6A\_Übungsbuch-1

1. Postquam deae ad Paridem venerunt, is iuvenis iudicare debuit. Cui Venus promisit: "Si mihi malum dederis, tibi mulierem pulcherrimam totius orbis terrarum dabo. Si illam videris, eam Sparta Troiam celeriter abduces."

Quod Paridi verba deae maxime placuerunt, ei malum dedit. Paulo post Priamus, pater Paridis, filium Spartam misit, ut cum Menelao, coniuge Helenae, ageret.

1. Postquam Caesar Gallos magna clade affecit, Vercingetorix, dux eorum , his fere verbis imperatorem Romanum adiit, ne omnes Gallos interficerentur. "Exercitus noster multos annos cum legionibus tuis fortissime pugnabant. Sed milites Romani nobis fortiores erant. Si nobis Alesiam relinquere licebit, in omnes partes patriae nostrae revenienmus et Romanis semper serviemus."
2. De Ulixe

Quod urbs hostium post decem annos deleta non est, Ulixes ira adductus milites his verbis monuit: "Uxorem Menelai a Paride raptam in patriam reportare volumus. Quamquam Troiam a nobis occupatam non intrare possumus, tamen multi hostes a nobis iam interfecti sunt. Nullus Achille fortius pugnavit. Nolite desperare (desperare verzweifeln)! Prudenti consilio a me capto Troiam non solum intrabimus, sed etiam incendemus." Postquam Graeci a Minerva dea adiuti equum ligneum aedificaverunt, castra sub Troia posita ab iis relicta sunt.

1. De Cleopatra

Alexander Magnus olim Aegyptum expugnaverat et Alexandriam aedificaverat.  Per multos annos familia Cleopatrae illam terram pulchram ad Nilum sitam regnaverat. Caesar autem, ille imperator optimus Romanorum, iam in Aegyptum venerat et amore reginae adductus Cleopatram Romam portavit. Quem senatores monuerunt: "Haec mulier rei publicae Romanae magno periculo erit. Patriam nostram delebit et multos viros fortes interficiet."

1. Ptolemäus, frater Cleopatrae, Pompeium, illum imperatorem clarissimum, interficere in animo habebat. Qui secum cogitavit: "Si Pompeium interfecero, caput eius Caesari mittam. Cui ea res magno gaudio erit. Si hostem eius necavero, is vir magna fortitudine mihi gratus erit et regnum meum augebit."

Postquam Ptolemäus Pompeium interfecit, caput eius Caesari, cuius auxilio regnum suum augere cupivit, misit. Qui regi his verbis respondit: "Quamquam multos annos hostes fueramus, tamen virtus illius imperatoris magni mihi magna admirationi erat. Nisi tua sponte Aegyptum reliqueris, te fugere cogam. Si Cleopatram, sororem tuam, reginam fecero, Romani fines eius semper servabunt."

1. De discordia dearum

Multi dei deaeque venerant,.ut nuptias Pelei et Thetidis celebrarent. Dum cenant (essen) et rident, subito Discordia, quam Iuppiter non invitaverat, a porta malum (Apfel)  medios inter deos iecit. Tres deae ab Iove iudicium petiverunt. Sed pater deorum deas ad Paridem misit, ut is adulescens iudicaret.Nam secum cogitavit: "Nisi Iuno malum istum acceperit, ea res ei semper dolori erit."

1. De bello Troiano

Postquam Helena a Paride Sparta Troiam ducta est, Graeci urbem hostium delere in animo habuerunt. Agamemnon, frater Menelai, a multis viris fortissimis his verbis auxilium petivit: "Hic populus pessimus nos magno dolore affecit. Troianos non nisi maxima virtute vincere poterimus. Gravibus pugnis urbem eorum delebimus. Multos homines celeriter victos servos in patriam ducemus."

1. De viro fortissimo

Postquam Perseus cum matre servatus est, apud regem illius insulae multos annos vitam bonam egit. Tum Polydectes rex, qui Danaem, matrem Persei, in matrimonium ducere in animo habuit, adulescentem misit, ut caput Medusae referret. Qui cum illo monstro diu frustra quaesito pugnare voluit.. Denique a duobus deis adiutus est.

1. De prudentissimo viro Graecorum

Postquam urbs hostium multos annos occupata denique dolo illius viri crudelissime deleta est, omnes Graeci domos redire voluerunt. Ulixem et socios in insulam Cyclopis venerunt, ut cibum quaererent. Quos etiam in speluncam Polyphemi intraverunt et summo in periculo fuerunt. Ulixes autem, qui olim socios equum Troianum aedificare iusserat, etiam nunc consilium optimum cepit: Unum oculum Cyclopis vini dulcis pleni magno trunco celeriter exussit, dum illud monstrum dormit. Qui maximo dolore affectus statim speluncam saxo clausam reliquerunt et amicos suos ad se vocavit: Graeci speluncam meam intraverunt, ut caseum a me factum raperent. Me vino dulci vicerunt. Nunc a vobis peto, ut mihi auxilio veniatis et Graecos interficiatis.”

1. De atroci bello Graecorum

Graeci iam diu fortissime alta moenia oppugnabant.

Quamquam plurimos hostes iam crudeliter necaverant, tamen urbem intrare non potuerunt. Qui iterum et iterum vehementer pugnbant. Itaque Ulixes, prudentissimus omnium Graecorum, iratus hanc orationem habuit: “Iam diu ab patria abesse debemus. Nam Paris, filius Primami regis, uxorem Menelai Sparta Troiam crudelissime abduxerat. Postquam Agamemnon, frater eius, a me petivit, ut cum aliis ducibus e tota Graecia convocatis Helenam Troia reduceremus, cum Achille, Nestore, Patroclo Troiam navigavimus, ut Troiam deleremus et hostes poenis gravissimis afficeremus. Urbem illam incendere et plurimos hostes interficere nobis in animo erat. Nunc autem nos iam saepe cum Troianis proelia gravissima committebamus. Nemo Achille fortius pugnavit. Nemo me prudentior erat.Etiam multi Graeci iam atrociter necati sunt. Si equum ligneum aedificaverimus, Troia facile delebitur.”

Graecis, qui iam de victoria desperaverant, hoc consilium facillimum valde placuit. Qui equum celeriter aedificatum et viris fortissimis completum in litore reliquerunt. Hostes Troianorum ipsi in insulam Tenedum velocissime navigaverunt. Troiani castra ,quae Graeci reliquerant, viderunt et felices urbem reliquerunt et in litus cucurrerunt. Qui equum ingentem in arcem trahere voluerunt. Laeti portas urbis aperuerunt et fatale donum in arcem traxerunt. Verba Cassandrae Laocoontisque non audita sunt.

1. De ira clarissimi viri

Quamquam Graeci moenia Troiae fortiter oppugnaverant, tamen urbem hostium nullo modo expugnare potuerunt. Qui iterum atque iterum cum populis parvis bellum gesserunt, quia (weil) iis cibus non erat. Achilles, clarissimus omnium Graecorum, servam pulcherrimam eo bello captam in castra duxit. Quam Agamemnon, dux exercitus Graeci, viro forti abstulit. Paulo post Achilles se proeliis abstinuit et iratus in castris mansit. Postquam Graeci a Troianis una pugna victi sunt, Patroclus amicum his verbis adiit: " Nisi armis a te datis in proelium rediero, hostes nobis magno dolore afficient. Si arma tua videbunt, magno timore adducti celeriter fugient. Nam sciunt: Nemo te fortius pugnavit aut plures Troianos necavit. Noli fortunam Graecorum neglegere!" Quibus verbis  motus Achilles arma sua amico tradidit.

1. Postquam Iupiter omnes deos praeter Discordiam ad nuptias Pelei invitavit, ea dea irata a porta malum inter deos iecit. Id malum tribus deis magnae discordiae erat. Denique Iupiter Mercurium Venerem, Minerva, Iunonem in montes prope Troiam ducere iussit. Hoc in monte Paris, filius Priami regis, pastor vixit.
2. Iupiter Mercurium tres deas ad Paridem mittere iussit, ut filius Priami iudicaret, quae pulcherrima esset. Omnis dea ab hoc puero petivit, ut eam deligeret. Qui Veneri, quae ei pulcherrimam omnium mulierum promiserat, malum dedit. Denique cum Helena Troiam navigavit, ut eam in matrimonium duceret.
3. Paris Helenam, illam pulcherrimam uxorem Menelai, rapuerat. Graeci magno dolore adducti patriam reliquerunt, ut Helenam in patriam reportarent. Agamemnon, qui summum imperium exercitus Graeci habebat, ab omnibus imperatoribus petivit, ut urbem hostium delerent. Qui iam decem annos ante portas Troiae fortissime pugnaverunt, sed Troianos vincere non potuerunt. Quodam die Achilles, atrocissimus omnium Graecorum, Briseidem a se amatam Agamemmnoni tradere debuit.
4. Postquam ab Atheniensibus iam multi liberi ad Minotaurum missi sunt, Theseus, filius Minois regis, a patre petivit, ut sibi navem ascendere liceret. Nam Cretam navigare in animo habuit, ut Minotaurum interficeret et ita patriam dolore liberaret. His verbis patrri persuasit: "Rogo te, ut mihi navem des. Dolor civium tantus est, ut illud monstrum vincere debeam."

b) Bilde folgende Formen:

Futurum: 3.P.Sg. zu defendo

              2.P. Pl zu persuadeo

zu velle: 1. P. Pl. Impf.

             1. P. Sg. Fut.

Komparativ zu: grave, pulchre, parvus,

Superlativ zu: malus, crudeliter, difficilis

PPP zu:mando, deligo, traho, aperio.