**Λυσίου *Ὑπέρ Μαντιθέου***

**Διήγηση-Απόδειξη Παράγραφος 13**

**Πρωτότυπο Κείμενο**

*Πρῶτον μὲν γάρ͵ ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν͵ ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας͵ τοῖς δ΄ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους͵ ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου͵ ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι. Καί μοι ἀνάβηθι͵ Ὀρθόβουλε.*

**ΜΑΡΤΥΡΙΑ**

**Μετάφραση**

Αρχικά λοιπόν, όταν κάνατε τη συμμαχία με τους Βοιωτούς και έπρεπε να βοηθήσετε στην Αλίαρτο, ενώ ο Ορθόβουλος με είχε συμπεριλάβει στον κατάλογο των ιππέων, επειδή έβλεπα όλους να πιστεύουν ότι οι ιππείς θα πρέπει να είναι ασφαλείς, ενώ νόμιζαν ότι οι πεζοί θα κινδυνεύουν, παρόλο που άλλοι γίνονταν ιππείς χωρίς να έχουν δοκιμαστεί παραβιάζοντας τον νόμο, εγώ, αφού παρουσιάστηκα, είπα στον Ορθόβουλο να με διαγράψει από τον κατάλογο νομίζοντας ότι είναι αισχρό ενώ το πλήθος πρόκειται να κινδυνεύσει να εκστρατεύσω, αφού εξασφαλίσω τον εαυτό μου. Ανέβα, λοιπόν στο βήμα για μένα, Ορθόβουλε.

**Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια**

***Πρῶτον*:**χρονικό επίρρημα υπερθετικού βαθμού (= πρώτον, κατά πρώτον, πρώτα πρώτα).

Προσοχή

Από την πρόθεση **πρὸ** προέρχονται τα παραθετικά *πρότε­ρος, πρῶτος*<*πρό-ατος*) ως επίθετα· στη συνέχεια από αυτά παράγονται τα αντίστοιχα επιρρήματα ***πρότερον*** και ***πρῶτον*** ή ***πρῶτα***.

***μὲν*:**παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος (= ό­μως, αλλά).

***γὰρ*:**αιτιολογικός σύνδεσμος με διασαφητική ή μεταβατική σημασία (= δηλαδή, λοιπόν).

***ὃτε*:**χρονικός σύνδεσμος (= όταν).

***τὴν συμμαχίαν*:**αιτιατ. εν. θηλ. του ουσιαστι­κού α’ κλίσης *ἡ συμμαχία* (= η συμμαχία).

***ἐποιήσασθε*:**β’ πληθ. οριστ. αορ. α’ μέσης φωνής του ρ. *ποιέομαι*–*ποιοῦμαι* (= κάνω για τον εαυτό μου).

(***ποιοῦ­μαι εἰρήνην*** = συνάπτω ειρήνη μεταξύ του εαυτού μου και κάποιου άλλου).

(***ποιῶ*** ***εἰρήνην*** = γίνομαι αίτιος ειρήνης τρίτων).

***πρὸς*:**κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αιτιατική (= προς, ως προς, προς το μέρος).

***τοὺς Βοιωτούς*:**αιτιατ. πληθ. αρσ. του κύριου ουσιαστικού β’ κλίσης *ὁ Βοιωτός*(= ο κάτοικος της Βοιωτίας).

***καὶ*:**παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

***εἰς*:**κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αιτιατική (= σε).

***Ἀλίαρτον*:**αιτιατ. εν. θηλ. του κύριου ουσια­στικού α’ κλίσης *ἡ Ἀλίαρτος.*

***ἒδει*:**γ’ εν. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του απρόσω­που ρ. *δεῖ* (= πρέπει).

***βοηθεῖν*:**απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. *βοηθέω*–*βοηθῶ* (= βοηθώ).

***ὑπό*:**κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με γενική (=από).

***Ὀρθοβούλου*:**γεν. εν. αρσ. του κύριου ουσια­στικού β’ κλίσης *ὁ Ὀρθόβουλος.*

***κατειλεγμένος*:**ονομ. εν. αρσ. της μετοχής παρακ. μέσης φωνής του ρ. *καταλέγομαι* (= καταγράφομαι, γράφομαι σε κατάλογο).

***ἱππεύειν*:**απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. *ἱππεύω* (= είμαι ιππέας,υπηρετώ στο ιππικό).

***ἐπειδή*:**αιτιολογικός σύνδεσμος (= επειδή).

***πάντας*:**αιτιατ. πληθ. αρσ. της επιμεριστικής αντωνυμίας *πᾶς, πᾶσα, πᾶν* (= καθένας, καθεμία, καθένα).

***ἑώρων*:**α’ εν. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. *ὁράω*– *ὁρῶ* (= βλέπω).

***τοῖς ἱππεύουσιν*:**δοτ. πληθ. αρσ. της μετοχής ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. *ἳππεύω* (= είμαι ιππέας, υπηρετώ στο ιππικό).

(***οἱ ἱππεύοντες*** = οι ιππείς).

***μὲν*:**παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος (= ό­μως, αλλά).

***ἀσφάλειαν*:**αιτιατ. εν. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης *ἡ ἀσφάλεια*(= η ασφάλεια).

***εἶναι*:**απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του βοηθητικού ρ. *εἰμί* (= είμαι).

***δεῖν*:**απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του απρόσωπου ρ. *δεῖ* (= πρέπει). Το απρόσωπο ρ. *δεῖ* δηλώνει την υλική ανάγκη· αντίθετα, το απρόσωπο ρ. *χρή* την ηθική.

***νομίζοντας*:**αιτιατ. πληθ. αρσ. της μετοχής ενεστώτα ενεργ. φωνής του ρ. *νομίζω* (= νομίζω).

***δὲ*:**παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος (= ό­μως, αλλά).

***τοῖς ὁπλίταις*:**δοτ. πληθ. αρσ. του ουσια­στικού α’ κλίσης *ὁ ὁπλίτης* (= ο οπλίτης, ο πεζός στρατιώτης).

***κίνδυνον*:**αιτιατ. εν. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης *ὁ κίνδυνος* (= ο κίνδυνος).

***ἡγουμένους*:**αιτιατ. πληθ. αρσ. της μετοχής ενεστ. μέσης φωνής του αποθετι­κού ρ. *ἡγέομαι*–*ἡγοῦμαι* (= νομίζω).

***ἑτέρων*:**γεν. πληθ. αρσ. της αόριστης επιμεριστικής αντωνυμίας *ἓτερος, ἑτέρα, ἓτερον* (= ο άλλος από τους δύο, η άλλη από τις δύο, το άλλο από τα δύο).

***ἀναβάντων*:**γεν. πληθ. αρσ. της μετοχής αορ. β’ ενεργ. φωνής του ρ. *ἀναβαίνω* (= ανεβαίνω).

***ἐπί*:**κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αιτιατική(= σε, επάνω).

***τοὺς ἳππους*:**αιτιατ. πληθ. αρσ. του ου­σιαστικού β’ κλίσης *ὁ ἳππος* (= ο ίππος, το άλογο).

***ἀδοκιμάστων*:**γεν. πληθ. αρσ. του δευτερόκλιτου επιθέτου *ὁ/ἡ ἀδοκίμαστος, τὸ ἀδοκίμαστον* (= ο ανεξέταστος, αυτός που δεν έχει υποβληθεί σε *δοκιμασία*).

***παρά*:**κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αιτιατική (= από, αντίθετα προς, δια­φορετικά από).

***τὸν νόμον*:**αιτιατ. εν. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης *ὁ νόμος* (= ο νόμος).

***ἐγώ*:**ονομ. εν. προσωπικής αντωνυμίας α’ προσώπου.

***προσελθών*:**ονομ. εν. αρσ. της μετοχής αορ. β’ ενεργ. φωνής του ρ. *προσέρχομαι* (= έρχομαι κοντά ή πηγαίνω κοντά).

***ἒφην*:**α’ εν. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. *φημί* (= λέω, συμφωνώ, ισχυρίζομαι).

***τῷ Ὀρθοβούλῳ*:**δοτ. εν. αρσεν. του κύριου ουσιαστικού β’ κλίσης *ὁ Ὀρθόβουλος.*

***ἐξαλεῖψαὶ*:**απαρ. αορ. α’ ενεργ. φωνής του ρ. *ἐξαλείφω* (=σβήνω, εξαφανίζω).

(***ἐξαλείφω τινά ἐκ τοῦ καταλόγου***= δια­γράφω το όνομα κάποιου από τον κατάλογο).

***με*:**αιτιατ. εν. προσωπικής αντωνυμίας α*’*προσώπου (δεύτερος τύπος, αδύνατος ή εγκλιτικός) (*με*= εμένα, με).

***ἐκ*:**κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με γενική (= από, με).

***τοῦ καταλόγου*:**γεν. εν. αρσ. του ουσιαστι­κού β’ κλίσης *ὁ κατάλογος* (= ο κατάλογος).

***ἡγούμενος*:**ονομ. εν. αρσ. της μετοχής ενεστ. μέσης φωνής του αποθετικού ρ. *ἡγέομαι-ἡγοῦμαι* (= νομίζω).

***αἰσχρόν*:**αιτιατ. εν. ουδ. του δευτερόκλιτου επιθέτου *ὁ αἰσχρός, ἡ αἰσχρά, τὸ αἰσχρόν* (= επονείδιστος, ντροπιαστικός).

***εἶναι*:**απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του βοηθητικού ρ. *εἰμί* (= είμαι).

***τοῦ*** ***πλήθους*:**γεν. εν. ουδ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης *τὸ πλῆθος, τοῦ πλήθους* (= το πλήθος).

***μέλλοντος*:**γεν. εν. ουδ. της μετοχής ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. *μέλ­λω* (= έχω σκοπό).

***κινδυνεύειν*:**απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. *κινδυνεύω* (= κινδυνεύω).

***ἂδειαν*:**αιτιατ. εν. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης *ἡ ἂδεια* (= η ασφάλεια, η αφοβία).

***ἐμαυτῷ*:**δοτ. εν. αρσ. της αυτοπαθητικής αντωνυμίας α’ προσώπου *ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς*(= στον εαυτό μου).

***παρασκευάσαντα*:**αιτιατ. εν. αρσ. της μετοχής αορ. α’ ενεργ. φωνής του ρ. *παρασκευάζω* (= ετοιμάζω).

(***παρασκευάζω ἐμαυτῷ ἂδειαν*** = εξασφαλίζω τον εαυτό μου).

***στρατεύεσθαι*:**απαρ. ενεστ. μέσης φωνής του ρ. *στρατεύομαι* (= εκστρατεύω).

***Καὶ*:**παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

***μοι*:**δοτ. εν. προσωπικής αντωνυμίας α*’*προσώπου (δεύτερος τύπος, αδύνατος ή εγκλιτικός) (*μοι*= για εμένα, για μένα).

***ἀνάβηθι*:**β’ εν. προστ. αορ. β’ ενεργ. φωνής του ρ. *ἀναβαίνω* (= ανεβαίνω).

***Ὀρθόβουλε*:**κλητ. εν. αρσ. του κύριου ου­σιαστικού β’ κλίσης *ὁ Ὀρθόβουλος.*

**Ετυμολογική προσέγγιση**

***συμμαχίαν (ἡ συμμαχία*):**<*σύν + μάχη*<*μάχομαι*

***βοηθεῖν (βοηθῶ*):**< *βοή + θέω*(*= τρέχω*)

***Ὀρθοβούλου (ὁ Ὀρθόβουλος*):**< *ὀρθός + βουλή*

***κατειλεγμένος (καταλέγομαι*):**< *κατά* +*λέγομαι* < *λόγος*

***ἀσφάλειαν (ἡ ἀσφάλεια*):**< *ἀ* (στερ.) + *σφάλλομαι* (= σκοντάφτω, τρικλίζω)

***νομίζοντας (νομίζω*):**<*νομός*<*νέμω*

***ὁπλίταις (ὁ ὁπλίτης*):**<*τὸ ὃπλον*

***ἀδοκιμάστων (ὁ ἀδοκίμαστος*):**< *ἀ* (στερ.) + *δόκιμος*<*δοκέω-ῶ*

***προσελθών (προσέρχομαι*):**< *πρὸς* + *ἒρχομαι*

***ἐξαλεῖψαι (ἐξαλείπτω*):**< *ἐκ/ ἐξ* + *ἀλείπτω*

***καταλόγους (ὁ κατάλογος*):**<*κατά + λόγος*<*λέγω*

***πλήθους (τὸ πλῆθος*):**<*πλήθω*<*πίμπλημι*(= γεμίζω)

***ἂδειαν (ἡ ἂδεια*):**<*ἀδεῆς*<*ἀ*(στερ.)*+ δέος* (= φόβος)

***παρασκευάσαντα (παρασκευάζω*):**<*παρά + σκευάζω*<*σκευή*<*σκεῦος*

***στρατεύεσθαι (στρατεύομαι*):**<*στρατός*<*στορέννυμι – στρώννυμι*(*= στρώνω, ξα­πλώνω, απλώνω*)

**Λεξιλογικός πίνακας**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α.ε.** | **Μετάφραση** | **Σύνθετα-Παράγωγα ν.ε.** |
| ***πρῶτον*** | αρχικά | βλ. παρ. 3 *πρῶτον* |
| ***συμμαχίαν*** | συμμαχία | σύμμαχος, συμμαχώ, συμμαχικός |
| ***ἐποιήσασθε*** | κάνω | βλ. παρ. 1 *ποιεῖν* |
| ***βοηθεῖν*** | βοηθάω | βοηθώ, βοήθεια, βοηθητικός, αβοήθητος, βοήθημα, βοηθός |
| ***κατειλεγμένος*** | εκλέγομαι | βλ. παρ. 2 *λέγοντος* |
| ***ἱππεύειν*** | ιππεύω | βλ. παρ. 3 *ἳππευον* |
| ***πάντας*** | όλοι | βλ. παρ. 1 *παντός* |
| ***ἑώρων*** | βλέπω | βλ. παρ. 8 *ὁρῶ* |
| ***ἱππεύουσιν*** | ιππέας | βλ. παρ. 3 *ἳππευον* |
| ***ἀσφάλειαν*** | ασφάλεια | ασφαλίζω, ασφαλιστής, ασφαλιστικός, ανασφαλής, επισφαλής, ασφαλισμένος, ανασφάλιστος, εξασφαλίζω, διασφαλίζω |
| ***εἶναι*** | είναι | βλ. παρ. 1 *εἰμί* |
| ***νομίζοντας*** | νομίζω | νόμισμα, νομισματικός, νομισματοκοπείο, ανομία, παρανομία, νομικός, παράνομος, σύννομος, νομοθετώ |
| ***ὁπλίταις*** | στρατιώτης | όπλο, οπλίζω, οπλισμός, οπλισμένος, άοπλος, ένοπλος, οπλοφορία, εξοπλίζω, εξοπλισμός, εξοπλιστικός, αφοπλίζω, αφοπλισμός, αφοπλιστικός, οπλοκατοχή, εφοπλιστής, παροπλισμένος |
| ***κίνδυνον*** | κίνδυνος | βλ. παρ. 12 *κινδύνους* |
| ***ἡγουμένους*** | θεωρώ | βλ. παρ. 1 *ἡγοῦμαι* |
| ***ἀναβάντων*** | ανεβαίνω | βλ. παρ. 8 *ἀνάβηθι* |
| ***ἵππους*** | άλογο | βλ. παρ. 3 *ἳππευον* |
| ***ἀδοκιμάστων*** | ανεξέταστος | βλ. παρ. 3 *δοκιμάζειν* |
| ***νόμον*** | νόμος | βλ. *νομίζοντας* |
| ***προσελθὼν*** | έρχομαι | βλ. παρ. 4 *ἢλθομεν* |
| ***ἔφην*** | λέω | φήμη, φωνή, φημολογία, διαφήμιση, διαφημιστικός, φημίζομαι, αφασία, άφατος, φημισμένος, επευφημώ, κατάφαση, προφήτης |
| ***ἐξαλεῖψαί*** | σβήνω | βλ. παρ. 7 *ἐξαλειφθῆναι* |
| ***καταλόγου*** | κατάλογος | βλ. παρ. 2 *λέγοντος* |
| ***ἡγούμενος*** | θεωρώ | βλ. παρ. 1 *ἡγοῦμαι* |
| ***αἰσχρὸν*** | επαίσχυντο | βλ. παρ. 12 *αἰσχράν* |
| ***εἶναι*** | είναι | βλ. παρ. 1 *εἰμί* |
| ***πλήθους*** | λαός | πληθαίνω, πληθυσμός, πληθυντικός, υπερπληθυσμός, πληθώρα, πληθωρισμός, πληθωρικός, πολυπληθής |
| ***μέλλοντος*** | σκοπεύω | μέλλον, μελλοντικός, μελλούμενα, μέλλημα, μελλοθάνατος |
| ***κινδυνεύειν*** | κινδυνεύω | βλ. παρ. 12 *κινδύνους* |
| ***ἄδειαν*** | άδεια | αδειάζω, άδειος, αδειούχος, άδεια, αδειανός, άδειασμα |
| ***παρασκευάσαντα*** | προετοιμάζω | παρασκευάζω, παρασκεύασμα, παρασκευαστής, παρασκευαστήριο, απαρασκεύαστος, παρασκευή |
| ***στρατεύεσθαι*** | εκστρατεύω | βλ. παρ. 12 *στρατείας* |
| ***ἀνάβηθι*** | ανεβαίνω | βλ. παρ. 8 *ἀνάβηθι* |

**Χρονικές αντικαταστάσεις**

* *ποιεῖσθε, ἐποιεῖσθε, ποιήσεσθε/ ποιηθήσεσθε,****ἐποιήσασθε****/ ἐποιήθητε, πεποίησθε, ἐπεποίησθε*
* *δεῖ,****ἒδει****, δεήσει, ἐδέησε, δεδέηκε, ἐδεδεήκει*
* ***βοηθεῖν****, βοηθήσειν, βοηθῆσαι, βεβοηθηκέναι*
* *καταλεγόμενος, καταλεξόμενος/*(*καταλεχθησόμενος*)*/καταλεγησόμενος, καταλεξάμενος/ καταλεχθείς/ καταλεγείς,****κατειλεγμένος***
* ***ἱππεύειν****, ἱππεύσειν, ἱππεῦσαι, ἱππευκέναι*
* ***ἑώρων*:**βλ. στους αρχικούς χρόνους
* ***ἱππεύουσιν****, ἱππεύσουσιν, ἱππεύσασιν, ἱππευκόσιν*
* ***εἶναι****, ἒσεσθαι, γενέσθαι, γεγονέναι*
* ***δεῖν****, δεήσειν, δεήσαι, δεδεηκέναι*
* ***νομίζοντας****, νομιοῦντας, νομίσαντας, νενομικότας*
* ***ἡγουμένους****, ἡγησομένους, ἡγηθησόμενους, ἡγησαμένους/ ἡγηθέντας, ἡγημένους*
* *ἀναβαινόντων, ἀναβησομένων,****ἀναβάντων****, ἀναβεβηκότων*
* *προσερχόμενος/ προσιών, προσιών,****προσελθών****, προσεληλυθώς*
* *φημί,****ἒφην****, φήσω/ἐρῶ, ἒφησα/εἶπον,*(*εἲρηκα, εἰρήκειν*)
* *ἐξαλείφειν, ἐξαλείψειν,****ἐξαλεῖψαι****, ἐξαληλιφέναι*
* ***ἡγούμενος****, ἡγησόμενος, ἡγησάμενος/ ἡγηθείς, ἡγημένος*
* ***μέλλοντος****, μελλήσοντος, μελλήσαντος*
* ***κινδυνεύειν****, κινδυνεύσειν, κινδυνεῦσαι, κεκινδυνευκέναι*
* *παρασκευάζοντα, παρασκευάσοντα,****παρασκευάσαντα****, παρεσκευακότα*
* ***στρατεύεσθαι****, στρατεύσεσθαι, στρατεύσασθαι/*(*στρατευθῆναι*)*, ἐστρατεῦσθαι*
* *ἀνάβαινε,****ἀνάβηθι****, ἀναβεβηκώς ἲσθι*

**Εγκλιτικές αντικαταστάσεις**

* ***ἐποιήσασθε****, ποιήσησθε, ποιήσαισθε, ποιήσασθε,*(*ποιήσασθαι, ποιησάμενοι*)
* *ἀνέβης, ἀναβῇς, ἀναβαίης,****ἀνάβηθι****,*(*ἀναβῆναι, ἀναβάς*)

**Συντακτική ανάλυση**

***πρῶτον μὲν γάρ- ὑπὸ Ὀρθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν ἑτέρων ἀναβάντων ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου͵ ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι*:**Κύρια πρόταση

***ἔφην*:**ρήμα/ ***ἐγὼ*:**υποκείμενο/ ***ἐξαλεῖψαί*:**άμεσο αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***τὸν Ὀρθόβουλον***(ετεροπροσωπία)/***τῷ Ὀρθοβούλῳ*:**έμμεσο αντικείμενο.

***με*:**αντικείμενο στο ***ἐξαλεῖψαί.***

***ἐκ τοῦ καταλόγου*:**εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει απομάκρυνση από τόπο στο ***ἐξαλεῖψαί.***

***κατειλεγμένος*:**επιρρηματική εναντιωματική μετοχή με υποκείμενο ***ἐγώ***(συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο***ἒφην.***

***ἱππεύειν*:**απαρέμφατο του σκοπού με υποκείμενο ***ἐγώ***(ταυτοπροσωπία) στο ***κατειλεγμένος.***

***ὑπὸ Ὀρθοβούλου*:**εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο***κατειλεγμένος.***

***ἀναβάντων*:**επιρρηματική εναντιωματική μετοχή με υποκείμενο ***ἑτέρων*** (απόλυτη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο***ἒφην.***

***ἀδοκιμάστων*:**επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ***ἀναβάντων.***

***ἐπὶ τοὺς ἵππους*:**εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο***ἀναβάντων.***

***παρὰ τὸν νόμον*:**εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο ***ἀναβάντων.***

***προσελθὼν*:**επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο ***ἐγώ***(συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο***ἒφην.***

***ἡγούμενος*:**επιρρηματική αιτιολογική μετοχή με υποκείμενο ***ἐγώ***(συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο***ἒφην.***

***αἰσχρὸν εἶναι*:**αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***στρατεύεσθαι*** (ετεροπροσωπία) στο ***ἡγούμενος.***

***στρατεύεσθαι*:**υποκείμενο στο ***αἰσχρόν εἶναι***, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***ἐμέ***(ετεροπροσωπία)**.**

***παρασκευάσαντα*:**επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο ***ἐμέ***(συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο***στρατεύεσθαι.***

***ἄδειαν*:**άμεσο αντικείμενο στο ***παρασκευάσαντα.***

***ἐμαυτῷ*:**έμμεσο αντικείμενο στο***παρασκευάσαντα.***

***μέλλοντος*:**επιρρηματική εναντιωματική μετοχή με υποκείμενο ***τοῦ πλήθους*** (απόλυτη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο***στρατεύεσθαι.***

***κινδυνεύειν*:**αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***τοῦ πλήθους***(ταυτοπροσωπία) στο ***μέλλοντος.***

***πρῶτον*:**επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ***ἒφην.***

***ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς*:**Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ***ἒφην*** της κύριας πρότασης που προηγείται.

***ἐποιήσασθε*:**ρήμα / ***ὑμεῖς*(*ενν.*):**υποκείμενο/ ***τὴν συμμαχίαν*:**αντικείμενο.

***πρὸς Βοιωτοὺς*:**εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει φιλική διάθεση στο ***ἐποιήσασθε.***

***καὶ εἰς Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν*:**Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ***ἒφην*** της κύριας πρότασης που προηγείται.

***ἔδει*:**ρήμα/ ***βοηθεῖν*:**υποκείμενο, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***ὑμᾶς*(*ενν.*)**(ετεροπροσωπία).

***εἰς Ἁλίαρτον*:**εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της κατεύθυνσης σε τόπο στο***βοηθεῖν.***

***ἐπειδὴ πάντας ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν εἶναι δεῖν νομίζοντας͵ τοῖς δ΄ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους*:**Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ***ἒφην*** της κύριας πρότασης που προηγείται.

***ἑώρων*:**ρήμα/ ***ἐγώ*(*ενν.*):**υποκείμενο /***πάντας*:**αντικείμενο.

***νομίζοντας*:**κατηγορηματική μετοχή από το***ἑώρων*** με υποκείμενο ***πάντας*** ως κατηγορηματικός προσδιορισμός του υποκειμένου της.

***δεῖν*:**αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***εἶναι***(ετεροπροσωπία) στο ***νομίζοντας.***

***εἶναι*:**υποκείμενο στο ***δεἶν***, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο ***ἀσφάλειαν*** (ετεροπροσωπία).

***τοῖς μὲν ἱππεύουσιν*:**επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της, ***τοῖς****,* ως δοτική προσωπική κτητική στο ***εἶναι.***

***ἡγουμένους*:**κατηγορηματική μετοχή από το***ἑώρων*** με υποκείμενο ***πάντας*** ως κατηγορηματικός προσδιορισμός του υποκειμένου της.

***εἶναι*(*ενν.*):**αντικείμενο στο ***ἡγουμένους***, ειδικό απαρέμφατο με υποκείμενο***κίνδυνον***(ετεροπροσωπία).

***τοῖς δ΄ ὁπλίταις*:**δοτική προσωπική κτητική στο ***εἶναι (ενν.****)*

***Καί μοι ἀνάβηθι͵ Ὀρθόβουλε*:**Κύρια πρόταση

***ἀνάβηθι*:**ρήμα/ ***σύ(ενν.*):**υποκείμενο.

***μοι*:**δοτική προσωπική χαριστική στο ***ἀνάβηθι.***

***Ὀρθόβουλε*:**κλητική προσφώνηση.

**§§ 9 – 13**

§ 9 : Ο Μαντίθεος δηλώνει με απόλυτη σιγουριά, βεβαιότητα και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφερθεί περαιτέρω στο κατηγορητήριο ( ότι δηλαδή «μετέσχε της τότε πολιτείας « και ότι «ίππευε» ) αφού, κατά τη γνώμη του, το ανασκεύασε πλήρως.( λογικό )

 Θεωρεί όμως ότι , ενώ στις άλλες δίκες αρκεί να απολογείται κανείς μόνο όσον αφορά το κατηγορητήριο, στις δίκες δοκιμασίας είναι ηθική υποχρέωση του δοκιμαζόμενου -σύμφωνη άλλωστε και με το δίκαιο και τις αρχές  του αθηναϊκού κράτους» να απολογείται για όλο του το βίο, δημόσιο και ιδιωτικό. ( πραγματικό )

 Στο προοίμιο ,εξάλλου, του λόγου του δήλωσε ρητώς ότι το να αποδείξει πως είναι φιλικά προσκείμενος στο δημοκρατικό πολίτευμα και πως έλαβε μέρος στους κινδύνους για την υπεράσπιση της πολιτείας , δεν αρκεί για την εκλογή του παρά μόνο αν αποδείξει ότι όλος του ο βίος , δημόσιος και ιδιωτικός, είναι ευπρεπής, κόσμιος και συνετός, σύμφωνα με τα πρότυπα και τα ιδεώδη της πόλης.

   Γι αυτό και ζητά την εύνοια των δικαστών και υπόσχεται ότι θα απολογηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

**\***   Η παράγραφος 9 λειτουργεί μεταβατικά ( επειδή κλείνει εδώ την ανασκευή του κατηγορητηρίου §§ 4 ? 8  και εισάγει παράλληλα το νέο θέμα : απολογία για τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του ) και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το προοίμιο της ενότητας που ακολουθεί. Και στο δεύτερο αυτό **προοίμιο**, ο κατηγορούμενος :

α.  επιδιώκει την **ευμάθεια** των ακροατών

β.  ζητά την **εύνοιά**τους

γ.  διεγείρει την **προσοχή** τους

§ 10 : Στην παράγραφο αυτή ο Μαντίθεος παρουσιάζει τον εαυτό του [ **ήθος του λέγοντος]** ως : καλό αδελφό, υπεράνω χρημάτων άνθρωπο, αφιλοκερδή, έντιμο , υπεύθυνο και δίκαιο συμπολίτη ,με κοινωνική συνείδηση , ο οποίος σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς,  στηρίζοντας τη θέση του με τα εξής στοιχεία :

* Μολονότι η περιουσία που κληρονόμησε ήταν μικρή, προίκισε όμως τις δύο αδελφές του , αν και δεν ήταν υποχρέωσή του.(πραγματικό)
* Άφησε το μεγαλύτερο μέρος της πατρικής περιουσίας στον αδελφό του.                   ( πραγματικό)
* Καμία αφορμή για κατηγορία δεν έδωσε σε κανέναν από τους συμπολίτες του.           ( λογικό)

      : Άρα , όσον αφορά τον ιδιωτικό του βίο, έζησε σωστά, δίκαια και με ευπρέπεια.

 ? Λογικό και πειστικό επιχείρημα.

**ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΠΑΘΗ** : Αναφερόμενος στη διαγωγή του όσον αφορά την οικογένειά του, στοχεύει να κερδίσει τη συμπάθεια των δικαστών και τη φιλική/ ευνοϊκή στάση τους αφού οι οικογενειακές σχέσεις θεωρούνταν ιερές την εποχή αυτή ( αν θυμηθούμε και το ερωτηματολόγιο των δοκιμασιών)

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ενώ στον ιδιωτικό του βίο αναφέρεται πολύ σύντομα (σε μία παράγραφο) , στη δημόσια ζωή του θα αναφερθεί σε επτά παραγράφους : Αυτό δηλώνει άνθρωπο που προτάσσει το κοινό καλό έναντι του ατομικού.

 § 11 : Όσον αφορά το δημόσιο βίο του :

Παρουσιάζει [**ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΗΘΗ]**

α)  τον εαυτό του ως έντιμο, κόσμιο , συνετό και μετρημένο άνθρωπο ,

β)  ενώ τους κατηγόρους του ως άσωτους, ακόλαστους, κακοήθεις, κακοπροαίρετους και ζηλόφθονους , ψευδολόγους , ανυπόληπτους , αφού :

* Ο ίδιος δεν ασχολείται με ακολασίες
* Ενώ οι κατήγοροί του περνούν μ? αυτό τον τρόπο τον καιρό τους
* Και τον συκοφαντούν επειδή ακριβώς τον φθονούν δια το ήθος και τη διαγωγή του
* Άλλωστε ( υποθετικό επιχείρημα) , αν είχε κι αυτός τα ίδια ενδιαφέροντα, δεν θα τον ζήλευαν και δεν θα τον εχθρεύονταν/ συκοφαντούσαν

? Το ψυχολογικό / ηθικό  επιχείρημα αυτό είναι πολύ εύστοχο και στηρίζεται στη γνωστή παροιμία ( «κοινός τόπος») : «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» καθώς και στην ευρέως αποδεκτή άποψη ( «κοινός τόπος») ότι οι ενάρετοι προκαλούν τη ζήλια και το φθόνο των διεφθαρμένων.

 § 12 : Στην παράγραφο αυτή, συνεχίζοντας την απολογία του σχετικά με το δημόσιο βίο του,

Σκιαγραφεί [ **ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΗΘΗ**]  τον εαυτό του ως ηθικό, έντιμο, φιλήσυχο, μετριοπαθή και διαλλακτικό πολίτη, θύμα της κακοήθειας των αργόσχολων, όχι φιλόδικο, αφού :

* Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει εμπλακεί σε δίκη δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σε αντίθεση με πάρα πολλούς συμπολίτες του. (πραγματικό / ηθικό )

Στοχεύοντας μ? αυτό το επιχείρημα στην εύνοια των δικαστών ( : Οι Αθηναίοι ήταν φιλόδικοι και γι αυτό επαινούσαν όποιον δεν πήγαινε στο δικαστήριο ούτε ως κατήγορος ούτε ως κατηγορούμενος)

? Το ηθικό αυτό επιχείρημα κρίνεται πολύ ισχυρό. Χρησιμοποιείται , άλλωστε, και από πολλούς άλλους ρήτορες.

**ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΠΑΘΗ :**

Ο Μαντίθεος επιδιώκει αφενός να κερδίσει την εκτίμηση και την εύνοια των βουλευτών μέσω της προβολής της δικής του άψογης ? κοινωνικά και πολιτικά ? συμπεριφοράς, ενώ προκαλεί συναισθήματα αντιπάθειας και αποστροφής προς τους ηθικά ανυπόληπτους αντιπάλους του.

Στην τελευταία περίοδο της § 12 που λειτουργεί μεταβατικά, ο απολογούμενος εισέρχεται σ? ένα πολύ κρίσιμο τομέα της δημόσιας ζωής του, την πολεμική και στρατιωτική σταδιοδρομία και δράση του χάρη της πατρίδας.

 § 13  Για να αποδείξει  [ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΗΘΗ]  τα πατριωτικά του φρονήματα, την αγάπη του για την πατρίδα, την ανιδιοτελή προσφορά, τη γενναιότητα, την τόλμη, την ανυστεροβουλία του, την πρόταξη του συλλογικού συμφέροντος έναντι του στενού ατομικού του , σκοπεύοντας έτσι στην εκτίμηση/σεβασμό/ εύνοια/ φιλική στάση των δικαστών και εγείροντάς τους  [ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΠΑΘΗ]  αισθήματα πατριδολατρίας και εθνικής υπερηφάνειας , καταφεύγει σε ιστορικά παραδείγματα / αξιολογικές γνώμες- κρίσεις καθολικού κύρους π.χ. «επειδή πίστευα ότι ήταν αισχρό? ασφάλεια»  (έντεχνες πίστεις) καθώς και στην κατάθεση του μάρτυρα ( άτεχνη πίστη)

* Κατά την εκστρατεία των Αθηναίων στην Αλίαρτο (395 π. Χ) , αν και καταγεγραμμένος ως ιππέας από τον Ορθόβουλο, , με δική του πρωτοβουλία μετατάσσεται στο σώμα των οπλιτών, θεωρώντας ανήθικο να εκστρατεύει ασφαλής, την ίδια στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του στρατού διακινδυνεύει.( λογικό/ πραγματικό / ηθικό + κατάθεση μάρτυρα = πειστικό, ισχυρό)
* Για να τονίσει το ιδιαίτερο και ανώτερο ήθος του καθώς και τη διαφορά του σε επίπεδο τόσο ενεργειών όσο και κινήτρων, αντιπαραθέτει τη δική του στάση προς τη στάση άλλων , που αν και «αδοκίμαστοι» κατετάγησαν παράνομα στο ιππικό.

    ?  Πολύ ισχυρό και πειστικό και εύστοχο το ηθικό αυτό επιχείρημα του Μαντιθέου καθώς στηρίζεται στην πανθομολογούμενη διαπίστωση ότι οι Αθηναίοι εκτιμούσαν βαθιά όσους εκπλήρωναν με προθυμία και γενναιότητα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του προς την πατρίδα [ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΠΑΘΗ] .

  Τέλος, προς επιβεβαίωση των λεγομένων του ,καλεί τον Ορθόβουλο να καταθέσει [ΑΤΕΧΝΗ ΠΙΣΤΙΣ]

 ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ :

Υπερβατά : δοκει δε μοι?προσήκειν, μέγιστον?τεκμήριον

Αντιθέσεις : ούτε των τειχων καθαιρουμένων-αλλ? ηλθομεν , τοις μεν ιππεύουσι ασφάλειαν είναι ?τοις δ? οπλίταις κίνδυνον

Υπερβολή : προς τους άλλους άπαντας

Προδιόρθωση : ποιήσομαι δε την απολογίαν ..διά βραχυτάτων

Σχήμα λιτότητας : ουσίας ου πολλης

Πολυσύνδετο : περί κύβους ή πότους ή τάς τοιαύτας ακολασίας , ουτε δίκην ουτε γραφήν ουτε εισαγγελίαν