The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized version of an item from our Library.

Usage guidelines
To the best of our knowledge, this item is in the public domain. We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute
The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library’s activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.
DE COCCIMELEA• CAP• CLI•

NOMINA.


FORMA.

Prunus arbor eft radicibus summo cepite uagantibus paucis, caduice subrefo, fefbro, multis brachiatu ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutum ferrarro, flore candido, foliato, pomo carne cute fefite, obf intus duro eft quò nucleus includitur.

LOCVS.

Sativus Prunus in horsis naæcitur. Damascena in Damaco Syriae, à quo cognominata sunt. Sylvestris autem paìsim in ñepibus repetur.

TEMPVS.

Sativus Pruni fructus medioriter humectant & refrigerant. Sylvestris adstringunt, ut fumilius ex corundum facultatibus innotetet.

VIRES. EX DIOŚCORIDE.


EX GALENO.

tum hunc uentrum aut acidum, aut omnino ineditum inuenis, ubi exactim maturi.
PRUNUS SYLVESTRIS
Schleben.
PLANTARVM HISTORIAS CAP. CLII.

A maturitatem sucerit affecutus. Priusquam enim eo perueniatur, nullus est fermentum qui non acorem, aut acerbitatem praefeat, est qui & amatitudinem. Prininde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter untrem faturum, utilis est: quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porro quae ac ficubus concecerunt est, ut uest exsicata utilia perna neant. Damaecenis prima laus bonitatis magna hominis opinione defectur, Proxima igitur in Iberia & Hispania prouenit. Probatisima in Damascenis sunt, quae cum mediocri additione magna laxa sunt. At parua, dura, acerba & in chio permeat, & uteri subducendo minus idoneae, cui officio Iberica maximè comitentur, in medicamento plus melius habentes, abundé untrem molliunt, etiam in foliis comestantur, & multo magis in medicamentum ipsum subforbeatur.

EX PLINIO.


DE CONIO. CAP. CLIII.

NOMINA.


FORMA.


LOGVS.

Pasilin pratis, locis incultis & umbrosis nascitur. TEMPVS.

Iulio mensae flores & feminas profert.

TEMPERAMENTVM.

Summann habert refrigerandiuim Cicutia, atque adeo uenenum est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


EX PLINIO.

Cicutia uenenum est, publica Atheniensiium prae intuisa, ad multa tamen u- fus non omittendi, Semini & foliis refrigeratoria uis, quae si enecatur, incipitur algere.

DE CYNOGLOSSO OFFICINARVM
CAP. CLIII

NOMINA.

Lingua canina.

Dioscoridis damus Caninam linguam, quae uidia caule est, & uiribus etiam ab hac nofra diuera.

FORMA.

Caulem obtinet cubitalem, & interdum longiorem, hispidum, furculosum: folia angusta, pretonga & lanuginoasa, non uenosae, mollia: florem primum purpureum, dein ceruleum, stamina habent purpurea: radicem oblongam, & profun- b deterram penetratam,

LOCVS.

Pasim circa itinera prouenit,

TEMPVS.

Juniio & Iulio mensibus florit.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores herbarij frigidam & siccam esse statuunt in ordine secundo.

VIRE.

DE CNICO

CAP. CLV.

NOMINAE

Nomina.

FLORENS græci, Cnicus & Cneurus Latinè nominatur. Officinæ Carta-

mum & Crocum hortenèm appellant. Germani Wilden gartenstius

eam ad differentiam Atrakylidis, de qua supra dictum est.

FORMA.

Est habet oblonga, incisuris diuina, alpina, aculeata. Caules cubitalis, in quibus 
capita obius magnitudine, Florem similem Croco, semen candidum & rufum, ob-

longum, angulolatum.

LOCVS.

Nasceitur in hortis & agris fatus.

TEMPS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Terriè est ordinis excalefacientium eius semen, si quis foris eo uti uololet.

VIRIS.

EX DIOSCORIDE.

Huius flore utuntur in obsoniis. Semen tundit & ex eo exprimit succus qui cum

hydromelie aut gallinaceo uere datu alium purgat. Stomacho tamè adieratur, 
Flunte etiam placente que alium emolliunt, si succus eius amygdales, nitro, anifo,

& molliè coctè milceatur. Oportet autem ante cenam in partes quattuor diuinas lu-

gandis nuces quantitate duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Su

natur Cnici candidi fexariiis, amygdaletu tofarum & decorcarii gyathi tres,

aniù fexariuè unus, aphroniti drachma una, caricarum triginta carnes. Seminis

succus lac cogit, & ad foliandum alium efficacius efficit.

EX GALENO.

Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur.

DE CENCRO

CAP. CLVI.

NOMINAE

Nomina.

FRUMENTI genus stipula cubito ahoren, geniculata, folio arundina-

ceo, lemine in ube tereti & pendulo, folliculo concluso, radice numerosa, capilla-

ta, ac multipliè fruticante culmo.

LOCVS.

Saturn in aruis provenit. In frigidè & aquo solo prius serendum, postea in ca-

lido precipiunt. Gaudet solo limoso uliginoso èg.

TEMPS.

Augusto mensè demetendum.

TEMPERAMENTVM.

Milium primo ordine refrigerat, exiceat autem tertio exoluto, aut certè secundo

intenso. Paululum etiam tenuitum est partium.

VIRIS.

EX DIOSCORIDE.

Minus ceteris frugibus alii. In panes autem coactum, aut tanquam puls confe-

ctum alium fitle, urinam autem souer. Tofium uero faccis inditum & fomenti lo

co appositum, sorminibus & alis doloribus auxilio est.

EX GALENO.

Milium ut ferculum come fistum inter omnia frumenta euclia minimu nutri-

menti confert, Sed & uentrem deficcet. Porro foris impositum in facullis idoneum

cel fo-
DE CRAMBE SATIVA

CRAMBE SATIVA

NOTA.

Crambe sativa L., is a herbaceous plant commonly known as Crambe. It is native to Europe and Asia and is often cultivated for its root, which is used as a vegetable. The plant has a fleshy, succulent root that is rich in nutrients, particularly in calcium and magnesium. It is also known for its high content of mucilage, which is used in traditional medicine for its laxative properties.

Cultivation:

Crambe sativa is usually grown from seed, which can be sown directly into the soil in the spring. The plant prefers well-drained, fertile soil and full sun. It is drought-tolerant and can grow in a variety of conditions, although it generally matures faster in warmer climates.

Harvesting:

Crambe sativa is ready for harvest when the roots are large enough to be dug. It is typically harvested in late summer or early autumn when the roots are fully formed. The roots can be dug, washed, and stored in the root cellar for use throughout the winter.

Nutritional Value:

Crambe sativa is a rich source of nutrients, particularly in calcium and magnesium. It also contains significant amounts of vitamin A, vitamin C, and vitamin K. The high mucilage content makes it a good source of dietary fiber, which is beneficial for digestive health.

Cooking:

Crambe sativa can be cooked in a variety of ways, including boiling, roasting, and stir-frying. It is often used in soups, stews, and vegetable dishes. The root can also be pickled or dried for later use.

Wildlife:

Crambe sativa is not generally considered a major pest plant, although it can spread rapidly in disturbed areas. It is not known to support a significant population of wildlife, but it can provide a food source for some insect, bird, and mammal species.

Environmental Impact:

Crambe sativa is a hardy plant that can be a useful addition to vegetable gardens, especially in areas where other root crops are not well-suited. However, it is important to manage its spread to prevent it from taking over natural areas. It is also important to monitor its use, as it can be a potential allergen for some individuals.
BRASSICAE SE
CVNDVM GENVS.

Krause Col.
BRASSICAE QUAR
TVM GENVS.

Kappisfrue.
PLANTARVM HISTORIAM CAP. CVIL.

A Germaniae partibus, Boioaria potissimum, per integram annum curriculum quod diue uicit, quod illice eius prouentus sit uberrimus.

FORMA.

Caule est Brafsica leuiter rubente, caulo, folio praegrando, carnoso, ex crefo canlicante, in latus utrinquedi diffuso, promiunus uenanarum foris fructicante, cyma patula, flore tum lutoe, tum albo, femine in siliquis.

LOCVS.

In hortis hodie passim proueniunt Brafsicae, Frigidis uero & pluris regionibus po[io]to carundem optima,

TEMPSVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semen etiam proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Brafsica tum manducata, tum foris imposita excecut, Sicca uero & calida primo ordine.

Vires. Ex Dioscoride.


Caput purgatur per fe naribus infulus, Mennes ducit cum loleacae farina inditus. Fo lia per e aut cum polenta trita, omnibus inflammationibus & cedematibus coferunt.


Ex Galeo.

PLANTARVM HISTORIÆ CAP. CLVI.

C in jicere equebbit. At humentē alium siccare volentes, quum mediocrer hulīside uidebitur, prior aqua efflua repente aliarm calentem inincecum, acita ruflis in ea diecoquimus uquecum tenera flaccid’ca euafricit.

EX PLINIO.


EX SYMEO ONE SETH.

Malum & melancholicu succem proceat. Vifum hebetat, & sommus per contraria inomnìa inturratur. Sucus eius aliqutatem purgat; corpus uerò eius uentre fatis. Quapropter in quibus humecât alium excicare volumus, uel man modi de coqentes, aquam REQ primum abijcentes, confettim ateri aque feruenti indium: nihil enim nec essis, necque frigide aquæ quod bis coquitur tangere debet. Etfii ua Brasicae peoris uecit eff quam hyberna. Cit uerò urinam, lumbrios interficierit, & iis qui ex uino crupula laborant auxiliari. Furtura autem quod ab humiditate obtum hebetudinem lant, Cocta uem pingui carne, plurimum noxae acque ueri amittit.
PLANTARUM HISTORIEAE CAP. CLVII.

Ammicitia Flos eius proprietate quodam semen genitalis corrumpit, utero impositus, & multieres concepere prohibit. Pulmonem ludit. Tradunt quoque si ante alicubus assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius fuscus cum melibus fumus, magnificat delectiones uocis iuuet. Vulneribus imposita, ea conglutinat, & malefica ulcera, & induratam inflammationes fanat.

DE CRUCIATA• CAP• CLVIII•

NOMINA.

VO nomine uteres hanc herbam appellauerint nondum comperunt habeo. Neque enim alis est, quam uulgus Saponaria uocat, ut suo loco docebimus, ideoque nomen quo illam nominaremus fingo dunt huius. Ad imitationem autem Germanicarum nomenclaturarum Cruciatam diximus, quod eius radix in modum crucis transfolet sit. V hoc etiam nomine grece τειτεραν δηλο•

cu~m~p~o~m~et~a~n~d~u~t~e~s~

FORMA.

Caulum rotundum obsiner, duros talem, in summo rubentem, alas multas habentem, quiquis singulis bina solio eaffa, angustia & oblonga, flores & orbiculatim purpureis, & iliosquis coloris herbacei prouent. Radicem albam, longam, crucis infarab est ut roquoplastere perforatam, a quibus illi nomen inditum est.

LOCUS.

Nafcitur locis incultis.

TEMPUS.

B Floret julio mensce.

TEMPERAMENTUM.

Admodum amara est, unde faciliter colligere licet, calidam & ficcam esse.

VIRES.

Recentiores eius esse magnum contra pestilentiam utena usum tradunt. Item quod ea quae in thorace sunt educere ualeat. Quae fane singula praefare posse amarum laporem quivis inest abundant doceat. Abstergunt enim expurgantam amara, & quae in uenis est crasisiem incidunt, Galeno libro quarto de simili medicamentorii facultatis, cap. dicimos septimo, autore. Quamobrem mensce etiam mouet, comitia, limbo morbo compert, & alia quae amaris ab eodem tribuentur, praefare potest. Vulneribus etiam glutinandis mirifico conducit.

DE CISSE.
CRUCCIATA
De Cissio

Nomina

Nigra, Hedera latine, Ephew Germanice dictur. Atheniensis Bacchum appellantum Citton, quo nomine rigens Hedera quae in ad
miniculo sit, folia omnium generum obsid vocata est. Cifisos e dicturio
nunc qui nisi repens humi Chamaceflos. Sic Dionysia, hoc est, Bacchia
nominate est a Baccho, qui primus ex Indis in Graeciam Heraem asportavit: tute
quod in tutela eius fuerit. Nam ut ulla inuenis semper, ut hae uiret. Nec secus om-
nia, sicut illae mentes hominum, illucat. Hedera utero dicta est, quod uertuit pa-
rietibus hererc; tel potius quae edidit petax, et altre diuagetur: ut quia id cui ad uer-
sit, edat atque corrumpat.

Genera

Plurimas Dioscoride autore, figuratim habet species, sed maximae generalies tan-
tum tres. Candida enim quem dictur, eo quod candida est fructibus: aec eemina
a Plinio uocat. Germanice weisset Ephew nominari comode potest. Altera nigra,
que nigrum producit fructum: haec Plinio mas nominatur. Germanice schwar-\nzer Ephew. Hece etiam partibus obrept, muris & pericantibus heret qui quin ut pos-
firabilis, hinc deurep. Germanice uocatur, et Bannephew, quod vellet arbo-
res fuo complexu frangulet. Turia priuatam Helix, id est, clauoica, et heceru-
la nuncaptur. Germanice Heim Ephew, vel Bannephew.

Forma

Nigra, quae in Germania noftra praen, eares & parietes radiocisis ample-
citum brachis, in totem fruticosum, folia primum cum pubeleit anguloso, compluri-
num in triangulum faciem eucunteria habens. Veturisiori roundanctur, pinguia, du-
ra, immortali uiro, iore evolit, utigio, nocc non inodoro: baccis primum herbacei
mox acris, & nonnulli croceis, longiori pediculo in usque modum dependenti-
buss, parforibus racemos non in globum candida modo coeuntibus, sed in acinos
diferre. Radice numerofo, densa, & desucla, ootorta, ac furculofoa, nec ad modit
fundada. Candida inter media sola emitit brachia, quibus arbores complecitur, ma-
ximae ramofoa & robusta, corymbis, hoc est, racemens in orbem circumcactus, aut folio
albicat. Helix quatuor quis diu uius. Theophrasto autore, nunc qui uertuit fructum,
adeo et fertilitate a ceteris dictat, Parua tenuilue huic folia, angulola & rubra, utti-
fula et uenes sine corymbis.

Locvs

Hedera aquis gaudeat. Nigra pastrim circa muros crescit. Helix uter in syluis hu-
imi serpit.

Temps

Nufquam non uiret Hedera.

Temperamentum

Hedera ex contrarisis cospita est faciulatibus: habet enim quidam ad uirigens
substantia, quae terrena & frigida est. Habet etiam nonnulla acris, que saltida est,
Nec deët terria, aqua nani subsidiam uandam tepidam obtinet, certe uir-
ridis fit. Siquidem dum aerecit, haec prima exhalat necefe est, maneque
quae terrae etfrigida ad uirigen et, & ca quae saltida & acris.

Vires

Ex Dioscoride

Hedera omnis acris & ad uirigens est. Nerus tuens. Flores trium digitorum
caru, in uino bis die poti, ad dyleneticos faciunt. Ambuscit cum cerato illito pro-
funt. Tenera folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes fanant, Foliore
& corymborum succus cum irino unguento, melle, aut nitro narius infunditur,
Et contra uercres capitis dolores ualer, atque co perfunditur caput cum aceto & ro-
faceo. Dolenibus & purulentis auribus cum olco medetur. Nigra hedere succus,

aut
C aut epoti corymbi imbecillitate parint, mentemque turbant largius fumpi. Pilulæ
quinque corymbos tria latefactæs in malicorio cum rofaccio sì inflinrentur in
contrariā aurem, dolorum dentium mitigant. Denigrant capillum illiīi corymbi.
Folia in uino decoctae, omnium ulcerum generi, etiam si coacethi fint, illinuntur, Vi-
tia cutis in facie & ambufta, utiam diximus decoctta, fannant. Mentou menfes triti
& subdit corymbi. Iadem poti poft purgationes feminārū dræching pondere fe-
ritatem faciunt. Pediculus folioriī melle irrigatus, ac uisue inditus, menftrua &
factus extrahit. Succus inflitatus in narisbus, graueolentia & putredines expurgat.
Lachryma eius depilat, pediculosque sūlit a necat. Radicalis succus cum aceto potus,
phalangiónur moribus fuccurrit.

EX GALENO.

Viridis, foliis eius in uino decoctis, uercra grandia conglutinat, quæque ma-
gna sunt, ad fanatem reduce. Igne etiam facies exulcerationes cicatrice includit.
Cum aceto decoctâ folia lienois profunt. Flores autem quodammodo utuliores
funt, ut ad leuorem redacta cum cerato ambustis conjuniant. Præterea succus me-
dicamenti est, quod narius inflitus capiti purgando idoneum exifiit. Vétilias
autiam fluxiones fanat: ad haec uercra uetera tum in uinosbus, tum in narisbus. Por-
rò si acrior appareat, aut rofaccio, aut duèlii oleo mitem. Lachryma eius pedicu-
los intermit, pilis nudat, refquædo calidum participated ut obliteré aduart.

EX PLINIO.

Natura omnium Hederæ in medicina anepsis. Mentem turbat & caput pur-
gat largius pota. Neruis intus nocet. Itidem neruis adhibita foris prodet. Eadem
natura quæ & aceto, et ef. Omnia genera eius refrigerat. Vinum cium potu,
capitis dolorem fedant, præcipuè cerebro: continentique cerebrus membrae utiliter
mollibus foliis impofitis, cum aceto & rofacco trium & decoctis, addito poftea rofa-
cco oleo. Lillinnuntur autem fronti, & decocto coru forutur os, capetis perungitur.
Lieni & pota & illita profunt. Decoquantur & contra horores februm, eruptiones
& piuitar, aut in uino teruntur. Corvus & quoque poti et illitis liem fanant;
incéna autem illiti. Trahunt & menfes appofiti. Succus Hederæ rrædia narius gra-
ueolentiam emendant, præcipue alæ fatusr. Iadem inflitus narius caput purgat,
efficace addito niro. Infundit etiam purulentis auribus, aut delentibus cum
coso. Cicatrificibus quoque decorum facit. Ad lienis efficaciur alæ est, ferro ealef-
cæus fatius est acinos sex in uini cyathis duebus sunt. Acini quoque ex eadem
alæ termi, in aceto mulfo poti, pias pelleturum quo curatione entii quoque impo-
suifte eos utile est. Hederæ etiam chylocanon appellauimus, baccis aurei coloris
uigint, in uini sextario tritum, ita ut termi cyathi potenter, aquæ qua eumem subierit,
per urinam educet. Erafiratur, Etiam acinos quinque tritos in rofacco oleo, cae-
façæs in coriice punie, infinlata dentium dolori ad contraria auctur. Acini, qui cro
ci fucu habent, praefunti potu, sà crapulautos praetant. Item funqüë excren-
tes, aut termibus laborantes. Hederæ nigrae candidiores corymbi poti ficiles
etiam utros faciunt. Illinunit decocta in uino omnii ulcerum generi, etiam si coaceth-
the sint. Lachryma Hederæ pilothrum est, phthiriasium tollit. Flores eisque germis
trium digeritur carpu, dyfentericos & alium etiam emendant, in uino autero
bis die potus. Et ambulfis illinunit utiliter cum eera. Denigrant capillum corymbi.
Radicis succus in aceto potus, contra phalangia prodet. Huius quoq signis ut-
se spleeneticos bibentes uno inuenio. Eracinos termiu, meoxc coburunt, & ima illi-
nunt ambufta, prius petcula aqua calida. Sunt qui & cèdiit fuco gratia, coequran-
tur ad dentes erosos, frangitq tradunt, proxinis cera munitis ne fedantur.
Gummietiam in Hederæ quatur, quod ex aceto utilissi-
mum dentibus promittunt.
DE CERASO CAP. CLX.

NOMINA.

Cerasum autem arborem, ut Athenaeus referit lib. iii. Dipinosoph., Ceralum Pontica ciuitate, primus in Italian Lucullus intulit, debellato Nithridate. Ille idem aequem fructum cognomine ciuitatis appellavit Ceralum.

GERNA.


FORMA.

Cerasus folio fere Melpiti, duro, latiore, & in ambitu ferrato costat, cortece suo, in candide nigricante, flore albo racematis congetto, fructu rubro aut nigro, magnitudine labae.

LOCVS.

Frequens est in omilibus hortis Cerasus. Quæ tamen posterioris generis Cerasia profferit, in sylvis nonnullisam & nemoribus etiam reperitur, Gaudet autem aquosibus montibus.

TEMPVS.

Diuino ac lutilo potissimum mensibus fructus maturitate consequitur. Flores primo statum uere apparant.

TEMPERAMENTVM.

Cerasorum non unum idem nec est temperamentum, quod ex corundem facultatibus perspicuum sit. Symeon tamen, cum frigida & humida esse tradit.

VRES. EX DIOGSCORIDE.


EX GALENO.


EX PLINIO.

Cera& alium mollium, totemachio utilia. Eadem ficata alium sifunt, urinâ ciunt.
PLANTARIUM HISTORIAE CAP. CLX.

A ciumt. Inuenio apud autores, si quis matutino roceida deuoret cum suis nucleis, in tantum leuari alium, ut pedes morbo liberentur.

EX SYMEO ONE SE THL


APPENDIX

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore defullat ueteri tufi mederi, ex qu uid uino lumpum gutturis lenire asperitates, fulidia dicere, & ciborum appetentiam moliri. Colorem cutis facere grationem, & oculis affere claritatem, Lichenes infantium ex aceto fanare.

DE CYNANO CAP CLXI

NOMINA.


FORMA.

Caulis illis est angulosus, folia angula & oblonga, calycies rofarum, sed squarost atque triaes, quo plurima ceculea filipant barbulae. Radix oblonga, lignosa, fibras quibusdam capillata.

LOCVS.

Triuialis floes est, pasim in frumentis nacens.

TEMPS.

Into potissimum mente floet, nec parum gratiae suo ceculeo colore frumentis adfert. Hinc est quod rufticorum etiam coronis inferatur, quamquam inodorus profusus sit.

TEMPERAMENTVM.

Frígide est temperatura atque adeo repellentis, id quod guftus etiam facile indi cat, uile foifate manifestatam, & nullum profusus calor ex indicium praferens.

VIRES.

Recentiores rechte tradunt huic herbe facultatem inesse, qua oculis alias partibus inflammatione laborantibus profet.
DE CROMMYO

CAP. CLXII

A NOMINA.


FORMA.

Folia habet ferre porracea, intus conecua: caulem teretem rotundum, & per cuitas fastigium flores primum candidi, ac subinde feme, in orbe morgunt; radicem capitum pluribus compacita tunicas, quae summissim pretenuit rubis, quae iudicat membranis, uertice migrantem, a quo libri capilliti modo fructicant.

LOCVS.

Terram Cepae antem pingueum, uenchentem subasiam & irriguam, pausimper hodie in omnibus plantantur horcis.

TEMPVS.

Floret julio potissimum, & deinceps semen proferit, quod non anter legem, dnam, quam cum nigrum colore praefere. Siquidem co colore perfectionem fatetur, nigritia maturitatis index est.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordinis excacte, anfras eis crasfrum est partium. Si fec cum eius exprimas, quod reliquum est admodum terre et substantiae est, eius profibus acui aere aerei calidatibus.

VIRES.

EX DIOCORE.


EX GALENO.

Hemorrhoidas aperit, tum appolita, tum cui aceto inuncta. In sole alphas abster git, & alpecciis attrita pilos Alcyonio cibus refiuuit. Porro succus eius quis qui fusio- bione ocurorum laboratur, aut aciem oculos obtuam proe trasitudine humoris obti- nent, inunctus prodeft. Tota Cepam manducata flatuosae est. Itaque quse temperaturam sunt ficcro, minus flatuiu generant. Crassos corporis humores extenuant, glutino- fosique incidit. Bis tamen auter in aqua decocta, acrimonia iopollar, quamquam ne sic quidem uim perdit extenuandia: uerum facultate quandam obtuentis alendi corpo-
A corporis exist de acquiris, cuius antea quam decoquereuct, nihil prorsus obtinébat.

EX PLINIO.


EX SYMBONE SETH.


DE CAMPANLIA CAP CLXIII.

NOMINA.

VVM nobis non confiet quo nomine ueteribus appellata fit hec herba, placuit illam Campanulam, à florum similitudine, qui campān planè referant, nominare. Germanis: Dassel, hoc est Cerucaria, dicitur, quod seilicet ad oris, & cerniuis, suaeum pars mala mirifice consuetat.

FORMA.

Caulem profert quadrangularum, hirsutum, rubescenté, folia oblonga, hirsuta, in extremitatibus incisa & serrata, ad Vritam proxime accedentia, flores purpureos campane aut calatho similes, in medio luteum quid prominens obtinentes, quibus emarecentibus in roundis capitulis lemen provenit. Radicem multifarium intortam, & candidam.

LOCVS.

Gignitur in pratis seiosis, in quibus dumeta plurima existunt. Propemodi enim nunquam nisi in dumetis repertis potest.

TEMPVS.

Floret Junio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Guslu adstringit, ut hinc exicandis illi uim esse qui sub conjicere quateat.

VIRES.

Adstringendi habit faculatum, id est decocùm illius unice ad oris exculcercationes.
CAMPANULA
A tiones, alias quidem mala que ad finitionem indigent, confert. Vt utilis etiam hau-
dubii ad alia queuis ulceris, ob insignem quam obtinet in excendo facultatem.

DE CALAMINTHA CAP CLXIII NOMINA.

Calamintha Græcis, Calamintha Latinis, officinis Calamentum nominatur, Germanias appellations paulo post indicabimus, Calamintha uerò dicatur quasi uel bona, uel utilis mentha: nane șitidore suor fcr.

pentes fugat. Quod reiatur etiam Aristophanes șis uerbis u. șe u. șe u. șe u.

Nifi quis exsuffit a u. șe, hoc est, ligno, quasi lignofam appellari mentham.

GENERA.


FORMA.

Primum Calamintha genus folia Ocymo similia habe, subalba, ramulos apgu fos, flores purpureìs. Alterum Pulegium simile est, maus uemen, proper quod quidam, ut dicturn est, sylvestre Pulegium nominat, quoniam et odores illius annuletur, Territum Menthafr simile est, longioribus folios, caule et ramis prædictis maus, sed minus efficax: flore luteo.

LOCVS.

Primi generis Calamintha in montibus et aspersis gignitur, unde & montana dicita est. Alterius in capellibus & agris. Territ in aquolis locis.

TEMPVS.

Florent lunio, potissimum uerò inuerno, mensie.

TEMPERAMENTVM.

Calamintha effientia est tenue & calida, fessa in tertio quodammodo ordine. Herum manifeat fuor indicia, partim quod cursum apparentia, partim experientia cognita. Gustu quidè acris & palam calida est, ac paulo omnino amans inobstit, VIRE." EX DIOCOREIDE.


EX GALENO.

Perictantibus & corporis admoenibus extrinsicus impostra, primù quidem talde esca & mordicat, cutemplanat, postremo etiam ulcus efficit. In corpus autem intro affumpta, tum ipsa per se saepe, tum est cum melicarto, perplicuè calfa est, & fudorem cier, omnès corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione duci quidam ipsam contra rigores per circuitii repetentes adhibuerunt, foris quidem elco.
CALAMINTHAE PRI
MV M GENVS.

Katzenmünz.
CALAMINTHAE
TERTIVM GENVS
Ecce Shuntz.
PLANTARVM HISTORIÆ CAP. CLXIII.

A in coeptam toti corpori inungentis cum frictione non sagni, intus uero astringentis, sicut ei dictum. Quiuetia & coxendicibus cam quidam in agrestidibus ichthyatis tanquam irremediis illinen; trahit enim quod in profundo habitet, totum ad deum articulum excalfacit, ceteram non obscuri adurit, mensis totum potas, tum apposita ad modis efficaciter proutucat. Bonum etiam elephantiorum remedii, non coddant quod irremedi tenues humores digerat, urerum qui extenuet & inciderunt discrassis, quales sunt qui hunc morti procerat, sic & ictieibus avis canilorum reddidit & lugillata digerit. Sed ad tals recentem magis quam arcentem adhibere præstat. Quoippe aracta uthememior durit, & ad urendi promotor. Porro talis cum sit, ad uentum atri beati mortu morfus affluitur, nuluis eutia cauteria, & quacuneq medicamenta calida sunt & aera, tenuiumque partum, quæ quidem excato ad ute flectua acetancia omnes humiditate posseant attrahere, uteur prex quod ille inellamato planæ exigua est, uteam ad quodita efficaciter agit, ut quod utentisima est, nimium qui em diunte sit ueloment calori cum tenui efficacia. QUare & alcaeris & lumbricos succus eius insufus aut potus unecet. Eadem ratione au rium uernum, aut salubris in parte corpori inundo est; ut implicata quod putredine tentatur, talis prouenient affectus. Sic & conceptus feria potas, feu ad moto intermit & eicet. Ignor inciden et quidem ei uis adeo propere coloris eis, tenuitatem, & amari tudinem abitteregi uero propere unicam amariudinem. Itaque arctimassis ob omnia antedicta profect. Interiorcs uero potissimum ob amariudinem, sic alia feret omnia amara, utpote abittergentia & expurgantia in tincinore prouenientes obfuturaciones. Ad omniam diu efficacior est montana.

EX PLINIO.


DE CRITHE> CAP> CLXV>.

NOMINA.


GERNA.


FORMA.

Culsum habet tritici, fragiliter tanen minorem; quinque, sex, & interdum pluribus genericulatibus articulis, simplici in stipula folio, & eo quidem fabro aciato. Graia fera nuda, longiore capsulamento, mordacii arista. In usus usus spicatur, radice frequenti, capillis fibriata.

LOCVS.

Hordeum pinguisimum amatagrunt.
HORDEVM
POLYSTICHVM
Erumpit a primo satu die septimo, & caput alterum grani in radicem exit, alterum in herbam. Meatitur Augusto mensce.

TEMPERAMENTVM.

Hordeae primi sunt ordinis in exsicando & refrigandio.

VIRI. EX DIOECORIDE.


EX GALENO.


EX PLINIO.

NOMINA.

Crocus folio est angusto adjuque capillamenti penes exiliatem; flore purpureo Colchici floribus non admodum disimilis, in quo flammae Crocii flamina: radice bulbovis, copiosa acutiaet.

LOCVS.

Nascitur in Coryco monte Catliciae optimus, Proximis nobilitatis et qui in Olympo Lyceae monte prouerit. Dein ei qui ex Aegis Etnae urbe affert. Nunc in pluribus Germaniae locis plantei cepit haud infestaret, quod ubi bus est locis iam commemoratis allatis haud edat.

TEMPVS.

Florem ante solis adiet: per autumnum natae Vergiliarum occasu flores, neque ultra mentis spatio flores durant. Postquaque autem haec decidunt, tlatim folia angusta & oblonga produceunt, uirenget tota hyeme.

TEMPERAMENTVM.

Crocus paulum quid adfltigens obtinet, quod terrem frigidum est: fed superat in eo caelefaciens & qualitas & facultas, ut tota effentia secundum et ordinis exca lefacientium, & primi excitantum.

D.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


EX GALENO.

Crocus concoquendi uim quandam habet, adiutante follicet in hoc & paucia ad stria tion. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum exalatae, paucula adeo adstricio, eaparem faciunt habent effentias emplasticis emonat in ius, quas cum inunctas utilitatem non uhemente contigerint, concoquentes esse confit.

EX PLINIO.


EX SYMBOE SEATHI.

PLANTARVM HISTORIÆ CAP. CLXVI.

A inappetentiam faciet. Cum opio & laece & rofeco pedum doloribus impositus ubi dolent, summopere prodebit, superpositis haece foliis.

DE CYNOCRAMBE CAP. CLXVII

NOMINA.

YNOKPAMBY, Καυλή, καυλή. Canina Brassica, Cyniam, & soluta his mercurialis mas Latinis, vil de Lingelhart das mem-

FORMA.

Caulem ex se mittere dadorante, tene rum & subalbidum, Folia Mercurialis simili,

Caulem ex se mittit dodrantalem, tene rum & subalbidum. Folia Mercurialis simili,

Semen prope folia parum, rotundum. Ex qua

Semen prope parum, rotundum. Ex qua

quidem delinatione folie meridiano clarius est, herbam eius picturam damus esse

Semen quidem delinatione folie meridiano clarius est, herbam eius picturam damus esse

Cynocrambe. Si quidem e caulem binum palmorum altitudine habet, mollem

Cynocrambe. Si quidem e caulem binum palmorum altitudine habet, mollem

& subcandidum. Folia Mercurialis simili admodum, certis interfrutibus, subalbida.

& subcandidum. Folia Mercurialis simili admodum, certis interfrutibus, subalbida.

Semen tenu ex folia exiguum, rotundum, geminor hae hastulae alterum conex-

Semen tenu ex folia exiguum, rotundum, geminor hae hastulae alterum conex-

sum; & in summa, nihil eft quod non in ade descriptioni adum lusim respondat.

LOCVS.

In sylvis copiosae provenit.

TEMPVS.

Semen uteris initio, nempe Aprilis mense; profert, maturitate autem Maio.

TEMPE RAMENTVM.

Quum gustu nihil a fatiu Mercurialis diffet Cynocrambe, colligatur hincidem

Quum gustu nihil a fatiu Mercurialis diffet Cynocrambe, colligatur hincidem

quod illa obtinere temperamentum.

VIRIS. EX DIOSCORIDE.

Caulis & folia pota, & olerum modo comedea alium cien. Ius uero decoctus

Caulis & folia pota, & olerum modo comedea alium cien. Ius uero decoctus

bilem & aqua deteranit.

APPENDIX.

Alia est Cynocrambe ab hac nostra, & cuius mentionem facit Galenus, Paulus

Alia est Cynocrambe ab hac nostra, & cuius mentionem facit Galenus, Paulus

& alii; addc etiam Dioscorides, uerum sub nomine Apocyni; quod lectorem, ne

& alii; addc etiam Dioscorides, uerum sub nomine Apocyni; quod lectorem, ne

diverfas herbas unam esse putaret, monere uolui.
DE COLYTEAE  CAP. CLXVIII  445

NOMINA.

OAVTEA Græcis, Colytea & Colutea Latinis dicitur: a nullo tamen, quod sicam, uterum quæm à Theophrasto lib. ii. de plant. hist. cap. xvii. celebrata.

GENERA.


FORMA.

Frutex est ramos exiibus, folio semigraci, flore generale aut pisii luteo, membri neo foliículo, pellucento, pretumido, & ueluti quodam spiritu diffusum turgido, ita ut digitis & prematur, crepitans dissipari, in quo semen arrum, durum, latum, lentis magnitudine, pisii gufu, in ordinem & digestum clauditur.

LOCVS.

Satum utrunque in hortis prouent, TEMPVS.

Floret Colytea Maius & Junio mensibus, ac subinde in siliculis oblongis semen proeret.

TEMPERAMENTUM.

Arabes calidam in principio secundis, & succam in primo ordine flatuunt.

VIRES. EX ACTVARIO.

Sene silicous quidam fructus à barbaris appellatur, qui citra noxam drachmg pondulculo potus, pituitam & bilem deject: post hos reliques humores modellate purgat, retorridam atram & bilem, eius uel suffusiones ex gallinaceo iure depelle, & vitculo capitis dolori, febris, comitialibus, impertigini iuicurrit. Sed fuerunt: eius potius quam tritari farina propinatur. Inter se cum obstruuctiones tollit.

APPENDIX.

Quum non forma tantum, ino etiam sapore duo hæc Colytea genera sibi similia sint, facile etiam hinc colligitur facultate inter se minimi differente. Quare utrunque sita molestiam atram bilem retorridamę educt, caputę ac cerebrum, & in strumenta lenfuum à noxiis purgat humoribus. Quid multa: aduersus omnia utita ab area bile nata ualeit.
Colytea
Herbula est oblonga, per terram strata, foliis fistis, radice gracili & adstringente.

Ex qua quidem descriptione, est concisa admodum, fatis ligeret, herbam hanc cuius picturam damus effe Coronopum. Herbula enim effe foliis oblongis & fistis ac in multas partes laciniatis, atque adeo coronopis pedem effigies referentibus, huius quoque temperis sparsa propter radice denique tenui admodum & adstringentem prcedita. Quibus omnibus id quoque accedit, quod Dioscorides Phyllium folia Coronopum similia habere scribit: quod ut erum effe ut utrisqueque herbæ collatione experiri uelueris, fentes Coronopii huius notissi folia planæ Phylli folii simillima effe, postimum ubi primum e terra erumpit: imò quod ad folia, flores & femina attest, omnia in utrisque fusti similita deprehendes, in eo folo diffare compere, quod Phyllium folia non fisti habeat, & in alium surgat, singulis dicta maior produeat: contrà Coronopus humi repat, minora quæ omnia præferat. Vractóigitur herba lutos obtinet flores, & femina in capitulis pulchris simili, Capitula uterò in Coronopo sunt multo quæm in Phyllio tenuiora ac longiora, id quoque pictura graphicè monstrat. Ex ës quoque manifestum fit errare illos totò cede, qui græm aculeatum & Coronopum unam & cændem herbam effe contendunt, cum tamen forma non parum diffère uidentur. Atque hinc est quoque omnes ueteres etiam Graeci quam Latinis utranque herbam fecerim, & in dueris locis describerit, Plinius liquidem lib. xxiiij. cap. xxx, aculeatum græm in cacumine acleus pluri- mun quisque habere, atque adeo Daedalum uocatum effe hoc nomine, quod illis licet digitorum speciem referat, ferebit. Coronopus uterò neque quinos, neque in cacumine acleos obtinet, sed tantum folia fisti, uel ili acleos placet appallare has sili- ras, non in cacumine, sed in ambitu paucis foliorum cas reperies: ut certum fit Cor- onopum non effe aculeatum græm.

LOCVS.

Dioscorides in inculitis, fænitis, & luxa domicilia navci tradit. In Germania ta- men, quod sicam, nutquam nisi fata prœmerit.

TEMPS.

Floret lunio mens, ac subinde in oblongis capitulis semem proferit.

TEMPERAMENTVM.

Ex adulœtione eplpa fatis confert radicum ipsum faccand ut préditam effe.

VIRIS.

EX DIOSEORIDE.

Herba cocta aest erum modo. Radicum habet in cibo adstringentem, quæ ccæliæcis conducat.

EX GALENO.

Coronopodis radix comestìa ccæliæcis prodelles creditur.

EX PLINI.

Scriptur interm Coronopus, quoniâ radix ccæliæcis præclarè facit in cinere tostà.
DE CYCLAMINO


FORMA.

Folia Hedeger haben, purpurea, uaria, suprā infrâ albicantibus maculis. Caulem longitundine quatuor digitiōs, nudum, foliisquē carentem, in quo flores rosumes efigies purpurei. Radicem nigrum, rapo similem, in latitudinem se pandentem.

LOCUS.

Nascitur in umbrosis & ueribus, maxime sub arboribus.

TEMPVS.

Cyclaminus ad finem Augūli sī lua quæ per integrum retinuit, amittit, sī subinde noua emittit, atq\ē statim inter ea flores ostendit, quod integro durant autumnu. TEMPERAMENTVM.

Clarum eft ex particularibus operationibus, quas statim subijciemus, Cyclaminum esse calidam & fīcum in territo ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.


EX GALENO.

Cyclaminus uarias uires obtinet, nam & extergit, & incidit, & pre ueram apert, & attrahit, & discitur. Clarum uerō id est ex particularibus operationibus, Nam fuicus eius
CYCLAMINUS
Schweinbrot.
Cus eius hemorrhoidias referat, uiolenter ad receiptum praeoccat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, fitrumas, aliasque duritie diffusentibus com misceatur, ac suffusus cum melle illius competet; ad hoc quoque per nares expurgatur. Adeo est uetem ens eius faculatas, ut abdomine illitio uenterem subducat, & fecum intermar. Nam & alioqui ualidum interim endo conceptus medicamen est, in pele addita. Tota uerò radix fucco imbecillior est, quamquam & ipsa uetem ens sit. Nam & meninges tue epota, tue apposita uocatum, & regio morbo prædest, non modo ipsum usces expurgans, sed etiam quod in toto corpore bilis fuerit, tant per sudorem excernens. Praeinde à potione omnibus modis sadoris adiuuanda praecaritio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, sua cum meliacro, sua cum passo. Curem extergit cum in aliis, tum quod alopecias, ephelidas, omnium exanthemea curat. Lienen quoque in duratum iuuat illita, tum recens, tum atida. Sumi qui radicem fecam athmaticis exibent.

**EX PLINO.**

Cylcamini radix contra serpentes omnes bititur. In omnibus serendom domibus, si uerem est, ubi fata sit, nihil nocere mala medicamenta: amulet uocant narrantes, ea curiam esse fortis, addita in unum radice. Et ficata Scilla modo condita repertur, decoquitur cadem ad crassitudine meliss, suum tam uenenum inest et, tradunt quod praegnans radicum tam trangrediatur, ab storm fieri. Radiis digne tribus drachmis bititur in loco calido, & perfictionibus tuon: sudores enim selles moyer.

**DE CYPERO ♦ CAP♦ CLXXI♢**

NOUMINA.

Cyperus ♦ Greesc, Cyperus ♦ Cypris Latinis dicitur. Quum enim Graeci quando diphthongo, ut Theophrastus, quando vocali breui, quemmodò Dioscorides, Galenus & ali qui duidam, penulti mam scribant, sit ut aliqui e, alio uero i retineant. Preoche qui e ex diphthongo retinuunt, merito penultiam in Cypero producunt, officinae Latinis nomen retinuunt. Germanis widber Galetan uocatur.

FORMA.

Cyperus porri folia habet, longiora tamen, gracilius & solidior. Caulem cubilem, & in suum quandam aliorum, angulosum, fecheno similem, in cuius cacumine minutorum foliorum ac feminis productio est. Radices illi sifuent, quarmus uus est, oblonge, olitarum modo sibi inuicem commodus, aut rotundae, nigra, suauiter ocen tes, & amara vel, ut Theophrastus deciliant, inequales, partim caust, carnosa, partim graciles atque fuscufolose. Ex qua descriptione omnibus eis perficium arbitratur, itipem cuius nunc pictura damus eis Cyperum. Siquidem folia fert porracea, longiora exiliora: caulem altitudine cubilem, aut aliorum, angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quae semen reficet, Radices huic notant ob longe, olitarum modo inter se conxonec ac inuicem implexae, aut rotundae, nigra, lucunde spirantes, gustu amare, Praeterea magna insequa nota tantatur, quod pars quedam cauffa carnosa, quedam graciles atque lignosa est, Nemini enim non uident radices tenuitatis fuscufolose protinus in olitarum tubercula uercillii. Nafcituro quoque e lateri huius radicula, quod Theophrastus etiam notavit, unde cauli tusculus erumpit alius, ut oculatura affabre monuft.

LOCVS.

Nafcituro in locis cultis & palustribus. In Germania certe non nisi cultus in hortis proeniet.

TEMPVS.

Minuta folia in cacumine cum femine Junio & Iulio mense producit,
CYPERS

Wilber Galgan.
Cyperi radices maximè usui sunt, exsaliacientes pariter & exicantores citra mor.
dactatem.

\[ \text{VIRES. EX DIOECORIDE.} \]

Radici Cyperi calefacienti usis inefi, urinam quem mouendii. Calculosis & aqua in-
ter cetera corporis pota succurrere. Aduerus scorpionis ictus remedia efi. Refrigi-
rationibus uulue & prelusionibus post auxiliatius. Pellet menles. Andi trita oris
ulceribus, etiam si deparant, prodei. Malagmasis calefacientibus miscetur, & un-
guentorum spiliformis accommodatur.

\[ \text{EX GALENO.} \]

Cyperi radices maximè usui sunt, exsaliacientes pariter & exicantores citra mor.
dactatem. Iaæ ulceribus quæ praecinmia humiditate cicatricem difficulter admit-
tunt, mirifice profunct habent enim quiddam etiam adstringens, quapropert ulcer-
ibus item oris conueniunt. Quin & incendii uid quampie illis inefts fessifican
dum, qua & calculo uexatis congradunt, & urinam meniis sigmoid.

\[ \text{EX PLINIO.} \]

Cypero uis in medicina phylodrach. Illinitur pterygisis, ulceribus genitalium, &
quæ in humore sunt omnibus, sicut oris ulceribus. Radix aduerus fermentit ictus
& scorpionum preterit remedio efi. Vultus aeratis potis. Largior tanta uis, ex-
pellit eas. Virinam die & calculos ob id utilissima hydropeca. Illinitur & ulceribus
quæ serpent, sed his praepetque quæ in stomacho sunt, eui uino uel acto illita. Iunt
radix in tribus heminis aqua decocta ad tertias rufis medetur. Semen totum & in
aqua potum, sitit alium & seminariu menesc, capitis & dolores facit.

\[ \text{DE LATHYRI} \quad \text{CAP} \quad \text{CLXXI} \quad \text{D} \]

\[ \text{NOMINA.} \]

\[ \text{Cataputia minor} \quad \text{qua dicta} \]

\[ \text{AGASII} \quad \text{Graecis, Lathyris Latinis, officinis Cataputia minor,}
quod in pilulis quibudam, seu potius catapotiis, lenem feratur, quod uerisimilius efi, qua
granis eius ad alium subendam pro cataporiis utatur. Germani Springfrut. / Springfruth
oder Treibfretter appellant, quod lenem solictet nisi in tempore
aufetur, suae spone ad loculamentis falsiendo excitat. \]

\[ \text{FORMA.} \]

 Caulen profecti cubitalii, uacuum, digitii crasstidudine: in eius cacumine sunt
alte. Folia in caule oblonga, amygdales similia, latiora tamen & lauiiora. Quae
rur in cumbersome sunt ramosi, minoria, Aristochoiae aut oblongo: Hederae figura.
Frut etum fert in cumbersome ramos tribus loculamentis distinctis, rotundis, Capparitis, in
quod terris sunt femina putaminim, inuicta differra, rotunda, majora crasis, quae
quis corticibus exsunt, candida sunt, & gustu dulcia. Radix illi tenuis & inutilis. Totus
autem frutæ laetæ liquore, Tithymali modo, plenus efi. Hanc certe descriptione, si
singula comparare uelit, uita Cataputiae minori quadrare invenies, ut nulla pro-
fus Hit nota, quam non pictura referat. Nam hæc caulon cubitalii emitur longitidi-
ne, & digitii crasstidudine, Gignunt in falligio alae, & folia in caule oblonga, amyg-
da proxima, latiora & lauiiora. Quae autem in cumbersome enian ramusi, minoria
tis que caulon ambiant conficibuntur, Aristochoiae aut longioris Hedarae figu-
ra. In cacuminibus frutum gerit triplici cellulae concepsculiis distinctum, Capparitis
rotundum, in cuius uentriculis grana tria intercuraffantis membranias
dua continentur, crasis majora, rotunda, que corticibus exuata alba spectantur,
gustatu dulcia.
PLANTARVM HISTORIAE CAP. CLXXII.

LOCVS.

Nacitur locis cultis & fabulosis,

TEMPVS.

Carpitur autumno dum fructu pragnans est, semem eximitur dum tuniculae quibus includitur, in arureunt.

TEMPERAMENTVM.

Calidam in tertio, & in primo ordine humidam statuant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Purgant alium grana eius lex sel superfumpra in capatio, aut cœpta, aut cum caris aut palmulis desurata, frigida superfeta aqua. Ducunt autem pultum & bilet, & aquas. Succus Thymali modo exceptus, eundem effeptum præfærat. Folia cum gallinaceo aut cleribus decouuntur ad eodem effectus.

EX GALENO.

Sunt qui Lathyrin dican Thymali effe speciem, tum quod similiter illis fructibus habent, tum quod eodem modo purgator, uniusæqué illis facultate similis sit, nisi quod semen guttaebus uideatur dulce: quod factum etiam maximè purgatoriam uisum obtinet.

EX PLINIO.

Grana uicena in aqua pura aut multa pota, hydropicos sanant. Trahunt & bilent, quem uchementius purgari uolunt, cum folliculis iphis fumant ea, nam fomachum lexunt: itaque, inuentum est, ut cum pifice, aut iure gallinaceu succenteur.

DE LEUCOIO DIOSCORIDIS

CAP. CLXXIII.

NOMINA.

LEUKOION GRACIS, Viola alba, vel Viola simpliciter Latinis, officinis Mauritiana uoce Cheri, vel Kerim appellatur, Germanis Petel. Non autem uenerit adiectus est Dioscoridis; hac enim uoce à Leucoio Theophrasti, de quo fúlo loco dicemus, segregare uoluminum.

GENER.


FORMA.

Cubitali altitudine profiliunt, ramo, caule Brasicae exilior, folio longo, mollis, cæsante, flore quadrifolio, Viola sylyustris odorem referente, non unius coloris, nam alii candidi, alii lutei, alii purpurei. Semen foliaceum tenuibus quidem, sed quincuncialibus siliquis continetur.

LOCVS.

Vbicop ferè in hortis & cultris repertiuntur. Non enim nascuntur magna ex parte nisi fatæ fuerint.
C

Primo uere & Maio potissimum mensis, inter flores emicat Leucoion, Hoc itaque tempore flores carpendi.Semen inter arfatis initia proferit.

TEMPERAMENTVM.

Leucoion absergentem facultatem possidet, & tenuium est partium, Galeno autore proinde ut califum sit necessitatis est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.


EX GALENO.

Leucoi fruites unius eius existentem facultatem obtinet, ac tenuius partium est, plus tamen flores, & inter hos qui sunt seciores magis etiam quum urinides, adeo ut & oculorum crafas cicarctes exsentent, Tur menses quoque decociti corum motet, & secundas, factumque emorium elicit, & fi bibitur, abortum facit. Est ergo id medicamentum, ut si quod aliquod, amarum. Quod si quis uirium eius uhemementiam multa aqua ad mistit, missit aut certe id genus aliquo, habet & ac phlegmonas bonum medicamentum. Sic decociti eius non merum fuerit, uter phlegmones identidem perfusum fanant, potissimum quae diutius tempore ad februm medium induruerer. Siccum certo ulcera agrae ad cicatrice peruenientia curat. Sunt uero etiam qui cum melle ad oris ulcera adhibeant. Semen quomque etiam sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum mensura potum, tum menibus ei desidibus, cum melle appositionem conuenire crecit, factumque uitament um interficiere ac mortuum ejusce, Radices similis quoque facultatis, nulli quatenus crafas suis sunt efficiens, & magis terrense, cum aceto liemem induraturos lanant. Nonnulli uero & phlegmonas induratatas is curant.

EX PLINIO.


DE LAPATHO. CAP. CLXXIII.

NOMINA.

Lapathum ambo

Aceto uero

APASION Gracii, Rumicem Latini, barbari Lapathum uocant. Lapathum autem ab effectu nomen accepit, quod felicem eximiat: at enim

PRIMUM


Purpurca ferre funt, dieque solido uiridiora sunt, ut picturaipsa monstrat. Tertium sylyce-
PLANTARVM HISTORIAS CAP. CLXXIII.


thic facit, Oxaliden, Oxypathum & Hippolapathum, quod sig Graeci quati grande Lapathum dicunt, magnis amplisq; rebus hippo preponere soluit, ab equo excel. Hippo.

lentis amplitudinis animalis magnitudinem mutuant.

FORMA.

Oxypathhi foliis duris & in acuminne acutus, femine herbae acuminato ex mi Oxypathhi,


LOCVS.


TEMPS.

A flatte antequam prata demetantur omnium copia haberi potest.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores Acetosam fratruil effe frigidis & ficc in secundo, Atqui quale huius & reliquarum Rumici fit temperamentum, ex facultatibus carundem, quos mex diximus, facile deprehendunt studio. Secundum genera Rumex in solis manifestissimae acutitatem offendit, ut hinc etiam concitare licet effe Rumicem, uerci monachi & cum ipsis mult omni medicis, Rhabbarum effe contendant.

VIRES. EX DIOECORIDE.

EX GALENO.

Lapathum moderaté digerenté facultatem habet, oxylapathum utero mistam; nam himum cum eo quod digerit, non nihil quod repriminditi facultate participat. Semin est corum manifestum quondam additionem obtinet, adeò ut & dyfen terias, & alii profluentia finit, potissimum autem oxylapathi. Hippolapathum cæsdim disitis facultates obtinet, sed immisciliores.

EX PLINIO.


APPENDIX.

Alterius generis Runicis, qui Rhabargar monachorù uocatur, radix purgant, at eriam um obtinet, si in pulvere redacta drachmam pendere sumatur. Necip mirum admodum, cum etiam Dioscorides ipsæ omnium Runicum eiis decoctae aluam mollit, ac ët decoctas corum radiis cum uino, regio morbo corruptos emendare, ob bilis nimium post inferna educationem, tectur.

DE LIMONIO CAP CLXXV

NOMINA.


FORMA.


LOCVS.

In umbrosis & sylvestribus provenit locis.

TEMPS.
LIMONIVM

Wintergrün.
PLANTARVM HISTORIAE CAP. CLXCV.

TEMPVS.

Junio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & semen gustu uelhementer adstringunt, ita ut in tertia ordine ficcatitis ilud recte receptores colecotent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen trium in uno potumacetabuli menfura, dyfentericis ac ecclesiis auxilia tur. Rubrum feminarum profluuim siffit.

EX GALENO.

Limonii semen utpote a ferum, ecclesiis, dyfentericis & fanguinem fuentibus cum uno exhibit. Iuuat & profluuim muliebre, Satis autem est acetabuli menfura.

EX PLINIO.

Huius folia ambufis utilia, garrantia adstringunt. Semen acetabuli menfura dyfentericis prodeft, Aquae radicis coecis maculas uetitum elueru dicuntur, item membranarum.

EX RECENTIORIBVS.

Pyrolæ decotum internæ & externa uulnera potum fanat. Item siffulis ac aliis malignis uelcribus medetur.

DE LAMIO CAP. CLXCVI.

NOMINA.


GENERAE.

Vrtae mortuae tria inueniuntur genera. Vnum albis, quod propriè Lamium dicitur, alterum luteis, & tertium purpureis floribus contat. Nos, quia folis floribus differunt, nec in eorum folis aliquod diferiment appareat, una icona omnia tria complexi fumus genera.

FORMA.

Foliis contat Vrtae pungentis, minoribus, simbritatis, candidioribus, lanugine ne quaquà mordead, caule quadrangulo, flore albo, lateo, aut purpureo, radice ex internulis cimetinis capillata. Grauia odor tota fragrant. Innoxia et morfu carret. Semen in caulibus per interna copia & nigrum profert.

LOCVS.

Palsim circa femitas & fepes nascuntur.

TEMPS.

Vere primo, Maiu potissimum menfe, floribus abundant, & tota fere aestate, TEMPERAMENTVM.

Calidum & ficum est Lamium, uluuti etiam alia Vrtae genera, id quod ex gus tus, eius facultatibus deprehenditur.

VIRES. EX PLINIO.

Medetur cum mica falsis contuis incuviscius, inuisi & frumis, tumoribus, podagr, uulnernibus. Album habet in medio folio, quod ignibus facris medetur. Quidam enoltris tempore differente genera. Autumnalis Vrtae radicis alligata in terrinas, ita ut egrìi nuncupentur cum eruditum ca radix, & dicaturn que, & cui, & quorum filio eximiatu, liberari morbo tradiderunt. Flocidem contra quartanas polle re, lidem
Hunt Institute for Botanical Documentation

PLANTARVM HISTORIAS CAP. CLXXVI.

c. Ideam radice urticae addito falo, inixa corpori extrahii, Foliiis cum axunphia stru-
mas dicunt, uli si suppurrantur, erodi compleni.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores hac inerti Vrctica utuntur uidendo ruentis est narius fanguis im-
petu, inae cerauii ul iaputulis alligando, inde sperant in aduerum trahi cruoris ma-
nanis imputum. Vlceribus denique, putredinibus et fitulis mirifico conferre, ac
mederi tradunt.

DE LINQ

CAP

CLXXVII

NOMINA.

GrCcis, Linium Latinis & officinis, Germanis Letin / oder

Flodo appellatur.

FORMA.

Herba est tenui caule, foliis angulis, oblongis, & in summo acumii-
natis, floribus cecreulcis, speciosis, quibus decidentibus folliculis enasci tur in quo
semina continetur fulua.

LOCVS.

Gaudet pingui solo & modiice humidio. Agris autem nostris est, deteriores enim
cos facit, id quod ipsis carminibus in Georgieis significavit Virgilius:
Vrit enim lini campum feges, prit avena,
Vrun letheo perfusa papauera somno.

TEMPVS.

Vellitur aequali ubi maturitate confecatum fuerit, quae fan duobus argumentis

intelligentur, intumescence semen, ut flauecente colore,

TEMPERAMENTVM.

Est in primi ordine caudii, ac humiditatis & sicicitatis quotidam in medio fuit.

VIR ES. EX DIOSCORIDE.

Semen Lini endem Phcenograeco facultatem obtinet. Omne in usus foris in
flammationem difficit & emolit, cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut
melle decocto excepto. Vitis cutis in facie crudum, uaroqui cum nitro & ficu illitum,
Cum lixiua autem porridas, duritias difficit. Herpetas in uino decocto, & fa-
uos purgat. Vvngues tabres cum pari modo Nafturri & mells eximiat. Cum mel-
le uice elegantis fumptum, ea quae in thorace sunt educit. Tu siim lenit. Venerem
stimulat si cum melle & pipere mixtii pro planta largius fumatur. Fuitus decocti
integerrimum uteriq evasionibus infeccionem hagedur, adex eximentorum educi-
onem prodeit. Ad uulue inflammationes in defensionibus haud alter quam farn-
graec per quam utile est.

EX GALENO.

Lini semen eium fluatusum est, etiam si frigatur, adeo fan excrementitia humid-
itate plenum est. Vceneribus tamen que circa hypechondria sunt, ut si quid aliquid,
gratum exsalti. Quidam hoc toto inicto obsenio non fecer ac factito fale cum garo
utuntur. In ufu est & melle consuperandum. Infertur nonnulli panibus quoque. Sto-
macho & conceotioni repugnat. Tenuiter corpus alit. Quod specier ad dieicio-
ne, neclaundandum, nec uitium quoque atu mium mouenda urin,


EX PLINIO.

Lini semen cum aliis quidem in ufu est. Et per fe mulierum cutis utitiae emendat
in facie. Occulorum aciem fucco adiuuat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum
myrrha. Cum uino sedat parotidas. Cum melle, aut adipe, aut cera, stomacli solu-
tiones
PLANTARUM HISTORIAE CAP. CLXXVI.


DE LICHENE

NOMINA.


FORMA.

Folio fuci pleno, crasso & oblongo constat, rorulentis petris adhærente, sub quo caulisculi, pediculorum forma, capitula fiellata habentes, exequunt.

LOCVS.

Nacitut in roscidis & grauiiter oleisibus faxis.

TEMPS.

Julio mense ea qua pica et forma decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Absergentem ac mediœ refrigerantem facultatem, utranque uerò resecantem habet. Absergentem quidem accep exicantem ad petra, refrigerantem autem ab a quo humore.

VIRES. EX DIOSSCORIDE.

Lichen illitus fanguinis eruptiones fistit, & inflammations compefeot. Imperti gines fanat. Inunctus cum melle regio morbo affectus prodeet. Oris & lingua de fluxiones arct.

EX GALENO.


EX PLINIIO.

Sanguinem fistit vulneribus instillatus, & collectiones illitus. Morbum quoq regium cum melle fanat ex illito & lingua. Stigmata etiam delet.

DE LINO.
LICHEN
Stein Leberkrant.
DE LINÖZOSTET CAP. CLXXIX

NOMINA.

INOZOSTIS, in quibus Serenæus, nòta Graecis, Mercurialis Latinis & officinis dicti, Germanis Singelbrant, Mercurius, aut oder Richwurz, Mercurialis dicta est, quod ad Mercurio inuenta sit.

 GENERA.

Duo eiusmod generam, mas & femina, quae facile ex corundem descriptionibus discerni poterunt. Folia umeri maribus nigriora, feminis candidiora.

FORMA.


LOCVS.

Nascitur in campis tribus cultis, unisquisque aliquaibus locis tam copiosa & efficax, ut laporte suo unique in his, & bibemus ingraata reddat.

TEMPS.

Augusto mensibus femine praegnanis est.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam in primo ordine esse afferunt.

VIRÆ. EX DIOECORIDE.


EX GALENO.

Mercurialis omnem duntaxat aduentris purgationes utuntur. Verum enimaeo apparet qui eiusmod facere periculum uoleat in caput e jactatur, sine digerentiis admodum facultatis esse expectatur.

EX PLINEO.

DE LIBANOTIDE CORONARIA

Hunt Institute for Botanical Documentation

Rostmarinus qua nectentes coronas utunt, urgas habet tenues, circa quas sunt folia tenuia, crebra, oblonga & gracilia, intus candicatia, exteriore autem parte aurifida, grisiter odorata. Florem, quod Dioscorides omittit, in candido cocculeum, radicem nigrum, multisilibris capitata.

LOGVS.

Hodie pasim in hortis & fictilibus uasis plantatur. In Narbonensi autem Gallia sua sponte proverit tam copiosae, ut eius incolae aluunt lignum non urant.

TEMPVS.

Carpitur Maiore mensae & deinde usque ad Septembris medium. Florcit his annuatis, terrae & autumno.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod ex gufitu & uribus coniecte quid quid poterit.

VIRES. EX DIOSSCORIDE.

Calcat. Regium morbum fanat, si quis cam in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendum dederit, dein potest exercitia lauerit, & uino potauerit. Mifceetur etiam acopis, & musco oleo.

EX GALENO.

Libanotis, quae ad coronas est utilis, quam Romani Rostmarinis nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adiuvat. Omnes enim Libanotidae abstergentis & incidentis facultatis sunt participes.

APPENDIX.

Recensores Rostmariniis suffitum tufsim et destillationem sedare tradunt. Et quod in primis nobili, tamen praestare in petrifera domum crenatis, niodem in probam aeris diluentem perniciem. Adiunctis et alias facultates, eas nemp: Rostmarinus corroborat cerebrum, sensus interiores, memoriam & cor. Sustinat tremor, resolutionis partium. Loculam amittam reparatur, & alia multa potest, que cœmemorare supernacanuem et.
ROSMARINVS

Rosmarin.
DE LIGUSTRO
CAP. CLXXXI.

FORMA.
Ligustrum, arbor est parva, foliis Oleace similibus, floribus paruulis, candidis & odoratis, racematis florentibus, fructibus initio uirentibus, processu temporis nigris, uvarum more congefitis.

LOCVS.
Nihil frequenter Ligustrum in ueribus occurririt, nihilque crebris in dumeris inuenitur; ita ut hoc nomine contemplo habatur. Quapropter huc religiens Virgilium in Bucolico carmine, eius flores neglecti a pastoribus, ac inutiliter perire cantit, dicens:

Alba ligustra cadunt, racina nigra leguntur.

TEMPS.

Maio mense floret, autumno autem cum maturis baccis nigrosit.

TEMPERAMENTVM.
Est forma non nihil a Cypro dictus Ligustrum, temperamentum tamen eodem est praeditus. Eius enim folia & succuli mixtis qualitate confiant; diversius enim quidam cum aqua substantia, modicè calida, & quidam etiam adstrictorium ex terrena substantia frigida, & fine morfu siccante, obtinent.

VIRES. EX PLINIO.
Succus eis neruis, articulis, algoribus, folia ubique ueteri ulcere cum falsis mica, & oris exulcrationibus profunt. Acini contra phthisiniam, item contra intertrigines, foliáce, Sanant & gallinaeorum putitas acini.

APPENDIX.

DE LV.
LIGVSTRVM

Beinhölzlein.
DE LUNARIA MINORE
CAP. CLXXXII.

NOMINA.

Dv multumq; de huius herbæ nomenclatura suimus solicii, at utcum-
que multis interrogasuremus, tamen aliud nomen quam idipsum quo
nunc appellamus expicarì haud potuimus. Vocetur itaque Lunaria
minor, donec certiorem appellacionem habere contigerit. Germanice
Hein 'Chontraut' ut fit ad Latinum nomenclaturam alludio quędam, nuncupetur,

FORMA.

Rotundo est caule, cui folia utrinque septem annexa, cordis ferer humani formam
habentia; in summitate caulis semen sitæ simile profert,

LOCVS.

Nascitur in montibus. Copiosissimè autem Tubingæ in pede montis Austria-
ci proenit. Prope hanc unquam nò Ophris, de qua suo dicens loco, inuenitur,

TEMPVS.

In fine Maii & Junio mente inuenitur, dein statim evanescit.

TEMPERAMENTVM.

Terrestre quid præ se fert gustatæ, atque parum adstringit, ut hinc mediocriter
frigidam & siccam esse uerisimile sit,

VIRÆ.

Vis foliorum eius haud dubiæ uulnribus efficax, glutinandi nanque facultate
praedita est. Chymicorum nugas, quibus eius herbæ usus frequentissimus est, lu-
bens prætereo. Ĉōsit autem experientia, ad supprimendos menstræ, & album mul-
liebre profliuum, minificè conferre hanc herbam.
LUNARIA
MINOR.

Klein Monseunt.
DE LEPIDIO


FORMA


LOGVS

In hortis potissimum prouenit, in quibus uiuacitetam suam usque ad multos annos prorogat.

TEMPVS

Floret Ianuo & Iulio mensibus, deinde fermen profert.

TEMPERAMENTVM

In ordine quarto calefacit, ut Nafturtium, exicit autem ipsos minus.

VIRES. EX DIOSEXORIDE.


EX GALENO.

Facultate Nafturtio similis est.

EX PLINIO.

In facie utem emendat exuclerando, ut tamen cera & rostaco facile sanetur. Sic lepras & pforas tollit temper facile, & cicatrici ulcera. Tradunt in dolore dentium adallagatam brachio quæ dolore, compedere dolorem.

APPENDIX

Lepidion craffos & glutinosos cibos & humores extenuare, & incidere uae: ideoqui culinaria est herba, & fallamentis idonea.
DE LEVCOIO THEOPHRASTI
CAP. CLXXXIII

NOMINA.

Theophrasti hoc loco decribimus, quod planè diuerum est à Levcoio Dioscoridis, quod suprà depinlixir, id quod tamen ple rique etiam docti uiri non animaduererunt. Latinis Viola alba dicitur. Germanicè Viola alba, Bohemicè "Herausblumen", oder "Gegenblumen". Non autem abre Viola alba dicit: flos enim hius herbæ colorum album, & Viola larum odorem refert.

FORMA.

Folia habet Porro familia, tenuiora tamen & molliora, ex radice bulbofa pro deuntia. Pediculum etiam profert dudrantelem, tenue ac serre iuncum, in quo candidus flos est, in medio croceus, Violarum purpurearum odorem referens, quo decidente, capitula Nucis aedificane quantitate erumpunt, in quibus semen Sinapt haud disimile continetur. Quod si ad hanc descriptionem adhibeas ex quæ de Viola alba Theophrastus libro sexto & septimo de Stirpium historia tradit, certè foli manifestus erit herbæ hanc eius pictūram damus effe eam, quam Theophras Theophrasti de basiola.

LOCVS.

Provenit in umbrosi sylvis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò suprà & infra monasterium Bebenhusum uocatum, ubi copiosissime nactus est. Plantatur nunc etiam païsim in hortis.

TEMPS.

In Februario statim haec erumpit, ut diximus, herba, & inter initia Martii ad per sectionem venit. Semen in Aprili ostenditur in capitulis, ut in altera pictūra uidest. TEMPERAMENTVM.

Folia ferè qualitatis omnis experit, radix autè dulcis & glutinosæ est, ut hoc nomine adstringat & exciscet, ut reliqui bulbii, VIRI.

Digentem leuiter, & cum hoc adstringente facultatem, sitque reliquis bulbos, habere existis quæ comemoramus fatis constat. Tamen nunc nullus, quod sciam, eius substitutum est.
VIOLA ALBA

Gehungsbüum.
VIOLAE ALBAE FOLIA
CVM SEMINE.
DE LITHOSPERMO CAP CLXXXV

NOMINA.


FORMA.


LOCVS.

Lithospermum asperis & sublimibus locis gaudet, Satum etiam in hortis prouentur.

TEMPVS.

Flore Junio & Iulio mensibus, eo quip tempore fermen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Lithospermi, cuius maxime usus est, calidum & sicum esse facile ex eiusdem facultatibus conicitur. Omnia liquidiem urinam cienita, Galenoli, v. de simpl. medicam, facult. cap. xii, tefte, calida & Sicca sunt.

VIRES EX DIOSSORIDE.

Semen cum uino albo potum, calculos frangit, & urinam ducit.

EX PAVLO.

Semen cum uino albo potum, calculos conterit, & urinas pellit.

EX PLINIO.

Lapillus eius drachmæ pondere potis uino albo calculo frangi pellit ei confar, & stranguriam diffutit.
DE LYSIMACHIA CAP CLXXXVI

V E I M A X I O N græce, Lysimachia latine, uulgò Salicaria, germanicè Weidereich nominatur. Lysimachia uerò ab eius inventore Lysimachio appellata, aut quia uis tanta herbe, ut iumentis discordantibus impośita iugo,asperitatem cohibeat. Quare à diffoluenta dissipidentium pugna, non ineptè Lysimachia uidebit nominata. Salicaria uerò quod folia falsīcis, aut quod inter falsīces nacatur, dicta est.

G E N E R A.

Lysimachia duo esse genera ex Dioscoride & Plinio satis liquet. Plinij enim pur purum florem habet, hinc nos illam purpureè appellauimus, Germanicè Brunn Weidereich. Dioscoridis uero rulos, hoc est, aureos, ut metiē interpretatur, flores obtinet, idēo quæ luteam nominauimus, Germanicè græce Weidereich. Ex hac quidem altera magis adstringit, inquit uidi medico hoc nomine eadem preferenda.

F O R M A.

Caules profert cubitalia, aut etiam maiorès, tenues, fruticosi, quorum à genitalis folia exuent græcilia, falsicem similis, gultum adstringentia, flores rusos, aut ad au ro colorum declarantes. Ex qua pictura nullò non notum fit, plantas quis piētas dat. Nunc esse Lysimachias. Caules enim emittunt cubitalia, & multò quoque longiores, tenues & fruticosi. Flolia etiam habent falsicem, cum lentore quodam adstringentia. Flores hac rulos, illa autem purpureò habet, ut non contemnedimus autor est Plinii. His accedit locus natalis, & alia quæ referre non attinet.

L O C I S.

Nataluntur palustria locis, & prope aquas, potissimum ubi falsicem proveniunt. T E M P V S.

D Junio & Iulio mensibus florent, ac subinde purpurea in filicibus oblongis fermen product, lutea uerò deciduibus floribus, fermen exiguùm, Coriandro haud dis simile profert, quod gultum non secus atque falsicem adstringit. T E M P E R A M E N T I V M.

Superantem adstrictiorem qualitatem, adeò quæ exicatoriam uin obtinent. V I R E S. E X D I O S C O R I D E.


E X G A L E N O.

Vulnera glutinat, erumpentem è ex narnibus fanguinem emplastri modo illitè sitiit: quin & reliquis fanguinis eruptiones complecitare tnm illia, tum succus eius multò magis potelli. Pota dylenetrias, fanguinis reioctiones ac muliebrem fluxum fanat.

E X P L I N I O.

Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Pota uel illitia, uel narnibus inducta, fanguinis profluvium sitiit. Vulneribus iis priuatiùm quæ calcamento facit sunt contrita & arida inriecta efficiex est.

D E L A G O.
DE LAGOPO

CAP. CLXXXVII

493

NOMINA.

A

Grecis, Leporinus pes Latinis, Trifolium humile & Triticum.

nae tribus folis herbaris dicitur. Officinis nostris ignota est her-

ba, Germania Hasselweis oder Rogenlece oder Hagle nominatur.

Si euró Graeci atque Latinii hanc herbam appellantur, quod Lepo-

rino pedi limilem paniculam habet.

FORMA.

A nullo, quod sciam, Lagopus describitur. Herba autem quam pro eo exhibe-

mus, caules habet rotundos, hirsutos, folia Loto trifoliata quae in pratis signitur si-

milia, semen in paniculis mulcoatis lanuginosis, leporino pedi similibus admodi,

adfringentis gustus.

LOCVS.

In fegetibus, Plinio etiam author, in hororum arcis, ut testatur Dioscori-

des, signitur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus potissimum apparent.

TEMPERAMENTVM.

Exsiccati facultatem obtinet, Galeno teste, Lagopus.

Vires. Ex Dioscoride.

Vim habet Lagopus herba situtandi alium cum uino pota. Febrientibus autem

cum aqua danda. Alligatur eadem contra inquinum inflammations.

Ex Galeno.

Fluxus alii probe excicat.

EX PLINIO.

Lagopus situt alium et uino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inquinum adalliga-

tur in tumore.

APPENDIX.

Ex his omnibus abundat conflat, herbam eam quam deiptam damus esse Lago-

pus, liquidem & nomen & forma illi aptius im respondent. Locus etiam conue-

nientiafeitur enim copiosisim in fegetibus. Nec temperamentum abhorret, quod

illi est adfloritum & excians. His omnibus accedunt uires: uulgò enim

omnes hac planta in dyfenteria, & alui proflius utuntur.

DE LARI
A P I Z

Grecis, Larix & Larix Latinis, officinis & uulgo Larga, Ger. Larix & Larix

manis & e e b e a a m a p p e l l a t a r .

Larix arbor est magna, Picce similis, crasior, faciunior, cortice, folio
ululo pectinum modo, pingui & denso, mollis flexu, materia praeflaut, ruben-
te, odorae acri. Hinc erumpit nonnulli liquorius meloe, Dioscoride ac Plinius tef-
tibus, colore atque lento, nunquam durcens. Eft autem resina quam Larignam
aut cerve Larincam uel Lariceam uocant, qua hodie omnes feri officine pro ter-
binthina, non fine errore uentur. Terebinthina enim candida eff, pulchrida, & in
modum coloris uleri cecutea & odorata. Lignum eius propemodum ignibus in-
xicum, nec flagrat, nec in carbones recidit; nec alio modo ignis uo confumitur,
quâm laxum in fornace ad calcem coquendum adhibitum, quod quidem nec flam-
man recipit, nec carbonem remittit, sed longo spacio tardem comburitur. Eramus eius
paniculorum modo nucamenta dependunt, quod pictura affabre ostendit.

L A R I X

ut autor est Vitruvius, circa ripam fluminis Padi, & litora maris Adriat-
ici nascitur. Copiose fuit in Silefia prouente, unde illufrisimus Princeps

G E O R G I V S

Marchio Brandenburgensis dominus meus clementissimus, plurium
arborum Onoltz Bach verbera curavit, à quo fanè hanc etiam eius hic damus
picturar ad me Tubingam transmittit. In Silefia ex eius arboris ligno hypocausti
confruentur, tanti us illius ibidem prouentus est.

T E M P V S.

Larix nullo exhalariat flore, sed uergens tantum ad vitgerina.

M I N I M U M

in eius temperamento ignis & aèris, humoris autem terreni plurimi-
num, Hinc cum non habeat spatia foraminum quâ pòsit ignis penetrare, fit ut
eius um, quemadmodi paulò ante diximus, reçicit, nec patitur ab eo eùs fideli.
Adhis eùsiam itaque facultatem, haud focus acque picce, eius folia & cortices, ut
fattim dicemus, obtinent.

V I R E S.

E X D I O S C O R I D E.

Cortex eius adstringit, ac intertriginibus, tritus & illitus prodici, & ulceribus sum
mam cuto occupantibus, ambulatio cum lithargyro & manna thuris. Vcera in
teneris corporibus cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum
atramento tutorio, serpenta cohibet, Pectoris secundar fultumi ejcit. Potus alium
fistit, & urinam mouet. Folia eius trita illitas inflammations lenient, & uulnera
ab inflammatione uindicat. Trita uerò & in aceto cocta, calida colludione dentit
dolorem mulcent. Refina eius, ut omnes alii, emolliet, calefacit, dispergit, expurgat.
Tufcentibus ac tabidibus in ecligmate per se aut cum melle conuent. Thoracis utiia
expurgat. Vinnum etiam cit, marurat, & alium mollit. Pilos in palpebris glutinat,
Corta leprous cum trurigine, atramento tutorio, & nitro inuigatur. Ambibus faniem
stillantibus cum melle & solco, & in genitalium pruritu. Mifeetur etiam emplatis,
malignatis & acopis. Lateris doloribus per se inucta & impoita auxiliatur.

E X G A L E N O.

Cortex eius uincentem habet adfiltratio facultatem uffuadeo, ut & intertrig-
gines bellifsimè fatet, & uentrem putus fistet. Sed & ambulatio cicatricem inducit,
In foliis arboris, ut quæ multo sunt cortice humidiora, uis ineft uulnernum glutina-
toria, Refina eius delicat & calefacit.

E X P L I N I O.

Laricis folia trita & decocta in acceto, dentium dolori profunt. Cinis corticum

2 inter-
DE MELISSOPHYLLO

MELISSOPOHYLLO

Nomina.

Melissa, Melissa, Melissophyllum

Utile discemus.

Folia et cauliculi ueri Melissophyli, Balion seu Marrubio nigro similia sunt, materia tamen et tenue, necit hirufa, citri mali odore. Perperam hodie pro uera Melissa utuntur herba paeninsula in horbus proueniente, quam Germani, ut diximus, quia similes olere uidentur, Wagenier aut nominat. Febris, tumor cum hueis herba odor sit, non est cur apes ea delectentur, nec ei florenti infident, sed eam potius fugiunt. Contraria illa quam pro uera plerum damus unice delectantur, quod illius tam gratus odor sit, ut in ædibus frata, eas gratissimo odore compleat.

Locus.

Nascitur in sylvis urum, adulterinum autem in herbis.

Tempus.

Carpitur autem, Junio petitissimum mensis, quo floribus praegnans est.

Vires. Ex Dioscoride.


Ex Galeno.

Melissophyllum Marrubio faculatet simile est, sed plurimum ab eo unice quare obrem neceritur illo quipiam. Superaceneum quidem foret praeneste Marrubio, cuius tantus est utibici terrarum praeusus, utile uti Melissophylo. Caeterum si cui forter ad manum quonque Marrubium non fuerit, illo ad quae elius uti licebit, modo quanta ab hoc superetur cognitum habuerit.

Ex Plinio.

Melissophylo sit Melittana si perungantur alaearia, non fugient apes; nullum 1 3 enim
MELISSOPHYLLUM VERUM.
DE MARATHROCAP CXCP

NOMINA


FORMA

D Feniculum ferulacei generis est, hominis plurum proceritate superat, caule geniculato, fongo intus medulla, leui exterrus corate & herbae, folia Aro- toni, fed longiore mollior, tucta quod odor, umbella rotunda, ampla, lutea, in ore, bemb radiatum cinctato, in qua semen nudum dependet, radice candida, longa & odorata.

LOCVS

Praesim in Hortis fatum poneatur. Sua etiam sponte interdum cerni Anethum nascitur.

TEMPVS

Colligitur caule turgescente. Florit lunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM

Feniculum tam talenter excalificat, ut ex tertio ordine excalactentium cenferi possit. Exearet uerno non acque, fed ipsum quiquam in hoc primi efe ordinis post. Prone sae procerat, quod, fed admodum desiceret, non ranie efficeret.

VIRVS. EX DIOSCORIDE


EX GALE