**Μάθημα 39**

Sapientem nec paupertas nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperītos avertunt et praecipites agunt. Tu illum premi putas malis? Utitur! Non ex ebore tantum Phidias sciēbat facere simulacra; ex aere quoque faciēbat. Si marmor illi obtulisses, si viliōrem materiam, fecisset tale, quale ex illā fieri optimum posset. Eōdem modo sapiens virtūtem, si licēbit, in divitiis explicābit, si minus, in paupertāte; si poterit, in patriā, si minus, in exilio; si poterit, imperātor, si minus, miles; si poterit, integer, si minus, debilis. Quamcumque fortūnam acceperit, aliquid ex illa memorabile efficiet.

**ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ**

Τoν σοφό ούτε η φτώχεια ούτε ο πόνος εμποδίζει, ούτε αυτά τα πράγματα, τα οποία βγάζουν τους άπειρους από τoν δρόμο τους και τους γκρεμοτσακίζουν. Νομίζεις ότι εκείνος καταβάλλεται από τις συμφορές; (Αντίθετα) τις χρησιμοποιεί! Ο Φειδίας δεν γνώριζε να κάνει αγάλματα μόνο από ελεφαντόδοντο· κι από μπρούντζο επίσης έκανε. Αν του είχες φέρει μάρμαρο, αν ευτελέστερο υλικό, θα έκανε τέτοιο (άγαλμα), όποιο θα μπορούσε να γίνει άριστο από εκείνο. Με τον ίδιο τρόπο ο σοφός θα εκφράσει την αρετή του, αν μπορέσει, στα πλούτη, αν όχι, στη φτώχεια· αν μπορέσει, στην πατρίδα, αν όχι, στην εξορία· αν μπορέσει, ως στρατηγός, αν όχι, ως στρατιώτης· αν μπορέσει, ως αρτιμελής, αν όχι, ως ανάπηρος. Όποια τύχη κι αν του λάχει, θα δημιουργήσει από εκείνη κάτι αξιομνημόνευτο.

|  |
| --- |
| **Phidias, ae:** αιτ. εν. Phidiam & Phidian ~ **viliorem** < vilis -is -e ~ **materiam** < materia -ae,θηλ. α' **&** materies -ei, θηλ. ε΄ (μόνο ενικ.) ~ **optimum** <bonus -a -um ~ **quicumque**, quaecumque, quodcumque ~ **integer**, -gra, -grum: (Σ. integrior, integrior, integrius, Υ. integerrimus, integerrima, integerrimum) ~ **aliquid** < ουσιαστ. αόριστη αντων. aliquis, (aliqua ή aliquae), aliquid // **imperitos**: αντικ. στο avertunt ~ **praecipites**: κατηγ. στο imperitos ~ **ex ebore, ex aere, ex ilia**: εμπρόθ. προσδ. ύλης **~ imperator, miles, integer, debilis**: κατηγορούμενα στο ενν. sapiens |

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α΄ κλίση** **Phidias**, ae // **materia**, ae // fortuna, ae // **divitiae**, arum **Β΄ κλίση** modus, i / simulacrum, i / mala,orum / exilium, ii/i **Ε΄ κλίση** res, ei // **materies**, ei | **Γ΄ κλίση** sapiens, ntis αρσ.dolor, oris αρσ. imperator, oris αρσ.miles, itis, αρσ. paupertas, atis θηλ. / virtus, utis θηλ. ebur, oris ουδ / marmor, oris ουδ. / aes, aeris ουδ.  |

**ΡΗΜΑΤΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1η Συζυγία** puto, putavi, putatum, putare explico, explicavi, explicatum, explicare **2η Συζυγία** prohibeo, prohibui, prohibitum, prohibere licet, licuit (licitum est), licere (απρόσ.) **ΑΝΩΜΑΛΑ** fio, factus sum, fieri / possum, potui, -, posse obfero, obtuli, oblatum, obferre (3) | **3η Συζυγία** averto, averti, aversum, avertere premo, pressi, pressum, premere ago, egi, actum, agere accipio, accepi, acceptum, accipere (3\*) efficio, effeci, effectum, efficere (3\*) facio, feci, tectum, facere (3\*) utor, usus sum, uti (αποθ.) **+ αφαιρετική****4η Συζυγία** **scio**, sci(v)i, scitum, scire (προς. Εν.: scito, scitote) |

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

**1. quale ex ilia optimum posset**: δευτερ. αναφορική προσδιοριστική στο tale, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quale και εκφέρεται με δυνητική **υποτακτική**, **γιατί δηλώνει το πιθανό ή δυνατό**, χρόνου παρατατικού (posset), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.

**2.** **uamcumque fortunam acceperit**: δευτερεύουσα **αναφορική-υποθετική** πρόταση, προσδιοριστική στο ex illa. Εισάγεται με την αναφορική-αοριστολογική αντωνυμία quamcumque και εκφέρεται με οριστική και μαζί με την επόμενη κύρια πρόταση σχηματίζει **λανθάνοντα υποθετικό λόγο**, ο οποίος ανήκει στο α΄ είδος και εκφράζει την ανοικτή υπόθεση στο μέλλον, με υπόθεση να δηλώνει το προτερόχρονο.