LECTIO ΙΙΙ: Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει θαλάσσιο κήτος στην ακτή της Αιθιοπίας, το οποίο βλάπτει/αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο αρέσει στον θεό». Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε έναν βράχο. Το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια του. Βλέπει την κόρη και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με δόρυ και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Cepheus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους Cepheus -i = Κηφέας. Πρόκειται για όνομα ελληνικής προέλευσης που ενσωματώθηκε στη λατινική γλώσσα. Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό. Γενική ενικού Cephei και πιο σπάνια Cepheos, δοτική ενικού Cepheo και σπάνια Cephei, αιτιατική ενικού Cepheum και πιο σπάνια Cephea και Cepheon, κλητική ενικού Cepheu (όπως όλα τα ελληνικά κύρια ονόματα σε -eus. Το ίδιο ισχύει και για το Perseus).
* Cassiope : ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους Cassiope -es = Κασσιόπη. Πρόκειται για όνομα ελληνικής προέλευσης που ενσωματώθηκε στη λατινική γλώσσα. Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό. Οι πτώσεις: η ονομαστική είναι Cassiope, η γενική είναι Cassiopes και σπανιότερα Cassiopae, η δοτική είναι Cassiopae, η αιτιατική είναι Cassiopen και πιο σπάνια Cassiopem, η κλητική είναι Cassiope και η αφαιρετική είναι Cassiope.
* Andromedam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους Andromeda -ae = Ανδρομέδα. Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό. Το όνομα Andromeda έχει τη γενική ενικού Andromedae και σπάνια Andromedes, την αιτιατική Andromedam και σπάνια Andromedan ή Andromeden, την κλητική και αφαιρετική Andromeda και σπάνια Andromede.
* filiam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους, filia -ae = κόρη. Σχηματίζει τη δοτική και αφαιρετική πληθυντικού και σε -is και σε -abus (filiis filiabusque =κόρες και γιοί), όταν χρειάζεται να γίνει διάκριση από τις αντίστοιχες πτώσεις του αρσ. filius.
* habent: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας habeo, habui, habitum, habēre = έχω.
* superba: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους του επιθέτου θετικού βαθμού της β’ κλίσης superbus, -a, -um = υπερήφανος, -η, -ο. (συγκριτικός βαθμός: superbior, -ior, -ius και υπερθετικός βαθμός: superbissimus, -a, -um).
* formā: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους forma –ae = μορφή, ομορφιά.
* suā: αφαιρετική ενικού, θηλυκού γένους, της κτητικής αντωνυμίας γ’ προσώπου (για έναν κτήτορα ή για πολλούς κτήτορες) suus, -a, -um = δικός του, δική του, δικό του και δικός τους, δική τους, δικό τους. Εδώ για έναν κτήτορα.
* cum: πρόθεση + αφαιρετική= με, μαζί με.
* Nymphis: αφαιρετική πληθυντικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους Nympha -ae = Νύμφη. To ουσιαστικό Nympha είναι ελληνικό όνομα που ενσωματώθηκε στη λατινική γλώσσα και κλίνεται ως εξής: ονομαστική: Nympha και Nymphe, γενική Nymphae και Nymphes, αιτιατική Nympham και Nymphen, κλητική και αφαιρετική Nympha και Nymphe.
* se: αιτιατική ενικού της προσωπικής αντωνυμίας γ’ προσώπου που λειτουργεί ως αυτοπαθητική (εδώ θηλυκού γένους) = τον εαυτό του, τον εαυτό της, τον εαυτό του.
* comparat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της α’ συζυγίας comparo, comparavi, comparatum, comparāre =συγκρίνω.
* Neptunus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’β’ κλίσης, αρσενικού γένους Neptunus -i = Ποσειδώνας. Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό.
* iratus: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης iratus, -a, -um = οργισμένος, -η, -ο. (συγκριτικός βαθμός: iratior, -ior, -ius και υπερθετικός βαθμός: iratissimus, -a, -um. Πρόκειται κυρίως για τη μετοχή παρακειμένου του αποθετικού ρήματος της γ’ συζυγίας irascor, iratus sum, iratum, irasci = οργίζομαι).
* ad: πρόθεση + αιτιατική = προς, σε.
* oram: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους ora -ae = ακτή.
* Aethiopiae: γενική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους Aethiopia -ae = Αιθιοπία. Ως κύριο όνομα χώρας δεν έχει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό.
* urget: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας urgeo, ursi, ---, urgēre = σπρώχνω, στέλνω.
* beluam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους belua -ae = κήτος.
* marinam: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης marinus, -a, -um = θαλάσσιος. Το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά, καθώς δηλώνει τοπική σχέση.
* quae: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* incolis: δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, αρσενικού (σπανιότερα και θηλυκού) γένους, incola -ae = κάτοικος.
* nocet: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας noceo, nocui, nocitum, nocēre = βλάπτω, αφανίζω. Το ρήμα συντάσσεται με δοτική.
* oraculum: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους oraculum -i = μαντείο.
* respondet: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας respondeo, respondi, responsum, respondēre =απαντώ. Το ρήμα συντάσσεται με δοτική του προσώπου.
* regia: ονομαστική ενικού του επιθέτου της β’ κλίσης, θηλυκού γένους regius, -a, -um = βασιλικός, -ή, -ό. Το επίθετο ως παράγωγο από ουσιαστικό (rex> regius) δεν σχηματίζει παραθετικά.
* hostia: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους hostia -ae = σφάγιο (για θυσία).
* deo: δοτική ενικού του ανωμάλου ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους deus -i = θεός. Το ουσιαστικό deus δεν έχει εύχρηστη του κλητική του ενικού (dee) και αντί αυτής χρησιμοποιείται η κλητική του συνωνύμου ονόματος divus = dive, ενώ οι μεταγενέστεροι Λατίνοι χρησιμοποιούσαν την ενική ονομαστική deus. Επίσης, στον πληθυντικό αριθμό σε όλες τις πτώσεις, εκτός από την αιτιατική, έχει διπλούς και τριπλούς τύπους. Βλ. και Τζάρτζανος Αχ., Λατινική Γραμματική, ΟΕΔΒ, σελ 15, παρ.19.1.
* placet: γ’ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας placeo, placui, placitum, placēre = αρέσω. Το ρήμα συντάσσεται με δοτική.
* tum: επίρρημα χρονικό = τότε
* scopulum: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους, scopulus -i = σκόπελος, βράχος.
* adligat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της α’ συζυγίας adligo (ή alligo), adligavi, adligatum, adligāre = δένω (σε κάτι).
* movet: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας moveo, movi, motum, movēre = κινώ.
* repente: επίρρημα τροπικό = ξαφνικά.
* Perseus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους Perseus -i = Περσέας. Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό. To ουσιαστικό Perseus έχει τη γενική ενικού Persei και σπάνια Perseos, τη δοτική Perseo και σπάνια
Persei, την αιτιατική Perseum και σπάνια Persea και Perseon.
* calceis: αφαιρετική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους calceus -i = υπόδημα.
* pennatis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης pennatus, -a, -um = φτερωτός, -ή, -ό. Το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* advolat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της α’ συζυγίας advolo, advolavi, advolatum, advolāre = καταφθάνω πετώντας, σπεύδω.
* puellam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους puella-ae = κοπέλα, κορίτσι.
* videt: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας video, vidi, visum, vidēre = βλέπω
* stupet: γ’ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’συζυγίας stupeo, stupui, ---, stupēre = θαμπώνομαι, βουβαίνομαι.
* hasta: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους hasta -ae = δόρυ.
* delet: γ’ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας deleo, delevi, deletum, delēre = καταστρέφω, σκοτώνω.
* liberat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της α’ συζυγίας του ρήματος libero, liberavi, liberatum, liberāre =ελευθερώνω.
* Aethiopiae: γενική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους Aethiopia -ae = Αιθιοπία. Ως κύριο όνομα χώρας δεν έχει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό.
* valde: επίρρημα ποσοτικό = πάρα πολύ. Πρόκειται για επίρρημα θετικού βαθμού (συγκριτικός: valdius, υπερθετικός: valdissime) προερχόμενο από το δευτερόκλιτο επίθετο validus, -a, -um= ισχυρός, -ή, -ό.
* gaudent: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα του ημιαποθετικού ρήματος της β’ συζυγίας gaudeo, gavisus sum, gavisum, gaudēre = χαίρομαι.

**ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ**

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ**

**A΄ κλίση**

Cassiope -es: θηλυκό (η γενική και αιτιατική ενικού είναι Cassiopes και Cassiopen αντιστοίχως – δεν έχει πληθυντικό).

Andromeda -ae: θηλυκό (δεν έχει πληθυντικό)

filia -ae: θηλυκό (η δοτική και αφαιρετική πληθυντικού είναι filiis και filiabus)

forma -ae: θηλυκό

Nympha -ae: θηλυκό

ora -ae: θηλυκό

Aethiopia -ae: θηλυκό (δεν έχει πληθυντικό)

belua -ae: θηλυκό

incola -ae: αρσενικό (και θηλυκό)

hostia -ae: θηλυκό

puella -ae: θηλυκό

hasta -ae: θηλυκό

**Β΄ κλίση**

Cepheus -i: αρσενικό (δεν έχει πληθυντικό)

Neptunus -i: αρσενικό (δεν έχει πληθυντικό)

oraculum -i: ουδέτερο

scopulus -i:αρσενικό

Perseus-i: αρσενικό (δεν έχει πληθυντικό)

calceus -i: αρσενικό

deus -i: αρσενικό (το ουσιαστικό έχει κλητική ενικού: dive ή deus).

**ΕΠΙΘΕΤΑ**

**Β΄ κλίση**

superbus,-a,-um (συγκριτικός βαθμός: superbior, -ior, -ius και υπερθετικός βαθμός: superbissimus, -a, -um).

marinus, -a, -um

regius, -a, -um

pennatus, -a, -um

iratus, -a, -um

**ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ**

suus, sua, suum (κτητική, για έναν και για πολλούς κτήτορες, εδώ για έναν κτήτορα)

se (προσωπική που εδώ εκφράζει την αυτοπάθεια)

qui, quae, quod (αναφορική)

**ΡΗΜΑΤΑ**

**1η Συζυγία**

comparo, comparavi, comparatum, comparare

adligo, adligavi, adligatum, adligare

advolo, advolavi, advolatum, advolare

libero, liberavi, liberatum, liberare

**2η Συζυγία**

habeo, habui, habitum, habēre

urgeo, ursi,---, urgēre

noceo, nocui, nocitum, nocēre

respondeo,respondi,responsum,respondēre

placeo, placui, placitum, placēre

moveo, movi, motum, movēre

video, vidi, visum, vidēre

stupeo, stupui,---, stupēre

deleo, delevi, deletum, delēre

gaudeo, gavisus sum, gavisum, gaudēre (ημιαποθετικό)

**ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ**

tum

repente

valde (συγκριτικός: valdius, υπερθετικός: valdissime)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (habent: οριστική ενεστώτα).

habent: ρήμα

Cepheus, Cassiope: υποκείμενα του ρήματος habent. Τα υποκείμενα συνδέονται παρατακτικά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et. Andromedam: αντικείμενο του ρήματος habent.

filiam: κατηγορούμενο7 του αντικειμένου (Andromedam) του ρήματος habent. Με τα ρήματα habeo (έχω), do( δίνω), sumo (παίρνω), invenio (βρίσκω), cognosco (γνωρίζω) πολλές φορές έχουμε σύνταξη με δύο αιτιατικές, εκ των οποίων η μία είναι αντικείμενο και η άλλη κατηγορούμενο του αντικειμένου.

Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (comparat: οριστική ενεστώτα).

comparat: ρήμα

Cassiope: υποκείμενο ρήματος comparat. Η αντωνυμία se αναφέρεται στο υποκείμενο (Cassiope) του ρήματος (comparat) και επομένως έχουμε ευθεία αυτοπάθεια.

cum Nymphis: εμπρόθετος προσδιορισμός της παραβολής (δηλώνει σύγκριση) στο ρήμα

comparat.

superba: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο Cassiope λόγω του ρήματος δράσης comparat.

forma: αφαιρετική της αιτίας στο superba ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός. sua: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη forma.

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (urget: οριστική ενεστώτα).

urget: ρήμα

Neptunus: υποκείμενο του ρήματος urget. beluam: αντικείμενο του ρήματος urget.

marinam: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη beluam.

iratus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο Neptunus λόγω του ρήματος δράσης

urget.

ad oram: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει την κίνηση (κατεύθυνση) σε τόπο στο ρήμα urget.

Aethiopiae: γενική κτητική στη λέξη oram.

quae incolis nocet: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στη λέξη beluam της κύριας στην οποία λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός. Εκφέρεται με οριστική (nocet: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

nocet: ρήμα

quae: υποκείμενο του ρήματος nocet.

incolis: αντικείμενο του ρήματος nocet, το οποίο συντάσσεται με δοτική.

Oraculum incolis respondet: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (respondet: οριστική ενεστώτα).

respondet: ρήμα

oraculum: υποκείμενο του ρήματος respondet.

incolis: αντικείμενο του ρήματος respondet. Το ρήμα respondet συντάσσεται με δοτική του προσώπου, που εδώ είναι η λέξη incolis.

«regia hostia deo placet !»: κύρια, επιφωνηματική πρόταση και εκφράζει έντονο ψυχικό πάθος. Εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (placet: οριστική ενεστώτα).

placet: ρήμα

hostia: υποκείμενο του ρήματος placet.

deo: αντικείμενο του ρήματος placet. Το ρήμα placeo συντάσσεται με δοτική. regia: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη hostia.

Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (adligat: οριστική ενεστώτα).

adligat: ρήμα

Cepheus: υποκείμενο του ρήματος adligat. Andromedam: αντικείμενο του ρήματος adligat.

ad scopulum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει τον τόπο στο ρήμα adligat.

Tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα adligat.

belua ad Andromedam se movet: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (movet: οριστική ενεστώτα).

movet: ρήμα

belua: υποκείμενο του ρήματος movet.

se: αντικείμενο του ρήματος movet. H αντωνυμία se αναφέρεται στο υποκείμενο (belua) του ρήματος (movet) και επομένως έχουμε ευθεία αυτοπάθεια.

ad Andromedam: εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης (κατεύθυνσης) σε πρόσωπο στο ρήμα movet.

Repente Perseus calceis pennatis advolat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (advolat: οριστική ενεστώτα).

advolat: ρήμα

Perseus: υποκείμενο του ρήματος advolat.

calceis: αφαιρετική οργανική του οργάνου στο ρήμα advolat.

pennatis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη calceis.

repente: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα advolat.

puellam videt: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (videt: οριστική ενεστώτα).

videt: ρήμα

(Perseus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος videt. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να

θεωρηθεί και η αντωνυμία is.

puellam: αντικείμενο του ρήματος videt.

et stupet forma puellae: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (stupet: οριστική ενεστώτα). Συνδέεται με την προηγούμενη κύρια πρόταση με τον συμπλεκτικό, παρατακτικό σύνδεσμο et.

stupet: ρήμα

(Perseus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος stupet. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να

θεωρηθεί και η αντωνυμία is.

forma: αφαιρετική της αιτίας στο ρήμα stupet.

puellae: γενική κτητική στη λέξη forma.

Perseus hasta beluam delet: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (delet: οριστική ενεστώτα).

delet: ρήμα

Perseus: υποκείμενο του ρήματος delet. beluam: αντικείμενο του ρήματος delet. hasta: αφαιρετική οργανική του οργάνου στο ρήμα delet.

et Andromedam liberat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (liberat: οριστική ενεστώτα). Συνδέεται με την προηγούμενη κύρια πρόταση με τον συμπλεκτικό, παρατακτικό σύνδεσμο et.

liberat: ρήμα

(Perseus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος liberat. Ως εννoούμενο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί και η αντωνυμία is.

Andromedam: αντικείμενο του ρήματος liberat.

Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (gaudent: οριστική ενεστώτα).

gaudent: ρήμα

Cepheus, Cassiope, incolae: υποκείμενα του ρήματος gaudent. Τα υποκείμενα (Cassiope, incolae) συνδέονται μεταξύ τους με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et.

Aethiopiae: γενική κτητική ή αντικειμενική στη λέξη incolae.

valde: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα gaudent.

LECTIO V: ΕΝΑΣ «ΛΑΤΡΗΣ» ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Σίλιος Ιταλικός, o επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Τα 17 βιβλία του για τον δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε (έμενε μόνιμα) στην Καμπανία. Σε εκείνους τους τόπους κατείχε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Τη δόξα του Βιργιλίου επεδίωκε και περιέβαλε με αγάπη το πνεύμα του. Αυτόν τιμούσε, όπως ο μαθητής τον δάσκαλο (τιμά). Το μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε σαν ναό.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Silius: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους Silius -ii/ -i = Σίλιος. To όνομα Silius, ως γνήσιο λατινικό, συναιρεί στην κλητική του ενικού το -ie σε -i (Sili). Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό.
* Italicus: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης Italicus, -a, -um = Ιταλικός, -ή, -ό.
* poeta: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, αρσενικού γένους poeta -ae = ποιητής.
* epicus: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης epicus, -a, -um = επικός, -ή, -ό. Το επίθετο ως παράγωγο από ουσιαστικό (epos> epicus) δεν σχηματίζει παραθετικά.
* vir: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους vir, viri = άνδρας
* clarus: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης, θετικού βαθμού clarus, -a, -um = ένδοξος, -η, -ο. (Συγκριτικός βαθμός: clarior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός: clarissimus, -a, -um).
* erat: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού του βοηθητικού ρήματος sum, fui, esse = είμαι.
* septendecim (XVII): απόλυτο αριθμητικό = δεκαεπτά. Η λέξη είναι άκλιτη.
* libri: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους (συγκοπτόμενου) liber, libri= βιβλίο.
* eius: γενική ενικού, αρσενικού γένους της οριστικής-επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.
* de: πρόθεση + αφαιρετική = για, σχετικά με.
* bello: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους bellum -i = πόλεμος.
* Punico: αφαιρετική ενικού, ουδετέρου γένους του επιθέτου της β’ κλίσης Punicus, -a, -um = Καρχηδονιακός, ή, -ό. Το επίθετο, ως εθνικό, δεν σχηματίζει παραθετικά.
* secundo: αφαιρετική ενικού, ουδετέρου γένους του τακτικού, αριθμητικού επιθέτου της β’ κλίσης secundus, -a, -um= δεύτερος, -η, -ο.
* pulchri: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης, θετικού βαθμού pulcher, pulchra, pulchrum =όμορφος, -η, -ο. (Συγκριτικός βαθμός: pulchrior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός: pulcherrimus, -a, -um).
* ultimis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικού γένους του επιθέτου β’ κλίσης, υπερθετικού βαθμού ultimus, -a, -um = τελευταίος, -α, -ο. To παραθετικό επίθετο δεν έχει θετικό βαθμό, καθώς σχηματίστηκε από την πρόθεση ή επίρρημα ultra. (Συγκριτικός βαθμός: ulterior, -ior, -ius).
* annis: αφαιρετική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους annus -i = έτος.
* vitae: γενική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους vita -ae = ζωή.
* suae: γενική ενικού, θηλυκού γένους της κτητικής αντωνυμίας γ’ προσώπου (για έναν κτήτορα ή για πολλούς κτήτορες^^, -a, -um= δικός του, δική του, δικό του και δικός τους, δική τους, δικό τους. Εδώ για έναν κτήτορα.
* in: πρόθεση + αφαιρετική = σε. Η πρόθεση είναι δυνατόν να συντάσσεται και με αιτιατική.
* Campania: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού
* γένους Campania -ae = Καμπανία. Το ουσιαστικό, ως κύριο όνομα περιοχής, δεν
* σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό.
* se: αιτιατική ενικού της προσωπικής αντωνυμίας γ’ προσώπου (που λειτουργεί ως αυτοπαθητική) = τον εαυτό του, τον εαυτό της, τον εαυτό του
* tenebat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας teneo, tenui, tentum, tenere = κρατώ. Εδώ se tenebat = παρέμενε, έμενε μόνιμα.
* multos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης, θετικού βαθμού multi, multae, multa = πολλοί, πολλές, πολλά. Το επίθετο σχηματίζει ανώμαλα παραθετικά: συγκριτικός βαθμός: plures, plures, plura, υπερθετικός βαθμός: plurimi, plurimae, plurima).
* illis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδετέρου γένους της δεικτικής αντωνυμίας ille, illa, illud = εκείνος, -η, -ο.
* locis: αφαιρετική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους locus -i = τόπος. Στον πληθυντικό κλίνεται και ως αρσενικό loci-orum, όταν σημαίνει χωρία βιβλίου και ως ουδέτερο loca-orum, όταν σημαίνει τόπους, τοποθεσίες (ετερογενές)
* agros: αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης (συγκοπτόμενου), αρσενικού γένους ager, agri = αγρός.
* possidebat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της β’ συζυγίας possideo, possedi, possessum, possidere = κατέχω.
* animum: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους animus -i =ψυχή.
* tenerum: αιτιατική ενικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης, θετικού βαθμού tener, tenera, tenerum = τρυφερός, ευαίσθητος. (Συγκριτικός βαθμός: tenerior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός: tenerrimus, -a, -um).
* habebat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της β’ συζυγίας habeo, habui, habitum, habere = έχω
* gloriae: δοτική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους gloria -ae = δόξα.
* Vergili: γενική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους Vergilius -ii/ -i= Βιργίλιος. To όνομα Vergilius, ως γνήσιο λατινικό, συναιρεί στην κλητική του ενικού το -ie σε -i (Vergili). Ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό.
* studebat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της β’
* συζυγίας studeo, studui, ---, studere =σπουδάζω, επιδιώκω. Το ρήμα συντάσσεται με
* δοτική.
* ingenium: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους ingenium -ii/ -i = πνεύμα, χαρακτήρας.
* -que: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος, εγκλιτική λέξη = και (πρβλ αρχαία ελληνικά: τε).
* fovebat: γ’ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της β’ συζυγίας foveo, fovi, fotum, fovere = περιβάλλω με αγάπη.
* ut: υποτακτικός, παραβολικός σύνδεσμος = όπως.
* puer: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού (και θηλυκού) γένους puer, pueri = παιδί. Το ουσιαστικό εδώ λειτουργεί ως αρσενικό
* magistrum: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης (συγκοπτόμενου), αρσενικού γένους magister, magistri = δάσκαλος.
* honorabat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της α’ συζυγίας honoro, honoravi, honoratum, honorare = τιμώ.
* monumentum: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους monumentum -i = μνημείο.
* quod: ονομαστική ενικού, ουδετέρου γένους της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* Neapoli: αφαιρετική ενικού του ισοσύλλαβου ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους Neapolis -is = Νεάπολη. Η αιτιατική ενικού, κατ’ εξαίρεση, σχηματίζεται σε -im (Neapolim) και η αφαιρετική σε -i (Neapoli). Ως κύριο όνομα περιοχής δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό.
* iacebat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της β’ συζυγίας iaceo, iacui, iacitum, iacere = κείμαι, βρίσκομαι.
* pro: πρόθεση + αφαιρετική = ως, σαν.
* templo: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους templum -i = ναός.
* habebat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού του ρήματος της β’ συζυγίας habeo, habui, habitum, habere= έχω.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

A΄ κλίση

poeta -ae: αρσενικό

vita-ae: θηλυκό

Campania -ae: θηλυκό

gloria -ae: θηλυκό

Β΄ κλίση

Silius -ii/ -i: αρσενικό (Η κλητική ενικού σχηματίζεται σε -i, με συναίρεση του -ie σε-i, [Sili]).

vir, viri: αρσενικό

liber -bri: αρσενικό

bellum -i: ουδέτερο

annus -i: αρσενικό

locus -i: αρσενικό. Στον πληθυντικό κλίνεται και ως αρσενικό loci -orum, όταν σημαίνει χωρία βιβλίου και ως ουδέτερο loca -orum, όταν σημαίνει τόπους, τοποθεσίες (ετερογενές).

animus -i: αρσενικό

ager, agri: αρσενικό

Vergilius -ii / -i: αρσενικό. (Η κλητική ενικού σχηματίζεται σε -i, με συναίρεση του -ie σε-i, [Vergili]).

ingenium -ii/ -i: ουδέτερο

puer -i: αρσενικό και θηλυκό. Εδώ είναι αρσενικό.

magister -stri: αρσενικό

monumentum -i: ουδέτερο

templum -i: ουδέτερο

Γ΄ κλίση

Neapolis -is: θηλυκό [Σχηματίζει την αιτιατική ενικού, κατ’ εξαίρεση, σε -im (Neapolim) και την αφαιρετική του ενικού σε -i (Neapoli)].

ΕΠΙΘΕΤΑ

Β΄ κλίση

Italicus, -a, um

epicus, -a, -um

clarus, -a, -um (συγκριτικός βαθμός: clarior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός:clarissimus, -a, -um).

Punicus, -a, -um

pulcher, pulchra, pulchrum (συγκριτικός βαθμός: pulchrior, -ior, -ius, υπερθετικός βαθμός: pulcherrimus, -a, -um).

multi, multae, multa (συγκριτικός βαθμός: plures, plures, plur(i)a, υπερθετικός βαθμός: plurimi, plurimae, plurima).

tener, tenera, tenerum (συγκριτικός βαθμός: tenerior, -ior, -ius , υπερθετικός βαθμός: tenerrimus, -a, -um).

ultimus, -a, -um (θετικός βαθμός: ultra, συγκριτικός βαθμός ulterior, -ior, -ius). secundus, -a, -um

septendecim: Απόλυτο αριθμητικό, άκλιτη λέξη

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

is, ea, id (δεικτική-επαναληπτική)

suus, sua, suum (κτητική, για έναν και για πολλούς κτήτορες, εδώ για έναν κτήτορα) εκφράζει αυτοπάθεια.

se (προσωπική) εκφράζει αυτοπάθεια

ille, illa, illud (δεικτική)

qui, quae, quod (αναφορική)

ΡΗΜΑΤΑ

1η Συζυγία

honoro, honoravi, honoratum, honorāre

2η Συζυγία

teneo, tenui, tentum, tenēre

possideo, possedi, possessum, possidēre

habeo, habui, habitum, habēre

studeo, studui, ---, studēre

foveo, fovi, fotum, fovēre

iaceo, iacui, iacitum, iacēre

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ SUM

sum, fui, ---, esse

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

de + (κυρίως) αφαιρετική

in + αιτιατική ή αφαιρετική (εδώ τοπική αφαιρετική)

pro + αφαιρετική

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (erat: οριστική παρατατικού).

erat: ρήμα

Silius Italicus: υποκείμενο του ρήματος erat.

vir: κατηγορούμενο του υποκειμένου (Silius Italicus) εξαιτίας του συνδετικού ρήματος erat. clarus: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη vir. poeta: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Silius Italicus. epicus: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη poeta.

XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (sunt: οριστική ενεστώτα).

sunt: ρήμα

libri: υποκείμενο του ρήματος sunt.

pulchri: κατηγορούμενο του υποκειμένου (libri) εξαιτίας του συνδετικού ρήματος sunt.

septendecim (XVII): ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο libri.

eius: γενική του δημιουργού (genetivus auctoris) ή κτητική στη λέξη libri.

de bello: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο libri. Ισοδυναμεί προς το περί +

γενική της αρχαίας ελληνικής.

Punico: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη bello.

secundo: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο Punico bello.

Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (tenebat: οριστική παρατατικού).

tenebat: ρήμα

(Silius Italicus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος tenebat.

se: αντικείμενο του ρήματος tenebat. Η αντωνυμία se αναφέρεται στο υποκείμενο (Silius) του ρήματος (tenebat) και επομένως έχουμε ευθεία αυτοπάθεια.

annis: αφαιρετική τοπική του χρόνου στο ρήμα tenebat. (Δηλώνει το πότε = χρονικός εντοπισμός).

ultimis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη annis.

vitae: γενική διαιρετική στο annis.

suae: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη vitae. Η αντωνυμία suae αναφέρεται στο υποκείμενο (Silius) του ρήματος (tenebat) και επομένως έχουμε ευθεία αυτοπάθεια (κτήση με αυτοπάθεια).

in Campania: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει τη στάση σε τόπο στο ρήμα tenebat.

Multos in illis locis agros possidebat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (possidebat: οριστική παρατατικού)

possidebat: ρήμα

(Silius Italicus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος possidebat. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί και η λέξη is.

agros: αντικείμενο του ρήματος possidebat.

multos: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη agros.

in locis: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει τη στάση σε τόπο στο ρήμα possidebat. illis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη locis.

Silius animum tenerum habebat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (habebat: οριστική παρατατικού).

habebat: ρήμα

Silius: υποκείμενο του ρήματος habebat.

animum: αντικείμενο του ρήματος habebat.

tenerum: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη animum.

Gloriae Vergili studebat κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (studebat: οριστική παρατατικού).

studebat: ρήμα

(Silius Italicus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος studebat. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί και η λέξη is.

gloriae: αντικείμενο του ρήματος studebat. To ρήμα studebat συντάσσεται με δοτική.

Vergili: γενική αντικειμενική (ή κτητική) στη λέξη gloriae.

ingeniumque eius fovebat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (fovebat: οριστική παρατατικού). Η πρόταση συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο - εγκλιτική λέξη -que.

fovebat: ρήμα

(Silius Italicus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος fovebat. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί και η λέξη is.

ingenium: αντικείμενο του ρήματος fovebat.

eius: γενική κτητική στη λέξη ingenium (κτήση χωρίς αυτοπάθεια, δηλ. Vergili).

Eum (Silius Italicus) (sic) honorabat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (honorabat: οριστική παρατατικού).

honorabat: ρήμα

(Silius Italicus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος honorabat. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί και η λέξη is.

eum: αντικείμενο του ρήματος honorabat.

ut puer magistrum (honorat): δευτερεύουσα επιρρηματική, απλή παραβολική, συγκριτική ελλειπτική πρόταση που δηλώνει τον τρόπο. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική η οποία δηλώνει το πραγματικό (εννοούμενο ρήμα honorat), αφού η σύγκριση αφορά σε δύο καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται ότι είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Η παραβολική πρόταση λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης. Ως α’ όρος σύγκρισης θεωρείται η κύρια πρόταση «(Silius Italicus) eum (sic) honorabat».

(honorat): εννοούμενο ρήμα.

puer: υποκείμενο του εννοούμενου ρήματος honorat. magistrum: αντικείμενο του εννοούμενου ρήματος honorat.

Monumentum eius pro templo habebat: κύρια πρόταση κρίσεως, αφού εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό (habebat: οριστική παρατατικού).

habebat: ρήμα

(Silius Italicus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος habebat. Ως εννοούμενο υποκείμενο μπορεί να θεωρηθεί και η λέξη is.

monumentum: αντικείμενο του ρήματος habebat.

eius: γενική κτητική στο monumentum (κτήση χωρίς αυτοπάθεια, δηλ. Vergili).

pro templo: εμπρόθετος προσδιορισμός της παραβολής που λειτουργεί ως κατηγορούμενο

στη λέξη monumentum.

quod Neapoli iacebat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στη λέξη monumentum της κύριας πρότασης. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod και εκφέρεται με οριστική (iacebat), καθώς εκφράζει το πραγματικό γεγονός.

iacebat: ρήμα

quod: υποκείμενο του ρήματος iacebat.Neapoli: απρόθετη τοπική αφαιρετική (επειδή είναι όνομα πόλεως) που δηλώνει τη στάση σε τόπο στο ρήμα iacebat.

LECTIO VI: ΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σε αυτήν την πολιτεία, την οποία συγκρατούν οι νόμοι, οι καλοί άνδρες (πολίτες) πρόθυμα τηρούν τους νόμους. Γιατί ο νόμος είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, η πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους και η ψυχή και η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. Όπως τα σώματά μας χωρίς την ψυχή (δεν στέκονται/υπάρχουν), έτσι και η πολιτεία χωρίς τον νόμο δεν στέκεται/υπάρχει. Οι άρχοντες είναι θεράποντες των νόμων, οι δικαστές (είναι) ερμηνευτές των νόμων και τελικά όλοι (εμείς) είμαστε υπηρέτες των νόμων: γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* in: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική ή τοπική αφαιρετική. Εδώ συντάσσεται με αφαιρετική = σε.
* ea: αφαιρετική ενικού, θηλυκού γένους της οριστικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.
* civitate: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους civitas -atis = πολιτεία. Το ουσιαστικό σχηματίζει τη γενική πληθυντικού και σε -um και σε -ium (civitatum και civitatium).
* quam: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* leges: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους lex, legis = νόμος.
* continent: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της β’ συζυγίας contineo, continui, contentum, continēre = συγκρατώ, στεριώνω.
* boni: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους του επιθέτου β’ κλίσης, θετικού βαθμού bonus, bona, bonum = καλός, -ή, -ό. Το επίθετο σχηματίζει ανώμαλα παραθετικά ως εξής: συγκριτικός βαθμός: melior, -ior, -ius και υπερθετικός βαθμός: optimus, -a, -um.
* viri: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους vir, viri = άνδρας.
* libenter: επίρρημα τροπικό, θετικού βαθμού = πρόθυμα. Συγκριτικός βαθμός: libentius και υπερθετικός βαθμός: libentissime.
* leges: αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους lex, legis = νόμος.
* servant: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της α’ συζυγίας servo, servavi, servatum, servāre = τηρώ, φυλάω.
* lex: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους lex, legis = νόμος.
* enim: παρατακτικός, αιτιολογικός σύνδεσμος = γιατί, βέβαια, πράγματι. Αντιστοιχεί προς το αρχαιοελληνικό γάρ.
* est: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα του βοηθητικού ρήματος sum, fui, --- , esse = είμαι.
* fundamentum: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους fundamentum -i = θεμέλιο.
* libertatis: γενική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους, libertas -atis = ελευθερία. Το ουσιαστικό σχηματίζει τη γενική πληθυντικού και σε -um και σε -ium (libertatum και libertatium).
* fons: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, αρσενικού γένους fons, fontis = πηγή. Η γενική πληθυντικού είναι fontium.
* aequitatis: γενική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους aequitas -atis = δικαιοσύνη. To ουσιαστικό, ως αφηρημένο, δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό.
* mens: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους mens, mentis = νους, πνεύμα. Η γενική πληθυντικού του ουσιαστικού είναι mentium.
* et: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και.
* animus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους animus -i = ψυχή.
* consilium: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, ουδετέρου γένους consilium –ii / -i = σκέψη.
* sententia: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού της α’ κλίσης, θηλυκού γένους sententia -ae = άποψη, κρίση, «θέση».
* posita est: γ’ενικό οριστικής παθητικού παρακειμένου του ρήματος της γ’ συζυγίας pono, posui, positum, ponĕre = τοποθετώ. Εδώ posita est = είναι τοποθετημένη, βρίσκεται.
* in: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική ή τοπική αφαιρετική. Εδώ συντάσσεται με αφαιρετική = σε.
* ut: υποτακτικός, παραβολικός σύνδεσμος = όπως.
* corpora: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, ουδετέρου γένους corpus, corporis = σώμα.
* nostra: ονομαστική πληθυντικού, ουδετέρου γένους της κτητικής αντωνυμίας α’ προσώπου, για πολλούς κτήτορες noster, nostra, nostrum = δικός μας, δική μας, δικό
* μας.
* sine: πρόθεση + κυρίως αφαιρετική = χωρίς.
* mente: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, θηλυκού γένους mens, mentis = νους, πνεύμα. Η γενική πληθυντικού του ουσιαστικού είναι mentium.
* sic: επίρρημα τροπικό = έτσι.
* non: αρνητικό μόριο = όχι, δεν.
* stat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της α’ συζυγίας sto, steti, statum, stāre = στέκομαι, υπάρχω.
* ministri: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης (συγκοπτόμενου), αρσενικού γένους minister, ministri = θεράποντας, υπηρέτης.
* magistratus: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της δ’ κλίσης, αρσενικού γένους magistratus -us = άρχοντας, αρχή. Εδώ τίθεται στον πληθυντικό αριθμό= οι αρχές.
* interpretes: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, αρσενικού και θηλυκού γένους interpres, interpretis = ερμηνευτής.
* iudices: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της γ’ κλίσης, αρσενικού γένους iudex -icis = δικαστής.
* denique: επίρρημα χρονικό = τελικά.
* omnes: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της γ’ κλίσης omnis, omnis, omne = όλος, ο καθένας. Το επίθετο δηλώνει μια απόλυτη έννοια και ως εκ τούτου δεν σχηματίζει παραθετικά.
* servi: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού της β’ κλίσης, αρσενικού γένους, servus -i = δούλος.
* liberi: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους του επιθέτου της β’ κλίσης, θετικού βαθμού liber, libera, liberum = ελεύθερος, -η, -ο. Συγκριτικός βαθμός: liberior, ior, -ius και υπερθετικός βαθμός: liberrimus, -a, -um.
* possumus: α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος possum, potui, posse = μπορώ.

**ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ**

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ**

**A΄ κλίση**

sententia -ae: θηλυκό

**Β΄ κλίση**

vir, viri: αρσενικό

fundamentum -i: ουδέτερο

animus -i: αρσενικό

consilium -ii/ -i: ουδέτερο

minister -stri: αρσενικό

servus -i: αρσενικό

**Γ΄ κλίση**

civitas -atis:θηλυκό. (Γενική πληθυντικού civitatum και civitatium).

lex, legis: θηλυκό

libertas -atis: θηλυκό. (Γενική πληθυντικού libertatum και libertatium).

fons, fontis: αρσενικό. (Γενική πληθυντικού fontium).

aequitas -atis: θηλυκό. (Ως αφηρημένη έννοια δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό αριθμό).

mens, mentis: θηλυκό (Γενική πληθυντικού mentium).

corpus -oris: ουδέτερο

interpres -pretis: αρσενικό και θηλυκό

iudex -icis: αρσενικό

**Δ΄ κλίση**

magistratus -us: αρσενικό

**ΕΠΙΘΕΤΑ**

**Β΄ κλίση**

bonus, -a, -um (συγκριτικός: melior,-ior,-ius , υπερθετικός:optimus, -a, -um)

liber, libera, liberum (συγκριτικός:liberior, -ior, -ius, υπερθετικός:liberrimus, -a, -um)

**Γ΄ κλίση**

omnis, omnis, omne

**ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ**

is, ea, id (δεικτική-επαναληπτική)

qui, quae, quod (αναφορική)

noster, nostra, nostrum (κτητική, α΄ προσώπου, για πολλούς κτήτορες)

**ΡΗΜΑΤΑ**

**1η Συζυγία**

servo, servavi, servatum, servāre

sto, steti, statum, stāre

**2η Συζυγία**

contineo, continui, contentum, continēre

**3η Συζυγία**

pono, posui, positum, poněre

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ**

sum, fui, ---, esse

**ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ**

possum, potui, ---, posse

**ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ**

in + αιτιατική ή τοπική αφαιρετική

sine + κυρίως αφαιρετική

**ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

**In ea civitate boni viri libenter leges servant:** κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (servant: οριστική ενεστώτα) και εκφράζει το πραγματικό.

**servant:** ρήμα

**viri:** υποκείμενο του ρήματος servant.

**leges:** αντικείμενο του ρήματος servant.

**boni:** ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη viri.

**in civitate:** εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο (μεταφορική χρήση) στο ρήμα servant.

**ea:** ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη civitate. libenter: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα servant

**quam leges continent:** δευτερεύουσα αναφορική, προσδιοριστική πρόταση στη λέξη civitate της κύριας στην οποία λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός . Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quam και εκφέρεται με οριστική (continent), καθώς εκφράζει το πραγματικό γεγονός.

continent: ρήμα

**leges:** υποκείμενο του ρήματος continent.

**quam:** αντικείμενο του ρήματος continent.

**Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis:** κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (est: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

**est:** ρήμα

**lex:** υποκείμενο του ρήματος est.

**fundamentum, fons:** κατηγορούμενα του υποκειμένου (lex) του ρήματος est (ασύνδετο σχήμα).

**libertatis:** γενική αντικειμενική στο fundamentum.

**aequitatis:** γενική υποκειμενική στο fons.

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus: κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (posita est: οριστική παθητικού παρακειμένου) και εκφράζει το πραγματικό.

posita est: ρήμα

mens, animus, consilium, sententia: υποκείμενα του ρήματος posita est. Τα υποκείμενα συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά με τον συμπλεκτικό, σύνδεσμο et (πολυσύνδετο σχήμα). civitatis: γενική κτητική αναφέρεται στα υποκείμενα του ρήματος (mens, animus, consilium και sententia).

in legibus: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο (μεταφορική χρήση) στο ρήμα posita est.

Ut corpora nostra sine mente (non stant): δευτερεύουσα επιρρηματική, απλή, παραβολική, συγκριτική πρόταση, που δηλώνει τον τρόπο. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική (εννοούμενο ρήμα non stant), αφού η σύγκριση αφορά σε δύο καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται ότι είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Η παραβολική πρόταση λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης. Ο α’ όρος είναι η κύρια πρόταση «sic civitas ... non stat». Το τροπικό επίρρημα sic της κύριας προεξαγγέλλει την απλή παραβολική/συγκριτική πρόταση του τρόπου.

(non stant): εννοούμενο ρήμα.

corpora: υποκείμενο του εννοούμενου ρήματος (non stant).

nostra: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη corpora.

sine mente: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έλλειψη, εξαίρεση στο εννοούμενο ρήμα (non stant).

sic civitas sine lege non stat: κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (non stat: οριστική ενεστώτα) και εκφράζει το πραγματικό.

non stat: ρήμα.

civitas: υποκείμενο του ρήματος non stat.

sine lege: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έλλειψη, εξαίρεση στο ρήμα non stat. sic: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα non stat.

Legum ministri sunt magistratus: κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (sunt: οριστική ενεστώτα) και εκφράζει το πραγματικό.

sunt: ρήμα.

magistratus: υποκείμενο του ρήματος sunt.

ministri: κατηγορούμενο του υποκειμένου (magistratus) λόγω του συνδετικού ρήματος sunt. legum: γενική αντικειμενική στο ministri.

legum interpretes iudices (sunt): κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εννοείται ότι εκφέρεται με οριστική (sunt: οριστική ενεστώτα), λόγω του ασύνδετου σχήματος, και εκφράζει το πραγματικό.

(sunt): εννοούμενο ρήμα.

iudices: υποκείμενο του εννοούμενου ρήματος sunt.

interpretes: κατηγορούμενο του υποκειμένου (iudices) λόγω του εννοούμενου συνδετικού ρήματος (sunt).

legum: γενική αντικειμενική στη λέξη interpretes.

denique omnes servi sumus: κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (sumus: οριστική ενεστώτα) και εκφράζει το πραγματικό.

sumus: ρήμα.

(nos): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος sumus.

omnes: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο εννοούμενο υποκείμενο (nos). servi: κατηγορούμενο του εννοούμενου υποκειμένου (nos) λόγω του συνδετικού ρήματος sumus.

legum: γενική αντικειμενική στη λέξη servi.

denique: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα sumus.

sic enim liberi esse possumus: κύρια πρόταση κρίσεως, επειδή εκφέρεται με οριστική (possumus: οριστική ενεστώτα) και εκφράζει το πραγματικό.

possumus: ρήμα.

(nos): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος possumus και του απαρεμφάτου esse (ταυτοπροσωπία).

esse: αντικείμενο του ρήματος possumus και τελικό απαρέμφατο.

liberi: κατηγορούμενο του εννοούμενου υποκειμένου (nos) λόγω του απαρεμφάτου του

συνδετικού ρήματος (esse).

sic: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα possumus.

LECTIO VII: ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης δημητριακών εγκαθιστά τις λεγεώνες (του) σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Δίνει εντολή σ’ όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στο στρατόπεδο (τους). Συμβουλεύει τους στρατιώτες (του) με τα εξής λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν· οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Οφείλετε/Πρέπει να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών· γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να (εξ)ορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες (μας).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Ex quibus: Η αντωνυμία quibus βρίσκεται μετά από ισχυρό σημείο στίξης και, εφόσον δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση στην περίοδο, εισάγει κύρια πρόταση και ισοδυναμεί με τη δεικτική αντωνυμία: eis. Ο εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός ex quibus είναι του διηρημένου όλου. Ισοδύναμη έκφρασή του αποτελεί η γενική διαιρετική.

**2.** Η διαφορά σύνταξης ανάμεσα στα iubeo - impero:

iubeo + τελικό απαρέμφατο

impero + δοτική + τελικό απαρέμφατο.

3. Vim: ελλειπτικό ουσιαστικό.

4. possunt: ανώμαλο ρήμα. Στον ενεστώτα, παρατατικό και μέλλοντα κλίνεται όπως το sum. Όμως, όταν ο τύπος του sum ξεκινά από s, διπλασιάζει το s, ενώ, όταν ο τύπος του sum ξεκινά από e, προηγείται το t.

pos + s pot + e

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ενεστώτας  | Παρατατικός | Μέλλοντας |
| pos-sum | pot-eram | pot-ero |
| pot-es | pot-eras | pot-eris |
| pot-est | pot-erat | pot-erit |
| pos-sumus | pot-eramus | pot-erimus |
| pot-estis | pot-eratis | pot-eritis |
| pos-sunt | pot-erant | pot-erunt |

3. avis (29), navis (23), collis (7), unquis (49), rete (8): παρουσιάζουν **διπλή** **αφαιρετική** **ενικού** σε –**e** και **-i**.

4. caedes (7, 16), clades (11), mensis (28): ως ισοσύλλαβα σχηματίζουν τη **γενική πληθυντικού** σε **-ium**.

5. collis, postis (34), mensis, hostis (7, 31), familiaris (17), unquis (49), pugillares (8), penates (43): αν και ισοσύλλαβα, είναι (ή απαντούν στα κείμενα ως) **αρσενικά**.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Caesar: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού Caesar -aris = Καίσαρας — ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.
* propter: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = εξαιτίας, λόγω και εκφράζει το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο.
* frumenti: γενική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού frumentum -i = δημητριακά, σιτάρι — στον πληθυντικό frumenta -orum = τα γεννήματα (ετερόσημο).
* inopiam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού inopia -ae (singulare tantum)= έλλειψη — δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό, γιατί αποτελεί αφηρημένη έννοια.
* legiones: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού legio -onis = λεγεώνα (η κύρια μονάδα του ρωμαϊκού στρατού: 4.200-6.000 άνδρες).
* hibernis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού hiberna -orum (plurale tantum)= χειμερινό στρατόπεδο — δεν σχηματίζει ενικό αριθμό.
* multis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του επιθέτου multi, -ae, -a = πολλοί, πολλές, πολλά — δεν είναι εύχρηστο στον ενικό. Παραθετικά: plures, -es, -(i)a, plurimi -ae, -a.
* conlocat: γ’ ενικό, οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής, του ρήματος conloco, conlocavi, conlocatum, conlocāre 1 = εγκαθιστώ, και με αφομοίωση: colloco, collocavi, collocatum, collocare 1.
* Ex: πρόθεση που συντάσσεται με (κυρίως) αφαιρετική = από.
* quibus: αφαιρετική πληθυντικού, θηλυκό, της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* quattuor: απόλυτο αριθμητικό επίθετο, άκλιτο = τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα.
* in: πρόθεση που εδώ συντάσσεται με (τοπική) αφαιρετική= σε.
* Nerviis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Nervii -orum (plurale tantum)= οι Νέρβιοι, η χώρα των Νερβίων — ως όνομα λαού ή έθνους δεν σχηματίζει ενικό αριθμό.
* hiemare: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος hiemo, hiemavi, hiematum, hiemāre 1 = ξεχειμωνιάζω.
* iubet: γ’ ενικό, οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής, του ρήματος iubeo, iussi, iussum, iubēre 2 = διατάζω.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Αρσενικό** | **Θηλυκό** | **Ουδέτερο** |
| Ον. | Tres | tres  | Tria |
| Γεν. | Trium | trium | Trium |
| Δοτ. | Tribus | tribus | Tribus |
| Αιτ. | Tres | tres | Tria |
| Κλ.  | — | — | — |
| Αφ. | Tribus | tribus | Tribus |

* tribus: δοτική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του απόλυτου αριθμητικού επιθέτου tres, tres, tria = τρεις, τρεις, τρία — διαθέτει μόνο πληθυντικό αριθμό και δεν σχηματίζει κλητική (όπως όλα τα αριθμητικά).
* imperat: γ’ ενικό, οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής, του ρήματος impero, imperavi, imperatum, imperāre 1 = διατάζω.
* Belgis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Belgae -arum (plurale tantum) = οι Βέλγοι, η χώρα των Βέλγων — ως όνομα λαού ή έθνους δεν σχηματίζει ενικό αριθμό.
* remanere: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος remaneo, remansi, —, remanēre 2 = παραμένω.
* Legatos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού legatus -i = ο διοικητής της λεγεώνας.
* omnes: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του επιθέτου omnis, omnis, omne = όλος, όλη, όλο — ως απόλυτη έννοια δεν σχηματίζει παραθετικά.
* castra: αιτιατική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού castra -orum = στρατόπεδο — στον ενικό castrum –i = φρούριο, οχυρό (ετερόσημο).
* importare: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος importo, importavi, importatum, importāre 1 = εισάγω, φέρνω μέσα.
* Milites: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού miles -itis = στρατιώτης.
* his: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, της δεικτικής αντωνυμίας hic, haec, hoc = αυτός, -ή, -ό.
* verbis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού verbum -i = λόγος.
* admonet: γ’ ενικό, οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής, του ρήματος admoneo, admonui, admonitum, admonēre 2= συμβουλεύω.
* adventare: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος advento, adventavi, adventatum, adventāre 1 = πλησιάζω.
* audio: α’ ενικό, οριστική ενεστώτα, ενεργητικής φωνής, του ρήματος audio, audi(v)i, auditum, audīre 4 = ακούω, πληροφορούμαι.
* speculatores: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού speculator -oris = ανιχνευτής, κατάσκοπος.
* nostri: ονομαστική πληθυντικού, α’ πρόσωπο (για πολλούς κτήτορες), αρσενικό, της κτητικής αντωνυμίας noster, nostra, nostrum = δικός μας, -ή μας, -ό μας.
* eos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, της δεικτικής, αντωνυμίας is, ea, id = αυτός,-ή,-ό.
* prope: τοπικό επίρρημα = κοντά — Παραθετικά: propius, proxime.
* esse: απαρέμφατο ενεστώτα του βοηθητικού ρήματος sum, fui, —, esse = είμαι, υπάρχω
* nuntiant: γ’ πληθυντικό, οριστική ενεστώτα, ενεργητικής φωνής, του ρήματος nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiāre 1 = αναγγέλλω.
* Vim: αιτιατική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ελλειπτικού ουσιαστικού vis = δύναμη. Κλίση:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ον.**  | Vis | vires |
| **Γεν.** | - | virium |
| **Δοτ.** | - | viribus |
| **Αιτ.** | Vim | vires /-is |
| **Κλ.** | - | vires |
| **Αφ.** | Vi | viribus |

* hostium: γενική πληθυντικού, αρσενικό ή θηλυκό (εδώ αρσενικό), γ’ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού hostis -is = εχθρός.
* cavere: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος caveo, cavi, cautum, cavēre 2 = προσέχω, φυλάγομαι.
* debetis: β’ πληθυντικό, οριστική ενεστώτα, ενεργητικής φωνής, του ρήματος debeo, debui, debitum, debēre 2 = οφείλω, πρέπει.
* de: πρόθεση που συντάσσεται με (κυρίως) αφαιρετική = από.
* collibus: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού collis -is = λόφος.
* advolare: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος advolo, advolavi, advolatum, advolāre 1 = (εξ)ορμώ.
* solent: γ’ πληθυντικό, οριστική ενεστώτα, του ρήματος soleo, solitus sum, solitum, solēre 2 ημιαποθετικό = συνηθίζω.
* caedem: αιτιατική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού caedes -is = σφαγή.
* perpetrare: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα, του ρήματος perpetro, perpetravi, perpetratum, perpetrāre 1 = διαπράττω, κάνω. Η έκφραση caedem perpetro = κατασφάζω.

 **ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ**

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ**

**A΄ κλίση**

inopia -ae: θηλυκό → δεν έχει πληθυντικό

Belgae -arum: αρσενικό → δεν έχει ενικό

**Β΄ κλίση**

frumentum -i: ουδέτερο → ετερόσημο (frumentum -i = δημητριακά, στάρι, frumenta -orum = τα γεννήματα)

hiberna -orum: ουδέτερο → δεν έχει ενικό

Nervii -orum: αρσενικό → δεν έχει ενικό

legatus -i: αρσενικό

castra -orum: ουδέτερο → ετερόσημο (castrum -i = φρούριο, οχυρό, castra -orum =στρατόπεδο)

verbum -i: ουδέτερο

**Γ΄ κλίση**

Caesar -aris: αρσενικό → δεν έχει πληθυντικό

legio -onis: θηλυκό

miles -itis: αρσενικό

hostis -is: αρσενικό + θηλυκό (εδώ αρσενικό)

speculator -oris: αρσενικό

vis: θηλυκό → ελλειπτικό στην κλίση

collis -is: αρσενικό (αφαιρετική ενικού-e/-i, γενική πληθυντικού –ium)

caedes -is: θηλυκό

**ΕΠΙΘΕΤΑ**

**Β΄ κλίση**

multi, -ae, -a (εύχρηστο στον πληθυντικό) → Παραθετικά: plures, -es, -(i)a, plurimi, -ae, -a

**Γ΄ κλίση**

omnis, -is, -e → δεν σχηματίζει παραθετικά

**ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ**

qui, quae, quod (αναφορική)

hic, haec, hoc (δεικτική)

noster, nostra, nostrum (κτητική, α΄προσώπου, για πολλούς κτήτορες)

is, ea, id (δεικτική, εδώ επαναληπτική)

**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ**

quattuor: απόλυτο αριθμητικό επίθετο (άκλιτο)

tres, tres, tria (απόλυτο αριθμητικό επίθετο) → κλίνεται σαν γ’ κλιτο επίθετοχωρίς κλητική

**ΡΗΜΑΤΑ**

**1η Συζυγία**

conloco, conlocavi, conlocatum, conlocāre (colloco,collocavi, collocatum, collocare)

hiemo, hiemavi, hiematum, hiemāre

impero, imperavi, imperatum, imperāre

importο, importavi, importatum, importāre

adventο, adventavi, adventatum, adventāre

nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiāre

advolo, advolavi, advolatum, advolāre

perpetro, perpetravi, perpetratum, perpetrāre

**2η Συζυγία**

iubeo, iussi, iussum, iubēre

remaneo, remansi, ―, remanēre

admoneo, admonui, admonitum, admonēre

caveo, cavi, cautum, cavēre

debeo, debui, debitum, debēre

soleo, solitus sum, solitum, solēre (ημιαποθετικό)

**4η Συζυγία**

audio, audivi, auditum, audīre

**ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤ**Α

possum, potui, ―, posse

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

prope → Παραθετικά: propius, proxime

**ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ**

propter (+ αιτιατική)

in (+ (τοπική) αφαιρετική/αιτιατική)

ex (+ (κυρίως) αφαιρετική)

de + (κυρίως) αφαιρετική

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

**Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat:** κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (conlocat: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

conlocat: ρήμα.

**Caesar**: υποκείμενο στο conlocat.

**legiones**: αντικείμενο στο conlocat.

**in hibernis**: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο conlocat.

**multis**: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο hibernis.

**propter inopiam: εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο conlocat.**

**frumenti**: γενική αντικειμενική στο inopiam.

**Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (iubet: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

(Σημείωση: Η αντωνυμία quibus βρίσκεται μετά από ισχυρό σημείο στίξης και, εφόσον δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση στην περίοδο, εισάγει κύρια πρόταση και ισοδυναμεί με τη δεικτική αντωνυμία : eis).

**iubet:** ρήμα.

(**Caesar):** εννοούμενο υποκείμενο στο iubet.

**quattuor**: ουσιαστικοποιημένο επίθετο ως υποκείμενο του απαρεμφάτου hiemare (ετεροπροσωπία). Mπορούμε και να εννοήσουμε ως Υ legiones και το αριθμητικό ως επιθετικό προσδιορισμό. (δεκτή θεωρούμε και την άποψη: quattuor και άμεσο αντικείμενο στο iubet-δίπτωτο ρήμα) 1

**hiemare:** αντικείμενο στο iubet, τελικό απαρέμφατο.

**Ex quibus**: εμπρόθετος προσδιορισμός του διηρημένου όλου στο quattuor.

**in Nerviis**: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο hiemare.

1 Σύμφωνα με το λεξικό του Κουμανούδη.

**tribus imperat in Belgis remanere**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (imperat: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (Σημείωση: συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et).

imperat: ρήμα.

**(Caesar**): εννοούμενο υποκείμενο στο imperat.

**tribus**: έμμεσο αντικείμενο στο imperat (ενν. legionibus).

**remaner**e: άμεσο αντικείμενο στο imperat, τελικό απαρέμφατο.

**(tres):** εννοούμενο υποκείμενο του απαρεμφάτου remanere (ετεροπροσωπία), ή εννοούμε τη λέξη legiones.

**in Belgis**: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο remanere.

**Legatos omnes frumentum in castra importare iubet**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (iubet: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

iubet: ρήμα.

**(Caesar**): εννοούμενο υποκείμενο στο iubet.

**Legatos**: υποκείμενο του απαρεμφάτου importare (ετεροπροσωπία). [Δεκτή θεωρούμε και την άποψη: Legatos και άμεσο αντικείμενο στο iubet-δίπτωτο ρήμα]2.

**omnes: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο legatos.**

**importare**: αντικείμενο στο iubet, τελικό απαρέμφατο.

**frumentum**: αντικείμενο στο importare.

**in castra:** εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο importare.

2 Σύμφωνα με το λεξικό του Κουμανούδη.

**Milites his verbis admonet**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (admonet: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

**admone**t: ρήμα.

**(Caesar**): εννοούμενο υποκείμενο στο admonet.

**Milites**: αντικείμενο στο admonet.

**verbis**: απλή αφαιρετική (οργανική) του τρόπου στο admonet.

**his**: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο verbis.

**hostes adventare audio**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (audio: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

**audio**: ρήμα.

**(ego**): εννοούμενο υποκείμενο στο audio.

**adventar**e: αντικείμενο στο audio, ειδικό απαρέμφατο.

**hostes**: υποκείμενο στο απαρέμφατο adventare (ετεροπροσωπία).

**speculatores nostri eos prope esse nuntiant**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (nuntiant: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

**nuntiant**: ρήμα.

**speculatores**: υποκείμενο στο nuntiant.

**nostri:** ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο speculatores.

**esse**: αντικείμενο στο nuntiant, ειδικό απαρέμφατο.

**eos:** υποκείμενο στο απαρέμφατο esse (ετεροπροσωπία**).**

**prope**: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο esse.

**Vim hostium cavere debetis**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (debetis: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

**debetis**: ρήμα.

**(vos):** εννοούμενο υποκείμενο στο debetis και στο απαρέμφατο cavere (ταυτοπροσωπία).

**cavere**: αντικείμενο στο debetis, τελικό απαρέμφατο.

**Vim**: αντικείμενο στο cavere.

**hostium:** γενική κτητική ή υποκειμενική στο vim.

**hostes enim de collibus advolare solent**: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική (solent: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

**solent:** ρήμα.

**hostes**: υποκείμενο στο solent και στο απαρέμφατο advolare (ταυτοπροσωπία).

**advolare**: αντικείμενο στο solent, τελικό απαρέμφατο.

**de collibus**: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση από τόπο στο advolare.

**caedem militum perpetrare possunt: κύρια πρόταση κρίσης που εκφέρεται με οριστική** (possunt: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός. (Σημείωση: συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et).

**possunt:** ρήμα.

**(hostes**): εννοούμενο υποκείμενο στο possunt και στο απαρέμφατο perpetrare (ταυτοπροσωπία).

**perpetrare**: αντικείμενο στο possunt, τελικό απαρέμφατο.

**caedem:** αντικείμενο στο perpetrare.

**militum**: γενική αντικειμενική στο caedem.

\

LECTIO XI: Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, σε ηλικία 26 χρόνων νίκησε στον πόλεμο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες πάνω από τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε κι εξολόθρευσε τις ρωμαϊκές στρατιές (ή τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων) στον ποταμό Σίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες. Οι Ρωμαίοι πληροφορήθηκαν έντρομοι την καταστροφή στις Κάννες. Ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φαβίου Μαξίμου στον Φαλερνό αγρό. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια επιδίωξε να τελειώσει με συνθήκη τον πόλεμο με τους Ρωμαίους. Τελικά, αγωνίστηκε με τον (ή ενάντια στον) Πόπλιο Σκιπίωνα στη Ζάμα, αλλά τη νίκη την κέρδισαν οι Ρωμαίοι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Natus: μετοχή παρακειμένου του ρήματος nascor, natus sum, natum, nasci 3 (αποθ.), το οποίο σχηματίζει ανώμαλα τη μετοχή μέλλοντα (nasciturus) από το θέμα του ενεστώτα, όπως και τα: orior > **oriturus** (10, 48), morior > moriturus (23, 38), pario > pariturus (43), ruo > ruiturus (31).

**2. ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟ**

* in + (τοπική) αφαιρετική π.χ. Hannibal in Africa est.
* απρόθετη αφαιρετική (για όνομα πόλης ή μικρού νησιού τριτόκλιτο ή πληθυντικού αριθμού ανεξαρτήτως κλίσης) π.χ. Hannibal Carthagine est και Hannibal Athenis est
* απρόθετη γενική (για όνομα πόλης ή μικρού νησιού πρωτόκλιτο ή δευτερόκλιτο ενικού αριθμού και domus) π.χ. Hannibal Romae est και Hannibal domi est.

**3. ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟ**

* in + αιτιατική π.χ. Hannibal in Asiam it. (κίνηση και άφιξη)
* ad + αιτιατική π.χ. Hannibal ad Italiam it. (κίνηση και προσέγγιση)
* απρόθετη αιτιατική (για όνομα πόλης ή μικρού νησιού και domus) π.χ. Hannibal Romam it και π.χ. Hannibal Athenas it και Hannibal domum it.

**4. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ)**

* ex + (κυρίως) αφαιρετική π.χ. Hannibal ex Asia venit.
* de + (κυρίως) αφαιρετική π.χ. Hannibal de Asia venit.
* a(b) + (κυρίως) αφαιρετική π.χ. Hannibal ab Asia venit.
* απρόθετη αφαιρετική (για όνομα πόλης ή μικρού νησιού και domus) π.χ. Hannibal Roma venit και Hannibal Athenis venit και Hannibal domo venit.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Hannibal: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού Hannibal, Hannibalis = Αννίβας — ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.
* dux: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού dux, ducis = στρατηγός.
* Carthaginiensis: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του επιθέτου Carthaginiensis, Carthaginiensis, Carthaginiense = Καρχηδόνιος,-α,-ο — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* VI et XX (sex et viginti): απόλυτο αριθμητικό επίθετο, άκλιτο = 26 (είκοσι έξι).
* annos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού annus -i = χρόνος, έτος.
* natus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β κλίση, της μετοχής παρακειμένου του αποθετικού ρήματος nascor, natus sum, natum, nasci 3 = γεννιέμαι.
* omnes: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του επιθέτου omnis, omnis, omne = όλος, -η, -ο — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* gentes: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού gens, gentis = έθνος, γένος.
* Hispaniae: γενική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Hispania -ae = Ισπανία — ως όνομα χώρας δεν διαθέτει πληθυντικό.
* bello: αφαιρετική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού bellum -i = πόλεμος.
* superavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος supero, superavi, superatum, superāre 1 = νικώ.
* Saguntum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού Saguntum -i = Σάγουντο — ως όνομα πόλης δεν διαθέτει πληθυντικό.
* vi: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού vis = δύναμη, βία — ελλειπτικό ως προς την κλίση, δεν διαθέτει γενική, δοτική και κλητική ενικού.
* expugnavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος expugno, expugnavi, expugnatum, expugnāre 1 = κυριεύω.
* Postea: χρονικό επίρρημα = αργότερα.
* Alpes: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού Alpes -ium = Άλπεις — σπάνια και στον ενικό.
* quae: ονομαστική πληθυντικού, θηλυκό, της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* Italiam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Italia -ae = Ιταλία— ως όνομα χώρας δεν διαθέτει πληθυντικό.
* a(b): πρόθεση που συντάσσεται με κυρίως αφαιρετική = από(δηλώνει την απομάκρυνση από τόπο).
* Gallia: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Gallia -ae = Γαλατία— ως όνομα χώρας δεν διαθέτει πληθυντικό.
* seiungunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος seiungo, seiunxi, seiunctum, seiungĕre 3 = χωρίζω.
* cum: πρόθεση που συντάσσεται με (οργανική) αφαιρετική = με (δηλώνει τη συνοδεία).
* elephantis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, του ουσιαστικού β’ κλίσης και γ’ κλίσης που ανήκει στα αφθονούντα elephantus -i (β’ κλίση) και elepha(n)s -ntis (γ’ κλίση) = ελέφαντας. Εδώ β’κλίσης.ετερόκλιτο.
* transiit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ανώμαλου ρήματος transeo (trans + eo), transii (transivi), transitum, transire 4 = περνώ, διέρχομαι
* Ubi: χρονικός σύνδεσμος = όταν/μόλις.
* fuit: γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου του βοηθητικού ρήματος sum, fui, -, esse = είμαι.
* apud: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = κοντά σε (δηλώνει τη στάση σε τόπο [πλησίον]).
* Ticinum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Ticinus -i = Σίκινος (ποταμός).
* Trebiam: αιτιατική ενικού, αρσενικό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Trebia -ae = Σρεβίας (ποταμός).
* Trasumenum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Trasumenus -i = Σρασιμένη (λίμνη).
* Cannas: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Cannae -arum =
* Κάννες.
* copias: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ετερόσημου ουσιαστικού copia -ae = αφθονία, copiae - arum = στρατεύματα.
* Romanorum: γενική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Romanus -i = Ρωμαίος. Ουσιαστικά πρόκειται για τον πληθυντικό του αρσενικού γένους του επιθέτου το οποίο ως ουσιαστικοποιημένο δηλώνει το έθνος
* profligavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος profligo, profligavi, profligatum, profligāre 1 = κατατροπώνω.
* delevit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος deleo, delevi, deletum, delēre 2 = καταστρέφω
* Populus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού populus -i = λαός.
* Romanus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β κλίση, του επιθέτου Romanus, -a, -um = ρωμαϊκός, -ή, -ό. — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* cladem: αιτιατική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού clades, -is = καταστροφή, συντριβή
* Cannensem: αιτιατική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του επιθέτου Cannensis, -is,-e = ο, η, το των Καννών, (αυτός, αυτή, αυτό που σχετίζεται με τις Κάννες) — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* pavidus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του επιθέτου pavidus, -a, -um = έντρομος, -η, -ο. —Σ.Β.: pavidior, -ior, -ius/Υ.Β.: pavidissimus, -a, -um.
* audivit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος audio, audivi, auditum, audīre 4 = ακούω.
* agro: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του συγκοπτόμενου ουσιαστικού ager, agri = αγρός
* Falerno: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του επιθέτου Falernus, -a,- um = Φαλερνός - ή - ό — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* Hannibal: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού Hannibal, Hannibalis = Αννίβας— ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.
* insidiis: αφαιρετική πληθυντικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού insidiae -arum = ενέδρα — διαθέτει μόνο πληθυντικό (plurale tantum).
* Fabii: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Fabius -ii/ -i = ΦάΒιος— ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.
* Maximi: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Maximus -i = Μάξιμος— ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.
* se: αιτιατική ενικού, αρσενικό, της προσωπικής αντωνυμίας γ’ προσώπου (που λειτουργεί ως αυτοπαθητική) = τον εαυτό του, τον εαυτό της, τον εαυτό του.
* expedivit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος expedio, expedivi, expeditum, expedīre 4 = απελευθερώνω.
* Postquam: χρονικός σύνδεσμος = αφού.
* XIV (quattuordecim): απόλυτο αριθμητικό επίθετο, άκλιτο = 14 (δεκατέσσερα).
* complevit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος compleo, complevi, completum, complēre 2 = συμπληρώνω.
* Carthaginienses: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού Carthaginiensis -is = Καρχηδόνιος.
* eum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, της δεικτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.
* Africam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Africa -ae = Αφρική — ως όνομα ηπείρου δεν διαθέτει πληθυντικό.
* revocaverunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος revoco, revocavi, revocatum, revocāre 1 = ανακαλώ.
* Ibi: τοπικό επίρρημα = εκεί.
* cum: πρόθεση που συντάσσεται με (οργανική) αφαιρετική = εναντίον(δηλώνει την εχθρική διάθεση).
* componere: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος compono, composui, compositum, componere 3 =τελειώνω τον πόλεμο με συνθήκη.
* frustra: τροπικό επίρρημα = μάταια.
* cupivit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος cupio, cupivi (-ii), cupitum, cupĕre 3 = επιθυμώ — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.
* Denique: χρονικό επίρρημα = τελικά.
* P(oplio): αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Poplius -ii/ -i= Πόπλιος — ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό. Πρόκειται για συντομογραφία του Poplius.
* Scipione: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού Scipio -onis = Σκιπίωνας. — ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.
* apud: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = κοντά σε(δηλώνει τη στάση σε τόπο [πλησίον]).
* Zamam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Zama -ae = Ζάμα — ως όνομα πόλης δεν διαθέτει πληθυντικό.
* dimicavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος dimico, dimicavi, dimicatum, dimicāre 1 = αγωνίζομαι.
* sed: παρατακτικός, αντιθετικός σύνδεσμος = αλλά.
* victoriam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού victoria -ae = νίκη.
* reportaverunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος reporto, reportavi, reportatum, reportāre 1= κερδίζω (τη νίκη).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

A΄ κλίση

Hispania -ae: (θηλυκό)

Italia -ae: (θηλυκό)

Gallia -ae: (θηλυκό)

Trebia -ae: (αρσενικό)

Cannae -arum: (θηλυκό, μόνο στον πληθυντικό)

copiae-arum: (θηλυκό, στον ενικό copia –ae = αφθονία)

Africa -ae: (θηλυκό)

Zama -ae: (θηλυκό)

insidiae -arum: (θηλυκό, μόνο στον πληθυντικό)

victoria -ae: (θηλυκό)

Β΄ κλίση

annus -i: (αρσενικό)

bellum -i: (ουδέτερο)

Saguntum -i: (ουδέτερο)

Ticinus -i: (αρσενικό)

Trasumenus -i: (αρσενικό)

Romanus -i: (αρσενικό)

populus -i: (αρσενικό)

ager, agri: (αρσενικό)

elephantus -i: (αρσενικό) (και κατά τη γ΄κλίση, elephas, elephantis)

Fabius -ii/ -i: (αρσενικό)

Maximus -i: (αρσενικό)

Γ΄ κλίση

Hannibal -alis: (αρσενικό)

dux, ducis: (αρσενικό)

gens, gentis: (θηλυκό)

vis: (θηλυκό)

Alpes -ium: (θηλυκό)

clades -is: (θηλυκό)

Carthaginiensis -is: (αρσενικό) [στον στιχ. 9 του κειμένου]

Scipio -onis: (αρσενικό)

ΕΠΙΘΕΤΑ

Β΄ κλίση

natus,-a,-um (μετοχή παρακειμένου του nascor)

Romanus,-a, -um

pavidus,-a,-um

Falernus, -a, -um

Γ΄ κλίση

Carthaginiensis, -is, -e

omnis,-is,-e

Cannensis, -is, -e

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

qui, quae, quod (αναφορική)

se (προσωπική που λειτουργεί ως αυτοπαθητική)

is, ea, id (δεικτική -επαναληπτική)

ΡΗΜΑΤΑ

1η Συζυγία

supero, superavi, superatum, superāre

expugno, expugnavi, expugnatum, expugnāre

profligo, profligavi, profligatum, profligāre

revoco, revocavi, revocatum, revocāre

dimico, dimicavi, dimicatum, dimicāre

reporto, reportavi, reportatum, reportāre

2η Συζυγία

compleo, complevi, completum, complēre

deleo, delevi, deletum, delēre

3η Συζυγία

nascor,natus sum, natum, nasci (αποθετικό) [μετοχή μέλλοντα nasciturus]

seiungo, seiunxi, seiunctum, seiungěre

compono, composui, compositum, componěre

cupio, cupivi(-ii), cupitum, cupěre

4η Συζυγία

audio, audivi, auditum, audire

expedio, expedivi, exreditum, expedire

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

transeo, transii/-ivi, transitum, transire

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

postea (χρονικό)

ibi (τοπικό)

frustra (τροπικό)

denique (χρονικό)

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

a(b) (+κυρίως αφαιρετική)

cum (+οργανική αφαιρετική)

apud (+αιτιατική)

in +τοπική αφαιρετική

 +αιτιατική

ex (+κυρίως αφαιρετική)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

superavit: ρήμα

Hannibal: υποκείμενο ρήματος.

dux: παράθεση στο Hannibal.

Carthaginiensis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο dux.

VI et XX (sex et viginti): ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο annos.

annos: αιτιατική του χρόνου (δηλώνει τη χρονική διάρκεια) στο natus.

natus: ουσιαστικοποιημένη επιθετική μετοχή, ως παράθεση στο Hannibal.

gentes: αντικείμενο στο superavit.

omnes: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο gentes.

Hispaniae: γενική κτητική στο gentes.

bello: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο superavit.

et Saguntum vi expugnavit.: κύρια πρόταση κρίσης. Συνδέεται με την προηγούμενη παρατακτικά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

expugnavit: ρήμα

(Hannibal): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

Saguntum: αντικείμενο στο expugnavit.

vi: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο expugnavit.

Postea Alpes, ..., cum elephantis transiit.: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

transiit: ρήμα

(Hannibal): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

Alpes: αντικείμενο στο transiit

cum elephantis: εμπρόθετος προσδιορισμός της συνοδείας στο transiit.

Postea: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (δηλώνει τη χρονική ακολουθία)

στο transiit.

quae Italiam ab Gallia seiungunt: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Alpes στο οποίο λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με έγκλιση οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό· χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν.

seiungunt: ρήμα

quae: υποκείμενο ρήματος.

Italiam: αντικείμενο στο seiungunt.

ab Gallia: εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο seiungunt.

Ubi in Italia fuit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρότασηως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο των κύριων προτάσεων «apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit». Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο Ubi (δηλώνει το προτερόχρονο), εκφέρεται με οριστική έγκλιση, γιατί μας ενδιαφέρει καθαρά, γιατί μας ενδιαφέρει καθαρά από χρονική άποψη· χρόνου παρακειμένου, γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.

fuit: ρήμα

(Hannibal): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

in Italia: εμπρόθετος προσδιορισμός ή εμπρόθετη τοπική αφαιρετική της στάσης σε τόπο στο fuit.

apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

profligavit: ρήμα

(Hannibal): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος. copias: αντικείμενο στο profligavit. Romanorum: γενική κτητική στο copias.

apud Ticinum, (apud) Trebiam, (apud) Trasumenum et (apud)

Cannas: εμπρόθετοι προσδιορισμοί της στάσης σε τόπο (πλησίον) στο profligavit

(ασύνδετο σχήμα).

et delevit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός. Συνδέεται με την προηγούμενη παρατακτικά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et.

delevit:ρήμα

(Hannibal): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

**(copias):** εννοούμενο αντικείμενο στο delevit.

**Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit:** κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

**audivit:**ρήμα

**Populus:** υποκείμενο ρήματος.

**Romanus:** ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο Populus.

**cladem:** αντικείμενο στο audivit.

**Cannensem:** ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο cladem.

**pavidus:** επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ρήμα, αναφέρεται στο Populus.

**In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit:** κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

**expedivit:** ρήμα

**Hannibal:** υποκείμενο ρήματος.

**se:** αντικείμενοστο expedivit (άμεση αυτοπάθεια).

**In agro:** εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο στο expedivit.

**Falerno:** ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο agro.

**ex insidiis:** εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο expedivit.

**Fabii Maximi:** γενική υποκειμενική στο insidiis.

**Postquam XIV annos in Italia complevit:** δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης «Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.». Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο Postquam (δηλώνει προτερόχρονο) , εκφέρεται με οριστική έγκλιση, γιατί μας ενδιαφέρει καθαρά από χρονική άποψη- χρόνου παρακειμένου, γιατί δηλώνει προτερόχρονο στο παρελθόν. Δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

**complevit:** ρήμα

**(Hannibal):**εννooύμενo υποκείμενο ρήματος. annos: αντικείμενο στο complevit.

**XIV (quattordecim):** ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο annos.

**in Italia:** εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο στο complevit.

Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

revocaverunt: ρήμα

Carthaginienses: υποκείμενο ρήματος.

eum: αντικείμενο στο revocaverunt.

in Africam: εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο (άφιξη) στο revocaverunt.

Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit.: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.cupivit:ρήμα

Hannibal: υποκείμενο ρήματος και απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία).

componere: αντικείμενοστο cupivit, τελικό απαρέμφατο.

bellum: αντικείμενοστο componere.

cum Romanis: εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής διάθεσης στο componere.

Ibi: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο componere.

Frustra: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο cupivit.

Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit : κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό.

dimicavit: ρήμα

(Hannibal): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

cum P. Scipione: εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής διάθεσης στο dimicavit.

apud Zamam: εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο (πλησίον) στο dimicavit.

Denique: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο dimicavit.

sed Romani victoriam reportaverunt. : κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται με την προηγούμενη παρατακτικά με τον αντιθετικό σύνδεσμο sed.

reportaverunt: ρήμα.

Romani: υποκείμενο ρήματος.

victoriam: αντικείμενο στο reportaverunt.

LECTIO XIII: ΠΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος διεξήγε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Μια ξάστερη νύχτα, ξαφνικά η σελήνη είχε χαθεί (είχε πάθει έκλειψη)· εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου και φοβερού θεάματος, τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την αυτοπεποίθηση του (το ηθικό του). Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και τη στάση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης, και μ’ αυτό τον τρόπο έστειλε τον στρατό στη μάχη με αναπτερωμένο το ηθικό (ή πρόθυμο). Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν τον δρόμο για εκείνη τη λαμπρή νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει τον φόβο του ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους αντιπάλους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ XIII

1. Sulpicius, Lucius Aemilius: σχηματίζουν τη γενική του ενικού σε -ii και -i (με συναίρεση): Sulpicii / Sulpici, Lucii Aemilii / Luci Aemili και την κλητική του ενικού σε -i αντί -ie: Sulpici, Luci, Aemili, ως κύρια ονόματα σε -ius, γνήσια Λατινικά.

2. Perses: ως ελληνικό πρωτόκλιτο όνομα, κύριο, σχηματίζει κατά την κλίση του στη λατινική μερικές πτώσεις του ενικού αριθμού όπως και στην αρχαία ελληνική.

|  |
| --- |
| **Ενικός αριθμός** |
| **Ονομ.** | Perses |
| **Γεν.** | Persae |
| **Δοτ.** | Persae |
| **Αιτ.** | Persen/ -am |
| **Κλητ.** | Perse/ -a |
| **Αφαιρ.** | Perse/ -a |

3. nox: το ουσιαστικό, ως περιττοσύλλαβο που το θέμα του λήγει σε δύο σύμφωνα (συμφωνόληκτο, τριτόκλιτο), σχηματίζει: **α.** τη γενική του πληθυντικού σε -ium (noctium), **β.** την αιτιατική του πληθυντικού σε -es και -is (noctes και noctis) (όσα αρσενικά και θηλυκά τριτόκλιτα ουσιαστικά σχηματίζουν τη γενική του πληθυντικού σε -ium σχηματίζουν και την αιτιατική του πληθυντικού σε -es και -is).

4. caelum: το ουσιαστικό είναι ετερογενές· στον ενικό αριθμό απαντά ως ουδέτερο caelum -i = ουρανός, ενώ στον πληθυντικό απαντά ως αρσενικό caeli -orum = ουρανοί.

5. ars: σχηματίζει τη γενική πληθυντικού σε -ium (artium) και την αιτιατική πληθυντικού σε -es και -is (artes και artis). [Το ίδιο συμβαίνει και με το noctes, κάνει και noctis]

6. adversarius: Σχηματίζει γενική ενικού: adversarii (ουσιαστικοποιημένο επίθετο) γι’ αυτό και δεν συναιρείται στη γενική του ενικού, όπως και το sestertius (29).

**7. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **πότε έγινε κάτι** | **Πόσο** | **το "πριν"** | **το "μετά"** |
| (χρονικό σημείο - στιγμή) | διήρκησε(χρονικήδιάρκεια) |  |  |
| **In + τοπική αφαιρετική** | **Αιτιατική** | **ante + αιτιατική** | **post** (πρόθεση) + **αιτιατική** |
|  |  |  |  |
| **Απλή τοπική αφαιρετική:****α)** όταν είναι φυσική υποδιαίρεση του χρόνου(nocte - 38) **β)** όταν συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό (ultimis annis -5) |  |  | **post** (επίρρημα χρόνου) + **αφαιρετική** οργανική του **μέτρου** ή της **διαφοράς** (14) |

**8.** ob repentinum monstrum: οι προθέσεις ob, per, propter + αιτιατική εκφράζουν το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο. Πρόκειται για το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται αλλιώς propter monstrum / per monstrum.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Sulpicius: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Sulpicius –ii / -i = Σουλπίκιος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* Gallus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Gallus -i = Γάλλος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* legatus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού legatus -i = ύπαρχος.
* Luci: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Lucius –ii / -i = Λούκιος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* Aemili: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Aemilius –ii / -i = Αιμίλιος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* Pauli: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Paulus -i = Παύλος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* erat: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού του βοηθητικού ρήματος sum, fui, -, esse = είμαι.
* qui: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους, της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* bellum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού bellum -i = πόλεμος. adversus: πρόθεση + αιτιατική = εναντίον.
* Persen: αιτιατική ενικού, αρσενικό, α’ κλίση, του ουσιαστικού Perses, Persae = ο Περσέας — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* regem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού rex, regis = βασιλιάς.
* gerebat: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής του ρήματος gero, gessi, gestum, gerĕre 3 = διεξάγω.
* serena: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, (κλίνεται σύμφωνα με την α’ κλίση), του δευτεροκλίτου επιθέτου serenus, -a, -um = ξάστερος, -η, -ο — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά, γιατί δηλώνει απόλυτη έννοια.
* nocte: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού nox, noctis = νύχτα. subito: τροπικό επίρρημα = ξαφνικά.
* luna: ονομαστική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού luna -ae = σελήνη — δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό, ως όνομα μοναδικού ουράνιου σώματος.
* defecerat: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής του ρήματος deficio, defeci, defectum, deficĕre 3 = χάνομαι, παθαίνω έκλειψη — σύνθετο του facio, που είναι ένα από τα 15 ρήματα σε -io της γ’ συζυγίας.
* ob: πρόθεση + αιτιατική = εξαιτίας.
* repentinum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του επιθέτου repentinus, -a, -um, = ξαφνικός, -ή, -ό — δεν σχηματίζει παραθετικά, γιατί δηλώνει απόλυτη έννοια.
* monstrum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού monstrum -i = θέαμα παράξενο και φοβερό.
* terror: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού terror -oris = τρόμος.
* animos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού animus -i = ψυχή.
* militum: γενική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού miles, militis = στρατιώτης.
* invaserat: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής του ρήματος invado, invasi, invasum, invadĕre 3 = εισχωρώ, καταλαμβάνω, πιάνω.
* exercitus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού exercitus -us = στρατός.
* fiduciam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού fiducia -ae = εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, ηθικό — δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό, γιατί δηλώνει αφηρημένη έννοια.
* amiserat: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής του ρήματος amitto, amisi, amissum, amittĕre 3 = χάνω.
* caeli: γενική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού caelum -i = ουρανός.
* ratione: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού ratio -onis = φύση, λογική.
* stellarum: γενική πληθυντικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού stella -ae = αστέρι.
* lunae: γενική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού luna -ae = σελήνη — το ουσιαστικό δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό, ως όνομα μοναδικού ουράνιου σώματος.
* -que: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος, εγκλιτική λέξη = και.
* statu: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού status -us = στάση.
* ac: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και· ac = atque.
* motibus: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού motus -us = κίνηση.
* disputavit: γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος disputo, disputavi, disputatum, disputāre 1 = πραγματεύομαι, μιλώ για.
* eo: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, της οριστικής-επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.
* modo: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού modus -i = τρόπος.
* exercitum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού exercitus -us = στρατός.
* alacrem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του τρικατάληκτου τριτοκλίτου επιθέτου alacer, alacris, alacre, = πρόθυμος, -η, -ο, με αναπτερωμένο ηθικό.
* pugnam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού pugna -ae = μάχη.
* misit: γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος mitto, misi, missum, mittĕre 3 = στέλνω.
* liberales: ονομαστική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του δικατάληκτου τριτοκλίτου επιθέτου liberalis, -is, -e = που ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο, ελευθέριος.
* artes: ονομαστική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού ars, artis = τέχνη.
* Galli: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Gallus -i = ο Γάλλος.
* aditus: αιτιατική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού aditus -us = προσέγγιση.
* ad: πρόθεση + αιτιατική = για.
* illustrem: αιτιατική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του δικατάληκτου τριτοκλίτου επιθέτου illustris, -is, -e = λαμπρός, -ή, -ό, ένδοξος, -η, -ο.
* illam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, της δεικτικής αντωνυμίας ille, illa, illud = εκείνος, -η, -ο.
* Paulianam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, (κλίνεται σύμφωνα με την α’ κλίση), του δευτεροκλίτου επιθέτου Paulianus, -a, -um = του Παύλου — δεν σχηματίζει παραθετικά ως παράγωγο από ουσιαστικό.
* victoriam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού victoria -ae = νίκη.
* dederunt: γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος do, dedi, datum, dāre 1 = δίνω.
* quia: υποτακτικός, αιτιολογικός σύνδεσμος = επειδή.
* metum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού metus -us = φόβος.
* exercitus: γενική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού exercitus -us = στρατός.
* Romani: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του επιθέτου Romanus, -a, -um = ρωμαϊκός, -ή, -ό — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά: α. ως εθνικό, β. ως παραγωγό από ουσιαστικό (< Roma).
* vicerat: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής του ρήματος vinco, vici, victum, vincĕre 3 = (κατα)νικώ.
* imperator: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού imperator -oris = στρατηγός.
* adversarios: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού adversarius -ii = αντίπαλος, εχθρός.
* vincere: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος vinco, vici, victum, vincĕre 3 = (κατα)νικώ.
* potuit: γ’ ενικό οριστικής παρακειμένου του ανώμαλου ρήματος possum, potui, -, posse = μπορώ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

A΄ κλίση

Perses -ae: αρσενικό (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

luna -ae: θηλυκό (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

fiducia -ae: θηλυκό (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

stella -ae: θηλυκό

pugna -ae: θηλυκό

victoria -ae: θηλυκό

Β΄ κλίση

Sulpicius -ii / -i: αρσενικό

Gallus -i: αρσενικό

legatus -i: αρσενικό

Lucius -ii /-i: αρσενικό

Aemilius -ii /-i: αρσενικό

Paulus -i: αρσενικό

bellum -i: ουδέτερο

monstrum -i: ουδέτερο

animus -i: αρσενικό

caelum -i: ουδέτερο(= ουρανός) το οποίο σχηματίζει πληθυντικό ως αρσενικό caeli -orum.

modus -i: αρσενικό

adversarius -ii: αρσενικό (δεν συναιρείται, γιατί είναι επίθετο που έχει ουσιαστικοποιηθεί)

Γ΄ κλίση

rex, regis: αρσενικό

nox, noctis: θηλυκό, αφαιρ. ενικ. nocte & noctu (γεν. πληθ. σε –ium, αιτ. πληθ. σε -es & -is)

terror -oris: αρσενικό

miles, militis: αρσενικό

ratio -onis: θηλυκό

ars, artis: θηλυκό (γεν. πληθ. σε –ium, αιτ. πληθ. σε -es & -is)

imperator -oris: αρσενικό

: Δ΄ κλίση

exercitus -us αρσενικό

status -us: αρσενικό

motus -us: αρσενικό

aditus -us: αρσενικό

metus -us: αρσενικό

ΕΠΙΘΕΤΑ

Β΄ κλίση

serenus, -a, -um (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

repentinus, -a, -um (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

Paulianus, -a, -um (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

Romanus, -a, -um (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

Γ΄ κλίση

alacer, alacris, alacre Σ.Β.: alacrior, -ior, -ius /Υ.Β.: - [ επίρρημα: Θ.Β.: alacriter / Σ.Β.: alacrius / Υ.Β.: -]

liberalis, -is, -e Σ.Β.: liberalior, -ior, -ius / Υ.Β.: liberalissimus, -a, -um

illustris, -is, -e Σ.Β.: illustrior, -ior, -ius / Υ.Β.: illustrissimus, -a, -um

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

qui, quae, quod (αναφορική)

is, ea, id (δεικτική – επαναληπτική)

ille, illa, illud (δεικτική)

ΡΗΜΑΤΑ

1η Συζυγία

disputo, -avi, -atum, -āre

do, dedi, datum, dāre

3η Συζυγία

gero, gessi, gestum, gerěre

deficio, defeci, defectum, deficěre

invado, invasi, invasum, invaděre

amitto, amisi, amissum, amittěre

mitto, misi, missum, mittěre

vinco, vici, victum, vincěre

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

possum, potui, -, posse

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

subito (τροπικό)

tum (χρονικό)

sic (τροπικό)

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

adversus + αιτιατική

ob + αιτιατική

de + (κυρίως) αφαιρετική

in + αιτιατική

ad + αιτιατική

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat: κύρια πρότασης κρίσης, εκφέρεται με οριστική (erat: οριστική παρατατικού) και δηλώνει το πραγματικό.

erat: ρήμα.

Sulpicius Gallus: υποκείμενο στο erat.

legatus: κατηγορούμενο στο Sulpicius Gallus (από το συνδετικό ρήμα erat). Luci Aemili Pauli: γενική κτητική στο legatus.

qui bellum adversus Persen regem gerebat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο Luci Aemili Pauli. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική, καθώς δηλώνει κάτι το πραγματικό, συγκεκριμένα χρόνου παρατατικού (gerebat) γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει το σύγχρονο.

gerebat: ρήμα.

qui: υποκείμενο στο gerebat.

bellum: αντικείμενο στο gerebat.

adversus Persen: εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής διάθεσης στο gerebat. regem: παράθεση στο Persen.

Serena nocte subito luna defecerat: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (defecerat: οριστική υπερσυντελίκου) και δηλώνει το πραγματικό.

defecerat: ρήμα

luna: υποκείμενο στο defecerat.

subito: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο defecerat.

nocte: απλή αφαιρετική τοπική του χρόνου στο defecerat (ο χρόνος εκφέρεται απρόθετα γιατί είναι φυσική υποδιαίρεση του χρόνου και συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό).

Serena: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο nocte.

ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (invaserat: οριστική υπερσυντελίκου) και δηλώνει το πραγματικό.

invaserat: ρήμα.

terror: υποκείμενο στο invaserat.

animos: αντικείμενο στο invaserat.

militum: γενική κτητική στο animos.

ob monstrum: εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο invaserat.

repentinum: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο monstrum.

et exercitus fiduciam amiserat: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (amiserat: οριστική υπερσυντελίκου) και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et.

amiserat: ρήμα.

exercitus: υποκείμενο στο amiserat.

fiduciam: αντικείμενο στο amiserat

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (disputavit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

disputavit: ρήμα

Sulpicius Gallus: υποκείμενο στο disputavit.

de ratione de statu ac (de) motibus: εμπρόθετοι προσδιορισμοί της αναφοράς στο disputavit. (Συνδέονται παρατακτικά με τους συμπλεκτικούς συνδέσμους et και ac, πολυσύνδετο σχήμα).

caeli: γενική κτητική στο ratione.

stellarum lunae: γενικές υποκειμενικές στα statu και motibus (συνδέονται παρατακτικά με το συμπλεκτικό εγκλιτικό que).

Tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο disputavit.

eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (misit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με το συμπλεκτικό εγκλιτικό que.

misit: ρήμα

(Sulpicius Gallus): εννοούμενο υποκείμενο στο misit.

exercitum: αντικείμενο στο misit.

alacrem: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο exercitum λόγω του ρήματος δράσης misit.

in pugnam: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού (τελικού αιτίου) στο misit.

modo: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο misit.

eo: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο modo.

Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (dederunt: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

dederunt: ρήμα.

artes: υποκείμενο στο dederunt.

aditum: αντικείμενο στο dederunt.

liberales: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο artes.

Galli: γενική κτητική στο artes.

ad victoriam: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού (σκόπιμη κατεύθυνση) στο dederunt.

illustrem: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο Paulianam victoriam.

illam: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο illustrem Paulianam victoriam.

Paulianam: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο victoriam.

Sic: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο dederunt.

Quia ille metum exercitus Romani vicerat: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα potuit της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quia, εκφέρεται με οριστική, καθώς εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία, συγκεκριμένα χρόνου υπερσυντελίκου (vicerat), γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει το προτερόχρονο.

vicerat: ρήμα

ille: υποκείμενο στο vicerat.

metum: αντικείμενο στο vicerat.

exercitus: γενική υποκειμενική στο metum.

Romani: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο exercitus.

imperator adversarios vincere potuit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (potuit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

potuit: ρήμα.

imperator: υποκείμενο στο potuit και στο απαρέμφατο vincere (ταυτοπροσωπία).

vincere: αντικείμενο του potuit, τελικό απαρέμφατο.

adversarios: αντικείμενο του απαρεμφάτου vincere.

LECTIO XIV: ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ XIV

Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον στρατό του Μάρκου Αντώνιου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί, μόλις είχε παραδώσει την ταραγμένη ψυχή του στον ύπνο, (όταν) ξαφνικά του εμφανίστηκε μια φρικτή μορφή. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν ένας άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και με βρόμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα (ή μορφή) νεκρού. Μόλις τον είδε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε στον ύπνο και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Μετά από λίγες μέρες η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Πράγματι, ο Οκταβιανός του επέβαλε την ποινή του θανάτου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Athenas: το ουσιαστικό είναι α’ κλίσης και απαντά μόνο στον πληθυντικό αριθμό Athenae -arum.

2. Cassius: τα λατινικά κύρια ονόματα, όπως και το προσηγορικό filius -ii, σχηματίζουν τη γενική ενικού σε -ii και -i και στην κλητική ενικού συναιρούν την κατάληξη -ie σε -i.

3. supplicium: το ουσιαστικό είναι ουδέτερο, β’ κλίσης και είναι ετερόσημο, στον ενικό (supplicium -ii /-i) σημαίνει ποινή, τιμωρία, ενώ στον πληθυντικό (supplicia -orum) σημαίνει λατρεία, ικεσίες, προσευχές.

4. somnus -i = ύπνος (αρσενικό, β’ κλίση) - somnium -ii = όνειρο (ουδέτερο, β’ κλίση).

5. Προσοχή!

Post (πρόθεση) + αιτιατική, π.χ. Post paucos dies (= Μετά από λίγες μέρες)

και

Post (επίρρημα) + οργανική αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς, π.χ. Paucis post diebus (= Μετά από λίγες μέρες).

**6.** idem, eadem, idem: Η αντωνυμία προήλθε από την αντωνυμία is, ea, id και το
πρόσφυμα -dem, το οποίο όταν κλίνεται η αντωνυμία μένει αμετάβλητο. Κατά την
κλίση της αντωνυμίας το τελικό -m μπροστά από το dem μετατρέπεται σε n. Η
αντωνυμία idem δηλώνει επανάληψη και διαφέρει από την ipse που δηλώνει
ταυτότητα, π.χ.: eandem speciem somniavit = ονειρεύτηκε την ίδια μορφή (που ονειρεύτηκε και πριν), res ipsa fidem confirmavit = η ίδια η πραγματικότητα (και όχι κάποιος άλλος) επιβεβαίωσε την αξιοπιστία.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Post: εδώ πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = μετά.
* bellum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού bellum -i = πόλεμος.
* Actiacum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του επιθέτου Actiacus, -a, -um = ο, η, το του Ακτίου — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* Cassius: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Cassius –ii / -i = Κάσσιος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* Parmensis: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του επιθέτου Parmensis, -is, -e = ο, η, το από την Πάρμα — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
* qui: ονομαστική ενικού, αρσενικό, της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* exercitu: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού exercitus -us = στρατός.
* M(arci): γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Marcus -i = Μάρκος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό. Πρόκειται για συντομογραφία του Marcus.
* Antonii: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση του ουσιαστικού Antonius –ii / -i = Αντώνιος — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* fuerat: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου του βοηθητικού ρήματος sum, fui, - , esse = είμαι.
* confugit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος confugio, confugi, -, confugĕre 3 = καταφεύγω — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.
* Ibi: τοπικό επίρρημα = εκεί. vix: χρονικό επίρρημα = μόλις.
* animum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού animus -i = ψυχή.
* sollicitum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του επιθέτου sollicitus, -a, -um = ταραγμένος, -η, -ο — Σ.Β.: solicitior, -ior, -ius, Υ.Β.: solicitissimus, -a, -um.
* somno: δοτική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού somnus -i = ύπνος.
* dederat: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού υπερσυντελίκου του ρήματος do, dedi, datum, dāre 1 = δίνω.
* cum: υποτακτικός, χρονικός σύνδεσμος (αντίστροφος) = όταν. repente: τροπικό επίρρημα = ξαφνικά.
* apparuit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος appareo, apparui, apparitum, apparēre 2= εμφανίζομαι.
* ei: δοτική ενικού, αρσενικό, της δεικτικής -επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.
* species: ονομαστική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού species -ei = μορφή. Στον πληθυντικό σχηματίζει **μόνο τις 3 όμοιες πτώσεις**, ονομ., αιτιατ., κλητ.: species όπως και τα spes (42), facies (14), effigies (14), acies (36), ενώ το fides (14, 44) απαντά μόνο στον ενικό.
* horrenda: ονομαστική ενικού, θηλυκό, του δευτεροκλίτου επιθέτου horrendus, -a, -um = φρικτός, -ή, -ό (πρόκειται για το γερουνδιακό του ρήματος horreo, horrui, - , horrēre 2 = τρομάζω) — το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά
* Existimavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος existimo, existimavi, existimatum, existimāre 1 = νομίζω.
* se: αιτιατική ενικού, αρσενικό, της προσωπικής αντωνυμίας γ’ προσώπου (που λειτουργεί ως αυτοπαθητική)= τον εαυτό του, τον εαυτό της, τον εαυτό του.
* venire: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος venio, veni, ventum, venīre 4 = έρχομαι.
* hominem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού homo, hominis = άνθρωπος.
* ingentis: γενική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του μονοκατάληκτου επιθέτου ingens, ingens, ingens (γενική: ingentis) = πελώριος, -α, -ο.
* magnitudunis: γενική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού magnitudo, magnitudinis = μέγεθος.
* facie: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού facies -ei = πρόσωπο (στον πληθυντικό σχηματίζει μόνο τις 3 όμοιες πτώσεις, ονομ.,αιτιατ.,κλητ.: facies).
* squalida: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του επιθέτου squalidus, -a, -um = βρόμικος, -η, -ο.
* similem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του επιθέτου similis, -is, -e = όμοιος, -α, -ο. — Σ.Β.: similior, -ior, -ius, Υ.Β.: simillimus, -a, -um.
* effigiei: δοτική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού effigies -ei =εικόνα, μορφή (στον πληθυντικό σχηματίζει μόνο τις 3 όμοιες πτώσεις, ονομ., αιτιατ., κλητ.: effigies).
* mortui: γενική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού mortuus -i = νεκρός (πρόκειται για την ουσιαστικοποιημένη μετοχή παρακειμένου του αποθετικού ρήματος **morior**, mortuus sum, mortuum, mori 3 = πεθαίνω).
* Quem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.
* simul: υποτακτικός, χρονικός σύνδεσμος = μόλις.
* aspexit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος aspicio, aspexi, aspectum, aspicĕre 3 = κοιτάζω — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.
* timorem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση του ουσιαστικού timor -oris = φόβος.
* concepit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος concipio, concepi, conceptum, concipĕre 3 = πιάνω — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.
* nomen: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, γ’ κλίση του ουσιαστικού nomen, nominis = όνομα.
* -que: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος, εγκλιτική λέξη = και.
* eius: γενική ενικού, αρσενικό, της δεικτικής -επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.
* audire: απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος audio, audivi, auditum, audīre 4 = ακούω, πληροφορούμαι.
* cupivit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος cupio, cupivi /cupii, cupitum, cupĕre 3 = θέλω, επιθυμώ — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.
* Respondit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος respondeo, respondi, responsum, respondēre 2 =απαντώ.
* Ille: ονομαστική ενικού, αρσενικό, της δεικτικής αντωνυμίας ille, illa, illud = εκείνος, -η, -ο.
* esse: απαρέμφατο ενεστώτα του βοηθητικού ρήματος sum, fui, -, esse = είμαι.
* Orcum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Orcus -i = ο θεός του Άδη, ο Πλούτωνας — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* terror: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού terror -oris = τρόμος.
* concussit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος concutio, concussi, concussum, concutĕre 3 = συνταράζω — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.
* e(x): πρόθεση που συντάσσεται με αφαιρετική = από (δηλώνει την έξοδο από κατάσταση).
* excitavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος excito, excitavi, excitatum, excitāre 1 = ξυπνάω, σηκώνω.
* servos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού servus -i = δούλος, υπηρέτης.
* inclamavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος inclamo, inclamavi, inclamatum, inclamāre 1 = φωνάζω.
* de: πρόθεση που συντάσσεται κυρίως με αφαιρετική = για (δηλώνει την αναφορά).
* homine: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού homo, hominis = άνθρωπος.
* interrogavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogāre 1 = ρωτώ.
* Illi: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικό, της δεικτικής αντωνυμίας ille, illa, illud = εκείνος, -η, -ο.
* neminem: αιτιατική ενικού, αρσενικό της αόριστης ουσιαστικής αντωνυμίας nemo, nemo, nihil = κανένας, καμία, τίποτε.
* viderant: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού υπερσυντελίκου του ρήματος video, vidi, visum, vidēre 2 = βλέπω.
* iterum: χρονικό επίρρημα = για δεύτερη φορά.
* dedit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος do, dedi, datum, dāre 1 = δίνω.
* eandemque: αιτιατική ενικού, θηλυκό, της δεικτικής-επαναληπτικής αντωνυμίας idem, eadem, idem = ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο.
* somniavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος somnio, somniavi, somniatum, somniāre 1 = ονειρεύομαι.
* Paucis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του επιθέτου paucus, -a, -um = λίγος, -η, -ο. — Σ.Β.: paucior, -ior, ius, Y.B.: paucissimus, -a, -um. Οι τύποι του ενικού αριθμού του θετικού βαθμού είναι σπάνιοι και των παραθετικών δεν απαντούν (pauciores, -iores, -iora paucissimi,-ae, -a).
* post: εδώ χρονικό επίρρημα = αργότερα.
* diebus: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού dies, diei = ημέρα.
* res: ονομαστική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού res, rei = πραγματικότητα, πράγμα.
* ipsa: ονομαστική ενικού, θηλυκό, της οριστικής αντωνυμίας ipse, ipsa, ipsum = ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο.
* fidem: αιτιατική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού fides -ei = πίστη, αξιοπιστία.(δεν έχει πληθυντικό).
* somnii: γενική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού somnium -ii / -i = όνειρο
* confirmavit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmāre 1= επιβεβαιώνω.
* Nam: παρατακτικός, αιτιολογικός σύνδεσμος = γιατί, δηλαδή.
* Octavianus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Octavianus -i = Οκταβιανός — ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει πληθυντικό.
* supplicio: αφαιρετική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ετερόσημου ουσιαστικού supplicium –ii / -i = τιμωρία (supplicia -orum = λατρεία).
* capitis: γενική ενικού, ουδέτερο, γ’ κλίση, του ουσιαστικού caput, capitis = κεφάλι, θανατική ποινή.
* adfecit: γ’ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος adficio (afficio), adfeci (affeci), adfectum (affectum), adficĕre (afficĕre) 3 = περιβάλλω — ανήκει στα 15 ρήματα σε -io που κλίνονται σαν το capio.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

A΄ κλίση

Athenae -arum: θηλυκό

Β΄ κλίση

bellum -i: ουδέτερο

Cassius -ii/ -i: αρσενικό

Antonius -ii/ -i: αρσενικό

animus -i: αρσενικό

somnus -i: αρσενικό

mortuus -i: αρσενικό

Orcus -i: αρσενικό

servus -i: αρσενικό

somnium –ii: ουδέτερο

Octavianus -i: αρσενικό

supplicium –ii/ -i: ουδέτερο ετερόσημο

Γ΄ κλίση

homo, hominis: αρσενικό

magnitudo, magnitudinis: θηλυκό

timor -oris: αρσενικό

nomen, nominis: ουδέτερο

terror -oris: αρσενικό

caput, capitis: ουδέτερο

Δ΄ κλίση

exercitus -us: αρσενικό

Ε΄ κλίση

species -ei: θηλυκό

facies -ei: θηλυκό

effigies -ei: θηλυκό

dies, diei: αρσενικό

res, rei: θηλυκό

fides -ei: θηλυκό

ΕΠΙΘΕΤΑ

Β΄ κλίση

Actiacus, -a, -um

sollicitus, -a, -um (Συγκριτικός: sollicitior, -ior, -ius Υπερθετικός: sollicitissimus, -a, -um)

horrendus, -a, -um

squalidus, -a, -um (δεν απαντούν παραθετικά)

paucus, -a, -um (pauciores,-iores,-iora paucissimi,-ae,-a). Τα παραθετικά απαντούν στον πληθυντικό αριθμό.

Γ΄ κλίση

Parmensis, -is, -e

ingens, ingens, ingens (Συγκριτικός: ingentior, -ior, -ius, Υπερθετικός: ingentissimus, -a, -um)

similis, -is, -e (Συγκριτικός: similior, -ior, -ius, Υπερθετικός: simillimus, -a, -um)

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

qui, quae, quod (αναφορική)

is, ea, id (δεικτική -επαναληπτική)

se (προσωπική που λειτουργεί ως αυτοπαθητική)

ille, illa, illud (δεικτική)

nemo, nemo, nihil (αόριστη-ουσιαστική)

idem, eadem, idem (δεικτική-επαναληπτική)

ipse, ipsa, ipsum (οριστική)

ΡΗΜΑΤΑ

1η Συζυγία

do, dedi, datum, dāre

existimo, existimavi, existimatum, existimāre

excito, excitavi, excitatum, excitāre

inclamo, inclamavi, inclamatum, inclamāre

interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogāre

somnio, somniavi, somniatum, somniāre

confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmāre

2η Συζυγία

appareo, apparui, apparitum, apparēre

respondeo, respondi, responsum, respondēre

video, vidi, visum, vidēre

3η Συζυγία

Όλα ανήκουν στα 15 σε –io που κλίνονται όπως το capio

confugio, confugi, ---, confugĕre

aspicio, aspexi, aspectum, aspicĕre

concipio, concepi, conceptum, concipĕre

cupio, cupivi/cupii, cupitum, cupĕre

concutio, concussi, concussum, concutĕre

adficio/afficio, adfeci/affeci, adfectum/affectum, adficĕre/afficĕre

4η Συζυγία

venio, veni, ventum, venire

audio, audivi, auditum, audire

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ibi: (τοπικό)

vix: (χρονικό)

repente: (τροπικό)

tum: (χρονικό)

iterum: (χρονικό)

post: (χρονικό)

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

in (+ εδώ τοπική αφαιρετική)

ad (+ αιτιατική)

e(x)(+ κυρίως αφαιρετική)

de (+ κυρίως αφαιρετική)

post (+ αιτιατική)

﻿ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

**Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, Athenas confugit:** κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (confugit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

**confugit:** ρήμα.

**Cassius:** υποκείμενο ρήματος.

**Parmensis:** ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση, ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο, στο Cassius.

**Athenas:** απρόθετη αιτιατική που δηλώνει την κίνηση σε τόπο στο confugit (απρόθετη, γιατί είναι όνομα πόλης).

**Post bellum:** εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου στο confugit (δηλώνει τη χρονική ακολουθία).

**Actiacum:** ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο bellum.

**qui in exercitu M. Antonii fuerat:** δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο

Cassius. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό, χρόνου υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (προτερόχρονο).

**fuerat:** ρήμα

**qui:** υποκείμενο ρήματος.

**in exercitu:** εμπρόθετος προσδιορισμός της κατάστασης στο fuerat.

**M. Antonii:** γενική κτητική στο exercitu.

**Ibi vix animum sollicitum somno dederat:** κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (dederat: οριστική υπερσυντελίκου) και δηλώνει το πραγματικό.

**dederat:** ρήμα.

**(Cassius):** εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

**animum:** άμεσο αντικείμενο στο dederat.

**sollicitum:** ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο animum.

**somno:** έμμεσο αντικείμενο στο dederat.

**Ibi:** επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο dederat.

**vix:** επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο dederat

cum repente apparuit ei species horrenda: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης «Ibi vix animum sollicitum somno dederat». Εισάγεται με τον αντίστροφο σύνδεσμο cum, γιατί δηλώνει αιφνίδιο γεγονός (ονομάζεται αντίστροφος, γιατί το κύριο νόημα βρίσκεται στη δευτερεύουσα και το δευτερεύον στην κύρια), εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και σε σχέση με την προσδιοριζόμενη κύρια πρόταση δηλώνει το υστερόχρονο στο παρελθόν. Μετά τον αντίστροφο cum υπάρχει το επίρρημα repente, ενώ στην κύρια πρόταση (σε υπερσυντέλικο το ρήμα της) υπάρχει το επίρρημα vix.

apparuit: ρήμα

species: υποκείμενο ρήματος.

horrenda: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο species.

ei: αντικείμενο στο apparuit.

repente: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο apparuit.

Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (Existimavit : οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

Existimavit: ρήμα

(Cassius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

venire: αντικείμενο στο existimavit, ειδικό απαρέμφατο.

hominem: υποκείμενο στο venire, ετεροπροσωπία.

ad se: εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε πρόσωπο στο venire (έμμεση αυτοπάθεια

magnitudinis: γενική της ιδιότητας στο hominem.

ingentis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο magnitudinis.

facie: αφαιρετική της ιδιότητας στο hominem (συνδέεται συμπλεκτικά με το magnitudinis: έχω παράλλαξη ιδιότητας).

squalida: ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο facie.

similem: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο hominem (ουσιαστικά όλη η φράση similem effigiei mortui λειτουργεί παραθετικά στο hominem).

effigiei: δοτική αντικειμενική (ως συμπλήρωμα) στο similem.

mortui: γενική κτητική ή αντικειμενική στο effigiei.

Quem simul aspexit Cassius: δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο των κυρίων προτάσεων «timorem concepit» και «nomenque eius audire cupivit». Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο simul, εκφέρεται με οριστική έγκλιση, γιατί δηλώνει τον χρόνο και τίποτε άλλο, χρόνου παρακειμένου, γιατί σε σχέση με τις προσδιοριζόμενες προτάσεις δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.

aspexit: ρήμα.

Cassius: υποκείμενο ρήματος.

Quem: (= eum) αντικείμενο στο aspexit (πρόταξη του αντικειμένου).

timorem concepit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (concepit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

concepit: ρήμα.

(Cassius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

timorem: αντικείμενο στο concepit.

nomenque eius audire cupivit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (cupivit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με το συμπλεκτικό, εγκλιτικό que.

cupivit: ρήμα.

(Cassius): εννούμενο υποκείμενο ρήματος και απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία).

audire: αντικείμενοστο cupivit, τελικό απαρέμφατο.

nomen: αντικείμενο στο audire.

eius: γενική κτητική στο nomen (κτήση χωρίς αυτοπάθεια, δηλ. hominis).

Respondit ille se esse Orcum: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (Respondit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

Respondit: ρήμα

ille: υποκείμενο ρήματος.

esse: αντικείμενοστο Respondit, ειδικό απαρέμφατο.

se: υποκείμενο απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία).

Orcum: κατηγορούμενο στο se, λόγω του συνδετικού απαρεμφάτου esse.

Tum terror Cassium concussit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (concussit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

concussit: ρήμα.

terror: υποκείμενο ρήματος.

Cassium: αντικείμενο στο concussit.

Tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο concussit.

et e somno eum excitavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (excitavit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

excitavit: ρήμα

(terror): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

eum: αντικείμενο στο excitavit.

e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει την κατάσταση στο excitavit.

Cassius servos inclamavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (inclamavit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

inclamavit: ρήμα.

Cassius: υποκείμενο ρήματος.

servos: αντικείμενο στο inclamavit.

et de homine eos interrogavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (interrogavit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et.

interrogavit: ρήμα.

(Cassius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

eos: αντικείμενο στο interrogavit.

de homine: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο interrogavit.

Illi neminem viderant: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (viderant: οριστική υπερσυντελίκου) και δηλώνει το πραγματικό.

viderant: ρήμα.

Illi: υποκείμενο ρήματος.

neminem: αντικείμενο στο viderant.

Cassius iterum se somno dedit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (dedit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

dedit: ρήμα.

Cassius: υποκείμενο ρήματος.

se: άμεσο αντικείμενο στο dedit (άμεση αυτοπάθεια).

somno: έμμεσο αντικείμενο στο dedit.

iterum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο dedit.

eandemque speciem somniavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (somniavit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

somniavit: ρήμα.

(Cassius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

speciem: αντικείμενο στο somniavit.

eandem: ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο speciem.

Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (confirmavit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

confirmavit: ρήμα

res: υποκείμενο ρήματος.

ipsa: ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο res.

fidem: αντικείμενο στο confirmavit.

somnii: γενική κτητική στο fidem.

post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο confirmavit.

diebus: οργανική αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post που έχει παραθετική σημασία.

Paucis: ομοιόπτωτος,επιθετικός προσδιορισμός στο diebus.

Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (adfecit: οριστική παρακειμένου) και δηλώνει το πραγματικό.

adfecit: ρήμα

Octavianus: υποκείμενο ρήματος.

eum: αντικείμενο στο adfecit.

supplicio: αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfecit.

capitis: γενικήτης ποινής στο supplicio adfecit.

LECTIO XV: ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ XV

Όλη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στη σπουδή των στρατιωτικών πραγμάτων (στις στρατιωτικές ασχολίες). Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία, (αλλά) τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας. Αν και ζουν σε περιοχές πάρα πολύ παγωμένες, φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η χώρα τους κάνει (ή η πολιτεία διεξάγει) πόλεμο, εκλέγουν άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδάνε από τα άλογά τους και πολεμάνε πεζοί: η χρήση της σέλας θεωρείται ντροπή και μαλθακότητα (ή πράγμα αισχρό και μαλθακό). Δεν επιτρέπουν στους εμπόρους να φέρουν κρασί στη χώρα τους (δεν επιτρέπουν να εισάγεται σ’ αυτούς (ή στη χώρα τους) κρασί από τους εμπόρους) , γιατί εξαιτίας αυτού του πράγματος, όπως πιστεύουν, οι άντρες γίνονται μαλθακοί κι εκθηλύνονται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΙΙ

1. lac, caseus: τα ουσιαστικά δεν σχηματίζουν πληθυντικό αριθμό (ονόματα που δηλώνουν ύλη - singularia tantum).

2. caro: ανώμαλο ουσιαστικό της γ’ κλίσης. Σχηματίζει τη γενική του πληθυντικού σε –ium (**carnium**), γιατί λήγει το θέμα του σε δύο σύμφωνα και την αιτιατική του πληθυντικού σε -es και -is (**carnes** και **carnis**).

3. locus: ετερογενές και ετερόσημο. Συγκεκριμένα σχηματίζει: ενικό αριθμό ως αρσενικό (locus -i) = τόπος και πληθυντικό αριθμό ως ουδέτερο (loca -orum) = τόποι (**ετερογενές**) και ως αρσενικό (loci -orum) = χωρία βιβλίου (**ετερόσημο**).

4. pellis: σχηματίζει τη γενική του πληθυντικού σε -ium (pellium) ως ισοσύλλαβο, άρα και την αιτιατική του πληθυντικού σε -es και -is (pelles και pellis).

5. civitas: σχηματίζει τη γενική του πληθυντικού σε -um και σε -ium (civitatum και civitatium) και την αιτιατική του πληθυντικού σε -es και -is (civitates και civitatis).

6. proelior: αποθετικό ρήμα, από την ενεργητική φωνή δανείζεται : **α.** μετοχή ενεστώτα (proelians), **β.** υποτακτική μέλλοντα (proeliaturus, -a, -um sim), **γ.** απαρέμφατο μέλλοντα (proeliaturum, -am, -um esse), **δ.** μετοχή μέλλοντα (proeliaturus, -a, -um), **ε.** σουπίνο (proeliatum, proeliatu), **στ.** γερούνδιο (proeliandi, proeliando, proeliandum, proeliando).

7. arbitror: αποθετικό ρήμα, από την ενεργητική φωνή δανείζεται: **α.** μετοχή ενεστώτα (arbitrans), **β.** υποτακτική μέλλοντα (arbitraturus, -a, -urn sim), **γ.** απαρέμφατο μέλλοντα (arbitraturum, -am, -um esse), **δ.** μετοχή μέλλοντα (arbitraturus, -a, -um), **ε.** σουπίνο (arbitratum, arbitratu), **στ.** γερούνδιο (arbitrandi, arbitrando, arbitrandum, arbitrando).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

* Germanorum: γενική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού Germani -orum = Γερμανοί -— δεν σχηματίζει ενικό ως όνομα λαού ή έθνους.
* vita: ονομαστική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού vita -ae = ζωή.
* omnis: ονομαστική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του δικατάληκτου επιθέτου omnis, -is, -e = όλος, -η, -ο (δεν σχηματίζει παραθετικά, γιατί δηλώνει απόλυτη έννοια).
* venationibus: αφαιρετική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού venatio -onis = κυνήγι.
* atque: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και.
* studiis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού studium -ii/ -i = σπουδή, ασχολία.
* rei: γενική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού res, rei = πράγμα.(είναι , μαζί με το dies, τα μόνα 5κλιτα που σχηματίζουν πλήρως και τους 2 αριθμούς)
* militaris: γενική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του δικατάληκτου επιθέτου militaris, -is, -e = στρατιωτικός, -ή, -ό - δεν σχηματίζει παραθετικά, (παράγωγο από το ουσιαστικό miles: στρατιώτης).
* **res militaris** = τα στρατιωτικά.
* consistit: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος consisto, constiti, -, consistĕre 3 = συνίσταμαι, βρίσκομαι, περιορίζομαι.
* non: αρνητικό μόριο = δεν, όχι.
* student: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος studeo, studui, -, studēre 2 = ασχολούμαι.
* agriculturae: δοτική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού agricultura -ae = γεωργία - δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό, γιατί δηλώνει αφηρημένη έννοια (singulare tantum).
* lacte: αφαιρετική ενικού, ουδέτερο, γ’ κλίση, του ουσιαστικού lac, lactis = γάλα (δεν σχηματίζει πληθυντικό).
* caseo: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού caseus -i = τυρί (δεν σχηματίζει πληθυντικό).
* et: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και.
* carne: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού caro, carnis = κρέας.
* nutriuntur: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος nutrio, nutrivi (nutrii), nutritum, nutrīre 4 = τρέφω.
* locis: αφαιρετική πληθυντικού αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού locus -i, = τόπος (loca -orum, ουδ. = τόποι).
* frigidissimis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του επιθέτου υπερθετικού βαθμού frigidissimus, -a, -um = παγωμένος, -η, -ο. — Θ.Β.: frigidus, -a, -um, Σ.Β: frigidior, -ior, -ius.
* pelles: αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού pellis, pellis= δέρμα.
* solum: ποσοτικό επίρρημα = μόνο.
* habent: γ’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος habeo, habui, habitum, habēre 2 = έχω, θεωρώ.
* fluminibus: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, γ’ κλίση, του ουσιαστικού flumen, fluminis = ποτάμι.
* lavantur: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος lavo, lavi, lautum (lavatum), lavāre 1 = πλένω.
* cum: υποτακτικός, χρονικός επαναληπτικός (εδώ) σύνδεσμος = κάθε φορά που.
* civitas: ονομαστική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού civitas -atis = πολιτεία.
* bellum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού bellum -i = πόλεμος.
* gerit: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος gero, gessi, gestum, gerĕre 3 = διεξάγω, κάνω.
* magistratus: ονομαστική πληθυντικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού magistratus -us = αρχές, άρχοντες.
* creantur: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος creo, creavi, creatum, creāre 1 = εκλέγω.
* cum: πρόθεση + οργανική αφαιρετική = με.
* vitae: γενική ενικού, θηλυκό, α’ κλίση, του ουσιαστικού vita -ae = ζωή.
* necis: γενική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού nex, necis = θάνατος
* que: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος, εγκλιτική λέξη = και.
* potestate: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού potestas -atis = δύναμη, εξουσία.
* equestribus: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, γ’ κλίση, του τρικατάληκτου επιθέτου equester, -stris, -stre = ιππικός, -ή, -ό - δεν σχηματίζει παραθετικά, ως παράγωγο από ουσιαστικό: equus = άλογο.
* proeliis: αφαιρετική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού proelium -ii/ -i = μάχη.
* saepe: χρονικό επίρρημα = συχνά—Σ.Β.: saepius, Υ.Β.: saepissime. ex: πρόθεση + κυρίως αφαιρετική = από.
* equis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, β’ κλίση, του ουσιαστικού equus -i = άλογο.
* desiliunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος desilio, desilui, -, desilīre 4 = πηδώ κάτω.
* ac: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και.
* pedibus: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού pes, pedis = πόδι.
* proeliantur: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του αποθετικού ρήματος proelior, proeliatus sum, proeliatum, proeliāri 1 = πολεμώ.
* ephippiorum: γενική πληθυντικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού ephippium -ii= είδος σέλας.
* usus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, δ’ κλίση, του ουσιαστικού usus -us = χρήση.
* res: ονομαστική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού res, rei = πράγμα.
* turpis: ονομαστική ενικού, θηλυκό , γ’ κλίση, του δικατάληκτου επιθέτου turpis, -is, -e = αισχρός, -ή, -ό. —Σ. Β.: turpior, -ior, ius, Υ. Β.: turpissimus, -a, -u
* iners: ονομαστική ενικού, θηλυκό, γ’ κλίση, του μονοκατάληκτου επιθέτου iners, γεν. inertis = μαλθακός, -ή, -ό, άπραγος, -η, -ο—Σ.Β.: inertior, -ior, -ius,Y.B.: inertissimus, -a, -um.
* habetur: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος habeo, habui, habitum, habēre 2 = έχω, θεωρώ (εδώ).
* Vinum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β’ κλίση, του ουσιαστικού vinum -i = κρασί. a(b): πρόθεση + κυρίως αφαιρετική = από.
* mercatoribus: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, γ’ κλίση, του ουσιαστικού mercator -oris = έμπορος.
* ad: πρόθεση + αιτιατική = προς, σε.
* se: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, της προσωπικής αντωνυμίας γ’ προσώπου (που λειτουργεί ως αυτοπαθητική) = τους εαυτούς τους.
* importari: απαρέμφατο παθητικού ενεστώτα του ρήματος importo, importavi, importatum, importāre 1 = εισάγω.
* sinunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος sino, sivi, situm, sinĕre 3 = επιτρέπω.
* quod: υποτακτικός αιτιολογικός σύνδεσμος = επειδή.
* ea: αφαιρετική ενικού, θηλυκό της δεικτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.
* re: αφαιρετική ενικού, θηλυκό, ε’ κλίση, του ουσιαστικού res, rei = πράγμα.
* ut: υποτακτικός παραβολικός σύνδεσμος = όπως.
* arbitrantur: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του αποθετικού ρήματος arbitror, arbitratus sum, arbitratum, arbitrāri 1 = νομίζω, πιστεύω.
* remollescunt: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος remollesco, -, -, remollescĕre 3 = γίνομαι μαλθακός.
* homines: ονομαστική πληθυντικού, αρσ. (εδώ) γ’ κλίση, του ουσιαστικού homo, hominis = άνθρωπος.
* effeminantur: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος effemino, effeminavi, effeminatum, effemināre 1 = εκθηλύνω.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

A΄ κλίση

vita -ae: θηλυκό

agricultura -ae: θηλυκό (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

Β΄ κλίση

Germani -orum: αρσενικό

studium -ii/ -i: ουδέτερο

caseus -i: αρσενικό (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

locus -i: αρσενικό∙ στον πληθυντικό ως ουδέτερο σημαίνει: τόποι ενώ ως αρσενικό σημαίνει: χωρία βιβλίων

bellum -i: ουδέτερο

proelium -ii/ -i: ουδέτερο

equus -i: αρσενικό

ephippium -ii: ουδέτερο (όχι συναίρεση)

vinum -i: ουδέτερο

Γ΄ κλίση

venatio -onis: θηλυκό

lac, lactis: ουδέτερο (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

caro, carnis: θηλυκό (Γεν. πληθ. σε -ium, Αιτ. πληθ. σε -es & -is)

pellis, pellis: θηλυκό (Γεν. πληθ. σε -ium Αιτ. πληθ. σε -es & -is)

flumen, fluminis: ουδέτερο

civitas -atis: θηλυκό (Γεν. πληθ. σε -um & -ium Αιτ. πληθ. σε -es & -is)

nex, necis: θηλυκό

potestas -atis: θηλυκό

pes, pedis: αρσενικό

mercator -oris: αρσενικό

homo, hominis: αρσενικό (εδώ)

Δ΄ κλίση

magistratus -us: αρσενικό

usus -us: αρσενικό

Ε΄ κλίση

res, rei: θηλυκό

ΕΠΙΘΕΤΑ

Β΄ κλίση

frigidissimus, -a, -um (υπερθετικός βαθμός) Θ.Β.: frigidus, -a, -um Σ.Β.: frigidior, -ior, -ius

Γ΄ κλίση

omnis, -is, -e (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

militaris, -is, -e (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

equester, equestris, equestre (Δεν σχηματίζει παραθετικά)

turpis, -is, -e Σ.Β.: turpior, -ior, -ius /Υ.Β.: turpissimus, -a, -um

iners, (inertis), iners, iners Σ.Β.: inertior, -ior, -ius /Υ.Β.: inertissimus, -a, -um

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

se (προσωπική)

is, ea, id (δεικτική,επαναληπτική)

ΡΗΜΑΤΑ

1η Συζυγία

lavo, lavi, lautum (lavatum), lavāre

creo, creavi, creatum, creāre

proelior, proeliatus sum, proeliatum, proeliāri (αποθετικό)

importo, importavi, importatum, importāre

arbitror, arbitratus sum, arbitratum, arbitrāri (αποθετικό)

effemino, effeminavi, effeminatum, effemināre

2η Συζυγία

studeo, studui, -----, studēre

habeo, habui, habitum, habēre

3η Συζυγία

consisto, constiti, ----, consistĕre

gero, gessi, gestum, gerĕre

sino, sivi, situm, sinĕre

remollesco, ----, ----, remollescĕre

4η Συζυγία

nutrio, nutrivi/-ii, nutritum, nutrire

desilio, desilui,----, desilire

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

solum (ποσοτικό)

saepe (ποσοτικό) Σ. Β.: saepius, Υ.Β.: saepissime

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

in + (εδώ) τοπική αφαιρετική

cum +οργανική αφαιρετική

ex + κυρίως αφαιρετική

a (b)+ κυρίως αφαιρετική

ad + αιτιατική

﻿ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (consistit: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

consistit: ρήμα.

vita: υποκείμενο στο consistit.

Germanorum: γενική υποκειμενική στο vita.

omnis: ομοιόπτωτος, κατηγορηματικός προσδιορισμός στο vita.

in venationibus atque in studiis: εμπρόθετοι προσδιορισμοί της κατάστασης στο consistit. Συνδέονται με τον συμπλεκτικό σύνδεσμό atque.

rei: γενική αντικειμενική στο studiis.

militaris: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο rei.

Germani non student agriculturae: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (non student: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

non student: ρήμα.

Germani: υποκείμενο στο non student.

agriculturae: δοτική ως συμπλήρωμα (αντικείμενο) στο non student.

lacte, caseo et carne nutriuntur: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (nutriuntur: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

nutriuntur: ρήμα, που εκφράζει άμεση αυτοπάθεια. (Ισοδύναμη έκφραση: se nutriunt)

(Germani): εννοούμενο υποκείμενο στο nutriuntur.

lacte, caseo et carne: αφαιρετικές (οργανικές) του μέσου στο nutriuntur.

Locis frigidissimis pelles solum habent: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (habent: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

habent: ρήμα.

(Germani) : εννοούμενο υποκείμενο στο habent.

pelles: αντικείμενο στο habent.

solum: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο habent.

Locis: αφαιρετική της στάσης σε τόπο στο habent (γιατί το ουσιαστικό locus, σε τοπική αφαιρετική, όταν συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό, απαντά απρόθετα).

frigidissimis: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο Locis. Η αφαιρετική Locis frigidissimis ισοδυναμεί με εναντιωματική πρόταση etsi locis frigidissimis vivunt, που εκφράζει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας (εδώ του ρήματος habent). Εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi και εκφέρεται με οριστική Ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν.

et in fluminibus lavantur: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (lavantur: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et.

lavantur: ρήμα, που εκφράζει άμεση αυτοπάθεια. (Ισοδύναμη έκφραση: se lavant)

(Germani): εννοούμενο υποκείμενο στο lavantur.

in fluminibus: εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο στο lavantur.

Cum civitas bellum gerit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στην κύρια που ακολουθεί, με ρήμα το creantur. Εισάγεται με τον χρονικό επαναληπτικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, και χρόνου ενεστώτα γιατί δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον.

gerit: ρήμα.

civitas: υποκείμενο στο gerit.

bellum: αντικείμενο στο gerit.

magistratus creantur cum vitae necisque potestate: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (creantur: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

creantur: ρήμα

magistratus: υποκείμενο στο creantur.

cum potestate: εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου στο creantur.

vitae necis(que): γενικές αντικειμενικές στο potestate. Συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο (εγκλιτική λέξη) que.

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (desiliunt: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

desiliunt: ρήμα

(Germani): εννοούμενο υποκείμενο στο desiliunt.

ex equis: εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο desiliunt.

saepe: επιρρηματικός προσδιορισμός ποσού στο desiliunt.

proeliis: απλή αφαιρετική τοπική του χρόνου στο desiliunt (ο χρόνος εκφέρεται απρόθετα γιατί συνοδεύεται ο τύπος από επιθετικό προσδιορισμό)

Equestribus: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο proeliis.

ac pedibus proeliantur: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (proeliantur: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο ac.

proeliantur: ρήμα

(Germani): εννοούμενο υποκείμενο στο proeliantur.

pedibus: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο proeliantur

ephippiorum usus res turpis et iners habetur: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (habetur: οριστική Ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

habetur: ρήμα.

usus: υποκείμενο στο habetur.

res: κατηγορούμενο στο usus.

ephippiorum: γενική αντικειμενική στο usus.

turpis et iners: ομοιόπτωτοι, επιθετικοί προσδιορισμοί στο res. Συνδέονται με τον συμπλεκτικό σύνδεσμό et.

Vinum a mercatoribus ad se imporatri non sinunt: Κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική (non sinunt: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό.

non sinunt: ρήμα

(Germani): εννοούμενο υποκείμενο στο non sinunt.

importari: αντικείμενο του ρήματος non sinunt, τελικό απαρέμφατο.

Vinum: υποκείμενο του απαρεμφάτου importari (ετεροπροσωπία).

a mercatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο importari. Εκφέρεται εμπρόθετα, γιατί πρόκειται για έμψυχο.

ad se: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει την κίνηση σε πρόσωπο στο απαρέμφατο importari (έμμεση ή πλάγια αυτοπάθεια).

quod ea re remollescunt homines: Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην κύρια πρόταση, με ρήμα το non sinunt. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική, καθώς δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία· συγκεκριμένα με οριστική Ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν και δηλώνει το σύγχρονο.

remollescunt: ρήμα.

homines: υποκείμενο στο remollescunt.

re: απλή οργανική αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο remollescunt. ea: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο re.

atque effeminantur: Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στην κύρια πρόταση, με ρήμα το non sinunt. Εκφέρεται με οριστική, καθώς δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία· συγκεκριμένα με οριστική Ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν και δηλώνει το σύγχρονο. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη δευτερεύουσα αιτιολογική με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο atque.

effeminantur: ρήμα

(homines): εννοούμενο υποκείμενο στο effeminantur.

ut arbitrantur: Δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική – συγκριτική πρόταση που εκφράζει τρόπο. Λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης με α’ όρο τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική, επειδή η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι (ή θεωρούνται ως) αντικειμενική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα χρόνου ενεστώτα (arbitrantur), γιατί αναφέρεται στο παρόν.

arbitrantur: ρήμα.

(Germani) : εννοούμενο υποκείμενο στο arbitrantur.

LECTIO XX : ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΠΩΣ Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΕΓΙΝΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ XX

Ο Κλαύδιος στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του κατέλαβε την εξουσία από (χάρη σε) κάποιο περίεργο κι απρόσμενο γεγονός. Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, της οποίας το όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος (ή επειδή τρομοκρατήθηκε) από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν μπροστά στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που (ή καθώς) έτρεχε εδώ κι εκεί παρατήρησε τα πόδια του• τον αναγνώρισε που κρυβόταν (αναγνώρισε ότι αυτός κρυβόταν)• αφού τον τράβηξε έξω, τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους συντρόφους του. Από αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο λυπημένος αφού τον τράβηξε έξω, τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους συντρόφους του. Από αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο λυπημένος κι έντρομος, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σαν να επρόκειτο να πεθάνει. Την επόμενη μέρα ο Κλαύδιος ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ XX

1. Fio: το ρήμα είναι παθητικό του απλού facio, από το οποίο δανείζεται τη μετοχή παθητικού παρακειμένου factus για τον σχηματισμό των σύνθετων χρόνων. 2

2. Morior: το ρήμα είναι αποθετικό της γ΄ συζυγίας από τα 15 σε -io και σχηματίζει ανώμαλα τη μετοχή του μέλλοντα: moriturus (όπως και τα pariturus, nasciturus, ruiturus).

3. Proximus: Το επίθετο είναι υπερθετικού βαθμού. Ο θετικός βαθμός δεν απαντά. Το επίθετο σχηματίστηκε από το επίρρημα prope. Ο συγκριτικός του επιθέτου είναι propior.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Claudius: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, του ουσιαστικού Claudius -ii/-i = Κλαύδιος → ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.

 quinquagesimo: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, του τακτικού αριθμητικού επιθέτου. quinquagesimus, -a, -um = πεντηκοστός, -ή, -ό (ως αριθμητικό δεν διαθέτει κλητική).

anno: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, του ουσιαστικού annus -i = χρόνος, έτος.

 aetatis : γενική ενικού, θηλυκό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού aetas -atis= ηλικία → γενική πληθυντικού aetatum & aetatium άρα και αιτιατική –es/-is, όπως και το civitas, libertas.

suae: γενική ενικού, θηλυκό, της κτητικής αντωνυμίας γ΄ προσώπου που λειτουργεί ως αυτοπαθητική, εδώ για έναν κτήτορα suus, -a, -um = δικός, -ή, -ό του.

 imperium: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του ουσιαστικού imperium -ii/ -i = εξουσία.

 cepit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος capio, cepi, captum, capĕre 3 = πιάνω, συλλαμβάνω → ανήκει στα 15 ρήματα σε –io.

 mirabili: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του τριγενούς και δικαταλήκτου επιθέτου mirabilis, -is, -e = περίεργος, -η, -ο (συγκριτικός: mirabilior, -ior, -ius, υπερθετικός: mirabilissimus, -a, -um).

 quodam: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, της αόριστης επιθετικής αντωνυμίας quidam, quaedam, quoddam = κάποιος, -α, -ο.

casu: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, δ΄ κλίση, του ουσιαστικού casus -us = τυχαίο γεγονός.

 Exclusus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, της μετοχής παθητικού παρακειμένου του ρήματος excludo, exclusi, exclusum, excludĕre 3 = διώχνω. ab: πρόθεση που συντάσσεται με (κυρίως) αφαιρετική = από.

 insidiatoribus: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού insidiator -oris = συνωμότης, δολοφόνος.

Caligulae: γενική ενικού, αρσενικό, α΄ κλίση, του ουσιαστικού Caligula -ae = Καλιγούλας → ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.

 recesserat: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού υπερσυντελίκου του ρήματος recedo, recessi, recessum, recedĕre 3 = αποσύρομαι.

 in: πρόθεση που εδώ συντάσσεται με αιτιατική = σε. diaetam: αιτιατική ενικού, θηλυκό, α΄ κλίση, του ουσιαστικού diaeta -ae = θερινή κατοικία. cui: δοτική ενικού, θηλυκό, της αναφορικής αντωνυμίας

qui, quae, quod = ο οποίος, -α, -ο.

 nomen: ονομαστική ενικού, ουδέτερο, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού nomen -inis = όνομα.

est: γ΄ ενικό, οριστικής ενεστώτα του βοηθητικού ρήματος sum, fui, ---, esse = είμαι.

 Hermaeum: ονομαστική ενικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του ουσιαστικού Hermaeum -i = Ερμαίο → ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό.

 Paulo: αφαιρετική ενικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του επιθέτου paulus, -a, -um = λίγος, -η, -ο → το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.

 Post: χρονικό επίρρημα = αργότερα. rumore: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού

 rumor -oris = φήμη. caedis: γενική ενικού, θηλυκό, γ΄ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού

 caedes, caedis = σφαγή → γενική πληθυντικού caedium, αιτιατική πληθυντικού caedes & caedis.

 exterritus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, της μετοχής παθητικού παρακειμένου του ρήματος

exterreo, exterrui, exterritum, exterrĕre 2= τρομοκρατώ.

 prorepsit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος prorepo, prorepsi, proreptum, prorepĕre 3 = σέρνομαι, έρπω.

ad: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = προς.

 solarium: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του ουσιαστικού solarium –ii/ -i = λιακωτό.

 proximum: αιτιατική ενικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του επιθέτου proximus –a, -um = πολύ κοντινός -ή, -ό (Πρόκειται για υπερθετικό βαθμό, ενώ ο συγκριτικός είναι: propior, -ior, -ius. Δεν διαθέτει θετικό, διότι προέρχεται από το επίρρημα prope). et: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και. inter: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = ανάμεσα.

vela: αιτιατική πληθυντικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του ουσιαστικού velum -i = παραπέτασμα.

praetenta: αιτιατική πληθυντικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, της μετοχής παθητικού παρακειμένου του ρήματος praetendo, praetendi, praetentum, praetendĕre 3 κρεμώ μπροστά. Λόγω της πρόθεσης prae συντάσσεται με δοτική

. foribus: δοτική πληθυντικού, θηλυκό, γ΄ κλίση, του ισοσύλλαβου ουσιαστικού foris, foris = πόρτα. Γενική πληθυντικού forium, αιτιατική πληθυντικού fores & foris. Συνήθως απαντά στον πληθυντικό.

 se: αιτιατική ενικού, της προσωπικής αντωνυμία γ΄ προσώπου, που λειτουργεί ως αυτοπαθητική = τον εαυτό του, εαυτό της, εαυτό του

. abdidit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος abdo, abdidi, abditum, abdĕre 3 = κρύβω. (Το do σύνθετο με μονοσύλλαβη πρόθεση γίνεται 3ης συζυγίας).

 Discurrens: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, της μετοχής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος discurro, discucurri/discurri, discursum, discurrĕre 3 = τρέχω εδώ κι εκεί.

miles: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού miles, militis = στρατιώτης.

 pedes: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού pes, pedis = πόδι.

 eius: γενική ενικού, αρσενικό, της δεικτικής-επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.

animadvertit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος animadverto, animadverti, animadversum, animadvertĕre 3 = παρατηρώ.

 eum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, της δεικτικής-επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.

 latentem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, της μετοχής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος lateo, latui, ---, -latēre 2 = κρύβομαι.

adgnovit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος adgnosco, adgnovi, adgnitum, adgnoscĕre 3 = αναγνωρίζω.

extractum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, της μετοχής παθητικού παρακειμένου του ρήματος extraho, extraxi, extractum, extrahĕre 3 = τραβώ έξω, βγάζω (τραβώντας).

imperatorem: αιτιατική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού imperator -oris = στρατηγός, αυτοκράτορας. eum: αιτιατική ενικού, αρσενικό της δεικτικής-επαναληπτικής αντωνυμίας is, ea, id = αυτός, -ή, -ό.

 salutavit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος saluto, salutavi, salutatum, salutāre 1 = προσαγορεύω, χαιρετίζω.

Hinc: τοπικό επίρρημα = από εκεί. ad: πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική = προς.

commilitones = αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του ουσιαστικού commilito, commilitonis = συστρατιώτης, σύντροφος. suos: αιτιατική πληθυντικού, αρσενικό, της κτητικής αντωνυμίας γ΄ προσώπου, που λειτουργεί ως αυτοπαθητική εδώ για έναν κτήτορα

 suus, -a, -um = δικός, -ή, -ό του.

 adduxit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου του ρήματος adduco, adduxi, adductum, adducĕre 3 = οδηγώ προς (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα adduc).

his: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικό, της δεικτικής αντωνυμίας hic, haec, hoc = αυτός, -ή, -ό.

 in: πρόθεση που εδώ συντάσσεται με αιτιατική = σε.

 castra: αιτιατική πληθυντικού, ουδέτερο, β΄ κλίση, του ετερόσημου ουσιαστικού castrum –i = φρούριο, castra -orum = στρατόπεδο.

 delatus est: γ΄ ενικό οριστικής παθητικού παρακειμένου του ανωμάλου ρήματος defero, detuli, delatum, defĕrre 3 = μεταφέρω (β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα defer).

tristis: ονομαστική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση, του επιθέτου τριγενούς και δικαταλήκτου tristis, -is, -e = λυπημένος, -η, -ο (συγκριτικός: tristior, -ior, -ius, υπερθετικός: tristissimus, -a, -um). Επίρρημα triste και tristiter.

 et: παρατακτικός, συμπλεκτικός σύνδεσμος = και

. trepidus: ονομαστική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, του επιθέτου trepidus, -a, -um = έντρομος, -η, -ο → το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά. dum: υποτακτικός, χρονικός σύνδεσμος = ενώ.

obvia: ονομαστική ενικού, θηλυκό, β΄ κλίση, του επιθέτου obvius, -a, -um =αντίθετος, -η, -ο → το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά. turba: ονομαστική ενικού, θηλυκό, α΄ κλίση, του ουσιαστικού turba -ae = πλήθος.

quasi: υποτακτικός, παραβολικός-υποθετικός σύνδεσμος = σαν. moriturum: αιτιατική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση, της μετοχής μέλλοντα του αποθετικού ρήματος morior, mortuus sum, mortuum, mori 3 =πεθαίνω (σχηματίζει τη μετοχή μέλλοντα από το θέμα του ενεστώτα όπως και τα pariturus, nasciturus, ruiturus). ό. miseratur: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του αποθετικού ρήματος miseror, miseratus sum, miseratum, miserāri 1 = λυπάμαι.

 Postero: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, β΄ κλίση του επιθέτου posterus, -a, -um = επόμενος, -η, ο, ύστερος, -η, -ο (συγκριτικός: posterior, -ior, -ius, υπερθετικός: postremus/postumus, -a, -um). Επίρρημα: post

die: αφαιρετική ενικού, αρσενικό, ε΄ κλίση, του ουσιαστικού dies, diei = ημέρα. factus est: γ΄ ενικό οριστικής παθητικού παρακειμένου του ανώμαλου ρήματος fio, factus sum, fieri = γίνομαι (παθητικό του ρήματος facio, feci, factum, facere).

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

cepit: ρήμα.

Claudius: υποκείμενο ρήματος

imperium: αντικείμενο ρήματος.

anno: απλή τοπική αφαιρετική του χρόνου στο cepit (δηλώνει το πότε). Ο χρόνος εκφέρεται απρόθετα, γιατί συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό. quinquagesimo: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο anno.

aetatis: γενική διαιρετική στο quinquagesimo anno.

suae: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο aetatis, άμεση αυτοπάθεια. mirabili : ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο casu.

quodam: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο mirabili casu

casu: απλή οργανική αφαιρετική της αιτίας ή του τρόπου στο cepit.

Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

recesserat: ρήμα.

(Claudius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος και μετοχής.

Exclusus : χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. (Ανάλυση σε πρόταση: postquam/ut Claudius exclusus est/erat & cum Claudius exclusus esset).

ab insidiatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το ποιητικό αίτιο στη μετοχή Exclusus.

Caligulae: γενική αντικειμενική στο insidiatoribus.

in diaetam: εμπρόθετος προσδιορισμός

που δηλώνει κατεύθυνση σε τόπο στο recesserat

cui nomen est Hermaeum: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο in diaetam. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία cui, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει πραγματικό γεγονός, και μάλιστα, σε χρόνο ενεστώτα επειδή αναφέρεται στο παρόν

est: ρήμα.

cui: δοτική προσωπική κτητική από το est.

nomen: υποκείμενο ρήματος.

Hermaeum: παράθεση στο nomen (λόγω της φράσης έχω όνομα-cui nomen est).

Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

prorepsit: ρήμα.

(Claudius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος και μετοχής

 Paulo: απλή οργανική αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post.

 post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο prorepsit.

 exterritus: αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. (Ανάλυση σε πρόταση: quod Claudius exterritus erat-αντικειμενική αιτιολογία/ quod Claudius exterritus esset-υποκειμενική αιτιολογία/ cum Claudius exterritus esset-αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας).

 rumore: αφαιρετική του ποιητικού αιτίου στο exterritus. Το ποιητικό αίτιο εκφέρεται απρόθετα γιατί είναι άψυχο.

 caedis: γενική αντικειμενική στο rumore.

ad solarium: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατεύθυνση σε τόπο στο prorepsit.

proximum: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο solarium

et inter vela praetenta foribus se abdidit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός. Συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη κύρια πρόταση με τον συμπλεκτικό σύνδεσμό et.

abdidit: ρήμα.

(Claudius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

 se: αντικείμενο ρήματος, άμεση αυτοπάθεια

inter vela: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει τόπο στο abdidit.

 praetenta: επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο vela, δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν (Ανάλυση σε πρόταση: quae praetenta erant foribus). foribus: αντικείμενο της μετοχής praetenta σε δοτική λόγω του prae.

Discurrens miles pedes eius animadvertit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

animadvertit: ρήμα.

 miles: υποκείμενο ρήματος και μετοχής.

 pedes: αντικείμενο ρήματος. eius: γενική κτητική στο pedes (κτήση χωρίς αυτοπάθεια, δηλ. Claudi).

 Discurrens: επιθετική μετοχή ή χρονική, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Ως επιθετική λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στο miles (Ανάλυση σε πρόταση: qui discurrebat// cum miles discurreret, dum miles discurrit).

eum latentem adgnovit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

adgnovit: ρήμα.

(miles): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

 eum: αντικείμενο ρήματος και υποκείμενο μετοχής.

 latentem: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το adgnovit συνημμένη στο eum.

extractum imperatorem eum salutavit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

salutavit: ρήμα.

 (miles): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

 eum : αντικείμενο ρήματος και υποκείμενο μετοχής.

 imperatorem: κατηγορούμενο αντικειμένου λόγω του salutavit.

extractum: χρονική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος, δηλώνει προτερόχρονο στο παρελθόν (Ανάλυση σε πρόταση: postquam/ut miles extraxit /extraxerat eum, cum miles extraxisset eum// Αλλά αν ο μαθητής δώσει και την ακόλουθη εκδοχή δεν θα την εκλάβουμε ως λανθασμένη: postquam/ut is extractus est/erat, cum is extractus esset).

Hinc ad commilitones suos eum adduxit: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

adduxit: ρήμα.

(miles): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

 eum: αντικείμενο ρήματος.

 Hinc: επιρρηματικός προσδιορισμός κίνησης από τόπο στο adduxit.

 ad commilitones: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατεύθυνση σε πρόσωπο στο adduxit.

 suos: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο commilitones, άμεση αυτοπάθεια.

Ab his in castra delatus est tristis et trepidus: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

delatus est: ρήμα.

 (Claudius): εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

Ab his: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το ποιητικό αίτιο στο ρήμα delatus est (έμψυχο).

 in castra: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο delatus est. tristis: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ρήμα delatus est και αναφέρεται στο εννοούμενο υποκείμενο Claudius.

 trepidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ρήμα delatus est και αναφέρεται στο εννοούμενο υποκείμενο Claudius.

dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: δευτερεύουσα χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας «Ab his in castra delatus est tristis et trepidus». Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum, εκφέρεται με οριστική γιατί εκφράζει μόνο τον χρόνο και μάλιστα χρόνου ενεστώτα αντί του αναμενόμενου παρατατικού (λατινισμός) γιατί δηλώνει το σύγχρονο στο περελθόν και μάλιστα μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει η πράξη του ρήματος της κύριας πρότασης (delatus est).

miseratur: ρήμα.

 turba: υποκείμενο ρήματος.

obvia: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο turba.

eum: αντικείμενο ρήματος.

 quasi moriturum: αιτιολογική μετοχή (λόγω του ρ. ψυχικού πάθους miseratur) υποκειμενικής αιτιολογίας (λόγω του quasi), συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος, δηλώνει το υστερόχρονο στο παρελθόν. (Ανάλυση σε πρόταση: quod is moriturus esset) [Στην πραγματικότητα η φράση quasi moriturum αποτελεί βραχυλογία που δηλώνει παραβολή και ισοδυναμεί με τη δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση: “quasi is moriturus esset”.]

Postero die Claudius imperator factus est: κύρια πρόταση κρίσης, εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

factus est: ρήμα.

Claudius: υποκείμενο ρήματος.

imperator: κατηγορούμενο υποκειμένου μέσω του factus est.

die: απλή τοπική αφαιρετική του χρόνου (δηλώνει το πότε) στο factus est. Ο χρόνος εκφέρεται απρόθετα, γιατί συνοδεύεται από επιθετικό προσδιορισμό.

Postero: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο die.