**Η μοίρα της Καικιλίας**

|  |  |
| --- | --- |
| **LECTIO 38** | **ΜΑΘΗΜΑ 38** |
| *Caecilia, uxor Metelli,* *dum petit* *prisco more* *nuptiale omen* *filiae sororis,* *ipsa fecit omen.* *Quodam nocte nam* *persedebat* *in sacello* *cum filia sororis* *expectabatque* *dum audiretur* *aliqua vox* *congruens* *proposito.* *Tandem puella,* *fessa* *longa mora standi,* *rogavit materteram,* *ut sibi cederet* *paulisper loco.* *Tum Caecilia dixit puellae:* *«ego libenter**tibi cedo sede mea».* *Hoc dictum* *confirmavit post paulo* *ipsa res.**Mortua est nam Caecilia,* *quam Metellus,* *dum vixit,* *amavit multum;* *postea is* *duxit puellam in matrimonium.*  | Η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου,ενώ επεδίωκεσύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιματην εμφάνιση γαμήλιου οιωνούγια την κόρη της αδελφή της,η ίδια δημιούργησε τον οιωνό.Μια νύχτα δηλαδήκαθόταν (για πολλή ώρα)σε κάποιο μικρό ιερόμαζί με την κόρη της αδελφής τηςκαι περίμενε,μέχρι να ακουστείκάποια φωνήπου να ανταποκρινότανστο σκοπό τους.Στο τέλος η κοπέλα,κουρασμένηαπό την πολλή ορθοστασία,ζήτησε από τη θεία τηςνα της παραχωρήσειγια λίγο τη θέση της.Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα:«Εγώ πρόθυμασου παραχωρώ τη θέση μου».Αυτόν τον λόγοεπιβεβαίωσε μετά από λίγοη ίδια η πραγματικότητα.Πέθανε δηλαδή η Καικιλία,την οποία ο Μέτελλος,όσο ζούσε,την αγαπούσε πολύ·αργότερα αυτόςπήρε την κοπέλα για γυναίκα του. |

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

|  |
| --- |
| **A΄ κλίση**  |
| Caecilia -ae: θηλυκό (ως κύριο όνομα δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό) filia -ae: θηλυκό (δοτική και αφαιρετική πληθυντικού filiis & filiabus)puella -ae: θηλυκόmora -ae: θηλυκόmatertera -ae: θηλυκό |

|  |
| --- |
| **Β΄ κλίση**  |
| Metellus -i: αρσενικό (ως κύριο όνομα δεν διαθέτει κατά κανόνα πληθυντικό)sacellum -i: ουδέτεροlocus -i: αρσενικό [στον πληθυντικό είναι ετερογενές: είναι και αρσενικό: loci -orum (χωρία βιβλίων): και ουδέτερο: loca -orum (τόποι, περιοχές)] propositum -i: ουδέτερο (στην πραγματικότητα πρόκειται για ουδέτερο μετοχής παθητικού παρακειμένου του ρήματος της γ΄ συζυγίας propono, -sui, -situm, proponĕre)dictum -i: ουδέτερο (στην πραγματικότητα προέρχεται από το ουδέτερο μετοχής παθητικού παρακειμένου του ρήματος της γ΄συζυγίας dico, dixi, dictum, dicĕre)matrimonium -ii(i): ουδέτερο |

|  |
| --- |
| **Γ΄ κλίση**  |
| uxor -oris: θηλυκό mos, moris: αρσενικόomen -inis: ουδέτεροsoror -oris: θηλυκόnox, noctis: θηλυκό (αφαιρετική ενικού: nocte και noctu, γενική πληθυντικού: noctium)vox, vocis: θηλυκόsedes, sedis: θηλυκό (γενική πληθυντικού sedum) |

|  |
| --- |
| **Ε΄ κλίση**  |
| res, rei: θηλυκό |

ΕΠΙΘΕΤΑ

|  |
| --- |
| **Β΄ κλίση**  |
| priscus, -a, -um: (δεν σχηματίζει παραθετικά)longus, -a, -um: (συγκριτικός:longior, -ior, -ius, υπερθετικός:longissimus, -a, - um)fessus, -a, -um: (δεν σχηματίζει παραθετικά) paulus, -a, -um: (δεν σχηματίζει παραθετικά) |

|  |
| --- |
| **Γ΄ κλίση**  |
| nuptialis, -is, -e: ( δεν σχηματίζει παραθετικά ως απόλυτη έννοια) congruens -ntis: (συγκριτικός: congruentior, -ior, -ius, υπερθετικός: congruentissimus, -a, -um. Πρόκειται στην πραγματικότητα για επιθετικοποιημένη μετοχή ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος της γ΄ συζυγίας congruo, congrui, -, congruĕre) |

ΡΗΜΑΤΑ

|  |
| --- |
| **1η Συζυγία** |
| expecto, -avi, -atum, -āre amo, -avi, -atum, -āre rogo, -avi, -atum, -āre sto, steti, statum, stāre confirmo, -avi, -atum, -āre |

|  |
| --- |
| **2η Συζυγία**  |
| persedeo, persedi, persessum, persedēre |

|  |
| --- |
| **3η Συζυγία** |
| facio, feci, factum, facĕre (To ρήμα είναι ένα από τα 15 ρήματα της γ συζυγίας που λήγουν σε –io. To β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα: fac)peto, peti(v)i, petitum, petĕre congruo, congrui, -, congruĕre cedo, cessi, cessum, cedĕre dico, dixi, dictum, dicĕre (To β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα:dic)morior, mortuus sum, mortuum, mori (Αποθετικό. Ανήκει στη γ΄ συζυγία, αν και λήγει σε –io(r). H μετοχή μέλλοντα είναι moriturus, -a, -um) duco, duxi, ductum, ducĕre (To β΄ ενικό προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα:duc)vivo, vixi, victum, vivĕre  |

|  |
| --- |
| **4η Συζυγία**  |
| audio, audivi, auditum, audīre  |

**Οι χρονικές προτάσεις του κειμένου:**

1. **dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis:** δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το fecit. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum και εκφέρεται με οριστική (petit: **ιστορικός ενεστώτας**), διότι η πράξη ενδιαφέρει μόνο από καθαρά χρονική άποψη. Πιο συγκεκριμένα εκφράζει σε σχέση με την πρόταση την οποία προσδιορίζει το σύγχρονο στο παρελθόν και μάλιστα **τη συνεχιζόμενη πράξη**, στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει η πράξη της κύριας πρότασης. (Έχουμε λατινισμό, αφού γίνεται χρήση της σύνταξης dum+οριστική ενεστώτα, που στα νέα ελληνικά μεταφράζεται με οριστική χρόνου παρατατικού.)
2. **dum aliqua vox congruens proposito audiretur:** δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το expectabat. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum και εκφέρεται με υποτακτική χρόνου παρατατικού (audiretur), διότι η πράξη δεν ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη, αλλά περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη. Σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζει δηλώνει το **υστερόχρονο στο παρελθόν.**
3. **dum vixit:** δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που λειτουργεί, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της δευτερεύουσας αναφορικής με ρήμα το amavit. Eισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum και εκφέρεται με οριστική (vixit: oριστική παρακειμένου), διότι ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζει (την αναφορική δευτερεύουσα) εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν και μάλιστα την **παράλληλη διάρκεια**.

**.**.............................................................................................................................................................................

**ut sibi paulisper loco cederet:** δευτερεύουσα **ουσιαστική** βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα rogavit της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, διότι είναι καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της δηλώνει απλώς κάτι το επιθυμητό, και χρόνου παρατατικού (cederet), διότι εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης (rogavit ) που είναι ιστορικού χρόνου και αναφέρεται στο παρελθόν. Έχουμε ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, καθώς η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. (Συγχρονισμός κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση). ***(Σχολικό βιβλίο, σελ.137)***