Mars en Venus; R9-15

Maar Mars, zag toen de kunst van de geliefde Vulcanus ver weggaan, hij haastte zich naar het huis van de hemelgoden. Daar was Venus, die zonet van haar vader Jupiter terugkeerde, hij verwachtte haar komst al, toen ging de god van de oorlog het huis binnen en hield de mooie godin haar hand vast en sprak zijn geliefde deze lieve woorden in: “Kom, mijn lieve schat, laten we naar bed gaan. Want jouw echtgenoot is niet thuis; ik geloof dat hij nu aangekomen is in Lemnos.” Zei hij zo en al zijn aangename woorden aan Venus gingen verloren; die immers niets liever wou dan met hem samen te slapen.