## Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

## Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken.

Verder vragen we $u$ het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd $u$ aan de wet Wat $u$ ook doet, houd er rekening mee dat $u$ er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat $u$ doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat $u$ een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.


## Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web viahttp://books.google.com
$J$

Se Ribuis mircecasen.


-
-
-

## METAMORPHOSIS NATURALIS, OFTE

## Hiftorifche Befchrijvinge

$$
V A N D E N
$$

Oorfpronck, 'Aerdt, Eygenfchappen ende vreemde veranderinghen der Wormen, Rupfen, Maden, Vliegen, Witijens, Byen, Motten, Muggen, Sprinck-banen ende diergelijcke Dierkens micer : niet uyt eenighe Boecker, maer alleenelijck door eygen ervarèitheyt uyt -gevonden befolveven, ènde na de Konfl afgeteyckent

# Door JOHANNEM GOEDAERDT. 

 Het derde en laetfte Deel.

Tot MIDPELBURGH,
Gedruckt by Jaques Fierens, Boeck- verkooper, in de Globe,

# DEDICATIE, 

$$
A E N D E
$$

Edele ©Mogende Heeren,
MYN HEEREN
De Gecommitteerde Raden 's Lants ende Graeffelijkheyt van

\% Emerkt foo het Eerfe
 Deel defesboeks,door mijn Man foannes Goedart, S.G. U Ed. Mog. zijn ootmoedelijck opgedraghen ghea 2 weeft,

$$
D E D I C A T I E .
$$

weelt, ende wy beyde groote reden hebben ghehadt , om danckbaerlijck te erkennen, dat U Ed. Mog. de felfde hebt gelieven (hoewel feer geringe giften) wel te laten ghevallen. Soo en heb ick niet konnen nalaten, oock dit Derde ende laetfte Deel, hoewel door de droevige ende ontijdige?oot van mijn Man afghebroken, ende niet tot fijn volle leden gebracht, UEd. Mog: op te draghen : niet twijfelende, of U Ed. Mog. fullen het oock gelieven aen te nemen, ende mede-

## DEDICATIE.

mede-lijden te hebben met $m y$, die niet alleen van mijn alderwaerdighfte Man, maer oock van mijn lieffte Soon, door de rooverye der Barbarifche Turcken, ontbloot zitte. Het en is nauwlijcks uyt te fpreecken, met hoedanighen vlijt, neerftigheyt, ende onvermoeyelijcke geduyrfaemheydt, mijn Man befich gheweeft is, met defe geheymeniffen der Natuyre, (inde wonderlijcke verwiffelinghe ende her-voor-komftederDierkens in fijn Boek vermelt,) uyt te a 3 vin-

## DEDICATIE.

vinden. Hy heeft daer toe niet eenige weynige daghen, maer ontrent de dertigh jaren befteet ; ende niets befchreven dan 't gene hy door eygen oogen-fchijnelijcke ervarentheydt, uytghevonden heeft. tot dien eynde heeft hy niet alleen alderley flagh van kleene Dierkens moeten op-foecken, maer oock voor yder fijn byfondervoedtfel nafpeuren ende beforgen; de felfde Winter en Somer in fijn huys bewaren, yder een afghefonderde plaets befchikken, ende dage-

## DEDICATIE.

dagelijcks waernemen, hoedanighe veranderinghen daer ontrent voor-vielen. Sulcks dat ick niet en kantwijfelen, of dit werck nu foo verde ghebracht zijnde, fal oock andere mannen verwekken, welk het felfde voorder fullen tragten op te volgen, tot dat alles daer toe belangende, uytgevonden $z y$, 't welck kan dienen tot lof van dien Gedt, die alles in allen werckt, ende over al, ende op alderley maniere, ( ja felfs aldermcelt in de dingen, welcke in uytwen-

$$
\text { a } 4 \text { dige }
$$

## DEDICATIE.

dighe groote ende ftoffen de minfte zijn)fijne ondoorgrondelijke wijsheydt, onvolprijfelijke goedtheydt, ende alle verwonderinge overtreffende macht, betoont. Te meer; alfoo het ghemelde onderfoeck, boven dit ghemelde opperfte eynde, vele andere nuttigheden den Menfch kan toebrengen; niet alleen vermaeck, maer ook voordeel, ende behulp, om oock andere gheheymeniffen der Na tuyre te ghelukkiger te konnen verfaen, door-foecken, ende

## DEDICATIE:

ende ten ghebruycke brengen. Verfoeke dan dat UEd: Mog. dit kleyne werk, nochtans met een groote ende herts - grondighe ghenegentheydt, opghedragen, als een Nieuw - Jaers - Gift, gelieven aen te nemen, van haer, die met haer ganfche Ziele, van Godt Almachtigh bidt, dat dit Jaer mach begunnen met alle Heyl ende Zeghen over UEd. Mog. Perfoonen ende Regeringe; met noch meerder voorfpoedt mach voortgaen, ende op het alder-gea 5 luck-

## DEDICATIE.

 luckkelijckfte ende na den wenfch uwer herten, mach ge-eyndight werden.$$
\tau \text { Ed. } \mathbb{M o g}_{0}
$$

Onderdanige Dienareffe,
CLARA de BOCK.
A.EN

## AEN DEN

Goet-milligen ende befcheyden

# L <br> E <br> S <br> E <br> R. 

 Lfoo door de ontijdighe Doodt des Autheurs Sr. Fohannes Goedaert S. G. dit derde Deel fijnes Wercks, handelende van de wonderlijcke veranderingen ende oorfpronck der kleene Dierkens, niet voltrocken, maer alleenelijck aen-ghevangen was; ende nochtans tot de voorige alreede ghedruckte Deelen behoorde. Soo hebbe ick, defe fijne volghende Bevindingen, welcke ick onder fijne Schriften hebbe konnen vinden, goet gedacht U. E. mede te deelen; om foo veel mogelijck was, dat loffelijck Werck te voltoyen. Oock heb ick ten felfden
## Aenden befcheyden LESER.

 den eynde, ende tot meerder verklaringe ende volkomentheyt daer van, den Géleerden D. Foannem de Mey, (welcke oock het eerfte Deel met verfcheyden verklaringen ende byvoegfelen vermeerdert en verçiert heeft, ) verfocht, daer by te voeghen, fijne byfondere op-merckinghen over alle de Bevindinghen, door Foannem Goedaert uyt-gegeven : als mede fijne Aenteyckingen over 't gene van de ghemelde kleene Dierkens, in de Heylighe Schriften aen-ghewefen wordt. 't Welck fijn Eerwaerde my heeft ingewilligt en voltrocken, niet $t w i j f f e l e n d e ~ o f t e ~ ' t ~ f a l ~ d e n ~ g o e t w i l l i-~$ gen Lief-hebber aengenaem zijn.Den eeffen
Fanuarii
$1669:$$\quad$ U.E. Dienfwillige,

## Op het derde Deel

$\boldsymbol{V A} \boldsymbol{N} \mathrm{DE}$

## $\mathcal{X}$ (atuyrelijcke © Metamorphofis

 $=\quad V A N$
## Sr• JOANNES GOEDAERT.

W
Ie fal Natuurs gelieym door't duffe Breyn navorfens; Nu't Beeldt van Godes Geeft in ons foo dick mes fchorffen
In't Erffijck-fonden-pack omfchorft leyt? wie doch?, wien
Sal d'alderminfte faeck in't binnenffe doorfien? Niet een Ellaes! niet een! boewel Seer fwacke Spieren, Om d'eyndeloofe veft van't heele al t'omsioieren

In ous maer over zijn, verdient ber echter Lof - Als men door willen pooght. De Dierkens die in't ftof Geduurigh vroetelen, die doen ons 't hooft fchier breken, Als men door folbranderbeyt na baren aert gaet fteken.

Goedaert, die aerdigh wass, die foclte ria dess aert
Van al en yder, boe, en op wat woijf' gelaert Sy werden, hoe't baer ginck, wat wifflingl, van faken Haer in baer levens tigdt geftadigl) quam genaken.

Dus vint lyy 'cerff in't Ey, dan fchous hy j'als een Worm
Ecrff kleerv allengskens groot tot baar volvpaffe Form; Verjcheyden van Coleur. Wat voedt fel datfe eten, Waer baet onthoudingly is dat heeft by mé geweten, Door eygen onderfoeck. Dan vint hyy' als een kint, t'Welck in fijn tecre feught-met fwactitelew onwint Gefpels.

Gefpelt is in de Luur, of woel als cen Mummie Gebalfemt na de Doodt met cd'le Specerie:

Soo leggen (y als doodt. Dan vüjenfe eens weer,
Getyck als uyt de doodt, verfien van verck en veer: Daer vliegt dan't geen eerft kroop op brave vlugge wiecken. Komt Cbriffert menfole, ,komt, leert hier wat Cloriffliycks riecken.
Hier's Balfem voor de Ziel foo ghy bier wel op let.
De Weereldt is utD Ey, daer ghy züt ingefet. Alsgly ter Weeveldt quaemt, bier fult ghy oock wu moeten Uyt gaen, oin als ecn Worm und Meefter te ontmoeten;

Soo was hy op der Aerdt, veracht gelïck ecn Worm.
Wat moeft dat cierlyick Hooft niet uytffaen incnigftorm, Van't Pharifees gebroet, en bare Onderftaten? - 'Jefu als't ons druckt wilt ons dan niet verlaten !

Siet gly dees Dierkens aen, gelïck als een Mummy,
Als Doodt, foo weet ô Menflb! !ô Cbriften Ziel! dat ghy Oock cens in't nare Graf met uive Romp fult rotten, Endatge oock op't laetf op Godts Bafuyn fult vlotten,

Om weder op te ftaen. Dan vliegltge wel tot Godt:' o Heer! ô Heet! wanneer vergunt gly ons dit Lot!

J. le Gouche:

Een

## Een ander op den

## $A \cdot U \quad T \quad H \quad E \quad U \quad R$.

GOdt haelt de Goede t'buys op fijn beftemden tït; IDacr ruffen fy van moeyt' en van de bitfe Nijt. Geluckigh die foo ruft! Goedaert, die na de aerden Der Dierkens fadigh Jocht, die leeft noclo op der Aerden; Hoewel de aerd' bem decks. God viep bem al te vroegh. Sün braef begonnen Werck onrïpe Vrucbt maer droegh, rals by op fign bevel ten Hemel moeft verbuyfen, Hier latende fijn Romp in d'onderaertfche kluyfen: Dus woodt bet door de Mey in Winter-tïdd voltogt. Nu leeft by door den druck, en ferft wel licbt'lijk nogt: Was niet fijn Aerd te Goed om t'eenemael te fterven? Soo moet nu Goedaerts Aerdt een goeden Naem be-erven, Die in gedachten blijft. Moeft al dat Goet was weegh ? Wat bleef daer op der aerd? als't enckel duyvelf(ch', Segb?

Door den felven.
Op den Uytgever van dit Werck,
D. JOANNES de MEY.

W At wonder dat de Meyluft heeft, om defe werken Te brengen aen den dagh? is't niet om dat. wy merken :
Dat ons de Mey-maendts vrucht,
Gaet fchak'len dees genucht?
Om dat dees. Dierkens dan vaek eerft te voorfchijn komen,
Op kruyden van het Velt, of cierelijcke Boomen, In fchooneh Hof geplant,
Of by de Water kant?
Door den Selven.

## BLAD-WYSER.

TTler-en-twintigh nieuwe Bevindinghen van Joannes Goedaert. 'Pag. 1. tot 54 Byfondere op-merkingen over alle de Bevindingen des felfden Autheurs. Pag. 55 . Vande Wörmen. Pag. 83. en 95. Amerikacnfche kleene Dierkens. Pag. 87. Van het vliegen der Bloedt-loofe

Dicrkens.
Vande Tarantula.
Vande Sprinck.hanen.
Vande Byen.
Vande Mieren.
Vande Scorpionen.
Van het onderfcheyt der Reyne ende Onreyne Dieren.

Pag. $1388^{\circ}$ Vande Spinne-koppen. Vande Dieren ende Dierkens welcke inde Heylige Schriften by-ghebracht worden om de Menfchen te onderwijfen ende te overtuygen.


Diglized by GOO.gle


## METAMORPHOSIS

## NATURALIS.

Het derde ende laetfe Deel van
y OH. GOED AERT.
A.

## Eerfte BEVINDINGE.

 vreedfaem met malkanderen, doch zijn feer fchrik- achtigh ; want fy door hare groote ruygigheyt feer gevoeligh zijn. Gebruycken oock ruygh voedtfel, te weten de bladeren van den Carduus A. Bens-2 Metamorphosis
Benedictus, waer van fy het fijnite ende fachfte met lult eten, maer de harde ribbekens latenfe ftaen.

Tegen den avondt fpinnen fy een dun net over haer lijf tegen de nacht koude, zijn feer fwart, doch befet met eenige fcherpe doornkens, welke ook fwart zijn, doch met wat geel vermenght. Defe Rupfe heeft haer tot veranderinge geftelt den 19. Julii 1665. welcke veranderinghe feer curieus was in't aenfien, net deurloopen als met gout : ende is dacr uyt voort-gekomen op den fevenden Auguftus een fchoone Kapelle, niet minder fchoon en net verdeelt van diverfche coleuren, ghelijck in de bygaende plate vertoont werdt: welke leefde fonder voedtfel tot den elfden dito.

Tweede

## B




## $\begin{array}{lllllllll}\text { N } A & T & \text { ü } & R & A & L & \text { I } & \text { s. } & 3\end{array}$

## B.

## Troeede BEVINDINGE.

D Efe Rupfen onthouden haer in een groote menigte op de willige Boomen, welckers loof fy tot voedrfel gebruyken. Alfmen haer aenraekt doenfe groot tegen weer door het feer rap flingeren van haer achter-lijf. Defe heeft haer gefet tot veranderinge op den 10 . September 1663 . ende in het Jaer 1664. den 22. Augultus is daer uyt voort-ghekomen cen Vliegh, welke leefde fonder eten tot den 30. dito. Defe Rupfen drinken langh ende veel, ende beminnen feer de foetigheyt. In het midden van de veranderinge is een pick fwart Ey verborghen, waer uyt de gemelde Vliege te voorfchijn komt.

$$
\text { A } 2
$$

## C.

## Derde BEVINDINGE.

DEfen Worm ofre Rupleonthoud fich op de willige Boomen ende eten met groote graegheydt foo wel des nachts als des daeghs, het loof van de witte willighe bladeren. Als hy ge - eten heeft, trekt hy fijn hooft in fijn lijf ende verberght het tegen den regen.

Als hy ophielt van eten, ftelde ik $h \in m$ in een groot glas, dat ik half vol aerde dede, ende leyde daer in eenighe ftuxkens van oudt willigen hout, dat hem wel aenftondt, want hy brak ende verbrijfelde het felfde als tot zant of zaegh-mul, ende vermengde dat met het flijm dat hy uyt fijn lijf haelde,
$\qquad$ $\rightarrow$－

$3 x^{*}$

## 4


eten 1 des $n$
van c
hy gs
in fij

- den 1

A
hem
aerds
ghè C
dat $h$
ende
zant
dat 1

## $\begin{array}{llllllllll}\mathbf{N} & \text { a } & \text { T } & \text { ul } & \text { R } & \text { L } & \text { I s. } & 5\end{array}$

 haelde, ende maeckte daer van een woon-platte om fich daer in tot veranderinge te verbergen. Defe woonplaetfe was in het aenfien, even als of het niet anders en waere geweeft als een ftuk oudt willigen hout, fulx dat het onmogelick was te bemerken datter een Rupfe in was. Daer en boven was het foo hart alsfteen, foo dat ick qualijck met mijn mes het konde van een fcheyden.Eer hy fich tot de veranderinghe begaf, wiert hy indentijdt van twee uyren ganfchelijck van fijn fchoon coleur berooft, ende wiert donckerroodt ende uyt den blaeuwen, éven als of hem den doodt aenquam. Hy heeff fich tot vefanderinghe gheftelt op den 30. Augufti 1663 . ende op den 1 . April des Jaers 1664 . is hy A 3

6 Metamorphosis uyt fijne harde wooninghe komen door-bijten, verandert zijnde in een afch-graeuwen ende fchoon gewaterden Uyl ofte Kapelle, hier nevens afgefchildert. Dit Uyltjen hielt fich voorts feer ftil; ik facker een fpelde dwers door, ende leefde doen tot den 24. Mey, fonder by na eenighe beroeringe, of immers weynigh gewoel te maken.
D.

## Vierde BEVINDINGE.

D Efe Rupfe is feer gefwint in het loopen, ende eet fonder onderfcheydt by-na van alderley loof of kruydt dat hem voortkomt, op de weyden is fijn voedtfel het klaverbladt, op de dijcken wilden thijm ende

## D




 ende veelderley ander kruyt, op de boomen eet hy het loof van de olmen, willigen ende andere boomen: foo dat hy fich aen geen feker voedtfel en verbindt, daer in teghendeel vele andere Rupfen eer fterven, danfe eenigh ander voedtfel fouden ghebruyken alfe cen yder na hare foorte gewoon zijn.

Ick hebbe noyt fchoonder fwart ghefien als defe Ruple heeft op fijn gantfche huydt, niet feer ongelijck het fwart van fommige wilde Verckens welke uyt Weft-Indien komen. Alfmen hem aenraeckt, rolt hy fijn lijf in een, als of hy geen pooten en hadde.

Heeft fich tot veranderinge begeven den 13 . September 1663, ende op den 25. Mey 1664. is daer een A 4 Uyl-

S Metamorphosis
Uyltjen van te voorfchijn gekomen. diergelijcke van fchoone wittigheyt ik noyt gefien hebbe; doch het lijf is geel met fwarte Vlecken in dry rijgen verdeelt. Het hielt fich feer ftil als of het doodt was, ende liet fich om ende om rollen fonder fich te beweghen, uyt vreele van de doodt, ende ftierf den 28. dito. Ick was feer verwondert datuyt fulken pik fwarten Rupfe, foodanigen fchoonen witten Uyl quam, daer nochtans aen de Rupfe geen wit altoos en was, dan alleen een weynig onder aen den mont. Uyt een andere fwarte Rupfe van defe felfde foorte is op den 13 . Junii $166_{4}$. cen Vliege voort-ghekomen, hebbende onghemeene langhe pooten, doch en leefde maer tot den 14 dito.


## Naturalis.

## E. <br> Vijfde BEVINDINGE.

DEfe Rupfe eet het loof van de Elfe-boomen. Heeft op fijn rugghe twee kromme haecken die geel zijn, gelijk ook het overige van het lijf, doch met een ander Amberachtigh gloeyend coleur vermenght. Doch eer hy fich tot veranderinghe voeghde, wiert hy Doncker-groen, ende de twee gemelde haecken foncken in den rugge, foo dat het gantfche lijf effen was.

Hy felde fich tot veranderen $\mathbf{O P}$. den 6. OCtober 1663 . ende op den 27. April i 664. iffer een Uyltjen van voort-ghekomen dat feer vreemt van coleuren is ende niet wel om te beA 5 fchrij-

10 Metamorphosis fchrijven, alfoo de coleuren feer onder malkanderen vermenght zijn. Dit Uyltjen was van een fterk leven, ende vloogh den gheheelen nacht, feer weynigh ruftende. Is fonder eten in het leven ghebleven tot 5. Mcy, ende doen is het geftorven, doch met de vleugelen in de hooghte op-gerecht ende aldus blijvende ftaen na de doodt.

> F. Sefde BEVINDINGE.

DEfe Rupfen onthouden haer meeft op de Blom-kolen, welke fy voor haer voedtfel ghebruycken. Een van de felfde fich in een hoeck onder een papier begeven hebbende, isgeftorven, ende zijn uyt fijn doode liif

$\therefore$

$$
j
$$

 lijf op den tienden September 1663. twaelf Wormen komen kruypen, welke Wormen in den tijdt van vier uyren, yder in een Ey veranderden, ende op den 2. Julii den volgenden Jaers 1664. zijnder uyt die twaelf Eyeren twaelf Vliegen voort-gekomen, die feer graeuw waren.

Een andere Rupfe van de felfde foorte is mede geftorven den twaelfden September 1663 . ende op den 17. der felfde maendt veranderde hy ganfch ende gaer in een Made-worm, welcke met groot gewelt door fijne huydt brack.

Een derde Rupfe van de felfde foorte als voren vermelt is, heeft fich tot veranderinge geftelt den 25 . September 1663. ende op den 8. Mey 1664 . is daer van voort-ghekomen,

## 12 Metamorphosis

cen droevigh Uyltjen, vreemt van coleur ende feer traegh van beweginge, ende bleef in het leven fonder cten negen dagen.

## G. Scevende BEVINDINGE.

Defe Rupfe was feer traegh in het kruypen, gelijckende niet qualijk den Leuyaert vanWeft. Indien. Wat fpijfe ik hem voorftelde, hy en quam nerghens aen. Met fijn achterfte bruyne veer wift hy fich felven feer aerdigh af te vaeghen als met een kleer-borftel. Alfmen hem hem ergens aen het lijf raeckte, was hy dadelijk daèr by met de gemelde veder van het achter-lijf.

Eer fy haer tot de veranderinghe voe-


```
#**
```

 voeghen, fitten fy fes of acht daghen foo ftil als offe doodt waren. Defe heeft haer tot veranderinge geftelt op den tweeden O\&tober 1663. ende op den tweeden Mey 1664 . is daer van voort-ghekomen cenen witten Uyl die feer fterck was. Ende op dat hy fijne coleuren niet en foude af-vliegen; ftak ik een fpelde door fijn lijf, ende leefde alfoo noch fonder eten tot den fefden dito.

Het was een wonder om te fien, op wat een vreemde maniere defe Ruple haer tot de veranderinge gheftelt heeft. Eerlt fpon hy een feer dun ende wel uyt-ghefponnen net, met ftercke draeden, welcke hy uyt fijn lijf voortbracht. In dit net fpon hy een ander net, dat het cerfte niet en rackte, maer daer in fweefde als

cen

14 Metamorphosis
cen bal inde locht; doch dir net was foo dicht, dat men daer niet door fien en konde, ende daer in gefchiede fijne voor-gemelde veranderinge.

## H.

## Achtfe BEVINDINGE.

## Defe Rupfe eet het loof van de

 Elfe-boomen ; het ganfche lijf is dicht met hayr befet; alfmen dit hayr maer eenighfins aenroerde, fmeet hy met fijn kop feer vinnighlijk teghen het achter-lijf. Sijn fchoon groen coleur wierdt hy gantfch quijt opeenen nacht, ende wierdt allenxkens heel fwart, foo dat ick het merckelijck fien konde: fijn hayr dede hy beven ende fchudden in defe verfchietinge fijns coleurs, hoewel
## H


$\sigma$
$0$

## I



Naturatis. 15 wel hy fijn vel niet en veranderde.
Stelde fich tot veranderinge op den fefden October 1663 . in foodanigen geftalte ende coleuren als in het midden vertoont wert. Op den 30 . Junii 1664 . is daer uyt voort-gekomen eenen droevighen Uyl van coleur, met vele fwarte ftreepen vermenght, gelijck op de plaetfe te fien is. Hy hielt fieh tot den twaelfden Julii feer ftil, ende ftierf by-na fonder eenige beroeringhe.

## I.

 Negende BEVINDINGE.Efe Rupfe onthoudt fich in de Elfe-boffchen foo langhe het loof kracht heeft ende teeder is, maer als het hardt wort, foo verandert

16 METAMORPHOSIS andert hy van plaets. Is feer goetaerdigh, al wordt hy van andere gefmeten, doet geen tegen-weer, maer loopt wegh. Heeft fich tot veranderinge gheftelt op den ferden October 1663. ende op den 25. April 1664. iffer van voort-gekomen een Uyltjen uyt den blaeuwen op het lijf, ende vleugels, ende van achteren uyt den rooden wat bruyn-achtigh. Het bleef altoos op een plaetfe fitten fonder fich te verroeren van den 25. April tot den tweeden Mey, ende ftierf fonder cenige beweginge. Doch eer het ftierf, heeft het cenighe Eyeren geleght, welcke van coleur uyttermaten fchoon Spaens-groen vertoonden.


- .-

1

K




# Naturallas. if 

## K.

## Thiende BEVINDINGE.



Efe groene Ruple onthoud fich mede op het elfen-loof, dat hy tot fijn voedtfel gebruykt. Geeten hebbende freckt hy fich recht uyt foo langh als hy kan bereycken, ende blijft foo ftil fitten tot's anderdaeghs. Als hy voort kruypt, brengt hy fijn achter-lijf tegen het voor-lijf aen, fich vertoonende als cen groene kramme, ende ftrekt fich dan weder recht uyt, ende foo al voort ende voort, tot dat hy tot fijn voornemen ghekomen is.

Defe Rupfe heeft fich tot veranderen gheftelt den felden October 1663 . ende daer is uyt voort-geko-

18 Metamorphosis
men op den eerften Mey 1664. een feer net Uyltjen gelijck onder op de Plate te fien is, doch d'een is veel fchoonder na de veranderinghe als d'ander, maer ik hebbe de fchoonite verkofen om af te Schilderen ende den E. Lefer te vertoonen. Het heeft gheleeft tot den achtften dito fonder eten, ende was in het vliegen feer fnel ende gaeuw.

## L.

## Elfde BEVINDINGE.

DEfe Rupfe bemint tot fijn voedfel, het langh en wit ruygh-willighen loof, doch en eet het niet of het moet vers ghetrocken wefen: is feer traegh in het kruypen. Heeff fich tot veranderinge gefet op den thienden

## L




Naturatris. 19 den OCtober 1663. ende op den eerften Mey ${ }^{1664}$. is daer uyt-ghekomen een Uyltjen dat fich feer ftille hieldt. Als ik het met een priemken aenraeckte, liet hy fijn felven fchielijck vallen 't onderfte boven ende bleef ftil liggen of hy doodt geweeft waer, fonder eenighfins te bewegen, hoe ik hem ook aenraekte, foo dat ik meende dat hy doodt was, ende om de fekerheyt te weten ftak ik een fpelde door het lijf, doch en roerde noch niet ; maer een half quartier uyrs daer na opende hy fijne vleugelen ende pooghde wegh te vlieghen maer en konde niet, ende leefde tot den elfden Mey 1664.

$$
\text { B } 2 \text { Tipaelfde }
$$

## Metamorphosis

## M. <br> Twaselfde BEVINDINGE.

DEfe Hout - wormen worden gemeenelijk gevonden in de fchorfen ende tuffchen de fchorfe ende het hout der Eycken-boomen foo langh fy kleen zijn, ende worden aldaer uyt haer zaedt voort-ghefet; - maer alle grooter worden, door-booren fy tot het binnenfte der Boomen, ende doen aldaer groote fchade. Het is wonder, dat cen fachten Worm dickmael ghefien wordt te booren dwars door het hout dat foo hart is, datmen naeuwlijks met een mes daer yets van fnijden kan. Door dit booren komenfe tot den termentijn ende olyachtige vochtigheydt, welcke in het
$\cdots \mathrm{M}$
$\$$

6


## 

 het hout belloten leght, ende defe Wormen tot haer voedtfel gebruyken. Hare voorfte becken moeten noodtfakelijck niet alleen wat hart, maer infonderheyt feer fcherp, fubtijl ende dun zijn, date tot het binnenfte van het hout konnen doordringen, ende het felfde tot fof vermalen, gelijck men allefins van defe ende andere Hout-wormen ghewaer wordt.Een van defe Wormen heeft fich by my tot veranderinghe ghevoeght op den derthienden November $1663^{-}$ ende den fefden Aprilis 1664 . iffer dit roode Dier van voort-gekomen, dat in het onderfte van defe Plate vertoont wort. Ik heb het in 't leven behouden met wat fuycker te geven tot den vijfden dagh van Meye.

$$
\text { B } 3 \quad \text { Der- }
$$

## Dertbiende BEVINDINGE.

DEfe Rupfen eten het loof van de willighe Boomen : Na dat een daer van ghenoegh ge-eten hadde, bleef hy eenen ruymen tijdt ligghen fonder yers te nutten, waer uyt ick dachte dat hy fich tot veranderinghe foude gaen ftellen hebben. Maer ick wierdt ghewaer dat in plaets van te veranderen, aen yder zijde van fijn lijf een groene Made voort quam met een fwarten kop. De Moeder-rupfe uyt welkers lijfdefe Maden kroopen, dede feer groot gewelt met haer lijf te wringhen, te draeyen, uyt ende in te trekken ende anderfins, om defe Maden quijt te worden; heeft mede

N


## ()



3


NATMrallas. 23 mede tot dien felfden eynde dikmael het hooft om hoogh verheven, ende dan weder in-getrocken; nu het lijf uyt-gereckt dan weder in malkanderen gehaelt, nu wat Atilgelegen, dan een weynigh voort-gekropen : foo dat het een wonder was omfien, met wat arbeydc ende bangigheydt defe Maden uyt haer lichaem ghedreven wierden.

Soo haeft nu een van de ghemelde Maden uyt het lichaem ghekropen was, foo heeffle haer felven dadelijk gheftelt aen de openinghe des lijfs daerfe was uyt-gekomen, ende bleef daer foo langhe aen fuyghen, datter niet meer overigh en bleef dan den en ckelen huyt van de Moeder-ruple, uyt welcke fy voort-gekomen was. De andere Made ofte fijn mede-maet

B 4 ftierf,

24 Metamorphosis
fierf, alfoo voor hem niets overigh en was om te fuygen, maer de eerfte al het voedtfelalleen na fich getrocken hebbende, liet hem in de wonde Iteken, ende foo haeit alshy de Moeder ganfch hadde uyt-gefogen, foogh hy oock fijn mede-maet ganfch uyt; ende is daer na blij ven liggen tot op den vijfthienden Qetober 1 664. fonder eten, ende is doen verandert in cen fwart Ey: ende uyt dit Ey zijn opden achtienden Mey 1665 . voortgekomen twee foodanige Vliegen als hier nevens op de Plate een af-ghebeeldt ftaet.

Het is (mijns bedunckens) aenmerckens waerdigh, dat hoewel de cen Made de ander hadde uyt-gefogen, dat evenwel daer door de voorteelinge van twee Vliegen niet en is


0

## 00


 vermindert: want de eene Made de fubftantie ende kracht van beyde in haer hebbende, heeft alleene twee Vlieghen voort-ghebracht, even als offer twee Maden gheweeft hadden, welcke yder hare byfondere Vliege voort-brachten.

## 0.

Veertbiende BEVINDINGE.

DEfe groene Rupfe onthoudt fich op de willighe Boomen, ende gebruyckt het loof daer van tot fijn voedtfel, ende dat tot in het laetfte van de Somer toe, principalijck inde maent van OAtober. Hy is feer graegh in het eten, ende eet ghemeenelijck wel vijf of fes uyren langh geftadelijk fonder op-houden. Hy eet des mor-

$$
\text { B } 5 \text { gens }
$$

26 METAMORPHOSIS ghens met het aenbreecken van den dagh; ende wordt niet eer de oude verteerde fpijle quijt, voor dat hy eet : want de nieuwe fpijfe dringht hem de oude overblijffelen van de voorgaende uyt het lijf. Houdt fich foo vaft aen het willigen loof, dat hy by -na met geen ghewelt daer van te trecken is, of foude dickmael fich felven eer in ftucken laten van een halen.

Is boos van aerdt, alfmen hem aen aenraeckt, foo fmijt hy met fijn ach-ter-liff Ceer vinnigh gunts ende herwaerts; pooghende met de pinne die daer op ftaet te feecken, welcke venijnigh is. Dit is een Manneken, de Wijfkens zijn foo fchoon niet, maer graeuwer ende fonder die ronde vlekken, welcke de ghedaente
 van ooghen fchijnen te vertoonen. Als defe Ruplen haer willen begeven tot veranderinge, foo woelenfe feer langh, tot date van alle haere vuyligheden volkomentlijck gereynight zijn. Dit gefchiet zijnde, ftelt hem tot veranderinge fonder yets te fpinnen, ofte iewers in te dringhen, of fich iewers mede te bedecken; (gelijck de andere Rupfen ghewoon zijn te doen,) hy fchiet alleenelijck fijnen huyt af ende dan fiet men de veranderinghe ligghen, ghelijck hier nevens op het midden der Plate aenghewefen Itaet. Defe veranderinghe ffelde fich op den negenthienden September 1663 . ende op den vijfden dagh van de maendt Mey in het volghende Jaer 1664. is daer uyt te voorfchijn ghekomen eenen ftercken Uyl,

28 Metamorphosis
Uyl, welcke leefde fonder eten tot den veerthienden der felfde maendt Mey ende ftierf.

Van defe foorte van Rupfen en heb ick noyt gheen volkomen $\mathrm{U}_{\mathrm{yl}}$ konnen bekomen, altoos waren de Vleugels bekrompen, even als offe van het vyer verfenght waeren gheweelt, ofte als een gherompelt parkament, dat te na by het vyer gheweeft is:' ende defe Vleugels komen noyt tot haer felven, ofte en worden noyt behoorelijck uyt-ghefpannen; foo dat de Uyltjens niet en konnen vlieghen, maer fonder te eten van honger fterven moeten; doch fetten echter haer zaedt eerfe fterven.

Viff-
$\geqslant$


## minaranaralada



> ,

## 

## P.

## Viiftbiende BEVINDINGE.

DEfe Rupfe is feer vaerdigh in het voort-kruypen ende doet een fnellen voort-ganck, want yder pas die hy doet, is foo langh als de Rupfe felfs is, foo dat hy de plaets daer hy over kruypt, fchijnt met fijn lichaem als met een paffer ofte maniere van fpanninghe, af te meten. Hy onthoudt fich aen fekere bloemen ghenaemt Klapfis, welckers groen loof hy tot fijn voedtfel gebruyckt, ende dat met een groote graegheyt. Hy eet ghewoonelijck in den nacht, maer in den dagh houdt hy fich feer ftil ende onbeweghelijck; al is ' r dat men hem ftoot of aenraeckt, blijft echter echter fonder beweginghe ligghen. Hy heeft fich tot veranderinge geftelt op den 11 . Augufti 1664. ende op den eerften September is daer van voort-ghekomen een Uyltjen hier nevens aengeteyckent, feer net ende gefwint in het vliegen; doch het en vlieght niet dan alleenelijck by het licht vande kaerfe. Het hadde een feer vreemde en ongewoone maniere van vliegen, even als of het gheduyriglijk over fijn hooft getuymelt hadde.

## Q. <br> Sefthiende BEVINDINGE.

D Efe fwarte Rupfe eet feer geern ende met groote graegheydt het jonck gras, dat eerft begunt uyt te fchieten. Yder reys als ick hem eten bracht,

Naturatis. $3^{1}$ bracht; liet hy hem felven vallen, ende rolde fijn lijf in malkanderen als een Egel, ende bleef foo een tijt langh feer ftil liggen, als of hy doodt gheweeft hadde. Daer na foo een ruymen tijt den geveynfden gefpeelt hebbende, begon hy te eten met een grooten luft ende rappigheydt. Na dat ick hem alfoo eenen ruymen tijdt alle morghen den koft befchickt hadde, hieldt hy op van eten, ende wierdt doen feer boos-aerdigh, want het minfte dat men hem aenrocht ; dede hy niet dan fijn lichaem gunts en weder fmijten ende flingeren met een groote vinnigheyt ende vaerdigheydt, om in fijne rufte ghelaten te zijn. Heeft fich tot veranderinghe gheftelt op den fefthienden Augultus 1664. Meer en hebben wy defes aengaende,

32 Metamorphosis gaende, uyt de Schriften des Autheurs niet konnen vernemen.

## R. Seventbiende BEVINDINGE.

ALs defe Dierkens eerft voor den dagh komen, zijnle foo kleyn als een gemeene Vloo, maer worden daer na redelijck groot. Sy onthouden haer in de water-grachten : ende gebruycken geen ander (pijle dan dat de grootite de kleenfte op eten. Ick heb ghefien dat de grootlte van defe drie in een feer korten tijdt feffe van de kleenfte den kop af-beet ende voorts op at ende gheheel verflondt. Hier uyt ontftaet het dat defe DierKens feer fchrick-achtigh zijn; foo haeft de kleene de meerder ontmoe-

$-$

5


Naturatis. 33 ten, fpringhen fy met een groote kracht ende vaerdigheydt te rugge, doch het en kan haer gheenfins helpen. Meer hebben wy hier van inde Schriften des Autheurs niet ghevonden; dan dat van de felfde Dierkens is voort-ghekomen dat blaeuw ghevleugelt Dier 't welck onder op de Plate vertoont wort. Doch wanneer defe veranderinge gefchiet is, of hoe lange datle geduyrt heeft, en vinden wy niet aengeteeckent.

## S.

## Achtiende BEVINDINGE.

DEfe Rupfe is my gefonden van Berghen-op-Zoom door den Edelen Raedts-Heer d'Heer van Cruyningen, welcke hem gevonden C hadde

34 Metamorphosis hadde op een Abrikoos Boom: doch na dat hy tot mijnen huyfe was, heeft nergens willen van eten, maer ftelde hem tot veranderinge op den fevenden October 1664 . ende is daer van voort-gekomen op den twintighften Mey 1665 . een lichtgraeuwen Uyl hier nevens af-geteeckent. Defen Uyl is gewoon met fijn twee voorfte pooten fijn gantfch hooft foo te bedecken, datmen het felfde niet en kan fien. Oordeele dat het een Wijfken is, om dat fijn achter-lijf feer dick is. Want dat merck ick in't gemeen van de Rupfen, dat de Wijfkens aen het achterlijf gemeenelijk lèer dick zijn, wảnt daer liggen de Eyeren verborgen; maer in tegendeel zijn de Mannekens aen haer achter-lijf feer fmal ende dun.


## N: Aturatis. 35

 dun. Defe Rupfe heeft voorts ná hare veranderinge geleefr fonder eten, tot den dertightten Mey. Eer hy ftierf heeft hy fijn zaedt in overvloet gefer, maet alfoo daer geen Manneken was by geweeft, foo is het alles te vergeefs ende onvruchtbaer gebleven: Want foo gaet het met alle Eyeren die de Ruplen van haer geven, daer en komt niets van, ten zy datfe door het Manneken vruchtbaer gemaeckt worden.
## T.

Negentbien ende Tiointighfte
B EVINDINGEN.

DEfe Rupfe heb ick gevangen op den 28. Ney 1660 . haer voed rfel zijn de bladeren van de Olme-
$3^{6}$ Metamorphosis.
boomen als oock der Peere-boomen, Als defe Rupfen welge-eten hebben, begeven fy haer aen den kant van een bladt, ende fetten haer daer aen wel ter degen valt met het achterfte van haer lijf, hangende voorts met het lijf nederwaerts, doch den kop houden fy een weynigh om hoogh gebogen. Met den ondergank der Sonne ftellen fy haer om te flapen, ende buygen met haer hooft achter over in het lichaem in-getrocken zijnde, ende flapen aldus tot dat den dagh aenkomt, ende begeven haer dan tot het eten : doch voor ende na den eten zijnfe gewoon feer fnellijck haer kop gints ende weder te flingheren ende te fchudden. Onthouden fich by malkanderen feer vreedtfaem, maer alfe malkanderen al te na by komen, vattenfe malkan-

## Naturalis. 37

 der rondtom het middel-lijf ende flingeren d'een d'ander met groote hevigheyt. Sommige van defe foorte flapen wel feventhien of achtien uyren op eenen tijdt: fomtijts daer-enteghen kruypenfe wel twee daghen achter een fonder te ruften ofte te eten , het onder-lijf is foo klaer datmen daer door fien kan. Meer en vinden wy van defe Rupfen by den Autheur niet befchreven.Maer hy verhaelt ons, dat uyt de verrotte foffe van Muyfen, hy ghewaer is gheworden dat Wormen te voorfchijn komen, ende dat uyt die Wormen een gemeene flag van Vlieghen gegenereert wort. Sijn ooghmerk verhaelthy ons geweeft te zijn, te onderfoeken of het waer is, 't gene fommige meenen, datter uyt de her-

C 3
Google

3 8 Metamorphosis, fenen der Muyfen fouden Wormen komen, ende dat die Wormen in Muyfen veranderen fouden, 't welck hy getuyght bevonden te hebben on-; waerachtigh te wefen.

$$
\mathrm{V} .
$$

## Een-en-twintichfte BEVINDINGE,

DEfe Rupfe onthoudt fich op de Kooren-landen, ende gebruykt aldaer de wee-winden tot fijn fpijfe, doch alderliefft de kleene ofre klock-gies-winde; ende eet ten mintten twee uyren achter cen fonder ophouden. De vuyligheyt welcke hy quijt wordt, heeft een feer vreemde ghedaente, als of het in een vorm ghedruckt ware, gelijk ick in defe Plate hebbe vertoont.

Naturatis. 39 Defe Rupfe is feer vreemt ende vermenght van verfcheyden coleuren, twee fwarte ftrepen loopen over den rugge, een groene in het midden; den grondt is uyt den groenen, op fijn achter-lijf ftaet een orangien kromme pin, hier en daer vindt men ook het wit ende blaeuw aerdighlijk onder de andere coleuren vermenght, is feer fnel van gehoor ende gevoelen. Soo haeft hy yets hoorde, of datter wat beroert wierdt, bleef hy dadelijck een tijdt langh feer ftil liggen fonder eenige beweginge. Meer en heeft den Autheur hier van niet naghelaten.

C 4 Troe- Metamorphosis
X.

Tivee-en-twintigfte BEVINDINGE. Vanden oor/pronkder SMuggen.

T Ck hebbe feer groote neerftigheyt ghedaen, om uyt te vinden, van waer dat de Muggen haer begin nemen. Ik meende datfe vanden dau $w$ voort- quamen, om dat ick des morgens vroegh voor den op-ganck der Sonne, onder de bladeren ende loof der Boomen ende Kruyden, menige Mugghen ghewoon was te vinden; doch ly begeven haer daer tegen den avondt om te fchuylen ende fich te verberghen tegen de koude van den nacht. lck heb voorts bemerckt dat de Muggen haer in groote menighte ont-.

$$
\begin{aligned}
& \because \quad \begin{array}{r} 
\\
\ddots
\end{array} \\
& * \\
& 0 \\
& 4 \\
& 7 \text {. }
\end{aligned}
$$

## 

 onthouden ontrent ende in de regenbacken, infonderheydt in de maendt van December. W ant in defe regenbacken brengen fy haer zaedt, ende dat op defe volghende maniere. Sy vlieghen op het reghen-water, ende daer op littende, fteken fy haer on-der-lijf in het water, ende fchieten uyt het felfde haer zaedt, 't welck dadelijck op den grondt van het water finckt, (even ghelijck op dierge-lijcke wijfe wy getoont hebben in ons tweede Deel, dat de Naeyers haer achter-lijf, om de felfde reden, in de aerde fteecken.) Het zaedt op den grondt een tijdt langh ghelegen hebbende verandert in bloedt-roode Wormkens.Defe Wormkens leven in het regen - water by eenighe kleene beeftC 5 kens,

42 Metamorphosis
kens, die ick Water-luyfen noeme, (zijnde niet feer ongelijk de Pampierluyfen) ende onthouden haer daer den tijdt van elf maenden, ende maken van kalck ende de flijm haers lichaems, eenige kleene huyskens daerfe tegen de koude in kruypen. Als den tijdt van haer veranderinge begunt te naderen, komen fy in een groote menighte by een, ende brenghen haer hoofden by malkanderen, ende doen niet anders dan geduyrighlijck woelen ende flingeren met haer achterliif, ende op defe wijfe vergaderen fy een groote menighte van flijm, in welcken flijm fy haer dan gaen leggen tot de veranderinge. Op den dertigften Junii ende den derthienden Julii heb ick bevonden dat uyt defe veranderinge vele Muggen zijn voort-ghekomen.
 kamen. De Mannekenshadden klcene pluymkens op het voorhooft, de Wijfkens niet, maer zijn vol zaedt; ook en zijnfe foo fel nict in het fteken als de Mannekens.

Gelijek de Muggen voort-komen van bloed ende bloed - roode Wormkens, foo beminnenfe ook altoos feer het bloedt tot haer voedtifel, infonderheydt het bloedt der Menfchen: tot dien eynde trachtenfe infonderheyt tegen den avondt, in de huyfen te komen; indien men haer daer uyt fluyt, fy weten feer vaerdelijck door de fchouwen te komen : fchuyft men de gordijnen toe, fy zijn foo gaeuw datie tuffichen de gordijnen ende het rabar, ofte door de minfte openinge dieder iewers wefen mach, in dringhen. Ende begeven haer dan Atille* kens tot datfe den warmen aefem der Menfchen gewaer worden, ende dan kor menfe die met een on-aenghenaem: gefangh aentaften, ende ftellen haer felven feer net op de fweet-gaetjes onfer lichamen, daerfe weten aldermeeft openinghe te zijn, om op het lichite het bloedt te fuygen : want in defe fweet-gaetjes Itekenfe dadelijk hare ftraeltjes, welke feer dun, fubtijl ende maer van dry hayrkens te famen ghevrocht zijn, doch van binnen loopter een dun buysken door, 't welck de ftrael Aijfte geeft, ende langhs welcke fy het bloedt ophalen, ende dat foo langh tot datfe vol zijn. Het is aenmerckens waerdigh, dat als een Mugge haer lijf vol ghefogen heeft, foo en fal fy van u handt ofte

## N. A T U R A L I s. 45

 van de plaets daerfe op gefeten ende uyt ghefogen heeft, niet wegh vliegen, ofte fy fal een droppelken water uyt haer achter-lijf laten vallen. Ende dit water is te voren vermenght geweeft met het bloedt datfe heeft op-gefogen, ende om dat het haer niet nut of dienftigh is tot voedtfel, foo weet de natuyr in foo korten tijt, het felfde van het bloedt te fcheyden ende af te werpen, 't welk voorwaer een wonder is om aen te merken.Als de Mugghen alder-eerlt uyt den grondt van de regen-backen na boven komen drijven, dan zijnfe wit van gedaente ende men fieter geen vleugels aen noch pooten; maer in den tijdt van een vierendeel uyrs begunt'men die te fien, ende dan begevenfe haer aen de muyren van de regen-

46 Metamorphosis
reghen-backen foo langhe dat hare vleugels fijf ghenoegh ende bequamelijck uyt-ghefpannen zijn om te konnen vliegen.

Maer miffchien fal ymandt by fich felven dencken, hoe kondt ghy weten wat de Muggen al doen onder het water op den grondt der regenbacken? Ick antwoorde, dat om dit alles feer pertinent uyt te vinden, ick hebbe laten makeneen groot vat van glas, in welke ik eenige vande voor. ghemelde bloedt : roode Wormkens gedaen hebbe, ende hebbe haer aldaer alles befchickt datfe in de regenbacken vinden, als feen, kalck, ende aerde. Ook moeft ick het water verfcheyden malen-ververfchen, ende altoos: wat locht laten, ende in een koele plaetfe het glafen-vat beftellen.

Want

47
ny,
een
Ite
yla-
eet
ade
fde

## E.

ant
nté
ff;
eer
rea
uut
op
em
ren


## $\begin{array}{llllllllll}\mathbf{N} & \text { a } & \text { t } & \mathbf{u} \cdot \mathbf{r} & \text { a } & \text { L } & \text { I } & \ddot{s} . & 47\end{array}$

 Want de ervarentheydt leerde my, dat alfe te warm ftaen, ofte gheen verfche locht en hadden, datfe al te famen ftierven. Ende door dit gla-fen-vat hebbe ick alle daegh, feet naeuw-keurighlijk op-gemerkt ende befchreven, al watter in het felfde voor-viel ende gefchiede.
## Y.

Dry-en-twintigfte BEVINDINGE.

DEfe Rupfe heb ik den Olyphant genaemt, om dat hy de gedaenté van een fnuyte aen fijn hoofr heeft, de fruyte van een Olyphant niet feer ongelijck. Sijn fpijfe zijn de bladeren van de wijngaerden, maer als fy out ende harder worden, houdr hy op van eten. Na den eten felt hy hem felven

48 Metamorphosis
felven tot flapen, met fijn hooft tegen het lichaem ghebogen, foo dat men het niet en kan fien, alfoo het in fijn lijf in-ghehaelt is, even ghelijck de Schilt-padden gewoon zijn te doen. Defe Rupfe is feer fchrick-achrigh van aerdt, want als men hem maer in het aldermintte aenraeckt, foo ver> fchrickt hy tot dry of vier malen toe foo fnellijk ende fterk, dat men ghedwongen wort felfs mede eenighfins te fchrikken of fich te ontfetten, al ift dat men het wel van te vooren weet, ende meent op fijn hoede te wefen.

Hy weet met fijn fnuyte feer rap te fpelen, ende de felfde gints ende herwaerts te flingeren; item de felfde feer wonderlijck uyt te fteecken ende dan weder haeftelijck in te trekken,

Naturatis. 49 ofte oock om hoogh te verheffen; fulx dat het feer vreemt is om te fien. 't Gheen hy met de fnuyte vat ende laet hy niet lichtelijk fich ontnemen; ende weet oock met de felfde fnuyte groot ghewelt te doen met yets te trecken ofte voort te flepen.

Hy is feer fnel van gehoor, 't welk ick opdefe maniere bevont. Als ick op de vloer met mijn voet maer fachtelijk en ftreeck, foo verfchrikte hy feer ende trock fijn geheel lijf in malkanderen; gelijck ick feer dickmael hebbe beproeft ende bevonden.

Als hy op houdt van eten énde fich wilt gaen ©tellen tot veranderinghe, foo laet hy hem felven los van boven nederwaert vallen, ende foekt na een bequame ruft-plaets, welke tot fijn veranderinge noodigh is. Tot dien
 eynde

50 Metamorphosis cynde befchickte ick hem eenighe ftuxkens verdort hout ende wat wijn-gaerdt-bladeren, 't welck hem wel aenftondt, ende begon die ftuxkens hout met fijn fnuyte by malkanderen te flepen ende met de bladeren ende flijm dat hy uyt fijn lijf bracht, te famen foo te mengen ende te fchicken, dat hy daer uyt fich een bequaeme ruft-plaetfe bereyde, ende heeft daer na fich in die plaetfe ghefet tot veranderinge op den vierden September fefthien hondert viff-en-feftigh. Ende nu jeghenwoordigh (dewijle ick dit fchrijve namentlijck den vier-en-twintighften Aprilis fefthien hondert ende acht-en-feftigh) leght hy noch in die veranderinghe ten huyfe tan Jaques Fierens, alfoo den Autheur Overleden is. Over vier dagen heb
 heb ick hem aldaer noch felve gefien, ende alfmen maer een weynigh over fijn lijf den warmen adem uyt Gijn mondt wafemt, foo be weeght hy fijn lijf feer fnel ende fterk. Alfmen hem op de handt neemt, ofte aenraeckt, is hy foo kout als een ftuck ys: ende heeft alfoo fonder cenigh voedtfel nu alreede in de veranderinge ghelegen zedert den vierden September des Jaers fẹthien hondert viff-en-feftigh, tot op heden den achtienden Junii fefthien hondert ende acht-enfeftigh : doch hoe langhe hy noch in de veranderinge fal blijven liggen, ende wat daer van fal te voorfchijn komen, moet noch met der tijdt nevens andere verwacht worden : ghelijk dan by den felfden Jaques Fierens alle de naer-ghelaten Dierkens,

52 Metamorphosis. by den Autheur naer 't leven feer curieusgefchildert te fien zijn, waer van de curieufe Lief-hebbers 't gheficht noch altijts konnen genieten.

Immers is het een wonder om fien, dat de gemelde Rupfe alreede fonder eenigh voedtfel, foo na dry Jaren langh gelegen heeft, ende noch foo fterck van leven is. Als ick bevondt dat hy (gelijck gefeght is) in het aenraken foo kout is als ys, foo quam my in den fin, dat de groote koude defes Diers veroorfaken kan, dat hy by fijn dick, taey ende vette vocht, feer lange fonder voedtlel kan leven, alfoo door de koude ghematigheyt fijns lichaems, van de felfde vochtigheydt feer weynigh ende niet dan feer traeghlijk yets kan verteert worden. Gelijck dan oock de dage-

Naturalis. sis dagelijckfche bevindinghe ons leert, dat menighe Dieren, in den kouden Winter; ftil ende als doode ligghende, onder de koude Aerde, ofte in andere verborghen plaetfen, langhe leven fonder voedtefel, alfoofe door haer ftil ligghen, ende door de omvloeyende koude, weynigh ofte by na niets van haer natuyrelijcke ende levendigh-houdende vochtigheydt verteeren.

D 3 Extract

S4 METAMORPHOSIS

## Z.

Extrail uyt fekeren Brief, ghefonden van Parijs, door den Edelen, Ernfeffen Heer d $H^{r}$. W. Boriel, Ambaffadeur by fjin Majefteyt van Vranckrïck, megens de H. Mog. Staten der Vercenigde Nederlanden, den 2 s.Mey 1668. DEfe Kapelle is levendigh gevanghen tot Columbes hier buyten Parijs, in den Hof van de Coninginne Moeder van Engelandt. Was daer na ftil en onbeweeght, dan door de warmte. van de Zon begonfe wederom te leven ende fich te roeren; maer op den vierden nacht daer aen, wiertfe van een menichte van Mieren uytgefoghen ende ghedoodt, fulcks dat het geheele on-der-lijf
電

## NATURALIS.

der-lijf verteert wierdt, uytgefondert de Eyeren.

Ende alfoo defe Kapelle wat over een komt, doch veel grooter is als de Af-teyckinge van de eerfte Bevindinghe vermelt in het eerite Deel der Natuyrelijcke Metamorphofis van Fobannes Goedaerdt, ghenaemt de Paeuw-oogh, foo fende ick de felfde over aen dien Autheur. Doch den felfden Overleden zijnde, iffe door d'Heer Munt-meefter N. Boreel ter handt geftelt aen den Drukker Jaques Fierens. Die de felfde, om hare onghewoone grootte ende fchoonheydt, waerdigh geacht heeft hier bý te ftellen.

Den ghemelden Edelen Heer maeckt oock gewagh van een ander fatfoen van een Kapelle, doch veel

Metamorphosis, \&c. grooter ende langher van Lijf, foo breedt ende langh by na als een Vleder-muys, welcke een vàn fijne Domeftique ghefien heeft, maer heeftfe niet konnen bekomen, ende is van een extraordinaire grootte, fulcks dat de Vlercken foo groot zijn als die van een Vleder-muys, doch de onderfcheyden Coleuren en zijn niet fekerlijck waer-genomen. Immers kan dit dienftich zijn om na defen, naerder daer op acht te nemen. Te meer, alfoo dien Edelen Heer Ambaffadeur, het de pijne waerdigh gedacht heeft, de felfde den Autheur der ghemelde Natuyrelijcke Metamorphofis ende wonderlijcke Bevindingen, over te zenden.

## EERSTE BYVOEGHSEL;

$$
O \text { FTE }
$$

Eenige byfondere op-merckingen uyt de zoorgaende Bevindingen van J O H. G O E D A ERT. Ocwel alle Gods wercken wonderlijk zijn, foo ift echter waerachtigh ende aenmerkens waerdigh, dat de grootfte ende meefte wonderen haer vertoonen ontrent de alder-kleenfte Schepfelen. Soo dat de wonderen der Natuyr fich inde kleenfte dingen als verbergen, ende neerftelijk nagefpeurt zijnde, aldermeeft op-doen. Fminet in minimis, maximus ipfe Deus. Den Aldergrootften Godt, is inde kleenfte dingen aldermeeft uytfteeckende.

Tot beveftinge hier van fal ik den D 4 Eerw.

56 Bysondere
'Eerw. Lefer eenige exempelen uyt de voorgemelde Bevindinghen aenwijfen ende in ghedachte brenghen : op dat by in het lefen der felver te naeuwer acht gelieve te nemen op de vreemdigheden ende wonderen welke daer in voorvallen.

Als voor ecrft, oordeel ik het een wonder te zijn, dat de kleene Eyerkens (uyt welcke de Rupfen komen van welcke gemelt wort in het eerfte Deel, de thiende Bevindinge) hangende bloot fonder eenigh deckfel, aen de kleene tacken der boomen, aldaer de aldergrootite kouwe van den winter konnen uytfaen, fonder te fterven ofte bedorven te worden: maer in tegendeel fiet men, dat foo haeft den Somer aenkomr, daer dadelijck Rupfen uyt te voorfchijn ko-

## Aenmerciingen.

 men, welke daer na veranderen inde Kapellen aldaer afgebeeldt. Hoe menighe Dieren zijnder ende andere faken (in het aenfien ftercker, warmer ende beter verfien) welke door ongelijk minder koudè vergaen; daer defe foo kleyne Eyeren daer van niets en weten. Daer moet yets wonderlijcks van een taeye, dicht gefloten warmte ende vocht wefen, waer by fy in haer levendighe kracht foo lange ende tegen foo fellen koude, regen, fneeuw, ende andere veranderingen ende ongemacken konnen bewaert worden. Dit felfde is oock waerachtigh van veelderley Kruyden, welcke op de Aerde haer Zaden den gantfchen Winter laten liggen, welcke nochtans met den Somer haer leven betoonen.$$
\text { D } 5 \quad \text { Ten }
$$

Ten tweeden, de alles wel befchickende en naeuw-beforghende Natuyr, heeft de Rupfen haer fpinfel, (datfe van den quyl uyt haer eygen lichaem voortbringen ende feer fubtijl weten toe te maecken,) gegeven tot verfcheyden feer noodige gebruyken. Want voor eerlt, vele Rupfen dienen haer daer van in plaetle van vleugelen, om fich in een oogenblick tijdts van een hooge plaetfe na beneden op de aerde te begeven, gelijck oock de Spinne-koppen doen. Want fy laten haer langhs dat fpinfel feer facht ende fekerlijck neder-dalen, ende klimmen oock lanhgs het felfde opwaerts ende na allen zijden daerfe willen wefen. Ten tweeden, met dat fpinfel maecken fy haer een befchuttinge tegen den nacht-locht ende

## Aenmerciingen.

ende de koude, om daer onder te ruften. Ten derden, uyt dat felfde fpinfel maken fy hare woon-plaetfen, in welcke fy haer verbergen endegeruft leggen den gantfchen tijdt van hare veranderinge, in welcke fy wel moeten bewaert wefen voor hare vyanden, ende ook warmte van nooden hebben, om de veranderinghe uyt te wercken.

In de elfde Bevindinghe des eerften Deel wort verhaelt, dat uyt het lijf van een ghemeene Ruple, op eenen tijdt, zijn gekomen over de vijftigh Wormen, ende nochtans bleef de felfde fonder eten noch veerthien dagen in het leven, ende fpon noch een deckfel voor al die Wormen. Voorwaer een wonderlijck werck, dat in foo kleenen geringen, fachten

Dier.

60 BYSONDERE
Dierken, foo fterken leven befpeurt worde.

Ten anderen, fchijnt het noch wonderlijcker te wefen, datuyt een ende felfde foorte van Rupfen, op verfcheyden manieren, verfcheyden Dieren worden voort-geteelt, gelijk mede aldaer verhaelt is; namelijck fomtijts cen Witjen, ende fomtijts Wormen, welcke daer na in Vliegen veranderen. Siet hier van een bylonder exempel in het tweede Deel, Bevindinge een-en-veertigh. Endedan noch ten derden, foo feght die Bevindinge, dat oock fomtijts uyt die felfde flagh van Rupfen, door den kop eenige Wormen komen, welke inden tijt van onder half uyr in Eyeren, ende daer na in Vliegen veranderen. Soo dat uyt een Dierken dryderley

## Aenmerciingen. 6 i

 derley veranderinge komen, namentlijk in Wormen, Eyeren ende Vliegen: ende dat de felfde veranderinge van een en defelfde Rupfe op dryderley verfcheyden manieren toegaet. Diergelijck exempel worter mede verhaelt in de een-en-feventichfte Be vindinge ende in de tweede Bevindinge van het tweede Deel. Dat een Rupfe eerft verandert in een Worm; daer na den Worm in een Ey, ende het Ey in een Vliege, ende dat alles in den tijdt van dry-en-twintich dagen. Oock is het niet fonder groote verwonderinghe te fien, dat de gemelde Vliege, na hare voor komfte in den tijdt van een vierendeel uyrs, noch eens foo groot wort, danfe uyt de veranderinge was voortgekomen. Siet het tweede Deel, Bevindinge 22. Som-62 BYSONDERE
Sommige Ruplen maken van haren dagh den nacht, ende van den nacht den dagh; (daer inde Vleder-muyfen ende Nacht-uylen niet onghelijck) want den geheelen dagh blijven fy ftil inde aerde verborgen fondereten; maer tegen den nacht komenfe eerlt te voorfchijn om haren koft te gaen foecken, fict eerfte Deel, Bevindinge veerthien ende vijf-en-twintich. Sommighe Rupfen veranderen verfcheyden mael, fommighe drymael andere viermalen haren ouden huyt, ende dat niet fonder groote pijnelijkheydt, als in de Zijde -wormen ende in het tweede Deel de vijf-en-twintichfte Bevindinge te fien is: ende hier in zijnfe fommige Slangen gelijk. De reden fchijnt te wefen, dat den ouden huydt elcke reys, in eenen kor-

## Aenmercioingen. 63

 korten tijt foo hart en taey wort, dat hy na het groeyen der Dieren niet en kan uyt-ghefet worden ende daerom moetfe doorgrooten arbeyt der Dierkens foo verde ghebracht worden datfe fplijt en foo allengskens afvalt. Siet in het eerfte Deel, de feven-enfeventichite Bevindinge.In het tweede Deel de een-enveertichfte Bevindinge wort verhacle van een Ruple-worm, die thien malen de huydt vernieuwt eer hy haer tot hervorminge begeeft, t'elckens haer fuy verende van hare vuyligheyt, eerfe den ouden huydt afleght.

Vele Ruplen zijn feer vreefachtig van aerdt, alloofe veel vyanden hebben van welcke $f y$ verflonden ende ge-eten worden: ende daerom latenfe haer dadelijk vallen, ende hou-

64 Bysondere
den fich ganfch ftil fonder eenige beweginge als offe doodt waren, ende rollen haer lijf in een ronde als een bal, alle yets hooren ofte aengeraeckt worden: ende blijven foo een tijdt langh liggen, tot datfe dencken dat het gevaer over is. Siet het eerfte Deel, feventhiende ende achthiende Bevindinge ende elders meer. Sommige Dieren en konnen naeu. lijcks of immers niet dan eenen kleynen tijdt leven buyten de aerde; gelijk de Viffchen niet en konnen leven buyten het water; ja de veranderinge van de locht daer fommige Dieren in leven, is genoegh om haer te dooden; gelijck onder anderen aengemerckt is in de Vliegen welcke in de gemetfelde Graven voort-komen uyt de Wormen, die uyt de verrottinge van

## Aenmerciingen.

 van de lichamen der Menfchen haren oorfpronck hebben. Siet het eerfte Deel, Bevindinge vijf ende fes-enfeftigh.De Natuyre feeelt allefins feer wonderlijk in de gewaffen der Aerde, Beeften, Menfchen, ende alderley Schepfelen; maer infonderheydt oock in ende ontrent de kleene gheringe Dierkens, ende aldermeeft in de maniere van voorteelinge, welke ontrent de Rupfen, Wormen, Maden, ende diergelijke op feer vremde ende verfcheyden manieren toegaet. Onder anderen is de maniere van voortelinge mede aenmerckens waerdigh welke verhaelt wort in het eerfte Deel, Bevindinghe twee-enfeltigh. Namelijck dat uyt eenighe droppelen water of fweet dat uyt E

66 Bysondere
het Lichaem der Rupfe ghedreven wordt, in den tijt van twaelf uyren foo veel Rupfen te voorfchijn komen. In defe voortelinge ende vele andere welcke hier en daer verhaelt zijn, en komen de Mannekens niet te paffe, hoewel nochtans in menige andere Rupfen, de Eyeren ofte Zaet niet vruchtbaer en is fonder het toedoen der Mannekens, gelijck meermalen is aenge wefen.

Sommige van de ghemelde Dierkens, hoewelfe leven, fchijnen nochtans geen leven te genieten, aenghefien fy niets en doen dan wat eten, ende voorts altoos ftil ende onbeweghelijck als ofle doodt waren in een geftalte verblijven. Gelijk infonderheyt aengewefen wordt in het eerfte Deel, Bevindinge vier-en-feltigh, in een

## Aencerckingen.

 een Worm welcke twee Jaren ende vier-en-twintig dagen in een geftalte des Lichaems fonder eenighe fpijfe ende fonder de minfte beweginge in het leven is gebleven : In het derde Deel hebben wy ghetoont, dat de Ruple den Olyphant genaemt, nu al by de dry Jaren fonder fijfe ofte eenige beweginge in fijn veranderinge gelegen heeft, welcke nu heden den twintighften Junii 1668 . noch leeft, ende met lijdtfaemheydt verwacht wordt wat daer van eyndelijck fal voortkomen.Ende hoewel het wonder is dat de ghemelde Dierkens foo lange fonder voedfel konnen leven, foo ift echter noch meer te verwonderen 'tghene verhaelt wordt in het eerfte Deel, aen de feventighfte Bevindinge, van

$$
\text { E } 2 \% \text { een }
$$

## 68 Bysondere

een Worm welcke noyt eenigh eten of drincken ghebruyckt, oock geen openinge des lichaems heeft om yets te konnen nemen, ofte eenighe vuyligheyt af-werpen, hebbende oock noch ooghen noch pooten, alfoofe niet en behoeft de lelfde te gebruycken om eenigh voedtfel te foecken. Gelijk dan ook die kleene Dierkens, noch minder als een ghemeen fandeken van grootte, welcke fich altoos ontrent defen Worm onthouden tot datfe fterft, noyt gheen voedtfel en nutten.

Het en kan fonder groote verwonderinge niet aenghemerckt worden; hoe dat fommighe kleene Dierkens foo onvergelijkelijk fterck van leven zijn ende hart tegen de doodt; gelijk infonderheyt aen-gewefen wordt in

## Aenmerciingen. 69

 het eerfte Deel, fes-en-feventighfte Bevindinghe van de Vee-mollens. Ende in het derde Deel de twintigfte Bevindinge verhaelt hy van een gheringe Rupfe welcke fomtijdts twee gantfche daghen achter malkanderen kruypt fonder te ruften of te etenl. De Wormen al zijnfe in verfcheyden fucken verdeelt, blijven noch een tijdt lanck leven.Item, dat de forghvuldige Natuyre, die Dieren welcke of felfs, ofte hare Eyeren ende Zaedt daerfe uyt voortkomen, tot fpijfe dienen moeten, waer by andere Dieren leven; (gelijck fulks onder defe Dieren, als oock in de Zee feer ghemeen is:) in een groote menighte te gelijcke laet voort-gheteelt worden, op dat hare foorte niet en foude gheheel verflonE 3 voedtfel voor de andere Dieren ontbreken. Gelijk inde gemelde Bevindinge ende in vele andere gelegentheyt de ervarentheydt leert : want daer zijn vele Dieren, foo kleeneals meerder, welcke niet dan by het aes van andere Dieren in het leven konnen blijven : Sommighe oock eten malkanderen by ghebreck van ander voedtfel. Siet het tweede Deel, Bevindinge twee-en-dertigh, ende aen de twee-en-veertightte verhaelt hy van een Dierken, dat over de vier duyfent W ormen voortbringht.

Niet min waerdig om aen te mercken is het, dat oock in de flechfte, minfte ende geringhlte Dierkens, de Natuyre fulcken vernuft, forge ende wonderlick beleyt ende neerltigheyt ghe.

## Aencerciingen. 7 it

 ghegheven heeft (hoewel in d'eene meer als in de andere) om haer voetfel na te jagen, ende alles dat haer dientigh is; fich te wachten voor hare vyanden, ende wel aldermeeft om haer Geflachte door voortelinge te onderhouden, voort te zetten ende te vermenighvuldigen : gelijk dan in de Mieren, Byen, Vee-mollen ende alderley andere Dierkens te befpeuren is. Waer by noch komt, dat van een ende het felfde Dierken verfcheyden andere foorten voort-komen ende op verfcheyden wijfen gelijk wy te voor getoont hebben ende in het eerfte Deel, Bevindinghe fe-ven-en-feventigh verhaelt wort, dat uyt een Rupfe een fchoone wel-gekoleurde Boter-kapelle met vier vleugelen; en uyt een andere van E 472 Bysondere de felfde foorte, twee-ende-tachentigh Vliegen voort-gebracht worden. Ende in het tweede Deel, Bevindinghe negen-en-twintigh ende dertigh wort verhaelt, dat van dry Rupfen vaneen foorte; uyt de eene een Vliege, uyt de tweede cen fchoone Kapelle, ende uyt de derde een ander vremt Gedierte aldaer af-getekent, zijn voort-gekomen. Ende aen de een-en-dertighfte Bevindinghe, dat uyt een en de felfde Rupfe een, Dierken als een kleene Molenaer; ende daer na een Kapelle ghefproten is. 't Welck fchijnt te gaen tegen de gemeene ordre der Natuyre, door welke yder Dier ende Gewas der aerde cen bequaemheyt is ingeleyt om fijns gelijcke voort te bringen, doch een yder na fijnen eygen aerdt Genef. I.

Staet

## Aenmerckingen. 73

 Staetoock noch voorder aen te mercken, dat niet alleen de Dierkens die van andere worden voort-gheteelt, hare wonderlicke veranderinge incen andere foorte krijgen, maer oock de gene die enckelijk uyt eenige verrottinge ofte vochtige ende warme ftoffe, fonder eenighe voortelinge, haren oorfpronck nemen ; gelijk onder andere de Rupfen ofte Wormen den Wolf genaemt welcke de bloey. felen der Appel, Peer ende Keerfeboomen ganfchelijk bederven, ende voort-komen uyt een vochtige milt, welke door de hitte van de Zonne en de warmte die in de boomen is, gekoeftert zijnde, in levendige Wormen verandert, Infgelijkx de Wormen die uyt de doode Menfchen ende andere bedorven ftoffe der Die-74 By sondere ren ofte Gewaffen te voorfchijn komen, hebben foo wel hare veranderingen als die van haers gelijcke worden voort-geteelt.

De veranderinghe ende verfcheydentheyt der koleuren is oock in defe Dierkens aen te mercken: want fommige veranderen meermalen haer koleuren; gelijck van het kruydt lxias ende den Chamæleon gelooft wordt, waer van fiet het tweede Deel, negenthiende Bevindinge.

Daer zijnder onder de bloed-loofe Dierkens verfcheydene feer wonderlijk kleen, foo datmenfe qualijk fonder vergroot-glas kan fien bewegen; hoe kleen moeten dan alle die menigvuldige leden zijn uyt welcke hare lichamen te famen gelteltzijn. Want ick hebbe gefien dat fommige onder haer

## Aenmerckingen. 75

 haer met malkanderen tot voortelinge van haer geflacht, vereenigt werden. Ten tweeden, datter vele onder zijn die feer rap van d'een plaets tot d'ander bewogen worden, ja met veel grooter fnelheyt (na proportie) als groote Dieren. Ten derden, fy hebben vele deelen ende leden van nooden tot haer voedinge, uyt-fuyveringhe der onreynigheden, ghehoor, gefichte, gevoelen, \&c. want fommighe zijn daer ontrent feer fubtijl, gelijk ik bevonden hebbe. Ten vierden, alle volwaffen zijn, kanmenfe in haer gheheel nauwelijcks fien, hoeveel kleender moeten dan de jongskens zijn welcke van de felfde eerft voort-komen. Onder defe kleene Dierkens wordt mede gevonden cen feer wonderlijcke ende onnafpeu=76 BYSOINDERE nafpeurelijcke verfcheydentheyt van fatloenen, gedaente, koleuren ende foo voorts. Sommige zijn ront, andere langh; fommighe fmal andere breedt; eenige ovael, \&c.

Het is opmerckens waerdigh't gene verhaelt wort in het tweede Deel, aen de vier-en-veertightte Bevindinghe, dat de Rob-wormen die in de Hoven feer fchadelick zijn, door de Natuyr verhindert worden feer te vermenighvuldigen. Want behalven date voor de dry Jaren niet en konnen voortfetten, foo vindr men onder haer feer weynigh Wijfkens, fulks datter wel thien Mannekens tegens een Wijfken zijn. Het Manneken komende by het Wijfken, blijft daer twee heele dagen aen vaft, ende los wordende fterft het korts daer aen,

## Aenmerciingen.

 aen, maer de $\mathrm{W}_{\text {ijfkens }}$ blijven in het leven. Soo dat in defe Dierkens gelijck als een voorbeelt is der ontuchtighe Menfchen, die haer felven door onmatige geyligheyt een ontijdige doodt ende ellendigh leven veroorfaken.Het is wonderlijck 'rgene in het tweede Deel, aende fes en-veertigfte Bevindinghe verhaelt wordt van den Koning ende Opper-hooft der Byen, datfe daer toe verkiefen eene van hare foorte die feer oudt is. Ten tweeden, fonder vlercken ende hayr. Ten derden, dat hy als een Opperbaes overal het werck gaet befichtigen ende opnemen. Ten vierden, van de eere die de jonghe Byen aen hem bewijfen. Ten vijfden, datfe trommelaers ende opweckers hebben,
78. Bysondere ben, welcke haer ter bequamer tijdt opwecken om tot het werck te gaen. Ten felden, hoe nauwe wacht fy ftellen tegen de Byen die om den Ho ningh en Was te ftelen, foecken van buyte in te dringhen : nemen oock acht op de leuyaerts die niet en wercken en dooden die. Ten fevenden, als den Koning doot is, verftroyenfe alle van een, raken onder malkanderen in verwerringe, daer wort niet meer gewaekt, noch gewrocht, \&c. Voorts, ghelijck de forghvuldige Natuyre die Dierkens in groote menighte tfeffens laet vermenighvuldighen welcke van andere als een aes ende fiijfe verflonden worden; (gelijk te voor aengewefen is) foo oock die Dieren welke voor de Menfchen groote nuttigheyt voortbrengen, als-Ho-

Aencerciingen.
Honingh ende Was : want een Bye van de voor-gemelde foorte, (ahishy fchoon al feer oudt) brenght hondert ende twintigh ofte meer Wormkens voort, welke daer na de gedaente aen doen van Eyeren, in welke de wormkens in Byen verandert worden.

Het is feer aenmerckens waerdigh 't gene de Natuyr-befchrijvers aen. mercken van de Koningen der Byen : Sy en worden niet verkoren gelijk by de Menfchen, met meerderheyt van ftemmen, noch door het lot, noch by fucceffie dat de Jonge in plaetfe van haer Vader aengenomen wordt: want de ervarentheyt leert, dat dick. mael door alle die middelen de onbequaemfte tot Opper-hoofden verkoren ende gheftelt worden. Maer de Natuyre felve wijf haren Koningh aen :

80 BYSONDERE aen: want hy is grooter ende fchoonder van lichacmdanalle de andere; fo dat hy gelijk van natuyren toont tot wat uitnemenders als de refte gefchict te zijn. Daer en boven fegt men ook dat haren aert fachtfinniger is dan der andere Byen, om dat die deught infonderheydt in de Opper - hoofden ende Regenten noodtfakelick is, ge، lijck ook Seneca aenwijft ende met dat exempel alle Regenten de fachtmoedigheydt feer aenprijit. Lib; r. de Clementia. Daer wordt tot verlterckinge by-gevoeght datfe geen ftrale en hebben om daer mede te konnen fteken. Ofte indienfe die hebben (ghelijck Arifototes gefchreven heeft) datfe die echter noyt en ghebruycken om yemandt te befchadigen. Indiender fich meer dan eenen Koning opdoet,

## Aenmerckingen. 8i

 foo doodenfe alle de andere, alleen dien behoudende diefe achten den bequaemften, om alle oneenigheydt ende difordre te voorkomen. Het is fekerdat oock die lichamen welcke in het aenfien eenvoudigh ende van eenderley aerdt fchijnen te wefen, nochtans beftaen uyt deelen die feer verfcheyden van gheftalte: ende natuyre zijn: 't welck onder anderen daer uyt blijckt, om dat uyt een ende de felfde ftoffe forntijts verfcheyden Dierkens te voorfchijn komen; als blijckt in het tweede Deel ontrent het eynde, datuyt de bedorven Campernoeljen nier alleen voorkomenWormen die in Vliegen veranderen ; maer oock een menighte van kleene Slangetjes; Item verícheyden foorten van Spinne-koppen, ende8x: By SONDERE: onder andere die welcke fulke extraordinare lange Pooten hebben.

Het is ook aenmerckens waerdigh 't gene verhaelt werdt ende de dagelijckfche ervarentheyt beveftight van de Hout-wormen, datle fulcke teere, kleene ende fachte lichaemtjes hebben, ende nochtans het alderharite hout weten dwers door te booren ende tot ftof te vermalen: ' t welck oock de Dieren navolghen die daer van door veranderinghe voorkomen, foo datfe door alle doofen ende hout, booren daerle in belloten worden. Waer van fiet het tweede Deel, 5 I . Bevindinge ende in het derde Deel, de twaelffte Bevindinge.

Het is een feldfaem werk, dat een Dier dadelijk geheel verlonden wort van het felfde Dierken dat maer even

# Aenmerciingen. 

 uyt fijn eygen lichaem te voorfchijn gekomen is. Ende dat het felfdeDierken daer na verandert in een $E y$, uyt welcke twee andere Dierkens van foorte te gelijke haren oor(pronk nemen. Siethetderde Deel, Bevindinghe derthien.
## Doch alfmen aenmerckt wat felfs

 fomtijdts ontrent de Menfchen ghebeurdt, foo en fal dit voorgemelde foo feer noch niet te verwonderen fchijnen. Want behalven dat vele Kinderen ontijdelijck komen te fterven door de Wormen welke uyt haer cyghen lichaem voort-komen. Soo leettmen oock van verfcheyde exempelen van volwaffchen Menfchen, uyt welckers lichaem foo een feer groote menighte van Wormen ende kleen Ongedierte is voort-gekomen, : . ${ }^{2} F_{2}$ datle84 BYSONDERE date van de felfde eyndelijck omgekomen ende verteert zijn. Hier van verhaelt ons onder andere een notabel exempel Mouffetus in theatro infecio7 um Lib. 2، Cap. 24, van een EdelVrouw, welk nacht ende dagh wiert gequollen ende uyt-gheteert in de oogen, lippen, tant-v.leefch, neas, voeten, hooft ende in andere deelen hares lichaems, van kleene Wormkens ende onghedierte, tot dat al haer vleefch by na verteert zijnde, fy eyndeliick ten laetften gheftorven is: Op dierghelijcke wijfe verhaelt ons mede Emanuel van Meteren, dat Pbilippus den tweeden Koningh van Spangien feer ellendelijk gheftorven is, fiet daer van in fijn 20. Boeck, Van Herodes leeft men ACEor. 12. 23 . dat hy van de Wormen ge-eten wiert

Aenmercingen. $\quad$ Sj ende den geeft gaf: Defe fieckte ivort genaemt Phithiriafis ofte Luys-fieckte, van welcke al in de oude Hiftorien verhaelt wordt, dat verfcheyde Koningen ende groote gheftorven zijn; ende onder anderen oock den Groot--Vader van dien Herodes, van welcke wy uyt AEtor. 12.23. daer dadelijck gewagh gemaekt hebben, Soo weet Godt den hooghmoet der groote te ftraffen door de alder-verachtelijktte Dierkens; op datfe leeren fouden dat een Menfch maer als een Made ende een fpijfe der Wormen te achten is.

Na de verfcheydentheyt der landen zijn ook de Gewaffen der Aerde ende de Dieren, foo groote als kleene, feer verfcheyden. Ende wat aengaet defe kleene bloedt-loofe Dier F 3 kens
$86 \quad$ BYSONDERE?
kens van welcke wy hier handelert, hoedanighe van de felfde of andere foorten in America ende byfonderlijk in Brafilien ghevonden worden, kan men in het breede vinden inde natuyrelijcke Hiftorien van Brafilien van D. Marckgraven ende Pilo Lib. 7. onder anderen verhaelt hy daer Cap. 6. datter een Worm is, welkealfe maer de huyt van cen Menfche raekt', foo brantle als vyer. Ende Cap. iz2. verhaelt hy van een Dierken by de Brafilianen genaemt Memoa, wetck een foorte fchijnt te wefen van Cirendela of Dierkens die men noemt Licht ofte Nacht-muggen ofte Vliegen, welke by nachte een groot licht van haer geven; diergelijcke ick onthouden hebbe inde Americaeniche Eylanden ende ook in Vrankrijk te zijn. Dit ghe-

Aencmercingen. .8 ghemelde Dierken heeft aen weder zijden van zijn lichaem een ronde witte blinckende vlecke, foo groot ontrent als het zaet van Släep-kruydt ofte Heul-bloeme; door welcke het by daghe ende by nachte een helder licht fchiet ende laet blincken als het wil. Daer worden ook Vliegen ghevonden welckers oogen ende ziijden (als de vlercken uyt-ghefpreyt ftaen) èen licht van haer geven foo klaer als een Lampe ofte Kaerfe, foo datmen daer by kan lefen ende fchrijven. In Brafilien ende oock de Americaenfche Eylanden zijn feer gemeen fekere feer kleene Dierkens ghelijck een van de kleenfte Vloon, welke de Menfchen gaen fitten inde plante van de voeten, in de teenen ende onder de nagelen, welke in den tijt van dry F 4

88 Bysondere of vier daghen foo groot worden als, een ghemeene Erwete; foo datfe groote pijne veroorfaken, ende fees vermenighvuldighen; ende daerom moetenfe by tijdr met een naelde uyt de voeten gehaelt worden, ghelijck ick in mijn eygen felven meermalen bevonden hebbe.

By de Brafilianen is een kleen Dierken genaemt Arumatia, dun ende lang van lijf, 't welck een Menfch aenrakende veroorfaeckteen bevinge door het ganfche lichaem. Siet $\mathcal{D}$., Marckgrave Lib.7. Cap.5.
Daer zijn vele dierkens fa kleen dat menfe niet en kan fien dan door een vergroot-glas. D. Petrus Borelius verhaelt hier van onder anderen, dat hy door middel van vergroot-glafen gefien heeft, datter inden alderfterkften

## Aenmerciingen. 89

Azijn bevonden worden kkeene Slangetjes, ofte Wormen, hebbende de gedaente van Slangetjes, krom flom ende feer fnel haer felven bewegende. Ten tweeden, verhaelt hy dat hy door de felfde Vergroot-glafen heeft uyt-gevonden ende vele andere Lieden heeft laten fien, dat fommighe Spinne-koppen vier oogen hebben, fommighe feffe, ja datter oock zija die yder acht oogen in het lichaen hebben.

## Op defe wijfe kan men ook fien in

 het Dierken Acarus genaemt, 't welk maer en is als een van de minfte fierkensin fijn geheel, dat het ontelbare hayren heeft op fijn lijf gelijckende eenen ruygen Beer; oock kan men daer in befcheydentlijck fien de oogen, voeten, zenuwen ende alderlcy F 5Google

90 BySONDEE
andere deelen. Soo dat het een groot wonder is, hoe dat in foo kleenen fierken foo menige verfcheyden deelen wefen konnen.

Inde pocken, fchurfdigheyt ende feeren der Menfchen, kan mer door de vergroot-glafen verfcheydenfoorten van $W$ ormen vernémen, die men anders noyt en kan fien. Item in de Kerffen ende Aerdt-befyen alfe' wat langh getrocken zijn.

Door de felfde vergroot-glafen is mede bevonden, dat de Zijde-wormen haer fpinfel niet en halen uythare mont, maer uyt fekere kleene mam:mekens welcke in menighte op fiaren rugge zijn, doch fy halen het met den mondt daer uyt ende maecken het foo toe.

Men kan duydelijck fien dat fommige

Aenmerckingen. mige Slecken niet alleen fcherpe tanden hebben, maer ook bogen welke in hare hoorens gheplaelt zijn. Ende vele diergelijke dingen méer; welkê men anders niet en kan fienf; ende voor defen zijn onbekent gheweeft. Siet daer 'van de verder Obfervätien van den gemelden $\mathcal{P}$. Perrus Bopelius.:

Wat de reden zy, dat de Writjes, Boter-kapellen, Muggen, Vllegen ende duergbelijcke bloodt-loofe Dierkens, niet rechit door, maer krom, los ende ongeftadigh vilegen?

II Ier op antwoordt den geleerden D. Arnoldus Senguerdius in fijn fes-en-veertighfte oeffeninge, met defe volgende woorden. Ik heb meermalen aengemerkt de wijfe van tliegen welcke

92 Bysondere welcke de boven-gemelde Beeftjens houden, ende bevonden datfe fcheef, krom, los ende irregulier is., Maer in tegen-deel niet alleen de Landt-dieren, maer oock die haer in het water ende de locht onderhouden, die en worden niet alleen krom bewogen, maer ook recht uytin hare bewegingen beftiert: foo is dan nu de vrage, van waer'defe ongelijckheyt veroorfaekt wordt? Ik meene (fegt hy dan) dat de oorfake van defe fake is, om dat de gemelde Dierkens vliegende inde altoos beroerelijken, vloeyende ende feer loffe bewegelijeke locht, geen fteerten en hebben waer mede fy hare vlucht konnen beftieren ende rechthouden. Maer de Vogelen ghe: bruycken in het vliegen hare fteerten als een rọer om in de loffe locht hare bewe-

# Aenmercingein. 

 beweginge te beftieren; gelijck oock eenighe die langhe pooten hebben (als Reygers, Oyvaers, \&c.) daer toe mede ghebruycken hare langhe pooten de felfde achterwaerdts uythoudende in het vliegen.Infgelijcks de Viffchen beftieren hare beweginge in het fwemmen met hare vinnen ende aldermeeft met de fteerten. Doch de gemelde Dierkens geen Iteerten hebbende, vliegen los, ongeftadigh ende krom, om datfe zijn als een Schip fonder roer, ende daerom hare beweginghe niet recht uyt houden ofte beftieren konnen.

Maer fal ymandt teghen-werpen, indien dit de ware reden is van de kromme ende irregulisre beweginge defer Dierkens, foo moet volghen dat dit oock in de Menfchen plaets
heeft.

94
By sompere heeft.. Hier op antwoordt hy aldus: Ick en fal hier niet fegghen van de Menfchen met fteerten van welcke Gulielmu Harbaus gewagh maeckt in fijne vijfde oeffeninghe van de voortelinge; welckemen gelooft dat leven op het Eylant Borneo, in de plaetfen verre van de Zeegelegen. Wantmen kan hier tegen-ftellen de beweginghe der andere Menfchen. Ik en wil ook daer niet op ftaen, dat in den gangh van de Menfche oock al eenige kromheydt gefpeurt wordt, als blijckt uyt het flingheren van hare kleederen, ende indien men nauw acht neemt op de voedt-ftappen der Menfchen, die door het zandt ofte fneeuw gegaen zijn. Maer het principaelite verfchil is hier in gelegen; dat de Menfchen haren gangh veften op de harde ende onbe-

Aenmerckingen. onbewegelijcke aerde, daar de ghemelde Dierkens van allen ziiden in het vlieghen, niet dan met de loffe ende ongeftadelijck vloeyende locht omcingelt zijn : daerom én konnenfe foo recht ende vaftelijk haren vlucht niet beftierenc.

## Van de Wormen.

TYt alderley faken komen $W$ ormen voort, als daer zijn alderley Dieren foo kleene als groote, Viffchen : uyt alle foorten van boomen, aerdt-gewaffen, vruchten, kruyden; ende in alderley deelen der felfde, als bloeyfel, bladeren, zaedt, wortelen ende foo voorts. De Wormen wor, den ook voort-gebracht in ende tuf-〔chen de gerren ende minfte openim」

## gen

96 Bysondere
gen welcke in de harde fteenen ende metallen gevonden worden; Item, in azijn, verlegen fneeuw, \&c. Uyt de terwe ende ander koorn komen dikmael in een feer korten tijt ontelbare duylenden van Wormen, infonderheyt foo het niet wel droogh opgedaen is. Aldrovandus heeft ondervonden dat inde Wormen die uyt de lichamen der levende Menfchen komen, noch andere Wormen gevonden worden.

De oude Boecken worden van fekere kleene Wormkens dieder uyt voort-komen, gelïck de kleederen van de Motten, verteert. In de Cypreffen worden de Wormen verhindert te komen door de bitterheydt ende ftercken reuck: Infgelijks inde Ceder-boomen, door de fterken reuk ende

## Aenmerckingen.

 ende verdroogende kracht diefe hebben, waer doorfe de doode lichamen voor verrottinghe bewaren, ende in teghendeel het fachte vleefch der levende lichamen bederven, de felfde fonder pijne uyt-droogende. Den Specht jaeght leer neerftelijck na de Wormen die inde boomen groeyen, ende kloppende met fijnen Beck, kan hy uyt het geluydt wel onderfcheyden, offer Wormen in fitten ofte niet, ende of de boomen alreede van binnen eenighfins door de Wormen uyt-geholt zijn. Niet alleeninde aerde ende de locht; maer oock op ende in de wateren, worden menige ontelbare Dierkens gevonden, ende in alderley faecken die de Menfchen gebruycken felfs oock tot Cpiis ende drank; foo datter dikmael veelderley G.98y Bydere
Dierkens, welcke men noch fien noch merken kan, inde lichamen der Menfchen ingenomen worden, felfs ook door den adem; want de locht fiet men dikmael krielen van een ontelbare menigte van feer kleene Dierkens, welcke met de locht worden in-gehaelt, ende behalven de Dierkens die men eenighfins kan fien ofte bemercken, zijnder ontwijffelijck noch menige andere in alderley faken die men niet fien en kan dan door vergroot-glafen, gelijck elders aengewefen is. Uyt defe ongedierkens die in peftilentiale tijden ende andere ongelegentheden, d'een tijt min ende op een ander tijdt meer ghevonden worden, konnen al veel fiekten ende ongemacken ont\&aen, waer van men de naefte oorlaken niet wel kan uyt-

vinden.

## Aenmerciingen.

 vinden. Op de ftaende wateren fiet men dickmael eenighe feer kleene fwarte ronde Beeftkens, welcke feèr fnellijk ende byna altoos op de wateren bewogen worden. In fommige wateren zijn kleene Bloet-\{uygertjes welke door hare kleenheyt niet ghefien en worden, ende fomtijdts van Menfchen ende Beeften in het drincken, in het lichaem genomen worden; ende Galenus maekt ergens indachtigh, dat men in de ghene die bloedt fpuygen, waer van de oorfake niet en blijckt, op defe Dierkens behoort acht te nemen. Inde heete wateren welcke op vele plaetfen gevonden worden, zijn mede Wormen', welcke buyten de felfde niet en kon: nen leven.$$
G_{2} \quad V_{a n}
$$

100 BYSONDERE
Van een vremde foorte van Spin-ne-koppen Tarantula genaent, ende de voonderlijcke effecten daer van in de gene dieder van gebeten voorden.

DIt is een Coorte van Spinne-koppen feer fchadelick ende venijnigh, wat grooter dan de ghemeene Spinne-koppen. Hebben aen weder zijden vier pooten, yder heeft vier tuffichen-leden; hebben oock twee kromme nagelen. Met de vier voorfte pooten gaenfe voorwaerts, met de vier achterfte loopenfe achter uyt. Sy onthouden haer in kromme holen in de aerde, twee voeten diep, in welcke fy met het achter-lijf in kruypen, met het voor-lijf haer voedtfel da'er in treckende, ende ftoppen den ingangh met ftroo, om datter locht

Aenmercinegen. iot door komen foude. Het opper-lijf is afch-grauw , met twee roode vlecken voor op den rugge : omghekeert zijnde, is den buyck geel, ende het lijf met fwarte vlecken geteeckent. In den mondt hebbenfe twee kleene fwarte angelties, daerfe mede bijten ende haer fpijfe valt houden ; fy fpinnen mede hare webben gelijck andere Spinne-koppen, ende eten Vliegen ende Witjes ofte Kapellen van verfcheyden foorte. Sy legghen ontrent feftigh Eyeren, ende broedenfe met de borft uyt; de Jongen die daer uyt voort-komen, draghenfe in haren buyck, tot datfe groot worden.

Haer getempertheyt is, datfe beftaen uyt een tacye koude natuyrelijcke vochtigheyt. 't Welck blijckt voor eerft, om datfe langhe wefen


102 Bysondere
konnen fonder eten, felfs tot vijftig dagen toe ; waer toe die koude taeye vocht bequaem is, als die traegh verteert wordt, infonderheyt door een kleene warmte. Ten tweeden; fy en doen geen fchade dan in het heerfte van de Somer, namentlijk in Junio, Julio ende Augufto, want dan wort door de hitte der landen daerfe fich onthouden, ende des Somers, haer venijn aengefer, verdunt ende krachtigh om te befchadigen; maer in de koude tijden des Jaers ofte in koude plaetfen zijnfe krachteloos. Ten derden, het blijkt uyt de taeye fterke webben die defe ende andere Spinne-koppen fpinnen, datfe veel taeye vocht by haer hebben, waer van fy defe webben maecken. Ten vierden, als yemant van defe Beeften gebe-

Aenmerciengen. 103 gebeten is, foo en openbaert het fich niet dadelijck maer feer traegh, ende vertoont eerft ten vollen fijn venijnigen boofaerdige kracht een Jaer daer na op het volkomenfte, als dat taey humeur, nu in het lichaem allengskens verdunt ende tochtig gemaekt is. In het eerfte half Jaer na dat ymandt gebeten is, begunnen fich wel eenige effecten ende alteratien te openbaren, als loomigheydt des geheeleen lichaems, koude, bevinghe, koortfen, walgen, \&c. Maer den heeten tijdt des jaers weder aenkomende, dan ift dat fich feer vreemde ende wonderlijcke werckingen vertoonen in de lichamen der gene die in het voorleden Jaer van defe Beeftjes ghebeten zijn. Want fommighe doen niet danfingen, ofte lacchen, andere G 4 krij-

104 Bysondere
krijten ofte fwijghen ftil ; fommige flapen, andere waken geduerighlijk; fommige zijn met groote droefheydt ende fchrick bevangen, ende meenen datfe gevangen zijn; andere zijn feer woelende offe dul waren, ofte beelden haer in datfe Koningen zijn ende over alles heerlčnappye hebben. Eenige doender by, dat die inbeeldinghen haer meeft aenhanghen, diefe hadden, alle cerft gebeten wierden. In'r gemeen hoorenfe geern op Mu -fijk-inftrumenten fpelen, ende indien den toon wel na haer ongemack geproportioneert is, foo beginnenfe feer langh te danffen ende worden door die groote exercitie ende fweeten datter op volght, allengskens genefen, alfoo het venijn allengskens meer ende meer verdunt wordt ende

Aenmerciingen. 105 eyndelijk uyt het lichaem vervliegt. Maer indien den toon der Mulijcke niet wel en is getempertna haer quaet, foo lijdenfe maer te meer ongemack ende komen niet tot het danffen. Soo datter wel expreffelijk Speel-lieden gehouden moeten worden, welcke verftands ende ervarentheyt hebben, om na proportie de Mufijke te matigen ende alfoo haer te genefen. Daer zijnder ook fommige die tot eenighe. byfondere coleuren feer gheneghen zijn, d'een tot groen, d'ander tot geel. de derde tot roodt ende foo voorts. De verfcheydentheyt defer effecten ontltaet door de groote verfchilligheyt vande gematigheden der gene die gebeten zijn ende ook der Dierkens die haer gebeten hebben. Even gelijk de ervarentheyt leert wat G 5

106 Bìs ONDERE
verfcheyden effecten den ftercken Dranck veroorfaeckt in de droncke Menfchen, na datfe verfcheyden van humeur, aerdt ende getempertheydt zijn. Sommige willen vechten, tieren ende rafen; andere houden haer ftil, voegen fich tot flapen, ofte worden weemoedigh; fommige worden joviael, vrolijk, geyl; andere boos, klapachtigh, of weldadigh, roemachtigh ende foo voorts.

Ymandt dan wordende ghebeten van defe Dierkens, foo fteeckt in de wońde een taeye flijm, daerfe van gewoon zijn hare webben van te maken. Dit flijm dringht allenxkens in het lichaem, door de aderen, zenuwen ende andere deelen, ende wordt allenxkens foo verdunt ende aengefet, dat daer door de geheele geftalte des bloeds

## Aenmerciingen. 107

 bloeds ende der geeften ontftelt, vergiftight ende befmet wort : waer uyt dan alle de gemelde werckingen ende onheylen natuyrelijck konnen veroorfaeckt worden: gelijk nader daer van den byfonderen uytlegh kan nagefien worden in het Tractaetjen van die faecken ende tot dien eynde onlanghs uytgegeven door $\mathcal{D}$. Wolferdus Senguerdius.Selfs ook de Tarantula hebben dien aerdt datle op voorgaende fpel der Mulijck-inftrumenten, na hare wijfe beginnen te danffen. De ghemelde effecten worden alleen waer bevonden in Apulien, maer daer buyten en hebben de Tarantule fulcken kracht niet om foodanige wonderlijke alteratien in de Mentchen diele gebcten hebben, te veroorfaken. Waer van
108. Bysondere de oorfaek $\mathcal{D}$. Senguerdius oordeelt te zijn, niet alleen de hitte van dat Landt, want die en verfchilt niet veel of niet van de andere omligghende Landen, maer infonderheydt in den byfonderen aerdt ende venijn, het welke die Tarantule meer hebbendan op andere plaetfen, hoe welfe in gedaente malkanderen fchijnen gelijck te wefen_.

TWEE-

Aencerckingen． 109

## TWEEDE BYVOEGHSEL，

Kortelijck vertoonende eenige by－ Jondere faken velke vande voorgemelde， bloedt－loofe ende kleene Dierkens，in de Heylighe Schriften vermelt ende aenghe－ wofen woordt．
炡局郎 Lfoo door de onver－ wachte doot van $S^{r}$ ．Foannes Goedaért，die de voorghe－ melde Bevindingen heeft uyt－gevon－ den，ende in het licht gegeven，dit derde Deel feer kleen is bevonden， als naeuwlijcks ter degen begonnen， veel min volbracht．Soo ift dat wy om de gelijckheyt der ftoffe ende fa－ ken welke alhier verhandelt worden， ende om de ledige plaetfen te vervul－ len；eenige aenteykenens－waerdige faken

110
Bysondere
faken fullen daer by-voegen, rakende 't gene in de Heylige Schriften foa des Ouden als den Nieuwen Teftaments, vande bloedt-loofe Dierkens Infecta genaemt ons te kennen gegeven wordt.

## Vande Sprinck-banen.

D Sprinck-hanen worden by de Hebreen ghenaemt Arbe van wegen hare menighte, want daer en is by na geen Dier dat meer in menigre . voor-teelt dan de Sprinck-hanen: waerom oock dikmael in de Heylige Schriften een feer groot overvloedich ende ontelbaer getal vergeleken wort by de menighte der Sprinck-hanen. Pial. 105.34. Hy /prack ende daer quarmen Sprinck-banen ende Kevers, énde dat fonder

Aenmerciingen. itit fonder getal. Judic. 6. 5. Sy quamen gelijck de Sprinck-hanen in menighte, datmen ben ende bare Kemelen niet tellen en koinde. Siet Exod.10.5. \&c.

De Sprinck-hanen werden oock by de Hebreen genaemt Gob. van een Arabifch woordt'twelck beduyt uyt de aerde opkomen; 't welck een eygenfchap is der Sprinck-hanen, volgens het getuygenis van Arifoteles Lib. 5. Eiftor. animal. Cap. 28. cum locufte pepereunt, ibi funt vermes ovorum Specie. qui terra quadam pretenui tanquam mem branula ambiuntur, unde evolant. Dat is, als de Sprinck-hanen geteelt hebben foo wordenfe Wormen in de ghedaente van Eyeren, welcke met een dunne aerde als met een kleen vliesken omringht worden, ende daer uyt komen de Sprinck - hanen uyt Vliegen.

## 112

Bysondere
gen. Namelijck teghen den Sumer, want den geheelen Winter liggen de Eyeren in de aerde.

Maer het mach ymandt niet fonder reden vreemt denken dat Mofes Levit. I 1. den Sprinck-haen ftellende onder de reyne Dieren welcke de Joden mochten eten; hem telt onder de vier-voetige Dieren, daerfe nochtans fes voeten hebben: ghelijckfe oock daerom met recht van Arifoteles onder de fes-voetige Dierkens getelt wordt. Antw. Hier op antwoordt (mijns oordeels,) feer wel den feer geleerden D. Samuel Bochartus in Hiero-zoico five de animalibis fcripture; in het tweede deel, het vierde boeck Cap. I. dat Mo/es den Sprinck - haen maer viervoeten toe en fchrijft, om datter hy maer viere en gebruyckt om te gaen : maer

## Aenmercingen.

 maer de twee achterlte welcke grooter zijn dan de voorite, ghebruyckt hy om te fpringen : ende defe noemt Mofes Schenckelen, de felfde onder de voeten niet rekenende. Soo dat (na fijn oordeel) den Text Levit. 1 In 21 . niet en moet overgefet worden, bet woelcke boven aen fijne voeten /chenkelen beeft, om daer mede op d'acrde te fpringen. Maer aldus, bet voelcke boven fijne voeten (dat is behalven fijne voeten) fchenckelen beeft om daer mede op d'aerde te $\int$ pringhen. Ende dan is den Text klaer ende accordeert met de waerheydt der faecke, namelijck dat den Sprinck haen behalven fijne vier voeten daer hy opgaet, noch twee fchenkelen achter heeft, daer hy mede fpringht, welcke van andere mede onder de voeten getelt worden. Inf-
## 114

Bysondere
gelijks tellen de Hebreen de Vliegen onder de vier-voetighe Dierkens, daerfe nochtans fes pootjes hebben : om datfe de twee voorfte niet foo feer en gebruycken om te gaen, als wel in plaets van handekens, want fy alles daer mede verrichten, eten, haer oogen Atrijken, ende foo voorts. Infgelijcks mach het vreemt dencken dat Salomon fchrijft vande Sprinkhanen Prov. 30 27. De Sprinck-banen en bebben geenen Koninck: nochtans gaen $\int y$ alle uyt fich verdeelende in boopen. Daer nochtans andere, ende in't byfonder de Arabiers in't gemeen, (by welke fy feer wel bekent zijn) getuygen dat de Sprinck-hanen zijn van die foorte der Dieren, welke haer Opper-hooft - volgen, ende vergadert worden als in een Leger. Want als de eerfte yan plaetle

Aenmerciingen. 115 plaetfe verandert, foo volght alle de reft. Ende daer den eerften ftil houdt, daer nemenfe alle haer verblijf-plaetfe. Hier op antwoordt den voorghemelden D. S. Bochartus.

Dat nochtans het waer is 't gene Salomon feght, dat de Sprinck-hanen gheenen Koningh en hebben, ende dat het echter niet en frijt tegen het gene de Arabiers van haer getuygen. Want dien eerften diefe volgen foo in het verplaetfen als in neder-flaen ende verkiefen van hare rult-plaets, en is niet altoos een ende felfde Sprinkhaen, welke als haerOpper-hooftdaer toe met gemeen verdragh verkofen is, maer nu d'een, ende dan een ander, na dat het by geval voor- komt, dat defe of gene in het vliegen de voortocht heeft ende de eerfte geraekt.

116 Bysondere
De Sprink-hanen zijn feer fchadelijke Dieren, welke den arbeyt van een geheel Landt in weynigh uyren verteerende, de Menfchen dickmael tot fwaren hongers-noodt dringen. Want fy en doen niet alleen groote fchade met het Gewas op te eten, maer verbranden de refte door het aenraken van hare lichamen; ende haer fpeeckfel bederft alles: Ja brengen dikmael meer onheyl aen na haer doodt, dan alfe noch leefden : want door haren ftanck ontftaet dickmael foo quaden peftilentialen locht, dat menighe duyfenden van Menfchen daer door fterven, gelijk vele Hiftorien getuygen. Orofius verhaelt lib. 15 . dat in het Jaer des Weereldts 3880. in Africa een ontallijke menighte van groote Sprinck-hanen gheweeft is, welke

Aenmerckingen. ily welke alfe alle groenfel hadden afgecten, inde Africaenfe Zee verfimoort zijn, waer door foodanighen ftanck ende fieckte ontftaen is, datter over de dry - mael hondert duyfent Menfchen van geftorven zijn. Soo datter by na geen verderflijker dieren en zijn dan de Sprinck-hanen, gelijck in de Plagen van Egypten wel is gebleken, onder welcke die door de Sprinckhanen gefchiet is, geene vande minfte geweeft is. Waer vanflet Exod. 10 . 11.12. tot vers 20. en vers 15. Want de Sprinck-banen bedeckten bet gefichte des ganfchen lants, alfoo dat bet lant verduyjtert wert, ende fy aten alle bet kruyt des lants op, ende alle de vrucbten der boomen, die den bagel hadde overigh gelaten: ende daer en bleef niet groens aende boomen,nochte aendekruyden des velts, inden ganfchen Egypten-lande. $\mathrm{H}_{3}$

## II8 BYSONDERE

De Sprinck hanen maken een feer groot geluyt, fo dat het inde H.Schriften vergeleken wort by het geluyt der loopende waghenen. Siet Foel 2. 5. Apocal. 9. 9. Elet gedruys barer vleugelen; puas als bet gedruys der voagenen, wionneer vele peerden na den frijdt loopen. Want daer zijn die ghetuygen dat haer ghedruys ghehoort kan worden tot de lenghte van fes mijlen verde. Dit geluydt makenfe alfe eten met hare tanden, ende alfe vliegen met hare vlercken. Daer en boven hebbenfe noch een gefangh over haer, by na gelijck de Krekels, welcke van de Poëten geprefen wort.

Dit is een wonder in de Sprinckhanen, dat hoe welfe fomtijdts in fulken menighte vliegen datfe het licht. der Sonne op aerden merckelijk ver-duy-

Aenmerciengen. ilg duyfteren. Nochtans behoudenfe foo in het gaen als in het vliegen, een feer pertinente ordre, foo dat geene en gaet buyten haren rangh, even als een feer wel geordent Leger, daer niemandt buyten zijn gelit ofte rangh en wijckt. Dit heeft ons denfeer wijfen Koningh Salomon aenghewefen Prov. 30. 27. ende Yoel Cap. 2, Als hy de Sprinck-hanen noemt een machtigh volk, dat in flag-ordre geftelt is. Ende vers 7. Sy fullen daer henen trecken, een yegelijck in fijne woegen, ende en Jullen bare paden niet verdraeyen. Oock en fullen fy d'een den anderen niet dringen: fy fullen daer benen trecken elck in fijne bane: ende doc. Arnobius bedenckende de groote fchadelijckheyt defer Sprinck-hanen; loochent datfe van God ghefchapen zijn, 't welck hy fchijnt ghehaelt te H 4
Google

120 By Yondere
hebben van de Marcroniten, welcke alleen de goede ende profijtelijcke dinghen Gode als den Schepper toefchrijven; ende een ander beginfel verfonnen uyt welke alle quade ende fchadelijke dingen haren oorfpronck hadden. Doch fich felven bedenckende feght, dat hy niet en weet, van wien de Vliegen, Sprink-hanen, Motten ende de andere fchadelijcke Dieren voort-komen. Daer in teghendeel, het voort-brenghen der Sprinck-hanen Gode wort uytdruckelijck toege-eyghent Foel I. ende 2. Ende fy worden byfonderlijck Gods heyrleger genaemt, \&c.

Het en moet niemant vreemt dencken dat Matth. 3. verhaelt wordt dat Foannes den Dooper Sprinck-hanen in de Woeftijne heeft ge-eten. Want fy

Aenmerciingen. i2it worden Levit. 1 I. ghetelt onder de reyne Dieren welcke de Joden wel mochten eten. Ook warenfe in Judea feer groot, ende. worden van verfcheyden volckeren in overvloet tot fpijfe gebruyckt, gelijck breeder by den voor vermelden 1D. S. Bochartus te fien is. Welcke infgelijcks verhaelt hoe dat de volckeren welcke geerne ende veel Sprinck-hanen eten, de felfde vangen door den roock welcke fy weten te doen opklimmen op de plaetfenover welke de Sprink-hanen moeten vliegen, waer doorfe dan in groote menighte ter aerden vallen. Waer op Foannes ghefien heeft als hy feght van de Sprinck-hanen die hem in een ghefichte vertoont wierden. Apocal. 9. 3. Ende uyt den roock quamen Sprinck-banen op der aerden, \&co

H5 Het

## 122 <br> BYSONDERE

Het is aenmerkens waerdigh't gene Pbillppus Camerarius verhaelt in fijn Hiftorifche bedenckingen Lib. 1.Cap. 13. de Akridophagi dat is, Sprinck-haeneters (Teght hy) zijn een volck van Ethiopien gelijk Strabo ende Diodorus fchrijven, ftootende ende grenfende aen de Woeftijne , korter dan andere Menfchen, mager ende feer fwart. In de Lente iffet dat fekere heete winden uyt den weften een ontallijke menighte Sprink-hanen uyt de Woeftijne oplichten ende haer toebrengen, welke fy fouten ende voor leckere koft bewaren, hebbende geen ander eten haer leven langh. De outfte onder haer en leeft niet boven de veertigh jaren. Hare doodt is feldtfaem. Want haren ouderdom aenkomende, foo groeyen in hare licha-

## Aenmerciingen. 123

 men ghevleugelde Luyfen van verfcheyden gedaente, yfelijck om fien endeftinckende, die in korten tijdt haer den buyck op-eten, daer na de bort, ende daer na het ganfche lichaem. Defe fieckte begint met een ghejeuckfel doch met pijne vermenght, \&c.Vande Byen.

D E Byen onthouden haer ontrent de Bloemen, maer en raken geen doot vleefch aen, noch bloet of vet van eenige doode Dieren : oock en konnenfe den fwaren reuk of ftanck der doode lichamen niet verdragen, want fy worden door rook ende ftank gedoot. Ende daerem alfer een Bye fterft, foo brengenfe hem dadelijck buyten, om geen ftanck te veroorfaken,

## 124 Bysondere

ken. Hier uyt ontftaet nu een vrage, hoe dat het accordeert met defe natuyre der Byen't gene men leeft Jud. 14.8. Ende na fommige dagben quam by (namelijck Sim/on) om baer te nemen: doen week hy af om bet aes des Leeuwen te befien: ende fiet cen Byen-fwerm was's in bet lichaem des Leeuiven, met Honingh. Hier op antwoordt den geleerden D. Samuel Bochartus in fijn Hiero-zoico, dat na fommige dagen daer te feggen is niet na eenighe weynighe daghen, maer na een jaer, foo dat al den ftank ende't vleefch van den Leeuw doen al vergaen is gheweeft, ende datter niets en is overgebleven dan het gheraemte der beenen, in welcke den fwerm-byen fich onthouden heeft, gelijk de Hiftorien infgelijcks verhalen dat de Byen haer fwerm hebben neder-

Aenmerciingen. 125 neder-gheftelt in het gheraemte des hoofts van Onefilus ende in het graf van Elippocrates. Ende feght Bochartus dit en moet niemandt vreemt dencken, want na de gewoonelijcke manieren van fpreken by de Hebreen feer ghebruykelijk, foo wort het woort dagen, of eenige dagen dikmael genomen voor een jaer: als onder anderen te fien is. Levit. 25.29. In een vol jaer fal fijne losfinge voefen. In het Hebreeus ftaet dagen. Ende aen den kant feggen onfe Overfetters, dat het woordeken daghen voor een volkomen jaer genomen wordt. Gelijck mede Exod. 13. 10. I Sam. 1. 2.en 27.7. Jud. 1 r.40. Dat de Docbters I/raels van jaer tot jaer benen gingen. Eygentlijck ftaeter in het Hebreeus van dagen tot dagen. I Sam. 2. 19. Ende bracht hem dien

126 BYSONDERE
dien vanjaer tot jaer. Eygentlijk ftaeter van dagen tor dagen, ende foo voorts. Het en behoeft niemant feer vremt te denken datmen leeft Exod. 23.28. Ick fal oock Hor Jelen voor u aengrfichte fenden: die fullen van voor uven aengeficbte uytftooten de Heviten, de Canaaniten ende de Heviten. Hoewel defe Horfelen maer kleene gheringe Dierkens zijn ende cen foorte van wilde Vliegen. Want daer zijn vele Hiftorien ende Exempelen; welcke beveftighen dat verfcheyden volckeren, door verfcheyden foorten van feer kleene Dierkens ganfchelijk verftooten ende van hare plaetfen verdreven zijn. Als van de Kick - vorffen de volckeren genaemt Autariate ende eenige Francoilen. Door de Muyfen de Abderiten en Troes ende ook in Italien eenige volkeren. Item eenige

Aenmerciingen. 127 eenige volkeren ende fteden zijn verjogen door de Scorpioenen, Muggen, Konijnen, Sprinck-hanen, ende diergelijke ongedierten; gelijk wy breeder hebben aengewefen in Pby/rologia Sacra, ende te fien is by den geleerden $\mathcal{D}$. Bochartus in fijn boek te vooren aengetogen. Welke ook verhaelt datter eenige plaetlen zijn, daer geen Menfchen en konnen inkomen, van wegen de over-groote menighte van Byen.

De Muggen zijn een fchrick voor de Olyphanten, want hy vreeft datle $\mathrm{h} \in \mathrm{m}$ in de fnuyt offe in de ooren fullen vliegen; ende daerom zijnfe dikmael gedwongen haer ganfche lijf in het water te dompelen, om de Muggen quijt te worden. Infgelijcks zijn de Muggen een fchrik voor den moe-

# I28 BYSONDERE 

 digen Leeuw, want fy quellen hem fooaen de oogen, dat hy door het onverdraegelijck jeucken der felve, met fijne klaeuwen figne ooghen feer beleedight, ja Comtijdts bederft ofte uyt-haelt. De Egyptifche Boeren welke in de vlacke Landen woonen, daer veel Muggen zijn, moetenal-temet gaen flapen op feer hooge plaetfen, daer de Muggen door den windt verhindert worden by te komen. Soo weet God wonderlijck niet alleen de Menfchen, maer degrootfe, fterckfte ende moedighlte Dieren, door de kleenfte ende gheringhfte te dwingen ende te bederven.
## $V$ ande $\mathcal{M i e r e n .}$

ENde dat meer is, de H. Schriften ftellen felfs van defe geringe Dierkens

## Aenmerciingen. 129

 kens den Menfche voor, om hem te leeren wijs worden, ende hoe dat hy voorfichtilijck fal handelen, ende tot een overtuyginghe van vele, welcke in verfcheyden gelegentheden dwafer ende erger ziin dan defe gheringe Beeltjes. Prov.6.6.7.8. Gaet tot de Miere ghy Layaert: fiet bare wegen ende wort Doijs: de welckegeen overffe Amptman, nochte Heer/cher bebbende, baer broot bereydt in den Somer, bare prife vergadert in den Ooghf. Ende Cap. 30. 24. 25. Defe viere zijn van de kleenffe der Aerde: doch de felfde ziin wiis, met wiijbeydt wol verfien: de Mieren zijn een onfterck volck; evenwel bereyden fy inden Somer bare piij$f e ;$ bc. Ende fekerlijck allmen hare wegen dat is maniere van doen, ende wercken wel aemerckt, foo kan een Menfch verfcheyden nutte opmerc-
## $13^{\circ}$ By ionderee

kingen ende leeringen tot navolginge van de Mieren leeren. Want voor-: eerft, fy gaen alle langhs een ende felfde wegh, foo dat door lanckheyt van tijden menfien kan dat de fteenen. eenighfins afghenomen zijn ende datter een befcheyden onderfcheyt kan befpeurt worden tuffchen den wegh diefe begaen hebben ende de andere plaetlen, foo datle haren wegh eenigfins banen ende effenen gelijck Plinius. verhaelt.

Ten tweeden, die ledig zijn wijcken altoos van felfs ende ghewillighlijk voor de gene die geladen komen. Ten derden, de laften die haer te groot ende te fwaer zijn brekenfe in verlcheyden Atucken om te beter te konnen dragen. Indien fy eenige fien die verlegen zijn ofte fwaer geladen, die

Aenmerckingen. 13 I die komenfe te hulpe: gelijk Plutarchus, Elianus ende andere getuygen. Ten vierden, fy weten onder de aerde feer bequame ende verfcheyden kamerkens ofte vertrecken te maken, daerfe in den winter in blijven, ende in welcke fy hare vergaderde fpijfe bewaren. Indien daer yets van nat is geworden ${ }_{1}$ dat brengenfe met fchoon droogh weder in de open locht ende droogen het in de Sonne. Sy weten ook met hooghten ende dijcken hare wooningen tegen het water te beviijden, ende eenige dieper plaetfen uyt te hollen, daer het water dat noch indringht (door hare dijken ende omgedraeyde loop-grachten,) mach in facken. Sy maken voorts dryderley vertrecken ; in het eene onthouden fy haer by malkanderen: in het tweeI 2 de

132 BySONDERE
de bewarenfe hare vergaderde koft; in het derde begravenfe hare dooden, ende bedeckenfe met de peulen van het graen datfe eten. Hare vertrecken fcheydenfe van een met een heyminghe ofte wiffe van omtuyninge ; ende op dat andere Dierkens daer niet lichtelijk inkomen fouden, foo en gaenfe daer niet in door rechte wegen, maer door veelfins ghedraeyde ende kromme omloopen ende loop-grachten. Dit felfde doenfe oock alfe hacr verbergen in eenige muyren ofte hooge ende Iteyle plaetfen, want anders fouden eenen rechten opgank haer tè fwaer ende te moeyelijk ziph, infonderheyt alfe wel geladen komen.

In het arbeyden verdeclenfe onder malkanderen hare werken, fulks dat yder weet wat hy te doen heeft, ghe-

## Aenmerciongen.

 lijk het by de Byen toe-gaet : maer in defe Mieren merkt Salomon aen dat dit een grooter wonder is, om datle geenen Overften en hebben, welke over haer bevel voert, gelijk de Byen doen ende vele andere Dierkens, maer by de Mieren doet yder fijnen plicht van felfs fonder bevel of ontfagh van eenigh Opper-hooft.Daer-en-boven hebbenfe dat beleydt datfe het Graen byten op die plaetfe daer her ghewoon is uyt te fchieten, op dat het foo licht teghen de Lente niet en foude uyt-fchieten ende bederven. Ambrofius ende Epiphanius getuyghen dat de Mieren fekerlijck te voren gewaer worden of het droogh of vochtigh weder fal maken; want alfe haer koft uytbrengen om te droogen, ende foo lange fy dat doen,

## 134 BYSONDERE

en falmen gheen reghen vernemen; maer alfe dat weder inbrengen, volgter ghemeenlijck regen, namelijck in dienfe dat wegh-brengen eer het genoegh gedrooght is.

De Mieren zijn in het verfamelen van haer voor-raedt feer neerftigh. Soo datfe niet alleen by dagh en werken, maer oock by nachte als het klare Mane-fchijn is, maer met een duyfere Mane ruften fy des nachts. Sulcks dat Cleanthes defe Dierkens de reden heeft toegefchreveń ; Cicero mentem dat is, verftandt; Celfus een foorte ofte wijle van t'famen-fpraecke met malkanderen; Plutarchus het zaet van alle deughden. Ende Salomon telfe Prov. 30. 24 Onder de vier kleenfte Dieren der aerde, doch die wijs zvn, ende met voijsheydt wel verfien. Hier van geeft

> Arifto-

## Aencerckingen. $\quad 35$

 Arifoles Lib. 2. de part. animal. Cap. 4. Defe reden. Eorum animalium Jenfus facilius moventur, quorum bumor tenuior ac purior eft. Ideoque nonnulla ex iis animalibus, que fanguine carent, animum babent fagaciorem nonnullis, que fanguinem babent, ut apes do fornicarum genus. Dat is, de zinnen van die Dieren worden alderlichtt bewogen, welckers vochtigheyt alderdunit ende fuyver is. Ende daerom zijnder fommige Dieren welke geen bloet en hebben, die vernuftiger zijn dan die bloet hebben, ghelijck de Byen ende de Miererı.Hoewel de Mieren ten aenfien van andere Dieren feer fwack zijn, nochtans zijnfe in haer felven aengemerkt feer fterck. Want fy draghen ende flepen laften wegh die veel fwaerder (ja eens foo fwaer) dan fy felfs beI 4 vonden
$13^{6} \quad$ Bysondere
vonden worden. Siet verder in Hiero. zoico D. Bocharti.
$V$ ande Scorpioenen Apoc. 9. Io. A Pocal. 9. 1o. Ende fy badden fteerten den Scorpioenen gelyck, ende daer waren angels in bare feerten: ende baer macht voas de Menfchen te be (chadigen vyf maenden. Dit accordeert feer wel met de natuyre der Scorpioenen. Want des Winters zijnfe krachteloos ende en konnen de Menfchen niet befchadigen ; maer des Somers verwecken defteken diefe geven met hare fteerten, een onverdragelijke ende doodelijcke pijne, niet alleen in de Menfchen, maer in de Oliphanten, Leeuwen, Kemels ende andere Dieren; foo dat de grootfte, fterkfte ende uytnementte Dieren door dit kleen ende

Aenmerckingen. $\quad 137$. feer geringh Dierken ten hooghften befchadight worden.

De plaetfe daer den Scorpioen den Menfch gefteken heeft, (fegt $\dddot{D} w)_{\text {co- }}$ rides) wordt ontfteken, hart, roodt, ende ghefpannen; ende den Menfch worr iomtijts brandende heet, fomtijts feer kout, met bevinge: Als den Scorpioen die gefteken heeft, omftucken wordt gevreven ende op de wonde gheleght, foo gheneeftfe daer door. Ook Maekt men van de Scorpionen een olye, welke over het herte, ende de flagh-aders van het hooft, handen ofte voeten geftreken zijnde, niet alleen tegen dit venijn der Scorpioenen, maer alle ander venijn een fterck regen-gift is.

Daer is oock een foorte van Scorpioenen in het Water ofte de Zee, I 5 welc-
$13^{8} \quad$ Bysondere
welckers angel niet en is inden ftaert, maer in het hooft, ende door het ganfche lichaem verfpreyt.
Om wat redenen Lev. 1 . eenige Dueren volgens de Mofaifche Wetten reyn ofte onreyn verklaert merden?
V An dit onderfcheydt der Dieren in reyne ende onreyne, werden by de Godfgeleerde als oock andere, verfcheyden reden gegeven. Want voor- eerft, heeft dit onderfcheydt gedient om de Joodfche natie als een byfonder volck Gods, van hem door cen byfonder Genaden-verbont aengenomen, van de andere Heydenfche volckeren af te fonderen. Volghens het gene wy daer van lefen Levit. 20. 26. Gby fult my Heyligh zijn, want ick de Heere ben Heyllgh : ende ick hebbe u van de volcke-

## Aenmerciingenci 39

 volckeren afgefondert: op dat ghy myne Joudet zijn. Ende daerom is delfé Wet en dit onderfcheyt der reyne Dieren welcke de Joden vermochten te eten, ende de onreyre van welcke fy haer moeften onthouden, nevens de andere CeremonieleW etten door Mo em gegeven afgefchaft, foo haeft door de roepinge der Heydenen tot de algemeene Kercke Chrifi, (welcke uyt alderley volckeren ende plaetfen des Weerelts fonder uytfonderinge moefte vergadert worden, door de verkondinge des Heyligen Euangelii; ) den fcheydt-muur tufichen de Joden ende Heydenen is wegh-genomen. Gelijk het felfde Petro door een Hemels gefichte vertoont ende aengewelen is AEZor. 10 .Tentweeden, in de onreyne verboden

## 140 BYSONDERE.

boden Dieren zijn verfcheyden quade eygenfchappen ende manieren, van welcke God fijn volck heeft willen een af keerdoen hebben; want fommige zijn feer onreyn als de Verckens; andere wreedt ende gulfigh van eten, gelijck die by den roof ende vleefch van andereDierenleven; andere zijn mifprijfelijk om haer bedriegelijcken ende loofen aert, ofte om hare loomheyt, traegheydt, vreefachtigheydt, te groote geyligheyt, trotfheyt ende foo voorts. In tegendeel worden de Dieren voor reyn verklaert welcke herkaeuwen, waer door het overleggen ende herkaeuwen ofte neerftigh bedenken des Goddelijcken Woorts, als een Geeftelijcke fpijfe der Zielen, ons bevolen wordt Pfal. r. WelgeluckJaligh is den Man welckers luft is in de Wet

## Aenmerciingen. 141

 des Heeren, ende by overdenckt Jyne Wet dagh ende nacht.Infgelijks zijn de Dieren reyn verklaert welcke de klaeuwen verdeelen in tween, waer door de gaven van difcretie, befcheydentheyt ende behoorlijck alle dinghen te konnen onderfcheyden, aengheprefen wordt. 1 Corinth. 2. 15. Doch de Geeftelijcke Menfch onderfcheyt wel alle dingen, maer by felve en voordt van niemandt onderfcheyden. Hebr. 5. 14. Maer der volmaeckten is de vafte $\beta$ pyse, die door de gerboonte de finnen greoeffent bebben, tot onderJcheyt beyde des goedts ende des quaets.

Ten derden, daer zijn vele Dieren verboden ende voor onreyn verklacrit om datle tot de gefontheyt ende goede gematigheyt des lichaems ondienftigh waren, of immers foo bequaem niet

142 BYSONDERE niet als andere. Gelijk dan ook al te gemeenen gebruyk van fommige beeIten, niet alleen de gefontheydt feer nadeeligh is, maer ook een indruck ende inclinatie geeft tot quade manieren ende verkeerde herts-tochten, gelijck de bevindinge leert dat door het eten van bloet van Katten, Honden ende andere Beeften, de Menfchen van haren boolen aerdt eenige gemeenfchap krijgen. Gelijck men fiet dat door de bete van een dullen Hondt, de Menfchen diergelijke dulligheyt overkomt, als in die Honden bevonden wort van welke fy gebeten zijn. Den Nacht-uyl is verboden, om te toonen dat het in den Menfch een verfoeyelijcke faek is, van den dagh fijn nacht, ende van den nacht den dagh te maken, als de gene doen die gant-

Aenmercifingen. 143 gantfche nachten door-brengen met debaucheren, ende werken der duyfterniffe te plegen. Den Egel allefins fcherp ftekende, vertoont den aerdt van een bitfig, ende vinnig Menfch, met welck het feer moeyelijck ende gevaerlijck is te handelen.

Ten vierden, door dit onderfcheyt der reyne ende onreyne Dieren heeft Godt de Joden willen leeren een verfoeyen te hebben van de Afgoderyen der Egyptenaren onder welke fy geleeft hebben, ende vande andereHeydenfche.Volckeren. Want onder de Dieren welcke den Joden verboden ende voor onreyn verklaert zijn, wordender verfcheydene gevonden, welke de. Heydenen ofte als Goden eerden, ofte immers hare Goden op-offerden. De Joden en mochten geen bloedt
f44 Bysondere bloedt eten van eenige Dieren, voor eerft, om dat de ziele ende het leven der Dieren in het bloedt is, ende derhalven om dat het een gedaente van wreetheyt heeft, het bloedt te eten. Deut. 12.23. Alleen boudt vafte, dat ghy bet bloedt uiet en etet: want bet bloedt is de $Z_{i e l e}$ : daurom en fult ghy de Ziele met bet vleefchniet eten : ghy fult dat niet eten: op de Aerde fult ghy bet uyt-gieten als waater. Tentweeden, hetbloet heeftGodden Joden fo ernftelijk verboden te eten, om dat de Heydenen van het bloedt harer Offerhanden aten, en meenden dat het den Goden alder-aengenaemft was. Om de felfde reden en mochten oock de Joden geen Dieren eten die geworgt ofte in haer bloet geftikt waren, om dat het bloet van haer vleefch niet behoorlijk afgefcheyden en was.

## Aenmercringen. <br> 145

 Ook en mochten de Joden het vet der Offerhanden niet eten, want het wiert ter eeren Gods verbrandt; ten anderen het vet der Beeften is haer verboden, om dat het (gelijck mede bloedt) geen goedt voedfel en geeft; ende voort oock, om dat de Heydenen gewoon waren het vet te eten ter eeren van hare Afgoden. Dit onderfcheydt tuffchen de reyne ende onreyne Dieren is niet alder-eerft door Mofem in-gevoert, maer is al in ghebruyk geweeft voor den Sunt-vloet, als blijkt Genef. 7. 2. Van alle reyn Vee fult ghy tot u nemen feven in feven, bet Manneken ende filn Wyfken: muer van bet Vee dat niet reyn en is, twoee, bet Manneken ende finn Wy fken. Siet hier van breeder in Noftra Pbyjiologia Sacra ad Lev. Cap. II.K

## 146. BISONDERE

## $V$ ande Spinne-koppen.

DE Spinne-koppen hebben achtpooten ende in de felfde dry leden ofte t'famen-voegingen. Haer venijn en fchieten fy niet met fteken gelijck de Scorpioenen, maer met bijten.

Aldrovandus heeft geobferveert de Eyeren van de Spinne-koppen, ende heeftfe bevonden te zijn menighvuldigh in getal, blaeuw-achtigh met kleene vlecken befprenght, ende van malkanderen verdeelt, facht en taey. Hy heeft gefien dat uyt een Ey by na ontelbare Jonge Spinne-koppen voort-quamen, foo kleen datmenfe naeqwlijks konde fien, welke nochtans dadelijck gingen fpinnen, foo haelt alle uyt de Eyeren ghekropen

## Aenmerciingen. 147

 waren. Den felfden Aldrovandus hecft oock geobferveert dat onder aen den buyck van een Spinne-kop een feer groote menighte van Eyeren lagh, welcke fookleen waren als de alderminfte atomi ofte fierkens diemen vinden kan; foo dat defe Dierkens feer vermenighvuldighen in haer voortelinge. Strabo verhaelt in fijn fefthiende Boeck dat over Lybien een verlaten en woeft Landt is, 't welck treffelijcke weyden heeft, maer datfe van de Menfchen verlaten zijn door de menighte der Spinne-koppen ende Scorpioenen-.De Spin-konft defer Dierkens is feer wonderlijck ende aenmerckens waerdigh, gelijck Salomon uytdruckt Proverb. 30. 24. Defe viere zyn van de $k l e e n f t e ~ d e r ~ a e r d e ~: ~ d o c h ~ d e ~ f e l f d e ~ z y n ~ n y y s, ~$
$148 \quad$ BYSONDERE met mysheydt wel voorfien. Vers 28. De Spinne-koppe grypt met de banden, ende is inde paleyfen der Koningen. Want voor eerft, daer is gheen plaets voor defe Dieren verborgen, allefins wetende haer in te dringen felfs in de hooghfte en voordeftigfte plaetfen van alderley gebouwen. Ook is in haer een onvermoeyelijke neerftigheyt om geftadiglijck hare netten te maken ende te vermaken foo haelt alfe eenighfins verftelt ende ghebroken zijn. Ten tweeden, het is een wonder datfe de draeden van hare netten foo fterck weten te maken, datfe niet lichtelijk en breken door den windt of regen, ofte ftof datter op vlieght; oock wetenfe met haer,ganfch lijf fich langhs de felfde van omhoog tot op de aerde te laten neder-vallen fonder datfe eenigh-

## - <br> Aenmerciingen. 149

 eenighfins breken. Ten derden, na datfe vele rechte linien hebben ghemaeckt foo ftellenfe in de felfde het center ofte middel-punt, ende maken daer rontom vele circkelen valt aen de ghemelde rechte draeden; defecirckelszijn dicht by een ontrent het center ofte middel-punt om de ferckte des wercks te geven, maer verde daer van ftaen defe circkels wijder van malkanderen. Ten vierden, fy weten haer in een hol feer heymelijck te verbergen, in welcke fy feer liftelijck ende neerftelijck wacht houden, om te vernemen offer in haer netten geen Vliegkens of andereDierkenskomen, welcke fy tot voedtfel gebruycken; ende foo haeft fy yets vernemen, komenfe dadelijk uyt hare fchuyl-plaetfen te voorfchijn, bijten de Vliegkens K 3 doodt150 BYSONERE doodt ende brengenfe in haer fchuylplaetfe. Somtijts onthouden fy haer in bet center ofte middel-punt van hare netten, om haer aes te vanghen, om datfe weten, datfe van byna van allen zijden even na by zijn, om dadelijck aen te vatten 'tgene fy in haer net-garen gevangen hebben. Eenighe zijn niet te vreden met hare netten tefpannen op hope van goeden vang; maer fpinnen ook voor ofte ter zijden hare netten een breet en wel door-vlochten werk, op dat de Dierkens die over ofte voorby de netten vliegen, in defe plaetfe mochten verwert ende ghevangen worden. Soo haeften ifferniets aen hare netten verbroken ofte vermaken het dadelijk, infonderheyt alfer regen voor handen is, op dat het geheele werk geen perijkel en lyde.

Aencerciingen. tifismer Wacrom deT ooveraers van Egypten niet en bebben konnen Luy) en voortbringhen?

MEn leeft Exod. 8. dat als Aaron uyt het fof Luyfen hadde voortgebracht, dat vers 18. De Tooveraers van Egypten ook alfoo deden (dat is, poogden te doen met hare befweeringen ende tooveryen) op date Luy fen voortbrachten, doch fy en konden niet : Joo waren de LuyJen aen de Menfchen ende aen bet Vie. Doe feyden de Tooveraers tot Pbarav, dit is Godts vinger. Yemant mach hier niet fonder reden vragen; aenghefien te vooren Cap. 7. ende 8. verhaelt is, dat als Aaron fijnen Staf in een Drake verandert hadde, dat de Tooveraers dat infgelijks deden: Item als Mofes ende Aaron het water in bloedt verander-

K 4
den,

152 BYSONDERE den, dat de Tooveraers ook foo deden. Item als Aaron Vorffchen dede .. voortkomen, dat de Tooveraers door hare befweeringhen oock Vorffchen over Egypten-landt deden opkomen. Waerom (fegge ick) datfe niet foo wel konden Luyfen voort-brengen, als de voor-gemelde wonder-werken nabotfen ? fommighe geven hier van een valfche ende befpottelijke reden, namentlijk om dat den Duyvel niet en kan Dieren voortbrengen die minder zïjn dan een Gerlten-graen. Andere datfe wel diergelijcke Dierkens voort-ghebracht hebben de Tooveraers, maer datfe geen angels en hadden ende niet en konden fteecken. D. Rivetus toont beter, dat Mofes met dit verhael niet anders en heeft willen te kennen geven, als datfe verhindert

Aenmercieingen. 153 dert geweeft zijn, met hare bedriegeryen in dit werk, als voor defen te konden voortgaen, gelijkfe dan ook te vooren geen eygentlijk genoemde wonderen gedaen hadden, maer alleenelijk in fchijn, gelijk de Guychelaers gewent zijn: want eygentlijck genoemde wonderen kan God alleen doen, ghelijck wy breeder bewefen bebben in Phy/fologia Sacra. Doch in dit ftuck zijnfe opentlijck ten toone geftelt geweeft, ende tot fchande gebracht, gelijk dan mede daer in, date niet en konden met alle hare guycheleryen verhinderen, dat fy felve niet foo wel als andere, met de plagen ende fweeren geftraft wierden. W ant daer ftaet Exod.9. ir. dat de Tooveraers voor Mo/e niet ftaen en konden van wegen de fweeren: want aen de K 5 Too-

## 154 BySONDERE

Tooveraers waren fweeren, ende aen allc de Egyptenaren.

Het Hebrecuws woordt Cinim, het welke overgefet ftaet in de Franfche, Latijnfche ende onfe Nederduytfche Bybels Luy)/en, beteeckent (loo den geleerden Fagius meent) een foorte van kleene Beettjes die feet moeyelijk zijn niet alleen in het doorfteken ende quetfen van de huydt der Menfchen, maer oock om date in de neufgaten ende ooren door-dringen. Origines fchrijft dat het zijn geweeft Dierkens die vlogen, doch foo kleen, datfe niet en konnen dan van de gene die cen feer fterck ende fubtijl gefichte hebben, gefien worden: datle nochtans fittende op de lichamen der menfchen, den huyt feer fel door-boren, fulcks dat menfe eer ende meer door

## Aencerckingen. 155

 het pijnelijck gevoelen dan door het gefichte kan gewaer worden. D. Rivetus oordeelr (mijns bedunkens wel) dat aengefien defe Dierkens niet alleen de Menfchen, maer ook alderley Vee plaeghden, dat het niet en zijn geweeft ordinaire ofte gemeene Luyfen, maer een byfondere foorte, welke niet alleen beten of ftaken, maer welke tot het vleefch door-drongen ende daer aen bleven hangen.Uyt defe Hiftorie kan men aenmerken. Eerft, datter niets foo kleen en is of het kan den Menfch bederven; niet loo veracht, of het kanden hoogmoet der trotfte ende wrtetfe Menfchen verbreken. Antiochus Epiphanes, Pherecides, Herodes A/calonita, Maximinus ende andere zijn door de Luysfieckte vergaen. Tentweeden, daet

156 Bysondere
en kan by na gheen bequamer noch fwaerder ftraffe den godloofen overkomen om haren hooghmoet te dempen, dan dat fe doorde alder-geringite ende verachfte dingen geplaeght worden. Het fpeet Abimelech foo dat hy door een Vrouw fijn doode - wonde ghekregen hadde, dat hy fijn knecht verfocht, dat hy hem doch wilde dooden, op dat hy den naem foude eenighfins ontgaen, dat hy door een Vrouwe om het leven ghebracht was. Ten derden, hier uyt blijckt hoe ganfch niet ende ydel al de pracht, macht, wijfheyt ende hooghmoedt der grootite tyrannen ende Koningen is, welcke dickmael door feer gheringhe, ongeachte ende onbedachte middelen gefteuyt ende vernietight werden. Gelijck dan de Hißtorien ende

Aenmerciingen. 157 ende menige ervarentheydt geleert hebben, dat de grootlte velt-llagen, zee-flagen, diffeynen, voornemens, aenflagen, ende toeruftingen, door feer geringe.faken, voor-vallen, ende tuffchen-komende kleenigheden, (daer niemant op haddegedacht, ende welcke oock niet en konnen werden voorfien ofte voor-komen) zijn tot niet verdwenen ende vernietigt. Als door windt, mift, vliegende ftof, onweder, fchrick fonder oorlàeck, valfche inbeeldingen, abuyfen ofte mifverftanden, die op ontelbare manieren konnen voor-vallen; ende menige andere dingen meer, welke onder de macht of beleydt van niemant konnen ghebracht worden. Waerom den Pfalmilt inden tweeden Pfalm feght van het woeden derHeydenen, het

158 Bysontere
het bedencken der Volckeren, toerultinghen der Koninghen, ende beraetllagingen der Vorften. Vers 4. Die inden Hemel woont fal lacchen, de Heere falle befporten. Dan fal hy \&c. Job 5. 12. Hy maeckt te niet de ghedachten der arghliftinghen, dat hare handen niet een dingh uytrechten. Hy vanght de wijfe in hare arghliftigheydr : dat den raedt der verdraeyde gheftort wordt. Des daeghs ontmoeten fy de duyfterheydt : ende gelijck des nachts, taften fy in den middagh. Pfal. 33. 10. De Heere vernietight den raedt der Heydenen, hy breeckt de gedachten der Volckeren.

## Aencerciingen. 159

## Dat in de Heylighe Scbriften, de

 Beeften ja oock de geringbfte, voorgeftelt verden om de Menf chen voijsheyt te leeren. ende te overtuygen van fijnen /chuldigen plicht.DE H. Schriften brenghen meermalen by het doen ende voorbeeldt der Beeften, felfs der kleenfte. ende geringhfte, om de Menfchen wijsheydt te leeren ende van fijnen fchuldigen plicht te overtuygen; ge-. lijck van de Mieren te voor aengewefen is uyt Prov. 6.6. Gaet tot de Mieren ghy Leuyaert: Siet hare wegen ende wort wijs: de welke, \&c. ende Cap. 30. vers 24. 25. 26.27.28. in de Sprink-hanen, Spinne-koppen, ende Mieren. By welke dan ook gevoeght worden de Konijnen vers 26. De Ko-

## 160 <br> Bysondere

nijnen zijn een machteloos volk: nochtans ftellen fy baer buys in den Rotz-fteer. 'r Welk moet verftaen worden van fekere flag van Muyfen genaemt Bergh-muy) $e n$ of Beer-muy $\int$ en, zijnde een vier-voetigh gedierte van groote als een Egel, ende van geftalte als een Muys ende Beer, woonende inde holen der Steen-rotzfen, feer veel gevonden in Paleftina. Sy weten hare holen feer behendig met aerde te fluyten, op datfe niet bekent en mochten werden. Des daeghs onthoudenfe haer inde holen; by nacht, 's morgens ende des avonts loopenfe op de jacht om haer voetfel te foeken. In Spangien is fomtijts foo grooten menighte van Konijnen geweeft, datfe den geheelen Ooghit bedorven hebben. Plinius verhaelt uyt M. Varro dat een gehẹele fadtin Spangien

## Agnmerciingen. ibr

 gien door de Konijnen onder-graven ende in-geftort is.Efai. i. leert ende overtuyght den Propheet de Joden door en Offe ende Ezel. Vers 3. Een Offe kent fijnen Befitter, ende cen Ezel de kribbe fijnes Heeren: maer Ifrael en beeft geen kenniffe, miju volck en verfaet nict. Want beyde defe Dicren, hoe-wel d'een meer als d'ander, zijn bot ende van ongelijk minder vernuft dan vele andere, foo minder als meerder : nochtans vindrmen in haer eenighfins de ghedaente ofte indruck van erkenteniffe, 't welk felfs in vele Menfchen niet befpeurt en wordt. Ook fchijnter in de Ezelen al redelijcke geheugeniffe te wefen, want hy vreeft gemeenelijck ende fchrickt, altoos als hy komt op een plaets daer hy te voren ghevallen

is geweeft. Ten derden, den Ezel is feer verdraeghfaem in het dragen felfs van al'te fware laften, item in het yerdragen van flagen, ende is oock met feer flechte ende geringe fiijfe te vreden. Daerom wort IJafchar Geinef. 49. Inde zegeningen ende voorfeggingen des: Patriarch facob vergheleken by eenen Ezel. Te kennen gevende, dat fijne Nakomelinghen liever fouden fware lalten draghen, ende groote fchatringen betalen, dan fich met de wapenen ende den onfekeren Oorlogh behelpen.

Deut. 22. lelen wy dat Gadt door een expres bevel den. Joden verboden heeft een Os te gelijck met een Ezel tor het wercken aen te fpannen, ofte te famen te voegen: vers io. Gby en Jult niet plogen met cenen OJfe ende meti ie--

## Aencerciingeno <br> 163

 nen Ezel.te gelijck. Waer door niet alleen (gelijck D.Calvinus oordeelt) te kennen wordt gegeven, dat men oprecht, ende een voudigh moet wefen, ende de waerheyt ende deught fuyver ende onvermenght moet poogen te bewaren: (want den Os was een reyn, doch den Ezel cen onreyn Dier.) Gelijck dat fchijuren de twee andere wetten mede aen te wijfen welcke by de voor-gemelde geftelt worden. Deut:22:9. Gby en fult uben Wingaext niet met tweederley bezaeyen. Ende vers. 1 I. Gby en Jult geen Kleedt van vermenglde foffen aentrecken: Wollen ende Lynen te gelyck. Maer God verbiet met een Offe ende Ezel te gelijck te ploegen, om dat den Offe veel moediger ende ftercker is dan den Ezel, waer door dan den Ezel gelijck met L 2 hem164 Bysondere
hem aen-ghefpannen zijnde, noodtfakelijck Coude overlaft lyden ende overvallen worden.

Exod. 13. Heeft God een wet gemaekt, dat hoewel de eerf-geborene der Dieren den Heere moeften gheheylight worden, datmen nochtans den eerlt-gheboren des Ezels.Gode niet en foude op-offeren, maer loffen met een Lam, of anderfins den necke breken. Waer door niet duyfterlijck wort aengewefen, dat de Menfchen die bot, leuy, traegh, achteloos ende vergeetachtigh zijn, Gode in fijnen Heyligen dienft onaengenaem zijn. , Ferem. 8. Overtuyght den Propheet ende leert de Joden door vierderleý andere Dieren, Vers 7. Selfs een Oyevaer aen den Hemel, weet fyne gefette tyden, ende de Tortel-duyve, ende Kraen,

## Aenmerciingen. 165

 ende Slosaluve, nemen den tydt harer aenkomfte waer: maer mijn Volck en weet bet recht des Heeren niet. Want foo haeft alfe ghewaer worden dat den Somer naeckt, foo vergaderenfe by een ende vertrecken alle gelijck, ende op een ghefetten tijde, na andere plaetlen, daerfe dan weten dat voor haer bequaem voedfel ghevonden wort : infgelijcksalfe bemercken dat den $W$ inter voor handen is, foo vergaderenfe weder alle by malkanderen ende vertrecken gefamentlijck op cenen ende felfden tijdt na andere warmer Landen, daerfe weder den Somer ende voorraedt van voedfel vinden. Ende defe reyfen, foo in het komen a !'s in het vertrecken en beginnen fy niet by daeg, maer zijn gewoon altoos by nachte de felfde aen te vangen.L 3 Daer
Dograceb, Google

166 By SONDERE
Daer is een byfondere Antipatbic ofte tegen-Atrijdigheydt ende vyantfchap tuffchen de Oyevaers ende Vle-der-muyfen, want defe loeren op de Eyeren der Oyevaers, ende makeñfe felfs maer aenrakende, onvruchtbaer. Maer de Oyevaers om dit te voorkomen leggen een bladt van den boom Platanus genaemt in fijn neft, wetende datter fulcken tegen-ftrijdigheyt is tuffchen de Vleder-muyfen ende de bladeren defes Bpoms, dat de Vledermuys die maer rakende, loom ende krachteloos wort. Den Oyevaer van de Slangen, diefe gewoonlijk etên; gequeft zijnde, weet op de wonden dadelijck een kruyt te leggen, waer doorfe in korten tijdt genefen wordt. In Egypten is een bylondere foorte van Oyevaers welcke in het lijf verftopt

## Aenmerciingen. 167

 fopt zijnde, het Zee-water met lijnen beck van achter in het lijf weet te fchieten, waer door fy geluyvert endé genefen worden: vele ichrijven dat van dit Beeft, de Egyptenaren het gebruyck der Clyfterien geleert hebben..Het is een gemeen gevoelen dat de Oyevaers feer danckbaer zijn, ende dat de jonge de oude feer ncerftelijck beforghen van fpijle alfe door den onderdom onbequaem worden, om felfs haer voedfel te foccken. Hier uyt if ont\{taen, dar het griecx woort
 te bewijfen aen de genc die ons wel gedaen hebben; ende infonderheydt aen onfe Ouders; welck woordt genomen is van nìapyos 't welk een Oye-


$$
\text { L4 } 4 \text { ghe- }
$$

168 Bysondere ghebruyckt oock den Apoftel Paulus van de danckbaerheydt die men aen fijne Ouders fchuldigh is. I Thim. 5. $\operatorname{verf.4.}$ Men feydt oock dat de Oyevaers Itraffen ende verlaten de gene die fich met andere danfe ghewoon zijn, vermengen.

Wat aengaet de Tortel-duyf, die is oock onder de Dieren welcke des Winters niet vernomen en worden, maer na andere Landen vervlieghen, ende met hare aenkomfte cen teecken geven dat den Somer aenftaende is, gelijk getoont wort 7crem.8.7. Ende in het Hoogh-liedt Cap. 2. 11. 12. Want fiet, de Winter is voorby; den plasregen is over, by is over-gegaen. De bloemen voorden gefien, de fang b-tijdt genaekt : ende de ftemme der Tortel-duyve voordt geboort in onfe Lande. Infgelijcks de Kranen, nen, welcke op datle van de windt niet lichtelijck fouden in het vliegen verhindert werden, eenigh fant of gruys in de kele nemen, ende klecne fteentjes in de pooten, om te flijver in het vliegen fich te houden: alfe fien datfe buyten gevaer zijn ende de reys haeft volbracht, foo werpenfe dat van haer. Sy vliegen alle te gelijck in groote menichte, ende fooder eenige niet volgen konnen, die wachtenfe in ende helpenfe. Ten derden, fy vlieghen feer hoogh; eerf, om datfe te beter ende te verder fouden van haer fien, ende bemercken offer onweder opkomt, want dan dalenfe neder om te ruften, of foofe over de Zee vliegen, keeren na het Landt toe. Ten tweeden, fy vliegen feer hoogh, om dat daer de locht menichmael ftilder $L_{5}$ ende

170 BYsONDERE.
ende fchoonder is dan beneden. Ten derden, om datfe inde hooghte foo feer niet te vreefen hebben eenighe fchadelijcke Voghelen welcke haer mochten in de reys verhinderen.

Voorts worter van fommighe aengemerckt, dat in het vlieghen hare ganfche menichte ende troep in de gedaente van een dry-hoeck gheftelt is. waer van de bafis ofte breete van den windt voor-gedreven wert, ende de fcherpe hoeck voorwaerts gaende, maeckt date lichtelijek de locht in het vliegen konnen door-dringen.

Die in het vlieghen volgen leggen hare becken ende hoofden op de rugge der gene die voor-vliegen, om daer op te ruften, ende daerom verwiffelenfe oock de bearten, dat de gene die nu voor-vlieghen daer na achter-
vliegen

Aenmerciingen. thin vlieghen, foo datfe alle malkanderen onder-fteunen. De achterfte porren de traege aen tot neerftigheydt ende houden de troepe in ordre door hare ftemme, ende dat oock by beurten, op datfeniet te feer vermoeyt fouden worden.

Alfe ruften ende flapen ftekenfe de hoofden onder de vleugelen om dat wel te bewaren, ende waken by beurten, ende die waeckt foo haelt hy eenigh onraedt verneemt, wekfe alle op met fijn Itemme; énde houde een fteen inde poot, op dat indien by mochte flaperigh worden, door den val des fteens tot meerder wackerheydt ghebracht werde. Dierulten, ftaen maer op een van haer pooten, om niet al te vaft te flapen. Sulx dat van de-Krane de Menlchen veelims onder.

## 172 Bysondere

 onderrichtinge ende inConderheyt tot wackerheydt, voorlichtigheydt ende eendracht konnen aenmerken; waer uyt blijkt dat den Propheet met goede reden de Joden oock door defe Dieren overtuygen wilt ende tot haren fchuldigen plicht aenmanen. Gelijck dan oock in de Tortel-duyf een voorbeeldt is van reyne ende groote liefde tuffchen Man en Vrouw, foo dat men in oude tijden, de Nieuwgetrouwde toe-wenfchten den eendracht der Tortel-duyven. Want men feght dat tuffchen het Manneken ende Wijfken een feer groore byfondere affectie gefpeurt wort, foo datfe noyt fich met een ander vervoegen, felfs niet als d'een of d'ander doot is. Ende hoewel de Krane niet feer ongelijk en is den Oyevaer; foo en moet het
## Aenmerckingen.

 het echter niet vremt denken dat volgens de Wet Levit. 1 i. den Oyevaer getelt wort onder de onreyne, maer de Krane onder de reyne Dieren. Want de Oyevaers eten Slangen ende ander vuyl gedrochte, macr de Kranen koren, zaedt ende de vruchten des veldts.Eyndelijk voeght Jeremias Cap.8.7. by de voor-gemelde Dieren om de Joden te onderrichten ende te overtuygen, de Swaluwen, want die keeren infgelijcks op haren tijdt weder, namentlijck in den aenvangh van de Lente: In den winter onthoudenfe haer of in de warmer landen, of fommige ook in de kloven der feen-rotfen ende andere holen ende verborgen plaetfen, daerfe als doodt liggen ende hare pluymen veranderen, ende

174 BYSONDERE
met de warmte der aenkomende Somer als weder, levendigh worden; gelijk de Vliegen ende menige andere Dierkens mede gewoon zijn te doen, ende fich als doodt, fonder voedtfel ende beweginghe in den winter verbergen. Sy zijn feer vernuftigh in het maken van hare neften, diefe rondt maken; om dat dié figuyre de fterckfte is ende aldermeeft vervatren kan: Alle vuyligheyt werpenfe uyt hare neften ende behonden die fuyver ende fchoon Alfe eenigh ongher mack gevoelen aen haer oogen, weten daer te ghebruycken een Remedie; bet kruydt dat daer van; fijn naem van Swaluw - kruydt van velen gheghevenis. Sy foecken haten koft in de lócht al vlieghende, met eenen de locht van Vlieghkens ende andere

## Aenmerciingen. 175

 andere kleene Dierkens fuyverende. - Het is yoorwaer aenmerkens waerdigh; datter foo menige foorten ende foo onnafpeurelijcken getal is van alderley Dieren, ende datfe door een wonderlijke befchickinge Gods in de natuyr, allehaer noodigh voedfel vinden. Want de kleene Dierkens van welckeonfen Autheur eyghentlijck heeft ghefchreven, die vinden haer voedlel by ende rontom haer; alfe të voorlchijn komen, ende worden niet eervoort-gebracht voor dat haer fpijfe bereyt is. Andere Dieren worden ghevoedt alle eerft beginnen te leven; door de groote ende neerftige voorforge van de gene uyt welcke fy voort-geteelt zijn. Andere ghebreck van voedfel te gemoede fiende, weten fich na andere Landen te bege-$176 \quad$ Bysonderes
ven, daerfe weder van alle nootfakelijckheydt den overvloedt vinden. Andere gevoelende den Winter aenkomen welcke haer van alle voedfel foude berooven, begeven haer infoodanige plaetfen ende tot foodanigen rufte ende ftilte, datfe geen voedfel noodigh en hebben, tot datfeweder door de warmte ende veranderinghe des lochts uytgelockt zijnde; van alles wederom voorfien wordetho.

Sommige Dieren leven by venijnen ende verfcheyden dieren ende faken die de Menfchen fchadelijck zijn. Sommige fuy veren de wateren, fommige de locht. Sommighe dienen tot voedfel van andere Dieren, op datfe niet te feer fouden vermenigvuldigen. In fomma, de albeforgende Natuyr, dat is God inde Natuyr, ofte de ordre welcke

## Aenmerciingen. 177

 welcke hy in fijne wercken geftelt heeft, weet alles in fijne foorte wonderlijck te onderhouden, ook tot de gheringhfte Gewaffen ende Beeften toe; waer uyt de Heere Chriftus een bewijs - reden neemt om de ongeloovige, miltrouwende, al te forghvuldige ende ydelijck fich bekommerde Menfchen te onder - wijfen ende te overtuyghen. Matth. 6. van het 26. vers tot 32. Aenfiet de Voghelen des Hemels, dat fy niet en zaeyen noch en maeyen, noch en verfamelen in de Schueren, ende upbe Hemelfche Vader voedt nochtans de felfde : en gaet ghy de felve niet feer veel te boven?Dus lefen wy infgelijks in het boek Fobs, dat Godt 706 overtuyght van fijne alles beforgende wijsheyt ende voorfichtigheyt, om dat hy alle Dieren, oock in het byfonder de grage M

Leeua

178 Bysondere
Leeuwen, de hongerige Raven, ende alle andere Dieren, oock die by den roof leven ende voedtfel van andere Dieren, wonderlijck van haer noodigh voedtfel verforght. Cap. 39. 1. 2. 3. Sult ghy voor den ouden Leeuw roof jagen? ofte de'graegheyt der jonge Leeuwen vervullen? als fy neder-bucken in de bolen, ende in den kuyl fitten ter loeringhe, bc. Wie bereydt den Rave haren koft, als bier Fongen tot Godt fchreenwen, als /y dwalen om datter gheen eten en is? Want men fchrijft van de Raven, datfe eerft te voorfchijn komende wit hair hebben, ende daerom van de Oude verlaten worden, tot datef fwart zijn; doch ondertuffchen wonderbaerlijken gefpijit worden met fekere Wormkens welcke in het neft uyt haren dreck groeyen. Waer op den Pfalmift fiet Pfal.

## Aenmerciingen. $\quad 179$

 Pfal. 147. ver؟ 9. Looft den Heere, die het Vee fijn voeder geeft; den jongen Raven alfe roepen.
## Wat ende boedanigh Behemoth

 ende den Leviathan zijn, door welcke Godt Job overtuyght van fijne onbegrijpelijcke Wisheydt en Macht; en onderrucbt van (ijun onberi/pelycke Heerfchappye. Job 40. ende 41 ?DEwijle wy verfcheyden plaetfen hebben kortelijk aengetogen uyt de Heylige Schriften, in welke God de Menfchen leert ende overtuyght door de Dieren, foo konnen wy niet geheelijck voorby-gaen 't gene Godt dies aengaende wijtloopigh vertoont aen fob Cap. 40 . en 4 I . befchrijvende den Bebemoth ende Leviathan, als twee Hooft-Atucken niet alleen onder de

M 2
Die-

I80 BYSÓNDERE
Dieren, maer in't gemeen onder de werken Godts, want foo feght Godt felve van den Bebemoth tot fob. Cap. 40. 14. Hy is een Hooft-ftuck der wegen Godts. Dat is, het voornaemfte ftuck, ofte immers cen van de voornaemfte ftucken der werken Godts, ten aenfien van fijne groote ende fterckte. Wy hebben van defe beyde Dieren Bebemoth ende Leviatban gehandelt in onfe Phyfologia Sacra, ende derhalven fullen wy voorby-gaen't gene aldaer van ons tot uytlegh by-gebracht is: alleenelijck fullen wy hier kortelijck by-voegen het oordeel des geleerden D. Samuel Bochartus genomen uyt fijn Hiero-znico in het tweede deel Cap. 15. Alwaer hy bewijft dat den Behemoth niet en is den Olyphant (gelijk vele gemeent hebben) maer den Hlppopo-

Aenmerciingen. 18 s tamus ofte Water-paerdt, 't welk ten deele in den Nijl ende ten deele op het Landt leeft, ende foo in groote als ferckte voor weynigh Dieren wijckt, ende den Olyphant feer na bykomt. Defen Behemoth befchrijft Godt aldus,

Job 40. 1 o. Siet nu, Behemoth, Weetcken ick gemaeckt bebbe nevens $u$, dat is ontrent $u$, namentlijk in Arabien, inde Riviere Nilus. Ely Eet boy gelyck een Rundt. 't Welck van den Hippopotamus waerachtigh is, ende daerom te wonderlijker, om dat hy in het water fich onthoudende, nochtans op het landt komt om kruyden ende hoy te eten. Oock en wordt hy niet fonder reden by een Rundt ofte Offe vergeleken, want hy den Os feer gelijck is in de gedaente des hoofts ende der pooten, $M_{3}$, ende

182 BYSONDERE
ende wordt daerom oock van fommige genaemt den Zee-os. Verf. 1.1. Siet doch, fyne kracht is in fyne lendenen, ende fyne macht in den navel Jynes buycks. Dit is beyde waerachtigh in het Water-paerdt, want den buyk is onder foo dick ende hart, datfe doorgeen lance of pijl doorfteken kan worden, ghelijck den ghemelden D. Bochartus bewijf; waer uyt dan klaerlijk blijkt, dat hierniet en wort gefproken van den Elephant, want die is weeck ende facht aen fijnen buyck ende navel, ende daerom als den Rhinoceros tegen hem vecht, foo tracht hy dadelijck hem den buyk op te halen, om dathy weet dat den Elephant daer facht ende teer is; gelijckmen oock leeft van Eleazarus dat hy een Elephant van onder door den buyck

Aenmercingen. i83 buyck met fijn fweert gefteken heeft. 1 Machab. 6.

Verf. 12. Synen fteert is als een Ceder: foo wel de Elephanten als het Waterpaerdt hebben korte fteerten. Doch den fteert van den Hippopotamus ofte Behemoth en wort niet vergheleken by den-Ceder-boom, omfijne lengte, maer ten aenfien van de rondigheydr, dickte, gladdigheyt, ende fijfte ofte fterckte. Want hoewel defteert ten aenfien van het lijf kort ende feer fijf enfterck is, nochtanskan hyfe draeyen ende krommen nafijnen luftofte welgevallen,' 't welck een bewijs is van een groote fterckte.

Verf. 14. Hy is een Hooft-ftuck der Weegen Godts. Want in dit Water-paerdt zijn verfcheyden wonderlijcke faken aen te mercken. Als eerlt, de onge$M_{4}$

184 Bysondere
woonegrootheyt fijns lijfs. Tentweeden, een feer groote ende wonderlijkefterckte. Ten derden, fijn huyt is Coo Itijf ende hart, datter niet door te komen is. Ten vierden, hy feert een feer groote vreefelijcken muyl op en is feer gulfig in het eten. Ten vijfden, fijn tanden zijn extraordinaet wit ende hart, fulks dat eenige getuyghen datfe harder zijn dan het yvoor der Elephanten. Ten fefden, hy leeft foo wel op het landr als in het water. Ten fevenden, fijn vernuft is onghelijck grooter als der andere Dieren. Waer van onder anderen een preuve is, dat als hy op het landt aen de kruyden, koorn endeghefaeyde, de Landt-lieden door fijn overdadigh eten, groote fchade ghedaen heeft, ende vreeft dat hy op fijn voetftappen

## Aenmerciingen. 185

 van haer mochte vervolght ende gedoot worden, foo verkeert ende vermenighvuldigt hy de felfde foo, datfe. niet en konnen onderfcheyden waer hy henen gketrocken is. Ten tweeden, als hy voelt dat hy door al te veel voedfel is overladen, foo weet hy feer behendigh met eenigh gebroken riedt, eenighe openinge in fijn liff te maken tot dat hybloedt, ende ftrijkt dan de gaten toe met vette dicken flijk tot dat hy genefen is: foodathem fommighe noemen den vinder ofte meefter van het Ader-laten.Verf. 14. Die bem ghemaeckt becft, beeft bem. Jin foweert aengehecht. Dit kan bequamelijk verftaen worden, vande Tanden der Water-paerden, die zijn langh ende feer fcherp, foo datfe daer mede als met een fcherp mes ofte zeyfe

## 186 Bysondere

in eenen korten tijt, geheele Velden met koorn konnen af-maeyen ende vernielen, door dienfe feer overdadigh ende gulfigh van eten zijn : foo dat indien defe Dieren feer vermenighvuldighden, daer en foude ontrent den Nijl geen koorn konnen ghewonnen worden. Het woort dat inden Grondt-text ftaet, beteykent eyghentlijck een krom fweert, een kromme zeyfe ofte zabel; want de Tanden van den Hippopotamus zijn wat kromachtigh ende foo fcherp ende lanck, datfe daer mede even als met een krom fweert ofte zeyfe, het koorn, ende hoy van het velt haeftelijck ende in overvloedt konnen afmaeyen ende verllinden: 't welk foo bequamelijck op den Olyphant niet en kan gepaft worden. Gelijk ook in hem

## Aenmerciingen. 187

 hem geen plaetsen heeft 't gene volgt Vers 16. Hy leyt neder in een /cbuyl-plaets des riets ende des Jycks. Maer wel in het Water-paert, want hy is gewoon fich in het riet ende op den modderigen grondt der Reviere te onthouden, ende daer op te gaen, alfoo hy niet en fwemt, maer langhs den grondt der wateren fich te lande begeeft.Vers 18. Siet by doet de Reviere gevoelt aen, ende en verbaeft fich niet; by vertrourot dat by de Fordane in fijnen mondt foude konnen intrecken. Die dit vanden Elephant uyt-leggen, moeten bekennen, dat het een feer overtollige Poëtifche maniere van fpreken is. Doch den voorgemelden $\mathcal{D}$. Bochartus toont dat den Text anders moet uyt-geleght worder, fulks dat den fin is, dat hy vry* moedigh in de Reviere in-gaet ende niet
188. By SONDERE
niet en vreeft hoewel de wateren over fijnen mont henen drijven; om dat hy foo wel onder water als op het landt kan leven, ende fich op den gront der wateren gewoon is te onderhouden : ${ }^{\mathrm{s}} \mathrm{t}$ welck van den Elephant niet waer en is, want die en kanfich in het water niet behouden ten zy dat fijne fnuyte boven water zy, om den adem te halen, anderfins foude hy haeftelijk verdrincken ende fticken.
Vers 19. Soude men bem voor fijne oogen konnen vangen? dat is, met gewelt; de meeninge is, gelijk ook de bevindinge beveftigt, datmen hemom fijnefterkte ende hardigheyt des huyts niet wel en kan met gewelt vangen, maer met bedroch, en door der Menfchen fubtijle ende menighvuldige liften, waer dooralleskan bedwongen en verwon-

## Aenmerciingen. 189

 nen worden, gelijk verder by den gemelden Autbeur kan nagefien worden. Wat aengaet den Leviathan, 't gene daer van fob 40 . en 4 I. getuygt wort bewijft $\mathcal{D}$. Bochartus alles te paffen en waerachtigh te zijn in den Crocodil, (welk fich mede inden Nijl onthout) maer niet in den Walvifch. Want den $W$ alvifch heeft een fachte gladde huyt, welcke feer licht doorteken wort, maer den Crocodil heeft dicke harde fchubben, gelijk vanden Leviathan $\mathcal{F o b} 40$. en 41. aengewefen wort. Job 4 I . 6. Seer uytnemende zijn Jynefterke fchilden, elck een gefloten als met een nauro druckend $Z_{\text {egel. }}$ Den een is foo na aen den anderen, dat den wint daer niet en kan tuffen komen. Sy kleven aen malkanderen, fy vatten fich $t$ 'famen, dat $\int e f i c b n i e t ~ e n ~ \int c h e v d e n . ~$ Tegenwerp. Maer fal ymandt feg-190 BYSONDERE
gen, den Leviathan wort $70 b_{4}$ 0.en 4 I . befchreven als een Dier dat niet ghevanghen noch getemt kan wörden, 't welck niet waer en is van den Crocodil. Ik antwoorde dat fulcks oock niet en kan ghefeght worden van den Walvifch. Ten tweeden, den Crocodil en kan niet ghevangen worden dan feer befwaerlijck ende met lift; want hy gaet in wreetheydt, ontemmelijcke wiltheydt ende kracht, by na alle Dieren te boven..

Job I 4. 9. Syne Ooghen-leden zijn als de Oogen-leden des Dageraedts. De Crocodillen hebben een feer fnel gefichte; maer dit en palt opden Walvilch niet, want die heeft kleene oogen ende een feer flapgefichte, foo dat hy.fijn leytsmanneken verloren hebbende (waer van wy in onfe Pbyfologia hebben gewagh

## Aenmerciingen. <br> 191

 wagh gemaekt) als halfblint tegen de klippen en ondiepegronden aenftoot. Verf. 10.11.12. Wort gefeght, datter als Vyer uyt fipnen Mondt komt, bc. 't Welck wel paft op den Crocodil, want als hy een tijdt langh onder water is geweeft, is hy genootfaektinde locht ende op het landt te komen, om adem te fcheppen, ende hoe dat hy langer fich op den gront der Reviere onder water onthouden heeft, hoe dat hy oock met grooter force ende hitte fijnen adem uytblaeft, foo datle foo heet is als vyer, ende door het fterck inhalen van veel ende koude locht moet verkoelt worden. Vers 13 . ftaet, in fijnen Hals verheugt de fterkte, \&c. 't Welck wel in den Crocodil, maer niet van den $W$ alvifch waerachtigh is, want die en heeft geenen Hals.Den

192 BYSONDERE
Den Crocodil is feer liftigh om de Menfchen te vanghen ende te vernielen; tot dien eynde verberght hy fich ontrent den Oever van den Nijl onder het riedt, wyer ende andere dingen, om haettelijk die te befpringen welke water komen uyt de Reviere halen. Tot dien eynde weet hy oock op de weghen, die hy weet dat de Waterdragers af-komen, met water (dat hy uyt fijn Muyl (pout) gladt te maken, op dat de Menfchen vallen mochten, ende dan befpringt hyfe met der haeft op het lijf. Ook paft hy fomtijdts op de gene die met Schuyten den Nijlopvaren, welcke als hy fiet dat met de boomen haer kleen Vaertuygh voordouwen, ende nu met het lichaem ten deele buyten deSchuyten hangen, foo fmijt hy den haeck ofte boom uyt

Aencerckingen. 193 de handt, date in het water vallen, ende dan doodt hyfe met der haeft. Hoewel (foo de Autheuren fchrijven) den Crocodil feer groot is, ende tot ontrent ofte over de twintigh cubijten langh wort, nochtans komthy van een feer kleyn beginfel, namentlijk uyt een Ey, het welk niet grooter en is dan een Ganfen-ey. Ende daerom is hy by den Egyptenarengeweeft een zinne-beeldt van die Menfchen welcke van kleene beginfelen tot groote waerdigheyt op-komen. Die breeder befchrijvinge van den wonderlijken aert ende eygenfchappen defes Diers begeert, die lefe de Admiranda Nili van $\mathcal{D}$. Wendelinus ende D. G. F. Voffium de origine do progreffu idololatria Lib. 3. Alwaer hy onder andere dingen verhaelt, dat de Egypte-

194 BYSONDERE
naren foo fuperfitieus zijn geweeft, datfe niet alleen den Crocodil als een God geëert hebben, maer ook die van haer verflonden wierden voor faligh achteden. Men legt vanden Crocodil dat hy feer vrecefachtigh is ende vliet voor de gene die hem vervolgen, maer feer wreet in tegendeel in het vervolgel van de gene die voor hem vlieden: om welcke reden $\mathcal{D}$. Beza hem vergelijkt by den Duyvel, met defe volgende woorden, 't felfde uytdruckende 't gene wy hier van hem verhalen. Niliacus qualis Serpens fugientibus inflat, Infantes fugiens quamlibet ante ferox. Sic vetess ille Draco, Savus mortalibus boftis; Te reprimente fugit, te fugiente premit.
De Egyptenaren hebben Godt by den Crocodil als een voorbeeldt vergeleken, om dat dit Dier alleen geen. tonge en heeft, (hoewel D. Bochartus ghevoelt

## Aenmerckingen. 195

 ghevoelt in teghendeel dat het niet ganfch fonder tonghe is) want in de Zinne-beelden van Pythagoras ftaet, datmen om God na te volgen, infon-, derheyt fijn tonge moet bedwingen : ende dat hy God aldernaeft komt, die (als het de reden vereyfcht, ) fwijgen kan. Om dat God in een geftadig ftilfwijgen al het doen der Menfchen onderfoekt, ende na voorval van faken, tijdt ende plaetfe beftiert : waerom oock eenige geoordeelt hebben datmen Godt met Heyligh ftil-fwijghen vereeren moet. Sommige f̀chrijven dat den Crocodil met fijne tranen de Suturen ofte naden van de Beckeneelen der Menfchen nat maekt, ende dat daer door die naden open gaen ende het boon broos wert, foo dat hy dan de HerfeN 2 nen196 Bysondere
nen uyt het hooft door de openinge uythaelt ende op-eet. Ende hier van daer is het (preek-woordt gekomen, waer doormen ymandt Crocodils tranen toe-fchrijft, die niet uyt mededoogentheyt en komen, maer uyt geveynltheydt; om onder fchijn van liefde ende mede-lijden te meerder quaet aen te brengen.

Daer wort ook gefchreven, dat in den Crocodil het getal van feftig wonderlijck de overhandt heeft; ofte met malkanderen accordeert. Want dat hy feftigh jaren leeft : dat hy alle jaren feftigh dagen vaft, alfoo hy geen openinge en heeft om fijne onreynigheden uyt te werpen : ten derden, dat hy feftig dagen wacht eer hy fijn Eyeren te voortchijn brengt ; dat hy feftig Eyeren leght, ende datfe na de feftig
dagen

## Aenmerckingen. 197

 dagen uyt gebroeyt worden : dat hy in fijn rugh-been feftigh leden heeft, item fertigh tanden, ende feftighzenuwen, \&c.Of de Infecta ofte bloedt-loofe Dierkens, innerlijcke zinnen ende verftandt bebben?
A Engefien wy nu dus verre gehandelt hebben van den oorfpronk, veranderingen, aerde, eygenfchappen ende byfonder vernuft der kleene Dierkens Infecta genaemt, foo volght van felfs daer uyt defe vrage, of defe Dierkens dan niet alleen met de uytterlijcke zinnen der andere ende ghemeene Dieren begaeft zijn, maer ook met de innerlijke ende met verftandt. Om welke vrage wel te verantwoorden, foo moet men eerlt, wel bemer. N 3 ken

198 BYSONDERE ken rat dat de uytterlijke ende innerlijcle zinnen der Dieren zijn, hoefe gelfhieden, ende waer in dat het verIt ht ofte vernuft der felve beftaet. Wat aengaet de zinnen, die en zijn pet anders dan een vertòoninge ofte erfchijninge van een hoedanigheyt, ofte een ander toeval van een lichaem, 'twelck buyten ons is, dat gemeenelijk cen voorwerp genaemt wort : welk voorwerp op de oogen, ooren, ofte andere deẹlen van het menfchelijck lichaem werkende, foo baert het van wegen de verfcheyden werckingen ofte bewegingen, ook een verfcheydentheyt van vertooningen ofte verfchijningen in onfe herffenen.

De oorfaeck van de zinnen is het uytterlijck lichaem, ofte voorwerp, het welk yder inftrument, dat aen een
yege-

## Aencerciingen. 199

 yegelijck van de zinnen eygen is; beweeght ende drukt: welke druckinge, door hulpe vande zenuwen, pefen en andere vellekens van her lichaem, de welcke inwendelijk aen de herffenen ende herte valt zijn, aldaer een Refiftentic, ofte tegen-druckinge, ofte een drift van het herte veroorlaekt.Wanneer yemandt redeneert ofte. reden-gebruyck oeffent, foo doet hy niet anders, als dat hy een gehecle fomme begrijpt, de welcke uyt een Additic ende t'famen-voeginge van ecnige deelen ontltaet ofre hy begrijpt hetoverfchot, het welke uyt de Subftrattie van d'een fomme van d'ander ontfaet. Het welk, wanneer het door woorden gefchiet, niet anders en is, als een t'famen-bevattingh van de gevolgen der namen van alle de deelen, $\mathbf{N}^{\mathbf{N}} 4$

200 BYSONDERE tot denamen van het geheel: ofte van de $n$ men van het geheel ende een deel tot de namen van het ander deel. DeLeer-meefters vande reden-konit leqen het felfde in de ghevolgen van woorden, by malkanderen twee namen voegende, om een Affirmatie te paken; ende twee Affirmatien ons en Syllogifmus te maken, ja voegen veel Syllogimos te famen, om een Demonftratie te maken; ende van de fomme, ofte het befluyt van de Syllogi/mus, Subftraheren fy een propofitie, om de andere te vinden. Ende dit is 'rgene van de Oude niet qualijck gefegt en is, namentlijck, dat de redenkavelinge gefchiet door vergelijkinge van het een met het ander; item Componendo \& Dividendo, dat is, door t'la-men-voeginge ende verdeelinge. Soo

## Aenmerckingen. 201

 doen de Politijcke Rechters enSchrijvers. De verbonden ende verdragen voegenfe te famen, om de fchuldige plichten van de Menfchen uyt te vinden. Ende.de Rechts-geleerde voeghen de Wetten ende de Daden by malkanderen, om op foodanighen wijfe uyt te vinden, wat datter vande private perfoonen wel ofte qualijck gedaen is. In't kort gefeyt, over al, waer dat voor Additie ende Subffractie kan plaets gevonden worden, daer kanook de reden plaets grijpen; ende alwaer dat defe geen plaets kunnen hebben, daer heeft de reden ook niet te doen. Soo dat de reden is een oprekeninge (dat is een Additic ende Subfractie) van de gevolgen ván generale namen, die op malkanderen fluyten en voegen, om onfe gedachten daer door N 5
## 202 Bysondere

aen te teekenen ende te beteekenen. Het gevoelen dan der zinnen gefchiet door cen beweginge welke ons van buyten aenkomende, in ons lichaem een beweginge veroorfaeckt; welke beweginge (al is het voorwerp weg, ende niet meer op onfe leden en werkt) niet dadelijk en vergaet, maer noch lange verblijft, even gelijck de beweginge des waters noch een tijdt lang duyrt, al houden de winden op. Ende door defe overblyvende beweginge gefchiet de geheugeniffe, (volgens fommiger gevoelen; hoewel wy in ons Natuyr-toneel dat anders hebben verklaert, als aldaer kan nagefien worden) als door de felfde, ons de inbeeldinge der faken waer doorfe begonnen is, wederom vertoont wort. Ende gelijk de bewegingen ende ver-

too-

## Aenmercringen. 203

 tooningen welke daaer door aen ons begrijp gefchiet, in feker order ende gevolg aen malkanderen hangen; foo wordenfe oock in foodanigen Cohxrentie ofte ordre ende t'famen-voeginge door de geheugeniffe verroont. Doch na dat wy een fake door d'een ofte d'ander zin hebben gevoelt, ende daer na, ons begeven tot het gevoelen ende inbeelden van wat anders, foo en vertoonen aen ons begrijpgeen van alle die andere faken die wy te voren op andere tijden hebben ghevoelt, hoewel hare bewegingen noch in ons overigh zijn : om dat de felfde allenxkens (door den tijdt vermindert ende krachteloos worden : ende om dat het gene wy nu jegenwoordelijck voelen op onfe leden te werken, veel fterket in fijne werkinge is, fulcks dat alle de204 BYSONDERE
andere bewegingen daerdoor als verduyftert ende niet befeft en worden. Even gelijk het licht der Sterren door den grooten glans der Sonne, niet befpeurt en wort; ende de ftemme van een Menfch door grooter ende ftercker andere geluyden niet gehoort en wort. Doch aengefien in ons begrijp niets en kan komen, dan het gene ten deele ofte geheel; door de zinnen vertoont is: foo en konnen wy niet begrijpen dat oneyndigh in groote is, ofte dat geen plaets altoos en befet, om dat fulcks in onfe zinnen noyt en is gekomen, noch vallen en kan. Maer wy en verftaen de gemelde dingen maer by wijfe van een loocheninghe. Soo dat wy onlichamelijcke wefens noemen, de gene welke geen lichamelijcke eyghenfchappen heb-
ben:

## Aenmerckingen. 205

 ben : ende oneyndigh het gene, daer wy geeneynde van en konnen ons felven inbeelder_.Om nu te komen tot de voor-gheftelde Vrage of oock de Beeftenende felfsook die kleene, van welke in defe Metamorphofis Naturales; ofte Natuyrelijcke Veranderinghe gehandelt is, niet alleen met de uytterlijke zinnen, maer oock met de innerlijcke zinnen begaeft zijn, als daer is de geheugenis; inbeeldingé ende gemeenen zin, waer door alle de voor-werpfelen der uytterlijcke zinnen van malkanderen onderfcheyden, nader begrepen ende onthouden worden: ende by gevolg of haer oock eenigh vernuft ende verftant mach toe-gefchreven worden? Wy antwoorden, dat ja de uytterlijcke ende innerlijcke zinnen in haer

206 BYSONDERE worden gevonden, ende by gevolgh oock eenige gedaente van een gevoeligh verftant, hoewel niet foodanigen volmaeckten verftandt, ende redengebruyck als wel in de Menfchen befpeurt werdt. Gelijk wy wijtloopigh foo in onfe Pbyfologia Sacra, als mede in ons Natuyr-toneel getoont hebben, hoedanighen grooten onderfcheydt ende treffelijckheyt dat tuffchen het redelijk verftant der Menfchen, ende het gevoeligh vernuft der Beeften bevonden wort. Dat echter ook aende Beeften ; ende byfonderlijk de kleenfte, een feker foorte, trap ende gedaente van verftandt mach toege-eygent worden, blijckt niet alleen uyt des felfs wonderlijcke eyghenfchappen, wercken, beleyt ende manieren van doen, welcke in haer dagelijcks befpeurt

Aenmerckingen. 207 befpeurt worden, ende waer van wy verfcheyden exempelen ende bewijfen voor defen hebben aengemerckt : maer oock, door dien in de H . Schriften aen de gemelde Dierkens, kenniffe, opmerckinge, verftandt ende wijfheyt wert toe-gefchreven, ja foo grooten wijf heydt ende beleyt, dat daer door de Menfchen felfs gheleert ende overtuygt worden. Want onfen Salighmaker recommandeert ons de voorfichtigheyt der Slange Matth. 10. Ende Salomon feght uytdruckelijk van de kleenfte Dieren, als daer zijn de Mieren, Sprink-hanen, Spinne-koppen ende Konijnen, datfe niet alleen wijs zijn, maer met wijfheydt wel voorfien, (ofte defe gelijck andere overfettingen hebben) feer wijs zijn. Proverb.30. 24.25.26.27. Ende vermaent

208 By sondere, \&c. maent de Menfchen datfe de weghen der Mieren (dat is den handel ende manieren van doen der Mieren) willen aenmercken, op datfe wijs mogen worden. Proverb.6.6. Efa. 1.3. Een Offe kendt finnen Befitter, ende cen Ezel de kribbe fijnes Heeren: maer, drc. Jerem. 8.7. Selfs een Oyevaer aen den Hemel, weet finne ghefette tijden, ende een Tortel-duy), ende Kraen ende Swaluve; nemen den tijdt harer aenkom/te waer: maer mijh Volck ende foo voorts, gelijck wy'te voren breeder hebben aengewelén.

$$
E \Upsilon \mathcal{N} \mathcal{D}
$$




4
$\square$
$\square$
$\square$

