Tekst: Apollo cum dracone pugnat

In Griekenland onder de Parnassusberg is een zeer bekende streek, die Delphi heet.

Door de burgers wordt verteld dat daar ooit in een grot een grote Python, een immense slang leefde.

De slang die aan mensen, die een plan vroegen, gaf een antwoord over de toekomst van het ding.

Op een dag zag het orakel de dood van Python door de hand van de zoon van Latona.

Deze tijd sliep Juppiter samen met Latona.

Toen Python dacht dat Latona van Juppiter zwanger was, begon hij te zoeken, want hij wou haar vermoorden.

Hij bracht dan over Apollo over op het bevel van Juppiter dat door Neptunus was gebracht;

en Neptunus, die de boze Juno bangmaakte , bracht haar naar een eiland Ortygiam en het eiland werd door een golf bedekt.

Python zocht Latona, zoals hij met een hongerige hond een burger opspoorde.

Maar toen hij haar niet kon vinden, ging hij terug naar de Parnassusberg.

Maar Apollo de zoon van Latona, nadat hij de vierde dag geboren was, nam hij een boog en een pijl en hij besloot zich te haasten naar de Parnassusberg.

Zij waren er en zij zeiden hem dat hij het onrecht van de moeder wilden wreken.

De angst van Apollo voor de slang trok zich terug in de grot.

Maar het spoor van Apollo, dat overal bemerkt werd, bracht hem naar de grot, waarin dat monster zich verborg.

Vleiend met woorden lokte de God Python uit de grot.

Daar kwam het eerste monster, van wie met geen manier de klauwen, maar ook de vleugels waren er, die de aanval naar de zoon van Juppiter maakte.

Maar Apollo stuurt zonder uitstel zijn pijl naar hem en hij verhindert de aanval van de slang.

Vele pijlen worden gestuurd naar het monster, todat het monster ten slotte viel.

Uiteindelijk begraafde Apollo in die streek de slang, hij bouwde er een tempel en hij verzamelde zijn drievoetige benen en legde ze in de tempel.

Uiteindelijk richtte hij daar het orakel op.