AZ Aszszonyi Nemnek Nemessége rém méltoságáról és dítsítőtiről való Rythmusok.

Múzeum Könyvtára

Az Tékozlo Fiu Historiája notajára.

Syrak Čapi 36. nº 26. és 27.

Az ki jo Aszszonzal bir, örökséget kezd birni, hozzája hasonló segítése vagyon, és nyugodalom oszlopó.

Az hol sővény nints el tékozzoltatik az örökség; és az hol Aszszony nints, fohászkodik az szűkölkődő.

Nyomtattatót Colos György által.
Az Tiszteletes Ászszonyoknak Nagyságosoknak, Nemeseiknek, Városiaknak és minden rendbélienek, valakik tiszta hirrel nével és ditsiretes erköltsel fényeskednek; Nevezet szerint penig Nemzetes KEMÉNY KATA Ászszonyának, á Tekintetés és Nemzetes Buni BETHLEN FERENCZ Vramnak, Fejedelem Vrunk ő Nagysaga Fő Hopmesterének, Fejérvármegye Fő ispánnyának, és ugyan Vrunk ő Nagysaga meltofagos Táblaja Hútós Assesso- rának, szerelmes Házas-tarlanak, mint kegyes Patronájának, ez kifed munkát, mindenfele joknak szerents csőmenetelivel kedve- len ajánlya.

RKH mind az Ó evény Testament umókban, s mind néhány Pogán írásokbais ieles emlekezeti vannak Tiszteletes Ászszonyom,a io Ászszony embereknek, és azoknak kegyességének, a kemény és könyörületlen szívének megh lágyito példátára; Mindazonáltal megis álmelekodhatunk rayta, mely igén kevesen találkoztak meg ez ideig a kik a io Ászszonyoknak Nemességéről, tosagáról, és meltofagáról az előbb említett írásokból okot véve, valami ditsiretet tőttek volna, és azokat az Fersiakkal ösztze hasonlíthatani mérték volna. Hanem legh többen, azok felölökértak, az ő írásokat azoknak gyalázat- tyokra, ditsiret sé viliselt dolgoknak el olására, kegyes termé- szeteinek szidalmazására és io erköltsőknek rutitására igaz- gatták. Az mi kevesen voltak penig, kik azoknak ditsirettiről írtak, én azokat követve, és a világos igasságotolis viliseltetvén, s mind penig veszdemés irigységnek ítéltvén a io Ászszonyoknak méeto és illendo ditsirettet halgatással el titkolni, és hogy őketis érdemleti ői hírekben nevekben tisztelettel viliselt dolgoknak emléke, a tibben, nagy háladatlan foga volna meg.
fogyatkoztatni: Vgy itilem méltonak azoknak Nemességé
ket és melitoságokat érőtském szerint meg igéri és commendál
ni. Nem kevéfle tusakodot bennem a bátorság a szemérme
téggel; mert az miképpen a io Aszszonyoknak számtalan
zoságokat, dítsireteket és Nemességéket holszu Historiában
foglalni tisztesleg kívánásfél tellyes dolognak itilem vala: a
zonképpen ugyan azokat a Férfiakkal némely dolgokban egy
ben halonlitani, nemelyekben penig elébb valoknak is hirdet
ni szeméremnek alítom vala lenni. Mídon azért magamban
íg tusakodnám ez különbőző értelmek miatt, végére megh
győzvén a szemérmet, a bátorsagot ragadám; méltó dolo
nak itilvén, azio Aszszonyok melitosagát kevés számú versek
ben foglalni. Es tollehely közönségelen az Aszszonyi Nemnek
Nemességének alánálisarol kezdem el írásomat; mindazonál
ral foképpen azokat akarom dítsírni, kik az ő Nemes és méltó
lagos eredeteket és Nemeket tőkéletesen maga-viseléssel és
dítsiretes erköltfél fényesítik és ékelésnek. Ha penig valami ré
szetskéle ez dítső verseknek, az erköltistelen Aszszonyokat
is illeti: (mint hogy az io gyümölts tenni fának árnyéká
ban, és annak ágra s leveletre írzött Eghi harmatban, és os
ros elsőnek le hullos tsepeiben, néha az közel lévő pokoll sa
gu bômök és télpő tshyánis réssel,) meg emlekezznek affe
lék az ő Nemeknek melitoságáról, és io erköltstöt örövén fel,
mindenek előtt azzal illatozzanak. Mert különbön ez Asz
szonyi Nemnek dítsírni, méltán őket nem illeti. Mint a mely
ben én csak a tousnak akarom a gloriatadni. Mellyet nem hizel
kedésből, sem valami tisztesleg vadászból tselekezsem; nem
is valami hazug talált dolgokkal, hanem világos ralóval, pól
dakkal, és az szent irásból, mind az Os mind az uy szöveteg
nek bizonylagival akarom ez előttém álló dolgot nagyobb réf
re értésének és mutogatni. Te néked penig Tiszteletes Asz
szonym, ez okon akartam, meg őshunagomban irott é néhány
versemet, azio Aszszonyok Nemességéről aláírani, mivel tud
dom és láton, tudgyak egyebekis és látyák, minémi dítsiretes
virtusokkal fényeskedel mindenek előtt, és fokaknak tisztesleg
es forgalódásoddal, és az Házi dolgoknak mind bővülésében
és ékeléseben; s mind penig szóbeli szomorusagodra gyak
kora
AZ ÁSZSZONYI - NEMNEK
Nemességéről, Méltofagárol és Ditisiretiről való Enekről.

A

Az embert szent képere mikoron formáló, Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Az embert szent képere mikoron formáló, Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Az embert szent képere mikoron formáló, Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Genesi 1, v. 27.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Nézve edgyik éjszaka másként nem nagyobb, Fersiu az ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.

Egyaránt mindenikbe eszes elmét ad, Solásra való erőt hatalmakon ölt, Vadon, Halon, Madaron lenne birodalma, Minden Fersiu vá a ÁSZSZONYI teremtése, alkotása, Mindenféle állatnak kegyes eltétele, Sérpen minden művének fől el rendelése.
Ialomlok Emberektil mtkent ragalmazzak, Nem csak az rossz Asszonyt, de az jotis gyalazzak, Minden pillanatnak Embernek nem mondgyak, Meg erdemlet kosagat rutul el tagadgyak.

Eztértven sedegettem egy néhany ratiot, Am szinte husson kettor, kiikkel áldom a jut, Az ross fel toll célon ne zaporitsak fot, ki teljes életében nem tselekedetiot.

Mindazáltal ha mi rész drás eshsnék, Ez commendatisaban ottan igykezzek, Iová lenni a Rossbol bőbbel sandekozzek, Az Istenes elerre, hogy Menybe fekezzek.

Commendantur Mulieres Argumentis Sumpfit. 1. A. Nomine.

Előbbor azért szomat kezdem á Nevérl, Első Asszonyállatnak nevejedzérsorl, Mert EV Anak mondattik, mint az Irás errorl, Io bizonylagot téssen a hárombotförl, EVA.

Az Eva annyit téssen, mint előknek Annya, Vagy a maga az élet, mely az Embert tartya, Fersi nevét az Irás Adamnak kiáltja, Es a földnek verhenyes agyagának mondgya.

Gondold meg menyivel jobb az élet az földnél, Annyvál melosagost jo Asszony, Fersitént, Mert embert Nemzetnek Isten az életnél, Nem adhatott nagyobbat az okos Lélekelnél.

Az föld penig tsa nóma nints erzékenysége, Magában fáraz, lovány, nints nemnessége, Első ha nem öntözi hasadoz az szine, Es ha nem miveltekik, nem létsen gyümölts.

Fersiis Asszony nélkülovány, Haszontalan, Es nagy sok dolgaiban oh kit boldogtalan, Dítirites dolgokra igen alkalmatlan, Asszony véle nem lévén bánnata fogyatlan.

De nem tsa az Nevérlbitor Asszony ditirtetik, Hanem több dolgokrollis commendaltatik, Istennek legh utolsó művének mondattik, Mert Meny, Föld teremtése rayta végeztetik.

A. sine Creations.

Holott azért utolsó teremtett állatnya, Asszony nyilván Istennek főbb szebb alkotmánya, Mert mihelt a zt formált meg, ünek munkája, Asszony lont teremtésnek vége és summerját, és Isten ez világnak ékes udvarában, Minden módon el készült friss palotáiban, Bé vivé mint Királynét az fép Regiában, Minden állator vetvén néki bírakában.
Aszfönyt Paradítsomban igen Nemes helyén, Formálá az Úr isten szép és kics kertben, Az hol mindgyárt lehette nagy gyönyörűségben, Miként boldog Királyné drömben, bőségbe a róco creationis.

Paradítsomon kívül Fersi formáltaték, Mezőben több állattal eggyűtt teremteték, Paradítsomban olyat által vitettetek, Azért hogy oldalábol Assföny formáltatnénk.

Paradítsom menyivel az több kerteknél szebb, Az ő gyömből fával legyh gyönyörűség, így Assfönyis Fersiénél sok dologban ékes, S eph gyömbőrözésevel hasnobs tekintetek.

Ha peniglen tekintünk az materiára, Melyből isten az Assfont nagy böltsen alkotta, Lásd ugyis a Fersiat ha meg nem haladgya, Tilta és Nemes lévén az materiaja. Fersiat az Úr isten a földből teremte, Annak néma sárábol agyagbol építté, De Assfönyt az eleven Fersiubol véve, Tilta Leiké állatnak tsonyából készítté.

Es ezért az Fersiu termelést munkált, Assföny penig az Urnak keze alkotmánya, ő raytait meg tetéik isten ábrázatta, S eph segneke tiszta függetlenség.

A pulcrisudine.

Ez drágulatos töböl sokkal nagyobb részt vött, Sok Aszföny Fersiunál és termelésbé lótt, Mert gyönyörű szint isten ortzárára öntött, Hogy fél, ékeség legyen minden állatok közt Kinek az ő tárála mertekletes, ékes, Az maga viselete oh kitékintetes! Mozdulása, állasa testének tettetes, Io Assfönynek és dolga mindenekben helyes.

Mindennemüknek felett valo aiándéka, Istennek az Assfönyen az kedves szép ortza, Melyre minden szemelt drömmel fordítta, Melyről a Szent irás bizonyítékát adgya.

Emberek Leánynak gyönyörű szépségét, Az Istennek félátak ékeségét, S mindgyártás meg kedveléses kí feleségét, Azok közzél választa életének felét.

Ez dolgot Szent Móyesz Genesissében írta, Annak hatod résében szépen bé foglallya, Vízözön előt való dolgoznak ki.
ültya, Teremtésnek utánna hamar lőtt azt mondta.
Az gonosz és esztelen Nábál felesége, Vala az Abigail, kinek felesége, Minden felé ki terjedt gyönyörűs szépségé, Davidhoz meg mutatott nagy szép ember felesége. 1 Reg. 25.
Ez Uranak meg tartá haláltol életét, Megholtalmazá annak ként és mindenét, Az pusztában budóso Davidtól sértett, Szépségével meg ment elé, fedezte vékét.
Három fele az szépség, mely Abigailban, Eppen megh táltatott e teles Annyban, Lelkében elses, okos, teste szép állásban, Nyártól a szóvában.
E Nemes jólágotért David az ortsztája, Aßtonynak meg tisztelekegyes abrazatyt, Nábalnak a Herendi megh érvén halált, Felesége el vévé s tartá mint saiátyát.
Belsébenak szépségén igen kapa David, Mert szép és gyönyörű volt bizonyolón el hidd, Az Ura bolta után övé lön éppen mind, Melyről a f. Bibliát baffssaggal fel nősd. 2 Reg. 11.
Sent lob három leányi gyönyörűik valának, Kik néki sok próbát után adatának, Kiknél hibek ez földön nem találtatának, Charites Aßtonyoknál ékesbek valának. Iobi ultimo.
Moyesísi Sídó népnek illyen Törvénytada, Hogy mikor ellenfegy ellen megyen hantzra, Es azokat az Isten kezében adandgya, Azoknak szép aßtonijt teleségből hozzá. Deut. 41.
Mind ezek és halónlo példák erősítik, Hogy mind Isten s. embe-
s. emberek előtt tiszteltetik, Aszszonyoknak szépsége nagyra bőzsöltetik, Mindenféle rendektől kedvesnek tartatik.

7. A corporis habitibus.

Az embernek fővebb és melrosagos tagja, Az Feje, s a3 szép éghre emelt ábrázattya, Ez mutatya az Isten szeretetét tartja, Ez őtet az barnoktól szépen meg választja.

Soknak ferfiak közzül felek meg kopaszul, Arrol az hay le hullván homlokok meg rutul, Aszszzonak az természet atta aiándékul, Egészlen hogy az haja o néki el nem hul.

Ferfiak fő ortzáját az szór meg rutittya, Pelyhes szakál és hosszabaiu bbe borittya, Soknak orrát, homlokát, ember a lig láttya, Természet az ferfit annyira tsufollya.

Ezfelet menyi gondnya az szakállal vagyon, Mihely fel két füstüje keze vagyon azon, Tépi, huzza, hogy toll, gaz raytana maradgyon, Templomba spátz felét tisztán hogy induljó.

Barbélynak menyit fizet az fő mosotásért, Meg nevelt sakálának tisztogatásért, Ha mind azt computálná.is főnyodnak azért, Sápolodnék az ok és fájtanál költégért.

Külömben vagyon dolga az Abdonyallatnak, Mert fő ortzai tisztán meg maradnak, Sőrőktől és pelyhekktől meg és nem rutultak, Abadonyok azok miatt semmit nem busulnak.

8. A mundicie.

Tisztalása Aszszzonynak ebbőlis ki testik, Hogy mihon egyser vízben főben meg feredik, Az után valahánysor tisztú vízben molsik, Az víz kezei után meg nem morskofodik.

Az Férfi peniglen bár gyakran feredgyek, Akar mely tisztú vízben ujjolaj meg molsgyek, Vízet fel háborittra hogy fel zavarodgyek, Keze molsza után béis fennyeződgyek.


Aszszzonynak fővebb tisztú méhében fogadni, Az fogadot magzatot hiven oltalmazni, Ezértis szoktak többen hasonlókat lenni, Az Annyokhoz, a kiknek méhekbből iotték ki.

Innet elsk gyakorta Anya ha goromba, Fia vagy Leánya is lebb néki ostoba, Ha penigh vagyon annak elze sókoslag, Réztes léfen fiais ez szép aiándéka.

Ellenbe ha az Atyák elszelek és bőltsek, Gyakortább ő
gyermek keletnek, másolj a főtek, Tisak Anny aleget csészs ból gocht mazgatok keletnek. 
Azért szeretik inkább Annyak gyermeket, Mert tudják és ismerik mint sázát vérhet, Erté azokban lenni nékik töb résteket, Hogy sem mint az Atyáknak, mert Ők sülték Öket.

Gyermekének ez okon kedvelik Annyokat, Legh nagyobb indulattal hogy sem az Atyókat, Az természettanítta hogy sők fajdalmokat, Senvednek és érették méheken kinokat.

A természett Absonyra ebben vigyázott, hogy hatalma bővítős telet nélküli adott, Mellyel nem csak magánszáját táplálva kit hozott. De sők betegeknek is adhat orvosságot.

Valérius egy István köz Absonyrol írja, hogy tömletzben az Anny élel meg ne halna, Mivel nem vala szabad étele be-adnia, Annyát Absony televél tótokban táplálta. Lib. c. 4.

Kinek a kegyelégét lárván híres Roma, Sórt a tömletzből Annyát ki sabadította, Mindeniknek bővítős prebendáltatottak, Tömletzből kegyelégnek Templomát rakatta.

Mely kegyelégre Absony haystack és kézzel, Ferfialnak mindennél könyörületet, Beteg méret forgodni, vigyázo nyár és rényeb, Vigasztaló beéje az megnélis edesb.

Ab medecsi pertita.

Mely Absonyon Istentek alakítja, io kedve, Es bővítős lenne re aki öntött kegyelme, Hogy sok nyavalyásoknak orvossannak keze, Sok tudós. Doctoroknál többet tud egy Sülle.

Az hol nincs Absonyállat mint Salamon mondgya. Oss nyeg az fogény betego nincs ki vigasztállya, Feie allyát üzent, sen felleyeb magasztállya, Nincs ki sálat io étker nyavalyásnak nyújult.

Eccles. 36. V. 27.

Absonyok emlékéről Orvosok azt írják, Vénéknek húlé mellyekre ha alkalmaztatták, Elterő melegességet azzal fel indítják, Nevelik öregbítték, egészségre hozzák.

Példa erre Szent David, kinek vénkorába, Solgas kereke nek Leányt ludeába, Sunami Abisagot ki igen tűp vala, Királyt gyenge testüivel melegít vala. 3. Reg. iv. 3, 4.
Mert mindent akar vala vizbe veszteni. 

Sodomát és Gomorrhát az férfiak veszték, Fertőmes budászsgal ugyan el süllyezték, Hogy az terméket ellen egy mált rétul élék, Az nagy seg vérsokat föld gyomraba cíyetek. Gen, 16.

Hogy ha az Állszónoknak Hifortit irni, Szabad löte volna nemely dolgozké szollani, Tudnának férfiakról ökis emlékezni, Soknak gonoszágról bizonyosat tenni.

Kik között vadvak nagy sok lopok, ragadozók, Kegyetlenek gyilkosok, tsalárdok árulok, Házik gyutogatói, hamislagot mondók, Sok fele gonoszagra átis utat nyitok.

Fogházban tömletekben menyit foglyok vannak, Rossz tselekedtekért békében tartatnak, Es menyén akasztóssan, nyárban meg száradnak, Legtöbben a férfiak száma közzél vannak.

Férfiak felől adgya az írás előnkben, Hogy sok felesége volt nem nyugván egyben, Ezt otvassuk Abrahám s lakob életében, Es ugyan sokak felől a réghit törvényben.

Samsonnak, Elkanának, Saulnak Davidnak, Es annak az fiának az bölis Salomonnak, Rabóznak, Kalónak, az nagy Asluerusnak, Sok felesége voltak több sok férfiaknak.

Némelyek azokkalis meg nem elégettek, Ágyakot de bővőn tartottak mellettek, Solgálokozis sokan gyakorta bé menték, Az ő kívánságoknak így eléget tőttek.

Állszónyállator penig nem talál széfélét, Az ki táplálta volna harom vagy négy ferfiter, Inkább le törte volna szerelmes életét, Hogy sem sokkal közlőtte volna az ő testét.

Nem szollok én itt némely közönségekről, Az kik nem törtek vallást az keresztyén hútról, Sem semmiben némelyhiek Isten szerzetésről, A mely ez hogy jo Aßony fejlön strand egy fértől.

Sokkalis mérettéletes aszlóny férszínál, Magát meg tartoztatóbb, tisztább, szentebb annál, Mint ezt meg olvashatók Authoroknál, Pogánoknál, s. Istennek szent Profetáinál.


Magát meg tartoztató vala az két Sara, Mind Abrahams és Tobias szerelmes ágyassza, Semérmes Abigail és Artemisia,
Argia Polynices Thebanusnak tárfa.
Illeny vala Pompeius drága Iulitája, Kátônak édes kedves, édes Portátája, Illyen vala Grakkusnak szép Kornéltája, Sulpítius Polgárnak és Messalináta.
Pontusi Mitridates királynak az tárfa, Illyen vala az kegyes szép Hipseratea, Tökéletetes és tiszta életű Sufanna, Ama Romai híres Pogán Lucretia.
Lentulus felesége illyen Sulpitia, Az Görög Isignea és Kalidonia, Illyen vala Atlanta Krisse, és Kassandra, Tiszta élettel ékes Vólska és Kamilla.
Készebbek voltak ezek életek le tenni, Semérmetelenekben hogy nem kár voltani, Tökéletetteseket tisztan meg tartani, Akarták ez Aszfzonyok, s így híreket hagyni.
Ezis méltóságokra vagyon Aszfzonyoknak, Hogy ez világnak három nagy tartományinak, Az ó nevekről regén nevek származtattak, Mint erről az Poeták ígen szépen írnak.
Asiat nevezteük Asia Nympharol, Europa Agenornak az ó Leányárol, Africa hivattatták Lybia Aszfzonyról, Ki sármaszott az híres Nemes Eufusfor!

Mit mondgyak Aszfzonyoknak és szeretetekről, Fériekhez meg mutatott kedveskedésekről, Volt oly ki szomora hirt halván az Fériéről, Nem szánta meg fosztani magát ez élettől.
Markus Kato Leánya így tön az Portia, Ki mihelt az Vrának halálát meg hallya, Késerves zokogással BrutusMatt iaygattya, Filippisnél kit meg ölt az ellenfég kardgya,
Ki hogy fegyver nem lele, sehulló házában, Mert feltettek az szolgák hogy magát buvában, Megbóli, el dugták volt előtte az boltban, Azért eleven szenter vön be a szájaiban.
Azt el nyelvén nagy kíonal meg hala Brutusért, ó életét le tévészerelmestárfáért, Emlekezetti mar att ez tselekedetéért, Házasságban gyakorlat buzgo szeretetért.
Hát mitte lelekedtenek ama to Aszfzonyok, Lacedemon városban, az kiknek az Vrok, Tomletzbe vettettek volt hogy lenne halálok, Valami pártúrésért szonyu romlások.
Ezek az to Aszfzonyok a Tomletzbe mentek, Es a Tomletz tartotol szabadágot kértek, Hogy szollynak csak egy szót vélek az óférék, Mivel azon ébaka lenne velesedmel.
Bé menvén az Tömletzben Urokat kerségik, És azoknak ruháiát ő magokra vészik, Az övéket peniglen sereiek fel oltózik, Hogy bánattyok tetteiek feiek bé fedezik.

Az után az Urokat Tömletzből ki köldik, Magokat azok helyén a foglakban vetik, Tsak hogy azok éllyenek éltek nem kimellik, Sábbad akarattyokból sereiekért le tézjik.

Nagy szeretet volt ama Dido Elysában, Hőseg szemérmetesség é Pogány Afészonyban, És nagy tolkeletesség minden dolgaiban, Mellyért el terett neve szerte a világbán.

Hogy szemérmetességét éppen meg tarthassa, Férje halála után meg oltsamazhassa, És mászó azon kivül magát ne adhassa, Egy rakás eghő sára fel hágván meg hala.

Emlékezetre melto az Artemisla, Kária nagy Orságnak gazdag Királynéia, Kinek mikor az Ura Mausolus meghala, Vigaztalhatatlanul sér kezereg vala.

Nem elégedvén véle hogy Ura tesének, Olly koporsót készítve hideg retemének, Világ hét tsudái közt a mely leghékesbnek, Tartaték, mikent erről Böltek emlékeznek.

Hanem Ura feién az Kaponyátábol, Pohár tshinála annak meg szárott isontyából, S. Ura porrá lőtt testét nagy búsgolával, Lassan lassan meg ívá fottig az pohárbol.

Valamennyiszer húj annyiszer jay szoval, Siratta kedves Urait nagy zokogásokkal, Végre meg emésztetvén szüntelen bánnal, El szárada meg hala Úráért nagy buval.

Ide nézhogy mindenkor jo Afészony Urához, Kegyessegben viselí magát ő társahoz, Bánattyát hogy ha látra nyul vigafaláshoz, Mellyel férje szűvében nagy tsenderességet hoz.

Az Férjesin peniglen legh gyakortáb komor, Haraggal és bőszsuvval nagy torki sor szive forr, Pókeppen hogy ha fejét meg szédíti az bor, Olly elötre is Afészony, mint fel előt a por.

18. A comparatis.

Hogy ha mi dítsiretes dolgot fel találunk, Az híres fersákban valamikor látunk, Az Afészonyok felélis hasonlot olvasunk, Meg sokkal nagyobbakat ha iol rá vigyázunk.

Dítsiri a szent írás azért Abrahám, Hogy kész volt meg áldoz-
Kinek tselekedett az írásaiénlya, Jók emlékezetére meltonakis mondgya, Kif szerelmes gyermekít nélkül le is mélyben forrania, Látya vala iszonyú kinnal meg halna.

Mégis nagy békeleggel, s ítédenén senvedi, Bizonyos reménységét Isteneben veti, Külden külön feltétlen bátor szüvel inti, Készek legyenek az kint Istenért szenvendi.

Ferfi szíve vala az Aszszonyi lesben, Rése levén az igaz nemes bölteslegben, Fiait bátorítta nem ezté kétségben, Rése telzen az isvendő fenyes dőrségben.

Melto szép díszirete az Loth Patriarcha, Iővévényeket hívn bé az szállásara; Ha tekintünk a kegyes Sunai Aszssonyra, Hasonlo gondor visszat a Sent Elysufra.

Mert külön vala házat néki tisnálata, Hogy mikor azon előmenne ott szállana, Az hol mindenkor lenne bőség prebenda, Etele és itala is endes nyugodalma.

Isha Patriarchais melitan díszireteik, Hogy magtalan tárfaért széblél eleredik, Az istentől magzattal menyből meg aldik, Két ła Ela és lakob szülelettek.

Nem ezt tselekedei é Anna Aszszony magért, Könys, rógvén Istennek az Fiú magzatért, Réa tekint az Ur eledeze, Máért, Néki a dá Samuel meg bánván kedvéért.

Moyse az Istennek szerelmes embere, Hogy éppen el ne veszne az Izrael népe, Buzgo szeretetiből könnyorgott érte, Istennek tsapásátol azt így meg mentette.

Hasonlo díszirete erdemel az Esther, Assürus feleleget drágató ember, Sidoknak a Királytól dés kegyelmet nyér, Motta Aman telte akasztosán helyez.

Hogy a nagy Goliatot Sent David meg győzé, Parityából egy kövel a homlokát lóvé, Sidok gyűlvekezete ötött meg díszire, Hogy az Isten népén szádalmát el véve.

Nem kisseb díszirete erdemel az Luditt, Syrusok táborára ki bátor szivet vitt, Számalan pogánfaggal nem gondolván semmit, Sötét egyel le vá gia az fő Generalist.
Jonatas dítsírtétik hogy ifjú Davídért, Vese elemeleire atta magát barátyáért, Saulot meg mentette á nagy szövetségért, Mellyért halált köszölni nem fánták egymásért. 1 Reg. 19. v. 3.

Ugyan Daviddal Míkol ezentúttak tetekette, Éjjel Urat a la-
kon alá eresztette, Agyába egy néma kép tökélet reytette, Hal-
látol így az férítet ótis meg mentette. 1 Reg. 19. v. 12.

Dítsírtét érdemel az Geti Ethai, Mert hogy David Ab-
salon előtt kezdet tunt, Semmiképpen ő tölle el nem akart vál-
ni, Mind életbe halálba együtt kívánt lenni.

Sinte ily dítsírtet dolgot tselekedett, Ruth Aszfsony az
Napaval és budolni kezdet, Hazát és Nemzettségét s-mindent
el felejtett, Mindenben Noemival sépen meg eggyezett. Ruth. 1.

Dítsírtetik Salomon hogy bolts itilettel, Paráza aszsony
fia nemes meg ért elszel, Az halálter mégh tartván meg atta
épseggel, Az Annyának az ki azt fogatja a kedvel. 3 Reg. 3. v. 21.

Tekuval Aszfsonys ezen íot érdemli, Absalonhoz Da-
vidot mert meg engesztelt, Bólts beszélgetésével Királyt arra
veszi, Hogy életre meg hadgya bának azt nyert.

Az Úgy Testamentumis Zakáust asinnya, Hogy felét jö-
fozának szegényeknek atta, Az özvegy aszfsonyt Urunk fel-
lyeb magasztalja, A ki két féllyéért vetet á kintes ládába. Luc. 19.

Mindeneket ha elő akarnék szamálni, Fersi únál is Aszf-
szonyt fellyeb magasztalni, Így sokáig kellene beszédeinek
nyulni, Mert is Aszfsonyt elegé meg nem dítsírhetni.

Erfébet dítsírtetik ármatlanágáért, Az Isten előtt valo í-
gaz életerért, Az bent Törvényben valo hiven társáért, Szent
parancsaiinak tselekedettíért.

Luc. 1. v. 6.

Fanuel leányának ájratolafa, Nyilván vagyon Annának
az a buzgósafa, Böty és könnyorgése, Szorgalmatolafa, Tem-
plombeli ifenes gyakor imádsaga.

Luc. 2. v. 17.

Fersiák közül vallyon olly hári kinek volt, Mint Káni
Aszfsonynak az ki Urunkal szolt, Kit Krisztus kemény szova
soha hátra nem tolt, Leányának gyogyulást nyert, maga bűnbe
nem bolyt.

Matth. 15.

Az vér folyást szenvedő Aszfsonyiállatnak, Nagy aláza.
tolla.
rossagát hallod kit ajánlnak, Az szenz Evangelisták égigh magatnálak, Kö meg gyögyult ruháját, hogy érte Kristusznak. Matt. 9.
Könnyezetes Davidnak pénzintézifa, De sokkal Magdolnának élet jobbítása, Nagy buzgo szereteti Krisztushoz jö volta, Kenernek illatnya, sok könnyhullatása. Luc. 7.
Nyilván vagyon Marthanak szorgalmafogója, Urunkhoz meg mutattott hú gazdálkodása, Az ő kedvétért való sok forgolodása, Mellyért el hittem leisen bőséges ítéletmal. Luc. 10.
Tabitha kit Dorkásnak más néven neveznek, Alamísnakat adott sok fakókókóknek, Es kontósket tisztelt özvegy segényeknek, Mellyért eddig meg maratt nagy híre nevének. Acts. 9.
Ha Fersikban valahol fogytakozás történt, Az mint hogy sokott lenni gyakran és napokként, Ott sokan az Aßonyok találtak io hirt, Mint erről az Úly frigyé meg láthatód résenként.
Hogy Maria Magdolna kenderé kit öntë, Krisztus Urunk felerügyen hovon tolte, Ez tudás többi közzétigen neheztilé, Io térét teközlésnek és karmaktarának.

De kinek volt jobb úgy, mint ez io Aßonyynak, Mert az neve könyvében uy Tettamentumnak, Io dölgot hirdetették ez félyes világnak, Emlekezeti marad, elis nem vész annak.
Nem olvalluk trában ezr az Fersiakrol, Hogy fogaltak Urunknak az ő marháikokból, De olvalluk az kegyes és hú Aßonyokrol, Hogy gazdálkodottak néki az ő jöfagokból. Luc. 8.
Nem fersi szolott Urunk meller s. fogta pártvár, Midön gonsott Sidoknak s-en vedte rút vádját, Hanem egy aßony ember fel emelvén sovát, Bodognak szerentségen mondta leltes Annyát.

Luc. 11. 15.
Nem Aßony árulá el Krisztus Idvezítőt, Hanem az hamis Judas az igen fól tévot, Hathato beszedével mindent jora intót, Minnýaújunknak Mennyekre által utat szerzöt.
Hogy Urunk az Kereztfát nagy faradva vitte, Az Koppásto hely felé az vállán vilítte, Nem fersiak siratták jaygattak érette, Hanem sok io aßonyok serege könyvezte. Luc. 23.

Io reggel az Asszonyok nem férfiak mentek, Az ő kor-
porsoiához kik kenetet vittek, Sok íleszt distiretes dolgot tse-
leketek, Fel támadást Angyalok nékik jelentettek. Mar. 16.
19. A Prophetiandí & docendi peritia.
Sokan Asszonyok közül Profétákis voltak, Distiretten
Nép előtt kik világoskottak, Minden Nemzetek között nagy
hirt nevet hattak, Feleletter sokaknak gonozt vagy tot adtak.
Moysest és Aronnak Nénniek a Maria, Az Istennépe
kőzött illyen vala Olda, Illyen vala Debbora Anna Profétálva,
Ersabeth, s Filepnek négy Apostál leánya.
Az pogánok közé penig illyen volt Kassandra, Az Troiá
Príamus Királynak leánya, Hiresek az Papságban az Olgynia,
Dianának; Melissa Cybelének Papia.
Ez felék voltak amatízhíres Sybillák, Mint Varro, La-
cantius rollok bizonyítvák, Minnyában az Istennel egységét
állatták, s nagyságos dolgait bölcsén magyarázták.
20. A Philo sophiandí orándi, verufandí doctrina,
Ha penig tekintünk az Filo sofia, Pythagoras oktatta fe-
lessegét arra, És az ő Leányain kinek neve Díma, Attya bölcs
mondásaink volt magyarázata.
Bölcs volt az Diotima, s. hires Aspasia, Socratesnek min-
denik tanítvány Asszonya, Mantinea Platotol tanolt s. Filecsa,
Tudományért terítettuki nevek ez világra.
Geminat Amfikleat Plotinus dítsíri, Lactantius Themísto
Asszonyt hirdeti, Őrök emlékezetre méltanak ítéli, s bölcs
budományért nagyrais bölcsüllői.
Nagy Sandortol épített Alexandriában, Tanít vala egy
Asszony Plato Scolásiában, Hypatia a neve minden tudomány-
ban, Hires és látott hallott, bölcs az Fizikában.
Theon Filosofusnak leánya ez vala; Akkori Tudós embert
mind meg előz vala, Mellyért reá nagy sokan írígykednek va-
Az Oratóiában és az Vers irásba, Hiresek Artemis, Sa-
fo, Kopiola, Hortensia Lucera, és Kornificia, Valeria, Corynna,
Erynna Telia.
Az bölcs Salustiusnál tudós Sempronía, Törvény magy-
rázoknál Kalfurnia, A Grakkusoknak Annok híres Kor-
nelia, Scipió felesége, okos Emília.
Ha megengedve volna Aßsënyállatoknak, Hogy közönséges helyen ök is tanítsanak, Terméket verint arra haylandok volnának, Hogy minden mesterséget hamar tanolnának.

27. A regimine & arte militari.

Olvassuk Aßsënyöknak országátosok, Métofságok kitettik nékik abbolis, Tutták magok vilélni Ferhú módráis, Kiknek historiaiát tudgija akarkís.
Ninus halálá után Babyloniába, Semiramis orsfábla felyivel kaldéabra, Négýven estendőig lón híres birodalma, Böltsen orsfága népét igazgatóna vala.
Vinonabé építő Babylón városát, Széllyelen és magassan rakatá kőfalát, Hallatlan mesterséggel tinálását tornyát, Ez a város középín drágá sép Templomát.

Egy kőből vágata ki hatalmas Orszopor, Melynek tartott az honfia sáz örven láb nyomot, Mellyet isk fekerekre nagy bájnal vonatot, Arabia hegyéről Babylónba hozor.

Legtettest láthatóbb közönséges helyre Babylón utájanak az legh febbikére, Emeltevé, hogy lenne kedves az nézésre, Ez villágnak hatodik tsudáláis lenne.

Ierusalem városát Attália bírá, Es hat estendők alatt Ludát igazgató, Gazdag Sába orsfágot Aßsöny oltalmaz, Ki bájít Salomon fenyes Vdvarat meg lát, 3 Regum 10-2

Szeretlenek orsfágot az Aßsönyök birták, Mind Kandaicz volt nevek az kik igazgatták, Esesek, hatalmaik, véreket nemántak, Orsfágotkért ontani, azt ugy óltalmaztak.

Thomyris Mailagético híres Királynéja, Vitéz módon az horzonzorgolodik vala, Cyrust Perók Királyját megis győzte vala, Esmint ellenlegének felét vótte vala.
Manuelus felélege az Artemisia, Kirónnak nak nem régén
Historiam szolla; Vra halálta után sok harszokon forgó, Rhó-
dusi gazdag népen győzödelmet láta.
Vitézegevel fenyeselek réghi Amazonok, Scythiai Nem-
zetből eredett Aţşonyok, Az kiknek meg hooltrik nagy sok
tartományok, Mert valóban ferényen forgó kardon kardok.
Olvasuk szerintzerte mind az két írásban, Az Pogá detect
isten szent Historiában, Hogy Aţszőnyok Nemzetek oltal-
mázában, Hűséggel forgolottak annak tartásában.
Az kik között sokakat most elő számláltam, Es nékik dé-
ésiretes birt nevet attam, Férfiakkalis öket öszve comparal-
tam, lo magok viseletet a kiknek olvastam.
Az réghi törvénszerző Lycurgus és Plato, Mivel minde-
nik bőlts volt sokat általát, Természet dolgairol mélyen tud-
dakozo, Tutták Aţszőny Férslől hogy nem alább valo.
Mert akar az elmének tekints éleségét, Akar penig az re-
stitus tagoknak erejét, Vagy penig az természet kellő Nemességét,
Mind ezekben az Aţşony meg találta részét.
22. Ab habbitare dicendi tum litteralem tum veritatem scientiam.

Ezek az bőlts emberek ez okon rendelték, Hogy egya-
ránt Férfival Aţszőny tanítassák, Deák tudományra s-
hattéra oktattassák, ly és paritnya lővés néki mutattassák.
Lóvak gyalog harszokon egyaránt forogion, Vitézked-
nimezőben sátor vonni tudgion, Bátorkodást és kötel ha-
gyítást tanoljion, Hazájának finte ugy mint Vra folgállyon.
Voltrak olly Nemzetek kik között a Férsik, Puhán él-
tek heverték semmit nem dolgoztak, Féleséghez mezőben sán-
tottak kapáltak, Epítettek harszoltak, s híven kalmárokkottak,
Scýták, Rátzok, Gallusok és több nemzetek között, Aşşony
az Férsival hasonlómasszett volt, Békesség s. Had idején egy
vége zelek lótt, Aţszőnyt ő tanításával senki ki nem úszott.
De mire utottatok oh szegény Aţszőnyok, Mayd min-
den Nemzetek között vastok mostan tufok, Senki semmit azt
látom nem ád tirayıyatok, Olly igen alás szállot áti meltoattok.
Us hirtsak az rofszakat szolnák közülelek, El hitten
hogy azt mégis könnyebben tünétek, De hogy mind elegye-
leggyaláznak bennettek, Ezen fonyad, kesreg, és eped s. verek.
Ezt én nem szenvedhetvén ugy állék mellerek, Otałma-
zi mint tudjam vigazagyetek, Mir kezetek be adom to nes-
ven vegyétek, Ez kifled írásom a mégis bőrsílyétek.
Kérlek felette igen hogy fenyeskedgyetek, Szent élettel
erköltiszel és példak legyetek, Ne legyen haszontalan ez dicsőre-
tetek, Ez világra kiterjedt hírettek nevetek.
Im sokak gyalázálatterettek fel vóm, Magamat mint egy
Celul láveldőznis fel tóm, Irigy Zoilus lelően immár ellenke-
zóm, Am lássa; töb dolgokra lelően fel ferkentóm.
De nem mondottam annyit az menyit el hattam, Com-
mendatiorokban sokat el titkoltam, Világos igazságtolette inditvattam, Hogy ti méltoságotról ez kevellet föltám.
Mert ki győzné azokat mind elő számlálni, Az Ászszo-
yok toszágít elő beszélgetni, Mint az kiköl minnyában ke-
dettünk eredni, Kik által Emberi Nem sokott saporodni.
Kikölfi figh házunk népes sanna ékeljege, Bértünk se-
gedelme és gyönyörűsége, Sivünk vigastrálása, Fogyatlan örö-
me, Mindenféle dolgunknak Ászszony színe s diše.
Légyen vége azért itt beszélgetésemnek, Ászszonyok ti-
rallatok írott énekeinemnek, Meghőttallatok kérlekrőtlenség-
gemnek, Mind örökkelálak, S-ajánlak lstennek.
Mikor az hatszáz felette ezer el tölt volna, Es harmintz
azok után változva forgana, Az virágzoifiuság nékemis bol-
gálna, Ez Verseket rendelém hírdl hogy maradna.

VÉGE. VÉGE