C. Valerius Catullus

Cui dono lepidum novum libellum
arida modo pumice expolitum?
Corneli, tibi: namque tu solebas
meas esse aliquid putare nugas.
Iam tum, cum ausus es unus Italorum
omne aevum tribus explicare cartis . . .
Doctis, Iuppiter, et laboriosis!
Quare habe tibi quidquid hoc libelli—
qualecumque, quod, o patrona virgo,
plus uno maneat perenne saeclo!

**V.**

Vivamus mea Lesbia, atque amemus,

rumoresque senum severiorum

omnes unius aestimemus assis!

soles occidere et redire possunt:

nobis cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda.

da mi basia mille, deinde centum,

dein mille altera, dein secunda centum,

deinde usque altera mille, deinde centum.

dein, cum milia multa fecerimus,

conturbabimus illa, ne sciamus,

aut ne quis malus invidere possit,

cum tantum sciat esse basiorum.

**LI.**

Ille mi par esse deo videtur,

ille, si fas est, superare divos,

qui sedens adversus identidem te

 spectat et audit

dulce ridentem, misero quod omnis

eripit sensus mihi: nam simul te,

Lesbia, aspexi, nihil est super mi

 \* \* \* \* \* \* \* \*

lingua sed torpet, tenuis sub artus

flamma demanat, sonitu suopte

tintinant aures gemina, teguntur

 lumina nocte.

otium, Catulle, tibi molestum est:

otio exsultas nimiumque gestis:

otium et reges prius et beatas

 perdidit urbes.

**LVIII.**

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa.

illa Lesbia, quam Catullus unam

plus quam se atque suos amavit omnes,

nunc in quadriviis et angiportis

glubit magnanimi Remi nepotes.

**LXXIX.**

Lesbius est pulcer. quid ni? quem Lesbia malit

 quam te cum tota gente, Catulle, tua.

sed tamen hic pulcer vendat cum gente Catullum,

 si tria natorum suavia reppererit.

**LXXXV.**

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris.

 nescio, sed fieri sentio et excrucior.

**LXXXVII.**

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam

 vere, quantum a me Lesbia amata mea est.

nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta,

 quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.