ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Γράφει συχνά γράμματα στη Ρώμη. Τα γράμματά του είναι γεμάτα παράπονα. Αποζητά τη Ρώμη και κλαίει την κακή του τύχη. Διηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και την παγωμένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Πολεμάει ενάντια στην αδικία με τις επιστολές του. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

exulo, -avi, -atum, -are 1 = είμαι εξόριστος

scriptito, -avi, -atum, -are 1 =γράφω συχνά sum,

fui, esse =είμαι

desidero, -avi, -atum, -are 1 =επιθυμώ

deploro, -avi, -atum, -are 1 =θρηνώ

narro, -avi, -atum, -are 1 =αφηγούμαι

 excrucio, -avi, -atum, -are 1 =βασανίζω

repugno, -avi, -atum, -are 1 =αντιμάχομαι, αντιστέκομαι

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ΚΛΙΣΗ poeta, -ae (Α) =ποιητής terra, -ae (Θ) =γη, χώρα

 epistula, -ae (Θ) =επιστολή Roma, -ae (Θ) =Ρώμη querela, -ae (Θ) =παράπονο fortuna, -ae (Θ) =τύχη incola, -ae (Α) =κάτοικος cura, -ae (Θ) =έννοια φροντίδα miseria, -ae (Θ) =δυστυχία iniuria, -ae (Θ) =αδικία Musa, -ae (Θ) =Μούσα

amica, -ae (Θ) =φίλη Β΄ΚΛΙΣΗ Ovidius, -ii και –i(A) =Οβίδιος

ΕΠΙΘΕΤΑ

 Ponticus, -a, -um=του Πόντου, Ποντικός

plenus, -a, -um=γεμάτος, πλήρης

adversus, -a, -um =ενάντιος, αντίθετος

barbarus, -a, -um=βάρβαρος

gelidus, -a, -um=παγωμένος

 unicus, -a, -um=μοναδικός

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ in +ΑΦ : σε (στάση)

 de +ΑΦ=για, σχετικά με (αναφορά)

 contra +ΑΙΤ =εναντίον (εχθρική διάθεση)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ et (συμπλ.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Πατρίδα του Αινεία είναι η Τροία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση, με το γιο του κα με τους συντρόφους του. Οι άνεμοι όμως αναταράζουν το πέλαγος και φέρνουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η βασίλισσα Διδώ θεμελιώνει μια καινούργια πατρίδα. Ο Αινείας διηγείται στη βασίλισσα από την αρχή τους δόλους των Ελλήνων. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Αινεία κι ο Αινείας τη βασίλισσα. Τελικά ο Αινείας πλέει στην Ιταλία και η βασίλισσα ξεψυχάει.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

 sum, fui, esse =είμαι

oppugno, -avi, -atum,-are 1 =πολιορκώ

 expugno, -avi, -atum,-are 1 =κυριεύω

navigo, -avi, -atum,-are 1 =πλέω

turbo, -avi, -atum,-are 1 =ταράζω

 porto, -avi, -atum,-are 1 =μεταφέρω

fundo, -avi, -atum,-are 1 =ιδρύω

 renarro, -avi, -atum,-are 1 =διηγούμαι από την αρχή

amo, -avi, -atum,-are 1 =αγαπώ

exspiro, -avi, -atum,-are 1 =ξεψυχώ, πεθαίνω

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ΚΛΙΣΗ

Aeneas, -ae=Αινείας

 Anchises, -ae=Αγχίσης

patria, -ae =πατρίδα

Troia, -ae =Τροία Italia, -ae =Ιταλία

Αfrica, -ae =Αφρική

 regina, -ae=βασίλισσα

 insidiae, arum=ενέδρα (μόνο πληθ.)

 Β΄ΚΛΙΣΗ filius, -ii/-i=γιος Graeci, orum =οι Έλληνες dolus, i =δόλος

 natus, i =γιος socius, i και ii=σύντροφος ventus, i =άνεμος pontus, -i=πόντος, θάλασσα

Γ΄ΚΛΙΣΗ Dido,-onis=Διδώ

ΕΠΙΘΕΤΑ novus, a, um=νέος

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ibi =εκεί

Denique =τελικά

 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ad +ΑΙΤ =σε (κίνηση προς τόπο) in +ΑΙΤ=προς, σε (κίνηση προς τόπο) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ et (συμπλ.)=και sed (αντιθ)=αλλά

 ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν μια κόρη, την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας θυμωμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας ένα θαλάσσιο κήτος, που αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: "Στο θεό αρέσει βασιλικό σφάγιο". Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα πάνω σ' ένα βράχο. Το κήτος κατευθύνεται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια του· βλέπει την κόρη και θαμπώνεται από την ομορφιά της. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και απελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

 habeo, habui, habitum, -ere 2=έχω

comparο, -avi, -atum, -are 1=συγκρίνω

 urgeo, ursi, -, -ere 2=σπρώχνω, στέλνω

noceo, nocui, nocitum, -ere 2= βλάπτω

respondeo, respondi, responsum, -ere 2=απαντώ

placeo, placui, placitum, -ere 2= αρέσω

adligo, -avi, -atum, -are 1= δένω

moveo, movi, motum, -ere 2= κινώ

advolo, -avi, -atum, -are 1=καταφθάνω, σπεύδω πετώντας

video, vidi, visum, -ere 2=βλέπω

 stupeo, stupui, - , -ere 2=θαμπώνομαι

deleo, delevi, deletum, -ere 2=καταστρέφω, σκοτώνω

 libero, -avi, -atum, -are 1=απελευθερώνω

gaudeo, gavisus sum, -ere (ημιαποθετικό) 2=χαίρομαι

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α΄ΚΛΙΣΗ Cassiope, -es=Κασσιόπη

 Andromeda, ae=Ανδρομέδα

 filia,ae=κόρη

forma,ae=μορφή, ομορφιά

 Nympha, -ae=Νύμφη ora, -ae=ακτή

Aethiopia,-ae=Αιθιοπία

belua, -ae=κήτος incola, -ae (Α)=κάτοικος

hostia, -ae=σφάγιο

 puella, -ae=κοπέλα, κορίτσι hasta, -ae=δόρυ

Β΄ΚΛΙΣΗ Cepheus,-i=Κηφέας Neptunus, -i=Ποσειδών oraculum, -i=μαντείο deus, -i=θεός scopulus, -i=βράχος Perseus, -i=Περσέας calceus, -i=υπόδημα ΕΠΙΘΕΤΑ superbus,a, um=περήφανος marinus,a, um=θαλάσσιος regius,a, um=βασιλικός pennatus,a, um=φτερωτός

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ suus, -a, -um (κτητ.) =δικός του qui, quae, quod (αναφ.) =ο οποίος ego (προσ.) =εγώ

 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Tum =τότε Repente =ξεφνικά valde=πάρα πολύ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ cum + ΑΦ= με (παραβολή) ad +ΑΙΤ =σε (κίνηση προς) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ et (συμπλ.)=και

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

 Τους αρχαίους Ρωμαίους διέκρινε πάρα πολύ μεγάλη ομόνοια και ελάχιστη πλεονεξία. Οι Ρωμαίοι ήσαν γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών αλλά οικονόμοι στην ιδιωτική τους ζωή. Συναγωνίζονταν μεταξύ τους στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα τους. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με το θάρρος τους και αποκτούσαν συμμάχους με τις ευεργεσίες τους. Εκλεγμένοι άντρες φρόντιζαν για το κράτος. αυτοί είχαν το σώμα αδύναμο από τα χρόνια (εξαιτίας της ηλικίας τους) αλλά το πνεύμα δυνατό χάρη στη σοφία τους.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ sum, fui, - , esse=είμαι

certo, -avi, -atum, -are 1=συναγωνίζομαι curo-avi, -atum, -are 1=φροντίζω

paro, -avi, -atum, -are 1=ετοιμάζω

 consulto, -avi, -atum, -are 1=φροντίζω για

 propulso, -avi, -atum, -are 1=απωθώ, απομακρύνω

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α΄ΚΛΙΣΗ concordia, -ae =ομόνοια avaritia, -ae =πλεονεξία iustitia, -ae =δικαιοσύνη patria, -ae =πατρίδα audacia, -ae =ανδρεία amicitia, -ae =φιλία sapientia, -ae =σοφία

Β΄ΚΛΙΣΗ Romani, -orum =Ρωμαίοι supplicium, -ii και –i =τιμωρία, στον πληθ. supplicia, -orum =προσευχές, λατρεία deus, -i =θεός bellum, -i =πόλεμος periculum, -i =κίνδυνος beneficium, -ii και–i =ευεργεσία annus, -i =έτος ingenium, -ii και-i=νους, πνεύμα

Γ΄ΚΛΙΣΗ corpus, -oris (Ο)=σώμα

Δ΄ΚΛΙΣΗ domus, -us (Θ)=οίκος, σπίτι

 ΕΠΙΘΕΤΑ antiquus, a, um =αρχαίος maximus, a, um =μέγιστος, πολύ μεγάλος (υπερθ. του magnus,a,um =μεγάλος) minimus, a, um =ελάχιστος, πολύ μικρός(υπερθ. του parvus,a,um =μικρός) magnificus,a,um =μεγαλοπρεπής, γενναιόδωρος parcus,a,um =οικονόμος, φειδωλός infirmus,a,um =αδύναμος validus,a,um=υγιής, δυνατός

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ego (προσωπική)=εγώ is, ea, id (οριστ.)=αυτός

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ apud +AIT=κοντά, σε (πλησίον μεταφορικά) in +ΑΦ=σε (κατάσταση) inter +AIT=μεταξύ (αλληλοπάθεια) in +ΑΦ=σε (χρόνική διάρκεια) ex +ΑΦ=από, για (αιτία) propter +ΑΙΤ=για, εξαιτίας, ένεκα (εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ sed (αντιθ)=αλλά et (συμπλ.)=και

KEIMENO 5

Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν άνδρας ένδοξος. Τα δεκαεφτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Στα μέρη εκείνα είχε στην κατοχή του πολλά αγροκτήματα. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Τον τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, που βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε σα ναό.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

sum, fui, - , esse =είμαι

 teneo, tenui, tentum, -ere 2=κρατώ (εδώ: me teneo=διαμένω)

 possideo, possedi, possessum, -ere 2=κατέχω

 habeo, -ui, -itum, -ere 2=έχω

studeo, studui, -, -ere 2= ασχολούμαι, επιδιώκω

foνeo, fovi, fotum, -ere 2= περιβάλλω με αγάπη

honoro, -avi, -atum, -are 1=τιμώ

 iaceo, iacui, (iacitum), -ere 2=κείμαι, βρίσκομαι

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ΚΛΙΣΗ poeta, -ae =ποιητής

 νita, -ae =ζωή

Campania, -ae =Καμπανία

gloria, -ae =δόξα

Β΄ΚΛΙΣΗ Silius, -ii και –i =Σίλιος Vergilius, -ii και –i=Βεργίλιος

 vir, viri = άνδρας (κλίνεται κατά το puer)

 liber, libri =βιβλίο

ager, agri =αγρός

 locus, -i ,= τόπος, πληθ loca(ΟΥΔ=τόποι) και loci(Α=χωρία βιβλίου) ingenium, -ii /-i =πνεύμα

 puer, pueri =παιδί

magister, magistri =δάσκαλος

annus, -i =έτος

 animus, -i =ψυχή

 bellum, -i=πόλεμος

 monumentum, -i=μνημείο, μνήμα

 templum, -i=ναός

Γ΄ΚΛΙΣΗ Neapolis, -is =Νεάπολις

ΕΠΙΘΕΤΑ pulcher, pulchra, pulchrum (β΄, συγκοπτόμενο)=όμορφος

 tener, tenera, tenerum (β΄)=τρυφερός

 Italicus, -a, -um =Ιταλικός

epicus, -a, -um=επικός

clarus, a, um =ένδοξος, λαμπρός

Punicus, -a, -um=Καρχηδονιακός secundus, -a, -um (τακτικό αριθμητικό)=δεύτερος ultimus -a, -um =έσχατος, τελευταίος (υπερθετικός του ulterior multus,a,um =πολύς

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ qui, quae, quod (αναφορική) =ο οποίος is, ea, id (οριστ.)=αυτός ego(προσ)=εγώ ille, illa, illud(δεικτ) =εκείνος suus, sua, suum (κτητ)=δικός του/τους

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ de +ΑΦ=για, σχετικά με (αναφορά) in +ΑΦ = σε (στάση ) pro +ΑΦ = σαν (παραβολή )

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -que (συμπλ. εγκλιτικός)=και (ingeniumque) ut (παραβολ.)=όπως