscoridi obducta cicatrice  
 vlcera & coalescentia. cc  
Ἕλκος μυκονοειδὲς exponit Erotian. apud Hippocrat.  
ex quorumdam sententia κάθυχρον καὶ μυξύδες humidum  
& mucosum. 51

1. pb Desgorris

Ἕλκος περιμάδαρον. vlcus circumquaque glabrum &  
„ depile dicitur.  
Ἕλκος περιτετριχωμένον, dicitur Polluci ῦ τὸ ὑγρὸν αθείη  
 ρει ταὶ τρίχας πιτόροις ἐοικὸς, συνίσταται δὲ ὅπου τρίγες.  
Cuius humor vel humiditas corrumpit pilos  
" furfuribus similis, consistit vero vbi pili sunt.  
Ἕλκος σφυγμῶδες, καὶ πυρετῶδες. vlcus pulsans & febri„le  
, hoc est inflammatione tentatum dicitur  
νapud Hippocr. vt &πυρετῶδες quod igneum feruorem  
" ex inflammatione concepit.  
Ἕλκος τηλέφιον. species est phagedaenae, ita vero vocatur  
 quod Telephus eo fuerit vexatus, estque  
„ eiusmodi vlcus antiquum &δυσέπου λωτόν.  
Ἕλκος ὑπερσαρκοῦν. apud Pollucem dicitur quod carn  
 nem habet superfluam, Auicenna carnem addi"  
 tam super vulnera dixit.  
Ἕλκος ὑπόνομον. dicitur Polluci quod βάθος ἔχι καὶ  
ἡ κόλπους profunditatem & sinus.  
„Ἕλκος χειρώνιον. vide χειρώνιον ἕλκος.  
Ἑλκτικὰ φάρμακα. attrahentia medicamenta, quae &  
ἐπιπαστικα appellantur. Sunt medicamenta calida  
& tenuium partium, quae humores ex profundo  
 in superficiem proliciunt. Attrahit enim  
perpetuo calidum, nec quicquam est trahendi  
facultate praeditum inter medicamenta quod calidum  
 non sit. Verum quod cum caliditate coniunctam  
 habet partium tenuitatem, trahit vehementius  
. Est autem duplex attrahentium essentia:  
 alia enim sponte nascitur, vt dictamni, propoleos  
, thapsiae, sagapeni, vt succorum Cyrenaici  
& Medici: alia vero ex putrescente & acescente  
 materia est, & fermenti & psorici-Quod  
si fimi quoque ex putrefactione generantur, omnes  
 vtique attrahendi facultate pollent. In his  
tamen non parum est discriminis: nam columbinus  
 admodum attrahit. Ex aequo autem  
vtrimque ab hoc recedunt, ad calidius quidem  
anserinus, ad frigidius vero gallinaceus: hoc etiam  
magis vincuntur humanus & suillus. At canum  
stercus simile est medicamentis extergentibus,  
maxime si vescantur ossibus. Nec vero valde à  
se inuicem differunt τὰ ἐλκτικὰ δὲ τὰ διαρορητικὰ ραώμαγα  
, hoc est, attrahentia & discutientia medimenta  
. etenim virtutes sibi vicinae sunt eorum  
quae in alto latent attractrix, & attractorum digestrix  
. Nam quae trahunt, etiam nonnihil omnino  
 discutiunt: & quae discutiunt, pariter trahunt  
. verum in digerentibus medicamentis discussoria  
 virtus, in attrahentibus attractrix praepollet:  
 atque ab ea haec quidem ἐλκτικὰ, illa vero  
διαφόρη τικὰ appellantur.  
Est & aliud medicamentorum attrahentium  
genus, quod qualitatis familiaritate attrahit: id  
quod non est aliud quam totius substantiae similitudine  
. Huiusmodi sunt omnia purgantia medicamenta  
& quaedam alexiteria: virtus enim illorum  
 purgatoria pars est, seu species facultatis  
attractricis: sed calida vt sint id genus omnia necesse  
 est. Nam inter ea quae essentijs similia sunt,  
quod calidius est, id potentius attrahit, vtpote  
quod similitudini conniunctum habeat auxiliarium  
 calorem. Siquidem cum id duabus causis  
attrahat, vehementius trahet quam quod vna  
duntaxat attrahit.  
Ἑλκτικὴ δύναμις. attractrix facultas. Est prima facultatum  
 naturalium, qua singulae partes sibi  
conueniens nutrimentum adducunt. Nam cum  
sint quatuor facultates quibus natura regitur,  
attractrix, retentrix, alteratrix & expultrix, ociosae  
 sint oportet postremae tres, si desit nutrimentum  
 in quo occupentur. Itaque primum attrahi  
nutrimentum oportet: id quod euidenter in ventriculo  
 cernitur, quod est primum concoctionis  
instrumentum, cibos per magnam famem semesos  
 è faucibus ita rapiente, vt manu celerius  
& violentius vix rapi possint. Neque enim suo  
pondere cibi in ventriculum deuoluuntur, sed  
ab insita ventriculo facultate, quomodocunque  
situm corpus sit, attrahuntur. Verumtamen non  
omneis cibos indifferenter attrahit, sed naturae  
tantum suae familiares & consentaneos. Hanc  
autem attractionem praecedit appetentia, pro  
cuius modo, cibus auidius vel languidius à ventriculo  
 attrahitur. Caeterum sicut ventriculus  
vim suam tractricem cibi possidet, ita in caeteris  
partibus facultatem conuenientis, siue alimenti,  
siue alterius rei attractricem inesse existimandum  
est, venis quidem & iecinori chyli ad se trahendi  
, vesiculae fellis trahendae bilis, lieni trahendi  
humoris melancholici, renibus trahendi seri &  
vrinae, testiculis & vtero trahendi seminis, pulmoni  
 non sanguinis solum, sed etiam aeris, & reliquis  
 similiter partibus attrahendi aliud quo delectantur  
, & frui possunt: nulla enim pars est  
quae eiusmodi facultate careat. Est autem ea vis  
à tota substantia & naturali proprietate cuiusque  
 partis, à qua & magnes ferrum & succinum  
paleas, & medicamenta purgantia humorem sibi  
 familiarem attrahunt: ita tamen vt in eo opere  
 natura villis ceu fibris rectis tanquam adminiculis  
 vtatur: siquidem fibris rectis attrahit, sicut  
transuersis expellit. Porro nihil refert ἐmσπαστικὴν  
 aut ἐλκτικὴν aut ἐλκυστικὴν έἴνναμιν dicas, vt nec  
Latine attrahentemne an attractoriam facultatem  
.  
Ἑλκύδριον. vlcusculum. sic dicitur omne vlcus paruum  
, nec eo nomine certa vlla species vlceris  
designatur.  
Vt ex Galen. colligere licet I. κα τέπ., cap. vlt.  
hanc tamen deinceps vocem Alexander lib. I. c. .  
7. Paul. lib. 3. cap. 3. & Aetius lib. 6. c. 70. ad.  
vlcera quaedam transtulerunt papillis similia, densaque  
, & rubra, à quibus sanies ichoresue eliquantur  
& defluunt; hinc Graecis θῆλα, id est, papillae  
, quia mammarum papillis similia sunt vocantur  
. Cels. lib. 5. cap. 28. huiusmodi affectum.  
Graeco nomini respondente Latina dictione vlcuscula  
 nuncupant, pustulae speciem esse supponens  
, Nonnunquam, inquit, maiores pustulae,  
liuidae aut pallidae aut nigrae, aut aliter colore naturali  
 mutato, subestque his humor, vbi hae  
sunt, infra quasi exulcerata caro apparet ἐλκύδεια.  
Graece nominantur.4  
Caeterum reperitur &ἐλκύδιον sine vt apud.  
Plutarch. in quaestion. Graecan. sed hîc fides.  
exemplarium suspecta esse queat.4  
Ἕλκυσμα. dicitur scoria siue recrementum argenti,  
ijsdem fere viribus, quibus &ἡ μολύσδαινα, praeditum  
, vt habetur apud Dioscor.  
Ἑλκυστὴρ. instrumentum ferreum est extrahendo?  
foetui accommodatum. Eλκυστήρων autem duplex.  
genus est primum eorum qui punctim impacti,  
in rem obiectam in ea manent, incurui scilicet,a  
simplices & soli, sibi toti per se cohaerentes, hoc  
est sine aliorum & interiectione & fabrica, vt tuma  
ἐλκυστῆρες non constent pluribus partibus quae secerni  
 saltem queant sine fractione; E λκυστῆρες contra  
 alij obtusa habent extrema quibus Chirurgi.

1. pb Desgorris

nobiectum corpus Embryonis, aut quiduis aliud  
prehendant, recti sunt aut incurui non simplices,  
„ sed suis partibus per quamdam copulam coniunctis  
" inter se cohaerentes & coagmentati, in quas  
"possint disiungi diuidique facile & sine fractione;  
„in horum numero πέστρον recensemus: Alterius  
ν vero generis ὄγυξ, vnguis, siue hamus erit, cuius  
„meminit Hippo. & quem ad extrahendum Embryonem  
" mortuum vsurpari voluit lib. de super  
p foetat. vnde etiam in sua exegesi Galen. ἐλκυστήρι  
„ interpretatur ἐμβρυελκὸν, id est, organum extra„  
 hendo Embryoni aptum, denique quicquid ma„nu  
 trahitur inter medendum in genere ἐλκυστὴς appellari  
 potest, cuius amplitudine &ὄνυχα&πεnτον  
 contineri putamus; Sed non adeo lateèuὸ  
 ἐρυυλαὸς, nec ἐμβρυοθλάστης diffunditur quum soli  
„ sit dicatum vtrumque extrahendo foetui organum  
".  
Ἑλκυστικὴ δύναμις. attractiua facultas, eadem quae  
ν ἑλκτικὴ de qua supra.  
Ἕλκωμα ἢ ἕλκωσις, authori Definitionum Medicarum  
" esse dicitur corneae ruptio, quam vel ictus  
"vel insignis inflammatio attulit.  
Ἑλλαδικὸν. nomen est emplastri emollientis & discutientis  
 abscessus etiam in pus transmutatos.  
Descriptio eius habetur apud Aetium lib. 15.  
Ἑλλεβορίνη. sic dicta est à quibusdam ἡ ἐπιπακτὶς.  
Teste Dioscor. libr. 4. cap. 109. & Plin. lib.  
p29. cap. 9. est vero frutex quidam paruulus, fo„lijs  
 minutissimis, vtilis potu contra venena le"  
 thalia.  
Ἑλλεβορισμὸς. potio seu purgatio quae fit helleboro,  
" quae quàm multis modis paretur docuit Paul. li.  
3 7. c. 10. & Aetius tetrab. 1. serm. 3.  
Ἐλλέβορος. elleborum, veratrum. Planta est duorum  
 generum, vnum album, alterum nigrum.  
Album folio est plantaginis aut betae syluenstris,  
sed breuiore, & nigriore, rubescente. Caulem  
habet canum, quadrantalem, tunicis conuolutum  
 cum arescere coepit. Radicibus nititur multis  
, tenuibus ab oblongo & exiguo capite exeuntibus  
, ceparum modo fibratis. Optimum habetur  
 candidum, friabile, carnosum, modice extentum  
, nec tamen iunci modo mucronatum,  
quod frangendo puluerem emittit & tenuem habet  
 medullam. de quo cum scribitur aliquem elleborum  
 sumpsisse, intelligendum est. Hunc  
enim simpliciter elleborum nominare consueuerunt  
. Nigrum autem folia habet viridia, platani  
 similia, minora, folijs sphondylij proxima, subaspera  
, nigriora, pluribus diuisuris incisa, caulem  
asperum, flores purpureos, candidos, racematim  
cohaerentes, semen cnici: quod in Anticyra guσαμοεδὲς  
 vocabant, quo deiectiones olim moliebantur  
. Radicibus cohaeret nigris, tenuibus, à  
capitulo cepae simili confibratis. Sic dicitur ααὰ  
τὸ ἐλεῖν τῇ βορῷ, quod esu perimat, vtpote Sarágiμονράῤμακον  
. Eligi debet corpulentum & plenum,  
in quo tenuis sit medulla, acre gustu feruensque:  
vtriusque coloris discrimen non in semine, neque  
 in virgultis, sed in radice apparet. Candido  
vomitiones cientur, eoque stomachum & ventrem  
 superiorem purgat. Nigro aluus inferior  
diluitur. vtriusque periculosa sumptio: vtrumque  
 calfacit & siccat tertio ordine: item acre est  
& abstersorium.  
"De hellebori duplici genere plura leges apud  
n Dioscor. lib. 4. cap. 150. & 151. Theophr. histor.  
ν plant. lib. 9. cap. 11. Plin. lib. 23. c. 3. & Aet. tetrab  
. 1. serm. 3. 121. μελαμπόδιον à nonnullis vocatur  
 quod Melampodem inuentorem habeat. 6  
Ἑλλησποντία. emplastri nomen cuius duae habentur  
descriptiones apud Gal. lib. 6. τῶν κατ γενη, vna Andromachi  
, altera Herae.  
Ἔλλοβα. Theophrastus appellat siliquata, hoc est  
λοθὺς, siue siliquas habentia, vt lentes, fabae lupini  
, dolichi.  
Vt ait Galen. c. 1. lib. 2. de aliment. facult. &a  
ἔλλοβος καρπὸς fructus qui siliqua continetur, &τὰ  
ἐλλοβώδ apud Theoph. histor. plant. lib. 8. quae  
sunt ex genere τν ἐλλόβων, id est, quae siliquantur4  
vt inquit Plin. 4  
Ἔλυτρα. dicuntur apud Hippocrat. velamenta  
spinalis medullae: quorum duo interiora sunt  
deducta à membrana quae cerebrum inuoluit, reliquum  
 vero exterius vertebras omnes complectens  
, à caluaria, qua cum prima vertebra committitur:  
 author Gal. comment. 3. εἰς τὸ ἀρὶ αώθρων  
.  
Ἐλλύχνιον. ellychnium, quod apud antiquos certum  
quoddam materiae genus fuit quod εἰs τοῖς λύχχοις, id  
est, ad funiculos lucernarum, aptissimum erat.  
Id quod ex Galeno apparet qui eiusmodi ellychnio  
 etiam spongiae loco vti iubet lib. 14. meth.  
med. praesertim mollissimo, quale, inquit, est  
Tarsense. cui etiam vis inest, vt ait lib. 13. vlcera  
quae supercrescunt submittendi. verum quale  
hoc ellychnium fuerit, non constat mihi, nec Plinius  
 prodidit, cum tamen multorum aliorum ellychniorum  
 mentionem faciat, vt eius quod ex  
vua ricini fiebat, praecipuae clhritatis, praeterea  
papyracei, & alterius ex phlomide compositi.  
quam ob id λυγίτιν appellant.  
Ἐλλύχνιον ταρσικὸν. ellychnium Tarsense: illud quale  
 fuerit non satis constare inquit author noster,  
in expositione τῶ ἐλλυχίς. nec mirum quidem ab e  
omnibus fere ignorari, cum & res & nomen hodie  
 perierint: Quorumdam quidem ellychniorum  
 Plinius meminit, vt lib. 23. cap. 4. ellychnia  
claritatis praecipuę ex vua ricini fieri tradit, & lib.  
28. cap. 11. ellychnij papyracei meminit, & libr.  
25. cap. 10. alterius ex phlomide, quae ideo lychnitis  
 ab alijs tryallis vocatur, quam esse ait folijs  
crassis pinguibus & ad lucernarum lumina aptis, c  
quae verbam ex Dioscor. transtulitur; libro denique  
35. cap. 15. quarto sulphuris generi vsum ad ellychnia  
 conficienda maxime esse dicit: Ellychniorum  
 vero Tarsensium nusquam meminit, forte  
quod nondum Romae in vsu fuerint, Solus Galen  
. in lib. 13. meth. modum quo ad cicatricem et  
ducuntur vlcera docens, eorum meminit, vt & e  
14. eiusdem operis, vbi oedematis curandi rationem  
 tradens spongiam posca madidam probat, &  
eaque deficiente ellychnium Tarsense substituendum  
 monet: an ergo ellychnia Tarsensia,  
quod opinatur Cornarius, ex fungorum terrestrium  
 genere fuerunt, qui erant tùm funiculis  
lucernarum apti, tùm spongiarum maxime nouarum  
 loco vsurpati? suas ille sub finem commentariorum  
 in 3. κατὰ τόπ. coniecturas fusius exponit  
& confirmat: an vero illa fuere ex lignorum  
quorumdam genere, quod ξυλὸν Graecis, à Latitinis  
 gossypium nuncupatur, lucernis accendendis  
 apud veteres vsitatum, vt censet doctissimus  
Mercurialis, fusiúsque exponit lib. 3. variat lect.  
cap. 17. in re tam incerta quid sequendum ipse e  
lector viderit.  
Ἐλλυχνιωτὸν. linamenti genus apud chirurgos, sic

1. pb Desgorris

di tum, vel quod in ellychnij formam componeretur:  
 vel, quod verius est, ex eadem materia  
constaret ex qua ellychnia olim fiebant, quibus  
vis erat, ait Galen. ad supercrescentia vlcera non  
mediocris.  
Ἕλμινθες. lumbrici. Sic dicuntur animalia quaedam  
longiuscula in ventre genita. Ea ex omnibus corporis  
 partibus maxime intestina occupant, nec  
alibi nasci videntur. Quod si quae interdum ex  
auribus, aut vesica aut sordidis vlceribus prodeant  
, admodum exigua sunt, &σκώληκες, non  
etiam ἔλμινθες appellantur. Sunt autem tres vniuersae  
 lumbricorum differentiae. Prima teretum  
secundum crassitiem, secunda latorum, tertia ascaridum  
. Teretes (quos ἔλμιν θὰς στρογγύλας, hoc  
est, lumbricos teretes seu rotundos, vocant) alijs  
frequentiores esse solent. creantur plerumque in  
superioribus gracilibusque intestinis, & superiorem  
 ventriculum subeunt, ideoque frequenter  
per os reijciuntur atque etiam per nares. hoc genus  
 infantibus peculiare est, & plurima ex parte  
cum febricula. Latus vero lumbricus (έλμιν θα πλατεῖαν  
 vocant) mutatio est, si ita dicere liceat,  
membranae interioris tenuium intestinorum in  
corpus quoddam viuum & animalis modo mobile  
, quod saepe totum redditur longitudine incredibili  
 aut in partes dissolutum. Nunc in ijs  
qui febri carent abundat, nunc febricitantibus  
accidit, ex longo morbo continuas stomachi rosiones  
 inferens, ac impotentem ciborum cupiditatem  
. Nam quod animatum euasit, in intestinis  
obiectum rapit alimentum, vt alio statim opus  
sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur. Certissimum  
 eius indicium est, si cum recrementis  
nonnulla semini cucurbitae similia excernantur.  
Talia enim ab ijs gigni Aristoteles author est lib.  
5. de hist. anim. cap. 19. Hi lumbrici etiam à medicis  
κειρίαι appellantur, hoc est institae, à similitudine  
 quam ad institas habent. Vocantur etiam  
τανίαι, quod instar fasciarum sint lati ac longi. Ascarides  
 autem exigui sunt & tenues simulque teretes  
, vermibus similes. Hi reperiuntur in extremo  
 longanone & musculi sphincteris initio, vehementem  
 horum locorum pruritum excitantes  
. Omnes lumbrici in intestinis nascuntur ex  
crassa lentaque pituita frequentibus cruditatibus  
collecta. Animantur autem à plurimo calore natiuo  
. Itaque pueri quam adulti lumbricis sunt  
magis obnoxij.  
" etiam ἔλμγγες dupliciy quasi à nominatiuo sin„  
 gulari ἔλμιτξ.  
„Ἕλμίνθιον. lumbriculus apud Hippocr. 4. Epid.  
"Caeterum apud Hippocr. 1. Epidem. reperio  
Ἑλξίνη. planta fruticosa est folijs hederae, minoribus  
, ramulis exilibus, quibus complectitur  
quodcunque contigerit. cognomento κισάμπολος  
 dicitur, quasi vitis hederacea. potest videri  
species conuoluuli. sic dicitur quod facile adhaerescat  
 rei cuilibet.  
"Vel sic dicta à trahendo, quoniam praetereun„  
 tium vestes attrahit teste Dioscor. lib. 4. cap. 86.  
„ in officinijs parietaria appellatur; Auicennas her„  
 bam quavitrum abstergitur nominauit, vt quam  
„ in extergendis vitris esse accommodatissimam om„  
 nes testantur veteres, atque in primis Gal. 6. de sim„  
 pl. medic. facult. Nec certe aliunde vrceolaris,  
„ seu vt vulgo vocatur vitriola, dici coepit, nisi  
„ quod extergendis vrceolis vasisque vitreis experi„mento  
 esse efficax inuenta sit; illam vt ait Plin.  
lib. 22. c. 17. aliqui perdicium vocant, quoniam  
ea praecipue vescantur perdices, aliqui sideritim.  
nonnulli Parthenium, quorum posteriorum,  
duorum nominum meminit & Dioscor. lib. 4. c. .  
86. & Gal. 6. simpl. 4  
Ἕλξις. Attractio; quinque omnio fit modis, calore  
, dolore, siccitate, substantiae similitudine, &.  
fuga vacui: Calorem attrahere nulli dubium est,  
quamquam Asclepiades calorem non attrahere,  
sed ad partem calidam humores confluere dicebat  
 vt scripsit Galen. Sed non est hoc adeo in dolore  
 manifestum, & medici quidem solum quotidie  
 idipsum fieri in corporibus nostris experiuntur  
, dum partem dolentem illico phlegmonem  
 pati animaduertunt; huius attractionis causam  
 hanc reddit Gal. est, inquit, in corpore nostro  
 facultas expultrix, quae tunc munere suo a  
fungitur cum triste aliquid sentit, ex ijs vero quae.  
illam contristant censetur quae dolorem excitat.  
causa, quaecumque illa sit: hanc igitur extrudere  
 dum properat phlegmonem interdum in particula  
 concitat, cum enim primis suis conatibus a  
nihil profert, vehementius aggressa quod infestat  
 expellere, sanguinis aliquid & spiritus, ex.  
partibus superpositis in afflictam simul exprimit:  
 haec Galen. meth. med. eadem etiam fere.  
habentur comment. in aphor. 53. lib. 5. haec, inquit  
, communis quaedam ratio est, vt quam in  
partem natura aliquid violenter expellit, illîc.  
sanguinis & spirituum motus fiat, quibus veluti.  
instrumentis quibusdam vsa per vim propellit ea.  
quae molestiam exhibent; hac siquidem ratione  
 dolentibus partibus superueniunt inflammationes  
, doloris causam excernere & propulsare  
, enitente & properante natura, quae vt id praestet  
 sanguine & spiritu locum dolentem implet:  
ex ijs quidem liquido apparet fluxionem à dolore  
 non omnino per attractionem fieri, sed causam.  
incipere quidem ab ea parte quae affligitur, at a  
quicquid est fluxionis id supra positas partes immittere  
, easque non omnes, sed illas tantum quae a  
doloris molestiam sentiunt, nihilominus tamen.  
referri ad attractionem, quia promanat fluxionis  
 causa ab ea quae affligitur parte, quod secus.  
fit in alijs fluxionibus quae partis mittentis & detrudentis  
 vi atque robore fieri creduntur; itaque a  
quo maior erit dolor, quia latius se vndequaque a  
expandit in partes vicinas, eo etiam maior erit.  
fluxio: Tertio attrahunt ea quae sicca sunt & rara  
, vt ligna sicca, ripae fluuiorum, Calx in aquama  
immissa, ita vt tota in aquam non mergatur, hęca  
enim omnia humorem ex eo attrahere perspicitur  
 quod altius humectentur, quam quâ humorem  
 tangunt: Substantiae similitudo non minimum  
 etiam potest in attractione: Sic medicamenta  
 trahunt humores in corpore sibi familiares  
& similes, sic singulae corporis partes sibi conueniens  
 alimentum & suae substantiae simile, sica  
magnes ferrum, sic ambra paleam, & medicamenta  
 quaedam surculos, quaedam telorum cuspides  
, quaedam etiam venena; Sic vult Galen. c  
semen maris vim habere, peculiarem attrahendia  
ad se sanguinis materni quantum illi satis est; Ad a  
hanc etiam causam refert furtum Agricolarum a  
Asiae in tritico lib. de loc. affect. quanquam fortasse  
 rectius ad siccitatem referretur. Superesta  
quinta attractionis causa, fuga vacui, quae in cordis  
& arteriarum motu perspicitur manifeste; a  
haec enim non alia ratione aerem dilatata trahunt, a

1. pb Desgorris

„ sic fit respiratio, sic actio cucurbitularum, denique  
" innumera in natura rerum miracula, vt  
"ita dicam, propter hanc attractionis causam  
„ fiunt, Galen. vocat attractionem quae fit succes„sione  
 ad id quod vacuatur: hac vero attractionis  
„ specie primum leuiora & tenuiora trahuntur, ea„que  
 ex propinquo, quemadmodum etiam & in  
" ea quae fit per calorem & dolorem, at vero quae  
"fit per similitudinem substantiae etiam grauia  
„ tum & crassa attrahuntur, eaque etiam ex longinquo:  
" Caeterum male sentiunt qui à vacuo  
"motum fieri docent, quomodo enim talem mo"  
 tum adferat vacuum si nihil est; melius itaque  
„ dixeris à natura cieri motum metu vacui, causa  
ν vero cur natura non ferat vacuum alterius est loci  
" atque disputationis.  
Ἔλυμος. panicum. Est semen frumentaceum milio  
 simile, denis cum minimum folijs luxurians  
, culmo pene in surculum extenuato, nutante  
, rubido panicularum fastigio, praedensis  
aceruato granis, alias purpureis, alias rufis, nigris  
alias, item & candidis. Eodem modo quo & milium  
 in panes subigitur, eosdemque habet vsus.  
minus tamen & nutrit &t stringit. A quibusdam  
μελim dicitur, vt scripsit Dioscorides.  
Ἔλυτρα. τὰ σκεπάσματα id est velamenta apud Hipγ  
 poct. &τὰ ἐνειλήματα ἢκαλύμματα inuolucra &  
„integumenta exponit Hesych. sic sane pellicula,  
„ illa qua oculus integitur ἔλυτρον dicitur, tradit  
„ enim Pollux libr. 2. ἔλυπα vocari partes illas ex  
„ quibus enascuntur αἱ βλεραρίδες: & lib. de ar„ticul  
. Hippocrates, sic annotante Galen. ita voν  
 cat μήνιγγας καὶ γιτῶνας; itidem in insectis volatili„bus  
ἔλυτρον dicitur crusta illa quae pennis super„uenit  
, easque veluti vagina claudit, authore Aristot  
". hist. anim. lib. 4. nec non seminum follicu„li  
 seu vtriculi ἔλυτρα vocantur, quoniam hisce  
„velut inuolucris integuntur, authore Dioscor.  
„lib. 2. cap. 111. & lib. 4. cap. 167. Plinius lib. 27.  
" cap. 11. tuniculas appellat: scribendum autem  
νέλυτρον cum simplici a non duplici quia fit ab ἐλύω,  
„inuoluo, implico.  
Ἐμβάμματα. intinctus, condimenta, hoc est, liquores  
 in quos cibos intingimus ad saporis commendationem  
& gulae irritamentum: vt garum  
, sapa, acetum. Latini etiam embammatis  
nomen vsurparunt, vt apud Columellam lib. 12.  
cap. 55. Hoc sinapi ad embammata non solum  
idoneo, sed etiam specioso vteris, ἐμβάπτειν enim  
intingere est. Dicuntur & alio nomine ἀῤτύματα.  
De quibus suo loco vide: ἔμβαμμα quoque  
"ad stomachum perfrigeratum habet Trallian. I.  
u 7. c. 12. & l. 8. c. 7. ad alui profluuia.  
Ἔμβασις solium aquae calidae ab inscensu & descensu,  
" alias labrum ac lauacrum & piscina, atque vulgo  
„ medicorum etiam Tina appellatur, nimirum vas  
„ in quo aliquis desidens lauari potest, qualia etiam  
„ hodie in balnearum aedibus habentur, Graeci  
„ etiam κολυμβήτραν vocant ab innatando, quanquam  
 haec longior & spatiosior piscina fuerit, &  
ν τῷ πέλῳ μιῷ id est alueolo vel solio paruo op„  
 ponitur à Gal. qui alias etiam δὲξκυενὴν&μακταὶ  
„ appellat pro quo μάκτραν dicunt & legunt non„nulli  
, sed meo iudicio minus bene.  
Ἐμβάφιον. ὀξυβάφιον, hoc est acetabulum, apud Hippocratem  
.  
Ἔμβολη. iniectio, scilicet compositionis medicamenνtorum  
 formula, quae vel epithema est, vel ad epithematis  
 modum confecta, cuius aliquot differentiae  
 à Paulo recensentur l. 7. c. 18.  
Ἔμβρεγμα ἢ  
Ἐμβροχὴ. auxilij genus, cum locis affectis liquore  
aliquo humectatis perfusisque lanam deinceps  
aut linteum eodem liquore imbutum imponimus  
. Differt ἀπὸ τὸν καταιονήσεως, quod haec τὸν ἐμβευγῆς  
 pars & principium tantum sit, cùm ἡ ἐμέργὰ  
praeter τὴν καταόνησιν adhibeat loco affecto remedium  
 quod perpetuo insideat. Minus virium  
habet quam cataplasma: sed tamen vbi commode  
 aptari id non potest, vt in capite, ibi ἡ ἐμβρεγῆ  
apte adhibetur, & illis similiter qui propter imbecillitatem  
 ferre non possunt cataplasmatum  
grauitatem: item praecordijs inflammatis, per  
initia morborum, quo tempore intempestiuus  
est cataplasmatum vsus: praeterea fracturis &  
contusionibus, cum emplasticis vti non licet.  
Ἐμβρυοθλάστης. vncus ceu spiculum ad educendos i  
foetus mortuos praesertim in vet. lexico. Sciendum  
 tamen est hoc instrumentum (quod eneum e  
spiculum Tertullian. vocat in lib. de anima.) non &  
ab educendo foetu, sed à confringendo seu contundendo  
 vocari, eoque respexisse puto Tertullianum  
 cum de infanticidij officio sic nominatum  
 scribit, & addit, vtique viuentis infantis  
peremptorium, quae quidem refragantur ijs qui  
Ἐμβρυοθλάστης vsum, ad educendos praesertim foetus  
 mortuos fuisse volunt: hoc idem instrumentum  
 aliàs vocatur πίετον Hippocrati, vt ait Ga¬\*  
len. ἐν γλώσαις, item ὅνυξ, ἐλκυστὴρ, nec non eucunus  
.  
Ἐμβρύων, vel ἔμβρυον. sic dicitur Hippocrati & Galeno"  
 foetus in vtero, trium partium principum3  
conformationem manifestam iam adeptus, crurum  
 vero & bracchiorum aliarumque partium14  
obscuriorem, sed tantum lineamenta quaedam4  
rudia & adumbratam figurationem; nam Gal. ex“  
Hippocratis doctrina totam foetus gestationem“  
in 4. tempora diuisit: Primum est, cum adhuc“  
species seminis apparet, idque primis diebus &“  
dicitur γνντ: Secundum est cum sanguine repletum  
 est semen, tresque partes principes, licet indistinctam"  
 adhuc habeant & informem coagulationem"  
, iam tamen concretionem quamdam44  
& notabilem magnitudinem obtinent, ita vt substantia"  
 foetus carnea iam, non autem amplius6  
spermatica appareat, & tunc dicitur Graecis“  
κύημα, duobus nimirum primis mensibus ex Gal.“  
l. I. de causis symptomatum, vide κόημα suo loco,“  
quod si iam trium partium principum, (vt dictum"  
 ab initio est) manifesta elucescit conformatio  
, dicitur ἔμβρυον παρὰ τὸ βρύειν ἔσω, id est quod  
in vtero lateat: Quartum denique & vltimum“  
tempus est, cum iam artuum omnium est manifesta"  
 distinctio, iamque incipit moueri foetus in  
vtero quod ἀσπαρίζειν vocauit Hippoc. sicut hunc“  
primum infantis motum ἄλμα, atque hoc tempus  
 comprehendit totum illud interstitium quod  
est à tertio mense ad partum, diciturque tum 6  
Hippocrati παίδον infans; Notat Marcellus ἔμβρυον  
 dici quod à praegnante in vtero geritur, &  
quamdiu geritur, à mendicis tamen strictius vt dictum  
 est vsurpatur.6  
Ἐμβρυοτομία. dicitur Paulo l. 6. c. 74. vmbilici sectio a  
in foetu recens in lucem edito, quae quomodo recte  
 fiat ibidem docet.4  
Ἐμβρυουλκία. appellatur extractio infantis mortui:

1. pb Desgorris

„ ex vtero, apud Paul. lib. 3. cap. 76. quae quo„modo  
 ope chirurgica fiat idem docuit lib. 6. c.  
3374.  
Ἐμβρυουλκὸς. vncus est ferreus ad extrahendum  
„ foetum mortuum, Hippocrati ἐλκυτὴς dicitur,  
"πίεστρον, ὅνυξ, &ἐμβρυοθλάστης de quibus suis lo„  
 cis.  
Ἐμετικὴ. dicitur illa ἀγωγῆ siueratio, quae in rebus &  
„ modis vomitum parantibus collocata est, sicut  
„διαιτητικὴ ea dicitur à Graecis medicinae pars quae  
„ in rebus ad humanum victum spectantibus sita  
„ est, &κινωτικὴ quae ad exinanitiones pertinet:  
" hac autem vsus est voce Cicero in epist. vltima  
lib. 13. ad Atticum de Caesare loquens, his ver„  
 bis, vnctus est, accubuit, ἑμετικὴν agebat, itaque  
„& edit, & bibit ἀδλῶς& iucunde, quibus verbis  
„ eius diei rationem exponit in qua is secundum  
„multorum consuetudinem vomere destinauerat  
, atque ob id ἀδιῶς, id est sine timore & iucun„  
 de ederat biberatque, vt (quod erat medicorum  
„ praeceptum) varij generis potu, ciboque reple„  
 tus posset dum iret dormitum vomere, ita nam„  
 que locus ille, ἑμετικὴν agebat, intelligi meo iudi„  
 cio debet.  
Ἐμετήρια. vomitoria Dioscoridi dicuntur &ἐμο„  
τικά.  
Ἔμετος. vomitus: duplex est huius vocis acceptio.  
„ Primo quidem & proprie de ijs dicitur quae per  
" gulam & os è ventre repurgantur: improprie  
„ vero ab Hippocr. dicitur de sanguine qui è pul„monibus  
 largior reijcitur, sic aphor. 13. lib. 5.  
„ὅκοσοι ιμα ἀφρῶδες ἐμέυσι, τουτίοισιν ἐκ τοῦ πλεύμονος  
ν ἡτοιαύτη αὐαγωγὴ γίνεται, quicumque spumosum  
„ sanguinem euomunt, illis è pulmone talis fit  
„ eductio, quanquam alij αὐαππύυσ legunt pro ἐμένq  
". Eodem & significato vsurpatur, pluribus apud  
" ipsum locis, vt aphor. 37. l. 7. vbi etiam scripsit  
„ Galen. eo verbo quaecumque ex aspera arteria  
„& pulmone educuntur per tussim comprehen„  
 di, vt ἐμίειν pro αὐαβήσειν aut ἀνάγεσθαι ponatur; id  
„ autem populari vsu qui vomitiones quoque ap„  
 pellat largas subitasque reiectiones sanguinis ex  
„ore, at consueuit Hippocrates vti vocibus ex  
„populari consuetudine: Vomitus vero qui sic  
„ proprie & maxime nuncupatur, esse dicitur eo„  
 rum quae intus ventriculum male habent per os  
exclusio, estque symptoma male affecti ventriculi  
, quemadmodum & diarrhoea, differentia  
tantum in eo est, quod vomitio superioris partis  
ventriculi male affectae simptoma sit, diarrhoea  
autem inferioris: sicut enim vbi in imis partibus  
 ventriculus vel multitudinis pondere, vel  
mordentis humoris acrimonia offenditur, ac firmae  
 partes sunt quae circa stomachum habentur,  
diarrhoeae citantur: ita cum eius os sic afficitur,  
si caeterae partes sunt valentes vomitiones cientur  
.  
„ Est autem vomitionis causa multiplex vna ven„  
 triculi imbecillitas, tantaque dissolutio, vt ne33  
 que cibum amplexari neque continere possit,  
„ nascitur haec inde, quod cibus purior nullo hu„more  
 vitioso permistus redditur: imbecillitas  
„ porro, vel ab intemperie praesertimque humi"  
 da proficiscitur, quae & dissolutionem praenun„  
 tiat, vel à lubrico & pingui laeuore, quo omnia  
"qualia assumpta sunt remeant, vel ab aliena  
" qualitate, qualis praesertim est venenata  
„ ac pestilens, qua afflati fere assiduo vomunt;  
Altera causa est res quaeuis praeter naturam lacessens  
 ventriculum & irritans, id autem efficit  
 modo copia vt cibus copiosior ingestus naturae  
 grauis; modo acrimonia vt bilis; modo a  
lentor vt pituita; modo aliena & externa qualitas  
 vt corruptus putrescensque cibus: haec etiam.  
causarum vitia nonnunquam in ventriculo,  
gignuntur, vt cum crudior cibus permanens in  
pituitam facessit, aut cum exustus vertitur in bilem  
, aut cum in externam alienamque substantiam  
 corrumpitur, nonnunquam vitium ex alijsà  
sedibus eo confluit, ceu è iecore, liene, mesenterio  
, intestinis, cerebro, vniuerso denique corpore  
 per iecoris venas. 6  
Ἐμετωδέως. in modum τῶν ἐμέτων. Hippocrat. in.  
prorrh. 1. τα ἐν όξισι ἐμιτωδέως ἐλκόμενα σλαῦρα, quae.  
in morbis acutis cum vomitu vel nausea trahuntur  
 praua.1  
Ἐμίαι. Galen. in lexico Hippocr. exponit ἔμετοι vοmitus  
 Atticum esse vocabulum docens, sed Henricus  
 Steph. putat scribendum ἐμεσίαι, quod ita ascriptum  
 legatur apud Hippocr. I. 2. de morbis, in  
ἔμεσιαι μὲν ἔχωσιν ἐμεσάτο. si vomitus quidem detineant  
 vomat. 5  
Ἔμμήνα. menstruae mulierum purgationes. vide καταμήνια  
.  
Sic ἔμμηνοι κα θάρσεις etiam apud medicos menstruae  
 purgationes, quae &ἐμμήνια dicuntur Dioscor  
. I. 3. c. 4. & 36. 6  
Ἔμμοτον. est medicamentum liquidum quod linteolis  
 concerptis exceptum intra vlcera eiusque sinus  
 reconditur. Liquatur etiam aliquando in  
eam rem, vt penitius subeat. Sic dicitur quod èτοῖς  
 μοτοῖς adhibeatur, ipsa enim linamenta μοτοὶ καὶ  
μοτὰ appellantur. Ab hoc medicamentorum genere  
ἔμμοτοι dicuntur, apud Hippocratem lib. τπ!  
ἄρθρων, qui vlcere cauo laborant, quod curationem  
διὰ τῶν μοτῶν, hoc est per linamenta, desiderent  
, vt annotat Gal. comment. 3.  
Ab alijs ἔμμοτοι dicuntur quibus μότοι& penicilli  
 inditi sunt.  
Ἐμπάσματα. inspergines. medicamenta arida quae  
cuti insperguntur, vt immoderati sudores, aut  
alia per halitum digestio cohibeatur, aut vt cutis  
 extrema scarificetur, aut pruritus excitetur.  
Sic quidem Oribasius l. 10. collectaneorum medicinalium  
, qui etiam ab his δδαπάσματα differre  
 scribit, quod haec ad suauitatem tantum  
odoris alis inguinibus, pedibusque adhibeantur  
.  
Ἐμπειρία καὶ  
Ἐμπειρικὴ. est altera è primae medicinae sectis. Eius  
author primus Serapion extitit qui naturę cognitionem  
, rationalemque disciplinam nihil ad  
medicinam pertinere professus, in vsu & experimentis  
 eam posuit. Quem Apollodorus &  
Glaucias & aliquanto post Heraclides Tarentinus  
& aliqui non mediocres viri sequuti, ex ipsa  
professione se ἑμπειεικοὺ appellauerunt. Erant  
autem τῆς ἐμπειρικῆς genera triâ, περιππωτικὸν, ἀὑτοχέδον  
, &μιμντικὸν. Primum quidem dicebatur  
cum aliquid experirentur, in quod forte fortuna  
, nihil tale cogitantes, incidissent. Secundum  
cum ad alicuius rei experientiam dedita opera  
venirent, siue per somnia, siue aliter admoniti.  
Tertium vero cum ea quae prosunt vel nocent, siue  
natura, siue fortuna, siue aliquo consilio, in morbis  
 ijsdem experirentur, alios, qui eadem prius

1. pb Desgorris

experti essent, imitantes. Quicquid autem iuuat  
aut nocet, hoc est causarum omne genus, dicebant  
 vel naturale, vel fortuitum esse, vocantes  
naturale quod casu fieret, neque haberet manifestam  
 causam: fortuitum vero, quod sine electione  
 quidem nostra fieret, sed euidentem causam  
 haberet. Tribus autem his theorematis vtebantur  
, τηρήσει, ἰστορίᾳ, τῇ τοῦ ὅμοιου μεταβάσει. Appellabant  
τήρησιν quicquid aliquando obseruassent  
, quorum cum magnam habebant copiam,  
eam omnem ἄθρισαα nuncupabant, atque id  
rursus ἀὐτοψιαν quae est eorum memoria quae frequenter  
& eodem modo visa sunt. quae cum didicissent  
, eam ἰστορίαν appellabant. Qua in re diligenter  
 considerabant quaecunque simul acciderent  
 symptomata, eorumque omnium obseruationem  
συνδρομὴν appellabant, hoc est, concursum  
& congeriem symptomatum omnium quę  
in affecto essent loco. Quod si in morbos nondum  
 visos inciderent, aut eo loci essent vbi inuentorum  
 auxiliorum facultas non suppeteret,  
transibant ad consimile, quod μετάσασιν τοῦ ὁμοίου  
vocabant, eamque triplicem statuebant, de affectu  
 in affectum, de loco ad locum, de remedio ad  
remedium. Eam autem obseruationem quam  
per illam τοῦ ὁμοίου μετάβασιν habebant, πεῖραν  
τιβικὴν appellabant.  
Quod exercitatum in arte oporteat esse eum  
"à quo quidpiam hoc pacto inueniendum sit.  
Ἐμπειρικὸς ἰατρὸς. is dicitur Galen. comm. I. 1. τὸ κατὰ inρῖον  
, qui experientia sola nititur, & comment.  
ν3. εἰς τὸ πρὶ ἄῤθρων Empiricos quosdam taxat  
"qui Hippocratem ἑμπειρικὸν vocare audebant.  
Ἕμπετρον. herba est nascens in montibus & maritimis  
, salso gustu. Romanis saxifraga dicitur. Est  
& alia eiusdem nominis quam Latini calcifragam  
appellant.  
Ἐμπεφλασμένον ὀστέον. dicitur Hippocrati medium  
„os desidens, id est quod intro cedit & deprimi„tur  
, & sub graui ac retuso telo, interdumque  
" etiam acuto id accidit; Galen. libro de caus.  
„morbor. ἔνθλασιν, hoc est contusionem appel„  
 lat vbi scilicet concauitas aliqua ex collidentis  
" corporis ictu inducta apparet, sed eam sub θλάσεωs  
" nomine caeteri comprehendunt & Ga„len  
. 6. meth. Paulus & author definit. medicarum  
.  
"Ἐμπιτυασθὲν γάλα. vίde γάλα.  
Ἐμπλαστικὰ. Dicuntur medicamenta quae poris corporis  
 illita tenaciter haerent. Sunt autem eiusmodi  
 glutinosa, terrea, & minime acria, sed gustu  
 potius aquosa. Nam si qualem tibi sensum  
praebet aqua omnis plane qualitatis expers, talem  
 in re sicca & terrea inuenias, ea vtique calore  
& frigore temperata est, aut paulo certe frigidior  
. Itaque consistentiam siccam habeat & terrestris  
 sit, citraque morsum desiccet necesse est,  
atque si meatibus corporis illinatur, difficulter  
inde euelli & elui poterit. Eius generis medicamenta  
 sunt plurima, si exquisite sint lota, vt amylum  
, pompholyx, cerussa, calx, cadmia, pinearum  
 vesca pars aqua macerata. Verum quaedam  
eorum non solum terrea sunt, sed natura etiam  
aquea, quaedam etiam aeris non parum habent,  
tenacia tamen sunt omnia, atque ideo emplastica  
. Duplex enim est emplasticorum natura, altera  
 exquisite terrea & sicca, altera tenax omnino:  
 mista vero ex aqua & terra, & plaerumque  
etiam aere, vt oleum dulce salis expers. Qui quoque  
 album ex ijsdem quodammodo mistum est,  
magis tamen terreum est quam oleum. Quinetiam  
 caseosa lactis pars emplastica est, tenerque  
ac recens caseus, & suilla pinguedo, & caeteri  
quoque adipes qui nondum acrimoniam contraxerunt  
, eoque magis quo sicciores magisque  
terrei fuerint. Eadem medicamenta etiam ἐμφρακτικὰ  
 appellantur. His contraria sunt ἐκκαθαρτικὰ  
, quae &ἐκφρχκτικὰ vocant.  
Ἐμπλαστικῶν autem vox deducta est ab ἑμπλάττῳ id  
est illino, & infarcio, ideo ἐμπλάττειν obstruere.  
locum significat & implere hinc ἑμπλαστικὰ dicuntur  
 quae vim habent obstruendi meatus cutis  
, & corporis quasi tectoria, & ad illitum  
comparata. Significat etiam ἐμπλάττῳ cutem:  
restituo; item & locum vlceratum intego, &.  
in integrum restituo; Significat etiam ἐμπλάττῳ ἐἰ  
subigo. & versando mollio, vt notauit Budaeus,  
&ἐκτλάσειν τὰ ρώμακα apud Hippocr. lib. de.  
vlcerib. interpretatur V. Vidius inducere emplastra  
. .  
Ἐμπλαστὸν. pharmacum dicitur quod imponi solet  
vulneribus cum praemollitum est, differtque ἀπὸ .  
τοῦ ἐυμότου, καὶ τοῦ κηρωτοειδοῦς, vt notauit Budaeus ex  
Galeno. 2  
Ἕμπλαστρος. emplastrum. medicamentum in massam  
 coactum quod praemollitum vulneribus  
imponitur. Differt à malagmate, quod hoc magis  
 è floribus eorumque etiam surculis fiat, emplastrum  
 vero sicut & pastillus, magis ex metallicis  
 paretur. Deinde malagma contusum abunde  
 mollescit: nam super integram cutem inijcitur  
, laboriose vero conteruntur ea ex quibus  
emplastra pastillique fiunt, ne vulnera laedant  
cum imposita sunt. Inter emplastrum vero & pastillum  
 hoc interest, quod emplastrum vtique  
liquati aliquid accipit, in pastillo tantum arida  
medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum  
emplastrum hoc modo fit: arida medicamenta  
per se teruntur, deinde mistis his instillatur aut  
acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus  
 est, & ea rursus ex eo teruntur, ea verò  
quae liquari possunt, ad ignem simul liquantur,  
& si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum  
 etiam aridum aliquid ex oleo prius coquitur:  
 vbi facta sunt quae separatim fieri debuerunt  
, tum omnia simul miscentur. At pastilli haec  
ratio est: arida medicamenta contrita, humore  
non pingui aut vino vel aceto coquuntur, & rursus  
 cocta inarescunt, atque vbi vtendum est,  
eiusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum  
 imponitur: pastillus illinitur, aut alicui  
molliori aut cerato miscetur. Sic quidem distinxit  
 Celsus lib. 5. cap. 17. Sunt autem multae &  
variae emplastrorum differentię: quaedam cruentis  
 vulneribus conueniunt, eaque agglutinant  
& fracturis accommodantur, alia maturant, discutiunt  
, attrahunt, sinus implent, resiccant, cicatricem  
 inducunt, leniunt. quas vniuersas varietates  
 varia simplicium medicamentorum natura  
misturaque distinguit. Sumuntur & à coloribus.  
vnde alia λιυκὰ, hoc est alba, appellantur, quorum  
 magna pars cerussam habet: alia μέλανα,  
hoc est nigra, vt quae pice, resina & bitumine  
constant: alia χλωρὰ, id est viridia, ex aerugine  
chalcanto, squama aeris: alia ἐρυθρὰ, id est rubra,  
vt ex minio, siue rubrica Sinopide: alia μόλινα,  
hoc est colore mali cotonei, qualia parantur ex  
aerugine moderate cocta, aut ex varia mistura,

1. pb Desgorris

neque enim omnia μήλινα aerugine constant) medicamentorum:  
 alia vero διχρωμα siue διπρόσωπα,  
hoc est, duplicis coloris siue aspectus, vt quum  
aerugo plurimum coquitur: alia autem κιῤῥὰ, hoc  
est fulua, propter nimiam aeruginis coctionem, vt  
ostendit Galen. lib. 2. ῶ ὰγένη.  
2 De quibus vide in μηλίνη ἔμπλαστρος: Cae„  
 terum si multas atque varias illas emplastrorum  
„ differentias atque descriptiones videre voles, le„  
 ge Aetium tetrab. 4. serm. 2. qui etiam emplastra  
„ aliquot purgatoria recenset tetrab. 1. serm. 3. c.  
g 135. vide & Trallian. l. 4. cap. 2. Paul. lib. 7. cap.  
217. & Oribas. I. 3. synops. qui & l. 2. synops. cap.  
„ nuncupata esse inquit, vide & Celsum lib. 5. cap.  
" 60. emplastra quaedam à latitudine πλατύσματα  
„ 19. qui plura describit, dictum est autem ἔμπλα„  
τρον ἀπὸ τοῦ ἐμπλάττειν cuius significata supra attu„  
 limus. Caeterum ἔμπλαστρος, pro ἔμπλαστρος σκεύαν  
 σα dici putatur, seu ἔμπλαστρος δύναμις, sed inue„  
 nitur tamen substantiue positum ἔμπλαστρος, vt  
"apud Dioscor. ἔμπλαστρος κεραλικν, &ἐμπλάστροις  
2 ψυρικῶς apud eundem.  
Ἐμπλαστρῶδες φάρμακον appellatur medicamentum  
„ emplastri figuram habens apud Paul. l. 7. c. vlt.  
ν&ἐμπλαστώδης σύστατις apud Gal. & apud Diosc.  
ν ἐμπλαστῶδες κατάπλασαα id est quod emplastri  
„ modo illinitur.  
Ἐμπλαστῶδες. medicamentum dicitur quod in mas„  
 sae formam coactum commode ita per se impo„  
 ni potest, aut etiam in malagmatis formam dilui,  
„& liquoribus additis resolui: atque haec est pro„  
 pria emplasti medicamenti forma, & inde appel„  
 latio, quam tamen adiecta littera p, non ἔμπλαστον  
„sed ἔμπλαστρον tum Graeci tum Latini per vsum  
„ inualescentem appellare coeperunt, vt Gal. lib. I.  
„ῶν κατ γνη ostendit.  
Ἕμπλην. πλησίον. prope, apud Hippocratem.  
Ἐμπνευμάτωσις. inflatio. idem quod ἐμφύσημα. de quo  
postea.  
Ἐμπρίων σφυγμὸς. pulsus serratus, seu serratilis. Est  
pulsus inaequalis in vna pulsatione & diuersis partibus  
 arteriae, in quo pars alia arteriae magis elata  
distentaque, alia minus, videtur. fit ob inaequalem  
 arteriae duritiem, ex phlegmone praesertim  
contractam. sic enim fit vt pars alia attolli, alia  
non attolli videatur, quod durior sit minus apta  
distentioni. Habet quiddam vibrati simile & celer  
 quidem est & frequens, non tamen semper  
magnus. Proprius est omnis magnae inflam mationis  
.  
Ἐμπροσθότονος. est perpetua totius corporis conuulsio  
 in partem anteriorem. Species est τῆς τετάνου  
sic à symptomate appellata, quod qui ea laborant  
, inclinantur in anteriora, nec se erigere valent  
. Est autem totius corporis conuulsio, non  
solius ceruicis. ex quo constat non modo ceruicis  
 musculos, sed omnes etiam qui tota in spina  
habentur affici, & proinde hunc affectum ad neruorum  
, qui corpus in partem anteriorem inflectunt  
, principium pertinere. Quanquam fieri  
interdum possit, vt ijs non affectis, sed oppositis  
 potius resolutis id mali genus excitetur. Ac  
si totius quidem corporis est, ἐμπριθότονος simpliciter  
 appellatur: si vero certarum quarundam  
partium, non simpliciter, sed addito eius partis  
nomine quae ita distenditur, vt ceruicis, vel maxillae  
, vel lumborum. Oritur ab humore in neruis  
 refrigeratio. Pelops causam tribuit musculis  
repletis spiritu & aere crasso nebulosoque, quem  
impense frigidum & concretum, eoque ad motum  
 contumacem affirmabat. vide ὀπισθότονος.  
Ἕμπτυσις. expuitio, differt ab αὑαχρέμψει, id est,  
screatu. 6  
Ἐμπύημα. dici potest in omni corporis parte facta  
puris collectio, siue illud in inflammata parte adhuc  
 contineatur, siue abscessus ruptus sit: alij  
non omnem quidem puris collectionem, sed  
eam modo quae in internis visceribus facta sit, ita  
appellandam censent. Rursus alij nec eam quidem  
 omnem, sed vbi inter thoracem & pulmonem  
 pus effusum est. quae quidem magis propria  
 magisque vsitata est τῆ ἑμπυήματος significatio  
. Symptoma est peripneumoniae vel pleuritidis  
, si digeri vel per sputa vacuari non potuit.  
Succedit etiam interdum anginae, vt habetur  
apud Hippoc. aphor. 10. lib. 5. Rupto namque inferne  
 abscessu, pus in vacuum thoracis locum  
effunditur, ibique fluctuationis cuiusdam sensum  
 mouet, cum aeger è latere in latus cenuertitur  
, inde vero per occultos meatus in aluum,  
intestina vesicamque subit, vel aliquando ad cutem  
 erumpit, sibique foras viam vno aut pluribus  
 vlceribus aperit. Caeterum non semper inflammationi  
 succedit empyema, sed quandoque  
nulla febre pręcedente serosus aut pituitosus humor  
 ex reliquo corpore eo loci delapsus putrescit  
, & empyema mouet, vt Aetius scriptis annotauit  
.  
Dicitur etiam διαπυήμα vt videbis suo loco  
. e  
Ἐμπυϊκὸς ἢ  
Ἕμπυος. ὁ ἐμπύημα ἔχων. suppuratus, purulentus, quacunque  
 corporis parte pus collectum sit. Verumtamen  
 medici, vt ait Galen. in prognost. solent  
eos solos vel praecipue ἑμπύυς nominare, qui in  
thorace aut pulmonibus hoc modo affecti  
sunt.  
Comment. 2. in prognost. part. 60. & in a  
aphor. 27. lib. 6. & in aphor. 44. lib. 7. Sed & a  
Aretaeo lib. I. de diuturnis c. 9. ἔμπυοι dicuntur,  
qui pus in regione pectoris delitescens, aut inferius  
 sub septo transuerso per os eijciunt, quod si à  
hoc per aluum pus deijciant ἀποστηματίας vocari à.  
Graecis tradit.4  
Ἐμπυηματικοì Tralliano dicuntur lib. 7. cap. 2. qui.  
ἔμπυοι. 5  
Ἐμπύους μοτοὺς linamenta concerpta&conuoluta,  
quae vulneribus induntur ad purgandam saniem,  
vel λημνίσηοις, apud Hippocr.  
Ἐμπύρευμα. reliquiae caloris febrilis post solutam  
accessionem. Dispositio quaedam est neutra, mediaque  
 inter febrem, & febris intermissionem.  
Propria est intermittentium febrium & putridarum  
, in quibus soluta accessione superest tamen  
 nonnihil caloris vel in ipsis humoribus putrentibus  
 relicti, vel in solidis etiam partibus impressi  
. Huic contraria est ἀπυρεξία. vide διαλείμμα  
.  
Praeterea ἐμπόρευμα definit Aetius tetrabl. I. .  
serm. 2. c. 1. igniculum quemdam tenuium partium  
 qui deustis inest, quemque per loturam.  
vsta deponunt, quo per aquam decedente, quod a  
reliquum est vsti, substantia terrea frigida fit quę  
citra mordacitatem siccare potest, aqua vero in a  
qua lotum medicamentum est, calidam vim tenuium  
 partium acquisiuit: quod spectat ad deustorum  
 temperiem qua de controuertunt nonnulli  
, quidam (addit ille) opinantur, omnia vsta

1. pb Desgorris

„ frigidiora seipsis euadere, quidam è contrà calo„  
 rem in vstis augeri putant; vtrique autem errant;  
„ acria igitur quidem omnia vsta multum de ca„  
 lore suo perdunt, quae vero talia non sunt vsta  
" caliditatem acquirunt, nullum autem vstum  
„frigidum penitus euadit propter igniculum il„  
 lum praedictum quem possident, & Aristoteles  
" 2. metheor. c. 3. omnia quaecumque ignita fue„  
 runt habere potentia caliditatem in seipsis ait, vt  
" videre licet in calce, cinere, & subsidentia anima„  
 lium, tum sicca tum humida, quod & idem af„firmat  
 Galen. 9. de simpl. medic. facult. eamque  
" ob rem cap. 6. I. de caus. symptom. atram bilem  
„ quamquam natura sua frigidam & terrestrem,  
„ quia ex sanguine adusto gignitur, caloris non  
„ esse expertem inquit, aeque ac cinerem & ace„tum  
.  
Ἐμυκώθη. significat apud Hippocratem συνέμυσιν, id  
est conclusit, vt Dioscorides interpretatur. vel,  
adnata habuit humore plena, in morem fungorum  
, sicut interpretantur plurimi.  
Ἐμυλήθη. κατεμαράνθη. contabuit, apud Hippocratem  
.  
Ἐμυλώθη. ἐσκληρύνθη. induruit, apud Hippocratem.  
Ἐμφράγματα sunt obturamenta, sepimenta, & impe„  
 dimenta quando nimirum foetus in pedes proce„dens  
 viam sibi in partu obstruit.  
Ἐμφρακτικὸν. Medicamentum quod poros suo lentore  
 obstruit. ἐμπλαστικὸν etiam appellatur.! Huic  
contrarium est τὸ ἐκρρακτικὸν: sed hoc quidem  
modo sumptum ἐμρρακτικὸν tantum lentore suo  
obstruit. Verum aliquando sumitur generalius,  
vt eo etiam nomine comprehendantur quae copia  
 vel crassitie obstruunt.  
Ἕμφραξις. obstructio. Est stipatio meatuum aut cauitatum  
 naturalium ex abundantia aut vitiosa  
qualitate succorum. Speciem στεγνώσεως, hoc est  
stipationis, esse Galenus lib. 10. meth. med. prodidit  
, sicut &πυκνότητα. Est autem obstructio  
morbus organicus, pertinetque ad formam organicae  
 partis corruptam, amissis videlicet meatibus  
 aut cauitatibus parti alicui debitis, vel propter  
 vitiosam qualitatem, quod ij nimium lenti  
vel crassi sint. Hae enim duae esse possunt obstructionis  
 causae, quae morbus est instrumentalis eorum  
 quae obstructa sunt corporum. Hanc symptomata  
 multa consequuntur, & maxime quidem  
 ipsa transpirationis retentio, atque rursus  
putredo, aliorum morborum antecedens quaedam  
 causa.  
Ἐμφύσημα inflatio. Est spiritus flatuosi collectio in  
inanibus corporum spatijs. Eius principium, inquit  
 Gal. male concoctus cibus est, à calore videlicet  
 debili, & à quo flatus excitati resolui nequeunt  
. Hi quidem collecti alias sub cute, alias  
sub membranis quae ossibus circundantur, aut  
musculos viscerumue aliquod includunt, ἐμφύσημα  
 generant. Colligitur vero non parum aliquamdo  
 etiam in ventriculo & intestinis, itemque in  
medio spatio horum & peritonaei. Gal. duabus  
differentijs omnem inflationem complexus est:  
aut enim in maioribus cauitatibus continetur,  
aut in minimis spatijs, quae non licet sensibus  
vsurpare, sed sola ratione comprehendi possunt.  
Cuius generis tumores, vt scribit, aliquando extitere  
, quibus dissectis nullum pus inuentum est,  
sed spiritus tantum, qui per totam carnem minimis  
 portionibus disseminatus esset. Caeterum  
differt inflatio ab oedemate, quod & pressa digitis  
 non retinet vestigium, & sonitum veluti tympanum  
 reddit, itemque quod in cauitate sensibili  
subinde continetur, atque hac nonnum quam maxima  
. Haec affectio non solum ἐμρύσημα, sed ἐμπνευμάτωσις  
 καὶ πνευμάτωσις dicitur. Haec enim nomina  
 medicos confudisse apparet, neque rationem  
habuerunt in maioribusne an in minimis spatijs  
spiritus conclusus esset, vt illud ἑμδύσημα, hoc vero  
ἐμπνευμάτωσιν appellarent. Quae enim in ventriculo  
& intestinis & medio eorum & peritonaei  
spatio nascitur, eam Galenus lib. 14. meth. med.  
ἐμρύσημα vocat, eandemque ἑμπνευμάτωσιν appellat  
 postremo libro de symptomatum causis. Cum  
autem ἐμφύσημα omnium partium communis affectio  
 sit, in oculo tamen proprie dicitur quum  
ille absque manifesta causa intumescens, decoloratior  
, pituitosior & multum pruriginosus fit  
cum fluxione, vt Aetius ex Demosthene recitat.  
Contingit autem, vt idem ait, plaerumque senioribus  
, pruritu ab angulo qui ad nasum est incipiente  
, velut si quis à musca aut culice sit commorsus  
. estque haec affectio per ęstatem frequens.  
Ἕναιμον ἕλκος. vide ἕλκος ἔναιμον.   
Ἕναιμον φάρμακον. cruentum medicamentum. Id dicitur  
 vt ait Galen. initio comment. 3. εἰς τὸ τρὶ ἀνμῶν  
, quod cruento vulneri inijcitur vt primum  
illatum est, & nondum ex toto siccum, sed adhuc  
 cruentum, hoc est cum cruor qui αιμα dicitur  
, ex cute ipsa vulnerata, vel etiam ex carne in  
roris speciem distillat. His emplastris, inquit  
Celsus, nulla maiorem vsum praestant. Nam reprimunt  
 inflammationem, nisi magna vis eam  
cogit, atque illius impetum minuunt: tum glutinant  
 vlcera, & cicatricem ijsdem inducunt. Constant  
 autem, inquit, ex medicamentis non pinguibus  
, ideoque ἀλίπαινα nominantur. Quae enim  
huius generis sunt, siccare debent, & citra abstersionem  
 leniter adstringere. haec maxime ex bitumine  
 componuntur, cumque varij sint generis,  
duo tamen habentur praestantissima, vnum βαώβαρον  
, alterum κυζικὴνὸν appellatum. hoc tamen  
paulo plus quam cruenta exiccat, ideoque nisi  
diluatur nocet magis quam prosit, contrahens  
membra atque dolorem inducens. Caeterum τὸ  
ἔναιμον φαγμακον etiam à quibusdam κολλητικὸν nominatur  
, vt scribit Galenus. de quo vide suo loco  
.  
Ἕναιμον etiam dicitur medicamentum sanguinem  
supprimens Aristoteli sect. 1. probl. 33. vbi quaerit  
 quaenam sit virtus medicamenti sanguinem  
supprimentis.  
Ἐναιώρημα. est portio vrinae crassa candidaque in eius  
medio sublimis. Partem quidem vrinae esse patet  
 ex eo quod omnes vias emensa siit, & mutationes  
 sortita quas & vrina, attracta primum  
per emulgentes venas à renibus, deinde demissa  
in vesicam, & concoctionem ijs in locis sortita  
non aliter quam vrina. Sed nulla etiam vrina est,  
quae eam non habeat vel secretam vel in se confusam  
, quemadmodum etiam hypostasim, de  
qua suo loco dicemus. Differt autem ab ea sola  
crassitie & grauitate. vnde fit vt hypostasis matulae  
 fundum petat, enaeorema autem in media  
vrina pendulum sit, aut si forte exquisite medium  
non est, paulo magis deorsum quam sursum vergat  
. Est enim corpus vrina paulo crassius & grauius  
, multo tamen leuius quam hypostasis. Ac  
quanquam quod optimum est, eo loco situm esse  
 oporteat & in imum magis inclinare (quanto

1. pb Desgorris

enim magis deorsum subsidet, tanto melius haberi  
 Galen. author est) saepe tamen in aduersa  
valetudine supra medium fertur, atque ipsi etiam  
vrinae supernatat, pendetque in ea, veluti nubes  
in aere, propter flatuum copiam, atque ab ea similitudine  
 ab Hippoc. etiam νερέλη nominatur.  
Hinc in prognost. κρέλας ἐκφερομένας pro ijs  
„ sublimamentis, quae mediam vrinae regionem  
"petunt sumit.  
Sic enim putauit Galen. ἐναιώρημα&νερέλην  
apud Hippocrat. idem significare: quanquam ipse  
 comment. 2. in prognost. dubitare videatur  
num Hippocrates τὸ ἐναιόρημα genus faciat τrῆ eρέλης  
 καὶ τοῦ γυνοειδοῦς ἐναιωρήματος. ita vt duae enaeorematis  
 species sint, vna nubeculae similis, altera  
geniturae. Caeterum quod pertinet ad colorem  
quem candidum esse decet, eius ratio posita est  
in perfecta concoctione, quemadmodum color  
albus lactis, seminis, atque ipsius etiam sedimenti  
, sicut suo loco dicetur. vide ἀπόστασις.  
1 Caeterum etiam ἐναιώρημα non raro apud  
" Hippoc. pro hypostasi vsurpatur; sic in Philisco  
" legimus, Enaeorema rotundum torosum: in alijs  
„ biliosum nubeculosum, conglomeratum, ni„  
 grum: in alijs album, aequale & laeue; Gaza autem  
ἐνιώρηυα sublimamentum interpretatus est,  
„ quae per vrinam feruntur, in eaque appendent  
„ significans, Celsus ex Hippocr. suspensas nube„  
 culas appellauit.  
Ἐναιώρημα γονοειδὲς. dicitur ab Hippoc. sublimamentum  
" genitali semini simile, id est velut grumosum  
& grandinosum, quod multam pituitam viB  
 tream, crudam, viscidam & frigidam, confertam  
„& flatulentam indicat quale Philisco contigit 1.  
„ Epidem. quod perpetui sudores frigidi compro"  
 barunt: hoc & idem Philistae accidit aegro 4. l 3.  
„ Epidem. qui ex multa confertaque, & cruda ma„  
 teria febre assidua laborauit, in quo ἐναιώρημα γον  
 νοειδὲς extulit Hipp. idem quoque visum est in egro  
" 3. l3. Epid. qui ex febre acutissima laborabat à pi"  
 tuita cruda vitrea admodum incensa, quae pluri„mos  
 admixtos flatus habebat. Erat &τὸ ὑρούμενον  
η γονοειδὲς in Theodori vxore l. 7. Epid. ex crebris  
„ conuulsionibus tremoribus & sudoribus frigidis  
„ ex magna cruditate laborante.  
Ἐναίωρημα μετέωρον. sublimamentum sublime, quod  
"mentis emotionem significare scribit Galen.  
"comm. 3. in l. 3. Epidem. tale vero fit à flatibus  
„qui sursum materiam exagitant & impellunt;  
„ hoc & idem ἐναιώρη μα διεσπαρμένον, vel διεσπασμένον  
„ dicitur in aegro 4. lib. 3. Epidem. & in aegro 10.  
„lib. 1.  
Ἐναιωρεύμενοι ὀφθαλμοὶ. Sublimes oculi, instabiles, &  
„ continuo motu agitati apud Hippoc. in prognost.  
" dicuntur, quos lib. I. Epid. appellat ἐνθεδιδημένυς  
„ intus circumagitatos: Tales autem fiunt deliran„  
 tibus, interdum & oculorum tremorem signifi"  
 cant, vtrimque lethali signo; Sine morbo autem  
" quibus à natura id vitij inest oculis, affectus  
„ eiusmodi ἵππος vocatur quod signum animi esse  
„ inconstantis creditur: in prorrhet. 2. sect. 2. &  
„ libr. 6. Epidem. ἐναιωρευμένοις ὀρθαλμοῖς oppo„  
 nuntur οἱ πεπηγότες, id est concreti & immobi„les  
, qui etiam inter signa lethalia collocantur:  
" fit enim ista immobilitas ob musculo„rum  
 oculi vel resolutionem, vel tetanum vt fit  
„ in catoche.  
Ἐναντίον. contrarium, aliter Aristoteli, aliter alijs  
definitur. Hi enim non in corporum modo qualitate  
, sed etiam in quantitate & loco contrarietatem  
 constituunt, quam vtique Aristoteles oppositionem  
 vocat, non contrarietatem. Neque  
enim magnum paruo vult esse contrarium, sed  
in eo quod ad aliquid dicitur oppositum: neque  
multum pauco, sed nec rarum denso, neque  
relaxatum contracto, neque ipsi quod secundum  
 naturam est, id quod praeter naturam est,  
vt nec summum imo, dextrum sinistro, anterius  
 posteriori. Verum Hippocrati omnia id genus  
 contrariorum habent appellationem, sicuti  
etiam Platoni, qui generationes ex contrarijs esse  
 dicit. sed nec Aristoteles suam ipsius legem in  
nominibus seruat, quo loco principia eorum quae  
natura reguntur, materiam, formam & priuationem  
 statuit; itaque nihil interest in medicina dicas  
, contraria contrariorum esse remedia, vel opposita  
 sibi inuicem esse remedia. Siquidem copiam  
 sanat vacuatio, defectum nutrimenta, in  
summa quod exuperat, ablatio, quod deficiens  
est, adiectio. Cum vero dicantur contraria quae  
sub vno genere plurimum inter se distant, non  
tantum extrema extremis, sed medio etiam contraria  
 sunt. Itaque si intellexerimus in vno quoque  
 genere quod mediocre siue medium est, infinita  
 quaedam contrariarum rerum multitudo  
inuenietur, quae maioris minorisque ratione inter  
 se dissideant. Haec enim quamuis à se non distent  
 longissime, contrariorum tamen nomine  
censentur ab Hippocrate.  
Ἐνάρεες siue Ἐνάριες. euirati dicuntur, quem Scytharum  
 morbum fuisse declarat copiose Hippoct.  
lib. de aere aqu. & locis, & Herodotus in Clio, qui  
etiam Scytharum vates vtpote castratos, sic appellatos  
 esse in Melpomene meminit.4  
Ἐναργῆ ἐνύπνια. Conspicua insomnia dicuntur ab.  
Hippocr. in Coacis; id est placida & tranquilla,  
cum quae per somnum repraesentantur speciesà  
& simulachra confuse non miscentur, sed simplicia  
 apprehenduntur, qualia per vigilias à sensibus  
 exterioribus apprehenduntur, ita vt à somno  
 excitatis horum sit facilis recordatio; opponuntur  
 autem haec perturbatis, tumultuosis, auta  
turbulentis, in quibus Chymerae, hypocentauri,  
& similia per somnum videri videntur, quorum  
post somnum nulla omnino aut exigua sit recordatio  
. fiunt haec ab immodica frigiditate & a  
humiditate, illa vero à puriore, tenuiore, calidiore  
 siccioreque materia: haec pituitosis naturis, &a  
intemperanter viuentibus, & morbis frigidis, vt.  
Comate, Lethargo; illa vero in naturis siccis &.  
parce viuentibus, melancholicis, & morbis calidis  
 siccis, vt in phrenitide: Hollerius ἐνύπηα  
ἐναγῆ interpretatur in phreniticis, quae dormientibus  
 praetenduntur & excitatos somno exturbant  
, coguntque vt sui insomnij indicia quaedam,  
vel gestu vel sermone exponant: Sed & phreniticis  
 vigilantibus, inquit, multa offeruntur, aut recens  
 excitatis somno quae abigi iubent, aut quibus  
 etiam delectantur.4  
Ἐνάρθρωσις. species est τὸν διαρθρώσεως. Dicitur autem  
cum cauitas articulum excipiens admodum profunda  
 est, caputque quod in eam inseritur, oblongum  
. Eius pauca sunt exempla, vt cruris cum ischio  
, & forte tali cum osse nauis speciem referente  
.  
Gallice emboiture vocatur. 1  
Ἐαυλίη, pro pudendorum sinu sumitur apud Hippocr  
. l. 2. σαὶ γύναικ. 4

1. pb Desgorris

Ἔνδειξις. indicatio. Est significatio eius quod fieri in  
singulis rebus debet, sumpta à propria cuiusque  
rei natura. Cum enim in singulis rerum generibus  
 quaeri possit, quid sequendum quidue fugiendum  
 sit, eius cognitio ab ipsa rei de qua quaeritur  
natura peruestiganda est, quodque illa faciendum  
 insinuauerit id eius indicatio dicitur. Vt si  
quaeratur de sanitate quid sentiendum sit, primum  
perpendere oportet sanitatis naturam, quae quia  
bona omnibus mortalibus videtur, facit vt iudicemus  
 eam à nobis seruandam esse, quamobrem  
sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem vero &  
in morbo agendum, qui quoniam totus praeter  
naturam est & toto genere malus, indicat & ostendit  
 se tollendum esse. Itaque quemadmodum  
duo sunt summa rerum omnium genera bonum  
& malum, ita duae sunt primae & generales indicationes  
 Custodia & Ablatio, illa quidem boni,  
haec vero mali. Singula enim de seipsis alterum  
eorum necessario indicant: quicquid enim est,  
aut secundum naturam, aut contra naturam, aut  
medium est, quod non naturale solent appellare  
. Quod secundum naturam est, vel est sanitas  
ipsa, vel vires nostri corporis triplices, vel causae  
sanitatis, ad quas temperies, aetas consuetudo &  
ambiens aer referuntur, vel sanitatis effectus, hoc  
est, actiones omnes quae secundum naturam  
fiunt. Haec autem omnia custodiam sui medicis  
omnibus indicant: quemadmodum quod contra  
 naturam est, sui ablationem. Id autem est, aut  
morbus ipse, aut causa morbi, aut symptoma. Est  
autem ea prima & communissima indicatio &  
idiotas etiam non latens, quae quid agendum sit  
declarat à qua aliae sunt magis speciales indicationes  
, quare illae fierine possit quod prima indicauit  
, aliae vero quibus remedijs, ostendunt.  
Haec autem nihil aliud sunt quam rei propositae  
argumenta à quibuslibet rebus desumpta, quae  
ad eius cognitionem conferre possunt. Vt si quęratur  
 de morbo an curari possit, indicatio siue argumentum  
 primum petendum est ab experientia  
, deinde vero à ratione: illud Empiricorum  
proprium est, &τήρησις καὶ σημεῖον vocatur: hoc  
proprie ἔνδειξις est, nec aliud quam ἡ ἀκολουθία λογαὶ  
, hoc est, consequentia ratione inuenta ductaque  
, diciturque alio nomine τεκμήειον Petitur  
autem quadrifariam, à substantia totius aut partis  
 affectae, ab actione partis laesae, ab vsu, à situ  
partis. A substantia quidem petitur argumentum  
hoc modo: nam si eius temperies aequaliter vitiata  
 est, indicat id non posse praestari quo tendimus:  
 contra vero si inaequaliter vitiata est, aut si  
solida aliqua substantia perient, indicat ipsa se  
non posse reparari: si vero carnosa aut spiritalis,  
posse. Ab actione autem partis laesae in hunc modum  
. Nam ea tum per quam vita est, tum sine  
qua esse non potest, tum per quam conseruatur  
si perierit, certum est argumentum morbum eum  
cuius vitio perierit non posse curari: si vero per  
quam melior vita est perierit, spem esse curationis  
. Similiter pars ea cuius vsus ad vitam necessarius  
 est si perierit, indicat morbum esse incurabilem:  
 contra vero cuius non necessarius est vsua,  
Asitu quoque partis idem indicatur. Nam si ita  
sita est vt medicamenta ad eam pertingere nequeant  
, argumentum est praestari id non posse  
quo tendimus, sicut econtra praestari posse si medicamenta  
 ad eam deduci valeant. Similiter vero  
de alia quaestione statuendum, qua quaeritur quibus  
 remedijs praestari possit quod speratur. Argumenta  
 enim petuntur & à rebus secundum  
naturam, & ab ijs quae sunt praeter naturam. Quae  
enim secundum naturam sunt, vt sanitas, vires &  
causae omnes salubres, ad sui custodiam similia  
sibi adhiberi postulant: quae vero sunt praeter naturam  
, remedium insinuant contrariae cum morbo  
 facultatis, vt qualitas contrariam qualitatem,  
repletio vacuationem, & praeterea definitum  
certa quantitate & numero. Sed quantitatem  
quidem metiri oportet tum ex morbo, tum ex  
natura. Morbus enim indicat medicamentum  
tanto excessu contrario à natura deficiens, quanto  
 ipse naturae modum excessit, vt si morbus primo  
 ordine sit calidus, medicamentum indicat  
adhibendum primo etiam ordine refrigerans. Natura  
 vero multiplices variasque deligendi medicamenti  
 indicationes praebet. Spectare enim  
oportet, & totius corporis & partis affectae naturam  
. Totius autem natura partim à naturali  
temperamento, partim à viribus nostrum corpus  
dispensantibus ęstimanda. Ac temperies quidem  
medicamenta indicat cum totius temperie aequali  
mensura esse oportere. Vires autem si robustae  
fuerint, valida medicamenta: si imbecillae, mitiora  
 indicant. Similiter & partis affectae natura  
distinguenda est: nam pars similaris in corpore  
quidem temperato, si medij est cum ipso corpore  
 temperamenti, indicat remedium tantum esse  
oportere, quantum soli morbo debetur: sin autem  
 medij non est temperamenti, indicat medicamentum  
 plus quam morbus ipse exposcat ea  
qualitate intendendum, quatenus plus minusue  
à mediocritate temperamenti recessit: verbi gratia  
, glandulosa pars minime siccans medicamentum  
 indicat, carnosa parum siccans, venosa non  
multum, arteriosa magis, membranosa & neruosa  
 amplius, musculosa medio modo inter carnosam  
& neruosam, cartilaginosa multo magis,  
ossea vero quod maxime desiccet medicamentum  
 indicat. Eadem vero similaris pars in corpore  
 intemperato, si quidem ambo, pars videlicet  
& corpus totidem contrarijs gradibus recesserunt  
 à sua temperie, indicat medicamentum tantum  
 esse exhibendum quantum parti debetur  
temperatae, quantum scilicet morbus ipse solus  
postulat: si vero pars sola in medio est temperamento  
, indicat eatenus intendendas esse vires  
medicamenti, quatenus corpus ad intemperiem  
deflexit: sin autem & pars & corpus imparibus  
gradibus contrarijs recesserunt à sua temperie,  
tunc quot gradibus vnum alterum excedit, totidem  
 gradibus vires medicamentorum augendas  
esse ostendit. Pars vero organica, tum ex sua figura  
, tum ex positu suo remediorum genera modumque  
 indicat, sicut Galenus extremo lib. 7.  
meth. medendi demonstrauit. Sed hae quidem  
simplices sunt indicationes, praeter quas aliae  
etiam habentur compositae genere similiter triplices:  
 aliae enim quid agendum sit, aliae an praestari  
 possit, aliae quibus auxilijs praestari possit,  
ostendunt. Quid vero agendum sit, in compositis  
 indicationibus non alia methodo inuenitur  
quam in simplicibus, quod compositi cum alijs  
affectibus non indicent aliud esse agendum quam  
si simplices per se subsisterent. An vero praestari  
possit, indicari potest, vel aestimatis per se singulis  
 affectibus, qui si curari non possunt, nec ipsi  
quidem cum alijs compositi curationem vnquam

1. pb Desgorris

admittent: vel affectuum inter se collatione. Si  
namque inter se contrarij sint, aut si eorum vnus  
alteri noceat, difficiliorem, prolixiorem aut periculosam  
 omnino curationem indicant: si vero  
indifferentes sint, vt sibi mutuo nec prosint nec  
noceant, prolixiorem: si vero alter alteri auxilio  
sit, faciliorem pollicentur. Quibus autem auxilijs  
 praestari possit, inuenietur non aliter quam si  
simplex esset indicatio, siue remedij genus, siue  
qua mensura, aut quam saepe sit exhibendum requiratur  
. Verum in remediorum ordine discrimen  
 est, & cui primo cui secundo medendum sit  
inuestigandum. Affectus quidem in ordine promiscui  
, quorum nullus altero prior est, nullum  
ordinem exhibendi medicamenti definitum indicant:  
 in quibus vero ordo aliquis est, etiam  
medicament certo ordine sibi adhiberi postulant  
. Id autem indicabitur à causa eius quod post  
futurum est, id est, cuius curatio est causa curationis  
 alterius: hoc enim prius remedia sibi adhibenda  
 esse postulat ab eo quod obtinet rationem  
causae sine qua non: hoc enim ante alia medicamentum  
 requirit ab eo quod magis vrget: siquidem  
 id prius sibi medendum esse indicat. Hae quidem  
fere praecipuae sunt indicationes quae in morborum  
curationibus spectari solent. Nec tamen tantum  
in medicinae parte therapeutica indicationibus  
 locus est, sed in sanitate etiam conseruanda,  
& in re breuiter omni de quâ trium earum quaestionum  
 aliqua quas explicauimus institui potest.  
Ἐνδεδιδημένοι ὀφθαλμοὶ. sunt intro conuoluti oculi seu  
„ intus conuersi, obtorti, intus agitati.  
Ἐνδίαιον. inquit lib. 5. lineum filum est quod mediB  
 ci in extremo clysterio relinquunt per quod κλυσ"  
μὸς inijcitur; Sic & Graeci foramen vocant in  
„ naui per quod emittitur sentina, vnde & per trans„  
 lationem, vt opinor, medici in clysterio, id est,  
B instrumento quo aluus perluitur sic vocarunt;  
„ Aliud enim ἔνεμα quam clyster & clysterium; il„  
 lud id quod inijcitur; hoc instrumentum quod  
„ inijcit.  
Ἐνδήμιος ἢ  
Ἕνδημος νόσος. morbus patrius, vernaculus, & regioni  
 seu populo alicui familiaris. Hic in regione aliqua  
 frequens est & perpetuus, omnesque ex aequo  
 corripit, quod causam habeat omnibus communem  
. Altera est communis morbi quem πανδημον  
 appellant differentia. De hoc morborum  
genere agitur apud Hippocratem lib. de aere, locis  
& aquis.  
33 Ἐνδιαφθείρειν. vide supra διαφθείρειν.  
Ἐνδοιαστῶς ἔχειν. & ἐνδοιαστὰ νοσήματα. de ijs dicuntur  
„ qui ad morbum aliquem dubie se habent, in eo„  
 que ambigunt, qui etiamsi suspecti sunt, non„  
 dum tamen plane sunt confirmati, quales erant  
"1. Epidem. quibus tabes antea suspecta fuerat,  
„ posteaque tandem confirmata, haec autem phra„  
 sis est Hippocrati admodum familiaris.  
Ἐνδοῦναι. concedere, hoc verbum de morbus & sym„  
 ptomatis efferre solet Hippocr. sic saepe, conce„  
 dit inflammatio aut tumor aut dolor: Sed &  
„ concedere vrinam dixit Hippocrat. in prognost.  
„quod non satis probare Gal. videtur in comment.  
„ nisi, inquit, metaphoricos vox haec à praedictis  
ad vrinam fuerit ab Hippocr. translata, vt quem„admodum  
 dici solet concedit dolor aut tumor,  
„quia in melius mutantur, ita concedit vrina, quia  
„ cum esset suppressa, vbi exierit facit in melius  
"mutationem.  
Ἔνεμα. infusum. quod per infema in aluum infunditur  
. ἔικλυσαα, κλυστόρ. venit ἀπὸ τοῦ ἐνίημι, quod infundere  
 significat.4  
Ἐνέοντα. dicuntur humores qui in corpore insunt &  
continentur: Hippocr. autem i. de morbis nomine  
τὴν ἐνέοντων ἐν τῷ σώματι ea quae in corpore superuacanea  
 sunt intellexit, dum ab illis vel ἀπὸτ \*  
ἔξωθεν solutionem continui fieri scribit.  
Ἐνεοὶ. vocantur à Graecis, inquit Galenus comment  
. 4. εἰς τὸ κατὰ ἰωτρεῖον, qui ab ortu surdi sunt, simulque  
 indistincte loquuntur. Vnde quidem  
apud Hippocratem ἐνκὸν metaphorice interpretantur  
 inefficax & inutile. vt enim illi obeundis  
vitae munijs prorsus inutiles sunt, sic quicquid  
non iuuat, ἐνεὸν ab Hippocr. dici existimant,  
Ἐνέργεια. actio. motus est partium actiuus. vel, actio  
est agentis motus. vel, actio motus est actiuus,  
qui à se editur. hoc enim pacto plaeraeque actiones  
 excluduntur, quae verius passiones nominari  
debent, quales quibusdam partibus accidunt,  
cum ab alijs mouentur. Siquidem crurum brachiorumque  
 ossibus motus inest passiuus potius  
quam actiuus, qui fit à musculis ea mouentibus.  
Qui tamen & geminam quoque rationem habent  
. Nam si ipsum primum mouens, quod est  
princeps animae facultas, respexeris, musculi rationem  
 instrumenti habebunt: sin autem ossa  
quae ab ipsis mouentur, rationem habebunt agentis  
. Possidet autem omnis actio, vt & passio, in ipso  
 fieri essentiam suam. Quamdiu enim fit, actio  
dicitur: cum facta est, iam non actio, sed ἔργον, id  
est opus. Siquidem caro non est naturae actio, sed  
opus: quanquam recte etiam loquentibus actionem  
 quidem licet opus quoddam naturae appellare  
, ceu digestionem, concoctionem, sanguificationem:  
 non tamen contra licet opus actionem  
 omnino nuncupare. Patet enim alterum eorum  
 nominum bifariam dici, alterum non item,  
Habet vero omnis actio in animantis corpore  
peculiarem aliquam partem per quam perficitur  
, nec pars vlla est in animalis corpore quae careat  
 sua actione, verum primarias quidem actiones  
 corpora similaria, secundarias autem organicae  
 partes, sed vtrasque quidem (si modo integrae  
& inculpatae fuerint) à proba & naturali  
qualitatum temperie perficiunt. Actio namque  
proba esse non potest sine corporis naturali affectu  
, vt nec vitiosa, nisi cum corpus fuerit vitio  
affectum. Sicut autem probitas actionis, sanitas,  
ita actionis vitium morbus dici potest. Itaque  
habent singulae partes animalis suam propriamque  
 actionem, quae quamuis partis eius cuius  
actio est, vsus etiam esse possit videri (visio enim  
actio est oculi, nec alium ab oculo vsum exposcimus)  
 idem tamen non est, sed ab eo differt,  
quod actio, vti diximus, motus sit actiuus, vsus  
vero nihil aliud sit quam quae vulgo dicitur άoχρηστὶα  
, id est, ad agendum apitudo, quodque vsus  
actionem quidem dignitate praecellat, actio vero  
constructione & generatione praecedat, vt in lib.  
de vsu partium docuit Galen. Sunt autem omnium  
 actionum duae summae differentiae, alterae  
animales, alterae naturales. Animales triplices,  
sensitiuae, motiuae & rectrices, siue principes,  
quas praecipuas obtinet ea quae à pueritia ad remissionem  
 vsque succedit aetas. Naturales vero,  
quae & corporales à Galen. dicuntur lib. 6. sanitatis  
 tuendae, plurimas, quarum tum cor, tum iecur  
 principia existunt, in pueritia praecipue vigen¬

1. pb Desgorris

tes. Alij vero treis summas actionum differentias  
 constituunt à tribus partibus desumptas quę  
sunt in toto corpore nobilissimae: animales, quae  
cerebri sint, vitales, quae cordis, naturales vero  
quae iecinoris, vocabulis tantum à prioribus dissidentes  
.  
Ἐνεργείᾳ. id est actu, aliquid esse dicitur quod ὄντως,  
id est reuera, tale est quale esse dicitur, vt ignis  
calidus, nix alba, homo niger qui reuera niger  
est, & calidus qui calet: dicitur autem relatiue  
πρὸς τὸ δυνάμει εἶναι, id est, ad id quod potestate tale  
 est.  
Ἐνερευθὴς & ἐρευθὴς. Graecis diuersa significant Athe„  
 naeus lib. 1. sanguinem è vino vetere fieri ait non  
ν ἐρευθῆ, id est rubrum, sed ἀκρευθῆ, id est rubenti af„  
 finem, siue è flauo rubrum. Itaque voce ἑνερευθὴς  
ν remissa rubedo intelligitur, quem esse colorem  
"optimi sanguinis sunt è medicis qui scribant vt  
"Actuar. lib. de vrinis cap. 4. Celsus contra sanguinem  
" semper laudat qui rubet & pellucet;  
"Aristoteles in sano corpore ἐρυθρὸν, Auicenna ru„  
 beum esse pronuntiant. Porro verum esse quod  
" de differentia vocum ἐνερευθὴς&ἐρευθὴς diximus,  
„ neque aliter ista exponi debere, vel vnus hic  
„ Dioscoridis locus euincat, scribentis lib. 7. de veneno  
 araneorum, ὁ τόπος, ait, ἐνερευθὴς φαίνεται, quod  
ν statim ipse interpretatur μετρίως ἀπρυθρὸς, vt val„  
 de dilutam rubedinem habeamus intelligere, quae  
νnon sit ἐρυθρὰ sed ἀπρυθρὰ, & id quoque μετρίως,  
„ideo ait Nicander vix in cute apparere vulnus aranei;  
" ita semper accipere debes apud Dioscorid.  
" Galen. & omnio vbicumque occurrit vox ἑνερευνθὴς  
, quamquam pauci obseruarunt quam vim  
„ particula & habeat in hac dictione & similibus;  
"neque enim otiosa est, neque vt putant multi significationem  
" intendit, sed minuit potius idque  
"significat quod diximus: in 2. methodi ceu affi"  
 nes colores ponuntur ἑνερευθὴς, &λευκὸς ἀκριβῶς:  
" ex Theone Gymnasta scribit idem ὑγγεινῶν lib. 2.  
ἡ τὴν ἐλίγην τρί ψιν, ἐνερευθῇ πρὸς ὀλίγονχρόνον τὴν ἐπιράν  
 νειαν ποιεῖν, modicam frictionem modice rubentem  
 ad breue tempus cutem reddere, ἑνερευθὴ hοc  
ν est ἐευθὸς τι ἔχυσαν vt loquitur Galen. alibi de re  
" eadem: hoc in sensu Dioscor. hanc vocem intellexit  
 lib. 3. de onosmate loquens, & lib. 4. de si„deritidis  
 folijs: Cicero Attico, Angebar quod  
ν Tiro ἐνιρεύστερον te sibi esse visum dixerat, sic acciν  
 pe hanc particulam in omnibus similibus vocibus  
" vt ἑἔικιῤῥος, ἐμπόρουρος, ἔσχλωρος, & similibus  
"apud Dioscor.  
Ἐνηλλαγμένα ἄρθρα. articuli dicuntur inuicem cedentes  
", & inter se alternati, sic vocantur vertebrarum  
" articuli.  
Τὸ τῶν ἐνθεαστικῶν πάθος. affectus eorum quos qua„si  
 numine obsessos & diuinaculos dixeris; Esse  
"melancholiae species censeri potest, hi namque  
"à maiore aliqua vi afflari videntur, & futura prae„  
 uidere, ceu nituntur vates quidam; alij ea quae  
"nihil formidolosi ostentant, expauescunt, & te„  
 mere conuelluntur, animum ita despondent &  
„hominum commercia fugitant, aegritudo vero  
"aut in risum aut in feritatem desinit inquit Actua.  
„lib. 1. τρὶ διαινώσπαθῶν c. 53.  
Ἔνθεν καὶ Ἔνθεν. voces quae saepe apud Hippo. reperiuntur  
, & hinc inde significant, pro à superiore  
„& inferiore parte, antiquo loquendi modo, plerumque  
 enim vsurpantur cum de partibus quae  
„ à latere sunt sermo sit, his quippe vocibus Graeci  
 ad latitudinem significandam vti consueuerunt  
, haec Galen. comment. in lib. τρὶ ἄγμ. &ε  
comment. 3. 56  
Ἔνθετα. medicamenta dicuntur quae naribus imponuntur  
 ad compescendam hemorragiam.6  
Ἔνθερμος φύσις. Calida natura, sic consueuit Hippocr.  
ates appellare hominem qui non ingenito calore  
, sed acri & mordaci abundat, quem aduentitium  
& non secundum naturam esse arbitratur e  
Galen. comment. 4. lib. 6. Epid. sic etiam Seρ¬ 6  
μοκοιλτυς vocat quibus in ventriculo calor multus &  
est, non ille quidem insitus sed acer & mordax, e  
vt ait Gal. eodem com. est enim Hippocrati duplex  
θερμὸν. 6  
Ἐνθλάσσει. infringit, apud Hippocr.  
Ἔνθλασις. species est ὑλάσεως, nam cum θλάσις dicatur  
 solutio continuitatis in carne, ita vt partis  
affectae externa superficies integra maneat, in e  
profundo autem sint multae & paruae diuisiones,  
ἔνθλασις dicitur tunc solum cum aliqua cauitas à ce  
collidentis corporis ictu inducta appareat, vt ec  
scripsit Galen. lib. de causis morborum.  
Ἐνθουσιασμὸς. fanatica perculsio seu afflatio numinis.  
Est veluti cum quidam mente in sacris faciendis  
capiuntur, si qua viderint, aut si tympana vel tibias  
 vel signa audierint, vt legitur apud authorem  
τν ὄρων ἱατεικῶν.  
Ἐνθουσικὸν. inter olera syluestria à Theophrasto ponitur  
. Athenaeus & Plinius anthriscon maluerunt  
 appellare.  
Ἐνθράσσει. ἐγκείμενον νύττει. instans pungit apud Hippocrat  
.  
Ἐνιαύσιον. annuum. Vt annuus morbus. Id dicitur  
vel quod vno anno à prima sua origine soluitur,  
vel quod annorum numeris iudicatur: quemadmodum  
& quaedam septem annorum spatio finiuntur  
, sicut ab Hippocr. in aphoris. scribitur,  
pueris plaerosque morbos desinere, alios quidem  
quadraginta diebus, alios septem mensibus, alios  
annis septem, alios vero cum ad pubertatem venerint  
. Author Galen. comment. in lib. de nat.  
hum.  
Ἐνιαυτὸς. annus. est temporis spatium quo Sol à puncto  
 vno zodiaci digressus in idem reuertitur. Id  
trecentis sexaginta quinque diebus & sex horis,  
excepta fere centesima vnius diei parte, peragitur  
. Ac sex quidem horae quarto quoque anno  
diem vnum efficientes eodem intercalantur. Nec  
dubium quin post annum quemque circiter centesimum  
, dies vnus eximi debuerit. Quod quia  
à temporibus vsque Iulij Caesarij neglectum est,  
solstitia aequinoctiaque quindecim vel sedecim  
diebus celerius apud nos hodie contingunt, vt  
patet cum ex multis, tum maxime ex Columella  
lib. 11. cap. 2. Nec me mouet quo minus ita sentiam  
, Galeni authoritas, scribentis lib. 3. ῶ πργνοστικὼν  
, annum non trecentorum & sexaginta  
quinque dierum tantummodo esse, sed etiam quartae  
 partis diei, & praeterea fere centesimae. Siquidem  
 malo hac in re cum astrologis sentire & scribere  
 rationi consentanea, quam Galenum imitari  
, si modo hic locus integer est, & mendo vacat  
. Eo autem curriculo cum sol nunquam eodem  
 in loco consistat, sed varie nobis illuceat  
propius ad nos accedens, vel longius à nobis digrediens  
, etiam vario modo afficit atque immutat  
 aerem. Cuius quidem mutationis, cum sint  
quatuor magnae siue generales differentiae (tot  
enim modis inter se eoeunt quatuor qualitates)  
ideo totum annum in quatuor partes genere siue

1. pb Desgorris

species differentes, quas Graeci κααρὺς, interdum  
simpliciter ὄρας, aliquando ὥσας τοῦ ἔτοις, Latini  
anni tempora appellant, veteres diuisere, ver  
aestatem, autumnum & hyemem eas nominantes  
. Quorum etiam singulas differentias si in magis  
& minus seces, particularia quaedam tempora  
 constitues, sed nominibus carentia, praeter  
aestatis particularia tempora, cuius medium ὥρα  
κτὰ ἐξογὴν, postremum ὁ πώρα nominatur. A quibus  
 inducti quidam annum in septem partes diuiserunt  
, aestatem secantes in duas, hyemem vero  
 in tres, vt scripsit Galen. Ac primam quidem  
earum, ver appellabant, ab aequinoctio verno  
vsque ad Vergiliarum ortum, ipsumque indiuisum  
 propter paruitatem relinquebant: secundam  
 vero, aestatem, vsque ad Canis exortum: tertiam  
, ἐπώσαν: quartam, σθινόπωρον, hoc est autumnum:  
 quintam πορητὸν, id est sementem: sextam  
, hyemem, eo nomine tempus id proprie intelligentes  
 quod sub solstitium est: extremam  
vero, ρυταλιαν, quod inserendis arboribus opportuna  
 sit. Qua quidem diuisione ver & autumnum  
 integra sinebant, propter temporis quod  
continent breuitatem: aestatem vero in duas  
partes, hyemem autem in tres diuidebant. Attamen  
 Hippocrates annum quadrifariam tantum  
 partitus est, pro ratione, vti dixi, temperamentorum  
. Nec tamen tam firma rataque semper  
 est partium anni temperies, quin persaepe propter  
 aliorum haud ignobilium quidem syderum  
ortus, occasus & coniunctiones euariet. Sed hanc  
quidem qui seruarit, καθεστῶτα ἐνιαυτὸν, id est, constantem  
 annum. qui vero non seruauerit, ἀκατάστά  
 τον, hoc est inconstantem, Hippocrat. appellat.  
si enim, inquit, pro ratione facta fuerint signa  
quae diximus in ortu & occasu syderum, & in autumno  
 si aquae descenderint, & hyems mediocritatem  
 seruauerit, neque valde serena neque  
frigore excedens, & vere aquae euenerint tempestiuae  
& aestate, par est annum fore saluberrimum  
.  
Ἔνκαυμα. idem quod ἐπίκαυμα, oculorum scilicet vl„  
 cus sordidum & impurum, vide ἐπίκαυμα vbi  
„ plura.  
Ἐνναναῖος πύρετὸς. febris nonana, id est nono die re„  
 petens; illius meminit Hippocr. libr. 1. Epid. vt  
„ etiam πεμπλαίου, &ἑβδομαίου, id est, quintanae & se„  
 ptimanae; Sed quintanam obseruasse se scribit  
„ Galen. idque obscure; Septimanam autem & no„  
 nanam nunquam, ideoque succenset Hippocra„  
 ti, quod cum multa communia praecepta priua„  
 tis exemplis explicauerit, idem quoque in hac re  
„ officij sui immemor non praestiterit; Sed Hippo„  
 cratem eiusmodi circuitus obseruasse patet ex  
„ eo, quod ibidem earum naturam explicans, sep„  
 timanas & nonanas longas esse inquit, verum non  
„ lethales, nonanam insuper septimana esse lon„  
 giorem scribens, monens praeterea medicum, vt  
„ quibus illae circuitibus iudicentur diligenter  
„ consideret: Galen. tamen comment. 3. in lib. 3.  
„ Epidem. haec in lib. 1. Epidem. ab aliquo inserta  
„ fuisse suspicatur: verum febres quasdam esse quę  
„ per longum adeo tempus repetant mirum esse  
„ debet, si modo verum sit quasdam singulis annis  
„ certo tantum die repetere, quod de Antipatro  
„ Sidonio Poëta narrat, Valer. Max. lib. 1. cap. 8.  
„& Plin. lib. 7. cap. 51. qui omnibus annis eo tan„  
 tum die quo genitus erat febre corripiebatur,  
„ cumque ad vltimam peruenisset aetatem natali  
illo suo, circuitu morbi consumptus est; huiusmodi  
 autem febres agnoscunt Razes & Auicenna  
, fierique aiunt à materia melancholica, pauca  
& crassa admodum, quam deusta crassior pituita,  
generauit.1  
Ἐννεαφάρμακος. pessi nomen est qui ad vteri & sedis  
inflammationes conuenit. habet autem adipis  
anserini & bubuli, cerae albae, terebinthinae, butyri  
, medullae ceruinae, mellis olei rosacei & cicini  
, pares portiones. Haec omnia recentia simul liquefiunt  
& vniuntur. Est & emplastri genus,  
quod Aetius li. 15. dicit esse Hori Mendesij. Recipit  
 autem adipis anserini, vitulini, butyri, medullae  
 ceruinae, cerae, terebinthinae, olei rosacei,  
cicini, mellis, singulorum aequas portiones, simul  
 omnia liquefiunt & vniuntur. suppurat, laxat  
, & praecipue neruis per consensum affectis  
conducit: ex eo etiam pessus fieri potest. Aliud  
eiusdem nominis emplastrum describitur à Celso  
 ad pus mouendum & purgandum valens, nouem  
 scilicet simplicibus medicamentis compositum  
, cera, melle, seuo, resina terebinthina, myrrha  
, rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina vel bubula  
, hyssopo, butyro, omnibus pari pondere inter  
 se mistis.  
Est etiam antidotus eius nominis valens aduersus  
 morsum viperae, quae ad Heraclidem Tarentinum  
 refertur apud Galen. lib. 2. cap. 14. de.  
antidotis: Nomen etiam est medicamenti advitia  
 ani vtilis; ijsdem fere constans quibus superiora;  
 describitur à Gal. lib. 9. κὰ τόπ. c. 6.  
Ἐννεάφυλλον. herba nouem folia longa habens, causticae  
 naturae. In lumborum doloribus & coxendicum  
 imponitur vtilissime, lana circundatane  
vrat latus: continuo enim pustulas excitat.  
Τὰ Ἐνόδια. accessiones epilepticas appellasse,  
Theophr. videtur lib. de sudoribus, appellatione  
 ex Lunae cognomine desumpta; quorumdam,  
enim sententia fuit, Lunae mutationibus accessiones  
 epilepticas commoueri; alijs vero Lunaticum  
 morbum Epilepsiam nominari placuit,  
quia Luna silente natos potissimum corripere,  
videretur; nonnulli etiam Lunatici morbi nomen,  
ex eo inuenisse tradunt, quod maleficis hominibus  
 vlciscendorum scelerum causa à Luna immitti  
 putaretur; Sed & inter nomina varia Lunae,  
imposita, etiam ab Orpheo. in hymnis ἔνοδα cognominatur  
, & in Graecorum quoque epigrammatis  
ἐνόδος; huic τῶν ἐνοδιων interpretationi authoritatem  
 addit Hippocr. in lib. de morbo sacro  
 vel quisquis eius libri author extitit, in quo  
varia nomina commemorans à quibus nefarij,  
quidam homines morbum comitialem immitti  
, proptereaque expiatione tolli oportere imperitae  
 multitudini suadere nitebantur, ἐνοδία, inquit  
, πρόσκειται ἡπροσονυμίη. Sed & fortean Theophr  
. lib. citato τῶ ἐνοδίῳν nomine tubercula & vlcuscula  
 quaedam designare videtur, quae ex itinere  
, vbi excrementorum est redundantia, in  
cruribus erumpere consueuerunt.  
Ἐνορμοῦντα. impetum facientia. Sic dicti sunt spiritus  
 ab Hippocrate, aptissima prorsus appellatione  
& rei naturam omnino exprimente. Est enim  
spiritus omnium quae sunt in corpore leuissimum  
tenuissimumque, non tam aerea quam aetherea  
substantia praeditus, ex qua non modo celerrime  
mouetur, sed etiam in omnia corpora subit &  
commeat. Triplex autem cum sit, naturalis, vitalis  
& animalis, omnes ab ijs facultatum omnium

1. pb Desgorris

actiones perficiuntur, & quo singuli sunt, vt ita  
dicam, habitiores, firmiores, largiores, tenuiores  
, calidiores, eo plures & vehementiores & celeriores  
, & crebriores impetus motusque cient  
in suo quique genere. Itaque cum pro aetate, sexu  
, temperamentis, partibus anni, ratione victus  
& reliquis circumstantijs magna sit spirituum  
differentia, inaequales quoque ab ijs in corporibus  
 motus excitari oportet. Sunt tamen omnes,  
vti & spiritus, genere triplices, quot scilicet sunt  
facultates ad quas motus omnes referuntur.  
Naturalis spiritus à iecinore prodiens, atque à  
solido eius corpore suam viam roburque sortitus  
, natiuoque calore comitatus, instrumentum  
est cuius opera functiones omnes naturales perficiuntur  
 cum magna etiam vehementia, toto  
corpore trahendo, distribuendo, exernendoque  
quicquid corpori officit. Vitalis autem quantos  
motus cieat, praeter gloriae, honorum, vindictae  
& aliorum eiusmodi magnam cupiditatem aliosque  
 animi affectus, ostendunt etiam cordis & arteriarum  
 pulsus magni, vehementes, celeres,  
crebri, ab ipso quidem corpore cordis, seu facultate  
 ipsi insita profecti, sed spirituum ministerio  
absoluti & continuati. Cerebrum autem per spiritus  
 animales impetus edit omnium vehementissimos  
 in omni sensuum genere, sed maxime  
quidem dum partem aliquam pro voluntate mouet  
, multoque adhuc magis cum tam repente  
dormientibus, timentibus, animo deficientibus,  
in cerebrum tam cito recurrit, aut à cerebro in  
membra omnia, dicto citius euolat expergefactus  
, metu solutus, reuocatus, & per neruorum  
spiracula sensum fugientia penetrans atque permeans  
. Verum, sicut initio proposuimus, tanti  
impetus non à sola spirituum copia, sed à caloris  
etiam robore, eorumdem tenuitate & subiecti  
ipsius corporis raritate plurimum adiuuantur. Siquidem  
 pueris, adolescentibus & aetate florentibus  
, quia omnes eiusmodi causae concurrunt,  
magno quoque impetu spiritus in ijs aguntur, aetate  
 declinantibus minore, quod eae causae multo  
sint in ijs remissiores, minimo vero senibus praesertim  
 decrepitis. vide πνεῦμα.  
Ἕνουλον. caro gingiuarum interna, vt scribit Pollux  
quae enim externa est, οὖλον proprie dicitur: quae  
vero inter dentes ipsos media est, ἀὐμός.  
Ἐνουροῦντες. dicuntur quasi ἐν τῇ κλίνῃ aut ἐν τοῖς στρώμν  
 μασιν ἑρσυντες, id est, lectos & strata permingen„  
 tes, quae affectio maxime pueris contingere so"  
 let vt Paul. refert lib. 3. c. 45. & Diogenes Cyni.  
ν de seipso confitebatur, vt refert Laertius, nam  
„ cum quidam ipsi exprobrasset, quod aliquando  
"falsam monetam signasset, Diogenés per ado„  
 lescentiae praetextum crimen excusans, καὶ γαρ ἐνούν  
 ρευν καὶ τότε ἀλλὰ νῦν οὖ, inquit hoc est, tum sane etiam  
" stratum permingebam, sed nunc non item: ad  
" hanc autem affectionem naturalia quaedam au„xilia  
 Paulus refert, quae ex occulta quadam  
„ naturae proprietate conducunt, non ex qualitate  
„ aliqua temperamenti.  
Ἕνρυθμος σφυγμὸς. pulsus enrythmus. Est octaua pulsus  
 differentia à Galeno explicata. Sic autem pulsus  
 omnis dici potest: omnis enim pulsus rhythmum  
 omnino aliquem habet. Sed qui naturalem  
& optimum seruat, ἔυρυθμος dicitur, vnusque  
est & indiuisus: qui vero non seruat, ἄῤῥυθμος, in  
tres diuisus differentias. Itaque ἔνρυθμος genus est  
commune τοῆ ἐυρύθμε καὶ τοῦ ἀῤρύθμν.  
Ἔνστακτον. collyrij genus, sic dicti quod oculis instillaretur  
 liquidum. Eius multae sunt apud Aetium  
 differentiae. Habetur & collyrium apud  
Galen. ἔυστακτον appellatum lib. 4. τῶν κατὰ τόποις. Paulus  
 Aegineta στακτικὸν appellat.  
Lib. 7. cap. 16. vbi eodem fere modo describitur  
, sed diuerso pondere, addito insuper etiam  
croco. 5  
Ἔνστασις. obscurae significationis vox est quae apud“  
Plutarch. habetur in lib. de praeceptis sanitatis, “  
vbi monet eos qui aegrotos inuisunt vt diligenter“  
ab ipsis causas aegritudinis inquirant, μὴ σαριστικῶς,  
μηδὲ πριέργως, ἐνστάσις καὶ παρεμπτώσεις καὶ κοινότητας  
λαλουῦτα; Quid vero ὀνστάσειε obscurum esset &  
mendo scatere locus ille videretur, nisi eum Nicasius"  
 Ellebodius integrum esse monuisset, docens  
 Asclepiadem (qui Democritum secutus, “  
morbos ex atomorum in vacuos meatus ingressu"  
, obstructione gigni docuit) huiusmodi ingressum  
 infixionemue ἔιστασιν appellasse: Quod primum  
 ex Celso colligitur qui in proemio librorum  
 suorum tradit Asclepiadem contendisse fieri  
 aegritudines, vbi manantia corpuscula per inuisibilia  
 foramina subsistendo iter claudunt; deinde"  
 ex Caelio Aurel. qui in proemio libri de acutis  
 passion. Ait Asclepiadem definiuisse phrenitim  
 esse corpusculorum stationem siue obstructionem  
 in cerebri membranis: Galen. vsus est:  
ea voce lib. 6. aphor. 31. his verbis, ἐρ’ ὧν ἐστὶν ἔνστασις"  
 ἄιματος παγέος ἐν τοῖς τῶν ὀρθαλμῶν ολεβίοις, à quibus  
 concretio fit sanguinis crassi in oculorum  
venis exilibus: apertissime autem omnium quid“  
proprie esset ἔνστασιs declarauit Cassius Medicus, “  
quem ideo Asclepiadis fuisse sectatorem conuincitur  
, quia eam vocem frequentissime vsurpauit: “  
is enim problem. 79. quaerens curin dolore capitis  
 tinnitus fiant, ita respondet ὅπ τὸ ἀκουστικὸν, ε  
πεῦμα κραδαίνεται ὑπὸ τὸν ἐνστάσιως τὸν πρὶτὰ μέρη συστά¬ε  
σης, ἔνστασις δέ ἐστὶν ὅικος ἐν λόγῳ θεωρητοῖς ἀραιώμασι·“  
διὰ σφίνωσιν. id est, quoniam spiritus auditorius ab et  
obstaculo, ijs in partibus haerente percellitur.“  
porro obstaculum illud est coagmentum quoddam  
 in insensibilibus poris ex obstructione natum  
. 6  
Ἐντατικὰ ea medicamenta Graeci vocant quae sunt :  
ad venerem stimulandam vtilia, vt inquit Pau¬ 6  
lus lib. 7. cap. 17. πρὶ τῶν ἀπράκτων μορίων; Affrica¬ 6  
nus in Astrosophistis, citante fulgentio Placiade  
, vocat στυσιδὺς ἀπὸ τοῦ στυεὶν, id est ἐντείνειν, ad  
quod verbum allusit qui apud Comicum ἀστυά¬ε  
νακτα se vocauit, ὅτι στύειν ἐκ ἡδήνατο, arrigere non c  
poterat, & qui apud Athenaeum dixit, Dianam e&  
μισεῖν τὰ στύμματα odisse pudendi distensionem e  
ac venerem: Eντατικὰ vero dicuntur quasi intensoria  
, estque ἐντατικὸν emplastri nomen apud e  
Paul. loco cit. constans magna ex parte ijs quae e  
penem possunt intendere, ceu Satyrio, pudendo  
ceruino, scinci cauda, semine erucae, pyrethri, c  
rorismarini, ouis passerum troglodytarum, &&  
stellionibus transmarinis, exceptis oleo Laurino et  
vel irino & resina Terebinthina. 6  
Ἔντερα. intestina. Sunt corpora membranosa, caua,  
rotunda, ab imo ventriculo ad anum vsque protensa  
, distribuendi in iecur chyli & continendi  
expellendique stercoris instrumenta. Eorum substantia  
 non multum à ventriculo diuersa est. Sunt  
autem illis duplices tunicae propriae, partim vt  
expultrice vi maiore pollerent, partim vero naturae  
 quadam prouidentia, vt si interior aliquo

1. pb Desgorris

morbo putrescat vel exulceretur, exterior salua  
sit, ne chylus effluat. Est autem interna carnosior  
, externa vero membranosior. Vtraque fibras  
 fere tantum circulares siue transuersas habet  
 ad chyli & stercoris expulsionem, alicubi tamen  
& rectas, ad earum firmitatem, quod periculum  
 esset transuersas à se inuicem diuelli, nisi à  
rectis veluti ab aliquo ligamento extrinsecus continerentur  
. Ac tunicis quidem his intestina à ventriculo  
 differunt, quod huius interior tunica,  
contra quam intestinorum membranosior est,  
rectísque fibris intertexta. Praeter eas vero duas  
proprias, etiam tunicam habent tertiam à peritonaeo  
 duabus illis circundatam. Sunt autem intestinorum  
 duae summae differentiae. alia enim tenuia  
 sunt, eaque superiora, ἔκφυσις, νῆστις, εἰλεὸν ἢ  
λεπτὸν: hoc est, ecphysis, ieiunum, ilcon seu tenue.  
alia vero crassa & inferiora totidem, υρλὸν, κῶλον,  
ἀπευθυσμένεν: caecum: colon & rectum. Illa quidem  
 chyli à ventriculo cocti in hepar distribuendi  
 instrumenta: haec vero stercori colligendo  
magis destinata, quanquam ex his quoque chylus  
 aliquis in iecur perferatur. In id autem vena  
porta sobole numerosissima in partem eorum simam  
 (nam cum permulti in ijs sint gyri atque  
anfractus, necessario pars eorum altera gibba, altera  
 caua existit) inseritur, chylum vndique exugens  
. Verum is suctus potissimum in tenuibus  
intestinis perficitur: iam enim ex chylo stercus  
fieri formarique incipit, vbi ad caecum intestinum  
peruenit: quod quia terrestrius acriusque cunctando  
 morandoque efficitur, ideo inferiora intestina  
, quibus continetur, carnosiora minusque  
sensibilia natura perfecit & magis sinuosa atque  
anfractuosa, ne nimium frequenter & cumulatim  
 fierent excretiones. Caeterum praeter venas  
etiam arteriae quamplurimae ad intestina perueniunt  
 à maioris trunco, qui lumbis insidet, profectae  
, & nerui insuper à ramo sextae coniugationis  
, qui ab ea per costarum radices ad partes ventris  
 inferni dimittitur. Sunt autem omnia intestina  
 sex numero, hoc ordine sese consequentia,  
sumpto à superis partibus initio: ἔκρυσις, quae &  
δωδεκαδάκτυλον dicitur, νῆστις, λεπτὸν, quod &εἰλεὸν  
vocant: ὑρλὸν, κῶλον, ἀπευθυσμένον, hoc est, duodenum  
, ieiunum, tenue, caecum, colum, rectum:  
de quibus vide suis locis. Hic omittendum non  
est quod annotat Galen. comment. 4. in lib. 6.  
τῶν ἐπιδημιῶν, cum τὸ ἔντερον singulari numero dicitur  
 apud Hippocratem, alios τὸ κῶλον interpretari  
, alios vero coecum: illud quidem κατὰ ἐξογχὴν,  
propter magnitudinem, hoc vero quod solum  
ex intestinis in scrotum descendit &ἐντεροκηλὴν  
committit.  
Ἐντερα γῆς. intestina terrae, sic lumbrici vocantur à  
„ Graecis vt ab Athenaeo lib. 7. eo quod in terra ge„  
 nerentur, & in ea quasi immobiles viuant, quod„  
 que aliorum animalium modo non incedant, sed  
„ in seipsis & circa seipsos quodammodo moueamtur.  
Ἐντεριώνη. pars interna cuiusque rei, siue medulla sit,  
siue nucleus, siue ossiculum. alio nomine κίρδον  
appellatur.  
„ Sic 8. κατὰ τόπ. cap. 9. apud Galen. ἐντεριώνην Ar„  
 chigenes pro nucleo siue ossiculo palmae dixit, sic  
ν ἐντεριώνη&σικύου&κολοκνθίδος&σκίλλης nomina„  
 tur, quam aliqui medullam exposuerunt; Dios„  
 corid. etiam medullam herbae quae διήακος voca„  
 tur, appellauit ἐντεριώνην.  
Ἐντεροεπιπλοκήλη. est tumor scroti, intestino & omento  
 in ipsum simul deuolutis. Tumor est compositus  
, vt scribit Galen. lib. de tum. praeter nat.  
Ἐντεροκήλη. est tumor scroti, delapso in id intestino.  
Accidit magna ex parte laxato, i onnunquam  
vero & abrupto eo meatu qui à peritonaeo ad testiculos  
 pertingit. Sic enim ad ipsum meatum  
aut ad tunicam quę ἐρυθροειδὴς dicitur, intestinum  
delabitur. Id autem fere caecum est: Grδφaeci τυρλὸν  
vocant. facile enim, cum omni vinculo solutum  
sit, descendit in scrotum, quoniam solum hoc  
intestinum solutum sit, cum reliqua omnia lactibus  
 alligentur, vt scribit Galen. comment. 4.  
in lib. 6. τῶ ἐπιδημιῶν.  
Ἐντερόμφαλοι. quibus intestina ad vmbilicum procedunt  
, ipsumque extuberare faciunt. species  
vna est τῷν ἐξομράλων, vt habtur ἐν τῷ ἰητρῷ. vide  
ἐξόμραλος.  
Ἐντοσθίδια. appellantur ab Hippocr. lib. de superfoetat  
. Embryonis interanea omnia tam superni quam.  
inferni ventris; apud Pollucem lib. 2. scribitur.  
ἐντοστηθίδα, exponitque quae intra pectus sunt, siue.  
pectoris partes internas, nam quod medicis iunioribus  
στρνον vocatur, idem quoque est σito.  
apud Hippocrat. vt declarauit Galen. os scilicet.  
medium in quod costae antrorsum sese insinuant.  
Ἐντριχώματα. sic à quibusdam dicuntur οἱ ταρσοὶ, hoc  
est, extremi palpebrarum ambitus, vnde excrescunt  
 cilia.  
Ἐντύπωσις. humeri acetabulum. Articulus humen  
cum brachio, sicut habetur apud Iulium Pollucem  
, qui alio nomine ὡμοκοτόλὴν scribit vocati.  
Ἐνύπνιον. insomnium. Affectio est sensus communis  
& proprie quidem phantasiae: est enim somnium.  
apprehensio phantasmatum facta inter dormiendum  
, & phantasmata vocantur imagines,  
simulachra, & species rerum per phantasiam  
conceptae, ad similitudinem specierum externe.  
sensibilium, nam huiusmodi species pleraeque à  
vigilantibus conceptae, in phantasia relucent, sicut  
 imago in speculo aut in aqua liquida; Sicut  
aqua turbata reddit quoque turbatam & instabilem  
 speciem intuenti, sic spiritu ac meatu sensitiuo  
 per somnum obstructo & oppleto, phantasia  
 refert dormienti confusas species plerumque  
 in somno, quarum possumus raro aut vix admodum  
 recordari; purior tamen ac syncerior?  
dormientis phantasia, saepe puriores etiam meliusque  
 distinctas species, hoc est expressiora somnia  
 concipit & fingit, memoriaeque commendat.  
vt euigilans meminsisse queat. Est autem somnij  
 causa efficiens duplex, interna & externa: interna  
, causa est vel anima ipsa vel corpus; mens,  
enim saepissime dormiente corpore & cessantea  
sensu, recogitat ea quae vigilando conceperit &à  
appetiuerit aut metuerit; corporis deinde diuersa  
 complexio, immittit varias somniorum species  
 ac simulachra, à quibus & medici naturam.  
corporis, & morbi causas conjectant in aegrotantibus  
, habentque ista somnia pro signis & prognosticis:  
 Sic cholericus ignea & praecipitia; melancholicus  
 monstruosa & horribilia; Phlegmaticus  
 aquea & pigra; Sanguineus amoena somnia a  
somniat: externae autem causae sunt variae, vt coeli  
 influxus, elementi circumstantia, necessitatis.  
quoque aut casus fortuiti occasio, sic famelicus.  
somniat cibum, ebrius humida; Sic canes, &a  
aliae quaedam bestiae, somniant; Quin & Deus,a  
Angelique boni ac mali somnia immittunt hominibus  
, vt est apud Homer. 2. Iliad. & Virgil.

1. pb Desgorris

"2. Aeneid. Talia sunt in sacris litteris somnia Io„  
 seph, Pharaonis, Danielis, & similia.  
Ἐνύπνια ἐναργῆ. vίde ἐναργῆ ἐνύπνια.  
Ἕνωσις. vnitas, Tertia virtus est quae requiritur ad  
" perfectam & absolutam sanitatem tam similarium  
", quam dissimilarium partium, appellat ean„  
 dem Gal. συνέχειαν continuitatem, pro eodem su„  
 mens haec duo nomina cap. 8. artis paruae & libr.  
" de morborum causis.  
Ἐξάγιον. ponderis nomen est, quo vtitur Actuarius  
in aurea antidoto Alexandri. Pendet autem quatuor  
 scripula: Latini sextulam appellant.  
"Alicubi τίγιον& stagium reperitur pro ἐξά„  
γν errore nato ex compendio scripturae, cum enim  
„ haec nota 5, significet ἐξ solebant στάγιον scribere  
„pro ἐξάγιον ex quo omisso spiritu perperam factum  
"στάγον& stagium.  
Ἐξαιμάτωσις. dicitur alimenti alteratio & in sanguinem  
" conuersio, quae principalissima est hepatis  
„ facultas quam αἰμα τοποιητικὴν Gal. vocat: haec he"  
 patis actio si laesa sit & offensa ἀποτυγχίαν, &βλάζην  
ἡ ἐξωματώσεως appellare solent, hoc est frustratam  
„& laesam sanguificationis facultatem: quin &  
„idem malum ἐξυδάτωσιν vocant, hoc est commutationem  
" in aquosum humorem, & ex hoc ipso  
" aqua intercus fere consequitur, quanquam proprie  
" hepatica haec ipsa sit affectio, & in ipsa san„guinolentus  
 humor per aluum excernatur, cu„ius  
 imaginem Galen. ad carnium recens mactatae  
" victimae loturam comparat, vt ἐξαιμάτωσις  
„ etiam videri queat hoc ipsum symptoma significare  
", sanguinis videlicet per anum excretionem,  
n quomodo sane aliquot locis Aetius vsurpauit,  
ν cum prima ἐξαιμάτοσις frustrata, alteram ἐξαιμάντῶν  
 inducat.  
Ἐξαιθριάζειν. exponere sub dio, quem esse tertium  
"modum refrigerandi medicamenta inquit Ga"  
 len. 2. τ τόπους. hinc ἄνος ἐξαθριασαένος apud Hippocratem  
" 1. γυναικ. de quo vide in voce οἷνος  
" vbi insigniores vinorum differentiae explican"  
 tur.  
Ἐξαλίπτης. κονιάτης. χρίστης. illitor, vnctor, apud Hippocratem  
.  
Ἐξαλίζοιτο. ἐκκενοῖτο, euacuaretur, apud Hippocratem  
.  
Ἐξανεμοῦσθαι. Aristoteli Gaza interprete euentari  
„ est, quod cadit in equas cum equiunt, id est libi„  
 dine sua percitae in omnem partem cursitant &  
„quoquouersum currendo concipiunt: Locum  
„ legite lib. 6. de hist. anim. cap. 18. Sed apud Hipν  
 poct. 1. γυνωκ. vterum ἑξανεμοῦθαι exponunt in„  
 terpretes distendi flatulento spiritu ex resolutio„  
 ne humoris pituitosi: Sed & vocem hanc vsur„pauit  
 Aristoteles 10. de histor. anim. cap. 3. &  
"matricis affectionem esse inquit mulierib. cauendam:  
" Scalliger frustrari dixit, quod & vitium  
„fieri ait Aristoteles, vbi in coitu neque proij„  
 ciunt quidquam, neque concipiunt, cuius rei  
n causam inquit esse matricis ariditatem qua subinde  
" intumescre solent; Sed &ἐξανεμῦθται à  
"Theophr. lib. 7. histor. cap. 10. vsurpatum legi„mus  
 de tritico atque hordeo, quando scilicet aut  
„iam florentia perflantur, aut flore dimisso pro„  
 tinus infirma à flatibus concutiuntur, quo vtro„que  
 modo intercunt: hanc vocem cum Gaza  
„ Daniel Heinsius Theophrasti interpres euentari  
" dixit.  
Ἐξανθήματα. papulae. Sunt eruptiones leues humorum  
 per cutem: sed illae diuersorum omnino generum  
 sunt. Nam &ρλυκταίνας&ψυδρόκια&  
ἐπινυκτίδας&λειγῆνας& alia multa tumorum genera  
 comprehendunt. Earum autem quaedam  
in altum attolluntur & extuberant, à calidiore videlicet  
 humore genitae: quaedam depressae sunt  
& latae, nec cutem fere excedunt. Praeterea aliae  
toto prope corpore efflorescunt, vt quae per malignas  
& pestilentes febres oriuntur, & quae per  
Gallicum morbum erumpunt, & variolae vulgo  
dictae & morbilli: aliae in parte tantum aliqua consistunt  
, vt capite, facie, quas omnium malignissimas  
 Herodotus medicus dixit, circa labia & nasum  
, quales fiunt in febrium declinationibus.  
Sunt & earum ex colore differentię plures. Quoniam  
 enim omnis humor in cutem potest erumpere  
, idcirco & rubrae & pallidae & flauae, nonnunquam  
 vero & nigrae, & liuidae apparent. Pro  
materia vero vnde nascuntur varias habent appellationes  
. Alias enim feruentes papulas, alias  
nigras medici nuncupant: ipseque Plinius eas  
quae à pituitoso humore fiunt, pituitae eruptiones  
 vocat. Praeterea & papularum quaedam sine  
dolore, sine pruritu, sine vlcere sunt: aliae pruritum  
 inducunt tantum, vt scalpendi continuo  
labore vigiliae succedant. Aliae vero exulcerantur  
, & aliquando ad quandam carbunculorum  
 speciem accedunt, quas ἀγρίας, hoc est feras  
, Celsus scribit, à Gręcis appellari: in ijs enim  
cutis plurimum exasperatur, vlceraturque ac  
vehementius eroditur & rubet: interdum etiam  
pilos remittit: quod papularum genus plaerique  
λειχῶνας, hoc est impetiginem, interpretantur.  
Caeterum etiam ἐξανθήματα, ἐξανθίσματα dicuntur  
&ἐξανθίσεις: dicuntur & alias ἐκθύματη ab.  
Hippocrat. 3. Epid. sect. 3. textu 51. id est impetuosae  
 feruidaeque eruptiones, παρὰ τὸ ἐκθύειν ὁπρς ,  
ἐστιν ἐξορμᾶν, vti Gal. ibidem ait comment. 3. id est.  
impetuose erumpere, quamuis nonnulli ab examthematibus  
 ecthymata differre putent, sed immerito  
, vide ἐκθύματα supra.  
Ἐξάντης. ὑγιὴς, sanus, apud Hippoc.  
Ἐξάραγμα. σύντριμμα. confractio, collisio, apud Hippocratem  
, vt Galenus exponit.  
Ἐξαρθρεῖν. vίde ὀλισθαίνειν.  
Ἐξάρθρημα. luxatio. Est positio articuli deprauata &  
praeter naturam. Ea fieri potest sursum, deorsum,  
intro, foras, ante, retro. Sex enim istis differentijs  
in articulo ossa à sua sede transponi possunt. Est  
autem luxatio morbus ossis, non qua os pars similaris  
 est, sed quod partis organicae portio sit.  
Sic enim & in multis alijs, partium organicarum  
morbi partibus similaribus per accidens tribuuntur  
, & contra similarium morbi organicis. Sunt  
autem qui per ἑξάρθρημα. non omnem luxationem  
 intelligant, sed eam tantum in qua totus articulus  
 à sua sede omnino recessit. Nam paruam  
luxationem παρὰρθρημα vocari contendunt. vide  
ὀλισθαίνειν  
Ἐξάρθρους. Hippocrates appellauit eos quibus articuli  
 naturaliter extant & prominent, vt annotat  
Galen. comment. 1. εἰς τὸ πρὶ ἀνθρῶν.  
Ἐξάρθρωμα siue ἐξάρθρωσις, dicitur ab Hipp. cum os citra  
 fracturam suo loco mouetur. quod malum etiam  
alio nomine ἔκπταμα atque ἔκπωσις appellatur.  
Ἕξαρμα. tumor dicitur in altum sublatus idem quod  
ἔπαρμα. 6  
Ἐξαρύαται. ἐκκενοῦται. ἐκθλίβεται. euacuatur, exprimitur  
, apud Hipp. Quidam vero interpretantur èξώρμησιν  
 καὶ ἀπειλὴν ποιεῖται, hoc est, aggreditur & minatur.

1. pb Desgorris

Ἐξάρυσις. ἀπάντλησις. exhaustio, apud Hippocratem  
.  
Ἐξαστίας ἢ ἐξάστις, quidam apud Hippocrat. interpretantur  
 lina eminentia in oris linteorum scissorum  
, & à vilibus pannis fila. Galeno autem etiam  
antequam scindantur, extantia eodem modo videtur  
 Hippocrates appellare. Idem Galenus annotat  
ἐν τῷ κατὰ ἰτρεῖν, in ijs fieri ξασιας quae texuntur  
 interdum de industria, interdum autem contra  
 voluntatem nostram. Sed obseruandum vulgatas  
 editiones & Hippocr. & Galeni habere ibi  
ἐξεστία.  
Ἐξαφάρμακον cerati nomen ad perniones descripti à  
Paulo l. 3. c. 79.  
Ἐξεντερισμένον. emedullatum seu exinanitum, sic  
p apud Dioscor. ξυπεείζεπα ἐλλέβορος, id est exhelle„  
 boro medulla eximitur, hoc est emedullatur: in  
„ vulgatis lex. annotatur ex Galen. καρδό μωμον  
ν ἐξεντερισμένον, lib. 7. de composit. medic. in conn  
 fectione Pamphili: itidem pro emedullatum ex  
„ Plinio; sed Scribonium Largum & Marcellum  
"Empiricum, nasturtium inanimatum & Cachry  
„inanimatum (ita enim legi debere) vocare quod  
„ fit ἐξεντερισμένον, videlicet exinanitum, cui opponi  
" animatum id est integrum & plenum: Sic &  
" glicyrrisam Galeno dici ἐξευτεεισυένην pro eo  
„ quod alibi, 2. nimirum de antidotis, dixit χωρὶς  
2 τὴς ἐντεριώνης sine interna quauis parte.  
Ἐξέρυθρον. valde rubens, apud Hippocratem in prorrhet  
. vt Galenus interpretatur. Annotauit autem  
 Erotianus à quibusdam ἐξέρυθρον intelligi τὸ  
ἔξω γινόμενον ἐρυθημα, hoc est, ruborem exterius factum:  
 inque ea sententia fuisse Philonidem Siculum  
.  
Ἐξέρυθροι πύρετοι. febres valde rubrae Hippocrati dicuntur  
" libr. 6. Epid. quaecumque à sanguine  
„ fiunt, synochi videlicet, quemadmodum οἱ ἔξωχροι  
" pallidae quae à bilis exuperantia fiunt.  
Ἐξεχέβρογχοι. gutturosi, apud Hippocr. lib. 2. de artic  
. id est, qui guttura habent in anteriorem partem  
 protuberantia, βρyszeν enim ipse appellat  
vel totam asperam arteriam, vel fauces duntaxat  
.  
" Vt notat Gal. comm. 3. εἰς τὸ πρὶ αόθρ. t. 8.  
Ἐξεχέγλουτοι. dicuntur qui prominentibus sunt natibus  
, aut quibus clunes in exteriorem partem  
„ prominent lib. de arte.  
Ἐξητριασμένος οἶνος. vide οἶνος vbi insigniores vinorum  
„ differentiae explicantur.  
Ἐξηκοντάρχιον. species collyriorum τῶν στατικῶν, sic dicta  
quod vniuersa eius structura sit drachmarum sexaginta  
, sicut ἐκατοντάρχιον, quod sit drachmarum  
centum.  
Ἐξητριασμένον. τούτεστι διὰ τοῦ ἡτρίου ἡθημένον. hoc est,  
panno vili colatum, apud Hippocrat. Est autem  
ἄτειον tenue quoddam & rusticum subtegmen.  
Ἐξιπωτικὰ φάρμακα, eadem sunt quae & ἐπισπαστικὰ, de  
quibus vide suo loco.  
" Etlib. 7. κατὰ γύη Galenus ἐξιπατπκὶ significare  
„ inquit ea medicamenta quae sensim humores di„scutiunt  
& depascuntur.  
Ἕξις. habitus varia significat. Primum quidem eo  
nomine in re omni vti solemus quę stabilis est &  
aegre mouetur à subiecto. quomodo & Aristoteles  
 vsurpauit in logicis, distinguens ἀπὸ τὸν δαθέσεως  
, id est à dispositione. hic comparatur à multa  
 longaque διαθέσει. Proinde secundum eam  
significationem id quod est ἐν δυσλύτῳ διαθέσει, siue  
 sanitas, siue morbus, siue aliud quodlibet, &  
ἔξιν διακεῖδα dicitur, vt scribit Galen. lib. 2. meth.  
med. Huic contrarium est κατὰ χίσιν, siue ἐν χίσει,  
vt idem initio lib. 8. docet, idem significans quod  
simpliciter ἐὸ τῇ διαθέσει. Sic autem simpliciter dictus  
 habitus neque bonum neque malum significat:  
 sed eum in hominis valetudine designare  
volentes, illum ἐυεξίαν, hunc καγεξίαν nuncupamus  
. Sunt enim hae duae τῆς ἔξεως differentiae, medicis  
 supra caeteras vsurpatae. Hippocrates vero  
ἐν τῷ τρὶ διαίτης ὀξέων etiam ἔξιν vocauit τν τοῦς σύματος  
 τὴν κατασκευὴν, hoc est, ipsius corporis constitutionem  
, per quam vel raro aut denso corpore  
, vel gracili aut obeso, vel aliter quis dicitur,  
sicut Galen. comm. 2. annotauit: quam tamen  
idem Hippocrat. etiam χίσιν ἐν τῷ πρὶ ἄρθρῶν appellat  
, duno haec nomina confundens, vt habetur  
apud Galen. comment. 1. Idem Galen. libro de  
arte medica scripsit totius corporis habitum de  
his maxime partibus dici, quae primae intuentibus  
 obijciuntur, cuiusmodi sunt musculi ossa  
omnia cingentes, ex simplici primaque carne, &  
fibris, quas ipsa conuestit, constantes, quod quidem  
 non est aliud quam ipsa κατασκευὴ τοῦ σύματος,  
hoc est, constitutio corporis: cui proprie competit  
 raritas, densitas, gracilitas & obesitas. Verum  
Galenus scribens de his maxime partibus habitum  
 dici quae sunt oculis peruiae, intellexit proculdubio  
& alias quasdam particulas esse, oculis  
licet non obuias, quae habitus nomine comprehendantur  
. Eae nimirum sunt omnia etiam interna  
 viscera, cor, pulmones, ventriculus, iecur, lien,  
renes & reliqua omnia, praeter contenta & impetum  
 facientiam. Siquidem τa ἱ χίντων, hoc est continentium  
, nomine intelliguntur. In hac significatione  
 accipienda sunt quae dicuntur à medicis  
febres intermittentes gigni humoribus in habitu  
 corporis putrentibus. Neque enim hi in extima  
 modo carne putrent, sed in intimis etiam visceribus  
, ventriculo, iecinore & liene, quae non  
minus quam musculi, habitus nomine designantur  
. Similiter cum dicitur tertiam febrium speciem  
 quae ἐκτικὴ dicitur, corporis habitum occupare:  
 siquidem ea consistit in his omnibus partibus  
 quas solidas nuncupant, & quae ἴροντα ab  
Hippocr. nuncupantur, pluresque earum differentias  
 pro locorum affectorum varietate, vt ventriculi  
, iecinoris, pulmonis, pectoris, mesaraei, ieiuni  
, coli, vteri, renum & septi etiam transuersi,  
Galen. lib. 10. methodi medendi annotauit. Quare  
 nemo veteres medicos cauilletur dicentes febrem  
 intermittentem in habitu corporis gigni,  
quod illae in ventriculo, iecinore, mesenterio atque  
 alibi nascantur: quasi vero hae quoque partes  
 habitus nomine non comprehendantur. Quod  
attinet ad febrem hecticam, non est necesse sic  
dictam esse intelligere quod habitum corporis  
occupet. fieri enim potest vt illi nomen hoc inditum  
 sit secundum primam ὸ ἔξεως significationem  
, quasi sit ἐν τῇ ἔξει, non vt aliae febres ἐν γίσαι.  
Significat &ἔξιν apud Hippocrat. ἐὶ τῷ καὰ τρεῖον  
, τὴν ἐν τῷ μετὰ τὴν ἐπίδισν καιρῷ κατάσταση τῆν  
ἐπδεδεμίνων, hoc est, post deligationis tempus  
membrorum deligatorum collocationem, vt  
comm. 3. Gal. annotauit.  
Sed & praeter iam commemoratas significationes  
 Ἔξις partium quoque structuram & compositionem  
 significat ait Gal. comm. 2. de victu.  
acutor. tea. 31. & 47.6  
Ἐξίστασθαι. dicitur πυρακόπτειν σροδρῶς, ait Galen. a

1. pb Desgorris

„ comm. 3. in prorrhet. part. 6. &ἐξίστασθαι μελαίἡ  
 γιλικὰς prorrhet. 1. vehementem ac furiosam  
„ mentis insaniam significare Galen. ait, hoc idem  
„ Plautus in Amphitr. expressit his verbis, atra bili  
„ percita est, Nulla res tam delirantes homines  
„ concinnat cito: de voce autem hac plura vide in  
ν ἔκστασις.  
Ἐξίσχια ἄρθρα. exorti & prominentes articuli Hippo„  
 crati dicuntur in mochlico: eos qui hoc patiun"  
 tur ἐξάρθοους quoque vocat lib. de arte; Sed &ἐξi„  
γιον eidem dicuntur quibus coxa eminet & nates  
„ rotundae extant.  
Ἐξίσχοντες ὀφθαλμοὶ oculi tumidi & exerti dicuntur  
„in prognostico.  
Ἐξολκισμὸς. translatio ossis ex superficie in profundum.  
Ἐξόμφαλος. dicitur cui vmbilicus indecore prominet  
, ipsumque malum ?ξόμρδιον πάθος vocatur:  
alij rupturam, alij egressionem vmbilici vocant.  
Accidit, inquit Paulus, vel peritonaeo ea parte  
rupto, ac procidente omento aut intestino: interim  
 colluuie ociosi & inutilis humoris sub vmbilico  
 contracta, interim carne subnata, aliquando  
 languine irrumpente propter venae aut arteriae  
 rupturam, vt in aneurysmatis, interdum non  
sanguine, sed spiritu solum irruente. Si omentum  
 procidit, circa vmbilicum tumor concolor,  
mollis tactu, indolens & inaequalis apparet. Si  
intestinum, praeter haec tumor magis inaequalis  
est digitis cedens & euanescens aliquando cum  
strepitu, balneísque & distentionibus magis increscit  
. Humorem denotat mollis tumor qui  
compressu non cedit nec decrescit, neque tamen  
augetur. Si praeter superiora signa liuidior tumor  
 est & durior, adnatae illic carnis signum est.  
Introductorij author tres tantum causas videtur  
 nouisse, scribens omnes ἐξομφείρος tribus differentijs  
 comprehendi, alios appellans πευματομργίους  
, alios ἐντερεμράλους, alios ὑδρεμράλους.  
Non est autem malum hoc peritonaei solius, sed  
oportet omnino transuersorum quoque musculorum  
 epigastrij nerueas appendices affectas esse.  
Caeterum hunc affectum appellat Paulus l.  
ν 3. c. 51. πρόπωσιν ὁμφαλοῦ, id est procidentiam vm„  
 bilici, &τῶν ἐμραλῶν ἐξοκὴν vmbilicorum emiν  
 nentiam ibidem: Nonnunquam &ἐξόμραλον πά"  
θος vt lib. 6. c. 51. quasi dicat exumbilicarem affectum:  
" Rases eminentiam vmbilici & rupturam  
„ circa ipsum, nonnunquam egressionem, inter„dum  
& exitum vmbilici: Auicenna vmbilici augmentum:  
" Haliabbas vmbilici acumen: Celsus  
"l. 6. c. 17. vmbilicum prominentem & quidem vt  
" l. 7. c. 14. indecore, & in his quidem omnibus af„  
 fectibus commune est vmbilicum prominere.  
Ἐξόμφαλα παιδία, ἐξόμφαλα βρέφη pueri dicuntur quibus  
 excidunt vmbilici apud Aetium libr. 4. c. 26.  
" quasi exumbilicatos dixeris.  
Ἐξονειρώττειν 6. Epid. sect. 8. t. 51. dixit Hippocr. pro  
„in somnis genituram emittere cum dixit σάτυρὸς  
n ἐξγνείρωσσι πλεονάκις. & lib. etiam παρὶ γονῆς& 5. pro  
" blem. 31. Aristoteli ἐξονειρωκτικοὶ siue ἐξονειρωτικὸ  
"dicuntur qui in eiusmodi nocturnas incidunt  
"pollutiones; cuius rei ibidem causam docet ni„mirum  
 cur illae potius per somnium fiant, quam  
„vigilantibus & interdiu, causamque in seminis  
"naturam refert, quae cum calida sit & humida eo  
"tempore, ita & in ea hominis conditione potis„simum  
 abundabit atque effluet in qua hominis  
" corpus magis ad talem calidam & humidam con„ditionem  
 accedit: cum enim per somnum spiritus  
& calor ad interna retrahantur, efficitur vt seminalis  
 materia adaugeatur, hincque nocturnae  
per somnum pollutioni occasio manifesta praebetur  
, potissimum in ijs qui ad hoc natura sunt  
propensi. vide ὀνειρωγμὸς.  
Ἐξόστωσις. ossis eminentia & extuberatio, quacunque  
corporis parte praeter naturam contigerit. Peculiari  
 tamen nomine ossium tubera quae in genis  
contingunt, σατπυρισαοὶ appellantur.  
Authore Gal. I de tumoribus praeter natur.c.  
15. similitudine à Satyris, cornua circa tempora“  
habentibus desumpta; vel quia eiusmodi ossium  
temporalium, vel genarum eminentia in elephanticis  
 saepe contingere consueuit, quae σατυρίασις  
vocatur &τατυρισμός.6  
Non dubium est autem eius tumoris qui prę  
ter naturam est materiam crassam esse & melancholicam  
, sunt autem huiusmodi tumores Gal¬ “  
lico morbo laborantibus frequentes. 56  
Ἕξουρα. εἰς στενὸν συνηγμένα. in angustum contracta,  
apud Hippoc. quae &μύουρα dicuntur.  
Inquit Gal. in lexico Hipp. vtitur porro hac:  
voce Hipp. l. 2. γυνακ. dicuntur & eidem Hipp. ἔπαχρα. κὶ  
Ἐξοχὰς. est in ano genitum tuberculum quod callum  
nondum contraxit. si namque iam contraxit, κονδύλωμα  
 vocatur. Dicitur & ἐξ κχὶ  
Paul. I. 3. c. 59. ἐξοχάθων καὶ ἑτοχάδων vocem proa  
ani excrescentijs vsurpauit, sic & Nicolaus ea .  
voce eminentias, & praesertim hemorroidum intellexit  
, vt ex vnguento 56. intelligere est.  
Ἐξοχὴ. idem quod supra ἐξοχὰς. e  
Ἐξόφθαλμος. is dicitur qui oculis est prominentibus, .  
hunc Xenophon de forma equi loquens opponit.  
τῷ κοιλορθάλμῳ. c  
Ἐξυδάτωσις. idem quod ἡ ἀποτυχία τῆς αἰματώσεως, id est,  
frustrata sanguificatio. sanguinis enim loco humor  
 aquosus reponitur, vnde prompte aqua inter  
 cutem emergit.  
Τὰ ἐξυγραινόμενα. vίde ὑποχώρημα. .  
Ἕξωπτος ἄρτος. panis exassatus, vide ἄρτος vbi panum  
aliquot insignes differentiae explicantur..  
Ἐπαγκυλωτὸς. laquei species apud Oribasium, quo sinus  
super sinum inijcitur, faciens ad corpora figuranda.  
Ἐπαγώγια. dicuntur membrorum genitalium praeputia  
, sed male tantum affecta: videlicet curta &  
quae facile reduci non possunt, siue à natura, siue  
ex circumcisione. sic enim vsurpat Dioscor. cap.  
τρὶ θαψίας&πνὶ ἀλόης. Quae autem naturaliter se  
habent, πόσθαι vocantur. Dicta sunt autem ἐπαγύγγὰ  
 quod ducantur & reducantur.  
Ego autem ἐπαγύιον dictum crediderim ἀπὸ  
τοῦ ἐτάγεαι quod sit idem cum ἐπσπᾶθα, quo vtitur  
 Paulus hac ipsa de re loquens, cum dicit τπιτετμηύένος  
 τὶς ἐκλήθη μὴ ἐπισπάθω τὶν ἀκροβυστίαν 1.  
Corinth. c. 7. id est circuncisus aliquis vocatus est,  
non adducat sibi praeputium, vel ne attrahendum  
sibi curet Chirurgi manu, cute nimirum ferro  
adducta vt glandem rursus operiat.  
Ἐπακμαστικὸς πυρετὸς. species vna est febrium quas συνόχρὺς  
 appellant, quae cum vnam quidem à principio  
 ad finem vsque accessionem habeat, non tamen  
 eodem tenore perseuerat, sed assurgit atque  
inualescit. Dicitur &ἀὐατατικὸς alio nomine.  
Ἕπακρα. τὰ εἰς στενὸν τελευτῶντα. in angustum desinentia  
 apud Hippocratem, quae etiam ἔξερα ab eodem  
 dicuntur.  
Ἐπαλύνων. ἐπιπάσσων, inspergens: apud Hippocratem  
. additur autem ad denotandam vehementiam  
.

1. pb Desgorris

Ἐπαναδιδοὺς πυρετὸς. increscens, resurgens febris. Est  
differentia febris apud Hippocrat. libro 6. τῶ ἐπιδηuῶν  
, sumpta à caloris motu, cui ipse ὀξων, id  
est acutam, opposuit. sic dicitur cuius calor initio  
 minus mordax postea assurgit, manumque  
admotam mordet. Huius generis sunt pituitosae  
 febres. Nam quum primum medicus manum  
 thoraci admouerit, illae nec mordent, nec  
tactum calore suo feriunt, quod materia frigida  
 humida igni contraria, non facile accendatur.  
Manu autem diutius immorante & calorem paulatim  
 fouente atque excitante, calor accensae  
iam materię mordax effluuio fumidi excrementi  
manum mordet. Nec tamen ista febrium differentia  
 à motu caloris ita sumitur, quin & febris  
essentiae, id est, calori intensiori, & materiae in  
qua calor accenditur, aliquid suae generationis  
debeat.  
Ἐπαναιώρημα. exponit Erotianus ἐπινέρελον τὸ ἐριστάη  
 μενον τοῖς ἄροις καὶ τοῖς διαχυρόμασι καὶ οἷον ἐπικεκρά„  
μενον, πεικίλῳ χρώματι κεχρημενον, νέφελας γὰὰ ἴδιως  
ὐ καλεῖ ταὶ τοιαύτας ἐριστάσεις. Nubeculam in vrinis &  
„ deiectionibus subsidentem atque velut suspen„  
 sam, colore variegatam, nubes enim proprie vo„  
 cat Hippoc. eiusmodi subsidentias.  
Ἐπαναδιπλωσις, siue  
Ἐπανάληψις. idem quod ἀναδίπλωσις in febribus Galeno  
 authore comm. 2. in libr. 6. τῶν ἐπιδυιῶν. vide  
ἀναδίπλωσις.  
Ἐπανάληψις. etiam medicorum vox est cum defun„  
 cta scilicet morbis corpora instaurantur atque  
" redintegrantur cibo, ἀπὸ τοῦ ἐποαναλαμβάνειν dicta.  
„ vide supra ἀναληπτικὴ.  
Ἐπαναστάσιες. erumpentes eminentiae dicuntur & ve„  
 lut assurgentes tumores & pustularum eruptiones  
". Dicuntur &ἐπαναστήματα, & Galeno συκώη  
 δεις ἐπαναστάσεις, ficosae eruptiones 5. κατὰτόπ. cap. 3.  
Ἐπανενέγκαντες. ab ἐπαναρέρειν quod iterum atque iterum  
" velut resurgere significat, quod illud im  
„ ostendit, sicut in illo ἐπιῤῥγέειν quod est cre„  
 bro rigere; nam ἀναρέρειν verbum vsurpatum re„  
 perio ab Hippoc. de ijs qui periculo defungun„  
 tur & restituti viuunt.  
Ἐπάνθισμα ἀφρῶδες. spumosus veluti flos dicitur qui  
„ in biliosis deiectionibus saepe superne incumbit,  
„ Hippoc. in 1. prorrhet. part. 21. & in sanguine qui  
„ è pulmone educitur quem ἀρρῶδες αἶμα vocat  
"idem in Coacis.  
Ἐπανθισμὸς. id est efflorescentia, omnium primus  
" (inquit Ruffus) Dionysius Oxymachi filius no„men  
 hoc adinuenit, aitque Eudemus ἐπανθισμὸν  
 venam appellari: Sed mihi quidem Diony„  
 sius rem venae similem ἐπανθισμὸν, non idem ta„  
 men venam atque ἐπανθιταὸν, sed quoddam aliud  
„ aduentitium sanguinis receptaculum vocasse vi„  
 sus est: idque ipse ita esse testatus est eodem loco  
", saepius ρλέβα, ἐπανθισμὸν&αὐτηρίαᾳ inculcans &  
„ repetens, neque enim si rem eandem ρλέσα&  
„ἐπανθισαὸν putaret ita vnquam locutus esset, nam  
„ etsi nihil aliud ἐπανθισαὸς quam ρλέψ est, nihilomi„nus  
 ipse aliter sensit atque appellauit: haec Ruffus.  
Ἐπανίοντα νοσήματα. eadem quae Galeno ἐπανερχόμενα,  
sic morbos appellans qui parum quidem  
„ remittuntur moderatioresque fiunt, sed rur„  
 lus accessione repetunt, vt docet comment. 3. in  
„ prorrhet. part. 2.  
Ἐπανορθοῦσθαι. significat apud medicos, quaecunque  
aliquo modo excedunt, in statum naturalem restituere  
, vt hiantia coniungere, quae abscesserunt  
 propellere, peruersa dirigere. dicitur &  
διορθοῦσθαι.  
Ἐπάντλημα, καὶ ἐπάντλησις. dicitur apud medicos perfusio  
 alicuius liquoris, fotum vel fomentum appellare  
 possis: esse autem idem videtur quod πoεἰαμα  
. dicitur etiam καταότλημα&καταὶτληὺς ab.  
ἐπαντλεῖν quod ἐmόρέγειν&κατανᾶν irrigare significat  
. 6  
Ἐπάργεμα ὄμματα. interpretatur Hesych. oculos.  
qui à leucomatis prorsus excaecati sunt, aut alio,  
quouis modo nihil vident.  
Ἐπάργεμοι. Polluci dicuntur qui oculi vlcusculo,  
quod ἄργεμον dicitur laborant. vide ἄργεμον. .  
Ἐπάρματα. vocantur ab Hippoc. tumores praeter naturam  
 qui secundum aures aegrotantibus exoriuntur  
. Ea etiam οἰδήματα communi significatione  
 appellat. Recentiores proprio nomine παρωτι  
 δας nuncuparunt.  
Dicuntur &ἐπάρηες Hippocrati qui vtroque.  
nomine etiam generalliter omnem significarni.  
tumorem tradit. interdum apud illud reperias,  
ἐπάρματα cum adiectione τὰ παὶ οὖς, aut κατὰ τὰ ὅτα,  
vt in Epidem. & Coacis. 4  
Ἐπαυξὴς νόσος. increscens morbus. Dicitur apud  
Hippoc. qui procedente tempore augetur, semperque  
, nisi prius soluatur, labitur in peius: vt  
podagra, arthritis, nephritis, epilepsia, melancholia:  
 increscunt enim vna cum aetate. Sabinus  
vero ἐπαυξεῖς νόσυς interpretatus est morbos pueriles  
, qui vna cum ipsis pueris crescunt donec ad  
venerem apti sint, vt scribit Galenus comment.  
5. in lib. 6. τῶν ἐπιδημιῶν.  
Ἐπαφαίρεσις. repetita sanguinis missio dicitur apud.  
Galen. lib. de curandi ratione per sanguinis missionem  
, quae tum fieri debet cum per virium imbecillitatem  
 nequit vniuersa euacuatio compleri  
, tum enim partitione vti cogimur, quae fit modicis  
 interuallis, atque dum vel dissoluto vinculo  
, vel digito indito vulneri intermittitur tantisper  
, dum alimentis idoneis restituantur vires: interdum  
 autem hora vna, interdum etiam plures.  
ad virium instaurationem necessariae sunt, optimum  
 autem est non vltra diem prorogare, ac bis a  
sanguinem si vires sinunt eodem die mittere, idque  
 in morbis vniuersalibus & (nisi quid aliud vetat)  
 antequam putredo aut alia mala inualescant, à  
quantum expedit educere: Caeterum in affectibus  
 partium omnibus, praesertimque in phlegmonis  
, partitas euacuationes oportet longiore  
interuallo seiungi, atque repetitam, vel in diem,  
posterum, vel in perendinum differri, vt hoc temporis  
 spatio corrupti humores ex affecta sede.  
remigrent in venas exhaustas, quos exinde alte¬u  
ra sectio promptius eripiet, pars enim laborans.  
sensim vno alteroue die humores suos eò deposuit  
, qui corrupti cum sint illic relinqui non debent  
, etiamsi dolores conquieuerint; at vero venenatam  
 malignamque inflammationem, vt pestilentem  
 bubonem, vel carbunculum, necesse.  
est eo ipso die festinanter iterata vacuatione de¬ a  
moliri, ne pestilens contagio diutius haereat in  
venis. Neque tamen confidentius atque audacius  
 crebrior venae sectio adeunda, non parum  
 enim spiritus calorisque demit, ac in senectutem  
 immaturam, & hanc morbus grauioribus  
 obnoxiam praecipitat, cuiusmodi sunt ca¬ a  
chexia, hydrops, arthritis, apoplexia, impensius à  
enim refrigerato natiuo calore, humidoque a  
primigenio imminuto, viscera languescunt, cruditas  
 dominatur, quae tot malorum causa fit atque  
 origo. 6

1. pb Desgorris

Ἐπαφάσῃ τῷ δακτύλῳ. contigeris digito. αἱ τὸ τοῦ ἐράψη.  
apud Hippocr. dicitur autem παρὰ τὸ ἐπαρᾶθαι, vt  
annotat Erotianus.  
Ἕπαφρα. τὰ διάλευκα καὶ οἷον ἀφρώδη, apud Hippocratem  
.  
Id est alba atque velut spumosa: Gal. initio  
" comment. 3. prorrhet. 1. tradit quosdam Hippo"  
 cratis enarratores apud Hippocr. ἔπαρρα interν  
 pretari τὰ τὸν ἀρρὸν ἄνωθιν ἐποχούμενον ἔχοντα, seu ἐρ  
ν ὧν ὁἀρρὸς ραίνεται, id est quae spumam sursum vectam  
" habent, seu in quibus spuma apparet, nimirum  
" cum prorrhet. I. 1. dicit κοιλίη δὲ ἔπαφρὰ γολώδεα  
 προσδεργετα, aluus spumosa biliosa effundit:  
„ in solis autem febribus ad instar ignis vrentibus  
„ spumosum deijci inquit ibidem Galenus.  
Ἐπηλυγάζονται τὰ ἐπιμόνια. hoc est, impediuntur menstrua  
. ἀντὶ τῶν ἐμποδίζονται apud Hippoc. ἡλύγη enim  
apud Atticos idem quod ἡ σαιὰ, vt annotat Erotianus  
.  
Ἐπιαλὴς Hesychio teste ὁ ἐφιάλτης.  
Ἐπιβολὴ. teste Cael. Aureliano dicitur affectus qui  
„ alio nomine ἐριάλτης de quo suo loco; Sed &ταὶ  
ν ἐπβολαὶ apud Galen. vbi dicit τοῦ κροτάρη ὀστοῦν λεν  
 πδθειδεῖς ἔχον ἐπιβολαὶ os temporis squammosas  
"habens commissuras, ait Budaeus exponi posse  
„ coagmenta vel commissuras: idem Budaeus rur„sum  
ἐmσολαὶ in dicto Galeni loco appellat appli"  
 camenta squammatim incumbentia, seu in modum  
" squammarum insidentia, nam quod Celsus  
„dixit inferiora ossa superioribus leniter insident,  
„id Graecis esse ἑ πβάλλουσι.  
Ἐπιβολὶς scribit Pollux hoc vocari nomine τὸ τῆς  
„ἔλικος τέλος τὸ ἐπβραγύ, hoc est extremum & per„breuem  
 finem partis eius auriculae quae ἔλιξ dici„tur  
. vide ἕλιξ.  
Ἐπιγάστριον. abdomen. Est pars humani corporis, inquit  
 Celsus, quae à coxis & pube sursum versus  
ad praecordia peruenit, ab exteriori parte, euidenti  
 cute: ab interiori, leui membrana inclusa  
quae omento iungitur, πριτόναιος autem à Graecis  
nominatur. Sic quidem ille libro 4. cap. 1. quid  
abdomen sit, diffiniuit. Alij vero multo aliter  
ἐπγάστιον interpretantur, sic appellantes eam tantum  
 partem quae supra vmbilicum est, quaeque  
iecinori & lieni incumbit, decepti vel nominis  
etymologia (γαστὴρ namque ventriculum significat)  
 quasi sic dicatur id quod ventriculo insidet  
, vel male intellecto Galeno comment. in  
aphor. 35. libr. 2. Nam cum Galenus initio eius  
commentarij statuisset τὸ ἐπγάτιον commune  
nomen omnium partium quae in imo ventre continentur  
, conclusit circa finem εἰς τεία ταῦτα διαιῥεῖσαι  
 τὸ σύμπαν, ὑπογόνδριον, τὰ τρὶ τὸν ὁμραλὸν, καὶ  
τὸ ἤτρον. hoc est, in treis partes omnem eam regionem  
 (epigastrium intelligens) diuidi, in hypochondrium  
, in partes vmbilico circumpositas  
, & in ventrem infimum. Est enim hypochondrium  
 pars superior epigastrij. Itaque relicta ea  
interpretatione nostram sequamur, qua dicitur  
τὸ ἐπγάστριον tota ea caro quae ab imis costis ad pubem  
 vsque protenditur, quasi ἐπὶ τῇ γαστὶ κειμένη,  
propterea quod ventri incumbat. Constat ea  
octo musculis, quorum quatuor obliqui sunt,  
duo recti & duo transuersim siti. Sunt autem  
obliqui omnium primi discissa cute statim obuij  
, quorum duo priores è costis profecti in pubis  
 ossa oblique inseruntur, reliqui vero contrario  
 fibrarum situ ab ilium osse exorti in extremas  
nothas costas feruntur. Hi autem quatuor musculi  
 tum qui ab ilibus ad costas, tum à costis ad  
ilia ducuntur, Graecorum literam X referunt, eodem  
 modo sese intersecantes. Secundum eos  
recti apparent, toti carnosi, à pectore vsque ad  
pubis ossa per medium ventrem extensi, atque  
ab his transuersi, qui à notharum costarum finibus  
 exorti illos medios angulis rectis diuidunt.  
Ac cum recti quidem prorsus carnosi sint à prima  
 origine ad finem vsque, reliqui qua rectos  
non contingunt, sunt quidem pariter carnei: qua  
vero eos attingunt, in membranosas ἀπονευρώσεις  
mutantur. Valent autem hae musculorum differentiae  
 non modo ad attractionem, retentionem  
 expulsionemque excrementorum, verum  
etiam ad efflationes conducunt, vocemque acutam  
& magnam, praeterea ad vomendum meiendumque  
 inferiore praesertim sui parte, qua vesicae  
 incumbunt. Caeterum nemo Galenum reprehendat  
, si horum octo musculorum ordinem  
aliquot in locis ratione optima mutauerit. Siquidem  
 lib. 6. meth. med. & lib. 5. administ. anatom  
. eo ordine describit quo nos supra explicauimus  
, naturę videlicet ordinem sequutus. Idem  
vero lib. 5. cap. 6. de loc. affect. primos recenset  
rectos, quanquam primos non appellet, vt clarius  
 explicaret reliquos treis ordine legitimo  
descriptos qua rectos attingunt, in aponeuroses  
commutari: similiter lib. 5. de vsu partium rectos  
primos describit, quorum comparatione transuersi  
 primum, deinde obliqui, ex angulorum  
cum rectis musculis varietatem appellantumr, vt lib.  
2. sanitatis tuendae de frictionum differentiis agens  
Gal. explicauit. Rectum namque & natura &  
dignitate prius est transuerso, & transuersum  
obliquo: neque transuersum aut obliquum nisi  
per rectum definiri possunt. Quare eo ordine  
modoque musculos epigastrij describens Gal.  
ordinem doctrinae secutus videtur.  
Ἐπιγένημα. idem quod σύμπτωμα. quanquam aliqui  
ita distinxerint, vt symptoma esset quicquid pręter  
 naturam animali accidit: ἐπιγένημα vero non  
omne, sed quod solos morbos necessario sequitur  
.  
Hoc vocabulum parum est in vsu apud Graecos  
 ait Gal. lib. de different. symptom. Ab illo  
factum ἐπιγίνεσθι, quod apud medicos de symptomatis  
 dicitur, quae ipsius morbi augescentis  
 ratione accidere solent ait Galen. aphoris.  
35. lib. 6. Μεταπίπτειν verò cùm soluto priore affectu  
 alter nouus incidit, vt notat Gal. in aphor.  
II. l. 7. 14  
Ἐπιγλουτὶς. femoris & natis pars exterior apud Aristot  
. histor. animal. lib. I. c. 14. ὑποιλυτὸς autem caro  
 sub natibus ad femur depressa.  
Ἐπιγλωσσὶς ἢ  
Ἐπιγλωττὶς. ligula. Est membrana cartilaginosa, rotunditatis  
 oblonge, laryngis meatui superposita.  
Eius substantia cartilago est, eaque praetenuis,  
quod eam & attolli & collabi crebro oporteat.  
Quo enim tempore animal respirat, attollitur,  
vt viam aeri faciat: cum autem quiduis transglutit  
, laryngi accumbit, ne id in pulmones decidat  
. Quod enim transglutitur, ceu primum  
ipsius radici incidens, post autem dorso inuectum  
, inclinare ipsam cogit & collabi. Rotunda  
autem est & magnitudine paulo maior laryngis  
 orificio, vt velut operculum quoddam totam  
 laryngem exacte claudat. Vergit autem ad  
stomachum, positionemque habet tertiae car¬

1. pb Desgorris

tilagini aritae noidi contrariam, vt quae ex aduerso  
 etiam loco exoriatur.  
„Plin. l. 21. c. 37. Graecam hanc vocem mino„  
 rem linguam interpretatur; κλήίθρον etiam ab  
„ Hippocrate eam appellari notat Camerarius, &  
„ à Cicerone operculum asperae arteriae; Macrob.  
" Saturnal. l. 7. c. 15. Hippocratem imitatus scribit  
„ impositam esse arte quadam & ope naturae quasi  
„ claustrum mutuum vtriusque fistulae.  
Ἐπιγονατὶς ἢ  
Ἐπιγονὶς. mola, patella. Est os cartilaginosum, latum  
, rotundum, intus laeue & cauum, toti genu  
suprapositum. Duabus constat substantijs, vna  
ossea, interiore, altera cartilaginea, quae exterior  
superficiariaque est, sic vt cartilagine quodammodo  
 incrustatum videatur interna praesertim  
parte qua articulum respicit. Verum à lateribus  
asperum est, quo commodius ei tendines tibiam  
extendentes ipsumque femori atque tibiae alligantes  
 aptarentur: propter quos etiam ijs locis  
cartilaginosum videri cum Galeno possit, maxime  
 in iuuenum corporibus: at grandioribus, abrasis  
 cultello aut coctura abscedentibus tendinibus  
, manifesto osseum apparet. Contegit femoris  
 tibiaeque articulum, alioqui nimis patentem,  
prohibetque ne antrorsum luxetur. formam prope  
 orbicularem habet, fastigio ad tibiam acuto.  
Vmbonem imitatur, medio corpore crassiore,  
orisque tenuibus.  
" Caeterum e tiam ἐπγρυνίδα dicunt nonnulli  
" vt docet Gal. εἰς τὸ κατὰ ἐητρεῖον l. 14. estque ἐπιτυνὶs  
„ idem quod ἐπιγονατὴς vt tradit Pollux, quae &  
„ apud eundem κόσ dicitur &κότγος, μύλη&ἐmμυλὶς  
 secundum Hippocratem, & secundum  
„ Hipponactem μυλακρὶς vt ait idem Pollux: ἐπιγ„  
 vis autem etiam pro genu exponitur à Cicerone,  
„&ἐmsevίδεs appellantur à Ruffo musculi genu„  
 bus inhaerentes, & apud Pollucem ὁmsιὶς dicitur  
„ musculus circa genu.  
Ἐπιδερμὶς. est cuticula sensu destituta & toti verae  
cuti supertensa. Sensu differt à vera cute: hec  
enim à neruorum extremitatibus dilatatis fit,  
ἐπιδερμὶς vero à cutis excrmento prouenit. Itaquel  
 vel sensu caret, vel exigui admodum sensus  
est, proindeque citra dolorem facile à subiecta  
cute separatur. Sic dicitur quod supra cutem  
nascitur, quodque eius veluti quaedam efflorescentia  
 sit, sicut τὸ ἐπιθυμον τοῦ θύμου, καὶ τὸ ἐπίθυμβρον  
τῆς θόμβρης.  
" Non autem ἐπιδερὶς cuticulam tantum,  
" quanquam id proprie significat, sed etiam sub  
„ ea cutem veram comprehendit, in qua potius  
„ quam in Epidermide pilorum radices sitae sunt,  
„ authore Hippocrate in lib. vρὶ ρυσ. παιδίου.  
Ἐπιδερὶς authore Polluce l. 2. dicitur τὸ ἐν μέσῳ ίσν  
 μάτι σκῖρον σρκίον, Caruncula illa quae in media  
„muliebris pudendis fissura subsultat: quae eodem  
„ teste &νύμοη dicitur &μύρτον&κλειτορὶς atque  
„ illa vbi multo magis increuit κέρκος&κέρκωσις, id  
„ est cauda. vide νύμφη.  
Ἐπίδεσις. apud Gal. lib. 5. meth. est deligationis ge„nus  
 quae vas aliquod non circumplectitur vt  
„ vinculum, sed ex parte suo complexu committit  
 quodammodo vulneratae partis labra dissidentia  
. Vide Galen. comment. εἰς τὸ κατὰ ἐπρεῖον t. I. .  
& 2. vbi illius quaedam differentiae habentur. 4  
Ἐπίδεσμος dicitur ab Hippocrate fascia summa,  
quae primae superiniicitur: quae enim proxime  
partem affectam contingit, ὑποδεσαὶς ab eo vocatur  
.  
Ἐπίδηλος ἡμέρα. index dies. Est quartus dies cuiusque  
septimanae, indicans qualis futurus sit septimus.  
Nam cum iudicia soleant à natura fieri dierum hebdomadibus  
, sicut à Galeno demonstratum est in  
libris de diebus criticis, eaque nisi concocto humore  
 fieri non possint (nulla enim crudi humoris  
 excretio critica est) vt crisim concoctio praecedat  
 omnino necesse est, quoque perfectior concoctio  
 fuerit, eo crisim meliorem fore. Itaque  
vbi concoctionis signa videri incipiunt, spes est  
propediem futuram crisim: vt si quarto appareant  
 futuram septimo: si vndecimo, futuram decimoquarto:  
 si decimo & septimo, futuram vigesimo  
, atque ita deinceps alijs septimanis, quemadmodum  
 prodidit Hippocr. aph. 24. lib. 2. vbi  
quod de duabus septimanis dictum est quasi sub  
exemplo de alijs intelligendum nobis reliquit.  
Itaque in praesagienda crisi, qualis sit cuiusque  
septimanae dies quartus, diligenter considerandum  
 est, quem ea de causa θεωρητὸν Hippocr. appellauit:  
 designat enim qualis futuris sit proximus  
 ab eo septimus. Si namque quarto die cuiusque  
 septimanae signa mortifera appareant, certa  
 pernicies septimo expectanda: contra si illo die  
salutifera signa se prodant, salus die septimo promittitur  
. Quod cum in omnibus morbis verum  
sit, in acutis tamen omnium manifestissime deprehenditur  
, in quibus mutationes maiores magisque  
 subitae contingunt. Adeo verum est quod  
scripsit Hippocrates, septenorum semper quartum  
 diem esse indicem. Quod si fuerit aliter aliquando  
 obseruatum, sciendum id non ex ipsius  
diei natura, sed alia de causa contigisse. Ex sua  
namque natura, hoc est, si nihil rarum magnumque  
 vel extrinsecus, vel ex ipsa morbi specie moreque  
, vel etiam aegrotantis habitu acciderit,  
quartus omnino septimum qualis futurus sit, declarat  
, sicut Galen. de diebus criticis lib. 1. cap. 11.  
apertissime demonstrauit.  
Ἐπιδημικὴ ἢ  
Ἐπιδήμιος, ἢ ἐπίδημος νόσος. est morbus communis &  
à communi causa natus, non tamen patrius & familiaris  
, sed potius externus & aduentitius. in  
hoc enim differt ἀπὸ τοῦ ἐνδημίου. Nam vterque cum  
παίδημος, hoc est, communis sit, hic tamen familiaris  
 est alicui regioni & quodammodo vernaculus:  
 ille vero non assuetus, sed à communi  
causa & insolita natus. habet autem duas differentias:  
 quod alius λοιμώδης est siue pestilens,  
alius vero mitior, quem generis videlicet nomine  
ἐπίδημον ἢἐπιδήμιον vocari scribit Gal. comment  
. 1. εἰς τὸ ἀρὶ διαίτης ὀξέων, aphor. 9. Sed satius  
 fuerit omnes eas morborum differentias in  
tabula sub oculos ponere, quemadmodum Galenus  
 distinxit.

1. pb Desgorris

Morborum  
 alij  
Σποράδες. hoc est, dispersi, qui singulos separati n corripiunt. Sunt plures simul morbi vaganΚοινοὶ  
 ἢπατκοινοι. hoc est, (  
tes & genere diuersi, quorum alius alium inuadit. Non ab aere, sed à ratione victus nascuntur  
, quam singuli habent propriam & peculiarem.  
communes. Sunt certimorbi  
& singulares qui  
alicubi vagantur, &  
multos aequè simul corripiunt  
. Vt autem omnibus  
 sunt communes,  
sic & causam habentἘπίδημοι ἢἐπιδήμινι. commucommunem  
, vt aerem nes quidem morbi, & à comquem  
 omnes pariter in¬ muni causa nati, non tamen)  
spiramus, vel aquae malae  
 potum, vel cibum externi & aduentitij.  
etiam aliquando à coeli  
intemperie, aut alia de  
causa vitiatum, aut grauem  
 tetramque exhalationem  
, vel simile quid,  
quod vitari nullo modo  
potest.  
Ἔνδημοι ἢ ἐνδήμιοι. hoc est, patrij, vernaculi & alicui regioni familiares  
. Hi in aliqua regione frequentes sunt & perpetui, & omnes  
ex aequo corripiunt, ob causam quae omnium communis est. De  
his agitur ab Hippocrate lib. de aere, locis & aquis.  
patrij & familiares, sed potiùs  
Λοιμώδεις. pestilentes. Hi sunt contagiosi  
& omnium perniciosissimi:  
ἀλὸ θe ιθα ¬σα  
C .  
.  
R  
Μὴ λοιμώδεις. non pestilentes, sed  
pestilentibus mitiores. Carent proprio  
 nomine, quanquam Galenus  
quasi oblitus eorum quae in proce  
mio l. I. Epid. scripserat, asserit alibi  
eos qui pestiferi non sunt vocari emδημίους  
, mutuato scilicet generis nomine  
, vt plerisque alijs accidit rerum  
 differentijs.  
Ἐπιδιδυμὶς. est propria & intima testium tunica &  
illis omni ex parte contigua, dura, crassa & admodum  
 valida. Eius supernae parti vena atque arteria  
, sanguinem spiritumque testi deferentia,  
inseruntur, & multi ab ijs ramuli intra testis corpus  
 peruadunt. Huic alia tunica superposita est,  
ἐρυθροείδὴς dicta, non eam modo, verum totum  
etiam testem comprehendens. Dicitur ἐπιδδυμὶς  
, quod testiculis quos διδύμους vocant, superinducta  
 fit. Male quidam eo nomine testiculi quoddam  
 caput & veluti efflorescentiam significari  
putant, nominibus manifesto abutentes (id enim  
πυραστάτης vocatur) & ob id in errorem lapsi, quod  
existiment τὴν ἐπιδιδυμίδα eadem ratione dici,  
qua τὸ ἐπίθυμὸν καὶ τὸ ἐὑππθυμβρον.  
Verumtamen etiam Galen. libr. 1. de semine  
ἡ ἐπιδιδυμίδα esse ait μόριον ἐπικείμενον κατὰ κεφαλὴν ὄρἡ  
 γεως particulam testiculorum capiti adiacentem.  
Nec non in lex. Hipp. annotat idem μήτρην esse xaν  
 λυμμα καὶ οἷον ἐλιιμάτι quae ἐπιδιδυμὶς vocetur, esse  
„autem κιρσώδη τινὰ ὄὅικον κατὰ τὴν κορυρὴν ἐπικείμενον τῷ διν  
 δόμῳ. vuluam esse operculum & velut inuolucrum  
quod ἐπιδίδυμις vocetur, esse vero varicosum tumorem  
" adiacentem testiculorum velut apici.  
Ἐπίδοσις. incrementum. vide αὔξησις.  
Ἐπιεικὲς. apud Hippocratem significat verisimile &  
probabile, vt annotat Gal. comment. εἰς τὸ τπνὶ  
ἀγμων.  
Ἐπιεικέως. significat apud Hippocrat. modice, hoc  
est, neque perfecte siue omnino vehementer,  
neque ex toto, sed mediocriter, vt annotat Gal.  
comment. 3. εἰς τὸ πρὶ ἄνθρων. Idem praeterea author  
 est ἐπεικῶς in symptomatis vsurpari quae  
nec multum spei, nec multum etiam timoris  
habent.  
1Sed quodammodo in medio sunt, comment  
. 3. in prorrhet. part. 67. hoc & sensu ho„  
 minem ἐπεικῇ appellamus qui neque summo iun  
 re, neque summa licentia vtitur; ita in luxatis ar¬

ticulis quod neque indulgentius neque maiore  
vi repositum est, sed moderata contentione, ἐmεικέως  
 reponi dixit Hippocrat. & 3. prorrhet. 64.  
surdis ἐπεικῶς parotides fiunt, id est Galeno interprete  
, Si surditas accidat parotidas fore mediocriter  
 spera, id est moderatas, quae nec maiores  
 sint quam sustineri queant, nec minores quam  
morbo conueniant: Sic & morbus ἐπεικὺς vocatur  
 qui neque omnino leuis est neque violentus;  
Vno verbo τὸ ἐπεικως est inter τὸ σφόδρως, ἱσυρῶς,  
νεανικως, &τὸ ἐπιπελαίως.  
Ἐπίθεμα. nihil aliud est quam compositio quaedam  
ex aquis stillatitijs, alijsue liquoribus & speciebus  
, in quibus pannus mundus vel spongia imbuta  
, expressáque parti inducitur; nonnunquam  
etiam pulueres, aliaque simplicia sacculo includuntur  
 qui tepentibus aquis inspersi imponuntur;  
 veteres haec vocabant μαλάτματα, Recentioribus  
 irrigationes seu irrorationes dicuntur; ἐπιθίμᾶτα  
 autem καθαρτικὰ pleraque describuntur ab  
Aetio lib. 3. cap. 135. & epithemata dysenterica  
quaedam tetrabl. 3. serm. 1. cap. 50. vide μάλαγμα  
..  
Ἐπιθυμὶς. à quibusdam dicitur ὁ θύμος, vt habetur  
apud Dioscoridem.  
Ἐπιθυμητικὴ δύναμις. concupiscibilis, appetitrix facultas  
, quae & φυσικὴ & θρεπτικὴ appellatur. Est  
pars animae irrationalis, cibum, potionem, & omnis  
 generis voluptates appetens. Eius principium  
iecur est secundum Hippocratem & Platonem,  
non cor vt Aristoteles existimauit, in quo irascibilis  
 potentiae sedes est, à concupiscibili tam diuersa  
, vt eam nunquam adiuuet, sed vna cum ratione  
 repugnantem saepe habeat. Vbi namque  
pars ea animae concupiuit, ratio primum de concupiscentia  
 iudicat. quae si appetitum sequatur, sponte  
 vna cum ratione accedit etiam irascibilis; sin  
autem concupiscentiae aduersetur, continuo etiam  
insurgit in eam irascibilis, socia rationis & adiutrix.

1. Pb Desgorris

Ἐπίθυμον. flos est è thymo duriore satureiae simili.  
Capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas  
 quasi capillamenta. Ea vero capillamenta non  
„ in thymo solo, sed & in Thymbra, stoebe, lino,  
„hyssopo, vttica, polio, genista, Chamedry, &  
„ compluribus alijs plantis reperiri certum est; verum  
" quod thymo innascitur peculiariter è πιθυμὸν  
" dicitur, vti quod Thymbrae è πθυμβρον; quod stoe„  
 beἐπστόιβη: ista vero capillamenta sine radice nasci  
" idcirco scribit Plin. quod nullam euidentem  
„ radicem habeat, vti neque viscum quod arbori„  
 bus innascitur; habet autem Epithymum Thy"  
 mi facultatem, ad omnia tamen est efficacius, ex„siccat  
, et calefacit ordine tertio, humorem ex„  
 purgat melancholicum, qua vero dosi varij varie  
„ sentiunt: Dioscor. cum Galen. lib. 14. meth. il„  
 lius dragmas quatuor ex aqua mulsa vel sero  
„ propinat; Aetius quoque lib. 3. cap. 29. adultis  
„ epithymi contusi & cribrati scrupulos 12. cum pas„  
 so & aceto mulso ac modico sale exhibet; Aui„  
 cenna ad 4. aureos progreditur. Caeteri vel am„  
 pliore vel parciore dosi ipsum exhibent, & Paul.  
" quidem lib. 4. cap. 26. ad cancrum Epithymum  
s: quatuor dragmarum & dimidiae pondere ex sero  
"vel mulsa porrigit; Libro vero 7. eiusdem dragmas  
" quinque tritas dari scribit ex seri lactis hemina;  
" Oribas. Collectan. lib. 7. c. 27. senas drag„mas  
 dare non veretur; Ruffus item in li„  
 bro de medicamentis dragmas sex & amplius ex  
„ vino dulci, Plin. quoque lib. 26. cap. 28. Epity„mum  
 aluum soluere testatur à quatuor dragmis  
" ad sex; Mesueus dragmas 7. exhiberi posse tra„  
 dit: At Actuar. method. lib. 5. idem quod Aetius  
„ refert, sed tantum quinque mentionem facit, &  
„ ipse Oribas. lib. 1. τπρὶ ἔυτορ. de euacuationibus  
„ agens quae sanis conueniunt binas tantum drag„  
 mas in oxymelite propinari voluit, similiterque  
„ synops. lib. 1. cap. 17. eiusdem triti & cribrati bi„  
 nas vult exhiberi dragmas ex vino dulci, aut plus  
„ eo, cum melle sale admisto.  
Ἐπικανθίδες. oculorum ambo anguli, qui &ἐικανθίδὲς  
&κανθοὶ vocantur. vide ἐγκανθὶς.  
Ἐπίκαιρος. maior & grandior apud Hippocratem, &  
qui vim in re quacunque magnam habet: quemadmodum  
 nerui qui non longe distant à spinae  
medulla & maxime pleni sunt, dicuntur ab eo  
ἐπικαιρότατοι, sicut annotat Galen. comment. 1. ei5  
τὸ πρὶ αώθρων, & comment. 2. εἰς τὸ πρὶ ἀιμόν.  
Ἐπικαταίονησις, vel καταίονημα. irrigatio dicitur, illa  
„ Sic lib. 2. de Diaeta in acut. t. 51. ἔλκος ἐπικαιρον  
„ vlcus appellat magnum & insigne, quod propter  
„ loci naturam tale est vt exponit Galenus.  
" quas ob causas vtamur docet Aet. tetrab. 1.  
„ serm. 3. c. 172. vide infra καταίονησις.  
Ἐπικατεράσαι. ex vno vase in aliud transferre. dicitur  
&ἀτεράσαι. Nam τὸ ἐρύσα significat euacuare.  
Ἐπίκαυμα. dicitur à Galen. ἐν τῇ εἰταγυγῆ, exulceratio  
tuniculae in superficie inustae, vel etiam profundius:  
 quod vlceris genus Scribonius Largus  
vstionem appellat, alij etiam inustionem. Sed aduertendum  
 est duo vlcerum genera hoc vno nomine  
 apud Paulum & Aetium designari. Scribit  
enim Paulus ἐπικαυμα vlcus esse oculi sordidum,  
impurum, crustosum, quod dum repurgatur, saepe  
 humores oculi effluunt. Id vero ab Aetio non  
ἐπὶταυμα sed ἔέκαυμα appellatur. Vocat enim ἐπικαυμα  
 vlcus superficiarium, cum videlicet nigrum  
oculi in superficie exasperatum inustum fuerit,  
& coloris cinerei euaserit, cuius vlceris non

1. pb Desgorris

meminit Paulus.  
Ἐπίκερας. foenum graecum apud Hippocr. Dicitur &  
αἱ γόκερης siue αἰγάκερως.  
Alijs nominibus dicitur τmλις, καλλίκερας, βύκε¬ α  
cas. 6  
Ἐπικεραστικὸν. vocari potest, quicquid paulatim bonum  
 succum sufficit in locum mali vitiosique  
succi paulatim vacuati. In hac enim significatione  
 Galen. ἐπίκρασιν vsurpauit. Proprie vero dicitur  
 medicamentum temperans & obtundens malignitatem  
 vel morsum humorum in aliqua parte  
 contentorum, veluti vua passa mordentes mediocriter  
 stomachum humores obtundit apud  
Galen. lib. 2. de alimentis. Idem medicamentorum  
 genus etiam κατακεραστικὸν appellatur. Vide  
ἐπίκρασις.  
Ἐπίκνησις. dicitur scarificatio, scalptura siue incisio.  
quae per summas partes fit.  
Ἐπικοιλὶς. cilium vt interpretatur Gaza, quo nomine  
 veteres extremum ambitum genae superioris  
designarunt.  
Ἐπικοίμασις. in partem decubitus aut dormitio dicitur  
.  
Ἐπίκρασις. est ratio curandae cacochymiae, seu potius  
, vt ait Galen. cacochymiae curatio, per quam  
vt scribit lib. 9. meth. paulatim vacuatur quod  
vitiosum est, inque locum eius paulatim quod  
bonum est reponitur. Est enim in vniuersum duplex  
 omnis curationis ratio. Aut enim in totum  
summouetur vitium, si & vires valent & humor  
concoctus se facilè educi patitur: aut si vires imbecillae  
 sunt, vt confertim factam vacuationem  
admittere nequeant, vel humor propter cruditatem  
 non sit futurus obediens medicamento,  
tunc vbi eum attemperaueris, tenuaueris, mitificaueris  
, paulatim educere oportebit, inque locum  
 eius benigniores sufficere. Quanquam non  
est necesse ὀ πόκρασιν vacuatione perfici. Nam quę  
etiam in corpore manent, alterari mitigarique possunt  
, permissa soli naturae vacuatione, quae eorum  
 partem vel conuertat in corporis alimentum,  
vel per aluum, vrinas, sudorem aut aliter expurget  
. Haec quidem curandi ratio proprie ὀπόκρασις  
appellatur. Atque in eo sensu accipiendum est  
quod scribit Galenus de vinis fuluis li. 12. meth.  
ἐπικεραστικοὶ δʼ εἰσὶ καὶ θρεπτικὸὶ. Id euim posteà interpretatur  
, dicens, τρέφευσι δὲ μᾶλλον, καὶ κακοχυμν  
ἐ παιορ θοῦνται. hoc est, magis autem nutriunt, &  
humoris vitium emendant. Quod non videtur  
Linacer animaduertisse, de mixtione, non de hac  
quam tractamus ἐπικράσει interpretatus.  
Ἐπικρατητικὴ δύναμις. facultas coercendae ac retinendae  
 alui, vt apud Galen. lib. 11. simpl. medic. vbi  
de iure gallinarum & gallorum loquitur: ῦγε μὲν  
τῶν ἀλεκτορίδων ἀπλοῦς ζωμὸς ἐπικράτητικῖς ἐστὶ δνέμεως  
, ὥσπερ ὁτῶν παλαιῶν ἀλεκτρυόνων ὑπακτικῆς. hoc  
est, gallinarum autem simplex ius facultatem habet  
 retinendae alui, sicut veterum gallorum sistendi  
. Quam sententiam ita Paulus refert. lib. 7.  
Vt manifeste appareat, legendum esse apud Galen  
. ἐπικρατητικῆς, non autem ἐπικεραστικῆς.  
Ἐπικρατεῖν. Galeno idem aliquando significat quod  
ἀποκρατεῖν, id est, coercere & retinere vide ἀποκρατεῖν  
.  
Ἐπικτένιον. ἐπίσιον. pars muliebris quae pubes dicitur,  
apud Hippocratem.  
Dicitur quoque locus supra pubem, sed & supra  
κτένα, id est, pubem lanugo quaedam solet:  
subnasci quae haec ratione ἐπικτένιον ptimaria si15"gnificatione iure nuncupatur; ita idem ipsum  
„ nomen villi sortiuntur, qui dum apparatur crudum  
" linum pectine, pectini adhaerescentes, remanent  
„molliusculi apud Hippoc. 1. γύναικ. & Galen. eγ  
 γλώσσαις.  
Ἐπικύημα. est foetus alter grauida iam muliere conceptus  
. Id quod fit, vt scripsit Hippocrates, cum  
foetu iam concepto non clauditur exacte vterus,  
sed semen aliud etiam postea intro admittit.  
" Superfoetatum dicitur à Plin. quasi quod super  
„ vterum concipitur à voce ἐπικυίσκῳ.  
Ἐπιλάμψιες. habetur hoc nomen apud Hippocratem  
 lib. 6. τῶν ἐπιδηαιῶν. Id nonnulli interpretantur  
mutationem temperamenti ad calidius & siccius:  
 hoc enim aetatis progressu velut flamma effulget  
. Alij vero interpretantur corporum perfectionem  
, quod iuuenes per aetatem euadant  
carnosiores, magis adulti, colore formaque gratiores  
, & viribus ingenioque praestantiores, vt  
quodammodo fulgere videantur. Verum eo loco  
 alij non ἐπλάμψιες, sed πιλήψης scribunt, aut  
ἐπιλάμψιας αὐ τὶ τῶν ἐπιληψέων interpretantur, vt annotat  
 Gal. comment. 1. in cum librum.  
Ἐπιληψία. comitialis morbus. Est conuulsio totius  
corporis non perpetua, cum mentis & sensuum  
oblaesione. Eam molestae rei sensus inuehit, &  
cerebro noxiae tum quantitate tum qualitate.  
Quantitas quidem cerebro grauis est, eiusque  
vim expultricem excitat, consistitque in humore  
 vel pituitoso vel melancholico, sed fere semper  
 frigido, crasso & viscoso. Quem tamen non  
adeo multum esse oportet vt penitus obstruat,  
vimque ipsius cerebri exuperet, alioqui non epilepsiam  
 sed apoplexiam potius pareret, sed quantitate  
 mediocrem, vt ad eius depulsionem, quam  
natura totius corporis concussu molitur, cerebro  
vires adhuc suppetant. Qualitas vero maligna &  
venenata, & virtuti animali infesta est, siue à veneno  
 sumpto, siue ab vlcere cacoethe cerebri,  
vel subiectarum partium, siue ab alia affectione,  
vt ventriculi cruditate & largo meri potu proficiscatur  
. Itaque vbi eorum aliquid in cerebro  
praeter naturam fuerit, ipsum mouendi sentiendique  
 principium in sese recurrit & contrahitur,  
atque ita totius corporis conuulsionem inducit.  
quinetiam eam à se amoliri contendit, crebra &  
inaequali cerebri totiusque corporis concussione  
. Apparent enim manifesto in eo morbo haec  
duo symptomata, conuulsio concussioque tanta  
, vt spumam etiam eliciat. Valido in motu humor  
 qui in cerebro continetur exagitatus, non  
aliter quam oui candidum, spumam creat. Sunt  
autem (quanquam loci affecti nullum signum  
apparet) cerebri ventriculi, anterior maxime &  
posterior, huius mali sedes, in quibus spiritus  
gignitur atque continetur, primum animae instrumentum  
, tum in sensilibus actionibus omnibus  
, tum in ijs quae à consilio & voluntate prodeunt  
. Spiritus igitur cum laboret & veluti attonitus  
 in depellenda morbi causa versetur, alias  
interim functiones deserat necesse est. Quare  
non imaginari, non ratiocinari, non meminisse  
potest. Et quia se fere totum in suos ventriculos  
tanquam in arcem recipit (quod & spiritui vitali  
 calorique accidit, si quid cordi molestum est.  
tunc enim in cordis ventres spiritus calorque vitalis  
 se recipiunt, reliquis partibus calore destitutis  
& frigentibus) idcirco aegri neque vident neque  
 audiunt, neque aliter omnino sentire pos¬

1. pb Desgorris

sunt, sed facultate pristina destituti musculi vrinam  
, stercus, & semen quasi resoluti profundunt.  
Horum enim symptomatum ego potius eam causam  
 esse existimo, quam cerebri ventriculorum  
obstructionem. Nam pręterquam quod non est,  
tanta ventriculorum obstructio (qualis in apoplexia  
 esse perhibetur) vt cursum prorsus intercipiat  
 spiritus animalis, certum etiam est eam  
non esse communem omnis epilepsiae. Tres enim  
cum sint, authore Galeno, comitialis morbi differentiae  
, vna omnium frequentissima cerebri  
propria est, hoc est, ab humore in ipso cerebro  
genito aut cumulato: altera ab ore ventriculi, affectu  
 scilicet ab eo ad cerebrum per consensum  
ascendente: tertia vero à quauis alia parte, à qua  
affectus ipse incipiens, sentiente aegro ad cerebrum  
vsque conscendit. Ac primam quidem Galenus  
docuit à crasso viscosoque humore fieri ventriculos  
 obstruente atque impediente ne spiritus  
animalis, qui in ijs continetur, inde exire possit.  
Quod quidem vt in ea specie verum sit, in reliquis  
 tamen duabus verum esse nequit. Quandoquidem  
 neque ab ore ventriculi, neque ab alijs  
partibus, vt vtero, & (quod se in duobus vidisse  
Galenus scripsit) crure, talis humor sursum ferri  
potest (hic enim praeter naturam motus esset)  
sed vel vapor, vel tenuis & spiritalis quaedam substantia  
, vaporis in modum sursum ascendens, vel  
nuda quaedam qualitas, alteratis per continuationem  
 partibus cerebrum petens, quemadmodum  
 Pelopem praeceptorem suum disserentem  
Galenus se audiuisse prodidit, epilepticae conuulsionis  
, reliquorumque symptomatum causa est.  
Ea igitur cum obstruere ventriculos non possit,  
conuulsionem tamen & concussionem vehementem  
 totius corporis nihilominus inducat, patet  
ea symptomata ab obstructione non fieri, sed à  
rei tristis & infestae sensu, facultate animali in  
suum principium se recipiente, quodque nocet à  
se depellere tentante. Eorum autem quae nocent,  
sicut initio proposuimus, duplex est differentia.  
Aliud enim copia, aliud qualitate nocuum est.  
Sed copiam quidem in epilepsia non oportet esse  
tantam, vt prorsus obstruat, & vim cerebri expultricem  
 exuperet, sed mediocrem, vt in eam  
natura valeat insurgere. Virtus enim propter copiam  
 nimium oppressa, & veluti coarctata, non  
habet spatium quo se moueat, insurgatque ad  
excutiendum humorem totius cerebri ventriculis  
 infarctum. Ob id namque in apoplexia concussio  
 illa corporis exagitatioque fieri nequit, futura  
 alioqui, si minus esset humoris. Est enim  
hoc pręcipuum inter apoplexiam epilepsiamque  
discrimen, quod & inter paralysim tremoremque  
 esse animaduertitur. In hoc enim tremor  
epilepsiae quodammodo similis est, sicut paralysis  
 apoplexiae. Ergo vt tremoris causa non est obstructio  
, sed superfluus tantum humor naturae  
grauis, & grauitate duntaxat non etiam obstructione  
, sicut in paralysi, motum conatusque naturae  
impediens, ita in epilepsia iudicare licet, humorem  
 qui copia sua cerebro nocet, non ea ratione  
epilepsiam aliaque eius symptomata excitare,  
quod obstruat, sed tantum quod grauis & molestus  
 cerebro existat. eoque fieri vt inde concitata  
 facultas animalis in suum principium se recipiat  
, quo tota in eius depulsionem postea incumbat  
. Non est igitur omnis epilepsiae causa obstructio  
, sed quemadmodum singultum, inquit Galenus  
, generari aliquando cernimus, sic etiam  
epilepsiam quandoque fieri putandum est. Si Galennus  
 piper plus aequo edisset, ilico singultu se  
correptum fuisse memoriae prodidit. Proinde  
existimauit similem quemdam in cerebro motum  
 fieri posse, qualis aliquando stomacho singultiente  
 accidit, atque acrem quoque humorem  
 non modo singultum, verum etiam conuulsionem  
 per vniuersum corpus excitare, ipsumque  
 neruorum principium, quo à se expellat quicquid  
 molestiam exhibet, isto motu concuti. Motus  
 hic vniuersalis quidem diuturnus est, vt qui à  
pueritia maxime incipiens (qua de causa, opinor,  
Hippocrates lib. de aere, loc. & aquis, πάθος πδιων  
, hoc est, puerilem morbum appellauit) ferè  
semper consenescat: particularibus vero accessionibus  
, inter acutos, qui sine febre sunt, à Gal.  
numeratur. Eundem morbum veteres νόσον μεγάλὴν  
&ἡρακλείαν&ιρὰν, hoc est, morbum magnum  
, Herculeum & sacrum vocarunt, ijs nominibus  
 eius magnitudinem designantes. Latini  
comitialem dixerunt, quod in comitijs & hominum  
 frequentia maxime inuadat.  
„Plato in Timaeo γόσημα ἱερᾶς ρύσεως, id est, mor„  
 bum sacrae naturae appellauit; & quo sensu Graeci  
μεγάλην νόσον hunc appellarunt, hoc & nostrates  
„ morbum altum vocare solent; Cur &ἰερὰ νόσος  
„ dicatur, afferuntur aliae rationes ab Aretaeo, vt  
„ coniecturae tamen, Trallianus vero sic nomina„  
 tum scribit hunc morbum διὰ τὸ ἱερὸν καὶ τίμιον εἶναι  
„ὸν ἐσκέφαλον, quod sit crebrum sacrum atque ho„  
 noratum: Idem cur epilepsia dicatur rationem  
„ reddens, postquam epilepticos nec audire, nec  
„ videre, nec intelligere, sed omnium sensuum fa„  
 cultate destitutos iacere dixit nihil differentes à  
„ mortuis, subiungit, διὰ τοῦτο καὶ ἐπιληψίαν τὸ πὰθος  
ν ἐκάλεσαν, διὰ τὸ ἐπιλαμβάνεθαι καὶ κρατεῖθαι ἀὐτῶν  
ν ταὶ αἰσθήσεις: hunc idcirco morbum epilepsiam  
„ vocarunt quod ab illo sensus corripiantur & vin„  
 cantur; denique quod ad varias eius appellatio„  
 nes spectat, etiam à Plauto in Captiuis epilepsia  
„ dicitur morbus qui insputatur vt censuere non„  
 nulli, fulti authoritate Plinij, qui lib. 10. ca. 23. &  
„ lib. 28. cap. 3. id disertissimis verbis monstrare  
„ videtur: Caeterum hoc insuper de epilepsia ad„  
 notandum Aristotelem 31. parte problem. 27. &  
" 28. minime verum dixisse dum solum hominem  
„ epilepsia prehendi inquit, siquidem Hippocrat.  
„lib. de sacro morbo demonstrans eam non im„mitti  
 à Deo, vt existimabant plerique, id probat  
„ quia pecudes & praesertim caprae ea frequentissi„  
 me corrupiantur, illarum siquidem mortuarum  
„ capita si incidantur, humore aquoso male olen„  
 te plena inueniri: idem quoque in problematis  
„ Plutarchus asseruit, referens sacerdotes propter  
hunc morbum à caprinis carnibus abstinuisse:  
„ Immo & Ablyrthus etiam equos hoc corripi  
„ morbo dixit, quanquam eum σρακελῖτμὸν vocat:  
„ Sunt & qui referant feles & Graculos & accipi"  
 tres: Plin. vero lib. 10. cap. 13. manifesto errore  
„ inquit inter animalia solam coturnicem epilepsia  
„ tentari; nisi dicamus; in homine morbum comi„  
 tialem haud esse eiusdem generis, sed alterius si„milis:  
 Doctissimus Dalechampius canes &  
„ arietem hoc morbo interemptos se vidisse com„memorat  
.  
Ἐπιλογισμὸς. est communis ratio & omnium assensu  
comprobata, vt definit Galen. vel est ratio apparens  
 nec recedens ab his quae manifesta sunt, sed

illa semper vsurpans, vt idem ait libr. de sectis.  
Huiusmodi rationes multae habentur apud Hippocratem  
 in prognost. vt quae à facie aegri & signis  
 alijs euidentibus sumuntur.  
Ἐπιμήδιον. vindicta Romanis. caulis est non magnus  
, hederae folijs denis vel duodenis, neque  
florem neque fructum ferens, radice tenui, nigra  
, graui odore, gustu fatuo. Refrigerat & humectat  
.  
Vide Dioscor. lib. 4. c. 19. Galen. simplic. 6.  
Plin. li. 27. c. 9. nam epimenidium perperam pro  
epimedium apud eum legi existimatur. 4  
Ἐπιμηλὶς. est alterum genus mespili, vt ait Dioscorides  
, in Italia nascens, quod à rusticis, vt scribit  
Galenus, vnedo vocatur, & plurimum in Calabria  
 nascitur. Est autem arbor mali similitudine,  
folio tantum minor, ferens pomum rotundum  
esculentumque, adstringens & tarde maturescens  
. Dicitur à quibusdam alio nomine σιτπάνον.  
Galenus quoque author est eandem etiam ἀμaμηλίδα  
 dici.  
Ἐπιμήνια. idem quod καταμήνια de quo suo loco.  
Ἐπιμυλὶς. ἡ ἐπιγονατὶς. vide supra ἐπιγονατὶς. 1  
Ἐπινενευκὸς σφυγμὸς. annuens siue innuens pulsus dicitur  
 à Latinis interpretibus. Idem vero &πρινενευκὰς  
 ab Archigene dictus est. Species est pulsus inaequalis  
 in vna pulsatione & diuersis arteriae partibus  
, quoties pulsus magnus circa duos medici  
digitos medios sentitur, minor autem ab extremis  
. Sic enim appellauit Archigenes, volens indicare  
 diastoles breuitatem cum vtriusque extremi  
 quadam ἐπινεύσει, hoc est, inclinatione. Neque  
 enim vt praecisis affatim, sed veluti inflexis  
vtrinque partibus in breue contrahitur, fitque  
μύυρος, hoc est, decurtatus magnitudine, secundum  
 extremam vtramque sui partem. Hic pulsus  
 proprius est marcescentium ex inflammatione  
quae discussa non sit, nulli eorum conueniens qui  
aliam ob causam in marasmum inciderint, vt scripsit  
 Galen. in Isagoge pulsuum. vide μύουρος.  
Ἐπινέφελον οὖρον ἢ ἐναιώρημα. vίde νεφέλη.  
Ἐπινυκτὶς. pustula est, vt ait Celsus, pessima colore  
vel subliuida, vel subnigra, vel alba, suo videlicet  
humori similis, circa quam vehemens inflammatio  
 est: & cum adaperta est, sanies inde defluit &  
reperitur intus exulceratio mucosa. Dolor in ea  
supra magnitudinem eius est: neque enim ea faba  
 maior est. Oritur in eminentibus partibus,  
suaque sponte erumpit, & fere noctu, vnde nomen  
 quoque ei ἐπνυκτὴς impositum est, sicut etiam  
placet Galeno. Scribunt autem Paulus & Aetius  
eam non magnopere per diem excruciare, sed noctu  
 grauissimum ciere dolorem atque indenomen  
 habere. Vera autem est vtraque ratio: nam  
qua hora orta est, eadem exacerbari verisimile est.  
In reliquis cum Celso consentiunt, scribentes  
ἐπνυκτίδας vlcuscula esse sponte erumpentia,  
phlyctaenis similia, subrubra, ex quibus ruptis sanies  
 cruenta effluit. Nec obest quod ille pustulas  
, hi vlcuscula dixerint: sunt enim & ipsae pustulae  
 vlcuscula: nec similiter quod Celsus varij  
coloris, hi subrubra dixerint, quoniam sub istis  
& subliuida & subnigra comprehenduntur. Onnis  
 enim sanguis etiam biliosus (à quo subrubtum  
illum colorem fieri verisimile est propter dolorum  
 vehementiam, quod à bile dolor omnium  
vehementissimus sit) sub cutem effusus, facile in  
eos colores mutatur. Qui enim ab atra bile talis  
est, non habet fere magnum dolorem adiunctum,

1. pb Desgorris

quantum inuehunt epinyctides. An vero & albae  
tantum inferre valeant, dubitari potest, nec de  
eo tantum, sed an albae etiam omnino sint, praesertim  
 cum scribat Celsus circa eas vehementem  
inflammationem esse. Pręterea tum hi, tum Celsus  
 saniem ijs ruptis emanare scribunt, nec illi  
negant in fundo vlcerum mucosum quid reperiri  
. Quod vero bilis mista sanguini dolorem non  
moueat nisi cum mouetur, quodque noctu interdum  
 moueri soleat, declarant & febris tertianae  
& hemicraniae accessiones aliquando per noctem  
 contingentes statis periodis.  
"Plin. ἐπινυκτίδας pustulas liuentes ac noctibus  
" inquietantes appellat.  
Ἐπινώτιον. scapula. ἡ ὠμοπλάτη.  
Ἐπίπαγος. dicitur Dioscor. lib. I. cap. 182. succus qui  
„ inciso arboris cortice manans concrescit & con„gelat;  
 dicitur & in rebus quae coquuntur, ipso„que  
 adeo lacte id quod superstat & innatat, ceu  
„& id quod ex casei coagmento resultat, quod aiτος  
 ἐπγνόυενον ἐπὶ τοῦ τυροῦ τῦ ἐν τοῖς κεράμίοις συκειἡ  
 μνν pinguitudinem caseo suprastantem in fictili„bus  
 vasis existenti, dixit Galen. 3. 1τὰ τόπ. c. 1. dici"  
 tur &ἐπίταγος apud Paul. lib. 4. cap. 53. crusta, id  
" est, eschara quae medicamento aut cauterio in„ducta  
 est, id est ἐππππγνυυέύη.  
Ἐπιπακτὶς. frutex est pusillus, exiguis folijs. Valet  
aduersus venena & iecinoris vitijs vtilissima est.  
alio nomine ἐλλεβορίνη. dicitur.  
Ἐπιπαστὰ φάρμακα. medicamenta quae insperguntur.  
dicuntur &κκτα τπατὰ, de quibus vide suo loco.  
Ἐπίπετρον. sic dicitur ἄκννος authore Plinio. Hanc  
Hippocrates lib. τνὶ ἐλκῶν aduersus tumores &  
inflammationes commendauit. refrigerat enim  
& modice adstringit. Sunt tamen qui eo nomine  
ἄζωον intelligant, quod πετρορυὲς à quibusdam dici  
 Dioscorides scripserit.  
Ἐπιπεφυκὼς χιτὼν. adnata tunica. Est tunica oculi extima  
 orta ex pericranio, oculum continens & vicinis  
 partibus alligans. Sic dicta est quod alijs  
quae oculum constituunt tunicis forinsecus sit  
adnata. Ea oculum vniuersum non complectitur  
, sed à lateribus tantum, adhaerescens corneae  
tunicae eamque complectens, ad iridem vsque  
progreditur. quo cum peruenerit, summa tenuitate  
 euanescit, nec ad pupillam vsque extenditur  
, ne visioni officiat, vulgus coniunctiuam appellat  
. Vocatur autem à Graecis &ἀριόστεος&ποἐμράνιος  
 ὑμὴν. vt scribit Galenus.  
Ἐπίπηχυ. pars cubiti superior, sicut ἀγεστὶς inferior.  
Ἐπίπλασμα. idem quod κατάπλασμα de quo suo  
loco.  
Ἐπιπλεκόμενοι πύρετοι. febres implicitæ: apud Galen.  
"lib. 2. de crisib. & lib. 1. de different. febrium, sic  
" dicitur species compositarum febrium, quando  
„ ita simul miscentur, vt tamen vnaquaeque scor„sim  
 consistat, & essentiam suam habeat, ita vt diuersis  
" horis incipiant, & diuersis desinant, licet  
„accessionum singularum partes quaedam in idem  
n tempus concurrant; de his & illarum differentijs  
"vide plura in voce σύνθετοι πύρετοι, vbi omnes  
n compositarum febrium differentias explicuimus  
.  
Ἐπιπλοκὴ dicitur mixtio febrium implicitarum quę  
" supra exposita est.  
Ἐπιπλοκήλη. est delapsus omenti in scrotum. Morbi  
 genus est in situ praeter naturam. Est autem  
herniae species, cuius cum sint plures differentiae,  
haec ab ipsa parte quae excidit & tumorem facit  
sortita nomen est. Descendit autem id rupto laxatoue  
 peritonaeo, sicut & intestinum, praesertim  
quibus longius fuerit: multis enim breuius est.  
Ἐπιπλοόμφαλον. Galeno dicitur in Definit. Medicis?  
quando omentum in vmbilicum decurrit. 6  
Ἐπίπλοον ἢ  
Ἐπίπλουν. omentum. Est pars membranosa, dupla,  
pluribus neruis, arterijs venisque intertexta, intestinis  
 incumbens. Id secto peritonaeo primum  
venit in conspectum, ac primo quidem obtutu  
nuda simplexque membrana apparet: sin totum  
eius corpus contempleris, multis praeterea venis,  
arterijs, neruis, plurimoque etiam adipe eam constare  
 deprehendes. Ac venas quidem habet ab ea  
magna τῇ ἐπὶ ταὶ πίλας, quam portam vocant. arterias  
 vero ab illa arteria quae secundum lumbos  
descendit: neruos autem à sexta cerebri coniugatione  
, eiusque ramis qui in iecur, lienem &  
ventriculum feruntur. Ad quorum vasorum tutelam  
 natura illi glandulosum corpus, καλλίκριας  
&πατκρεας dictum, inseruit, inferiori eius membranae  
 ad fundum ventriculi innatum, vt illorum  
diuaricatio securior redderetur. Ita instructum  
omentum reti non est absimile, proindeque &  
γαγγαμὸν&σαγὴνν à plerisque dictum fuit. Nascitur  
 à peritonaeo, duplumque est, tunicis videlicet  
 duabus constans densis, tenuibus, sibique incumbentibus  
, nec vsquam secum vnitis, ex quo  
perae aut marsupio Galenus ipsum comparauit.  
Dorso ad vndecimam thoracis vertebram, & iecinoris  
 cauo, & ventriculi fundo, & duodeno intestino  
, & lieni & colo ligamentis adhaeret, reliquis  
 autem intestinis praetenditur & quodammodo  
ἐπιπλέει, hoc est, innatat: vnde & nomen  
habet. Vsus eius maximus est vt ventriculum,  
cuius fundo incumbit, foueat, innatumque calorem  
 etiam per inediam tueatur, deinde vero vt  
venae portae ramos quoquo versus protensos, sibique  
 implexos fulciat, & arterias pariter neruosque  
 proximis ipsi partibus inserendos tuto deducat  
.  
Ἐπιπλοκομίσται. omenti gestores, scilicet quibus omentum  
 in scroti meatum incidit authore Gal. administrat  
. anatom. lib. 6. c. 5.  
Ἐπιπνεῖν. superinspirare seu inspirationem ingeminare  
. 6  
Ἐπιπολάζων. significat apud Hippocrat. idem quod  
πλεονάζων, hoc est, redundans, vel quod syncerum  
est alijsque impermistum, vt annotat Galenus  
comment. in librum de natura humana.  
Sed &ἐππελάζειν I. Epidem. eleganter dixit es  
Hippocr. de humoribus ex magna redundantia .  
fluitantibus, & per summa apparentibus ac extantibus  
 quod copiae plenioris nota est.  
Ἐπιπόλαιον τραῦμα. vulnus dicitur quod in superficie a  
tantum corporis alicuius extat, non autem in ip¬ 6  
sius corporis profundum penetrat; Sic ἐπιπόλαιος κα  
ὔποος apud Dioscor. Cui opponitur βαθὺς; &διψα  
 ἐπιπόλαιος, &ἐπιπολαιότερον ὀστεὸν apud Hippocr.  
os dicitur quod minus profundum est, sed in superficie  
 extat; &ἐππόλαιος ἔμετος apud Diosco.  
lib. 3. cap. 67. id est in superficie, vel ex summo 4  
stomacho exurgens vomitio, vt exponit Marcell. &  
vel leuis vomitio vt alij, vel vomitio eorum quae  
in summo ventriculo fluitant vt Sarracenus; vel es  
vomitio quae in promptu paratoque est, & frequentia  
 in familiarem quamdam consuetudinem  
 abijt, vt Moibanus ad ἑυπίρισα Dioscoridis  
iotauit. 1

1. pb Desgorris

Ἐπίπονον οὖρον. Vide οὖρον.  
Ἐπιτόνως, significat apud Hippocrat. idem quod  
ἐυφόρως. vt annotat Galen. comment. εἰς τὸ ἀτῶν  
ἐπιδηαιῶν.  
Id est, de ijs dicitur quae implacide & intoleranter  
" affligunt, quibus opponit Hippocr. ὁę Soκ  
 στάδην νοσεῖν.  
Ἐπιπυρέξαντες. insuper febrientes dicuntur, hanc autem  
" vocem Hippocr. in Coac. lib. 3. aphor. 20.  
„ de illis protulit non quibus febris augetur, sed  
" quibus illa quae desierat redit, τὸ ἐὶ significante  
„iteratam febris accessionem & recidiuam, vt  
" docuit Gal. 1. prorrhet. 1.  
Ἐπιπωρώματα. sunt tophi aut calli tophacei in artu„  
 bus enati qui πώροι dicuntur, &ἐππώρωσις callo„  
 sa durities apud Aretaeum.  
Ἐπισαρκίδιος. sic quidam legunt libr. 4. de Diaeta in  
"acut. pro hydropis specie quae ἀνάσαρα dicitur,  
„ alij legunt ὑποσαρκίδης.  
Ἐπίσειον. pubes. pecten. Idem quod ἥβη καὶ ἐφήβαιον.  
alij aqualiculum interpretantur. scribitur &ἐπίσιον.  
Ἐπισημασία. dicitur ipsum principium siue insultus  
accessionis febrilis, in quo aegri solent horrere,  
refrigerari, oscitare, pandiculari, dormitare, aut  
alia quaedam his similia pati. Est autem insultus  
accessionis, vt explicat Galen. lib. de morb. temporib  
. tempus indiuisibile, exacte iam primum,  
quo ista fore quae retuli, solent oboriri: horum si  
quod aegri senserint, iam accessionem adesse, quasi  
eo signo praesentiunt, eamque ob causam tempus  
 id ἐπισημασία, hoc est, significatio, nominatur.  
dicitur autem &εἰσβολὴ παροξυσαῦ. Ac eiusmodi  
quidem accessionis significatio, quae scilicet cum  
talibus signis inuadit, simpliciter ἐπσημασία appellatur  
, estque febrium putridarum propria. Verum  
 habent & suam ἐπισημασίαν hecticae febres,  
sed ab illa differentem: ea autem est vna fere hora  
 vel duabus post assumptum cibum, quo tempore  
 qui hectica febre laborantem tetigerint,  
quandam febris veluti accessionem deprehendent  
, calorem & pulsuum magnitudinem atque  
celeritatem intendi sentientes, nec quicquam  
tamen eorum obseruantes accidisse, quae solent  
in putridis febribus euenire, hoc est, non horrorem  
, non extremitatum refrigerationem, non  
dormitationem, non aliquam pigritiam aut aliquam  
 omnino inaequalitatem in calore aut pulsu  
, sed neque paruitatem neque debilitatem, neque  
 aliud quid simile. Ideo haec quia ἐπισημασία  
non est, non absolute, sed cum addito; ἐπισημασια  
 ἄθλιπτος nominatur, quod careat ijs angustijs  
molestijsque, quibus alij grauiter premuntur  
per initia accessionum. Est autem haec febrium  
hecticarum propria, vt docet Galen. lib. I. de differentijs  
 febrium c. 9.  
Ἐπισκληροῖς. induratis apud Hippocr.  
Ἐπισκύνιον. vocatur extrema frontis ruga, quam oculis  
 superinducimus, quoties attentius aliquid cogitamus  
, aut erubescimus, vt scripsit Ruffus.  
Sunt autem qui partem eam carnosam quae supercilijs  
 subiecta est, ἐmπυνιον appellent. Nicandri  
 Graecus scholiastes, in Theriacis ἐπισκύντον interpretatur  
τὸ ἐπαίῳ τῶν ὀρρύων, hoc est superciliorum  
 extremum. Id quod Nicander simplici nomine  
σκύννον dixit. Gaza supercilium interdum  
apud Aristot. vertit.  
νObiter adnotandum quod apud Xenophonν  
 tem legimus γεωμετρεῖν τρὶ τὸ ἐπισκύνιον Geome"  
 triam exercere in supercilijs pro fuco dictum.  
Ἐπισπαστικὸν φάρμακον. attrahens medicamentum,  
quod alijs etiam nominibus ἐλκτικὸν καὶ ἐξιπωτικὸν  
appellatur. de quo vide in dictione ἑλκτικὰ φάρμακα  
. Sunt autem multa eius generis medicamenta,  
quorum nonnulla habentur apud Galen. lib. 6. 3  
κατὰ γῶη. & apud Scribonium Largum certum quoddam  
 emplastri genus ἐπισπαστικὸν ab eo appellatum  
 nomine sui generis, quod aperit & educit  
pus, aut si quid aliud subest.  
Ἐπισπαστικαὶ καὶ διαφορητικαὶ ἔμπλαστροι. dicuntur emplastra  
 ad extrahendum & discutiendum, quibus a  
scilicet virtutes sunt ea quae in alto latent attrahendi  
, & attracta digerendi. Constant autem inquit  
 Galen. 6. κτὰ γέάη. cap. 13. ex simplicibus medicamentis  
 quae humorum superfluitates ex profundo  
 in cutem extimam possunt attrahere & attractas  
 digerere.1  
Ἐπίσταξις dicitur Hippocrati repetita sanguinis è na  
ribus stillatio.  
Ἐπίστασις. dicitur apud Hippocr. aphor. 34. & 35. lib.  
7. id quod insidet & supernatat vrinae, siue bulla,  
siue pinguedo, siue quid aliud.  
Ἐπίστημος. cunctatrix, cogitabunda, haesitans, apud  
Hippocratem.  
Ἐπιστροφεὺς. primae vertebrae nomen fuit apud antiquos  
 medicos. Nam ea super secundam vertitur  
, veluti super axem quendam. quam ob causam  
 etiam haec ἄξων à veteribus dicta est.  
Ἐπισχίον. os transuersum & latum in imo ventre  
quod pubi subiacet & munit intestina: Latine  
pecten & os pubis dicitur.  
Ἐπισχόντες. dicuntur quibus accessio febrilis subsistit  
, cunctatur, inhibetur aut differtur.  
Ἐπισχνὸς ὀφθαλμὸς. oculus puluisculosus, puluerulentus  
 qualem phreniticos habere ait Hippoci.  
1. prorrhet. p. 17.  
Επίτασις. dicitur ab Hippocrat. i ἀὐγὴ τοῦ παροξυσαοῆ, κ  
hoc est initium accessionis, vt annotat Gal. comment  
. εἰς τὸ περὶ διαίτης ὀξέων.  
Sed vocis huius significationem videtur aperuisse  
 Cael. Aurelian. lib. 4. ῶ yρOr. c. 3. dum inquit  
, Cum adhuc noua vel emergens fuerit passio  
 nec plurimi temporis sed in superpositione  
constituta quam Graeci ἐπίτασιν vocant, erit eo d  
tempore, & caetera. u  
Ἐπιτηδεύματα. Latinis proprie vitae instituta appellantur  
, vitae rationes & studia Galen. vero 3. dea  
symptomatum causis, ἐπιτηδεύματα vocat, equitationes  
 piscationes, Venerea, Balnea, deambulationes  
, nauigationes, venationes, & simpliciter  
 omnia in quibus aliquid corpore efficimus.  
Ἐπιτίθεσθαι ἡ γαστὴρ. dicitur fluxa aluus quae non sinit.  
quiescere, hinc dictum elegantissime ab Athenaeo  
 lib. 8. de Diogene, Cynico, quod ὁμὸν πκύπεδὰ  
 καταραγὺν ἐπιθεμένης ἀὐτῷ τὸν γαστὸς ἀπέθανε, po  
lypodem crudum cum comedisset hinc aluo superurgente  
 interijt, quem Laertius dixit γρλερκῶς  
ληρθειῶαα: Censorinus quoque in choleram solutus  
 est, inquit, vimque illius morbi appositissimo  
 verbo author expressit, ἐπιθεμένης ὸν γαστὸς Est.  
vero ἐπιτίθεσθαι instare & persequi aliquem atque.  
vrgere, idiomate nostro vulgari dicimus, donnera  
la chasse.  
Ἐπίτοκος. illa dicitur quae sub tempus partus existit.  
interprete Budaeo.4  
Ἐπίτρητον. sic dicitur à quibusdam ἡ ἄκινος.  
Ἐπὶ τριῶν. ossis nomen est apud Ruffum, illi surae ossi  
 super impositum, quod à figura κυβοειδὲς, id est.  
cubicum nominatur. 5

1. pb Desgorris

Ἐπιφάνεια καυσομένη. apud Dioscorid. lib. 2. cap.  
„172. dicitur de ardoribus perusta corporis superficie;  
" seu de febris ardore, aestuque in„  
 festata summa cute quàm à succo cucurbitae  
" emendari inquit Dioscor. & Plin. lib. 20.  
"cap. 3.  
Ἐπιφαινόμενα σημεῖα dicuntur signa quae vnà statim  
" cum morbo non apparent, sed ipsi superueniunt  
" vt sputum pleuritidi: Sunt autem  
" ea triplicia, alia enim sunt salutis aut  
"mortis, alia coctionis aut cruditatis, alia sunt  
ν χρίσιμα.  
"Verum &ἐπραινόυενα peculiari nomine  
„intelligi possunt menstrua, aut ea quae toto  
" gestationis tempore in vterum gerentibus ap„  
 parent, vt menstruae purgationes, aut deprauata  
" appetentia, vt aphoris. 7. lib. Epid.  
„sect. 8. τὰ ἐπραινόμενα ἐν οἷσι μηὶ γίνεται, quae  
" gestationis tempore apparent in quos menses  
" incidant, videndum: sic & lib. 4. E„pidem  
. ἐρυθρὰ ἐπραινόμενα menstrua vocantur  
".  
Ἐπίφλεβοι. dicuntur venosi, id est quibus conspicuae  
" venae sunt & eminentes, quippe quae  
„sanguine plenae, & carnium ipsas contegentium  
" paucitate nudae appareant vt docet  
"Gal. comm. 4. in 6. Epid. t. 25.  
Ἐπιφλογίσματα. dicuntur ab Hippocrat. aphoris  
. 23. lib. 5. ardores & feruores alicuius partis  
, velut à flamma vstae propter exuperantem  
 humorum caliditatem. Idem prosus eo  
nomine significatur quod τῆς φλειμονῆς, quo  
veteres omnem ardorem etiam citra tumorem  
 notabant. Dicitur & Hippocrati pxelμασὶη  
.  
Ἐπιφορὰ. defluxionis impetus dicitur vt verterunt  
 nonnulli, id est omnium humorum ad  
" quascumque corporis partes validior influn  
 xus & impetus, proptereaque partium nomina  
" ad quas eiusmodi fluxiones fiunt adijci  
"saepe solent; sic Plinius epiphoras vteri, venn  
 tris testium & oculorum saepe vocat: verum  
ν de oculis saepe atque simpliciter epiphora dicitur  
", fluxionem significans in oculos irruenνtem  
, sic Plinius sexcentis in locis epiphoram  
n eam quae in oculis fit intellexit, atque oculos  
 eiusmodi affectos lachrymosos vocat &  
„lachrimantes, atque epiphoras delachrimationes;  
" Paulus tamen lib. 3. vbi de oculorum  
 epiphoris agit non simpliciter ἐπροραὰ,  
sed ταὶ τῶν ῥευμάστων ἐπιροραὶ dixit, & Galen.  
„lib. 4. τῶν κατὰ τόπους describens Nectarium Marci  
 dicit πρὶς ἐπιροραὶ ῥέύματος λετοῦ efficax esse:  
" introductionis author quoties vnà cum  
"ingenti oculorum phlegmone humoris etiam  
" copia influxerit, epiphoram nominari vo„luit;  
 Sed & lachrimarum quoque copiam  
„ immodicam, etiam sine phlegmone atque tumore  
" vllo, epiphoram rectè nominare possimus  
", sic enim plerique morbosas lachrymas  
" nuncuparunt, & ex oculis acriorem copiosioremque  
" pituitae cursum delabentem vt  
Galen. 4. κατὰ τόπ, cap. 5. Trallian. lib. 2. cap.  
nli. Paul. lib. 3. cap. 22. Largus cap. 19. vsque  
" ad 27. saepe, Celsus lib. 6. cap. 6. Co„lumella  
 lib. 7. cap. 17. & Plinius libr. 20.  
" cap. 13.  
Ἐπίφοροι. dicuntur apud Hippocr. in prorrhet.  
quae vel proxime absunt à partu mulieresgrauidae  
, vel quae vt agri restibiles sunt fructuosae  
, vel etiam quibus est crebra vicissitudo  
 concipiendi & abortiendi, vt notat Ga¬ u  
len. in comment. 3. prorrhet. part. 11. vt a  
quibus mucore sunt obsiti cotyledones, alioqui  
 solidae ac succi plenae, nam illae trimestres e&  
foetus abortiunt, nouos subinde concepturae; e  
Ἐπίφοροι autem opponuntur ἄφοροι id est steriles  
, per impotentiam excipiendi & concipiendi  
 semen virile. Talis mulier dicitur etiam u  
Hippocrati aόκώμον. .  
Ἐπίφυσις. est vnitio ossis cum altero osse, quasi  
os alterum ossi innatum sit. In epiphysi enim  
ossa in se mutuo subeunt, quo securius vniantur  
, & fere ad ossis alterius finem portio haec  
maioris ossis per epiphysim agglutinatur,  
tanquam natura sui oblita os breuius fecerit,  
quod deinde epiphysi addita perficiat atque  
producat. Quo in opere naturam ars fabrilis  
 videtur imitari, quae breuius lignum alterius  
 adiectione ceu epiphysi auget. Apparet  
 manifestius epiphysis in infantibus, non  
ossis, sed cartilaginis specie. Tempore autem  
 in os durescit, adeo vt senibus commissura  
 quandoque nulla appareat, nisi eam interdum  
 vis aliqua detegat & separet. Est vero  
 epiphysis ossibus quibusdam vnica, alijs  
duplex, triplex quibusdam, aliquando quadrumplex  
 vel etiam quintuplex. Vsus epiphyseos  
 est, vt scribit Galenus, non tantum quod  
medullam in magnis & raris ossibus operit,  
sed quod tutam etiam articulationem reddit,  
quod per epiphysim os dilatatum in magnas,  
saepe etiam multas apophyses, tutam magis  
diarthrosim efficiat, dum pluribus partibus os  
vtrumque committitur: quomodo columnarum  
 bases & epistylia amplificantur ad sustinendi  
 securitatem. Nam si angusta &  
acuta his partibus essent ossa, ac veluti puncto  
 sese tangentia, fallax omnino & periculosa  
 esset diarthrosis. Ne vero os propter  
epiphyseos amplitudinem esset oneri, raritate  
& cauernulis amplioribus & pluribus  
succum illum medullosum ad sui nutritionem  
 continentibus, natura prouidit. Caeterum  
 quod ἐπίρυσιs differat ἀπὸ τῆς ἀπορύσιος  
Galen. libr. de ossibus annotauit scribens  
ἀπόρυσιν totius ossis partem esse, ἐπίρυσὶν vero  
 non esse partem ossis, sed aliquid ossi adnatum  
.  
Ἐπιχλιαίνεσθαι. idem quod ἐπιπυφρετεύειν apud s  
Hippocrat. in prorrhet. Galeno interprete,  
atque de non acuta & calida sed de leui febre  
dicitur, cuius proprium est humorem commouere  
 ac ducere sursum in caput non discutere:  
 sed & Hippocrati subinde incalescere & e  
intepescere significat. Vt 6. Epid. sect. 7. .  
aphor. 2. & 4. Epidem. & in Coac. Sumitur  
& hoc verbum pro calore in tumoribus  
 praeter naturam intepescente, ac ve¬ a  
luti subsidente, sic enim 2. Epidem. δωον εα  
δὲ τοῦτο καὶ ἐπχλιαίνιτο, de tumore ad aures .  
suborto qui tamen minor erat & quasi residebat  
. 2  
Ἐπίχνουν. ἐπίπαγον. χνοώδη. concretum, lanuginosum  
, apud Hippoc.  
Apud quem saepe legimus ἐπχουν ἔχοντα ὶ

1. pb Desgorris

ν ὄμματα, de oculis puluere & sorde, ac ve„  
 lut lanugine obsitis atque squallidis, Galen  
. ὀρθαλμὸς τοῦ καλουμένοε γχροῦ μιστὸς oculos pul„  
 uere aut lanugine plenos exponit.  
Ἐπιχορδὶς. lactes siue Mesenterium apud Graecos  
„ veteres significat, neruos scilicet interiacen„  
 tes, vascula, & membranas quae intestinorum  
„ stabilimenta & fulcimina sunt vt docet Aretę.  
" l. 2. de acut. c. 6.  
Ἐπιχώριον νόσημα. appellatur morbus patrius, ver„  
 naculus plebi communis.  
Ἐπ' ὀλίγον vsurpare consueuit Hippocrat. de  
„ijs quae sensim fiunt & pauco tempore, &  
„ breui durant, sic in Coac. ἔεα ἐπʼ ὀλίγον πε„  
παινόμενα᾽, vrinae paruo tempore concoctae  
".  
Ἐπομφάλιον. medicamentum vmbilicale dicitur,  
„ seu quod vmbilico illitum aluum subdu„  
 cit, cuius vsus est cum aegrotans sua sponn  
 te renuit expurgans medicamentum deuorare  
", aut neque deuoratum retinere, vel  
"quouis pacto assumere quidquam per os non  
„potest: eiusmodi vero ἑπομράλια medicamen„  
 ta suas virtutes cordi & pulmoni communicant  
", atque per vmbilici arterias eorum  
„ etiam vis trahitur qua humores agitantur,  
„qui postmodum naturam ipsam irritant, &  
"ad expulsionem commouentur. Plura au„  
 tem eiusmodi recensetur à veteribus, quem„admodum  
 refert Aetius libr. 1. tetrab. ser„mon  
. 3. capit. 135. & Paul. libr. 7. cap.  
„ 9. Sunt autem illa plurimis ex vsu, pue„ris  
 nimirum & foeminis quibus Mercuria„lis  
& cycla trita cum butyro vaccino &  
„oleo violarum frixa plurimum prodest, sicut  
„succus earumdem herbarum cum butyro,  
"& oleo amygdalarum dulcium in vnguenti  
" formam redactus, alia eiusmodi plurima  
" sunt, veluti medulla colocynthidis,  
"semen erucae, ruta syluestris elaterium,  
„ granum cnidium, nitrum rubrum atque alia  
" complura.  
Ἐπορεξάμεναι ἐπεκταθεῖσαι. extensae apud Hippocratem  
.  
Ἐπόσχιον. palmes ex quo nascitur quippiam, vt ex  
colocynthide, apud Hippoc.  
Ἐπουλὶς. est tuberculum & carnis excrescentia  
 in gingiuis proueniens & ad intimos  
molares dentes pertinens. Oritur ex inflammatione  
, febreque interdum, & dolorem  
 habet adiunctum, eumque aliquando  
 tantum vt aeger os aperire nequeat.  
Quanquam autem Paulus libr. 3. scripserit  
 intimi molaris affectum esse, generalius  
tamen dicit libr. 6. carnis esse excrescentiam  
 iuxta dentium aliquem in gingiuis exorientem  
.  
" Vide παρουλὶς vbi plura.  
Ἐπουλωτικὴ δύναμις, cicatricem inducens facultas  
dicitur &συνουλωτική.  
Ἐπουλωτικὸν φάρμακον. est medicamentum valde  
 siccum & adstringens, vlceri cicatricem  
inducens. Nam quia cutis carne ipsa siccior  
 densiorque est, qui carnem cuti persimilem  
 reddere cupiet, eam necesse est contrahat  
, constringat, constipet, denset, praeterea  
 siccet & calli instar induret, quippe  
cum cutis velut in callum durata caro sit.  
Haec quidem est medicamenti quod cicatricem  
 inducit summa, verum ea non satisfacit  
ad intelligendam plane eius naturam. Nam  
& glutinatorium medicamentum, quod κολλητικὸν  
 dicitur, tum siccat, tum etiam adstringit  
. At in glutinatione vlcerum siccandum  
 modo est quod affluit, quo videlicet  
affecta pars superuacuis vacet: in cicatrice  
vero ducenda, non modo quod affluit, verum  
etiam humor qui in ipsa carne continetur est  
consumendus. Itaque multo siccius est quod  
cicatricem inducit, quam quod agglutinat  
, quando glutinaturo vnum id propositum  
 est, vt eius quod secundum naturam est  
redundantiam consumat: qui cicatricem inducet  
, non hoc modo, verumetiam vt eius  
naturalem humiditatem absumat. Sunt autem  
 huius generis medicamentorum multi  
gradus, pro diuersa corporum natura & partium:  
 galla immatura, mali corium, Aegyptiae  
 spinae fructus, modice siccantia sunt:  
chalcitis, aes vstum, aeris squamma, misy, scissum  
 alumen, multo his valentiora sunt: misy  
 quidem & chalcits praecipue, mitior autem  
 aeris squamma, atque etiam hoc mitius aes  
vstum. Talia quidem sunt ἐπευλωτικὰ ραὰ μακὰ  
, cicatricem primario proprieque inducentia  
. Nam sunt & alia quae per accidens &  
secundario id possint, veluti καθαιρετικὰ, si ad  
exactum pulueris laeuorem redacta per specilli  
 cuspidem carnem leniter contingant: &  
ea quae absque adstrictione desiccandi vini  
habent mordacitatis expertem. Nam & haec  
quoque ex accidente ἐπευλωτικὰ sunt, vt myrrha  
, lithargyrus, ostreum & diphryges combusta:  
 nam & haec saepe cicatricem inducunt  
illita.  
Ἑπταμηνιαῖοι. septimestres partus dicuntur sic.  
Cicero Attico l. 10. Tullia mea peperit puerum  
ἐπιαμηνιαῖον. 4  
Ἑπτάπλευρον. dicitur à quibusdam τὸ ἀρνόγλωσσον  
hoc est plantago, vt habetur apud Dioscoridem:  
 ratio est vel quod septem crassioribus fibris  
 quasi costis in dorso per longitudinem folia  
 eius distincta sint, ob quam causam etiamà  
plerisque πολύνευρον appellat: vel quod maior  
folijs septenis, laterum modo includitur.  
Graiorum imitatione septineruia dici potest.  
Verum Paulo Aeginetae ἐπτάπλευον alia videtur  
 herba quam plantago, id quod aperte  
in emplastro cui nomen est βοτανικὸν, aduersus  
collectiones inuento demonstrauit: quippe in  
quod tres quaerantur herbae, plantago ternis  
vncijs, heptapleuron senis, leoneuron quoque  
ternis.  
Ἑπταφάρμακον. medicamentum laxans, suppurans  
, carnemque gignens. sic dictum quod  
septem pharmaca admittat, cerussae bessem,  
sepumae argenti trientem, cerae, picis, colophoniae  
, adipis taurini, thuris, singulorum  
sextantem, vt habetur apud Aetium libr. 15.  
cap. 22.  
Ἑπτάφυλλον. herba est quinquefolio similis nisi  
septem haberet folia. Ea vtrinque lanuginosa  
 sunt. Florem habet luteum, radicem  
puniceam & intortam. Officinae bistortam  
vocant.  
Ἐπτοημένοι. non paralytici dicuntur neque attoniti,

1. pb Desgorris

„ hoc est apoplectici velut in toxico apud Dios„  
 coridem Marcellus exposuit, Neque tabefacti,  
„velut Manardus; neque hectici aut phtisici velut  
„ idem Manardus ex Auicenna profert, sed stupidi  
"& dubiae ac vacillantis rationis, vt apud Ae"  
 tium serm. 13. c. 70. vertit Cornar. à verbo πζεοη  
 μα quod est consternor & prae timore stupeo  
".  
Ἐπῶδες. δυσῶδες καὶ οἷον ἐπόζον. foetens, male olens, apud  
 Hippocr.  
Ἐπωκεστέρη. τῷ ὄξει πλέονι κεχρημένη. multo vtens aceto  
, apud Hippocr.  
Ἐπωμὶς. dicitur à Galeno comment. 1. εἰς τὸ πρὶ αρθρων  
, pars humeri superior quae ad ceruicem vsque  
 porrigitur. Ruffus definit esse partem eam  
quae à tendine ad humeros pertingit. Hanc autem  
 quidam musculum esse interpretantur, articulo  
 humeri superiniectum & brachium sursum  
 mouentem, quem etiam veteres δελτοειδὲ  
appellarunt. Id quod ego magis arbitror quam  
dicere ossis portionem esse, cum Galenus nullam  
 eius ossis mentionem fecerit lib. de ossibus,  
neque ab acromio distinxerit.  
Ἐρανθεμὶς ἡ  
Ἐράνθεμον dicitur ἡ ανθεμìς, quod vere floreat: tametsi  
 non omnia anthemidis genera quidam  
censent hoc nomine appellanda, sed proprie illud  
 modo cui flos colossinus est, foliorum fruticisque  
 amplitudine maiusculum.  
Sed nota scribendum ἡράνθεμις&ἡράνθιμν  
, ac suo loco reponendum ab ῆρ ver &αὐθίω  
„floreo, ab ἔαs enim scribendum esset ἑαρανθεμον.  
Ἔρανος. lapillus quidam qui in Euphrate reperitur.  
Quidam turcicam vulgo dictam esse putant.  
Ἐργασία τροφῆς, quae &κατεργασία dicitur hoc est π lιν  
ἡ&ἀρασυένη τρορὴ καὶ ατειργασαέη cibus confectus,  
ἡ&τατεργάζομαι conficio & concoquo, &ἐυκατέρn  
γαστος concoctu facilis. haec Budaeus ex Aristotele  
„Galeno & Theoph. notauit.  
Ἐργασίμη. Species est myrrhae, omnium deterrimae.  
pingui caret, cano situ obducta est, acris, ad gummi  
 imaginem vergens, vt scribit Dioscorides.  
Ἐρέβινθος. cicer. Est legumen radice surculosa, eademque  
 altissima, caule lignoso, obliquo, folijs  
circinatis, siliqua rotunda, semine vario, tum colore  
, tum sapore, tum forma. Eius genera sunt  
arietinum, κριὸς à Graecis dictum, quod arietino  
capiti simile sit, Columbinum idemque Venerium  
, erui similitudine, ὁρρβιαῖον ob id appellatum  
, à Columella punicum. Ijs generibus syluestre  
 adijcitur à Dioscoride, Galeno, Pauloque,  
cuius vis alia duo excedat. ὁροθίας calidior arietino  
, subamarusque vt eruum, vnde nomen. In  
columbino & orobiaeon & syluestre contineri  
putamus. Est autem cicer copiosi nutrimenti  
aluo mouendae habile, ciendae vrinae idoneum, lacti  
& semini generando aptum, prolicit vero &  
menses. Sed arietinum caeteris efficacius vrinam  
 prouocat, eiusque decoctum renum calculos  
 confringit. Caeterum ἐριβιαῖον eadem vi pollet  
, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi  
. Sunt enim calidi & modice sicci, participes  
 item sunt amaritudinis, per quam viscera expurgant  
.  
Ἐρέβινθος. dicitur etiam pudendum virile. quomodo  
apud Aristoph explicat eius scholiastes.  
Ἐρεγμὸς. simpliciter quidem & absolute, faba fresa  
fractaque: vt sit ἐρειμὸς in faba quod πτισσάνη in  
hordeo, &χένδρος in alica. Quod si faba molam  
experta sit & in fatinam redacta, iam non ἐρι sμὸς,  
sed vel χυάμινον ἄλευριν vel ἄλευρον ἐρέτμινον dicitur  
. Quamuis autem de faba saepissime ἐρεsuώs  
vsurpetur, obseruatum tamen est etiam de alijs  
leguminibus, itemque radicibus eodem modo  
fractis dici, non simpliciter quidem sed nomine  
ipsorum apposito, vt κριθῆς ἐρειμὸς, ἴρεως aut πισπάνης  
 aut ὁρόβου ἐρειμὸς. Non est idem quod ἔτνος,  
neque quod έκιθος. Nam ἐρειμὸς, vt dictum est,  
fabam ipsam aut aliud leguminum genus fresum  
 fractumque significat, sed crudum adhuc  
incoctumque, ἕτνος vero &λέκιθος, ipsum iam elixatum  
 ita vt mandi possit. Dicitur ἐρετμὸς ἀπὸ τοῦ  
ἐρείκειν, vt ait Galen. quod frangere significat.  
Alicubi ἐριτμὸς inuenitur scriptum ἀπὸ τοῦ ἐρίκειν,  
quod idem est.  
Ἐρεθισμὸς. dicitur quodcumque naturae irritamentum  
 atque proritatio, qua sollicitata ad actiones  
obeundas excitatur; illam autem inferunt τὰ ἔρε¬ ι  
θιστικὰ quae in offensionem & molestiam veniunt.  
vel vniuersi corporis, vel partium eius quarumdam  
, idque ἀπὸ τῶν ἔξωθεν vel ἀτὸ τῶν ἐνεόντων id s  
est intus vel extrinsecus: τὰ ἔξαθεν sunt diaeta .  
spiritus & pharmaca; ac spiritus quidem vt tempestas  
 aquilonia, horrifera tussifica & ragadibus  
 foeta; diaeta autem vt vinum acidum, pyra s  
acerba, denique fortes cibi & fortia vina, quae ee  
perturbationem illis adferunt qui calidiore sunt ac  
aluo: de Pharmacis autem notum est illud in e  
aphorismis τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κεκριμενα αὐτίως μη¬ ε  
τὸ κινεῖν, μητὶ νεωτεροποιέειν μητὸ σαρμακείησιν, μηττ ε  
ἄλλοισι ἐρεθισαῦῖι χρῆθαι, ἀλλʼ ἐῶν. Id est quae iudicantur  
& iudicata sunt integre, illa nec mouere  
 oportet, nec innouare, aut pharmacia, aut pro¬t  
ritatione alia sed relinquenda, huiusmodi vero ec  
sunt omnia quaecumque foris & intus abraden¬e  
do, mordendo, atque exasperando molesta sunt:  
Sed ἐρεθισαοὶ qui veniunt ἀπὸ τῶν ἐνεόντων sunt tusses  
 ferinae itemque siccae, leuiter irritantes, lumbrici  
, tormina, pruritus & quae sunt eiusmodi,  
quae omnia Hippocrat. ἐριθιστικὰ vocauit ἐν τῷ ι  
πρὶ διαίτης ὀξέων sicut Galen. comment. 3. annotauit  
. 6  
Ἔριγμα & ἔρειγμα faba siue alia legumina fresa &ε.  
confracta Hippocrat. dicuntur 2. γυνακ. & in  
Coac. 5  
Ἐρείκη. vide ἐρίκη paulo post. .  
Ἐρείκια. Graecis appellata esse eadem quae iεία tradit  
 Galen. ἐν γλώσαις, nimirum παρὰὶ τὸ ἐρείκειν .  
id est ab eo quod forabilia &εὕθραστα vt ipse ait..  
reddantur: Sunt & qui putent iπείον Galeno dici  
 aliquid eiusmodi quale quod vulgo appellamus  
 Marzepain.1  
Ἔρεισμα. idem quod ἕρμασμα, hoc est, partis aegrae  
fulcimentum per fasciam & vinculum, vt ait  
Galenus.  
Vide ἕρμασμα paulo post, dicitur & ἔρυμα Hippocrati  
.2  
Ἐρετρία γῆ ἤ  
Ἐρετριὰς. Eretria siue Eretriensis terra. Regionis &  
loci è quo effoditur nomen habet: sic enim dicitur  
 ab vrbe Euboeae Eretria, sita prope Chalcidem  
. Ea est modice pinguis, sed densane an  
rara fuerit non facile sciri potest, quod nihil ea  
de re veteres prodiderint. Sunt autem ipsi duae  
colorum differentiae: alia enim candida, alia cinerea  
 est. Illa pictores, hac medici vtuntur, praesertim  
 vero admodum molli, & quae per aeramenta  
 tractim si ducatur, lineam violaceam refert.

1. Pb Desgorris

Extergendi vim habet valentem, sed citra morsum  
, maxime si elota sit. Quod si vratur, subtilitatem  
& acrimoniam acquirit, & vim etiam digerendi  
. Sin post vstionem lauetur, deposita acrimonia  
& retenta tenuitate, desiccantior euadit.  
Quo autem modo eam tum lauare tum vrere  
oporteat Dioscorides exponit lib. 5.  
Ἐρευγὴ. ἐρύγνιον. ἀπόβλημα. ructus, reiectio, apud Hippocratem  
.  
Vide ἐρύγη infra.  
Ἔρευξις. sic dicitur Hippoct. lib. 6. τὸν ὀπιδημ. ἡ ἐρύγη,  
„ hoc est ructus ἀπὸ τοῦ ἐρεύγεθαι quo loco HippoB  
 cratis pro quauis excrementorum expulsione &  
„ reiectione sumi videtur, siue quod ex vno eructa„  
 tionis vel euacuationi genere reliquas intelli„  
 gat, siue quod ἔρυξιs Hippocrati non modo quamcumque  
 flatuosi spiritus vndecumque prodeat  
„ vacuationem significat, (quo significato tussis  
3 sternutatio singultus ructus & crepitus ἐρεώξεις  
„ vocabuntur,) sed etiam quamuis humorum ex„  
 cretionem vt scribit Gal. comment. 2. in 6. Epid.  
3 qua & translatione scribitur in prorrhet. παὶ οὔς τι  
ν ἐρεύγεθα abcessum ad aures eructare, hoc est reij3  
 cere & effundere; sic quoque &ἐρυγγάνει in exeg.  
„ Galenus ἀποβάλλει explicat vt &ἐρευγὴν ἀπόη  
 βλημα. & Homerus ipse dum ait ἐρυγομένης ἄλος  
ν ἔξα loquens de mari quod omnia extra se reij„cit  
.  
Ἐριγμὸς. vide ἐρεγμὸς.  
Ἐρίκη. erice. Est arbor fruticosa bis anno florens,  
prima videlicet & vltima syluestrium. Plinius  
ait non multum à myrice differre, colore rosmarini  
& pene folio: multo tamen quam myrice  
minor est. Athenienses τὴν ἐρίκὴν authore Plinio  
appellant tetradicem: vel, vt habetur apud  
Theophrastum, nisi mendosus sit codex, tetralicem  
. Euboei sisaron, vel, vt Varro habet, sisaram  
. Vescuntur apes eius flore, vnde mel ἐρικαῖον  
vocatum, syluestre improbum & simile arenoso  
faciunt. ρiκη vi pollet discutiente citra rosionem,  
sed flore eius potissimum & folijs vtendum. Sunt  
qui putent esse eam quam officinae genistellam  
nuncupant. Sunt qui ἐρείκη per diphthongum  
scribant, quod ab ἐρεὶ κω deducatur.  
Ἐρικηρὸν. species est collyriorum τῶν στατικῶν, cuius aliquot  
 differentias Aetius recenset. Non dubium  
est sic vocari à fructu erices quem recipiunt,  
quem Galenus lib. 4. ῶ κατὰ τόπ. inter mediocriter  
adstringentia enumerat.  
Ἐρίκιδες. αἱ ἀδρομερῶς διηρημέναι κριθαὶ. hoc est, hordea  
, in crassiores portiones diuisa, apud Hippocrat  
. quidam bifariam diuisa interpretantur.  
Nam &ἐριιμὸν, quod bifariam diuisum sit, vocari  
 aiunt. Galeno tamen vtrumque dictum videtur  
ἀπὸ τοῦ ἐείκειν, quod non significat bifariam  
 diuidere, sed frangere simpliciter. vnde &  
placentae quoddam genus ἐείκιον vocatur quod  
facile frangatur. Sunt qui ἐρείκιδας per diphthongum  
 scribere malint.  
Ἐρινεοὶ. à quibusdam dicuntur οἱ ὄλυνθοι, id est, grossi,  
de quibus vide in dictione ὄλυνθοι.  
Ἐρινεὸς. caprificus. qui & ἔρινος.  
Ἔρινος. herba est folijs ocimi, sed minoribus, parte  
superna diuisis, quinis senisue, dodrantalibus surculis  
, flore candido, semine nigro & acerbo: in  
cuius folijs & caulibus lacteus succus continetur  
. Quam autem Dioscorides ἔεινον appellauit,  
Galen. ἐγῖνον vocat, qui τοῦ ἐρίνυ non meminit,  
vti nec ille τοὸ ἐχίνυ: in reliquis eadem dicentes.  
separauit tamen eas Paulus, & de vtraque seorsum  
 egit. Quia autem ἔεινος ocimi similitudine  
sit, ab aliquibus ἀκιμοειδὴς dictus est, & à Romanis  
 ocimum aquaticum, propterea quod apud  
fontes & fluuios nascitur. Herbarij herbam lactis  
& ocimum aquatile appellant.  
Ἔρινος, caprificus. Est ficus syluestris generis, nunquam  
 maturescens, carpensque muros ac parietinas:  
 longe validior est quam ficus & nodosior,  
nullis fere vitijs obnoxia. Est & fico multo viuacior  
. Habet & vires multo etiamnum efficaciores  
. Dicitur & ἐρινεὸς.  
Ἔριξ. dicitur apud Hippocr. de iecinore, vt ait Gal.  
ἐν τῖς γλώσαις. scriptum tamen est in plurimis  
θρὶξ. significat autem partem hepatis superiorem  
qua eius fibrae à se inuicem diuiduntur.  
Ἔριον. lana magni, est in medicina vsus. Eius duae  
differentiae sunt, pura & sordida. pura dicitur quę  
lota est: sordida vero, illota, quam Graeci ἔριον ῥνταρὸν  
&οἰσόπηρον, Hippocrates vero πνόεν καὶ πνῶδὲs  
 appellant. est autem πiνος idem quod ῥύπος.  
Ἔρια κεκαυμένα. lanae vstae dicuntur, vrendarum autem  
 modum & vstarum vtilitatem exponita  
Dioscor. I2. c. 83. & Aet. tetrab. 1. serm. 2. c. 159..  
&ἔρια οἰσυππρὰ lanae molles & succidae dicuntur,  
collo foeminibusque laudatissimae, de quibus.  
Dioscor. lib. 2. c. 82. quarum & virtutes recenset.  
Aet. tetrab. 1. serm. 2. c. 159.6  
Ἐριοφόρον. est bulbi genus authore Theophrasto,  
circa ripas amnium nascens, cuius inter summum  
 corticem partemque eam quae edendo est,  
lanea continetur materia, ex qua mappae vestesque  
 quondam conficiebantur. Nomen ex eo accepit  
 quod lanam ferat.  
Ἐρίσιμον. vide ἐρύσιμον.  
Ἐριφίας. herba est septem lanuginosis ramulis apij.  
modo foliata purpureo flore & perenni, semine  
fabaceo, totidem radiculis, quot ramis. Hanc magi  
 prodidere in auena scarabaeum habere sursum  
deorsumque decurrentem, cum sono haedi, vnde  
nomen accepit, simulque nihil ea esse ad vocem  
praestantius.  
Ἔρμασμα. dicitur ab Hippoc. partis aegrae fulcimentum  
 chirurgi industria adhibitum, iniecta fascia  
& vinculo: quod conuenit ijs modo partibus quę  
mouentur. Differt ἀπὸ τῆ στηρίτματος, id est, à firmamento  
, quod hoc & sine vinculo & partibus  
illis quarum motus necessarius est, à quo cessatio  
non est in nobis, adhibetur. dicitur autem alio  
nomine ἐρεισμα, vt annotat Galenus comment. 3.  
εἰς τὸ κατὰ ἰτρεῖον.  
Caeterum ἐρμάσματα&στηρίτματα poni saepein,  
eadem significatione testatur Galen. loco cit. habere  
 tamen, si vis verborum expendatur, aliquam,  
inter se differentiam, &σuρίsματα esse ὅσα τῆς ὀmδέσεως  
 ἔξωθεν ἐστιν quaecumque extra deligationem  
 sunt. At vero ἐρμάσαατα esse τὰ κατὰ ἀνπὶ,  
ἐκείνην. vide plura ibidem: est autem ἔρμασαα à  
verbo ἐρμάζειν quod idem enarrator apud,  
Hippocrat. ἐδράζειν καὶ στηρίζειν exponit, ab eodem  
 est &ἐρματαὸς quo vtitur in libr. Fi isμῶν  
.  
Ἑρμαφρόδιτον. est vitiosa membrorum genitalium  
conformatio, praeter legitimum pudendum, alterius  
 etiam sexus pudendo apparente. Huius  
 vitij quatuor differentias esse Leonides memoriae  
 prodidit, tres quidem in viris, vnam in  
mulieribus. In viris quidem alias iuxta, τὸ πρίναιον,  
alias in medio scroto pudendum muliebre pilosum

1. Pb Desgorris

apparet, alias vero, quae tertia differentia est,  
per idipsum quod in medio scroto pudendi formam  
 habet, vrina emittitur: in mulieribus autem  
 supra pudendum, iuxta pubem virile frequenter  
 genitale reperitur, tribus quibusdam extantib  
. corporibus, vno tanquam cole, duobus  
autem veluti testiculis. Sed fere fit vt è duobus  
pudendis alterum iners sit & inualidum, nec nisi  
tarissime vtrumque ad venerem idoneum habetur  
. Pluribus vero etiam vtrumque imperfectum  
est, vt nec maris nec foeminae opus exercere possint  
, id quod Ausonius Poeta hoc epigrammate  
significauit.  
Mercurio genitore satus, genitrice Cythere,  
Nominis vt misti, sic corporis Hermaphroditus,  
Concretus sexu, sed non perfectus vtroque,  
Ambigua Veneris, neuiro potiundus amori.  
Nomen huic malo datum est ab Hermaphrodito  
 quem Mercurij & Veneris filium fuisse  
&ἀδρόγυνον, hoc est, virum & mulierem, perhibent  
. A quo qui vtrumque similiter sexum habent  
ἐρμαρρόδιτοι καὶ αὐδρόγυνον appellantur.  
Atque etiam γυνανδροι, Plin. l. 7. cap. 3. eos  
"olim in prodigijs habitos fuisse inquit, suo vero  
„ tempore in delicijs; hos &διρυεῖς&αὐδριθήλυας  
ν&αὐσινοθήλυας vocari tradit; hos & Pollux con„  
 cubinos vocauit, eosdem &γυννίδας Graeci vocarunt  
", Suidas ἐρμαρρίδιτον dici ait τὸν ἀμρότερα  
ν ἔρντα τὰ μόρια, ἀῤῥένων καὶ σηλειῶν, veὶ αἀχρῶς καὶ τοyωῶτα  
 καὶ πάροντα. id est vel qui vtrasque partes ha„bet  
 tum maris tum foeminae, vel qui turpiter &  
„agit & patitur.  
Ἑρμεσία. compositionis cuiusdam nomen est, qua  
magos quondam vsos esse perhibent ad liberos  
generandos pulchros bonosque. Constabat nucleis  
 pineae nucis tritis cum melle, myrrha, croco  
& palineo vino, atque ita admixto lacte bibere  
iubebant: similiter & à conceptu puerperas partum  
 enutrientes. Sic fieri constantes animo &  
forma excellentes atque bonos alumnos pollicebantur  
.  
Ἑρμοδάκτυλος. à recentioribus Graecis dicitur bulbi  
genus, quod folijs emicat pinguiusculis, caule  
semipedali, flore croci, candido, qui autumni exitu  
 erumpat, radice bulbacea, forinsecus nigra, intus  
 alba, lacteo dulcique succo plena. haec lethifera  
 pruritum exterius ciens, interius vellicans,  
cum graui stomachi exaestuatione, mistum cruorem  
 strigmentis in aluum depellens. Eius duo  
genera Actuarius dicit esse, candidum & purpureum  
, quae veterum κολ χικὸν&ἐρήμερον esse plaerique  
 existimant. Asseuerat tamen Ruellius τὸ  
ἐρήμερον Hermodactylum non esse ex quo catapotia  
 illa aduersus arthritidem tantopere commendantur  
.  
2 Purgantium quoque medicamentorum ex  
„Hermodactylo descriptiones aliquot vide apud  
2 Trallian. l. 11. cap. 1. quibus in ingentibus arthriticorum  
" doloribus ceu eximijs anodynis vteba"  
 tur, apud Paul. l. 7. c. 5. describitur etiam ἡ δʼ ἐáμοδυκτόλου  
 πὸ δαγρικη.  
Ἑρμοδάκτυλος dicitur à quibusdam τὸ πεντάρυλλον, vt  
habetur apud Dioscor.  
Ἑρμοκλίμαξ. medicamenti compositi nomen est a„pud  
 Nicolaum, cuius appellationis rationem  
„ibidem docet. huius & meminit Trallian. lib. 1.  
" cap. 15. in epilepsiae curatione, antidotum vocat  
" quam refocillare vires ait, & extenuare si quid  
„meatibus insideat, quam & varia mixtura con¬  
stare & aegre comparari ait. 6  
Ἑρμόλαοι. sunt species collyriorum τῶν, ἀπκῶν, hoc est,  
reprimentium sistentiumque fluxiones. Eorum  
autem alter magnus, alter paruus dicitur. Paruus  
recipit Cadmiae vnc. 1. croci drach. 1111. myrrhae  
 drach. 1111. aloes drach. VIII. acaciae drach.  
viii. gummi drach. VIII. nam male apud Aetium  
legitur κόμμι&κ. pro ὶ 4. quorsum enim  
tanta gummi copia? excipiuntur aqua pluuia.  
Magnus autem habet hoc modo: Cadmiae vnc.  
VIII. spicae nardi sesquiunciam, aeris sesquiunciam  
, croci vnc. 1111. aloes vnc. VIII. lycij Indici  
 vnc. 11. acaciae vnc. V1. opij vnc. 1111. zinziberis  
 vnc. II11. tragacanthi vnc. 1. gummi vnc.  
VI. excipiuntur aqua Aetius.  
Ἑρμοῦ πόα. vocatur à multis eo nomine ἡ λινόζωστις,  
quam Latini vocant Mercurialem, propterea  
quod eam à Mercurio inuentam perhibent.  
Ἕρμωνος κολούριον. est collyrium quod refertur ad Hermonem  
 authorem, cuius descriptio habetur  
apud Corn. Celsum lib. 6.  
Τῶν ἐρνωδῶν voce plantae quaelibet intelliguntur quę  
ramis quodammodo bracchiatae spectantur, .  
nempe arbores frutices & ipsa quoque virgulta.  
Ἑρπάκανθος. dicitur à quibusdam ἄκανθος, vt habetur  
apud Diosc. quod natura sua haereat, nitatur, longiusque  
 folijs suis serpat.  
Ἑρπετὰ. pediculi capitis & reliqui corporis.  
Ἕρπης. herpes. Est tumor exulcerans à flaua bile  
syncera proueniens. Sunt autem tres eius differentiae  
. Nam si bilis substantia crassior est atque  
acrior, totam cutem vsque ad carnem subiectam  
exulcerat, & dicitur ἔρπης ἐσθιόμενος: qui vlcus inęquale  
 est, vt ait Corn. Celsus, coeno simile, cui  
multus humor glutinosus inest, odor intollerabilis  
, maiorque quam pro modo vlceris inflammatio  
. sic dictum à Graecis quia celeriter serpendo  
 penetrandoque vsque ad ossa corpus vorat  
. Quod si bilis tenuior est & minus acris, superficiem  
 solum velut inurit, appellaturque simpliciter  
ἔpπης eodem cum suo genere nomine, citra  
 cognominis adiectionem. Sin autem bilis ipsa  
 tenuior, & minus tum acris tum calida est, pustulas  
 exiguas multasque per summam cutem  
excitat, κέτγροις, hoc est, milio similes, atque ob  
id ἔρπος κετγρίας dicitur, quem Latini miliarem interpretantur  
. Idem vero etiam ἔρπης φλυκταινώδης  
nuncupatur à pustulis suis indito nomine. Caeterum  
ἔρπητα à Latinis zonam vocatum fuisse aliquot  
 locis apud Scribonium Largum intelligitur  
, vt capite 62. Est autem zona ignis sacri species  
 quae medium hominem ambit cingitque. dicitur  
 alio nomine ζωστήρ.  
Ἕρπυλλος, καὶ τὸ ἕρπυλλον, serpyllum herba de qua Dioscor  
. I. 3. c. 46. Graecis autem & Latinis à serpendo  
 dicitur vt author est Varro vna littera commutata:  
 Nicander in Theriacis νομαῖον appellat,  
significans ipsum continue in anteriorem partem,  
progredi, eorum animalium more quae per agros  
pascuntur, aut vlcerum quae etiam in nostris corporibus  
 serpunt: Pulchre etiam ριλόζωον appellat  
 quod vitam suam amare videatur, ideoque,  
seipsum noua perpetuo sobole & propagatione  
conseruet, siquidem qua terrae parte folia eius  
adhaeserint in ea radices agunt. eaque ob id ῥζacaλe  
 ibidem appellauit..  
Ἕρπυλλος ἀγρία. serpyllum syluestre. Sic à quibusdam  
vocatum fuisse σισύμζριον, Dioscorides author est.  
quod de primo eius genere intelligi debet.

1. Pb Desgorris

Ἑρπυστικὰ τὰ, in Coac. αὐτὶ τῶν εἐποτωδέων ponuntur, &  
„ eorum quidem κεγχριῶν, ἢ ρλυκταινωδέων, quae  
„ sunt phymata bilis flauae tenuioris.  
Ἑρπυστικὸν ἕλκος. definitur Polluci quod ἀοχλεῖ μὲν  
φρεσβυτῶν κυνήμοις καὶ πόστν (ἔσθ ὅτε δὴ καὶ γερὶ καὶ μην  
 ροῖς) σαὶ δὲ ἐποπιλίδνον, καὶ νέμετα καὶ ἐλειμάνει. id  
„ est quod senum suras molestat & pedes, nonnunquam  
" etiam manus & femora, est vero il„  
 lud subliuidum & depascitur & exurit.  
Ἔῤῥινον. medicamentum quod naribus purgando  
capiti infunditur. Quicquid autem eam habet  
facultatem, extergens & acre sit oportet: sic enim  
& commodissime attrahit, & vim expultricem  
irritat. Eiusmodi est betae succus, cuminum, medulla  
 cucumeris syluestris, melanthium, cyclaminum  
, sal ammoniacus, nitrum, iris sicca, veratrum  
, staphis agria cum oleo aut vnguento, aut  
lacte aut alio liquore excepta, & naribus inuncta,  
tum in puluerem trita tenuissimum & per arundinem  
 insufflata. Quod vbi actum est, eger deorsum  
 pronuere debet, quo videlicet coactus humor  
 distillet.  
Ἔῤῥιψις ls. prostratio & deiectio corporis. Signum est  
extremae imbecillitatis. Nam stare aut sedere  
aut surgere non posse, graue quidem est: at tanquam  
 mortuum & inanimatum corpus deorsum  
 ferri, & à culcitra sublabi ad pedes, longe  
grauissimum. Neque enim id accidit nisi omni  
robore prorsus & soluto & perdito. Talem quidem  
 iacentis habitum Hippoc. lib. ταὶ χυμῶν ἐρῥιψν  
 appellauit.  
2 Caeterum pro ἐῤῥνψις potius scribendum ἔρειἡ  
 ψς ab ἐρείπω, quòd est decido, delabor vt liquet  
„ ex Erotiano.  
Ἐρυγγάνει. reijcit. apud Hippocr. teste Galeno. vel  
„Eryngij morsu sectum ore sustulerit, totus sta„  
 pascendi studio, rei nouae spectaculo captus, non  
„ prius herbam mirari desinit quam raptum cauquod  
" Aristoteles in nouo grege praesertim  
Eructat.  
" Vide supra in voce ἔρευξις.  
Ἐρύγγιον. cardui nomen qui ex rei natura nomen  
" creditur contraxisse ab eructatu quem Graeci  
„ἐρυγὴν dicunt, nam si qua forsan capella caulem  
" tim grex velut attonitus subsistit, relictoque  
„ lem eructarit, aut pastor prorsus abstulerit, id  
"vsu venire prodidit, post eum Plutarch. idem  
"refert & Graeci complures: hanc à capitulo„rum  
 numero centumcapita coeperunt omnes  
„appellare,  
Ἐρυγὴ. ructus. Est excretio flatulenti spiritus, à ventriculo  
 per os erumpentis. Symptoma est quod  
ad motum quidem facultatis expultricis pertinet  
, sensu tamen percipitur & cum voluntario  
communicat, non aliter quam horror, rigor, pruritus  
, tussis, sternutamentum, oscitatio, pandiculatio  
, singultus, vomitus. Quos motus quamuis  
sola natura, hoc est facultas nostrum corpus regens  
, edat, ea tamen à causa aliqua morbifera  
cogitur: ob id symptomatis praeter naturam annumerantur  
, quia causae praeter naturam cogunt  
 eam ad eiusmodi motus ciendos, vt quod  
noxium & superuacuum est, à se depellat. Itaque  
si quando in ventriculo collectus est halituosus  
quidam spiritus & flatus, eiusque excretionem  
per os natura moliatur, ructus fit: quemadmodum  
 si per sedem excernatur, crepitus aut silens  
flatus. Is autem gignitur, & ab humore vel cibo  
manat propter eius inconcoctionem, quod ven¬  
triculus humori ciboue concoquendo par esse  
non potuerit, siue ex cibi ingesti humorisque natura  
, illaeso manente ventriculo, siue à ventriculi  
 imbecillitate, rem concoctu facilem non valentis  
 concoquere. Eam autem imbecillitatem  
calida aut frigida intemperies excitat, tum per se  
tum cum humoris affluxu. Sed calida quidem nidorosos  
& fumosos edit ructus, frigida vero acidos  
, quos proprio nomine όξυρεsuαs appellant.  
Ἐρυγὴ κρισσώδης. ructus nidorosus Tralliano.  
Ἐρυγὴ ὀξώδης. ructus acidus. vide ὀξυρεγμία. vide &  
Trallian. lib. 12. c. 1.  
Ἐρυγματώδης νόσος. morbus ructuum effectiuus & flatuosus  
, apud Hippocr.  
Ἐρύθημα. idem quod ἔρευθος designat Hippocrati, &  
de rubore dicitur qui faciem aut malas occupat“  
magnique febrilis incendij signum est, sanguine  
 feruido cum spiritu ad superiora prorepente;6  
etiam ἐρυθήματα in Coac. significare videntur“  
ὁ δήματα φλειμονώδεα, id est tumores inflammatorios  
, quos &τὰ παῤ οῦς ἐρυθήματα illîc vocat, id“  
est rubras parotides. seu pone aures suffusos rubores  
, vt & idem vocat 3. progn. inflammationes  
τὰ ἐρυθήματα, & 6. τῶν Epid. κυναγγικὸν ἐύθημα  
, est enim rubor signum phlegmones pathognomonicum:  
& in Coac. τὰ κατὰ ἔῶναι ἐρυθήματα  
 exponit doctissimus Duretus crebram suffusionem  
, quae non assurgit in molem tuberculi  
phlegmonosi, sed potius refert ἐκχόμωσον id est  
suffusionem quamdam erysipelatosam alibi dictam  
αὕθος; ista κατὰ ῥῶας ἐρυθήματα esse signa profusioris  
 alui ait idem Hippocr. in Coac. denique6  
&ἐρυθήματα pestilente coelo in morbis populariter  
 grassantibus passim animaduertuntur, &“  
venenatae materiae indicia prae se ferunt, eaque“  
in febribus valde suspecta habet Hippocr. velut\*  
in fullone Syrio ac Pherecide, & Euphranoris“  
filio videre licet 7. Epidem. ipsaque alias vocat“  
ἐξανθηματα οἷα ἀπὸ κονώπων, id est velut Culilicum  
 morbus atque puncturas toto corpore5  
enascentes, quas & in Coac. appellat ρλυκτάνας'  
ἐξερυθρὺς ἐπιπολαίους. pustulas rubentes in cutis\*  
superficie.  
Ἐρύθριον. nomen est malagmatis, cuius compositio  
habetur apud Paulum lib. 7. cap. 18.  
Ἐρυθρόδανον. rubia. Herba est caule anguloso, geniculato  
, aspero, folijs circa articulos per interualla  
 stellae modo radiatis, semine primum herboso  
, mox rubro, deníque nigro, semper rotundo  
, radice rubra, tantae altitudinis vt raro tota  
queat effodi: hac tinguntur lanae pellesque, &  
ob eam causam rubia tinctorum in officinis dicitur  
.  
Dicitur etiam ἐρευθίδανον, &ἐρευθόδανον. \*  
Ἐρυθροειδὴς. tunica testium & vasorum spermaticorum  
, vbi extra ventrem processere: quandiu enim  
intra ventrem sunt, eorum tunica, quod illic nihil  
 habeat eximium, nullo proprio donatur nomine:  
 posteaquam vero extra ventrem processit  
, quiam rubet, ἐρυδρρειδὴς incipit appellari. Rubet  
 autem tum à colore rubro musculi testium  
gracilis, tum à vasis multis quibus implexa est.  
Epiphysis est peritonaei, testemque totum eiusque  
 proximam tunicam ἐπιδιδυμίδα dictam inuoluit  
, praesertim in viris: ea namque mulieribus  
vel nulla est, vel tam exigua & obscura, vt oculis  
videri non possit.  
Ἐρυθρὸς. à quibusdam dicitur ὁ ῥοῦς, quem vulgo  
sumach appellant.

1. Pb Desgorris

Ἐρυθρὸς οἶνος. vide in dictione οἶνος vbi Alphabetico  
"ordine insigniores vinorum differentiae explican"  
 tur.  
ν Ἐρυθρὸν, ἐξερυθρὸν, & ὑπερυθρὸν οὖρον vide οὖρον.  
Ἐρυθρόπελας. idem quod ἐρυσίπελας, & definitur à Pol„luc  
. μόλωψ ἐρυθρὸς, ἐπίτονος, ἔμπυρος, ἔδʼ ὅτε καὶ ρλυκτεινόδης  
. Cutis sugillatio rubra dolorifica, ignea  
„ nonnunquam & pustulas ciens.  
Ἐρυθροῦν στέαρ. τὸ ἔναιμον. apud Hippocr. hoc est adeps  
cruentus & sanguinolentus.  
Ἐρυθρόχλωροι. appellantur ab Hippocr. 6. Epid. palli„  
 derubri, id est, qui multam pallidam bilem eum  
„ sanguine commixtam habent.  
Ἔρυμα. στήριγμα. apud Hippocratem, hoc est firmamentum  
, quod &ἔρεισμα.  
Ἐρυσίβη. Rubigo; Hesychio νόσος τις ἄερος τοῖς φυτοῖς  
„καὶ καρτεῖς ἐπιγενομένη, aeris morbus quidam plantis  
„atque fructibus superueniens. Theophr. de cau„sis  
 plantar. lib. 4. cap. 15. & cap. 27. lib. 3. esse di„cit  
σῆ ιν τινα τῦ ἐρισταάνοε ὑγρῖ, id est, humoris resi„  
 dentis putredinem quamdam, maximeque infe„state  
τα σιτώδη καὶ τὰ γεδρπὰ in locis κοίλοις καὶ δρογπεόλοις  
, id est, cauis & rorulentis superueniente  
„sole rori; Vnde Plinius lib. 18. cap. 17. Coeleste  
„frugum vinearumque malum nullo minus no„xium  
 est rubigo, frequentissima haec in roscido  
„tractu conuallibusque.  
Ἐρυσιθάλη. herba est folijs acanthi, flore luteo.  
Ἐρύσιμον. irio. Est legumen Cereale quod culmo  
consurgit ferulaceo, in lori modum flexili lentoque  
, folijs erucae syluestris, floribus luteis. In cacumine  
 siliquas gerit graciles & corniculatas, in  
quibus semina continentur parua, nasturtij specie  
, gustu ardenti. Sunt qui existiment frumentum  
 Turcicum esse.  
A Theophr. lib. 2. de caus. plantar. c. 17. nu"  
 meratur inter ea semina quae ἐλάχιστα sunt καὶ πολυἡ  
 χύστατα vt milium, sesamum, papauer, cuminum:  
p Paul. lib. I. ipsum numerat inter olera quae venerem  
" excitant.  
Ἐρυσίπελας. erysipelas. Est tumor praeter naturam in  
cute à sanguine & flaua bile calidioribus, vel à  
sanguine feruente tenuique proueniens. Continetur  
 in genere tumorum praeter naturam: sed  
tumor ad solam cutim pertinet, nec subiectas  
cuti partes inuadit. Cutim appello tum hanc externam  
 quae omnium partium commune est tegumentum  
, tum membranosam & tenuem, quae  
singulis internarum est circundata. Habet quidem  
 doloris aliquid, sed longe moderatius quam  
phlegmone, neque, vt illa, pulsat, premit aut distendit  
. Verum multo calidior est & aspectu flauior  
, & si tetigeris, sanguis facile refluit, rursusque  
 affluit valde tenuis & rubens. Tale quidem  
est proprie dictum erysipelas & exquisitum. Fit à  
flaua bile, non syncera quidem & secreta à sanguine  
 (nam pro erysipelate herpes facile fieret)  
sed sanguini calidiori mista, vel sanguine quidem,  
sed feruido & tenuissimo, vt scripsit Galen. lib.  
2. ad Glauconem. Ergo exquisiti erysipelatis  
causa sanguis est, non simpliciter quidem dictus  
sanguis, hoc est, & qualitatibus & substantia moderatus  
, qualis in carnem effusus phlegmonem  
gignit, sed vel flaua bile mistus, vel feruens & tenuis  
. Talis autem biliosus vtique fuerit, aut etiam  
potentia bilis, ijsdem fere quibus illa qualitatibus  
 praeditus, nec viribus longe impar. Itaque  
cum Galenus scribit, id quod facit multis in locis  
, erysipelas flauae bilis aut biliosae fluxionis so¬  
bolem esse, non oportet eam puram & ab omni  
sanguine secretam intelligere, vt quae herpetem  
non erysipelas excitet, sed sanguini calidiori mistam:  
 vel sanguinem feruidum & tenuissimum,  
vt qui proxime ad bilem accedat, neque aliud  
vnquam tumoris genus quam erysipelas committat  
, si in sola cute haeserit. Neque vero propterea  
 ita genitum erysipelas exquisitum no est:  
siquidem non ab ipsa materia exquisitum aut  
non exquisitum erysipelas dicitur, vt quam habere  
 possit cum multis alijs morbis communem,  
sed ab ipsa tumoris specie & natura. Itaque exquisitum  
 est, quod non est alterius tumoris particeps:  
 non exquisitum, in quo tumoris alterius  
generis notae confusae sunt & permistae. Vbi enim  
rerum species distinctae sunt, exquisitae & legitimae  
 dicuntur. Si quod igitur erysipelas ita in cute  
consistit, vt tangenti calidum appareat, intuenti  
flauum aut rubens, sed rubore multo viuidiore  
magisque splendenti quam naturalis mediusque  
sanguis, ad haec cum paruo dolore, sine pulsu, sine  
 distentione, sine renixu, sine laxitate & mollitie  
, sineque duritie, exquisitum censendum est  
& alteri tumori impermistum. Verum si non cutim  
 modo, sed carnem etiam subiectam fluvio  
inuasit, tumorque occupat, si dolor pulsatorius  
est, si humor non plane tenuis, sed crassior est, si  
color vere ruber, sicuti cum notis erysipelatis  
mista sunt phlegmones symptomata, ita etysipelas  
 hoc non dicitur exquisitum & simplex, sed  
ἐρυσίπελας ρλετμονῶδες, si modo propria erysipelatis  
symptomata praeualeant. Si enim contra phlegmones  
 signa potiora fuerint, pλετμονὶ ἔρυσιπεν ἀτώdus  
 appellabitur. Quod si neutrius luculenter  
vincant sed paria cernantur, duo affectus misti  
esse dicentur, phlegmone scilicet & erysipelas.  
Similiter si vna cum erysipelate mista esse videantur  
 propria oedematis symptomata, non simpliciter  
 dicetur, sed ἐρυσίπέλας οἰδηματώδες: atque ad  
eundem modum σαιῤῥῶδες, si tumoris scirrhosi  
notae quaedam propriae simul insint. Caeterum tam  
exquisitum quam non exquisitum erysipelas duplicem  
 praeterea habet differentiam. Nam vel  
absque exulceratione, vel vna cum hac incidit.  
Nec tamen quod cum ea est, herpes est, quod bilis  
quae herpetem committit, tenuior sit & syncera:  
quae vero erysipelas, paulo crassior & semper alteri  
 humori confusa. Non ignoro quidem Paulum  
 lib. 4. cap. 21. erysipelatis duas apud Galen.  
significationes annotasse, vnam, vt ait, propriam,  
alteram vero communem: quas ego peritioribus  
 relinquo diiudicandas.  
Caeterum de notatione nominis sunt haec adnotanda:  
 dici nimirum ἐρυσίπελας quasi ἐρυσίμῳ πέ¬ εἰ  
λας per syncopem, id est erysimo vicinum, vt quod e  
instar erysimi cutim comburat & quamdam illi c  
mordicationem inducat, est enim erysimi semen c  
vt Galen. ait 6. simplic. facultate gustuque igneum;  
 Sed & sunt qui ἐρυσίπελας dictum putent es  
quasi ἐρυσιβήπελας per syncopem, est autem ἐρυσί. ἰ  
βn, idem quod rubigo, vt affectum aeruginis instar  
 erodentem praesertim quoties exulceratum  
est praeseferat; Sunt & Graecorum nonnulli qui &  
quasi ἐρυθρόπλας dictum putent, quoniam scilicet.  
prope ad rubrum accedit, flauus enim color exquisite  
 ruber non est, sed illi proximus: demum:  
ex et hymologico magno ἐρυσίπελας quoniam ad a  
vicina trahitur deductum esse volunt nonnulli ab  
ἐρύω, id est, traho &πέλας prope, quasi vicinas a

1. pb Desgorris

" partes depascens: hinc Celsus ipsum inter cancri  
" species numerare videtur lib. 5. cap. 26. Latini  
„ etiam sacrum ignem, vulgi superstitio ignem S.  
„Antonij appellat.  
Ἐρυσίσκηπτρον. dicitur à nonnullis ὁ ἀσπάλαθος, vt habetur  
 apud Dioscoridem, dicitur & à quibusdam  
ἡ ἄκανθα λευκὴ eodem authore, forte propter aculeos  
& vitilium modo lentorem quem habet. dicitur  
& à nonnullis chamaeleo albus, vt habetur  
apud eundem. Dicitur & à quibusdam ὁ κύπερος,  
vt habetur apud eundem, & confirmat etiam  
Hesychius in suo lexico.  
3 Ἐρυσίσκηπτρον. autem ea fuisse videtur ἀπάλαθος in  
„ quam iris incubuerat, cum opinio esset arcu coe„  
 lesti innitente odoratiorem reddi, sed & alias stir„pes  
 omnes: Hesychius ita sacram omnemm herbam ap„  
 pellat in quam iris innixa fuerat, itaque appella„  
 tum esse videtur tanquam ἐρυσὶσκηπτον quod nimi„  
 rum irim eliciat, quo ab ea tanquam de coelo tanga„  
 tur, odoratiores autem reddi solitas plantas in  
"quas arcus coelestis innixus esset Aristoteles &  
„ Theophrast. prodiderunt, quod tamen opinione  
„potius valuisse quam re & veritate constare cre„  
 diderim: Plutarch. in symposio vsque adeo per  
„ hominum animos hanc opinionem peruasisse  
„ ostendit vt sacerdotes irim precibus elicere sole„rent  
 ad odoris conimendationem arboribus  
„quaerendam.  
Ἐσαφάσας. εἰς τὸ ἕσω χαλάσας ὥστε ματᾶσθαι, hoc est, intitime  
& penitius relaxans vel diducens, vt aliquid  
inuestigetur, apud Hippocratem.  
ἡ Ἔσδρα. Esdrae antidotus apud veteres celebris.  
„ Cuius compositionem praeparationem & vsum  
„ multiplicem quia longior est repetes ex Aetio li.  
„13. cap. 101. hanc & describit Paul. lib. 7. c. 11.  
Τὰ ἐσθιόμενα, & τὰ ἐδεστὰ interpretatur Galen. ταὶ  
τροραὶ I. de aliment. facult. c. 1.  
Ἐσθιόμενος. est herpes vna cum cute carnem pariter  
exedens: fit à bile magis vsta & paulo crassiore.  
vide ἕρπης.  
Ἐσκολιώμενος σφυγμὸς. Gal. in Definit. Medicis obli„  
 quatus pulsus dicitur, isque est qui non recte  
„ constituta arteria praeter suum positum efficitur.  
Ἐσμάττεσθαι. alte inquirere & inuestigare, apud Hippocratem  
, vt annotat Galen. comment. 2. εἰς τὸ  
ἀρὶ ἄἴθρων.  
Duo autem reperiuntur apud Hippocx. verba  
„ significato & sono affinia, ἐσαάττεθαι scilicet &  
ν ἐσαατεύεσθα, Prius significat immittere, immissum  
„admouere, nimirum explorandi causa, vnde  
„aoristus ἐσματάμενος apud Erotian. quod exponitur  
"ἐμβαλὼν: Posterius simplici 7. scribendum à  
ν ματεύεσθαι quod est inquirere, vt sit immisso digi„  
 to perquirere vel explorare. Priore vtitur πρὶ ανν  
 θρων, sect. 2. aphor. 24. πυκιὰ παρὰ τὴν γλῶσσαν  
ν ἐταάτεθαι χρὶ: Posteriore apho. 43. ἐσματευόμενον  
ν ἐς τοὺς μυετῆρας digito in nares immisso perquirenm  
 tem vt Hesych. etiam exponit è ρευνῶντα, ζητοῦντα.  
Ἑσπερικὸν μῆλον. malum citrium, vt habetur apud  
Athenaeum.  
Ἑσπερὶς. herba est generis violarum, ramosa, cubitali  
 caule, exili folio quasi brassicae longo latoque,  
aspera lanugine, canescenti, ambitu rariuscule  
laciniato, flore quadrifolio, non vnius coloris:  
nam alij purpurei sunt, alij niuei: foliaceum semen  
 tenuibus siliquis teretibusque continetur.  
Noctu fragrantius spirare quam interdiu dicitur,  
vnde illi nomen hesperidi. Rustici girofleam vocant  
Ἑσπέρισμα. vespernam ficto vocabulo Plautus efformauit  
 pro coena significanda. 1  
Ἑστία. nomen nobilis apud veteres emplastri, quod  
sic dictum est, quia ex Graeci nominis literarum  
calculo quae in ἐστία continentur, indicetur ipsum  
 DXVI. constare. Refertur ad Necepsonem  
regem. Conducit omni vulnerum generi. descriptio  
 eius habetur apud Aetium lib. 15. c. 12.  
Ἑστία. etiam dicitur focus in febribus lib. 11. meth. v  
med. pars scilicet illa quam obstructio aut putredo  
 aut phlegmone obsideat, à quibus postea cordi  
 communicato affectu oritur febris, sumpta ex a  
aedium nostrarum focis similitudine: nam quemadmodum  
 in foco ignis accenditur quo postea a  
ea quae admouentur prope omnia calefiant; Sic u  
etiam in nostris corporibus aliquando in vna parte  
 congeritur praeter naturam calor, à quo deinceps  
 totum corpus calefactum febricitat; focusa  
eiusmodi in febribus symptomaticis vulgo dictis a  
manifeste percipitur, nam exempli gratia in pleuritide  
 focus πλεῦρα est; in peripneumonia pulmo  
, in phrenitide cerebrum; in inguinum tumoribus  
 ipsum inguen, & sic in reliquarum partium  
 inflammationibus à quibus febres excitantur:  
 nec vero symptomaticarum tantum, sed & a  
omnium aliarum quae ex putredine accenduntur.  
febrium suus est focus, siue sint continuae siue intermittentes  
, nam continuarum praeterquama  
quod focus generalliter contineri debet in vasis a  
maioribus, quae sunt inter alas & inguina tamen u  
non raro fit vt ipsorum vasorum maiorum pars  
aliqua potissimum ab humore putrido obsideatur  
 quae tunc febris focus dicitur; Sic in causo a  
vasa praecipue quae circa cor, obsidentur humore  
 bilioso & feruenti, interdum vasa quae circaa  
ventriculum & hepar, atque idem fieri posse in u  
febribus alijs continuis existimare par est vt aliàs a  
ipse truncus venae cauae, aliàs quidam eius insigniores  
 rami focum febris contineant, hinc fit vt .  
non raro in emisso è secta vena sanguine magna,  
insit varietas, eius portione vna pura, altera impura  
 saepenumero existente, atque in illa foci varietate  
 oritur varietas symptomatum in ipsis comtinuis  
 febribus, vt aliàs dolor lumborum grauissimus  
 infestet, aliàs ceruicis, aliàs capitis, aliàs .  
sitis immensa, aliàs nausea frequens aut aliud quid  
simile: In intermittentibus similiter focus dicitur  
 pars ea in qua vitiosus humor febrem accendens  
 congeritur: in Tertiana quidem vt plurimum  
 iecur; in quartana lien; in quotidiana os ventriculi  
, ac etiam totus ipse ventriculus; haeca  
enim in harum febrium singulis fere affici solent.  
vt scripsit Galen. lib. 2. de arte ad Glauconem:  
Non raro etiam harum focus & sedes est mesenterium  
, epiploon, intestinorum anfractus, in  
quibus prout varius est humor qui putrescit, sica  
etiam variae fiunt febrium intermittentium species;  
 neque vero hîc nouum aliquid & inauditum  
 dicere mihi videor, vbique enim Gal. duma  
de febribus intermittentibus ex professo disputat  
, earum sedem ponit in parte aliqua corporis,  
ita esse quiuis manifeste intelliget qui legerit extremum  
 caput lib. 2. de different. febr. & lib. II.  
meth. med. vnde hunc ego locum praesertim proferam:  
 Ergo ab his, inquit, medicis exercitemur.  
in eo febrium genere quod ex putredine nascitur  
, & quoniam putredo vel in omnibus aequaliter  
 consistit vasis, vel in maximis & maxime principalibus  
, vel in vna quapiam particula, quae vel,

1. pb Desgorris

"phlegmonem in se habet vel citra phlegmonem,  
„veluti in foco quodam principium febris in se  
„ continet, in singulis his differentijs seorsum exer„  
 citari conueniet: haec Galen. qui generalem fe„  
 brium putridarum diuisionem proponens, mani„  
 feste intermittentes complexus esse videtur sub  
„ ea putredine quae in parte aliqua citra phlegmo„  
 nem continetur. Per partem autem intelligere  
" cerebrum, iecur, pulmonem lienem, ventricu„lum  
, renes, nec non mescenterium, totum lib. II.  
„legenti manifestum est: Caeterum in hecticis  
„ etiam febribus focum Galen. appellat eam par„tem  
 quae prius suis solidis particulis immodice  
" calfacta, postea cor ipsum similiter calfaciendo  
„febrem hecticam gignit, atque sic aliquando harum  
" febrium focus est iecur, interdum septum  
„ transuersum, à quo se hecticas febres excitatas  
"„vidisse scripsit Galen. 11. meth. Notandum prae"  
 terea in quibusdam febribus, non vnum tantum  
" focum, sed etiam duos aut plures esse, ita vt di„uersis  
 in locis putrescant humores varij; hinc  
„fiunt aliquando febres inordinatae & erraticae, hinc  
„etiam duplices & triplices tertianae, quartanae, at„que  
 hinc etiam in ijsdem praedictiones fallaces  
„ cum vno euicto & domito humore alius nouus  
„innouo foco putrescere incipit, qui postea vri„nas  
 crudiores demonstrat.  
Ἐσφηκωμένα. συνδεδεμένα, συνεσφιγμένα. colligata, constricta  
, apud Hippocr.  
Ἐσχάρα. crusta. dicitur ea proprie quae ab ardente ferro  
 aut medicamento caustico inducta est. Eius  
generatio, inquit Galenus, ex subiectis circumpositisque  
 corporibus, vt sic dicam, semiustis, sic  
vt cuiusmodi rem in hyemem extinctos hos carbones  
 parant, eiusmodi ipsae crustae carnis exustae  
sint reliquiae. Quare quantum particulae adustum  
ad crustam est, tantum ipsi de naturali carne deperditur  
. Sic vero dicitur & ea quae sponte sua  
vlceribus cauis accrescit crassa nigraque. Nam  
quae leuior est, non ἐχάρα, sed ἐρελὶς appellatur.  
Sed & aliam δ ἐχὶρας significationem scripsit  
"Aretae. lib. I. de acut. pass. cap. 9. vlcera, inquit,  
„ pestifera, lata, caua, pinguia, quodam concreto  
„humore albo aut liuido autem nigro sordentia apρθα  
"Graecis dicuntur; quod si concreta illa sordes  
altius descenderit, affectus ille èάρη, id est, crusta  
"dicitur; hanc comitatur rubor igneus & inflammatio  
"& venarum dolor, sicut in carbunculo  
r exanthemata quae in vnum coalescunt & inde latum  
" vlcus efficitur, haec Aretaeus: Sed & Eusta„  
 thius male (quoscumque authores sequutus sit)  
dixit iaud eas esse caua vlcera, cum sint potius cru„  
 stae quae vlceribus cauis accrescunt.  
Ἐσχάρα. pudendum etiam muliebre eidem Eusta„thio  
 dicitur, scholiasti vero Aristophanis illius  
ν tantum τὰ γείλη, id est labra, plurali numero ἐgάἡ  
 ραὶ vocantur.  
Ἐσχαρίτης ἄρτος. Vide ἄρτος vbi Alphabeti ordine panum  
 insignes aliquot differentiae explicantur.  
Ἐσχαρωτικὸν φάρμανον. crustificum, seu crustam inducens  
 medicamentum. Est autem duplex τὸ ἐραρωτικὸν  
, ignitum ferramentum, & crustificum medicamentum:  
 hoc autem calidum & siccum est  
quarto gradu, crassae essentiae & dolorificum: id  
carnes colliquat & adurit, sicque crustam facit.  
Eius vsus in primis necessarius est, vbi ex erosione  
 putrescentis alicuius profluuium sanguinis excitatur  
, atque vbi quod computruit sublatum  
est, ad adurendam ipsius veluti radicem. Est au¬  
tem incrustantium medicamentorum materia  
non vtique solus calor, sed cum quo adstringendi  
 facultas sit coniuncta, qualis in chalcitide &  
misy & atramento sutorio, siue vstis, siue inustis.  
Quae vero ex calce non extincta conficiuntur, ea  
vtique valentiora sunt: caeterum calx adstringendi  
 vim non habet. Excidunt igitur citius quae ab  
his fiunt crustae, haerent autem corporibus diutius  
 quae ab adstringentibus: quod vtique longe  
est vtilius in profluuio sanguinis, quando ita prius  
nascitur in imo earum caro, efficiturque profluenti  
 vasi velut operculum quoddam: vnde nec  
nosmet praecipites esse ad crustas, vbi haemorrhagiae  
 periculum imminet, detrahendas oportet  
, nisi in illis tantum affectibus in quibus propter  
 putredinem candens ferrum admouere coacti  
 sumus, Tunc enim celerrime crustam excidere  
 expedit.  
Ἔσχατα. extrema. Sic dicuntur τὰ κῶλα, hoc est manus  
 pedesque, apud Hippocrat. significat vero  
etiam τὸ ἔρατον apud eundem vigorem seu statum  
morbi: vt aphor. 7. l. 1. quo ait peracutum morbum  
 extremos labores statim habere, hoc est accessiones  
& symptomata. id enim nihil aliud est,  
quam morbum in vigore esse, sicut Galen. extremo  
 lib. 1. de diebus decretorijs interpretatur.  
Et comment. in aphor. 6. lib. ἔατα, τὰ μέιστα de “  
morbis extremis profert, id est, vltra quos non “  
sint alij; & sequente aphor. ἐχάτους πόνους exponit “  
μεήστος. 5  
Ἐσχατόγηροι. Galen. comment. in aphor. 13. lib. 1. dicuntur  
 qui extremam agunt senectutem, alio nomine  
πέμπελοι Latinis silicernia.  
Ἐσ χεῖρα, πλησίον. prope. apud Hippocratem.  
Ἐτεόκριθον. genus hordei, quod nunquam rubigine  
vitiatur, quoniam incuruum nascatur.  
Ἑτεροκρανία. idem quod ἡ ἡμικρανία.  
Ἐτερογενὲς μέρος. pars dissimilaris appellatur, cui opponitur  
ὁ μοιομερὲς. Vide μέρος. e  
Ἐτερεγκεφαλᾷν. altera capitis parte laborare vt in hemicranicis  
 apud Pollucem. 6  
Ἐτεροκρανία. dicitur ὁ κόταν παρὰ τὸ ἕτερον τοῦ κράνου μίρος ἐὐ  
πένος ἔπεται cum alteram cranij seu capitis partem &  
dolor tentat, dextram vel sinistram: dicitur & 6  
ἡ μικρανία. Gal. in Isag. & Definit. Medicis. 2  
Ἑτεροῤῥεπέες. dicuntur apud Hippocratem ἐν τῷ τνὶ  
διαίτης ὀξέων, dies magnas in vtrumque, hoc est  
tum ad salutem tum ad mortem, vires habentes.  
Siquidem insignes ab his mutationes contingunt  
. Eiusmodi quidem sunt dies impares.  
Ἑτερόῤῥυθμος σφυγμὸς. est pulsus qui rhythmum remotioris  
 alicuius aetatis, naturae, sexus, partis anni  
, & reliquorum quae peculiares pulsus habent,  
proprium mutuatur. Species est τοδʼ αῤῥύθμου, vt  
qui nullius proprium rhythmum conseruet. Cuius  
 etiam cum species fit ὁ παράῤῥυθμος, ab eo tamen  
 differt, quod hic propinquae vicinaeque aetatis  
, naturae & reliquorum proprium rhythmum  
habeat, ille vero multum ab ijs remotae. vide  
ἄῤῥυθμος.  
Ἐτησίαι. Etesiæ. Anniuersarij venti, qui circa decimum  
 vel duodecimum diem à Caniculae ortu  
flare incipiunt, vsque ad Arcturi exortum, hoc  
est vsque ad aestatis finem. Qui eos antecedunt  
venti, πρόδρομον appellantur. Eos autem Canis  
ortus dirimit.  
Ἔτνος. puls ex leguminibus, seu pulmentarium edulliumue  
 ex leguminibus confectum, fractis concisisue  
, Gal. enim in lib. αρὶ ἐνχυμίας καὶ κακογρίαν .

1. pb Desgorris

„ tradit ἔτνος sese & alios medicos nominare τὸ ἐκ  
2 τὸν ἐρεχθέντων ἐσπρὶ ὧν τε καὶ γὰδρόπων σκευαζόμενον, sic  
"sane apud eundem Galen. legimus, κυάμινον ἔτνος;  
„apud Hippocr. ράκινος ἔτνος. Itaque ex omni le„  
 guminum genere, faba, lente, panico, milio, auena,  
" frumento ἔτνος fieri potest, sicut ex eorumdem  
n farina λέκιθος, sic enim Galen. distinxit libro citat.  
" ca. 5. nimis igitur restringit vocabuli huius significationem  
" scholiastes Aristophanis dum ἔτνος  
" esse dicit εἴδος ἀθάρης ἀπὸ ρασηλίων; & alibi ἔπνος  
„ vocari τὴν ἀθάσαν καὶ τὸ πίσινον ἀρέψημα seu ἔψημα, nec  
„ enim ex phaseolis duntaxat & pisis fit, sed ex alijs  
"etiam, vt dixi, leguminibus. Porro pro ἔτνος  
„ etiam ἔτνηρον ἔψημα dicitur quasi simile τῷ ἔτνει,  
„aut quod est ἐξ ἔτνυς apud Athenaeum vide λέκιθος.  
Ἔτνος. annus vide ἐνιαυτὸς.  
Ἐτυμόδρυς. sic dicta est apud Macedonas quercus,  
quae dulcem glandem produceret, quasi veriquercus  
.  
Ἐυαιμία. illa tum adesse dicitur quando sanguis, qui  
„ ex 4. humorum naturalium aequalitate constat  
„& qualitate & quantitate, vt in lib. de plenitud.  
"testis est Galen. naturalis existit, atque adeo ex"  
 cessus omnis expers: differt autem à πολυαιμίᾳ  
„quod in hac humores omnes ex aequo, seruata  
„ tamen qualitatis mediocritate, supra veterem  
„ proportionem & naturae congruentem crescant &  
"augeantur, vt bonis Athletarum habitibus con„  
 tingit, atque haec etiam πλῆθος&πληθώρα voca„  
 tur.  
Ἐυαναπόδοτος. dicitur cibus qui facile in stomacho  
„ digeritur.  
η Ἐαυθὲς οὖρον. vide οὖρον.  
Ἐυαναληπτὰ. dicuntur Hippocrati quae facile emen„  
 dabilem noxam habent.  
Ἐυανάσφαλτοι. dicuntur qui facile ex morbus resur„  
 gunt, atque conualescunt Hippocrat. lib. τπν.  
η τρορῆς.  
Ἐυάφιον. medicamenti nomen conuenientis ad haemorrhoidas  
, cuius Nicomedes medicus author  
fuit, sic dictum à lenitudine. describitur à Galen.  
lib. 9. τῶν κατὰ τόπης.  
Ἐυάνθεμον. sic videtur ab Hippoc. dici ἡ αὐθεκώς.  
Ἐυγάλακτον. sic à quibusdam dicta fuit ἡ γλαύξ, vt habetur  
 apud Plinium.  
Ἐυδιαιον. Hesych. à nonnullis vocari ait metaphori„cans  
 muliebre pudendum.  
Ἐυδιάπνευστοι. dicuntur ij quibus libera corporis transpiratio  
 est, quod hominum genus nec assidue  
aegrotat, nec longo tempore, quod excrementa  
vsta & fuliginis speciem prae se ferentia facile per  
halitum digerantur. Id quod Hippocrates testatus  
 est his verbis: Laxitas corporis ad transpiratum  
, quibus plura per cutim feruntur, salubrius:  
quibus pauciora, minus salubre. Patet autem ijs  
raram esse cutim, ideoque eosdem aliqui tum  
medicorum tum gymnastarum ἀραιοσυlκρίτοις appellarunt  
.  
Ἔυδιος. quid vox haec significet multi controuertunt  
, & hac quidem de re plurimum inter se digladiantur  
 Leonicenus & Manardus. vsurpatur autem  
 vox illa ab Hippocr. lib. de aere aquis & locis  
 cum describit anni bene constituti rationem  
„ his verbis: si, inquit, secundum rationem fiant si„  
 gna in astris Occidentibus & Orientibus & in  
& autumno pluuiae fiant, καὶ ὁχειμῶν μέτριος, μντὸ λίνν  
„εἴδος, μντὸ άρσάλλων τὸν κιρὸν τῷ ψνχι, id est, &  
„ hiems sit moderata, neque valde tepens & clemens  
, neque etiam nimium frigida, annum salu¬  
berrimum fore verisimile est; illic ἔυδον χειμῶνα  
interpretor cum Theodoro Gaza hiemem tepidam  
 ceu miti calore praeditam, Gallice dicimus,  
vn temps doux, atque ita interpretandum esse docetur  
 quod τὰ ἐυδῳ statim opponit Hippoc. nβάλλον  
 τῷ ψύχει: atque sic manifeste vocem (uδιος)  
 Galen. vsurpare videtur aphor. 12. lib. 3. neque  
 interpretatio haec bonorum authorum  
exemplo destituta est, sic enim Budaeus apud  
Theophr. ευδιαν interpretatur temporis clementiam  
, & Plinius apud Aristotelem de apibus loquentem  
, mitiorem diem: Reperitur praeterea  
haec vox ἔυδις apud Hippocr. aphor. 12. lib. 3.  
in cuius interpretatione mire se torquent interpretes  
, sed verisimile est hanc vocem textui,  
Hippocratis insertam fuisse à quodam qui in Galeni  
 commentarijs eam legerat; Nam Cornel.  
Celsus lib. 2. cap. 1. hunc aphorismum conuertens  
 eam omisit, nec Aristoteles problem. 9. lib.  
1. haec Hippocratis verba explicans, eius meminit  
, atque ipse Galen, comment. in aphor. 13. lib.  
eiusdem vbi aphorismum 12. repetit, vocem istam  
non addit, quae omnia efficiunt vt cum doctissimo  
 Manardo credam eam vocem fuisse insertam  
, quod si quis tamen inserendam esse contenderit  
, ego non magnopere repugnauerim, modo  
pro tempore miti hanc vocem ab Hippocr. vsur.  
pari credat, neque enim χειμῶνα νότιον καὶ ἔυδον simul  
 dixisse omnino superuacaneum fuerit: Nam  
quia constitutio νόπος, id est, austrina interdum  
frigidiu scula est, additur ἔυδιος vt significetur austrina  
 constitutio humida & calidam, sic ab Hippocr  
. 2. Epid. sect. 3. aphor. 1. simul coniunguntur  
ἐγεγύνει, inquit, ὁγχεώμωννότπος ἔυδος.  
Ἐυέκφορος. Aristoteli dicitur mulier quae vterum ad  
exactos menses profert & maturum parit.  
Ἐυελκεῖς. dicuntur homines quibus facile sanescunt  
vlcera, quibus opponuntur δυσελκεῖς: vtrorumque  
 mentio fit à Galeno libro sexto meth. med.  
Ἐυεμὲς. dicitur quod facile vomitiones facit Dioscorid  
. lib. 6, cap. de calce sandaracha & auripigmento  
, vbi notabis male illic legi ἐυμενές.  
Ἐυεξία. bonus habitus. Species est δ ἔξεως, hoc est habitus:  
 sed de bono tantum dicitur. malus enim  
καχεξία vocatur. Est autem duplex ἡ ἐυεξία. vna est  
ἡ ἀπλῶς ἐυεξία, quae in optima corporis constitutione  
 deprehenditur: altera vero, οὐχ ἀπλῶς, sed  
μετὰ πρρσθήκης ἐυεξία, quam habent singulae corporum  
 naturae propriam, & in comparatione dictam  
. Itaque ἡ ἀπλῶς ἐυεξία nihil aliud est quam  
τῆν ὑγεινῆς ἔξεως ἡτελειότης. hoc est, perfectissima &  
absolutissima sanitas. quam sequuntur necessario  
, bona omnium partium temperies, actionum  
robur, euchymia, & praeterea sanguinis, carnis,  
totiusque corporeae molis symmetria. Et quia  
species & ipsa δ έξεωs est, non facile à causis insalubribus  
 offenditur, sed firma constansque in corporibus  
 perseuerat. Quae autem ab hac deficit,  
modo nondum vitiosa sit, non iam ἐυεξία, sed ab  
omnibus ὑγίεια, hoc est sanitas, nuncupatur, quae  
eadem est cum τῇ μετὰ προσθήκης ἐυεξία. Tunc enim  
non simpliciter, sed huius vel illius ἐυιξία dicetur  
. Sic ἡ τῶν ἄθλη τῶν ἐυεξία non simpliciter dicitur,  
quoniam optima non est, quam periculo proximam  
 esse Hippocr. pronunciauit, & negauit naturâ  
 esse comparatam: nam vt reliqua habeat  
optima, attamen sanguis & praecipue carnosum  
genus in ea supra modum excreuit.  
Ἐυεξία γυμναστικὴ. exercitatorum bonus habitus ap„pellatur

1. pb Desgorris

apud Hippocr. qualis est eorum quibus  
„ hoc est totius vitae institutum assiduam operam da„  
 re exercitationibus vt alios deijciant qualis Athle„  
 tarum Galen. comment. in aphor. 3. lib. 1.  
Ἔυζωμον ἢ  
Ἔυζωμος. sic dicta est eruca propter suauitatem, quasi  
 iuribus grata.  
"Sed & semen generare creditur, & coeundi  
„appetitum excitare ait Galen. 2. de aliment. facult  
". cap. 53. Erucam autem Latinis dictam vo„  
 lunt nonnulli quod erodat, & sane si eam degustaueris  
" os & linguam satis acriter vellicabit: alij  
sic nominatam putant quod vrendi licentiam  
"nanciscatur quasi dicas vrucam, nec desunt qui  
„ cum illa edendo sit, esucam primum, dein facta  
"s. in r. conuersione vt fit in plerisque erucam  
„postmodum fuisse dictam contendant.  
Ἐυήθης. facilis, simplex, ἔυτρεπτος, id est, qui facile  
" ad bonum vergit vt interpretatur Galen. lib 2. de  
„ Diaeta in morbis acut. quales sunt ij quos vulgus  
bonos homines vocat, qui etiam ἀπλοῖκὸι&ἀρεἡ  
 λεῖς nominantur, quasi simplices & deceptu faci„les  
, quemadmodum & Terent. in Andria Imν  
 peritos rerum vocat, Reuera autem ἐυήθης dicitur  
"qui bonis moribus est praeditus, &ἐυκθείαν, id est  
"simplicitatem, ceu mentem bonis & pulchris  
moribus instructam comitantur probitas, morum  
 compositio, decus & concinnitas inquit  
"Plato 3. de republ. Ab illo significato translata  
ννοx ἐυήθης ad affectionem moribus bonis praeditam  
", id est, eam quae nihil habet malignitatis, sed  
„facile soluitur, & cui opponitur κακοήθης, hinc èυνγ  
 δέαπι πύρετοι simplicissimae febres, id est, placidissimae  
"& mitissimae apud Hippocr. 3. progn. di„  
 cuntur exponente Galeno; & 2. de victu acutor.  
ν λως ἐυῆθες dicitur quod simplex & paruum est,  
ν vel propter loci naturam quae vilis & abiecta est,  
„vel propter sectionem ipsam paruam factam vt  
ibidem Galen. exponit, Annotauit tamen Galen.  
ν comment. 3. in lib. 1. prorrhet. ἐυηθέστερον ali"  
 quando significare τὸ κακοηθέστερον& multos veterum  
 eo verbo vsos in hac significatione quam„  
 quam etiam significet τὸ ἔυτροπον.  
Ἐυθεσίη. ἡ ἐγγνετὴ τοῦ σώματος ἕξιν. ingenitus corporis  
habitus, apud Hippocrat. vnde & annus ἐυθεσίης  
vocatur, ὁ ἐυρορίας ἀπεργαστικὸς, hoc est, fertilis &  
foecundus.  
Ἐυθυγλυκεῖα. sic à quibusdam dicitur ἡ γλυκύῤῥιζα, vt  
habetur apud Theophrastum lib. 9. cap. 13. sed  
non sine mendi suspicione.  
Ἐυθυντὰ. dicuntur quae in rectum è curuo reduci  
possunt. vide καμπτὰ.  
Ἐυθύπορος τάσις. tensio recta siue in rectum procedens  
, quae vtique membrum quod fractum est,  
tendit in directum. de qua Galenus lib. 6. meth.  
med. in glossocomi mentione, vide γλωσποκώμιον.  
Ἐυθυωρία. rectitudo, rectus trames, recta via. Non  
est aliud quam directio quaedam meatuum per  
quos humorum deductiones commode fieri possunt  
. Hippocrates peculiari nomine igu vocauit.  
Ἐυκάρδιον. ἐυστόμαχον. apud Hippocr.  
Ἐυκοιλία. aluus bona dicitur Dioscor. lib. 1. cap. 157.  
" de Cerasijs, quae si recentia sumantur aluum bo„  
 nam facere ait, id est, neque tardiorem neque citatiorem  
, idemque passim toto opere aliquid ait  
ν ἐυκοίλιον esse, & hoc illudue λυείν, μαλάπτειν, καὶ ὕἡ  
 πάγεινγαστέρα quorum omnium vna & eadem ra"  
 tio est.  
Ἐυκρασία. bona probaque temperies, quae ex optima  
& conuenienti mistura calidi, frigidi, humidi &  
sicci prouenit. Illa sua cuique est, ex quo patet  
magnam esse eius latitudinem. Ea proprie partium  
 similarium est, & prima est omnis earum  
functionis causa. Hanc qui adeptus est, ἔυκρατος,  
hoc est optime temperatus, dicitur.  
Ἐυκρατὸν ὕδωρ. id est, χλιαρὸν. 4  
Ἐυκρατώτατος Ἄνθρωπος. optime temperatus homo  
dicitur quum corpore apparet exacte medius inter  
 omnia extreme disposita corpora, in gracilitate  
& crassitudine, mollitie & duritie, in summa „  
is esse dicitur qui animales & naturales actiones &  
inculpabiles habuerit inquit Aetius lib. 4. cap. 155  
53. 5  
Ἔυκριτος νόσος. dicitur morbus boni iudicij qui etiam e  
ἐυκρίνης Hippocr. aphor. 8. lib. 3. opponitur huic  
δύσκριτος seu κακόκριτος.6  
Ἐυλαὶ. vermes dicuntur & praesertim qui in corpore  
ex vulnere aut vlcere nascuntur. 6  
Ἔυλυτος κοιλίη. aluus facilis apud Hippocr. &ἔυλυσία εὶ  
κοιλίας apud Tull. epist. famil. l. 16. epist. 18. quam  
illic ad sanitatem tuendam requiri ait. 1  
Ἐυνὴ. non solum significat cubile, sed & coitum  
apud Hippocr. vt libr. 2. de morbis mulierum:  
καὶ ἄχθη τὰ σφοδρότατα ἐυνὴν, id est, coitu vehementissime  
 offenditur.  
Ἐυνούχιον. sic lactucam quamdam τὸν ἐκ γνέσεως πλάτύφυλλον  
, καὶ τετανὴν, καὶ ἄκαυλον à mulieribus ἀστύτιδα, εὶ  
&ἐυνῦχν à Pythagoreis vocari ex Athenaeo tradit  
 Eustath. eo quod frequens lactucarum esus  
ad venerem inhabiles reddat, vnde & exosam e  
veneri herbam esse & Adonidem quod ad lactu¬6  
ctucam confugisset, ab apro interemptum: hoc e  
etiam lactucae genus dicitur ἐυνέχιον quasi spadonium  
. 1  
Ἐυνοῦχος. is est qui Latinis castratus dicitur, & maxime  
 proprie Eunuchus vocatur cui ante pubertatem  
 membra virilia execta sunt, nec solum testes  
, sed etiam totus coles ipse, aut qui naturaliter  
 sine testibus est progenitus; est hoc vero nomen  
 tanquam si dicas lecticustodem propterea e  
quod ad obseruandam mulierum pudicitiam ad¬6  
hibebantur παρὰ τὸ ἐυνὴν ἔχειν, vt sit hoc nomen e  
quasi pallium vt tegatur iniuria naturae facta vt e  
ait doctissimus Scalliger, qui & aliam tradit huius  
 vocis originem, venerea, inquit, à priscis a  
amentiam appellatam fuisse constat ex Aristophane  
, à quibus cum putarent Eunuchos abstinere  
, contrarijs vocibus compositis fecere nomen ee  
ἐυ νουῶν ἔχειν. Aristoteles in 4. sectione haud vere,  
castratos sed natura effoeminatos ita videtur :  
appellare, θαλαμηπόλους quasi cubicularios alij vocarunt:  
 Eorum autem modi multi sunt, quippe  
alij natura tales sunt, alij arte, vel morbo aut alio  
euentu: Eorum rursus alij ἐκτομίαι dicuntur παρὰ εἰ  
τὸ ἐκτέμνειν quibus scilicet exempti testes sunt &ι  
execti; Alij Spadones (σπάδων Graecis) παρὰ τὸ ὐ  
πᾶν quibus ij sunt extracti, alij δλίβιαι παὰ τὸ  
θλίβειν quibus contusi, & affine huic Snᾶν frangere  
 à quo θλαδιαι: omnium autem exectorum ani¬„  
mantium vox in foeminam mutatur: Spadones  
insuper varicibus omnino vacant vel minus habent  
 quam caeteri; Cruribus insuper putridis.  
vlcerosisque fiunt; Calui insuper effici ne¬ „  
queunt, quorum omnium rationes docet Aristoteles  
 sect. 10. problem. Sed neque Hippocratis aetate  
 podagra laborabant, inde conqueritur Seneca.

1. Pb Desgorris

"quòd suis temporibus Eunuchi mendacem fecerint  
" Hippocr. quod & tum caluescerent, & ar„  
 thritici fierent ex intemperato viuendi genere;  
"Quaesitum autem est apud Iureconsultos anle„  
 ge liceret eis vxorem ducere: Terentiana meretricula  
" mulierum maximos esse amatores ait, sed  
„ nihil posse: Caeterum intendi eis neruum irritis  
"flatibus palam est ex Turcarum maleficio, vnde  
" coeunt certe nonnulli etiam valide tametsi nihil  
„ emittant, quae causa fuit vt Asianorum immanis  
"Barbaria progressus faceret in crudelitate, exectos  
" namque pueros cum foeminis custodes adhi„  
 buissent, eosque adultos postea cum illis in adul"  
 terio deprehendissent, flagitium illud à quibusn  
 dam commissum in illis quidem mortis suppliu  
 cio vlti sunt, in alijs totius virilitatis amputa"  
 tione.  
1 Eunuchorum autem varias appellationes has  
„ legi, scilicet non modo ἐυνοῦχρι vocantur, sed &  
ουπαθῶνες, θλαδίαι, θλισίι, ἀπόκόποι, ἐκ τομμαι, αἱ ανἡ  
 δριεῖς, ἢμίανδροι, ἡμγύναικες, αὐδργυνοὶ, γυννίδες,  
ν&χλόυναι, & Adleis, & Asiatica ac Bythina voγάλλοι  
 ab Atte qui versus in furorem deuoluit ip"  
 se acuto sibi pondera silice, vt legitur in Catulli  
" carmine; idem vitium hominum dicitur λοιμὸς  
η δὲ ρύσεως, πιλος πολιτείας, naturae pestis, ciuitatis  
"labes, ἀμρίβολα πρίσωπα ττριρέρων personas ambi„  
 guas gerens, πράιμα νινοτευαένον, & apud Catullum  
" Notha mulier; dicuntur ijdem θηλοι καὶ  
εη ἀνανδροι, neque viri neque mulieres, σιδηροκατάδι"  
κοi ferro multati, γυναικομανεῖς, &θηλυμανεῖς mulierosi  
", etenim perhibentur esse maximi amato„  
 res mulierum vt & Terentiana Pythias ait, itemque  
"πλμακίδες dicuntur, vt in Ennianoversu Sal„  
 macida spolia à fonte Salmacidos, hoc & insuper  
" de voce ἐυνοῦγος adnotandum venit, illam de  
"rebus alijs metaphoricons plerumque vsurpari,  
„ Sic Plinius aliquando Laurus spadoniae memi„nit  
, idem lib. 12. cap. 14. à conditione castrati seminis  
" mala quaedam à Belgis Spadonia appellari  
„ docet, sed & lactucam quamdam vt supra annotatum  
" in voce ἐυνούχιον; Sic & Theophr. hist.  
„ plant. lib. 4, cap. 12. scribit arundines non habentes  
"τὸν αὐθήλην, vocar ὀυνεχίας, sed & surculos qui  
„ nihil afferunt Columella ipadones nominari au"  
 thor est.  
Ἐυνουχοειδέστατοι τῶν Ἀνθρώπων. dicuntur Schythae  
"Hippocrati lib. de aere aqui & loc. id est, maxime  
"effoeminati & euirati, omniumque hominum  
„minimè ad coitum valentes.  
Ἐυνουχισμὸς. Eunuchos faciendi ratio dicitur à Paulo  
"lib. 6. cap. 68. quam esse duplicem inquit, nimi„rum  
 vel testium contusione facta, vel eorum"  
 dem excisione, quem vtrumque modum eo lo"  
 co describit: fuit autem olim ἐυνυχιταὸς Elephantiaseos  
" remedium.  
„ Ev,ικος. de illius significato vide in voce ὅλκος.  
Ἐυοργητότερα. ἐυτροπώτερα. ἐυηθέστερα. hoc est, moribus  
 melioribus seu facilioribus, apud Hippocr.  
ὀργαὶ enim dicuntur οἱ τρόποι, & irae inter mores  
censentur.  
Ἔυοχον. epitheton vinculi apud Hippocratem ἐν τῷ  
πνὶ ἀἄθρων, quasi dicas gestabile. sic autem vinculum  
 vocat, quod bene gestat & sustinet, hoc est  
firmiter, & sine vlla compressione continet.  
Ἐυπατόριον. est herba fruticosa surculosaque vnicum  
efferens caulem, tenuem, lignosum, subrectum,  
nigricantem, hirsutum, cubitalem & aliquando  
ampliorem, folio per interualla inciso & magna  
ex parte quinquepartito: semine leuiter plumoso  
, è medio caule prosiliente. A rege sic nuncupatum  
 esse multorum opinio est: alij ἡπατόειον  
καὶ ἡπατίτην appellant. videtur ea esse quae in officinis  
 agrimonia dicitur. Quod enim in illis cupatorium  
 vocatur, sunt qui putent esse τὸ ὑδρπίτῆι  
, siue piper aquosum.  
Nomen inuenit à Mitriditate cognomento,  
Eupatoris, vnde & Plin. lib. 25. ca. 6. de herbis v  
loquens à Mitridate inuentis, Eupatoris, inquit,  
Regiam authoritatem habet, de hac autem Dioscorid  
. lib. 4. cap. 41. reijciens eos qui hanc eandem  
 cum artemisia esse existimant, seu cum Argemone  
 vt quidam existimant.5  
Ἐυπέταλος. dicitur à quibusdam τὸ δαφνοειδὲς, vthabetur  
 apud Dioscorid.  
Ἐυπετέως. facile & prompte, apud Hippocr.  
Ἔυπνοια. spirandi facilitas. respiratio quae secundum  
naturam fit, apud Hippocr. vt annotauit Galen.  
in prognost.  
Part. 25. id est, quae naturali modo obitur, nec  
à naturali abscedit in expiratione, inspiratione,  
quiete, motu, dilatatione, compressione.  
Ἐυπνοῦν. σῶμα. idem quod ἐυδιάπνευστον, de quo sic,  
Aristoteles sect. 38. problem. 4. Corpus, inquit,  
cui secundam valetudinem conciliamus non densum  
 sed rarum reddendum est, nam vt vrbes,  
locusque qui placide aspiratur (hinc enim mare,  
salubre est) ita etiam corpus quod facile transpirat  
, illo salubrius degit quod contrario modo se,  
habet, aut enim nullum recrementum existet,  
aut quod extiterit quam primum vt excernatur,  
danda opera est, corpusque est semper ita regendum  
 vt simul atque excrementum admisit, habeat  
 qua parte illud excernat, sitque motuideditum  
 non quieti, Quod enim manet putrescit,  
modo aquae immotae, putrescens vero morbum,  
committit, at quod excernitur antequam vitietur  
 decedit; hoc igitur vt corpore denso nunquam  
 contingit (fit enim prope vt inuisibiliaforamina  
 claudantur) sic raro solutoque accedat.  
necesse est. haec ille.  
Ἐυπορία. expeditio, promptitudo, facilitas, apud  
Hippocratem.  
Ἐυπόριστα. φάρμακα. dicuntur medicis medicamenta  
 paratu facilia de quibus librum scripsit Oribas  
. atque etiam extat de ijs Dioscorides opus.  
Ἔυροιος. sic à nonnullis dictus est lapis Iudaicus,  
quasi facile fluens, quod vrinam mouere & calculos  
 frangere dicatur.   
Ἐυροῦν τὸ σῶμα. corpus fluidum aut fluxum aut meabile  
, tale autem corpus est omnibus meatibus .  
reseratis, & humoribus extenuatis, & incisis, siquis  
 fuerit in corpore humor crassus & glutinosus  
, vt exponit Galen. comment. in aphoris. 9.  
lib. 2.  
Ἐυρυθμίη. τῶν χειρέων. manuum agilitas atque promptitudo  
 est Hippocr. lib. πεαὶ ἐυσημοσύνης, quando  
 nimirum Chirurgus composite & expedite,  
instrumentis ad artem accommodatis vtitur: esse  
&ἐυρυθμία in pulsu dicitur, vide in sequentibus.  
ἔυρυθμος σφυγμὸς.  
Ἔυρυθμος σφυγμὸς. pulsus eurhythmus. Est pulsus eurhythmus  
, seruans rhythmum proprium aetati,  
naturae, temperamento, parti anni & reliquis  
omnibus circumstantijs. Nam cum suus sit cuique  
 aetati naturalis pulsus, qui rhythmum seruat  
aetatis, ἔυρυθμος vocatur: vt qui eum labefactat,  
ἄῤρυθμος. Idem de naturis ac anni temporibus &

1. pb Desgorris

locis omnibusque alijs statuendum, quod horum  
singulis certus quidam rhythmus sit, qui seruatus  
εἴρυθμον pulsum facit. Eum autem qualis sit  
Galen. lib. 3. de pulsuum causis in singulis generibus  
 sigillatim explicauit. vide ῥυθμὸς.  
Εὐρυπίκη. iunci genus, cuius semine somnum allici dicunt.  
Εὐρυχωρία. sinus, cauitas & spatium internum.  
Εὐρὼς. caries, situs, putredo ἐυρωτπᾶν Gaza apud Aristotelem  
 exponit vermiculari, atque Dioscorides  
ἐυρωτιῶσταν ἀπορθορὰν, quę situm sentiunt, quaeque  
 nimis inueterarunt & mutuno r dolent.  
Εὔσαρκος. homo bene habitus, optime compositus.  
Linacer apud Galenum quadratum interpretatur  
. Is porro est quem nec gracilem dicere nec  
crassum possis, sed nec calidum nec frigidum, nec  
alio quonis nomine ex his quae excessum defectumue  
 indicant appellare. Est enim eius habitudo  
media, qui sicuti debitam partium conuenientiam  
 speciemque inculpatam habet, ita mediocri  
& nullis vitijs obnoxio temperamento est.  
"Accipitur etiam interdum hoc nomen pro  
„ crasso & pingui, opponiturque τῷ λεπῷ aut ἰσvῷ  
„id est tenui, cum apud Gal. multis in locis, tum  
„ etiam apud Hippoc. aph. 7. l. 4. vbi δυσημέας μέσως  
ἡ ἐωστάκυς, opponit ijs quos precedente aph. 6. eius"  
 dem lib. dixerat τον ἴροὺς καὶ ἐυκαέα, id est difficile  
„ vomentes & mediocriter carnosos gracilibus &  
„ facile vomentibus: ab εἴσαρκος factum ἑυσαρκία, &  
νἐυταακόῳ verbum apud Gal. 14. meth.  
Εὐσίνη. sic dicta est à quibusdam ἡ ἑλξίνη, vt habetur  
Εὐσιτία, καὶ ἔυσιτος. illa non est idem quod ὄιξις id est  
„naturalis appetentia, nam haec integrae valetudi„nis  
 signum est, quae nihil relictum ostendit neapud  
 Dioscoridem.  
"que Empyreumatis, neque humoris morbifici,  
„quemadmodum ἀνορεξία recidiuae praenuntia est  
"quam ἀποπτίαν Hippocr. vocat, & cui contraria  
ν est ἐυστία, id est vt interpretatur Philotheus ἡ  
ἡ πολλὴ τρορή multus cibus, velut Galen. ὄζεξις σροἡ  
 δροτέσα σιτίων appetentia vehementior ciborum:  
„ Hippocrati εὔστοι idem quod in aphorismis 7ρ9ἡ  
 ρὴν λαμβαίοντες, Galeno ὀρεγόμενοι τε καὶ περόμενοι  
νἄγρι κόρυ appetentes ac pasti adusque satietatem:  
"damnat autem Hippocrat. in conualescentibus  
„non ὁρὴν appetentiam integram sed ἐυστίαν immoderatam  
" cibi sumptionem; Contra vero pro„  
 bat initio ἀπτίαν non autem ἀποσιτίαν, cuius di„  
 stinctionis ignoratione mirum est quam peccent  
„multipliciter recentiores aphorismorum inter„pretes;  
ἀποσιτία perpetuo mala est ὄρέξις bona; ἀ"  
 na in conualescentibus ambigit, ἐυσιττα pericu„losa:  
 in omnibus cibo non refici malum & reci„  
 diuae signum.  
Εὐσταθὲς. significat apud Hippocr. valde mite & blandum  
, quodque cito consistit, & veluti in aequilibrio  
 positum nihil habet periculi, vt interpretatur  
 Galenus.  
n Et Ἐυσταθέες νοῦστοι. dicuntur Hippocrati mor„  
 bi constantes, certi, tempestiui qui facile consi„stunt  
.  
Εὑστάθεια, & ἐυσταθία. bona constitutio est, & bona  
„ habitudo, idem fere quod ἐυεξία apud Plutarch.  
„ in praeceptis sanitatis.  
Εὔστακτον. Collyrij nomen apud Gal. quod Scribo„nio  
& Paulo στακτὸν dicitur, vide στακτὸν.  
Εὔστομα. medici cibos vocant qui ori grati sunt, vt  
„ἄστομα eos qui ingrati.  
Ἐυστόμαχα. ea medici vocant quae ori ventriculi grata  
sunt & vtilia ipsumque corroborant, eadem ἐν¬  
άρδια dicuntur apud Hippoc. opponuntur his m  
κακοστόμαχα de quibus suo loco.  
Ἐυστομάχεια. dicitur ventriculi bona affectio, vt & sapor  
 stomacho gratus Diosc. I. 2. c. 19. de viperae.  
carnibus, vbi tamen nonnulli ἀυπμίας legunt. .  
Εὖστρα. montanum hordeum, quod alio nomine ἀμρίκαυστις  
 appellatur.  
Εὐσχημοσύνη. virtus quaedam est quam in medico requirit  
 Hippoc. libello πρὶ ἐυγυμονης, ornatum  
decentem Cornarius exposuit; moderationem  
Scalliger; probitatem & honestatem Caluus &,  
fuschius; elegantiam zuinggerus Appositissime, „  
hanc virtutem sub decoro Latini non male mihi,  
comprehendere videntur, ille enim Hippocra¬„  
tis libellus videtur speciosum quemdam ac de¬„  
center compositum medici oiatum & habitum  
 instruere.  
Εὔτονον. est collyrium ῥαχρ ματικὸν Oribasij. describitur  
 ab Aetio. quod alijs etiam nominibus αὐμάτιον  
&ἐπιθοξατὲς vocari scribit.  
Vide ἁρμάτιον: est & aliud ντνον vocatum in  
genere aridorum medicamentorum cicatricem.  
inducentium apud Gal. 5. κῦ γένη c. 14.  
Εὔτονος κίνησις dicitur à Gal. motus qui violenter &  
sine velocitate fit nam qui cum violentia celeritatem  
 habet, τφιδεὸς appellatur, vt ait lib. 2. sanit.  
tuendae,  
Εὐτραπελίη. virtus est quam lib. ταὶ ἐυσημοσ. requirit  
in medico Hipp. cui το ἀυσηρὸν ibidem opponitur,“  
affabilitatem, facilitatem & popularitatem recte“  
appellaueris. “  
Εὐτραφὴς ἀνθρωπος appellatur qui bene nutritus, id est“  
bona habitudine & firma corporis valetudine4  
praeditus est.6  
Εὔτρεπτος νοῦσος. idem quod ἐυήθης & exponitur qui“  
facile ad bonum vergit, hac dictione vsum Hippocratem  
, tum & veteres alios docet Galen.“  
comm. 2. de victu acutor t. 40. 66  
Εὐφορβία, siue “  
Εὐφόρβιον. est arbor ferulacea nascens in Aphrica,  
succo madens acerrimo, lacteo, & valde tenuium  
 partium. Ab incolis propter eximium eius  
ardorem non sine metu legitur. Quapropter ventriculos  
 ouium elutos, in quos succus profluat,  
arbori adalligant, & eminus caulem contis incidunt  
, confestimque è plaga tanquam è vase quodam  
 magna vis eius in subiectos ventres effunditur  
. Huius autem succi duo sunt genera, vnum  
orobi magnitudine, sarcocollae modo translucidum:  
 alterum vitreo nitore, in ventriculis concrescens  
. Eligendum est translucens & acre: sed  
difficile gustus experimentum, quia vel leni linguae  
 tactu os accensum diu detineat, & admota  
ori omnia euphorbium resipere faciat. Vim habet  
 discutiendi suffusiones & sedandi coxarum  
dolores, in odorifera potione haustus, aut cum  
melle cocto. sic enim eius drachma vna epota, vt  
scribit Paulus, pituitam, vel potius aquas exturbat  
 atque amolitur. Euphorbium Iuba Ptolemaei  
pater appellauit nomine inuentoris medici sui &  
fratris Musae, à quo Caesar Augustus conseruatus  
 est, dicato illi priuatim volumine. Fit autem  
ex eo ceratum ad neruos vulneratos optimum,  
cuius descriptio habetur apud Aet. lib. 14.  
Εὐφρασία. herba est hyssopo similis, cauliculis purpureis  
, folio paruo & per ambitum serrato, flosculo  
 albicante, quae in opacis collibus nascitur.  
De ea veteres nihil prodidere scripto, etsi Graecam  
nomenclaturam prae se ferat. εἰρρόσυνον forte dici

1. pb Desgorris

debuit, quod faciat ad animi hilatitatem. Valet  
autem ad oculorum caligines & suffusiones.  
Εὐφρόσυνον. dicitur à quibusdam τὸ βυίλωονον, cui dos  
haec praecipua traditur, quod in vinum coniectum  
 animi voluptates augeat. Dicitur & eo nomine  
ἡ ἐυρεγοία.  
Εὔχροια pulcher color rubeus atque floridus quem  
ν αὐθηὸν χρῶμα καὶ ἐνανθὲς alijs locis Hippock. ap„pellauit;  
 is vero viuidus color atque rubeus du„  
 plex est, alius enim naturalis qualis inest candidis  
"puellis bene valentibus, alius saturatior atque  
"aduentitius vbi illae pudore suffunduntur, qui &  
"cursu incalescentibus elucet, existitque vrgen"  
 te accessione & calido sudore, plareniticis qui„  
 busdam catalepticis criticis hemorragijs immi„  
 nentibus, aut abcessibus interdum post aures, at"  
 que pulmonarijs, is in morbis color ?υχροια dici„  
 tur Hippocrati, fitque talis à vaporibus & hu„moribus  
& quando calor superiores partes pe„  
 tit.  
Εὔχροον. nomen emplastri quod describitur à Scribonio  
 Largo, & ab eo appellatur Tryphonis viride  
 emplastrum. Est & huius nominis cataplasma  
 quod habetur apud Gal. lib. 4. τ κατὰ τόπους, oculis  
 conueniens.  
"Sic dictum à coloris bonitate: describitur &  
„aliud à Gal. lib. 5. καὰ τόπ. c. 7. sic dictum emplastrum  
" valens ad mentagram & lichenes, aliud  
„ quoque cruentis idoneum & epuloticum 5. κὰ  
x γγώκ C. 2. ex Hera.  
"Ἐυχυλία. succi bonitas apud Hipp.  
Ἔυχυμον. dicitur alimentum quod boni succi est. Id  
autem duplex est, tum quod portionem quandam  
 boni succi continet ad nutriendum habilis,  
sed plurimum habet recrementi, tum quod plurimum  
 habet quod nutrire potest, minimum autem  
 quod sit inutile, vt habetur apud Galen. l. 9.  
meth. med.  
"Huic opponitur τὸ κακόγυμον de quo suo lo"  
 co, sed & Gal. comment. in aphor. 64. l. 5. εἴγυμα  
"definit quae post coctionem in bonum succum  
"id est sanguinem mutantur, is enim humor est  
„ nobis amicus, dicuntur &εὔχυλα, quaenam vero  
„ alia sint docuit Cels. l. 2. c. 20.  
Ἐυψυχὴς. dicitur iucundo & salubri expositus frigo"  
 ri, eaque significatione qua dicimus Gallice vn  
„lieu frais.  
Εὐῶδες. bene olens, de quo vide ὄσφρησις. est & nomen  
 malagmatis, quod habetur apud Paulum  
lib. 7. Item collyrium quod alio nomine ἀθήιππον  
&διὰ συύρνης appellatur, & à Scribonio Largo  
 describitur.  
" Vide in dictione Ἀθήνιππον; aliud & habetur  
„ collyrium ἑυῶδες dictum l. 4. τὰ τόπ, cap. 7. at„  
 que ad Zosium authorem refertur: epithematis  
„ quoque cuiusdam ἐνῶδες dicti descriptiones vi"  
 de, atque vires apud Trallian. lib. 8, cap. 2. vide &  
„medicamentorum huius nominis, vtiliumque ad  
„ stomachi inflammationes à frigido humore or„  
 tas descriptiones aliquot apud eundem l. 7. c. 12.  
Ἐυώδη ὕδατα: aquae odoratae Hippoc. dicuntur lib. de  
„aere aq & loc. quae laudantur tanquam salubres  
„ non quod illae odoris boni aut mali participes  
„ esse debeant, sed quod ita odore carere debent vt  
„ elementi naturam referant, hocque modo fra„  
 grantes & odoratę, id est gratae etiam olfactui di„  
 cantur, quemadmodum dulces vocamus non quę  
„ dulci sapore praeditae sunt, sed quae omni saporis  
" genere carent.  
Ἐυωδία. suauis odor: omnis autem odorum suauitas à  
ait Theoph. 6. de caus. plant. c. 6. πέψει τὸνι γίνετα a  
καὶ κατεργασίᾳ confectione concoctioneque prouenit  
, siquidem quae excocta fuerunt saporis odorisque  
 sunt melioris quam crudiora.a  
Εὐώνυμος. est arbor Punicae mali magnitudine atque  
 folio eiusdem, maiori quam vinca peruinca,  
& Vt Punica tenero: flore albo & violae proximo,  
odore graui ac pestifero, folliculis sesami, in quibus  
 acinus quadrangulus, solidus, pecori gustatu  
lethalis. usα9.  
Videtur per antiphrasim ἐνώνυμος dicta, sunt a  
etiam qui ἀνάνυμον vocent à non habendo nomine.  
Ἐφέδρα. herba quam & caucum appellant.  
Ἐφέδρανα. οἱ γλουτοὶ. hoc est nates.  
Quod super his homines sedeant.  
Ἔφεδρον. herba quae &ἴτπουεις&αὐάβασις dicitur. Sic  
vocatur ab insidendi natura. ascendit enim proximas  
 arbores, & ijs insidens coma propendent  
iuncea. Vide ἀνάβασις.  
sed non sine mendi suspicione.1  
Ἐφελκὶς. crustula quae vlceri obducitur. Dicitur tum  
Apud Dioscor. dicitur ἔρυδρον pro ἔρεδουν, κ  
Significat etiam ἔξυδρον apud Hippocr. sedem  
vel corpus aliud stabile, vt in eo desidere aliquis  
firmiter possit, vt exponit Gal. comm. 2. εἰς τὸ τῆὶ  
ἀιμῶν.  
de externis vlceribus, tum de internis: quandoque  
 enim crustulae eiusmodi & per tusses è pulmonibus  
, & per deiectiones ex intestinis vacuantur  
.  
Ἐφεστιὰς. nomen emplastri egregie resiccantis, quod  
Si autem dicta crustula crassior sit & nigra,„  
non iam ἐρελκὶς sed ἐσάρα appellatur.4  
&μάγος alio nomine dicitur. Eius descriptio habetur  
 apud Aetium lib. 10. inter remedia hydropicorum  
.  
Cap. 24. sinus & fistulas conglutinat & resiccat  
 efficaciter, sed vide num sit legendum ἡραιστια.  
Ἐφήβαιον. pubes, pecten, id totum dicitur quod est ab.  
hypogastrio vsque ad pudenda vt scribit Ruffus:  
etiam κῆτον veteres appellarunt tam foeminarum.  
quam marium; sed & dicitur πέδον, in foeminis.  
praesertim; λειμῶνα vocauit Euripides in Cyclope  
, Scalliger κλειτώριον, βαὶκτον, ἐνδιαῖον, χειμάῤῥον,  
dicitur etiam ἤβη καὶ ἐπίσειον: hoc porro vocabulum  
 Medicorum esse proprium inquit Pollux;  
& à Budaeo ventrale vocatur, & pudendorum.  
muliebrium velamentum id est quod τῇ ἤσῃ obtenditur  
 seu praetenditur. ... ι  
Ἐφηβία. pubertas. idem quod ἡ ἥβη. vide ἥβη.  
Ἐφηλὶς, quid sit, ait Celsus l. 5. c. 5. à plaerisque ignoratur  
, cum nihil aliud sit nisi asperitas quaedam&  
durities mali coloris. Prouenit potissimum in facie  
ex inflammatione aut ardore solis: praesertim vero  
, vt scripsit Crito, circa malas & nasum eiusmodi  
 maculae apparent, non quidem in alto fixae,  
sed instar flosculorum productae. Nomen inditum  
ἀπὸ τοῦ ἡλίου, non quod à sole tantum vitia illa in  
cute contrahantur, sed quod à reliquis inducta  
causis, similem asperitatem & colorem habeant.  
Quaecunque enim causa ea excitarit, cutis ceu  
multo sole exusta, candorem & laeuorem amittit  
, contrahitque nigritiem & aspredinem. Plinius  
 aliquando discolorem à sole cutem, aliquamdo  
 à sole vsta, vel à sole adusta interpretatur, eoque  
 vitio deformes solatos appellat. Alij vitia  
cutis simpliciter Latine reddunt.  
Ἐφήμερον. ephemerum. Duplex est Dioscoridi &

1. pb Desgorris

Galeno, vnum quod irim syluestrem dixerunt,  
folijs & caule lilij, tenuibus, radice oblonga, vna,  
digitali crassitudine, saporis adstricti, odoris non  
ingrati, flore candido, amaro, semine vero molli.  
Ea videtur esse quam lilium conuallium, & rura  
 muschetum appellant. Alterum vero deleterium  
& lethale est. Alij κολγικὸν, Romani bulbum  
 agrestem vocant. flos illi croceo similis,  
subcandidus, caulis semipedalis, semen rufum,  
radix rotunda, foris è nigra rufescens, quae desquamata  
 intus albicet, teneraque ac lacte succosa  
, gustatu dulcis inuenitur, fungorum modo iugulat  
, bulbi similitudine inuitante. A quibusdam  
hermodactyli genus esse proditur. Verùm Ruellius  
 contendit hermodactylos è quibus catapotia  
 tantopere commendantur ad podagras, non  
esse ephemeron, fretus authoritate Aetij & Pauli  
. Vtrique ephemero etsi nomen vnum est, diuersa  
 tamen est nominis ratio: illud enim sic dicitur  
 quod flos illi confestim deciduus, non longius  
 vno aut altero die commoretur, aut decerpto  
 longior vita quam dies, nullam enim ei vim  
mortiferam Dioscor. & Galen. tribuerunt: hoc  
vero ita vocatur, quod eodem die perimat. de  
hoc vide Nicandri Alexipharmaca, quae nos aliquando  
 versibus Latinis reddidimus.  
Ἐφήμερον. dicitur à quibusdam κώνειον, id est cicuta,  
ab interitus celeritate, vt Phocion author est.  
Ἐφήμερος πύρετος. (vel ἐφημερινὸς vt est apud Trallian  
. l. 12. ca. 1.) diaria febris in spiritibus accensa  
, cuius tota constitutio vnica accessio est horarum  
 viginti quatuor. Hanc excitant causae febribus  
 alijs communes, praeter putredinem: motus  
 multus tum corporis tum animi, quies immodica  
, & omissa exercitationum consuetudo,  
suppressio calidi effluuij densata cute, obstructio  
 mediocris à succo multo, crasso, lento si  
modo per initia recte tractetur, alioqui facile in  
putridam transit: praeterea contactus calidae substantiae  
, satietas & ebrietas, cruditas, fames, &  
omnes animi affectus vehementes. Huius febris  
signa sunt in primis calor mitis & blandus, pulsus  
 nullam habens inflammationis notam, nullamque  
 omnino inaequalitatem in vna pulsatione  
, aut certe minimam: vrinae omnino similes  
naturalibus, aut parum ab his mutatae, bene coloratae  
& rufae, in quibus quod vel pendet vel  
subsidet, optimum est: ad haec facilitas tolerandi  
 accessionem. Est enim haec febris mitissima  
, quia calor illi vaporosus est, quibusdam  
primo manus occursu, alijs paulo postea. haec  
quidem sunt diariae febris signa communia. Singulae  
 autem quaedam habent sibi propria, quae  
naturam causarum sequuntur, à quibus sunt excitatae  
.  
Ἐφήσιον. emplastrum ephesinum quod à Celso lib. 5.  
" c. 19. describitur aduersus morsus & recentiora  
„ quaedam vulnera efficax.  
Ἑφθότης. significat apud Hippocratem ἐν τῷ τπρὶ διαίπης  
 ὀξίων, exolutionem virium corporis ab humido  
 calore inductam, quasi corporis quandam elixationem  
, vt Gal. in comment. annotauit.  
Sic ἐρθοì dicuntur libr. 4. Epidem. qui fe„  
 bribus laborabant, quae ob nimiam humiditan  
 tis redundantiam corpus exolutum ac velut exn  
 coctum redderent; & faciei τὸν ἐρθότητα, id est ex"  
 coctionem vere dixeris quam Galli appellant  
" face boufie, qualis cernitur in Lethargicis.  
Ἐφιάλτης. incubus. Est nocturna corporis oppres¬  
sio & suffocatio. Quidam daemonem esse putauerunt  
, aut externam quandam vim quae quiescentes  
 inuaderet, & pondere suo oppressos grauaret:  
 ex quo nomen ἀπὸ τοῦ ἐράλλεσθαι indiderunt  
, quod hoc malo correpti imaginentur se  
ab aliquo inuadi & violari. At daemon non est,  
nec vis vlla externa, sed tota mali causa intra  
corpus est. Ea autem est non humor, sed crassus  
& frigidus vapor, vt scripsit Posidonius,  
ventriculos cerebri implens, & prohibens spiritus  
 animales per neruos ferri. Per somnum  
tantum fit, eoque laborantes per ipsam accessionem  
 eadem patiuntur quae & apoplexia correpti  
, sed tamen mitiora. Quia enim vapor in  
causa est, non in totum opplentur ventriculi cerebri  
, nec tam difficulter excitantur qui eo laborant  
. Manent tamen aliquandiu immobiles:  
deinde vero multo labore & conatu tenuato discussoque  
 spiritu, & meatibus obstructione solutis  
, derepente è somno excitantur. Laeditur  
illis potissimum imaginatio: ex quo verisimile  
est in priori potissimum ventriculo morbum,  
consistere. Ex his intelligi potest incubi differentia  
 ab apoplexia & epilepsia. Praeludium tamen  
 prooemiumque eorum morborum est, atque  
 etiam insaniae. Diuturnior enim & frequenter  
 repetens, crudo humore in ventriculis  
cerebri paulatim cumulato, in eos facile degenerat  
. Praecedunt incubum suffocatio, vocis  
amissio, grauitas & immobilitas, & haec rursus  
crapulae & cruditates ex quibus crassus ille frigidusque  
 vapor suscitatur. Proinde quidam morbum  
 hunc recte quidem, sed imperfecte definierunt  
, τὴν εἰς κεφαλὴν ἀὐατρέγουσαν αὐαθυμίασιν  
 ἐξ ἀδδηραγίας καὶ ἀπεψίας, hoc est, vaporum  
in caput discursum ex nimio cibo & cruditate.  
Themison vero à suffocatione πραλίωνα appellauit  
.  
In epistolis, vel &πιγάμωνα: ab Aurel. lib. I. .  
τῶν χρον. cap. 3. ἐmβολὴ: Dioscor. lib. 3. cap. 134. .  
mususs con thueλ mvν vocat: Plinius modo suptessiones  
, modo noctis ludibria; Sed &ἐσιάλτην ludibria  
 faunorum idem vocauit lib. 25. c. 4. quod a  
fauni veterum opinione dormientibus ista hominibus  
 visa immittere crederentur; Neque.  
sane omnino videtur contemnenda veterum ee  
Theologorum authoritas, omniumque gentium  
 communis ille consensus de incubo & succubo  
, cui etiam attestatur experientia, & in primitiuae  
 Ecclesiae historijs saepe legimus catechumenos  
 huiusmodi daemonum ludibrijs vexari .  
solitos, ita quoque apud D. Augustinum de incubis  
& succubis l. 15. de ciuitate Dei, vt hinc fere  
 cogamur fateri, incubum alium arte daemonis  
 induci, alium corporis morbum esse: caeterum a.  
de isto affectu nullibi apud Gal. fieri mentionem.  
inueneris nisi in libello de vtilitate respirationis, .  
qui inter spurios censetur, illic scribit esse ephialten  
 epilepsiam quamdam quae fit in somno. .  
Ἐφιάλτιον. antiquis vocata est paeonia, vt quae aduersus  
ἐριάλτην, hoc est suppressiones incuborum  
 nocturnas, valeret.  
Ἐφιαλτιαν vocat Aetius tetrab.i.serm.1.  
Ἐφίδρωσις. duo significat, vel sudoris circa thoracem  
& caput exortum, vel in vniuerso corpore sudoris  
 prouentum qui & paucus sit & inutilis: cúmque  
 eo nomine frequenter prorrhetici autor  
vtatur, non liquet tamen vtro modo τῆν ἐρίδρωσιν  
intellexerit, vt annotat Gal. in comment,

1. pb Desgorris

„ Apud Hippocratem saepe reperias hanc vo„  
 cem cum adiectione μικρὸν aut συικρὰ, vt in Epid.  
ἡ σαἰκρὰ ἐρίδρωσεν, & alibi μκρὸν ἐριδροῦντες: est autem  
"ἐρίδρωσις apud Hippocr. mali semper iudi"  
 cij, quia vel oppressam copia naturam, vel imbecillitatem  
" virum indicat, & quae subinde excitatur  
"ἐρίδρωσις, inutilem conatum naturae denun"  
 ciat; quomodo qui ex onere graui procidit, dum  
„ incumbens pondus enititur reijcere, & in id vtrun"  
 que exurgens statim recidit, imbecillior factus  
„ grauius opprimitur; ita natura copia materiae  
„ adobruta, dum aliquid conatur, paucum quid ac  
„ tenue diffluit, sed statim concidens debilior fit,  
„ quod si toto corpore eiusmodi subsudatio est,  
„ copia materiae vel infirmitas retentricis ostendi„  
 tur qua parte existit, itaque deterior, vbi parte  
„ nobiliore emanat, capite & thorace: adolescen„  
 tulus 3. Epid. συικρὰ ἐρίδρωσεν 2. die, obijt 7. Et  
„ Silenus 6. πρὶ κεραλὴν σμικρὰ ἐρίδρωσεν mortuus 11.  
Ἔφλυβον. ἐχαλάσθησαν, apud Hippocratem, diffusi  
sunt & dispersi.  
Ἔφοδος. dici solet proprie de hostibus aut latronibus  
. Sed ab his Hippocrates transtulit ad dies  
criticos, appellans ἔροδον ταὶ τῶν κρισίμων ἡμερῶν τριόδοις  
, hoc est periodos dierum criticorum. vt annotat  
 Galen. comment. in prognost.  
11  
„ Epid. vtitur, atque intelligit naturae vias ac velu„  
 ti motiones atque impetus ad obeundas fun„ctiones  
, aut appetitiones naturales quibus ad  
„ agendum aut mouendum impellimur, citra disciplinam  
 vllam & absque doctore.  
Έφυδρον. sic dicta est à quibusdam ἡ ἵππουρις, vt habetur  
 apud Dioscoridem, nisi ἐρέδρον legendum  
sit.  
Ἔχει. apud Hippocr. lib. 2. πύρετος ἔχει interpreta"  
 tur Galen. κατείληοι hoc est prehendit, ita vt cor„  
 pus integrum nunquam dimittat.  
Ἐχέκολλον. dicitur medicamentum glutinosum &  
tenax, quod affectae parti appositum extrinsecus  
firmiter adhaeret, vt ipsum vinculo contineri non  
necesse sit. Idem distrahendo plurimum extendi  
 potest.  
Ἔχεται. Sequitur pro appetit & affectat & coniectat  
. quae sane omnia vim eam habent, vt significent  
 quaenam vires & quae opera eius sint de quo  
dicitur. Appello autem opera nunc, non operationes  
, sed effecta, sicut aedificatoris domus, fabri  
lectica, textoris vestis est. Galen. comment. 2. εἰs  
τὸ κατὰ ἐκτρεῖον.  
Ἐχέτλωσις. ἡ λευκὴ βρυωνία, hoc est alba bryonia, apud  
 Hippocratem.  
„ In condicibus alijs est ἐχέτρωσις vt l. 1. de morb.  
„mulier. & lib. de nat. mulieb. forsitan à cohiben„  
 dis vulneribus.  
Ἐχῖνος. non recensetur vel à Galeno, vel à Ruffo inHac  
& voce Hippocr. aphor, 2. sect. 5. lib. 6.  
ter partes corporis humani. Eustathius tamen  
in Odiss. σ’ scribit partem ventris esse, sicut &τὸ  
ἄνυστον, Nicander in Theriacis:  
Ἡἐλάρου νηδν, τὴν δὴ καλέουσιν ἐχῖνον,  
Ἀλλοι δʼἐσκατόεντα κεκρύροιον.  
Dicitur autem à multis eo nomine designari  
sinum illum ventris in ruminantibus animalibus  
qui parte interiore asper est, cancellatus, crustatus  
, & magnitudine reticuli. Hermolaus omasum  
 interpretatur. Vocatur &ἐχῖνος in stirpibus  
quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur  
, siue tegmen, siue caput, siue cacumen, ab eri¬  
nacei marini similitudine.  
Dicitur & à Galeno ?χ&νes herba, quae alio nomine  
ἔεινος, aliquibus ἀκιμοειδὲς, Romanis ocimum  
 aquaticum appellatur. Significat etiam  
ἐχῖνος ollam magnam multumque patentem  
apud Hippocratem vt annotauit Erotianus.  
Ἔχιον. herbam est cui folia praelonga, hirsuta aliquantum  
 tenuia, anchusae proxima, sed minora, subrubra  
, pinguia, & spinulis horridula. cauliculi  
exiles & numerosi, quibus minuta vtrinque folia  
, expansa, pinnata, nigra, in summo caule minuscula  
, flores secundum folia purpurei, in quibus  
 semina insident viperarum capitulis similia, à  
quibus nomen videtur habuisse. Auxiliatur vero  
etiam demorsis à serpentibus, cum vino pota.  
Sunt qui anchusae speciem eam esse dicant quam  
ὶκιβιάδιον appellant. Nicander etiam ἔχιν in Theriacis  
 vocauit.  
Ab effectu ita appellari videtur quod viperarum  
 morsibus medeatur, siue epota siue etiam  
vulneri admota.1  
Ἐχίτις. species vna ὸ κληματίόος apud Plinium.  
Ἐχόμενος. κατεχόμενος. βιαζόμενος, qui detinetur &  
cogitur: apud Hippoc. aph. 16. lib. 6. vt in comment  
. Galen. annotauit.  
Ἐχoυμένιον. sic dicitur flos cnici, vt tradit Hermol. in  
Dioscor.  
Ἐψηλὸν. genus piscium apud Hippoc.  
Sed ἐψητὸν melius legitur quam ἐψηλὸν: verum  
& dici mauult Henricus Steph. è ψητὸς aut,  
ἔψη τοὶ, nam ἐψητὸς vt tradit Athen. libr. 7. &  
τῶν λεπτὸν ἰχθυδιον, quos pisciculos minutos Te  
rent. in Andria actu 2. scena 2. appellauit: Sed &  
ἐψητὺς aliquando generaliter de omnibus minutis  
 piscibus dici non de certa quadam specie,  
suspicatur Henr. Stephanus, appellari verò ? τὸς  
 quod solerent ἔψεθαι non autem ἐππᾶθα.  
Sed etiam ἐ ψητὸς vt ex antiquis authoribus docet  
 Eustath. vocatur edullium quoddam ex,  
minutis piscibus, videlicet ex ἀρύης aut ἀθιείνης  
, vel τειιλίδων, seu σηπιδιων&καρκινιδιων.  
Ἕψημα ἡ ἑψητὸν. sapa, defrutum. Vinum ad tertiam  
 mensurae partem vel dimidiam etiam decoctum  
. vt apud Dioscoridem cap. de nitro,  
lib. 5. ἐκ πνιστοδ δὲ τὸ νίτρον καὶ στόρυς παύει λεαωθὶν  
ἐαὰ κυμίνου, καὶ ποθὲν κατὰ ὑδρρμίλιτος ἡμῶ ἐψύμαος,  
ἢ τινὸς τῶν διαφορεῖν δυναμέων πεύματα. hoc est, Praeterea  
 nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino  
 bibatur in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus  
 quae inflationes discutere possunt. qitam  
etiam id Graeci appellant. Nec tamen ἔψημα pro  
sapa semper vsurpatur, sed aliquando simpliciter  
pro decocto & coctura, vt apud Galen. lib. 2.  
καὰ τόπης, cum ait ἐψήματος ἐν αὐχῇ, ἀλλ ὅτν  
πῶς γγνωνται τακερὰ. hoc est, non statim coctionis  
initio, sed postquam coctione iam quodammodo  
 intabuerint. Vide σίραιον.  
Ἑψήματα etiam vocabant veteres cocta olera aut,  
legumina vel alia absque carne, hoc & idem,  
Galen. vocat ζωμὸν sed cum adiectione λευκὸ, 4  
id est ius album, in quo scilicet vel olera,  
tantum, vel etiam pisces cocti fuissent, at non,  
item in quo carnes: non autem olerum tantum,  
fiebant ἐψήματα vt ex Aristotele patet I. de partib  
. animal. alibi idem docet vocata esse ψματα  
, quibus, cum frigefiunt, superficies in  
tenuem crustam concrescit, vt de generat. animal  
. l. 11.

1. pb Desgorris

Ἕψησις. elixatio. Est coctio indefiniti humoris facta  
à calore humido. Genere quidem πέψις est. fit ab  
humido calore: quae enim elixantur, & ab aqua  
calida, & in calore humido concoquuntur. Perficitur  
 autem eiusmodi concoctio, definito eo  
humore qui indefinitus, hoc est, flatuosus vel  
aquosus, mistus erat reliquo humori. Est autem  
elixatio eorum proprie quae possunt elixari. Non  
est autem elixabile tum in quo nihil humoris inest  
 vt lapis, tum in quo aliquis quidem est, sed  
propter densitatem superari & excerni non potest  
, vt lignum: sed id cui humor inest ab humido  
calore passibilis. Quod si alia elixari dicantur, id  
non proprie sed per metaphoram & similitudinem  
 quandam dicitur. Sic enim aurum elixum  
esse dicitur, cum ignis vi humorem alienum remiserit  
. Dicitur similiter & lac & mustum elixum  
 esse non proprie, sed metaphora & similitudine  
 quadam, quum flatus aut aquosus humor  
discussus concoctusque est, etiamsi eorum concoctio  
 propius quam auri & ligni & similium  
accedat ad veram elixationem. Nec tamen proprie  
 elixari dicuntur, quod neque lac neque mustum  
 dum coquuntur, posita sint in humore calido  
, neque ab eo concoquatur illorum humiditas  
, sed ignis vasi in quo continentur circumfusus  
eorum humiditatem concoquat. Est autem elixis  
 proprium vt seipsis sicciora euadant: humor  
enim qui circumstat, propter calorem attrahit  
ad se rei elixae humiditatem, eaque facile sequitur  
 propter pororum laxitatem, contra quam in  
ijs quae assantur, in quibus conclusi & conniuentes  
 ab ignis calore pori humorem intus continent  
. Quo fit vt elixa proprio humore destituta,  
sicciora intus sint assis: foris autem alieno humore  
 madeant. Elixa tamen nutrimentum humidius  
praebent quam assa, praesertim si in aqua dulci  
elixa sunt: omnes enim qualitates quae initio sibi  
inerant deponunt, ita vt tandem ἄποια& aquosa  
euadant & aquae qualitatibus praedita.  
Ἕωλα κρέα. carnes hac voce Graeci appellare consueuerunt  
 quasi biduanas vel triduanas dixeris.  
&ἑωλίζειν ita ante putrefacere est, hinc edullium  
summe recens ἐιβεαγχὸ προσιωλισμένον id est parum  
 adputrefactum mortificatumque dicitur;  
dicuntur & hae carnes ψαδύρὰ&ψαθυρὰ, dicuntur  
&ταγνὰ, eae nimirum carnes quae diem vnum vel  
duos à iugulato animali asseruantur, Gallice  
mortifiees, Galen. comment 3. in prorrhet. partic  
. 24. qui eas opponi inquit τοῖς σκληροῖς καὶ ἰνώδεσι  
καὶ δυσδαλύτοις καὶ δυσμασσότοις. Vituperantur autem  
 vt plurimum ἔωλοι cibi, quanquam memini  
Hippocratem. in lib. πρὶ παθῶν praecipere quibusdam  
 aegris, vt vtantur cibis ἑώλοις καὶ ψυχροῖσι:  
dicitur autem ἔωλον παρὰ τὴν ἔῳ quod significat  
ἡμέραν vt & Suidas ἔωλον esse tradit τὸ εἰς τὴν ἔῳ  
(diei videlicet sequentis) λειπόμενον χθεσινὸν ψυρhν  
.

1. pb Desgorris

"Ο διὰ τῶν ζ. medicamentum ex  
"rebus 7. constans podagrae  
"& coxendicum doloribus accommodatum:  
" describitur à  
"Paulo lib. 7. c. 11.  
Ζάδουρα barbarum nomem est, sed  
tamen à Graecis recentioribus vsurpatum. Est  
autem radix teres, aristolochiae non absimilis, sapore  
& colore gingiberis, quae ex India ad nos  
defertur. valet aduersus pestilentiam.  
Ζάδωρ. idem quod ζάδουρα, vt author est Aetius.  
Ζακελτὶς. sic voluit Nicander rapam appellari. Alij  
vero non rapam, sed cucubitam ita dici arbitrantur  
. Reperitur &ζεκελτίς.  
Ζάλεια. dicta est à quibusdam ἡ δάφνη ἀλεξάνδρεια,  
vt habetur apud Dioscor.  
Ζέα ἢ  
Ζειὰ. frumenti genus est tritico simillimum, radice  
multiplici & alba, culmo numeroso, sed tritico  
fuscius & minus. Duae sunt eius differentiae, vna  
simplicis grani, altera gemini, duabus tunicis inuoluti  
, quae ob id δικοκκὸς cognominatur. Ex zea  
olim fiebat alica, sicuti far ex frumento: neque  
est assentiendum Asclepiadae, qui authore Gal.  
cap. 3. lib. 9. ῶ καὰὰ τόπ. far & zeam idem esse existimauit  
. Siquidem τὴν ζειαν Latini non faripsum  
, sed semen ex quo parabatur, à frugis praestantia  
 appellarunt.  
Ζέα quoque idem quod ὄλυρα est inquit Hesych. vt  
„& Galen. quoque Ζειuς apud Hippocratem ex„  
 ponit ὀλύζας, id est siliginem in exegesi.  
„Ζεκελτὶς. idem quod Zακελτὶς. de quo supra.  
Ζεὰν ἀντὶ τῆς ὀλύρας, hoc est, pro siligine, vsurpauit  
Hippocrates, vt scripsit Galen. ἐν ταῖς γλώσαις.  
Ζεόπυρον ἢ  
Ζειόπυρον. frumenti genus, mediae inter zeam & triticum  
 naturae: nascitur in Bithynia.  
„ Vt ait Gal. I. de aliment. facult. c. 13.  
Διὰ ζεμάτων. Collyrij nomen est quod habetur apud  
Paulum lib. 7. cap. 16.  
„ Sic dictum est quia ex decoctis constet.  
ZZ. duplex, apud medicos veteres τὴν σμύρνὴν, hoc  
est, myrrham designabat, vt annotauit Hermolaus  
 Barbarus l. 1. corollariorum, propterea, quod  
ζυνρνη perinde atque σαύενῃ diceretur. Nunc tamen  
 vulgo per duplex (ζ. omnes zinziberi intelligunt  
, magno & periculoso errore.  
Atque hic error de zinzibere frequens valde,  
est in medicis Graecis omnibus quorum imitatione  
 Marcus Cato & Plin. zmurnam scripserunt  
 vt in vetustissimis codicibus legimus: occasio  
 vero erroris inde est, quod Graecis non modo  
σμύρνῃ sed etiam ζμύρνη scribatur, de qua re in vocalium  
 iudicio apud Lucianum conqueritur littera  
6. quod patienter tulerit, neque vnquam litterae Z  
exprobauerit quod abstulerit sibi Zμάραίδον, &  
ademerit ζμύρναν, & cum ita ζμύρνα pro σαύρνα scriberetur  
, factum est postea vt compendij gratia  
per duo ZZ. denotaretur ζμύρνα; quod compendium  
 ignorantes ad id dispendij deuenerunt, vt,  
myrrham per ZZ. notatam, pro Ζιγγιβέρεως voce  
 agnouerint, atque ita zinziberi pro myrrha  
supposuerint.  
Ζεστολουσία. feruentis aquae lauatio dicitur Gal. 3. de  
sanit. tuenda c. 8.4  
Ζεὺς Iuppiter, pastilli cuiusdam nomen est ad dysentericos  
, describitur à Gal. 10. κατὰ τόπ. c. 3.  
Ζεφύρια ὠὰ. sic dicuntur oua subuentanea & irrita quae  
sine coitu pariuntur, alio nomine ὑπηνέμια dicta  
vide ὠὸν. –4  
Zίβεττον. est sordes animantis odoratissima, ex eius  
genitalibus locis deprompta. Nonnulli è recentioribus  
 Graecis hoc animalis genus ζαπέτιων  
vocant, vulgus nostrum hodie siuettam nominat  
.  
Ζίγγιβερ ἢ ζιγγίβερι. zinziber. planta est in Arabia  
Troglodytica magna ex parte nascens: qua virente  
 ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur  
. Radices habet cyperi modo paruas, candicantes  
, odoratas, & piperis sapore. Impense calefacit:  
 nec viribus dissimilis est piperi, vt scribit  
Dioscor.  
Ζίγειρ ἡ  
Ζίγιρ. est species casiae purpurei coloris crassiore sar¬

1. pb Desgorris

mento, rosam spirans, & praecipui in medicina  
vsus vide κασία.  
2 Hanc Cassiae speciem seu potius pro bonitatis  
„ ratione differentiam ab incolis sic appellari Gal.  
„ asserit libr. 3. τ6π. quamquam pro eo ibidem  
„ habent codices nonnulli ζιγαῤῥον; Libro vero de  
Theriaca ad Pisonem ait ζyγιcεe nominari, sed  
"mendum vtrobique subesse mihi facile fit verissimile  
" quoniam lib. de antid. 1. c. 13. quo loco ex  
„ professo de Cassiae generibus agere videtur, ean„  
 dem illam vocat (ζι nomine dissyllabo &τετραίἡ  
 ραμμάτῳ, Arianus γίειρ nominat, Aetius ὄζην, Pli„nius  
 Balsamodem.  
Ζιζάνιον. sic dicitur à quibusdam ἡ αἶρα, hoc est, lolium  
.  
"Suidae ἡ ἐν τῷ σίτῳ αἄρα, ethymologo τὸ ανευ  
πρρῆς συμταραφυόμενον τῷ σίτῳ: Legitur hoc vocabulum  
" apud Euangelistas in nouo Testamento,  
"„& apud Theologos, & quidem in plurali nume„ro  
 vt τὰ ζιζάνια πείζειν apud Gregorium, alibi  
„ non memini me legere.  
Ζίζιφος. arbor est flore oleae, sed magis odorato,  
cuius fructus corni baccis similior est quam malis  
. Est duûm generum, vt scribit Columella,  
vna rutila, altera candida: omnibus officinis iuiuba  
 dicitur.  
Ζμύρνη. idem quod σμύρνη myrrha, vide supra in  
"LL.  
νΖοφῶδες οὖρον. vide in voce οὖρον.  
Ζυγία. carpinus. arbor procera: sic dicta quod ex ea  
iumentis iuga optima fiant, quia, vt scribit Vitruuius  
, fragilis non est, sed habet vtilissimam  
tractabilitatem. Galli charme vocant.  
Etiam sic appellatur aceris resina apud Paul. li.  
2 4, cap. 4. memini me quoque alicubi ζυγγας δάn  
κυylegisse in his quae margini Aetij ascripta es„sent  
.  
Ζυγὶς. est serpyllum syluestre, quod rectum exilibus  
 ramulis & longis attollitur, folijs rutae,  
oblongioribus & angustioribus, flore gustuacri,  
odore iucundo.  
Ζύγωμα. os iugale, iugamentum. Est os ex duabus,  
vna ossis temporalis, altera ossis paruum oculi  
angulum constituentis apophysibus, inter oculum  
& aurem coeuntibus conglutinatum. Nec  
vero interest apophysesne an ecphyses dicantur.  
harum quidem posterior, à capitis osse quod iuxtaaurem  
 est: anterior vero ab osse quod ad paruum  
 oculi angulum est, procedit, iunguntur autem  
 in medio sutura obliqua. Ob id ζύγυμα siue  
σζυγύδις, quasi coniugale & ex duobus coniugatum  
, vocatur. Est autem solidum & durum in  
lapidis modum, medullae expers, & foris quidem  
gibbum: intus vero cauum, quod musculum  
temporalem quem subiectum habet, & cui velut  
 propugnaculum obiectum est, contineret &  
ab externis iniurijs vindicaret. Siquidem sub hoc  
osse musculus ille magna ex parte delitescit.  
Istud & os à Polluce lib. 2. καρκῖνος vocatur à  
"similitudine cancrorum fluuiatilium, Galeno  
„ etiam ζυγγειδὲς. dicitur.  
Ζύθος. zythum est potus qui fit ex hordeo aqua man  
 cerato resolutoque in liquorem vino similem  
" qui propterea οἷνος κρίθινος, hoc est vinum horndeaceum  
 à quibusdam dictus fuit: non autem  
"simpliciter ex hordeo preparatur velut innuere  
"videtur Dioscorid. sed ex hordeo postquam  
ndqua maceratum intumuerit, germinaque seu lingulas  
 emiserit, torrefacto, quomodo bynem  
preparari docuit Aetius: Theophr. 6. de caus. \*  
plantar. cap. 15. ζύθον seu ζῶθος scribit ex hordeo.  
simul & tritico fieri; Bauari alijque decocto lupuli  
 hordeum macerant atque sic bieram vo¬6  
cant, Latinorum nonnulli Cereuisiam, alijs 6  
vero vocibus Graecis βρύτος, βρύτον, βρύττιον, βάνη, ἐὶ  
βυεεὺς, πῆνος seu πῖνον, & periphrasticus, κρίθινος εἰ  
ῖνος. Inebriat autem zythum perinde ac vinum, c  
& acris gustu est ex putrilagine quam ipsa praeparatione  
 concepit. Dioscorides scripto prodidit ae  
eum vrinam ciere, renes & neruos tentare, ε&  
membranis praesertim cerebrum vestientibus a  
officere, inflammationem parere, vitiosum succum  
 creare & elephantiasim gignere, quod po¬6  
stremum quomodo ab illo fieri possit iure quis a  
dubitet, cùm neque hordeum id efficiat, atque e  
lupulum dent medici ad sanguinis defoecatio¬a  
nem: Porro sunt & qui ζύθος scribant circumflexo  
 e ex Galeno edocti; apud Theophr. loco cit.  
per i scriptum legimus ζῆθος; est vero non tantum  
 masculini generis ὁ ζύθος, sed & neutrius τὸ.  
ζύθος, vt apud Plutarch. legere est sic annotante a  
Henrico Stephano. 6  
Ζυμάτης ἄρτος. vide ἄρτος vbi Alphabetica serie insigniores  
 panum differentiae explicantur. 1  
Ζύμη ὴ  
Ζύμωμα. fermentum. Est farina subacta, quae acorem  
 contraxit. Subigitur aqua priusquam addatur  
 sal, & quia non perfecte coquitur, putrescit,  
caloremque & acrimoniam à putredine concipit  
, vt & alia quae putrescunt omnia. Simul autem  
& tenuitatem partium & aciditatem acquirit  
, quemadmodum acetum quod putrescente  
vino tale euadit. Ergo quanto vetustius fermentum  
 fuerit, tanto est praestantius. Sic enim calidius  
 acrius, & tenuius est, magisque ea quae in  
alto fixa sunt attrahit & discutit. Miscetur ob id  
panificijs, leuioremque panem & concoctu digestuque  
 faciliorem exhibet. miscetur & medicamentis  
 extrahentibus & digerentibus, atque  
etiam suppurantibus.  
Ζύμωσις. fermentatio, vt Plato definiuit, est τῆς  
γεώδοις οὐσίας ὁμοῦ κίνησις καὶ ἄέρωσις. hoc est, terrenae  
 substantiae motus simul & in aerem resolutio  
. Est enim motus fermenti vi factus in terreno  
 crassoque corpore, quo in tumorem leuem  
 attollitur, conceptoque aere distenditur,  
inflatur, & quodammodo ebullit. Id quod  
fermentum farinae triticeae subactae inditum,  
euidenter praestat, & in multis rebus tum simplicibus  
 tum compositis quae per se eam vim  
fermenti acquirunt, manifesto cernitur. Ipse  
 enim vini feruor in dolio, & solidiorum medicamentorum  
 vt Mithridatij, theriaces & conseruarum  
, vt appellant pharmacopolae, ebullito  
 (neque enim Plato inter ζέσιν&ζύμωσιν  
distinxit, vtrumque eadem definitione comprehendens)  
 quaedam fermentatio est, etiamsi inde  
acida non fiant, vt nec ipse panis fermentatus.  
Idem effectus & in atra bile apparet, quae incendio  
 bilis flauae genita, terram in quam effusa fuerit  
, abradit, & partes quae raduntur omnes in altum  
 attollit. Est enim is humor aceto simillimus  
, ex quo in terram effuso idem omnino fieri  
 apparet, eumque propterea veteres humorem  
 acidum nominauerunt, aeque vt pallidae  
bilis, amarum. Ab eadem causa etiam ἔρα ἐζυμωένα  
, hoc est, vrinae fermentatae, dicuntur  
ab Hippocrate, vt annotat Galen. comment,

1. pb Desgorris

2. in lib. 1. prorrhet. Sicut enim in terram acetum  
 acre effusum protinus intumescens quasdam  
terrae partes sursum simul attollit, fitque compositum  
 quoddam ex terrestri substantia, aceti  
humiditate, & vaporoso spiritu, aut quemadmodum  
 effusa in terram atra bile, aut in feruente  
 musto, motio quaedam spirituosa manifesto  
assurgit, aut sicut in panibus quotidie misto farinae  
 subactae fermento & mediocriter macerato  
fermentatio fieri cernitur, fusa simul & intumescente  
 quae fermentatur substantia: sic & in vrinis  
 aliquando crassis multum spissisque leuis quidam  
 feruor per agitationem excitatur, motisque  
& rarefactis spiritibus in ea conclusis, in maiorem  
 quam cum primum excretae fuerant, tumorem  
 attolluntur.  
Ζύμωσις ἥπατος. iecinoris tumor oedematosus, apud  
Hippocr. vt annotauit Erotianus.  
Credibile autem est exhaustis pene facultati„  
 bus, & extincto prope calore natiuo magnam ie"  
 coris contrahi intemperiem, vnde cessantibus  
„ facultatis naturalis officijs crudi humoris & flatuum  
" collecta abundantia hepar intumescat,  
„ Quod in dies videre est in ijs qui à pure in thora„  
 cem collecto & tabe consumuntur, hac phrasi  
„ quamquam insolente vtitur Hippocr. 4. Epid.  
„ qua voce sunt & qui hepatis feruorem & ebulli„  
 tionem intelligant, qua & fere notione ἐζυμω„  
μένα οῦι in prorrhet. &ἐζυμωμένα διαχυράματα in  
„ Coacis dicuntur.  
Ζωὴ. vita. Est coniunctio animae & corporis. Haec  
enim coniunctio cùm primùm in vtero coepit, &  
quamdiu durat post ortum, homo viuit, adeo vt  
vita aliquot locis à Galeno dicatur actio animae  
primaria. Continetur autem ea coniunctio vno  
calore natiuo, quo quidem vt praesente viuimus,  
sic extincto morimur. Quamdiu enim vel scintillula  
 huius caloris erit in corpore, vita erit, vitaeque  
 functiones, licèt aliquando valde obscurae,  
perseuerabunt. Quod autem eo quasi vinculo vita  
 constet, mors ipsa ostendit, quam omnes Philosophi  
 caloris huius extinctionem esse prodiderunt  
. Vita igitur consistit in calore, non eo quidem  
 elementari, sed diuiniore, vt suo loco dicetur  
, ita tamen vt non sit censendus opifex omnium  
 functionum, atque causa per quam omnia  
in corporibus nostris perficiantur (id enim animae  
 proprium est) sed tanquam instrumentum  
animae eiusque facultatum, sine quo nihil prorsus  
 agere valeant. Abundat ille vigétque potissimum  
 in corde, à quo tanquam è fonte quodam  
in omne corpus diffunditur. Ex quo patet vitam  
in corde tanquam in penu conditam, in omne  
tempus eius beneficio distribui, quod propterea  
primum viuit postremúmque moritur, sedémque  
 in medio habet corpore, quo vitam, calore  
suo per arterias diffuso, in omnibus particulis  
tueatur.  
Ζωμὸς. ius. ius esculentum, liquor eorum quae cocta  
 sunt adiectis condimentis: ex quo ζωμόποιὸν  
vocatur à Dioscoride quicquid gratiam iuribus  
conciliat, seu quod gratiam in iuribus habet. Cum  
autem plura sint condimentorum genera, duo tamen  
 apud veteres maxime celebria fuerunt, ius  
album, & ius nigrum. Illud ζωμὸς ὁλευκὸς dicebatur:  
 fuit autem conditurę genus coquendis edendisque  
 non piscibus modo, sed Gallorum etiam  
testiculis & columbarum pullis alijsque carnibus  
 dicatum. Erat quidem, vt scribit Galen.  
cocturae genus praestantissimum, atque hunc in  
modum apparabatur. Copiosa aqua primum inijciebatur  
, deinde olei quod satis esset affundebatur  
, cum pauco anethi & porri: nostea cum  
pisces semicocti erant, salis tantum asperge btur  
, quod totum ius salsum non redderet: eratquie  
 prae narario eiusmodi etiam mororic aceotnmoda  
 nec eo quidem modo coctae cornae Cale  
nuc vel in febre. vel in dolore capitis ex ebrietata  
 contracto exhibere dubitauit. Tale quidem  
fuit ius album antiquis, sed simplex. Siquidem  
aliaccum garo & vino aut alia nuadam sunernacua  
 conditura. cuiusmodi καρυκείαν Graeci vocant  
 praeparabatur sed minue salubriter Dici  
tur autem ius album ad nigri differentiam, cuius  
tamen parandi quaenam fuerit ratio, ignorare me  
profiteor. Nigritiem enim potest contrahere varia  
 mistura & multa praesertim sapa, sicut Galenus  
 comment. 1. in lib. 1. prorrhet. annotauit. Eo  
vtehantur senes Lacedaemonij, vt refert Plutar.  
chus in Apophthegm.  
Eratque in eorum mensa illud praecipuum vt.  
senes eo cibo acquiescerent plerumque, nec aliud.  
obsonium Aesiderarent ur ibidem Dlutarch &  
Tullius c. Tusculana docent; à Graecis aiuana.  
vocabatur vnde suspicari est sanguine cocto vel.  
incocto atrum colorem iuris illius redditum fuisse  
, cuiusmodi esse ius botulorum videmus, pro  
hoc iure nigro vide αἱματία, vide & γάρον, vbi pluraleges  
. 1  
Ζώνη. dicitur pars ea corporis qua cingimur apud  
Hippocrat. quanquam sunt qui τὴν ὀσρὴν interpretentur  
, vt annotauit Erotianus.  
Est &ζum ignis facer, siue herpetis species,  
sic dicti quod medium quodammodo cingat &  
complectatur hominem, vt author est Scribonins  
 Largus cap. 62. scribens medicamentum  
Andronic facere ad carbunculoc & ad ignem secrum  
& ad 7onam quam Craedi digunt  
Sed magis vsitato nomine (ωστὴν appellatur. C  
Plinius Secundus in lib. 3. quem scripsit de medicina  
, ait τὴν ζώνην à quibusdam circinum appellari  
, fierique hunc in modum: vesicae tanquam  
 combustae exeunt & crepant, primum  
paucae, deinde cito multiplicantur, quae si hominem  
 cinxerint, occidunt.  
Ζωνῖτις. species ὸ καδμίας, quae in fornacibus legitur  
zonarum similis.  
Ζωόφθαλμον dicitur à nonnullis τὸ ἀείζωον siue sedum  
 majus, apud Dioscoridem, ab oculorum  
animalis similitudine.  
Ζωόγονον σπέρμα. apud Aretaeum appellatur semengenitale  
 cui opnonitur ἄ γόνον.4  
Ζώπισσα. est pix cum cera derasa nauibus maritimis,  
quam aliqui ἀπίρμιe uocant. Ea dissinandi naturam  
 habet, quoniam marino sale maceratasit.  
Sunt autem qui pineam resinam hoc nomine appellarint  
.  
Ζώπυρος. nomen est antidoti quam dicitur Zopyrus  
regi Prolemaeo comnosuisse atquae Ambrosiam  
nominasse, vt scribit Celsus lib. 5. cap. 23. valens  
ad colicos dolores & alui inflationes & incipienrec  
 hydropas & venena. Describitur à Corn.  
Celso atque à Paulo Aegineta eodem prorsus  
modo, ac ne ponderibus quidem medicamentorum  
. nisi admodum paucis immutatis. Habetur  
& anud Aerium 7am ιος αὐτίθης eadem quoque  
 omnino materia constane sad dinorsiomansuris  
. Describit & Scribonius Largus antidotum

1. pb Desgorris

quandam Zopyri ad lethalia venena & omnem  
serpentis ictum efficacem, sed plurimum diuersam  
 à superiore.  
Est etiam Σωπύριος αὐτίδοτος lib. 2. deantidot.  
„apud Galen. cap. 1. Alia insuper sic dicta cap. 8.  
„libri eiusdem quae dicitur à zopyro ad Mitrida"  
 tem missa, & à Mitridate in morte condemnatis  
„experta aduersus venenorum haustum: Aliam  
„ praeterea eiusdem nominis describit idem Galen.  
"vlt. capite eiusdem lib. 2. de antidot. vsusque  
"multiplicis ad affectus diuersos.  
Ζώπυρον. vocant nonnulli herbam quae κλινοπίδιον  
dicitur.  
Ζωόφυτα. dicuntur quae natura quadam media sunt  
„inter plantam & animal. vt vrtica spongia.  
Ζωστὴρ. est ignis sacer qui medium hominem ambit  
cingitque, Scribonius Largus eum alio nomine,  
sed parum differente, ζάνην appellat c. 62.  
Ζωστὴρ. à quibusdam dicitur species vna fuci marini,  
cui folium latum virideque est, ob id πράσιον  
etiam nominatur.  
Ζωτικὴ δυνάμις. est facultas vitae conseruatrix. Nam  
cum vita non aliud sit quam copula animae &  
corporis, eaque vno calore natiuo contineatur,  
merito ea facultas vitae conseruatrix haberi debet  
, cui à natura caloris huius gignendi, continendi  
, partibusque omnibus impertiendi, cura  
commissa fuit. Eam facultatem medici vitalem  
appellarunt, multo praestantiore nomine quam  
reliquas facultates, quae quamuis tam sint ad vitam  
 necessariae, vt sine ipsis ea nullo modo constare  
 possit, praerogatiuam tamen eam habet vitalis  
 vt per eam vita consistat. Siquidem calorem  
natiuum, quo vno viuimus, sola moderatur. Cuius  
 rei causa in corde residet, viscere nobilissimo:  
quod propterea omnium in corpore primum vitafruitur  
& postremum viuere desinit, situmque  
est medio in corpore, vt quoquouersum calorem  
 suum in omne corpus effundat. Neque enim  
satis naturae visum est natiuum calorem singulis  
partibus in ipsa prima conformatione indidisse,  
qui fixus à medicis dicitur: sed quoniam multis  
de causis alterari imminui, digeri extinguique  
potest, eum perpetua alterius caloris ὁμογενῷ accessione  
 refici atque instaurari oportuit. Quod  
quidem munus facultatis vitalis proprium est.  
Eo autem vt defungeretur natura, cor condidit  
huius caloris sedem, in cuius ventriculo maxime  
sinistro tanquam in fornace coqueretur. Materia  
 eius pabulumque sanguis est atque sanguinis  
vapor quem dexter cordis sinus suppeditat, qui  
postea perenni cordis motu elaboratus & calidior  
 tenuiorque effectus, vitalis spiritus nomen  
accipit, non tam iam pabulum caloris illius natiui  
 quam vehiculum. Calor namque natiuus duobus  
 ijs comitibus in singulas corporis partes per  
arterias decurrit, earumque perpetua pulsatione  
calorem ipsis à natura insitum temperat atque  
refocillat. Idem enim praestat vniuerso corpori  
arteriarum motus, quod cordi respiratio, quae  
aeris inspiratu non modo calorem in corde alioqui  
 exardescentem, leniter ventilat, sed etiam  
adauget, expiratione vero fuliginosis excrementis  
 liberat. Itaque cum facultatis vitalis munus  
proprium praecipuumque sit vitae conseruatio caloris  
 natiui beneficio: vel, si mauis, caloris natiui  
, quo vno vita continetur, generatio & custodia:  
 praestari autem id non possit absque cordis  
& arteriarum pulsu, vt qui eo in opere habeat rationem  
 causae per quam vita calorque natiuus conseruentur:  
 consentaneum est vim quoque pulsificam  
 facultatis vitalis functionem esse: neque  
enim pulsus aliud est quam caloris natiui motus.  
Sed nec minus inter eiusdem facultatis actiones  
annumeranda sunt animi pathemata, quae & ipsa  
motus sunt natiui caloris, sed diuersi à pulsu generis  
. In pulsu namque tum in ipso corde motus  
sit, tum per arterias: per animi vero pathemata  
non in corde modo cientur caloris motus, sed  
per vniuersum etiam corporis habitum sentiuntur  
. Siquidem in moerore & metu, ad haec irae & verecundiae  
 initio calor natiuus intro cum spiritu  
& sanguine recurrit: contra in gaudio, ira, & verecundia  
 iam vigente, ad cutem cum spiritu &  
sanguine plurimus erumpit. Quorum quidem  
motuum concitandorum facultas θυμαίδὲς à Philosophis  
 appellata fuit. Ex quo patet facultatis  
vitalis geminam esse differentiam σρυsματάδη&  
θυμοειδη. de quibus suis locis agetur.

1. pb Desgorris

Ἥβη. pubertas. Tempus est aetatis  
 quo lanugo circa pudenda  
 oriri incipit. Id quia incerto  
 fit tempore, vt ait Galenus  
 comment. in aphor.  
27. lib. 3. propter frigiditatem  
 temperaturae (calidi  
enim citius frigidi tardius  
pubescunt) idcirco pubertatis initium varium  
est, alijs in duodecimo, alijs vero à decimoquarto  
 anno vel serius etiam pubescentibus. Sed cum  
omnes cum caeterarum rerum tum maxime aetatum  
 mutationes annorum hebdomadibus contingant  
, initium pubertatis post annum decimurnquartum  
 recte videtur à Galeno assignatum. Durat  
 autem vsque ad vigesimum quintum, sicut  
Hippocratem sensisse Galenus scribit comment.  
in aphor. 7. lib. 5. qui de comitiali morbo editus  
est. Quanquam Modestinus iurisconsultus plenam  
 pubertatem decem & octo annis definiat.  
Ἥβη. pubes. pecten. est postrema pars hypogastrij  
siue aqualiculi, qua scilicet pili nascuntur. Dicitur  
 alio nomine èριβάηον&ἐπίσειον.  
„ Inde ἡ βῶντες, id est, pubescentes dicti: Virgi„  
 lio etiam pubentes herbae, & caules pubentes  
„ ab illa foliorum lanugine sic dicti.  
Ἥβης ὁστᾶ ossa pubis, pecten. sunt apophyses ossis sacri  
 tenues, perforatae & in anteriora protensae. Illae  
 inter se in extremo symphysi coniunguntur,  
praecipue in viris: in mulieribus autem laxius cohaerent  
, quo facilius in partu diuelli possint.  
Ἠγκίστρευται. implicatus est, apud Hippocr. ἀ sκιστοείδῶς  
 συμπέφυκεν, vt explicat Erotianus.  
Ἠδὲ ἔτι δὲ. insuper, apud Hippocr.  
Ἠδελφισμένα. dicuntur apud Hippocr. quae inter se similia  
 sunt & valde, quasi dicas, cognata. Namque  
 inter cognatos non est maior propinquitas  
& affinitas quam fratrum: annotat Galen. comment  
. εἰς τὸ πρὶ διαίτης ὀξέων.  
Ἠδέλφισται. ὀκείωται, apud Hippocr. ἐν τῷ παρὶ ἀνθρῶν,  
hoc est, affine cognatumque est & maxime simile.  
Ἠδελφισμένος ἰητρὸς. dicitur Hippocrati verus & genuinus  
 medicus, ingenuus & liber, quem Plato.  
lib. 1. cap. 8. de legibus ab illiberali & seruodistinguit  
.  
Ἠδελφισμένως ἱμεἰρεσθαι. dicitur Hippocr. lib. 1. cF1.  
γύναικ. more grauidarum aliena concupiscere:  
ἡδέλφισται verbum est quo iterum tertioque vtitur  
 Hippocr. in eodem lib. & quod Gal. in exeg. .  
exposuit οἰκείωται, à quo cum qui post eum extitere  
 minus recederent, de affinitate qua mulieres  
 inter se iunguntur, voluerunt interpretari:  
Sed si vocis huius & significationis originem attentius  
 meditemur, vox illa ἡδελρισμένος deriuanda  
 est à voce δελρὺς, id est vterus, vnde ἀδελεὶ,  
fratres vocantur, vt iure ἡδελρισμένὡς ἱμείρεθαιδe.  
praegnantium absurdo appetitu dici existimetur.  
Ἤδη. etiamsi tempus plerumque denotet, saepe tamen  
 adijcitur ad aliquid comprobandum, & significat  
 praesertim, apud Hippocrat. vt cum dicimus  
, καὶ διὰ τʼ ἄλλα καὶ ἤδη διὰ τοῦτο: hoc est, &  
propter alia, & iam propter hoc annotat Galen.  
εἰς τὸ πρὶ ἀἱμῶν.  
Ἡδονὴ. voluptas, delectatio. Est sensus lenis in corpore  
 motionis: eius fons & radix sensus est, sine  
quo nulla voluptas esse potest. Plato eam passionis  
 nomine comprehendit, eo significans omnem  
 motum qui fit ab altero in alterum. Epicurus  
& Zeno definierunt esse, ἔπαρὶν ἐρʼ αἰρετῷ δδκοῦντι  
, hoc est, elationem ob rem quae sequenda  
videatur. Pertinet ad facultatem irrationalem: siquidem  
 ad voluptatem vis irrationalis omnes  
pertrahit, atque ad eam ex concupiscentia trahimur  
. Sensibus omnibus, vt & contrarius illi dolor  
, contingit, sed in oculis minus quam in caeteris  
, euidenter. in tactu autem & gustu maxime  
 luculenter, ab ijs deinceps in odoratu & post  
hanc in auditu. Communis eius, vt & doloris  
causa est, naturae ad se reditus vniuersim & celeriter  
 factus. Quod enim sensim & paulatim fit  
sensum latet. Itaque eius quod periclitabatur  
diuelli, reditus ad naturam simul & celeriter fae1

1. pb Desgorris

fert. Idcirco oculis iucundissimum spectrum caeruleum  
 est, sicut è diuerso grauissimum tristissimumque  
 quod splendidum simulque album est,  
quemadmodum sol, sicut Galen. demonstrat li.  
1. de causis symptom. medij vero colores medio  
etiam modo. In auditu similiter iucundissima  
vox est quae lenissima tardissimaque est & in aegris  
etiam parua & exilis, atque hac etiam magis quae  
numerosa est. Est autem voluptas in hoc sensu  
quam in visu euidentior, propterea quod est sensu  
 crassiore. sicut in odoratu adhuc manifestior  
est voluptas, propterea quod adhuc eius substantia  
 est magis crassa: postea in gustu. Omnium autem  
 maxima in tactu, dum ad naturalem statum  
reducimur. Proinde ijs quae ipsum exasperant, vel  
concoquendis, vel difflandis, vel sensibiliter excernendis  
, quia ad naturam suam reuertitur, voluptatem  
 percipit. Quinetiam qui lassitudine laborant  
, vbi molli frictione, vel in balneo loti, ab  
ijs quiescunt, euidentem sentiunt voluptatem.  
Nec vero solum lauando aut fricando voluptas  
comparatur, sed etiam in maioribus doloribus  
pertractatio quae mollis, blanda & lenis sit, solatium  
 quoddam non exiguum adfert. Caeterum in  
omni voluptate sensus, ad quem ea pertinet, sese  
totum comparat ad excipiendum id quod delectat  
, vt contra in dolore intro refugit, proindeque  
 spiritus eo accurrit, & magna fit facultatis  
sensificae relaxatio, expansis veluti vlnis rem gratam  
 amplectentis. Sic fit vt plurimi maximo gauδιo  
 (ἀριχάρειαν Graeci vocant, quasi gaudij quendim  
 excessum, oppositum timori subito & vehementi  
, quem ijdem ἔκ τλκξιν nominant) repente  
 interierint prorsus dissipatis spiritibus. Quanquam  
 vero non semper voluptas iugulat, at certefacile  
 resolubilem infirmumque spiritum reddit  
. Ex quo fit vt omnium maxime imbecilli euadant  
 qui nimias voluptates consectantur.  
Caeterum etiam ἡδονὴν vsurparunt quidam pro  
"aceto; Patet apud Athenaeum lib. 8. vbi de piscium  
" condituris verba faciens quidam, pisces saxatiles  
 optimos esse scribit τ ἡδονῇ σκευασθέντας hoc  
„ est, vt interpretatur Casaubonus, simpliciter cum  
„aceto paratos.  
Ἡδὺ. vide paulo post ἡδύσματα.  
Ἡδυντὴ πίσσα. pix odoribus condita, apud Hippocratem  
, coquitur autem cum aqua & aromatibus.  
Similiter apud eundem ἡευντὸν στέαρ dicitur adeps  
in aqua & aromatibus coctus.  
Ἡδύοσμον. herba est duûm generum apud Dioscoridem:  
 vna satiua, altera syluestris est: illa mentha  
dicitur, nec à Dioscoride describitur, haec vero  
menthastrum vocatur, seu mentha syluestris.  
Herba est sisymbrio procerior, folio hirsutiore,  
maiore & grauiori odore: maiores flosculos habet  
, coliculorum fastigia coronantes. Calfacit  
tertio ordine, habetque humorem semicoctum,  
cuius causa venerem stimulat.  
11  
Galen. 6. 1τὰ τóπ. ca. 1. mentham odoratam à  
ν veteribus ἡ δὸοσμον dici scribit: mentham κωχότι δα  
ἡ γύμοην Oppian. vocat 3. ἀλιευτικῶν, quod Mintham  
 Cocyti filiam Platonis amicam aduentanti  
" Proserpinae infensam & minitantem Ceres in  
ἡ καὸν βιτανην mutauit: improbam autem herbam  
n vocat Oppiani interpres, quod ante coitum ap"  
 posita mulierum genitalibus conceptum impediant,  
"vulneraque si inferatur curari prohibet, & lacti  
"mixta, coagulum densari non patitur: Calfacit  
" tertio ordine, habetque humorem semicoctum, cuH  
.  
ius causa venerem stimulat; Sed venerem excitet  
 necne, dissidentibus inter se veterum authosimplic  
. venerem affirmat vsu menthae excitari ec  
cocta & flatuosa participant; Sed & eodem illud e  
Aristotelis spectare videtur qui in problem. sect. e  
20. Causam inquirens huius prouerbij, belli tempore  
 mentham neque edito neque serito, hanc e  
rationem reddere videtur quod quae potissimum ae  
satiua est militum corpora refrigeret & euacuet, .  
id quod coitus nimius & intempestiuus κατὰὰ συμβε. εἰ  
βκὸς efficere consueuit; nec secus Hippocr. 2. de a.  
Diaeta de mentha verba faciens, quamquam eius a  
etiam vsu tentiginem arceri velle videtur, Si quis  
(inquit) ea frequenter vtatur genitale ipsius semen  
 ita colliquefiet vt effluat & arrigere prohibeatur  
, corpus denique reddatur imbecillum: e  
Contra vero Plin. lib. 20. cap. 14. Resistere generationi  
 mentha creditur, ait, cohibendo genituram  
 densari; itemque Florentinus in Geoponicis  
 lib. 12. ἡδύοσμον αὐεπιτήδειον εἶναιπρὸς τὰ ἀρρρδισια  
, hoc est, mentham ineptam esse ad venerea c  
tradidit: Sed his conciliandis contradictionibus.  
non magnopere mihi laborandum videtur, quo¬6  
niam etsi prima fronte inter se pugnare videan¬e  
tur, minime tamen repugnant: neque enim quidquam  
 prohibet quominus mentha dum liqui¬a  
dum fluxileque semen reddit venerem stimulet,  
& eadem ipsa, huius, vt ita dicam, fluxibilitatis a  
ratione conceptui & generationi resistat. Caeterum  
 ad Auicennae authoritatem respondere difcilius  
 fortasse fuerit, qui mentham tradidit seminis  
 exitum cohibere, dum semen incrassat & ipsa  
 spermatica vasa roborat, attamen & haec au¬a  
thoritas cum primis illis minime pugnabit, si e  
verba ista, vti par est, de mentha sicca intelligas,  
cuius quidem vim quam recentis longe aliam esse  
 quiuis facile iudicet. Sic & Oribasij locus lib.  
9. synopseos quo asserit mentham aeque ac rutam  
 ijs vitandam quae foecundae esse desiderant;.  
de mentha sicca eaque fortassis etiam syluestri .  
intelligendus est.  
Ἡδυπνοῒς. genus est syluestris cichorij quod prodit  
latiore folio.  
Ἠδύσαρον. securidaca. frutex est folia ferens ciceris,  
pusilla, folliculos modo corniculorum aduncos  
, semen complexos rufum, securiculae ancipitis  
 figura: à qua πελεκίνος etiam dicta est inter  
hordeum triticumque prouenit.  
Ἡδύσματα dicuntur vnguenta ipsa quibus ad suauiMarcellus  
 apud Dioscorid. à suauitate odoris à  
sic nominatum refert. Vide Dioscorid. lib. 3. cap. .  
147. vbi ipsum dicit πκρὸν γενσταμένῳ.  
tatem odoris aromata adiuncta sunt. Alia non vnguenta  
, sed aromata sic appellant, quibus odor  
vnguentis conciliatur, cuiusmodi sunt amaracus  
, costus, amomum, nardus, carpobalsamum  
& myrrha, vt patet ex Dioscoride in descriptione  
 vnguenti amaracini: item coriandrum, mentha  
, apium, ruta, quae etiam olera ementibus dari  
 fuisse solita gratis praeter legitimum pondus atque  
 precium Galenus scribit. Caeterum vnguenta  
 ea quae ἡδίσματα vocabantur, succus tantum  
erant, hoc est, liquida, vt quae solis fere constarent  
 oleis eoque differebant ἀπὸ τῶν στυμμάτον, vt  
239  
c5  
te

1. pb Desgorris

240  
Plinius scribit, quod haec corpus haberent, hoc  
est, solidiora essent: vtrisque tamen eadem odoris  
 gratia. Dicuntur ἡδίσματα ἀπὸ τοῦ ἡδννειν, quod  
est suauem & odorem gratum facere: vnde &ἡδύσαατα  
 generaliter dici possunt quaecunque rem aliquam  
 iucundiorem gratioremque reddunt. in  
qua significatione Galenus lib. 3. de alimentis  
pinguedinem & adipem, carnium ἡδύσαατα esse  
dixit. cibis enim suauitatem potius conciliant  
quam in alimentum vertantur.  
Ἡδύσματα, etiam apud Hippocratem dici τὰ χλωρὰ  
καὶ ξηρὰ αρτύματα, vocemque Atticam esse, Erotianus  
 annotauit. ex quo ipse lib. 2. τῶν γυνικείων,  
στέαῳ ἡδὸ appellat τὸ ἡρτυμένον.  
Ἡδύχροον. est magma per pastillos digestum, multis  
aromatis constans. Primum ab Andromacho inuentum  
 descriptumque proditur. Eius compositio  
 refertur à Galeno lib. 1. de antidotis, & lib. de  
Theriaca ad Pisonem. Describitur & à Paulo &  
Aetio. Non habet postremum locum in Theriaces  
 compositione, vt cui praeter alia & saporis &  
odoris suauitatem conciliet. Nec verò Theriacae  
tantum conuenit, sed vnguenti etiam loco vsurpatum  
 fuit, & ozaenis odoris gratia illitum à Galeno  
, qui resiccando etiam per odorem pulmoni  
à se exhibitum fuisse prodidit lib. 4. de locis affectis  
.  
29  
Hedychroi autem descriptiones quantum varient  
 non in ponderibus solum, sed etiam in ipsis  
„ rebus apud Aetium, Galen. & Paulum docuit  
" Cornar. suis in Paulum commentarijs.  
Ἠθμοειδὲς ὀστοῦν. sic dicitur os illud quod ad summam  
nasi radicem intus fixum haeret tenue & latum, &  
magno illi foramini oppositum quo è cerebro in  
nares excrementa descendunt. Ratio nominis est  
quod cribri modo (iθμὸν Graeci vocant) pertusum  
 sit pluribus locis. Alij spongiae idipsum conferunt  
, &πογγοειδὲς nuncupant.  
Dicuntur & Paulo πέροι ἡθμοείδείς.  
Ἠθμὸς. dicitur à quibusdam pars nasi superior, quae  
supercilijs proxime subiacet.  
"Vnde & ossa iθμοειδῆ dicta sunt.  
Ἦθος τῆς νόσου. mos morbi qui &τρόπος modus dicitur:  
„ haec autem voce malignitatem & benignitatem  
" comprehendimus & Galen. quidem 3. de cris. c.  
" 4. In morbo quatuor considerat à se inuicem di„  
 stincta, speciem, motum, magnitudinem & mo„  
 rem; Species inquit ex proprijs accidentibus co"  
 gnoscitur, vt febris tertiana, quotidiana, quarta„  
 na & reliquae, ex signis cuique illarum proprijs  
"dignoscuntur; magnitudo ex eorumdem acci"  
 dentium quantitate; motus ex tempore partium  
„ accessionis; mos verò ex superuenientibus acciedentibus  
, nam multos magnos morbos & qui  
„ celerius mouentur reperias qui tamen periculosi  
„& maligni non sunt, sicut contra paruos & debi„les  
, qui tamen sint maligni; Ex his dicitur mor„  
 bus alius ἐυήθης, alius κακοήθης; ἐυήθης quidem vt  
" ex: gratia pleuritis, si sputum cito & facile educatur  
", si facilis respiratio, & similia accidentia mi„  
 tia sint; κακοήθης è contra.  
Ἥκιστα. Galen. 3. de acut. notat non significare è δuμῶς  
, id est, nullo modo vt plerique putarunt sed  
ν ἐλάχιστον, id est minimum, & lib. 4. t. 95. dicit si„  
 gnificare contrarium τῷ μάλιστα.  
Ἠλεκτρώδης λαμπρὰ καὶ στίλβουσα hoc est, lucida & splendens  
. dicitur ab Hippocrate de alui deiectione,  
παρὰ τὸ ἤλεκθον, hoc est, ab electro & succino: vt  
annotat Erotianus.  
DEFINIT.  
Ἤλεκτρον. succinum Est succus quidam pinguis, oleosus  
& leuis, qui in lapidem mollem concreuit, ignem  
 flammamque facile concipiens. Sed cuius  
generis succus ille sit, plurimum variant authorum  
 sententiae. Multi dixerunt esse arborum succum  
, ex arboribus littori vicinis stillantem in fluuios  
& mare: qui cum sit genere triplex, lacryma  
scilicet, gummi, & resina, Aristoteles succinum  
lacrymam esse scripsit, nec tamen definiuit cuius  
sit arboris: multi vero populi esse censuerunt,  
cuius opinionis & Dioscorides meminit, scribens  
 lib. 1. quosdam existimare lacrymam populorum  
 quae in Padum amnem defluat, durariac  
coire in succinum. Quae opinio vel potius fabula  
vnde profecta sit, Plinius explicat. Idem vero  
narratur Poëtas aliquos fuisse qui dicerent esse gunmi  
, sed nec eos qui id senserint, nec arborem ipsam  
 ex qua funditur, nominat. Ipse vero pineae  
succum esse arbitratur: alij vero cedrinae. verum  
alij nec quae succi species sit, nec quae arbor eum  
exudet speciatim explicarunt, contenti in genere  
dixisse, succum esse arboris: inter quos plurimi  
fuerunt authores Graeci, & è Latinis Cornel. Tacitus  
. Sunt & qui succinum terrae succum siue sudorem  
 esse dixerint, & crediderint solis radios  
circa occasum vehementiores in terram actos pinguem  
 sudorem ex ea elicere è quo fiat succinum:  
alij etiam è limo terrae gigni prodiderunt: alij  
concreti maris purgamentum esse. Adeo multum  
pugnant inter se veterum sententiae. Nouissime  
vero Georgius Agricola vir doctissimus & acerrimi  
 iudicij, repudiatis veterum sententijs, scripsit  
 succinum esse bitumen fossile quod in lapidem  
 mutatum sit, quoniam omnes bituminis  
proprietates habeat. Caeterum omnes consentiunt  
succinum in littoribus maris colligi: praesertim  
ad septentrionem, atque tempestatibus in littora  
eijci. verum è terra quidem, quae sub mari est,  
oriri Serapio prodidit, non aliter ac fungi oriuntur  
 ex ea quae eminet è mari, ipsumque fluctibus  
& tempestatibus è natali solo erutum ad littora  
impelli. Caeteri vero omnes non nasci in mari, sed  
è fontibus in mare influere sentiunt, ibique durari  
. Non est autem succino color vnus: aliud candidum  
 est, quod habetur praestantissimum: aliud  
fuluum & perspicuum instar vitri, quod Genus  
Graeci nuncupant ὕδιον: aliud nigrum, quod est  
deterrimum. Omne admoto igne accenditur &  
ardet, vt reliqua bituminis genera, affrictuque  
calefactum plumas, paleas, resque alias leues ac  
minutas, tanquam magnes ferrum, ad se trahit  
& retinet, eamque ob rem Graecorum quidam  
απαγι ipsum appellarunt. Praebet multiplicem  
vsum. eius ramenta in suffitus cedunt quibus fotidus  
& pestilens aer corrigatur: est enim odoris  
iucundi. Illinendi vim obtinet, atque ob id potum  
 sistit sanguinem vndecunque profluentem,  
& vomitus & alui profluuia & catarrhos. Et quia  
odorum est, cordi amicum esse, eiusque tremori  
mederi creditur. Caeterum non in Oceano modo  
, sed etiam in mari Mediterraneo colligitur,  
quod tamen ad nos adferri negant, dicentes in  
eius locum substitui factitium ex benzoo, cera  
eandida noua, carie fraxini & arborum musco,  
vel ex styrace, ladano, & ramentis xylaloes: ad  
vtramque vero compositionem addi muscum  
vel zibetum, atque omnia cum aqua rosacea conmisceri:  
 facile tamen fraudem deprehendi, quod  
natiuum non tam cito atque factitium aquis mollescat  
.

1. pb Desgorris

lescat. Mauri atque Arabes ambram citrinam &  
caraben appellant.  
ν Διὰ ἡλέκτος pastillus ad alui profluuia efficax qui  
" describitur à Tralliano l. 8. c. 8.  
„Ἠλεκτρῶδες ὑποχώρημα. vide ὑποχώρημα.  
Ἡλιάνθη. herba est folio myrti in Themiscyra regione  
& Ciliciae montibus maritimis proueniens.  
Ea scribunt quidam cum adipe leonino decocta,  
addito croco & vino palmeo, perungi solitos  
Magos & Persarum reges ad conciliandam corporis  
gratiam, ideoque eandem ἡλιοκαλλίδα nominatam fuisse.  
Ἡλιακὸν. genus τοῦ κύρίως, quod &κῦρι μέγα vocatur,  
ex rebus triginta sex constans. Eius compositio  
habetur apud Paulum lib. 7. c. 22.  
Ἡλικία. ætas. Est annorum decursus corporis temperamentum  
 immutans. Ita namque fert naturae  
 conditio, vt corpus humanum nequeat diu  
eodem in statu perseuerare, quod sit omni genito  
 corpori corruptelae interitusque connata necessitas  
. Cum enim ita nati simus vt in naturae  
nostrę primordijs calidum frigido, humidum sicco  
 praepolleat, constetque nobis ex humida substantia  
 geniturae origo, quam tamen humidam  
perpetuo seruari conueniens non erat, quod ex  
ea solidae partes fieri deberent, natura statim in  
generationis initio ignem terramque copiosius  
admiscuit, quę non torrerent quidem vrerentue,  
sed tamen abunde siccarent. Id quidem in causa  
est cur progressu temporis temperamentorum  
mutationes contingant, quae non aliud reuera  
sunt quam aetates: Ab hoc enim primum cogitur  
 paulumque concrescit quod in vtero conceptum  
 est, mox siccius redditum veluti lineamenta  
 quaedam & rudimenta cuiusque membri obtinet:  
 vlterius vero etiam siccescens, non lineamenta  
 rudimentaue modo, sed etiam exactam  
vniuscuiusque speciem ostendit: iam vero in lucem  
 editum & magnitudine proficit, & tum siccius  
 tum valentius seipso semper efficitur; donec  
ad summum incrementum sit peruentum: tum vero  
& incrementum omne sistitur, ossibus nimirum  
ipsis per siccitatem non vltra sequacibus, & sanguinis  
 spiritusque vasa spiritus ipsius flatu in latum  
 aguntur: cuncta denique membra non solum  
 robusta fiunt, sed etiam vires suas summas  
obtinent. In eo vero quod sequitur tempore,  
omnibus iam partibus supra iustum siccescentibus  
, non solum cuiusque officium minus probe  
administratur, sed etiam corpus ipsum macilentius  
 graciliusque quam ante redditur, & postea  
etiam rugosum euadit. Quo vbi peruentum est,  
summa artuum atque viscerum imbecillitas seniumque  
 oritur. Talis quidem in genere est totius  
 vitae decursus omnes temperamentorum mutationes  
 aetatumque differentias complectens. Hae  
autem quamuis nisi annorum spatijs certis contingere  
 non possint, sed eas necessario annis metiri  
 definireque oporteat, non facile tamen est id  
exacte praestare, certosque fines statuere sed tantum  
in latitudine quadam. Nam prout calidior, frigidior  
, humidior aut siccior aliquis est; etiam celerius  
 aut tardius vel pubescit vel senex est. Earum  
namque qualitatum temperaturis aetates distinguuntur  
. Itaque vt quatuor sunt temperamentorum  
 differentiae, quas homo toto vitae suae spatio  
sustinet, ita par est quatuor aetates esse illis respondentes  
. Primum enim vbi natus est homo eum  
calidum & humidum esse constat, deinde calidum  
TO.  
H.  
tandem vero frigidum humidumque effici, & per  
eas quatuor temperies decurrere, perinde atque  
annum per sua tempora eandem quoque temperaturam  
 sortita. Quod enim in anno tempus, id in vita  
 hominis aetas est, non eadem modo temperie  
praedita, sed humoribus etiam & reliquis plaerisque  
affectionibus. Habent autem & aetates sua nomina  
, veluti anni tempora: quarum prima dicitur ἡ τῶ  
παίδων, id est pueritia, veri admodum similis & abundans  
 sanguine: quae tamdiu dicitur, quandiu corpus  
calidum & humidum existit. Eam autem medicarum  
 diffinitionum author τὴν τῶν νέων appellat, id  
est iuuentutem, pueros cum iuuenibus confundens  
. Secunda autem, ἡ τῶν μειρακίων ἢἀκμαζόντων, id  
est, adolescentia, siue florens & virilis aetas: quae  
durat cum calor & siccitas exuperant, aestati similima  
, in qua, vt in hac quoque multa bile corpus scatet  
. Tertiâ, ἡ τῶν παρα κμαζίντων, quos etiam μέσοις  
Graeci appellant, id est, decrescens siue inclinans  
aetas: quae est cum frigiditas & siccitas corpus occupat  
, autumno non dissimilis tum temperie tum  
humoris melancholici prouentu. Quarta est τὸ  
γῆρας, id est, senectus, frigida & humida instar hyemis  
, propter abundantis in ea pituitae copiam. In  
quo tamen nemo me criminetur si senectutem  
frigido & humido, non autem sicco definiui. Ego  
enim Galenum sequutus sum sic aetates distinguentem  
 l. S. de placitis Hippoc. & Platon. & in comment  
. quos scripsit in lib. πρὶ διαίτης ὑγγεινῆς. Verum  
alijs aliter ętates distinguere placuit, maxime per  
septimanas, quod eo fere numero natura magnas  
mutationes efficere consueuerit. Nec tamen de  
earum nominibus, vel quo temporis spatio circunscribi  
 debeant satis conuenit. Omnes primam  
statuunt τὴν τῶν παίδων, hoc est puerorum: cui duas septimanas  
 tribuunt, videlicet vsque ad decimunquartum  
annum. Ab eo incipit ἡ η, id est, pubertas, & secundum  
 Hipp. sententiam vsque ad annum vigesimum quintum  
 extenditur, vt annotat Gal. comm. in aph. 7. l. 5.  
quo tamen in tempore τὴν τῶν μειρακίων ἡλικίαν, id est  
adolescentiam, contineri idem Gal. author est comm.  
in aph. 29. l. 3. scribens τὴν τῶν μειρακίων mediam esse  
inter τὴν ἢην καὶ τὴν ἀκμὴν, id est, inter pubertatem  
& florentem aetatem. Quod si verum est, pubertas  
 erit ab anno decimoquarto vsque ad annum  
 decimumoctauum, spatio videlicet dimidiae  
 septimanae: ab anno autem decimooctauo  
vsque ad vigesimumquintum adolescentia, vt  
scriptum reliquit Galen. comment. in aphor. 9.  
lib. 6. Itaque pubertatis nomine adolescentiam  
comprehendere Hippocrat. videtur. Ab anno autem  
 quinto & vigesimo ἡ τῶν ἀκμαζόντων καὶ νεανίσκων  
ἐλικία, id est florens & iuuenilis aetas, incipiens,  
quinta septimana terminatur, id est, anno trigesimo  
 quinto. Ab hoc postea ἡ παρακμὸ, id est,  
aetas declinans, incipit, iuuentuti ad ferendos labores  
 multum impar, & ad duas sequentes septimanas  
 extenditur, vt docet Galen. comment. in  
aph. 30. lib. 3. Ea igitur est à trigesimoquinto anno  
 vsque ad quadragesimum nonum. Inde succedit  
 senectus, quam triplicem Galen. esse docet  
extremo quinto libro de sanitate tuenda: cuius  
primam partem τῶν ὡμογερόντων appellat, id est eorum  
, qui cruda viridique adhuc senecta sunt,  
propterea quod nondum habent sensum senectę  
manifestum, sed adhuc ciuilia negotia obire posunt  
. Nec vero sola senectus trifariam ita diuidi  
41  
4  
241

1. pb Desgorris

242  
intelligenda est, sed & reliquae perinde aetates, vt  
prima pars viridis sit, deinde adulta, postea praeceps  
. Aetatem M. Varro diuisit in infantiam,  
pueritiam, adolescentiam, iuuentam, senectam.  
Author est Aulus Gellius li. 10. cap. 28. Seruium  
Tullium Regem, cum census faciendi gratia illas  
 quinque classes populi Romani instrueret,  
eam rationem sequutum, vt pueros esse existimaret  
, qui minores essent annis septemdecim:  
inde ab anno decimoseptimo quos idoneos iam  
esse reipublicae arbitraretur, milites scripsit, eosque  
 ad annum quadragesimum sextum iuniores  
dixit, supraque eum numerum seniores appellauit  
.  
Ἡλιοκαὲς. nomen est compositi medicamenti aridi,  
quod vel maximas carnis excrescentias vsque ad  
penitiora adurit. Habet autem auripigmenti libram  
 vnam, calcis viuae drachmas duas. Aqua  
laeuigantur per dies caniculae, deinde siccantur.  
Ἡλιοκαλλὶς. herba quae & ἡλιάνθη dicta fuit: de qua  
supra.  
Ἡλιόποις. idem quod τὸ ἡλιοτρόπιον majus, sicut habetur  
 apud Dioscoridem.  
Ἡλιόστροφον. sic à quibusdam dictum est τὸ ἡλιοτρόπον  
μέγα, hoc est, heliotropium majus: vt Dioscorides  
scribit. Plinius tamen heliostrophion & tricoccon  
 genera facit duo heliotropij.  
„  
„ρον&ἡλιοστρόριον Graeci dicunt vt apud Dioscor. &  
„ Apuleium videre est, quorum ille ἡλιότροπεν foeminino  
" etiam genere vsurpat; hic & maluam er„  
 raticam ἡλιόστρεφον à Graecis nominari docet.  
Ἡλιοτρόπιον. solaris herba Celso dicitur: cuius duo  
genera, majus & minus, describuntur à Diosc. in  
fine lib. 4. Gustu est adstringenti, cum quadam  
leuiuscula amaritudine.  
23  
„ l. 4. c. penult. ἀπὸ τοῦ συμπεριτρέπεσθαι τὰ φύλλα τῇ  
ν τοῦ ἡλίς κλίσει, itidem & Plin. inquit lib. 2. cap. 41.  
Nomen autem habet vt testatur Dioscor.  
„ abeuntem solem intueri semper, omnibusque  
„horis cum eo verti vel nubilo obumbrante, &  
„ lib. 22. cap. 21. heliotropij (inquit) miraculum  
"saepius diximus cum sole se circumagentis  
„ etiam nubilo die, tantus syderis amor est, noctu  
„ veluti desiderio contrahi caeruleum florem: à Ni„  
 candro vocatur ἡελίις τροπαῖς ἰσώνυμον ἔρνος.  
Ἡλιοτρόπιον. est & gemmae nomen apud Plin. lib.  
„ 27. cap. 10. sic dictae quia iniecta in vas aqua ple„  
 num fulgorem solis accedentem percussu san„  
 guineo mutat, atque extra aquam speculi modo  
„ solem accipit.  
Vt autem ἀλιότροπον&ἡλιοτρόπον, sic ἡλιότο  
Ἡλῖτις. est species squammae aeris, sic dicta quasi clauaris  
. vide χαλκοῦ λεπίς.  
Ἡλίωσις. insolatio. Est corporis in sole apricatio. Remedij  
 genus est veteribus medicis vsurpatum  
varijs modis & ad varios affectus: alij enim vncti  
, alij non vncti, alij decumbentes aut iacentes  
super multiplici strato, alij stantes aut deambulantes  
 solis radijs exponebantur: ex quo ista fere  
commoda consequebantur, corporis perspiratio  
 vberior, sudores, alui adstrictio, adipis consumptio  
, tumorum laxorum, maximeque hydropicorum  
 depressio, totius corporis exiccatio, respiratio  
 facilior, omnisque superflui humoris absunptio  
. Proinde eo remedio iuuabantur hydropici  
, ischiadici, nephritici, paralytici, elephantici,  
coeliaci, foeminae hystericae & alba vteri fluxione  
laborantes: adhaec cephalalgici, praemissa per  
DEFINIT. ME  
aluum vacuatione. Quae quidem omnia ex Antylli  
 libris Aetius plenius explicauit.  
Ἡλίωσιν autem solis feruorem torridum Aurelian  
. vocat lib. 3. ῶ χρον c. 5. & l. 4. cap. 2. solicationem  
.  
Ἧλος. clauus. Est callosum tuberculum, album, rotundum  
, capiti clauorum simile. Prouenit toto  
corpore, sed pedum plantis digitisque potissimum,  
nascitur frequens & in calcaneis, praecipue tamen  
 ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremque  
 etiamsi non alias, tamen ingredienti mouet  
. Sed & in summis manuum digitis saepissime  
 oriri solet. Accidit & oculis: sic autem vocantur  
 callosa in eorum albo tubercula, vt ait Celsus  
 lib. 7. Aetius agens de staphylomate scribit  
ἢλον in oculo appellari postquam staphyloma  
maximum euaserit, adeo vt palpebras excedat,  
& induruerit, cornea tunica vndique callosa euadente  
. Caeterum clauus omnis dictus est à figurae  
similitudine. Nec vero in homine tantum, sed  
olea etiam nλos dicitur, ceu quaedam solis inustio  
qua infestatur, quam, vt scribit Plinius, quidam  
fungum malunt appellare, alij patellam, quae  
Graecis λοπαὶ etiam dicatur.  
Ἥλωσις. Hippocrati vocatur palpebrae euersio, fitque  
 vtroque musculorum conuulso partemque  
tarsi continuam ad seipsum trahente, hanc & palpebrae  
 figuram Hippocr. κάμπολον, id est curuam  
ac reflexam appellauit vt docet Galen. 10. de vsu  
part. c. 9.  
Ἡμέρα. dies. Duobus modis potest intelligi. Vno  
spatium id modo quod est à Solis ertu vsque ad  
occasum, quo quidem à nocte distinguitur. Est  
autem duodecim quidem semper horarum sed  
inaequalium, prout dies longiores sunt aut breuiores  
, alioqui si in horas aequales diuisus fuerit,  
in ipsis tantum aequinoctijs duodecim horarum  
erit: alijs autem temporibus plurium omnino  
erit vel etiam pauciorum. Altero vero totum id  
temporis spatium dicitur, quod est ab vno Solis  
ortu vsque ad alterum proxime sequentem. Is  
vero etiam noctem simul comprehendit, eumque  
 à se intelligi plaerisque in locis Galenus professus  
 est. Est autem horarum viginti quatuor  
aequinoctialium. Hic quandam cum toto anno  
similitudinem habere dicitur, in quatuor partes  
similiter diuisus. Tempus namque matutinum  
humidum calidumque perhibetur, perinde atque  
 ver, vt ex Antyllo Oribasius scripto prodidit:  
 meridies aestati comparatur: pars quae ad occasum  
 spectat, autumno, vt & noctis prima pars,  
quaeque circa vesperam est, occasui similis: mediae  
 autem noctis tempus, hyemi. Eo namque  
tempore, quemadmodum & per hyemem; Sol  
plurimum abest à nobis. Quamobrem vtroque  
tempore corporum perspiratio aeque intercipitur  
, & fluxiones doloresque maxime recurrunt  
& vrgent. VItima vero noctis pars ad auroram  
spectans, propterea quod matutino tempori  
propinqua est, eiusdem cum eo particeps est  
temperamenti.  
Ἡμέρα κρίσιμος. vide κρίσιμος ἡμέρα.  
Ἡμερινὸς πύρετος. diurna febris dicitur Hippocrat.  
lib. 3. Epid. ea quae interdiu inuadit, opponiturque  
νυκτερινῷ, id est nocturnae, has Hippocrat.  
esse ait longissimas vt etiam sint nocturnis longiores  
& in nonnullis ad tabem vergant.  
Ἡμερὶς. quercus placida, Roboris genus est, trunco  
48

1. pb Desgorris

neque erecto, neque laeui, neque excelso, sed caudice  
 in orbem comoso, contorto, sinuosoque.  
Ἡμεροκαλλὶς. herba est folio & caule lilio similibus  
herbacei coloris vt porrum. flores in caule per  
singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt,  
lilij diuisura, quoties dehiscere coeperunt. colore  
perquam pallido. radix magna est atque bulbosa  
. Leuiter digerentem facultatem habet, & cum  
hoc repulsorium quiddam. nostri lilium agreste,  
vel lilium marinum nominant.  
Ἡμίδραχμον. pondus duarum drachmarum. vide  
δραχμή.  
Ἡμεκτὸν. τὸ ἥμισυ τοῦ ἑκτέως. hoc est, mensura choenicas  
 quatuor capiens. Pars est duodecima medimni  
 Attici.  
Ἡμικεραύνιος. fasciae nomen ad dorsi & pectoris deligationem  
. refertur à Galeno lib. de fascijs sub  
nomine Appollonij iunioris.  
ν Ἡμικοτύλιον. vide τέταρτον.  
Ἡμικανία. hemcirania. Est morbus mediae partis  
capitis summo cum dolore: hic modo dextram,  
modo sinistram partem occupat, & ad suturam  
vsque protenditur. Ea enim dolorum interstitium  
 est. Per circuitus plerunque reuertitur, vel  
quotidianos, vel tertianos, ac quibusdam extra  
caluariam, quibusdam in profundo capitis, plurimis  
 circa temporum musculos, vel altius etiam  
consistit. Dolores autem aliquando tam sunt  
vehementes, vt ne manum quidem ferant, affecto  
 scilicet pericranio & cute non experte morbi  
. Causa doloris tanti est vaporum, aut humorum  
, aut vtrorumque, vel multorum, vel calidorum  
, vel frigidorum, vel acrium salsorumque influxus  
 siue per venas, siue per arterias. Affluunt  
autem hi vel quod à cerebro eiusque membranis  
 foras pellantur tanquam redundantes aut vitiosi  
, vel quod à subiectis partibus sursum mittantur  
. Ac vapores quidem tensiuis doloribus  
afficiunt: biliosa excrementa mordaces inducunt:  
plenitudo grauitatis sensum adfert: rubor & calor  
 calidos humores significant.  
Dicitur &ἑτεροκρανία, & apud Trallian. I. 1. c.  
§ 12. τὸ ἡμικρανον: & apud Aetium l. 6. c. 49. πατθὸς  
ν ἡμικρανικὸν, Oribas. ἡμίκραιραν appellat in titulo c. 3.  
" l. 4. ad Eunapium, & Suidae ἡμμνραῖρα exponitur τὸ  
ν ἡμισὸ τὸν κεραλῆς dimidia pars capitis.  
Ἡμικρανικὰ φάρμακα. dicuntur medicamenta topica,  
curandis hemicranijs conuenientia. Ea non sunt  
vnius generis: alia enim magis, alia minus calida  
sunt: omnia tamen calida esse oportet, multum  
quidem, vbi non est multus calor, moderatius  
vero, si multa caliditas in dolore percipitur: tunc  
enim ad reprimendum caloris excessum, calidis  
pharmacis aliquid refrigerans miscendum est.  
Omnia etiam aliquid habere oportet quod  
firmitatem & robur addat, quod adstringentem  
scilicet habeat facultatem. Porro eorum materia  
 plurima est apud Galen. libr. 2. τῶν κατὰ  
τόπ.  
Ἡμιμοίριον. τὸ ἥμισυ τῆς δραχμῆς. dimidia drachma,  
apud Hippoc. vt interpretatur Erotian.  
Ἡμιμοχθηρὸς μεταβολὴ. ea mutatio dicitur quae fit in  
"puris ex sanguine generatione, & ea quidem mixta  
" atque media ex ea quae à natura & pręter natu„  
 ram sit lib. 5. de simplic. medic. facult. vt & com„ment  
. ad phor. 47. l. 2.  
Ἡμίξεστον. idem quod ἡ κοτύλη. propterea quod ξίσuς  
capit duas κοτύλας. vide κοτύλη.  
21  
Haec vox legitur apud Diosc. l. 1. c. 14.  
TO.  
H.  
Ἠμιοβόλιον ἢ  
Ἡμίοβολον. pondus est dimidij oboli, siue duodecima  
pars drachmae. drachma enim sex obolos habet.  
frequentius occurrit ἡμιωβόλιον.  
Ἡμιόνιον. herba quae &ἄσπλίωον&σκολοπένδριον appellatur  
.  
Ἡμιονίτις. herba quam σπλήνιον plaerique vocant, alij  
τεύκριον, alij etiam ἡμιόνιον.  
& Gal. τῶν κατὰ τόπ. c. 8.  
Ἠμίοπον. ἥμισυ. dimidium, apud Hippoc.  
Ἡμιπληγία ἢ  
Ἡμιπληξία. dicitur paralysis dimidij fere corporis,  
Dicitur &ἡμνίτης. de qua vide Diosc. I. 3. c. 152.  
quae apoplexiae succedit. Eadem videri potest  
cum παραπληγίᾳ siue παραπληξια, de quibus vide  
suis locis.  
Ἡμίτονος. deligaturae nomen apud Hippoc. vt annotauit  
 Erotianus.  
Ἡμιτριταῖος πυρετὸς. semitertiana febris. Est febris  
continua, ex quotidiana & tertiana febre, quarum  
 vna continua, altera intermittens sit, confusis  
 genita & cum horrore inuadens. Continuam  
 quidem esse Galenus ex Hippocrate docet  
, atque in eo Archigenem & Agathinum reprehendit  
, quorum ille semitertianam in febrium  
intermittentium numero posuit, hic vero in eodem  
 genere cum tertiana locauit, & sola accessionis  
 vehementia ab ea differre existimauit. In  
eodem errore est & Celsus lib. 3. cap. 3. Nec tamen  
 ex eo continuarum genere est, in quibus  
humor intra venas maiores putret, & vna tantum  
à principio ad finem vsque accessio perseuerat,  
sed vt vel ex ipso nomine semitertianae intelligi  
potest, reduplicationes habet tertio quoque die,  
non quales quidem habet tertiana, sed dimidia  
ex parte similes. Nam tertianae confusa quotidiana  
, accessionis tertianae verum typum necessario  
 immutat. Cum autem quatuor modis hae  
febres misceri possint, vel ambae intermittentes  
, vel ambae continuae, vel vna earum intermittens  
, altera continua, ambarum intermittentium  
 mistio, quia & febrem omnino parit intermittentem  
, non potest semitertianam, quam  
continuam esse oportet, gignere: ambae continuae  
, continuam quidem efficiunt, sed sine horrore  
 (quo tamen Hippocrates hemitritaeon maxime  
 definiuit) quod omnis febris continua nullum  
 per se rigorem vel horrorem parit. Itaque  
alteram earum intermittere, alteram continuam  
esse oportet. Nec verò interest vtra continua sit  
aut intermittens. Vtroque enim modo & continuitatem  
 seruabit, & mista simul bile & pituita  
cum horrore prehendet. Sed accidit multo frequentius  
 vt quotidiana continua & tertiana intermittens  
 febrem hanc constituant quam contra:  
eo quod facilius sit quotidianam fieri continuam  
quam tertianam, cuius etiam exquisitae accessiones  
 longiores esse soleant quam tertianae. Horror  
autem non quotidie, sed alternis tantum diebus  
inuadere debet, quibus scilicet tertianae & quotidianae  
 accessiones simul concurrunt & confunduntur  
. diebus autem alijs medijs & paribus  
refrigeratio sola incidit, quam febris quotidiana  
 proprie accersit. Ab eo horrore Hippocrates  
 hemitritaeon horridam febrem (Graece geiκώδη  
 πυρετὸν) appellauit. Itaque cum eiusmodi  
febrium mistio semitertianam pariat, duoque  
sint omnino modi quibus misceri secum possint,  
duae pariter erunt hemitritaei differentiae. Nam si  
ij  
24

1. pb Desgorris

244  
aequales sint vtriusque febris vires, nec bilis pituitae  
, aut contra pituita bili praeualeat, hemitri.  
taeus fiet exquisitus, qui non aliud est, quam aequalis  
 earum febrium compositio, per quam aequalis  
 quoque humorum pugna euadit. Sic enim &  
bilis celeritatem cohibet pituita, ac rursus pituitae  
 tarditatem atque hebetudinem excitat bilis.  
Cumque proprium sit tertianae febris rigorem  
mouere, quotidianae vero refrigerationem, mista  
 ex vtraque aequaliter febris horrorem necessario  
 afferet, rem quidem rigore minorem, maiorem  
 autem refrigeratione, tantoque hac ipsa  
maiorem, quantum à rigore magnitudine superatur  
. Vt enim extremi humores aequaliter confusi  
 sunt, sic horror pariter medius inter rigorem  
& refrigerationem nascetur. Quare non temere  
 febris haec hemitritaeos, hoc est, semitertiana,  
dicta est. Nam ex quotidiana continua, & tertiana  
 intermittente tota eius natura confusa, dimidiam  
 partem vtramque ex iis febribus retinet  
, non rigoris modo & refrigerationis, sed  
etiam reliquorum vtriusque febris symptomatum  
. Sin autem magnitudine vehementiaque  
impares febres sunt quae hemitritaeon gignunt,  
non iam exquisitus erit, sed ei magis affinis quae  
in mistione praepollebit, ideoque & propria eius  
febris symptomata in ipsa mistione magis erunt  
conspicua. Nec vero satis est febres eans mistas  
complicatasque esse, sed ita confusas esse oportet  
, vt vtriusque accessio eodem tempore inuadat  
. Id quod & perpetuum esse potest, accessionibus  
 eundem semper ordinem seruantibus, &  
potest non esse perpetuum, sed semel tantum  
aut bis terue in earum febrium complexu contingere  
 pro accessionum acceleratione vel retardatione  
. Quo quidem casu non tota ea febrium  
complexio hemitritaeus erit, sed eius modo accessiones  
 illae hemitriteae vocabuntur quae simul  
concurrent, eademque hora inuadent.  
29  
Hemitritaeus alias habet accessiones conDEFINIT  
.  
„ fusas, id est quae eadem hora simul prehendant,  
„ alius habet implicitas, id est quae diuersis horis:  
„ illa autem hemitritaeus quae suas accessiones  
„ confusas habet, nomen hemitritaei proprie me„  
 retur vt ait Galen. lib. 2. de different. febr. itaque  
„ hemitritaeus interdum ex genere confusarum, in„  
 terdum ex genere implicitarum est febrium: Se„  
 mitertiana autem tantum abest vt dimidia sit  
„ tertiana, vel multitudine symptomatum, vel  
„ viribus, vel horum tota conditione, vt longe etiam  
„ sit tertiana deterior, ita vt potius huius illa, quam  
„ haec illius esse dimidia videatur: Quamobrem  
„ non venit mihi in mentem inquit Gal. l. 1. Epid.  
" comment. 3. qua re adducti huic febri tale no„men  
 imposuerunt primi nominis authores, potuerunt  
" tamen hi cum febris tertiana habeat vt  
„& tertio quoque die inuadat, & ad integritatem  
„ veniat, quod semitertiana alterum habeat de his,  
„ alterum non habeat, ita vocabulum instituisse,  
„ habet enim vt 3. quoque die inuadat, vt autem ad  
„ integritatem veniat non item; Potuerunt prae"  
 terea quod & accessione careat cum rigore inci„  
 piente, ad haec cum non finiatur excretione, aut  
„ quod diem secundum non habeat integrum, hanc  
„ tamen nominis rationem approbat Gal. 2. de dif„  
 ferent. febr. & lib. de typis; caeterum longa haec  
„ febris est atque lethalis authore Hippoc. 1. Epid.  
"Romae frequentem fuisse suo tempore scribit  
„ Gal. Vide φρικώδης πυρετὸς.  
MEDICARVM.  
Ἡμιτύβιον. lintei crassioris pars, apud Hippocratem.  
Ἡμιωβόλιον. pondus dimidij oboli, siue duodecima  
 pars drachmae. Sunt enim sex in drachma  
oboli.  
Ἦναι. κόψαι. hoc est, caedere vel tundere: &ἡνίων.  
κεκομμένων, apud Hippocratem, vt tradit Gal. ei  
τῶν γλώτταις.  
Ἤνυστρον. est ventris sinus in quadrupedibus abomasum  
 dicitur. Hic venter est magnitudine amplior  
omaso, quod ἐχῖνον vocant, forma oblongior,  
t  
cancellis intus & crustis multis, magnis & leuibus  
 inornatus. Ab eo proxime intestinum se3I  
C  
l.  
quitur.  
Vide Aristotelem de partib. animal. I. 3. c. 14. 2  
& histor. animal. I. 2. c. 17.  
Ἠοίας. τὰς πρωϊας matutinas horas, apud Hippocratem  
.  
Ἦπαρ. iecur. Est viscus natura primum, facultatis  
naturalis sedes & principium. Nam cum corpus  
humanum tribus principijs gubernetur, hepar  
omnium quasi quoddam fundamentum existit,  
sine quo alia esse non possunt, cum tamen ipsum  
 sine alijs initio consistat. Est enim sedes animae  
 vegetabilis, qua primum animal praeditum  
esse necesse est in modum plantarum, sicut Galen  
. lib. de formatione demonstrauit. Oritur  
autem affuso sanguine crassiore & concrescente  
 fere sexta die à concepto semine. Itaque non  
modo sanguinis substantiae simile est, sed eius  
etiam qualitates retinet: calidum enim humidumque  
 est. Vt autem ex sanguine gignitur, sic  
& gignendi sanguinis vim possidet, quod insitum  
 sit vnicuique parti cuiusmodi ipsa est, tale  
quid etiam creare. Ea namque naturali propensione  
 iecur chylum quem intra se recepit, in sanguinem  
 conuertit: non eum quidem tantum  
quo se ipsum alat, sed qui etiam alendo vniuerso  
corpore vtilis sit & plane necessarius. Talis autem  
bonus sanguis & vitio carens fuerit: quem vt efficiat  
, necesse est insitas esse iecinori quatuorfacultates  
, vnam materiae eius attractricem ex qua  
sanguis generetur, alteram eiusdem retentricem  
, tertiam vero concoctricem, tum demum  
absoluta concoctione, eorum expultricem quae  
tanquam aliena concoctionem adipisci non potuere  
. His quatuor facultatibus primo & per se  
iecur praeditum est, tanquam naturalium operum  
 principium, quae in solido eius corpore sedem  
 habent, atque ab eo vim omnem accipiunt.  
Eas functiones cum per se exerceat, spiritu tamen  
, quem per se ipsum gignit, caloreque tanquam  
 instrumentis vtitur, sicut ὀνορμουντα explicantes  
 diximus, ex quibus non modo perficit hęc  
opera, sed eandem quoque facultatem reliquis  
omnibus corporis partibus impertit. Quaecunque  
enim nutriuntur & augentur, ijsdem praeditas esse  
 oportet facultatibus quas à iecinore tanquam  
à fonte hauriunt. Itaque cum iecur venarum &  
nutritionis principium sit, est & concupiscibílis  
 facultatis, quae nobis non cum brutis modo,  
verum etiam cum plantis communis est. Proindeque  
iecinoris facultatem plantae quodammodo similem  
 dicit Gal. I. de plac. Hipp. & Plat. Ipsum enim  
iecur plantae, venae autem mesaraicae radicibus respondent  
. Omnes autem in vnam conueniunt, quę vena  
porta dicitur, à qua & ortum habent, chylum ab intestinis  
 deferentes. Inseritur autem ea vena in partem  
cauam iecinoris, quam & simam nuncupant: inde chylus  
 in partem gibbam siue conuexam peruenit, in  
11

1. pb Desgorris

propria iecinoris caro residet (eam παρέτχυμα  
Erasistratus appellasse traditur) quae primum est  
sanguinis generandi principium. Ibi autem sanguis  
 genitus in aliam maximam venam, quam  
cauam vocant, recipitur, ex ijsdem sedibus prodeuntem  
& subiectam venam portam suo orificio  
 prope osculantem, quae eum in omnes corporis  
 partes vehat. Quod vt fieret commodius,  
natura iecur fere medium collocauit: siquidem  
sima parte ventriculo incumbit, gibba vero septum  
 transuersum attingit. Est autem iecur lobis  
nunc nullis, nunc duobus aut tribus, nunc quatuor  
, etiam quinque Hippocrati praeditum, nobis  
 plurimum quatuor, magnis duobus & paruis  
totidem, in carne sua continentibus vim sanguinis  
 effectricem. Caeterum sanguis quem iecur  
facit, multis de causis crassus est, & ad obstructiones  
 facilis. quare ad eas vitandas natura simae  
eius parti, quod in ea crassior sit magisque fecutentus  
, arterias inseruit quae insiti caloris symmetriam  
 in toto viscere conseruarent: nullas autem  
 gibbae dedit, quod ex diaphragmatis vicinia  
motus illi esset continuus. Ambit autem totum  
 viscus membrana neruulo praedita, qui propago  
 est nerui à sexta coniugatione venientis.  
O  
Ἡπατηρὰ δυσεντερία. sic dicitur vnum dysenteriae genus  
, quo aquosus sanguis excernitur, ei aquae  
persimilis in qua caro recens caesa lota sit. Prouenit  
 à retentrice vel alteratrice iecinoris facultate  
imbecilla vide δυσεντερία.  
" tur non modo ea quae dissipare sed etiam reprimere  
" iecoris tumorem possunt; dicuntur &ἡπαν τπηκά.  
Ἡτατήρια. medicamenta à Trallian. l. 9. c. 3. vocanHepar  
 autem πελυαίματον vocabat Empedo"  
 cles vt ait Plutarch. 5. sympos. 8. quia abundat  
„sanguine, & Aretaeus 2. de curat. acut. c. 6. ἥπαρ  
" esse inquit ὀκοῖον αἵματος πὰγὸς, velut sanguinem  
„gelatum, illius Gibba siue conuexa, Polluci l. 2.  
ν κυρτà dicuntur, quae vero inferius sub ventriculo,  
ν μὰ: Porro ράπιζα, πόλαι, μάχαεα, ὄνυξ nomina  
B sunt partium quarumdam iecoris aruspicibus.  
"olim nota & vsitata, quae & in hominis iecore  
" etiam habentur inquit Ruffus, sed obscurae sunt  
"& non conspicuae & inutiles ad medicinam, de  
nduobus prioribus meminit Nicander in Theriacis  
".  
Ἠπατικοὶ. Generaliter quidem dici possunt omnes  
qui ex iecinore quouis modo affecto laborant:  
nunquam tamen tam late eius vocis significationem  
 medici extenderunt, sed veteres quidem  
sic appellarunt eos qui propter iecinoris inflammationem  
 febricitarent, vt & pleuriticos & peripneumonicos  
 qui lateris aut pulmonis phlegmone  
 vexantur. Recentiores vero non ita, sed si  
tumor aliquis in hepate est, hepatis inflammationem  
, vel abscessum, vel scirrhum, vel aliter morbum  
 ipsum appellant, non autem hepaticam affectionem:  
 cum vero citra manifestum aliquod  
iecinoris malum imbecillitas sola acciderit, tunc  
aegrum hepaticum appellant. Hanc ergo imbecillitatem  
 ex qua hepatici dicuntur, sola intemperies  
 prouocat, eaque omnis generis, calida,  
frigida, humida, sicca, propter quam facultas  
eius alteratrix ad tantam imbecillitatem peruenit,  
vt quae prius ex proba temperie sanguinem probum  
gignebat, tunc ab ea deficiens sanguinem crudum &  
semicoctum reponat, & aquae modo liquidum in  
qua recens mactatae carnes ablutae fuerint. Is  
TO.  
H.  
propter facultatis etiam retentricis debilitatem  
è iecinore excidit & per intestina excernitur,  
eamque dysenteriae speciem facit quam proprie  
ἀπατηρὺ appellant. Singulae autem intemperies  
sua habent symptomata, calida quidem ingens  
cibi fastidium, sitim vehementem, febrim insignem  
& vitiosorum humorum vomitum: frigida  
 vero omnia contraria. Commune vero omnium  
 est, sanguinis aquosi & semicocti excretio,  
ne quis putet à calida intemperie superassari humores  
& reddi non modo nigriores faecique similes  
, sed etiam crassiores. Id enim verum quidem  
 est iecinori contingere cum sola intemperie  
 calida citra imbecillitatem laborat, cumque  
morbus nondum iecinoris substantiam affecit:  
verum hepatica haec affectio, non ad solam intemperiem  
, sed ad iecinoris substantiam pertinet  
, quae propter intemperiem quamcunque  
longo iam tempore contractam, imbecillitatem  
contraxerit: sanguinem enim & humores superassare  
, intemperati quidem caloris excessu, sed  
nondum prorsus imbecilli iecinoris est.  
Ἡπατικὸν πάθος. morbus hepaticus Celso, morbus a  
hepatarius Plauto.  
Ἡπατίτις. dicitur iecoris phlegmone vt notat Gal. I. .  
Epid. comment. 3. part. 4.  
Ἡπατίτις φλέψ. iecoraria vena. Sic dici ab Hippocrate  
venam cauam Gal. annotauit lib. de format. foetus  
, & comm. in lib. de nat. hominis. vide ολέψ.  
Ἡπατίτις. sic à quibusdam dici τὸ ἐυπατόριον, Dioscorides  
 author est.  
Ἡπειρωτικὰ μῆλα. mala Epirotica quae Diosc. Romanis  
 orbiculata dici ait l. 1. c. 162.  
Ἡπίαλος πυρετὸς. Epiala febris. Species est febris quotidianae  
 continuae. Inter continuas quidem eam  
recenset Gal. comment. 1. lib. 6. τῶν ἐπιδημιῶν. De  
genere autem quotidianarum esse, non potest  
esse obscurum, quod à pituita vitrea & acida  
oriatur. Nam vbi ea moderate, aut potius dimidio  
 sui putret, febrim excitat epialam. in ea autem  
 quaeuis pars corporis, eodem tempore, totaque  
 febris constitutione febrim & rigorem sentit:  
 febrim quidem à portione vitreae pituitae incensa  
& putrente, frigus vero à reliqua eius parte  
 non putrente nec incensa, sed frigida manente  
. Siquidem non putris pituitae pars per omnes  
venas vel vniuersum corpus dispersa rigorem  
concitat: quae vero iam putruit, febrem accendit  
, non aliter quam si pituita vitrea & bilis flaua  
simul abundarent & per partes sentientes mouerentur  
. frigoris ergo calorisque sensus in epiala  
 febre eodem tempore, eademque parte contingit  
, eoque à lipyrijs & reliquis febribus differt  
, in quibus vel interna vruntur, cum extima  
 frigeant, vel ardor summus in visceribus est,  
cum extremae partes algeant. Nam quod in his  
maioribus portionibus accidit, hoc in epialis  
contingit exiguis portionibus, eoque vniuersum  
 corpus pariter ambo persentiscit. Huiusmodi  
 febris genus Graeci medici ἡπίλιον proprie  
 dixerunt: putauitque Archigenes nulli  
vnquam alteri rei id nomen accommodatum  
fuisse. Verumtamen & Attici, vt Galenus & Hesychius  
 scripserunt, ita vocarunt τὸ πρὶ τοῦ πυρετοῦ  
ῥῖγος, hoc est, rigorem qui febrem antecedit: eoque  
 nomine καὶ οἱ ψυχροὶ nuncupabantur, vt non  
sit quaerenda alia ratio huius nominis, quam quod  
haec febris perpetuo frigida sit. Quidam tamen  
aiunt sic vocatam hanc febrem ἀπὸ τῆ ἡπιον καὶ  
iij  
245  
a  
c5  
68

1. pb Desgorris

ἀλὸς: quod mare in summa etiam tranquillitate  
perpetuo agitetur. vel ταταὶ τὸ ἀπίως ἀλεαίνειν, quod  
molliter & moderate incalescat.  
Ἠπιαλώδης πυρετὸς. ὁ μὰ ρίκης καὶ ῥίτους ινόμενος: hoc  
est, febris quae cum horrore & rigore inuadit:  
a pud Hippoc. vt annotauit Erotianus.  
x Ἠπιόλιον. dicitur leuis Epialae febris accessio.  
Ἡρακλεία νόσος. Herculeus morbus. sic dicta est ab  
Hippocrate & veteribus ἡ ἐπληψία, non quod  
Hercules, vt ait Galen. eo morbo laborarit, sed  
vt eo nomine ipsius magnitudinem καὶ τὸ δυσκαταμάγητον  
, hoc est, eius vim indomitam atque insuperabilem  
, designarent. Aristot. tamen problematum  
 sectione 30. scripsit Herculem reuera eo  
morbo laborasse. Sunt autem qui eo nomine  
apud Hippocratem τὴν μανίαν interpretentur,  
quod eo morbi genere Hercules è priscis Heroibus  
 solus laborasse dicatur. Aretaeus etiam elephantiasim  
 Herculeum morbum dictam fuisse à  
veteribus prodidit, quod vehemens magnaque  
sit, & nullo remedio superari possit.  
Ἡράκλεια. sic dicta fuit à plaerisque ἡ ἐλέίν: & à quibusdam  
ἡ σιηρί τις, vt habetur apud Diosc.  
„ nullis ἡράκλειαν nominari tradit l. 3. c. 158.  
Ἡράκλειον. sic dicitur à quibusdam τὸ ὰβρότονον, vt  
habetur apud Dioscoridem. Fortasse ab Heraclea  
 Ponti ciuitate, in qua, totoque eius agro,  
abrotonum plurimum atque probatissimum  
nascitur.  
Ἡράκλειον ἅμμα. Herculeum vinculum describit Ori„  
 bas. &ἡρακλειωτικὸν ἄυμα de quo Athenagoras in  
„ apologia.  
Ἡράκλειον κολλούριον. Collyrium à Tralliano sic voca"  
 tum describitur l. 2. c. 5. oculorum cauis vlceri„  
 bus conueniens.  
Ἡράκλειος λίθος. lapis qui & μαγνῆτις dicitur.  
" Ab alijs vocatus sideritis teste Plin. lib. 36.  
" cap. 16. Hesych. tamen negat ἡρακλείαν λίθον&  
υ μαγνῆτιν esse eandem, & à Sophocle λυδαν λίθον  
„ nominari dicens, id est lydium lapidem, quia He„  
 racleę vrbe Lydiaca reperiatur vnde &ἡρακλεῶν„  
τιν λίθον vocari; Theophr. sane, Heracleo & Ly„  
 dio lapidi eandem vim tribuit probandi videlicet  
„ auri, vnde indicem Ouidius appellat; hanc &  
„magneti vim Euripides ascribit: itaque non vi„  
 detur absurdum dicere heracleum & magnetem  
„ lapidem, vel saltem eadem vi pollere, attrahen„  
 di videlicet ferri & auri argentique probandi.  
Ἡράκλειον πάθος. morbus Herculeus, vide ἡρακλεία  
„νόσος.  
Ἡρακλεία μήκων. Herculeum papauer cuius meminit  
"Theoph. histor. plant. l. 9. c. 13.  
Ἡράκλειον πάνακες. herbae nomen ex panacis genere  
„ ab Hercule inuenti, quod vocant nonnulli ori„  
 ganum heracleoticum syluestre, quoniam est  
"origano simile, teste Plin. l. 25. c. 4. vide & cun„  
 dem l. 26. c. 14. & l. 20. c. 17. & Theophr. histor.  
„ plant. l. 9. c. 12.  
Ἡρακλέους ξηρὸν. medicamenti nomen siccantis, &  
carnem quae supercrescit exedentis. recipit autem  
 squammae aeris, misyos, chalcitidis vstae, atramenti  
 sutorij, aluminis scissi aequas portiones, vt  
efert Aetius.  
Ἡρακλῆς. nomen collyrij fistularis, & quod aegilopas  
 radicitus tollere dicitur. Descriptio eius habetur  
 apud Aetium lib. 14. c. 55.  
ν Lib. 4. c. 33. & 35. qui &τὸ λιθόσπερμον à non"  
 sanguinis eruptiones vtilis describitur à Gal. 5.  
„ Est &ἡρακλῆς aridi medicamenti nomen ad  
κτὰ γένη. cap. vltimo.  
Ἡράνθεμον. est genus anthemidis ad calculos efficacissimum  
. florem habet purpureum: cuius amplitudo  
 maiuscula est.  
Ἡραχνίωκεν. tenuibus & multis venulis instar  
telae aranearum implicauit, apud Hippocr.  
Ἤρκησεν. ἐβοήθησεν, apud Hippocrat. vt annotauit  
Erotianus: hoc est, profuit & auxilium tulit.  
Ἡρεμαῖον πῦρ. tranquillus & quietus ignis, de febre.  
lenta apud Hippocr. 1. γuνακ.  
Ἡρμάσθαι. ἐρηρεῖσθαι ἢ ἡρμόσθαι ἢ στηρίχσθαι. firmatum innixumque esse  
vel aptatum, apud Hippocrat. sic  
dicitur ἀπὸ τῶν ἐρμάτων, τουτέστι τῶν ἐρεισμάτων: quo  
nomine Homerus vsus est Iliad. β, ἀπὸ δἡρεν ἔρμᾶτα  
 νηῶν.  
Ἡρματισμένη. firmata, subnixa. Dicitur ἀπὸ τοῦ ἐρματίζεσθαι  
, quod &ἐρμάζεσθαι.  
Ἠριγέρων. senecio, herba est cauliculo cubitali, subrubro  
, folijs continuis, per extremitates erucae modo  
 diuisis, sed minoribus multo. luteis floribus,  
qui celeriter dissecti vanescunt in pappos. Nomen  
 sibi vendicauit, quod flores capillorum ritu  
canescant, radice superuacua. Nascitur maxime  
in macerijs & circum oppida. Facultatem mistam  
 habet refrigerandi & modice digerendi.  
Ἠριγένιον. dictum fuisse à quibusdam eo nomine?  
πριστερεῶνα, habetur apud Diosc.  
Ἠρύγγη ἢ  
Ἠρύγγιον. Eryngium herba est ex genere τῶν ἀκανθορύλλων  
 id est quae aculeos habent teste Theoph. hist.  
plant. l. 6. c. 1. vbi iρίγιον scriptum est, apud Hesych  
. vero ἡριγένειον: Dioscor. quoque ἐκ τῶν ἀκαιθυν ὶ  
sῶν esse dicit qui ipsum latius describit l. 3. c. 24.  
sic Plin. l. 22. c. 7. & clara in primis aculeatarum.  
erynge est siue eryngion contra serpentes & venenata  
 omnia nascens, alio nomine μὑράκανθαν a  
dici aiunt, vt pote quod habeat folia aculeata &  
spinosa simul ac αρωματίζοντα τῇγένσει gustu aromatica  
, ad haec radicem quoque ἀνώδη καὶ αρωμαηζιν  
σὰν vt eam ob rem non immerito vnguentis expetatur  
. Trium porro generum esse dicitur marinum  
 montanum & vulgare; quod vulgare album  
 esse ferunt & à multitudine capitulorum horrentium  
 spinis Centum capita vocari Latinis; Nicander  
λευκάδα ἄρυγγον appellat in Theriacis vbi.  
nota ἄρυγγον ab eo appellari non ἡρύγγιον vel ἡρύγγη, ὶ  
quibus in locis annotat quoque Scholiast. iusγον  
 esse λάγανον ἀκανθώδις&βοτάνην φύλλα ἀκωθώδη  
 ἔχησταν: Hesych. vero ἀρύγγιον esse dicit λέπτν a  
τι κάρρος ἀκανθώδις, ὃ καὶ ἐπὶ τὸς σορὸς εἰώθασιν ἐπηθέναι  
 τοῦς σίτου, forsitan vt mures & auiculae spinosis a  
aculeatisque folijs ipsius inde arceantur: Rursum.  
Scholiastes Nicandri, Nicandri ἄρυγγον& iρυηον Aristotelis  
 idem esse censet, Aristotelis inquam.  
de quo haec scribit hist. anim. l. 9. c. 3. τν δὲ αἰγῶν ὅτω  
τις μαὰ λάβηται τὸ ἄκρον τῦ ἡρύγγου(σαὶ δὲ οἷον τοὶξ) ἀ  
ἄλλαι ἐστάσιν, ὥτν μεμωραμμέναι καὶ βλέπουσιν εἰς ἐκεὶνν  
id est caprarum ex grege si quis vnam villo mento  
 dependente quem aruncum vocant, apprehenderit  
, caeterae stant velut stupidae, suos in  
vnam illam oculos conijcientes; sed fallitur non  
enim herbam ibi ab Aristotele intelligi, sed villum.  
quemdam caprarum satis clare indicant verba illa a  
ὅταν τις μὲας λάβηται τὸ ἄκρον τοῦ ἡρύγγου, & haec, αὶ δ .  
οἷον θεὶξ, vnde & Plin. lib. 8. c. 50. dependet omnium  
 mento villus quem aruncum vocant, hoc  
si quis apprehensam ex grege vnam trahat caete  
rae stupentes spectant, vt ἄρυγγας sit quas Martialis.  
vocat barbas, incanaque menta Cinyphij, vete148

1. pb Desgorris

„res Latini spirillum authore Paulo & Festo; ve„rumtamen  
& Plin. loco citat. subiungit id etiam  
„ euenire cum quamdam herbam aliqua ex eis mo„morderit  
, cui opinioni etiam astipulatur Plutarch  
". sympos. lib. 7. probl. 2 & in lib. de sera nu„minis  
 vindicta, non itaque mirum Nicandri  
"quoque Scholiastem putasse Nicandri ἡρύγγῳ  
" hanc vim inesse, sed eam cum Aristoteles ἡρύγγῳ  
„ confundere non debuit.  
"Porro quod ad eryngium herbam spectat, illa  
cum adoleuit, complures in ea ramulorum striae  
rubent, in quorum summitatibus globosa capitula  
, durarum & acutissimarum spinarum ambitu  
 stellatim circumuallantur. quorum color alias  
viridis, alias albus, interdum caeruleus inuenitur.  
Radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida,  
pollicis crassitudine, odorata: vulgus centum capita  
 appellat. Calfacit modicum, sed valde siccat  
. Meminit eryngij cuiusdam montani Aetius  
lib. 6. cap. 16. cui folia, inquit, angusta & minora  
, flores autem aurei & oculis similes.  
Ἠρύγγιον. etiam à quibusdam dictam esse aloen, author  
 est Dioscorides, forte à spinis quae sunt vtrique  
 communes. In reliquis enim nullam prorsus  
similitudinem habent.  
Ἡρωικὸν πάθος. affectio heroica melancholia ditur  
" à Gellio noctium Attic. lib. 18. cap.  
97. cuius haec sunt verba: Scitote intempe„riem  
 istam quae melancholia dicitur non paruis  
„ necabiectis ingenijs accidere, ἀλλʼ εἶναι χεδὸν τι  
ὰ τὸ πάθος τοῦτο ἡρωικὸν, & veritates plerumque for„  
 titer dicere, sed respectum non habere, μήτε καὶ υ,  
ν μέτε μέτρου.  
Ἤσας. ἠθίσας. apud Hippocratem, teste Galeno: id  
est, Qui percolauit.  
Ἡσυχίη. quies. ocium. Est cessatio à motu. Ergo cum  
corpus aliquod ab ijs sub quibus ante fuit in nulloimmutatur  
, quiescere dicitur: vt si in aliquo  
abijs recedit, secundum illud id moueri. Itaque  
cum multis modis corpus à statu in quo erat recedere  
 possit, multisque modis moueri dicatur,  
totidem modis dicetur quiescere, vbi moueri  
desierit: neque enim quies aliud est quam motus  
 priuatio. Quare vt contrarium contrario,  
ita quies motui semper succedit, cuiuscumque  
generis motus ille sit qui praecesserit. Itaque cum  
omnis motus apud medicos genere duplex sit, in  
qualitate & loco, vel ex ijs duobus compositus,  
patet quietem quoque geminam esse, & sicut  
omnibus ijs motibus communis est prioris status  
 immutatio, ita è diuerso quietibus prioris status  
 conseruationem. Cumque natura certa quadam  
 contrariorum moderatione vitam nostram  
contineri voluerit, patet etiam quietem omnium  
 quae in nobis mouentur, esse communem.  
Proinde factum est vt somnus (qui non est aliud  
quam facultatis animalis quies) vigilijs interponeretur  
, interque vehementes corporis motus  
atque exercitationes, mediam quietem interuenire  
 oporteat. Neque enim parua eius vis est in  
tuenda valetudine, vt quae spiritus instaurando,  
calorem natiuum augendo, & lassitudinem tollendo  
 vitam retineat. Sed cum ea inter causas salubres  
 censeatur, quarum recto vsu bene nobis  
est, deprauato autem male, modus quoque in  
ea non minus quam in omni motu tenendus est.  
Quies enim tum quae infra modum est, tum  
quae eum excedit, mala est. Ex quo patet omnem  
 quietem in relatione dici ad suum motum,  
TO.  
vt quantus is fuerit, tantam quoque illam esse  
conueniat. Quiete namque parciore refici corpus  
 nequit, immodica vero nimio redundat humore  
, vel etiam (quod fieri posse Galenus comment  
. 3. in lib. 7. τῶ ἐπιδημ. annotauit) interdum  
contabescit. Quorum quidem vtrumque non  
propria vi & natura quietis, sed ex accidenti contingit  
. Quies enim nihil reuera est, vti nec tenebrae  
, nec caecitas, nec silentium, sed mera priuatio  
. Quamobrem nulla eius actio per se esse potest  
, sed ex accidenti tantum, quod vel incommoda  
 nimiae exercitationis quiete & remissione  
tempestiua declinentur, vel abundanti ocio exercitationis  
 commodis priuemur & tandem torpeamus  
. Itaque quies ex accidenti refrigerat &  
humectat, corpus replet excrementis, neruos  
debilitat, effoeminat, omniumque partium actiones  
 deteriores reddit. Quamquam autem quies  
ex eorum genere videatur esse quae in nostra potestate  
 posita sunt, attamen ita comparatum est  
à natura, vt inter duos motus contrarios eam  
mediam interponi necesse sit, quod non ferat  
contrariorum ratio, vt secum vniri continuarique  
 possint. Nam prius contrarium motum natura  
 ordiri non potest, quam priorem sedauerit:  
atqui sedare, subsistere est & quiescere. Exprimit  
 ergo necessitas quoddam esse tempus inter  
duos contrarios motus quo quies agatur. Id  
quod in pulsu (qui cordis & arteriarum motus  
est) liquido obseruatur duobus motibus inter se  
contrarijs constante, quorum vterque quietem  
suam habet. Cum enim facta arteriae dilatatione  
facultas pulsifica non possit eam comprimere  
nisi à dilatando cessauerit, nec similiter absoluta  
arteriae contractione eam denuo explicare, nisi  
contrahendi finem fecerit, constat geminam esse  
in singulis pulsibus quietem, vnam post peractam  
diastolen quae externa siue supera alteram post  
systolen, quae interna quies siue inferior appellatur  
. Earum vtraque pars pulsus à medicis censetur  
, non proprie quidem & per se vt diastole atque  
 systole, qui vere motus sunt, sed per accidens  
 potius, quod reuera nihil sint, sed cessatio  
tantum priuatioque motus. Conferunt tamen  
& illae plurimum tum ad pulsuum cognitionem,  
tum ad praesagiendum ex pulsibus, sicut postea in  
explicatione τοῆ σρυsμοῦ dicemus.  
Ἤτριον. Scholiastes Nicandri dici tradit τὸ ἥπαρ, &  
ἄριον apud Trallianum vertit interpres suminalem  
 placentam: apud Galen. autem pannosam  
& laceram vestem significare videtur vt cum ἔξητριασμένον  
 apud Hippocr. esse dicit τὸ διὰ ἡπρίυήθημένον  
, percolatum & transmissum per pannum.  
Ἦτρον. exponit proprie Galen. imum ventrem seu  
regionem imam ventris quae vmbilicum & pu¬6  
denda interiacet; Sic & Suidas vocat τὸ ὑπὸ τὸν εαὐ  
ὁμραλὲν μέρος, vt & Pollux li. 2. ἥτρον καὶ ἀπογάστειον ε  
vocari scribit omne illud quod sub vmbilico est ee  
vsque ad pilos, qui supra pudenda sunt, vt ideme  
sit quod èρήβαιον: Rectius itaque à Marcello redditurimus  
 venter quam ab Hermolao, pubes,  
quae est nβη: à voce προν τὰ ἡτραῖα&ἡπριαῖα dicuntur  
, id est, ea quae ad τὸ ἢτρον pertinent. 4  
Ἠφαιστίας. emplastri nomen ad inducendam cicatricem  
 optimi. Parabatur ex testa ea maxime quae  
in fornacibus vsta esset, eo quod desiccandi abstergendique  
 vim maiorem haberet.  
Ἠὼν. definitur à Polluce lib. 2. πᾶτα ἡτῶν ὀρθαλμῶν ει  
„ἀριγραρὴ, id est, totus oculorum ambitus.