**ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί παίδων αγωγής (αδίδακτο κείμενο)**

*Το μοναδικό ειδικό για την εκπαίδευση των νέων αρχαιοελληνικό έργο, που αποδιδόταν στον Πλούταρχο (περ. 45-125 μ.Χ.), προτείνει ένα πρόγραμμα σπουδών για τη μόρφωση του νέου ανθρώπου και την επίτευξη της αρετής και της ευδαιμονίας. Προκρίνει ρητά τη φιλοσοφία ως τη σημαντικότερη και χρήσιμη παιδευτική άσκηση, με την οποία οφείλει να καταγίνεται ο νέος, ώστε να επωφεληθεί από τα αγαθά που αυτή προσφέρει.*

Δεῖ τοίνυν τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον μηδενὸς μηδὲ τῶν ἄλλων τῶν καλουμένων

ἐγκυκλίων παιδευμάτων μήτ’ ἀνήκοον μήτ’ ἀθέατον **ἐᾶν** εἶναι, ἀλλὰ ταῦτα μὲν

ἐκ παραδρομῆς μαθεῖν ὡσπερεὶ γεύματος ἕνεκεν (ἐν ἅπασι γὰρ τὸ τέλειον

ἀδύνατον), τὴν δὲ φιλοσοφίαν πρεσβεύειν. Ἔχω δὲ δι’ εἰκόνος παραστῆσαι τὴν

ἐμαυτοῦ γνώμην· ὥσπερ γὰρ **περιπλεῦσαι** μὲν πολλὰς πόλεις καλόν,

ἐνοικῆσαι δὲ τῇ κρατίστῃ χρήσιμον· […] διὸ δεῖ τῆς ἄλλης παιδείας ὥσπερ

κεφάλαιον ποιεῖν τὴν φιλοσοφίαν. […] Τελείους δ’ ἀνθρώπους ἡγοῦμαι τοὺς

δυναμένους τὴν πολιτικὴν δύναμιν **μεῖξαι** καὶ κεράσαι τῇ φιλοσοφίᾳ, καὶ δυοῖν

ὄντοιν μεγίστοιν ἀγαθοῖν ἐπηβόλους ὑπάρχειν ὑπολαμβάνω, τοῦ τε

κοινωφελοῦς βίου πολιτευομένους, τοῦ τ’ ἀκύμονος καὶ γαληνοῦ **διατρίβοντας**

περὶ φιλοσοφίαν. Τριῶν γὰρ ὄντων βίων ὧν ὁ μέν ἐστι πρακτικὸς ὁ δὲ

θεωρητικὸς ὁ δ’ ἀπολαυστικός, ὁ μέν, ἔκλυτος καὶ δοῦλος τῶν ἡδονῶν ὤν,

ζῳώδης καὶ μικροπρεπής ἐστιν, ὁ δὲ θεωρητικός, τοῦ πρακτικοῦ **διαμαρτάνων**,

ἀνωφελής, ὁ δὲ πρακτικός, ἀμοιρήσας φιλοσοφίας, ἄμουσος καὶ πλημμελής.

Πειρατέον οὖν εἰς δύναμιν καὶ τὰ κοινὰ πράττειν καὶ τῆς φιλοσοφίας

**ἀντιλαμβάνεσθαι** κατὰ τὸ παρεῖκον τῶν καιρῶν.

**Παρατηρήσεις**

1. Με ποια επιχειρήματα υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι η φιλοσοφία είναι το κράτιστον παίδευμα;
2. «ὁ μέν, ἔκλυτος καὶ δοῦλος τῶν ἡδονῶν ὤν, ζῳώδης καὶ μικροπρεπής ἐστιν, ὁ δὲ θεωρητικός, τοῦ πρακτικοῦ διαμαρτάνων, ἀνωφελής, ὁ δὲ πρακτικός, ἀμοιρήσας φιλοσοφίας, ἄμουσος καὶ πλημμελής»: να εντοπίσεις, να αποκαλύψεις και να χαρακτηρίσεις τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους του αποσπάσματος αυτού.
3. τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον, ἐγκυκλίων παιδευμάτων, τοῦ κοινωφελοῦς βίου - τοῦ ἀκύμονος καὶ γαληνοῦ βίου: να κλίνεις τις συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.
4. Για όλους τους έντονα γραμμένους και υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους του κειμένου, να σημειώσεις: α) τη χρονική τους αντικατάσταση β) το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του Ενεστώτα και του Αορίστου, στη φωνή που βρίσκεται ο κάθε τύπος.