**ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**

1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

**ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**

**1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ**

**ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)**

**Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

**1ο Απόσπασμα**

#### Αριστοτέλη, Πολιτικά, Α1.12, 1253a29-39

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [: την πόλιν]· ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς

ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις.

**2ο Απόσπασμα**

*Αριστοτέλους, Πολιτικά (Α 1.1,8, 1252a1-7, b27-32)*

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. […] Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν.

**Α1. α.** Να σημειώσετε την ένδειξη **Σωστό** ή **Λάθος** για κάθε μία από τις διατυπώσεις που ακολουθούν και συνδέονται με το περιεχόμενο των δοθέντων αποσπασμάτων: (Κείμενο 1)

1. Ο άνθρωπος υπερέχει των ζώων αποκλειστικά χάρη στην ιδιότητά του του ανθρώπινου όντος. **(Κείμενο 1)**

2. Ο άνθρωπος που δεν έχει αρετή πιθανότατα θα συμπεριφερθεί με αγένεια ακόμη και όταν επιδιώκει τις υλικές ηδονές. **(Κείμενο 1)**

3. Η αυτάρκεια είναι στόχος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο κάθε κώμης ξεχωριστά. **(Κείμενο 2)**

(μονάδες 6)

**ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ**

**ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**

**1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ**

**β.** «Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις»: Ποιο νόημα προσλαμβάνει ο όρος «δικαιοσύνη» στο συγκεκριμένο απόσπασμα του Αριστοτέλη;

(μονάδες 4)

**Μονάδες 10**

**Β1.** Η έννοια του σκοπού αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο στην αριστοτελική φιλοσοφία. Έχοντας ως βάση τη διαπίστωση αυτή, να εντοπίσετε και να σχολιάσετε όλες εκείνες τις διατυπώσεις του τμήματος «Ἐπειδὴ πᾶσαν … στοχάζονται» του δεύτερου κειμένου, οι οποίες εμπεριέχουν την έννοια του σκοπού. (μονάδες 6) Με ποιον τρόπο η έννοια του σκοπού εμπεριέχεται και στον ορισμό της πόλεως «μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική», με τον οποίο κλείνει το απόσπασμα αυτό; (μονάδες 4)

**Μονάδες 10**

**Β2. Παράλληλο κείμενο**

*Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Ζαν Ζακ Ρουσσώ.*

«Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος αλλά παντού είναι αλυσοδεμένος. Αυτό συμβαίνει γιατί ο πολιτισμός έκανε τον άνθρωπο να παραστρατήσει και να χάσει τον αληθινό του εαυτό. Κάποτε δημιουργήθηκε το «δίκαιο» της ιδιοκτησίας και από τότε η δίψα για την απόκτηση ιδιοκτησίας, φέρνει όλο και μεγαλύτερα δεινά στον άνθρωπο. Αυτός που πρώτος έφραξε ένα κομμάτι γης, και σκέφτηκε να φωνάξει «αυτό το κομμάτι είναι δικό μου» και βρήκε ανθρώπους αφελείς για να τον πιστέψουν, αυτός είναι ο ιδρυτής της πολιτικής κοινωνίας. Από πόσες αμαρτίες, από πόσες δυστυχίες και από πόσους πολέμους δε θα γλύτωνε την ανθρωπότητα εκείνος που θα έβγαζε τους πασσάλους του φράχτη και θα φώναζε στους ανθρώπους ότι η γη ανήκει σε όλους, το ίδιο και οι καρποί της».

α) Με ποιον τρόπο συντελέστηκε η αρχή των πρώτων κοινωνιών, κατά τον Αριστοτέλη, στο πρώτο διδαγμένο κείμενο, και με ποιον, κατά τον Ρουσσώ, στο παράλληλο κείμενο;

(μονάδες 6)

β) Για ποιον λόγο δεν είναι αυτονόητη η ανθρώπινη ευημερία τόσο στην ερμηνεία της δημιουργίας της πολιτικής κοινωνίας, κατά τον Αριστοτέλη, όσο και στην προσέγγιση του Ρουσσώ;

(μονάδες 4)

**Μονάδες 10**

**ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ**

**ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**

1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

**Β3.** Να σημειώσετε την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» για κάθε μία από τις διατυπώσεις που ακολουθούν, οι οποίες αντλούνται από το εισαγωγικό υλικό που συνοδεύει τα εξεταζόμενα φιλοσοφικά σας κείμενα.

1. Μία από τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του Σωκράτη ήταν ότι με τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις «εισήγε καινά δαιμόνια».

2. Η αισχύλεια θεώρηση του μύθου του Προμηθέα διαφέρει, σε γενικές γραμμές, από την ησιόδεια.

3. Ο (υποθετικός) χρόνος διεξαγωγής της φιλοσοφικής συζήτησης που έλαβε χώρα στην «Πολιτεία» θεωρείται ότι είναι το 412 π. Χ.

4. Ο Πρόδικος διισχυρίζεται (στην «Πολιτεία») ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο – κακό στον εχθρό.

5. Ο Αριστοτέλης παρείχε τη διδασκαλία του στον Μεγάλο Αλέξανδρο στην παραλιακή πόλη της Μίζας, στην Πιερία.

**Μονάδες 10**

**Β4 α.** Ποια σημασία έχει η λέξη **τέλος** σε καθεμία από τις περιόδους λόγου που ακολουθούν;

1. Κάθε πολίτης οφείλει να έχει καταβάλει πριν από την αρχή του Νέου Έτους τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός του.

2. Ο αρχαίος νομοθέτης Σόλων έλεγε, πολύ σοφά, «κανέναν να μην καλοτυχίζεις, πριν δεις το τέλος του («Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε»).

(μονάδες 4)

**Β4 β.** Ποια σημασία έχει η λέξη **δίκη** σε καθεμία από τις περιόδους λόγου που ακολουθούν;

1. Οι άνθρωποι συχνά αναλογιζόμαστε ότι υπάρχει και το μάτι της Δίκης που παρακολουθεί τις πράξεις μας και τη συμπεριφορά μας («Ἔστιν Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τά πάνθ’ ὁρᾷ»).

2. Όταν αποπερατώθηκε η δίκη, το ακροατήριο αισθάνθηκε ανακουφισμένο, γιατί θεώρησε ότι η ετυμηγορία ήταν απολύτως σύμφωνη με τα πεπραγμένα του θύτη.

3. Ο αδελφός της αποφάσισε αυθαίρετα για την ενοχή της, δίκην εισαγγελέα.

(μονάδες 6)

**Μονάδες 10**

*[Σημείωση: Στις απαντήσεις σας μπορείτε, σε κάθε περίπτωση, είτε να δώσετε μία συνώνυμη λέξη ή τυπική έκφραση για να αποδώσετε το ζητούμενο νόημα είτε να εξηγήσετε με συντομία αλλά ακρίβεια το νόημα των όρων «τέλος» και «δίκη»].*

***ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ***

**ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**

1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

**Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

**ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Β΄ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ 1, 3-4**

***Εισαγωγικό σημείωμα****: Την άνοιξη του 349 π.Χ. ο Φίλιππος εισέβαλε στην επικράτεια των Ολυνθίων και αυτοί έστειλαν πρεσβεία στην Αθήνα, για να ζητήσουν βοήθεια. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι Αθηναίοι έστειλαν στη Χαλκιδική τον στρατηγό Χάρητα. Μετά τις αποτυχημένες ενέργειες του τελευταίου, ο Δημοσθένης προσπάθησε να αναπτερώσει το ηθικό των συμπατριωτών του, εκφωνώντας τον Β´ Ολυνθιακό.*

[1] ἐπὶ πολλῶν μὲν ἄν τις ***ἰδεῖν***, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δοκεῖ ***μοι*** τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν φανερὰν γιγνομένην τῇ πόλει, οὐχ ἥκιστα δ᾽ ἐν τοῖς παροῦσι πράγμασι· τὸ γὰρ **τοὺς πολεμήσοντας** Φιλίππῳ γεγενῆσθαι καὶ χώραν ὅμορον καὶ δύναμίν τινα κεκτημένους, καὶ τὸ μέγιστον ἁπάντων, τὴν ὑπὲρ τοῦ πολέμου γνώμην τοιαύτην ***ἔχοντας*** ὥστε τὰς πρὸς ἐκεῖνον διαλλαγὰς ***πρῶτον*** μὲν ἀπίστους, εἶτα τῆς ἑαυτῶν πατρίδος νομίζειν ἀνάστασιν, δαιμονίᾳ τινὶ καὶ θείᾳ παντάπασιν ἔοικεν εὐεργεσίᾳ. […] [3] Τὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν Φιλίππου ῥώμην ***διεξιέναι*** καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων προτρέπειν τὰ δέοντα ποιεῖν ὑμᾶς, οὐχὶ καλῶς ἔχειν ἡγοῦμαι. διὰ τί; ὅτι μοι δοκεῖ πάνθ’ ὅσ’ ἂν εἴποι τις **ὑπὲρ τούτων**, ἐκείνῳ μὲν ἔχειν φιλοτιμίαν, **ἡμῖν** δ’ οὐχὶ ***καλῶς*** πεπρᾶχθαι. ὁ μὲν γὰρ ὅσῳ πλείον’ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυμαστότερος παρὰ πᾶσι νομίζεται· ὑμεῖς δ’ ὅσῳ χεῖρον **ἢ προσῆκε *κέχρησθε*** τοῖς πράγμασι, τοσούτῳ πλείον’ αἰσχύνην *ὠφλήκατε*. [4] ταῦτα μὲν οὖν παραλείψω. καὶ γὰρ εἰ μετ’ ἀληθείας τις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, σκοποῖτο, ἐνθένδ’ ἂν αὐτὸν ἴδοι μέγαν **γεγενημένον**, οὐχὶ παρ’ αὑτοῦ. ὧν οὖν ἐκεῖνος μὲν ὀφείλει τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ πεπολιτευμένοις χάριν, ὑμῖν δὲ δίκην προσήκει λαβεῖν, τούτων οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν **τοῦ λέγειν**· ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι (=ἒνεστι), καὶ βέλτιόν ἐστιν **ἀκηκοέναι** πάντας ὑμᾶς, καὶ ***μεγάλ’***, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατ’ ἐκείνου ***φαίνοιτ****’* ἂν ***ὀνείδη*** βουλομένοις ὀρθῶς δοκιμάζειν, ταῦτ’ εἰπεῖν πειράσομαι.

**Γ1.** Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Τὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν Φιλίππου ῥώμην … τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν».

**Μονάδες 20**

*ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ*

**ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ**

1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

**Γ2.** Για ποιους δύο λόγους θεωρεί ο ρήτορας, στην παράγραφο [1] του κειμένου, ότι η εύνοια των θεών τον ωθεί να εκφωνήσει αυτό τον λόγο του κατά του Φιλίππου;

**Μονάδες 10**

**Γ3.** Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

**ἰδεῖν:** απαρέμφατο μέλλοντα

**μοι:** το ίδιο στον άλλο αριθμό

**ἔχοντας**: α΄ ενικό υποτακτικής αορίστου β΄

**πρῶτον:** στον συγκριτικό βαθμό

**διεξιέναι**: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του αορίστου β΄

**καλῶς:** γενική ενικού του επιθέτου στον συγκριτικό βαθμό

**κέχρησθε:** γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα

**μεγάλα ὀνείδη**: ονομαστική του ενικού αριθμού

**φαίνοιτο**: μετοχή αρσενικού γένους στην ονομαστική ενικού στον παρακείμενο

**Μονάδες 10**

**Γ4 α.** Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους που εμφανίζονται στο αδίδακτο με έντονα γράμματα:

**τοὺς πολεμήσοντας, ὑπὲρ τούτων, ἡμῖν, ἢ προσῆκε, γεγενημένον,** **τοῦ λέγειν, ἀκηκοέναι** (μονάδες 7)

**β. «ὁ μὲν γὰρ ὅσῳ πλείον’ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυμαστότερος παρὰ πᾶσι νομίζεται»**: Να μεταφέρετε το απόσπασμα αυτό στον πλάγιο λόγο εξαρτώντας το από τη φράση: «Δημοσθένης ἔλεγεν ὅτι». (μονάδες 3)

**Μονάδες 10**

*ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ*