**ΕΝΟΤΗΤΑ 1η**

1. Ποια είναι η πορεία που οδηγεί στην φιλοσοφία, κατά τον Αριστοτέλη;
2. Με ποιο συλλογισμό ο Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι ο *φιλόμυθος* είναι κατά κάποιο τρόπο *φιλόσοφος*;
3. Με ποιο συλλογισμό ο Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία δεν έχει χρηστικό χαρακτήρα και με ποιο εμπειρικό τεκμήριο επαληθεύει αυτή την άποψη;
4. Γιατί η φιλοσοφία είναι η μόνη ελεύθερη επιστήμη;
5. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί έναρθρα απαρέμφατα ***(τὸ θαυμάζειν, τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν, τὸ εἰδέναι, τὸ ἐπίστασθαι)***, αντί για τα αντίστοιχα αφηρημένα ουσιαστικά (ο θαυμασμός,….)

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 2η**

1. Με ποιους συλλογισμούς (1η/2η παράγραφος) αποδεικνύει ο Αριστοτέλης την αξία της φιλοσοφίας; (Γιατί η ενασχόληση με τη φιλοσοφία είναι η προτιμότερη από οποιαδήποτε άλλη ασχολία στη ζωή του ανθρώπου;)
2. Ποια είναι η σημασία της φιλοσοφίας για τον άνθρωπο σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο;
3. Ποια γνωρίσματα της φιλοσοφίας την καθιστούν τη μόνη κατάλληλη να κατευθύνει όλες τις άλλες γνώσεις σύμφωνα με τη φύση τους;
4. Έχει, τελικά, ή όχι χρησιμότητα η φιλοσοφία για τον άνθρωπο; Υπάρχει αντίφαση με την 1η ενότητα;
5. Να δικαιολογήσετε τον δεοντολογικό χαρακτήρα του λόγου του Αριστοτέλη.
6. Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου όπου διακρίνεται ο τελεολογικός τρόπος σκέψης του Αριστοτέλη.
7. Πως συνδέεται ο ηγεμονικός χαρακτήρας της φιλοσοφίας έναντι των τεχνών και των της επιμέρους επιστημών, με την τριμερή διαίρεση της ψυχής που κάνει ο Αριστοτέλης; (Φιλοσοφικός Λόγος σελ. 139)
8. Σε ποια σημεία του κειμένου υποδηλώνεται η προσωπική ευθύνη του ανθρώπου για την ενασχόληση με τη φιλοσοφία; (*ἐπικίνδυνος ἡ χρῆσις, ὀρέγεσθαι, κτᾶσθαι, χρῆσθαι, φιλοσοφητέον* *ἡμῖν*)