**ΚΕΙΜΕΝΟ 46**

1. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

α. Philosophi mundum censent regi numine deorum.

β. ...ut communem utilitatem nostrae anteponamus.

2. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus

consulit utilitati omnium: Να εξαρτηθεί η πρόταση από το Is dicebat.

3. Στις περιόδους που ακολουθούν να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ:

α. Philosophi mundum censent regi numine deorum

β. eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et

deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem

4. Να εκφραστούν οι β' όροι σύγκρισης του κειμένου με διαφορετικό τρόπο.

5. Οι προτάσεις που εκφέρονται με γερουνδιακό να αντικατασταθούν από ενεργητική σύνταξη ( debeo + απαρέμφατο).

Α. Nec magis vituperandus est proditor patriae…

B. ... laudandus is sit...

Α.Nec nos debemus magis vituperare proditorem patriae.

Β. Nos debeamus laudare eum.

6. «Philosophi mundum censent regi numine deοrum». Να μεταγραφεί η παραπάνω φράση του κειμένου στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση το “Scriptores tradunt”.

Scriptores tradunt philosophos mundum censere regi numine deorum.

**ΚΕΙΜΕΝΟ 47**

1. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και η παθητική σε ενεργητική:

α. Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices.

β. Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis.

2. Quid ergo non times ne istae te calvam faciant: Να εξαρτηθεί η ενδοιαστική

πρόταση από το timebas.

3. Να εξαρτηθούν οι παρακάτω προτάσεις από το Macrobius scripsit.

α. Eo consilio Augustus aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices.

β. Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis.

3. Η πρόταση που ακολουθεί να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση illa respondit:

• egο, pater, cana esse malo

Iulia respondit patri se canam esse malle.

4. Tum interrogavit...an calva: να μετατραπεί σε ευθεία ερώτηση.

Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?

5. Etsi super vestem earum deprehendit canos: Η ενεργητική σύνταξη να γίνει παθητική.

Etsi super vestem earum cani ab eo deprehensi sunt.

6. hac re audita: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση και με τους δύο τρόπους.

Cum Augustus hanc rem audivisset, […]

Postquam Augustus hanc rem audivit, […]

7. Augustus voluit filiam deterrere quominus id faceret: Να μετατραπεί σε ευθύ λόγο η δευτερεύουσα πρόταση.

Noli facere id.

Ne feceris id.

8. Eo consilio...ornatrices: να μετατραπεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το: Augustus dixit.

Augustus dixit se eo consilio aliquando repente intervenisse oppressisseque ornatrices.

**ΚΕΙΜΕΝΟ 48**

1. Να εξαρτηθούν οι παρακάτω προτάσεις από το aliquis nuntiavit.

α. Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat.

β. Si quid durius ei videbatur a cerva sese monitum esse praedicabat.

γ. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.

2. Στην προτάσεις που ακολουθούν να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε

ενεργητική:

α. Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data

erat

β. ...quod imperandum militibus esset...

3. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum mulitibus esset, a cerva

sese monitum esse praedicabat: αφού αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος, να

μεταφερθεί στα υπόλοιπα είδη.

4. Ο πλάγιος λόγος στις παραπάνω προτάσεις να μετατραπεί σε ευθύ

α) …cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.

β) …a cerva sese monitum esse.

γ)… cervam inventam esse.

δ)… tacere.

ε) […] ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.

ζ) …visum esse sibi in somno cervam, quae perisset, ad se reverti.

Α. Cerva, instincta numine Dianae, conloquitur mecum et docet, quae utilia factu sunt.

β) Ego a cerva monitus sum.

γ) Cerva inventa est.

δ) Tace!

ε) Eam cras repente in eum locum emitte, in quo ego cum amicis ero.

ζ) Visum est mihi in somno cervam, quae periit/perierat , ad me reverti.

5. Cerva alba…data erat: να μετατραπεί στην ενεργητική σύνταξη.

Lusitanus quidam cervam albam eximiae pulchritudinis Sertorio dono dederat.

6. quod imperandum militibus esset: να αναλυθεί σε debet + απαρέμφατο.

**quod is deberet militibus imperare**

7. admissis amicis: να γίνει δευτερεύουσα χρονική πρόταση.

Cum Sertorius amicos admississet.

Postquam Sertorius amicos admisit.

8. emissa a servo: να γίνει δευτερεύουσα χρονική πρόταση.

Cum cerva emissa esset a servo.

Postquam cerva emissa est a servo.

**ΚΕΙΜΕΝΟ 49**

1. Στις περιόδους που ακολουθούν να μεταφερθεί ο πλάγιος λόγος στον ευθύ:

α. Cui secreto Porcia «non est hoc» inquit «temerarium factum meum, sed

certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem

β. experiri enim volui, quam aequo animo me ferro esseminteremptura, si

tibi consilium non ex sententia cessisset».

2. elapso, vocatus: Να μετατραπούν οι μετοχές σε ισοδύναμες προτάσεις.

elapso: quod is elapsus esset.

vocatus: cum Brutus vocatus esset ή postquam Brutus vocatus est/erat

3. non est hoc […] temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem: Να μεταφερθεί η πρόταση σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το Porcia dixit.

Porcia dixit non esse illud temerarium factum suum, sed certissimum indicium amoris sui erga illum tale consilium molientem

4.cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset: να μετατραπεί σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή.

viri sui consilio de interficiendo Caesare cognito

5.quod tonsoris praeripuisset officium: να μετατραπεί σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή.

officio tonsoris praerepto

**ΚΕΙΜΕΝΟ 50**

1. Στην περίοδο που ακολουθεί να μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε

μετοχική έκφραση: Cum Servius Sulpicius Galba et Aurelius Cotta

consules in senatu contenderent uter adversus Viriathum in Hispaniam

mitteretur, magna inter patres conscriptos dissensio erat, aliis pro Galba

et aliis pro Cotta dicentibus

2. Η περίοδος που ακολουθεί να εξαρτηθεί από τη φράση Scipio dicit και Scipio dixit: Neutrum mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil est satis