Via Flāminia

equus in viā prōcēdit. Giscō equum dūcit.

turba est in viā. Giscō turbam vituperat.

!#?@#!\*?!

st! Giscō! fīlius dormit.

Catia fīlium tenet.

canis est Celer. Celer in sepulcrō stat.

Giscō Celerem vocat.

pauper est in sepulcrō. canis pauperem videt.

pauper canem vituperat.

bau! au!

‘vah! Celer est amīcus! tū amīcum habēs!’

īnfāns nōn dormit. Giscō īnfantem tenet.

‘ecce! arcus est in viā! arcus est magnificus!’

Catia arcum videt.

imperātor quoque est magnificus. tū imperātōrem vidēs?

īnfāns est laetus.

Giscō Catiam ānxiē spectat.

imperātor est … Claudius.

Catia nōn est laeta. Catia est Britannica.

servus Giscōnem salūtat. Giscō servum salūtat.

salvē! ego sum Currāx. tū cellam quaeris?

certē ego cellam quaerō.

dominus meus īnsulam in Subūrā habet. īnsula est optima. dominus est Faustus.