**ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ**

**ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

1. Πώς λοιπόν θα σταματήσουν αυτά; Όταν εσείς, άντρες Αθηναίοι, καταστήσετε τους ίδιους ανθρώπους στρατιώτες και μάρτυρες των πράξεων των στρατηγών και, αφού επιστρέψουν στην πατρίδα, κριτές κατά τη λογοδοσία τους (ή στην απόδοση των ευθυνών τους), ώστε εσείς να μην πληροφορείστε μόνο εξ ακοής τις υποθέσεις σας (αυτά που σας αφορούν), αλλά και να τις παρακολουθείτε αυτοπροσώπως (παρόντες). Τώρα όμως σε τέτοιο σημείο αναξιοπρέπειας έχει φτάσει η κατάσταση, ώστε καθένας από τους στρατηγούς δύο και τρεις φορέςδικάζεται ενώπιόν σας αντιμετωπίζοντας τη θανατική ποινή, εναντίον όμως των εχθρών κανένας απ’ αυτούς ούτε για μια φορά δεν τολμά να αντιμετωπίσει το θάνατο, αλλά περισσότερο προτιμούν το θάνατο των δουλεμπόρων και των λωποδυτών παρά εκείνον που τους αρμόζει· γιατί είναι, βέβαια, χαρακτηριστικό γνώρισμα του κακούργου να θανατωθεί, αφού καταδικαστεί, ενώ του στρατηγού καθώς πολεμά τους εχθρούς. Μερικοί από μας εξάλλου, ενώ περιφέρονται, διαδίδουν ότι ο Φίλιππος μαζί με τους Λακεδαιμονίους διαπραγματεύεται την καταστροφή των Θηβαίων και διασπά τις πόλεις, και άλλοι ότι τάχα έχει στείλει πρέσβεις στο βασιλιά (των Περσών).
2. ἀποδεικνύητε, μάρτυς, δικαστοῦ, ἐλθοῦσι, ἰδέ, κρίνοιτο, οὐδένας, ᾑροῦντο, τεθνηκέναι, καταλύσει.

**3α.** **Ἀθηναῖοι:** επιθετικός ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο «ἄνδρες».

 **αἰσχύνης:** ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο «τοῦθ’».

 **ἀγωνίσασθαι:** αντικείμενο του ρήματος «τολμᾷ», τελικό απαρέμφατο.

 **κακούργου:** γενική κατηγορηματική κτητική στο «ἀποθανεῖν», μέσω του συνδετικού ρήματος «ἐστί».

 **Ὡς βασιλέα:** εμπρόσθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κατεύθυνση σε πρόσωπο από το ρήμα «πέπομφεν».

**3β.** Ὁ ῥήτωρ ἠρώτα ὅπως (πως) οὖν ταῦτα παύσοιτο,

 Φίλιππος πράττει τήν Θηβαίων κατάλυσιν καί τάς πολιτείας διασπᾷ.

**3γ.** **τοῦ προσήκοντος:** τούτου ὅς προσήκει.