$$
\begin{gathered}
\text { EPISTOLARVM } \\
\text { SIGISMVNDIEOLIANI } \\
\text { LIBRI QVINQVE, } \\
\text { CAROLO EMANVELI, } \\
\text { TAVRINORVMEET } \\
\text { ALLOBROGVMDVCI } \\
\text { SERENISSIMO } \\
\text { NVNCVPATI DICATIQ. } \\
\text { Itemq. Órationes duodecim, }
\end{gathered}
$$

Cum Indicibus duobus, vno eorum, ad quos fcripte funt epiftolx, altero rerum fcitu dignarum.
CVM PRIVILEGIO.


Venetirs, Ex officina Dominici Guerrai, \& Io. Baptisita


$$
\because \because \because \because+\quad \because \quad-\cdots
$$

$$
\cdots
$$

$$
\approx
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \quad \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {...* }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \therefore \quad \because \quad \because \quad \because \quad \therefore \quad \therefore \quad \because \quad \therefore \quad \therefore
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \because, \quad \text {, } \quad \text {, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \because \quad!\quad 1, \vdots \because
\end{aligned}
$$



## SERENISSIMO

 PRINCIPI
## CAROLO EMANVELI,

TAVRINORVM ET ALLOBROGYM. D V C I,
Sigifmundus Folianus.


Olent, Sereniffime Dux", qui Principibus libros infcribunt, in exordio, vt ab illis gratiam ineant, $a b$ vitima origine corum generis \& antiquitatem, \& laudes repetere. quos ego quamquam improbare non poffum, hoc tamen tempore, minime fequor: Cum enim confilium cepiffem quxdam mea a 2 fcripta
fcripta clariffimo \& ampliffimo nomini tuo infribendi, non induxi animum Sereniffime familix tux aut res in pace \& in bello preclarè geftas, aut genus ipfum a Regibus ac Cafaribus ductum, aut in fumma tuas fingulares planéq. regias virtutes, \& cum virtutibus confentientes actiones explicare . Siquidem \& anna lium monumentis illaomnia effé mandata; \& tuas: diuinas actiones a luculentiflimis huius ætatis fcriptoribus confignari, ut monumentis mandentur, thăximè intelligebam ; illídq. animo meo identidern obuerfabatur, nihil tibiifti imperio nato-, \& Dei opt.:max. beneficio, ficuti videnius, ad haec tempora nato, poffe addi-, quò illuftrior \& amplior effes. Namque tu ipfe virtutibus prorfus regijs maiorum tuorum, tuámq. maieftatem egregiè conferuas; \&, cum Regis Hifpaniarum maximi \& omnium optimi $P_{\text {H }}$ 1Lippigener, Galliarumq. regis olim potentiffimi Francisci ex filia nepos, regibus dignitate atque amplitadine exæquêris : tanta ta men facilitate \& humanitate \& audis omneis . $\&$ decernis omnia, vt, qua focietas humanitatis cum grauitate difficillima eft, in te furmma appareat; ac, quod caput eft pietatem, quantam decer Principes in terris Dei mini-
ftros, ubique \& relligionem fanctiffimo Numini piè caftéq. tribuis, \& colis fanctiffimè. Cum itaque Celfitudinem tuam (mihi placet nomine vti iam diu ufitato) nullo meo preconioindigere iudicaueriin, tantum audeo abs te perere, quod me ad hace fcribenda impulit ; vt propter iltas fingutares, \& verè regias virtutes, in primis ob iplam humanitatem, xquo animo patiare, qux a me, vt dixi, fcripta in lucem iuffu corum:, quarum volurtate reguntur mear ftudia, nuper edidi, tuo clariffimo :\& ampliffrmo nomine ornata in ftudioforum manus peruenire. Suht enim Epiltolarum ad viros vel ex doctrina notos \& claros, vel nobili genere natos, vel in aliquo dignitatis gradu lacatos, vel poftremo ad ftudiofos bonarum artium ado lefcenteis fcriptarum libri quinque : proterea ali, quot Orationes. In quibus, quantum ftudio efficere potui, \& res, de qua agebatur, paffa eft, illud dicendigenus fecutus fum, in quo \& noftra \& patrum auorumq. memoria praftantiffimis ingenijs homines elaborauerunt, ,vtillam,' qux imitando queritur, orationis formam expri merent. Quod vtrum fim affecutus, aliorums efto indicium : certe quidem volui ; $\&$ in eam curamabineunte atateincubui, ne Barbarie-vel:
iple
ipfe inquinarem, vel qui in difciplinam mihi traderentur, ab eis inquinari paterer linguam Latinam. Cuius dignitas, ex quo in vrbem Romam peregrinitas infufa fuerat, labefactata, \& fuperiore altero feculo in antiquum itatum prene reftituta, his temporibus fiue laboris fuga, fiue nimio Etrufcx lingux ftudio ab Italis permultis deformari cœepit; vt periculum fit, ne, fi à Reip. Chriftianx Principibus, à te poriflimum, quiin hac re, vt in ceteris $\&$ parentis \& auorum inftitutum fumma cum lauderenes, eiulmodi incommodo, quali mor bo, non occurreretur ; ipfum Latinx lingux, eaq. re etiam Grecx, ftudium, quo Diuini humaniq. iuris, totiusq. Philofophix cognitio \& fcientia ad recte viued idum neceffaria continetur, tetris tenebris \& fempiterna obliuionei breui obfcuretur, atque obruatur. Sed vt redeam, vnde vis quædam doloris me abripuit, non negarim, Sereniffime Princeps, me adductum fama regiarum tuarum virtutum, atque humanitatis, qua in fumma animi magnitudine temperatus diceris, huiufmodi confilium cepiffe tuo nomuni clariffimo \& pulcherrimo has epiftolas \& orationes uti infcriberem; non profecto, quòd te his decorari pofle arbi-.
trarer,
trares, quem non magis maiorum gloria \& criumphi, quàm proprix regixq. virtutes ornant, decorant, honeltant; fed quòd tuo nomini, tamquam alicui numini, dicatas non folum eorum, qui fe æquos rerum xitimatores profitentur, iudicium non formidaturas, fed inuidos etiain \& obtrectatores nauci habituras exiftimarem, Quapropter ipfarum Epiftolarum, \& Orationum codicem Celfitudini tux mittere. non fum veritus, atque orare, uti eas, qualefcumque funt, cum propter meam propenfionem ad Latinitatis cognitionem in pofleffione retinendam, tum magis ob iftas clariflimas diuinasq. virtutestuas, \& earum decus humanitatem, \& denique in litteratos homines, quam egregian effe omnes prædicant, voluntatem, libenti animo accipias, fümmx mex in Celfitudinem tuam obferuantix ac reuerentix argumentum. Ad hxe, cum fex ab hine annis alias epiftolas Guerrerijs illuftribus honore ac nomine iuuenibus, meis olim difcipulis infriptas edidiflem, factumq. effet cofum incuria, qui typis æness litteras effingentes libros imprimunt, vt mendis faterent, exeis quadam, quas magis probarem, emendate vtiterum imprimerentur, \&in poftremos duos libros

Bros conclufx cum his quas nuperrime faripfi, conglutinarentur, curaui ; ne vnius corporis quafi membra in diuerfas parteis diftracta uiderentur. Viue felix Princeps Serenifs. faxitq. Deus immortalis, ut non modo imperio \& gloria; fed liberis etiam in dies magis floreas; idq. \& qui nunc viaunt videant, \& pofteri etiam. vehementer lxtentur.
Mediolani, ex Academia Thaëgiana Kal. Sept. CIO IO L XXXVII.

$$
\begin{aligned}
& 2 \cdots
\end{aligned}
$$ nem neglexiffe, vt fibi minus neceffariam, indicandi uians totame effe perfecutos, wt maxime neceffariam ad dijputandwm: caq. reeos habwiffe (ut teftatur ipfe Cicero) genus orationis exile inufitatum, abhorrens a wulgi auribus, ab/urdum inane б ieiunum. Quod QuinCtilianus non negat, cum illos rebus magis aiutos, quans or,ationse magnificos dicit fuiffes. 2nis enim potacrunt effe eloquentes, cum |preuerint eam artem $\sqrt{2}$. ne qua indicandi ratio non magzum prabet ufum loquentibus? Que cum ita fint,intclligimus ac concludimus, M.T ullium eloquentia parentem, \& principess, optima ratione adductum, ut inuentionem priorem ordine nature, \&r adnfum nempe ora "torium potioress. quam artem iudicands, diceret : cum per. - Jpicinnm fit, fine inuentione iudicandis sationem oratori nalli © fui effes. In quo cur Maioragius a Tallio diffenfer rit, haud facile fu/picari po $\int$ fun: mifitlud fuit in can /fa, quod licet nazura inuentio prior fit, ad vjumq. oratorium etiampotior; il. lam tamex artium foriptores funt pofteriore loco perfeciuti: ut -appareat Maior agius acwtè magis, quàms iuffè arguiffe Cicera. wem, wel, de qua Iudicio loqueretar in Topicis, non fatisurimaduertiffe. Vale: Burmü.

## NATALICOMITI, Canturium. . 21

Cum bodie mane inter doctos quofdam viros in bibliothe. - ca Antoniana de Italis bominibus, qui doctrina elegantipraStare dicantur, fermo baberetur; tuq. horum in numerum ab illis adfcriberere : quidam ex ifto municipio, qui te aliguando ho/pilem babuerit, iniecit in fermone, ific te habere domisi. lium. quod licet non pofferm addaci, wt credercm, sum tamens fortunamin bonis dominari me toon fugiat, fieri potwife /fupicatus fum, vt aliqua tempefiate iactatus masites ad iftor, tamquam ed portum aliquem appuleris. . Quamobrem, nif ille,
itte, gui hoc nuntiauit, ifto nomine; quo mibi notwes, cum quopiam alio conmuni, deceptus alium Natalem, pro Natali Co mite, qui Athenai coenas ex Gracis Latinas ferit, cuiseqq. mentionem fucieliamius, babuit, te rogo, vt uel ad me cum Me. diolanum venies, diuertas; welf forteoccupationes id noniferent, des aliquid litterarum, quò te iftic effe, non alium, cui idetn nomen fot, a ve ipfo, bot eff, ex ipfos litteris this cognof camus. Quod enim ab ineunte asate virsuthim tuarum - \& erudition is famatantiom indartus, tes de fasje ntribiminus notum, ita femperamaui, vt, fieccafio fe fe obiuliffet, wertum amici bomi-
 widendi non effe, atque ablata tandem occafione ad te non exararebouslitteras? quibus io ego, qual te, benenolentia tacitus comprobindi, eam'declararem's id tu omnia a me tibi prompta fore certo fires: Vale: Mediolani.

## HORATIOTVSCANELLO; Venetias: $22^{\circ}$

- TANTA now fam voluptate affecturex Pompily frasrisf: lï ad nos reditm, quantam prafétò coopiffem, fridlle quod apta: bam; ad ze rewerti potuiffet . Ferum, woti nos perfan/ums habenus, illism tamtos in virtute ac litteris progreffeis te magiftro potaiffe facere, quibus maiores numquam facturus eft, alÿ traditus in difciplisams; if tu won alia de camffa; quam de quà Pater itlisus in fois litter is secums agit, buc fuiffe remoca. zum, debesexistimane,: Sed ribi, fubiquo rudimeintapofoit, quibus frne in'bis stadÿs, in quibus verfamiar, litterarum pro: cedere, \& lonigtus progredi nemio poteft, son folium habemiss gratiam, fed fo dabitur facultas, aliquanda etiapm referemus: tañtum abest, vit, qus tibi nomine xios cffe fuppectó's dolemus, beneficiorum intillimn axaraom finuis imimemores . hanet iviina is: nobis; femperq: barcbio illorum memorinin: Antitecanffa
angustia paffa non fint, buius tamen fortuna non valde panis teat. Non duxi uxorem. quid enim ducerem instanta cwm rerum tenuitate, tum corporis mei imbecillitate,? Sed de statu meo habes; redeo ad tuum: qui talisvt fit, quem fortura temeritas labefactare nequeat, © opto, ©D Deum ita precor, wt magis ex animo pro me precari non po§ sim. Hoc enim mihs dabis, vt, cum tui amantifsimum me effe tibi perfuaferis; in ze expetendo, © tibi omnia fecuxdif sima optando nemini con. cedam. Vale. Mediolani.


## PRIMO COMITI, Herbam.

Ex Ioannis Antonÿ fratris tui viriboni, bo non illiteras tiobitu magno dolore te fuife affectum, qui non putat, ewm egoxibil bumani in bomine, d", quod feri nequit, hominem prorfus hominem non effe, existimare, ut credam,facile adducor atque, ut prudentiam, of cum hac animi, quam dicunt, altitudinem tibi ineffe, tam mibi ft perfuafum, quàm quod maximè s fiquis tamen inftif simum dolorem tuum, cui reffitere, nif̂ fenfus planè expers, non potuifti, fratris charifsimi morte nox effe commotwon, zuo ifto animi robore of magnitw-- dine confifus, dicere non dubitet, ei nullam fidem babebo. Quare ze doluiffe, quantum humanitas amorq. in fratrem zuys postulauit, indicaui; ac non folum illius interitum, quem ego quoque amabam, agrè tuli, Sed quem ex eo dolorem te haufife fum arbitratus, pro noffra a micitia ipfe etiam dolui. Sed quid agamus: comm ea lege nati fimus, wt, cum uita imperatori, bocest, Deolibitum fuerit, de bac quafi wita fatione decedere non recufemus? qua in retamen cum fratre tuo praclarce effeactum, cui quod paucis contigit, ut, cum vita eiacerbior propter morbum \& ipfam fenectuutem effeccapifet, cum illa apud fuos honestam mertem commusaret, son minus cete-

## EPIS T. L I B. V:

 ris, quàm fuis defideratus ; equidem cum illius maxtui manibus gratklor, tum Deo opt. max. ago gratias: quemi fupplex oro', vt nobis ciusmodi, quem fratri tuo attulit, mors' exitum affegat. Hac breuiter adte, non tam uti deberem molefiamm,cum vel ipfa dies, quam te non expectalfe, Sed tua /apientia ei rei occurriffe exploratum habeo, medicinam afferre potuerit:quam vt intelligeres, me de ino quidem marore cogitantem doluife: de fapientia voro in media dolore voluptatem accepife. Valen. Mediolani.
## FRANCISCOCICEREIO, Mediolanum.

AnNIBAIIS Crucey viri optimi, b non vulgariter
 praximis vinculis $\delta$ propinquitatis of affinitatis coniuncti fue gunt, maiorem animo dolorem non pofsist capere . quid qua-
 tem aquo ferre anima, nemo pofsit, vt ingent senatus; vt mareant amici ceteri, vt univerfa civiteas perturbata fot ; mibi samen ille moriens pracipmum quendum dodareminusit . Non ze fugit Cicerce, guantum ewm virwm amaxisrim virtutis tantuim nomine, antequam mein anvicitiam reciperet, quantum etiam laberarim, vt apodillum ancici in gratia ponerent.po\$hea ; cumstua commendatione in primis deligere me capiffet, benewolemtie stianm ea mibi dediffet indicia, qua ÿs santùm, ginos chares incinndasg. baberet, dare folitus erat ; videbar mibi, non folmm cius amoris in me, bo iudicíy fructum immor. salem cepiffe, fed doctorwm bominmm, qui illswm amarent; $\rho$. monlamarem panè confecurus : itaque omanibus Latitÿs incede. bam. Nwac awtemmerree ab eo cwm vita commutata, lacrynuis olvitui traditex. fum, nec lenationem dolor is aliunde expe:.

