Rōmānī deōs et deās laudāre volēbant: saepe lūdōs faciēbant quod volēbant deōs esse laetōs.

Lūdī Rōmānī sacrī Iovī erant: in Lūdīs Rōmānīs Rōmānī magnās epulās faciēbant. multī Rōmānī ad epulās veniēbant; multī agricolae ab agrīs ad urbem veniēbant quod ad epulās adesse volēbant. servī et ancillae cēnam optimam ē vīllīs et tabernīs ad epulās ferēbant: ‘fertis,’ inquiunt Rōmānī, ‘cēnam optimam! volumus deōs et deās esse laetōs! volumus cēnam optimam cōnsūmere!’ servī et ancillae cibum et vīnum bonum in mēnsīs ingentibus posuērunt. Rōmānī cibum cōnsūmpsērunt et vīnum bibērunt; Rōmānī rīdēbant et laetī erant.

Rōmānī etiam deōs et deās ad epulās Iovis vocābant: statuās deōrum et deārum prope mēnsās posuērunt. Rōmānī volēbant deōs et deās adesse quod volēbant epulās esse fēlīcēs.