This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
290 \times 51

\frac{C. G. P. 2495}{2}
CLAUDII PTOLEMAEI

GEOGRAPHIA.

EDIDIT

CAROLUS FRIDERICUS AUGUSTUS NOBBE,
RECTOR SCHOL. NICOL. ET IN UNIV. LITT. LIPS.
PROFESSOR.

EDITIO STEREOTYP.

TOM. II.

LIPSIAE

SUMPTIBUS ET TYPIS CAROLI TAUCHNITII.
1845.

280. K. 51.
(*) Κλαυδίου Πτολεμαίου

Γεωγραφικῆς Τόπηγήσεως

Βιβλίον ἕ.

Τάδε ένεστον ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ.

Ἐκθεσις τῶν μερῶν τῆς μεγάλης Ἄσιας.

§. 1. [Πίναξ πρῶτος]
α'. Πόντου καὶ Βιθυνίας,
β'. Τῆς ἱδίως καλουμένης Ἄσιας — Φρυγίας (§§. 5. & 14.),
γ'. Ασιάς,
δ'. Γαλατίας (Παφλαγονίας),
e'. Παμφυλίας,
ζ'. Καππαδοκίας,
η'. Ἀρμενίας μικρᾶς,
η'. Κυπριάς.

§. 2. [Πίναξ δεύτερος]
θ'. Σαρματίας τῆς ἐν Ἄσιᾳ.

§. 3. [Πίναξ τρίτος]
ι'. Κολχίδος,
ια'. Ἰβηρίας,
ιβ'. ᾿Αλβανίας,
ιγ'. ᾿Αρμενίας μεγάλης.

ΠΤΟΛ. ΓΕΟΓΡ. Η.
§ 4. [Πλαξίας τέταρτος]

iδ'. Κύπρου,
iβ'. Συρίας κολλης (Πολύκης §§ 4. sqq.),
iγ'. Πολιοιτής Ιουδαίας,
iζ'. Αραβίας Πετραίας,
iη'. Μεσοποταμίας,
iθ'. Αραβίας Ερήμων,
iυ'. Βαβυλωνίας.

§ 5. Γίνονται ἑπαρχίαι ἢ, πλακεῖς δ.'

Κεφ. α'.

Πόντου καὶ Βιθυνίας θέσις.

[Ἀσίας πλαξίας α'.]

§ 1. Πόντου καὶ Βιθυνίας περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσμᾶς τῷ στόματι τοῦ Πόντου, τῷ καλομένῳ

Θρηκτίων Βοσσόρου, καὶ μέχρι τῆς Προποντίδος, κατὰ

περιγραφῆς τοιαύτης τῆς παραλίου. § 2. Βιθυνίας
tὸ πρὸς τῷ στόματι τοῦ Πόντου ἄκρον, ἐφ' ὧ

ἐσθόν Ἀρτέμιδος..............................γ' ὑγ' ὑγ' ὑγ'

Χαλκηδόν.................................................υγ' ὑγ' ὑγ' ὑγ'

Ἀχαλίας ἄκρα.................................................ε' ὑμ' ἔδ'

Σαράγιον ἢ Σαράγιον.................................γ' ὑμ' ἔδ'

§ 3. Αστακός.................................................γ' ὑμ' ὑμ' ὑμ'

Ὀλβία.........................................................ὑμ' ἔδ'

Νικομήδεια.........................................................ε' ὑμ' ὑμ'

§ 4. Ποσειδίων ἄκρον...............................ε' ὑμ' ὑμ' ὑμ'

Ἄσκαλιον ποταμοῦ ἐκβολῆς γ' ὑμ' ἔδ'

Ἄσκαλια λίμνη.................................ε' ἔδ' ἔδ' ὑμ'

Προποντίας.................................................γ' ὑμ' ὑμ'
Δασκόλιον ................. τς νηθ η ην
(*) Απάμεια ................. τς ην ην μα ην
Ρωμάκου ποταμοφ έκβολαλ τς γ' μα ην
αι πηγαί του ποταμοφ .... τς μ ε
§. 5. ἀπὸ δὲ ἀρχηγῶν μέρει τοῦ Ἐνδείχου Πόν-
tον, οὐ ἡ περιγραφή· μετὰ τὸ στόμα καὶ τὸ ἱερὸν
tῆς Ἀρτέμιδος,
Βιθνιάς ἀκρα ................. τς ην μ γ' η
Αρτάκη χωρίον ................. τς μ γ'
Ψυλλίδος, τοῦ καὶ Ρήβα, πο-
tαμοφ έκβολαι ................. τς μ' μ' μ'
Κάλπα ποταμοφ έκβολαι τς γ' μγ' μ φ'
§. 6. Σαγγαρίου ποταμοφ έκβολαι τη μμ ην
ἡ πρώτη ἐπιστροφή τοῦ πο-
tαμοφ ................. τη ην μ μ' 13
ἡ δεύτερα ἐπιστροφή ........... ην γ' μμ'
ἡ τρίτη ἐπιστροφή ........... την ην μα
αι πηγαί του ποταμοφ ....... η ην μ ην
§. 7. Υμπίου ποταμοφ έκβολαι ....... τη ην μμ' δ'
Ἐλάτα ποταμοφ έκβολαι ....... τη ην ην μγ
Διόσπολος ................. τη ην μγ' γ',
Ἱακλεία Πόντου ................. τη γ', μγ'
Ψυλλίδιον ................. τη γ' μγ' μ'
Τλον ................. τη μγ' μ'
Pαρώνιου ποταμοφ έκβολαλ η ην μγ' μ'
αι πηγαὶ του ποταμοφ ....... ηη μη μη
Ἀμαστρις ................. η γ' μη μ'
Κρόμνα ................. η ηη μη μη ηη
Κύτωρον ................. η ηη μη μη
§. 8. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τη ἰδιως Ἀσιφ, κατὰ 30
LIB. V. CAP. 1.

τὴν ἀπὸ Ρυνδάκου ποταμοῦ γραμμῆς μέχρι πέρατος,
o ἡ Θέσις ..................... ξα μα δ'.

§ 9. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν, Γαλατία κατὰ Πα-

φλαγονίαν, διὰ τῆς ἀπὸ τοῦ ἐγρη-

σαν μένου πέρατος, τοιτέστιν........ ξα μα δ' ἐπὶ τὸ Κύτωφον πόλιν τοῦ Πόν-

του γραμμῆς .................. ξα μα ζδ

§ 10. Τῶν δ' ἐν τῇ χώρᾳ ὄρων ἐπισημότερά

ἐστιν, τὸ τε Ὀμυλίων, οὐ τὸ μέσον

10 ἐπέκει μοίρας.................. νθ γο' μβ γο' καὶ ὁ Μύσιος Ὁλυμπος τὸ ὁρος νζ μα ζ.

§ 11. Κατέχουσι δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος

μέχρι Ὑππλοῦν ποταμοῦ παράλιον

Χαλκηδόνιοι,

15 τὴν δὲ ἀπὸ Ἡρακλείας πόλεως μέχρι Κυνὰροῦ πόλεως

Μαριανδυνολ,

ὑπὸ δὲ τὸ Ὀμυλίων ὁρος Καυκάωνς ἡ Κύπλωνς,

§ 12. καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Χαλκηδονίους παρατεθεὶς

ἡ Τυμωνίτις χώρα,

20 ὑπὸ δὲ ταύτην

ἡ Βογδομανίς,

ἡς πρὸς ἀνατολὰς Ζυγιανιλ.

§ 13. Πόλεως δὲ εἰσὶ μεσόγειοι τῶν Ἐβρών και αὐτῶν

Διβυσα.................. νζ γ' μβ δ'

Εφίδεωια .................. νζ γο' μβ γ'

25 Γάλλικα .................. νζ ζδ μβ γζ ζδ μβ

Παταούλιον .................. νζ ζδ μβ

Προύπα πρὸς τοῦ Ὕππιω πο-

ταμῷ .................. νη ζ μβ ζζ

Δηδάκανα .................. νθ μβ γ'

30 Πρωτομάκραι .................. νη δ' μβ
ΑΣΙΑ PROPRIA.

Κλαυδίοπολις ἕ καὶ Βιθύνιον ἡ γ' μβ Εδ
§ 14. Φλανίοπολις ἕ καὶ Κράτεια. Ξ μγ
Τίμαια ......................................... ἡ ζ ζ μβ γ'
Κλωτα ........................................ Ξ Ξ μγ
Αστάνθα ........................................ Ξ ζ ζ μβ γ" Ṵ
Νίκαια ........................................... ἡ μβ σ'
Καισάρεια ἕ καὶ Σμύρναλεια ἡ
Σμυρνίαν' ........................................ ζ γ' μα γ' Ṵ
(***)
Προύσσα ἡ πρὸς Ὀλυμπος τῷ ὀρέῳ
μα γο' 10
Ἀγριον ......................................... ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ
Ἀσβίλες ........................................ ζ ζ μα γο'
Ἀδαστάνα ...................................... ζ ζ μα Εδ
Ἰουλιούπολις ........................................ Ξ ζ μβ .
§ 15. Νῆσοι δὲ παράκειται τῇ χώρᾳ τῶν Κυνάνων 15 ἡ ανατολικῆ, ἡ η Θέσις ... ζ ζ μγ γβ
καὶ ἡ Θωνίας ἕ καὶ Λαφνουσία
νῆσος ............................................ ζ γ' μγ γ'
καὶ οἱ Εὐθυνοι σκόπελοι [νῆσοι] η ζ μγ σ'

Κεφ. β.

Τῆς ἱδιας Ἀσίας Θέσις.

[Ἀσίας πινακίς ο'.]

§ 1. Ἡ ἱδιας καλομέγδις Ἀσία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρητων Βιθύνια, κατὰ τὴν ἐκτεχνμένην γραμμήν, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῷ τοῦ λοιπὸν μέρους τῆς Προ- 25 ποντίδος, καὶ Ἑλλησπόντῳ καὶ πελάγεισιν Αἰγαῖοι, καὶ Ἰκαρίω καὶ Μυρμῶ, κατὰ περιγραφήν τοιαύτην τῆς παραλλούν.
LIB. V. CAP. 2.

§. 2. ἐν Προποντίδι Μυσλάς Μικρὰς τῆς ἕφ. Ἕλλησπόντων.
Κύκλος ...................... ἔσι μᾶ ἕ 
Αἰσθητοὺ ποταμοῦ ἐκβολαῖ. ἔσι μᾶ γ' 
Πάριον ......................... ἔσι μᾶ σ' 
Γρηγίου ἡ Γρηγίκου ποταμοῦ ἐκβολαῖ. ............... ἔσι μᾶ ἐ' 
Δάμψακος ....................... ἔσι μᾶ γυβ' 
'Ελλησπόντος

10 §. 3. Ἀβυδος* ................. ἔσι μᾶ σ' 
Σιμόντος ποταμοῦ ἐκβολαῖ. ἔσι γ' μᾶ σ' 
Λάρδανον ** .................... ἔσι ἐ' μᾶ ἕβ' 
Σκαμάνδρου ποταμοῦ ἐκβολαῖ ἔσι σ' μᾶ 
Σίνειον κάρφον ..................... ἔσι ἐ' μᾶ

15 §. 4. Ἐν ἐς τῷ Δικαίῳ πελάγει, 
Φρυγίας μικρὰς ἡ Τρωάδος 
Ἀλεξάνδρεα Τρώας ............. ἔσι γυβ' μῆ γ' 

Schol. ad §. 3. ᾿Αβυδον καὶ Λάρδανον μεταξὺ ἐν Χείρονῆσῳ τὸ κοινὸς λεγόμενον Σήμα, ὁ φασὶ τῆς Ἕκάβης εἶναι τάφον. cf. Strab. XIX, 595. Ms. Par. 1401. 2. marg.

** Μετὰ τὸ Λάρδανον ἐστὶ τὸ Ὄυρο(ο)ύνιον, ὡς τὸ ἀλὸς Ῥόιτορος. ἡ ἐρείχης δὲ λίμνη Πτελέως: εἶτα Ῥόιτειον (Ῥοῖτιον Μσβ.) πολις ἐν ὁρῷ, καὶ τοῦτο
20 συγεχθείς ἔνων ἄλτενής Δαίατιον (Δαίατος μνήμα) καὶ ἱερὸν καὶ ἀνδραίς. εἶτα τὸ Σίγειον, ἐνδὸ τὸ ναῦ-
σταθμὸν καὶ λίμνῃ Στόμα καλομενὴν. ἐν δὲ Χείρο-
νήσῳ τοῦ Σίγειον τὸ Πρωτεύλαιαν καὶ ἡ Ἑλαϊόωσα ('Ἐλεούσα Μσβ.). ἐν δὲ τῷ Σιγελῷ ἐστὶ τὸ Ἀχιλλέως
30 μνήμα. μετὰ δὲ τοῦτο ἐστὶ τῆς Τενέδου περαιάς τὸ
αὐχένιον. (Ἀχαϊόν coni. Μanos.)
ΑΣΙΑ ΠΡΟΠΡΙΑ.

Λεκτὸν ὀχρὸν .............. ἑ  γ  μ  γηθ
Λασον ................. ἑς  μα  γ
Μυσίαις μεγάλης

§ 5. Τύγγανον ............... ἑς  ε  μγ
Παλαισάημας ................. ἑς  δ  με  ε
Ἄντανδρος ** ................. ἑς  ε  μγ
Ἄθραμπττιον ................. ἑς  μ
Ποροσελήνη ................. ἑς  ε  ιδ έδ
Καῖκον ποταμοῦ ἐπιβολαί ....... ἑς  ε  ιδ ε’
σι πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ....... ἑη  μ  ε  10


Ad § 5. **·'Ὑπὸ Ἀντανδρον ὄρος Ἀλεξάνδρεια, ἐν Ἡ Πάρις τὰς θεὰς ἱκρίνει. (Strab. XIII, 606.) Ἡ ἑ β ὑποπλακι καὶ Λυρησοῦς (Λυρησοῦ Ms.) διέχουσιν Ἀδραμύττιον ἐν ξ στάδια, ἡ δὲ π. (Strab. XIII, 612.) περὶ δὲ τὸ Ἀδραμύττιον ἔστι καὶ Κίλλα τόπος, καὶ ποταμὸς Κίλλαιος καὶ 20 Κίλλαιον ὄρος μεταξὺ δὲ Γαργάρων καὶ Ἀντανδρου (Ἄτανδρων Ms. Strab. XIII, 612.) πόλεις δὲ Κίλλα καὶ Χρυσῆ, περὶ δὲ Ἀδραμύττιον Ἀσυρία καὶ Ἀυγείρα (Ἥ Ἀνδρεα Μανίς), περὶ δὲ ταῦτα Παλαιά, ὃ δὲ Ἀδραμύττιος κόλπος περιβάλλεται ὑπὸ τὸ Γαργάρων (Γογγών Ms. 1401.) καὶ τῆς Πυραμίδος (Πυραμίδος Ms.) ἀκρος. ὃς μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Ἐλατῆς (Strab. XIII, 606. 615.) ὑπὲρ τὴς Κύμης καὶ Ἀφρίσια Φιλακωνος καὶ ἐτε ὑπὲρ αὐτὴν καὶ τῆς Φωκαίη καὶ Ἔμονον αὐτὴν Ὀλυμπιακὸ γαῖα καὶ Τήμνος καὶ Κύμη καὶ 80 Λάθρος, τῶν Διολίων μητρόπολις. (Ms. 1401. 2. marg. cf. Strabo XIII, 1. 1.)
§ 6. Καυὴ ἀξαρὰ ....... ς ε' ιῷ δ'
Pιτάνη· περιφέρει αὐτὴν πο-
tαμός Εὔνοος ........... ς ε ιῷ δ'

'Ελαλα ............ ς ε ιῷ β'
Μυρία ............ ς δ ιῷ δ'
"Υδρα ἀκρα ........... ς ε ιῷ β'
Κύμη ............ ς γ' ιη εγ'
Φάκαια ............ ς γ' ιη η'

"Ερμοῦ ποταμοῦ** ἔβολαι........... ς ε ιη ηδ'
ἡ συναφή αὐτοῦ καὶ τοῦ Πα-
κτολοῦ ............... ς η ε ιῷ γ'
αἱ πηγαὶ τοῦ "Ερμοῦ ποταμοῦ ξ
μ
αἱ πηγαὶ τοῦ Πακτολοῦ ....... ς θ ιῳ

Ιωνίας

Σφύρα *** ............... ς γ' ιη ηδ'
Κλάζομεναι ............ ς η ηδ'
"Αργείον ἀχρόν ........... ς ε ιη ηδ'
ἐν Ικαρίου πελάγει

'Ερυθραί ............ ς γ' ιη γη'
Τέως ............ ς ε' ιη γ'

Schol. ad § 6. Tit. * Αἰολίδος. Ἐνταῦθα λίγει εἰναι τῆν Αἰολίδα 1401. ita ut a verbis Καυὴ ἀξαρὰ σειν-
gatur.

** Schol. Καὶ άτερος ποταμὸς συνάπτεται τῷ Ερμῷ, πρότερον μὲν "Ελλὸς καλοῦμενος, ἕστερον δὲ Φρύγως κληθεὶς. Ms. Par. 1401. marg.

*** Schol. Τάυτην (Σφύραν) περιφέρει Μέλης πο-
ΑΣΙΑ ΠΡΟΠΡΙΑ.

Δίβοδος ............................................. Ἴθε λιβρης
Κολοφών ............................................. Ἰτα γο' λης ε'
Καύστρου ποταμοúdo ἐξβολαι Ἰτα γο' Ἰτα λγ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. . . Ἰη δ' Ἰη ἦγ

§ 8. Ἐφεσος ............................................. Ἰτα γο' Ἰτα γο' . 5
Τρωγγύλων ἀκρον ..................................... Ἰτα ε' Ἰτα γο'
Μαϊάνδρου ποταμού ἐξβολαι Ἰτα γο' Ἰτα ε'
ἡ συναφὴ τοῦ Λύκου πρὸς
αὕτων ............................................. Ἰθο' Ἰη γο'
αἱ πηγαὶ τοῦ Μαϊάνδρου. . . Ἰθβ ε' Ἰθο' ε' . 10
αἱ πηγαὶ τοῦ Λύκου. . . Ἰε Ἰε ε'

§ 9. Καριάς
κατὰ τὸ Μυρτώον πέλαγος,
Πύθα ............................................. Ἰτα ε' Ἰτα γυβε'
Ἡρακλεία πρὸς Λάτμων. . . Ἰτα ε' Ἰτα ε' 15
Μιλητος ............................................. Ἰη Ἰε
Ἰαστός ............................................. Ἰτα ε' Ἰτα ε' Ἰε
Βασιλιά ............................................. Ἰτα ε' Ἰτα ε' γο'
Μυρόδος ............................................. Ἰτα γο' Ἰτα γυβε'

§ 10. Αὐρίδος
Σκοπία ἀκρα ............................................. Ἰτα γ' Ἰτα γυβε'
Ἀλκαιαννοῦ ἤσος ..................................... Ἰτα ε' Ἰτα ε'
Κιραμος ............................................. Ἰτα ε'
Κυλύδου πόλεως καὶ ἀκρον. . . Ἰτα δ' Ἰτα ε'

§ 11. Ἀπὸ δὲ μεσημβρίας
tοῦ Ῥοδικαῦ πελάγει, ἐν ὑ'
Ὀνον - γυνάδος ἀκρα ..................................... Ἰτα γο' Ἰε ε'
Ἀσφυμα ............................................. Ἰτα γ' Ἰε ε' Ἰε ε'
Κρητσοῦ λείφν. ..................................... Ἰτα γο' Ἰε ε' Ἰε ε'
Φοίνιξ χαρλον ..................................... Ἰη Ἰη ε' Ἰε ε' 30
§ 17. Σάρδεις

§ 18. Κασίας δὲ

§ 19. Τράλλεις

§ 20. Στρατονήθη
"Ιδυμος .................. Ἰδυμος ................. ιδμ ιγβ
Θήρα .................. Θηρα .................. ιθ δ
Πρύστος .................. Πρύστος .................. ιπ
καὶ δήμος πρὸς τὴν Φρυγίαν Ἑριζηλόνι
§ 21. Μαυριλίας
ἐν μεθορίοις Μυσίας καὶ Λυδίας καὶ Φρυγίας
Σέτται Ἡ Σέτται ........... ηη κ μ ιδ
Σαδαλείς ................. ηη μ γ
Καδοί .................. ηη κ μ γμβ.
§ 22. (*) Φρυγίας μεγάλης πόλεως
Σιναιός .................. ηη μα δ
Δοφύλλειον (ἡ Δορυλάειον) .... ηη δ μα γ
Μιδάιον Ἡ Μιδάειον ...... ιθ ε μα γ
Τρικώμια .................. ξ μα κ'
Ἀγκυρα Φρυγίας ........... ηη γ κ μ ιγμβ 15
Ναυκλεία .................. ιθ μα
Τρίβαντα .................. ιθ γο κ μ ιδ.
§ 23. Διόκλεια
Ἀμορίον .................. ξ μα γμβ
Ἄβροστολα ................. ξ κ μα κ'
Κοτυάσιον ................. ηη γο μ γο 20
Ἄκανοι Ἡ Αἰζανίς .......... ιθ μ γ
Κόννα ................ ιθ δ μ κ
Λυσίας .................. ιθ ιγ μ κ
Κερκόπια .................. ιδ γμβ μ δ 25
§ 24. Εὐκαρπία ................. ξ μ 16
Πρυμνήσια ................. ξ γ κ μ γο
Δοσιμαίον ................. ξ δ μ κ
Συναδα .................. ξ ιγ μ 16
Γάμβουν Ἡ Γαμμαοῦσα .... ξα δ κ μ γο 30
14 LIB. V. CAP. 2.

Μελιταρα .......... 5 α  μ  γ
Ιουλίτζων ......... ξβ  μ  ε
Ακμωνία .......... ξα  η  γ

§. 25. Εύμενλα .......... ε  η  η  γο

5 Αρρόνυν .........  γ  η  εγιβ
Τιβαριούπολις ...... η  η  ε
Βλέανδρος ......... ε  η  ε
Στεκτόριον ......... ξα  η  ε
Σέβισιον .......... ξα  γο  η  ε

1ο Φιλομήλιον ....... ξβ  δ  η  γ
Πέλται ............ ξβ  γ  η  ε
Μητρόπολις .......... ξα  δ  η  εβ
'Απαμεια Κιβωτός .. ξα  ε  η  εγιβ

§. 26. 'Ικαρόπολις .......... ε  η  εδ

15 Κιβωτός .......... ε  η  εβ
Διοκαίγια ......... ξα  η  εβ
Συνσά ......... ξα  η  ε
Θεσσαλον ......... ε  ε  η  ε
Φυλακεῖον (ἡ Πυλακαίον) .. ε  γ  η  ε

2ο Σαλα .......... ε  εδ  η  γ
Γάξα ......... ε  γο  η

§. 27. Καὶ δήμοι πάρα μὲν τὴν Λυκανθ

Αυκάονες,
καὶ Θεμισσάωνιοι,
25 παρά δὲ τὴν Βιθυνίαν Μοκκάδηνοι,
καὶ Κυδισσαῖς (ἡ Κυδδησσαῖς)
ὑπ' υψ υψ
είται Πελτηνοί (ἡ Σπελτηνοί)
είται Μοξιανοί,
είται Φυλακήνσιοι,
3ο υπ' υψ υψ 'Ισαπολίται.
§ 28. Νήσοι δὲ τῇ Ἀσίᾳ παράκεινται πρὸς μὲν τῷ Ἑλλησπόντῳ Τένεδος νῆσος καὶ πόλις ὀμάνυμος ...... ὑπὸ μυ. Ἔρισ.

§ 29. ἐν δὲ τῷ Ἁγιασμῷ πελάγει Δέσβος Δίνιου, τῆς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως:

νῆσου Δέσβου ἡ περιγραφή.

Σεγμον αἴχρον .......... ὑπὸ μυ
Παράγχα ................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Ἐφεσός ................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Μαχία ἄχρα ............. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Μικτυρίη ................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Ἀργενον ἄχρον ........... ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Μῆθυμνα .................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Ἀντωσα ................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
§ 30. Ἐν δὲ τῷ Ἰκάριῳ πελάγει νῆσοι,

Ἰκαρία νῆσος ................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.

(*) Μύνδος ......................... ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Χίον πόλις ....................... ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
ἡ Φαναλα ἄχρα .................. ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
τὸ Ποσειδίων ...................... ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
Σάμος νῆσος καὶ πόλις .......... ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.
(nextProps)

Ἀμπύρος ἄχρα ...................... ὑπὸ ὦ ἐν ἔρισ.

§ 31. Ἐν δὲ τῷ Μυρτῶῳ πελάγει νῆσοι,

Ἀμοῦργον πόλεις

Ἀρκασίνη ......................... ὑπὸ ἐν ἔρισ.
Βεγγαλῆς ......................... ὑπὸ ἐν ἔρισ.
Μεσσάς ......................... ὑπὸ ἐν ἔρισ.
Κω νῆσου ἡ πόλις ............... ὑπὸ ἐν ἔρισ.
Ἀστυπαλαιας νῆσου ἡ πόλις ὑπὸ ἐν ἔρισ.
§ 7. Μιλιάδος

Ποδαλαία ................. ξα 15 ε'
Νύνα ..................... ξα 15 ε'
Χώμα ..................... ξα γ' 15 γ'
Κόρνα ..................... ξα γ' 15 ε'

§ 8. Κασιάς μέρος

Βουβον ................. ξα γ' 15 γο'
Οινεάδα .................. ξα 15 γο'
Βάλβοφα .................. ξα 15 ε'

§ 9: Νήσοι δὲ παράκενται τῇ Αυξίᾳ,

Μεγίστη ................. ξα 15 δ'
Δολιχίστη ................ ξα 15 εδ
Χελιδονίαι σχόπελοι ........ ξα 15 ε'

Κεφ. 6.

Γάλατίας θέσις.

[Ασίας πίναξ ο.]

§ 1. 'Η Γαλατία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύνας Βιθυνίας καὶ μέρει τῆς Ἀσίας κατὰ τὴν ἐκμέτατη γραμμήν, ἀπὸ δὲ μεσομβρίας Παμφυ-
GALATIA.

λα ἀπὸ τοῦ ἐθνημονοῦ πρὸς τῇ Ἀσίᾳ πέρατος ἦστ᾿ τοῦ κατὰ παράλληλων ἐχοντος... ξά δ᾿ ἩΒ γνθ
ἀπὸ δὲ ἀνατολῆν Καππαδοκίας μέχρι τῷ ἀπὸ τοῦ ἐθνημονοῦ πέρατος μέχρι τοῦ Πόντου κατὰ Ὁσίων
ἐπέχουσαν λόης...

ξά ε᾿ ἩΥ 5
ἀπὸ δὲ ἀρχαιων μέχρι τοῦ Πόντου κατὰ περίγραφην
tοιαύτην.

§ 2. Μετὰ Κύτωρον πόλιν παράλιον

Κλίμαξ χωρίων... ξά ε᾿ ἩΥ 10
ΤηνΘρανία ἡ καὶ Θύμανα... ξά ΛΕδ μὐδ
Καραμβις ἀπρα... ξά γ᾿ μὐδ γηθ
Ζεφύριον... ξά ΛΕδ γηθ
Καλλιστρατία... ξά ΛΕδ μὐδ θ
Ἀβάνου τεῖχους... ξή βδ
Κιμωλίς... ξή βδ 15
Ἀρμόνη... ξή βδ θηθ ἩΥ θηθ
Στεφάνη κόμη... ξή ΛΕδ θηθ θηθ θηθ

§ 3. Σωτόπη

Κυππασία... ξθ ΛΕδ μὐ 20
Σαλίσον ποταμοῦ ἐκβολαὶ... ξθ ΛΕδ
Γάλαφον... ξθ δ᾿ ἩΥ
Ἄλκος ποταμοῦ ἐκβολαὶ... ξθ ΛΕδ ἩΥ
ἡ περιστροφή τοῦ ποταμοῦ... ξθ δ᾿ ΜΑ δ
Ἄμισος... ξή ΛΕδ θηθ θηθ

§ 4. Ὡρὴ δὲ ἔστιν ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἀξιόλογα ὡς 25
Ἀλγας (ἢ Γιγας), οὗ τὸ μέσον ἐπέχει ξή μὐδ γο,
καὶ τοῦ Λυδίμου τὰ ἀνατολικὰ... ξή μΑ γ,
καὶ ὁ καλομενος Καλανῆν Λόφος, οὗ τὸ μέσον
ἐπέχει μοίρας...

ξή ΛΕ δ᾿ ΜΑ 30

§ 5. Καὶ κατέχουσι τὰ μὲν ἐπὶ Θαλάσση σοι 30

B 2
Κηνα
Κόγγουστος
Τετράδιον
Διαδήματα κατακεκαμένη
Ονάσαδα
Πέρτα

§. 11. (*) δίτα ὑπὸ τούτους ἀπὸ μὲν δυσμῶν Πία-
διάς μέρος καὶ πόλεις
Ἀπολλωνία
Ἀντίόχεια Πισιδίας
Ἀμβλαδὰ
Νεάπολις

§. 12. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἰσαυρία καὶ πόλεις
Σονάτρα
Δύστρα
Ἰσαυρία
μετάξυ δὲ Ὀρονδικοὶ ἔθνος καὶ πόλεις
Μίσθιον
Πάππα

Κεφ. ἑ.

Παμφυλίας θέσις.

[Ἄσιας πινάξ α'.]

§. 1. Ἡ Παμφυλία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Ἀνα-
κίας καὶ μέρος τῆς Ἀσίας κατὰ τὴν ἐκτεθυμένην
γράμμην· ἀπὸ δὲ ἄρχων Γαλατία παρὰ τὴν εἰση-
μένην τῆς Γαλατίας πλευράν· ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν
ΠΑΜΦΥΛΙΑ.

Κιλιξία καὶ μέρει Καππαδοκίας κατὰ γράμμην τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Γαλατίᾳ πέρατος μέχρι τοῦ Παμφυλίου πελάγος, ὡς τὸ ἐπὶ Θαλάσσῃ πέρας ἐπίγεια μοίρας

εὐ ἑγ' ἑ ἑἀ δ'

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῶ τοῦ Παμφυλίου πελάγας κατὰ περιγραφήν τοιαύτην.

§ 2. μετὰ Φασθιλίδα πόλιν Δυσκίας

Παμφυλίας παράλιοι

Ὀλβία.................................................. ἑβ' ἑ ἑβ'
Ἀττάλεια.......................... ἑβ' ἑ' ἑ ἑ' 10

Καταφάκτου ποταμοῦ ἐξ- βολαί.................................................. ἑβ' ἑ ἑ ἑβ'
Μάγυδος.................................................. ἑβ' ἐβ' ἑγ'
Κόστρου ποταμοῦ ἐξβολαί.................................................. ἑβ' ἑγ' ἑγ' ἑβ'

Εὐφυμέδοντος ποταμοῦ ἐξ- βολαί.................................................. ἱ' ἱ' ἱ' ἱ'

§ 3. Κιλιξίας Τραχείας παραλίοι

Κορακίσιον............................. ἱ' ἑβ' ἑ' ἱ'
Σύσσαρα............................. ἱ' ἱ' ἱ' ἱ' 20

§ 4. Πόλεις δὲ εἰς ἐν τῇ ἑπαρχίᾳ μεσόγαιοι.

Φρυγίας μὲν Πισιδίας

Σελεύκεια Πισιδίας................................. ἑβ' ἑη' ἱ' ἱ' ο'
Ἀντιόχεια.................................................. ἑβ' ἱ' ἱ' ἱ' 30

§ 5. Παλαιῶν Βαύδος.......................... ἵα' ἑγ' ἱ' ἑγ' ἱ' ἱ'
Βάφις.................................................. ἵα' ἱ' ἱ' ἱ' ἱ' ἱ'
Κονάτη.................................................. ἵα' ἵα' ἵα' ἵα'
Ἀντινία.................................................. ἵα' ἵ' ἵ' ἵ' 35
Κόρμασα.................................................. ἵα' ἵ' ἵ' ἵ' ἵ' ἵ'
§ 6. Καβαλλάς δὲ πόλεις
Κρητόπολις.................. ξα δ' ἱτ ι
Πόνηλα................... ξα γο' ἱτ γο' γο'
Μενεδήμουν................ ξα γ' ἱτ γ' ι
Οὐρανόπολις................ ξα γο' ἱτ γ' ι
Πισίναδα................... ξα γο' ἱτ ε'
Ἀριασσός.................. ξξ ιβ' ἱτ ε'
Μελώς..................... ξξ ε' ἱτ γιβ'
Τεμπεσσός................ ξξ ε' ἱτ δ'
Κόρβασα.................... ξξ ε' ἱτ ε'

§ 7. Παμφυλίας δὲ μεσόγειοι
Περγη..................... ξξ δ' ἱτ ιαθ'
Σέλεων..................... ξξ γ' ἱτ ε'
(*) Ἀσπενδος................ ξξ δ' ἱτ ε'

§ 8. Πισιδίας δὲ
Πρόσταμα.................. ξξ δ' ἱτ γ'
Ἀδαδα...................... ξξ γιβ' ἱτ δ'
Ὁλβασα...................... ξξ γο' ἱτ
Ἀύρεσηα................... ξξ ε' ἱτ γ'
Ορθίνασσα................ ξξ γ' ἱτ
Ταλβόνδα................... ξξ εδ' ἱτ
Κρήμνα κολώνα................ ξζ ἱτ ιγ
Κόμμανον.................. ξξ ιγ ἱτ γο'
Πενθλισσός................ ξζ ιγ ἱτ ιγ'
Οὐινξελα.................. ξζ δ' ἱτ ιε'
Σέλεη....................... ξζ ἱτ ιε'

§ 9. Κιλικίας Τραχείας μεσόγειοι
Λαίστη...................... ξζ γο' ἱτ γιβ'
Κάσαι...................... ξζ ιγ ἱτ εθ'
Λύρβη...................... ξζ δ' ἱτ εθ'
Κολοβρασσός ............... εξ' γ' ις ε'
Κίσυρα Ἡ Καιβύρα ........... ξδ' ις θ'
§ 10. Νήσοι δὲ παρότεται τῇ Παμφύλιᾳ
Κράμβουσα ................ ξ' ε' ις εγ'
Ἀπέλβουσα ................ ξ' δ' ις εγ' 5

Κεφ. ε'
Καππαδοκίας Θέσις.
[Ἀσίας πιναξ α']

§ 1. Ἡ Καππαδοκία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Γαλατίας, καὶ μέρες Παμφύλιας κατὰ τὴν ἐκτεθεμένην ἀπὸ τοῦ Πόντου γραμμὴν μέχρι πέρατος, οὐ Θέσις ἐπέχει μοίρας ................ ξδ' ις γ' ο' ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τῇ Κιλικίᾳ κατὰ τὴν ἐντεύθεν διὰ τοῦ Τουρόου ὄρους μέχρι τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους γραμμὴν ἑως τοῦ πέρατος, οὐ Θέσις ἐπέχει μοίρας ................ ο' ις γ' καὶ μέρες Συρίας τῇ ἐντεύθεν διὰ τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους ἐπὶ τὸ τοῦ Εὐφράτου τμῆμα τὸ ἐπέχειν μοίρας ................ ο' ις γ' ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀρμενία Μεγάλη παρὰ μὲν 20 τὸν Εὐφράτην ἀπὸ τοῦ εἰρημένου τμῆματος τοῦ Ἀμανοῦ ὄρους μέχρι τῆς ἀρχικοκατάτης αυτοῦ πρὸς ἀνατολάς ἐπιστροφῆς, ἡ ἐπέχει μοίρας ................ ο' μὴ γ' μετὰ δὲ ταυτὰ τῇ παρὰ τὰ Μοσχικὰ ὀργραμμῆς 25 μέχρι πέρατος, οὐ Θέσις ἐπέχει μοίρας ................ ο' μὴ ε' μὴ ε' καὶ τῇ ἐντεύθεν ἐπιξευκνύουσι τῷ εἰρημένῳ πέρας.
γραμματίζοντας ἀπὸ δὲ ἡχτῶν μέχρι τοῦ Ἑδέσεων Πόντου τῷ ἀπὸ Ἁμισοῦ μέχρι πέρατος, οὗ

§. 2. Ἡ μὲν οὖν παράλιος τούτου τοῦ τμῆματος ἔχει

περιγραφή τοιούτην.

Ἀυξοσύριον

Ἄεχασύριον Ἀγιών .......... ξυ γ' μ' γ'

Ὑποστετούν ἐκβολαὶ .......... ξειγ' μγ'

ἡ πρώτη ἐπιστροφή τοῦ πο-

tαμοῦ .......... ξειγ' μ' γ'

ἡ δευτέρα ἐπιστροφή τοῦ πο-
tαμοῦ .......... ξειγ' μ' γ'

αἱ πηγαί τοῦ ποταμοῦ .......... ξηι' μα μαμ'.

§. 3. Πόντου Γαλατικοῦ

περὶ τὴν Φαναγορίαν τὸ πεδιον

Θεμίσκυρα .......... ξγ' μ' ιβ'

Ἡρακλείου ἄχρον .......... ξγ' μγ' ιεγ'.

§. 4. Πόντου Πολεμωνιακοῦ

Θεμισθόντος ποταμοῦ ἐκβολαὶ ξειγ' μ' δ'

αἱ πηγαί τοῦ ποταμοῦ .......... ξηι' μβ' δ'

(*) Πολεμώνιον .......... ξειγ' μ' ιβ'

Ἰασώνιον ἄχρον .......... ξηι γ' μ' δ'

Κυνιδώρων .......... ξειβ' μγ' ιβ'

Εμπότασσα .......... ξειβ' μγ' δ'.

§. 5. Πόντου Καππαδοκικοῦ

παρὰ μὲν τὴν Σιδώνην

Ἰσχοπολίς .......... ξηι γ' μγ' γ'

Καρασοῦς .......... ξηι ιεγ' μγ' γ'

Φαρναξία .......... ξηι γ' μγ' ιεβ'

Ὑοσόνυ λμην .......... ηει μγ'
Τραπεζόως .......... ὅ ἔγ. μ. γ. 6.

§. 6. παρὰ δὲ τους Κισσίους

Ὀπιόως (ἡ Πιτυόωσα) .......... ὅα μ. γ. ε. 6. 6

Ῥυζώως λημήν .............. ὅα μ. ε. 6.

Ἀθηρών ἀκρων .............. ὅα μ. ε.“ 5

Χορδύβη ἤ Χορδύλη .......... ὅ γ. μ. ε. 6.

Μορθοῦλα ......................... ὅ ε. μ. δ. ε. 6.

Ἀρκάδιος ποταμοῦ ἑκβολαῖ 6α ἔγ. μ. ε. 6.

Ἐυλίνη ..................... ὅ ὅ. ε. μ. δ. ε. 6.

Κίσσα ποταμοῦ ἑκβολαῖ ........ ὅ ε. μ. δ. γ. 10.

§. 7. Ἀψοφός .............. ὅ γ. μ. δ. γο’. 15

Ἀψοφόου ποταμοῦ ἑκβολαῖ .... ὅ γ. μ. δ. ε. 6

καθ’ ὅ σχίζεται ἐς τὸν Γλαύκουν ποταμόν,

καὶ ἐς τὸν Λίκον ............ ὅ ε. μ. ε. 6.

αἱ πηγαὶ τοῦ Ἀψοφοῦ ποτα-

μοῦ .......................... ὅ ε. μ. ε. 6.

αἱ πηγαὶ τοῦ Λίκου ......... [ὁ ὅ. μ. 6.

* αἱ πηγαὶ τοῦ Γλαύκου] ........... ὅα δ. μ. 6.

Σεβαστοπόλις ........................... ὅ γ. μ. δ. ε. 6.

§. 8. Ὄρη δὲ ἄξιολογὰ διεζώκα τὴν Καππαδοκίαν, τὸ ὅ τὸ Ἀργαῖον, οὗ τὰ περὶ τα ἐπέχει

μολφας .......................... ξ. ὅ ε. μ. ε.

καὶ .......................... ξ. ὅ. μ. γο’ 6.

ὁθεν ὅ Μέλας καλοῦμενος ποταμός θέων συμβάλ-

λει τῷ Ἑυφράτῃ ποταμῷ κατὰ Θέ-

σων, ἐπέχουσαν μολφας .......................... ὅα μ. γο’ 25.

καὶ ὅ Ἀντίταυρος διήκων ἀπὸ τοῦ Ταύρου ὀρός

Adnot. §. 7. Vs. 17. sq. verba inclusa tabulis accommodate adieci.
μέχρι τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ ἐν διαλείμματι, οὔ τὸ μὲν πρὸς τῷ Ταύρῳ ὅρῃ τμῆμα ἐπέ-
χει μολφάς .................................................. ἔξε άη καὶ ............................................................. ἐξ άθ δ'
5 τὸ δὲ πρὸς τῷ Εὐφράτη ποταμὸ ἐπέ-
χει καὶ αὐτὸ μολφάς ....................................... ἔξ ε άθ γιβ καὶ ............................................................. οὰ ε μᾶ δ' καὶ ὁ Σκυρδίσκος τὸ ὄρος, οὐ τὰ
πέρατα ἐπέχει μολφάς ....................................... ἔη μᾶ καὶ ............................................................. ἔξ ὢ ὁ Θερμώδων ῥεῖ.

§. 9. Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ Καππαδοκία μεσόγειοι καὶ κόμαι μετὰ τοὺς ἐν μεθορίοις τῆς Γαλατίας Λευ-
κοσύφους

15 Πόντου Γαλατικοῦ μεσόγειοι.

Βοίνασα .................................................. ἔξ άη μᾶ άθ
Σεβαστόπολις ἑτέρα ....................................... ἔξ ɣ γ'
Τέβενδα .................................................. ἔξ ɣ' μᾶ ɛ'
Ἄμασεια .................................................. ἔξ ɣ μᾶ

20 Χολόη ἡ Χολογί ......................................... ἔξ ɣ μᾶ
Ἐτωνία .................................................. ɛ άη μᾶ ɛ'
Πιλα .................................................. ἔξ ɛδ μᾶ ɣ'
Πλευμάμις ἡ Πλευμαρίς ....................................... ἔξ ɔ μᾶ ɣ'
Πίδα .................................................. ἔξ ɣ μᾶ ɛ'
Σέρμουγα .................................................. ἔξ ɣ μᾶ ɣιβ'
Κόμανα Ποντική ........................................... ἔξ μᾶ

** §. 10. Πόντου Πολεμωγιακοῦ μεσόγειοι

Γαζαλήνη ἡ Γαζαλίνη .................. ἔξ ɛ μᾶ ɣο'

CAPPADOcia.

_Eudivo_ş_..._ξ_ε_ γ’_μ_β_ε’_
_Karouna_ş_..._ξ_ε_ γ’_μ_β_ε’_
_Baβbá_σsa (ἡ Σαββά_σσα)_ξ_η_ μ_β_ γ’_
’Abla_ţa_..._ξ_η_ γ’_μ_β_
_Neokaisar_ţia_..._ξ_ε_ γ’_μ_α_ η’_γ_’_5_
_Saan_ţia_..._ξ_η_ μ_α_ η’_δ_’_

(*)_Megálou_λa_..._ξ_ε_ γ’_μ_α_ γ’_η’_
_Zhla_..._ξ_ε_ η’_μ_α_ γ’_
_Dánati (ἡ Δάναη)_..._ξ_η_ μ_α_
_Sebástia_..._ξ_η_ μ_ γ’_η’_10_
_Mesofró_μη_..._ξ_η_ η’_μ_α_ η’_δ’_
_Sabala_..._ξ_η_ γ’_μ_α_ γ’_η’_
_Megálwssos_..._ξ_η_ ε’_μ_α_ γ’_

§ 11. Πόντου Καππαδοκικοῦ μεσόγειοι

_Zeφúmov_..._ξ_η_ γ’_μ_γ_’_15_
_’A_ţa_..._ξ_η_ μ_β_ η’_
_Kokali_α_..._ξ_δ_ η’_μ_β_ η’_δ_’_
_Korú_λη_..._μ_γ_
_Trapézou_σai_..._μ_γ_ ι’_β_
_’A_σi_βa_..._σα_ γ’_μ_γ_ δ’_20_
_Márdara_..._σα_ μ_ γ’_η’_
_Kamowf_σar_βon_..._σβ_ μ_ γ’_

§ 12. Στρατηγί_ας Χαμάν_ης

(ἡ Χαμάνης ἢ Χαμάνησιας?)

_Zima_..._ξ_η_ μ_ η’_δ_’_25_
_’Aνd_razka_..._ξ_η_ γ’_μ_ γ’_
_Gadás_ηvra_..._ξ_η_ η’_μ_ γ’_β’_
_Ou_δa_ţa_..._ξ_η_ γ’_μ_ γ’_
_Sa_ţou_ţra_..._ξ_η_ γ’_μ_ γ’_
_’Oδw_γ[θ]a_..._ξ_ε_ μ_ γ’_30_
§ 13. Στρατηγίας Σαργαφανσηῆς.
(ἡ Σαργαβρασηῆς)

Φλαφα .................. Ξъем μα
Σαδάγημα .................. Ξ젬 γ' μ εδ
Γωύραινα .................. Ξطعم μ ε
Σαβαλασσός .................. Ξ itemprop="دة" μ εζ
Ἀριακάθωρα .................. Ξطعم γ' μ δ'
Μάρογα .................. Ξطعم γ' μ ε'

§ 14. Στρατηγίας Γαρσαουρῆς

Φρέατα .................. Ξطعم μ
Ἄρχελάϊς .................. Ξطعم άδ ιό γο'
Ναυεσσός .................. Ξطعم ε ιό άδ
Δικαίωρωμα .................. Ξطعم ε ιό ε
Σαλαμβρία ἢ καὶ Σαράβρακα Ξطعم δ' ιό γ'

Τετραπυγιὰ .................. Ξطعم ιό γ'

§ 15. Στρατηγίας Κιλικῆς

Μονσελίλα .................. Ξطعم μ γ'
Σίλωνα (ἡ Σελωνα) .................. Ξطعم ε μ εζ
Κάμποι .................. Ξطعم δ' ιό άδ

Μάζα ἢ Μάζωνα ἢ καὶ Και-
σάρεωα .................. Ξطعم ε ιό ε
Κύςστρα .................. Ξطعم ιό γ'
Ἐβαγγη (ἡ Σεβάγγη) .................. Ξطعم s' μ δ'
Ἀρξαλλα .................. Ξطعم ε μ

Σόβαρα .................. Ξطعم s' ιό γο'

§ 16. Ανακοινίας

Ἀδοπισσός ................. Ξطعم γο' ιό δ'
Κάννα .................. Ξطعم άδ ιό
ἲκόνιον .................. Ξطعم ε ιη άδ

Παραλαίτις .................. Ξطعم άδ ιη ε
Κόρνα .................. ξε  η  ζβ
Χασβία ................. ξε  ε'  η  ηβ
Βαρατάθα ................ ξε  ε  η  ε.

§. 17.  Αντιοχειανής

Λεφη .................. ξδ  γ  η  δ'  5
Λάρανδα ................ ξδ  ηδ  η  ηβ
Ολβάσα ................ ξε  γ'  η  ε'
Μαύσβανά ................ ξδ  γο'  η  ηγ.

§ 18.  Στρατηγίας Τυανίδος

Αράται ................ ξε  ε'  ιν  10
Τύανα ................ ξη  ηηβ
Βαζις ................ ξη  δ'  ηηβ
Σιλαλα ................ ξη  ε  ηηβ.

Κεφ. 5.

(*) Αρμενίας Μικράς Θέσις.

[Ασίας πίναξ α']

§. 1.  Της δὲ Μικρᾶς Αρμενίας ἡ μὲν ἀρχικω-
	τάτη καλεῖται Ὅρβαλισσην, 15

η δ' ὑπ' αὐτὴν

εἶτα

καὶ ὑπ' αὐτὴν

καὶ μεσθημβρινωτάτη μετὰ

t' Ὅρσην, Ὅρβισην.

§. 2.  Πόλεις δὲ εἰσὶν παρὰ μὲν αὐτὸν τὸν Εὐφράτην

αἴδει.

Σίνεβρα .................. οα  μβ  η

Αζιφίς .................. οα  μβ

Αδάνα .................. οα  μα  γο.
§ 3. Ἔντος δὲ καὶ παρὰ τὰς ὀρεινὰς.

Σάταλα
Λόμανα
Τάπουρα
Νικόπολες
Χορσαβλά
Χάραξ
Λαγώνα
Σελβοβέξοια
Καλτιόμισσα

§ 4. Ἀνάλιβλα

Πισιγγάρα ἢ Πυσιγγάρα
Γόδασα
Εὐδοξίατα
Καράτη
Μασόρα

'Ορόμανδ(φ)ος
Ἰσπα
Φωύφηρα
Αράνη
Φωφάτηρα

Μάρδαρα
Οὐάρσατα
'Ορσα (ἢ Ορσάρα)

§ 5. Μελιτηνῆς

παρὰ μὲν τῶν Ἐνφράτηρ ποταμῶν

Δάγουσα
§ 6. Ἕντος δὲ τούτων

Σινὼς κολωνία........... ὁα........ λθ λδ
Μελητηνὴ........... ὁα........ λθ λε

§ 7. Στρατηγίας Κατασχυλᾶς

Κασσάνδρα........... ὧδ........ λθ λδ
Τύσνα........... ᾨ........ λθ λε
Τιραλλίς........... ὧξ........ λθ λγ
Κύβιστρα........... ὧξ........ λθ λδ
Κλανδιόπολις........... ᾨ λδ........ λθ λγ
Ἀλισανδρὸς........... Ῥ........ λθ λγ
Πανανδρὸς........... Ῥ........ λθ

(*) Κόμανα Καππαδοκίας........... ᾨ........ λθ
Μονοὺς Κρήνη........... Ῥ........ λθ λδ
Ταναδαγῆς........... ᾨ λδ........ λθ λδ
Ἀποδίκα........... ᾨ λδ........ λθ λδ

§ 8. Στρατηγίας Μουριανῆς

Σενδιτὰ........... Ῥ........ λθ λδ
Κότανα........... ᾨ λδ........ λθ λδ
Ζοροπασσὸς........... ᾨ λδ........ λθ λδ

ΠΤΟΛ. ΓΕΩΓΡ. ΙΙ.
LIB. V. CAP. 7.

Νόσσα ........................................ ξιν' γ'  λη  γο'  
Αμάσαξα ........................................ ξιν' ε  λη  ε  
Καρνάλης ........................................ ξιν' ιβ'  λη  ιβ'  
Γαφνάκη ........................................ ξιν' γ'  λη  γ'  

5 §. 9. Στρατηγίας Λαουίνιανής
πρὸς μὲν τῷ Εὐφράτη ποταμῷ
Κόρη ............................................. οα  λη  δ'  
Μέτειτα ............................................. οα  λη  
Κλαυδίας ............................................. οα  λη  εδ'  

10 §. 10. Ἡτοῖς δὲ τούτων
Καπαρωλῆς ........................................ ο  ε  λη  
Σιζόσατρα ........................................ ο  λη  δ'  
Πασάρη ............................................. ο  λη  ε  
Κιδαρα .............................................. ξη ιβ'  λη  ε  
Σαβάγγνα ............................................. ξη ιβ'  λη  ε'  
Νοσαληνη ............................................. ξη ιβ'  λη  γ'  
Δαύστασα ............................................. ξη ιβ'  λη  εγ'  

§. 11. Στρατηγίας Αρανηνής
παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν,

20 Ιονίοπολις ..................................... οα  λη  γιβ'  
Βαρκαλώ ............................................. οα  λη  ε'  

§. 12. Ἡτοῖς δὲ τούτων
Σεραστρηθ ........................................ ο  γο'  λη  δ'  
Λασκισσισῶς ...................................... ο  ε'  λη  ε'  
25 Ἑντέλεια ............................................. ο  λη  εδ  
Ἔδαφα ................................................. ξη ε  λη  ε.
Κεφ. η.

Κιλικίας Θέσις.

[Ἀσίας πόλεις.]

§ 1. Ἡ Κιλικία περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῆς Ἐκτηθεμένης τῆς Παμφυλίας μέρει, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς Συρίας μέρει παρὰ τὸν Ἀμανόν, τῷ ἀπὸ τοῦ πρός τῇ Καππαδοκίᾳ πέρατος παρὰ τὸν Ἰσισίον κόλπον διήκοντι καὶ τὰς Ἀμανικὰς Πόλεις, οὓς πέρατος ἡ Θάλας ἐπάχθῃ μολφάς... Ἴνα εἰς γ' ἀπὸ δὲ ἀρχῶν, τῷ ἐκτεθεμένῳ τῆς Καππαδοκίας 10 παρὰ τὸν Ταύρον ὅφεις μέρει, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας, τῷ τῆς Κιλικίας αὐλῶν, καὶ τῷ Ἰσισίῳ κόλπῳ κατὰ περιφραγμὸν ἤχονταν στίχως: μετὰ Σύνδραν πόλιν τῆς Παμφυλίας ἔχεις παράλιος.

§ 2. Σελευτίδος Τραχελας χώρας.

Ἄσταπη... Ἐδ... λέ... Ἐθ.
Σελυνός... Ἐδ... γ'... λέ... Ἐθ.
Ἀντιόχεια ἐπὶ Χρόνωρ... Ἐδ... γόν... λέ... Ἐγ'.
Ναρέλες... Ἐδ... Ἐγ... λέ... Ἐθ'.

§ 3. Κητίδος

Ἄσημογιον... Ἐδ... ε'... λέ... Ἐγ'.
Ἀρμομάγδου ἡ Ὀρυμάγδου πο- ταμον ἐκβολαὶ... Ἐδ... γ'... λέ... Ἐγ'.
Ἀρσινη... Ἐδ... λέ... Ἐγ'.
Καλυδερῆς... Ἐδ... Ἐθ... λέ... Ἐγ'.
Ἀραοδισάς... Ἐδ... λέ... Ἐγ'.
LIB. V. CAP. 8. (p.148. ad. Bert.)

(*) Σαρπηδέων ἄχρα .............. Ξέ ʹ Ις ʹ Λδ
Καλιδνου ποταμοῦ ἐξβολαὶ ........ Ξέ γʹ Ις ʹ Λγ
Ζεφύριον ἄχρον .............. Ξέ γʹ Ις ʹ Λγο

§ 4.

τῆς ἰδίως Κιλικίας

Κώρυκος .............. Ξέ ε Ις Λγ
Σεβαστή .............. Ξέ Λδ Ις Λδ
Λάμου ποταμοῦ ἐξβολαὶ .... Ξέ Ις Λδ
Πομπηίουπολες ἡ καὶ Σόλοι .... Ξέ ά Ις Ις γο
Ζεφύριον .............. Ξέ ʹ Ις γ

Κύδνου ποταμοῦ ἐξβολαὶ .... Ξέ Ις Λδ γο
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ........ Ξέ Ις η ε

Σάρον ἡ Σωάφος ποταμοῦ ἐξ-

βολαὶ .............. Ξη Ις ε

Πυράμου ποταμοῦ ἐξβολαὶ .... Ξη ά Ις ε

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ........ Ξη Ις η

Μαλλὸς .............. Ξη Ις ε

Σεβδαιπολες κόμη ........ Ξη Ις ιδ Ις ε

Αιγαλ .............. Ξδ Ις ε

Ἰσοσ .............. Ξδ γʹ Ις γηβ.

§ 5.

Μεσόγειοι δὲ εἰσὶ πόλεις ἐν τῇ Κιλικίᾳ, τῆς μὲν

Τραχελᾶς Σαλεντίδος,

Κάλυτρος .............. Ξδ Ις ιδ Ις ε

Δομιτίπολες .............. Ξδ γηβ Ις ιδ

Φιλαδέλφεια .............. Ξδ Ις γηβ

Σαλεντίκεια Τραχεία ........ Ξδ εʹ Ις εγηβ

Διοκασφάρεια .............. Ξδ γʹ Ις εʹ

§ 6.

Χητίδος δὲ

"Ολβασά .............. Ξδ ε Ις ε

Δαλασίδος δὲ

Νήσικα (ἡ Νήσικα) ........ Ξδ ε Ις ε
ΣΑΡΜΑΤΙΑ ASIATICA.

Χαρακηνης δὲ
Θεσσαλονίκης ξε ιξ
Αρακότης
Λάμπος ξε ιξ
Ασκανίτης.
Εύρυχτοπολις ηγ ιξ γ
Βρυλίκης
Λαγούστα ξε ιξ ζ.

§ 7. Τὴς ἱππας Κελείας μεσογαλι.
Τακτός ξε γο ιξ ηγ 10
'Αδανα ξη δι ιξ ιδ
Κασάρεια πρὸς Αναλάτης ηγ ιξ
Μουροστία ηγ ηγ ιξ ιδ
Κασταβάλα ιδ ιξ:
Ναεόλοπος ξη ιξ δι 15
'Επαφάνεια ξη ιξ γο ιξ γ
καὶ σὲ Αράσκαλ Πόλης ξη ιξ γ.

Καφ. 9'.

Σαρματίας τῆς ἐν Ἀσίᾳ Θέσις.

[Ἀσίας πιναξ β.]

§ 1. Ἡ ἐν Ἀσίᾳ Σαρματία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρκετῶν ἀγροτῶν γη, ἀπὸ δὲ θύσεως τῆς ἐν Εὐρώπῃ Σαρματίας ἢ τῶν πηγῶν τοῦ Ταχάδους ποταμοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ταχάδου ποταμοῦ ἢ τῶν ἐξολῶν αὐτοῦ ἢ τὴν Μαιώτην λίμνην, καὶ τῆς Μαιώτιδος λίμνης τῆς ἀπὸ τοῦ Ταχάδου ἀνατολικῶς μέχρι μέχρι τοῦ Βοσ-
πόρων τοῦ Κιμμαρίου, οὗ μέρους ἡ Θάσις ἔχει οὕτως.
§ 2. μετὰ τὰς τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐκβολάς,

Παπιάρδες ........................................... ετ' ἐ ἐν
Μαρούμλον (ἡ Μαραβλί) πο-
ταμὸν ἐκβολαι ................. ετ' ἐν

(*) Παπαρίνη ........................................... ετ' ἐν β' ἐν.

§ 3. Ῥομπίτον Μεγάλου ποταμοῦ

ἐκβολαι ................... ετ' ἐν β'
Θεοφανλον ποταμοῦ ἐκβολαι ... ετ' ἐν γ' κα γ'

Δικαρία πόλις ...................... ετ' ἐν γ' κα γ'.

§ 4. Ῥομπίτον Μικροῦ ποταμοῦ

ἐκβολαι ..................... εθ' εν
Ἄξαβίτης Ταυλα ............. ετ'
Κυράμβη ἡ Τυφάμβη ................ εθ' γ' κα μθ' εν'

Ἄττικον ποταμοῦ ἐκβολαι ....... κα μθ' γ'
Προυσσα πόλις ............... κα
Ψάθιος ποταμοῦ ἐκβολαι ........... μη ἐθ'
Μάνητα ....................... μη εν'

§ 5. Οὐαρδάνου ποταμοῦ ἐκβολαι ........... μη γ'

Κιμμάριον ἄκρον ................ μη εν'
Ἀπάτουργος .................. μη δ'
Ἀχλαίον εἰπ τοῦ στόματος ........ μη εν'

§ 6. ἐν δὲ τῷ Βοσπόρῳ τῷ Κιμμαρίκῳ,

Φαναγορία ......................... εθ' με εν' εγ'

Κοροκολάμη ..................... εθ' δ' με εν'

§ 7. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆς τοῦ ἐντεύθεν μέχρι
tοῦ Εὐξελίου Ποντοῦ μέχρι Κόρακος ποταμοῦ, ἄνυ τῇ
Κολχίδι καὶ Ἰβηρία καὶ Ἀλβανία μέχρι τῆς Υπανίας
tῆς καὶ Κασπίας θαλάσσης, ἡς πλευράς ἡ περιγραφὴ

ἐχει οὕτως.
§ 8. μετὰ τὴν Κοροκονδάμην ἐν τῷ Πόντῳ πάλιν,
'
Εγρώνασα .......... ἔθ μίτι 12
Σινδιαίος λιμήν ......... ἔθ μίτι 17
Σινδα κόμη ............. 17
Βάτα λιμήν .......... 17 μίτι 16
Βάτα κόμη ............. 17 μίτι 16
Ψάχρου ποταμοῦ ἐβολαλ ... 17 μίτι 16
Αχαία κόμη ............. 17

§ 9. Καραγίδος κόλπος .......... ἔθ μίτι 17
Ταξὸς πόλεις .......... ἔθ μίτι 10
Τορσική ἀκρα ............. ἔθ μίτι 10
Ἀμφαλίς πόλεις .......... ἔθ μίτι 8
Βούρκα ποταμοῦ ἐβολαλ ... ἔθ μίτι 8
Οἰκανθία ............. ἔθ μίτι 8

§ 10. Θεσσαλίος ποταμοῦ ἐβολαλ ....... ὁ 15 μίτι
Καρπεφών Τώχος .......... ὁ μίτι 17
Κόρακος ποταμοῦ ἐβολαλ ........... ὁ μίτι
τὸ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν πλαγίαν τῆς
Κολιχίδος πέρας ............. ὁ 10 μίτι

§ 11. Τὸ ἔρετρος ἐπὶ τὸ τέλος τῆς Ἰβηρίας, ἐν ὁ καὶ 20
αἱ Σαρματικαὶ Πέλαι .......... ὁ μίτι
τὸ ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν Ἀλβανίαν μέχρι τῆς Υρακάλας
Θάλάσσης πέρας, ἐφ' οὐ
Σοάνα ποταμοῦ ἐβολαλ ........... πῖ μίτι

§ 12. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ ἐντεῦθεν μέχρι τῆς 25
Υρακάλας Θάλάσσης, ἐν ὁ μετὰ τὴν τοῦ Σοάνα πο-
ταμοῦ ἐβολῆν, ὡς ἡ Θέσις ....... πῖ μίτι
Ἄλοντα ποταμοῦ ἐβολαλ ........... πῖ μίτι 16
Οὐδονός ποταμοῦ ἐβολαλ ........... πῖ μίτι 16
Ῥᾶ ποταμοῦ ἐβολαλ .................. πῖ μίτι 16

Digitized by Google
καὶ τῇ Σκυθίᾳ παρὰ τὸν Ῥᾴ ποταμὸν μέχρι τῆς ἐπι-
στροφῆς, ἦς ἡ Θέσις ἐπέχει μολφάς πε \v
καὶ παρὰ τὸν ἐνετούθεν μεσημβρινόν μέχρι τῆς ἀγνώ-
στου γῆς.

§ 13. Ἑστὶ δὲ καὶ ἐτέρα τοῦ Ῥᾴ ποταμοῦ ἐκβολὴ
πλησιάζουσα τῇ τοῦ Τανάϊδος, ἦς ἡ
Θέσις ἐπέχει μολφάς \v
ὑπὲρ ἠν συμβάλλουσι δύο ποταμοὶ φέοντες ἀπὸ
tῶν Ὑπερβορείων ὄρεων, καὶ ἡ μὲν τῆς συμβολῆς
Θέσις ἐπέχει μολφὰς \v
(*) αἱ δὲ πηγαὶ τοῦ μὲν δυτικῷ ἐπὶ
aὐτῶν ἐπέχουσι μολφάς \v
tοῦ δὲ ἀνατολικῷ \v

§ 14. Αἰδέωσι δὲ καὶ ἑτέρα ὑπὲρ τὴν Σαμαριταν
καὶ ἄνωμέσται τὰ τῆς Ἰππικά, καὶ τὰ Κεραύνα, καὶ
ὁ Κόραξ ὄρος, ὅπερ δὲ περαιώτερα τὰ διὰ τῆς Κολχίδος
καὶ τῆς Ἰβηρίας αὐτόν, καλούμενα δὲ Κακάσσια, καὶ
ἔτη ὑπὲρ τὴν Ἰβηρίαν αὐτῶν ἐπιστροφῆς, Κακάσσιος
καὶ αὐτὴ καλομένη.

§ 15. Τὰ μὲν ὑπὸ τῶν Ἰππικῶν
ὄρεων ἀκρὰ ἐπέχει μολφάς \v
καὶ \v
τὰ δὲ τῶν Κεραυνίων \v
καὶ \v

τὰ δὲ τοῦ Κόρακος \v
καὶ \v
τὰ δὲ τοῦ Κακάσσου \v
καὶ \v
ἐπέχουσι δὲ καὶ αἱ μὲν Ἀλεξάνδρου

§ 16. Στήλαι μολφάς \v

(*)
§ 16. Κατανέμονται δὲ τὴν Σαρματίαν ἐν μὲν τοῖς πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῆς

κλίμασιν  οἵ Ὑπερβόρειοι Σαρμάται, οὐκ ὑπὸ δὲ τοῦτος οἴ τε Βασιλεῖς Σαρμάται,
καὶ Μοδόκαι ζῆνος,
καὶ Ἰπποφάγοι Σαρμάται,
καὶ ξύπο τοῦτος Ζακάται,
καὶ Ξοναρδηνοὶ
καὶ 'Ασαῖοι.

εἶτα παρὰ μὲν τῇ βόρειᾳ τοῦ Τασίδου ποταμοῦ ἐκστροφῆς
Περισσεῖδοι, μέγα ζῆνος,
παρὰ δὲ τῇ νότῳ Ίαξαμάται ζῆνος.

Πόλεις δὲ

'Ἐξάπολις .......................... ὃ
Ναόκος .............................. ὃ
Τάναϊς............................... ἢ

§ 17. Ὑπὸ δὲ τοὺς Ξοναρδηνοὺς
καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦ Πᾶ
ποταμοῦ
καὶ
εἶτα ὑπὸ μὲν τοῦ Ἰαξα-
μάτας
καὶ ἅτε ὑπὸ τῆς Μαυστίδος ὕμνης καὶ τῶν Ἰππικῶν ὀρῶν μετά τοῦ Σιφαντρούς
εἶτα οἱ

Χαινίδες,
Φθειροφάγοι,
Ματηροί,
ἡ Νησιώτις χώρα·

Σιρακηνοὶ·
μεταξὺ δὲ τῆς Μαυστίδος ὕμνης καὶ τῶν Ἰππικῶν ὀρῶν μετά τοῦ Σιφαντρούς
εἶτα οἱ

θεμιταῖοι,
Τυράμβαι.
σίτα

§. 18. σίτα μέχρι τοῦ
Κόρακος ὄρος καὶ

υπὲρ δὲ τὰ εὐημένα τοῦ
Κόρακος ὄρη καὶ

§. 19. μεσαξ ἔδε τοῦ Ρᾶ ποταμοῦ καὶ τῶν Ἰππι-κῶν ὄρεων ὑπὸ μὲν τοὺς
Συμαχνοὺς ἡ Μεθριδάτου χώρα, οἱ Μελάγχλαινοι,
σίτα σποφήναι, συμμύται.
υφὸς σὺς σίτα

§. 20. καὶ μεσαξ μὲν τῶν Ἰππικῶν ὄρεων καὶ τῶν
Κεραυνιῶν ὄρεων
σικαλοῦνται, σικανοῦν.
καὶ

§. 21. μεσαξ ἔδε τῶν Κεραυνιῶν ὄρεων καὶ τοῦ Ρᾶ
ποταμοῦ ὅριναῖοι, οὐάλοι, σέρβοι.
καὶ (*') καὶ

§. 22. μεσαξ ἔδε τοῦ Καυκάσου ὄρους καὶ τῶν
Κεραυνιῶν
τοῦσκοι, ἄηδουροι.
καὶ

§. 23. καὶ παρὰ τὴν Κα-
σπίαν ὑδάσχαν
καὶ ὄδαλθαι,
καὶ ὀλόγθαι,
καὶ Τέβροι.

§ 24. ὑπὸ δὲ τὰς ὅρεις
νᾶς φάρεσι
μὲν ἐφ’ ἐκατεῖρα τοῦ Κιμμερίου Βοσπόρου.
§ 25. παρὰ δὲ τὸν Πόντον Ἀχαίοι,
καὶ Κερκέται,
καὶ Ἡνίοχοι,
καὶ Σουαννοκόλχοι,
ἐπὶ δὲ τὴν Ἀλβανίαν Ἀναφαίου.

§ 26. Πόλεις δ’ ὀνομάζονται καὶ κάμαι
παρὰ μὲν τὸν Μικρὸν Ῥωμίτην.
Ἄξαραβα
§ 27. παρὰ δὲ τὸν Ψαθών ποταμὸν
Ἀνχίς.
§ 28. παρὰ δὲ τὸν Ὀυαφάδαν ποταμὸν
Σκόπελος.
Σούρουβα.
Κορονία.
Κριόνια.
Σεράκα.

§ 29. καὶ παρὰ μὲν τὸν Βοῦλκάν ποταμὸν
Κούκουνδα.
§ 30. παρὰ δὲ τὸν Θέσουρων ποταμὸν
Βατραχή.
§ 31. παρὰ δὲ τὸν Κόρακα ποταμὸν
Ναάνα.
§ 32. ἐν δὲ ταῖς ὅρειναις φάρεσι πόλεις
Δρονίς.
Νασουνία.
Αμίλα.
Καρ. ι'.

Κολχίδος Θέσις.

[Ασίας πίναξ γ']

§ 1. Ἡ Κολχίς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῶν εἰρημένων μέρει τῆς Σαρματίας, ἀπὸ δὲ δύσεως τῶν ἀπὸ Κόρακος ποταμοῦ μέχρι τοῦ κατὰ Φάσιον μεγάλου μέρει τοῦ Ἑυξείνου Πόντου, κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.

§ 2. Μετὰ τὰς τοῦ Κόρακος ποταμοῦ ἐκβολὰς .......... ο̣ Ε̣ μ̣ζ̣

Διοσκουριάς ἡ καὶ Σεβαστο- πολις .......... ο̣α ε̣ μ̣ζ̣ ι̣δ̣

Ἰτυποῦ ποταμοῦ ἐκβολαὶ .......... ο̣α μ̣ζ̣ ε̣

Νεάπολις .......... ο̣α Ε̣ μ̣ ι̣δ̣

Κυανίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ .......... ο̣α μ̣ζ̣ δ̣

Σιγάνου (ἡ Γιγάνεων) .......... ο̣α μ̣ζ̣ ε̣

Αἰάπολις (ἡ Θιάπολις) .......... ο̣β̣ μ̣ε̣ ε̣

Χαριστοῦ (ἡ Χαριστοῦ) πο- ταμοῦ ἐκβολαὶ .......... ο̣β̣ μ̣ε̣ δ̣

§ 3. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῶν ἐντευθέντων Καππα- δοκικῶν Πόντων παρὰ τὴν ἐκτεθειμένην γραμμήν, καὶ τοῖς ἕξις μέρει τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας διὰ τῆς αὐτῆς ἡ γραμμής μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θάσις ἐπέχει μοίρας .......... ο̣δ̣ μ̣δ̣ γο'
§ 4. (*) ἀπὸ δὲ ἀνατολῆς Ἰβηρίας, κατὰ τὴν ἐπιζευγνώσειν τὰ ἐκτεθεμένα πέρατα δίὰ τῶν Κακασίων ὄρων γραμμῆς, ὁδὸς μὲν ἥκε.

§ 5. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν ἐπὶ Θαλάττη τῆς Κολχίδος Λάζαρος, τὰ δὲ ὑπερχείμενα Μάνφαλος, καὶ οἱ κατὰ τὴν Ἑρηνητικὴν χώραν.

§ 6. Μεσόγειοι δὲ ἐν αὐτῇ λέγονται πόλεις καὶ κώμαι
Μεγάλης ............. ὁδὸς λὲ μὲν ἥκεν
Μαδία ......................... ὁδὸς ἤ μὲν ἤ 
Σαφάκη ......................... ὁγκὺ ἤ μὲν ἤ 
Σοφιον ................. ὁγκὺ γὰρ μὲν ἤ 
Ζαδρίς .................. ὁδὸς μὲν ἤ 

Κεφ. 13.

'I β η ρ ι ας θ έ σις. 13
[Ἀσίας πιναξ γ'.]

§ 1. Ἡ Ἰβηρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρχηγὸν τῆς Ἐκτεθεμένας, ἀπὸ δὲ σκεπώς Κολχίδα παρὰ τὴν ἑφαρμένη γραμμή, ἀπὸ δὲ μεσοβρίας μέσας τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας τοῦ ἄπο ἔκτω τοῦ πρὸς τῇ Κολχίδα ὄρειν μέχρι πέρατος, οὔ ἡ Θεσσαλία ἑπέχει μοῖρας ὅσο ὅρος. ἀπὸ δὲ ἀνατολῆς Ἀλβανίας κατὰ τὴν ἐπιζευγνώσειν τὰ ἐκτεθεμένα πέρατα γραμμῆς.

§ 2. Εἰς δὲ ἐν αὐτῇ πόλεις καὶ κώμαι αἴδης.
Δούβιον κώμη ............ ὁδὸς ἤ μὲν ἥκεν.
Κεφ. 1β.

'Αλβανίας θέσις.

[Δοιᾶς πίναξ γ']

§ 1. Ἡ 'Αλβανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τοῦ ἐκτεθειμένου μέρους τῆς Σαρματίας, ἀπὸ δὲ δυσμῶν ἑβδομάδας ἑφευρέτης γραμμῆς, ἀπὸ δὲ μεσοβολας Αρμενίας τῆς Μεγάλης μέρους τοῦ ἀπὸ τοῦ προσ τῇ Ἰβηρία πέραντος μέχρι τῆς Ὑφακανίας Θαλάσσης κατὰ τῶν ἐκβολῶν Κύρου τοῦ ποταμοῦ, αἱ ἐπήχουσι μολφας... ὅθεν γό χρι ϵ. τὸν ἀνατολικὸν τοῦ ἐκτεθειμένου μέχρι Σοάνα ποταμοῦ τῆς Ὑφακανίας Θαλάσσης μέρους κατὰ περιγραφήν τοιαύτην.

§ 2. μετὰ τῆς τοῦ Σοάνα ποταμοῦ ἐκβολῆς... χαὶ μὲν...
Τύλδα πόλις .......... πη μέ ε'
Κασιλιου ποταμοῦ ἐκβολαί .... πη  ε, μέ
Ἀλβανα πόλις .......... πά γο' μέ εγ
Ἀλβανοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί .... πά γ' μέ ε
(*) Γάγγαρα (ἡ Γαϊταρα) πόλις .... ὅθ' ε μέ s
μέδ' ἦν αἱ τοῦ Κύρου ποτα-
μοῦ ἐκβολαί ............. ὅθ' γ' μδ ε.
§ 3. Πόλεως δὲ εἰσιν ἐν τῇ Ἀλβανίᾳ καὶ κώμαι,
μεταξὺ μὲν τῆς Ἰσθρίας καὶ τοῦ ποταμοῦ σοῦ ἀπὸ
tοῦ Καπνάσου εἰς τὸν Κύρον ἐμβάλλοντος, ὡς παρ' 
ὑλή τὴν τῇ Ἰσθρίαν καὶ τὴν Ἀλβανίαν θεῖ, διορίζων
tὴν Ἀρμενίαν ἀπ' αὐτῶν,
Τάγαδα ......................... ὅθ' ε μέ εγ
Βαχχία ......................... ὅθ' ε μέ ε
Σαρνία ......................... ὅθ' γο' μέ γο' 18
Ἀγλάνη ......................... ὅθ' γ' με εγ
Νῆγα ......................... ὅθ' γ' με δ'.
§ 4. Μεταξὺ δὲ τοῦ ἄρημένου ποταμοῦ καὶ τοῦ
Ἀλβανοῦ ποταμοῦ, ὡς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Καπνάσου
θεί,
Μόσηα ......................... ὅθ' μέ
Σαμουνίς ......................... ὅθ' μέ γο'
Ἰόβουλα ......................... οη μέ γ'
Ἰούνα ........................ οη μέ
Ἐμβολαία ......................... οη μέ γ'.
§ 5. Ἀδίάβλα ......................... ὅθ' μέ ε
Ἀβλαία ......................... οη μέ δ'
Μαμεξία ......................... ὅθ' εδ μέ γο'
Ὀσκα ........................ ὅθ' ε μδ εγ
Σιόδα ........................ οη δ' μδ γο' 30
Βαροίκα

§ 6. Ἑπέχονσι δὲ καὶ αἱ Ἀλβανίαι
Πύλαι μολφας, ὡς ἐῤῥητοί, . . . µὲς
μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀλβανοῦ καὶ τοῦ Καισίου πο
tαμοῦ
Χαβάλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . π µὲς Λδ
Χοβάτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . π Ἐ µὲς Λδ
Βοβιάτα (ἡ Μοβιάτα) . . . . . . . . . . . . . . . . π µὲς γ' ι
Μισία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πα µὲς γ'
Χαδάχα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πα µὲς
Αλαμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πβ µὲς δ'

§ 7. Μεταξὺ δὲ τοῦ Καισίου ποταμοῦ καὶ τοῦ Γεφφου
ποταμοῦ
Θιανα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πβ δ' µὲς γο'
Θαβιλάκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πβ Ἐ δ µὲς γ'
µεταξὺ δὲ τοῦ Γεφφου ποταμοῦ καὶ τοῦ Σοάνα
ποταμοῦ
Θιλβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πδ δ' µὲς Λδ.

§ 8. Νῆσοι δὲ παράκενται τῇ Ἀλβανίᾳ δύο ἔλαδας,
ἀν τὰ µεταξὺ ἐπεχεί µολφας . . . πζ Ἐ µὲ Ἐ.

Κεφ. ἑ'.

Ἀρμενίας Μεγάλης Θέσις.

[Ἀσίας πίναξ ὑ'.]
ARARIA MAIOR.

§ 2. ἀπὸ δὲ δύσεως Καππαδοκία παρὰ τὸ ἐπὶ-Θεμένον τοῦ Εὐφράτου μέρος καὶ παρὰ τὸ ἐπίκειμενον τοῦ Καππαδοκίων Πόντου μέχρι Καλγίδος διὰ τῆς τῶν Μοσχικῶν ὀρέων γραμμῆς.

§ 3. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῆς τῆς Ῥωμαίας Θᾶλασσῆς μείζε τὴν ἀπὸ τῶν τοῦ Κύρου ποταμοῦ ἐξολοθρίαν μέχρι πέρατος, οὐ ἡ Θάσης... ὁ θεός ἐδ ὑι γ' οὐ μεταξὺ καὶ τῶν τοῦ Κύρου ποταμοῦ ἐξολοθρίας Ἀράξου ποταμοῦ ἐξολοθρία... ὁ θεός ἐδ ὑι γ' καὶ Μυτίλη παρὰ τὴν ἐντεύθεν γραμμήν καὶ παρ' αὐτ̣· τὸ τὸ Κασπίου ὄρος, οὐ τὰ πέρατα ἐπέχει (*') μοιρὰς... ὁθ ὑμνεῖ... καὶ... τὸ τὸ Κασπιου ὄρος, οὐ τὰ πέρατα ἐπέχει (*') μοιρὰς...

§ 4. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τῇ Μεσοποταμίᾳ παρὰ τὴν τοῦ Ταύρου γραμμήν, ὡς τῷ μὲν Εὐφράτῃ 15 ποταμῷ συνάπτεται κατὰ Θέσων ἐπέ-χουσαν μοιρὰς... οὰ θ' τῷ δὲ Τίγρης ποταμῷ κατὰ Θέσων ἐπέχουσαν μοιρὰς... οᾶ θ' φιλὲ καὶ τῷ Ἀσσυρία παρὰ τὴν διὰ τοῦ Νιρατοῦ ὄρους 20 γραμμήν ἔξω ἐπὶ ἐνθέους τῆς εἰρημένης μέχρι τοῦ εἰρη-μένου πέρατος τοῦ Κασπίου ὄρους, δ' ἡ γραμμής διατείνει τὸ Νιράτης ὄρος.

§ 5. Ὄρη δὲ τῆς Ἀρμενίας ὁνομάζεται τὰ τα καλούμενα Μοσχικά, διατείνεται παρὰ τὸ ὑπερείμισθον 25 μέρος τοῦ Καππαδοκίων Πόντου, κ.ο. ὁ Παρνασσός, οὐ τὰ πέρατα ἐπέχει μοιρὰς... οῖς ὑμνεῖ... καὶ... τὸ τὸ Μίνων...
§ 6. Ποταμοὶ δὲ διαφέρονται τὴν χώραν ὁ τὸ Ἀρά-ξης ποταμός, ὅσ τὰς μὲν ἐκβολὰς ἔχει κατὰ Θέσιν τῆς
10 Ἰρακίας Ἑθάσσεται, ἥ ἐπέχει μοῖρας

...οὐθ 

τὰς δὲ πηγὰς κατὰ Θέσιν ἐπέχουσαν

μοῖρας 

...οὐς ἐ μ 

ἀρὰ ὅν ὀμηθεῖς πρὸς ἀνατολὰς μέχρι τοῦ Κασπίου

15 οροὺς καὶ ἐπιστρέφοντας πρὸς ἄρχων, τῇ μὲν εἰς τὴν
Ἰρακίαν ἐξαλλαί, τῇ δὲ συμβάλλει τῷ Κύρῳ ποτα-


μῳ κατὰ Θέσιν ἐπέχουσαν μοῖρας...οὐθ 

καὶ τὸν Ἐφραίτην ποταμοῦ τὸ ἀπὸ τῆς βιομενῆς

πρὸς ἀνατολὰς ἐπιστροφῆς μέρος μέχρι τῶν πηγῶν,

20 αἱ καὶ αὐτοὶ ἐπέχουσι μοῖρας...οὐθ 

§ 7. Ἑστὶ δὲ καὶ ἔτερα ἀξιόλογα [ἠρη] ἀπὸ τῆς τοῦ

25 τὸ Ἐφραίτην ποταμοῦ ἐκτροφῆς, τὸ μὲν συνάπτον τοῦ Ἐφ-

ράτῃ ποταμῷ, οὐ τὸ πέρας ἐπέχει

μοῖρας...οὐθ 

πέρας...οὖθ 

καὶ τὸ ἀπολαμβανόμενον τοῦ Τίγριδος ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ

μέρος ἀπὸ τοῦ γενομένου ὡς τῆς μεσημβρινῆς πλευ-

ράς τμήματος μέχρι τῶν πηγῶν αὐτοῦ τοῦ Τίγριδος,
αἵτως ἔπέχουσι μολφας.......

§ 8. Εἰσὶ δὲ καὶ ἔτεραι λίμναι ἣ τε καλουμένη Δυνητίς, ἢς τὸ μέσον ἐπέχει μολφας ....... ἡ μὴ δ' καὶ ἡ Ἀρέσσα, ἢς τὸ μέσον ἐπέχει μολφας ............... ὅς Λ. μ. Λ.δ. ενεργειακά ὄρη η Κοταξήνη 10

υπὸ τοὺς καλουμένους Βόχας, παρὰ δὲ τὸν Κύρον ποταμὸν ἡ τε Τώσαρην, καὶ ἡ Ωτηνή, παρὰ δὲ τὸν Ἀράζην ποταμὸν ἡ τε Κολθηνή, καὶ ἐπὶ αὐτὴν

(*) παρὰ δὲ τὸν Παριάδην τὸ ὄρος ἡ τε Σιρακηνή, καὶ Σακαπηνή.

§ 10. Καὶ πόλεις ἐν τοῖς αὐτῶς τιμήσατε,

Σάλα............. ὅς η μὸ δ' 20

Ἀσκούρα ........... ὅς μὸ δ' ε'

Βάραζα ............. ὅς γ' μὸ δ' ε'

Ἀλά................. ὅς ε' μὸ

Σάντουτα ........... ὅς γ' μὸ γ'

Σαταφάρα ........... ὅς μὸ γ'

Τῶγα (ἡ Ωτα;?) ....... ὅς Λ' μὸ

Ὁνάρουθα ἡ Ὑναθούρα .... μὴ μὐ

Ἀζάτα ............. ὅς δ' μὐ δ'.

§ 11. Χολούα ........... ὅς γ' μὐ εδ' 30

Σήδαλα ............. ὅς γ' μὐ εδ'
54
LIB. V. CAP. 13.

πηγάδων ἦ τε Ἀνζητηνῆ (ἡ Ἀνζητηνῆ) καὶ ὑπ' αὐτήν ἡ ᾲωσπίτις, Κοριναλα.

§. 19. καὶ πόλεις ὁμοίως ἐν αὐτῷ τῷ τρίματι

Ἡλιγέρφα (ἡ [Κ]λέγέρφα) ὃ ὅσσ' ὅ' ὅ' ὅ'
Μαζάρα .................................................. ὅσσ' ὅ' ὅ' ὅ'
Ἀνζητα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Σώματα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Βελκανία .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Σελίδα .................................................. ὅ' ὅ'
Θωσπία .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Κολχίς .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Σιράνα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Ἀρσαμόσατα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Κόρδα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'

* * *

§. 20. Ἀπ' ἀνατολῆς δὲ τῶν τοῦ Πύργου ποταμοῦ πηγῶν ἦ τε Βαγραῦνδαυνη (ἡ Καγραῦνδαυνη) καὶ ὑπ' αὐτήν Γορδυνή (ἡ Γορδυνή), ἡ ἀνατολικότερα ἡ Κωταλα, καὶ ὑπ' αὐτήν Μάρδοι.

§. 21. Πόλεις δὲ αὕτη καὶ ἐν τούτῳ ὁμοίως αἰῶν.

Τάσκα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Φῶρα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Μαῦτα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Βονάνα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Χολμμα .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'
Τερεβία .................................................. ὅ' ὅ' ὅ' ὅ'

* * * §. 19. post Κόλπα Interpp. et Tabb. hoc nomen habent: Artasigarta 75, 20, 38, 45. cuius versus nullum vestigium est in meis codd. Graecis.
§. 22. [καὶ ὑπ᾽ αὐτὴν ἡ Γορδυνη[σία]

ἡ Γορδυνή...
Σῖαι...
Φερανδίς...
τιγρανόματα...
Σαρδηνία...
Κόλσα...
τιγρανόμα...
Ἀρταγγάρτα...

Κεφ. ὅδ᾽.

Κὺ πρὸν θέσις.

[*Ασίας πίναξ δ᾽.*]

§. 1. Ἡ Κύπρος περιορίζεται πάντοθεν πέλαγος καὶ ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ Παμφύλῳ πέλαγος κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην:

Ἀκάμας ἄκρα...
Πάφος Νία...
Ζεฟόριον ἄκρον...
Πάφος Παλαιά...
Ἀρέτανον ἄκρον...

§. 2. ἀπὸ δὲ μεσομεδίας τῷ Δινυστηρ πέλαγος καὶ τῷ Συριακῷ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην:

(*) μετὰ δὲ τῷ Ἀρέτανον (καὶ Ζεφόριον) ἄκρον
Φρούριον ἄκρον...
§ 2. ἀπὸ δὲ δύσεως τῶν Συριακῶν πελάγει κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.

μετὰ τὴν Ἰσσοῦ καὶ τὰς Κιλικίας Πύλας,
Ἄλεξανδρεία ἣ κατὰ Ἰσσοῦν ἦ ξυν λέοντος.

§ 3. Ὁρόντον ποταμὸν ἐξολοθρεῖ. η ἔμπρος ἐν λευκῷ.

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἦ γέρας ἐν δήλῳ.
Ποσειδίου η ἔμπρος ἐν δήλῳ.

§ 4. Φωικῆς Θέου.

Ἕλευθέρου ποταμοῦ ἐξολοθρεῖ. ἔμπρος ἐν λευκῷ.

Σμύρνα ἔμπρος ἐν λευκῷ.

§ 5. Βῆσμος ἔμπρος ἐν λευκῷ.

Δέοντος ποταμοῦ ἐξολοθρεῖ. ἔμπρος ἐν λευκῷ.

Σιδών ἔμπρος ἐν λευκῷ.

Τύρος ἔμπρος ἐν λευκῷ.
Πολέμοις ............... ξέ η' η
Συναμυών ............... ξέ η' ιβ η'
Κάρμηλος ὄρος ............... ξέ ιβ ιβ ειβ
Δώρα ................ ξέ ιβ γο
Χορσέου (ἡ Χορσέου) ποτα-

μοῦ ἐβολαὶ ............... ξέ γ' ιβ ειβ

§ 6. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ τῇ Παύδαλα κατὰ τὴν ἐντεύθεν γραφομένην γραμμήν ὡς ἐπὶ ἀνατολαῖο, ἦτις ἐπιστεφθῇ μὲν πρὸς μεσημβρι-

αν καὶ κατὰ Θάσιν ἐπέλευσε μολφας ............... ξέ ιβ γ' 10 

περατοῦται δὲ κατὰ Θάσιν, ἡ ἐπέλευ

σα μολφας ............... η' λα δ'
καὶ μέρι τῆς Πεσφάλας Ἄραβες παρὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἐφημίου πέρατος ἀναφερομένην γραμμήν, ὡς ἐπὶ τῆς Ἐφημοῦ Ἀραβίαν μέχρι πέρατος,

οὐ Θάσις ἐπέλευσε μολφας ............... ο' ξέ ιβ.

§ 7. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐντεύθεν γραμμή παρὰ τὴν Ἐφημοῦ Ἀραβίαν ἀως ἐπὶ τὴν κατὰ Θάσα-

κον τοῦ Ἐυφράτου ποταμοῦ διάβασιν, ἢς τὸ ἐπὶ τοῦ Ἐυφράτου πέρας ἐπέλευσε μολφας ............... ο' γ' λα ε' 20 
καὶ τῇ ἐντεύθεν μέρες τοῦ Ἐυφράτου ποταμοῦ, παρὰ τὴν Μεσοποταμίαν μέχρι τοῦ πρὸς τὴν Καππαδοκίαν 

πέρατος τοῦ ποταμοῦ, ὁ ἐπέλευσε μολ-

φας ......................... οδ γ' ἦ.

§ 8. Ὀρη δὲ ἔστων ἀξιόλογα ἐν τῇ Συρίᾳ ἡ τῇ Πεσφάλα ἡ ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέλευσε μολφας ............... ξέ γο' λα εδ
καὶ τὸ Κασσιον ὄρος, οὗ τὸ μέσον 

ἐπέλευσε μολφας ............... ξέ εδ λα εδ
καὶ ὁ Αἰβανος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέ-

λευσε μολφας ......................... ξέ ξέ 30
καὶ ὁ Ἀντιλίβανος, οὗ τὰ ἄκρα ἐπέ-
χει μολφας ........................... ἢη  λῊ γιβ
καὶ ........................................ ξθ'  γο'  λβ  ξ
καὶ παρὰ μὲν τὴν Ἑφημον Ἀραβιαν
ὁ Ἀλσάδαμος, τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον
ἐπέχει μολφας ........................... ὅα  λῊ
παρὰ δὲ τὴν Ἰουδαίαν
ὁ Ἰππος τὸ ὄρος, οὗ τὸ μέσον ἐπέ-
χει μολφας ........................... ξη'  λβ.
§. 9. Διαφέρουσι δὲ τὴν χώραν καὶ ἔτεροι ποταμοὶ
ὁ τε παρὰ Πάλμουραν ἴσων, οὗ τὰ
πέρατα ἐπέχει μολφας ........................... ὅα  λδ  δδ
(*) καὶ ........................................ ξθ'  λβ
καὶ τοῦ Ἰορδάνου τὸ πρὸς τῇ Γεννησαρίτιδι ἱμη
μέρος, ἣς τὸ μέσον ἐπέχει μολφας ........................... ξη'  λβ  λβ
καὶ ὁ καλούμενος Σήγγας, ὃς ἀπὸ τῆς Πιερίας τοῦ ὄρους
ἐναγενθεὶς πρὸς ἄρκτος, καὶ ἐπιστρέφομεν πρὸς ἀνατολάς
κατὰ Θέσιν, ἣ ἐπέχει μολφας ........................... ὅα  λζ  γ'
καὶ συμβάλλει τῷ Εὐφράτῃ κατὰ
θέσιν ἐπέχουσαν μολφας ........................... ὅβ  λζ  γο'.
§. 10. Πόλεις δὲ εἰσίν ἐν τῇ Συρίᾳ μεσογεῖοι ἀρχομέ-
γοις ἀπὸ ἄρκτων, Κορμαγηνῆς μὲν αἰθὲ
Ἀράχη ..........................................  δ'  λζ  γο'
Ἀντιόχεια πρὸς Τουρφ ὄρυχ.  ὅ  ὅ  λζ  γ'
Σήγγα ................................. ὅα  λζ  γο'.
Γερμανία       0 \( \lambda \)  
Καταμάρα       0 \( \gamma' \) \( \lambda \)  
Διόγη         0 \( \gamma' \) \( \lambda \) \( \gamma \)  
Δημα         0 \( \gamma' \) \( \lambda \) \( \gamma' \)  
Χαονία         0 \( \eta \) \( \lambda \) \( \gamma' \)  

§ 11. παί πρός την Ευφράτη ποταμόν
Χαλκοδάρα        \( \delta \) \( \lambda \) \( \gamma \)  
Σαμώσατα Αεγίνω \( \delta \) \( \lambda \) \( \delta \)  

§ 12. Περί πάσης τῆς πόλεως αίτω:
Πύραρα        \( \xi \) \( \gamma \) \( \lambda \) \( \epsilon \)  
Πάγρη         \( \lambda \) \( \epsilon \) \( \delta \)  
παί αἱ Σύρια Πύλαι \( \xi \) \( \gamma' \) \( \lambda \) \( \epsilon \)  

§ 13. Κυρίος [γ] ἡστικής τῆς πόλεως αίτω:
Αρκενία         \( \delta \) \( \lambda \)  
Ῥιγία              \( \delta \) \( \lambda \) \( \gamma \)  
Βουβία           \( \gamma \) \( \lambda \) \( \gamma' \)  
Ἡράκλεα         \( \lambda \) \( \epsilon \)  
Νιλαρα         \( \epsilon \) \( \lambda \) \( \gamma \) \( \delta \)  
Ἰεραπολις       \( \delta \) \( \lambda \) \( \delta \)  
Κύρος ἡ Κύρος  \( \epsilon \) \( \lambda \) \( \epsilon \) \( \epsilon \)  
Βίσσος           \( \lambda \) \( \epsilon \) \( \epsilon \)  
Βανα             \( \epsilon \) \( \lambda \) \( \epsilon \) \( \epsilon \)  
Παραφά            \( \lambda \) \( \epsilon \) \( \epsilon \)  

§ 14. παί παρὰ τῶν Ευφράτην πόλεως αίτω:
Οτραμ          \( \delta \) \( \lambda \) \( \epsilon \) \( \epsilon \)  
Ἄρωνδισ         \( \delta \) \( \lambda \) \( \epsilon \)  
Σαγμα           \( \delta \) \( \lambda \) \( \epsilon \)  
Ἑφασος           \( \delta \) \( \lambda \) \( \gamma \)  
Καταλία        \( \delta \) \( \lambda \) \( \gamma' \)  
Βηθαμαρία ἡ Βηθαρία \( \delta \) \( \gamma \) \( \lambda \) \( \epsilon \)  

Digitized by Google
§ 15. Σελευκίδος δὲ πόλεως αἰθή

Γέφυρα, αὐτὰρ η Ἑραγλίτα η Ἐφύαηγα, αὖτα ἔλεγεν ὁ Ἰμμος.

§ 16. Κασσιώτιδος δὲ πόλεως αἰθή

Ἀντιόχεια ἢ ἐπὶ τοῦ Ὀρόντου

κοταμοῦ, Αλάφη, Βακταίαλλη (ἡ Βακταίαλλη) Ἀδεθεία, ἅ Ἀνδρία.

(Σελευκίδος ἢ) Σελευκία πρὸς.

§ 17. Χαλββωντίδος πόλεως,

Θεμά, Ἀκοράκα ἢ Ἀκοράβα, Δεσμίμα, Χαλεθίον, Στηλούγκα ἢ Στηλούνεκα, καὶ παρὰ τοῦ Εὐφράτεων.

Βαρβαρισσός.
COELE-SYRIA.

§ 18. Χαλερικής δὲ πόλεως,
χαλερις ........................................ 0  ε  λ  γ
λαμπαδάμα ........................................ 0  ε  λ  δ  γριβ
τολμιδεσσα ........................................ 0  γριβ  λδ  γο  5
μανωνις ............................................ δε  λδ  ε
κάμπα .............................................. 0  εγ  λδ  ε'

§ 19. Ἀπάμηνης πόλεως,
νάξαβα ἡ νάξαμα .................................... 0  ε  λδ  ιβ
καὶ ἀπ’ ἀνατολῶν τοῦ ὄροντος ποταμοῦ,
θελεμυσσός (ἡ θελεμυσσός) 55  γο  λε
ἀπάμεια ............................................ 0  λδ  εδ
ἐμισσα .............................................. 55  γο  λδ.

§ 20. Ἀσοδικήνης πόλεως,
σκαβίωσα λαοδίκια .......................... 55  γο  λγ  εδ  15
παράδεισος .......................................... 55  εδ  λγ  εριβ
τάφρουδα .......................................... 0  λγ  ε'

§ 21. Φοινίκης μεσογεωι πόλεως,
ἀρκα ............................................... 5η  γ'  λδ
παλαιόβιλος ....................................... 5η  εδ  λδ  20
γάβαλα ............................................ 5ε  ε'  λγ  ε'
καισάρεια πανηγ ............................... 5ε  γο  λγ

§ 22. Κολλῆς Συρίας Δεκαπόλεως πόλεως αἰδε—
ℏλίου πόλεως ..................................... 5η  γο  λγ  25
ἀβιλα ἐπικληθείσα λυσανίου 5η  εδ  λγ  γ
σάνα ................................................ 5η  γ'  λγ  γριβ
ινα ................................................... 5η  ε  λγ
δαμασκός .......................................... 5ε  λγ
σαμουλλά .......................................... 5ε  ε  λθ  ε
ἀβδα ............................................... 5η  εδ  λθ  ε'  30
καὶ ηττης ὑπὸ τὸ Ἀλσάδαμον ὄρος οἱ Τρα-, χώνται Ἀραβες.

Γέφφα ................. 0 λβ λγ
'Ελέφη ................. 0 λβ γο
Νιλαξα ................. 0 ε' λβ ε 5
'Αδραμα ................ ξδ ιδ λα ιδ.

§. 27. Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Συρίᾳ
η το Αραδος ἐπέχουσα μοῖρας ........ ξη λδ ε
καὶ η Τύρος ἡ πρόσγειος ............ ξε λγ γ'.

Κεφ. 15'.

Πα λ α ἴ σ τ ἴ ν ης Ὡ ἐ σ ἴ ς.

[Ἀσίας πίναξ ὁ'.]

§. 1. Ἡ Παλαιστίνη (Συρία), ἡ τε ή καὶ Ἰου- δαία παλεῖται, περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρκετῶν Συ- ρίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθεμένην γραμμήν, ἀπὸ δὲ ἀνα- 15 τολῶν καὶ μεσημβρίας Ἀραβίᾳ Πετραίᾳ κατὰ γραμμήν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Συρίᾳ ἐκθύνου ὄριον μέχρι τοῦ πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ πέρα- τος, οὔ περάτος ἡ Θέσις .............. ξδ 0 λ γο' ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ τῇ ἑπτάθεν μέχρι Θαλάσσης ἐκ- 20 τεθεμένης τῆς Αἰγύπτου μέρει, καὶ τῷ ἐφεξῆς μέχρι τοῦ ὄριον τῆς Συρίας πελάτης κατὰ περιγραφήν το- αύτην.

§. 2. μετὰ τῶν τοῦ Χοροῦ ἐκβολάς.

Καισάρεια Σιρατωνος ............ ξδ 0 λδ ε 25

Ptol. Geogr. II.
LIB. V. CAP. 16.

'Απολλωνία .................. ξὲ  λθ δ'  18
'Ιόππη .................. ξὲ γο'  λθ  ιβ'
'Ιαμνετῶν λιμήν .................. ξθ  ιβ'  λθ
'Αζωτός .................. ξὲ δ'  λαι  γγ

5  Γαζαλῶν λιμήν .................. ξὲ σ'  λαι  γγ
'Ασκαλῶν .................. ξὲ σ'  λαι  γο'
'Ανθηδάν .................. ξδ'  γγ  λαι  γο'.

§ 3. Διαφεῖ Δή τήν 'Ιουδαίαν τό πρός τήν 'Ασφαλ-

10 τίτιδι λίμην 'Ιορθάνου ποταμοῦ μέ-
ρος, ὡς τό μέσον ἐπιέχει μολφάς .................. ξὲ  γγ  λαι  σ'  4.
καὶ πόλεις εἰσίν ἐν αὐτῇ μεσόγειοι αἴδη:

Γαλιλαῖας

Σαμίνωρ (ἡ Σαμίνωρ) .................. ξὲ γο'  λθ  ιβ'
Καπαρκοτεί (ἡ Καπαρκοτεί) ξθ'  δ'  λθ  ιβ'

15  'Ιουλίας .................. ξὲ ιβ'  λθ  ιβ'
Τιθεμέα [λίμη] .................. ξὲ δ'  λθ  ι

§ 5.  Σαμαρβίλας δέ

Νεάπολις .................. ξὲ  γγ  λαι  γγ
Θήβα .................. ξὲ ιβ'  λαι  εδ.

20 § 6.  τῆς δὲ 'Ιουδαίας,
ἀπὸ μὲν δύσεως τοῦ ποταμοῦ,
'Ράφεα .................. ξὲ  λαι  ε
'Γάζα .................. ξὲ ιβ'  λαι  εδ
'Ιαμνεία .................. ξὲ γο'  λθ

25  Λυδία .................. ξὲ'  λθ
'Αντιπατώς .................. ξὲ γ'  λθ
'Αρουσιάς .................. ξὲ ε'  λαι  ειβ'
Σεβαστή .................. ξὲ γο'  λθ  γ'
Βαιτογαβρεί (ἡ Βαιτογαβρα) ξὲ ε'  λαι  ε

30  Σεβούς ἡ Βεβούς .................. ξὲ γ'  λαι  ιβ'.
§ 7. Ἐμμαοὺς .......... ξη λά εδ
(*) Γούφα ......... ξη κ' λά εδ
Ἀρχαλάς ......... ξη η λά εδ
Φασηλίς .......... ξη λα γιβ λά ειβ
Ἰερεικοῦς (ἡ Ἐρικός) .... ξη δ' λα γιβ

§ 8. Ἰεροσόλυμα, ἡ νῦν καλουμένη.
 Ἀλίλλα Καπιτολίας .......... ξη λά γο'
Θάμνα .......... ξη δ' λά ε
Ἑγγάδα ......... ξη ε λά δ'
Βηθαφό ......... ξη ε λά
Θαμαφό .......... ξη γ' λά

§ 9. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου,
Κόσμος (ἡ Κόρμος) .......... ξη δ' λά ειβ
Λεβανάς .......... ξη γ' λά γιβ
Καλμαφόνη .......... ξη ι' λά ε'
Γάζωρος .......... ξη η λά δ'
Ἐπίκαιφος .......... ξη λά ιβ'

§ 10. Ἰδομεναίας,
ἢς ἐστὶ πᾶσα ἀπὸ δύσεως τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ,
Βερξαμμα .......... ξη η λά δ'
Καπάροφα ...... ξη ε λά δ'
Γεμμαφροῦς .......... ξη η λά ε'
Ἑλουσα .......... ξη ε λά ειβ
Μάγι .......... ξη γο' λά ειβ.
Κεφ. ύ.

Ἀραβίας Πετραίας Θέσεως.

[Ἀσίας πίναξ δ.]

§ 1. Ἡ Πετραία Ἀραβία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ὁ ὄψις τῶν ἔκτεθεμένων τῆς Ἀιγύπτου μέρει, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν τῇ τῇ Παλαιστίνῃ Ἰούδαιᾳ καὶ τῷ μέρει τῆς Συρίας κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν γραμμάς, ἀπὸ δὲ μεσανθράξεως τῷ μυχῷ τοῦ Ἀραβικοῦ κόλπου, ὡς ἔπεχε μοιράς ἐγὼ Ε ἔγγ ρας ἔγγ καὶ τῷ ἔντευθεν Ἑλαντή κόλπων μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς τῆς αὐτοῦ, ὡς ἔπεχε μοιράς ἐγὼ καὶ μὲν Ἀφράν κόμη μοιράς ἐγὼ γόρ ὡς ἔπεχε μοιράς ἐγὼ γόρ ἀνατολῶν τῇ ἐκβαλλομένῃ γραμμή ἐπὶ τὸ ἔκτεθεμένῳ τῆς Ἀραβίας ἔσωθινον πέρας, παρὰ μὲν τὴν Ἐυδαίμονα Ἀραβίαν μέχρι τυματος ταύτης τῆς γραμμῆς, ὡς ἔπεχε μοιρὰς. ἔγγ ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς γραμμῆς.

§ 2. Ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῇ ἐκβαλλομένῃ γραμμή ἐπὶ τὸ ἔκτεθεμένῳ τῆς Ἀραβίας ἔσωθινον πέρας, παρὰ μὲν τὴν Ἐυδαίμονα Ἀραβίαν μέχρι τυματος ταύτης τῆς γραμμῆς, ὡς ἔπεχε μοιρὰς. ἔγγ ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς γραμμῆς.
Ιουδαίαν. Καὶ ἀπὸ μὲν δύσεως τῶν ὄρεων τούτων παρὰ τὴν Αἰγύπτιον ἡ τε Σαρακηνήν
παρῆκεν
καὶ ὑπ’ αὐτὴν ἡ Μουνυχιάτις,
ὑπ’ ὅπερ τοῖς κύλιντος εἰσὶν οἱ Φαραώιται, ἡ
παρὰ δὲ τὴν ὄρεσσιν τῆς Εὐδαί-
μονος Ἄραβιας οἱ Ραῖδηνοι.
§ 4. Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ μουσώμου καὶ
κόμαι αἰδέ:

Καδόνα .................................................. ες 8 I E 10
Μαλιάνθα ............................................. ες 8 E 1 E
Κάλγουρα ............................................... ες 8 γ’ 1 E
Ἀῶδα ...................................................... ες 8 Γ 1 δ

(*)
Γούβδα .................................................. ες 8 ε 1
Γεράφα ................................................... ες 8 γ’ 1 δ 6
Γερασα ............................................... ες 8 ε 6 E

§ 5. Πίναξ ............................................... ες 8 δ 1 γ’
Χαράκωμα ............................................. ες 8’ 1
Αίδα ..................................................... ες 8’ 1 δ 6 γ’
Ζαναζάδα ................................................ ες 8 δ 6 E γ’ 20
Ἄδρου ..................................................... ες 8 δ 6 E γ’ B
Ζέδα ......................................................... ες 8 γ’ 1 E
Θάνα ....................................................... ες 8 E 1 E
Νέκλα ..................................................... ες 8 E 1 δ
Καλαφάφι................................................ ες 8 γ’ 1 γ’ 22
Μώκα ...................................................... ες 8 γ’ 1’

§ 6. Εσθουτα ......................................... ες 8 ξ’ B I’ A
Ζίζα ....................................................... ες 8 E B A’ Β
Μάγονα .................................................. ες 8 I E δ
Μύδανα ................................................. ες 8 E I δ 6 20
Κεφ. ιη'.

Μεσοποταμία περιορίζεται από μέν ά ρ-κτών των ἐκτεθημένων μέρει τῆς Μεγάλης Άρμενλας, ἀπό δὲ δύσεως τῶν ἐκτεθημένων παρὰ τὴν Συρίαν τοῦ Ἐβραίου ποταμοῦ μέρει, ἀπό δὲ ἀνατολῆς τῶν παρὰ τὴν Ἀσσυρίαν μέρει τοῦ Τήραδος ποταμοῦ τῶν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Άρμενλα τμῆματος μέχρι τῶν τοῦ Ἡρακλείου Βωμῶν, οἳ ἐπέχουσι μολ-

§ 1. Ἡ Μεσοποταμία περιορίζεται από μέν αρκτών των ἐκτεθημένων μέρει τῆς Μεγάλης Άρμενλας, ἀπό δὲ δύσεως τῶν ἐκτεθημένων παρὰ τὴν Συρίαν τοῦ Ἐβραίου ποταμοῦ μέρει, ἀπό δὲ ἀνατολῆς τῶν παρὰ τὴν Ἀσσυρίαν μέρει τοῦ Τήραδος ποταμοῦ τῶν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Άρμενλα τμῆματος μέχρι τῶν τοῦ Ἡρακλείου Βωμῶν, οἳ ἐπέχουσι μολ-

§ 2. Ὁρισταὶ τῇ Μεσοποταμίᾳ κατονομάζεται τὸ τά Μάσιον ὄρος, οὗ τὸ μέ-
§ 3. Ποταμός δὲ διαφέρουσι τὴν χώραν ἀπὸ τῶν εἰρημένων ὁρίων ἐκτραπόμενοι, ἀλλοι τε καὶ ἕτερον καλούμενος Χαβώρας, οὐ καὶ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοῖρας ὁδ  ἢ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφῆ ὁδ
καὶ ὁ καλούμενος Σαοκόρας ποταμὸς, οὐ καὶ μὲν πηγαὶ ἐπέχουσι μοῖρας ὁδ ἢ δὲ πρὸς τὸν Εὐφράτην συναφῆ τοῦ ποταμοῦ ἐπέχει μοῖρας ὁδ.

§ 4. Κατέχει δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν πρὸς τῇ Ἀρμενίᾳ ἢ Ἀνθεμούσια, ἢ Χαλκίτης, ὑπὸ δὲ ταῦτα ἢ τῇ Γαυζανίτις, τῇ Σιγάβην, ὑπὸ δὲ τῷ Τήρῳ ποταμῷ ἢ Ταῦρον ἢ Πώρμην, ἢ Τρυφερᾶ ἢ Ἄρκωβαφίτις.

§ 5. Πόλεις δὲ ἤσσω ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ καὶ κωμαῖ, παρὰ μὲν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν οἶδα
Πορσίκαι ὁδ  ἢ Βαρσάμης ὁδ  ἢ Σάρσουιά ὁδ  ἢ Βύρσμα ὁδ
Μαύραι ὁδ  ἢ Μαγουδά ὁδ  ἢ Χαβώρα ὁδ.

§ 6. Νικηφόρον ὁ οὐδὲν ἢ Μαγουδά ὁ οὐδὲν ἢ Χαβώρα ὁ...
(*) Κλαυδίου Πτολεμαίου

Γεωγραφικής Τοπογράφησις

Βιβλίον τ'.

Τάδε ἑκατον ἐν τῷ ἐκτω.

5 Ἐκθέσεις τῶν ἐφεξῆς μερῶν τῆς Μεγάλης Ἀσίας.

§. 1. [Πλακενίς πέμπτος]

α. Ἀσινολάς,

β. Μηδίας,

γ. Σουσιανῆς,

10 δ. Περσίδος,

ε. Παρθίας,

ζ. Καρμανίας Ἐρήμου.

§. 2. [Πλακενίς ἐκτος]

η. Αραβίας Εὐδαιμονος,

15 η. Καρμανίας.

§. 3. [Πλακενίς ἐβδομος]

θ. Ὀρκανίας,

ι. Μαργιανῆς,

ια. Βακτριανῆς,

20 β. Σογδιανῶν,

γ. Σαχῶν,

δ. Σκυθίας τῆς ἑντὸς Ἰμάου ὄρους.
ASSYRIA.

§ 4. [Πλακε όγδοος]
ι. Συνθέας τῆς ἐκτὸς Ἰμάου ὅρους,
ιε. Σημικῆς.

§ 5. [Πλακε ἔκκατος]
ιε. Ἀρελᾶς,
ιη. Ποροπανσαδῶν,
ιθ. Δραγγιατῆς,
κ. Δραχώσας,
κα. Γεδρωνᾶς.

[§ 6. Γίγνονται ἐπαρχίαι καὶ, πλακε ὅτι.]

Κεφ. α'.

Ἀσσυρίας. Θέσις.

[Ἀσίας πλακε ἕτερος.]

§ 1. 'Ἡ Ἀσσυρία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τοῦ ἑφημένου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας μέρος παρὰ τὸν 15 Νιφάτην τὸ ὄρος, ἀπὸ δὲ δύσεως Μισσυποταμίᾳ κατὰ τὸ ἐκτεθεμένον τοῦ Τήγριδος ποταμοῦ μέρος, ἀπὸ δὲ μεσημβρείᾳ Σουμανῆ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 20 Τήγριδος γραμμῆς μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θέσις μοίρας ...............πὸ λξ............. 25 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ῥωμαίας μέρος παρὰ τὴν ἐπιζυγινούσαν τὰ ἑφημένα δύο πέρατα γραμμῆν, ἐφ' ἦς ἐστὶν δ' Χαβώρας τὸ ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέκειν μοίρας ...............πι λξ ε' καὶ ...............πη............. 25

§ 2. Καλοῦται δὲ τῆς χώρας
ἡ μὲν παρὰ τὴν Ἀρμενίαν Ἀφραπαχίτης,

PTOL. GEOGR. II.
ἡ δὲ παρὰ τὴν Σουσιανήν Σιττακηνή.
τὰ δὲ μέσα κατέχουσιν
καλεῖται δὲ καὶ ἡ μεταξὺ τῆς Ἀφραπαχίτιδος καὶ τῶν
Γαραμαίων
5 (*) ἡ δὲ μεταξὺ τῶν Γαραμαίων
καὶ τῆς Σιττακηνῆς
ἡ ὑπέρκειται
ὑπέρκειται δὲ καὶ τῆς μὲν Ἀδιαβηνῆς
ἡ Καλακινή.
10 τῶν δὲ Γαραμαίων
ἡ Ἀρβηλίτες χώρα.
§. 3. Πόλεις δὲ εἰσὶ καὶ καμάι τῆς Ἀσοφρίας
παρὰ μὲν τὸ τοῦ Τῖγριδος μέρος.
Μάρδη .................. ος
Σαραφα .................. ος
15 Βέσσαρα .................. ος
Βελκίανα .................. ος
Νίνος .................. ος
Σάκαδα .................. ος
Ὀροβα .................. ος
Θείδη .................. ις
Κτησιφών .................. ις
§. 4. ἐν δὲ τῇ λοιπῇ χώρᾳ μέσῃ,
Βῆθαβα ἡ Βιθαβα ........... ος
20 Ἀφραθα .................. ος
Ζίγωρα .................. ος
Ἄφιρα .................. ις
Ὀβανα .................. ις

Schol. ad §. 3. v. 17. Νίνος. αὐτῇ ἐστὶν ἡ Ἕνεκτ.
ASSYRIA.

§ 5. 

Θησάφα ........................................... πα δ` λη θ
Кόρσουρα ........................................... η γ' λη ε'
"Ορφα ........................................... οδ γ' λη ε'

§ 6. 

Δημία ........................................... π η γ λη ε'
Κωμόπολις ........................................... πα η ε'
Λόσα ........................................... οδ λε η δ
Γανάμηλα ........................................... οδ ε λε ε'
Σάρβανα ........................................... οδ λε
Αρβηλα ........................................... π λε ε'
Γομαρα ........................................... π γ' λε ε 10
Φουσίανα ........................................... πβ ε' λε γο'
Εισόη (η Ισούη) ........................................... πβ ε' λε γ'

§ 7. Ποταμοί δὲ διαφέουσι τὴν χώραν συμβαλλοντές τῷ Τίγριδι ποταμῷ, ὃ τε Λόκος, οὐ αἱ μὲν ἰην αἱ ἐπέχουσι μολφάς ............................................................ οή λδ
η δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφῆ μολφάς .......................................................... οδ λε\\nκαὶ ὁ Κάπρος ποταμὸς, οὐ αἱ μὲν ἰην αἱ ἐπέχουσι μολφάς .......................................................... οδ λδ λε
η δὲ πρὸς τὸν Τίγριν συναφῆ μολφάς .......................................................... οδ λε ε'
kai ὁ Γοργός, οὐ αἱ μὲν ἰην αἱ ἐπεʿ-

F 2
οἷς ὑπόκειται Ἡ Μαρτιανή, παρ' ὅλην τὴν πλευρὰν τῆς Ασσυρίας·
tὰ δὲ ἐπὶ Θαλάσσην κατέχουσι καὶ Καδούσιοι,
oὶ καὶ Ληγαί,
καὶ Αφιβυκας.
μεθ' οὖς διατέλεστες μέχρι τῆς
μεσσυγαλάς Αμαριάκαι,
καὶ Μάρθοι ( Чт. Αμάρ-
δοι?),
10 κατέχουσι δὲ καὶ τὰ μὲν ἐντὸς
πρὸς τῶν Καδούσιων χώραν Καρδούχοι,
καὶ Μαροῦνδαι,
μέχρι τῆς Μαρτιανῆς λίμνης·
tὰ δὲ ἐντὸς τῆς τῶν Γηλῶν Μάργασοι.
15 μεθ' οὖς διατέλεσε δὲ μέχρι τῶν Αμαριακῶν.
§. 6. Καὶ τὰ μὲν ἀνατολικῶ-
tερα τοῦ Ζάγρου ὄρους Σαγάρτιοι.
μεθ' οὖς ἐκτέταται μέχρι τῆς
20 Παρθίας Ἡ Χωρομιθρηνή, ἀρχικωτέραν ἔχουσα τὴν Ἐλυμοίδα·
(*) Ἡς τὰ πρὸς ἀνατολικά κατέχουσι Τάποορος.
ἀπὸ δὲ μεσσυγαλᾶς εἰς τῆς Χω-
Ρομιθρηνῆς οἰ τε Σίδικας,
25 καὶ Ἡ Σιγμιάνική, Η Ῥαγιανή,
καὶ ἐπὶ τοῦτων ὕπο τοῦ Ἰασόνιον
ὁρὸς οἰ τε Οὐάδασσοι,
καὶ Ἡ Αρείτης χώρα,
30 καὶ παρ' ὅλην τὴν Περσίδα Η Συρομηδὰ.
§ 7. ἐπείροναι δὲ καὶ αἱ μὲν τοῦ
Ζάγρου Πύλας μοίρας...πὸ ι ἔ λξ
αἱ δὲ Κασπίας Πύλαι...ζὸ λξ.

§ 8. Πόλεως δὲ ἐσι καὶ κύμαι μεσόγειοι τῆς Μηδίας
αἵτων.
Σχάβινα...οἵ ι μβ ι
Γαβάλη...η μβ
Οὐκα...η γομbv ι
Οὔαρε...η μβ
Κάνδος...ηγι ι μβ 10
Γαβρί...η μα γο'
Σώκα...η μα ε'

§ 9. Τουκάρας...η μα ηδ
Ἄζαγα...η η δμα ε'
Μορούνδα...η γομ ημ ι 15
Τηράνα...ηγι ι μβ η'
Φαράμβαρα...η εμα γ
Ταχασάρα...ηδ γμα

§ 10. Ζαλάκη...ηζ δμα
Ἀλούκα...η γομ ι η 20
Γανταλία...ηβ ι γο'
Φάζαβα...ηβ Η μ ε'
Φαράσπα...ηθ η μ ε
Κούρα...ηζ δμα
Φαράσπα...ηζ η μ ε 25
Γαβρί...ηθ γμα γ'
Νάνδη...ηδ γοη μδ γο
Ζάζακα...ηθ γοη μδ ε
Σάρακα...ηθ δμδ γ'

§ 11. Μανδόγαρα...ηζ ηδ μδ ι 30
Αγάνταβα
Γάλλα
Οράκανα
Δικάδρα η Αλιδράκα
Φωάκα
Νάζαδα
Διλύζα η και ὄρος
Δροσάκα

§ 12. Αλλοδάκα

Λαρμώσα
Σληκαρ
Βατύα
Οὐσσαστη
Νήγουζα

§ 13. Ουένεκα
Βιθλα
Διλύζα

Ζαραντής
Γάβτηα
Λάρασα

§ 14. Εκβάτανα
Χώκαστρα
Νιφαύαντα

(*)
Γουσλαμα
Τρούζα
Χόλαν

§ 15. Διφαδίς
Τιφρακάνα

( )

πδ 15 ζ
ζ' 15 ζ
ζα 15 ε
ζγζ' 15
ζγ 15 ε
η 15
πγ η
πδ η
πδ η
πδ η
πδ η
πδ η
πδ η
πδ η

πζ γο' η η η

πζ η γο'
πδ η γο'
πζ η γο'
πζ η γο'
πζ η γο'

πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8

πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
πζ η 0' η 8
§ 16. Αργονία

§ 17. Ταυτική

§ 18. Ρύφα

Σουσιανῆς θέσις.

[Ἀσίας πίσας εἰς]

§ 1. 'Ἡ Σουσιανή περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀρχῇ τὰς Ασσυρίας κατὰ τὴν διαφοράντων αὐτής πλεονάσματος, ἀπὸ δὲ δύσεως Βαβυλωνίας παρὰ τὸ ἱστορικὸν τοῦ
Τῇ γρίφῃ Θαλάσσης μέρος, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Περσίδος κατὰ τὴν ἐπίζευγμενὴν γραμμὴν, ἀπὸ τοῦ εἰρημένου πρὸς τῇ Ἀσσούρια καὶ τῇ Μηδίᾳ πέρατος μέχρι τῶν ἐκ τῶν Περσικῶν κόλπων ἐκβολῶν τοῦ ὘ροατίδος ποταμοῦ· ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ ἀπὸ τοῦ Τήγριδος μέχρι τοῦ Περσικοῦ κόλπου μέχρι τῶν τοῦ ὘ροατίδος ποταμοῦ ἐκβολῶν, αἱ ἐπέχουσι μολφαὶ...πὲ ἐ ὑ ἐ κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.

§. 2. Τὸ δυτικὸν στόμα τοῦ Τήγριδος ἐν τῇ περιγραφῇ τῆς Βαβυλωνίας ἔχεται... ὅθ᾽ ἐ ὑ ἐ δ᾽ τὸ ἀνατολικὸν στόμα τοῦ Τήγριδος ποταμοῦ ἐκβολῶν......πὲ ἐ λὰ
Χάραξ Πασινοῦ......πὰ λὰ
Μωσαίου ποταμοῦ ἐκβολαῖ......πβ ὑ γο'
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ......πβ ἐ ὑγ
Πηλώδης κόλπος......πγ λὰ
Εὐλαίου ποταμοῦ ἐκβολαῖ......πδ ἐ ὑ γο'
αἱ ἐν τῇ Σουσιανῇ πηγαὶ τοῦ πο-
ταμοῦ......πγ ὑ
aἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ πὲ ὑη
Τέναγος Ἀμμώδες......πδ ἐ ὑ ἐ
Ὁροατίδος ποταμοῦ ἐκβολαῖ......πδ ἐ ὑ ἐ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ......πη ὑ ὑδ γο'

§. 3. Κατέχουσι δὲ τῆς Σουσια-
νῆς τὰ μὲν ἐπὶ Θαλάσσης Ἐλυμαῖοι,
tὰ δὲ πρὸς τῇ Ἀσσούριᾳ Κοσσαῖοι·
kαλεῖται δὲ καὶ ἡ μὲν παρὰ τὸν Τή-
γριν χώρα

ἡ δὲ παρὰ τὴν Περσίδα Μελιτηνῆ,

Καβανδηνῆ,
(*) ή δ' ὑπὲρ τὸν Χάρακα Χαρακηγή:
μεταξὺ δὲ ὑπὲρ μὲν τοὺς Ἐλυμαλους ἡ Κυσσία,
ὑπὲρ δὲ αὐτὴν ἡ Χαλταπίτεις,
ἡς μεταξὺ καὶ τῆς Κυσσίας πεδίον Αθηρά.

§. 4. Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ Σουσιανῇ καὶ κόμαι 5
παρὰ μὲν τὸν Τίγρους ποταμὸν μεταξὺ τοὺς Ἡρακλε-
ους Βομούς, δὲ ἐπείχουσι μοῖρας...π ἴθ γ'
'Αγορά ..................................................π ἐ ἴθ ἐδ
'Αρακκά ..................................................π ἰ ἴθ γο'
'Ασία .....................................................π ἵ ἴθ γο'. 10

§. 5. Ἔν δὲ τῇ μεσογείᾳ πόλεις,
Παλινία ..................................................πγ ἐδ ἰ ἐ
Σακσόνη ..................................................πβ ἐδ ἰσ
Βαργάν ..................................................πδ δ' ἴδ ἐδ
Σουσα ....................................................πδ ἴδ δ' 15
Σαῖθα ......................................................πδ ἰγ ἐδ
Ἀνορά .......................................................πβ ἵ ἴθ γο'
Ἀγάδδα .....................................................πγ γο' ἵγ γ'
Ἀβλυκα ....................................................πδ ἵ ἵθ γ'
Ταφελανα ..................................................πβ ἴθ ἵ ἐ 20
Σιλη ..........................................................πδ ἴθ ἵ ἐ
Γραν .........................................................πβ ἵ ἵθ ἐ
Ἀνοῦχα ......................................................πγ ἵ ἵθ γο'
Οὐρλαν ......................................................πδ γο' ἵ ἵθ γο'

§. 6. Νῆσος δὲ παράκειται τῇ Σουσιανῇ 25
Ταξιλανα ..................................................πδ κδ ἵ'.
Χεφ. Ὁ.

Περσὶ δος θέσεις.

[Ἀσίας πίναξ ε']

§ 1. Ἡ Περσὸς περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρχτων Ἑθλία κατὰ τὴν ἐκτεθμένην διὰ τοῦ Παρχοάθρα ὄρους γραμμῆς, ἀπὸ δὲ δύσεως Σουσιανή παρὰ τὴν εἰρημένην αὐτῆς ἀνατολικὴν πλευράν, ἀπὸ δὲ ἀνατολικῶν Καρμανία ἀπὸ τοῦ παρὰ τὴν ἐκβαλλομένην μεταφρασμένην γραμμήν πρὸς τῇ Ἑθλία καὶ τῇ Παρθίᾳ πέρατος μέχρι τῶν ἔως τὸν Περσικὸν κόλπον Βαγράδα τοῦ ποταμοῦ ἐκβολῶν ἦδε ἦδε ὡς ὀπὸ δὲ μεσοβρίας τῶν ἀπὸ τοῦ Ὀροατίδου ποταμοῦ ἐκβολῶν μέχρι Βαγράδα μέρει τοῦ Περσικοῦ κόλπου κατὰ περιγραφὴν τοιαύτην.

§ 2. Μετὰ τὰς τοῦ Ὀροατίδου ποταμοῦ ἐκβολὰς Ταόκη ἄκρα ἦπερ ἦπερ, Ρογομάνους ποταμοῦ ἐκβολαὶ τῆς τῆς αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἦδε ἦδε
Χαρφόντος ἄκρα ἦπερ ἦπερ γο' ἦδε ἦδε
Ἰώνακα πόλις ἦδε ἦδε
Βρισοάνα ποταμοῦ ἐκβολαὶ ἦδε γο' ἦδε γο'
αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἦγα ἦγα
Ἀυσίνη ἦγα ἦγα
Βαγράδα ποταμοῦ ἐκβολαὶ ἦδε ἦδε ὡς ὀπὸ δὲ
αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἦδε ἦδε ὡς ὀπὸ

§ 3. Καλβίται δὲ τῆς Περσίδος ἦ μὲν παρὰ τὴν Ἑθλίαν πάσαν Παραιτακηνή,
ΠΕΡΣΙΣ.

§ 4. Πόλεις δὲ εἰσιν ἐν τῇ Περσίδι καὶ κῦμαν μεσὸ- 10

gειοι αἴδε

Οζώα ........................................ πὲ ἔδ ὶ γ
Τάναγρα ........................................ πζ ὶ δ ὦ
Μαρπάσιον ..................................... Ἰβ ὦ ὦ
᾿Ασπάδανα ...................................... πζ ὦ ὦ ὦ 16
Ἄξιμα ............................................. πζ ἐδ ὦ ὦ ὦ
Πορνόσπανα ..................................... πζ ὦ ὦ ὦ
Περσηπολείς .................................. Ἰα ὦ ὦ 16
Νισίφρη .......................................... Ἰα ὦ ὦ ὦ 16

§ 5. Σύκτα ...................................... Ἰβ ὦ ὦ 20
᾿Αρβούα .......................................... Ἰβ ὦ ὦ ὦ
Κοτάμβα .......................................... ὦ ὦ ὦ γο
Ποτίκαρα ......................................... Ἰζ ὦ ὦ ὦ ὦ
᾿Αρδεα ............................................. Ἰη ὦ ὦ
Κανφίλια ........................................... πζ ὦ ὦ ὦ 25

§ 6. Βάτθινα .................................... ὦ 20
Κίννα ........................................... Ἰβ γο ὦ ὦ ὦ
Παρόδανα ........................................ ὦ ὦ ὦ ὦ 20
Τήπα ὑ Ταίσπα .................................. πζ ὦ ὦ ὦ ὦ 20
Καρμανίας Ἐφήμου Θέσις.

[Ἀσίας πίναξ ἐ.]

§ 1. Ἡ Ἐφήμος Καρμανία περιμορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Περσίδος μέρου παρὰ τὸν Βαγράδαν ποταμὸν, τῷ ἀπὸ τοῦ Παρχοάθρα ὄρους μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θέσις ἐπέχει μολφας. Ἡ δὲ ἀπὸ δὲ ἄρκτων Παρθίας κατὰ τὴν ἐπιθεωρήσεως γραμμῆς διὰ τοῦ Παρχοάθρα ὄρους, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρου τῆς Ἀρείας κατὰ τὴν προσεκαλλομένη τῇ εἰρημένῃ γραμμῇ μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θέσις ἐπέχει μολφας. Ἡ δὲ ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ λοιπῇ Καρμανίας παρὰ τὴν ἐπιζωγνύουσαν τὰ εἰρημένα πέρατα πληθυνάν.

§ 2. Κατανέμονται δὲ τῆς Ἐφήμου τὰ μὲν μεσημβρίας Ἰσατιχαι, καὶ Χοῦθοι, τὰ δὲ μέσα Γαδανώπυδρες. Ἡ δὲ πρὸς ἄρκτους καὶ ἀνατολᾶς τὴν πληθυνὰ καλεῖται Ἐνωμαστική.
Κεφ. 3.

'Αραβίας Εὐδαίμονος θέσεις.

[Ἀσίας πίναξ 5.]

§ 1. Ἡ Εὐδαίμων Αραβία περιορίζεται απὸ μὲν ἄρχτων ταῖς ἐκτεθειμέναις μεσημβριαῖς πλευραῖς, τῆς τα Πετραλίας καὶ τῆς Ἐρήμου Αραβίας καὶ τῶν νοτίων μέρες τοῦ Περσικοῦ κόλπου, (*) ἀπὸ δὲ δύσεως τῶν Αραβικῶν κόλπων, ἀπὸ δὲ µεσηµβρίας τῆς Ερυθρῆς Θαλάσσης, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν μέρους τοῦ Περσικοῦ κόλπου καὶ τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ μέχρι τοῦ Συνάγου ἀκρωτηρίου Θαλάσσης.

§ 2. Ἡ μὲν ὁνὸ παραλοι ὀστῆς περιγραφῆς ἔχει τοιαύτην·

μετὰ τὸ ἐν τῷ Ἐλαντή μυχῆς ὀρίου του Αραβικοῦ κόλπου,

Οὔτη ............................................. ἔς  ἐς  ἐς  ἐς  ἐς  ἐς  ἐς
Μοδιανα ἡ Μοδοῦνα .............. ἔς γο'  ἐς  ἐς  ἐς
Τιτσος ὄφος ....................... ἔς  ἐς  ἐς  γ'  ἐς  ἐς
Τιτσος κώμη ......................... ἐς  ἐς  ἐς  γ'
§ 3. Φοινικῶν κώμη .................. ἐς  γ'  ἐς  ἐς  γ'
Ῥανᾶθον κώμη ..................... ἐς  ἐς  τε  γ'
Χερσόνησος άκρα ................... ἐς  ἐς  γ'
Παµβία κώμη ....................... ἐς  ἐς  γ'
§ 4. Ταύτης δὲ τῆς παραλίου ῥα μὲν πρώτα κατήχουσι
καὶ ἐρμής ἐνα

Ῥτωλ. Πεγωρ. ΙΙ.
μεθ' οὖς Ἁρσαί.

§ 5. Κιναιδοκολπιτῶν χώρας

Κόπαρ κόμη ............ ξη ἐ ὅ γ' 5
Ἀργα κόμη ............ ξθ ὅβ γο'
Ζαβρᾶμ Βασίλειον ....... ξθ γ' ὅβ
Κέντος κόμη ............ ξθ γ' ὅ α ἐ
Θῆβαι πόλις ............ ξθ γο' ὅ α
Βαιτίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ .... ξθ ἐ ὅ γο'
aὶ πηγαῖ τοῦ ποταμοῦ ........ ὅ ἐ.

§ 6. Κασσανιτῶν χώρας

Βαδεὼ Βασίλειον ............. ὅ ὅ δ'
Ἄμβη πόλις ............. ὅ γο' ἕθ έ 10
Μύμαλικόμη ............. ὅα ἐθ ἑτ σ'
Ἄθηδου κόμη ............. ὅβ δ' ἑτ σ'

§ 7. Ἐλισάρων χώρας

Ποῦδνου πόλις ............. ὅβ ἐ ἑτ ἐ 15
Ἄτλου κόμη ............. ὅγ ἐ ἑπ ἐ
Ναπηγόος κόμη ............. ὅγ ἐ ἑπ
Σακατία πόλις ............. ὅδ δ' ἑδ σ'
Μοῦζα ἐμπόριον ............. ὅδ ἐ ἑδ
Σωλίππου λιμήν ............. ὅδ ἐδ γ'
Ψευδόχησις ............. ἐθ ἐ
Ἄχηλες ἐμπόριον ............. ἐθ ἐ
Παλίνδρομος ἀξρα ............. ὅδ ἐ ἑα γο'

§ 8. Ἐρυθρᾶς θαλάσσης μετὰ τὰ στενὰ

Ποσείδιον ἀξρον ............. ὅθ ἑτ ἐ 20
Σανίνα πόλις ............. ὅθ ἐ ἑα ἐθ
Καβούβαθα ὄρος ............. ὅδ δ' ἑα δ'.
<table>
<thead>
<tr>
<th>§ 9.</th>
<th>Ομηριτῶν χώρας</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Μαδόνη πόλις</td>
<td>ῥ</td>
</tr>
<tr>
<td>Μαρθάχη πόλις</td>
<td>ῥη</td>
</tr>
<tr>
<td>Δέες κόμη</td>
<td>ῥ</td>
</tr>
<tr>
<td>Ἀμμωνίου ἀκρωτήριον</td>
<td>ῥθ</td>
</tr>
<tr>
<td>Ἀραβίας ἐμπόριον</td>
<td>π</td>
</tr>
<tr>
<td>Ἀμανάσφη κόμη</td>
<td>π</td>
</tr>
<tr>
<td>Μέλαν ὄρος</td>
<td>πα</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>§ 10.</th>
<th>Ἀδραμιτῶν χώρας</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ἡβισμα πόλις</td>
<td>πβ</td>
</tr>
<tr>
<td>Μέγας Αἰγιαλός</td>
<td>πβ</td>
</tr>
<tr>
<td>Μαδα κόμη</td>
<td>πγ</td>
</tr>
<tr>
<td>Ἕμοσθη πόλις</td>
<td>πγ</td>
</tr>
<tr>
<td>Μιχρός Αἰγιαλός</td>
<td>πγ</td>
</tr>
<tr>
<td>Κάνη ἐμπορίον καὶ ἄκρον</td>
<td>πδ</td>
</tr>
<tr>
<td>Τρούλλα λιμήν</td>
<td>πδ</td>
</tr>
<tr>
<td>(*)</td>
<td>Μαϊθάθ κόμη</td>
</tr>
<tr>
<td>Πριώνοτον ὄρος</td>
<td>πδ</td>
</tr>
<tr>
<td>Πρίωνος ποταμοῦ ἐκβολαι</td>
<td>πη</td>
</tr>
<tr>
<td>τοῦ ποταμοῦ</td>
<td>pe</td>
</tr>
<tr>
<td>Ἐμβόλων κόμη</td>
<td>pe</td>
</tr>
<tr>
<td>Τρητος λιμήν</td>
<td>ps</td>
</tr>
<tr>
<td>Θιάληλα κόμη</td>
<td>ps</td>
</tr>
<tr>
<td>Μόσχα λιμήν</td>
<td>πη</td>
</tr>
<tr>
<td>Σύναγρος ἄκρα</td>
<td>ε</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>§ 11.</th>
<th>Σαχαλιτῶν</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>* Μετακων κόμη</td>
<td>πη</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Schol. ad § 11. Σαχαλιτῶν. (οἱ) ἐν τῷ Σαχαλίτῃ κόλπῳ, ἐν ἐκείνῃ κολύμβησις πινικοῦ, ἐπὶ ἀσκότων διαπλέουσιν.
Δύσαφα πόλις .................. πξ γ' ἵς ηδ
Ἀγγὴ κόμη .................. πξ ή ἵς η
Ἀστόα κόμη .................. πη ή ἵς η
Νεογίλλα Ἐπίνειον ............... πη ή
5 Ὀμοανοῦ ποταμοῦ ἐχθολαὶ .................. πδ ἵς ηδ ή
Αἰδημα ὀφη .................. ηδ ἵς ηδ γ'
Κόσαφα ἡ Κωσεῦδη πόλις .......... ηα ή
Μαντεῖον Ἀρτέμιδος ............. ηα γό' ή
Ἀβισσα πόλις .................. ηβ γ' ή η ε
10 Κορόδαβον ἄχρον ............... ηγ ή η ε
§ 12. ἐν τοῖς στενοῖς τοῦ Περσικοῦ κόλπου
Κρυπτὸς λιμήρ .................. ηβ γό' ήα η
[Ὁρὴ παράλια Ἀφραίας Εὐδαίμονος:
Ἰππος ὄφος .................. ηξ ηδ' ἵς η γ'
15 Καβοῦσαθρα ὄφος .................. ὅς ηδ ηα η ε
Μέλαν ὄφος .......................... πά η ηα η ε
Πρωνοτοιν ὄφος .................. πδ γό' ηγ
Αἰδημα ὀφη .................. ηδ ηε ηγ γ'
Μέλαν ὀφη καλούμενα Ἀσαβῶν, ἄν τὸ ἐπὶ Θαλάσση
20 μέσον ἐπέχει μολφας .................. ηγ ηβ ηγ γ'
Ἀσαβῶν ἄχρον .................. ηβ η γ'
§ 13. [ποταμοὶ παράλιοι:
Βαϊτίος ποταμός .................. ηδ η ηγ' ηα γό'
αἴ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ .................. ηδ ηα ηε
25 Πρόλωνος ποταμὸς ἐχθολαὶ .................. πδ ηε ηε
αἴ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ .................. πδ ηε ηε
Ὀμοανὸς ποταμὸς .................. πδ γό' ήδ ηε

Adnot. ad §. 12. sq. Verba uncis [] inclusa codici Coisliniano debentur.


ARABIA FELIX.

Δαρ ροταμός .............. πς γ' κυ μ
αι πηγαί τοῦ ροταμοῦ ...... πα εη
Κάσαρα πόλις ............. ζα κ'

§. 14. Περσικοῦ κόλπου.

Ιχθυοφάγων

κόλποι ἐπὶ πολὺ διήμοτες,

ἐν ἑστὸς ἱσων οἱ Μάκαι,

ητα Ναρβιτῶν

Ῥέγμα πόλις .............. πη γ' κυ γ'
Ἰερὰ Ηλιοῦ ἀκρα ............ πξ γ' κυ εγ 10
Δαρ ροταμοῦ ἐκβολαί ......... πς γ' κυ μ
αι πηγαί τοῦ ροταμοῦ ...... πα εη
Κάρπα πόλις .............. πς κυ γο'
Κάβαρα (ἡ Κανάνα) πόλις ... πε κυ μ

§. 15. ἔτοι Ἀτταιων

Σαρκών πόλις .............. πδ δ' κυ
Κάραδα πόλις .............. πγ γο' κυ μ
Ἀττα κώμη .................. πδ κυ δ'

§. 16. ἔτοι Γεφδαίων

Μαγισδάνατα ἡ Ματισάνα

πόλις ................. πα ... κυ γ'
Γέφρα πόλις .............. π κυ γ'
Βιλβανα πόλις .............. π κδ ε'

§. 17. ἔτοι Θαυμών

Ἐξαρα πόλις ................ π κο 25
Μάγων κόλπος .............. π κο γο'
Ἰσιράνα πόλις .............. π κο γ'

§. 18. Ἀσανιτῶν

Μαλλάβα πόλις .............. π ε' κς γ'
Χερσόνησος ἀκρα ............ π γ' κς μ 30
§ 19. Ἀβουκαλων
5 Ἰερὸς κόλπος .................. ὅθ' ὅ τη ὅ
Κορωμίνης πόλις ................ ὅθ' ὅ ἔδ.
(*) μεθ' ήν τὸ βιομενὸν πρὸς τῇ Ἐρήμῳ πέρας,
καὶ ὁ Μαυσανίτης κόλπος ................ ὅθ' ἴ ὅ
§ 20. Ὀρη δ' ὀνομάζεται τῆς χώρας τὰ τε βιομένα
10 ἐπιλαμβάνοντα εἰπὶ πλέον καὶ τῆς μεσογείας, καὶ εἶτι τὸ
καλούμενον Ζάμης, οὗ τὸ μέσον
ἐπέχει μολφας ..................... ὅς καὶ ἔ
καὶ τὰ Μαρίθα. ...................... π ἐ καὶ ἔ
καὶ ἡ Κλίμαξ ......................... ὅς ἐ ἔ
15 μεθ' ἄ στη τὸ καλούμενον
Στυγος υδώρ. ...................... ὅ έ καὶ ἄλλα ἀνάψωμα, ὑπὲρ τοὺς Κι-
ναιδοκολίταις ..................... ὅα ἔ κα
καὶ ὑπὲρ τοὺς Κατανίταις .......... ὁγ καὶ ἐπὶ τὰ Μάρειθα. ...................... πὸ ἔ ὅ ἴ
20 καὶ ὑπὲρ τὰ Ασαβῶν .......... ἴ ἔ στη ἔ κα
§ 21. Κατέχοντι δὲ τήν μεσόγειον παρὰ μὲν τὰς
ὅρεινας τὰς πρὸς ἀρκτοὺς ὡς
ἐπίταν
25 καὶ ἐπὶ ὑπὲρ αὐτοὺς
μεσημβρινοτέροι δὲ τοῦτον
καὶ
ἐἶτα παρὰ τὸν Ζάμητα τὸ ὄρος
ἀπὸ μὲν δύσεως αὐτοῦ
80 καὶ
καὶ πρὸς αὐτῷ
καὶ
§ 22. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν
καὶ
καὶ
§ 23. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας
ἐίτα
tοὺτων δ’ ἀπὸ δύσεως
ὕπερ οὗς
καὶ παρὰ τοὺς Κιναδοκολπίτας
καὶ ὑπὸ τοὺς Μανίτας ἡ ἐντὸς Συμφυγόφορος,
ἐίτα
μέγα ἔθνος, ύψι οὗς
καὶ
ἐίτα
καὶ
ὑπὲρ τὴν Κλίμακα τὸ ὄρος,
pαρὰ δὲ τὰ Μάρφιθα ὄρη
μὲν ἀπὶ ἄρκτων, καὶ
§ 24.
dὲ ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ
cαὶ
cἂν ἀνατολικάτεροι
μέχρι τῶν Ἀσαβῶν ὄρων,
ὑψι οὗς
ἐίτα πρὸς τοῖς Σαχαλίταις,
ὑπὸ δὲ τοὺς Βλιουλαίους
ἐίτα
καὶ
καὶ μέχρι τῆς Κλίμακος
Μαυσαμανβίς,
Οὐδηνολ,
Δακηνολ,
Ἄσταπηνολ,
Ἰολοειταί,
Κατανίται,
Θανονίται,
Μανίται,
Ἄλαπηνολ,
Μαλιχαῖ,
ἡ ἐντὸς Συμφυγόφορος,
Μιναῖοι,
Ἄφηνολ,
Μοκείται,
Σαβαῖοι,
Ἀγχίται
Μαλαγίται,
Δαξαρηνολ·
Ζειρίται (ἡ Εἰρίται) ἐκ
Βλιουλαίοι,
Ὀμαγκίται,
Κοτταβανολ,
ἡ Διβανοφόρος,
Ἰωβαρίται,
Αλομηχώται,
Σωφαγίται,
Κυθηβανίται,
Ῥαβανίται.
§ 25. ὑπὸ δὲ τοῦτος πάντας Χατραμωνίται ἀπὸ τῆς Κλίμακος μέχρι τῶν Σαχαλιτῶν, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῆς Κλίμακος Μασονίται, εἶτα Σαρίται,
καὶ παρὰ τοὺς Ὀμηρίτας Σαπφαρίται,
καὶ 'Ραθίται,
ὑπὲρ οὖς οἱ Μαφορίται.

§ 26. ὁν πρὸς ἀνατολὰς παρὰ μὲν τοὺς Χατραμωνίτας ἡ ἐκτὸς Σμυρνοφόρος, παρὰ δὲ τῶν Σύαγρου τὸ ὄρος
μέχρι Θαλάσσης Ἀσκίται.

§ 27. Πόλεως δὲ λέγονται τῆς Εὐδιάμονος Ἀραβίας καὶ κόμαι μεσογείων αἱ ὑποτεταγμέναι αἱδής.

§ 28. Ἀχρονά, Οβράκα, Ῥάδου κόμη Φαράθα, Σατούλα,

§ 29. Θαίμα, Γαλα πόλις, 'Αίνα, Λουγάνα ἡ Ζουγάνα, Γάισα.
### §. 30. Αράχα κώμη
| Σόαθα | ξη | δ' |
| Εγρα  | ο | ε | κσ |
| Σάλμα | οδ | ε | κσ |

### §. 31. Μόχοντα
| Μάραθα | οσ | γ' | κδ |
| Θεόμνα | ο | κδ | εγ' |
| 'Αλονάρη | ο | κδ | δ' |
| Φαλβίνου | ογ | δ' | κδ |

### §. 32. Βεβάνα
| Μασθάλα | πα | κδ | ε | σ' |
| Μοιράθα | oζ | γ' | κγ | γ' |
| Κάταρα | κδ | ε | γ' |
| Βαλβα ή Ραββα | οα | ε | κδ | ε |

### §. 33. Σάτα
| Μασθάλα | πα | κδ | ε |
| Λομάνα | ηγ | κδ | ε |
| Αττίλα | πη | κδ | δ' | 30 |
§ 44. Σακράτους
- Καρδαμία
- Άρη
- Κατασκευασμένη

§ 45. Ἐν δὲ τῇ Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ
- Ἀγαθοκλέους δύο, ἕως τὸ μεταξὺ ἔπεχει μολφάς...
- Κοκκονάγον ἢ, ἕως τὸ μεταξὺ ἔπεχει μολφάς...
- Διοσκορίδους πόλεως...
- τὸ δυτικὸν τῆς νῆσου πέρας...
- Τριτή...

§ 46. (*)& Καὶ πάρα τὸν Σαχαλίθην κόλπον
- Ζηνοβίου ἐπτὰ νησία, ἕως τὸ μεταξὺ ἔπεχει μολφάς...
- 'Οργάνα...
- Σαραπιάδος, ἐν ἦ ἱερὸν...

§ 47. Ἐν δὲ τῷ Περσικῷ κόλπῳ
- Ἀπαράνανθησα, ἡ ἐπέχει μολφά, πά... γ'... γ'...
- Ἰχάφα...
- Θαρεῖο...
- Γυλόσ...
- Αράδος...

(*): Not mentioned in the original text.
Καρμανια. 109'

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.

Καρμανια η.
ἐν μὲν τῷ Περσικῷ κόλπῳ,
Σάγδανα, ἐν ᾗ Μίλτος ἦν κεὶ Λδ
Οὐροφόνθα καὶ κεὶ ή.

§. 16. ἐν δὲ τῷ Ἰνδικῷ πελάγει
Πάλλα ᾗ Πάλλα ἦν οθ.
Κάρμυννα ἦν οθ.
Ἄιβα νήσος ἦν οθ.

Κεφ. 3'

Τρυχανίας Θέσσ.

[*Ασιας πίναξ ζ.]*

§. 1. Ἡ Υρκανία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἁρπτων μέρει τῆς Υρκανίας Θαλάσσης τῷ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Μηδρία πέρατος μέχρι τῶν ἐκβολῶν Ζέου τοῦ ποταμοῦ, αἱ ἐπίχυσουσι μολὼς . . . . . ρῦ μγ.

§. 2. (§) ἐν δὲ τῷ καίνται πόλεις αἰσθ.
Σαραμάνη πόλις . . . . . . οδ δ' μυ λθ.
Μαξῆρα ποταμοῦ ἐκβολαὶ ἦς γ' μα λθ.
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ . . . . . . οη γ' λη γ'.
Σωκάνδα ποταμοῦ ἐκβολαὶ ἦς γ' μβ.

§. 3. ἀπὸ δὲ δύσεως τῶν ἐκθεωμένων μέρει τῆς Μηδίας ἔξω τοῦ Κορονοῦ ὄρους, [ἐν δὲ μέρει τῆς Μηδίας Σαραμάνη . . . . . . . οδ θ' μυ η].

§. 4. ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Παρθία κατὰ τὴν ἐκ- τεθειμένην αὐτῆς διὰ τοῦ Κορονοῦ πλευράν, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Μαρκιανῆ διὰ τῆς εἰπζενγυνοῦσας τὰ ἐπι- ρημένα πέρατα ὀρείνης.
§ 5. Κατανέμονται δὲ τῆς Ψραμανίας τὰ μὲν ἐπὶ Θαλάσση Μάξηρας καὶ Ασταβηνολ, καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Μαξηρας Χρηνδοὐ, μεθ' οὔς ἡ Άρσιτίς πρόσεκα τῇ Κορωνί, ὑπὸ δὲ τοὺς Ασταβηνοὺς ἡ Σιρακυνή.

§ 6. Πόλεις δὲ μεσόγειοι ἐν ταύτῃ φέρονται

Βασάγγη .................. 55 ἐ 56 μβ 10
Ἀδραψα .................. 67 ἐ μα ἐ 6
Κασάπη .................. 66 ἐ ἐ 6
Ἀβαρῆνα .................. 65 μ ἐ 6
Σόρβα .................. 67 μ ἐ 6.

§ 7. Συνάκα .................. 67 ἐ 6 13 ὄρ
Ἀμαρόους .................................. 65 ἐ 6 13 13 μβ
Ὑρκανία μητρόπολις .................. 67 ἐ 6 ἐ 6
Σάκη (ἡ Σάλη) ............. 68 ὅ 13 6
Ἄσμουρνα .................. 65 ἐ 13 6
Μαίσοκα (ἡ Μαίσοκα) .................. 65 6 13 6.

§ 8. καὶ νῆσος κατ' αὐτὴν πελάγια καλομένη Τάλκα .................. 65 μβ

Κεφ. ι'.

Μαργανή περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσιν ε ὑπὸ Ἐγνής Θέρσης.

[Ἀσίας πίναξ Ι.]

§ 1. Ἡ Μαργανή περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσιν 25 ὑπὸ κατὰ τὴν ἐκτεθείμενην πλευρὰν, ἀπὸ δὲ άρκτων μέι Συνθίας τῷ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ

Πτολ. Γεωγρ. ΙΙ.
νομον ποταμον μεχρι του προς τη βασιλιαν αυτου
tμιματος, ου η Θεσις επηχει μολας ρχ 
απο δε μεθημηριας Αρειας μερι κατα παραλληλον
γραμην την απο του προς τη Υρκανια και τη Παρ-
εν ουλου δια των Σαριων ορων μεχρι περατος, ου
η Θεσις επηχει μολας .................... ρθ ΛΩ
απο δε ανατολων βασιλιαν κατα την επιζηνη-
ουσαν τα ειρημαν περατα ορεινην, διαφει δε την
χωραν ποταμον αξιολογους ο Μαργος, ου αι μεν πη-

γα έπηχουσι μολας .................... ρθ ΛΩ
η δε προς των νομων συναφε μοιρας ρβ μγ ο-

σ. 2. Και κατεχουσι αυτης
τα μεν προς τω νομων ποταμων Αβρεβίκαι
οι και Αβρεχεβοι,
15 τα δε υπο τουτους 
μεθ ους και
ψφ ους 
(*) και ανατολικωτεροι αυτης 
Ταμουροι.

σ. 3. Πολεως δε ειςιν αυτης αιτης
Αριαξα .................................. ργ μγ
Σινα (η Σινα) .................................. ρβ ι μβ γ
Αραθα .................................. ργ ι μβ ι
Αργαδενα .................................. ρα γι μα γο
Τασωνιων .................................. ργ ι μα ι.

σ. 4. Συναπτει δε των ποταμων τω Μαργο απερα
ποταμον οεων απο των Σαριων
ορων, ου αι πηγαι .................................. ργ ΛΩ
Ρηα .................................. ρβ μγ
BACTRIANA.

Αντίοχεια Μαργιανής
Gammai
Νισαία ή Νιγαία

Κεφ. 1α'.

Βακτριανής Θέσεως

["Ασιας πίναξ 7."]

§ 1. Ἡ Βακτριανή περιορίζεται ἀπὸ μὲν δυσεως Μαργιανή ταῦτα τὴν ἐπιθεωμένην πλευρὰν, ἀπὸ δὲ ἄρχητων καὶ ἀνατολίων Σογδιανή παρὰ τὸ λοιπὸν τοῦ Νξου ποταμοῦ μέρος, ἀπὸ δὲ μεσιμβρίας τοῦ 10 τε λοιπὸν μέρος τῆς Αραίας τοῦ ἀπὸ τοῦ προς τῇ Μαργιανή πέρατος, οὐ δὲ θέσις ἐπέχει μοίρας . . . φθ. 1θ καὶ Παραπανσάδας κατὰ τὴν ἐπιτάξιν προεκβαλλομένην παράλληλον γραμμὸν διὰ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ 13 Παραπανίσου ὄρους μέχρι τῶν Νξου πηγῶν, αἱ ἐπέχοντι μοίρας . . . φθ. 2 θ.

§ 2. Διαφέουσι δὲ τῆς Βακτριανῆς ποταμοῦ συμβάλλοντες τῷ Νξῳ ποταμῷ ὁ τῷ Νξος ποταμός, οὐ αἱ πηγαὶ ἐπέχοντι μοίρας . . . φί θ. 20 καὶ ὁ Δαγγαμάνης, οὐ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι . . . φίς θ. 17 καὶ ὁ Ζαρλανς, οὐ αἱ πηγαὶ ἐπέχουσι μοίρας . . . φίγ. 1θ.

*Scholion ad § 4. Αὕτη κεῖται μεταξύ τῶν δύο 22 ἀρχῶν τοῦ Μάργου ποταμοῦ.
καὶ ὁ Ἀρταμις, οὐ αἱ πηγαὶ ἐπέ-
χουσι μοίρας ................ riδ ἩΘ
καὶ ὁ Αργοιόδος, οὖ αἱ πηγαὶ ἐπέ-
χουσι μοίρας ................ riς ἩΘ
5 οὕτως μὲν συμβάλλει τῷ Ὁξω κατὰ
Θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ............. riδ Λ ῾μδ.
§ 3. τῶν δὲ λοιπῶν ὁ μὲν Ἀρταμις καὶ ὁ Ζαρία-
σπας συμμείξαντες πρότερον ἄλληλοις
κατὰ Θέσιν μοιρῶν ................ riγ μ γο'
10 συμβάλλουσιν εἰς τὸν Ὁξων κατὰ
Θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ............. riθ β Λ ῾μδ.
§ 4. ὁ δὲ Αργαμάνης καὶ ὁ Πχος καὶ οὕτωι
προτέρον συμμείξαντες ἄλληλοις κα-
τὰ Θέσιν ἐπέχουσαν μοίρας ........ riθ μ Λ
15 (*) συμβάλλουσιν εἰς τὸν Ὁξων ἐπὶ
μέρος ἐπέχοντες μοίρας ............. riθ μδ.
§ 5. τοῦ δὲ Παροπαλίου τοῦ ὀροὺς Θέσις
τὸ βυτικὸν μέρος ................ riδ μ ἩΘ
καὶ [* τὸ ἀνακλικὸν] ................ riθ Λ ἩΘ.
20 § 6. Κατέχουσι δὲ τῆς Βακτριανῆς τὰ μὲν ἀρ-
κτικὰ καὶ πρὸς τῷ Ὁξω ποταμῷ Σαλατέρα, καὶ
Ζαρίασπας,
tούτων δὲ ἀπὸ μεσημβρίας ὑπὸ
μὲν τοὺς Σαλατέρας
25 ώπ' οὓς
εἰτα
εἰτα
ὑπὸ δὲ τοὺς Ζαρίασπας
μέγα ἔθνος, ώπ' οὓς
30 καὶ
Χόμαροι,
Κόμοι,
Ἀκινάκαι,
Τάμβυζοι,
Τόχαροι
Μαρυκαῖοι,
Σχόρδαι,
καὶ Ἐκ ὑπὸ τοῦτος καὶ ὁ Ὀμαρής
καὶ Ορσίσιτος, καὶ Σαβάδιος, Οὐαφροῖς,
καὶ Ἐκ τῆς Βακτριανῆς πρὸς μῖν τῷ
ἀπειρίᾳ ποταίμῳ αἰδῇ.

§. 7. Πόλεις δὲ ἡ τῆς Βακτριανῆς πρὸς μῖν τῷ

Χαράχαρτα .................. ρία μδ
Σαρί(α)σπα ἡ Χαρίσπα .......... ρία μδ
Χάνα .................. ρίβ μβ
Σουρογάνα .................. ρίζ ἔ μ μ 10
Φράταυ .................................................. ρίθ Ἱ θ γ

§. 8. πρὸς δὲ ταῖς ἄλλαις ποταίμαις αἰίθαρ

Διοχόρδα .................. ῦ ῶ μγ ἓ
Χόμαρα .................. Ὸ ῶ μγ ἓ
Κουριάκόρα .................. Ὸ θ ἓ μβ ἓ 15
Κάσαρις .................. ρία γ μγ
Ἀστακάνα .................. ρίβ μβ γ
Εὐφουμονάνασσα ἡ Τούμον-

ἀνάσσα .................. ῦ ῶ μα γ
Μεναπία .................. ρίγ μα γ 20
Εὐχρατίδα .................. ρίβ μβ

§. 9. Βάκτρα βασίλειον

Ἐστόβαρα .................. ῦ ῶ μβ γ
Μαρακάνδα .................. ρίβ Ἱ θ ἓ
Μαρακόδρα .................. ρίθ γ Ἱ θ γ 25
καὶ μεταξὺ τοῦ τε Καυκάσου ὄρους καὶ τοῦ Ἰμάου ἡ
caloumēn
Ὁυανδάβανδα.
§ 5. (*) Ὁρειναὶ δὲ ἐνὶ πόλεις τῶν Σογδιανῶν παρὰ
tὸν Ἱαξάρτην αὖθις.

Κυρσαχάτα .............. ριδ' 

μῦ γο' 

παρὰ δὲ τὸν Ἡξον

Ἡξειάς .............. ρεξ' 

μῦ δ' γ' 

Μαρνοῦκα .............. ρεξ' 

μῦ γο' 

Χολβηνά .............. φικα 

μῦ.

§ 6. Μεταξὺ δὲ καὶ ἀνωτέρω τῶν ποταμῶν

Τρυβάκτρα .............. ρεξ' 

μῦ 

Ἀλεξάνδρεια Ἡξειάς ....... ρεγ' 

μῦ δ' γ' 

Ἰνδικομορδάνα .............. ρε 

μῦ 

Ἀρέσα μητρόπολις (ἡ Ῥέσα) 

φι 

μῦ 

Ἀλεξάνδρεια Ἑσχάτη ....... ρεβ' 

μᾶ.

Κεφ. γ'

Σακωνθέσι

[Ἀσιάς πίναξ τ'.]

§ 1. Οἱ Σάκαι περιορίζονται ἀπὸ μὲν δύσεως

20 Σογδιανοῖς κατὰ τὴν ἐκτεθειμένην αὐτῶν ἀνατολικήν

πλευράν, ἀπὸ δὲ ὅρκτων Σκυθίᾳ κατὰ παράλληλον

grammex τῇ ἀπὸ τοῦ Ἱαξάρτου ποταμοῦ ἐπιστροφῆ

μέχρι πέρατος, οὗ ἡ Θέσις ἐπέκει

μοῖρας .............. ρέ 

μὲθ

25 ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν ὁμοίως Σκυθίᾳ παρὰ τὰς ἐντεúdo-

θέν ἐκβαλλομένας γραμμᾶς, διὰ τοῦ ἑφεξῆς ὄρους,

καλεῖται Ἀσκατάγκας μέχρι τοῦ κατὰ τὸ Ἰμάον
όρος δρομητηρίου τῶν εἰς τὴν Σήραν
ἐμπροσθομένων, ὁ ἐπέχει μοίρας... φιμή μὴν
καὶ διὰ τοῦ πρὸς ἀρχτοὺς ἀπὸ τοῦ Ἰμαοῦ ὅρους μέχρι
πέφατος, ὁ ἐπέχει μοίρας....... φιμή λέε.
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας αὐτῷ τῷ Ἰμαοῦ ὅρει κατὰ τὴν
ἐπιζευγνύουσαν τὰ ἐκκείμενα πέφατα γραμμὴν.

§ 2. Ἡ τῶν Σακῶν χώρα Νομάδων ἐστὶ· πόλεις
dὲ συν ἔχουσι, δρυμοὺς δὲ καὶ σπῆλαια οἰκοῦσιν.
"Εστὶ δὲ ἐν τοῖς Σάκαις ἡ τοῦ νυμφήν χρῶν
ορεινή, ἣς ἡ μὲν ἀνάβασις ἀπὸ τῶν
Σογδιανῶν ἐπέχει μοίρας...... φιμή μὴν
tὰ δὲ πρὸς τὴν φύσαντα τῶν Κομη-
δῶν μοίρας................. φιλὶ ἱδὲ
καὶ ὁ καλούμενος Αἰθίνος Πύργος
ἐπέχει μοίρας................. φιλὶ μὴν. 15

§ 3. Καλούνται δὲ αὐτῶν οἱ
μὲν παρὰ τὸν Ἰαξάρτην
καὶ
οἱ δὲ ὕπερ τὴν ορεινὴν πᾶσαν
οἱ δὲ παρὰ τὸν Δασκατάγκαν
οἱ δὲ μεταξύ
καὶ
ὑφ' οὐς παρὰ τὸ Ἰμαοῦ ὅρος
Βύλται.
Κεφ. 10.

(*) Σκυθίας τῆς ἐντὸς Ἰμάου ὄρους Θέσεις.

[Ἀσιάς πλακ ζ.]

§ 1. Ἡ ἐντὸς Ἰμάου ὄρους Σκυθία περιορίζεται απὸ μὲν δύσεως Σαμματία τῇ ἐν Ἀσίᾳ κατὰ τὴν ἐκτεθεμένην πλευρὰν, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν ἀγνώστων γῆ, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ πρὸς τὰς ἀρκτῶν ἀνάκτων Ἰμάου ὄρει κατὰ μεσημβρίαν ποὺς γραμμὴν τὴν ἀπὸ τοῦ ἐφεμέρου ὀρμητηρίου μέχρι τῆς

10 ἀγνώστου γῆς..................... ὁμ ἔγερσ

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ὑπὲρ ἀνατολῶν Σάκας καὶ καλὸς δὲ Σαμματίας καὶ Μαργανῆ κατὰ τὰς ἐκτεθεμένας αὐτῶν γραμμὰς μέχρι τῶν τοῦ Ὁλοκτονοῦ έν πάντων τῆς Ὁρκανίας Θάλασσαν ἐκβολῶν, ὑπὸ δὲ τῆς ἐντὸς Ἰμάου

15 μέχρι τοῦ Ράττον ὄρους μέρους τῆς Ὁρκανίας Θάλασσης κατὰ περιγραφήν τοιαύτην.

§ 2. Ἡ δ᾽ ἐπιστροφὴ τοῦ Ράττον ὄρους, ἐν γι τοῦ ὁρίου τῆς τῆς Σαμματίας καὶ τῆς

Σκυθίας.................................................................πάντες γάρ

20 μετὰ τὰς τοῦ Ράττον ὄρους ἐκβολὰς,

αἱ ἐπικούρευσιν μολάς..........................παξ μὴ Καί

Ῥυμμοῦ ποταμοῦ ἐκβολαὶ..........................καὶ μὴ Καί

Ἀδίκος ποταμοῦ ἐκβολαὶ..........................καὶ μὴ Καί

Ἱακάρτου ποταμοῦ ἐκβολαὶ..........................καὶ Φ

25 Ἱαπτοῦ ποταμοῦ ἐκβολαὶ..........................μὲ γάρ

Πολυτιμῆτου ποταμοῦ ἐκβολαὶ..........................μὲ γάρ
SCYTHIA INTRA IMAUM.

Ἄποβάλατα πόλις....................... ὑβ̄
μεθ' ὑν αἱ τῶν Νέου ποταμοῦ ἐκβολαὶ.

§ 3. Ὄρη δὲ ὄνομάζεται τῆς ἐντὸς Ἰμάου ὄρους
Σκυθίας τὰ τὸ ἀνατολικὸτέρα τῶν Ὑπερβορείων
καὶ τὰ καλούμενα Ἀλανὰ, ὅν τὰ
πέφατα ἑπέχει μοίρας....................... ὑβ̄
καὶ ............................................. ὑθ

§ 4. καὶ τὰ Ῥυμηκά, ὅν τὰ πέ-
φατα ἑπέχει μοίρας....................... ὑθ
καὶ ............................................. ὑθ 10
ἀφ' ὑν ὑέουσίν ὁ τῶ Ῥυμηκός καὶ ἄλλοι τινὲς εἰς τὸν Ἡρ
ποταμὸν ἐκβάλλοντες, συμβάλλοντες τῷ Ἀἴγιν ποτα-
μῷ.

§ 5. καὶ τὸ ᾿Νόροσον ὄρος, οὗ
τὰ πέφατα ἑπέχει μοίρας....................... ὑζ
καὶ ............................................. ὑζ 15
ἀπὸ δὲ τούτου ὑς ὁ τῷ Ἀἴγι καὶ ἄλλοι τινὲς συμβάλ-
λοντες τῷ Ἰαξάρτη ποταμῷ:

§ 6. καὶ τὰ καλούμενα Ἀσπίσια
ὄρη, ὅν τὰ πέφατα ἑπέχει μοίρας. .μιὰ
καὶ ............................................. μιὰ 20
καὶ ἀπὸ τούτων δὲ τινὲς ὑέουσίν εἰς τὸν Ἰαξάρτη
ποταμὸν,

§ 7. καὶ τὰ καλούμενα ὄρη Τά-
πουρα, ὅν τὰ πέφατα ἑπέχει μοίρας ὑζ
καὶ ............................................. ὑζ 25
ἀφ' ὑν πάλιν εἰς τὸν Ἰαξάρτην ψέουσι τινὲς ποταμοῖ.

§ 8. πρὸς δὲ τούτων ὑν βάθη τῆς ποταμᾶς τὰ τὸ
Σύρβη ὄρη, ὅν τὰ πέφατα ἑπέχει μοι-
ρας....................... ρικά


Digitized by Google
καὶ ἐὰν ἴνα ἐτὰς τὸς ἀρχατός ἀνατεμανή τοῦ Ἰμαοῦ ἐπιστροφῆς.

§ 9. (*) Κατανεμονται δὲ ταῦτας τῆς Σκύθης τής μὲν πρὸς ἀρχατον πᾶσαν ἐγγὺς τῆς ἀγνώστου οἱ κοινοὶ καλούμενοι "Ἀλανοὶ Σκύθαι," οἱ Σουροβηνοὶ, Ἀλανορσοὶ, Σαλειανοὶ, Μασσαῖοι, Σύνθοι, Τέκτωνακοῖς, Ρόσσακοι, Ἀσμανοὶ, Πανιάρδοι, η τε Κανοδιψάς Κόραξις, Ορασοὶ, Ερύμμοι, Ἀσιῶται, Αοροὶ, Ιαξάρται.

καὶ παρὰ τὸ Ἰμαοῦ τὸ ἐκτὸς ἔτι δὲ παρὰ μὲν τὰς ἀνατολικο-τέρας τοῦ Ῥά ποταμοῦ πηγᾶς ύφ' οὔς.

§ 10. εἶτα

ὑφ' οὖς ἠδὴ πρὸς τῷ ποταμῷ χώρα, καὶ ὑπ' αὐτὴν εἶτα

μὲν οὖς μέχρι τῆς Θαλάσσης ἀν πρὸς ἀνατολὰς

εἶτα

μὲν οὖς

μέγα ἐθνὸς παρὰ τὸν ὄμωνυμον ποταμὸν μέχρι τῆς πρὸς τὸς Ταποῦροις ὀρέσσι ἐπιστροφῆς, πάλιν δὲ ὑπὸ μὲν τοὺς Σαλειανοὺς Μολογγνοὶ,

εὑρ' οὖς μέχρι τῶν Ῥωμαϊκῶν ὀρῶν Σαμνίται.
§ 11. ὑπὸ δὲ τοὺς Μασσαίους καὶ τὰ Ἀλανά ὄρη καὶ καὶ ἀνατολικῶτεροι μὲν τῶν Ρυμ-μικῶν ὄρων μεθ' οὐς ὑπὸ τοὺς Ζαφάτας καὶ καὶ παρὰ τὸ Νόροσσον τὸ ὄρος, ὅφε νύς καὶ καὶ ὑπὸ τούτους παρὰ τοὺς Ἰαξάρτας.

§ 12. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν Ἀσπισίων ὄρων ὑσυμμικῶτεροι μὲν οἱ Ἀσπισίων Σκύθαι, οἱ Γαλακτοφάγοι Σκύθαι, οἱ τοῖς μὲν Ταπούρων ὄροι καὶ τῶν Συνθῶν ἀνατολικῶτεροι κατανέμονται

§ 13. τῶν δὲ Ἀναφήν ὄρων καὶ τοῦ Ἀσκατάγκα ὄρους ὑπέρισκενται οἱ ὄμοιοι Σκύθαι, Ἀνάφοι, μὲν ὑπὸ τοὺς Ἀλανόρσους,

αὐτῶν τῷ διὰ Θούλης παράλληλων, διοικὸς δὲ καὶ
ἀπὸ ἀνατολῶν ἀγνώστων γῆ κατὰ μεσημβρινῆς
γραμμῆς, ής τὰ πέρατα ἐπέχει μολ-

φας .............................................. ὑπ' ξύ

καὶ ......................................... λὴ
ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε λοιπῷ μέρει τῆς ἑκτὸς
Γάγγου Ἰνδικῆς διὰ τῆς αὐτῆς παράλληλου γραμμῆς
μέχρι πέρατος, οὐ δὲ Θέους ἐπέχει μολ-
φας .............................................. ὑπ' ξύ

(*') καὶ ἔτι Σίναις διὰ τῆς προσεκβαλλομένης γραμμῆς
μέχρι τοῦ ἑπταειμένου πρὸς τῇ ἀγνώστῳ γῆ πέρατος.

δ. 2. Ὄρη δὲ διαξόω τὴν Σιρίκην τὰ τα καλούμενα
Ἀννίβα, ὅπω τὰ πέρατα ἐπέχει μολ-
φας .............................................. ὑπ' ξύ

καὶ τῶν Ἀνακτίων τὸ ἀνατολικὸν
μέρος, οὐ τὸ πέρας ἐπέχει μολφας .... ὑδ
καὶ τὰ καλούμενα Ἀσμύρα εὐρη, ὅπω
τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ............ ὑζό

καὶ τῶν Κασίων τὸ ἀνατολικὸν μέ-
ρος, οὐ τὸ πέρας ἐπέχει μολφας .... ὑζό
καὶ ......................................... ὑδ
καὶ τὸ Ἐόνοφον ὄρος, οὐ τὸ μέσον

ἐπέχει μολφας ................................ ὑγ

ἔτι δὲ καὶ τῶν Ἰερουσαλήμ καὶ Σηρίκων καλούμενων τὸ
ἀνατολικὸν μέρος, οὐ τὸ πέρας ἐπέ-
χει μολφας ................................ ὑζό
καὶ τὸ καλούμενον Ὀμοροπούλιος,

οὐ τὰ πέρατα ἐπέχει μολφας ........ ὑζό
καὶ ........................................... ρος  λ.δ.

§ 3. Διαφέροντι δὲ δύο μάλιστα ποταμοὶ τὸ πολὺ
tῆς Σημείης, ὥ τε Οἰχαρίδης, οὐ ἡ μὲν πρὸς τοὺς Ἀὔ-
ζακλόης πηγὴ ἑκτέθεται, ἡ δὲ πρὸς τοὺς Ἀσμήραντος
ὄρεων ἐπέχει μολφας........................................ ροδ  μὲ ἕ
ἡ δὲ ὡς ἐπὶ τὰ Κάσια ὄρη ἑκτροπῆ  φξ  μὴ ἕ
ἡ δὲ ἐν τούτως πηγή ........................................ ηξα  μὸ ὅ
καὶ ὁ παλούμενος Βαὼτους ποταμός, οὐ καὶ αὐτὸν ἡ
μὲν πρὸς τοὺς Κασίος ὄρεων πηγή
ἐπέχει μολφας ........................................ ηξ  μὴ
ἡ δὲ πρὸς τοὺς Ὀστροκόραφα μολφας ρος  ἐ.δ.
ἡ δὲ πρὸς τὴν Ἦμωδα ἑκτροπῆ ....... φξη  ἐ.δ.
ἡ δὲ ἐν τούτως πηγή ........................................ ηξ  ἐ.δ.

§ 4. Τὰ μὲν οὖν ἀρκτικάτα
τῆς Σημείης κατανέμονται

ἔθην ἀνθρωπο - 15
φάγων,

Ἀννίβοι ἔθνος

ὑπὸ οὐς
ὑπέρκεινται τῶν ὁμόνυμων ὄρων,
μεταξὺ δὲ τούτων καὶ τῶν Ἀὔ-
ζακλῶν

Σίξυγας ἔθνος, 20

Ἀμνας,

ὑπὲρ ὄς
εἰτα

μέχρι τοῦ Οἰχαρίδου ποταμοῦ, Πιάλαι (ἡ Πιάδαι)
καὶ ὑπὸ αὐτὸν ὁμόνυμοι

𝒪ἰχαρίδαι.

§ 5. Πάλαι δὲ ἀνατολικάταροι

μὲν τῶν Ἀννίβων

Γαρίναιοι

καὶ ........................................... Ῥαβάνναι ἡ Ῥαβ-

βαντεῖοι,

ὑπὸ δὲ τούτως

ὑπὲρ τὰ ὁμόνυμα ὄρη,

Ῥτολ. Ἑγορ. Η.
LIB. VI. CAP. 16.

ὑπὸ δὲ ταύτα μέχρι τῶν Κασλῶν Ἰσσηδόνες
καὶ ἀνατολικῶτεροι αὐτῶν Ὁρόανοι,
ὅτα ὑπὸ μὲν τούτους οἱ ἸΘάγονοι,
5 ἀπὸ ἀνατολῶν τοῦ ὄμωνυμου
ὀροῦς, ὑπὸ τοὺς Ἰσσηδόνας Ἀσσακάραι,
καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους Βάται,
καὶ μεσημβριώται παρὰ τὰ
Ἡμωδᾶ καὶ Σημικᾶ ὄρη Ὀττοροχώφαι.

10 § 6. Πόλεις δὲ ὅσομαζονται τῆς Σημικῆς αὐθε.
Λάμια ........................................... φυς νὰ γ' ἐν
Πιλά (ἡ Πιάδδα) ........................... φβ μὴ γο'
Λαμπαδία ...................................... φο μὴ
Θροάνα ........................................... φοδ γο' μὲ γο'.

15 § 7. Ἰσσηδῶν Σημικῆ .......................... φβ μὲ
Ἀσσακάρα (ἡ Ἀσσακάλα) .................. φβ μα γο'
(*) Δροσασί (ἡ Ροσάκλα) .................. φξ γο' μβ μα
Παλιάνα ........................................... φξ μα
Ἄβραγάνα ........................................... φξ' μα γ' ἐν

20 § 8. Θογάρα ........................................... φοα γ' ἐν γο'
Δαξάτα ........................................... φὸ γ' ἐν
Ἤροσάνα ........................................... φβ λ' ἐν
Ὀττοροχώφα ...................................... φδ' λ' ἐν
Σολάνα ........................................... φδ' λ' ἐν

25 Σήρα μητρόπολες .................................. φδ' ἐν Λιβ.
Καφ. ι.

'Αρείας θέσις.

[Ασίας πίναξ θ.]

§ 1. Ἡ Άρεία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀριτῶν Μαργιανῆς καὶ μέσως Βακτριανῆς παρὰ τὰς ἐκτεθεμένας αὐτῶν μεσημβρινὰς πλευρὰς, ἀπὸ δὲ δύσεως Παρθίας καὶ τῆς Ἑρήμου Καρμανίας κατὰ τὰς διωρισμένας αὐτῶν ἀνατολικὰς γραμμὰς, ἀπὸ δὲ μέσης μεθορίας Αραγγιανῆς κατὰ γραμμήν, ἣς ἀφέξαμεν ἀπὸ τοῦ ἐφημένου πρὸς τῇ Καρμανίᾳ πέρατος καὶ κυριώτερο 10;

Θέσις πρὸς ἀριτῶν ἐπιστρέφει διὰ τοῦ Βαγγοῦ ὄρους πρὸς ἀνατολὰς μέχρι πέρατος, οὐ ἡ θέσις ἐπίχει μιάς πριὰ

ἡ δὲ τῆς πυρότητος τοῦ ὄρους θέσις ἐπίχει μιὰς πριὰ 16

ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Παφοπανισάδας κατὰ τὴν ἐπιζευγνωμόνα τὰ ἐκτεθεμένα πέρατα διὰ τῶν δυτικῶν μερῶν τοῦ Παφοπανίου, θέσις κατὰ τρία σημεία γότιον πριὰ 15

βορείων πριὰ θ. καὶ τὸ ἀνατολικάτατον πριὰ θ. 19

§ 2. Διαφθεί δὲ τὴν χώραν ἀξιόλογος ποταμὸς καλούμενος Άρείας, οὔτε οἱ μὲν ἐν τῷ Παφοπανίῳ πήγαι ἐπίχουσι μιὰς πριὰ 17

ἡ δὲ αἱ δὲ πρὸς τοὺς Σαρίφους μιὰς πριὰ ἐγγύς

τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐπὶ αὐτοὺς γενομένην λίμνην μέρος, η ἡ καὶ αὐτὴ καλεῖται 'Αρεία, ἐπίχει δὲ
moira .......................... φη γ' λ'.
§. 3. Katíkounoi de tis 'Areiás
tá mév àrktika méris ............................... Νίσαιοι,
kal ............................... Άσταυννοι η 'A-
statabnoi,
tá de para tis Parthias kai
 tis 'Ephnous Karmanian
 tá de pará tis 'Araggiasin
 tá de para tis Paropanisadás Párautoi.
φι' ouς ............................... 'Oβαφεῖς,
tá de metaxú ............................... Δραχάμαι,
φι' ouς ............................... Αἰτύμανδροι,
είτα ............................... Βόργοι,
φι' ouς ............................... η Σκορπιοφόρος
χώρα.

§. 4. Políves de eisw en tis 'Areiá kai kúmai aíde:
Aistis ............................... φι' ζ' λη δ'
Nýbaris ............................... φί' γ' λη γ'
Táwa ............................... φι' λη ζδ
Ägara ............................... φι' λη
Ballaza ............................... φι' γ' λη
Σarámánana ............................... φι' γ' λη δ'
Σparaxh ............................... φζ δ' λη δ'

§. 5. (*) Šamuvána ............................... φζ λζ
'Ambravadzx ............................... φζ ζ' λζ ζ
'Bogadia ............................... φζ δ' λζ γ'
Oúmpnta ............................... φζ ζ' λζ
Γodána ............................... φι ζ' λζ ζ
Κεφ. η'.

Παροπανισάδων Θεσίς.

[Ασίας πινακὸς θ'.]

§ 1. Οἱ Παροπανισάδαι περιορίζονται ἀπὸ μὲν δύσος Ἀρεία παρὰ τὴν εἰσημένην πλαγίαν, ἀπὸ δὲ
αρξτων τῷ ἐκτεθειμένῳ μέρει τῆς Βακτριανής, ἀπὸ δὲ ἁνατολῶν Ἡδικῆς μέχρι τῇ ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ Ἡμέρου ποταμοῦ διὰ τῶν Καννασίων ὀρῶν ἀκβαλλομένη μεσημβρινῇ γραμμῇ μέχρι πέρατος,
s οὗ η Θέσις ἐπέχει μολφας: ............. ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-
ουσαν τὰ ἐκτεθειμένα πέρατα γραμμήν διὰ τῶν Παρ-
σωτῶν ὀρῶν.

§. 2. Ἐμβάλλουσι δὲ εἰς τὴν χώραν ποταμοῖς οἱ τῶν Ἀργαμάνθης ὁ ἐπὶ τῆς Βακτριανής, οὐ η Θέσις τῶν πηγῶν ἐξηταί, καὶ ὁ πρὸς τῷ Κώρι συμβαλλὼν, οὐ αἰ πηγαὶ ἐπέχουσι μολφας: ............. ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

§. 3. Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας

τὰ μὲν ἀρχικά

τὰ δὲ ὑσμικά

καὶ ὑπ’ αὐτοὺς

τὰ δὲ μεσημβριῶνα

τὰ δὲ ανατολικὰ

Βωλίται,

Ἀριστόφυλοι,

Πάρσιοι,

Παρσωπηταῖ,

Ἀμβαύται.

§. 4. Πόλεις δὲ εἰσα ἐν τοῖς Παρσωπωσάδαις καί

κώμαι αἰδὸ

Παρσιάνα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Βαρξάφηρα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Ἀρτοάφητα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Βαβδράνα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Κάτισια ............... ρητῇ γο’ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Νιφάνδα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Αράγτοκα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Γάζακα ἢ Γαύζακα ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

§. 5. (*) Ναυλῆς ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-

Παρσαία ............... ρητῇ λε ὥσποτα απὸ δὲ μεσημβρίας Ἀραχωβα λα κατά τὴν ἐπιζωγνύ-
Κεφ. νη'.

Δραγγιανή περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως 10 καὶ ἄρκτων Ἀρεία κατὰ τὴν ἐκτεθωμένην διὰ τοῦ Βαγώνου ὄρους γραμμήν, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν Ἀραχωσία κατὰ μεσημβρίαν τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τοὺς Ἀρείους καὶ Παραπανσιάδαις πέρατος ἐκβαλλομένην μεσημβρίαν γραμμήν μέχρι πέρατος, οὐ ἡ Θέσις ἐπίκειται μολφάς. 15 ὑπὲρ κη ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μὲριὶ Γεδρωνίας κατὰ τὴν ἐπιζυγώσασαν τὰ ἐκτεθωμένα πέρατα διὰ τῶν Βατικῶν ὄρων γραμμῆς.

§ 2. Διαφθεῖ δὲ τὴν χώραν ποταμός ἀπὸ τοῦ 20 Ἁράβιος ἐκτραπόμενος, οὓς οἱ πηγαί ἐπέχωσαν μολφας... φις ὑπὲρ... 25

§ 3. Καὶ κατέχοντο τὰ μὲν πρὸς τῇ Ἀρείᾳ Ἀραγγδαί, τὰ δὲ πρὸς τῇ Ἀραχωσίᾳ Βάπτιστοι, ἡ δὲ μεταξὺ χώρα καλεῖται Τατακηνή.
(*) Κλαυδίου Πτολεμαίου

Γεωγραφικής Τοπογράφειας

Βιβλίον τού.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ἑβδόμῳ.

5 Ἐκθεσις τῶν ἐσχάτων μερῶν τῆς Μεγάλης Ἀσίας κατὰ τάς ὑποκειμένας ἐπαρχίας ἡ σατροπαλαία.

§ 1. [Πίναξ δέκατος]

α’. Ἰνδικής τῆς ἑκτῆς Γάγγου ποταμοῦ.

§ 2. [Πίναξ ένδικατος] 10 β’. Ἰνδικής τῆς ἑκτῆς Γάγγου ποταμοῦ

γ’. Σινών.

§ 3. [Πίναξ δωδεκάτος]

δ’. Ταπροβάνης νῆσου καὶ τῶν περὶ αὐτῆς.

§ 4. ε’. Ὑπογραφή κεφαλαίων τοῦ τῆς οἰκου-

μένης πίνακος.

ζ’. Κριχατῆς σφαλμάς μετὰ τῆς οἰκουμένης κατα-

γραφή.

ζ’. Ὑπογραφή τοῦ ἑκπετάσματος.

[§ 5. Γίνονται ἐπαρχίαι δ’, πίνακες γ’.]
Κεφ. α’.

Τῆς ἐντὸς Γάγγου Ἰνδικῆς θέσεως.

[Ἀσίας πιναξ δα]

§ 1. Ἡ ἐντὸς Γάγγου ποταμοῦ Ἰνδικὴ περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Παροπανισάκαιας καὶ Ἀραχωσία καὶ Ἴδρωσία παρὰ τὰς ἐκτεθειμένας αὐτῶν ἀνατολικὰς πλευρὰς, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν Ἰμάω ὁρεί παρὰ τοὺς ὑπερ-κειμένους αὐτῶν Σογδιανοὺς καὶ Σάκας. ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Γάγγῃ ποταμῷ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ἐπὶ δύσεως μέρους τοῦ Ἰνδικοῦ παλάγους, οὐ ἡ παραλλαγὴ ἦλθε περιγραφήν τοιαύτῃ.

§ 2. Συναστροφῆς ἐν κόλπῳ, καλωμένῳ Ἀνάκτῳ, ναῦσταθμὸν ὀρμός.................. θυ Λ ο

τὸ δυσμικότατον τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ

στόμα, ὁ καλεῖται Σάγαπα................ θυ γ’ ιθ α γ γ 15

τὸ ἀφεξῆς αὐτοῦ τοῦ Ἰνδοῦ, ὁ κα-

λεῖται Σίνθων.............................. θυ γ’ ιθ ο γ γ γ 20

τὸ τρίτον, ὁ καλεῖται Χρυσοῦν................ θυ α γ γ γ γ

τὸ τέταρτον, ὁ καλεῖται Χάφριφον................ θυ γ’ ιθ ο γ γ γ γ

τὸ πέμπτον, ὁ καλεῖται Σάπαρα................ θυ ι ο ο

τὸ ἕκτον, ὁ καλεῖται Σαβαλάσσα.................. θυ ι ο

τὸ ἑβδόμον, ὁ καλεῖται Δαλβαφὰ................ θυ ι γ γ γ γ 25

§ 3. Βαρδαξήμα πόλεις.......................... θυ γ’ ιθ γ’

Συναστροφὰ κώμη.................................................. θυ ι γ γ γ γ

Μονόγλασσον ἑμπόριον........................ θυ ι γ γ γ γ

§ 4. Λαρικῆς,

Μορίδος ποταμοῦ ἱκβολαί.................. θυ ι γ
ΛΙΒ. Β. ΚΑΠ. 1.

§ 5. Ἐν κόλπῳ Βαρυγάλην γν
Καμάνη
Ναμάθων ποταμοῦ ἐκβολαί
Νυσσαφέα
Πουλεπώλα

§ 6. Ἀριστής Σαδινών
Συνάφα
Γαρίfoon ποταμοῦ ἐκβολαί
Δάγγα
Βάβδα ποταμοῦ ἐκβολαί
Σαμυλλα ἐμπόρίων καὶ αἶφα
Ἰππόκουρα
Βαλπιάτα

§ 7. Ἀνδρῶν Πειρατῶν
Μανδάγαρα
Βυζίντιον
Χερσόνησος
Ἀρισάγαρα
Ναναγώνα ποταμοῦ ἐκβολαί
Νίφα ἐμπόριων

§ 8. Ἀρμοστῆς
Τέωδος πόλες
Βραμάγαρα
Καλακαρίας
Μουζίος ἐμπόριον
Ψευδοστόμιον ποταμοῦ ἐκβολαί
Ποδοπέφουρα
Σάμυνη
INDIA INTRA GANGESM.

§ 9. 

Διόν

Μελκίνδα ........................................ φιν γ'  ὲ γ' 5

Ελαγκων (ἡ Ἐλαγχωρ) ἐμπο-

ριον ................................................ φιν γ'  ὲ 10

Κοττιάρα μητρόπολις .......... φικα  ὲ

Βαμμάλα ........................................ φικα γ'  ὲ δ' 15

Κομαρία ἄχρον και πόλις .... φικα ἐδ ὲ γ'  ὲ.

§ 10. 

Καφίων,

ἐν κόλπῳ Κολχικῷ, ἐν ὧ νολύμβησις πνικοῦ,

Σωκίνουρι ........................................ φιβ  ὲ ὲ

Κόλχων ἐμπόριον ................. φικυ  ὲ 20

Σωλήνος ποταμοῦ ἐκβολαί ......... φιδ  ὲ γ'  ὲ

§ 11. 

Πανθόνος χώρας,

ἐν κόλπῳ Όργαλικῷ,

Κώρου ἄχρον τὸ καὶ Καλλιγνων φις γ'  ὲ γ'

Ἀργείου πόλις ................. φικς δ' ὲ ὲ

Σαλοῦρ ἐμπόριον ................. φικς γ' ὲ ὲ 25

§ 12. 

Βατών

Νικαμα μητρόπολις ............... φις  ὲ

Θελχωρ ......................... φις ὲ  ὲ

Κούρουλα πόλις ................. φιη  ὲ

§ 13. τῆς ἱδίως καλουμένης Παφαλίας,
§ 14. Αρουάργων

Πωδούκη ἐμπόριον ... φι 6 γ' υδ
Μελαγγη ἐμπόριον ... φια υυ γ'
(*) Τύνα ποταμοῦ ἐκβολαί ... φια γο' ιβ υδ
Κόπτις ... φιβ γ' ιβ ε'
Μανάρφα (ἡ Μαναλιάρφα)
ἐμπόριον ... φιγ ε' ιβ.

§ 15. Μαισωλίας

Μαισόλου ποταμοῦ ἐκβολαί ... φιδ ια γο'
Κοντακόσσυλα ἐμπόριον ... φιδ ε ια γο'
Κοδούρα ... φιμ ε ια ε
Ἀλλοσύγχ ήμπορίον ... φιμ γο' ια γ'
καὶ τὸ ἀφατήριον τῶν θις τὴν
Χρυσῆν ἐμπλέκτων ... φιμ γ' ια.

§ 16. Ἐν Γαγγητικῷ κόλπῳ

Παλούφα (ἡ Πακούφα) πόλις ... φιμ γο' ια γ'
Νανγανὰ ... φιμ γ' ιβ
Κατικάρδαμα ... φιμ γ' ιβ γο'
Καννάγαρα ... φιμ ε γ'

Μανάδα ποταμοῦ ἐκβολαί ... φιμ δ' γο'
Κοττώβαρα ... φιμ δ' γο'
Σιππάρα ... φιμ γο' ιβ ε
Τύνδιος ποταμοῦ ἐκβολαί ... φιμ ε ιζ.

§ 17. Μαπούρα ... φιμ ε ιζ.

Μινάγαρα ... φιμ δ' ια γ'
Δωσάρωνος ποταμοῦ ἐκβολαί φιμ δ' γο'
Κώκαλα ... φιμ ε ιη
Ἀδάμαντος ποταμοῦ ἐκβολαί φιμ δ' γο' ιη
Κώσαμβα ἡ Κώσαβα ... φιμ ε ιη δ'.
§. 18. τού Γέγγου ποταμοῦ τὸ δυσμικῶτατον, ο
καλεῖται Κάμβυσσος στόμα ....... ρμβ η ὡ
Πόλουρα πόλις ................. ρμβ ὡ
τὸ δεύτερον στόμα, ο καλεῖται Μέγα ρμβ γό ὡ
τὸ τρίτον, ο καλεῖται Καμβῆρων ρμβ ὡ γό 5
Τιλόγραμμον πόλις ................. ρμβ γ ὡ
τὸ τέταρτον, ο καλεῖται Πευδόστομον ρμβ γό ὡ
τὸ πέμπτον, ο καλεῖται Ἀντιβολή .... ρμη ὡ ὡ 10
Θεσία, ὥν τὰ πέρατα ἔπεχει μολφας. ρις
καὶ.......................... ρδς ἡ.
§. 20. καὶ ὁ Σαρδάνναξ ὄρος, ἐν ὃ ὁ ὁμώνυμος
λίθος, ὧν τὸ μέσον ἔπεχει μολφας ῥις
καὶ.
§. 21. καὶ τὸ Ὀὐανδικὸν ὄρος, ὧ
τὰ πέρατα ἔπεχει μολφας............ ρς ἡ
καὶ.......................... φλς ἡ 15
§. 22. καὶ τὸ Ἡσυῆγω, ὦ τὰ πέ-
ρατα ἔπεχει μολφας ................. ρσγ
καὶ.......................... φλ ἡ
§. 23. καὶ τὸ Ἀδελσάθρον, ὦ τὸ
μέσον ἔπεχει μολφας ................. φρβ
καὶ..........................
§. 24. καὶ τὸ Ὀὐξεντον, ὦ τὰ
πέρατα ἔπεχει μολφας ................. φλζ
καὶ..........................
§. 25. καὶ τὰ Ὁρούδια ὄρη, ὦν
τὰ πέρατα ἔπεχει μολφας ................. φλη
καὶ..........................
§. 26. Ἡ δὲ τάξις τῶν εἰς τὸν Ἡθόν ὁμώνων πο-
ταμῶν ἀπὸ τοῦ Ἰμάου ὄρους οὕτως ἔχει.

ΠΤΟΛ. ΓΕΩΓΡ. Β.
Κώα ποταμοῦ πηγαὶ ........................................ φη]
Σουάστου ποταμοῦ πηγαὶ ........................................ ρηβο
τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ πηγαὶ ........................................ φηβο
Βιδάσπου ποταμοῦ πηγαὶ ........................................ ρηβο

5 (*) Σανδαβάλ ποταμοῦ πηγαὶ ........................................ ρηβο
Αδριαὶς ἡ Ῥουάδιος ποταμοῦ πηγαὶ ρηβο
Βιδάσιος ποταμοῦ πηγαὶ ........................................ φηβο

§. 27. Ζαρόδρου ποταμοῦ πηγαὶ ρηβο
συμβολὴ Κώα καὶ Ἰνδοῦ ........................................ ρηβο

10 συμβολὴ Κώα καὶ Σουάστου ........................................ ρηβο
συμβολὴ Ζαράδρου καὶ Ἰνδοῦ ........................................ ρηβο
συμβολὴ Ζαράδρου καὶ Βιδάσπου ρηβο
συμβολὴ Ζαράδρου καὶ Βιδάσιος ........................................ φηβο
συμβολὴ Βιδάσπου καὶ Ἀδριαίς ........................................ φηβο

15 συμβολὴ Βιδάσπου καὶ Σανδαβάλ ρηβο

§. 28. ἑκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ
ποταμοῦ εἰς τὸ Οὐήνδιον ὄρος ........................................ φηβο
ἡ πηγὴ τῆς ἑκτροπῆς ............................................... φηβο

20 σιάν ......................................................... ρηβο
ἐκτροπὴ τοῦ Κώα εἰς τοὺς Παρο-

πανισάδας ......................................................... ρηβο
ἡ πηγὴ τῆς ἑκτροπῆς ............................................... ρηβο
ἐκτροπὴ τοῦ Ἰνδοῦ εἰς τὰ Ἀρβίτα ὄρη ρηβο

25 ἑκτροπὴ τοῦ Ἰνδοῦ εἰς τοὺς Παρο-

πανισάδας ......................................................... ρηβο
ἐκτροπὴ τοῦ Ἰνδοῦ εἰς τὸ Σάγαπα

στόμα ......................................................... φηβο
ἀπὸ δὲ τοῦ Σάγαπα εἰς τὸν Ἰνδοῦ ρηβο

ἐκτροπὴ τοῦ Ἰνδοῦ εἰς τὸ Χρυσῶν
INDIA INTRA GANGEM. 147

στόμα ....................... φίβ κα
ἐκτροπὴ τοῦ Ἰνδοῦ εἰς τὸ Χαρῖφου
στόμα ....................... φίγ κα γ'
ἀπὸ δὲ τοῦ Χαρῖφου ἐπὶ τὸ Σάπαρα φίβ κα κα δ'
ἐκτροπὴ τοῦ αὐτοῦ Χαρῖφου ποταμοῦ εἰς τὸ Σαβαλάσσα στόμα ... φίγ κα γ'
ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Χαρῖφου ποταμοῦ εἰς τὸ Δωκίβαρχο στόμα ............... φίγ γ' κα γο'.

§ 29. Τῶν δὲ τῶν Γάγγη συνημμένων ποταμῶν ἢ τάξεις οὗτως ἔχει:
Λαμβόννα ποταμοῦ πηγαὶ ............ φιδ κα λξ
αὐτοῦ τοῦ Γάγγου αἱ πηγαὶ ............ φιλξ λξ
Σαράβουν ποταμοῦ πηγαὶ ............ φίμ λξ
συμβολὴ Λαμβόννα καὶ Γάγγου ......... φίτξ λδ
συμβολὴ Σαράβου καὶ Γάγγου ......... φίτξ κα λβ κα.

§ 30. Ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Γάγγου ἐπὶ τὸ Οὐζενδον ὄρος τοῦ Σώα ποταμοῦ ἐκβολῆς ............ φίτξ κα λα κα
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ............ φιά κα
ἐκτροπὴ τοῦ Γάγγου ἐπὶ τὸ Οὐζεν-
tόν ὄρος ....................... φιβ κα
αἱ πηγαὶ τῆς ἐκτροπῆς ............ φιλξ κα
ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Γάγγου εἰς τὸ
Κάμβισσου στόμα ............... φίμ πα
ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Γάγγου εἰς τὸ
Ψαιδόστομον ............... φίμ κα
ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Γάγγου εἰς τὸ
Ἀντιβόλη στόμα ............... φίμ κα
ἐκτροπὴ ἀπὸ τοῦ Καμβίσσου ποτα-
μοῦ εἰς τὸ Μέγα στόμα ............... φίμ

Κ 2
§ 31. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ ποτα-
μῶν αἰ Θέσις ἔχουσιν οὕτως:
5 Ναμάδου ποταμοῦ αἰ πηγαὶ ἀπὸ
tοῦ Οὐνδίου ὄρους ................. ρηλ κ᾿ ἐ  
(*) ἡ κατὰ Σηριπάλα τοῦ ποταμοῦ
ἐπιστροφὴ ......................... ρηλ κ᾿ ἐ  ἡμ  
καθὸ συμβάλλει τῷ Μαφίδι ποταμῷ ρηλ  
ἰὴ ἐ.

§ 32. Νανάγουσα ποταμοῦ πη-
γαὶ ἀπὸ τοῦ Οὐνδίου ὄρους ......... ρηλ δ᾿  
καθὸ σχίζεσται ἐις τὸ τὸν Γόαριν καὶ
tὸν Βίνδαν ................. ρω  

§ 33. Ψευδοστόμου ποταμοῦ πη-
γαὶ ἀπὸ τοῦ Βηστίγο ὄρους ......... ρηλ κα  
ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ................. ρηλ ε  ὡ δ.  

§ 34. Βάρμος ποταμοῦ πηγαὶ ἐν
tῶ Βηστίγῳ ὄρει ................. ρηλ κ᾿ ἐ  
Σωλήνος ποταμοῦ πηγαὶ ἐν τῷ Βη-
20 τῷ ὀρεί ................. ρηλ κ᾿ ἐ  
ἐπιστροφὴ τοῦ ποταμοῦ ................. ρηλ δ. ἐ  

§ 35. Χαβήρου ποταμοῦ πηγαὶ
tῶ Αδεισάρῳ ὄρει ................. ρηλ β.  

§ 36. Τύνα ποταμοῦ πηγαὶ ἐν
tοῖς Ὄρουσίων (ἡ Ἀρουέδοις) ὄρεσιν ὀλ. ἐ.  

§ 37. Μαυςόλου ποταμοῦ πηγαὶ
tῶ ὀρεσιὶ αὐτοῖς ὀρεσιν ................ ρηλ ἐ  ἐ.  

§ 38. Μάνδα ποταμοῦ πηγαὶ ἐν
tῶ ὀρεσιὶ αὐτοῖς ὀρεσιν ................ ρηλ ἐ  ἐ.  
30 § 39. Τούνδις ποταμοῦ πηγαὶ
INDIA INTRA GANGEM.

§ 40. Δωσάρονος ποταμοῦ πηγαί ἐν τῷ αὐτῷ ὄρει...ρη...κβ...ε.

§ 41. Ἀδαμαντος ποταμοῦ πηγαί ἐν τῷ αὐτῷ ὄρει...ρηβ...κβ...ε.

§ 42. Ἡ δὲ τῶν ἐν τούτω τῷ τμήματι χερῶν καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πόλεων ἡ κομῶν τάξες ἐχει τόν τρόπον τούτου...ὑπὸ μὲν γὰρ τὰς τοὺς
Κόλπα πηγὰς ἰδρυμαί...Λαμβαται...καὶ ἡ ὀρεινή αὐτῶν ἀνατίθει μέχρι τῆς τῶν Κομῆθαν...10
ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Σουαστου...ἡ Σουαστηνη...ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Ἰνδοῦ...Ἀφάδραι...καὶ ἡ ὀρεινή αὐτῶν ὑπέρωνται...ὑπὸ δὲ τὰς τοῦ Βιδάστου καὶ τοὺς
Σανδαβαλ καὶ τοῦ Λαπροσπηγα...ἡ Καζσαφρα...15
ὑπὸ δὲ τὰς Βιβάσιος καὶ τοῦ Λαφάδρου καὶ τοῦ Διαμοῦνα καὶ τοῦ Γάγγου...ἡ Κυλινδρινῆ...καὶ ὑπὸ μὲν τῶν Λαμβαται καὶ
τὴν Σουαστηνη...ἡ Γορυαία...καὶ πόλεως αἰδε...20

§ 43. Καίσανα...ρη...κβ...τδ γ...Βαρθοράνα...ρη δ...τγ γο...Γώρνα...ρηβ...τδ Ε...Νάγαρα ἡ καὶ Διονυσόπολις...ρκα...τδ...τγ...Ἀράστοκα...ρη...τδ...ε...25

§ 44. μεταξύ δὲ τοῦ Σουαστου καὶ τοῦ Ἰνδοῦ Ταγ...δαραί καὶ πόλεως αἰδε...Προκλαί...ρη...τγ...Ναυλιβί...ρηβ...τγ γ...
Πάνασσα ............... φξο γο' κδ ι
Σάγιθα μητρόπολις ........ φλ γν κγ ι
Βαλαντίνου ............. φίς κγ ι

§ 72. τούτων δὲ ἀνατολικώτεροι μέχρι τοῦ Γάγγου
Μανδάλαι, ἐν οἷς πόλεις
'Ασθόγουρα ............... φμβ κε.

§ 73. Καὶ πρὸς αὐτῷ τῷ ποταμῷ πόλεις
Σαμβαλάκα ............... φμα κδ ι
Σηγαλλα .................. φμβ κη
Παλμβόθρα βασίλειον .......... φμγ κξ
Ταμαλίτης .................... φμδ κξ ι
Ορσοφάντα ..................... φμς κδ ι.

§ 74. ὁμολογοῦμεν δὲ τὰ μὲν ὑπὸ τὸ Βηττριγὸς οἴρος κα-
τέχουσι Βραχ μάναι μάγοι μέχρι τῶν Βαλτῶν, ἐν οἷς
πόλεις ἤδη:
Βρόχη δ ......................... φη ὶδ.

§ 75. τὰ δὲ ὑπὸ τὸ Ἀδβθσαθρόν μέχρι τῶν Ἀρου-
γαλων Βαδιαμαῖοι, ἐν οἷς πόλεις
Τάθιλβα ....................... φδδ ἕγη Εγ.

§ 76. τὰ δὲ ὑπὸ τὸ ᾪξεντον Ἁρίλος φυλλίται, ἐν
οἷς πόλεις
Σιβριον ....................... φδ γ
'Οποτούρα ....................... φδκ κα γο'
'Οξανα ......................... φδγ δ κε.

§ 77. (*) ὁμολογοῦμεν μέχρι τοῦ Γάγγου
Κοκκονάγαι, ἐν οἷς πόλεις
Αώσηρα ....................... φμβ κβ ι

§ 78. Καὶ πρὸς τῷ ποταμῷ δύτικώτεροι
Καρτίναγα ..................... φμς κγ
Καρτασίνα ..................... φμς κα γο'.
INDIA INTRA GANGE M.

§ 79. ὑπὸ δὲ τοὺς Μαισαύλους Σαλαχηνοὶ μὲν πρὸς τοὺς Ὁρουδλοὺς (ἡ Ἀρουφαίος) ὄψον, ἐν οἷς πόλεις.

Βηνάγουρον .................... φίθ ὅ ὅ σ'
Κάστρα ......................... φή ἵθ ὲ 5
Μάγαρις ......................... φίθ ὅ ἵθ γ'

§ 80. πρὸς δὲ τῷ Γάγγγη ποταμῷ Σαβαφᾶς, παρὶ οἷς πλεῖστοι ἀδάμας καὶ πόλεις αἰδεῖ.

Τασόπιον ......................... φίθ ὅ  ὅ β'
Καρκαφάμα ..................... φίθ ὅ  ὅ σ'. 10

§ 81. Τὴν δὲ περὶ τὰ στόματα τοῦ Γάγγου πάσαν κατέχουσι Γάγγαφίδαι, ἐν οἷς πόλεις ἤδη.

Γάγγη βασιλείων .................. φίθ ὅ ὅ σ'

§ 82. Λοιπὸν δὲ τῆς μὲν Ἀριακῆς εἰσὶ μεσόγειοι πόλεις καὶ κώμαι, ἀπὸ μὲν δύσως τοῦ Βήρδα ποτα- 15 μοῦ πόλεις αἰδεῖ.

Μαλλπαλά ......................... φίθ ὅ  ὅ σ'
Σαρισαβίς ....................... φίθ ὅ  ὅ
Τάγαρα ......................... φή ἵθ γ'
Βαλβανα, (βασιλείων [Σιρο]- 20 πτολεμαίου?) ................ φίθ ὅ  ὅ ε'
Δεόπαλη ἡ Δεόπαλα ........... φίθ ὅ ὅ γο'  ὅ ὅ ε'
Γαμαλίβα ......................... φίθ ὅ ὅ γ'
Ὀμυρόγαρα ....................... φίθ ὅ ὅ γ'

§ 83. μεταξὺ δὲ τοῦ τοῦ Βήρδα καὶ τοῦ Ψευδο- 25 στόμου-

Ναγαροῦρες (ἡ Ναγαροῦρα-
φίθ) ......................... φίθ ὅ  ὅ σ'
Ταβασώ ......................... φίθ ὅ  ὅ γο'
Ὡδη ......................... φίθ ὅ ὅ ὅ  ὅ  ὅ σ' 30
§ 92. Ἀρονάργων πόλεις μεσόγειοι αἷς:

Μαγούρ ... ὀλ ... ἢς δ'.
Κερανη ... ὀλγ ... ἢς δ'.
Φρουρίου ... ὀλβ ... ἢς.
5 Καφή ... ὀλβ γ' ὅ ... ἢς.
Πολεοῦ ... ὀλα ... ἢδ γ' ὅ.
Πευδακα ... ὀλα ... ἢδ.
Ἰατοῦ ... ὀλβ ... ἢδ.
Σκοπόλουρα ... ὀλδ ... ἢδ ἢβ.
10 Ἰκάρτα ... ὀλγ ... ἢγ γ' ὅ.
Μαλαγγα, βασίλειον Βασα-φώγο γος ... ὀλ ... ἢγ γ'.
Κανδίπιτανα ... ὀλγ ... ἢβ γ'.

§ 93. Μαίσώλων μεσόγειοι πόλεις,

15 Καλλίγα ... ὀλγ ... ἢδ.
Βαρδαμάνα ... ὀλσ ... ἢδ ἢδ.
Κορογκαλα ... ὀλδ ... ἢδ.
Φάρστρα ἢ Φάρστρα ... ὀλδ γ' ἢγ γ'.
Πίτυδρα μητρόπολις ... ὀλδ ... ἢβ ἢδ.

20 § 94. Νῆσοι δὲ παράκαιναι τῷ ἑκαμένῳ τῆς Ἰνδικῆς μέρει, ἐν μὲν τῷ Κάνθι κόλπῳ,

Βαράκη ... ὀια ... ἢν.

§ 95. ἐν δὲ τῇ μέχρι τοῦ Κολχικοῦ κόλπου παράλλω,

Μιλιζήγηρος (ἡ Μιλιζήγηρος) ... ὀι ... ἢβ ἢδ.
Επανησία ... ὀιγ ... ἢγ.
25 Τρικάδβα ... ὀιγ ... ἢα.
Πεπερίνη ... ὀισ ... ἢβ γ'.
Τρυφισία ... ὀις ... ἢβ.
Ἀσύρη ... ὀι ... ἢβ.
Κεφ. β.
(*) Τῆς ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικῆς θέσις.

[Ἀσίας πίνακι ἰα']

§ 1. Ἡ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδική περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως τῷ Γάγγῃ ποταμῷ, ἀπὸ δὲ ἄρκτων τοῖς ἐκτεθειμένοις μέρεσι τῆς τῇ Σκυθίᾳ καὶ τῆς Σερικῇς, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τοῖς τῇ Σίναις κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Σερικῇ πέρατος ἐκβαλλόμενην μεσομβρίαν γραμμὴν μέχρι τῶν καλομενῶν Μεγάλου κόλπου, καὶ στῶ τῷ κόλπῳ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τῇ Ἰνδικῇ πελάγει καὶ μέχρι τῆς Πρασίδους Θαλάσσης, ἥτις ἀπὸ τῆς Μεγοθίας νῆσον διατεῖναι κατὰ παράλληλον γραμμὴν μέχρι τῶν αντικειμένων τῷ Μεγάλῳ Κόλπῳ.

§ 2. Η μὲν οὖν καὶ τούτῳ τοῦ τμήματος παράλλος ἔχει τὸν τρόπον τούτον· ἐν τῷ Γαγγητικῷ κόλπῳ μετὰ τὸ στόμα τοῦ Γάγγου τὸ καλομένον Ἀντιβόλει. 20

Αἰγυπτίων,
Πεντάπολις............... φῆ ιη
Καταβήδα ποταμοῦ ἐκβολαὶ. φηδ γ ιτ
Βαράκουρα ἐμπόριον........ φηδ ιτ
Τοκοσάννα ποταμοῦ ἐκβολαὶ. ϕηγ ιδ ε. ιτ

Πτολ. Περγ. II.
§ 3. Ἀργυράς χώρας,

Σάμβρα πόλες .......... φυμ  ε  γ  εδ
Σάδα πόλες .......... φυδ  γ'  ια  γ'
Σάδου ποταμού ἱερολαῖ . φυν  ε  ιβ  ε
Βηραβώνα ἐμπόριον ....... φυβ  ε  γ'
Τημάλα ποταμοῦ ἱερολαῖ . φυνζ  ε  γ'
Τημάλα πόλες .......... φυνζ  ε  δ
τὸ μετ' αὐτὴν ἀκρωτηρίου .... φυνζ  γ'  η'

§ 4. Βησσαρίτων ἀνθρωποφάγων ἐν κόλπα Σαφαβακῆ, ἐν ᾗ

Σάβαρα πόλες .......... φυμζ  ε  η  ε
Βησσαρίτων ποταμοῦ ἱερολαῖ . φυζδ  γ'  η  γ' ιβ
Βησσαρίτων ἐμπόριον ....... φυζδ  δ
Βησσαρίτων πόλες .......... φυζδ  γ'  ε
τὸ μετ' αὐτὴν ἀκρωτηρίου ...... φυμζ  δ  γ' ο'

§ 5. Χρυσῆς Χερσονήσου,

Τάκαλα ἐμπόριον .......... φζ  δ  δ
τὸ μετ' αὐτὴν ἀκρωτηρίον .... φυη  γ' ο'  β  γ' ο'
Χρυσαλάνια ποταμοῦ ἱερολαῖ . φυζ  α

Σάβανα ἐμπόριον .......... φζντον γ'
Παλάνδου ποταμοῦ ἱερολαῖ . φζα νότ. β
Μαλανταί ποταμοῦ ἱερολαῖ . φζγ νότ. β
Ἀττάμα ποταμοῦ ἱερολαῖ . φζδ νότ. α
Κολινό πόλες .......... φζδ  γ' ἤσιμερεινός

§ 6. Ἀργυρών χώρας,

Σαμαράδη .......... φζγ  δ  εγ
Παγαρά κολπος .......... φζδ  δ  εγ
Σωβάνου ποταμού ἐκβολαί... φξδ γο' δ Ἐδ

Πνευμοβάστη ἐμπόριον... φξξ γ' δ Ἐδ

Ακάδρα... φξξ δ Ἐδ

Ζάβαι: ἡ πόλις... φξη γο' δ Ἐδ 5

§ 7. (*) Μεγάλου κολπού τὸ κατὰ
tὴν ἀρχὴν Μέγα ἀναφορίαν φξδ Ε δ Ψ

Θαγόρα... φξη Ψ

Βολόγαμα μητρόπολις... φξξ Ε Κ

Θεοᾶνα... φξξ Η Ε 10

Ἀσάνα ποταμοῦ ἐκβολαί... φξξ Ι

† † †

Κορτάθα μητρόπολις... φξξ ΙΒ Ε

Σινδα: πόλεως... φξξ δ' ις γο'

Παγράσα... φξξ ΙΙΕ Ε 15

Ἀψίου ποταμοῦ ἐκβολαί... φξη ΙΒ Ε

† † † †

Ἀγανάγαρα... φξδ ις γ'

Σήρουν ποταμοῦ ἐκβολαί... φοᾶ Ε ις γ' 20

*** Ad. § 6. Interpres Latinus addit:
Fontes fluvii... 162, 30, 13, 0.
om. libri Graeci, et scripti, et editi.

† † † Ad. § 7. Interpres Latinus addit:
Fontes fluvii... 153. 27. 25

**** Interpres Latinus:
Fontes fluvii... 163. 27.

vel 162‡ 28. Tabb. geogr.)

† † † † Interpres Latinus:
Fontes fluvii... 170. († add. Tabb.) 32. 30
Alius fons... 173. († add. Tabb.) 30.
Coniunctio... 171. 27.
L.I.B. VII. CAP. 2.

to prōs toûs Σίνας toû Mεγά-
lon kólōs òrion............. ροῦ Ἰς γ'.

§. 8. Ὄρη δὲ ἐν τούτῳ τῷ τμήματι κατονομάζεται
to te Βητνύφων, ou tα πέρατα ἐπε-
5 χει μολφας .................. ὀμῆ κὰ
καὶ ...................... ρυδ ἅς
καὶ ὁ Μαιανδρός, ou tα πέρατα ἐπε-
χει μολφας .................. ὀμυβ ἅδ
καὶ ...................... ρς ἅς

10 καὶ τα Δάμασσα (ἡ Δόβασσα) ὁν
tα πέρατα ἐπέχει μολφας ............. ὀμῆβ – ἅγγ
καὶ ...................... ρς ἅς
καὶ του Σημανθινοῦ το δυτικόν μέ-
ρος, ou το πέρας ἐπεχει μοίρας .... φοτ ἅγ.

15 καὶ ...................... ρῃ κ.ς.

§. 9. Ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ Βητνύφων ἐμβάλλουσιν ἕως
tον Γάγγην ποταμῶν δύο, οὐ τοῦ μὲν ἀρκτικωτέρου αἱ
πηγαὶ ἐπέχουσι μολφας ............. ὀμη ἅγγ
ἡ δὲ πρὸς τὸν Γάγγην ποταμὸν συν-

20 αφῆ .......... ὀμῦ δ᾽ Ἰς γ'.
tου δὲ μετ᾽ αὐτῶν αἱ μὲν πηγαὶ ἐπέ-
χουσι μολφας ............. ὀμυβ ἅς
ἡ δὲ πρὸς τὸν Γάγγην ποταμὸν συν-
ναφῆ .......... ὀμῦ ἅς.

§. 10. Ἀπὸ δὲ τοῦ Μαιανδροῦ ἡεοςτιν οἱ μετὰ τὸν
Γάγγην μέχρι τοῦ Βησύγγα ποταμοῦ ποταμοῦ, ὁ δὲ
Σῆρος ποταμὸς ἀπὸ τοῦ Σημανθινοῦ ὄρους ἀπὸ δύο
πηγῶν, οὖν η μὲν δυτικωτέρα ........ φοτ Ἰ.ς Ἐβ
ἡ δὲ ἀνατολικωτέρα ............. φοῦ Ἐ. ἴ.

30 συνάπτουσι δὲ περὶ μοίρας ........ φοῦ ἅς.
§. 11. ἀπὸ δὲ τῶν Δαμάσσων ὁ τε Δαόνας καὶ ὁ Δωρίας (ἐκτείνεται δὲ καὶ μέχρι τοῦ Βηπύρου ὁ Δαόνας) καὶ ὁ Δωρίας οὖν πέπλος καὶ τοῦ Δαόνας, ἀπὸ μὲν τῶν Δαμάσσων πέπλος καὶ τοῦ Βηπύρου ὀρόσ τινα καὶ συνάπτοντος αἱ ἄγαθαι περὶ μολαρίας.... φξ ἔ γ᾽ ἢ
ὁ δὲ Σωβάνας ποταμός, δὲ γεῖ ἐκ τοῦ Μαιάνδρου ὄρους εἰς μολαρίας... φξ ἔ γ᾽ ἢ.
§. 12. καὶ οἳ τὴν Χρυσήν Χερσόνησον διαδρέω, πεῖ, καὶ ἀλλόποτε συμβάλλοντες πρότερον, ἀπὸ τῶν ὑπερβιμένων τῆς Χερσόνησου δάχτυλον αἰσθήματον. ὁ εἰς δέ χαρὰς τὴν Χερσόνησον πρότερον ἀποστηλίζει τὸν Ἀττάβαν περὶ μολαρίας.... φξ ἔ γ᾽ τὸν δὲ Χρυσόαναν περὶ μολαρίας.... φξ ἔ γ᾽ (*).
§. 13. Κατέχοντο δὲ τοῦτο τοῦ μέρους τα μὲν ἀπὸ ἀνατολῆς τοῦ Γάγγου παρ᾽ ὅλην τὴν τοῦ ποταμοῦ πλευρὰν, ἀρκτικότεροι μὲν Γάγγανοι, δὲ ὅν ὁ Σάβαβος ποταμός γεῖ, ἐν οἷς πόλεως αὐξάνει.
Σάβαβος... ρλ ἀ γ᾽ ἢ
Στόρνα... ῥλ ἃ ὅ ὅ λδ ὅ ὅ
Ἐόρτα... ῥλ ἢ λδ
Ῥάπφα... ῥλ ἁ ἃ ὅ ὅ ὅ
§. 14. ὑπὸ δὲ τοῦτος Μαρούνδαι μέχρι τῶν Γάγγανων, ἐν οἷς πόλεως πρὸς τὸ Γάγγανοποταμῷ, ἀπὸ ἀνατολῶν,
Βύραίτα... ὅμ ἃ ἅ ἐ
Κωφύγαξα... ὅμ ἢ λδ
Κόνδωτα... ὅμ ἐ

Digitized by Google
Κέλυθυσα... ρμνς θ κ ε
'Aγαναγόρα... ρμνς θ κβ ε
Τάλαγσα... ρμνς θο' κα' γο'.

§. 15. Μεσταξύ δὲ τοῦ Ἰμάου ὄρους καὶ τοῦ Βη-

τοῦ όρους

μὲν εἰσὶν ἀρκικώτεροι,

δὲ υπὶ αὐτοὺς,

εἶτα

μὲθ' οὐς ὑπὲρ τοῦ Μαίανδρον

καλοῦσι δὲ οὗτος τοῦ Βησίδας· εἰσὶ γὰρ κολοβοῖ, καὶ

πλατεῖς, καὶ δασεῖς καὶ πλατυπρόσωποι, λευκὸι μέντοι

tὸς χρῶς.

§. 16. Ὑπὲρ δὲ τῆς Κιφαδίας, ἐν ᾧ φασὶ γίγνε-

σθαι τὸ κάλλιστον μαλάβαθρον, παρῆκουσι μὲν τοῦ

θρόπος.

§. 17. Τῆς δὲ Ἀργυρᾶς χώρας, ἐν ᾧ πλείστα μὲ-

γεται εἶναι μέταλλα ἁσήμου, ὑπάρχεται πλησιάζουσα

tὸς Βεσοχάτας ἢ Χρυσής χώρα, καὶ αὐτὴ πλείστα

μέταλλα ἔχουσα χρυσίου, καὶ τοὺς καταγεμομένους

αὐτήν ὀμολογεῖ λευκόχρυσος τὸ καὶ δασεῖς, καὶ κολοβοὺς

καὶ σιμοὺς.

§. 18. Πάλιν δὲ μεστὰ τοῦ Βησίδου ὄρους καὶ

tῶν Δαμάσσων ὀρέων τὰ μὲν ἀρκικώτατα κατέχου-

συν

μὲθ' οὐς

εἶτα

§. 19. Ἀντινάχαι (ἡ Ἀμ-

νάχαι),

Ἰνδαπράθαι,

Ἰβηρίγγαι,

Ἀβράσαι (ἡ Ἀβ-

μάσσωι),
καὶ μέχρι τοῦ Μαιάνδρου. 

Ναγγαλόγαιν

ο σημαίνει γυμίνων κόσμος.

§. 19. καὶ μεταξύ τῶν Αμάσσων ὄροιν καὶ τοῦ πρὸς τους Σίνας ὄριον ἁρκτικῶτατοι. 

Κάνοβαι

καὶ υπὸ τοῦτος

Βασανάραι.

§. 20. ιπτ ἡ

ἐν ἡ πλείστα μήταλλα χαλκοῦ.

ὑπὸ δὲ ταύτην μέχρι τοῦ Μεγάλου κόλπου

Κουνδουται.

καὶ

Βαύφαι.

μεθ’ οὖς

Ινδολ.

δίτα

Δοϊναι

παρὰ τὸν ὠμόνυμον ποταμόν.

§. 21. καὶ μετὰ τοῦτος ὄροιν ἱππόππουσα τῇ τῶν Αχατῶν χώρας, τίγρεις ἔχουσα καὶ ἐλέφαντας.

ὁμοίως δὲ τοὺς τῶν Αχατῶν χώραν καταναμομένους ἡθελοίς τε ἦναι λέγουσι καὶ ἐν σπηλαίοις οἰκούντας καὶ τὸ δέμα ἔχοντας παραπλήσιον ἢ πιθον ποταμῶν, ὡς μὴ διακόπτεσθαι βέλσιν.

§. 22. (*). Πόλεις δὲ καὶ κόμαι τοῦτον τοῦ τμῆς ματος ὄνομαζονται μισάνθρωποι μετὰ τὰς παρὰ τὸν Γάγγην ποταμὸν ἐκτεθήμενας αἰδῆ.
Σαγώδα ἡ Σαδώγα
Λινα
Σαλάθα
§ 23. Ραδαμαρχίττα, εν ἡ πολλῇ

υάρδος
Ἄσηπάγουρον
Μανίανα (ἡ Μανιάταια)
Τωσαλεὶ μητρόπολις
Ἄλοσάγα
Ἄδεισαγα
Κιμάρα
Παρίσαρα
Τούγκα μητρόπολις
Ἄρισάβιον
Ποσινάρα
Πάνδαρα
Σειτηβρεῖς (ἡ Σειτηβρεῖς)
Τρίγλυττον, τὸ καὶ Τρίλυγγον,

Ἐν ταύτῃ ἀλεκτρόνων λέγονται εἶναι πολιονικοὶ καὶ κόρακες καὶ χιτανοὶ λευκοὶ.

§ 24. Λαριαγάρα
Ῥηγήπηρι
Ἄγιμοιθα
Τόμαρα
Δάσανα ἡ Δαύανα
Μαφέουρα μητρόπολις ἡ καὶ
Μάλθουρα καλουμένη
Λάσιππα (ἡ Λάσιππα)
Βαρενκόρα (ἡ Βαρενάνθρα)
§ 25. καὶ ἐν τῇ Χρυσῇ Χρυσονύσῃ

Βαλόγκα
Κοκκονάγαρα
Θάρρα
Παλάνδα

§ 26. Ὅσιοι δὲ φέρονται κατὰ τοῦ ἐκαθομένου τῆς Ἰν-

δικής τιμηματὸς αἰδής.

§ 27. Ἐκεί δὲ νῆσοι τρεῖς Ἀνθρωποφάγων, Σινδαι

καλοῦμεναι, ἂν τὸ μεταξὺ ἐπέκει

μοῦρας...

§ 28. Βαροῦσαι πολὺ, ἐν αἷς Ἀνθρωποφάγους

εἶναι φασὶ τοὺς κατανεμομένους, τὸ δὲ μεταξὺ τῶν νῆ-

σων ἐπέκει μοῦρας...

§ 29. Ἡσαβᾶδιον (ἠ Ἡσαβᾶδιον), ὁ σημαίνει χρυσῆς,

νῆσος, ἐφικτότητα δὲ λέγεται ὡς ἐναὶ καὶ ἔντι

πλείστον χρυσοῦ ποιεῖν, ἔχειν τὰ μητρόπολες, ὄνομα

Ἀρχαῖον, ἐπὶ τοῖς ὑσυμικοῖς πέρα-

σιν. αὐτὴ μὲν οὖν ἐπέκει μοῦρας...

§ 30. (*). Σατάρον νῆσοι τρεῖς,

ὡς τὸ μεταξὺ μοῦρας...

(*) Σατάρον νῆσοι τρεῖς,
ταῦτας οἱ κατέχοντες οὐφᾶς ἔχων λέγονται, ὅποιας
dιαγράφουσι τὰς τῶν Σατύρων.

§ 31. φέρονται δὲ καὶ ἄλλαι συνεχεῖς δέκα νῆσοι,
kαλούμεναι Μανιόλαι, ἐν αἷς φασὶ τὰ σύδηροις ἐχον-

ta ἣλως πλοῖα κατέχεσθαι, μῆπος τῆς Ἡρακλείας
λίθου περὶ αὐτὰς γεννωμένης, καὶ διὰ τούτο ἐπὶ οὐροῖς

γαντηγεισθαι, κατέχειν τε καὶ αὐτῶς ἀνθρωποφόρους
καλομένους Μανιόλας, καὶ τούτων
dὲ τὸ μεταξὺ ἐπέχει μολφας. . . . . ὑμβ νότ. β.

Κεφ. γ'.

Σ ε ν ὅ ν Θ ἐ σ ι ς.

[Ἀσίας πίναξ ἡλ.]

§ 1. Οἱ Σιναὶ περιορίζονται ἀπὸ μὲν ἄρχητοι τῷ
ἐκτεθείμων μέρει τῆς Σιρικῆς, ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν
καὶ μεσημβρίας ἀγνώστω τῇ. ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ
ἐκτὸς Γάγγος Ἰνδικῇ κατὰ τὴν διωρισμένην μέχρι τοῦ
Μεγάλου κόλπου γραμμῆν, καὶ αὐτῶ τῷ Μεγάλῳ
κόλπῳ καὶ τοῖς ἐφεξής αὐτῶι κειμένοις, τῷ τε καλου-

μένῳ Θεριώδει καὶ τῷ τῶν Σινῶν, ἃν περιοικοῦσιν

§ 2. μετὰ τὸ πρὸς τῇ Ἰνδικῇ τοῦ κόλπου ὀρίουν,

Ἄσιτήρα ποταμοῦ ἐκβολαὶ . . . . ὑμ. εἰς
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἀπὸ τῶν ἔως

25 Σινῶν τοῦ Σημαθινοῦ ὀροῦς μερᾶν ὑπὶ

Βρόμμα πόλις . . . . . . . ὑμ. εἰς

Ἀμβαστοῦ ποταμοῦ ἐκβολαὶ . . . . ὑμ. εἰς
§ 3. Καὶ ἐν τῷ τῶν Σινῶν κόλπῳ περιοικοῦσιν Ἰχθυοφάγοι Λιθοκλητοι.

Κοττιάριος ποταμὸν ἐκβολαί. ... φοζ' γ' νότου ζ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ. ... φηγο' νότο. β
καὶ ὁ συμβάλλει τῷ Σαινῶ πο-
ταμῷ. ... φοζ' ἰσημερινός.
Κατηγορά, ὁμος Σινῶν. ... φοζ' νότο. η. 15

§ 4. Κατέχουσι δὲ τῆς χώρας
tὰ μὲν ἀρκτικῶτατα Ἱχθυονοῦ
ὑπὲρ τὸ ὀμώνυμον ὁρὸς,
ὑπὸ δὲ τούτων καὶ τὸ ὁρὸς Ἀκαδραῖ,
μιθ' ὕψος Ἀσπίθραι,
αὐτὰ παρὰ τὸν Μέγαν κόλπον Ἀμβασταῖ,
καὶ περὶ τοὺς ἑφβηχὸς κόλπους Ἰχθυοφάγοι Σι-

§ 5. Πόλεις δὲ τῶν Σινῶν ὁνομάζονται μεσόγωι
αἰδῆ.
Ἀκάδρα. ... φοζ' γ' καὶ ζ
Ἀσπίθρα. ... φοζ' ζ
Κοκκονάγαρα. ... φοζ' Λγ νότο. β

** = §. 2. extr. Interpres latinus:

174
(*) Σάρατα ................. ὑπὲρ ἕνὸτ. Ἔ.
§ 6. καὶ ἡ μητρόπολις Σίναι ἡ
Θιναί ................. ὑπὸ νότ. ἔ
οὔτε μέντοι χαλκᾶ τεληχ φασιν αὐτὴν ἔχοιν, οὔτε ἄλλο
5 τι ἀξιόλογον. περιέχεται δὲ ἀπὸ τῶν Κατηγόρων
πρὸς τὰς ὁδυμᾶς ἀγνώστων γῆ, περιλαμβανόμενη τήν
Προς ὑδὴ Θάλασσαν μέχρι τοῦ Πράσου ἀκρωτηρίου,
ἄφ' οὖ ἄρχεται, ὡς εἴρηται, ὅ τις Βατραχείως
Θαλάσσης κόλπος, συναπτών τήν γῆν τῷ τῷ Ῥαπτῷ
10 ἀκρωτηρίῳ καὶ νοτίως μέρεσι τῆς Ἀχαλλας.

Κεφ. δ'.

Τα προβάνης νήσου θεσιων.
['Ἀσίας πίναξ ἢπ'.]

§ 1. Τῷ δὲ Κάρπι ἀκρωτηρίῳ, τῷ τῆς Ἰνδικῆς, ἄν-
15 τικεῖται τῷ τῆς Πατροσάνης νῆσου ἁκρον, ἣτος ἐκαλεῖ-
tὸ πάλαι Σιμούνδου, γὰρ δὲ Σαλίκη· καὶ οἱ κατέχον-
tες αὐτὴν κοινὸς Σάλαι, μαλλὸς γυναικεῖος ἐς
ἄπαν ἀναδειμένοι. Γίνεται δὲ παρ' αὐτοῖς ὀρυκτος, μέλι,
νυγιέβη, βήρυλλος, ὀξυνθός, μετάλλα παντοία χρυ-
20 σόρι καὶ ἀργυρόν καὶ τῶν ἄλλων· γεννᾶ δὲ καὶ ἐλε-
φαντας καὶ τίγρεις.

§ 2. Τοῦ μὲν ὣν εἰρημένον αὐτῆς ἀκρωτήριον, καὶ
ἀντικείμενον τῷ Κάρπῳ ἐπέκειτο μολφας ὅσος ἢβ ἐ
καὶ καλεῖται Ἅφρειος, ἁκρόν.

§ 3. Ἡ δὲ ἄλλη παραγραφή ἔχει τὸν τρόπον τοῦ-
tου.
μετὰ τὸ Βορσίον ἀκρον, ὁ ἐπάχυ

μοίρας .................... ρχς εβ
Γάλισα ἄκρα ................ ρχδ
Μάργανα πόλεις .......... ρχγ τ γ
Τωγάνα πόλεις ........... ρχγ χθ η γγ
Ἀναρισμώνδου ἄκρον .. ρχβ
Σοάνα ποταμοῦ ἐκβολαὶ .. ρχβ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ .... ρχδ γ
Συνδοκάνδα πόλεις .... ρχβ
Πριάπιδος λιμὴν .......... ρχβ γ γο'

§ 4. Ἀνουβίγγαρα .......... ρχα β γο'
Δίος ἄκρα ................ ρχαα γ
Πρασώδης κόλπος .......... ρχα β
Νούμβαρθα πόλεις ....... ρχα γο' ἰσημσιον.
Ἀξάνου ποταμοῦ ἐκβολαὶ ...... ρχγ γ νότων α
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ...... ρχσ βορ. α
Οδωκα πόλεις .......... ρχγ νότ. β
Ὀρνέων ἄκρα .......... ρχβ νότ. β ε

§ 5. Δάγανα πόλεις ἱερὰ Σελήνης ..... ρχς νότ. β
Κορκόβαρα πόλεις ........ ρχς γο' νότ. β γ
Διονύσου ἄκρον .......... ρδ νότον α ε
Κηταίου ἄκρον .......... ρδβ ε νότ. β γ
Βαράκου ποταμοῦ ἐκβολαὶ ...... ρδα βορ. α
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ...... ρχη βορ. β
Βώκανα πόλεις .......... ρδα βορ. α γ γ
Μάρθον λιμὴν ἢ Μαρθουλάμην ρδα βορ. β γ

§ 6. (*) Αβαραθα πόλεις .......... ρδα βορ. γ δ
Ἡλίου λιμὴν .......... ρδ δ
Ἀυγιαλὸς Μέγας .......... ρδ γ γ
Πρόκοπος πόλεις ....... ρδα γ γο'  

Digitized by Google
Περάλα λυμήν
Όξεια άκρα
Γάγγου ποταμοῦ ἐκβολαὶ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ
Σπατάνα λυμήν

§. 7. Ναγάδιβα πόλις ἡ Ναγάδινα φυῖς
Ποτὶ κόλπος
Ἄνουβιγγαρα πόλις
Μοδούττον ἐμπόριον
Φάσιος ποταμοῦ ἐκβολαὶ
αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ
Ταλάκοφι (ἡ Ἀσκότη) ἐμπόριον

§. 8. Ὁρὴ δὲ ἐστὶν ἀξιόλογα τῆς νῆσου τὰ τε καλοῦμενα Γάλιμα, ἐξ ὧν ἔδεσσον ὁ τε Φάσις καὶ ὁ Γάγγος, καὶ τὸ καλοῦμενον Μαλαία, ἐξ ὧν ἔδεσσον ὁ τῆς Σοάνας καὶ ὁ Ἀζάνος καὶ ὁ Βαράκης καὶ εἰσὶν ὑπὸ τοῦτο τὸ ὄρος μέχρι Θαλάσσης ἔλεφαντων νομοῖ.

§. 9. Κατέχοντι δὲ τῆς νῆσου

τὰ μὲν ἀρκτικῶτατα
καὶ
ὑπὸ δὲ τοῦτος
καὶ

καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Ἀνουφρογράμμους
ὕπὸ δὲ τοὺς Ναγάδιβους
ἐπὶ δὲ ὑπὸ τοῦτος
μὲν τὰ πρὸς δυσμᾶς,
καὶ ὑπὸ αὐτοὺς μέχρι τῶν νομῶν
τῶν ἔλεφαντων

Βουμάσανοι,
Τάραχοι

dὲ τὰ πρὸς ἀνατολάς, ὥστε οὖς

Βωκανοί,
καὶ

Διόρδουλος,
καὶ μεσημβρινάτατοι

Ῥογανδανοί,
καὶ

Νάγειροι.

§ 10. Πόλεις δὲ εἰσὶν ἐν τῇ νῆσῳ μεσογείων αἰδα.

Ἀνοφόραμοι βασίλειοι... ἐκὸς ζ' ἵνα γο'.
Μασάραμοι μητρόπολες... ἐκὸς... γ'.
Ἀδελσαμοὺ... ἐκὸς... γ'... 10
Ποδώκη...

Οὐλίποδα...

Νακάδουβα...

§ 11. Πρόκειται δὲ τῆς Ταπροβάνης στάρος νῆσον, ἀς φασίν εἰναι τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ τὸ ἵνα. Τὸν μέντοι 15 τὰ ὑπόματα φέρεται, εἰσὶν αἰδα.

Οὐαγγαλα (ἡ Οὐαγγαλα)... ἐκὸς... ἵνα... γ'.
Καναθρα... ἐκὸς... ἵνα... δ'.
Ἀγιδιών... ἐκὸς... η... η... 20
Ὀρνίων... ἐκὸς... η... η... 
Μονάχη... ἐκὸς... δ'.
Ἀμμήν... ἐκὸς... δ'.

§ 12. Καρκός...

Φίληκος...

(*)

Εἰσήση...

Καλαμδάδυνα...

Ἄβραμα...

Βάσσα...

Βαλάχα...

Ἀλαβα...

25

20
Λογοτ. α  
§ 13. Ζάβη. φιλή ισήμερος
Πιλαλα. φιλή βοφ. 
Ναγάδιβα. φιλή 
Σουσονάρα. φιλή

§ 14. "Ο μέν οὖν τῶν τῆς οἰκουμένης ἐπαρχιῶν τι καὶ στρατιῶν κατὰ μέρος ύψηγησις τούτων ἦμαν ἐφωδεύσατο τὸν τρόπον. Ἐπεὶ δὲ ὑπεδέξαμεν ἐν ἀρχῇ τῆς συντάξεως, πῶς ἂν καταγράφωτο τὸ ἐγνωμένον τῆς γῆς μέρος ἐπὶ τα φαλάρα, καὶ ἔτι ὡς ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν, ὅμοιος τοι καὶ συμμέτρως ὡς ἔνα μάλιστα τοῖς ἐπὶ τῆς στερβᾶς φαλάρας καταλαμβανόμενοι, ἀρ-  
µόζει δὲ ταῖς τοιαύταις τῆς ὀλίγης οἰκουμένης ἐκθέσεων ὑπογραφῇ τινα καφαλαίων παραθέσαι πρὸς ἐν-  
δεξιὸν τῶν καθόλου Θεωρομένων. γένοιτο ἂν καὶ αὐτή κατὰ τὸν προσηκοντα λόγον, εἰ οὕτως ἔχει.

Χρ. ε.

Ὑπὸ φ η και κ α ι ω δ ἡ σ τοῦ τῆς οἰκουμένης πίνακος.

§ 1. Τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης ἐν ἐπιλογοις διη-  
ρημένης τρισὶν ὑπὸ τῶν ἀρχαιοτέρων κατὰ μέρος ἐπ'  
ἀκριβὲς ἱστορησάντων ἀναγραφᾶς τα καταλελοιπότων  
τοῖς καθ' ἐκαστὸν, ὡς ἐν ἱστορία, καὶ αὐτοὶ προσπε-  
πενθοῦσαμεν, τὰ μὲν ἑφαρκότες, τὰ δὲ καὶ παρ' αὐτῶν  
ἀκριβῶς ἐκλαβόντες, πίνακος ὡσπερ τρόπον πάνης  
τῆς οἰκουμένης ὑποτυπώσαι, ὡς ἂν μηδὲν τοῖς φιλο-  
µαθεόν ύπειρον ἡ τῶν κατὰ μέρος χρησίμων μεθ'
ποικίλη κοσμημάτων, και διαγείρειν εἰς ὑξύνοιαν φυσικὴν δυναμένων.

§ 2. Τῆς γῆς τὸ κατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκονομήνην μέρος περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν ἀγνωστῷ γι' ἑ' τῇ παρακειμένη τοῖς ἀνατολικοῖς ἔθνεσι τῆς Μεγάλης Ἀσίας Ἡρακλείας τα καὶ τοῖς ἐν τῇ Σημρίῳ', ἀπὸ δὲ μεσοβρώλας ὤμολος ἀγνώστῳ γι' ἑ' τῇ περικλείσῃ τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος καὶ τῇ περισχούσῃ τὴν ἀπὸ μεσομεσοβρώλας τῆς Λιβύης Αἰθιοπίαν Ἀγίουμβα χώραν καλομένην, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῇ τῇ ἀγνώστῃ γι' ἑ' τῇ περιλαμβανούσῃ τὸν Ἀιθιοπικὸν κόλπον τῆς Λιβύης, καὶ τῷ ἑφεξῆς ὑπερβολικῷ Ὁλκανθοῦ, παρακειμένῳ τοῖς τῆς Λιβύης καὶ τῆς Ἑυρώπης δυσμικώτατοι μέρεσιν, ἀπὸ ἀρκτῶν δὲ τῷ συνημμένῳ Ὁλκανθῷ, τῷ περιέχοντι τὰς Βραταννίκας νῆσους καὶ τὰ βορειότατα τῆς Ἑυρώπης, 13 καλομένῳ δὲ Ἁουχαλδονὸν τα καὶ Σαρματικοῖ καὶ τῇ ἀγνώστῃ γι' παρακειμένῳ τοῖς αρκτικώτατοι γόργαι τῆς Μεγάλης Ἀσίας, Σαρματίας καὶ Σκύθων, καὶ Σημρίῳ'.

§ 3. (*) Τῶν δὲ περιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς οἰ- 20 κομήνης Θάλασσῶν ἡ μὲν καὶ ἦ' ἡμῶς μετὰ τῶν συνημμένων αὐτῆ' κόλπων, παρά τα τὸν Ἀδριανόν κόλπον, καὶ τὸ Αἰγαίον πέλαγος, καὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὸν Πόντον, καὶ τὴν Μαυρίτιν λίμνην, ἀνεστόμαται πρὸς τὸν Ὁλκανθόν διὰ μόνον τοῦ 25 Ἡρακλείου πορθμοῦ, Χερσονήσου διὰ θα θρόμον ὄσ- περελ ποιοῦτα τῷ πελάγοις τοῦ πορθμοῦ.

§ 4. Ἡ δὲ Ὡρικαλία ἡ καὶ Ὑποκλία Θάλασσα πάντοθεν ὑπὸ τῆς γῆς περικλείστοιται νῆσος κατα τὸ ῬΤΩΛ. ΓΕΩΓΡ. Π. Μ
αντικείμενον παραπληροῦσαν ὄμοιος δὲ καὶ ἡ παρὰ τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος πᾶσα μετὰ τῶν συνημμένων αὐτῆς κόλπων παρὰ τὸ τῶν Ἀράβιον κόλπων καὶ τῶν Περσικῶν, καὶ τὸν Γαγγητικόν, καὶ τὸν Ἰδίας καλούμενον 5 Μέγαν κόλπον, παραχωμένη καὶ αὐτὴ πάντοθεν ὑπὸ τῆς γῆς.

§ 5. Ἀιδ καὶ τῶν τριῶν ἡπείρων ὡς μὲν Ἀσία συν— ὀπτεῖ τῇ τῇ Διβόη, καὶ διὰ τοῦ κατὰ τὴν Ἀραβίαν ἀναγένος, ὡς καὶ χωρίζει τὴν καθ’ ἡμῶς Θάλασσαν ἀπὸ 10 τοῦ Ἀραβικοῦ κόλπου, καὶ διὰ τῆς περικούσης τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος ἀγνόστου γῆς.

§ 6. Καὶ τῇ Ἕβρᾳ ἔρημη δὲ συνάπτει διὰ τοῦ μεταξὺ ἀναγένος τῆς τῇ Μαιώτιδος λίμνης καὶ τοῦ Σαρματικοῦ Ὀξειάνου ἐπὶ τῆς διαβάσεως τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ. 15 § 7. Ἥ δὲ Διβόη τῆς Ἕβραίης ἀπειρίζεται μόνω τοῦ πορθίμοι, καθ’ ἐστιν ἡ μὴ συνάπτουσα μηδαμῶς, διὰ δὲ τῆς Ἀσίας πάντως, ἐπειδὴ καὶ αὐτῇ τούτων ἐκατέρα συνάπτει, ἀντιπαρθένουσα κατὰ ἀναπολάς ἀμφότερας.

§ 8. Καὶ ἐπὶ πρώτη μὲν τῶν ἡπείρων μεγάθεως ἐπικαί ἐστὶν Ἀσία, δευτέρα δὲ Διβόη, τρίτη δὲ Ἕβ— ρᾷν.

§ 9. Ὄμοιος δὲ καὶ τῶν εἰρημένων ἐπιπρεποῦσαι τῇ γῇ Θάλασσῶν, πρώτη μὲν ἐστὶ μεγάθει πάλιν ἢ 25 κατὰ τὸ Ἰνδικὸν πέλαγος, δευτέρα δὲ ἡ καθ’ ἡμῶς, τρίτη δὲ ἡ Ἕβρᾳνα ἡ καὶ Κασπία.

§ 10. Εἰ τοῦ δὲ καὶ τῶν μὲν ἀξιολογοτέρων κόλπων πρῶτος μὲν καὶ μείζων ὄμοιος ὁ Γαγγητικός, δεύτερος 30 δὲ ὁ Περσικὸς, τρίτος δὲ ὁ Μέγας, τέταρτος δὲ ὁ
ΤΑΒŨΛΑ ΟΡΒΙΣ ΤΕΡΡΑΡÙΜ. 179

Αραβίως, πόρτεο δὲ ὁ Αἰθιοπίως, έκτος δὲ ὁ τοῦ Πόντου, ἐβδομος δὲ ὁ τοῦ Ἀιγαλοῦ πελάγους, οὐδεος δὲ ὁ τῆς Μαυστίδος λίμης, ένωος δὲ ὁ Ἀδριας, δέκατος δὲ ὁ τῆς Προποντίδος.

§ 11. Τῶν δὲ ἀξιολογιστῶν

ηςων

ἡ χαρσονὴσων πρώτη μὲν Ταπεροβάνη, δευτέρα δὲ τῶν Βρετανικῶν ἦ Αλουώνος, τρίτη δὲ ἦ Χρυσῆ Χαιρο-

νησος, τετάρτη δὲ τῶν Βρετανικῶν ἦ Ιουερνία, πέμ-

πην δὲ ἦ Πελοπόννησος, ἐκτη δὲ ἦ Σικαλία, ἐβδομη δὲ ὁ

ἡ Σαρδία, ὀγδόη δὲ ἦ Κύρος, ἐννατη δὲ ἦ Κρητη,

δεκάτη δὲ ἦ Κύπρος.

§ 12. Ὄφελη δὲ τὸ μεσημβρινὸν τῆς ἐγνωμονῆς

γῆς πέρας παράλληλος ὁ θοτεύτερος τοῦ ἱσημερικοῦ τοῦ

μοίρας ἐγ χιβ, οὐχὶ ἄτιν ὁ μέγιστος κύκλος της. ἄσως 15

μοίρας καὶ ὁ διὰ Μεροῆς τοῦ ἱσημερικοῦ τυχάναι βο-

ρώτερος. τὸ δὲ ἀριτικοῦ πέρας ὄρθι παράλληλος ὁ

βορείοτερος τοῦ ἱσημερικοῦ μοίρας ἐγ χιβ, γραφόμενος

δὲ διὰ Θουλῆς τῆς νῆσου ὡς γίνεσθαι τὸ ἐγνωμά-

νον αὐτῆς πλάτος μοιρῶν μὲν ὁ δὲ γιβ, ἢ καὶ ὅλων ἦ, 20

σταθεὶς δὲ τεταρακισμοίνων ἐγγυτά. ὡς τῆς μὲν μᾶς

μοίρας πεντακοσίους περιμετροῦσι σταθεὶς, ὅπως ἐκ

τῶν ἀκριβεστῶν ἀναμετρήσεων κατελήφθη, τῆς δὲ

ὅλης γῆς περιμετρού μυρίαδών ἦ.

§ 13. Πάλαι δὲ καὶ τὸ μὲν ἀνατολικὸν πέρας 25

τῆς ἐγνωμονῆς γῆς ὄρθι χειμερικὸν ὁ γραφόμενος

διὰ τῆς τῶν Σινῶν μετροπόλεως, ἀπέχων τοῦ διὰ Ἀλε-

ζιανάλας γραφομένον πρὸς ἀνατολὰς ἐπὶ τοῦ ἱσημε-

ρικοῦ μοίρας μηδέ, ὅτε δὲ ὅρας ἐγγυτά ἱσημερικὸς.

§ 14. τὸ δὲ δυτικὸν πέρας ὁ γραφόμενος διὰ τῶν 30
Μακάρων νήσων, ἀπέχοντι καὶ οὗτος τοῦ μὲν διὰ Ἀλεξανδρείας μολάς ἔτεσσαρας τε ὠρας ἰσημερινάς, τοῦ δὲ ἀνατολικάτατου τάς τοῦ ἦμικυκλίου μολάς ὑπὸ καὶ ἱβ’ ὠρας ἰσημερινάς.

§ 15. ὥστε συνάγεσθαι τὸ ἐγγυσμένον αὐτῆς μῆκος σταδίων, ἐπὶ μὲν τοῦ κατὰ τὸν ἰσημερινὸν τμηματὸς ἐγκαταμφιβολοῦ, ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ τὸν νοτιώτατον αὐτῆς παράλληλον μυριάδων ὁκτὼ στὶ Γ΄ ἐγγίστα, ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ (*) τὸν βορειότατον, μυριάδων τεσσάρων καὶ πάλιν ἐπὶ μὲν τοῦ διὰ τῆς Ῥώδου, ἐρ’ ὦν μάλιστα γεγονόσιν αἰ ἀναμφικτεῖσι, ἀπέχοντος τοῦ ἰσημερινοῦ μολάς λέγοντος, σταδίων μυριάδων ἑπτὰ β’ ἐγγίστα. ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ Σύηνης, ὃς ἀπέχει τοῦ ἰσημερινοῦ μολάς κῦρ’ ἔγγισθαι, μήπως ποὺ καίμενος τοῦ ὅλου πλάτους, μυριάδων ὁκτὼ β’ τε, κατὰ τὴν τῶν εἰρημένων παραλλήλων πρὸς τὸν ἰσημερινὸν ἀναλογίαν, ὡς γίνεσθαι τοῦ πλάτους τῆς οἰκουμενῆς χρόνου τὸ μῆκος, ἐν μὲν τοῖς ἀρκτικάτατοις κλίμασι τῷ πεντηκοστῷ ἐγγίστα τοῦ πλάτους, ἐν δὲ τοῖς διὰ τῆς Ῥώδου τῷ ἕμιστε πως καὶ τρίτος, ἐν δὲ τοῖς ὑπὸ τοῦ διὰ Σύηνης τοῦ ἱσοῦ καὶ ἐτὶ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἐγγίστα. ἐν δὲ τοῖς μεσημβριανάταις μέρεσι τῷ ἱσοῦ καὶ ἐτὶ τῷ ἑκτῷ ἐγγίστα. ἐν δὲ τοῖς ὑπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ἱσοῦ καὶ ἐτὶ τῷ τετάρτῳ.

§ 16. τὸ δὲ μέγεθος τῆς μεγίστης ἦμαρας ἦ νυκτος, ἐν μὲν τῶν νοτιώτατων τῶν εἰρημένων παραλλήλων ὀρῶν ἰσημερινῶν ἔγγισθαι, ὡσαντοίς καὶ ἐν τῷ διὰ Μερόης, ἐν δὲ τῷ ἰσημερινῷ ὑπὸ ἱβ’, ἐν δὲ τῷ διὰ Σύηνης ἔγγισθαι, ἐν δὲ τῷ διὰ τῆς Ῥώδας δεκατσάρων ἔγγισθαι τοῖς βορειότατοις καὶ διὰ Θωῦλής καὶ ἐπὶ τοῦ ὅλου πλάτους διαφοράν ἐννέα ποιήν ὠρας ἰσημερινάς.
Κεφ. 5.

Κρικωτής* σφαίρας μετά τῆς οἰκουμένης καταγραφή.

§ 1. Ἡ μὲν ὑπογραφή τῆς καθολοῦ διαθέσεως μέχρι τῶν τοσούτων ἂν ἔχοι συμμέτρως· οἷς ἀτοποι ἐς ἐπιτέλους, τῶς ἄν τὸ φαινόμενον ἐμφανίζωσι, ἐν ᾧ ἡ οἰκουμένη, καταγράφοντο ἐν ἑπτάδι, περιεχόμενον ὑπὸ σφαίρας σφαιρῆς. Ἐπειδὴ πλεῖον μὲν ἐπι-κεχυρίζατο τῇ τοιαύτῃ δεξεί, παραλογύτατα δὲ φαινόταν ταύτῃ κεχρημένοι.

§ 2. Προκεισθεὶς δὴ κρικωτήν σφαιρὰν ἐν ἑπτάδι καταγράφατο μέρος ἐμπεριλαμβάνομεν τῆς γῆς, ὡς τῆς ύπερος ζήσιν ἔχουσης, καθ' ἣν ἐπ' αὐτίκας ἐστι ταῖς κοιναῖς τομαίς τοῦ τε διὰ τῶν τροπικῶν σημείων μεσημβρίαν, ὡς οὖν ὑποκείεται καὶ ὁ τὸ μήκος τῆς 15 καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης διχοτομῶν καὶ τοῦ διὰ Συνήθης ἐν τῇ γῆ γραφομένου παραλληλοῦ, δίχα καὶ αὐτοῦ τέμνοντος τῆς γῆς τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης.

* Scholion ad Tit. cap. 6. Σημεῖωσαν. Κρικωτῇ σφαίρᾳ έσπευσ ἐκεῖν ἔσται ἡ διὰ θρίακον καὶ μὴ στερεά (γένος- 2ο μέγ. 119.) γενομένη, ἢτις ἂν καὶ κοίλη λέγεται (γέ. λέ-γεται Ms. 119. marg. text. λέγεται).
§ 3. Οὕτω δὲ ἐχέτωσαν οἱ λόγοι τῶν τε μεγάθεων τῆς κρισίως σφαίρας καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ τῆς ὑψώσ 
ἀποστήματος, ὡστε ἐν τῷ μεταξὺ διαστήματι τοῦ τε κατὰ τὸν ἴσομερον κόσμου καὶ τοῦ κατὰ τὸν θερμόν ἑ 
τροπίκον, ἐλον ἔμφασενοι τὸ ἐγγυσμένον μέρος τῆς 
γῆς, τοῦ νοτιοτέρου τῶν ἡμικρύσων τοῦ διὰ μέσου 
tῶν ἱερείων κύκλου καθότερης ὑπέρ τῆς γῆς, ἐγὰ 
μηδ' ὕπο τούτου τις ἐπιφρόσυσθαι γένηται τῆς οἰκου-
mίνης πρὸς τῷ βορείῳ τεθεμένης ἦμισφαίριον.

§ 4. 'Οτι μὲν οὖν, τούτων ὑποκεφαλών, οἱ μὲν αὐ-
ρημένοι μεσημβροι μιᾶς ἐνθελας τῆς κατ' αὐτὸν τὸν 
ἀξονα πονηστοίται φαντασίαν, ἀτι τῆς ὑψώσ ἐν τῇ δέ 
αὐτῶν ἐπιπεδώ πιγοῦσι καὶ ἐτι ο δὲ διὸ Συήσης πα-
ράλληλος ὁρῶς πρὸς ἐκλήνῃ διὰ τῆς ὁμολαγο ὑπίμην, οἱ δὲ 
λοιποὶ τῶν ἐντασσόμενον κύκλων ἐστιμώμενοι κατὰ 
tα κούλα φανησεσται πρὸς τὰς ἐνθέλας, οἱ μὲν μεση-
μβροί πρὸς τὴν διὰ τῶν πόλων, οἱ δὲ παράλληλοι 
pρὸς τὴν διὰ τῆς Συήσης, καὶ μᾶλλον οἱ πλεύον αὐτῶν ἀφ' ἐκάτερα διαστήματος, αὐτῶθεν ἐστὶ δήλων.

§ 5. Πῶς δ' ἂν μεθοδεύοι μὲν τὴν καταγραφὴν 
ὁμολαγ ὡς ἐν μάλιστα ταῖς ὀπτικαῖς διατυπώσοπι, 
πρόχειρον ἡμῖν ἔσται τόνδε τὸν τρόπον.

Adnot. Desunt in figura adiuncta siglae quae §§. 7. 
8. et 9. memorantur: σ υ φ χ ψ ω, quas suis locis 
23 de coniectura quamquam partim certa assignare non 
placuit,
§. 6. (*) Ἑστι διὰ τῶν ἴσημβρινῶν σημείων ἐν τῇ
πλαγίᾳ σφαίρᾳ μεσημβρινὸς ὁ α β γ δ περὶ κέντρου
τὸ ο και διάμετρον τῆν ζ ζ, τοῦ μὲν α κατὰ τὸν βόρειον
πόλον νοούμενον, τοῦ δὲ γ κατὰ τὸν νότιον.
Απειληφθεὶς τε αἱ μὲν β ζ καὶ δ ζ καὶ β γ καὶ δ κ κ
παραρθεῖσθαι ἐν ταῖς τῶν τροπικῶν ἀπὸ τοῦ ἴσημβρινοῦ
διαστάσεως, αἱ δὲ α λ καὶ α μ καὶ γ ν καὶ γ ξ, ἐν
ταῖς ἀπὸ τῶν πόλων τοῦ ἀρκτικοῦ καὶ ἀνταρκτικοῦ,
καὶ τεμνόμεν ὁ τοῦ Θερμοῦ διάμετρος τῆς ζ κατὰ τὸ ο.

§. 7. Ἐπεὶ τόθιν τὸν διὰ Συνήθος παράλληλον ἐν τῇ
μεταξὺ τῆς α ὡς ἐδει τὴν Θάσων ἔχειν, λόγος δὲ τῆς
μὲν ἀπὸ τοῦ διὰ Συνήθος ἐπὶ τὸν ἴσημβρινὸν περιφερε-
ας πρὸς τὸ τεταρτημόριον τῶν τεσσάρων ἐγγίστα πρὸς
LIB. VII. CAP. 6.

tὰ ἵνα τῆς δὲ ἡμισθίας τῆς εἰς πρὸς τὴν α ὀ τῶν αὐτῶν τεσσάρων ἐγγίστα πρὸς τὰ τρία, ἐπίτροπος ἦσται ἡ α τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. Ἀπειλήφη ὃ ἐν τοιούτων τριῶν, οἷον ἐστὶ τεσσάρων ἡ α· καὶ κέντρον τῷ ὅ, σ διαστήματι δὲ τῷ ὅ πι, γεγραμμένον ἐν τῷ αὐτῷ ἑπιτείχους περιλαμβάνον τὴν γῆν κύκλου ὃ π ρ. Καὶ διαφωνοῦσι τινὸς ἡμῖν ἦν τῇ ὅ πι εἰς τὰ ἐναντιόντα ὑπάρχοντα τοῦ ἑνὸς τεταρτημορίου, ἀπειλήφη ὃ μὲν ἐν τῷ τῆς μαρτίως ἡ, ὃ ἐν τῷ τῆς μαρτίως ἡ γιβ', ὃ δὲ τῇ ὅ τῶν αὐ· 10 τῶν ἡ καὶ διήρκω ὃ σ χ πρὸς τὴν ὅ πι, ὃ ὅ πι πλησίον κατὰ τὸν τὶν Συνήθης παράλληλον.

§ 8. Εστὶ το οὖν τὸ μὲν τι, δὲ οὖ γραφήσεται δ ἀφοριζόν τὸ νότιον πέρας τῆς οἰκουμένης παράλληλος καὶ ἀντικείμενος τῷ διὰ Μεσός, τὸ δὲ υ, δὲ οὖ γραφήσεται δ ἀφοριζόν τὸ βόρειον πέρας παράλληλος καὶ γραφόμενος διὰ Θούλης.

§ 9. Εἰλήφη ὃ τι σημεῖον βραχεὶ νοτιώτερον τοῦ τι, ὡς τὸ ψ, καὶ ἐπιβρέχη ὃ ὃ δ, καὶ ἐκβληθεῖσαι αἱ σ χ, καὶ ψ δ, συμπιεστεῖσαν κατὰ τὸ ω. Ἐὰν τοῖς 20 νῦν τούς τὸ ἐκκελεστούς κύκλους ναὸμεν ἐν τῷ διὰ τῶν τροπικῶν σημείων καὶ τῶν πόλεων ἑπιτείχοις κατὰ τὴν ὁμίαν ἐπὶ τοῦ ὃ διὰ τὰ ἐποκείμενα, αἱ μὲν ἀπὸ τοῦ ὃ διὰ τοῦ μ καὶ ἡ καὶ δ καὶ καὶ ζ ἐκβάλλομεν ἐπὶ τὴν α γ ποίησον εὖ σ' αὐτῆς τὰς τομάς, δε ὁ γραφήσε- 25 ται τὰ πρὸς τῇ ὃσιμοι τῆς τοῖς πέντε παράλληλ- λων, ὡς τὴν ψ, δε ἡ γραφήσεται τὸ τοῦ περὶ τὸ δ ἑσυμερόν, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ὃ ἐπὶ τὸ λ καὶ καὶ β καὶ θ καὶ η ἐπικεντρωθεῖναι, ποίησον τὸς πρὸς τὴν α γ τομάς, δε ὁ γραφήσεται τα πέντε τῆς γῆς τῆ- τω μετα τῶν αὐτῶν παράλληλον.
§ 10. Ὑμολογῶ δὲ καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ γράφησας ἐπὶ τῆς π ἃς οἰκείας τοῦ ἰσημερινοῦ ἀποχαῖς, ὡς τὰς γυνομένας τομὰς ὑπὸ τῶν ἐπὶ αὐτὰς ἐπισθημεμένας ἐνθειῶν ἀπὸ τοῦ ὦ τοῦ π χ ἡ ἡμικυκλίου, καὶ τὰς ἀντικειμένας αὐτῶν κατὰ παραλλήλους θέσεις, ἔστω ὅτι ὃς γραφήσεται τὰ εἰσημενῶν παραλλήλων τμήματα, ὡς τὸ τὸ ἡ τ ὑ καὶ γ λ δ.

§ 11. Ἀφ' ὃν ἀπολαμβάνοντες τὸς τῶν ἐντοχθε- σομένων ἄφ' ἐκάτερα τῆς π χ ἡ μεσημβριών ἀποχαῖς, καὶ ἐπὶ τῆς π χ ἡ ἐνθειῶν ἐν τοῖς οἰκείοις τῶν τριῶν παραλλήλων λόγωις γράφωμεν διὰ τῶν ὑμολόγων τρι- ὀν σημείων τμήματα τῶν ὕποκειμένων μεσημβριών, ὡς τῶν ἀφοριστῶν τὸ μίκος τὸ τὸ ἡ καὶ Ἑ καὶ Ἐ.
§ 12. (*) Τὸ μὲν οὖν πλῆθος τῶν εγγραφομένων τῇ γῇ πρὸς τὸ μέγαθος τῆς καταγραφῆς ἀρμοστείον.

§ 13. ἔτη δὲ τῆς τῶν κρίκων παραβολῆς ἑκάστα παραγράφεται, ὅπως ἔρχεται μὲν ἕκαστος διὰ τῶν ἀνεφήμικων τεσσάρων σημείων, σχῆματι δὲ ὠδείδει καὶ μή εἰς ὁμολογεῖ ἐν τῇ πρὸς τὸν ἐξωτάτῳ κύκλῳ τομῇ, ἵνα μὴ κατάματος παράφηγη φαντασίαν, ἀλλὰ καντοῦθα τὴν σύμμετραν περίστασιν τῇ ἐφεξῆς ἀπολαμβανῇ, κἂν ἄτοι τοῦ περιχώντος τὸ σχῆμα κύκλου πιέτωσιν αἰ τῇ ἐλαχίστῃ ἀπαφέρεσθαι κυριότητας. 10 ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἀληθείων φαβεται συμπίπτειν.

§ 14. Προσεκτέον δὲ, ὅπως μὴ γραμμαὶ μόνον ὄσιν οἱ κύκλοι, μετὰ δὲ των πλάτων συμμέτρου καὶ χρώματος διαφέροντος, καὶ ἔτι τὰ πέραν τῆς γῆς τῆς θιμήματα σχεδόντερα περικέχε χρώματα τῶν πρὸς τῇ ὀψιν, 15 καὶ τῶν συμπίπτόντων τεμπέτων τὰ πολὺτέρω τῆς ὅψεως ὑπὸ τῶν ἐγγυτέρω διαχώρηται ταῖς τῶν ἀληθείων ἐπιτρεποῦσθεν αἰχμάνθους ἐπὶ τὸ τῶν κρίκων καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὁ ζωδιακὸς ἐπέχρηται μὲν τῇ γῇ κατὰ τὸ γενιτέρων ἑμικύκλου καὶ διὰ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, διαχώρηται δ' ὑπ' αὐτῆς κατὰ τὸ βόρειον καὶ διὰ τοῦ θαυμοῦ τροπικοῦ.

§ 15. Παραγράφωμεν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἐπικαλούμενοι τόποις τῶν ὁμολογίας ὀνομασίας, καὶ ἐτὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἐν τῇ γῇ κύκλων, τοὺς ὑποθεσιομένους ἐν τῇ καταγραφῇ τῆς ὁμολογίας ἀριθμοὺς ἀποχῶν ταὶ καὶ ὁμολογεῖ δὲ τὸν ἐξω κύκλων τῶν ἀνεφήμων προσηγορίας ἀκολούθως ταῖς ἐπὶ τῆς κριτικῆς σφαλμάτων παρὰ τοὺς ἐκκειμένους πέντε παραλλήλους καὶ τοὺς πόλους διασημοσίας.
* Σφαίρα κρικωτῆ, 
terrarum orbem ventorumque regiones complectens.
Χερ. ζ.

*Τπογραφή του ἐκπετάσματος.

§ 1. 'Ὑπογραφή δ' ἦσται καὶ τῆς τοιαύτης ἐκπετάσματος ἀρμόζουσα τα καὶ κεφαλαιώδης. Ἡ τοιαύτη τῆς κρισιμῆς σφαίρας ἐν ἐπιτέθει καταγραφή μετὰ τῆς ἐμπεριλαμβανομένης γῆς ὑπόκειται Θέσιν ἔχουσα, καθ' ἣν ἡ ὀρθὴ ἑνὶ ἐνθέλετο ἦσται ταῖς κοιναῖς τομαίς τοῦ τα διὰ τῶν τροπικῶν σημείων μεσημβρίων ύψων καὶ δὲ τὸ μέρος τῆς καθ' ἠμᾶς οἰκουμένης διεχόμενον, καὶ τοῦ διὰ Συμῆς ἐν τῇ γῇ γραφομένον 10 παραλλήλον, δίχα καὶ αὐτοῦ τέμνοντος ἔγγυστα τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης.

§ 2. Οὕτως δὲ ἔχουσιν οἱ λόγοι τῶν τα μεγαθῶν τῆς σφαίρας καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ τῆς ὀψεως ἀποστήματος, ὡστε ἐν τῷ μεταξὺ διαλείμματι τοῦ τα κατὰ τὸν 15 ἐσθερίγιον καὶ τοῦ κατὰ τὸν Θερινὸν τροπικὸν ὅλον διαφαίνεσθαι τὸ ἐγκυμενὸν μέρος τῆς γῆς, τοῦ νοτιωτέρου τῶν ἡμικυκλίων τοῦ διὰ μέσον τῶν ἄκτων κρύου καθεστησότος ὑπὲρ τὴν γῆν, ἔνα μηδὲ ὑπὸ τούτου τις ἐπιπρόσθεσις γίνεται τῆς οἰκουμένης (*) πρὸς 20 τῷ βορειότερῳ τιθεμένῳ ἡμισφαιρίῳ, διότι οἱ μὲν εἰσηγηθέντες μεσημβριῶν μᾶς ἐνθέλεσθαν καὶ αὐτὸν τὸν ἄξονα ποιοῦνται φαντασίαν, ὅτε τῆς ὀψεως ἐν τῷ δὲ αὐτῶν ἐπιπέδῳ πιθοῦσα.

§ 3. Καὶ ἄτι ὁ διὰ Συμῆς παράλληλος ὀρθῶς 25 πρὸς ἐκκαθαρᾶν μὲνεὶ διὰ τὴν ὀμολογίαν αἰτίαν, οἱ δὲ λοιποὶ κύκλοι ἐπετραμμένοι κατὰ τὸ κύλιον φαίνονται
πρὸς τὰς Ἑὐθέλες, οἱ μὲν τῆς μεσημβρινῆς διὰ τῶν πόλεων, οἱ δὲ παράλληλοι πρὸς τὴν διὰ τῆς Συήρης, καὶ μᾶλλον οἱ πλέον αὐτῶν ἐφ' ἀκέταρα διεστηκότες, ὡς ὁ μὲν ἀρκτικὸς μᾶλλον τοῦ Θρινοῦ τροπικοῦ πρὸς τὰς ἀρκτικὰς ἀναπαυλημένους, ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικὸς μᾶλλον τοῦ ἱσημερινοῦ πρὸς μεσημβριαν, καὶ ἔτι ὁ ἀνταρκτικὸς τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ.

§ 4. Αιστᾶται δὲ καὶ τὸ ἐγκαταστάτον τῆς γῆς μέρος, ὡς μὴ περιφρίοντος τοῦ Λικανοῦ μηδαμόθεν, ἀλλὰ μόνοις παρακατατεθέν τοῖς πρὸς ἱάπυκα καὶ Θρασίλαγ γεγραμμένοις πέρασι τῆς τῆς Διμήνος καὶ τῆς Εὐφώπης ἀκολούθως ταῖς τῶν παλαιοτέρων ἱστορίαις.
(*) Κλαυδίου Πτολεμαίου

Γεωγραφικῆς Τοπιγνώσεως

Βιβλίον η'.

Τάδε ἔγετον ἐν τῷ ὀγδώῳ.

§ 1. Μετὰ πολαῖς προθέσεως δεῖ ποιεῖσθαι τὴν 5 κατὰ τοὺς πίνακας διαλογικὴν τῆς οἰκουμένης;

§ 2. Τίνα καθ’ ἐκαστὸν τῶν πίνακων ὑπογράφων ἀφημένη;

§ 3. Ἐκθέσεις πασῶν τῶν ὑπογράφων, ὥσ περιεχονται

Εὐρύπος πίνακας ἦ, χρωμα λά (η λε) πόλεως φιν,
Διδυμὸς πίνακας δ’, χρωμα ἦβ, πόλεως μ’β,
Ἀσίας Μεγάλης πίνακας ἦβ, χρωμα μ’θ, πόλεως ὑφ.

§ 4. Γίνονται ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς οἰκουμένης πίνακας

* Ad hoc summarium addenda haec sunt: Cap. XXIX. (* Ἐκθέσεις χωρών τῆς οἰκουμένης.) et Cap. XXX. Ἐκθέσεις μῆκος καὶ πλάτους ἐκαστοῦ πίνακος.
Κεφ. α'.

Μετὰ πολας προθέσεως δεῖ ποιεῖσθαι τὴν κατὰ τοὺς πίνακας διαίρεσιν τῆς οἰκουμένης;

§ 1. Ὅσα μὲν οὖν ἔχοντι διὰ τὴν γεωγραφίαν ὕφηγησιν συνεισενεγκάν ἐκ τῆς συνχειστέρας διακριβώσεως τῶν τὰς ἐκτεταπομεμένας ἡμῶν χώρας περιβλήθουσιν καὶ τῆς διὰ τὸ προερχόμενον ἀμα καὶ ὀικείότερον τῶν καταγραφῶν ἐπιβολῆς, αὐτάρκειως ἔχειν ἡγοῦμαι. Τὸ γὰρ ἐπιλέγειν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς πρὸ ἡμῶν ὑστερός ἐπὶ κεφαλαίον, διὰ τίνων τῶν ἐκαστοῦ γράφεται τῶν ἐντασσομένων τῇ καταγραφῇ παραλλήλων καὶ μεσομέριῶν, — μή καὶ γελοίον ἤ, πάντων ὀπλῶς τῶν τόπων καὶ τῶν μὴ πιστότων εἰς τοὺς ἐκτεθειμένους κύκλους παρακείμενας ἐχόντως τῶν ἐποχῶν τῶν δὲ αὐτῶν γραφομένων παραλλήλων τε καὶ μεσομερίων.

§ 2. Ἐπειτὶ, τίς ἂν γένοιτο τῆς οἰκουμένης ὑπογραφὴ σύμμετρος, ὅλης καὶ ἔνα πίνακα λαμβανομένης, ὡς ὄψιν ἡμῶν γέγονεν ἀκολούθον ἔστι προεκθέσθαι τὰς ἐσομένας ὑπογραφὰς κεφαλαιώδεις, εἰ διαμείμιμον αὐτὴν εἰς πληθὺς πίνακας, ἔγελεν τοῦ δινασθαι πάντα τὰ ἐφοδευόμενα καὶ μετὰ τῆς πρὸς τὸ εὑρήκειν συμμετρίας κατατάσσειν. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ύφες καταγραφῆς ἀναγκαίου γίνεται, διὰ τὸ δὲν συνηθεῖν τοὺς πρὸς ἀλλήλα τῶν μερῶν τῆς οἰκουμένης λόγους, τὰ μὲν στενοχωρεῖσθαι διὰ τὸ συνχεῖς...
τῶν ἐντασσομένων, τὰ δὲ παρέλευσιν ἀποφῆμι τῶν ἐγγρα-
φησομένων. Ὡς γὰρ οἱ πλείστοι περιστάμενοι πολλά-
χει διαστρέφειν ἤγαγκάσθησαν τὰ τε μέτρα καὶ τὰ
σχήματα τῶν χωρῶν ὑπὸ τῶν πινάκων αὐτῶν, ὡσπερ
καὶ μὴ ὑπὸ τῆς ἱστορίας χειραγωγηθέντες· καθ' ὀπέρ
ὁσοι τὸ μὲν πλείστων μέρος τοῦ (*) πίνακος ἀπένειμαν
τῇ Ἑλευτηκὴ κατὰ τὸ μὲν καὶ κατὰ τὸ πλάτος, διὰ
τὸ πολύχωρα καὶ πυκνὸν τῶν ἐντασσομένων, τὸ δὲ ἐλα-
χιστὸν τῇ μὲν Ἀσίᾳ κατὰ τὸ μὲν καὶ τῇ δὲ Ἀἰβύη κατὰ
τὸ πλάτος διὰ τὸ ἑνακτὸν. § 3. Παρὰ γὰρ ταύτην 10
τὴν αἰτίαν τὸ μὲν Ἰνδικὸν πέλαγος μετὰ τὴν Ταυρο-
βάνην ἐπὶ τὰς ἀρκτικὰς ἀπέστρεψαν, ἐνστάντος αὐτῶν
τοῦ πίνακος πρὸς τὴν ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς προχώρησιν,
ἐπεὶ μηδὲν εἶχα τοιοῦτον ἐπὶ τῆς ὑπερβεμένης κατὰ τὸ
βόρειον Σκυθίας ἀντιπαραγόρασθαι.
§ 4. Τὸν δὲ δυτικὸν Ὁκεανὸν ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς
ἀπεστρέψαμεν πάλιν, ἐνστάντος αὐτῶν τοῦ πίνακος ἐπὶ
tὴν μεσημβρίαν διάστασιν, ἐπεὶ μηδὲν ἐνταύθα τὸ τῆς
ἐντὸς Ἀιβύης βαθος ἢ τὸ τῆς Ἰνδικῆς εἶχε τὸ δυνάμε-
νον κατὰ τὸ συνεχές ἀντιπαρασταθῆναι τῇ δυτικῆ 20
παραλίᾳ· ὡς καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα τὴν περὶ τοῦ περιβ-
αλέως τὴν γῆν ὅλην τῷ Ὁκεανῷ δδεῖν ἀποξέσθαι
μὲν ἀπὸ γραφικῶν ἀμαντήματων, καταστρέψαμεν δὲ ἐν
ἀπόστατον ἱστορίαν. Ἐπὶ μὲν τοιαύτης κατὰ πίνα-
κας διαφέρεσθαι ἐφῆγομεν ἃν τὸ εὐφημένον σύμπτωμα, 25
ὅπερ ποιοίμεθα τὰς διαφέρεις οὕτως· ὡστε τὰς μὲν πο-
λυχοστέρας τῶν χωρῶν, ἡ μόνας, ἡ μετὰ ὅλων ἀπο-
λυμβάνων τὸν πίνακα κατὰ μέλζους τῶν κύκλων δια-
στάσις, τὰς δὲ ἀποκόμιας καὶ μὴ δυσιλημένας ὅλας
μετὰ πλειόνων ὁμολογ ὡς ἐνὸς περιβάλεται πίνακος ὡς

PTOL. GEOGR. II.
ἐν δάττοσι τῶν κύκλων διαστάσεων. § 5. Οὐδὲν γὰρ ἐτὶ δεῖ καὶ πάντας τοὺς πίνακας ἀλλήλοις εἶναι συμμέτρους, ἀλλὰ μόνα τὰ ἐν ἑκάστῳ διασώζειν τὸν πρὸς ἀλληλα λόγον, ὦσπερ ὅταν μόνην κεφαλὴν ὑπογραφῇ οἷς, τὰ μόνης τῆς κεφαλῆς, ἢ ὅταν μόνην κεφάρα, τὰ μόνης τῆς χειρός, οὐκ ἐτὶ δὲ καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς τοῖς τῆς χειρός εἰς ἐν, εἰ μὴ ὅταν ὑφ’ ἐν σχήμα ποιῶμεν ὅλον τὸν ἀνθρώπον. Ἀλλ’ ὅπερ τρόπον τὸ πᾶν οὐδὲν καλύπτει ποτὲ μὲν αὕτης, ποτὲ δὲ μειῶν, 10 οὕτως οὐδὲ τῶν μερῶν, ὅταν ἡ καθ’ αὐτὰ, τὰ μὲν αὕτης, τὰ δὲ μειῶν πρὸς τὰς τῶν ὑποτιθεμένων πι- νάκων εὐφρωνίας.

§ 6. Οὐ παρὰ πολὺ δὲ ἔσται τῆς ἄληθελας, καθ’ αὐτήν ἐν ἀρχῇ τῆς συντάξεως εἰπομεν, κἂν εὔθελας 15 γραμμάς ἀντὶ τῶν κύκλων, ἐπὶ γοῦν τῶν κατὰ μέρος πινάκων παραγράφωμεν καὶ προσέτε τὰς μεσημβρινὰς μὴ συνεννοούμεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰς παραλλήλους ἄλλη- λας. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ὅλης οἰκομενής οἱ τοῦ πλά- τους καὶ τοῦ μῆκους ὄρου, κατὰ μεγάλας λαμβανόμε- 20 ναι διαστάσεως, ἀξιολόγους ποιοῦσι τὰς τῶν ἄκρων κύκλων παραλλαγάς, ἐπὶ δὲ ἑκάστου τῶν πινάκων οὐκ ἐτὶ. § 7. Αἰώ καὶ κατὰ τὸν λόγον τοῦ δίχα τεμνο- τος τῶν πίνακα παραλλήλου πρὸς τὸν μεχριστὸν κύκλων ἑλέγομεν δὲν ποιῶσθαι τὰς μορφαλας παραβολὰς, 25 ἵνα μὴ δὲ τὸ παρ’ ὅλην τὴν διάστασιν τοῦ πίνακος ἐν- φέων ἐπικρατῆμεν, ἀλλὰ μόνον τὴν ἀπὸ τοῦ μεταξὺ πρὸς τὸ ἔτερον πέρα τῶν πινάκων.
Κεφ. β'.

Τίνα καθ' ἐκαστὸν τῶν πινάκων ὑπογράφειν ἀρμόζει;

§ 1. Τῆς τοιαύτης τοῖνυ προθέσεως ἐπιχεὶμένοι τὰς διαμέτρεις, [τοὺς] τῆς Ἑυρώπης ἐποιησάμεθα πληνακάς δέκα, τῆς Αἰγίνης πίνακας τέσσαρας, τῆς δὲ ὅλης Ἀσίας πίνακας δώδεκα. Τὰς δὲ καθ' ἐκαστὸν ὑπογραφὰς ἐξεθήμεθα, προτάσσοντες μὲν, τίνος τέ ἔστιν ὁ πίναξ ἢπείρου, καὶ πόσος, καὶ τοιαὶ περιέχει χώρας, καὶ τίνα λόγον (*') ἔχει ὁ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος ἐγγυστα πρὸς τὸν μεσημβριών, καὶ τῆς ὅλου τοῦ πίνακος γίνεται περιορισμὸς. ὑποτάσσοντες δὲ τῶν καθ' ἐκάστην χώραν διασήμων πόλεων τὰ μὲν ἐξάρματα μετελημένα εἰς τὰ μγέθη τῶν ἐν αὐτοῖς μεγάλων ἡμερῶν, τὰς δὲ κατὰ μήκος ἐποχὰς εἰς τὰς ἀπὸ τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρειας μεσημβριοῦν διαστάσεις, ήτοι πρὸς ἀνατολὰς ἡ πρὸς δυσμάς μεγέθει τῶν ἐγγυστά ὄρων ἱσημέρων, καὶ ὁ ἡθικὸς ἐπέρχεται, πότερον ἄπαξ ἡ δὲ ἡ ἤλιος γίνεται κατὰ κορυφήν, καὶ πῶς διακείμενος πρὸς τὰς τροπάς. § 2. Προς- προς- εὖθαμέν ὅ' ἂν, καὶ τίνας τῶν ἀπλανῶν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν κατὰ κορυφήν τόπων, εἰ συντηροῦντες ἐφαίνοντο τὰ πρὸς τὸν ἱσημερίον πλάτη, τοντέστων, εἰ διὰ τῶν αὐτῶν αἱ παράλληλα ἑφεροῦντο.

§ 3. Ἐπειδὴτερ ἀπεδείχαμεν ἐν τῇ μαθηματικῇ συντάξει, ὅτι μεταπίπτει καὶ ἡ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ κόσμου παρὰ τὰ τροπικά καὶ ἱση-
μαρίγα σημεία, καὶ οὐ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερίνου πόλους, ἀλλὰ περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσου τῶν ξωδίων κύκλων, καθότερον καὶ αἱ τῶν πλαγιαμέγεων· ὡς διὰ τὸ τοῦτο μὴ δύνασθαι τοὺς αὐτοὺς ἀστέρας τῶν αὐτῶν τόπων

αἰεὶ γίνεσθαι κατὰ κορυφήν, ἀλλὰ μεταχωρεῖν ἐξ ἀνάγκης, τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ τοὺς βορειότερους τόπους τῶν προτέρων, τοὺς δὲ ἐπὶ τοὺς νοτιοτέρους παρέλθειν ἦμῖν ἔδοξον ἡ τοιαύτη προσθήκη τῆς υπογράφης, ἐξ’ ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν αστεροφοβίας τῆς ἡμῶν σφαίρας τὴν ἐν τοῖς ἐπὶ ἐτοιοτομήμενοις χρόνοις Θεῖῳ αὐτῆς πρὸς τὸν διὰ ἀμφοτέρων τῶν πόλων κύκλων καθιστάντας καὶ περιφέροντας ὅλην παρὰ τὴν τοῦ μένοντος μεσημβρίων διηθημένην πλευράν ἐκοπεῖν τὸ σημεῖον αὐτοῦ, τὸ τοσοῦτος ἀπέχοντος τοῦ ἰσημερίνου μολύμηας, ὡσαὶ καὶ οὗ διὰ τοῦ ἐπτουμένου τόπου ἐπὶ τὰ αὐτὰ παράλληλος καταλαμβάνει προχείρως, ἐκεῖ μηδὲ ὅλους τις ἐνεχθήσεται δι’ ἐκεῖνον τοῦ σημείου τῶν ἀπλανῶν, ἐκεῖ εἰσὶ πλείους, καὶ τις, ἦ τίνας.

§ 4. Τούτων δὴ προδιωρισμένων, ἀρχικῶν τῆς λοιπῆς προθέσεως ἐντεῦθεν.

Κεφ. γ’.

Ἐ ν  ὅ  ἀω  η  ζ  Π ιν  α  ξ  α’.

§ 1. Ὁ πρῶτος πλανήτης τῆς Ἑφόρπης περιέχει

tὰς Βρατανικὰς γῆσσους

σὺν ταῖς περὶ αὐτὰς γῆσσοι· ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ

παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τοῦ μεσημβρίων, ὅπ τὰ

ἀ γνωστα πρὸς τὰ κ’.

Digitized by Google
§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ πάντωθεν Ἡπείρου, ἀπὸ μὲν ἄνατον Ὁμήρου, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Βηραδικῆς καὶ τῶν καλουμένων Θεσπρωτίων, ἀπὸ δὲ δύσεως τῆς Βυτικῆς, ἀπὸ δὲ Ῥήματος Ἡπείρου καὶ τῶν καλουμένων Λοιμαλεόπολεως.

§ 3. Ὑπὸ μὲν θυελλὰς τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁμοίως ἰσημερίνων ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δυσμάς ὤρας ἰσημερίναις β.

§ 4. Τῆς δὲ Ἡπείρου εἷς ὕψους
αἱ ἐπὶ κυρίω τοίχων ἡ μὲν δύσκολος τῇ νήσῳ τοίχω 10 Ἡπείρους τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁμοίως ἰσημερίνων ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δυσμάς ὥρας τρισί καὶ τετάρτῳ.

§ 5. Ἡ δὲ Ρήμα τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁμοίως ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεως ὥρας τρισί καὶ πέμπτῳ.

§ 6. Τῆς δὲ Ἄλοιπον ἰον ὕψους
τὸ μὲν Ἐλλήνιον τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁμοίως ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεως ὥρας δυοκαὶ γοῖ.

§ 7. Τοῦ δὲ Ἑβορακον ἔχει τὴν μεγίστην ἦμεραν ὁμοίον ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεως ὥρας β γοῖ.

§ 8. Τοῦ δὲ Κατουρκον ἐπετείχε τὴν μεγίστην ἦμεραν ὁμοίοι ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεως ὥρας β γοῖ.

§ 9. Τοῦ δὲ Πειρατον ἐπετείχε τὴν μεγίστην ἦμεραν ὁμοίοι ἦ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεως ὥρας β Ἐ.

§ 10. Αὐτόμιν ἀδὲ ἦ ἠνὰς ἐχεὶ τὴν μεγίστην ἦμεραν ἦμεραν β.
Διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὑσεις ὸραίς β.

§ 11. Ἡ δὲ Οὐρικτίς νήσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὦραν ἵ τε καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὑσεις ὸραίς δυστὲ τρίτην.

Κεφ. δ'.

Εὐροπίς πης Πίναξ β'.

§ 1. Ὁ δεύτερος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει τὴν Ἰσπανίαν πάσαν ἐν ταῖς τρισὶ ἐπαρχίαις σὺν ταῖς παρακείμεναις νῆσοις. Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτῆς παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὅν τὰ γ πρὸς τὰ δ ἔγγιστα.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολὴν τοῖς Πυρηναίοις ὀρέσσις, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ τε Βαλλιαρικῷ καὶ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει καὶ τῷ Ἡρακλείῳ πορθμῷ μέχρι τῆς Ἕξιω Θαλάσσης, ἀπὸ δὲ δυσσωσὶ τῷ δυτικῷ Λιβανῷ, ἀπὸ δὲ ἄρχτων Κανταβρίῳ Λιβανῷ.

§ 3. Τῆς μὲν οὖν Ἀυστρανίας ἐπαρχίας ἡ μὲν Νώρβαλ Καισάρεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὦραν ἵσημερινών ὑπὸ Σαβ, καὶ διεστικεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὑσεις ὸραίς ἵσημερινῶν γ καὶ Σ.

ἡ δὲ Ἀυρούστα Ἡμέριτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὦραν ὑπὸ Σε, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὑσεις ὸραίς γ Σ.

§ 4. Τῆς δὲ Βαϊτικῆς ἡ μὲν Ἰσπαλίς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὦραν ὑπὸ
ΕΥΡΩΠΑΕ ΤΑΒΥΛΑ ΙΙΙ.

η δὲ Κορδύβη τὴν μεγίστην ἡμέραν ὀργὴν ἱοῖ, καὶ διέστησε Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὀραίας γ' γι'.

§ 5. Τῆς δὲ Ταρσακώνης ἡ μὲν Ἀστουρίκα Αὔγος στὰ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκεν ὀργὴν ἱοῖ γ' γι', καὶ διέστησεν Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὀραίας γ' γι'.

η δὲ Νέα Καρχηδῶν ἦκε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὀργὴν ἱοῖ γ', καὶ διέστησεν Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις 10 ὀραίας γ' γι'.

η δὲ Ταρσακών ἦκε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὀργὴν ἱοῖ ἐγγύστα, καὶ διέστησεν Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὀραίας β' γι'.

η δὲ Κλοουνία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκεν ὀργήν ἱοῖ 15 γ', καὶ διέστησεν Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὀραίας γ' γ'.

η δὲ Καισάρεια Αὔγος στὰ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκεν ὀργήν ἱοῖ ἱοῖ', καὶ διέστησεν Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὀραίας γ' γι'.

Γάδειρα δὲ ἡ νῆσος ἦκε τὴν μεγίστην ἡμέραν 20 ὀργήν ἱοῖ γ', καὶ διέστησεν Ἁλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὀραίας γ' γ'.

Κεφ. 8.

Εὐρωπηνὴ πης Πίναξ γ'.

§ 4. Ὅ τριτος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιήγη τῆς Γαλλίας.

ἐν τέτρασιν ἐπαρχίαις σὺν ταῖς παραχωρήμασις νῆσοις.
Ο δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσομήμον, ὅν τὰ β' πρὸς τὰ γ'.

§. 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἑλληνίδα Μεγάλη, Ἰταλία καὶ Ρωμαία, ἀπὸ δὲ μεταξὺ στηροῦ Ἀλληλείπῃς, (χ' ἀπὸ δὲ δυσομηλίως τοῖς Πελοποννησίων ὀρείς καὶ τῷ Ἀκούστανικῷ κόλπῳ, ἀπὸ δὲ ἅρπτων τῷ Βρετανικῷ Ὀκεανῷ.

§. 3. Τῆς μὲν οὖν Ἀκούστανικῆς Κελτογαλατίας

10 τὸ μὲν Μεδισλάνιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὠρῶν ἐς Λδ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψις ὠραίας ἵσημεραν ὑπάρχει τῇ γ'.

§. 4. Ἡ δὲ Βουρδίγαλα τὴν μεγίστην ἡμέραν ὠρῶν ἐς Λ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψις ὠραίας β' Λγ.

§. 5. Τῆς δὲ Δουρυγδουνησίας Γαλλίας

15 τὸ μὲν Ἀγούστακε δουνον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὠρῶν ἐς Λδ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψις ὠραίας β γιβ'.

20 τὸ δὲ Δουρυγδουνον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὠρῶν ἐς Λ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψις ὠραίας β Λ.

§. 6. Τῆς δὲ Βελυγκίσις Γαλλίας

25 τὸ μὲν Γησορίακον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὠρῶν ἐς Λγ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψις ὠραίας β Λδ.

τὸ δὲ Δουροκόλττορον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὠρῶν ἐς Λγ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψις ὠραίας β γιβ'.
ΕΥΡΩΠΑΣ ΤΑΒΟΛΑ ΑΘ, 201

§ 7. Της δὲ

Ναρβονησίας Καλτογαλατίας

η μέν Μασσαλία την μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἱ 6, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὅφαι ὑπηρετητὴν ἡμέραν ἐν Σιρί. Καὶ διέστηκεν Ἐλευθέριον ἐν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἐν Σαρασάλια καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὅφαι ὑπηρετητὴν ἡμέραν ἐν Σιρί.

§ 8. Νάμανσος ἔχει την μεγίστην ἡμέραν ὅρφων ἐν γεύσι, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὅφαι ὑπηρετητὴν ἡμέραν ἐν Σιρί.

§ 9. Τὰ φρούρια ἐν Πιναξί Πίναξ τοῦ δ' 5.

§ 1. Ὅ τέταρτος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει τὴν Μεγάλην Γερμανίαν σὺν ταῖς περὶ αὐτῆς ἱστοῖς. Ο δὲ διὰ μέσον αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρίαν, ὅν τὰ 7 πρὸς τὰ 6.

§ 2. Περιοριζέται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν ἐν Ἡλέοχι Μεσανασταί, καὶ Σαρασάλια τῆς ἐν Εὐρώπη, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ῥαιτία καὶ Νομικά καὶ δυσὶ Παρνωνίαις, ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῆς διὰ Ῥήνου ποταμοῦ Γαλλία τῆς Βελγίκη, ἀπὸ δὲ ἄρχουν Γερμανικῶν Ὁσσιαίων.

§ 3. Τῶν δὲ ἐν τῇ Γερμανίᾳ διαστήμων πόλεων η μέν Ἀμάστεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἐν Σιρί,
καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις δυσὶν ἔγγυστα.

ἡ δὲ Ἀουριά περὶ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄροιν ἢ ἢβ', καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραις ἢ β' τὸ δὲ Ἐβουρόδουνον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄροιν ἢ ἢβ'. καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας μὴν καὶ τρίτην.

§ 4. Ἡ δὲ Σκανδία νῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄροιν ἢ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας καὶ δύσεως ὥρας μὴν.

—

Κεφ. ζ.

(*) Ἐ ν ὁ ὤ π η σ II ἰ ν α ζ ἐ ξ.

§ 1. Ὁ πέμπτος πίναξ τῆς

Εὐρώπης περιέχει Ῥαιτίαν,
καὶ Οὐίνδβλιαν,
καὶ Νωρίκον,
καὶ τὰς δύο Παννονίας,
καὶ τὴν Ἰλλυρίδα

πᾶσαν σὺν ταῖς παρακεῖμέναις νῆσοις. Ὁ δὲ διὰ μὲν σον αὐτοῦ παραλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὅν τὰ μὴν πρὸς τὰ τῆς ξ.

§ 2. Περιοριζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀν αὐτολοι Ἰάζυξι Μεσανάστας καὶ Μυσία τῇ ἀνω, ἀπὸ δὲ με-

σημβρίας Ἰταλία καὶ Ἀδριόν κόλπου καὶ Μακεδο-

νίας μέρεσιν, ἀπὸ δὲ δυσμῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας μέρεσιν; ἀπὸ δὲ ἀρχων τῇ Μεγάλῃ Γερμανίᾳ διὰ τοῦ ποταμοῦ Δανοβίου.
§ 3. Ἡς μὲν οὖν Ραιτίας
tὸ μὲν Βριγάντιον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ὑπὸ γ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρας β'.

§ 4. Οὐινδελικάς
ἡ δὲ Ἀγησώστα Οὐινδελικῶν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ὑπὸ γ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ Λγ.

§ 5. Τοῦ δὲ Νωρικοῦ
ἡ μὲν Ἄραμάτη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν 10 ἐν Λδ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ γ'.
tὸ δὲ Ἰουλίου Καρνικῶν ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ὑπὸ Λ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ γι.ε'.

§ 6. Τῆς δὲ ἀνώ Παννονίας
τὸ μὲν Παταύιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ὑπὸ Λζ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ Λ.

ἡ δὲ Σκαρβαντία ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ὑπὸ Λγ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ γ'.

ἡ δὲ Ἰμωνᾶ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ὑπὸ Λγ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ Λζβ.

§ 7. Τῆς δὲ κάτω Παννονίας
τὸ μὲν Σερβίνου τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ὑπὸ Λδ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα μιᾷ καὶ ἐκτού.

ἡ δὲ Μουρσια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ὑπὸ Λη, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς Δύσεις ὥρα σὲ 5' 30.
τὸ δὲ Σιμίου ἦκε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥρᾳ ἤ ἡ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὥρᾳ αὐτῇ ὡς ἡ.

§ 8. Τῆς δὲ Ἰλλυρίδος

ἡ μὲν Ἰάδερ τῆς Δαμουρνίας τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκε ὥρᾳ ἤ ἡ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὥρᾳ αὐτῇ ὡς ἡ.

ἡ δὲ Σιδρώνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκε ὥρᾳ ἤ για, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὥρᾳ αὐτῇ ὡς ἡ.

(*) αἱ δὲ Σαλῶναι τῆς Δαμιανίας ἤχουσι τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥρᾳ ἤ ἡ', καὶ διέστηκασιν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὥρᾳ αὐτῇ ὡς ἡ.

ἡ δὲ Ναρβῶνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκε ὥρᾳ ἤ ἡ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὥρᾳ αὐτῇ ὡς ἡ.

§ 9. Ἡ δὲ Σκαρδώνα νήσου τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκε ὥρᾳ ἤ ἡ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὥρᾳ μὰ ἡ ὡς ἡ.

Κεφ. ἡ.

Ἐ ὑ ρ ὃ π ης Π ἴ ν α ξ ἤ ἵ.

§ 1. Ὁ ἔκτος πίναξ τῆς

20 Εὐρώπης περίεχε Ποταμιὰν ὄλην,
καὶ τὴν Κύρφον νῆσον,
καὶ τὸς περὶ αὐτοῦ νῆσους.

Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἦκε πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὅπως τὰ γίγα πρὸς τὰ δῆ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ δὲ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἀδριανία κόλπων καὶ Ἰονίων πελάγει, ἀπὸ δὲ μασημβρίλων Ἀγιοσσηνία πελάγει καὶ Τυρηνικῷ καὶ μέσῳ τοῦ Ἀδριατικοῦ, ἀπὸ δὲ δυσμῶν [τοῖς παρὰ τὴν Γαλλί-
αὐτοῖς ὁρεῖν, ἀπὸ δὲ ἄρκτων τοῖς τῇ ὑπὸ τὴν Ρώμην καὶ Οὐσιδεσδιὰν Ἀλπίων ὁρεῖ καὶ τῷ ὑπὸ τὸ Ἕλλην Ἀλπῶν ὁρεῖ καὶ ὕπο τὴν Ἐλλάδα καὶ ἐν τῷ Ἀδρίαν κόλπου.

§ 3. Τῶν μὲν οὖν

ἐν τῇ Ἰταλίᾳ

ἐπισήμων πόλεων τοῦ μὲν βασιλείαν Ῥώμην τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον Ἰσημερινών ἢ ἢς, καὶ διόστικ

καὶ Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας ἢ ἢς ἢς.

η δὲ Νίκαια Μασσαλίων τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἢς, καὶ διόστικαὶ Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-

σεις ὥρας ἢς ἢς.

αἱ δὲ Ταρσόναι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν ὄρον ἢς, καὶ διόστικαὶ Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-

σεις ὥρας ἢς ἢς.

§ 4. η δὲ Νέαπολίς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἢς Ρηγῆς, καὶ διόστικες Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-

σεις ὥρας ἢς ἢς.

τὸ δὲ Βρεντεσίων τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἢς Ρηγῆς, καὶ διόστικες Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-

σεις ὥρας ἢς ἢς ἢς.

§ 5. Ό δὲ Ἀγκών ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρον ἢς ἢς, καὶ διόστικες Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-

σεις ὥρας ἢς ἢς καὶ ἢς ἢς.

η δὲ Ράβενα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον με- 25

σημβρυών ἢς ἢς, καὶ διόστικες Ἀλεξανδρείας πρὸς

δύσεις ὥρας ἢς ἢς.

§ 6. η δὲ Ακοουλητία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἢς Καλαμάσ, καὶ διόστικες Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-

σεις ὥρας ἢς ἢς.
206 LIB. VIII. CAP. 9. (p. 223. ed. B.)

η δὲ Βενόουντος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅφων ἧς ἡ, καὶ διέστηκεν 'Αλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὥραν ἡ ἢ.

η δὲ Καπύνη τῇ μεγίστῃ ἡμέρᾳ ἔχει ὅφων ἡ, καὶ διέστηκεν 'Αλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὥραν ἡ γ.'

§ 7. Τῆς δὲ Κύριων νῆσου

η μὲν 'Αλεφία τῇ μεγίστῃ ἡμέρᾳ ἔχει ὅφων ἡ γ., καὶ διέστηκεν 'Αλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὥρας β' ἕργος.

η δὲ Μαριαμῆ τῇ μεγίστῃ ἡμέρᾳ ἔχει ὅφων ἡ, καὶ διέστηκεν 'Αλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὥρας β' ἕργος.

Κεφ. 9.

(*) Ε ὑ ῥ ὡ π η ὕ Π ἴ ν α ξ ζ.

§ 1. Ο ἐβδομος πίναξ τῆς

Εὐρώπης περιέχει Σαρδώ,

καὶ

Σικελίαν,

τὰς περὶ αὐτὰς νῆσους.

Ὁ δὲ διὰ μέσου αυτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρίνον, ὅν τὰ δ' πρὸς τὰ ἑ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ πάντοθεν πελάγεισιν, ἀπὸ μὲν ἀγατολόγῳ τῷ Ἀδριατικῷ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῷ Ἀφρικανῷ, ἀπὸ δὲ δύσεως τῷ Σαρδώφῳ, ἀπὸ δὲ ἀρκτών Δινυστεῖκῷ καὶ Τυρηνικῷ.

§ 3. Τῆς μὲν οὖν Σαρδώς νῆσου

οἱ μὲν Σόλκοι τῇ μεγίστῃ ἡμέρᾳ ἐχουσίν ὅφων ισημερίαιν ἡς ἦς, καὶ διέστηκασιν 'Αλεξανδρέας πρὸς δύσεις ὥρας μὴ ἴμεσι τρίτῳ καὶ πεντεκαΐδεκάτῳ.
Εὐρωπαίας Τάβ. Β. V.

η δὲ Κάραλλις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὡρῶν ἠ Ἑρκ., καὶ διεστήκων Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.

ὁ δὲ Πύργος [Ἄι] βις ὅ ων ἤχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ἠ Ἑρκ., καὶ διεστήκων Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας θ ἤ γιν.

η δὲ Γοντουλλίς ἡ Νέα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὡρῶν ἠ γ', καὶ διεστήκων Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας θ ἤ γιν.

§ 4.

Τῆς δὲ Σικελίας

τὸ μὲν Αιλύβαιον ἤχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ἠ Ἑρκ., καὶ διεστήκων Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.

αἱ δὲ Συρακούσαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχουσιν ὡρῶν ἠ Ἑρκ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.

η δὲ Μεσηνητῆς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὡρῶν ἠ Ἑρκ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.

αἱ δὲ Κέντουρίας τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχουσιν ὡρῶν ἠ γ', καὶ διεστήκασιν Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.

η δὲ Σεγέστα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἤχει ὡρῶν ἠ Ἑρκ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.

η δὲ Κατάνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὡρῶν ἠ γ', καὶ διεστήκασιν Ἀλεξάνδρείας πρὸς δύσεις ὡραίας ἤ γιν.
Κεφ. i'.

Εὐρ ο ᾧ π ης ΠΙΝΑ ΑΞ Η'.

§ 1. 'Ὁ οὖν δος πίναξ τῆς Εὐρώπης περιέχει τὴν ἐν αὐτῇ Σαρματίαν, καὶ τὴν Ταυρικὴν Χερσόνησον. ὁ δὲ διὰ μέσον αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὅν τὰ ἵππου τὰ ν.

§ 2. Περιοριζόμενος δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Βοσπόρος Κιμμερικὸς καὶ Μαιότιδα λίμνη καὶ Ταραώδιον ποταμὸν κατὰ τὴν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Σαρματίαν, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ποντικῆς Θαλάσσης καὶ Μυσίας τῆς κάτω μέρους καὶ Δακία, καὶ Ῥάχει Μετανάστασις, ἀπὸ δὲ δύσεως τοῖς καλωμένοις Σαρματικοῖς ὄρεσι καὶ Τερμανία καὶ Ὀὐστούλα ποταμὸν, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν Οὐστίων νεοδίκῳ κόλπῳ τοῦ Σαρματικοῦ Λιβανοῦ, καὶ ἐτὶ ἀγνώστων γῆ.

§ 3. Τῶν δὲ διασημοτέρων ἐν τῇ Σαρματίᾳ πόλεων ἡ μὲν Ταμνώρακη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἒσθημεριῶν ἱ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὅρας ἒσθημεριῶς πεντεκαδέκατον.

(*) Τὸ δὲ Νάυαρον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἱ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὅρας μίας ὕστερον.

25 ἡ δὲ Ἐλβια ἡ καὶ Βορυσθενίς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἱ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὅρας μίας ὅσον.
ΕΥΡΩΠΑΕ ΤΑΒ. ΙΧ.

§ 4. Τῆς δὲ Ταύρικῆς Χερσονήσου
ἡ μὲν Ὀθωνίσα την μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὦραν
ὑπέρ Ἐγ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς
ώρας μίας δ'.

ἡ δὲ Παντίκαπελα την μεγίστην ἡμέραν ἔχει 5
ώραν ὑπέρ Ἐγιβ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνα-
τολάς μίας ὦρας δ'.

Κεφ. ια'.

Ε ὕρ ὁ π ης Π ἴ ν α ξ θ'.

§ 1. Ὄ έννατος πίναξ
τῆς Εὐρωπῆς περιέχει Ἰάζυγας Μετανάστας
καὶ Δακίαν,
καὶ τὰς δύο Μυσίας,
καὶ Θράκην,
καὶ Χερσόνησον.

ἔ δε διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς
τὸν μεσημβρινὸν, ὅπε τὰ μῆ πρὸς τὰ ξ.

§ 2. Περιοριζότατο δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν
Ποντικῆς Ἰλανίση καὶ Ὁρακλίω Βοσπόρῳ καὶ Προπον-
tίδι καὶ Ἑλλησπόντῳ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ἀιγαίω
πελάγει καὶ Μακεδονία, ἀπὸ δὲ δύσιως Παννονία τῆς
κόσῳ καὶ Λαμκαία, ἀπὸ δὲ οἰκτῶν Σαρματία τῆς
ἐν Εὐρωπῆ.

§ 3. Τὸ μὲν οὖν Βόρμανον
τῶν Ἰαζύγων
ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὦραν 5, καὶ διέστηκεν Ἀλε-
xανδρείας πρὸς δύσιως ὦρας 6 δ'.

PTOL. GEOGR. II.
§ 4. Τῆς δὲ Δαμιανοῦ
αὖ μὲν Σαλίνας τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν ὀφρῶν ἢ Ἡγ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις, ὀφρὰς μίας Ἡγ.

§ 5. η δὲ Ζαρμυσογέοσα τὸ βασίλειον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὀφρῶν ἢ Ἡγ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀφρὰς μίας Ἡγ.

§ 6. Τῆς δὲ Μυσίας τῆς ἄνω
η μὲν Ὁρισταῖος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὀφρῶν ἢ Ἡγ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀφράς μίας Ἡγ. καὶ Ἡ.

οὶ δὲ Σακούποι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν ὀφρῶν ἢ Ἡ. καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀφρας μίας Ἡγ. καὶ Ἡ.

§ 7. Τῆς δὲ Θράκης
η μὲν Λίνος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὀφρῶν ἢ Ἡγ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀφρας μίας 25 τριτῶν καὶ ὄγδοον.

η δὲ Ἀπολλωνία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὀφρῶν ἢ Γιβ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μίας ὀφράς γ'.

τὸ δὲ Βυζάντιον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὀφρῶν ἢ Ἡγ., καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μίας ὀφρας Σ'.
(σ. 230. ed. B.) EURONEAE TAB. X.

(*) "Η δὲ Περινθὸς ἔχει τὴν μεγίστην ὀφάνειν ἔς, καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μᾶς ὀφας τὸ γ.

ἡ δὲ Νικοπόλεις τὴν μεγίστην ἔχει ὀφάνειν ἔς, καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀφας μᾶς ἔς.

ἡ δὲ Αντικασία τὴν μεγίστην Ἰμέραν ἔχει ὀφάνειν ἔς ἢ β', καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μᾶς ὀφας τὸ γνα.

§. 8. "Η δὲ Προκόπος ὑποσ ἔχει τὴν μεγίστην Ἰμέραν ἔς, καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀφας μᾶς ἔς τρίτω ἔγγοιτα.

§. 9. Τῆς δὲ Χαρσονήσου

ἡ μὲν Κλαυθοῦς ἔχει τὴν μεγίστην Ἰμέραν ὀφάνειν ἔς, καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μᾶς ὀφας τρίτω.

§. 10. "Η δὲ Σηστὸς ἔχει τὴν μεγίστην Ἰμέραν ὀφάνειν ἔς, καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μᾶς ὀφας τρίτω.

Κεφ. ἢ β'.

Εὐρ. οὖ π ης Π ἵ ν α ξ ἰ.

§. 1. "Ο δέκατος πίναξ καὶ τελευταῖος τῆς Εὐρώπης

περίχει

Μακεδονίαν

τὴν Ἡπείρον

τὴν Ἀχαΐαν

τὴν Πελοπόννησον

τὴν Κρήτην

τὴν Εὔβοιαν
212 LIB. VIII. CAP. 12.

σών ταῖς πφήλι αυτὰ νήσους. Ὡ δὲ διὰ μέσου αυτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει, ἵνα τὰ τὲ πρὸς τὰ Ἕ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἀιγαίων πελάγει καὶ Μυρτώος καὶ Καρπαθίων, ἀπὸ δὲ μεσομήδειας Ἀδριατικῶν πελάγει καὶ Λιβυκῆς, ἀπὸ δὲ δύσεως Ἰωνίων πελάγει καὶ Ἀδριατικῶν, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν Ἀλματία καὶ Μυσία τῇ ἄνω καὶ Θράκη.

§ 3. Τῶν μὲν οὖν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ

10 διασήμων πόλεων τὸ μὲν Λυχνίας ἔχει τὴν μεγίστην ἦμεραν ὡρῶν ἔτη, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας διμολογήσει.

§ 4. ἦ δὲ Θεσσαλονίκη τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὑπὸ ἄκραν ἰδ Λιβιός, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας μιᾶς διμολογήσει.

§ 5. ἦ δὲ Σιμπολίς τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὑπὸ ἄκραν ἰδ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας μιᾶς γῆς.

§ 6. ἦ δὲ Πύργους τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὑπὸ ἄκραν ἰδ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας μιᾶς γῆς.

§ 7. ἦ δὲ Περσικοῦ τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὑπὸ ἄκραν ἰδ Λιβιός, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας μιᾶς γῆς.

25 § 8. ἦ δὲ Πελλάν ἔχει τὴν μεγίστην ἦμεραν ὡρῶν ἰδ Λιβιός, ἔγραφα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας τὸ γῆς.

§ 9. ἦ δὲ Λάρισα τῶν Πελασγίων ἔχει τὴν μεγίστην ἦμεραν ὡρῶν ἰδ Λιβιός, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡρας Λιβιός.
§ 10. Ἡ δὲ Κασάνδρεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἵδι Ἐγιε, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας μίας ἔτη.

§ 11. ἡ δὲ Ἀθηναίας νῆσος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἵδι, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις 5 ὥρας μίας ἔτη.

§ 12. Τῆς δὲ Ἡπείρου ἡ μὲν Ἕλληνικὸς ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἵδι Ἐη, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας ἔτη καὶ τρίτων.

§ 13. ἡ δὲ Αὐθρακία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἵδι Ἐδ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μίας ὥρας ἔτη καὶ τρίτων ἕγινεν.

§ 14. (*) ἡ δὲ ἐν τῇ Κεραυνῷ νῆσῳ πολὺς ὀμόνυμος ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἵδι Ἐη, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥραν ἑπτά.

§ 15. ἡ δὲ Κεραυνῷ πολὺ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἵδι Ἐιβ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας ἑπτά.

§ 16. Τῆς δὲ Ἀχαιας ἰνὲς μὲν Βοιώτιας Θεβάς τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐκούσθη ὥραν ἵδι Ἐδ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μίας ὥρας τὸ Ἐ.

§ 17. τὰ δὲ Μέγαρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐκούσθη ὥραν ἵδι Ἐη, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς 25 δύσεις ὥρας τὸ Ἐιβ.

§ 18. αἱ δὲ Ἀθηναίαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐκούσθη ὥραν ἵδι Ἐιβ, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας μίας ἔτη.
§ 19. Τῆς δὲ Πελοποννήσου
η μεν Μασσήνη τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἵπτι, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας γῆς.

§ 20. η δὲ Κόρινθος τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἵπτι Λιβ', καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας Λιβ'.

§ 21. η δὲ Τήγα α τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἵπτι τῇ, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας τῇ.

§ 22. τὸ δὲ Ἀργος ἔχει τῆς μεγίστης ἡμέραν ὀρῶν ἵπτι τῇ, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας Λιβ'.

§ 23. η δὲ Λακεδαιμὼν ἔχει τῆς μεγίστης ἡμέραν ὀρῶν ἵπτι τῇ, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας Λιβ'.

§ 24. η μὲν Χαλκίς ἔχει τῆς μεγίστης ἡμέραν ὀρῶν ἵπτι Λιβ', καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας τῇ.

§ 25. η δὲ Κάρυστος ἔχει τῆς μεγίστης ἡμέραν ὀρῶν ἵπτι τῇ, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις μᾶς ὄφας γῆς.

§ 26. η μὲν Γόρτυνα ἔχει τῆς μεγίστης ἡμέραν ὀρῶν ἵπτι τῇ, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὄφας μᾶς γῆς.

η δὲ Κυνοστόος τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὀρῶν μεσημβρινῶν ἵπτι γῆς, καὶ διέστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὄφας μᾶς γῆς.
Κεφ. γ'.

Αἱ βυῆς Πίναξ ο'.

§ 1. Ὅ πρῶτος πίναξ τῆς Αἴβυῆς παρέχει τὰς δύο Μαυριτανίας, τὴν τῇ Τιγγίτανην καὶ τὴν Καίσαρειαν.

Ὁ δὲ διὰ μέσου παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσομεσιανὸν, ὥστε ἴνα πρὸς τὰ ἴδια.

§ 2. Παριστάται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἀφρίκην, ἀπὸ δὲ μεσομεσιανὰ τῇ ἐντὸς Αἴβυῆς κατὰ 10 Γαιτούλλαν, ἀπὸ δὲ δύσσεως τῷ δυτικῷ Ὡτουατί, ἀπὸ δὲ ἀριστῶν Ἡρακλείῳ πορθμῷ καὶ Ἰβηρικῷ πελάγῳ καὶ Σαρδῶν.

§ 3. Τῶν μὲν οὖν ἐν τῇ Τιγγίτανῃ Μαυριτανίᾳ διασήμων πόλεων ἡ μὲν Τίγγις τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὀρθῶν ἰσημερικῶν ἢ δ', καὶ διάστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσσεις ώραις γ' δὲ ἴδιας.

§ 4. Ἡ δὲ Ζίλλα (ἡ Ζελλία) τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὀρθῶν ἢ γι' καὶ διάστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς 20 δύσσεις ώραις γ' ἴδια.

§ 5. (') ἡ δὲ Ἀλὲ ἔχει τὴν μεγίστην ἦμεραν ὀρθῶν ἢ γι' καὶ διάστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσσεις ώραις γ' δὲ ἴδιας.

§ 6. ἡ δὲ Οὔκολονβιλίς ἔχει τὴν μεγίστην ἦμεραν 25 ὀρθῶν ἢ γ', καὶ διάστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσσεις ώραις γ' δ'.
§ 7. Τῆς δὲ
Καίσαρης Μαυρίτανίας
ἡ μὲν Κάρτινα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ᾗ, καὶ διεστήκειν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὁρᾶς Ἡλία.
§ 8. Ἡ δὲ Ἰῶλ Καίσαρεια ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ᾗ, καὶ διεστήκειν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὁρᾶς μὲ Ἡλία.
§ 9. αἱ δὲ Σάλδαι τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν ὁρῶν ᾗ, καὶ διεστήκασιν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὁρᾶς β Ἡλία.
§ 10. τὸ δὲ Ὀπτιδον Νέον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ᾗ καὶ ἤ, καὶ διεστήκειν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὁρᾶς δυσὶν ᾗ καὶ ἤ.
§ 11. Ἡ δὲ Ζουγαραφέιν τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ᾗ καὶ ἤ, καὶ διεστήκειν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὁρᾶς βη γῆ καὶ ἤ.
§ 12. Ἡ δὲ Τουβουσουπτος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ᾗ καὶ ἤ, καὶ διεστήκειν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὁρᾶς μὲ Ἡλία.

20

Κεφ. ἰδ'.

Λ ἡ β ὓ ης Π ἵ ν α ξ β':

§ 1. ὁ δεύτερος πίναξ τῆς Διβίς περιέχει τὴν Ἀρακενήν καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νῆσους.
§ 2. ὁ δὲ διὰ μέσον αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὧν τὰ ἵ γ νῦν πρὸς τὰ ἵ.
AFRICAEE TABULA II. 217

τολῶν Κυρηναϊκῆ, απὸ δὲ μεσημβρίας τῆς ἐντὸς Λιβύη κατὰ Γαιτουλίαν καὶ τῆς ᾿Εφίμου, ἀπὸ δὲ δύσεως Μαυριτανία τῆς Καισαρείας, ἀπὸ δὲ ἀρχτῶν ᾿Αφρικανοῦ πελάγει.

§ 3. Τῶν δὲ ἐν τῇ Ἀφρικῇ διασήμων πόλεων Θάφρακα τὴν μεγίστην ἕμεραν ἔχει ὀρῶν ἰσημερινών id c', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀρᾶς δυσὶν Ἴγγιστα.

§ 4. ἡ δὲ Ἰτύκη ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id e', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀρᾶς 10 ἀ ῾Εδ.

§ 5. ἡ δὲ Καρχηδών ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id e', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀρᾶς ἀ ᾿Εδ'.

§ 6. ἡ δὲ ᾿Αδρούμητος ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id e', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀρᾶς ἀ Λἰσ'.

§ 7. ἡ δὲ Μεγάλη Λάττες ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id η', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀρᾶς μιὰ καὶ πέμπτω.

§ 8. ἡ δὲ Κίρτα ᾿Ιουλία ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id ιβ', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὀρᾶς δυσὶ καὶ δ'.

§ 9. ἡ δὲ Σίκα Οὐενεβία ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id ιβ', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 25 δύσεις ὀρᾶς β'.

§ 10. ἡ δὲ Βουλλα ῾Ρηγία ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν id η', καὶ διάστηκεν ᾿Αλεξανδρείας πρὸς 25 δύσεις ὀρᾶς β'.

§ 11. ἡ δὲ Οὐδενα ἔχει τὴν μεγίστην ἕμεραν ὀρῶν 30
§ 12. ἡ δὲ Θόδρος ἦσεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρὰν ὡς ἐν ści, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡραῖς τῷ ἔδ.

§ 13. ἡ δὲ Μηνιγξ ἦσος ἦσεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρὰν ὡς ἐν ὧς, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡραῖς τῷ ἔδ.

§ 14. ἡ δὲ Κόσσυφα (ἡ Κόσσυφα) ἦσος ἦσεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρὰν ὡς ἐν ὧς, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡραῖς τῷ ἔδ.

§ 15. ἡ δὲ Μελίτη ἦσος ἦσεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρὰν ὡς ἐν ὧς, καὶ διεστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὡραῖς τῷ ἔδ.

Χερ. ὅπε.

* Αἰ β ὑ ἦς Π Ἴ ν Α ξ γ'.

§ 1. Ὁ τρίτος πίναξ τῆς Διβής περιέχει την

Κυρηναίκην

καὶ

Ἀἴγυπτον

σὺν ταῖς παρακειμέναις νήσοις. Ὁ δὲ διὰ μέσον αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἦσεν πρὸς τὸν μεσημβρινόν, ὡς τὰ γ' πρίς τὰ ξ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ, ἀπὸ μὲν ἀνατολὴν Ἰουδαία καὶ Ἀραβῆς Πετραία καὶ Ἀραβικῆς κόλπων,

ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῇ ἐντὸς Διβής Εφήμων καὶ τῇ πρὸς Ἀἴγυπτον Αἰθιοπία, ἀπὸ δὲ δύσεως Ἀφρικῆ καὶ τῇ Μεγάλῃ Σύρτει καὶ μέρες τῆς ἐντὸς Διβῆς; ἀπὸ δὲ ἀρχῇ ἦς Διβηκῆ πελάγη καὶ Ἀἴγυπτος.
§ 3. Τῶν μὲν οὖν
ἐν τῇ Κυρηναίᾳ
dιασώματοι πόλεως ἢ μὲν Βερένικη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἵσημερινῶν ἢ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξαν-
δρείας πρὸς δύσεις ὥρας ἀ ἱσημερίνης γῆς.

§ 4. ἡ δὲ Ἀρσινόη ἡ καὶ Τεύχειρα τὴν μεγί-
στην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἢ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξαν-
dρείας πρὸς δύσεις ὥρας μᾶς δυμοίρῳ καὶ πεντεκαὶ-
dεκάτῳ·

§ 5. ἡ δὲ Πτολεμαίας τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 10 ὄρον ἢ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας ἢ δ'.

§ 6. ἡ δὲ Ἀπολλωνία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον ἢ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας μᾶς δυμοίρῳ·

§ 7. ἡ δὲ Κυρηνή τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 15 ὄρον ἢ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὥρας μᾶς δυμοίρῳ.

§ 8. Τῆς δὲ Μαρμαρικῆς Αἰβύνος
ἡ μὲν Μεγάλη Χαρσόνησος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέ-
ραν ὄρον ἢ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-
σεις ὥρας ἢ δ'.

§ 9. Τῆς δὲ Αἰβύνος
tὸ Παραιτώνιον τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὄρον
ῑδί 15, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις μᾶς ὥρας τετάρτῳ.

§ 10. Τῆς δὲ Αἰγύπτου
ἡ μὲν Ἀλεξάνδρεια ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρον ἢ δ', καὶ διέστηκεν τοῦ διὰ τῶν Μακάρων νή-
σσων μεσημβρινοῦ πρὸς ἀνατολάς ὥρας δ'.

§ 11. Τὸ δὲ Πηλωνισίον ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 30
φαν ὄρφων ἰδ' ἢβ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς μιὰς ὥρας πέμπτην.

§ 12. ἡ δὲ Μέμφις ἦκεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρφων ἰδ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς 5 μιὰς ὥρας ὀγδόων.

§ 13. Τῆς δὲ καλομεμένης Ὀηβαίδος
ἡ Πτολεμαῖος Ερμείου τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκεν ὄρφων ἵν' ὑπ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς μιὰς ὥρας ὀγδόων.

§ 14. ἡ δὲ Μεγάλη Δαῖς πόλεις ἦκεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρφων ἵν' ὑπ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς μιὰς ὥρας ὀγδόων.

§ 15. Ἡ δὲ Συνήνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦκεν ὄρφων ἵν' ὑπ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς μιὰς ὥρας τὸ ἵς ὅπως ἦκεν τοῦ ἐκεῖ τοῦ ἐκεῖνος ἐν αὐτῇ γίνεται κατὰ κορυφήν, ὅταν ἐν τῇ αὐτῇ ἡ τὰς Θερινας τροπὰς.

§ 16. Ὁ δὲ Ἀμμών ἦκεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρφων ἵν' ὑπ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ὅπως ὅπως ἡ ὥρας ὅτι.

§ 17. (§) Ἡ δὲ Μεγάλη Ὀοσίς ἦκεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρφων ἵν' ὅτι, καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ὅπως ὅπως ὅπως τὸ ἵς ὅπως.

§ 18. Ὁ δὲ Μυὸς ὁ ὅρμος ἦκεν τὴν μεγίστην ἡμέραν 25 ὄρφων ἵν' ὑπ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μιὰς ὅτι.

§ 19. ἡ δὲ Βερονίκη ἦκεν τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρφων ἵν' ὑπ', καὶ διέστηκεν Ἁλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μιὰς τὸ ὅτι ὁ δὲ ἢμιος ἅπαξ τοῦ ἐκεῖνος ἐν
ΑFRICAEE TABULA IV. 221

αὕτη γίνεται κατά κορυφήν, ὅταν ἐπὶ αὐτὰς ἦ τὰς Θερίνας τροπάς.

Κεφ. ἵπ.

Δι βὺς Πίναξ δ'.

§. 1. Ὅ τέταρτος καὶ τελευταῖος πίναξ τῆς Διβύνης περιέχει τὴν τε ἔντος Διβύνην, καὶ τὴν Αἰθιοπίαν, τὴν τε ὑπὸ Ἀγύπτων, τὴν ἐντὸς σὺν ταῖς παρακειμέναις αὐταῖς νῆσοις. Ὅ δὲ διὰ μέ- σου παράλληλος τὸν αὐτὸν ἐγγὺς λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβριόν.

§. 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἀραβίων κόλπω καὶ Ἑρυθρᾶς Ἑλάσσης καὶ Βαρβαρικῆς πελάγει καὶ μέρει τοῦ Ἰνδικοῦ πελάγους, ἀπὸ δὲ με- σημβρίας ἀγνώστως γῆς, καὶ ἀπὸ δύσως ἀγνώστως γῆς καὶ θυτικοῦ Ωκεανοῦ, ἀπὸ δὲ ἀρχαίων ταῖς τε ὑσί τι Μαυριτανίας καὶ Αφρικῆ καὶ Κυπριακῆ καὶ Ἀγύπτως.

§. 3. Τῶν μὲν οὖν κατὰ τὴν ἐντὸς Διβύνην διασημοτέρων πόλεων αὐτὸπ Δυτικά τὴν μεγίστην ἤμεραν ἔχουσιν ὑφόν ἵσημερινῶν αὐτῆς, καὶ διεστήκασαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὑφόνς τρισί καὶ τρίτω. Ὅ δὲ ήλιος ἀποκα τού ἔτους ἐκεί γίνεται κατὰ κορυφήν, ὅταν ἐπὶ αὐτὰς ἦ τὰς Θερίνας τροπάς.

§. 4. Ἡ δὲ Ἰάρζεις Θα τὴν μεγίστην ἤμεραν ἔχει ὑφόν ὑπὸ Λέββ' καὶ διεστήκασαν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεις ὑφόνας γ' ὑ', ὅ δὲ ἠλιός διὸ τού ἔτους ἐν αὐτῇ γίνε-
ταὶ κατὰ κορυφὴν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐρ' ἐκάτερα μοῖρας μὴ γ'.

§ 5. Ἡ δὲ Θαμονδόκανα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἵν τε, καὶ διεστηκεὶν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψεως δύσεως ὁρῶν β' ἔτους, λαμβάνει δὲ δὲς τοῦ ἔτους τὸν ἦλιον κατὰ κορυφὴν, ὅταν ἀπέχῃ τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐρ' ἐκάτερα μοῖρας νῦν γ'.

§ 6. Ἡ δὲ Γαίρα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἵν τε, καὶ διεστηκεὶν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψεως ὁρῶν μιᾶς ἔτη. λαμβάνει δὲ τὸν ἦλιον δὲς τοῦ ἔτους κατὰ κορυφήν, ὅταν ἀπέχῃ τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐρ' ἐκάτερα μοῖρας μὲ γ'.

§ 7. Ἡ δὲ Γαράμη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἵν ὅ τε, καὶ διεστηκεὶν Ἀλεξανδρείας πρὸς ὅψεως ὁρῶν ἔτους ὁρῶν μιᾶς ἔτη. δὲ ἦλιος δὲς τοῦ ἔτους ἐν αὐτῇ γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐρ' ἐκάτερα μοῖρας κα.'

§ 8. Τῆς δὲ

υπὸ Δινυτοῦν Δεισιὀπλας

τὰ μὲν Νάπατα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἵν ὅ τε, καὶ διεστηκεὶν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὴς μιᾶς ὁρῶν ἕ. δὲ ἦλιος δὲς τοῦ ἔτους γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐρ' ἐκάτερα μοῖρας λα. γ'.

§ 9. Ἡ δὲ Μερόη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἵν, καὶ διεστηκεὶν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὴς ὁρῶν μιᾶς ἕ. λαμβάνει δὲ δὲς τοῦ ἔτους τὸν ἦλιον κατὰ κορυφήν, ὅταν ἀπέχῃ τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐρ' ἐκάτερα μοῖρας μὲ γ'.

§ 10. Ἡ δὲ Πτολεμαῖς ἦ τῶν Θηρῶν ἔχει τὴν
μεγάλην ἡμέραν ὠρῶν ἵ, καὶ διέστησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς μιᾶς ὠρας τὸ γ' ὁ δὲ ἦλιος δὺς τοῦ ἐτους ἐν αὐτῇ (') γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχον τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἐκάτερα μολφας μὲ γ'.

§ 11. Ἡ δὲ Ἀδούλη (ἡ Ἀδουλίς) τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὠρῶν ἵβ. ἡ, καὶ διέστησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς μιᾶς ὠρας γ'β. λαμβάνει δὲ δὺς τοῦ ἐτους τὸν ἦλιον κατὰ κορυφήν, ὡταν ἀπέχῃ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἐκάτερα μολφας ἕβ.

§ 12. Ἡ δὲ Ἁγη τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὠρῶν 10 ἵβ. ἱβ', καὶ διέστησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς μιᾶς ὠρας γ' καὶ δ' τὸν δὲ ἦλιον δὺς τοῦ ἐτους λαμβάνει κατὰ κορυφήν, ὡταν ἀπέχῃ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἐκάτερα μολφας ἕβ.

§ 13. Τὸ δὲ Μόσυλον ἀκρον ἔχει τὴν μεγάλην 15 ἡμέραν ὠρῶν ἵβ.ἶ, καὶ διέστησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς ὠρας μιᾶς δ', ὁ δὲ ἦλιος δὺς τοῦ ἐτους ἐκεῖ γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχον τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἐκάτερα μολφας ἕη ἦ.

§ 14. Τὰ δὲ Ἀρώματα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει 20 ὠρῶν ἵβ. γ', καὶ διέστησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς ὠρας μιᾶς ἕ. τὸν δὲ ἦλιον δὺς τοῦ ἐτους λαμβάνει κατὰ κορυφήν, ἀπέχοντα τῆς θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἐκάτερα μολφας ὁβ.
LIB. VIII. CAP. 17.

καὶ Ἡθυνίαν,
καὶ τὴν ἰδίως Ἀσίαν,
Γαλατίαν,
καὶ Παμφυλίαν,
καὶ Καππαδοκίαν,
καὶ Κυπριαν.

Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παραλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὅποι τὰ ἱ πρὸς τὰ δ'.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀν ἀτολών Ἀρμενία τῇ Μεγάλῃ καὶ μέρος Συρίας, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας πελάγεις Καρπαθίως καὶ Αναικω καὶ Παμφυλίως, τῷ τῇ Κυπριαν Ἀσίλων καὶ τῷ Ἰσιους κόλπῳ, ἀπὸ δὲ δύσεως Βοσπόρῳ Θρᾴκων καὶ Προποντίδι καὶ Ἐλλησπόντων, καὶ πελάγεισιν Αἰγαίῳ καὶ Ἰκα-15 ρίῳ καὶ Μυρώω, ἀπὸ δὲ ἄρκτων Ποντικῆς Θαλάσσης.

§ 3. Τῶν μὲν οὖν ἐν τῇ Ἡθυνίᾳ
diassήμων πόλεως ἡ μὲν Χαλκηδών τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὄροι ἱσημερινῶν ἤ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλ-20 ξανδρείας πρὸς δύσεως δ' μίας ὀράς ἱσημερινῆς.

§ 4. ἡ δὲ Νικομηδεία τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὄροιν ἤ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύ-25 σείς δ' μίας ὀράς.

§ 5. ἡ δὲ Ἀπάμεια τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὄροιν ἤ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεως ὀράς μίας ἐκτος.

§ 6. ἡ δὲ Ἡράκλεια τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει ὄροιν ἤ δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς δύσεως μίας ὀράς δεκατοῖς.

§ 7. ἡ δὲ Νίκαια τῆς μεγίστης ἡμέραν ἔχει
§ 8. Τῆς δὲ ἰδίως Ἀσίας
η μὲν Κύσικος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν άρῶν ἰν γ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ε' καὶ 5 μᾶς ὥρας.

§ 9. ἦ δὲ Ἀλεξάνδρεια ἦ Τρώας τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει άρῶν ἰν ἕγχρωτα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις γ' μᾶς ὥρας.

§ 10. (*)& δὲ Πέργαμος τὴν μεγίστην ἡμέραν 10 ἔχει άρῶν ἴδι Λγοθ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ε' μᾶς ὥρας.

§ 11. ἦ δὲ Σμύρνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει άρῶν ἴδι Εδ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ὁγδόω μᾶς ὥρας.

§ 12. ἦ δὲ Ἑφεσος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει άρῶν ἴδι γο', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις ἐκτὸς μᾶς ὥρας.

§ 13. ἦ δὲ Μίλητος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν άρῶν ἴδι Λσ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις 20 ε' μᾶς ὥρας.

§ 14. ἦ δὲ Κυίδος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν άρῶν, ἴδι Λ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις δ' μᾶς ὥρας.

§ 15. αἱ δὲ Σάρδεις ἔχουσι τὴν μεγίστην ἡμέραν 25 άρῶν ἴδι Εδ', καὶ διεστήκασιν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις η' μᾶς ὥρας.

§ 16. ἦ δὲ Μαγνησία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει άρῶν ἴδι γ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δύσεις η' μᾶς ὥρας.

Ptol. Geogr. II.
LIB. VIII. CAP. 17.

§ 17. ἡ δὲ Ἀπάμεια τῆς Φορδλας ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅτι ἔδω, καὶ λέγεται ύπό τοῦ αὐτοῦ ἱγιστα τῇ Ἀλεξάνδρεια μεσημβριών.

§ 18. ἡ δὲ Κίβυρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅτι ἔδω, καὶ ύπό τοῦ αὐτοῦ ἱγιστα τῇ Ἀλεξάνδρεια μεσημβριών.

§ 19. ἡ δὲ Μιτυλήνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅτι ἔδω, καὶ διώστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δόσην ἅμα μιᾶς γαρ.

§ 20. ἡ δὲ Χῖος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅτι ἔδω, καὶ διώστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δόσην δὲ ἡμέρας μιᾶς γαρ.

§ 21. ἡ δὲ Ρόδος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅτι ἔδω, καὶ διώστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς δόσην δὲ ἡμέρας μιᾶς γαρ.
§ 27. ἦ δὲ Ἁμισόσ ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρων ἤ ἦ', καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς μίας ὥρας γ'.

§ 28. ἦ δὲ Ἁγνύρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐχει ὄρων ἤ ἦ', καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς ἢ μίας ὥρας.

§ 29. ἦ δὲ Γέρμα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐχει ὄρων ἤ ἦ', καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς ὅλην παντολός.

§ 30. ἦ δὲ Πεσσιλίος ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρων ἤ, καὶ μικρόν διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς.

§ 31. Τῆς δὲ Παμφυλίας ἡ μὲν Σίδη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐχει ὄρων ἤ Σίδη, καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς ἐ' μίας ὥρας.

§ 32. ἦ δὲ Πέργη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐχει ὄρων Σίδη, καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς Σ' μίας ὥρας.

§ 33. ἦ δὲ Ἀσπανδός ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν μικρόν Σίδη, καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς ἢ μίας ὥρας.

§ 34. ἦ δὲ Ταμπεσοῦς ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρων Σίδη, καὶ διήστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολάς Σ' μίας ὥρας.

§ 35. (*) Τῆς δὲ Καππαδοκίας ἡ μὲν Τραπεζοῦς ἐχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὄρων

P 2

d', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς γ']

§ 36. ἡ δὲ Κόρμανα ἡ Ποντικὴ ἦχε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἢ "ἔ," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς τρίτῳ καὶ ὄγδοφ μιᾶς ὥρας.

§ 37. τὰ δὲ Μάζακα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦχε ὥραν ἢ "ἔγγυς," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς γ] μιᾶς ὥρας.

§ 38. [Τῆς δὲ Μικρᾶς Ἀρμενίας]

§ 39. ἡ δὲ Μελίτην ἦ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦχε ὥραν ἢ "ἔγγυς," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς λισ' μιᾶς ὥρας.

§ 40. ἡ δὲ Νικόπολις τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας ἦχε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἢ "ή," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς λισ' μιᾶς ὥρας.

§ 41. τὰ δὲ Σάταλα τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας τὴν μεγίστην ἡμέραν ἦχε ὥραν ἢ "ή," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς ἦμισε καὶ ὄγδοφ μιᾶς ὥρας.

§ 42. Τῆς δὲ Κιλικίας.

§ 43. ἡ μὲν Σελίνος ἦχε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἢ "ἔβτο," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς δ'] μιᾶς ὥρας.

§ 44. ἡ δὲ Πομπηία ὡπολική, ἡ καὶ Σ' ολοι, ἦχε τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ἢ "ἔβτο," καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς λισ' μιᾶς ὥρας.

§ 45. ἡ δὲ Μαλλός ἦχε τὴν μεγίστην ἡμέραν
Κεφ. η'.

Ἀσίας Πίναξ Β'.

§ 1. Ὅ δεύτερος πίναξ τῆς Ἀσίας περιέχει 
Σαρματίαν τὴν ἐν τῇ Ἀσίᾳ.
Ὁ δὲ διὰ μέσον αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς 
τόν μεσημβρινόν, ὅτι τὰ ξ πρὸς τὰ ιβ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολὰς Σκυθίας καὶ μέρες Κασπίας Ἡλύσσης, ἀπὸ δὲ με-
σημβρίας Ἑυξείνου Πόντου μέρες καὶ Κολχίδας καὶ 
Ἰβηρίας καὶ Ἀλβανίας, ἀπὸ δὲ δύσεως Σαρματίας τῇ ἐν 
Εὐφρατεὶ καὶ Μαυράδι θάλασσα καὶ Βοσπόρῳ Κιμερίκῳ, 
ἀπὸ δὲ ἀρχαῖος ἀγνώστοι γῆς.

§ 3. Τῶν δὲ ἀναμαζομένων 
ἐν τῇ Σαρματίᾳ 
πόλεων ἦ μὲν Ἐρμοῦνας σα τὴν μεγίστην ἦμέραν ἔχει 
ὡρῶν ἰσημερίων  ἐν ᾿Σίρι, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρεία 
πρὸς ἀνατολῆς γ' μίας ὡρας ἰσημερίως.

§ 4. ᾿Η δὲ Οἴνανθία τὴν μεγίστην ἦμέραν ἔχει 
ὡρῶν ἐν ᾿Εύρηκα, καὶ διέστηκε Ἀλεξανδρεία πρὸς 
ἀνατολῆς διμοίρῳ ἐχθρίστα μίας ὡρας.
§ 5. ἡ δὲ Ταναίτης τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅφης ἀνθρώποις τὰ ἐπιστήμην Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γ᾽ ἡ μᾶς ὁφας.

§ 6. ἡ δὲ Τυράμβη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅφης ἀνθρώποις τὰ ἐπιστήμην Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ἡ μᾶς ὁφας.

§ 7. ἡ δὲ Ναύαρις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅφης ἀνθρώποις τὰ ἐπιστήμην Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γ᾽ ἡ μᾶς ὁφας.

Κεφ. ἦθ.

(*) Ἀσίας Πίναξ γ᾽.

§ 1. ὁ τρίτος πύραξ τῆς Ασίας περιέχει

Κολχίδα,

καὶ Ἰβηρίαν,

καὶ Ἀλβανίαν,

καὶ τὴν Μεγάλην Ἀρμενίαν.

Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινοῦν, οὗ τα ἣδ πρὸς ἢ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ δὲ δὴ πύραξ ἀπὸ μὲν ἄνατολον ἡ μέρος τῆς Ύρικαίας καὶ ὑπάρχει ὑπὸ τῆς Μηδίας, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Ἀφοεποταμαί καὶ Ἀσσυρία, ἀπὸ δὲ δύσως Καππαδοκία καὶ μέρος τοῦ Εὐξείτου Πόντου, ἀπὸ δὲ ἄρχοντων Σαρματίας τῇ ἂν Ασίᾳ.

§ 3. Τῶν μὲν οὖν ἐν τῇ Κολχίδει διασέμων πόλεων ἡ μὲν Λεσικούριας ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅφης ἱστημερίας ἡ ἡ ἡ ἢδ, καὶ διέστηκαν Ἀλεξανδρείαις τρῶς ἀνατολάς γ᾽ καὶ ἢδ μᾶς ὁφας ἱστημερίας.
§ 4. ἦ δὲ Φάσις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ἐν Σ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ἡμέρας καὶ τρίτῳ μᾶς ὥρας.

§ 5. Τῆς δὲ Ἰβηρίας

ἡ μὲν Ἄρτανίσα ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὡρῶν ἐν Σιβ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς.

§ 6. ἦ δὲ Ἀρμάκτικα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν καὶ γῆς, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς.

§ 7. Τῆς δὲ Ἀλβανίας

ἡ μὲν Γαγγάρα (ἡ Γαύταρα) τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐν Σ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς νῦν.

§ 8. ἦ δὲ Ἀλβανία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐν Σ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς νῦν.

§ 9. ἦ δὲ Ὁσσία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐν γῆς, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς νῦν.

§ 10. Τῆς δὲ Μεγάλης Ἀρμενίας

ἡ μὲν Ἄρταξάτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐν Σ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς νῦν.

§ 11. ἦ δὲ Ἀρμασύλα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐν Σ., καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς καὶ δεκάτως.

§ 12. ἦ δὲ Θωσία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἐν γῆς, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὥρας μᾶς καὶ ἔκτω.
§ 13. η δὲ Ἀφτέμιτα τήν μεγίστην ἤμεραν έχει ἀργὸν ἢ Λυχν., καὶ διέστικεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς ὅφας μᾶς ἡ.

§ 14. η δὲ Ἀφσαμόσατα τήν μεγίστην ἤμεραν 5 ἔχει ἀργὸν ἢ, καὶ διέστικεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς Σθ μᾶς ὅφας.

Κεφ. κ'.

Ἀσίας Πίναξ ξ. δ'.

§ 1. Ο τάπατος πίναξ τῆς Ἀσίας περιέχει

Κύπρον,

Συρίαν,

Ἰουδαίαν,

Ἀραβίαν Πετραίαν,

Ἀραβίαν Ἐφημον,

Βαβυλωνίαν,

Μεσοποταμίαν.

Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον έχει πρὸς τῶν μεσημβριών, οὗ τὰ ἐ πρὸς τὰ ξ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἀσσυρίας καὶ Σουριανῆ καὶ μέρες τοῦ Περσικοῦ κόλπου, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας τῶν τε μυχῶν τοῦ Ἀραβίου κόλπου καὶ τῆς Εὐδαιμονίας Ἀραβίας, (*) ἀπὸ δὲ δύσως Κιλίκας καὶ τῶν Ἰσσικῶν κόλπων καὶ πελάγεων Διγυντῆς καὶ Συριακῶς καὶ Παμφυλίας καὶ Διγύντου μέρες, ἀπὸ δὲ ὁ πλευρὰ τῶν τε Κιλίκων σύλλογοι καὶ μέρες τῆς Καπ-25 παδοκλᾶς καὶ τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας.

§ 3. Τῶν μὲν ὁν
Τρίτη Κύπρος

dιασήμων πόλεων ἡ μία Πάφος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἵσημερινῶν ἰδ ὑπῆρ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς δ' μίας ὥρας ἐσημερίνης.

§. 4. ἡ δὲ Ἁμαθοὺς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν 3 ὁρῶν ἰδ ὑπῆρ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γ' μίας ὥρας καὶ ἵπτε.

§. 5. ἡ δὲ Σαλαμίς ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἰδ ὑπῆρ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γ' μίας ὥρας.

§. 6. Τῆς δὲ Συρίας

ἡ μία Λαοδίκεια ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἰδ ὑπῆρ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς 2 3 μίας ὥρας καὶ ἵπτε.

§. 7. ἡ δὲ Ἀντιοχεία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει 15 ὁρῶν ἰδ ὑπῆρ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς 12 μίας ὥρας.

§. 8. ἡ δὲ Ἱεροπόλεις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἰδ ὑπῆρ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς 18 μίας ὥρας.

§. 9. ἡ δὲ Ἀπάμεια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἰδ ὑπῆρ', ἐγχυστα ἐν ἡγίστωρ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ἐν μίας ὥρας.

§. 10. ἡ δὲ Πάλμνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἰδ ὑπ' ἐγχυστα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς 21 ἀνατολάς ἐν μίας ὥρας καὶ ἐσθάρτω μίας ὥρας.

§. 11. ἡ δὲ Ἡλλον πόλεις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὁρῶν ἰδ ὑπ'); καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς 3 μίας ὥρας καὶ ἵπτε.
§ 12. ἡ δὲ Πανιὰς Κασάρεια ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὥραν ὅ, ὅ ἐγγύτα, καὶ διέστησεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολὰς ἐ μίας ὥρας.

§ 13. ἡ δὲ Αμασπός ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅρων ὅ, καὶ διέστησεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ἡμέρας καὶ ἑδεκάτω μίας ὥρας.

§ 14. Τῆς δὲ Παλαιστίνης Ὁρδαίας ἡ μὲν Κασάρεια τοῦ Στρατεύματος ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅρων ὅ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γιὰ μίας ὥρας.

§ 15. ἡ δὲ Ἀσκαλών ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅρων ὅ, ὅ ἐγγύτα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γ' μίας ὥρας.

§ 16. ἡ δὲ Τιβερίας ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅρων ὅ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ἐ μίας ὥρας.

§ 17. ἡ δὲ Νεάπολις ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅρων ὅ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς γβ' μίας ὥρας.

§ 18. ἡ δὲ Αἰλία Κασιτωλίας Ἰεροσόλυμα ἔχει ὅρων ὅ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐξ μίας ὥρας γ', καὶ ἵ'.

§ 19. Τῆς δὲ Πετραίας Ἀραβίας ἡ μὲν Πέταρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρων ὅ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐξ μίας ὥρας τρίτω καὶ ἑδεκάτω.

§ 20. ἡ δὲ Μηδανὰ ἔχει τὴν μεγίστην ἡμέραν ὅρων ὅ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐξ μίας ὥρας καὶ ἵ'.

§ 21. τὰ δὲ Βόστρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχε
§ 22. ἈΠΕ ΔΕ ΜΙΣΩΝΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ἡ μὲν Ἐδεσσα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἱδὶ 
η', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ἐδ μᾶς 3

§ 23. ἡ δὲ Νίσιβις ἔχει τὴν μεγάλην ἡμέραν

ὁρῶν ἱδὶ γέ', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ἐδ

§ 24. τὸ δὲ Νικηφόριον ἔχει τὴν μεγάλην ἡμέραν ἱδὶ γιβ', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ἐδ ὀρας μᾶς 

§ 25. ἡ δὲ Δάμβανα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἱδὶ 

η', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ἐδ ὀρας μᾶς 

§ 26. ἡ δὲ Σελεύκεια τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἱδὶ γιβ', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ἐδ ὀρας μᾶς 

§ 27. ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΒΥΛΟΝΙΑΣ

ἡ μὲν Βαβυλών ἔχει τὴν μεγάλην ἡμέραν ὀρῶν ἱδὶ γιβ', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ἐδ ὀρας μᾶς 

§ 28. ἡ δὲ Βάρσιτα ἔχει τὴν μεγάλην ἡμέραν ὀρῶν ἱδὶ γ', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἀνατολάς ὀρας μᾶς καὶ τοτάριον ἐγγιστα 

§ 29. ἡ δὲ Ἐρχόη τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὀρῶν ἱδὶ γ', καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἐως ὀρας μᾶς καὶ πέμπτον 

§ 30. ἡ δὲ Ταρηδών ἔχει τὴν μεγάλην ἡμέραν
καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρείας πρὸς ἔως ὁρᾶ μὴ καὶ τρίτῳ.

Κεφ. κα΄.

Ἀσίας Πίναξ ἐ.

§ 1. Ὁ πέμπτος πίναξ τῆς Ἀσίας περιέχει Ἀσσυρίαν,
καὶ Σουσιανήν,
καὶ Μηδιαν,
καὶ Περσίδα,
καὶ Παρθιάν τε τῆν Ἐρημοῦν Καρμανίαν.

Ὁ δὲ διὰ μέσον αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσομηδρινὸν, ὅν τὰ δὲ πρὸς τὰ ἕ.

§ 2. Περιοδεῦσαι δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἀρεία, ἀπὸ δὲ μεσομηδρίας τῆς Καρμανίας τε καὶ τῶν Περσικῶν κόλπων, ἀπὸ δὲ δύσεως τῆς Βαβυλωνίας καὶ τῆς Μεσοποταμίας καὶ μέρες τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας, ἀπὸ δὲ ἀρχῶν τῆς τῆς Ἰρακνίας Ἑλάσθης μέρες καὶ τῆς χώρας Ἰρακνία.

§ 3. Τῶν οὖν ἐν τῇ Ἀσσυρίᾳ διαστῆμα πόλεων ὡς μὲν Νίνος ἐν Νινεὺς τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἢ ἔστερ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἔως ὁρᾶ μὴ καὶ δὲ.

ὦ δὲ Ἁρβηλα τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἢ ἔστερ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἔως ὁρᾶ μὴ καὶ γῆ.

§ 4. η δὲ Κτησίφων τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἢ ἔστερ ἔγγυτα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἔως ὁρᾶ μὴ καὶ γῆ.
§ 5. Τής δὲ Σουσιανῆς ἡ μὲν ὑμώνυμας αὐτῆς πόλις Σουσία τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδι γ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐσώ ὦρα μιᾷ Λ καὶ ἰβ'.

§ 6. ἡ δὲ Ταρβλανα τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει 5 ὁρῶν ἴδις ς', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐσώ ὦρα μιᾷ καὶ Λ ἐγγύστα.

§ 7. [ὁ δὲ Πασινοῦ Χάραξ τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδι ἰβ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὦρας μιᾶς γ'.]

§ 8. Τῆς δὲ Μηδίας ἡ μὲν Κυρόπολις τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδις, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐς ὦρα μιᾷ καὶ γο'.

§ 9. (*) ἡ δὲ Ενεβάτανα τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδι γο', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐς ὦρας μιᾷ Λ καὶ γ'.

§ 10. ἡ δὲ Αρσακία τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδις Λιβ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐς ὦρας μιᾷ Λ καὶ γ'.

§ 11. ἡ δὲ Εὐρωπός τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδις Λιβ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐς ὦρας β' καὶ δ'.

§ 12. Τῆς δὲ Περσίδος ἡ μὲν Ἀξιμα τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδι γ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐς ὦρας μιᾷ Λ καὶ γ'.

§ 13. ἡ δὲ Περσίπολις τήν μεγίστην ἴμεραν ἔχει ὁρῶν ἴδις δ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐς ὦρας β' καὶ ἰβ'.

§ 14. το δὲ Μαρωνίσιον τήν μεγίστην ἴμεραν 30
§ 9. Ἡ δὲ Κάνη τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἢδ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς ὡρὰ μιᾷ ἡμέρας καὶ δεκάτῳ. ὃ δὲ ἡλίος ἔκει δὲ τοῦ ἐτους γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχουν τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοιρὰς ἡθ.

§ 10. Ἡ δὲ Γέροντος τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἡγ' Σα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς ὡρὰ μιᾷ καὶ τριτάρ. ὃ δὲ ἡλίος ἐν αὐτῇ ἀπαξ τοῦ ἐτους γίνεται κατὰ κορυφήν ἐπ' αὐτῇ τῆς Θερινῆς τροπῆς.

§ 11. Ἡ δὲ Μάρα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἡγ' Σα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐω ὡρὰ μιᾷ καὶ ιῆ. ὃ δὲ ἡλίος δὲς τοῦ ἐτους ἔκει γίνεται κατὰ 15 κορυφήν, ἀπέχου τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοιρὰς Σα.

§ 12. Τὸ δὲ Ὅμων τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἡγ' Σα καὶ ιῆ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς ὡρὰ μιᾷ καὶ ιῆ ἐγχύται. ὃ δὲ ἡλίος δὲς τοῦ 20 ἐτους ἔκει γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχου τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοιρὰς Σα.

§ 13. Ἡ δὲ Μέναμβης τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἡγ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς ὡρὰ μιᾷ καὶ ἐκκόστιοι. ὃ δὲ ἡλίος δὲς τοῦ ἐτους ἐν αὖ- 25 τῇ γίνεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχου τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοιρὰς με.

§ 14. Ἡ δὲ Σάββα Θα τὴν μεγάλην ἡμέραν ἔχει ὁρῶν ἡγ', καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἀνατολὰς ὡρὰ μιᾷ καὶ ιῆ. ὃ δὲ ἡλίος δὲς τοῦ ἐτους ἐν αὐτῇ γί-
γεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχαν τῆς Θερμῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοῖρας μὲ.

§. 15. Ἡ δὲ Σάβη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἢς Λη', καὶ διόστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἑω ὅρφα μᾶ καὶ ἀπὸ ὅ debilitating ή ἡλίους διά του ἐκεί γίνεται κατὰ 5 κορυφήν, ἀπέχαν τῆς Θερμῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοῖρας νῆ.

§. 16. Ἡ δὲ Σάφορα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἢς Λη', καὶ διόστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἑω ὅρφα μᾶ καὶ ἀπὸ ἑω ἡλίους διά τοῦ ἐκείνου ἐξ 10 διά τοῦ ἐκείνου κατὰ κορυφήν, ἀπέχαν τῆς Θερμῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοῖρας ἢς σ'.

§. 17. Ὅ δὲ Διοσκορίδους νῆσος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἢς go', καὶ διόστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἑω ὅρφα μᾶ καὶ ἀπὸ ἑω ἡλίους διὰ 15 τοῦ ἐκείνου κατὰ κορυφήν, ἀπέχαν τῆς Θερμῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοῖρας ἢς.

§. 18. Ὅ δὲ Σαφάνδος νῆσος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἢς ἢς ἠγάλλυτα, καὶ διόστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἑω ὅρφας δυσλ ἀ καὶ ἢς λαμβάνει δὲ τοῦ ἡλίου διά τοῦ ἐκείνου κατὰ κορυφήν, ἀπέχαν τῆς Θερμῆς τροπῆς ἐφ' ἑκάτερα μοῖρας μᾶ.

§. 19. Ὅ δὲ Ἀφάνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἢς Λη', καὶ διόστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολάς ὅρφα μᾶ καὶ ἀπὸ.

§. 20. (**) Ἡ μὲν Κάρμανα τὸ βασιλείου τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὅρφων ἢς Λη', καὶ διόστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἑω ὅρφας δυσλ ἀ καὶ ἢς.

PTOL. GEOGR. II.
§ 21. ἡ δὲ Ἀρμούζει τῆς μεγάτης ἡμέρας ἡ ἄρα ἦν ἡ ἐγγύτευσθαι, καὶ διαστήσας Ἀλεξανδρείας πρὸς ἕως ἄραις ὑπὸ  ἡ καὶ καὶ ἡ ἐλαμβάνει δὲ τὸν ἢμιον διὸ τοῦ ἐτος κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς Θεοφήνης τροπῆς τῆς ἕρη ἐκάτερα μολφάς ὑ.

§ 22. Ἡ δὲ Σαμυγία τῆς μεγάτης ἡμέρας ἡ ἄρα ἦν ἡ ἐγγύτευσθαι, καὶ διαστήσας Ἀλεξανδρείας πρὸς ἕως ἄραις ὑπὸ καὶ καὶ ἡ ἐγγύτευσθαι λαμβάνει δὲ τὸν ἢμιον διὸ τοῦ ἐτος κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς Θεοφήνης τροπῆς ἑρ ἐκάτερα μολφάς ὑ.

§ 23. Ἡ δὲ Κάρμενα καὶ τῆς μεγάτης ἡμέρας ἡ ἄρα ἦν ἡ ἐγγύτευσθαι, καὶ διαστήσας Ἀλεξανδρείας πρὸς ἕως ἄραις ὑπὸ καὶ καὶ καὶ τὸ ἢμιον διὸ τοῦ ἐτος λαμβάνει κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς Θεοφήνης τροπῆς ἑρ ἐκάτερα μολφάς μὴ ἐγγύτευσθαι.

Κεφ. πυ'.

Ἀσίας Πίναξ Ι.

§ 1. Ο δὲ δομοῦς πίναξ τῆς Ἀσίας παρέχεται ἐκ τῆς Ἰρόκανιας,

καὶ τῆς Μαργιανῆς,

καὶ τῆς Βακτριανῆς τα

καὶ Σαμχάνους,

καὶ Σάκας,

καὶ τῆς ἑτος Ἰμάου ὕφους Ἐκνθλαν.

Σ 24. ὁ δὲ διά μέσου αὐτοῦ παραλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσομπλήθον, ὅτα ἑ β πρὸς ὑ.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀκατολήκητη ἐντος Ἰμάου ὕφους Ἐκνθλα, ἀπὸ δὲ μεσημβρί-
ας τοι τε υπέρ την ἐντός τε καὶ ἐκτὸς Γαγγού Ἰνδικὴν Ἰμᾶφι ὄρει καὶ Παροπανισάδας καὶ Ἀρεία τῇ τε Παρό-
σαι καὶ μέρει τῆς Υρκανίας Θαλάσσης, ἀπὸ δὲ δύ-
σας μέροι τοῦ Μήδας καὶ Υρκανίας Θαλάσσης καὶ
tῇ ἐν Ἀσίᾳ Σαμικᾶς, ἀπὸ δὲ αὐτῶν ἀναστόχῳ ὑπ.
§ 3. Τῶν οὖν ἐν τῇ Υρκανίᾳ
dιασήμων πόλεων ἦ μὲν ομόνομος τῇ χώρᾳ 'Υρκανία
μητρόπολις τῆς μεγίστης ἦμέραν ἔχον ὁφῶν ἢ Γης',
καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ ὁφῶν ὑφαί
καὶ ιε.
§ 4. ἦ δὲ Ἅμαροῦσα τῆς μεγίστης ἦμέραν ἔχον
ὁφῶν ἢ Δη', καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ
ὁφῶν ὑφαί ζυγόν καὶ ιε.
§ 5. Τῶν δὲ ἐν τῇ Μαργανῇ πόλεων
ἡ μὲν Ἀντίοχεια τῆς μεγίστης ἦμέραν ἔχει ὁφῶν 15
ἐγγυότα, καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ ὁφῶν
τρισὶ καὶ ιε.
§ 6. ἦ δὲ Νίγαια (ἡ Νίγαια) τῆς μεγίστης ἦμέ-
ραν ἔχει ὁφῶν ἢ Θ', καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ ὁφῶν
τρισὶ καὶ ιε.
§ 7. Τῶν δὲ ἐν τῇ Βακτρίανῃ
ἡ μὲν Χατράχαρτα τῆς μεγίστης ἦμέραν ἔχει ὁφῶν
ἐν γράφε ἐγγυότα, καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ
ὁφῶν τρισὶ καὶ ιε.
§ 8. ἦ δὲ Ζαρύσπα τῆς μεγίστης ἦμέραν ἔχει 25
ὁφῶν ἢ Δη', καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ ὁφῶν
τρισὶ καὶ δημολόφῳ.
§ 9. (* ἦ δὲ Βακτρα τῆς μεγίστης ἦμέραν ἔχει
ὁφῶν ἢ, καὶ διόστηκαν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐκ ὁφῶν
τρισὶ γο' καὶ ιε.
§ 10. ἦ δὲ Μαρακάνδα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ ἅγγεις, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὕφασι τρισίν ἡ ἔγγιστα.

§ 11. Τῶν δὲ ἐν τοῖς Σογ διανοίσι πόλεων ἡ μὲν Ἡξίλια τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ ἅγγεις, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὕφασι τρισίν ἡ καὶ ὅ ἔγγιστα.

§ 12. ἦ δὲ Μαροῦκα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ ἅγγεις, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὕφασι τρισίν ἡ καὶ ὅ ἔγγιστα.

§ 13. ἦ δὲ Δρέψα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ ἅγγεις, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὕφασι δὲ.

§ 14. ἦ δὲ Εὐχάτη Ἀλεξανδρεία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὕφασι δὲ καὶ ἡ.

§ 15. Τῆς δὲ ἐντὸς Ἰμάου ὄρους Σκυμίας ἡ μὲν Ἀσπασία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὑφάσι δὲ καὶ ὅ ἔγγιστα.

§ 16. ἦ δὲ Δαύαβα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁφῶν ἢ, καὶ διέστινθεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἃ ὕφασι δυσὶν ἦγ καὶ ἡ.
"Ο δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβριώνον, ὅπερ τὰ β' πρὸς τὰ γ'.

§ 2. Περιοριζόμεθα δὲ ὁ πίνακα ἀπὸ μὲν ἄρκτων καὶ ἀν αὐτοῦ ἀγγέλου γῇ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας Σιναίας της καὶ μέρες τῆς Ἰνδικῆς, ἀπὸ δὲ ήσυχός τοῖς τε Σάκασι καὶ τῇ ἕντος Ἰράκου ὄρους Σινθῆς.

§ 3. Τῶν οὖν ἐν τῇ Σινθῆς διασήμων πόλεων ἡ μὲν Ἰούσθων ἡ Σινθῆς τὴν μεγίστην ἠμέραν ἔχει ὄροιν ἵπται, καὶ διεστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἕω ὀφαίρες ἐξ.

§ 4. ἢ δὲ Ἀὐξακηλα τὴν μεγίστην ἠμέραν ἔχει ὄροιν ἵπται, καὶ διεστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἕω ὀφαίρες ἐξ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἦπται.

§ 5. Τῶν δὲ ἐν τῇ Σηρίκῃ διασήμων πόλεων ἡ μὲν Ἰούσθων ἡ Σηρίκη τὴν μεγίστην ἠμέραν ἔχει ὄροιν ἵπται, καὶ διεστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἕω ὀφαίρες τῆς Ἑλλάδος καὶ ἦπται.

§ 6. ἢ δὲ Ἁρώσαλη τὴν μεγίστην ἠμέραν ἔχει ὄροιν ἵπται, καὶ διεστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἕω ὀφαίρες τῆς Ἑλλάδος καὶ ἦπται.

§ 7. ἢ δὲ Ὅμηρος ὁ τῆς μεγίστης ἠμέρας ἔχει ὄροιν ἵπται, καὶ διεστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἕω ὀφαίρες ἐπὶ ὅλας ἐπὶ ὅλας ἐπὶ ὅλας ἐπὶ ὅλας.
Κεφ. κα'.

(*) 'Ασίας πίναξ, Πίναξ ἡ θ.'

§ 1. Ὁ ἐκτάτως πίναξ τῆς 'Ασίας περιέχει Ἀρειαν,

καὶ Παροπανισάδας,
καὶ Ἀραγγιανή,
καὶ Ἀραχωσιαν,
καὶ Γεδρωσιαν.

Ὁ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρινὸν, ὅποιος ἔγει πρὸς τὰ ἅ.

§ 2. Περιοριζόταται δὲ οὗ πίναξ ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν Ἰνδικῆς, ἀπὸ δὲ μέσημβριας Ἰνδικῆς παλάγων, ἀπὸ δὲ δύσεως ταῖς δυσὶ Καρμανίας καὶ Παρθίας, ἀπὸ δὲ ἀρχιτῶν Μαργιανῆ καὶ Βακτριανῆ.

§ 3. Τὸν οὖν ἐν τῇ Ἀρείᾳ διασημοτέρων πόλεων ἡ μὲν Ἀρεία τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἤ γ', καὶ διώτησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἑω ὥραις τρι-σύν.

§ 4. Ἡ δὲ Βετάξα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἤ γ', καὶ διώτησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἑω ὥραις ἤ ἦν καὶ ἤ.

§ 5. Ἡ δὲ Ἀλεξάνδρεια ἡ ἐν Ἀραλῇ τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἤ ἦν ἤ, καὶ διώτησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἑω ὥραις ἢ καὶ ἤ.

§ 6. Τὸν δὲ Παροπανισάδων ἡ μὲν Ἡ Αναλήβης τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὥραν ἤ ἦν ἤ ἦν ἢ ἠ, καὶ διώτησεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἑω ὥραις ἢ ἦν καὶ ἤ.
ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΑΧΩΣΙΑΣ
η μὲν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ την μεγίστην ἡμέραν ἔχει 15 ὡρῶν ἠδ' εὖ καὶ ἑ', καὶ διόησις Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐω ὡραῖσι γ' καὶ γα'.
ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΔΡΩΣΙΑΣ
η μὲν Κοῦνι την μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἠδ' εὖ καὶ ἑγγύστα, καὶ διόησις Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐω ὡραῖσι 20 γ' καὶ γα'.
ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥΣΑΡΩΝ την μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν ἠδ' ἑ, καὶ διόησις Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐω ὡραῖσι γ' καὶ γα' ὀτριτριτε.
ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΒΙΩΝ την μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὡρῶν 25 ἑγγύστα, καὶ διόησις Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐω ὡραῖσι γ', ὁ δὲ ἠλιος ἐν αὐτῇ ἀποφαζήκτηκε τοῦ ἔστων γνησίως κατὰ κορυφήν, ἐπὶ αὐτὰς Θεριάς τροπάς· καὶ ταῦτα μὲν διὰ τὸ εἶναι ἐγγύς τῶν Θεριών τροπῶν λόγομον.
ΣΤΡΩΝ δ', ότι ἀπεκδε τρίτη μᾶς μοίρας μεγάλης, ύπορ 30.
Κεφ. κς.

(*) Ασίας Πίναξ ι.

§. 1. Ὅ τεκατος πλαξ τῆς Ἀσίας περιέχει
tὴν ἐντὸς Γάγγου τοῦ ποταμοῦ ᾽Ινδικήν
σὺν ταῖς παρακεμέναις αὐτῇ νῆσοις. Ὅ δὲ διὰ μέσου
αὐτοῦ παράλληλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρικὸν,
ὅν τὰ ἱὸ πρὸς τὰ ἱβ.

§. 2. Περιορίζεται δὲ ὁ πλαξ ἀπὸ μὲν ἀν αὐτολύν
τῇ ἑκτὸς Γάγγου ᾽Ινδική, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει
τοῦ Γαγγητικοῦ κόλπου καὶ ᾽Ινδικῷ πελάγει, ἀπὸ
δὲ δύσεως Υδρωσία καὶ ᾽Αραχωσία καὶ τοῖς Παρο-
πανσάδαις, ἀπὸ δὲ ἀρκτῶν τῷ ὑπὸ τοὺς Σογδιανοὺς
καὶ Σάκας ᾽Ιμάω ὀρέι.

§. 3. Τῶν δὲ ἐν αὐτῇ διασήμων πόλεων
ἡ μὲν Σίμουλλα τὴν μνήμην ἠμέραν ἔχει ὁφῶν ἱβ
ἔγον, καὶ διάστηκαν Ἀλεξανδρεία πρὸς ἐν ὅραις γ
καὶ γ. δὲ ἥλιος ἐκέι δις τοῦ ἐτούς ἔχεται κατὰ κο-
φυῆ, ὅτα ἀπέχει τῆς ᾽Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα
μοῖρας γν. β.

§. 4. Ἡ δὲ Μουζιῶς τὴν μνήμην ἠμέραν ἔχει
ἀρτοῦ ἱβ Ἕγ., καὶ διάστηκαν Ἀλεξανδρεία πρὸς ἐν
όφως τρωίν Ε καὶ γ’. ὃ δὲ ἡμίος ἐκεῖ δις τοῦ ἐτούς γίνεται κατὰ κορυφήν, ὅτα ἀπέχει τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μολῆς ὑδ. Ε.

§ 5. Ἡ δὲ Χαβηρίς τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἵπ πηγῆ ἡ ἐν ἄγγιστα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁρῶν τρωίν Ε καὶ ἵπ’ λαμβάνει δὲ τὸν ἡμίον δις τοῦ ἐτούς κατὰ κορυφήν, ὥστε ἀπέχει τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μολῆς μὲ Ε καὶ ἵπ’.

§ 6. Ἡ δὲ Παλεύρις τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἵπ’ γο’ καὶ κ’, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς 10 ἐκ ὁρῶν ε’ καὶ θ’, τῶν δὲ ἡμίων δις τοῦ ἐτούς λαμβάνει κατὰ κορυφήν, ὥστε ἀπέχει τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μολῆς ἐξ Ἡ.

§ 7. Ἡ δὲ Κάσπειρα τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἵπ’ ε’ ἐγγίστα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς 15 ἐκ ὁρῶν τέσσαρες καὶ Ἡ ἐγγίστα.

§ 8. Ἡ δὲ Βουκαβάλα τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἵπ’ ο’ ἐγγίστα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁρῶν δ’ καὶ λ’.

§ 9. Ἡ δὲ Παλιμβοθρα τὴν μεγίστην ἦμεραν 20 ἔχει ὁρῶν ἵπ’ θ’ ἐγγίστα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁρῶν δ’ Ε καὶ λ’.

§ 10. Ἡ δὲ Πάταλα τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἵπ’ γ’ ἐγγίστα, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁρῶν γ’ καὶ Ε’ λαμβάνει δὲ τὸν ἡμίον δις τοῦ ἐτούς 25 κατ’ κορυφήν, ἀπέχει τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μολῆς μὲ Ε καὶ γ’.

§ 11. Ἡ δὲ Βαρβαρεῖ τὴν μεγίστην ἦμεραν ἔχει ὁρῶν ἵπ’ γιβ’, καὶ διέστηκεν Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁρῶν γ’ Ε καὶ ἐκωστῷ. ὃ δὲ ἡμίος δις τοῦ ἐτούς ἐκεῖ 30


§ 12. Ἡ δὲ Βαρύγα α' α τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὀρῷν ὑγί' ἐσ', καὶ διότι διψᾶν Ἀλεξάνδρας πρὸς ὑμῖν ὧμις ὑγί' ἐσ', καὶ κ' τον δὲ ἦλιον διε τοῦ ἔτους λαμβάνει κατὰ κορφήν, ὅπως ἀπέχει τῆς Θερευῆς τροπῆς ἐσ', ἐκάτερα μοῖρας με γ' 

§ 13. Ἡ δὲ Ὅζηνη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὀρῷν ὑγί' ἐσ', ἐγγίστα, καὶ διότι διψᾶν Ἀλεξάνδρας πρὸς ὑμῖν ὧμις δ' λαμβάνει δὲ τὸν ἦλιον διε τοῦ ἔτους κατὰ κορφήν, ἀπέχει τῆς Θερευῆς τροπῆς ἐσ', ἐκάτερα μοῖρας με γ'.

§ 14. (*) Ἡ δὲ Βαλθάνα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὀρῷν ὑγί' ἐγγίστα, καὶ διότι διψᾶν Ἀλεξάνδρας πρὸς ὑμῖν ὧμις δ' ἐγγίστα. ὁ δὲ ἦλιος διε τοῦ ἔτους ἐκεί γίνεται κατὰ κορφήν, ἀπέχει τῆς Θερευῆς τροπῆς ἐσ', ἐκάτερα μοῖρας με γ'.

§ 15. Ἡ δὲ Ἱππόκουρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὀρῷν ὑγί' δ', καὶ διότι διψᾶν Ἀλεξάνδρας πρὸς ὑμῖν ὧμις δ' ἐγγίστα. ὁ δὲ ἦλιος διε τοῦ ἔτους ἐκεί γίνεται κατὰ κορφήν, ἀπέχει τῆς Θερευῆς τροπῆς ἐσ', ἐκάτερα μοῖρας με γ' 

§ 16. Ἡ δὲ Καρούρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὀρῷν ὑγί', καὶ διότι διψᾶν Ἀλεξάνδρας πρὸς ὑμῖν ὧμις τριὰν ὑγί' ἐσ', καὶ κ'. ὁ δὲ ἦλιος διε τοῦ ἔτους ἐκεί γίνεται κατὰ κορφήν, ἀπέχει τῆς Θερευῆς τροπῆς ἐσ', ἐκάτερα μοῖρας με γ'.

§ 17. Ἡ δὲ Μόδουρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἤχει ὀρῷν ὑγί', καὶ διότι διψᾶν Ἀλεξάνδρας πρὸς ὑμῖν ὧμις δ' ἐσ', καὶ γ' λαμβάνει δὲ τὸν ἦλιον διε τοῦ ἔτους ἐκάτερα μοῖρας με γ'.
§ 18. Ἡ δὲ Ὁρθοσφα ἡ Σωφράγος τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὀρέων ἵππων, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρεας πρὸς ἑω ὀράμας δὲ καὶ ἱερὸ τοῦ Ἥλιου δίς τοῦ ἑτοὺς κατὰ πορφυρῆν, ἀπέχοντα τῆς θερμῆς τροπῆς ἐφ’ ἀκάτερα μούρας μὲ γ’.

§ 19. Ἡ δὲ Πλυτυδιδοτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὀρέων ἵππων ἢ δὲ, καὶ διέστηκεν Ἀλεξάνδρεας πρὸς ἑω ὀράμας δὲ καὶ λαμβάνει δὲ τὸν ἡλίου δίς τοῦ ἑτοὺς κατὰ 1η πορφυρῆν, ἀπέχοντα τῆς θέρμης τροπῆς ἐφ’ ἀκάτερα μούρας ἐξ’.

Κεφ. μ’.

Ἀσίας Πίναξ ι’.

§ 1. ὁ ἀνθιστοῖς πέντε τῆς Ἀσίας παρέχει τῇ ἑτός Γάγγου Ἰνδικὴν σὺν ταῖς παρακατωμάσιοις γῆσοις. ὁ δὲ διὰ μέσου παράλληλος λόγον ἔχει τὸν αὐτὸν ἔγγιστα, καὶ τὸν μεσημβρινόν.

§ 2. Περιορίζεται δὲ δ’ πέντε ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν ἀργυρῶστος γῆ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας μέρει τοῦ Γαγγηνατικοῦ κόλπου καὶ Ἰνδικῇ πελώγοι καὶ Μεγάλων κόλπων, ἐπὶ ἀργυρῶστος γῆ, ἀπὸ δὲ δύσεως τῇ ἑντὸς Γάγγου Ἰνδικῇ, ἀπὸ δὲ ἀρχαιών μέρει τοῦ Σαμῶν καὶ Σκύθῃς 25 τῇ ἑντὸς Ἰμαῖον ὄρους καὶ Σκύθῃ.

§ 3. Τῶν οὖν ἐν τῇ ἑντὸς Γάγγου Ἰνδικῇ διασημῶν πόλεων
ἡ μὲν Τάκωλα τὴν μεγλότην ἡμέραν ἔχει ὀφρῶν ὧδ' ἡμερῶν ἦσθ' καὶ διεστηκὼν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ὡς ὀφραις τις καὶ ὡς λαμβάνει δὲ τὸν ἑλιον διὰ τοῦ ἐτους κατὰ κορυφῆν, ἀπέχοντα τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας καί ὡς ἐ.

§ 4. Αἱ δὲ Ζάβατα τὴν μεγλότην ἡμέραν ἔχουσιν ὀφρῶν ὧδ' αὐτῶν, καὶ διεστηκὼν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ὑπὸ ὀφραις ἒπτα πέμπτω καὶ ζ' λαμβάνουσι δὲ τὸν ἑλιον διὰ τοῦ ἐτους κατὰ κορυφῆν, ἀπέχοντα τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας σ vap.

§ 5. Ἡ δὲ Τασσάλει τὴν μεγλότην ἡμέραν ἔχει ὀφρῶν ὧδ' ἐκ γιὰ ἐκ γιὰ γιὰ ἐκ γιὰ, καὶ διεστηκὼν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ὑπὸ ὀφραις τις. ὁ δὲ ἐκλεκτὸς διὰ τοῦ ἐτους ἐκεί γίνεται κατὰ κορυφῆν, ἀπέχον τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῆς ἡθικῆς τροπῆς ἑρ' ἐκάτερα μούρας τῶν ἡθικῶν ἑρ' ἐκάτερα μούρας χ'.
§ 9. ἦ δὲ Ῥάδαμ αρχόκτα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁ ὅραν ἔγγιστα, καὶ διεστηκαὶ Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁραίς ἐγγκεκριμένη.

§ 10. ἦ δὲ ἔν τῇ Ἰαβαδίῳ (ἡ Ἱαβαδίῳ) νῆσον μητρόπολις Ἀργοῦ ἡ μεγίστη ἡμέραν ἔχει ὁ ὅραν ἔγγιστα, καὶ διεστηκαὶ Ἀλεξανδρείας τοῦ νοτίου πόλου ὑπὲρ τῆς ἐξηρμένου πρὸς ἀνατολᾶς ὁραίς ἐγγκεκριμένην καὶ ἕνυμος ἐκεῖ διὸ τοῦ ἔκτου γίνεται κατὰ κορυφῆν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μοῖρας ἐγγίστα.

§ 11. Τῶν δὲ ἐν ταῖς Σιναίς διασήμων πόλεων ἡ μὲν Ἀσπίθρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁ ὅραν ἔγγιστα, καὶ διεστηκαὶ Ἀλεξανδρείας πρὸς ἐκ ὁραίς ἐγγκεκριμένης ἐκεῖ διὸ τοῦ ἔκτου γίνεται κατὰ κορυφῆν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μοῖρας ἐγγίστα.

§ 12. Αἱ δὲ Σιναὶ ἡ Ἐθναὶ μητρόπολις τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχουσιν ὁ ὅραν ἔγγιστα, καὶ διεστηκαὶ Ἀλεξανδρείας πρὸς ἀνατολᾶς ὁραίς ἐγγκεκριμένης τοῦ δὲ διὰ τῶν Μακάρων νῆσῶν τοῦ τό δυτικῶν πέρας τῆς ἐγγυσμένης ἐγγίστα, ἀφορρίζοντος μεσημβρίνου πρὸς ἀνατολὰς ὁραίς ἐγγυσμένης ἐγγίστα. ὁ δὲ ἐκεῖ διὸ τοῦ ἔκτου εἰκαί γίνεται κατὰ κορυφῆν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μοῖρας ἐγγίστα.

§ 13. Ο δὲ τῶν Σιναίν ὁμοῦς τὰ Καττήγαρα τὴν μεγίστην ἡμέραν ἔχει ὁ ὅραν ἔγγιστα, καὶ διεστηκαὶ Ἀλεξανδρείας τοῦ νοτίου πόλου ὑπὲρ τῆς ἐξηρμένου πρὸς ἀνατολᾶς ὁραίς ἐγγκεκριμένης τοῦ πόλεως ἐν τῇ Ἐγγίστα ἐγγυσμένης ἐγγίστα. ὁ δὲ ἐκεῖ διὸ τοῦ ἔκτου ἐκεῖ γίνεται κατὰ κορυφῆν, ἀπέχων τῆς Θερινῆς τροπῆς ἐφ’ ἐκάτερα μοῖρας ἐγγίστα.
Κεφ. κη.

Ἀσίας Πίναξ εἴσ.

§ 1. Ὅπως καὶ ταλαιπώρας πίναξ τῆς Ἀσίας παρέχει τὴν Ταπροβάνην ἰησοῦν ἐν ταῖς περὶ αὐτὴν ἰησοῦς. Ο δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ παράλληλος λόγου ἦκε τὸν αὐτὸν καὶ τὸν μεσομβρικόν.

§ 2. Περιορίζεται δὲ ο πίναξ πάντοθεν Ἰνδικῷ πελάγει.

§ 3. Τῶν οὖν ἐν αὐτῇ διασημοτέρων πόλεων ἡ μὲν Ναγάδιβα τῆς μεγάλης ἦμεραι ἦκεν ὄροιν ἵνα οὕτως, καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐν ὀραίας τῆς σφαγῆς ἠμοίως καὶ διεκάτω τὸν δὲ ἦλιον διὰ τοῦ ἔτους λαμβάνει κατὰ κορυφὴν, ἀπέχοντα τῆς Θερμής τροπῆς ἐφ᾽ ἐκάτερα μολίφας ὁ ἐγγιστὰ.

§ 4. Ἡ δὲ Ταλάκωρον τῆς μεγάλης ἦμεραι ἦκεν ὄροιν ἵνα καὶ εὐθείᾳ Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐν ὀραίας σταῖ καὶ ἵνα ὁ δὲ ἦλιος ἐκεῖ διὰ τοῦ ἔτους γένεται κατὰ κορυφήν, ἀπεχών τῆς Θερμής τροπῆς ἐφ᾽ ἐκάτερα μολίφας Ξβ.

§ 5. (*) Τὸ δὲ Μαγαρμού μητρόπολις τῆς μεγάλης ἦμεραι ἦκεν ὄροιν ἵνα καὶ διόστηκεν Ἀλεξάνδρειας πρὸς ἐν ὀραίας σταῖ καὶ εὐθείᾳ ὁ δὲ ἦλιος διὰ τοῦ ἔτους ἐκεῖ γένεται κατὰ κορυφήν, ἀπέχων τῆς Θερμής τροπῆς ἐφ᾽ ἐκάτερα μολίφας ὁ ὁ καὶ γὸ ἐγγι-
Terrae cognitae provinciae. 255

Κεφ. κθ'.

(*) "Exthesis chronon tis oikouménhs."

Aide toin ai geoseptasi ékafxhai ñ satrapinai tis oikouménhs.

§ 1. Eupóptas

πιναξ α'.

'Isbrynia vipsos Bréstanivn
'Alexivwos vipsos Bréstanivn
[Tholit vipsos].

§ 2. πιναξ β'.

'Isopanla Batikha
'Isopanla Dounitavla
'Isopanla Tofíkawstái

§ 3. πιναξ γ'.

Galila 'Dounitavla
Galila Dounidounstí
Galila Basîn
Keltogalatia Naubeswstí.

§ 4. πιναξ δ'.

'Isopanla Megálh.

§ 5. πιναξ ε'.

'Patula xai Oúndelkla
Nofívón

* Adnot. Titulum ad modum summariorum cuiusque libri compositum huic segmento praemittendum cen- 25 sui: "Exthesis — oikouménhs."
Παννονία ἢ ἄνω
Παννονία ἢ κάτω
'Iλλυρία καὶ Αλματία
Λιθουανία.

§ 6. πίναξ ε'.

'Italia
Κύρης νῆσος

§ 7. πίναξ ε'.

Σαρδῶ νῆσος
Σικαλία νῆσος

§ 8. πίναξ η'.

Σαμπατία ἢ ἐν Εὐρώπῃ
Ταυρικὴ Χερσόνησος.

§ 9. πίναξ θ'.

Ἰάζυγες Μετανάσται
Δαυίδ
Μυσία ἢ ἄνω
Μυσία ἢ κάτω
Θράκη
Χερσόνησος.

§ 10. πίναξ ι'.

Μακεδονία
'Ηπειρός
'Αχαΐα

Πελοπόννησος
Κρήτη νῆσος
Εὐβοία νῆσος.

§ 11. Ὀμοῦ ἀἱ τῆς Εὐρώπης ἑπαρχίαι ὡς πίνακας ι'.
§ 12. (* ) Διβήνης.
πίναξ α'.

Μανιτανία Τιγγιτανή
Μαυριτανία Κασαργισία.

§ 13. πίναξ β'.

’Αφρική [η] καὶ Νομιδία.

§ 14. πίναξ γ'.

Πεντάπολις η καὶ Κυρηναϊκή

Μαρμαρική

Διβήνη

Δίγυμπτος

Θηβαίς.

§ 15. πίναξ δ'

Διβήνη η ἐντὸς

Μέρος.

Δισιοπία ὑπὸ Δίγυμπτον

η ἐντὸς τούτων πάντων καὶ ἑσομωτάτη Δισιοπία.

§ 16. Ὄμοιοι αἱ τῆς Διβήνης ἑπαρχὶαι ἑβ πίνακες δ'.

§ 17. Ἀσίας.

πίναξ α'.

Πόντος καὶ Βυζινία

ἡ ἰδίως Ασία, ἐν ἡ Ἡ Φούγια

Ἀκιλία

Παμφυλία, ἐν ἡ Παυσιδία

Γαλατία, ἐν ἡ Παφλαγονία καὶ Ἰσαυρία

Καππαδοκία

Ἀρμενία Μικρὰ

Κιλικία.

§ 18. πίναξ β'.

Σαμωνία ἡ ἐν Ἀσίᾳ.

Ptol. Geogr. II.
§. 19. πλαξ γ'.

Κύπρος νήσος
Συρία κολλη
Φωτινή

§. 20. πλαξ δ'.

Παλαιστίνη Ἰουδαία
Αραβία Πετραλα
Αραβία Ἐφθασα
Μεσοποταμία
Βαβυλωνία

§. 21. πλαξ ε'

Ἀσσυρία
Μηδία
Σουσιανή
Περσίς

§. 22. πλαξ ε'

Παρθία
Καρμανία Ἐφθασα

§. 23. πλαξ ζ'

Χρυσαυγή χώρα
Μαργιανή
Βαστριανή
(*) Σογδιανοί
ΤΑΡΡΕΙΑ ΚΟΓΝΙΤΑΙ ΠΡΟΒΙΝΙΑΙ."  259

Σάκαι
Σκυθία ἢ ἐντὸς Ἰμάου ὄρους.
§ 24. πινάξ η'.

Σκυθία ἢ ἐκτὸς Ἰμάου ὄρους
Σημείη.
§ 25. πινάξ θ'.

Ἀρεία
Παροπανούδαν
Ἀραγγοῦν
Ἀραχώσα
Γαδρώσαν.

§ 26. πινάξ ι'.

Ἰνδυή ἢ ἐκτὸς Γάγγον ποταμοῦ.
§ 27. πινάξ ια'.

Ἰνδυή ἢ ἐκτὸς Γάγγον ποταμοῦ
Σικών χώρα.

§ 28. πινάξ ιβ'.

Ταπροβάθη ἡ νῆσος.
§ 29. Ὄμοι καὶ ι οἱ τῆς Ἁσίας ἐπαρχλαὶ μ-θ, πινακεσ ιβ'. ὡς γίνομεν τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐπαρχλαίς 9δ', 20 πινακεσ κα.

§ 31. Τὰ προγραφόμενα ἐξώθεν τοῦ ζωδιακοῦ ἐπὶ τῆς κριστῆς σφαλῆς, ὅσα ἤθη ὑπόκεινται τοῖς ζωδιακοῖς, τούτως ὁ ήλιος κατὰ κυρίαν γίνεται κατιών ἀπὸ βούμβα ἐπὶ νότου, καὶ ἀνών ὁμολογὶς καὶ τοῖς μὲν 25 ἀπαξ τῶν ἀναμύστων, τοῖς δὲ διε. § 31. Εἰσὶ δὲ ὁμολογεῖς οἱ ἐπὶ τὸν ζωδιακὸν ὀικοῦντες ἀπὸ δύσως μέχρις ἀνατολῶν ἀπαντές μέλαινες τὰς χρῶσας Αἰθέρες, καὶ μάλιστα οἱ ὑπὸ τὸν Ἠθημαρίου νύκτος ὀικοῦντες, κατακόρως ἔστω μέλαινες. Οἱ δ' ἐκτὸς τῆς ναθήτου τοῦ 30
κεφ. 1'.

(*) Εκθέσεις μήκους καὶ πλάτους ἐκάστου πίνακος.

§. 1. Εὐρώπης. 10 Τῆς μὲν ὑπὸ Εὐρώπης ὁ μὲν πρῶτος ἔχει μήκους ἀπὸ μοιρῶν ἕν' ὑπὸ μέχρι μοιρῶν λγ' καὶ γίνεται μήκος

* Scholion. "Ὅταν δὲ λέγῃ ὃ τοῦ μέσου αὐτοῦ παραλλήλος λόγον ἔχει πρὸς τὸν μεσημβρίων, διὰ οὗ ἐπὶ τοῦ πρῶτου πίνακος τῆς Εὐρώπης, δὴ τὰ ἅπα καὶ τὰ παράλληλοι τῶν μοιρῶν ἐκάστη μοῖρα τοῦ μήκους ἐστὶ, λόγον ἡχοῦσα πρὸς τὸν μεσημβρίων, ἡταί ἐκάστην μοίραν τοῦ πλάτους, δὲ τὰ 20 ἀκραῖα τὰ παράλληλον τῶν μοιρῶν ἐκάστη μοῖρα πρὸς τὸν μήκος πρὸς τὸν μήκος τοῦ πίνακος πλάτους, ὅπερ ὅλον τὸ τοῦ πίνακος μήκος πρὸς ὅλον τὸ τοῦ πίνακος πλάτους: ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει, ἐν οἷς μὲν τῶν πινάκων πλεῖον γίνε- 25 σθαι τὸ μήκος τοῦ πλάτους: ἐν οἷς δὲ τὸ πλάτος τοῦ μήκους. ταῦτα δὲ οὕτω στοχασμοὶ ὑπειληφότες γεγραφαμεν, ἄλλα πείρα, τὴν ἀκριβείαν εἰρηκότες τῆς ἀληθείας.
μοιρῶν καὶ γ' πλάτος δὲ ἕξει ἀπὸ μοιρῶν ναὶ ι ι μέχρι μοιρῶν εὐ, καὶ γίνεται πλάτος μοιρῶν ια ι.

§ 2. Ὁ δεύτερος ἀπὸ μοιρῶν β ι ἕως μοιρῶν καὶ γίνεται μήκος εὐ πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν λ ε ἕως μοιρῶν μὲ ιδ, ὡς γίνεται πλάτος μοιρῶν ι ιδ.

§ 3. Ὁ τρίτος ἀπὸ μοιρῶν ἕως μοιρῶν καὶ γίνεται μήκος μοιρῶν εὐ πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν μ β ἕως μοιρῶν νδ, ὡς γίνεται πλάτος μοιρῶν ιβ.

§ 4. Ὁ τέταρτος ἀπὸ μοιρῶν καὶ ἕως με ι καὶ γίνεται μήκος μοιρῶν εὐ πλάτος δὲ ἀπὸ μοιρῶν μ τ ιο γ' ἕως μοιρῶν νεθ καὶ γίνεσθαι πλάτος μοιρῶν εὐ ε'.

§ 5. Ὁ πέμπτος ἀπὸ μοιρῶν καὶ ἕως μοιρῶν μτ γ' γίνεται μήκος μοιρῶν εὐ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν μα ἕως μοιρῶν μη, καὶ γίνεται πλάτος μοιρῶν εὐ εττα.

§ 6. Ὁ ἕκτος ἀπὸ μοιρῶν καὶ ἕως μοιρῶν μη γ' γίνεται μήκος μοιρῶν ια ι πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λθ εγ' ἕως μοιρῶν μα δ' γίνεται πλάτος μοιρῶν εὐ ιβ'.

§ 7. Ὁ ἑβδομος ἀπὸ μοιρῶν καὶ γ' ἕως μοιρῶν μβ ἕως μοιρῶν λθ εγ' ἕως μοιρῶν καὶ γ' γίνεται μήκος μοιρῶν εὐ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν μτ ιο γ' ἕως μοιρῶν εὐ, γίνεται πλάτος μοιρῶν εὐ ε'.

§ 8. Ὁ ὑδευς ἀπὸ μοιρῶν μτ ε ἕως μοιρῶν ὅβ ι ι γίνεται μήκος μοιρῶν ι πλάτος ἀπὸ μοιρῶν μτ γ' ἕως μοιρῶν εὐ, γίνεται πλάτος μοιρῶν ι εuitable

§ 9. Ὁ εἴσατος ἀπὸ μοιρῶν μτ ε ἕως μοιρῶν μέ ι ι γίνεται μήκος μοιρῶν εὐ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν μσ γ' ἕως μοιρῶν μη γίνεται πλάτος εὐ εγ'.

§ 10. Ὁ δέκατος καὶ τελευταῖος ἀπὸ μοιρῶν μδ ε' ἕως μοιρῶν νθ εγ' γίνεται μήκος ια γο' πλάτος ἀπὸ 30
μοιράς ὅ τε μοιρὰς μὲ β γίνεται πλάτος μοιρὰς
η γ'.

§ 11. Τῆς δὲ Ἀισίας
ὅ πρῶτος ἀπὸ μοιρῶν ὁ ἔως μοιρὰς κε λγ. γίνεται
μέχρις κβ λγ. πλάτος ἀπὸ μοιρῶν ἔως μοιρῶν λγ
γίνεται πλάτος μοιρῶν ἵ.

§ 12. Ὁ δεύτερος ἀπὸ μοιρῶν ἔως μοιρὰς μὲ
gίνεται μήκος μοιρῶν καὶ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν ἔως
μοιρῶν λδ γο' γίνεται πλάτος μοιρῶν ἕ γο'.

§ 13. Ὁ τρίτος ἀπὸ μοιρῶν μὲ ἕδ ἔως μοιρὰς ἐδ
γίνεται μήκος μοιρῶν ἐδ ἐπὶ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν ἐδ,
ἔως μοιρῶν λβ γίνεται πλάτος μοιρῶν ἕ.

§ 14. Ὁ τέταρτος καὶ τελευταῖος ἀπὸ μοιρῶν ἔως
μοιρῶν πε' γίνεται μήκος μοιρῶν πε' πλάτος ἀπὸ
ἰσημερινοῦ πρὸς βοθῶν μοιρῶν ἐς ἕ, ἀπὸ δὲ τοῦ
ἰσημερινοῦ πρὸς νότων μοιρῶν ἐς μβ ἐλα' ἐς
συνάγεσθαι τῶν τῶν βοθῶν μοιρῶν καὶ νοτίων μοιρῶν
μὴ ἕ.

§ 15. Τῆς δὲ Ἀσίας
ὅ πρῶτος ἀπὸ μοιρῶν ὡς μοιρῶν ὅ β ἕδ. γίνεται
μήκος μοιρῶν ἐς ἕδ. πλάτος ἀπὸ μοιρῶν ἔως
μοιρῶν μὲ ἕδ γίνεται πλάτος μοιρῶν ἕ ἕδ.

§ 16. (*) Ὁ δεύτερος ἀπὸ μοιρῶν ἐδ ἐκ τῆς
ὄπλοκηρου τῆς Μανώτειδος ἀπὸ μοιρῶν ἐς ἔως μοιρῶν
πε' ἕ. γίνεται μήκος μοιρῶν ἐς μβ ἐς ἕ. πλάτος
ἀπὸ μοιρῶν μὲ γο' ἔως πλάτους μοιρῶν ἐς γ' γίνεται
πλάτος μοιρῶν ἐς γ'.

§ 17. Ὁ τρίτος ἀπὸ μοιρῶν ὁ ἕ ἔως μοιρῶν πε' ἕ
γίνεται μήκος μοιρῶν ἐς πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λὴ ἔως
μοιρῶν μὲ ἕ ἐς γίνεται πλάτος μοιρῶν ἕ ἕ.
§ 18. ὁ τέταρτος ἀπὸ μοιρῶν ἐξ ἓ ἐστὶ μοιρῶν πη ἡ γίνεται μήκος μοιρῶν ἐξ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν κη ἡ ἐστὶ μοιρῶν λῆ ἡ γίνεται πλάτος μοιρῶν λῆ.

§ 19. ὁ πέμπτος ἀπὸ μοιρῶν ὑπὸ ἓ ἐστὶ μοιρῶν φα ἡ γίνεται μήκος μοιρῶν κη ἐξ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν κη ἡ ἐστὶ μοιρῶν μὴ γή ἐστὶ πλάτος μοιρῶν θῆ.

§ 20. ὁ ἑκτός ἀπὸ μοιρῶν ἐξ ἓ ἐστὶ μοιρῶν φα ἐστὶ μήκος μοιρῶν λῆ ἐξ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λῆ ἐστὶ μοιρῶν λῆ γίνεται πλάτος μοιρῶν λῆ.

§ 21. ὁ ἑβδομος ἀπὸ μοιρῶν ἐξ ἓ ἐστὶ τὴν ὅλην πήγειαν τῇ Ὑπανασ στὸ μοιρῶν ὑπὸ ἓ ἐστὶ μοιρῶν φα ἐστὶ μήκος μοιρῶν θῆ κη ἐστὶ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λῆ ἐστὶ μοιρῶν θῆ ἐστὶ μοιρῶν μὴ γίνεται πλάτος μοιρῶν μὴ.

§ 22. ὁ ὀγδοος ἀπὸ μοιρῶν μῆ μὴ μοιρῶν ἐστὶ μήκος μοιρῶν λῆ ἐστὶ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λῆ ἐστὶ μοιρῶν λῆ γίνεται πλάτος μοιρῶν λῆ.

§ 23. ὁ ἐνναος ἀπὸ μοιρῶν μῆ μὴ μοιρῶν ἐστὶ μήκος μοιρῶν κη ἐστὶ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν κη ἐστὶ μοιρῶν λῆ γίνεται πλάτος μοιρῶν λῆ.

§ 24. ὁ δέκατος πλαταῖ τῆς Ἀσίας ἀπὸ μοιρῶν μῆ ἐστὶ μήκος μοιρῶν λῆ ἐστὶ πλάτος ἀπὸ μοιρῶν λῆ γίνεται πλάτος μοιρῶν λῆ.

§ 25. ὁ ἑνδεκάτος ἀπὸ μοιρῶν μῆ ἐστὶ τῆς τοῦ Διαμοντενού ποταμοῦ πηγάς, ὁς συμβάλλει τῷ Γάγγγγ̃ 25 ὀλὸ ἐστὶ μῆ ἐστὶ πλάτος ἀπὸ τοῦ ἱσημερινοῦ πρὸς βορίδαν μοιρῶν λῆ ἐστὶ τοῦ ἱσημερινοῦ πρὸς νόταν μοιρῶν μῆ ἐστὶ τοῦ ἱσημερινοῦ μῆ μῆ μῆ.
§ 26. Ὅ δεδεικτος καὶ τελευταῖος ἀπὸ μοιρῶν ἡς ἐξ ἐκ μοιρῶν ὅλον φήμ. γίνεται μίκρος μοιρών ἢ θ. πλάτος ἀπὸ βορείων μοιρῶν ἢ ζ. ἡ διὰ τὴν Κώφιν ἀρωτησίαν καταγραφὴν ὡς ἡν φαινόμενον τῆς πρὸς τὴν Ἰνδικὴν σχέσιν τῆς Ταπροβίας ἐμφαίνη μοιρῶν ἢ γ. ἢ ἀπὸ δὲ νοτίων μοιρῶν ἢ ζ. ἡ δὲ συνάγεσθαι πλάτος μοιρῶν ἢ θ. ἡ ἡ ὅλον εἴκοσι.
Index paginarum
editionis Montani
cum Nobbianaec paginis et versibus collatarum

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>29</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>14</td>
<td>3</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>13</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>18</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>21</td>
<td>3</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>23</td>
<td>9</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>25</td>
<td>5</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>27</td>
<td>6</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>29</td>
<td>9</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>31</td>
<td>7</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>33</td>
<td>5</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>35</td>
<td>10</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>37</td>
<td>17</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lib. II. Pag.</strong></td>
<td><strong>Tom. I. Pag.</strong></td>
<td><strong>Vers.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>77</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>79</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>81</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>84</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>86</td>
<td>26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>89</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>91</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>93</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>95</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>98</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>100</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>102</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>104</td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>106</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>109</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>111</td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>114</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>116</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>120</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>122</td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>125</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>127</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>130</td>
<td>21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>133</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lib. III. Pag.</strong></td>
<td><strong>Tom. I. Pag.</strong></td>
<td><strong>Vers.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>136</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>138</td>
<td>23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>141</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>214</td>
<td>17</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>218</td>
<td>5</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>Lib. IV. 92</td>
<td>220</td>
<td>20</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>223</td>
<td>26</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>226</td>
<td>23</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>229</td>
<td>11</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>232</td>
<td>20</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>235</td>
<td>13</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>238</td>
<td>1</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>241</td>
<td>17</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>244</td>
<td>4</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>246</td>
<td>18</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>249</td>
<td>5</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>251</td>
<td>14</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>254</td>
<td>2</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>257</td>
<td>3</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>259</td>
<td>19</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>261</td>
<td>25</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>264</td>
<td>4</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>266</td>
<td>20</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>269</td>
<td>10</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>272</td>
<td>26</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>275</td>
<td>12</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>277</td>
<td>23</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>280</td>
<td>4</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>283</td>
<td>1</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>-----------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>72</td>
<td>170</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>74</td>
<td>172</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>Lib. VI</td>
<td>146</td>
<td>174</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>86</td>
<td>176</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>91</td>
<td>178</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>96</td>
<td>180</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>101</td>
<td>182</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>107</td>
<td>184</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>112</td>
<td>186</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>117</td>
<td>187</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>123</td>
<td>189</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>130</td>
<td>191</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>Lib. VII</td>
<td>167</td>
<td>193</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>143</td>
<td>195</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>212</td>
<td>6</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>215</td>
<td>1</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>217</td>
<td>7</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>219</td>
<td>27</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>222</td>
<td>8</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>224</td>
<td>15</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>227</td>
<td>15</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>230</td>
<td>11</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>233</td>
<td>11</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>236</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>