ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

THUCYDIDIS
DE BELLO PELOPONNESIACO
LIBRI OCTO
GRAECE ET LATINE
AD EDITIONEM IOS. WASSE ET CAR. ANDR. DUKERI
ACCURATE EXPRESSI
CUM VARIETATE LECTIONIS ET ANNOTATIONIBUS

VOLUMEN SECUNDUM

BIPONTI
EX TYPOGRAPHIA SOCIETATIS
CICICCLXXVIII
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ
ΟΔΟΡΟΤ
ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
EPITOME LIBRI II.

ARXETAI de o πόλεμος ἐνθέντε ἤδη Ἀθηναίων καὶ Πελοποννησίων, καὶ τῶν ἐκατέρως ἐξουσίων ἐν ὧν οὕτως ἐπεμιγγυντο ἐτέ άκμηκτεῖ παρ' ἀλλήλους, καταστάντες τὴν ἐπολέμουσ. γέγραπται de ἐξ ὧς ἐκαστὸν ἐγίνετο κατὰ Θέρος καὶ χείμανα.

HINC igitur initium belli, inter Atheniensès & Peloponnesios ac utrorumque socios gesti, iam ducitur: in quo nullis inter se commercii amplius sine caduceatore miscebantur; & ex quo id femel susceperunt, id etiam continenter gesserunt. Scriptum autem est ordine, prout singula quaeque aestate atque hieme sunt acta.

II. Nam tricennalia foedera, quae post captam Euboeam Thucydid. Vol. II.
THUCYDIDES

triacontastes spoudeai, ait egenonto met' Euboeias alai-

sin to fte periptew kai dekato etei, eteXenidov en

'Argei tote pentikonta douin deonta eti ieramenei, kai

Linthiou Edoaro ev Sparty, kai Pseudapirou eti duo

mepas 'Arokontos 'Antheiai, metat tin en Poutidiais

makhe, meini ektos, kai omma peri arxomenei, Thebaios

anres oligow pleious triakosian (hyoueto de aitow

Boiotarchotites, Pythagelos eto Philidou, kai Diemer-

poros o Onesiodou) esilthenperi prouton utnon Evin

eplois es Plataian tis Boiotias, osan 'Antheiai

eumachida, etnagwontoe kai anevrezon tas pula

Plataiow anres, Naucleidhse kai oiet met aitoi,

boulomevoi, idias eneka dunamewos, anres tetos

politeos eto Frios utenantios dieetheira, kai tin polin

inita fuerunt, quatuordecim quidem annos duraverunt:

sed quintodecimo anno, cum Chrysis facerdos duodequin-
quagesimum facerdotii annum Argis ageret, & Aenestias

Spartae Ephorus effect, & Pythodoros, qui tunc Athenis

Archon erat, duo praetera menses ad integrum magistra-

tus annui tempus abolwendum adhuc superefflent, sexto

mense a pugna ad Potidaeae commissa, itatim ineunte
tere, Thebanorum quidam paulo plures trecentis (ipsis vero

pracerant Pythangelas Phylidae, & Diemopous Oneto-

ridae filius, qui tunc aptud Boeotos sumnum magistratum

gerebant) circa primum somnum cum armis Plateaeam

Boeotiae urbem, Atheniensium sociam, ingessi sunt. Illos

autem in urbem induxerunt, & portas illis apuererunt quid-

dem Plateaenses, Naucides, & qui eiusdem factionis erant;

qui, ut privatam potentiam sibi pararent, cives sibi inimici-

cos de medio tollere, urbemque Thebanis adiungere vo-
lebant. Haec autem egerunt per Eurymachum Leontiadae filium, virum Thebanorum potentissimum. Thebani enim, cum bellum fore praevidenter, Plataeam, quae simulatae secum semper gerebat, in pace, belloque nondum palam moto, intercipere volebant. Quamobrem etiam ifti facilius clam ingressi sunt, nulla dum posita custodia: armisque in foro positis, illis quidem, a quibus in urbem inducti fuerant, morem non geferunt, ita ut flatim rem aggrederentur, & in inimicorum aedibus ingredentur; sed decreverant & amicis editis, praeconis voce promulgatis, uti, & civitatem potius ad compositionem & amicitiam adducere. Quare praece edixit, si quis ex patriis Boeotorium institutis eandem beli societatem sequi veller, apud ipsos arma poneret, armisque sunitis se cum ipsis coniungeret: civitatem hoc modo fidi facile adiunctum iri sperantes.
III. Plataenesis vero, cum Thebanos & intus esse, & urbem repente, praeter omnem exspectationem, ab illis oculos sustinent, perterriti, & sulpicati longe plures ingressos esse, (nec enim per noctis caliginem eos cernere poterant) ad compositionem venerunt, & conditionibus acceptis, quieverunt: praesertim cum hostes nihil novi in quemquam molirentur. At dum haec agerent, quodammodo animadverterunt, non multos esse Thebanos, & illos invaderent, a se facile superari posse eximiarunt. Nam Plataenesis populus ab Athenienibus deficiebat invitus. Rem igitur tentandam esse consili. Quamobrem inter se coibant, suffossis communibus aedium parietibus, ne, dum per vias commearent, fe proderent, & ab hoste conspicerentur; plaustraque fine iumentis in viis statutebant, ut muri loco essent; & cetera parabant, prout quidque
rebus praefentibus utile fore videbatur. Postquam autem res omnes, ad hos hotes invadendum necesfariae, pro facultate iam paratae fuerunt, tempore, quo nox adhuc erat, & ipso diluculi adventu observato, ex aedibus egressi in ipsos invaserunt: ne in luce cum illis confidentioribus congrederentur, atque ita hostes pari & aqua conditio nicum certarent: sed nocturnis tenebris magis perterrefacti, suo usu, & peritia, quam urbis locorum habebant, infe- riores effent. Itaque statim eos invaserunt, & ad manus celeriter venerunt.

IV. Illi vero, ubi cognoverunt se opinione deceptos, inter se' ipsos conglobabantur, & hostium impreffionem, qua irruebant, propulsabant; eosque bis terve repulerunt: sed postea, cum & ipsi magno strepitu irruerent, & mu- lieres atque domestici simul ex aedibus clamores & ulula- tus ederent, eosque lapidibus & tegulis peterent, simul
etiam cum illa noxte magna pluvia ingruiffet, territi fue-runt, & dantes terga per urbem fugere coeperunt, licet eorum plerique in tenebris & coeno ignari essent viarum, qua transire, servarique possent, (nam sub ipsum mensis finem haec acciderunt, quae tunc gefta sunt) & hostes in-sequentes habere viarum peritos, ita ut effugere non possent. Quamobrem eorum plerique perierunt. Quidam autem Plataeensium urbis portas, qua hostes intrarant, & quae solae apertae erant; iaculi spiculo pessuli loco usu, & in veftis feram iniefto, claufit, ita ut ne hac quidem exitus pateret. Cum autem illos hostis perseveretur per urbem, quidam ex ipsis muros conscenderunt, & se ipsos foras deiecerunt, ac plerique interierunt. Alii vero per portas desertas, cum mulier quaedam securim ipsis dedif-fet, clam, & effraeito veete, non multi exiverunt. Nam cito refcitum est. Alii vero per urbem paftim trucidaban-
HISTORIAE LIB. II.

στοράνθην ἀπὸ ἀλλυντο. τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον μάλιστα ᾠν ἦν ξυνεστραμμένον, ἐστίττονσι ἐς ὁμορρα μέγα, ὡς τοὺς τείχους, καὶ ἂν Θύρει ἀνεφυγέσθεν ἐτυχον αὐτώ, οἷμεν πῦλας τὰς Θύρας τοῦ ὁικήματος εἶναι, καὶ ἄντικρις δῖον ἐς τὸ ἕξω. ἐρώτησε δὲ αὐτοὺς οἱ Πλαταιεῖς ἀπειλημμένους, ἐδουλεύοντο εἰτέ κατακαυστοῦν-σιν, ὥσπερ ἐχεόντας ἐμπιστήματος τὸ ὁμορρα, εἰτέ τὸ ἄλλο χρῆσται. τέλος δὲ εὐτε τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆγαν, κατὰ τὴν πόλιν πλανώμενοι, ἐνέβησαν τοὺς Πλαταιέως σφαῖ τοῖς Πλαταιαῖς σφαῖ τοῖς παραβούναι καὶ τὰ ὑπάλλα, χρῆσατο οὗ τι ἄν βούλωνται. εἰ μὲν ὥς ἐν τῇ Πλαταιᾳ αὐτῶς ἐπεπράγμασαν.

ἐ. Οἱ δὲ ἄλλοι Θηβαῖοι, οὓς ἐδει ἐτι τῆς νυκτὸς παραγενεσθαι πανεστρατιεῖ, εἰτε ἄρα μὴ προχωρῇ τοῖς ἐσελυμάκοις, τῆς ἀγγελίας ἀμα καὶ ὀδὸν αὐτοῖς ῥη- 

tur. Maxima tamen pars, & praecepue, qui conglobati erant, irruption in magnum aedificium, quod erat muro contiguum, cuius fores erant apertae, eximimantes, has huius aedificii fores effe urbis portas, & plane illam viam extra ferre. Plataenenses vero, postquam eos conclusos viaderunt, deliberare coeperunt, utrum eos, ita ut erant, incenso illo aedificio, concremarent, an aliud aliquod poenae genus in illos flatuerent. Tandem vero & hi, & ceteri Thebani, qui supererant, per urbem vagantes, sefe & arma Plataenibus ea conditione dediderunt, ut, quidquid illis visum fuerit, flatuerent. Qui igitur Plataeae erant, hunc rerum exitum habuerunt.

V. Ceteri vero Thebani, quos antequam nox abiret, & dies clara illucceceret, cum omnibus copiis adeffe opertuerat, si quid forte minus succederet illis, qui urbem in-
Thucydides

trrarant, cum ipsis in ipso itinere nuntius de rebus gestis allatus fuisset, fuis suppelias veniebant. Plataea autem a Thebis sepruaginta stadia abeunt, & aqua, quae illa nocte coelitus deciderat, effecerat, ut iter tardius conficerent. Afopus enim fluvius multus flucerat, nec facile tranfiri poterat. Quare per pluviam iter facientes, fluvioque vix traiceto, fero venerunt, cum illorum milites partim qui
dem iam effent interfecti, partim vero vivi detinerentur. Postquam vero Thebani intellexerunt id, quod acciderat, Plataensibus, qui erant extra urbem, infidias efficerunt. Nam & homines in agris erant, & supellex, quippe quod hoc malum inopinatum pacis tempore contingere. Volebant enim, si quem cepissent, eum siti eorum loco esse, qui in urbe detinebantur, si qui modo vivi superessent, quos illi captos retinerent. Atque hi quidem haec in ani
mo habebant. Plataenses vero, cum illi adhuc consulta-
HISTORIAE LIB. II.

\(\text{\upsilon}\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsilon\upsi...
interfecturunt: captivi autem erant numero centum & octoginta, & ex illis unus erat Eurymachus, cum quo proditores de urbe proderant.

VI. His autem peractis, Athenas nuntium miserunt, & militum a se caesorum cadavera Thebanis per inducias reddiderunt; & res urbanas, pro praefenti rerum statu, arbitratu suo constituerunt. Rerum autem a Plataeis gestarum nuntii statim ad Athenienses venerunt. Quare Boeotos, quotquot erant in Attica, protinus comprehenderunt; & praecenem Plataeam cum mandatis miserunt, ut ipsis denuntiaret, ne quid novis statuerent in Thebanos, quos habebant, antequam & ipsi aliquid de illis statuissent: nondum enim illis nuntiatum fuerat, eos iam esse mortuos. Nam simulac Thebani Plataeam sunt ingressi, primus nuntius exicerat: at secundus, illis iam victis & captis. Et

VII. Hac autem re Plataes gesta, & foederibus aperte ruptis, Athenienfes se ad bellum gerendum parare coeperunt. Lacedaemonii quoque, eorumque socii, se ad idem & ipsi parare coeperunt: & utrique legationes ad regem & ad alios barbaros erant missuri, fi quod auxillum ali cunde se sibi adiumeturus sperabant: & societatem coibant cum civitatibus, quae erant extra ipsorum imperium. Et Lacedaemonii quidem, praeter illas, quas ibi in sua ditione
habeabant, alias etiam naves Italiae & Siciliae civitatibus; quae ipsorum partes sequebantur, imperarunt, quas pro civitatum magnitude conficerent, ita ut univerarum numerus & summa esset quingentarum navium: quin etiam illis imperarunt certam pecuniae summam parare; cetera quiescentes, & Atheniensés unica navi venturos recipientes, donec haec omnia essent parata. Atheniensés vero cum pristinos socios recensabant, tum etiam accuratius in loca circa Peloponnesum legatos mittebant, in Corcyram, in Cephalleniam, in Acarnaniam, & Zacynthum: quia videbant, si haec loca sibi essent amica, se tutius circa Peloponnesi fines bellum esse gesturos.

VIII. Utrique autem nihil parvi animis verfabant, sed totis viribus in hoc bellum incumbebant: idque non iniuria. Omnes enim mortales rerum initia ardentiis capessère solent. Tunc vero magna iuventutis copia, quae in Pelo-
HISTORIAE LIB. II. 15

'Αθηναῖς, εἰπὶ ἀκουσῶς ὕπο ἀπειρίας ἥπτετο τοῦ πολέ-μου· η τε ἄλλη Ἐλλας πάσα μετέωρος ἦν, ξυνισσῶν τῶν πρῶτῶν πόλεων, καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγετο, πολλά δὲ χρησμολόγοι ἤδον, ἐν τε τοῖς μέλλουσι πολε-μοῖσιν, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. ἐτὶ δὲ Δῆλος ἐκι-νήθη ὁ λίγος πρὸ τοῦτων, πρὸτερον οὔτω σειτείτα, ἂς ὡς Ἐλληνες, μέμνηνται. ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκει ἐτὶ τοῖς μέλλουσι γενέσθαι σημαίναι. ἐτὶ τι ἄλλο τοιοτό-τροπον ξυνέβη γενέσθαι, πάντα ἁπειρειτο. ὡς δὲ εὔλογα παρατελοῦσθαι τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον εἰς τοὺς Δακε-δαιμόνιους, ἄλλος τε καὶ προειπότων ὁτι τὴν Ἐλλάδα ἐλευθεροῦσιν. ἔφορον τὸ πᾶς καὶ ἱδιώτης καὶ πολίτης, εἰτὶ δύνατο καὶ λόγῳ καὶ ἐργῳ ξυνεπιλαμβάνειν αὐ-τεῖς, ἐν τούτῳ τε κεκαλούσθαι ἐδόκει ἑκάστῳ ταῖς ἁπα-
THUCYDIDIS

matae, omnis illes autes pararetai. uteas oryvi eixnoni oi
pleous toui 'Athnaiou, ois mien, tis arxheis apolobhnei
beulobrei, ois de, uhi arxheis oboymenoi, paraskevei
mei ouv kai gynome toinivteta 亚马逊.

X. Polesis d' ekateroi tasto' eckontes ergamachus es
ton politeon kathistaurto. Lakedaimonion men oide erga
machai: Pelothoniisoi mei ois entos isomou pantes,
pliai 'Agyeion kai 'Achais. toutois d' es amfoterous
philia ev. Pellenh' se 'Achais monoi ergasteloimous too-
proton, eteita de usterov kai aptantes. eis de Pelo-
thoniisov, Megarh, Loxoi, Boiotov, Fwhis, 'Amp-
trakwvntai, Leonidai, 'Amaetorovic. toutovn naqikov
parakwnto Korhov, Megarh, 'Sikwainoi, Pellenh, 
'HelEi, 'Amptrakwvntai, Leonidai: ipptas d' Boi-

ministrandis non interfuissent. Ea erat indignatio, qua ple-
rique in Atheniensferebantur: alli quidem, quod imper-
rio, quo ab illis premebantur, se liberari cuperent; alli
vero, quod metuerent, ne illorum imperio parere coge-
rentur. Hoc igitur apparatu, atque his animis ad bellum
utrique concitati ferebantur.

IX. Utrisque autem hae civitates sociae fuerunt, cum
bellum gerere coeperunt. Atque Lacedaemoniorum quidem
hi fuere socii: omnes Peloponnesii, qui sunt intra Isthmum,
praeter Argivos, & Achaeos. His enim amicitia cum utris-
que intercedebat. Soli autem ex Achaeris Pellenenses pri-
num Lacedaemonios in bello gerendo adiuvantur, poslea
vero & ceteri omnes idei fecerunt. At extra Peloponne-
sum, Megarenfes, Locri, Boeoti, Phocenses, Ambracio-
tae, Leucadii, Anaetorii. Ex his Corinthii, Megarenfes,
Sicyonii, Pellenenses, Elei, Ambraciotaee, Leucadii classem
illis praeberunt: equitatum Bocoti, Phocenses, & Locri: ceterae vero civitates peditatum suppeditarunt. Atque hi quidem fuere Lacedaemoniorum socii. Atheniensium vero, Chii, Lesbii, Plataenses, Messenii, qui Naupactum incolunt, Acarnanum plerique, Corcyraei, Zacynthii, & aliae civitates, quae inter tot nationes Atheniensibus erant vetigales: Caria, quae ad mare est sita, Dorienfes Caribus finitimi, Ionia, Hellespontus, Thraciae urbes, & insularum quotquot intra Peloponnesum & Cretam ad solem orientem vergunt, & ceterae omnes Cyclades, exceptis Melo & Thera. Ex his naves praeberunt Chii, Lesbii, Corcyraei, ceteri vero peditatum & pecunias. Atque hi fuerunt utrorumque socii, & apparatus ad bellum. X. Lacedaemonii vero, post haec ad Plataeas gesta, continuo nuntiis missis circa Peloponnesum & agrum socialem, qui extra Peloponnesum erat, imperarunt civita-

Thucydid. Vol. II.
tibus, ut pararent exercitum, & res necessarias, quemadmodum parare debeat ad expeditionem faciendam extra Peloponnesi fines, ut irruptionem in Atticam facerint. Postquam autem singulis praefitutam diem parata fuerunt, ex singulis civitatibus duae partes ad Ifthmum convenereunt. Omnibusque copiis iam in unum locum coactis, Archidamus Lacedaemoniorum rex, huius expeditionis dux, convocatis omnium civitatum praeoribus, & qui summa dignitate praediti forent, quodve maxime conveniebat adesse, in hunc modum est locutus.

XI. Nos tri quoque maiores, viri Peloponnesii & socii, multas expeditiones tum in ipsa Peloponneso, tum extra eam secerunt: & qui de nobis ipsis aetate sunt projecliores, rerum bellicarum non sunt imperiti: verumtamen nunquam cum apparatu, qui effet hoc major, sumus egressi. Quin etiam adversus poten-
tissimam civitatem nunc profectum, & nos ipsi cum maximo & robustissimo exercitu bellum illi inferimus. Aequum igitur est, nos neque maioribus deteriores esse, neque inferioribus gloria, quae de nobis fatum circumfertur. Nam universa Graecia hoc motu mentes exspectatione eretlas habet, ac animum adverterit, speratque propter odium, quo Athenienses persequitur, nos ex animi sententia rem gesturos. Quamvis igitur aliqui videamur vel maximo cum exercitu contra hostes proficiere, quamvis etiam illud propemodum pro comperto videatur habendum, eos nobis cum manus conferere non aufuros: non tamen ideo operam nos negligentius intruimus cum illis manus conferere, sed & uniuscuiusque civitatis tam ducem, quam militem, in suo agmine semper exspectare aliquem in differentem esse venturum. Nam conditio bellorum est aniceps, & plerumque a parva manu & magno animi ardre pri- mi impetus sunt: saepe etiam minor manus, quae timent, mai- em fortius propulsavit, quod propter hostis contentionem est
imparata. Oportet autem in hostili agro milites animis quidem semper esse confidentibus: at ad rem gerendam, cum metu paratos esse. Sic enim & ad invadendos hostes animis erunt paratissimi, & adversus hostium conatus ac impetu munitissimi. Nos vero adversus civitatem proficiscimus, quae non est adeo infirma, ut bellum illatum propulsare nequeat; sed quae rebus omnibus est optime instructa. Quare omnino credendum est, illos pugnam nobis commissuros, licet iam sese non moveant, cum nondum in ipsorum agro sumus, at cum res suas in agro a nobis caedi ac vaalari viderint. Ira enim invadit omnes, qui suarum rerum aliquam repentinam ac insolitam cladem in suo conspectu cernunt: & qui ratione minimum utuntur, summo animi impetu rem aggregiuntur. Verisimile autem est, Athenienfes omnium maxime hoc facturos, qui senent, se dignos esse, qui aliis imperent,
HISTORIAE LIB. II. 21

<transcribed_text>

XIII. Dum autem Peloponnesiorum copiae in Isthmum adhuc cogerentur, & in ipso itinere essent, antequam in
Atticam irruptionem, Pericles, Xanthippi filius, Atheniensium dux, decimus ipse, ut cognovit, irruptionem in Atticam factum iri; suspicatus fore, ut Archidamus, qui ipsi erat hospes, aut ipse privatim, quod amico gratificari vellet, suos agros faepius praeteriret, ac intactus relinqueret, aut etiam Lacedaemoniorum iussu, ad invidiam sibi conflandam, hoc faceret, (quemadmodum eiusdem quoque causa piacula tolli ante iussuerant) Athenienses in concione praedixit, quod sibi hospes aliquando esset Archidamus, non fore tamen id malo reipublicae: se vero agros villasque suas, si non, ut ceterorum civium, ab hostibus vaastarentur, sinere reipublicae esse: nec propter ea in ullam suspicionem vocandum esse. Quod autem ad res praelentes attinebat, eadem, quae & ante, fuisit; ut & se ad bellum pararent, & omnem supellectilem ex agris.
in urbem comportarent; neque ad proelium egredentur, fed in urbem ingessi tuerentur; & classem, qua pollebant, instruerent; & sociorum res manu tenerent, ipsosque in officio ac fide continerent: docens, eorum potentiam sitam esse in vestigalibus, quae a sociis pendebantur, & plerisque belli partes confilio & pecuniarum copia obtineri. eoque confidere iubebat, tum quod propemodum sexcenta talenta quotannis sociis pro tributo reipublicae pendebantur, praeter alios proventus; tum etiam, quod vel tune fex millia talentorum argentii signati in arce adhuc essent. Nam maxima pecuniae summa, quae fuerat in aerario, fuerant decem millia talentorum, trecentis minus; unde pars detraeta est, quae in arcis propylaeo, & alia aedificiis, & in Potidaeam, ac in stipendium eorum, qui eam obfidebant, fuit infumta. Praeterea vero aurum & argenti non signati, cum in privatis, tum in publicis donariis, &
facra vasa, quotquot vel pompis vel certaminibus servie-bant, & Medica (polia, & fi quid aliud huiusmodi erat, non minoris erant, quam quingentorum talentorum. Praeterea addebat etiam ex aliis templis non exigua pecunias, quibus eos ufuros dicebat: & , fi harum omnium ufù omnino pro-hiberentur, aurcis etiam ornamentis, quibus ipsius Deae simulacrum circumdatum erat, ipsos uti posse demonstra-bat. Confirmabat autem, illud simulacrum habere auri pu-rissimi pondus quadraginta talentorum, totumque eximi posse: & postquam falutis caufa ufi fuissent, dicebat opor-tere non minus auri pondus restituere. Quod igitur ad pe-cunias attinet, illos hoc modo confidere iubebat. Praeterea esse tredecim millia gravis armaturae militum, praeter il-los, qui in praevidiis & in propugnaculis erant, qui nu-mero erant fexdecim millia. (Tot enim initio excubabant, cum hostes irruptionem fecerunt, cum ex fentioribus, tum
ex iunioribus & inquilinis, quotquot erant armati. Nam Phalerici muri longitudo erat triginta & quinque stadiorum usque ad urbis ambitum, & ipsius ambitus ea pars, quae custodiebatur, erat trium & quadraginta stadiorum. Nam & quaedam eius pars nullis custodiis servabatur, illa vide- licet, quae inter longum murum & Phalericum erat media. Longi vero muri ad Piraeum usque quadraginta stadio- rum longitudinem habebant, quorum murorum externae partes custodiebantur. Et ipsius quidem Piraei una cum Mu- nychia univerius ambitus erat sexaginta stadiorum: pars vero, quae custodiebatur, huius erat dimidium.) De- monstrabat etiam, esse mille & ducentos equites, cum equeftri- bus sagittariis, praeterea mille & sexcentos pedestres fa- gittarios, & trecentas expeditas triremes. Haec enim omnia, & non pauciora ilorum singula, Atheniensibus suppedita- bant, cum Peloponnesii primum irruptionem erant factu-
torporum ereum Peloponnesiis esse factae, et etsi tum polemum hабіstunt. Ἐλεγε δὲ καὶ ἄλλα ὅτα περ ἐκεῖθεν Περικλῆς, εἰς ἀπόδειξιν τοῦ περίστερον τῶν πολέμων.

18. Oi δὲ Ἀθηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπειθότο τε, καὶ ἐσεκομίζοντο εἰς τῶν ἀγρῶν παιδικαὶ καὶ γυναικαὶ, καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἢ καὶ οὐκ ἐχρῶντο, καὶ αὐτῶν τῶν εἰμικῶν καθαρουσίν τὴν ἐγκαταστάσιν. πρὸβατα δὲ καὶ ὑποδύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν διεπεμβάντο, καὶ ἐς τὰς νησίους τὰς ἐπικείμενας, χαλεπῶς δὲ αὐτῶς, ὡς τὸ αἷδος εἰσδέχεται τῶν πολλῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς διετάσθαι, ἡ ἀνάστασις ἐγίγνετο.

19. Εὐνεβεσθήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνω ἀρχαιον ἑτέρων μέλλον Ἀθηναίοις ταύτῳ. ἦτα γὰρ Κέκροπος καὶ τῶν πατέων βασιλέων ἡ Ἀττικὴ ἐς Θῆσα δεῖ καὶ τὸς λείον ὧκεῖον, προτανεῖα τε ἐχουσα καὶ Ἀρχαιας καὶ ri, & cum bellum susceperunt. Alia quoque Pericles recensēbat, quemadmodum consueverat, ut Atheniensēs bello superiores fore demonstraret.

XIV. Atheniensēs vero, his auditis, eis sententiam secuti sunt, & in urbem ex agris comportarunt liberos, coniuges, & reliquam supellestilum, qua domi utebantur; quin etiam ipsa aedificiōrum destructōrum tigna abĘportarunt: pecora quoque & iumenta in Eubocam, & circumiacentes insulas transmiserunt. Haec autem migratio ipsis permoleta accidit, propter quod plerique in agris femer degere consueverant.

XV. Haec autem consuetudo vel a pervertusis usque temporibus magis apud Atheniensēs, quam alios, invaluere. Nam sub Cecrope, illisque priscis ad Theseum usque regibus, Attica femer oppidatim incolebatur, curias &
magistratus habens: & cum nihil timebant, ad regem non conveniebant, de republica consultaturi; sed per se quique suam rempublicam administrabant, & consultabant. Quin etiam eorum nonnulli, ut Eleusini, cum Eumolpo bellum adversus Erechteum olim geflerunt. Theseus vero, postquam regnare coepit, cum effet vir non solum pru- dens, sed etiam potens, tum alius in rebus hanc regionem excoluit, tum etiam ceterorum oppidorum curias & ma- gistratus suflultit; & una curia, unoque consilio consi- tuto, in eam civitatem, quae nunc eft, omnes coegit. Et singulos, res suas, ut ante, possidentes, uti compulsit hac una civitate, quam (cum omnes in eam iam convenirent, & pecuniam ad usus publicos conferrent) Theseus magnis opibus auctam fuis posteris tradidit. Et ab illo tempore Athenienses nunc etiam diem festum, nomine Synoecia, in Deae honorem publice agunt. Ante enim illa, quae
nunc est arx, erat urbs, & potissimum ea pars, quae sub ipsa ad austrum spectat. Huius autem rei manifestum argumentum hoc est. Nam in ipsa arcis sunt & aliorum Deorum delubra, & quae sunt extra, ab hac urbis parte potissimum sita visuntur, Iovis Olympii, & Apollinis Pythii, Telluris, & Bacchi in Limnis, in cuius honorem vetufulorum Bacchanalia celebrabantur duodecimo die mensis Anthesteronis; quemadmodum nunc quoque Iones, ab Atheniensiibus oriundi, ex recepto ritu celebrare solent. Sunt etiam alia vetufula templum hic aedificata. Fonte etiam, qui nunc quidem Novemfiftulae appellatur, tyrannorum iussu sic exstru'itus, olim vero Calliroë vocabatur, cum ipsius venae & scaturigines exflarent, quod archici vicinus est, in maximis quibusque rebus utebantur. Et nunc etiam ab antiquo moribus est receptum, ut ante nuptias, & in aliis
rebus sacris hac aqua utuntur. Et nunc etiam propter antiquam hanc habitationem, ipsa quoque urbis arx ab Atheniensibus urbs appellatur.

XVI. Athenienses igitur & ante diu in agris suo iure ac liberi vixerant; & postquam in unam urbem contributi sunt, ob illum in agris agendi morem, plerique tam priorum, quam posteriorum, qui ad hoc usque bellum cum tota familia in agris fuerant, & habitant, non facile migrabant, praecipue vero, quod post bellum Medici cum suam supellestilem nuper refecissent. Graviter etiam & iniquo animo ferebant, tum quod penates & sacra deserturi essent, quae perpetuo ipsis patria fuerant a prisciis usque temporibus, & a flatu suae civitatis; tum etiam, quod vitae genus essent mutaturi, & nihil aliud facturi, quam si suam quisque urbem relinquere.

XVII. Postquam autem in urbem migrarunt, exiguo
quidem quorundam numero domus fuerunt, & locus apud aliquos amicos, vel necessarios, quo se recipierent: at illorum plerique deserta urbis loca habitarunt, & templæ, & omnia heroum facella, praeter arcem, & Eleusinium, & si quis alius locus bene clauhus erat; & templum, quod Pelafgium appellatur, quod sub arcem, & in quo propter diras hominum exsecrationes habitare non licebat; quin etiam quoddam oraculi Pythici carmen in extrema sui parte hoc ipsum his verbis vetabat, — Satíusque Pelafgicon haud habitari. Veruntamen ob repentinam necessitatem habitatum fuit. Et oraculum illud mihi videtur cecidisse contra, quam Athenienses exspectabant. Non enim propter impiam habitationem, calamitates reipublicae videntur accidisse; sed propter bellum, ipfa inhabiutandi necessitas. Oraculum autem, quamvis hoc bellum nominatim non indicasset, tamen præviderat, ipsum templum haud fauste aliquando
πύργοις τῶν τείχων πολλαῖς, καὶ ὡς ἐκαστός τῶν ἐδώ-
κατο. οὐ γάρ ἐκσώμησε ἐνελθόντας αὐτοῖς ἡ τοῖς, ἀλλὰ
ύστερον δὴ τὰ τε μακρὰ τείχη ὁχυσάντων κατανειμάμεναι,
καὶ τῷ Πειραιῶς τὰ πολλά. ἀμα δὲ καὶ τῶν πρὸς
τὸν πόλεμον ὑποτοντο, ἐγκαθίσχους τε ἀνείροντες, καὶ τῇ
Πελοποννήσῳ ἐκατον νεῶν ἐπίπλουν ἐξαρτύντες. καὶ οἱ
μὲν ἐν τούτῳ παρασκευής ἔσαν.

η'. Ο θεός προτέρων τῶν Πελοποννησίων προϊόν ἡ Δικα-
το τῆς Ἀττικῆς ἐς Οίνον προῖτον, ὡς ἐμελλόν ἐσβα-
λεῖν. καὶ ὡς ἐκαθέζοντο, προσβολάς παρετεχνάζοντο τῶ
τείχει ποιομένου μυχαναῖς τέ καὶ ἄλλω τρόπῳ. ἡ
γὰρ Οἰνών ὑστε ἐν μεθορίᾳ τῆς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας,
ἐτετείχιστο, καὶ εὐτῶρ Φρούριοι ᾧ Ἀθηναίοι ἐχραῖνο
ὑπὸ τὸ πόλεμος καταλάβοι. τάς τε ὑπὸν προσβολάς ἥπτε-

habitatum iri. Multi etiam in ipsis murorum turribus dom-
icilia sibi pararunt, denique prout quisque poterat. nec
enim urbs omnes, qui eo conveniunt, capere potuit:
sed postea longos muros incoluerunt, eos inter se partiti,
magnamque Piraei parter. Simul etiam res ad bellum ne-
cessarias parare coeperunt, tum sociorum auxilia cogen-
tes, & instruentes centum navium claffem, quam in Pe-
loponesium mitterent. Ac Athenienses quidem in hoc ap-
paratu erant occupati.

XVIII. Lacedaemoniorum vero exercitus progressi, ad
Oenoën, Atticae castellum, primum pervenit, qua in At-
ticam erant irrupturi. Cum autem ibi caftra posseifixent, ad
illius muros machinis, & quovis alio modo oppugnandos
sefe parabant. Nam Oenoë, quae est in Atticae & Boeo-
tiae finibus, muris erat cincta; & Athenienses hoc propu-
gnaculo utebantur, quoties bellum inguereat. Huius igitur
oppugnationem parabant: sed ibi circum ipsam Oenoën tempus frustra triverunt. Et Archidamus propter ea in maxima suspicicionem incidit, quod vel in ipsis auxiliis ad bellum gerendum evocandis lentus, & Athenienium studiose eisse videretur, qui ad bellum alacriter gerendum non adhortaretur. Et postquam copiae in unum coactae fuerunt, cum ipsa commoratio, qua ad Isthumum fuerat usus, tum in reliquo itinere faciendo tarditas, tum etiam praecipue ad Oenoën cunctatio, magnam ei suspicacionem confivit. Athenienfes enim hoc temporis spatio res suas ex agris in urbem importarunt; & Peloponnesi, si celeriter eo ivissent, res omnes, quae extra urbem adhuc erant, occupare potuisse videbantur; nisi propter illius cunctationem hoc facere prohibiti ivissent. Exercitus igitur Archidamo, propter huiusmodi moram, graviter erat iratus. Ille vero, ut fertur, ideo se reprehendit, quod speraret, Athenienfes, agro adhuc intacto, aliquid de sua pertinacia re-

Thucydid. Vol. II.
34

THUCYDIDIS

ἔνδοσεν τι, καὶ κατοικήσειν περιδεῖν αὐτὴν τιμήσει· 
αὐτῶν, ἁνέιχεν.

Β. Ἐπειδὴ μέντοι προσβαλόντες τῇ Οἰνή, καὶ πά· 
σαν ἰδεῖν περισάσαντες, οὐκ ἐδύνατο ἔλειν, οὗ τε Ἀθη· 
ναιοὶ οὐδὲν ἐπεκκριμεύόντο· οὔτω δὴ ὁμήρασαντες ἀπ' αὐ· 
τῆς, μετὰ τὰ ἐν Πλαταίᾳ τῶν ἐτελεύτων Ἑθβαίων 
γενόμενα ἡμέρα οὐγνωστῇ μᾶλλον, τοῦ Σέρους καὶ 
tοῦ σιτοῦ ἀκμαίζοντος, ἐπεἴ Βαλον ἐς τῆν Ἀττικήν. ἤγεί· 
tο δὲ Ἀρχιδάμος ὁ Ζευξίδαμος, Λακεδαιμονίων βασι· 
λεύς, καὶ καθεξόμενοι ἐτερων, πρῶτον μὲν Ἑλευσίνα, 
kαὶ τὸ Ἐριστίων πεδίον. καὶ τροτῆν τινα τῶν Ἀθηναίων 
ἰπτέων περὶ τοὺς Ρεύτους καλουμένους ἐποίμαζοντο. ἐπει· 
tεα προὔχομεν, ἐν δεξιᾷ ἑχόντες τὸ Αἰγάλεων ὅρας, 
ὅπερ Κεκροπίας, ἦς ἀφίκετο ἐς Ἀχαρνὰς, χωρίον μέγι·

mifuros, eiusque vaftationem iniquo animo vifuros, nec 
eam facile passuros.

XIX. Postquam tamen Oenoën adorti, omnique op· 
pugnationis genere tentato, expugnare non potuerunt, 
& Athenienses nullum caduceatorem ad eos miserunt; ita 
demum castris inde motis, circiter octogesimum diem a 
rebus, quae ad Plataeam a Thebanis eam ingrexisse sunt 
geftae, vigente iam aestate, maturisque frumentis, in Atti· 
cam irruperunt. Archidamus vero Zeuxidami filius, La· 
cedaemoniorum rex, illos ducebat. castrisque in ea positi· 
ss, primum quidem agrum Eleusinimum & Thriasium cam· 
pum vaftare ac populari coeperunt; & nonnullus Athe· 
niensium equites, ad illos aquarum alveos, qui Rheiti vo· 
cantur, in fugam verterunt. Deinde vero ad dextram ha· 
bentes Aegaleon montem per Cecropiam processerunt; 
donc ad Acharnas pervenerunt, maximum totius Atticæ
oppidum, ex iis, quae Pagi vocantur. Cafrisique ad hoc oppidum positis, copias vallo muniverunt, & diu illi commorati agrum vaftarunt.

XX. Hoc autem confilio Archidamus circum Acharnas cum exercitu ad pugnam committendam instruxit manif- fe, nec illo anno, quo irruptionem in Atticam fecit, in planitiem descendisse furtur: quod sperabat, Athenienfes, qui multa iuventute florebant, & ad bellum, ut nunquam ante, intrafi erant, fortasse obviam fibi ex urbe prodi- turos, nec in suo confpe$atu agrum vaftari paffuros. At cum nec ad Eleufinen, nec ad Thriaflium campum, ipfi occurriffent, cafris ad Acharnas positis, tentare statuit, an contra fe prodirfe auderent. Simul enim hic locus flat- vis habendis opportunus ipfi videbatur, simul etiam Achar- nensis, qui magna civitatis pars erant, (erant enim tria
dixit Pharamnta, alle ormiuein kai toue pauntas es me-xyn. eite kai mi eptexelhiei ekhein te fsohj oI 'Athenaios, adesteron ena e to ysteron to, te pedion temein, kai eis authen tin polin xorizonteisai, toue gai 'Acharneas, esteriemenous twn efeterwn, ouc ormoia probo- mous esteisai uper tis twn allwn kladunein, stason de eneseisai tis gnwmh, toiautha meen diavieis o 'Arkhia- damos peri tais 'Acharneas hyn.

ka'. 'Athenaios de, mekhi mev ou peri 'Eleusina kai
to Ortaion pedion o stratoi hyn, kai tina eliptida eichon
eis to egynetera authous me proieina, mevmenei kai
Pleistocainakta ton Pausanion Lakedaimonion basi-
leia, ote esphaloun tis Attikis eis 'Eleusina kai Oria-
xei stratoi Peloponnisiwn, pro toue tou polemou te-
militum armatorum millia) non videbantur rerum suarum
vaffationem neglecutri; sed & ceteros omnes ad proelium
committendum impulsi. Quod si Athenienfes, contra suas
copias tunc in ipforum agrum irruptionem facientes, non
prodiissent, iam minore cum metu in posterum se & pla-
nitiem vaftaturum, & ad ipsum urbem accessurum spera-
bat. Acharnenfes enim, suis rebus privatos, non ita prom-
tos fore ad pericula pro alia subeunda, idoque discordias
in civium animis futuras. Hoc igitur consilio Archidamus
ad Acharnas manebat.

XXI. Athenienfes vero, quamdiu quidem Peloponnesio-
rum exercitus circum Eleusinem & Thrasiium campum sub-
fedit, tamdu etiam aliquam spem habuerunt, eos non pro-
pius progressuros; memoria tenentes, & ipsum Plistoana-
etem Paulaniae filium, Lacedaemoniorum regem, quando
cum Peloponnesiorum copiis quatuordecim ante hoc bel-
HISTORIAE LIB. II. 37

σαιρι καὶ θέκα ἔτεσθιν, ἀνεχάρῃστε πάλιν, ἐς τὸ πλέον οὐκέτι προελθὼν. οἷος δὲ καὶ η Ἐφυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης, διέκατε χρήματι πειτ-Γῆνοις τὴν ἀναχάρήσιν. ἐπειδὴ δὲ περὶ Αχαρνέας εἰδὲν τὸν στρατὸν ἐξήκοντα στα- δίους τῆς πόλεως ἀπέκοψαν, οὐκέτι ἀνασχέτον ἐπολύσ- το ἀλλ' αὐτοῖς, ὡς εἰκὸς, τῆς γῆς τεμπρεμένης ἐν τῷ ἐμπάντει (ὁ όπως εἰράκεσαν οἴ γε νεωτέροι, ο vids' οἱ προσβύτεροι, πλὴν τα Μηδικὰ) δεῖν ο εἴς τε καὶ ἔδοξε τούς τε ἀλλὰς καὶ μάλιστα τῇ νεότητί, ἐπεξε- ναι, καὶ μὴ περιοράν. κατὰ χυστάσεις τε γυνώμενοι, ἐν τολλὶ ἔριδι ἦσαν, οἱ μὲν, κελέωντες ἐπεξέναι, οἱ δὲ τινὲς, οικ ἐκτενεῖς. χρυσμαλόγει τε ὑδαίν χαρακτέοι πατ- τοίους, ἐν ἧ στρατό ὡς ἐκαστὸς ὀρίμητο. οἱ τε Αχαρνές, οἰμοῦν παρά σφίνων αὐτοῖς οὐκ ἐλαχίστην μαγάν εἶναι

lum annis in Atticam irrupisset, ad Eleusinem & Thriamfium campum, nec ulterius progressum, rediisse. Quam-obrem etiam Sparta relegatus est, quod pecuniis inductus revertitse visus effet. Postquam vero exercitum circum Acharnas vidisset, sexaginta stadiis ab urbe differtam, rem non amplius ferendam censuerunt. sed cum in ipforum con- spectu (ut est verisimile) ager vaastaretur, (quod saltem juniores, immo ne seniores quidem adhuc viderant, nisi in bello Medico) res ipsis gravis videbatur. Et cum aliis, tum vero praecipue iuventuti, copiae in hostem educen- dae, nec agri vaaltatio per negligentiam ferenda videbatur. Et cum in conciliabulis essent, inter se graviter altercaban- tur, ali quidem copias in hostem educendas censentes, ali vero, quorum numerus erat perexiguis, hoc fieri non finentes. Vates quoque multaria vaticinia canebant: quae quique audiebat, ut animo erat affectus. Et Acharnenses
quod exiftimarent, non minimam Atheniensium portionem apud se esse, postquam ipsorum ager vaastari coepit, ad eruptionem in hostes faciendam maxime urgebant: omni-que modo civitas concitat, & Perici cives erant irati: nec memores erant ullarum rerum, quas ille prius fuaferat; sed eum vocibus carpebant, quod, cum imperator esset, ta- men copias in hostem non educeret: omniumque malorum, quae patiebantur, cum auctorem fbi esse exiftimabant.

XXII. Pericles vero, cum eos ob praefentem rerum flau- tum graviter indignari, nec optime de rebus fentire vide- ret, cunque perusafum haberet, se de eruptione in ho- stem non facienda recite fentire, eos ad nullam concionem, nullumque coerum convocabat, ne quid animi impetu po- tius, quam recto consilio, congregati peccarent; & urbem tuebatur, & quam maxime poterat, tranquillam regebat. Semper tamen equites emittebat, ne hostium antecurfores, ab exercitu irruentes in agros urbi vicinos, eos maleficiis
afficerent: & leve quodam equesatre proelium inter unam Atheniensium equitum turmam, quibus & Thessali erant adunati, & Boetorum equites, in Phrygiis est commissum: in quo Athenienses & Thessali non fuerunt inferiores, donec armaturae graviores agmen Boeotiis subsidio venit: tunc vero illi in fugam sunt versi, & Atheniensium ac Thessalorum plerique sunt desiderati. Verumtamen illo ipso die fine inducitis illos sustaperunt. Et Peloponnesei postero die tropaneum statuerunt. Hoc autem auxilium Thessali Atheniensibus ex vetusto societatis foedere miserrunt: ad illos etiam venerunt Lariffaei, Pharfallii, Parasi, Cranonii, Pirafii, Gyrtonii, Pheraei. Ipsis vero praeerant, ex Larissa quidem, Polymedes, & Aristonous, diversae uterque factiones; ex Pharso vero, Menon: erant & ce-
teris deinceps ex singulis civitatisbus sui cuique praeest. 

XXIII. Peloponnesii vero, cum Athenienfes ad proelium cum ipsis committendum prodire noluissent, motis castris ab Acharnis, nonnullus alios pagos vaftarunt, qui sunt inter Parnethem & Brileffum montes. Dum autem ilii in Attica essent, Athenienfes centum naves, quas infruxerant, & in his mille gravis armaturae milites, & quadringentos sagittarios circa Peloponnesum miserunt. His autem praerent Carcinus Xenotimi, Proteas Epiclis, & Socrates Antigenis filius: atque hi quidem cum hoc apparatu solventes e portu vela fecerunt. Peloponnesii vero, tamdui in Attica morati, quamdiu commatus ipsis suppeditavit, per Boeotiam, non qua irruptionem fecerant, reverterunt; & dum Oropum praeterirent, regionem nomine Piraicen, quam Oropii Athenienfium imperio sub-
iem colunt, vastrarunt. In Peloponnesum vero regressi, in suas quique urbes discesserunt.

XXIV. Athenienfes autem post horum discellum præfidiæ terra marique dispoferunt, quemadmodum toto belli tempore agrum erant tutatura: quin etiam ipsis placuit, ex pecuniis, quae in arce erant, mille talenta eximere, & seponere, nec impendere; sed ex aliis ad bellum gerendum sumere. Quod si quis dixisset, aut decretum fecisset, quo pecunias iftas suo loco movendas, & in alios usus impendendas censuisset, nisi si hostes clasfe urbem invasissent, & propulsandi essent, poenam capitalem ei proposuerunt. Centum etiam tripres una cum illis mille talentis fepoferunt quotannis omnium praestantissimas, & praefectos ipsis assignarunt: quarum nulla ad aliud quidquam, nisi cum his ipsis pecuniis, ob idem periculum, si foret opus, utendum esses decreverunt.
XXV. Athenienfes autem, qui cum centum navibus circa Peloponnesium erant, & cum ipsis Corcyraei, qui cum quinquaginta navibus auxilio ipsis venerant, & non-nulli alii socii, qui in illis regionibus habitabant, cum aliis maleficis praeternavigantes affecerunt, tum etiam ad agri Laconici Methonem, exscentu ex navibus in terram facto, adorti sunt muros eius, qui erant infirmi, & intra quos non multi homines erant: sed forte Brasidas Tellidis filius, vir Spartanus, circum illa loca cum praefidio erat, cumque rem fenistiit, illis, qui in ea urbe erant, cum centum gravis armaturae militibus auxilio venit: cumque per medias Athenienfium copias, per agrum sparfas, & ad urbis muros conversas, curfau transiit, Methonem irruptit; & pauci quibusdam de suis militibus in ipfa irruptione amissis, & ipsam urbem fervavit, & primus omnium, qui illi bello administrando interfuerunt, propter hoc for-
HISTORIAE LIB. II. 43

Σπάρτη, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ἀραγιν τε παρεπλευν' καὶ σχοινια τῆς Ἡλείας ἐς Φειάν, ἐδικοῦν την γῆν ἑπὶ δύο ἱματα καὶ προεβοηθοῦσαν τῶν ἐκ τῆς κείλης Ἡλίας τριακοσίων λαοῦ ἀνὰ ναὸς, καὶ τῶν αὐτῶν ἐκ τῆς περικείμενος Ἡλείας, μάχη ἐκφάτησαν, ἀνέμου δὲ κατάντος μεγάλου, χειραμάζομεν ἐν ἀλιμένῳ χαρία, οἱ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς ναῦς, καὶ περιέπλευσαν τὸν Ἰχθυν καὶ λεμένου τῆς ἀκραν ἐς τὸν ἐκ τῆς Φειά αἱμένα. οἱ δὲ Μεσσήνοι ἐκ τούτων, καὶ ἄλλοι τινες οἱ εὐ δυνάμενοι ἐπιβιβάζομεν, κατὰ γῆν χαρίσταντες, τὴν Φειάν αἰροῦσι καὶ υστέρον αἱ της περιπλεύσατο ἀναλαμβάνουσιν αυτοὺς, καὶ ἐξανάγονται ἐκλυόμενες Φειάν καὶ τῶν Ἡλείων ἡ πολλὴ ἡδὴ στρατία προεβοηθήσει. παραπλευσαντες δὲ οἱ Αθηναῖοι ἐπὶ ἄλλα χαρία, ἐδικοῦν.

te facinus Spartae collaudatus est. Athenienses vero inde solventes abierunt: & cum ad Phiam Elidis urbem appuilersent, eius agrum per biduum vastrarunt; & trecentos deflectos, qui ex inferiori Elide suis auxilio venerant, alioque Eleos, qui circumcincta illi regioni erant finitimi, pugna vicerunt. Ceterum, exorto ingenti veneto, cum in loco importunuo tempestate iactarentur, plerique quidem eorum naves conscenderunt, & promontorium, quod Ichthys appellatur, circumveci, in portum, qui est Phiae, pervenerunt. Interea vero Messenii, & aliui nonnulli, qui naves conscendere nequiverant, terrestri itinere pectc, Phiam ceperunt. Postea vero naves, quae circumvehebantur, eos receperunt; atque illinc, relieta Phia, in alimum vela fecerunt: nam magna militum Eleorum manus iam suis tubfidio venerat. Athenienses autem, in alia loca navibus delati, obiter ea vastrarunt.
XXVI. Atque sub hoc ipsum tempus Athenienses triginta naves emiserunt, ut Locridem obirent, simul etiam, ut Euboeam tuarentur: his autem praegerat Cleopompus Cliniae filius: & ex egenis ex navibus in terram facto, cum nonnulla maritima loca valetavit, tum etiam Thronium cepit; & obsides ab illis acceptit, & apud Alopen Locros, qui suis auxilium tulerant, proelio superavit.

XXVII. Hac eadem aestate Athenienses Aeginetas ex Aegina, cum ipfos, tum etiam liberos & coniuges eiecerunt; ipsi crimini dantes, quod huius bellis contra se moti praecipui auatores essent. Simul etiam tutius fore videbatur, si Aeginam Peloponneso adiacentem, colonia de suis eo misfa, ipsi tenerent: nec multo post colonos in eam miferunt. Aeginetis autem eieclis Lacedaemonii Thyream incolendam, & eius agrum possessandum dederunt,
HISTORIAE LIB. II. 45

τα, κατά τέ το Ἀθηναίων διάφορον, καὶ ὡς καὶ τῶν Ἐλεώται τῆς ἐπανάστασις. ἦ δὲ Θυρεάτης γῆ, μεθερία τῆς Ἀργείας καὶ Δακονίκης ἐστιν, ἔπὶ Θάλασσαν καθῆκοσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ἔκεισαν, οἱ δὲ ἐστάρησαν κατὰ τὴν ἀλλήν Ἑλλάδα.

καὶ Τῶν δ’ αὐτῶν Ἰάρεας νομηνία κατὰ τελήν (ὡς—Aug. 3. τερ καὶ μόνον δοκεῖ εἶναι γίγνεσθαι δυνατὸν) ὁ ἥλιος ἐξελύτερον μετὰ μεσημβρίαν, καὶ πάλιν ἀνετληρᾶτη, γενόμενος μηνειὸν, καὶ αὐτέρων τῶν ἐξ Κελετίων.

καὶ οἱ ἐν τῶν αὐτῶν Ἰάρεων Νυμβόδαρων τὸν Πύθεων, ἀνδρὰ 'Αδελθητὴν, εἰς τὴν ἀδελθὴν Σιτίλκην, δυναμένον παυὰ αὐτῷ μέγα, οἱ Ἀθηναῖοι, πρὸτέρων πελάμικος νομεῖστες, πρόεξον ἐποιήσαντο, καὶ μετε-

tum ob odium, quo Athenienses prosequabantur, tum etiam, quod de se bene meriti essent terrae motus tempore, & Helotum rebellionone. Thyreaticus vero ager est medius inter Argivum & Laconicum, & ad mare pertiner. Atque alii quidem corum hic habitaverunt, alii vero per reliquam Graeciam dissipati sunt.

XXVIII. Eadem etiam aëstate, Kalendis Lunaribus, quae naturali lunae cursu contingunt, (quo solo etiam tempore hoc fieri posse videtur) sol defecit post meridiem, & ex lunata figura, qua tunc apparuit, cum nonnullae etiam stellae conspicue apparuissent, rursus ad pristinam sui orbis plenitudinem ac splendorum rediit.

XXIX. Eadem etiam aëstate Nymphodorum Pythei filium, Abderiten, cujus fororem Sitalces matrimonio coniunctam habebat, virum, qui magna auctoritate apud ipsum valebat, Athenienses, licet eum prius hostem esse iudicaf-
fent, tamen hospitem publice fecerunt, eumque arcessive-runt, quod eius opera Sitalcen Teris filium, Thracum regem, fibi societate adiungere cuperent. Hic autem Teres, Sitalcis pater, primus Odrysfarum imperium maius reliquis Thraciae regnis effect. Magna enim Thracum pars est sui iuris, siuisque legibus vivit. Cum illo autem Tereo, qui Procnen Pandionis filiam ex Athenarum urbe uxorem duxerat, Teres iste nullo propinquitatis vinculo coniunctus erat: nec ex eadem Thracia fuerunt. Sed ille quidem, Tereo inquam, habitabat in urbe Daulia, quae est in agro, qui nunc Phocenis appellatur, quem Thrases tunc incol-ebant: (& in hoc agro mulieres illae facinus illud in Ityn perpetrarunt; quin etiam a multis poëtis, qui lusciniaæ men-tionem fecerunt, haec avis Daulias cognomino est appellata. Verisimile autem est, Pandionem cum hoc Tereo, qui ab ipso tam parvo locorum intervallo distabat, filiae
HISTORIAE LIB. II. 47

máxas ēgéneto Ἀθηναῖοι, καὶ Περσίκας ὁ Ἀλεξάνδρου, Μακεδόνων Βασιλεὺς.

Χ'. Οἱ δὲ ἐν ταῖς ἑκατον ναυσίν Ἀθηναίοι, ἔτι οὗτε περὶ Πελοπόννησον, Σόλιον τε Κορινθίων πόλισμα αἰρέσι, καὶ παραδιδόσαν Παληρέσσιν Ἀκαρνάνων μένισ τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσθαι, καὶ Ἀστακον, ὡς Εὔαρχος ἐτύραννει, λαβώνες κατὰ κράτος, καὶ ἐξελάσαντες αὐτὸν, τὸ χαρίον ἐς τὴν ξυμμαχίαν προστεθείσαντο. ἐπὶ τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον προσπλεύσαντες, προσηγάγοντο ἀνευ μάχης. κεῖται δὴ ἡ Κεφαλληνία κατὰ Ἀκαρνανίαν καὶ Λευκάδα: τετράπολις οὖσα, Παλλῆς, Κράνας, Σαμποι, Πρόναιαν. ὕστερον δ' οὖ πολ- λω ἀνεχώρησαν καὶ νῆσες ἐς ταῖς Ἀθηναῖς.

Septembri. Λα'. Περὶ δὲ τῷ θησαυρῷ τοῦ Θέρους τοῦτον, Ἀθηναῖοι πανδημεί, αὐτοὶ καὶ οἱ μέτοικοι ἐσεβάλον ἐς τὴν

Alexandri filius, Macedonum rex, societatis foedus cum Atheniensibus fecerunt.

XXX. Athenienses vero, qui cum centum navibus circa Peloponnesum adhuc verfabantur, Solium Corinthiorum oppidum ceperunt, idque cum agro solis Acarnanum Palirenibus incolendum tradiderunt. Aflacum quoque, in qua Euarchus tyrannus erat, per vim ceperunt, coequo illinc eiefto, urbem in societatem adceiverunt; & in insulam Cephalleniam navibus profecti, fine pugna in suam potestatem redegerunt. Cephalleniae autem sita est e regione Acarnaniae & Leucadis; & in ea sunt quatuor civitates, Pallenfes, Cranii, Samaei, Pronaei. Nec multo post hae naves reversae sunt Athenas.

XXXI. Sub huius aestatis auctumnum, Athenienses, cum ipsi, tum etiam inquilini cum universi populi copiis, duce
Megaridae, Perišéles us tui Ξεναίτητου στρατηγούντες. καὶ οἱ περὶ Πελοποννήσου Ἀθηναιοὶ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυ-σίν (ἐτυχὼν γὰρ ἔδη ἐν Αἰγίνῃ ὄντες) ἐπὶ εἰκίν ἀνακομιδήμενοι, ὡς ἐκθέντο τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανοπταῖ ἐν Μεγάραις ὄντας, ἐπελευσαν παρ᾽ αὐτούς, καὶ ξυνε-μιχθησαν. στρατόπεδον τὸ μέγιστὸν δὴ τοῦτο ἄδρον Ἀθηναῖων ἐγένετο, ἀκμαζόντος ἐτὶ τῆς πόλεως, καὶ οὕτω νεοσκηνίασ. μυρίων γὰρ ὄπλιτῶν εἰκὸς ἐλάσσοντες ἦσαν αὐτοὶ Ἀθηναῖοι χωρίς δὲ, αὐτοῖς εἰ ἐν Πελοποννήσῳ τρισχίλιοι ἦσαν. μετακινοῦντες δὲ ξυνεσβάλον εἰκὸς ἐλάσσοντες τρισχίλιοι ὄπλιτῶν. χωρίς δὲ, ὁ ἄλλος ὤμιλος ψυλῶν εἰκὸς ὀλίγες. διότας τοῖς τῶν γῆς, ἀνεχω-ρήσας. ἐγένοτο δὲ καὶ ἄλλοις [πελαί] ὤστερον ἐν τῷ πελεμῷ κατὰ ἐτές ἑκατὸν ἐσβόλαι Ἀθηναίων ἐς τὸν

ΤΗΧΥΔΙΔΙΣ

Μεγαρίδας, καὶ ἱππέων, καὶ παντρατιζῷ, μέχρις ὧν Νίσαια ἐάλω ὑπ᾿ Ἀθηναίων.

λβ. Ἐτειχίσθη δὲ καὶ Ἀταλάντη ὑπ᾿ Ἀθηναίων Φρύοιν, τὸν Θέρους τοῦτον τελευτῶντος, ὡς ἐπὶ Δοκηδείς τοῖς Ὀπουντίοις νήσοις ἐρήμη πρότερον ὁσα, τοῦ μὴ ληστᾶς εὐπλεύοντας ἐξ Ὀπούντος καὶ τῆς ἄλλης Δοκηδείς, κακουργεῖν τὴν Εὐδοιαν. ταῦτα μὲν ἐν τῷ Θέρου τούτῳ μετὰ τὴν Πελοποννησίων ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀναχάρησιν, ἐγένετο.

λχ. Τοῦ δ᾿ ἐπιγιγνωσμένου χειμαῖνος, Εὐαρχὸς ὁ Ἀκαρίαν, βουλώμενος ὡς τῆς Ἀστακοῦ κατελθεῖν, περιθεὶς Κορυνθίους τεσταρακοῦντα ναυτὶ καὶ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὀπλίταις ἐαυτὸν κατάγειν, πλεύσαστας καὶ αὐτὸς ἐπικουροὺς τίνας προσεμισθάσατο. ἠρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Εὐφαμίδας τῇ Ἀριστωνύμου, καὶ Τιμόξε-
XXXIV. Eadem hieme, Athenienfes patrio instituto publice humarunt eos, qui in hoc bello primi mortem obierunt; in hunc fere modum. Triduo antequam funus efferatur, tabernaculum faciunt, & sub eo defunctorum cratis, & Eumachus Chrysis filius: & illuc prosecti, hominem reduxerunt. Cum autem nonnulla etiam reliqua Acarnaniae oppida maritima sibi adiungere vellet, cumque rem tentassent, postquam voti compotes fieri non potuerunt, domum reverti coeperunt. Et cum praeternavigantes ad Cephaleniam appulissent, atque excenfum ex navibus in Craniorum agrum fecissent, ab illis per quandam deditonis faciendae speciem decepti, nonnullus de suis militibus amiserunt, quod Cranii eos ex inopinato invasissent: & durio re conditione inde recedere coacti, domum se receperunt.
THUCYDIDIS

ostis eam tum boïlktai. ēpetidas de [nai] ἡ ἐκφοβα ἤ, λάβρικας κυταρίσσας ἀγουον ἀμέξαι, Φυλῆς ἐκά-
στης μίαν. ēνεστὶ de και τα ὅστα ἡς ἐκαστες ἦν Φυλῆς.
μία δὲ κλίνι κενη θέμεται ἐστραμένη τῶν ἄφανῶν, ὡς ἐν μὴ ἐμφασίσων ἐς ἀναίρεσιν. Ἐνεκάθερε δὲ ὁ βουλο-
μενος καὶ ἀστῶν καὶ ἔνων. καὶ γυναικεῖς πάρεισιν αἱ
προσήκουσαι ἐπὶ τὼν τάςον, ὀλοφυρόμεναι. τιθέασιν αὖν
ἐς τὸ δημόσιον σήμα, ὡς ἐστὶ τοῦ καλλίστου προα-
στείου τῆς πόλεως. (καὶ ἀεὶ ἐν αὐτῶ Θάπτοσι τοὺς
ἐκ τῶν πολέμων, πλὴν γε τοὺς ἐν Ἑραπάνοι. ἑκεῖνων
δὲ διὰπρεπή τὴν ἀφείαν κρίναντες, αὐτοῦ καὶ τὸν τάςον
ἐποίησαν.) ēπειδὰν ἢ κρύψωσι γῆ, ἀνὴρ ἴμημένος ὑπὸ
tῆς πόλεως, ὡς ἐν γνώμῃ τε δεικῆ μὴ ἀξίωτος εἶναι,}

ossa proponunt; & unusquisque suo cadaveri inferias af-
fert, si quas velit. Cum autem funeris efferendi dies ve-
nit, plaustra adducuntur, quae arcas ex cupresso faeitas ex
singulis tribibus singulas portant. In his autem infunt os-
a singularum triborum, ex quibus singuli sunt. Unus au-
tem leitus stratus fertur inanis, illorum causa, qui non
exstant, & quorum cadavera inter alia caestorum corpora
reperiri sufciique non potuerunt. Quilibet autem, tam de
civibus, quam de peregrinis, funus prosequitur: & mulie-
res, quae cum illis propinquitatis vinculo sunt conjunctae,
ad sepulcrum adsum eiuliantes. Haec autem in publico mo-
numento condunt, quod est in pulcherrimis urbis suburbis.
(atque hic semper sepeliunt eos, qui in bello ceciderunt;
illis exceptis, qui in campis Marathoniis obierunt: nam
cum illorum virtutem insignem esse iudicassent, in illo ipso
loco, in quo ceciderunt, sepulcrum etiam fecerunt.) Post-
quam autem eos humarunt, vir aliquis ab ipsa civitate
delectus, qui & prudentia & dignitate ceteris praestare videatur, orationem illorum laudibus convenientem super ipsis haber. Postea vero discedunt. Hoc igitur modo Athenienses suorum in bello caesorum corpora sepelunt. Et toto belli tempore, quoties hoc ipsis acciderebat, hoc ritu utebantur. Pericles autem Xanthippi filius ad hos, qui primi tunc obierunt, orationem funebri cohonestandos delectus effit: & postquam tempus permitit, a sepulcro in fugientum, quod excelsum erat, ut quam longissime per circumstantem hominum multitudinem exaudiretur, progressus, haec verba fecit.

XXXV. *Multi quidem eorum, qui ex hoc loco verba iam fecerunt, eum laudant, qui hanc orationem funebrem legi vertique inftituto addidit; propteram quod eam de iis, qui in proelis interfelli sepelirentur, haberi praecitarum esset. Mihi vero fatis esse videtur, virorum, qui re ipsa faetisque fortes exflerunt, honores etiam re ipsa faetisque declarati, qualia sunt, quae publice
nunc circa hoc sepulcrum apparata videatis, nec in uno viro multitum virtutes periclitari, ut perinde ac ipsa dixerit, seve bene, seve male, ita etiam ei sipes habeatur. Difficile enim est modum in dicendo tenere, ita ut auditori satisfacias: in quo vel ipsa veritatis opinio vix stabiliri poteb. Nam auditor, qui rei est ignarus, & qui denuntio est benevolent, fortasse exstitimabit aliquid parcius declaratum, quam ipsa velit, ac norit; & rei ignorans, nonnulla etiam redundare putabit, propter invidiam, quod quid supra vires ac ingenium suum audiat. Eatenus enim laudes, quae aliiis tribuantur, sunt tolerabiles, quatenus unusquisque se quoque aliquid eorum, quae audivit, facere posse putat. Sed cum auditores exsuperantiae virtutis ipsorum denuntiorum invident, tunc vero non credunt, quae de illis dicuntur. Quoniam autem maiores nostri haec praelare se habere censuerunt, oportet me quoque legi huic obsequentem operam dare, ut, quam maxime potero, uniuscuiusque vestrum voluntati ac opinioni satisfaciam.
XXXVI. Initium autem a maioribus ducam. Aequum enim est, simul etiam decorum, in hac laudatione hunc honorem commemorationis ipsis tribui. Nam regionem istam idem semper incolentes, succedentibus posleris ad hoc usque tempus liberam sua virtute tradiderunt. Itaque cum illi laude sunt digni, tum etiam magis patres nostri: nam cum ad ea, quae a maioribus acceperant, tantum imperium, quantum hoc est, quod obtinuimus, acquisitum, id non sine labore nobis, qui hic sumus, praeterea relinquuerunt. Maiorem vero huius imperii partem nos ipsi, praesertim qui nunc sumus integra & matura aetate, propagavimus; urbebusque rebus omnibus, & ad bellum, & ad pacem pertinentibus, instructissimum ac ornatusimum reddidimus. Quorum maiorum praeclara facinora in bellis edita, quibus haec omnia sunt parta, aut si quis nos ipsi, aut patres nostri, bellum a barbaris, aut a Graecis illatum alacriter propulsantes seimus, quia
meeba, makrphugorei ev eidooun ev Bouloymenos, e'asw. apo de elas te epiotkdeutseis elagwmen e] ata, kai meid oias politeias, kai trapwv e] owyn meugale egenevo, taouta elhalwstes prwton, eimi kai epi tiv ton 'toude epai-
nov, nomizan epi te tv paronti our den aptepi lexhyn-
nai auta, kai tiv pantv otrimon kai astaon kai xenon
xupforon einai auton epakouynai.

le. Xrapemevea yao politeia ou eploustc tivs tvn
steias vmeus, paradeigma de autci mallov oites ti-
wn, kai menev e] dia to mi e] olygois all e] plieias oikei, dhmokrateia kexkuta
metevoi de, kata menev tivs vmeus, pro to idia diafo-
rna pasi to ison, kata de tiv alxwson, wv ekastos en
tiv euokimevei, ouk apo mereous to plieon e] ta koinh

apud vos rerum gnaros prolixiore oratione uti nolo, haec omit-
tam. Sed quibus studiis ad hoc imperium pervenerimus, & quo
reipublicae administrandae genere, quave disciplina sit autelum,
ubi prius haec declaravero, tunc & ad iforum laudationem acce-
dam: tum quod exstlmen, hanc orationem non indecoram fore
instituta huic laudationi, tum etiam quod universo tam civism,
quam peregrinorum coetui conducere iudicem, harum rerum com-
memorationem audire.

XXXVII. Nos enim ea reipublicae administratione usimur,
quae aliarum civitatum leges non aemulatur: immo vero nos ipfi
nonnullis potius exemplo sumus, quam alios imitamur. Et no-
mine quidem Democratia vocatur; propterea quod non ad pau-
corum, sed ad communem utilitatem administramus. Omnes vero
ex legum praepisuto in privatis controversiis fruuntur iuris aqua-
bilitate; & pro dignitate, ut quisque aliqua in re excellit, ita
etiam non quod sit ex aliqua civium parte potius, quam virtuuis
...
THUCYDIDES

... autem, ex omnibus orbis terrarum partibus, omnia propter urbis magnitudinem importantur; acciditque nobis, ut non magis familiariter nosiris, quam aliorum etiam mortalium bonis perfruamus.

XXXIX. Quin etiam rerum bellicarum studiis praeflantiores fumus nosiris adversariis: his urbem omnibus communem exhibemus, nec ullis peregrinorum expulsionibus quemquam unquam a disciplinis aut spectaculis arcemus; quod minime absconditum, si quis ex hostibus viderit, utilitatem percipere possit: quippe non tam apparatibus, & dolis, quam nosiras in rebus gerendas fortitudo, confidimus. Atque in disciplinis, hi quidem Lacedaemonii statim ab ineunte actate virtutem exercitatione laboriosae confellantur. Nos vero, quamvis remissi vitae genere utamur, nihil tamten secius, ac illi, aequalia pericula subimus. Huibus autem rei hoc est argumentum. Neque enim Lacedaemonii per se,
fed cum omnibus auxiliis nostris agrum invadunt. Nos vero, 
sine externis auxiliis aliorum agrum invadentes, in alieno cum
iis, qui pro laribus suis decentur, bellum gerentes, victoriam
plerunque obtinimus. Nec ullus hostis in nostris copiis frequen-
tes adhuc incidunt, simul, cum propter nostrum rerum nauticarum
studium, tum etiam propter copias, quas, ex nostrorum civium
& subicietorum numero collectas, in diversa terrarum loca dimi-
timus. Quod si uspiam cum aliquo nostrarum copiarum particula
manus conferuerint; & cum aliquis de nostris superarunt, omnes
a se pulfos gloriantur, & cum vielli fuerunt, se ab universis vi-
etos suisse dicunt. Quamquam si odio potius, quam laborum me-
ditatione, nec legibus magis, quam generosis moribus, pericula
sibiire velitum: nobis contingit, ut & aerumnis futuris non de-
fatigemur; & cum in ipsas iam veniremus, non minus audaces
simus in his tolerandis, quam qui perpetuo se exercerent.
XL. Hinc etiam accidit, ut cum in hisce rebus, tum etiam in alis, nostra civitas admiratione sit digna. Nam elegantiae quidem studemus, sed cum frugalitate, & fine luxu: & philosophamur, sed fine mollitie. Et divitiis in rerum gerendarum opportunitate potius utinur, quam ad inanem verborum iaelationem. neque turpe cuiquam est, siue paupertatem fateri: sed turpe est, non conari eam ipsa vitare. Et in iisdem hominibus simul & privatarn, & publicarum rerum cura ineunt. quin etiam alius, qui opificiis dant operam, hoc adeo, ut reipublicae administrandae non minus, quam ceteri, sint periji. Nos enim soli cum, qui rerum isfarrum nullam habetnotitiam, non otiofum, sed inutilem esse ducimus. Idem etiam res reffle indicamus, & animo concipimus: non exifltmanes, orationem rebus nocere: sed potius oratione non prius doceri, quam ad res, quae sunt gerendae, exsequendas accedas, detrimento esse ducentes. Nam hoc quoque prae ceteris eximium habemus, quod & idem maxime audemus, & quae audemus ac aggredimur, ea ma-
sigmae d' teis aliae amabilia mun orestos, logismos de  

evnon ferei. krastistoi 0' en tivn yuvxen dokias kribiven  

ta te deina kai hdea [sigmaeta] ygnwastente,  

kai dia tautei mug apotreptomei en tivn koukoun.  

kai ta es aerethn ynaantimemea teis pollois o yado pascho-  
tentes eu, alla droundes, koumbea tois filous. bebeito-  
teros de 0 orestas tivn chariv, oste ofeilemevnoi di eu-  
vneias 0 sdeinke sazein 0 0' antofilo, ambluteiros,  
eidos oux es chariv alla 0' ofeilema tivn aerethn apo-  
dowen. kai mevoi ou tiv almefteron malleon loginmow,  

o tis elyvteria tivn pistow adeias tina ofeilumow.  

mai. xineknon te lern, tivn te pasian polin, tis  

eladou Paisiwaiv einai, kai kata' ekasou dounai eon  

mei tivn avtwn andra pan hmaiv epit' pleiow. eide, kai  
xime consideremus. quod allis obesse solet: nam imperitia quidem,  
audaciam; consideratio vero difficultatum ac periculorum, consul-  
tionem et metum affect. Illi autem iure fortissimi sunt habendi,  
qui aspera & iucunda manifestissime cognoscunt, nec tamen pro-  
piere a periculis adeundis deterrentur. In iis etiam, quae ad be-  
exsientiam pertinent, a multis discrapamus. nam non accipien-  
tes, sed dantes beneficium, amicos nobis comparamus. Is autem,  
quid dat beneficium, amicus est constantior, ut debitam fibi gra-  
tiam in eo tueatur, cui beneficium benevolentiae causa dedit.  
Sed qui pro beneficium accepto gratiam referre debet, est in amore  
hebetior; quia se, se beneficium non daturum, sed rem debitam  
perfolaturum. Nos etiam soli non magis habita quae fuerat ratione,  
quam certa liberalitate freti, quoslibet magnifice iuvamus.  

xli. atque ut rem paucis expediam, dico & totam istam ci-  
vitatem esse Graeciae magisram, & singulos eius ecivs, atque  
cofodem homines apud nos mihi videri ad plurima rerum genera,
\[\text{THUCYDIDIS} \]

mete xaritwv m\'alwv \'an eutrap\'elwos to so\'ma eu-
tarkes parakhe\'e\'a. kai o\'s ou lo\'gwv en to\'i peron\',

kumpos tade m\'allwv \'e ergwv estin \'akhseia, autw \'i

\'onwmais tis p\'olews, \'hin aut\'o tov\'de to\'n tr\'p\'on enthsa-

me\'a, smpaiw. me\'s \ym\' \ym to\'v \wn \'anwps krei\'w\'wv e\'c

\p\'erwv \e\'rho\'Tai, kai \m\'wn \ou to\'p to\'l pelemi\'w \epelb\'a\'tw

\'agwv\'kton\'h s\'xei \'w\'i o\'i\'wv \'akopta\'wei, ou\'te to\'u \wp-

k\'wv \kata\'kme\'wv ws \wny, \w\' \\\n\'e\'rho\'Tai. mete me-
g\'a\'lwv de smpaiwv kai ou \d\'thei \am\'arwprw g\'e t\'in \du-

\'m\'i\'n \p\'araxc\'h\'me\'wv, t\'\'ew t\'e \wn kai t\'e\'is \e\'p\'e\'\twi Tha-

um\'m\'a\'E\'\w\'m\'o\'m\'e\'wv\'i kai ou\'de\'n pr\'osdeo\'mei ou\'te \'Omu\'w

\ep\'a\'me\'tw, ou\'te \'ostw \e\'p\'e\'\twi m\'en to\'a\'u\'tik\'a t\'e\'\pw\'e, t\'o-

\d\'\'e\'rho\'wv t\'e t\'u\'w\'n ou\'w in\'\'\pw\'eia \bi\'l\'\pw\'e, \all\a \p\'a-

taw \m\'en Thalawc\'aw \kai \y\'\n\'\'e\'\\b\'aw\'aw \t\'i \mete\'aw t\'o-

\m\'h \kata\'ag\'k\'\w\'w\'awtw \g\'e\'\w\'\w\'a \w\'a, \p\'a\'nta\'xw de \m\'\w\'m\'e\'wv

\& \cum \m\'axima \gratia, \m\'\w\'aximaque \v\'en\'\w\'\t\'f\'e \i\'\w\'d\'e\'n\'e\'s \e\'\wib-

\'ere. Quod autem haece, quae in praesentia dicuntur, non \m\'agis

verborum inani latio\'nec, quam rerum veritate nitantur, haece

republicae potentia, quam his \'ud\'idis paravimus, facile indicat.

\Sola enim omnium earum, quae nunc exs\'lant, \f\'amam \'uperans,

dato documento cognosce\'tur; sola\'que ne hos\'libus quidem \'\w\'i\'\w\'i-

bel\'um inferentibus indignationem effert, quasi \clades accipiant a

civitate, quae minorem & potentiam & dignitatem habeat; ne-
que populis subie\'\s\'is conqueredi materiam praebet, quasi \wir-

imperio \i\'ndignis pareant. Magnis autem exemplis potentiam re-

linquentes contestatum, & no\'strae aetatis hominibus, & pos\'teris

admirati\'on\'i erimus; ita ut nec Homerum praecen\'om \'\w\'i\'\w\'s de-

\deraturi, nec alium \\w\'ep\'iam, qui \\w\'i\'\w\' \\w\'i\'\w\' \\w\'\w\'h\'\w\' \\w\'i\'\w\' \\w\'i\'\w\' \\w\'i-

mos in praesentia demul\'eat, rerum vero g\'e\'\w\'arum opini\'one veri-
tatem laedat: quippe qui terram ubique atque mare no\'stra auda-
HISTORIAE LIB. II. 63

... in quibus urbem laudavi, iis horum simul etiam, ut ...
ae θερος δικαιον την εσ τους πολεμους υπερ της πα- 
τριδος ανδραγαιον προτιςθενθαι. αγαθω γαρ καθον 
αεινασταις, καινος μαλλον αθελησαν, η εκ των ιδιων 
ειςλαξαν. τωνδε δε ουτε πλουτου της την ετι απολαυσιν 
προτιρηςας εμαλακιοςην, ουτε πενιας ελπιδα, ας καν 
ετι διαφυγον αυτην πλουτησειν, αναβολην του δεινου 
εποιησατο την δε των εναντιων τιμωριαν ποθενοτηραν 
αυτων λαβοντες, και καινοιν αμα τωνε καλλιστον 
νομισαντες, η σουληκησαν μετ αυτου τους μεν τιμωριε-
σθαι, των δε εφιεσθαι ελπιδα μεν το αεινθες του 
κατορθωσειν επιτρεπαντες, έργων δε περι του ηθη όρω-
μενου σφιαν αυτοις αξιοντες πετοιειναι και εν αυτω 
τω αμινασθαι και παθειν, μαλλον ηγηεμενοι, η τω 
ενδοντες σωζεσθαι, το μεν αισχρον του λογου εφυγον,

cet, illorum, qui ceteris in rebus fuerunt deteriores, quam alii, bel-
licam pro patria fortitudinem, qua pollent ipsi, primo loco poni.
Nam benefacto malefactori memoriam delentes, publice plus utili-
tatis universae civitati attulerunt, quam privatim suis vitiiis eam 
laeserunt. Horum vero nullus divitiarum fruélum, quem se in-
postrerum ex ipsis percepturum speraret, virtuti anteponens, mollis 
ac ignavus fuist; neque fpl paupertatis vitandae, quasi haec vitata 
dives vel poshae esset futuras, pericula detestavit: cum hoslium 
ultionem longe magis, quam illorum frutionem, expectandam duce-
tes, tum hoc omnium pulcherrimum periculum exsilimantes; hoc 
subeundo, illos quidem ulciści, haec vero assequi voluerunt. in-
certum quidem rei feliciter gerendae eventum sprei committentes; 
id vero, quod iam cornebatur, in sua ipsum virtute, eiusque fii-
dicia ponendum censeientes. atque in eo ipso pulchrius existimantes, 
in hoffe propulsando vel ipsam mortem obire, quam cedendo sa-
lutem sibi parere: verborum quidem dedecus vitarunt, rem vero
ipsam corpore pertulerunt; & brevissimo temporis spatio, brevissimaque fortunae inclinatione, summa potius cum gloria, quam cum timore, de vita decesserunt.

XLIII. Atque hi quidem, quales eos esse oportuerat, tales in patriam exsulterunt. Reliquos vero tuiorem quodam optare, sed nequaquam minus audacem in hostes animum habere velle opus: nec oratione sola utilitatem speelare, quam apud vos rerum non minus gnaros, quam ego sum, aliquis dicendo amplificare potest, recensens, quot bona infint in hostium propulsionem; sed potius huius reipublicae potioriam quotidianis factis contemplari, eiusque valde amantes evadere. Et cum haec utris vobis magna esse videbitur, illud cogitate, viros fortes, & qui norant, quid facere decreto, quique in ipsis rebus gerendis erubescebat, istam rerum potentiam comparasse: & qui, quoties a rei aliquius tentatiae adaptione aberratunt, non propereat etiam rempublicam sua

Thucydid, Vol. II.
nai tnu polin ye tws Ἀφετέρως ἀρετής ἀξιούτες στερισκειν, καλλιστον δὲ ἐραυνον αυτὴ προείμενοι. κατιγ μετα σάματα διδότες, ἱδία τὸν ἀγαρων ἐπαυνον ἐλέμε- βανον, καὶ τὸν τάΦον ἐπισημώτατον, οὐκ ἐν ὦ νείκτει μᾶλλον, ἀλλ' ἐν ὦ ἡ δόξα αὐτῶν περα τῷ ἐνυχτόντι ἀκί καὶ λόγου καὶ ἐργον καρπῷ ἀνθρωπος καταλείπε- ται. ἀνδρῶν γὰρ ἐπιΦανεὶς πάσα γιν τάΦος, καὶ εὐ ςτηλὼν. μένων ἐν τῷ οἰκεία σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλ' ἐν τῷ ἔργῳ ἐνδεικταῖ. οὐς τῶν ύμής σαλώσαντες, καὶ τὸ εὐδαιμον, τὸ ἐλεύθρον, τὸ ἐλεύθρον, τὸ εὐφυχον κρίματος, μὴ περιορασθε τὸυς νολεμικοὺς κινδύνους. οὐ γὰρ οἱ πασχαραγουντες δια- κατέρευ η Ἐφεδρις ἐν τῷ βίον, οἷς ἐλπίς οὐκ ἐστὶ ἀγαθοῦ, ἀλλ' οἷς η ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζην ἐτι κινδυ-

virtute fraudandam censuerunt, sed ipsi pulcherrimam collatam
prolixo & libenti animo dederunt. Publice enim corpora dantes,
privatim gloriam non senescentem acceperunt, & honorificentissi-
mam sepulturam, non eam potius, in qua ipsi siti sunt, quam
eam, in qua ipsorum gloria, in qualibet rerum vel dicendarum
vel agendarum occasione, quae sejus offeret, perpetuo celebranda
relinquitur. Nam virorum illustrium omnis est regio sepulcrum,
neque sola cipporum in domesfico inscriptio virtuete corum testa-
tur; sed etiam in alieno solo memoria nullis mandata scriptis,
magis apud animum cuiusque, quam apud sepulcrum exfulsum,
perpetuo maner. Quos ipsi nunc imitandos vobis proponentes, &
felicitatem ex謑imanentes esse libertatem, & libertatem esse animi
generositatem, bellica percutia subire ne recufetis. Nec enim ho-
mines calamitosi, quibus nulla boni spes adeo, vitam potius
profundere debent, quam illi; quibus, si diutius vivant, fortunae
HISTORIAE LIB. II. 67

veštai, καὶ ἐν οἷς μάλιστα μεγάλα τὰ διὰ Φερουτας, ἢ ἐν τοῖς πεταίτωσιν. Ἀλγενέτεσα γὰρ αὐτῷ γε Φρανής ἐχοντι ἢ ἐν τοῖς μετὰ τοῦ μάλακσας Ἱγνας κάκωσις, ἢ ὁ μετὰ ῥάμης καὶ κοινῆς ἐλπίδες ἥμα καγνόμενος ἀναι- σθήτους Ἰάνατος.

μῦ'. Διήστε καὶ τῶν τῶν νυν τεκές, ὡσεὶ πάρειετε, οὐκ ὁλοῖρος ἐμᾶλλον ἡ παραμυθήσει. ἐν πολυτρόποις γαρ ξυμφοραῖς ἐπίστανται πραξεντες. τὸ δ' εὐτυχές, ὥστε ἐν τῇ εὐπρεπετάτῃ λάρωσιν, ἡστερεῖς σφ- δὲ μὲν γὼν, τελευτῆς, ὡριεῖς δὲ λυπῆς καὶ ἐν οἷς ἐνευδαμο- μοῦσα τε ὁ Βλας ὀμοίας καὶ ἐνευευμετρήσει. ἡλεστιν μὲν οὐν οἷα πείθειν οὖν, ὥστε καὶ πελλάκις ἐξετε- υτρικυμενατα ἐν ἅλλοις εὐτυχίαις, αἰς ποτε καὶ αὐτοὶ ἦγάλλεσθε καὶ λύπη οὐχ οὖν ἀν τὶς μὴ περασάμενος ἀγαθῶν στερίσκεται, ἀλλ' οὕ τι ἐν οἷς γενόμενος ἀφει-

ex secunda in adversam periculosa & incerta commutatio est ex-timescenda; & quorum potissimum maxime interest, si quid of- fenderint. Nam vexatio cum mollitie comitantia, viro saltem ma- gnanimo est acerbior, quam mors sensu carens, quae cum forti- tudine, simul & cum publica spe, ipsi contingit.

XLIV. Quamobrem etiam nunc ilorum parentes, quotquot adestris, non magis deslebo, quam consolabor. Hominum enim vitam variis fortunae casibus obnoxiam esse, sciant. Illi autem felicitatem sunt adepti, quibus honespillimus vitae finis, ut nunc istis mortuis, voabis vero moeror obliget: & quibus datum est, ut eorum vita feliciter acla pariter & finita ceasatur. Scio au- tem, difficile esse persuadere voabis, quorum monumenta vel saepius in aliorum rebus secundis habeitis, quibus vos quoque quondam exsultabatis. nec dolor contingit, cum quis bonis, quae nunquam est experius, privatur; sed cum quis eo bono spoliatur, quo frui

E 2
THUCYDIDIS

...
Históriæ Lib. II. 69

Exposuí ego quoque oratìone, ex legis praescripto, quæcunque ad rem præsentem facere iudicavi, & e ipṣa qui sepeliuntur, partim quidem iam sunt ornati, partim vero illorum liberos civitates publice alet ad pubertatem usque, usilem profèlo & ipsis & posteris coronam huiusmodi bellicorum certaminum propo-

THUCYDIDIS

70

toioide kai andres aristo politevouni. unn de apolaful-
ramaioi diu prootikei ekastov, aitite.

με'. Toioide mev o tadoos egeveto en ti' xheimou tou-
tov' kai dieleountos autov, prwton etos tou polemeou tou-
dev eteleuta. To de Theros eupe arxomeun, Pelop-
purisiosi kai oi xymmakaia ta duo merh, oustev kai to-
prwton, eusbalon es tnu Attikyn, (hgeito de 'Arxid-
damos o Zeuxidamos, Lacedaemoniwn basileus) kai
kabexomeun edonv th gr. kai etonw auton ou pollass
pou hmeras en ti' Attikyn, ti nosos prwton hresto genv-
thetai tnu 'Abnavios, legomeven mev kai prwteron pol-

cacheve enkatastheias, kai peri Athinon kai en ali-

lois xaritais' oui mivn tostutovs ge loimov, oude Phoee
ouws andropwv oudarmov emipromeveto genvo-thai. oule

nen. Nam apud quos maxima virtutis praeemia proponuntur, in
horum etiam civitate viri praefiantissimi versantur. Iam vero,
poflquam vestros quique necessarios deploraveritis, abite.

XLVII. Huiusmodi igitur funus hac hieme factum est:
ha autem exacta, primus huius bellii annus est absolutus,
Aeetate autem statim ineunte, Peloponnesii, corumque fo-
cii cum duabus copiarum partibus, ut & ante, in Atti-
can irruperunt, (Archidamus vero Zeuxidami filius, La-
cedaemoniorum rex, illis praerat) castrisque in ea po-
sitis agrum vaflabant. Cunque nondum multos dies in agro
Attico manifestent, morbus Athenienses primum aggradi
coept: quamquam & ante cum in multas regiones inva-
sisse merebatur, tum etiam in Lemnum, & alia loca. verum-
tamen neque tanta pestilentia, neque tot hominum inte-
ritus uspian accidisse memorabantur: nec enim medi, pro-
pter morbi ignorantiam, initio aegrotis mederi poterant,
HISTORIAE LIB. II. 71

γάρ ἵνα τρίς ἤχουν τοπρῶτον θεραπεύοντες ἄγνοια, ἀλλ' αυτοὶ μάλιστα ἐνήσκεν ὡς καὶ μάλιστα προσέξεται, οὔτε ἀλλή ἀνθρώπεια τέχνη εὐδεμία. ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἰκέτευσαν, ἡ μαντεῖαι καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρηστατο, πάντα ἀκοφελῆ ἤν. τελευταίτες τε αὐτῶν ἀπεστησαν, ὕπο τοῦ κακοῦ νικώμενοι.

ἡχάτο ὅτι τὸ μὲν πρῶτον, ὅς λέγεται, ἐξ Ἀι-

βιστίας τῆς ὑπὲρ Ἁγύπτου, ἐπείτα δὲ καὶ ἐξ Ἁγύπτου καὶ Διβόν κατέβη, καὶ ἐς τὴν βασιλέας γῆν τὴν τελλήν. ἐς δὲ τὴν Ἁθηναίων πόλιν ἐξαπυνών ἐνετέσε, καὶ τοπρῶτον ἐν τῇ Πειραεῖ ἦματο τῶν ἀνθρώπων, ὕστερο καὶ ἐλεύθη ὑπ' αὐτῶν ὅς οἱ Πελοποννήσιοι Θερ-

μακα ἐσβεβλήκανεν ἐς τὰ Φρέατα. κρήνας γέρο εὐτα-

ματο ἦσαν αὐτοῦ. ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἀνω πόλιν ἀφικέτο,

fed ipsi potissimum eo magis interibant, quo magis ad ae-
grotos accedebant; nec ulla alia hominum ars illis opem-
ac salutem ferre poterat. Omnes etiam supplicationes ad
Deorum templam factae, & omnis opera, qua aut in ora-
culis fæcitandis, aut in aliis huiusmodi rebus usi fuerant,
haec omnia nullius erant usus; tandemque viði magnitu-
dine mali, haec missa fecerunt.

XLVIII. Primum autem hic morbus, (ut fertur) ini-
tium duxit ex Aethiopia, quae eft supra Aegyptum; dein-
de vero & in Aegyptum & Africam descendit, & in ma-
gnam partem regionis regis Perfarum: in Atheniensium porro civitatem derepente incidit, ac primum quidem in
Pyraeoe homines tentavit; ita ut ab his etiam rumor di-

feminatus fuerit, venena a Peloponnesis in puteos deiecri-
uiffe: nondum enim fontes illic erant. Deinde vero & in
superiorem urben processit, & longe plures tunc morieban-

E 4
Pronuntiet autem de eo morbo, ut quisque sentit, tam artis medicae peritus, quam imperitus, unde verisimile videtur eum exstitisse, & quas caufas fuiffe putet, quae tantae mutationis faciendae vim habuerint. Ego vero, & cuiusmodi fuerit, dicam; & quae fibi quisque proponens, fi quando ruribus etiam hic morbus ingratu, iam praeoéctus aliquid habeat, ex quo praecipue eum cognoscebat, haec declarabo; tum quia ego ipse hoc morbo laboravi, tum etiam quia alios hoc laborantes ipse vidi.

XLIX. Nam annus ille (ut vel omnium confessione confirmat) ex omnibus maxime fuit immunis ab aliis morbis. quod si quis & ante aliquo alio morbo laborabat, omnes hi morbi in istum convertebantur. Alios vero ex nulla certa manifestaque caufa apparente, sed ex improviso, cum fauci forent, primum quidem acres capitis serviores, & oculorum rubores, & inflammatio corripiebat. Et in-
teriora, guttur inquam, & lingua continuo cruenta erant; & halitum tetrum & graveolentem emittebant. Deinde vero ex his sternutatior, & raucitas sequebatur: nec multo post hic dolor cum vehementi tussi in pecus descendebat. Ubi vero in corde haeferat, cum ipsum subvertebat, tum etiam omnes bilis eiectiones, quotquot a medicis nominatae sunt, sequebantur, & ipsae cum ingenti cruciatu. Singularisque plerisque incidebat inanis, vehementem afferens convulsionem, in aliquibus quidem flatim cessantem, in nonnullis multo serius. Et corpus quidem exteri, tangenti non erat admodum calidum, neque pallidum, sed subrubrum, lividum, parvis pululis & ulceribus efflorescent. Interioura vero ita flagrabant, ut neque tenuissimo- rum vestimentorum, aut linteorum eiectiones suffinerent,
neque aliud quippiam praeter nuditatem; & libentissime in aquas gelidas se conficerent. Et multi eorum, qui negledebat, hoc ipsum etiam fecerunt, & in puteos se diece- runt siti infesdabili. Et largior potus perinde erat ac par- cior. Et corporis vexatio, quae quiescendi facultatem adi- mebat, & perpetuae vigiliae eos urgebant. Corpus etiam ipsum, quamdiu morbus vigebat, non languerat: sed praeter opinionem cruciatui resistebat. Iraque plerique intra nonum, aut etiam septimum diem, propter internum ar- dorem interibant, aliquid virium adluc reinentes, aut, si, hoc temporis spatio praeterito, mortem vitaefissent; tamen, quia morbus in ventrem inferiorem descendebat, & exul- ceratio vehemens in ipso nascbatur, simul etiam, quia immoderatum alvi profluvium invadebat, plerique postea propter debilitatem interibant. Morbus enim, qui primas in capite sedes collocarat, per totum corpus, initio a sum-
mis partibus duèto, pervadebat. Et si quis ex maximis illis periculis evasisset, extremae tamen corporis partes, quae captae laeæaeque remanebant, cum hoc morbo laborasse testabantur. Nam in ipsa quoque pudenda, & in summas manus, summosque pedes prorumperebant, multique his membri capti mortem vitaverunt; nonnulli etiam oculis amissis. Nonnullos etiam, simulac ex morbo convaluebant, flatim omnium rerum oblivio pariter cepit, ita ut neque se ipfos, neque necessarios agnoscerent.

L. Cum enim hoc morbi genus multo fuerit atrocissimus, quam quod oratione posset exprimi, & aliis in rebus gravissimis, quam ut humana natura ferre posset, singulos invasit, ac etiam hoc indicio maxime declaravit, se aliud aliud esse, quam aliquod familiarium. Nam alites, & quadrupedes, quotquot humanis cadaveribus vesti solent, cum multa iacerent indepulta, aut non accedebant, aut, si guftassent, interibant. Argumentum autem hoc est, quod hu-
iuismodi avium manifestus fuit defectus; nec uspian alibi, nec circum ulla huiusmodi cadavera viuebantur. Canes vero, propter confuetudinem, quam cum hominibus habebant, maiorem eventus significationem dabant.

Ll. Hic igitur morbus (ut omittam multa alia inuitate atrociitatis, prout unicuique aliquid accidebat diversum ab eo, quod alteri contingebat,) omnino specie talis fuit. Et tunc temporis nullus alius morbus ex confuetis Athenienses infeebat. quod si quis exoriretur, in hunc definebat. Moriebant autem alii incuria, alii vero, vel diligentissime curari. Nec ulla prorfus remedium, ut ita loquar, repertum est, quod adhibitum prodeebat. Quod enim alteri profuerat, hoc ipsum alteri nocebat: nullumque corpus, five firmae, five infirmae valerudinis effet, tanti mali violentiae resistere potuit: sed omnia pariter, vel ea,
quae omni vié tus ratione curabuntur, corripiebat. Illud vero in toto hoc malo gravissimum erat, tum quod, simulac quis se morbo correptum sensisset, animo confernare tur, (statim enim animo ad salutis desperationem converfi, multo magis se ipsos proiiciebat, neque resistebant,) tum etiam, quod propter mali contagionem, quam alter ex alterius curatiane hauriebat, adeo ut ex ea opplere tur, tanquam pecudes morerentur. Atque haec fuit praeipua maximea fragis causa. Sive enim noluissent metu deterriti mutuo se inviere, deferti interibant, multaeque familiae propter inopiam hominum, qui aegrotos curarent, multaeque familiae propter inopiam hominum, qui aegrotos curarent, multaeque familiae propter inopiam hominum, qui aegrotos curarent, exhausta sint: sive alteri ad alteros adissent, interibant, praecipue vero qui aliquam virtutis partem sibi vindicabant. Nam prae pudore sibi ipsis non parcebant, dum in amicorum aedès ingrediebantur, ut eos inviserent; siquidem vel ipsi domestici tandem lamentationibus eorum, qui moriebantur, defatigati, non amplius commovebantur, mali
violentia superati. Illi tamen, qui evaserant, & eum, qui moriebatur, & eum, qui laborabat, magis miserabantur; tum quod hoc malum prius experti cognoscerent, tum etiam quod ipsi in tuto iam essent. Hic enim morbus eundem bis non corripiebat, ita ut eum etiam interimeret. Et ab aliis beati cenfebantur, ipsique propter praefentem salutis insperatae laetitiam exultantes, quandam etiam levem spem habebant, se ne alio quidem ullo morbo in posterum amplius unquam absuntum iri.

LII. Ipsos autem, praeter laborem, quo iam vexabantur, ipfa quoque rerum ex agris in urbem comportatio, praecipue vero rusticos, qui in eam confluxerant, gravius preffit. Cum enim non essent aedes, sed in tuguriolis aestuosis ob anni tempus habitarent, strages edebatur, nullo ordine: quin etiam alii super alios morientes, mortui icaebant; & in viis, & circa fontes omnes, aquae deside-
rio, semimortui volutabantur. Et templum in quibus tabernacula habitandi causa fecerant, cadaveribus hominum, qui ibi in ipsis moriebantur, erant referata. Malo enim supra modum urgentes, homines non habentes, quid agearet, aut quo se verterent, facra ac profana aequo negotio coeperunt. Omnesque leges, quibus ante in sepulcra utebatur, pariter sunt conturbatae. Nam si fe telentem, ut quisque poterat. Multique, propter crebrem domelfificorum iam defunctorum stragem, rerum necessariarum penuria, ad impudentiam sepulcrum se converterunt. Nam ali qui dem in alienos rogos, anteverentes illos, qui eos exstruxerant, mortuum suum imponebant, igneque subiecto accedebant: alii vero, dum alterius cadaver arderet, suo cadavere, quod ipfi ferebant, superiecto, discedebant.

LIII. Hic autem morbus aliis etiam in rebus civitati maioris improbitatis fuit initium. facilius enim quilibet aude-
bat palam facere, quae prius pudore impeditus occulta-
bat, ita ut ex animi libido non patraret, quod repenti-
nam rerum mutationem fieri viderent: & homines qui-
dem fortunatos repente mori; illos vero, qui nihil ante 
posfidebant, atiam illorum bona possidere animadverti-
rent. Itaque bonis illis celeriter perfruendum, operamque 
volutpatibus dandam cenfebant, quod pariter & corpora 
& bona momentanea, & in diem tantum duratura esse exi-
flimarent. Nemoque promtus erat ad labores tolerandos rei 
caufa, quae honesta videretur, incertum exsittimans, an es-
fet interiturus, priusquam ad illam perveniret. Quod autem 
unusquisque iucundum, & undique sibi quaefluosum fore 
noverat, hoc etiam honestum, & utile consttuебatur. nec 
ullus Deorum metus, aut hominum lex eos arcebat: par-
tim quidem, quia Deos colere, perinde esse iudicabant, ac 
non colere, quod omnes pariter mori viderent; partim vero, 
quia nullus se tamdiu superstitem futurum sperabat, dum
instituto iudicio poenas fuorum delictorum daret. Multoque maiorem poenam, fatorum iudicio iam decretam, sibi impendere exitimabat: ante cuius adventum, aliquibus vitae voluptratibus sibi perfruendum esse censebant.

LIV. Athenienses igitur in huiusmodi morbum inciderunt, eoque graviter premebantur, tum quod homines intra muros morerentur, tum etiam quod foris ager ab holibus vaastaretur. Dum autem hoc malo vexarentur, ut verisimile est, hoc etiam carmen in memoriam revocarentur, quod seniores olim decantarum dicebant:

Doricum veniet loimo comitante duellum.

Inter homines autem altercatio erat; non locuplet in isto carmine ab antiquis nominatum, sed μείωσ. Sed in praefentia illud merito evicit, peffilientiam significatam fuisse. Hominem enim ad mala, quae patiebantur, carminis mentionem accommodabant. Quod si unquam aliud Doricum bellum

Thucydid. Vol. II.
post hoc eos invaserit, & Huiis effe contigerit, verisimiliter hoc modo canent. Oraculum erat Lacedaemoniis reddidit, ab illis, qui hoc noverant, memorabatur, cum ipsis oraculum confulentibus, an bellum esset movendum, Deus respondit, ipsos fore victores, si bellum totis viribus gererent, feque ipsis ope latum dixit. Quod igitur attinet ad oraculum, ea, quae tunc fiebant, cum ipso convenire coniiciebant. Cum autem Peloponnesii in Atticam irrupissent, hic morbus flatim graffari coepit. Nec ipsam Peloponnesium invasit, nec ullo malo eam affeert, quod sit relatu dignum: depaetus vero est Athenas prae- cipue, deinde ex aliis locis ea, quae maxima populi frequentia erant referta. Atque haec quidem sunt ea, quae in morbo evenerunt.

LV. Peloponnesii vero, postquam Atticae planitiem va- starunt, in agrum, qui maritimus appellatur, processerunt ufque ad montem Laurium, ubi sunt argenti fodinae, quas
At the time of the expedition, the Athenians occupied the region west of the Peloponnese, which was renowned for its beauty. After that, they went on to extend their influence eastwards, until they reached Euboea and Androm, where Pericles, as he had already done in the previous campaign, organized an expedition that was as large as the previous one. It is reported that 1000 Athenian ships were assembled for the campaign, and 4000 horsemen were equipped to support this force. These ships, which were adapted for horsemen, were the first to be equipped with sails, and they were accompanied by 50 sailboats. When the Athenian fleet arrived in Attica, the Lacedaemonians were still preparing for battle, and, after they had everything ready, they sailed in their ships, which were equipped for war, and were followed by the rest of the fleet, which consisted of the Chians and Lesbians, with 50 more ships. The Athenian fleet, with its substantial fleet, proceeded to the battlefield, where they fought against the Lacedaemonians, and the outcome of the battle was uncertain. However, it is reported that the Athenians were victorious in this battle, and that the Lacedaemonians were forced to retreat.
folvit, Peloponnesios in Atticae ora maritima verfantes reliquerunt. cumque ad Epidaurum Peloponnesi urbem pervenissent, magnam agri partem vaftarunt, & adorti urbem, in spem quidem eius expugnandae venerunt; res tam ipsis non succeddit. cum autem ab Epidauro solvissent, Troezenium, Haliensem, & Hermionensem agrum vaftarunt: hæc autem omnia loca sunt in maritima Peloponnesi ora. Hinc vero solventes, ad Prafas, agri Laconici oppidum maritimum, pervenerunt, eiusque agrum vaftarunt, & ipsum oppidum ceperunt ac diripuerunt. His autem adventis, domum redierunt. Peloponnesios vero non amplius in Attica verfantes, fed domum reverfus invenerunt.

LVII. Quamdiu autem Peloponnesii in Attica, & Athenienfes in navali expeditione erant, hic morbus & militiae & domi Athenienfes absfumfit. Quamobrem etiam aiunt,
HISTORIAE LIB. II. 85

καὶ ἐν τῇ πόλει. οὕτε καὶ ἐλέχθη, τῶν Πελοποννησίων δεισάντας τὸ νόσημα, ὡς ἐπιθανόντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ πόλει εἶν, καὶ Θάπτοντας αἷμα νομότον, Ἰάσω- σον καὶ τῆς γῆς εἰσέλθει. τῇ δὲ ἑσβολῇ ταύτῃ πλείστων τε χρόνον ἐνέμειναι, καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἑτερον. ἠμέρας γὰρ τεσσαράκοντα μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ Ἀττικῇ ἐγένοντο.

νῃ. Τοῦ δ' αὐτοῦ Ἴφρου, Ἀγγανὸν ὁ Νικίου καὶ Κλεο- πομπᾶς ὁ Κλεινίου, ἐπιτράπηκατο ὅπως Πειρίλέως, λα- βοῦτες τὴν στατικὴν ἕπει τεκνὸς ἐχθράτησα, ἐστράτευσαν [ἐνδὺς] ἐπὶ Χαλκίδας τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ Ποτί- δαιαν ἐπὶ πολιορκομένην. ἀκινόμενοι δὲ, μηχανάς τῇ Ποτιδαια προσφερον, καὶ παντὶ τρόπῳ ἐπειράντο ἔλειν. προχώρησε δὲ αὐτοῖς οὔτε ἡ αἱρέσις τῆς πόλεως, οὔτε τάλας τῆς παρασκευῆς ἁξίως. ἐπιγενομένη γὰρ ἡ νόσος, εἰσαύθη δὴ τάνω ἐπίστευς τοὺς Αθηναίους, οὐ τε

Peloponnesios morbi metu, cum ex trans fugis eum in ur- be graffari intellexissent, simul etiam cum se pelientes vi- derent, citius, quam statuerant, inde discessisse. Hac au- tem expeditione in agro hostili diutissime sunt commorati, totumque vaflarunt. nam quadraginta ferme dies in Atti- ca manferunt.

LVIII. Eadem aestate Agnon Niciae, & Cleopompas Cliniae silius, Pericleis in præitura collegae, suntis copiis, quibus ille fuerat ufus, Chalcidensibus, qui sunt in Thra- cia, & Potidaeae adhuc obsessae bellum statim intulenter. Cum autem venissent, machinas ei ad moverunt, omni ex ope expungare conabantur. Sed neque urbis expugnatio, neque cetera pro apparatus magnitudine ipsis sucedebant. Nam morbus iste superveniens, hic Athenienfes tum gra- viter afflixit, abstumens exercitum, adeo ut & priores Arhe-

LIX. Post secundam vero Peloponnesiorum irruptionem Athenienses, cum ager ipsorum iterum effert vaftatus, & morbus simul & bellum ipsos premeret, fententiam mutavit; & Periclem culpare coeperunt, tum quod sibi suiffet, ut bellum hoc sufciperent, tum etiam quod propter ipsum in has calamitates incidissent. ad compositionem vero cum Lacedaemoniis faciendam animis inclinabant: cum-
que nonnullos legatos ad ipsos misissent, nihil impetrare potuerunt. Tunc autem in maxima dubitatione constituisti, omnisque consiliis inopes, in Periclem invehebantur. Ille vero, cum ipsos ob praeceptem rerum statum indignari videret, omniaque facere, quae ipse speraverat, coactus concionem, (adhuc enim erat exercitus praetor) illos ad fiduciam adhortari, & ira sedata, animos illorum mitigare, omnemque remerum illis adimere volebat. Quamobrem in medium progressus hanc orationem habuit.

LX. *Vestra in me indignatio mihi exspectanti contigis:* (eius enim causas intelligo) atque propterea concionem coegi, ut vos commonesacerem, & vobiscum expostularem, si quid vos haud recte vel mihi succenetus, vel rebus adversis ceditis. Ego enim exilisimo, civitate, cuius universus status manet erectus, maiorem utilitatem privatis hominibus asserre, quam si singulorum ci-
THUCYDIDIS

mēni. καλλίας μὲν γὰρ Φερόμενος ἐνήκ τὸ καθ' ἔκαστον, διὰ Θείρομενής τῆς πατρίδος, οὐδὲν ἦσον ἄναπτολυται κακοτυχών δὲ ἐν εὐτυχώσῃ, πολλῷ μᾶλλον δια-

τῶςται. ὅποτε οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ἤμερας οίᾳ τε Φερείν, εἰς δὲ ἐκαστὸς ταῖς ἑκεῖνης ἀδύνατος, τῶς οὐ χρή πάντας ἀμύνειν αὐτῇ; καὶ μὴ (ὅ νυν ὦ μεῖς δράτε, ταῖς κατ' οἴκουν κακοπρεγίας ἐκπετάληγμένοι) τοῦ καὶ

νῦ τῆς σωτηρίας Ἀδεέσθε, καὶ ἐρρεὶ τὸν παρανέσαντα πολεμεῖν, καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς, ὀι ἔνεγγυται, ὁι αἰτίας ἔχετε. καίτοι ἔμοι τοιούτω ἄνδρι ὁργίζεσθε, ὅς οὐδὲν ἦσον οἴκομεν εἰναι γνώναι τε τὰ θεώς, καὶ ἐμμεθύνησαι ταύτα. Φιλόπολις τε, καὶ χρημάτων κραίσασιν ὄ, τε γὰρ γνῶς, καὶ μὴ παθῶς διδάξασι, ἐν ἱσοῖ εἰ καὶ μὴ ἐνεθυμήθη ὅ, τ' ἐχών ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει δύσφοις, 

vium felicitate privatim floreat, ipsa vero universa iacet affili-

da. Qui enim privatim rem feliciter gerit, si patria evertatur, 

ipsè quoque nihilominus una cum ea perit. Qui vero in republica 

florente rem infeliciter gerit, is longe facilius conservatur. Cum 

igitur república quidem privatæ calamitates suērinere potest, sin-

guli vero publicas ipsius calamitates ferre nequeunt, quomodo 

non convenit universos opem ipsi ferre? nec oportet facere id, 

quod vos nunc facitis, qui, doméstices iaeluris attoniti, reipubli-

cæ salutem deseritis, & me, qui vobis suæt, ut bellum hoc sal-
ciperetis, atque adeo vos ipsos, qui mihi aestenst fateis, acceusă-

tis. Atque mihi tali viro irascimini, qui me nulli secundum esse 
puto, aut in cognoscendis rebus, quæ sunt faciendae, aut etiam 
in his explicandis: quique civitatis in superf amore insignis fun, 

& pecunia inviétus. Nam qui novit, neque aperte docet, perinde 
est ac si nunquam cogita sit. Et qui utrumque habet, sed reipu-

blicheæ est malevolus, is pariter nullum amicum consilium ipsi da-
HISTORIAE LIB. II. 89

bit: sed si hoc etiam illi affuerit, sed pecunia vincatur, hanc unam ob rem cetera omnia venalia habebit. Quare si mihi vel mediocriter haec praeter ceteros adeffe existimantes, me autorem in hoc bello suscipiendo secuti estis, nullo meo merito nunc saltem in turias culpam suflinam.

LXI. Quibus enim, dum ceteris in rebus fortuna secunda utuntur, optio datur, magna est situtitia, si bellum gerant. Sed si necesse erat, aut sedentes finitimis sitim parere, aut periculum subuentes hosce superato servari; is, qui periculum subterfergis, maiorem reprehensionem mercetur, quam ille, qui hoc fortiter suflinuit. Atque ego quidem nunc etiam idem ssum, qui & ante; nec a sententia discedo. Vos vero sententiam mutatis, postquam vobis accidit, ut rebus quidem integris bellum suscipereatis auctoritatem meam fecuti, calamitatibus vero afflictis, poenitentia ducamini; meique consili ratio, propius vestri iudicii imbecilitatem, non refta videatur: quis id quidem, quod molestiam af-
LXII. Quod autem attinet ad belli laborem, & ad vestram opinionem, quâ adduéli veremini ne sit diuturnus, nec tamen furt, ab unoquoque vestrum iam sentitur: communis vero utilitas, quae adhuc est remota, nondum patet. Itaque quia paulo maior rerum conversio, eaque repente incidit, inbecillo abietioque animo eis is ad sententiam vestram tuendam. Repentinus enim & inexpressus casus, & qui maxime praeter opinionem accidit, animum delicit. Quod cum aliis in rebus, tum vero praecipue in hoc morbo vobis accidit. Tamen cum civitatem magnum incolatis, & in instutitis ipsi paribus sitis educati, vos etiam decet animis excelsè gravissimas quasque calamitates suélinere, nec dignitatem delere: (perinde enim homines damnare solent eum, qui per ignaviam deserit suam gloriam, ac eum odisse, qui per confidentiam, alienam affeslat) sed deponentes rerum privataram dolorem, reipublicae succurrere, eiusque salutem tueri.

LXII. Quod autem attinet ad belli laborem, & ad vestram opinionem, quâ adduéli veremini ne sit diuturnus, nec tamen
ideo magis victoriam obtineamus, vobis & illa sufficiant, in quibus iam saepe alias demonstravi, ipsam non rerite suspetendum esse. Declarabo autem hoc quoque, quod neque vos ipsi unquam antehac cogitasse mihi videmini, licet vobis absit, de magnitudine, inquam, imperii; neque ego in superioribus meis orationibus declaravi. Et ne nunc quidem hac oratione userer, quae quandam istiationis speciem habet; nisi vos praeter rationem animis conflaturos viderem. Existimatis enim, vos sociis tantum imperare. Ego vero pronuntio, duarum orbis terrarum partium, terrae & maris, quorum usus est manifestus, alteram totam in vestra possessione potestate esse, non modo quoad nunc tenetis, verum etiam quoad progradit veletis. Nec enim ullus est rex, nec uta alia gens earum, quae nunc vivunt, quae vos cum praesenti classis apparatu navigantes prohibere possit. Itaque constat, illam potentiam non esse conferendam cum usu, vel aedificiorum, vel agri, quia...
bus quasi magnis quibusdam rebus vos privatos putatis: neque vos decet iniquo potius, quam sedato animo rerum iisfarum iaceturam ferre; sed leve quoddam divitiarum decus, & ornamentum haec exsilmare, & negligere: & vobis perficandere, libertatem quidem, si eam fortiter retpinamus & conservemus, haec facile recuperaturam: sed si aliorum imperio pareamus, reliquitatem etiam fortunas, quas iam possidemus, imminutum iri; quod illis, qui quam libertatem produnt, accidere solet. Et neutra in re nos a nostris maioribus degenerare decet, qui res iis non ab alis acceptas, sed suis laboribus partes retinuerunt, & praeterea conservatas nobis tradiderunt. Turpius autem est, rebus, quas possidemus, privari, quam rem infeuditer gerere, dum quae imus. Decet etiam nos adversius hosces ire non solum cum fidentia, sed etiam cum contentione. Gloriatio enim etiam ex felici imperitia vel cuilibet ignavo innascitur. At contentio ei innascitur, qui vel consilio se adversariis superiorem esse confidit. id, quod no-
Thucydides

\( \text{απολέστευν}, \ \text{kai} \ \varepsilon \varepsilon \varepsilon \ \text{επι} \ \text{φων} \ \text{αυτών} \ \text{αυτώματι} \ \text{οίκησειαν}. \ \text{τo} \ \varepsilon \ \text{απραγμόν} \ \text{ού} \ \text{σωζέτει}, \ \text{μη} \ \text{μετα} \ \text{τoύ} \ \text{δραστηρίου} \ \text{τεταγμένον}, \ \text{ουδε} \ \text{εν} \ \text{άρχωσε} \ \text{τόλει} \ \text{εμφερε}, \ \text{αλλ'} \ \text{εν} \ \text{υπηκόω}, \ \text{αρο} \ \text{Φαλος} \ \text{δουλεύειν.}
\)

\( \text{εδ'}. \ \text{Τμείς} \ \varepsilon \ \text{μήτε} \ \text{υπό} \ \text{τών} \ \text{τοιούτων} \ \text{πολιτών} \ \text{παράγεσθε}, \ \text{μήτε} \ \varepsilon \ \text{με} \ \text{οργής} \ \varepsilon \ \text{χετε}, \ \text{ω} \ \text{kai} \ \text{αυτώ} \ \text{ζων διέγνωτε} \ \text{πολεμεῖν}) \ \varepsilon \ \text{και} \ \text{επελθόντες} \ \text{οι} \ \text{εναντίως} \ \text{εδρασαν} \ \text{άπερ} \ \text{εκός} \ \text{η}, \ \text{μη} \ \text{εθελησάντων} \ \text{υρέων} \ \text{υπακούσ}εν. \ \text{επεί} \ \text{γεγένηται} \ \text{τε} \ \text{πέρεα} \ \text{ων} \ \text{προσεδεχόμεθα} \ \text{η} \ \text{νόσος} \ \text{ιδε} \ (\ \text{πράγμα} \ \text{μόνων} \ \text{οτ} \ \text{τών} \ \text{πάντων} \ \text{ελπίδος} \ \text{κρείστων} \ \text{γεγενημένον}) \ \varepsilon \ \text{και} \ \text{δι} \ \text{αυτήν} \ \text{οιδ'} \ \text{οτι} \ \text{μέρος} \ \text{τί} \ \text{μάλλον} \ \text{ετι} \ \text{μιτούμαι} \ \text{ου} \ \text{δίκαιος}, \ \text{ει} \ \text{μη} \ \text{kαι} \ \text{οταν} \ \text{παρα} \ \text{λόγο} \ \text{τι} \ \text{ευ} \ \text{πράξετε}, \ \text{εμ} \ \text{αναβηστε} \ \text{εφειν} \ \text{κερη} \ \text{τα} \ \text{δει} \ \text{μόνα} \ \text{αναγκαίως}, \ \text{τα} \ \text{τα} \ \text{απο} \ \text{των} \ \text{πολεμίων} \ \text{ανδρείως}. \)

\( \text{funt cupidi, si ceteris quoque idem persuaderent, & si forte liberi, & arbitratu suo viventes, per se, & seorsum ab aliis civitatem incoherent, eam protinus perderent. Etenim tranquillitas, nisi cum agendi studio sit coniuncta, servari non potest; neque civitati principatum obtinenti, sed subditae, quietam securamque agere servitutem conducit.}
\)

\( \text{LXIV. Vos vero neque ab huissimodi civibus decipiamini, neque mihi succensatis, (cui vos etiam de bello gerendo seorsum effis) licet hoslices, qui nobis bellum intulerint, fecerint ea, quae illos facturos esse verisimile erat, quia vos ipsos parere nolueris. quandoquidem morbus iste praeter omnem nostram exspectationem accidit, (res profecto, quae una omnium spem superarit) eiusque causa magna ex parte me in longe maiora vestrum odia incurrisse fecio. sed immerito, nisi etiam cum aliquid praeter vestram exspectationem feliciter gesseritis, mihi tribuatis. Mala enim, quae divinitus accidunt, necessario; quae ab hoslibus proficiscuntur,}
\)
HISTORIAE LIB. II. 95

tauta gai in ebe tute ty poliei ptoteron te in, vin te
mu en uune kouloub. ynotu de onmecu megiostou autu
exouses en pasin anbrwteis, dia to taus evmepoias mu
einev pleistta de sormata kai ponous analyneblan pol-
leme, kai duname muveistn dvm mexei too de katekme-
nei, ef es avides taus epitigymnomeneis, en kai vin vpevdw-
men pote (panta gai pefukve kai elastosvosthai) 
mymne kataleleixetai: Ellhynw te, sti Ellhnes
pleisttn de prame, kai polemes muveistois antestoxe-
meu, prs te evmitanta, kai kath ekastou stpolin
te taus pasin evperotatn kai muveisth oikhsamevn. kai-
tei taunta o mnu ustrangmev mevraiv av, de drel en
beulomev, kai autox xihwseie ei de tis mu xekhsita, 
Ovntse, to de xivesthai kai autox eivne en tiv
pervnti, pansi mev utprie dei soti xeteroi xeteron

fortiter sunt ferenda. haec enim & antea in huius civistatis more
posta erant; nunc vero cavete, ne in vobis prohibeantur, neve
a vobis dissolvantur. Sciat autem, hanc urbern maximum nomen
apud omnes mortales consecutam, quod rebus adversis minime
cedat; eamque & plurimos milites ac labores bello impendisse,
maximamque potentiam ad hoc usque tempus habuisse, cuius apud
posieros ex ueternum, etiamst tandem aliquando succumbamus,
(natura enim comparatum est, ut omnia decrescant) memoria re-
linquetur: quod videlicet nos Graeci plurimorum Graecorum im-
perium iam obinuerimus, & gravissima bella, tum adversus uni-
versos, tum adversus singulos, suflinerimus, praeterea quod ur-
bem rerum omnium copia instrutissimam, & frequentissimam in-
coluerimus. Quamquam is quidem, qui legnis est, haec vituperab-
bit: sed qui est agendi studiosus, ipse quoque aemulabitur. si
quis vero non possideat, invidebit. Ceterum alius invisos & gra-
ves in praefentia esse omnibus contingit, quotquot alteri alteris imperare voluerant. Qui vero maximarum rerum gratia suscipit invidiam, is quidem rete sibi consulit. Odium enim non diu durat: sed & praefens splendor, & gloria in posserum perpetuo celebenda relinquitur. Vos igitur, quod in reliquum tempus honesfum futurum est, nec est in praefenti inhonestum, cogitatione propicientes, praefenti animorum alacritate utrumque quaeratis: neque ullam caduceatorem ad Lacedaemonios mittatis, neque significationem detis, vos praefentibus incommodis premi. Nam qui in calamitatibus animo minimum afflictantur, & re ipsa plurimum ipsis resflunt, isti & publice & privatim omnium sunt praefamenti.
plius mittebant, & in bellum animis impensius incumbebant; sed privatim calamitates, quibus premebantur, aegrevebant. Pauper quidem, quod, tenuiores facultates habens, bellum ingressus effet, & tamen his ipsis privatus effet. Illi vero, qui opibus pollebant, quod egregia in agris praedia, villarque magnifice aedificatas, & sumtuoosa supellefili instructas amississent: sed, quod omnium erat gravissimum, quod pro pace bellum haberent. Nec prius universi iram, quam in eum conceperant, deposuerunt, quam eum pecunia multatarunt. Rurfus ramen non multo post (id quod vulgus facere solet) ipsum belli ducem elegerunt, eique rerum omnium administrationem commiferunt: quod domestici quidem lubus, & iacturae, quam finguli privatim fecerant, dolorem iam minus sentirent; ipsum vero in rebus, quibus universa civitas indigebat, administrandis, plurimi faciendum esse indicarent. Quamdui enim reipublicae praefuit in pace, eam moderate rexit,
T H U C Y D I D I S

gestis, qui quoque filii filiōrum vivēbant autem, quaeque bona fide tutatus est; eiusmodque sub imperio ad maximam potentiam evocata erat. Postquam autem hoc bellum susceperunt, in hoc etiam ille reipublicae vires videtur praeventi. Duos autem annos & sex menses a bello moto praeterea vixit: & post eius mortem, eius providentia in bello magis cognita est. Ille enim dicebat, videre viribus, si quiescerent, rebuque nauticis operam darent; neque novum imperium quaererent, dum hoc bellum gererent; neque rempublicam in discrimen vocarent. Illis vero & haec omnia contra egerunt, & alia, quae ad hoc bellum pertinere non videbantur, ob privatam ambitionem, & privatos quaeclius, in suum sociorumque perniciem administrarunt. Nam cum ea, quae gendar saucipiebant, feliciter succedebant, honor & fructus ad privatos potius, quam ad rempublicam redibat: cum vero infeliciter succedebant, reipublicae detrimentum in
HISTORIAE LIB. II.  

vos m.e n duxatos atque t ui reiimmati, et tui gnoma, ephemerat ton te diaconis adeaeotes genemeneos, mateixe to plheos eleusis, kai ouc ygeto mallovi ut aui tonic auios yge, die to me, automevos ex ou prosekonton toin duxamen, pros ydonin ti legenin, all' echei et aiwstei kai tpros orhyni ti antentein. opte yon aiostot tui autous para kairos ubre, Tharosynatas, legan kataplastei epi to Debeii Thas kai deidota ai allagon, antikathisth panin epi to Tharosyn. egnyneto te legan m.e n, demepratia, erog whe, uto to pros toon andreos arxh. oi de austeren, istic autoi malleo pros allalhous oth, kai oregomenes tou pros toon ekaustes ygenes Thas, eraponto kai ydsan tui oth kai to pragmatei evndiavai. ex hoc bello afferebant. Huius autem rei haec fuit causa, quod cum ille & dignitate & conflilio polleret, & manifeste omnium civium integerrimus esset, ut nullis pecuniae munericibus se corrupti pateretur, plebem in officio liberaliter contineret, nec ab ea magis regeretur, quam ipse eam regeret. Nam cum non malis artibus potentiam adeptus esset, ad multitudinis voluntatem nihil dicebat: sed eam pro sua auctoritate castrigare, quin etiam nonnullis in rebus ei palam adversari poterat. Quoties igitur eos aliquid intempestive ac petulantiae confidentia pulsos audere animadvertet, eos, incufo metu, dicendo reprimebat. Contra vero, eos temere & abisque causa trepidantes ad fiduciam reducebat. Quare verbo quidem erat dominatus popularis; sed re ipsa penes primarium populi virum principatum erat. Qui vero eum sunt secuti, cum potius inter se dignitate pares essent, & eorum singuli principem in republica locum affectarent, omnia ad populi voluntatem
Unde cum multis alii in rebus peccatum est, (ut in ample civitate, & quae principatum obinet, accidere plerumque solet) tum etiam in expeditione in Siciliam facta, quae subcepta est non tam peccato iudicii, & culpa eorum, ad quos ipsi Athenienses proficiscabantur, quam illorum, qui claffem illam emiserunt, qui non cognoscebant ea, quae fuis illuc profectis conducebant: sed propter privatas simulatae, de populi principatu contendentes, & res, quae militiae gerebantur, debilitarunt, & domi totum republicae statum mutuis discordiis tunc pri- mum conturbarunt. Quamvis autem in Sicilia rem infelici- rer geffisset, & cum alium apparatum, tum etiam mai- rem classis partem amississet, & in ipsa urbe seditione iam laborarent, tamen tres annos reflicerunt & prioribus ho- fibus, & Siculis, qui se illis adiunxerant, quin etiam ple- risque sociorum, qui ab ipsis defecerant: mox etiam Cy-
Maio ex
cuncto.

ro, regis Perfarum filio, qui se Lacedaemonis adiumxerat, & pecunias Peloponnesiis ad classem dederat. Nec prius hostibus imperio cesserunt, quam ipsi mutuis discordiis collisi conciderunt. Tanta prudentia tunc in Pericle fuit, qua ceteros cives longe superans, civitatem Peloponnesiis eo bello vel facillime superiorem fore praeverat.


G 3
PXCYDIDIS

Κερίνθιος, καὶ Λακεδαιμονίαν πρέσβεις, Ἀνέριστος, καὶ Νικέλαιος, καὶ Πρατόδημος, καὶ Τεγεάτης Τιμα-γόρας, καὶ Ἀργείων ἰδία, Πόλις, πορευόμενοι ἐς τὴν Ἀσίαν ὡς βασιλέα, εἰς τοὺς πείσεις αὐτὸν χρῆματα τε παρέχειν καὶ ἕμπεπλεμεῖν, ἐφευρόνται ὡς Σιτάλκην πρῶτον τὸν Θηρέω ἐς Θράκην, Βουλόμενοι πεῖσαι τε αὐ-τῶν, εἰ δύναι το, μεταστάντα τῆς Ἀθηναίων ἕμμαχίας, στρατεύσαι εἰπὶ τὴν Ποτίδαιαν, ὡς ἔνα στρατεύμα τῶν Ἀθηναίων πολιορκοῦν καὶ παῖσαι Βοσέας τε αὐτῶς, καὶ ἄπει ἀρμυντο, ὅτι ἐκεῖνον πορευθήναι πέραν τοῦ Ἐλ-κυστόντος ὡς Φαινάκης τὸν Φαρνάβαζον, ὃς αὐτοῦς ἐμελλεῖν ὡς βασιλέα ἂν αστερέων. παρατύχοντες δὲ Ἀθηναίων πρέσβεις, Λέαρχος οἱ Καλλιμάχου, καὶ Ἀμενιάδης οἱ Φιλήμονος παρὰ τῷ Σιτάλκῃ, πεῖσον;

LXVII. Eadem aequalis iam extrema, Aristheus Corinthius, & Lacedaemoniorum legati, Aneristus, Nicolaus, Pratom- demus, & Timagoras Tegates, & suo nomine Polis Argivus, dum iter facerent in Asia ad regem, si quâ ra- tione ei persuadere posseant, ut ibi pecuniam daretur, belli- que societatem secum inirent, primum in Thracam ad Sitalcem Terae filium iverunt, cupientes, si posset, ei per- suadere, ut reliqua Athenienfium societatem, ad fuam transtiret, & coniunctis armis secum Potidaenam inret, ubi erat Athenienfium exercitus, qui urbem obsidebat; utque eos fuisset auxiliis iuvandi finem faceret, sibique adesse, ut illo adiuvante, qui proficiscerentur, ire posset trans Hellae- pontum ad Pharmacen Pharnabazi filium, qui eos ad re- gem erat deducetur. Sed cum forte Athenienfium legati, Learcium Callimachi, & Ameniades Philemonis filius, apud Sitalcem tunc adeissent, Sadoco Sitalcae filio, qui civis
Atheniensis factus fuerat, persuaserunt, ut eos sibi tradaret, ne, si ad regem transivissent, quantum in ipso situm esset, illi suae civitati nocerent. Ille vero corum verbis adductus, illos, dum per Thraciam iter facerent ad navigium, quo Hellefopontum erant traiecturi, antequam id conscenderent, comprehendit, missis aliis quibusdam cum Learcho & Ameniaede illosque his tradi iussit. Hi vero eos acceptos Athenas derulerunt. Qui cum eo pervenissent, Athenienses veriti, ne Aristeus, si evasisset, longe pluribus maleficiis se afficeret, quia eum & ante rerum omnium, quae ad Potidaeam, & in Thracia gestae fuerant, autoremuisse constabat, omnes eodem die, indemnatos, & quaedam dicere volentes, interfecerunt, & in profundas fossas deiecerunt: aequum esse cenfentes, parem gratiam Lacedaemoniis referre, eolque eodem modo tradaret, quo
LXVIII. Sub idem tempus, extrema iam aestate, & Ambraciotae, cum ipsi, tum etiam multi barbari, quos ex suis sedibus excitabant, expeditionem fecerunt adversus Argos Amphilochicum, ceteramque Amphilochiam. Inimicitiae autem, quae ipsis cum Argivis intercesserat, hinc initium duxerunt. Argos Amphilochicum, & reliquam Amphilochiam, Amphilochus Amphiarai filius, post bellum Troianum, domum reversus, cum rerum status, qui Argis erat, ei non placeret, condidit in sinu Ambracico,

LXIX. Ineunte autem hieme, Athenienses viginti na¬ves, & Phormionem ducem circa Peloponnesium miserunt: qui ex belli fede, quam Naupaethi habebat, proficisciens; diligenter observabat, ne quis Corintho, & ex sinu Crı-
HISTORIAE LIB. II. 107

μηδένα, μήτε ἐσπλείν ἐτέρας δε ἐς ἔπι Καρίας καὶ Λυ-κίας, καὶ Μελήσανδρον στρατηγὸν, ὅπως ταῦτα τε ἀργυρολογῶσι, καὶ τὸ λυκτικὸν τῶν Πελοποννήσιων μὴ ἔσωσι, αὐτόνθεν ὀρμάμενοι, βλάπτει τὸν πλὴν τῶν ὀλυ-κάδων τῶν ἀπὸ Φασηλίδος καὶ Φινίκης, καὶ τῆς ἑκεί-θεν ἡτέρων, ἀναβὰς δὲ στρατιὰ Ἀθηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεὼν καὶ τῶν ἑγκρέα ὃς τὴν Λυκίαν ὁ Μελήσαν-δρος, ἀπεβάνῃς, καὶ τῆς στρατιᾷς μέρος τῇ διέθειε, νυσθείς μάχας.

ο. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Ποτίδαιαται, ἐπειδὴ ὑπέκειτο ἐθύμαντο πολυρεκαμείναι ἀντέχειν, ἀλλ᾽ αἰτεῖ τε ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐσβολαὶ Πελοποννήσιων οὐδὲν μᾶλλον ἀπαντήσασαν τὸς ᾿Αθηναίων, ο, τε οῖτε ἐπελελυθεῖτο, καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπεγεγέντο αὐτοῖς ἥδη βρότεως περὶ ἀναγκαίας, καὶ τινὲς καὶ ἀλλήλων ἐγεύντο, οὕτω

faeo enavigaret, neve eo intraret. alias etiam sex in Ca-"riam, & Lyciam, & Melesandrum ducem miserunt, ut pe-cunias ab iftarum regionum incolis exigerent; neque one-raria navigia ex Phaselide, & Phoenice, & ex illa conti-nente proficucientia, a Peloponnefis latronibus, qui ex ipsa Peloponnefo veniebant, infestari sinerent. Melesander autem cum exercitu Athenienfium, & sociorum, qui navi-bus simul vehebantur, in Lyciam ingressus, proelio su-peratus occidit, & quandam copiarum partem amisit.

LXX. Eadem hieme Potidaeatae, cum diutius obficio-nem tolerare non poßenit, & Peloponnefiorum irruptiones in Atticam factae nihilò magis Athenienses removerent, & res frumentaria defeciffet, & alia multa praeterea pro neceffario viéntu illic iam accidissent, quin etiam nonnulli mutuo se gaftaffent, ita demum in colloquium de deditio-
o̜a lógou̜ς προσφέρου̜ς περί ἐμμηδασθε̜ως το̜ῖς στρατη̜γο̜ῖς τῶν Ἀθηναῖων το̜ῖς ἔπι σφίσι τεταγμένωσι̜ς, Ἑνο̜-Φώντι τε τῷ Εὐριπίδου, καὶ Ἑστιοδόρῳ τῷ Ἀριστοκλεί̜δου, καὶ Φανομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. οἱ δὲ προσεδέ-ζαντο, ὀρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐν χαρίς χειμερινῶς, ἀναλωκυίας τῇ ἡδῷ τῆς πόλεως δισχύλια τάλαντα ἐς τὴν πολιορκίαν. ἐπὶ τοῖσδε οὐν ἐνεβήσαν, ἔξελθείς αὐτοὺς, καὶ παιδάς καὶ γυναῖκας, καὶ τοὺς ἐπικούρους, ἔνω ἐν ἰματίῳ, γυναίκας δὲ ἐν ὅδωι καὶ ἀργυρίων τῷ ὀρτῶν ἐχοντας ἐφόδιον. καὶ οἱ μὲν, ὑπόστους ἐξέλθουσα ἐς τῇ Χαλκιδικῇ, καὶ ἐκαστὸς ἦ ἐδύνατο. Ἀθηναῖοι δὲ τοὺς τε στρατηγοὺς ἐπητιάσαντο ὅτι ἐνευτὼν ἐνεβήσαν (ἐνεμίζον γε ἐν πρατήσαι τῆς πόλεως ἦ ἐβούλοντο) καὶ ὑστερον ἐποίους ἐαυτῶν ne venerunt cum Atheniensium ducibus, quibus ea urbis obsidenda cura mandata fuerat, Xenophonte Euripidis, Heftiodoro Ariftoclidae, & Phanomacho Callimachi filio. Illi vero conditiones oblatae acceperunt, tum quod exercitum in loco frigido magna incommoda ferre animadverterent, tum eiam quod respublica duo talentorum millia in illam obsidionem iam impendisset. His igitur conditionibus deditionem fecerunt, ut ipsi exirent, & liberi, & uxorces, & milites auxiliarii, cum privis tunicis, feminae vero cum binis, cumque certa singuli ad viaticum pecunia. Atque hi quidem interposita fide publica egregii abierunt, & in agrum Chaldicicum, & quo quisque potuit. Athenienses vero ducibus crimini dederunt, quod populi inuiflu compositionem feciffent; (exifimabant enim, illos urbei expugnare potuisse, quemadmodum volebant) postea vero colonos ex suo corpore Poritdaeam miserunt, cam-
que incoluerunt. Atque haec quidem hac hieme sunt festa; & secundus huius belli annus finitus est, quod Thu-ucyditae conscripte.

LXXI. Ineunte aetate, Peloponnesii, eorumque socii in Atticam quidem nullam irruptionem fecerunt: sed cum copiis adversus Plataeam ieronunt. Archadamus vero Zeuxidami filius, Lacedaemoniorum rex, illis praeerat, & castris positis agrum valetudinos erat. Sed Plataeens, legatis statim ad ipsum missis, haec dixerunt: Archidame, & Lacedaemonii, neque iusste, neque ex dignitate vestra, patrumque vestrorum facitis, qui agrum Plataeensem hostiliter invaditis. Pausanias enim Cleombroti filius, Lacedaemonius, qui Graeciam Medorum dominatu liberavit, cum Graecis, qui pugnae apud nos commissae idem periculum subire voluerunt, cum vi inimas Iovi
LXXXII. Cum autem Plataensibus haec dixissent, Archidamus illorum orationem excipiens, haec respondit: Aequa...
et vestra oratio, viri Plataenês, si verbis faela respondent. Quemadmodumigitur Pausaniâs vobis praefitiit, cum vos ipsi vestro iure vivatis, tum etiam alios pro vestra virili parte in libertatem vindicatis, quotquot eadem pericula tunc vobiscum subierunt, et eiußdem foederis, ac iurisuriandi participes fuerunt, & qui nunc Atheniensibus serviunt. Nam vestri ipsorum causa, & alienorum in libertatem afferendorum gratia, tantus apparatus tunc saeïus fuit, tantumque bellum sùit susceptum, cùius libertatis, cum vos quoque maxime participes fueritis, insururandum etiam servitis: fin minus, (ad quae vel ante vos iam invitavimus,) quiescátis, res vestras possidentes, ac neutrorum partes sequamini, & utroque quidem amicitiae causa, neutros vero bellù gratia recipiatis. Attque haec quidem nobis placet. Archidamus igitur haec dixit. Plataensium vero legati, his auditis, in urbe redierunt, cumque rem ad populum retulissent, Archidamo responderunt: Nihil a fe eorum, quae ab ipso pete-
THUCYDIDIS

III. Illi vero, his auditis, in urbem redierunt. cumque his de rebus cum multitudine consultarent, respon-

bantur, sine Atheniensibus fieri posse. Suos quippe liberos & consinges apud illos esse. Seque toti civitati timere, ne post ipsorum discellum, Athenienses venirent, & impedirent, aut etiam Thebani, propterea quod cautum esset de utrisque recipiendis, suam urbem rursum occupare conarentur. Ille vero illos bene sperare iubens, ad haec respondit: Vos igitur urbem & aedificia nobis Lacedaemoniis tradite, & fines agris demonstrate, & numerum vestrarum arborum, & quidquid aliud in numerum cadere potesset vos vero abite, quocunque multis, quandiu bellum duraret. Ubi autem hoc fieret consexpectum, reddemus. Interea vero, ut depos-tum servabimus, agrum colentes, & tributum pendentes, quod vobis suppetere posset.

LXXIII. Illi vero, his auditis, in urbem redierunt. cumque his de rebus cum multitudine consultarent, respon-
historiae lib. ii.

113

βούλονται ἣ προκαλεῖται, Ἀθηναίοις κενώσας πρῶτον, δέ, ἰδίᾳ τε πείθοντι αὐτούς, πείθεν ταῦτα. μέχρι δὲ τούτου, σπείρασα τοῖς σέκους ἐκέλευσαν, καὶ τὴν γὰρ μὴ δημίουν. ἀπείκονισε τοῖς εἰς πείσθαι ἐν αἷς εἰκὸς ἡν κοιμηθεῖναι, καὶ τὴν γὰρ ὑπὸς ἐτέρωθη. ἐλθόντες δὲ οἱ Πλαταίησι προσβείς ὡς τοὺς Ἀθηναίους, καὶ βουλευόμενοι μετ' αὐτῶν, πάλιν ἠλίθιον ἀπαγγέλλοντες τοὺς ἐν τῇ πόλει τοιάδε. οὗτ' ἐν τῷ προτού χρόνῳ, ὧν ἀνδρεύσει Πλαταίης, ἡθὲν εὐχάριστον ἐγενόμεθα, Ἀθηναίοι δασὺν ἐν εὐδείᾳ ἠμᾶς προέθεσαν ἀδικομένους, οὕτω τῶν περιάλεξαν, βοηθοῖσιν δὲ κατὰ δύναμιν. ἐπισκέπτοντοι τῇ ὁρίῳ, πρὸς τῶν ἔρκων οὐσί αὐτὰς ἐμοίσαν, μεθὲν νεωτέρεισιν περὶ τῆς ἐμφασίας.

οὐ. Ταῦτα τῶν προσβες ἀπαγγέλλαντων, οἱ Πλαταίης ἐβουλεύσαντο Ἀθηναίους μὴ προδίδοναι, ἀλλ' ἔνακτον: Se velle conditiones sibi ab eo oblatas cum Atheniensibus prius communicare; & si illis persuadere posset, se ad haec facienda paratos esse. Inter era vero petierunt, ut inducias secum faceret, & ab agro vaftando sibi temperaret. Ille vero inducias fecit tot dierum, intra quot verisimile videbatur, responsum Athenis afferri posse; & ab agro vaftando sibi temperavit. Plataeenses vero legari ad Athenienses profecti, & agitato cum illis consilio, redierunt, haecque civitati retulerunt: Neque in superiore tempore, viri Plataeenses, ex quo societatem inimimus, Athenienses dicens, se passos esse nobis iniuriam fieri, neque nunc passuros; at pro viribus opem lateros: vobisque mandant, per iusiurandum, quod veslri patres iurarannt, ne quid novi in societate moliamini.

LXXIV. Cum legati haec renuntiasissent, Plataeenses decreverunt, non deferere Athenienses; sed pati & agrum Thucydid. Vol. II.
THUCYDIDIS

ante fuos oculos valetari, si necesse effet, & perferre, quid-quid aliud contingere posset: nec quemquam amplius emittere, sed ex muris respondere, se non posse facere ea, quae a Lacedaemoniis petebantur. Cum autem hoc responsum illis dedissent; tunc vero rex Archidamus primum Deos & heroës indigenas contentari coeperit, his verbis: Dii, quo-quot agri Plataenfis praefides eslis, & heroës, tesles eftote, neque primum, cum ifli societatis iuisurandum prius violarint, nos in hunc agrum iniufte veniffe, in quo patres noftri poft vota vobis nuncupata, Medos superarunt, & quem Graecis benignum praebuijis, ut in eo dimicarent: neque nunc, si quid faciamus, nos iniufte failuros. nam cum multas, aequasque conditiones ob- tulerimus, nihil ab illis impretrare potuimus. Tesles igitur eftote, illos quidem, qui nos iniuriiis provocarunt, pro iniuriiis illatis
poenas nobis daturos: nos vero, qui bellum ipsis iure inferimus, merito poenas de illis sumturos.

LXXV. His verbis Deos obteftatus, aciem ad proelium instinxit. Ac primum quidem ipsos, ne quis amplius exiret, circumvallavit arboribus, quas ceciderant. Deinde vero aggerem ad urbem aggererunt, illam propediem expugnatum iri sperantes, tanta militum manu in opere occupata. Itaque caefam e Citharense materiam aggeri utrinque adhibebant, florcarum infar, murorum loco admoventes, ne humus aggefla latius diffunderetur. In hunc autem aggerem ingerebant ligna, lapides, humum, et quid aliud inieciit ad opus absolvendum facere videbatur. In hoc autem aggeris opere septuaginta dies cum toridem noflibus coniunctos continenter consumserunt, ita inter se opus quietis gratia partiti, ut alii quidem materiam congererent, alii vero somnum & cibum caperent. Er Lace daemonii, qui peregrinis singularum civitatum militibus.
praerant, operi praepositi, ad opus urgebant. Plataeenfes vero hunc aggerem extolli cernentes, murum ligneum composuerunt, sibiique muris imposuerunt ab illa parte, qua agger excitabatur; alterumque murum lateritium intra ligneum aedificarunt, materiam ex vicinis aedibus, quas demoliebantur, detrahentes. Lignis autem internexis materiam colligabant, ne succrescens aedificarium effet. Habebat autem munimenta obiecta, quibus protegeretur, coria, & centones; ut & qui in opere erant occupati, & ligna ipfa nullis igniferis missilibus peterentur; utque in tuto essent. Murus autem in magnam altitudinem extollebatur, & agger non segnius ex adverso contra ipsum surgebatur. Plataeenfes vero tale quiddam excogitans. Intercessit muro, qua agger urbi imminebat, illius humum in eam importabant.

LXXVI. At Peloponnesii, hac re cognita, coenum in
cratibus arundineis involventes, in aggeris partem humo subtraeta divisam conicerunt, ne, sicut humus diffluens, in urbem portaretur. Illi vero ifto conatu exclusi, ab hoc quidem abstinuerunt: sed cuniculos egerunt, eosque constictura ab urbe sub ipsum aggerem dirigentes, humum ad se rursus subducere coeperunt; diuque illos, qui foris erant, latuerunt, adeo ut illis humum etiam atque etiam aggerentibus, minus tamen opus absolverent, quod ipsorum agger deorsum subducere tur, & in partem, quae evacuabatur, semper subsidens caderet. Sed veriti, se ne sic quidem paucos multis refistiere posse, hoc quoque excogetarunt: magnum quidem aedificium, quod aggeri oppositum extrusebatur, aedificare desierunt; at ab utroque eius latere dueto initio, qua muro humiliori, cum altero urbis muro coniungebatur, murum lunata forma urbem verfus ducere coeperunt, ut si magnus caperetur, hic hostibus refistiret, eosque novum aggerem ad eum rursus aggerere co-
autō χαύν' καὶ προκρωποῦντας εἶσω, διπλασιόν τε πόλον ἐχειν, καὶ ἐν ἀμφιβολῷ μᾶλλον γίγνεσθαι. ἀμα δὲ τῇ χώσει καὶ μηχανὰς προσδύγου τῇ πόλει οἱ Πελοποννησιοί μίαν μὲν, ἢ τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος κατὰ τὸ χώμα προσαχθεῖσα, ἐπὶ μέγα τε κατέστησε, καὶ τους Πλαταϊκοὺς ἐφέβησεν ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τείχους, ἢς βρόχους τε περιβάλλοντες ἀνέκλων οἱ Πλαταιῆς, καὶ δοκεῖς μεγάλας ἀρτήσαντες ἀλύσεις μακράις σιδήραις ἀπὸ τῆς τομῆς ἐκατέρωθεν, ἀπὸ κεραυνῶν δύο ἐπικεκλυμένων, καὶ ὑπερτεινοῦσι τε, ὑπὲρ τοῦ τείχους ἀνελκυσάντες ἐναρκοῦσι, ὅτότε προσπεσείν Ἁῖ η τῇ μέλλας ἡ μηχανή, ἀφίεσαν τὴν δοκεῖν καλαρρίς ταῖς ἀλύσεις, καὶ εὗ διὰ χειρὸς ἑχοῦσι. ἢ δὲ, ὥμη ἐμπιπτοῦσα, ἀπεκαύλισε τὸ προέχον τῆς ἐμμολῆς.

οὗ. Μετὰ δὲ τούτῳ οἱ Πελοποννησιοὶ, ὥς αἱ τε μηχαναὶ οὐδεν ὡφέλουν, καὶ τῷ χώματι τὸ ἀντειχίσμα geret; & ulterius procedentes, duplicem laborem sufline-re, & in maiore periculo constituì. Peloponnesii vero dum aggerem iaccrent, simil etiam urbi machinas ad moverunt: unam quidem, quae per aggerem admotis, magnam ingen-tis illius aedificii partem conquassavit, & Plataeensès per-terrefecit: alias vero ab alia muri parte, quas ipsis Pla- taeensès laquals circumieftis reflevebant, & trabes ingen-tes, quas ab ultero capite longis ferreis catenis suspende-rant, ex binis antenna surre murum inclinatis ac pro-minentibus transversas fursum tradebant, & quoties ma-china aliquam muri partem petitura erat, trabem laxatis catenis, atque e manu remissis, cum impetu demittebant. illa vero cum impetu delata, prominens roffrum refringebeat.

LXXVII. Postea vero Peloponnesii, cum machinate ni-
hil proferent, & adversus aggerem munitio erigeretur, exiftimantes præfentibus terroribus urbem capi non posse, se ad eam muro cingendam parabant. Ipsis tamen urbem prius igne tentare placuit, si posse coorto vento eam incendere, quod spatiofa non esset. Nullum enim oppugnationis genus intentatum praetermittebat, si forte sine fumtu & obsidione in suam potestatem redigere posset. Comportatos igitur materiae fasciculos primum quidem in eam partem, quae erat inter murum & aggerem, ex ipso aggere coniecerunt. Cum autem propter tantam hominem manum celeriter fuisset replera, in reliquum etiam urbem, quantum de loco superiore plurimum occupare potuerunt, materiam congegerunt: eamque iniecito igne, cum sulphure & pice, incenderunt; tantaque flamma excitata erat, quantam nullus unquam ad illum usque tempus faltem manu excitatam viderat. Iam enim & alias arbores, quae sunt

H 4

in montium silvis, cafu, vi ventorum, mutuo concurru

collisae, ignem, flammamque ex hoc conceptam emife-
unt. Hoc vero incendium & magnum exfilit, & Plataeens-

ses, qui cetera vitarant, propemodum absunfet. Nam in-
tra ad complures urbis regiones accedere tutum non erat.
Quod fì ventus fecundus (ut adverfarii speraverant) ad
ipsam accessifet, effugere non potuifent. Nunc vero hoc
etiam accidiffe furtur, magnam vim aquae de coelo cum to-
nitrus effufae flammam refinxiffe, & ita periculo liberalfse.

LXXVIII. Peloponnefii vero, cum hoc quoque conatu
frufrati fuiffent, quadam copiarum parte ibi relieta, &
ceteris dimiffis, muro urbem undique cingere coeperunt,
ambitus loco inter fingulas civitates distributo. Foffa au-
tem erat, & interna, & externa, ex qua lateres fecerunt.
Postquam autem totum opus absolutum fuit sub Arcfuri
ortum, praefidio ad dimidii muri custodiam relifo, (nam
HISTORIAE LIB. II.

Huiusmodi eadematem, simul atque expeditio contra Plataenfes est a Lacedaemoniis suscepta, Athenienses cum duobus millibus sui corporis militum graviter armatorum, & ducentis equitibus, bellum intulerunt Chalcidensibus, qui sunt in Thracia, & Botitiaeis, frumento

alterum dimidium Boeoti custodiebant) cum exercitu redierunt, & ali ab aliis digressi, in suas quique urbes se receperunt. Plataenfes vero liberos, uxores, & maximos quosque natu, & hominum nullius usus multirudinem iam ante Athenas exportarant. Ipsi vero, qui reliqui obfidebantur, erant numero quadringenti, & Athenienses obloginta, & centum ac decem mulieres, quae panem faciebant. Tot erant universi, cum obsidionem tolerare coeperunt: nec ullus alius aut servus, aut liber in urbe erat. Huiusmodiigitur fuit obsidio contra Plataenfes instituta.

LXXIX. Eadem autem aestate, simul atque expeditio contra Plataenfes est a Lacedaemoniis suscepta, Athenienses cum duobus millibus sui corporis militum graviter armatorum, & ducentis equitibus, bellum intulerunt Chalcidensibus, qui sunt in Thracia, & Botitiaeis, frumento
iam maturo. His vero praeerat Xenophon Euripidis filius, cum duobus aliis ducibus. Cum autem ad Spartolum Botticam copias duxissent, frumentum corrupserunt. Haec autem civitas quorundam civium opera, qui hoc moliebantur, deditionem factura videbat. Sed cum adversae factionis homines, qui haec pati nobeabant, Olynthum nuntios auxilium petituros ante mississent, gravis armaturae milites venerunt, & reliquos exercitus ad urbis custodiem. Qui cum Spartolo adversus hostem prodisset, Athenienfes proelium ad ipsam urbem cum eo committerunt. Et Chalcidensium gravis armatura, & cum illis nonnulli auxiliarii milites ab Atheniensibus vincuntur, & in urbem se re- cipiunt. Chalcidensium vero equitatus, ac levis armatura vincit Atheniensium equitatum, & levem armaturam, Chalcidenses autem habebant aliquot, non multis tamen, cetratos ex agro, qui Cruinis appellatur, cumque non multo ante proelium commissum fusisset, alia cetratorum manus,
Olyntho misfa, suis subsidio venit. Tunc vero levis armatura milites, qui Spartoli erant, cum novum subsidium vidisset, tum recentium copiarum accessione magis confirmati, tum etiam quod ante a viéi non suffisset, cum Chalcidenium equitatu & subsidiariis Atheniensibus iterum invadunt. Illi vero se recipiunt ad duas cohortes, quas ad impedimenta reliquerant. Quoutes autem Atheniensibus armatis inestis eos petebant, illi recedebant; quoties vero recedebant, eos urgebant, & tela in eos iaculabantur. Et Chalcidenium equites adequantes, qua locus ad hostes invadendum opportunus videbatur, impreffionem in eos faciebant; & Atheniensibus maxime perculfis in fugam vertunt, & longe sunt perfécuti. Atque Atheniensibus quidem fuga Potidaeaeam se receperunt, posteaque, suorum caderibus fide publica interposita receptis, cum copiarum reliquis Athenas reverterunt. Ex eorum autem numero...
κόσιοι, καὶ οἱ στρατηγοὶ ἀπαντεῖς. οἱ δὲ Χαλκιδίκης καὶ οἱ Βοττιαιοὶ τροπαίον τε ἔστησαν, καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς αὐτοῖς ἀνελόμενοι, διέλυσαν κατὰ πόλεις.

Septembri. τῇ δ' αὐτοῦ Θέρως, οὐ πολλῷ ὑπηέρων τούτων, Ἀμπρακιάταί καὶ Χάονες βουλόμενοι Ἀκαρνανίαν πάται καταστρέφασθαι, καὶ Ἀθηναίων ἀποτεθῆκαί, πείθουσι Λακεδαιμονίων ναυτικῶν παρασκευάσασθαι ἐκ τῆς ξυμμαχίας, καὶ ἐπιλάται χιλίους πέμψαί οἱ Ἀκαρνανίαι λέγοντες ὅτι ἦν ναυτὶ καὶ πεζῷ ἁμα μετὰ τοῦ ἐλθὼν, ἀποτάτων ὄντων ἑμβοήθει τῶν ἀπὸ Θαλάσσης Ἀκαρνανίων, ὑδαίοις ἐν Ἀκαρνανίᾳ σχόντες, καὶ τῆς Ζακυνθοῦ καὶ Κεφαλληνίδος κρατῆσοντες, καὶ οἱ περίπλους οὐκέτι ἐστί ζῶν Ἀθηναίων ὄμοιοι περὶ Πελοπῶντος. ἐπιτίδεα δ' εἶναι καὶ Ναυτακτῶν λαβεῖν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες Κυθηρίου μὲν, ναυαρχὸν ἐνι quadringeniti & triginta, omnesque duces obierunt. Chalcidenses vero & Bottiaeis tropaeum statuerunt, sustinetisque fuorum cadaveribus, in suas quique urbes diffecerunt.

LXXX. Eadem aetate, non multo post haec, Ambraciotae, & Chaones, cupientes totam Acarnaniam subige-re, & ab Atheniensibus alienare, Lacedaemoniis perfluaf- runt, ut classem ex focus civitatibus pararent, & mille gravis armaturae milites in Acraniam mitterent. Dicebant enim, illos, si cum navibus, simul & peditatu secum venirent, (quod Acraneas, qui maritimam oram inco- lebant, copiis coaeditis opem suis laborantibus ferre non possent) Acarnania facile potitos, Zacynthum etiam, & Cephalleniam in suam poteflatem redacturos, ut non amplius ita libera Atheniensibus circum Peloponnesum navigatio effet: quin etiam Naupacti capiendae spem esse. Lace-
daemonii vero, illorum verbis adducti, Cnemum, qui classis Praetor adhuc erat, & gravis armaturae milites eo cum aliquot navibus e vestigio mittunt. Nuntiis autem circummissis imperarunt sociis, ut classem expeditent, & primo quoque tempore Leucadem venirent. Corinthii autem portissimum Ambraciotis, suis colonis, studiose favebant; & classis quidem Corinthiorum, Sicyoniorum, & oppidorum in illa regione sitorum instruebatur. Nam Leucadiorum, Anaetiorum, & Ambraciotarum classis, iam ante eo profecta, ad Leucada praefolabatur. Cnemus vero & mille gravis armaturae milites, quos secum ducerat, potquam mare traiecerunt clam Phormione, qui viginti navibus Atticis praerat, quae circa Naupactum in praefidio erant, se confessim ad expeditionem in terrastri faciendam parare coeperunt. eique praeflo fuerunt ex Graecis quidem, Ambraciotae, Leucadii, & Anaetorii, & mille Pe-
Xàones χίλιοι, α' βασιλευτοι, ἂν ἥγοιτο ἐπ' ἐτησίῳ προστασίᾳ [ἐκ] τοῦ ἀρχικοῦ γένους Ψάντως καὶ Νίκανωρ, ἐστρατεύοντο δὲ μετὰ Χαόων καὶ Θεσπρωτοὶ ἀ' βασιλευτοί. Μολοσσοὺς δὲ ἦγε καὶ Ἀντίτανας Σαβύλυνδος, ἐπίτροπος ἂν Θάρυσος τοῦ βασιλέως, ἐτεταινδὲ ὁποῖος καὶ Παραυαῖος Ὅροιδας, βασιλεὺς ἂν. Ὁρέσται δὲ χίλια, ἂν ἐβασιλευεν Ἀντιόχος, μετὰ Παραυαίων ἐστρατεύοντο Ὅροιδα, Ὠρυφίων ἐπίτροπος. Ἐπεμψε δὲ καὶ Περούκας κρύφα τῶν Ἀτηναιῶν χίλιων Μακεδόνων, ἢ ύπότην ἣλθον. τούτω τοῖς στρατῶν ἐπορεύοντο Κυβίς, τοῦ στρατοῦ πρεσβύτερῳ καὶ διὰ τῆς Ἀργείας ἱόντες, Λυμειάου μάρμην ἀτείχιστον ἐπορεύοντο. Ἀφικνυόταί τε ἐπὶ Στράτευν, τόλιν μεγίστην τῆς Ἀκαρνανίας, νομίζοντες, εἰ loponnesii, quos ipse secum ducebat. Ex barbaris vero, mille Chaones, qui regio dominatu non regebantur, qui bus praeerant annuum magistratum gerentes Photiis & Nicanor, ex familia, cui ad magistratus patebat aditus. Cum Chaonibus vero militabant & Thefproti, qui & ipsi dominatu regio non gubernabantur. Molossos vero ducebat & Antitanas Sabylinthus, Tharypis regis adhuc pupilli tutelam gerens: & Parauaeos, Oroedus rex. Mille etiam Oreftae, permilli Aniochi, qui rex ipsorum erat, cum Parauaeis & Oroedo ad eandem militiam professicebantur. Perdiccas etiam clam Atheniensiibus mille Macedonas misit, qui postea supervenerunt. Cum hoc exercitu Cnemus, non exspectata Corinthiorum classe, discessit; & per agrum Ar givum iter facientes, Limnacam pagum nullis circum muris diripuerunt. Et ad Stratum pervenerunt, maximam Acarnaniae urbem; exilimantes, si hanc primam cepissent,
ceteras etiam haud aegre in suam potestatem venturas.

LXXXI. Acarnanes vero, cum intellexissent, & terra magnas copias in agrum suum irruptionem fecisse, & marri simul hostes cum claspe contra se venturos, copias non coegerunt, ut suis laborantibus opem ferrent; sed sua quique custodiebant. Et ad Phormionem nuntios miserunt, ut auxilium se ferret. Peloponneshii vero, eorumque focii, suas copias in tres acies partiti, ad urbem Stratiorum iverunt; ut, castris prope illam possitis, nisi verbis eos ad dedicandam faciendam inducere posset, re ipsa muros tentarent. Atque dum ad urbem accederent, medium quidem agmen tenebant Chaones, & ceteri barbari: ad dextram vero iporum erant Leucadii,
Anactorii, & qui cum ipsis veniebant; ad laevam, Cnemus, Peloponnesii, & Ambraciota. Magno autem intervallo alii ab alis distraebant, quin etiam interdum a mutuo confpecto remoti erant. Et Graeci quidem servaris ordinentibus, & caute procedebant, donec in opportuno loco castra posuerunt. Chaones vero, qui suis ipso viribus confiderent, & ab illius continentis incolis bellicosissimi esse iudicarentur, castris ponendis locum deligeret non sustinerent; impetuque cum ceteris barbaris lati, urbe vel ipso clamore tantum se capturos, atque hoc facinus sibi tributum iri exstimirant. Stratii vero cum eos proprius accedere vidisset, & exstimaerat, si eos a ceteris feiunctos superassem, Graecos non amplius pariter ad se accessuros, in locis urbi circumcirca vicinis insidias ante collocant. Postquam autem illi proprius acceperunt, ex urbe pariter, & ex insidiis profilientes impressionem faciunt.
Iliisque timore perculsis, multi Chaones caeduntur; ceterique barbari, postquam eos cedentes animadvertent, ne ipsi quidem hostium impetum amplius sustinuerunt, sed in fugam se coniecerunt. Neutrum autem Graecorum agmen hanc pugnam sensit, quod illi longius proceiderunt, eoque Graeci properare crederent, ut locum castris faciendo opportunum occuparent. Sed cum effusa fuga barbari ferrentur, eos ad se recipiebant, castrisque iunctis, ibi per diem quiverunt: quod Stratiis cum ipsis ad manus venire nollent, quia ceterorum Acarnanum auxilia ad ipsos nondum convenerant; sed hostem fundis eminus lacererent, & ad inopiam conflitii compellerent. Nec enim sine gravis armaturae militibus loco se fece movere audebant. Acarnanes autem hoc pugnae genere excellere existimabant.

LXXXII. Ubi vero nox advenit, Cnemus cum exerci-Thucyd. Vol. II.
tu celeriter se feci recipiens ad fluvium Anapum, octoginta fadiis a Strato distantem, poftero die, impertrata fide publica, fuorum cadavera recepit. cumque Oeniadae per amicitiam fe illi adiunxiserent, ad eos concessit, antequam ceterorum Acarnanum auxilia in unum convenirent: atque illinc omnes domum redierunt. Stratti vero tropaeum parapletens ait aitum exiuii volo koldtv etepi.

LXXXIII. Clasús autem, quam Corintho, & ab aliis fociis ex finu Criœæo ad Cnemum venire oportuerat, ne Acarnanes, qui maritimam oram incolabant, illis, qui in superioribus ac mediterraneis locis habitabant, copiosis undique collectis auxilium ferrent, non venit: sed per illos ipsos dies proeli ad Stratum facti, coaeti sunt navalem pugnam committere cum Phormione, & viginti navibus Atheniensium, quae Naupæti in fatione praesidii causa manebant. Phormio enim ipsos terram legentes extra finum
observabat, eo consilio, ut in apertum & patens mare progressos aggradaretur. Corinthii vero, eorumque socii, non ut ad navale proelium, sed potius more peditum in- striuendo, in Acarnaniam navigabant: simul etiam quia puta- bant, Atheniensis, qui viginti tantum naves habebant, cum suis septem & quadraginta navibus pugnam committere non aufero. Verumtamen postquam ipsos in se classi contra se navigantes viderunt, dum ipsi maritimam oram legerent, & dum e Patriis Achaiae oppido ad oppo- sitam continentem in Acarnaniam traiicerent, animadvert- erunt Atheniensis ex Chalcide & Euno fluvio contra se tendentes: (quamvis enim Atheniensis prope illos portum no- ctu cepissent, Peloponnesios tamen non latuerunt.) Ita demum in medio freto navale proelium committere co- gutur. Duces autem & oppidatim omnium erant, qui se ad pugnam parabant. Corinthiorum vero, Machon; Ifo-
 matrimon, sed Agatharchidas. Ac Peloponnesii quidem aciem
instruxerunt, facto suo rum navium orbe quam maximo pos-
tuerunt, non permitentes, ut hostium naves per medium
suum claffem transcurrerent: & proras quidem extra, pupils
vemo intro verterunt; parvaque navigia, quae simul
navigabant, intra navium orbem receperunt, & quinque
naves celeritate praecipientes, ut, si qua hostes irruerent,
per intervallum, quod exiguum erat, ipsae praefto essent
ad eruptionem in eos faciendam.

LXXXIV. Athenienscs vero, cum suas naves in longio-
rem feriem disposedissent, ita ut singulae singulas deinceps
sequerentur, eos undique circumvexi, & in angustum con-
trahere coeperunt, hos.tillium navium proras semper curfu
propemodum radentes, & impressio.niamiam faciendae
opinio.nem praebeat. Sed Phormio ipsis ante pracepe-
rat, ne hostem prius aggregarentur, quam ipsi signum de-
differ. Sperabat enim, hunc ipforum ordinem in eodem
sae pse alhylas tas naus, et tae ploia tarae
"parae" ei evpnevseias ek tou kolta tou to pnevma, ote a
"amenein te perielpiei, et eiothei gigneto epi tnu

ei, oudeia xronon asxastein autous. kai tin epixeire

ei tase autou te evomei eina, otopoan boablai, toux neou
"amein plesustai, kai tate kalosthein gigneto. oux de to, te
"pnevma kathiei, kai ai uhes ev olvgoi zhe ou-
sai up amvostero, tou te anemos, tou te ploiai am
"proxeireinai, etarastanto, kai naus te ppi proste

pice, kai tois koutois diadoiuto, boi te xramenoi, kai
"pse alhylous antifualai kai kath

kou aote toux paragynellostrein, aote toux kelenostai

flatu, ut in pedestri pugna, quae in terra committitur, non

permanfurum; sed naves inter se concursuras, & parva

navigia perturbationem illis allatura: praeterea ventum ex

sinu Crisaeo spiraturum, qui sub auroram quotidie flare

confueverat, quam ille exspectans navibus circumvehebat-

tur, ratus, ne momento quidem temporis Corinthiorum na-

ves flaturas. Exiftinabat etiam, ipsum hostes invadendi tem-

pus in sua potestate fore, ita ut eos arbitratu suo aggre-
deretur, ob maiorem suarum navium celeritatem, qua

longe praeestabat: & tunc, cum ventus spirare coeppicit,

pulcherrimam hostis adiendi occasionem fore. Ubi aute

& ventus flare coepit, & naves iam in areta velu

duabus de causis, cum ob ventum, tum etiam quod par-

va navigia simul ipsis incumbert, turbari coeperunt, &

navis cum navi concurrerbat, & viri naves alienas contis

a suis repellebant; & quia clamores edebant, & vicissim

alii alliorum naves, earumque mutuum concursum vitare

conabantur, & convitiis utebantur, nec ea, quae praeci-
piebantur, nec hortatorum voces exaudire poterant. Quo-
niam autem homines imperiti remos in maris agitati flutti-
bus attollere non poterant, naves gubernatoribus minus 
obtemperantes praebebant. Tunc vero Phormio, hoc ipso 
temporis articulo, suis dat signum: & Athenienfes, facta 
impressione, primum quidem unam ex praetoriis navibus 
derimunt; deinde vero & alias, quacunque transibant, 
corrumpabant. Et effecerunt, ut nullus ipforum, propter 
perturbationem, ad refflendum se converteret; sed Patras 
verius, & Dymen Achaiæ fugerent. Athenienfes vero il-
los perfecuti, captisque duodecim navibus, & oscilla ma-
xima parte hominum, qui in illis erant, ad Molycricum 
navigarunt, & tropaeum in promontorio Rhio statuerunt, 
navique Neptuno consecrata, Naupaftum redierunt. Pe-
loponnesii quoque cum reliquis navibus ex Dyme & Pa-
tris ad Cyllenens, Eleorum navale, confessim praetervefti
HISTORIAE LIB. II.

135

Kullaghv, τὸ Ἡλεών ἐπίνειον καὶ ἀπὸ Δευκάδος, Κηφισοῦ καὶ αἱ ἐκείθεν νῆες, ἕν οἷς ταύταις ἐξαμύδεσαν, ἀλλὰ ἱκεύονται μετὰ τὴν ἐν Στράτῳ μάχῃ ἐς τὴν Κυκλάδην.

τε'. Πέμπτουτι δὲ καὶ οἱ Λακεδαίμονες τῷ Κυκλάδῳ ἐμβείνουσι ἐν τὰς ναῦς, Τιμακράτῃ καὶ Βρασίδαι καὶ Δυσέφρονα, κελεύοντες ἄλλην ναυμαχίαν βελτίων κατασκευάζοντες, καὶ μὴ ὑπ' ἐλίγων νεῶν εἰργεῖσθαι τῆς Ἡλλάσσης. ἔδινεν γὰρ αὐτοῖς, ἄλλως τε καὶ πρῶτον ναυμαχίας πειρασμένοις, πολὺς ὁ παράλογος εἰναι καὶ οὐ τοσοῦτο ὄφον τὸ ναυτικὸν λείποντα, γεγενήθαι δὲ τινα μαλακίαν εἰκὸν ἀντιπλέον τῇ Ἀθηναίοις ἐκ τολλοῦ ἐμπερίκιν τῆς Σφέτεας δι' ἐλίγων μελέτης. ὁργῇ εἰκὸν ἀπέστελλεν. οἱ δὲ, ἀφικόμενοι μετὰ pervenerunt. Huc eriam Cnemus ex Leucade, & naves Leucadicae, quas cum his antea coniungii oportuerat, post pugnam ad Stratum commissam, venerunt.

LXXXV. Lacedaemonii vero Cnemo miserrunt Timocratem, Brazidam, & Lycophronem, quorum consilio in rebus nauticis uteretur; imperantes, ut alterum navale proelium superiore melius pararet, nec a paucis navibus maris usu prohiberetur. Ipsis enim videbatur (praecipue vero, quia tunc primum navalis proelii periculum fecerant) haec res admodum praeter expectationem accidisse. neque adeo classem suam inferioriorem esse, sed potius quandam ignaviam in suis militibus fuisse, existimabant: non reputantes, quantum ab ipsum brevi in re nautica exercitatione diffaret Atheniensium peritia longo usu confirmata. Quare cum indignatione hos ad Cnemum miserrunt. Hi autem, cum ad Cnemum pervenissent, de communi consilio nuntiis circummissis, certum navium numerum
fingulis civitatibus imperarunt, & quas iam habebant, ad
navale proelium committendum reficiebant. Phormio &
ipse Athenas misit, qui Lacedaemoniorum apparatus
indicarent, & proelii navalis victoriam a fe partam signifi-
carent. petiitque, ut quam plurimas naves primo quoque
tempore ad fe mitterent, quod quotidie proelii navalis
committendi spes effet. Illi vero viginti naves ad eum mit-
tunt. Ei autem, qui eas adducebat, praeterea mandarunt,
ut primum in Cretam navigaret. Nicias enim Cretenfis
Gortynius, qui erat Athenienfium hofpes, ipsis perfuafit,
ut in Cydoniam navigarent, dicens fore, ut eam, quae
ipsis erat inimica, in ipforum potef tam redigeret. Illos
autem ad hoc faciendum induxit, Polichnitis, qui Cydo-
niatis erant finitimi, gratificari cupiens. Atque ille qui-
dem cum navibus, quas acceperat, in Cretam abii t, &
cum Polichnitis Cydoniatarum agrum vaflavit. Ibique cum
\textit{HISTORIAE LIB. II.} 137

\textit{propter ventos, tum etiam propter navigandi difficul-tem, tempus non exiguum consumsit.}

\textit{LXXXVI. Peloponnesii vero, qui ad Cyllenen erant, interea dum Athenienses circa Cretam detinebantur, ad navale proelium instruxerunt, ad Panormum Achaicum navi-garunt; ubi erant terrestres Peloponnesiorum copiae in unum coactae, ut ipsius auxilium ferrent. Ipsi quoque Phor-mio ad Rhium Molycricum ivit, ac extra ipsum cum vi-ginti navibus stationem habuit, quibus etiam in proelio navali eft ufu. Hoc autem Rhium Atheniensibus erat amicu-cum. Alterum vero Rhium, quod eft in Peloponneso, eft e regione: maris autem intervallo stadiorum fere septem alterum ab altero diftart. hoc vero eft Crifaei sinus os. Pel-oponnesii igitur ad Rhium Achaicum, quod a Panormo-non multum aberat, in quo erant pedestres ipsorum co-
καὶ τοὺς Ἀθηναίους εἶδον. καὶ ἐπὶ μὲν ἐξ ἡ ἑπτὰ ἡμέρας ἐνθάρρυσαν ἀλλήλους, μελετῶντες τε καὶ παρασκευαζόμενοι τὴν ναυμαχίαν γνῶμον ἔχοντες, οἱ μὲν, μὴ ἐπιλείπειν ἑξῆς τῶν Ρώων ἐς τὴν εὑρυχωρίαν. Φοβούμενοι τὸ πρότερον πάθος ὦ δὲ, μὴ ἐπιλείπειν ἐς τὰ στενὰ, νομίζοντες πρὸς ἐκεῖνον εἶναι τὴν ἐν ὠλίγῳ ναυμαχίαν. ἔτειται ὁ Κῦνμος καὶ ὁ Βρασίδας, καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Πελοποννησίων στρατηγοὶ, θαυμάζομεν ἐν τάξει τὴν ναυμαχίαν ποιήσαι, πρὶν τι καὶ ἄτο τῶν Αθηναίων ἐπιθυμησαί, ξυνεκάλεσαν τοὺς στρατιώτας πρῶτον, καὶ ὁμοιώτα τῶν πολλῶν διὰ τὴν προτέραν ἤσσαν Φοβομένους καὶ οὐ προσθῆμος ὄντας, παρεκελεύσαντο, καὶ ἔλεξαν τοιαῦτα. 

πὲρ ὧν ἡ ἔκθεσις ναυμαχίας. ὁ άνδρες Πελοποννησίων, εἶτε ἀρετικὴ δὴ αὐτὴν ὑμῶν Φοβεῖται τῆς μελπιας, & ipfi, postquam & Athenienses confpexerunt, cum septem & septunaginta navibus appulsi castra posuerunt. Et per sex septemve dies adversas stationes habuerunt, proelium navale meditantes ac praeparantes. Eo consilio, hi quidem, quod extra haec Rhia in latum mare progredi non auderent, superiore clade territi: illi vero, quod in angustias ingredi nollent, quia exstremam pro illis facere, proelium in angustiis committi. Deinde Cnemus, Bra- 

fidas, ceterique Peloponnesiorum duces, cum proelium navale primo quoque tempore committere vellent, priusquam nova classis Athenis missa itis subsidio veniret, primum milites convocarunt; cumque multos ipsorum pro- 

pter superiorem cladem territos, nec alacres animadver- 

terent, ut animos illis adderent, haec verba fecerunt. 

LXXXVII. Si quis vestrum, viri Peloponnesii, propter su-
per iurem navalem pugnam, futuram etiam reformidat, is non iuslam formidinis conieluram habet. nam & apparatus fuit inferior,
quammodum seius, nec ad navale proelium potius, quam ad teres
tarem expeditionem navigabamus. Quin etiam non paucar res
adversae, fortuna ita volente, nobis acciderunt. Nonnihil etiam
ipsa rerum nauticarum imperitia nos, qui tunc primum proeli
navalis periculum fecimus, labesatavit. Itaque non propter no-
stram ignaviam accidit, ut superaremur. neque convenit, animos,
qui per vim superati non fuerunt, & qui rationes aliquas habent,
quas adversariis obiiciant, calamitatis eventu debilitari; sed exi-
slimare, usu venire, ut rebus quidem fortuitis homines fallantur,
sed iadem, si animos fortis habeant, semper silent eretili, neque
decet ipfos, imperitiem praeendentem, cum animi virtus adscit, ali-
qua in re merito ignavos esse. Vos autem non tam propter imper-
itiem eis inferiores, quam propter audacias superiores. Horum
vero scientia, quam maxime formidatis, si cum fortitudine sit coniuneta, memor etiam erit in periculis peragere ea, quae dicit: sed sine animi generositate nulla ars adversus pericula valeat. Metus enim memoriam excuit, ars vero sine fortitudine nihil prodest. Ergo maiori illorum experientiae maiores audacias opponite: timori vero, quo proper cladem acceptam perculsi estis, quod imparatos tunc vos offenderint, opponite. Vobis etiam insuper adestr navium multitudo, & loci opportunitas, quod praefentibus gravis armaturae militibus navale proelium prope regionem vestram statis commissuri. Plurumque vero victoria penes illos est, qui sunt & numero superiores, & melius instrueti. Quamobrem nihil profusus reperimus, cur merito fines ossis. Quin etiam quaeque ante peccavimus, nunc haec ipsa aeterneta disciplinam praebuistis. Fidenti igitur animo & gubernatores & nautae siuum quique ducem sequamini, non deferentes locum, qui unicuique assignatus fuerit. Nos vero non deterius, quam superiores du-
HISTORIAE LIB. II. 141

... 

Hinc igitur verbis duces Peloponnesiorum suis militibus animos addiderunt. Phormio vero, timens & ipsa suorum militum formidinem, & animadverterens, eos, concilia seorufum habentes, classis hostillis multitudinem formidare, voluit illis convocatis animos addere, & in praesentia adhortari. Nam ante quidem illis semper dicerat, (ut illorum animos praepararet) nullum esse tantum navium numerum, cuius, si contra ipos veniret, imperus ipsis non effet sufinendus. Et ipsi milites iam pridem hanc opinionem animis conceperant, ut, quia Athenien- 

ses essent, cum nulla quantumvis ingenti Peloponnesiorum
Ö̂χλεν Ἀθηναίοι οὕτε Πελοποννησίων νεών ὑποχωρεῖν. τάτα δέ πρὸς τὴν παροῦσαν ὁυίν ὀρὸν αὐτοῦς ἀδυμοῦντας, ἐβούλετο ὑπομένην ποιήσασθαι τοῦ Ταρσείν' καὶ ἐγνακλεῖτας τὼς Ἀθηναίων, ἐλεύθεροι τοιαῦτες.

πτ' Ὅρων ὑμᾶς, ὡς ἄνδρες στρατιῶται, πεθαμένους τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων, ἐγνακλεῖσα, εἰκόνας τα μὴ δεῖνα ἐν ὀρρώδει ἐχεῖν. οὕτω γὰρ πρῶτον μὲν, διὰ τὸ προενεκκυθῆναι, καὶ μηδὲ αὐτοὶ οἴσθαι ὁμοίως ἡμῖν εἰναι, τὸ πλῆθος τῶν νεών, καὶ εἰκὸν αὐτὸ τοῦ ἱστου παρεσκευάσαντο ἐπειτα, ὡς μᾶλλον πιστεύσας προσέρχονται, ὡς πρὸσχάνον σφίσι ἀνδρεῖος εἰναι, οὐ δ' ἀλλα τι Ταρσοῦσιν ἢ διὰ τὴν ἐν τῷ πεζῷ ἐμπερίαν, ταπειών καταρθοῦντες, καὶ ὡστε εἰς τῷ ναυτικῷ ποιήσειν τὸ αὐτὸ. τὸ δ' ἐκ τοῦ ἰδίου ἡμῖν μᾶλλον νῦν περί- claefie pugnam detrectarent. Tunc vero cernens ipsos, propter praefentiam hostis, qui erat in ipsorum conspectu, animo debilitatos, eos commonefacere voluit, ut fidentem animum haberent. illisque convocatis, hanc orationem habuit.

LXXXIX. Cum vos animadvertam, viri milites, hostium multitudinem pertimescere, convocavi, quia non censeo vobis extimescenda esse, quae minime sunt horrenda. Hi enim primum quidem, quod a nobis ante viēli fuerint, sibiqque sint confecti, se nobis non esse pares, hunc navium numerum, nec aequalem comparantur. Deinde, quo potissimun siret contra nos tendunt, quasi fortitudo ad ipsos solos pertinent; nullam aliam ob causam audaces sunt, nisi ob pugnae pedesfris peritiam, quam sibi compararunt, qua sit, ut pleraque bella feliciter gerant, et in rebus etiam nautices se idem suo cum commodo facturos putent. Sed hoc merito nobis nunc magis aderis, si et illis in illo altero ge-
Sota, eunter cae tutoece en ekeinow. Eteni eunvuxecy ye euven proferouti tou de ekatero ti empeiratonerei eunai, Theou - sotereri eureme. Laxedamemoni te ayounemoci ton summa - xon, dia tis sefeteran dezon, avouta prosgoun toun polleus es ton xinouin. Eteni ouk an pote enekeihtas eposoentes parapoly, avdis naumachein. Mie de authon tis tolmae desis tei polu de ymias ekeinow plwos Fobou paroskete cae pistotonern, kATA te to prionegikennai, kai eti ouk an ayounetai mie melloanteras ti azion tou parapoly praexen, avistoosThai ymeas. Antipaleon mev gav o plieon, woste oouto, tis dunametis to plieon pious en tei gynomie epexrontai: o d' eik pollois upodeosteteron, kai ame ouk anagkyzomenoi, mega ti tis diavelas to bebasen eikountes antistolomosin. A logizomenoi oouto, tou ouk eikoti plwos pefosbertai hemas tei kata loyov nere maior peritia ade. Siquidem animi praestantia nequaquam excellunt. Quod autem utrique maiorem alicuius rei peritiam ha - beamus, idem sumus audaces. Praeterea Lacedaemonii, qui fociis praejun, suae gloriae causa plerisque in hoc periculum invitos adducunt. Cum enim Marte minime dubio superati fuerint, profeto, nisi cogenerunt, novum navale proelium nunquam ten - tarent. Illorum igitur audacia ne formidentis. Vos enim longe maiorem atque certiorum terorem illis incuittis, tum quia eos iam ante vicissis, tum etiam quia putant, vos contra se non staturos, nisi facinus aliquod maxime memorabile facere decrevitis. Nam adversarii, qui numero sunt superiores, ut isti, viribus magis, quam consilio freti hoslem invadunt. Qui vero sunt longe inferiores, simul etiam qui non coguntur, magnam quandam animi fi - duciam habentes, adverfus hoslem ire audent. Quae cum isti con - siderent, magis nos formidant ob non iustum, quam ob iustum
Paraškeu. Pollá dé kai stratiōteda ἡδή ἔπεσεν ὑπὸ ἐλαστῶν τῇ ἀπερίᾳ, ἦστι δὲ ἡ καὶ τῇ ἀτολμίᾳ. ὁ δὲ υδετέρου ἡμεις ὡς μετέχομεν. τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἔκων εἶναι τοιοῦτοι, οὐδὲ ἐσπλεύστομαι ἐς αὐτοῦ. ὥρα γὰρ ὅτι πρὸς πολλὰς ναυς ἀνεπιστήμων ὑπο- γεις ναυσίν ἐμπεῖροι καὶ ἀμείνων πλεοῦσαις ὁ στενοχω- ρίας οὐ ξυμφερεῖ. οὔτε γὰρ ἂν ἐπιπλεύστως τις ὡς χρή ἐς ἐμβολὴν, μὴ ἔχων τὴν πρώτην τῶν πολεμίων ἐς πολ- λῶς, οὔτε ἂν ἀποχαράσθην ἐν δεόντι, πιέζομενσ, διεκ- πλαῖ τε οὐκ εἰσίν, οὐδὲ ἀναστροφεῖ, ἄπερ νεαν ἀμείνων πλεοῦσων ἐργα ἐστίν ἀλλ' ἐνάγκη ἂν εἰς τὴν ναυ- μαχίαν, πεταμαχίαν καθίστασθαι, καὶ ἐν τούτω αἱ πλείστως νῆς κρείστως γίγνονται. τούτων μὲν οὖν ἐγὼ ἕξω τὴν πρώτην κατὰ τὸ δυνατόν, ἡμεῖς δὲ, εὑεταχθαὶ παρὰ ταῖς ναυσὶ μένοντες, ταῦτα παραγγελλόμενα ὅξεσιν

erum bellicarum apparatum. Multi autem exercitus maiores a minoribus, propter imperitiām, nonnulli etiam propter ignaviam iam prosligati fuerunt. a quo utroque vitio nos nunc alieni sumus. Proelium vero in finu mea ipsi non committam, nec in eum navigabo. Video enim, angustias non conducere paucis navibus, quae sub peritis gubernatoribus aguntur, & quae sunt agiliores, adversus multas naves, in quibus homines rerum nauticarum imperiti vehuntur. Nec enim quisquam hoslem invasa, ita ut rostro navis impressionem in eum faciat, quemadmodum oportet, nisi et longinquum eum in conspexit habeat; neque, si prematur, commode se subducere quaeat. neque per medium classem percurrerdi, aut recurrerdi, fàculas ulla datur, quae navium agiliorum sunt opera: sed pro navali proelio pedesfere fieri necesse fuerit. & hoc modo maior navium numerus meliore conditione permanet. Sed harum rerum curam ego pro virili provide geram. Vos
vero apud naves veslrum quique ordinem servantes, imperata ce-
leriter accipite, praepterim cum hostium flationes non longe absint;
& in ipsa proelio militarem disciplinam, & silenium plurimi sa-
cite; (haec enim cum multis aliis in rebus bellicis, tum vero praecipue in navalibus conducunt) hosque pro eo, ac res a vo-
bis ante geflas decet, propulsate. Magnum autem certamen vo-
bis, aut omnem classis spem Peloponnesii eripere, aut propiorem
maris amittendi metum Athenienfibus affere. Illud eisiam iterum
vobis in memoriam revoco, permultos eorum a vobis superatos
fuisse. Vorum vero, qui semel visli fuerunt, animi eadem peri-
cula iterum pari audacia subire non solent.

XC. Huiufmodi verbis & ipsae Phormio fuos est adhor-
tatus. Peloponnesii vero, quoniam Athenienfes in finu &
maris anguitiis contra ipsos non tendebant, cum eos in-
vitos in finum producere vellent, statim primo diluculo
instructa classe in ordines, quorum singuli quaternas na-
ves habebant, portu solventes, in suum agrum, intra Cri-
saeum sinum navigare coeperunt, dextro cornu proceden-
te, ficut etiam in statione fleterant. In hoc autem cornu,
viginti naves maxima celeritate praeditas constituerunt,
ut, si forte Phormio, ratus ipsos Naupactum verfis ten-
dere, ipse quoque hac iter faceret, opem laturus, Athe-
nienses suarum navium impressionem extra suum cornu
vitare non poffent; fed haec ipfæ naves eos intercluderent.
Ille vero, (id, quod illi expeftabant) metuens oppido
praefdidis nudato, postquam vidit eos navigantes, invitus, &
feftinanter militibus in naves impofitis oram maritimam
legere coepit. Simul etiam Melifeniorum peditatus oram
maritimam fecutus aderat, ut suis opem ferret. Pelopon-
nesii vero, cum eos unico cornu longa navium férie, ita
ut singulæ singulas fequentur, & iam intra finum, &
prope terram navigantes vidiffent, (id, quod maxime cu-
piebant) uno signo repente dato naves convertentes, proris adversis in Atheniensem ferri coeperunt, quanta maxima celeritate quisque poterat, omnesque naves a se interceptum iri sperabant. At illorum undecim quidem naves, quae praceedebant, Peloponnesiorum cornu & conversionem vitantes, in apertum mare fugerunt: fed alias alecti sunt, & fugientes ad terram compulerunt, & corruperunt. Et Atheniensium quotquot ex illis non enaraverunt, interfecerunt. Nonnullas etiam naves, quas ex suis religaverant, inanes trahebant, & unam ipsarum cum ipsis viris iam ceperant. Nonnullas vero Mellenii, subsidium ferentes, & cum ipsis armis in mare ingressi, confcendereunt; & ex earum tabulatis pugnantes, hostibus, qui eas iam trahebant, cripluerunt.

XCI. Hac igitur parte Peloponnesii victores erant, &
Atticas naves corruperunt. Sed viginti ipsorum naves, quae in dextro cornu collocatae fuerant, undecim Atheniensium naves persequabantur, quae navium conversionem vitantes in apertum mare fugerant. Et illae Naupactum fuga se recipientes, praeter unam, omnes hostem praeventunt: cumque ad Apollinis fanum appulissent, prorsus contra hostes veris feque ad vim propulsandum accingebant, si illi ad terram contra se venirent. Illi vero cum paulo post advenissent, inter navigandum paeana cænabant, tanquam victores; & unam Atheniensium navem, quae reliqua erat, una Leucadia navis, quae ceteras longe antecedebat, insequatur. Forte autem navis oneraria aliquantum procul a portu flabat ad ancoras, ad quam Attica navis, cum prior pervenisset, & circum eam se egisset, in medium Leucadiam persequentem incurrît, eamque demergit. Cum autem haec res ex improviso & praeter omnem exspectationem accidisset, metus Pelopon-
Neptios invasit. Simul etiam, quia non servatis ordinibus hostem persequabantur, quod iam victores essent, nonnullae naves, dum illi plurium adventum exspectare volunt, demissis remis navigationis cursum inhibuerant, rem fibi inutilis facientes, propter incursionem, quam hostis ex brevi spatio in ipfas erat facturus. Nonnullae etiam propter loci imperitiam in brevia impegerant.

XCII. Athenienfes autem, cum haec fieri vidissent, audacia subit, signoque simul omnibus dato & clamore sublato, in eos impressionem fecerunt. Illi vero, cum propter superiora peccata, tum etiam propter praesentem rem omnium confusionem, paulisper quidem hostiim impetum suftinuerunt; deinde vero terga dantes Panormum redierunt, unde solverant. Athenienfes vero eos infecuti, ceperunt sex naves, quae maxime propinquae erant, & suas abstulerunt, quas illi ad terram corruptas tunc pri-
THUCYDIDIS

mum religaverant. Hostium autem alios quidem interfecturunt, alios vero, quorum exiguus erat numerus, vivos ceperunt. Timocrates vero Lacedaemonius, qui in Leucadia navi vehebatur, quae iuxta onerariam est depressa, cum navis erat fraxa, gladio se transtigit, & in Naupaeorum portum est delatus. Athenienfes autem reversi tropaeum ibi statuerunt, unde profeci vicerunt. Et cadera-vera, naviumque fractarum tabulas, quae ad ipforum oram delatae fuerant, fuceperunt; suaque hostibus, interposita fide publica, reddiderunt. Peloponnesii autem & ipsi tropaeum statuerunt, tanquam victores, ob naves fugatas, quas ad terram corrupserunt; & navem, quam ceperant, in Achaico Rhio iuxta tropaeum Neptuno conscrarunt. Postea vero veriti, ne auxilia ab Athenienfibus missa supervenirent, nostu in Crisacum, Corinthiumque finum omnes praeter Leucadios velas fecerunt. Nec multo
post navium discessum, Athenienses ex Creta venientes cum viginti navibus, quas ante pugnam Phormioni adesse oportuerat, Naupactum appulerunt. Atque haec aestas sic exacta est.

XCIII. Prius tamen quam classis dimitteretur, & Corinthum Crisaeumque sinum repeperet, Cnemus, Brasidas, & ceteri Peloponneseorum duces, ineunte hieme, a Megarensibus edoeti, Piraeum Atheniensem portum (nullo enim praefidio custodiebatur, nullisque catenis cladebatur, idque non sine causa, quod Athenienses classe longe superiores essent) tentare voluerunt. Illis autem placitum est, ut singuli nautae cum singulis remis, & singulis pulvinis, quos sibi remigantibus substerterent, & cum singulis scalmis, Corintho pedibus irent ad mare, quod Athenas spectat; atque illinc Megara quam celerrime profecti, deducitis.
gamma, navelivsantae eis Nisaiae, tui navium, autem testaraconta vacis, ait etynxen autobi optai, pleustai euquis epi ton Peireiai, oiete yaor nautinov non profulast- senn en autow oudein, oite prosochikia o indefia mu ah an potis oi polieiso eztunwaios ouwos esitplewsseian. etei ouv' etsi ton proSavouis poteusai ayn kai' hoxias, odehy, eti dionousito, mu ouk ayn proaswavstoi. ws de edoxen aut- tois, kai eixaroun euvis kai aSxovmein nuktos, kai navelivsantae eis tis Nisaiae tas vacis, epileon eti mevn ton Peireiai ouketo, etsyper dionousito, katadeisant- tes ton kuvdoun (kai tis kai 'arxwv autowis levetai kaw- lousai) epi de tis Salamivs to akropatriov to pro' Megara oron (kai Fvrouin eti autou then, kai neov triov Fvukh, ton mu estpleiv Megareutis mu,' estpleiv

ex Nisaea, illorum navali, quadraginta navibus, quae illic erant, confestim in Piraeum navigarent. Nec enim in eo uilla classis erat, quae pro portu in statione manens excubias agetet, nec uilla prorsus erat suspicio de hostium adventu, quasi aliquando repente sic infesta classe eo venturi essent. Siquidem Atheniensibus exsistentabant, illos ne aperte quidem, per otium hoc ausuros, neque, fi in animum induxisset, se non praefensuros. Postquam autem hoc ipsis placitum est, statim etiam discesserunt. Cumque noster Megara pervenisset, & naves ex Nisaea deduxisset, in Piraeum quidem non amplius navigarent, quemadmodum in animo habebant, periculum formidantes; (quamquam quidam etiam ventus eos impedivisse furtur;) sed ad Salaminis promontorium, quod Megara spectat. (ibi autem erat propugnaculum, triumque navium praefidium, ne quid Megarenibus importaretur, neve quid
HISTORIAE LIB. II.

μήδεν) τῷ τε Φρουρίων προσέβαλον, καὶ ταῖς τριήρεις ἄδεικνυσι κενάς τῇ τε ἄλλῃ Σαλαμῖνα ἀπροσδόκηται εἰπεσόντες ἐπέρθεσαν.

στὸ. Ἡς δὲ τῆς Ἀθηνας ἔρμων το θρόνον το πολέμου, καὶ ἐπιληψε ἐγένετο εὐδημίας τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐλάστων. οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει, ἐς τὸν Πύργαν οὐσιό-το τούς πολεμίους ἐσπευδενεύκαι ἴδῃ οἱ δ’ ἐν τῷ Πε-ραείᾳ, τῇ τε τῶν Σαλαμῖνῶν πόλιν ἔκρυσθες, καὶ παρὰ σεῖς ὀσενεκε ἐσπευδέν αὐτούς. ὅπερ αὖ, εἰ ἔβουληθησαν μὴ κατεκνησαί, ρεβίκες ἐν ἐγένετο, καὶ σὺκ ἂν ἄνεμος ἐκάλυπτε βουθησάντες ἃ ἀμί ἣμέρα πανδημεῖ οἱ Ἀθη-ναιοί εἰς τὸν Περαιαῖ, ναῦς τε καθείλκουν, καὶ ἐσθάνης κατὰ σπουδὴ καὶ πέλλῳ θερίσων, ταῖς μὲν ναυῶν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα ἐπίλεξαν, τῷ πέξῳ δὲ Φιλακᾶς τοῦ Πει-

illinc exportaretur.) Hoc autem propugnaculum illi ador-ri sunt, & triremes vacuas deduxerunt, & ceteram Sa- laminem, ex improviso aggressi, diripuerunt.

XCIV. Sed ignes, quibus hostium adventus significa-batur, a Salaminis Athenas versus in aërem sunt sublati, unde tantus pavor Atheniensium animos invasit, ut in eo bello nullus maior exsitterit. Nam qui in urbe erant, hostes in Piraeum iam ingressos putabant. Qui vero in Piraeo erant, & Salaminem iam captam, & hostes tantum non contra se venturos eximimhabant: quod profecto facile accidisset, si illi cunctari noluissent, neque ventus eos prohibuisset. Athenienfes vero, simulac dies illuxit, cum frequentibus copiis ex omni ordine atque aetate collectis subsidio Salaminis iverunt, navesque deduxerunt, easque festinanter & magno cum tumultu confcenderunt; & cum navibus quidem Salaminem petierunt, peditatum vero in
THUCYDIDIS

Piraeo reliquerunt, ut ei esset praefidio. Peloponnesii vero, postquam eos subsidio venire fenserunt, magnam Salaminis partem excursionibus populatī, captis hominibus, praedaque, & tribus illis navibus, ex propugnaculo Budo- doro celeriter in Nīaeam se receperunt. nonnihil enim & ipfæ naves, quæ longo temporis intervallo in mare deducæae fuerant, nec aquarum vim ferre poterant, eos tunc terrebant. cumque Megara pervenissent, Corinthum itinere pedestrē redierunt. Atheniensēs vero, cum eos ad Salaminem non amplius nācti suisse, & ipsi domum dis- cesserunt. atque ab eo tempore Piraeæum iam accuratius in poslerum custodire coeperunt, cum portum claufris, tum etiam aliis accuratae custodiae generibus.

XCV. Per idem tempus sub huius hiemis initium, Sitalces Odryfes, Teræ filius, Thracum rex, expeditionem fecit adversus Perdiccam, Alexandri filium, Macedonum
HISTORIAE LIB. II. 155

156

THUCYDIDES

στοτ’. Ἀνίστησιν οὖν, ἐκ τῶν Ὄδυσσων ὁμομέμενος, πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ Λίμου τε ὄρους καὶ τῆς Ροδο-
πῆς Ῥήμαξας, ὡσών ἦρχε μέχρι Θάλασσάς τῆς ἔς τῶν Ἐνεηνόν τε πόντον καὶ τῶν Ἑλλήσποντον ἐπείτα τοὺς
ὑπερβάντες Λίμειν Γέτας, καὶ ὅσα ἄλλα μέρη ἐντὸς τοῦ
Ἰστροῦ ποταμοῦ πρὸς Θάλασσαν μᾶλλον τῆς τοῦ Ἐν-
εηνοῦ πόντου κατακόμβο. εἰσὶ δ’ ὁ Γέτας, καὶ ὁ ταῦτη,
ὁμοίως τοῖς Σινθαίσι καὶ ὁμόσπουδοι, πάντες ἐπιτο-
χότειν. παρεκάλει δὲ καὶ τῶν ὁρεινῶν Ῥημακῶν πελώδις
tῶν αὐτοῦ ἡμῶν, καὶ μαχαιροφέρων, δ’ Ὅδως καλοῦται,
tὴν Ροδοθυμιν οἱ πλείστοι οἰκοῦντες, καὶ τοὺς μὲν μισθῶ
ἐπιθέν, ς’ δ’ ἔβελονται ξυνηχολουσοι. ἀνίστη δὲ καὶ
Ἀγριάνας, καὶ Λεαίους, καὶ ἄλλα ὡσα εἴη Παιεν-
κα, ὅν ἦρχε. καὶ ἐσχάτοι τῆς ἄρχει οὕτω ἡγαν, μέχρι

XCVI. Ab Odrysias igitur initio dueto, primum quidem
ex fuis sedibus evocat Thraces, qui intra montem Aemum,
& Rhodopen habitabant, quibus usque ad Pontum Euxi-
num & Hellefspontum imperabat: deinde vero Getas, qui
superato Aemo monte in ulterioribus partibus habitabant,
& quotquot aliis populi cis Istrum fluvium ad Pontum Eu-
xinum magis vergentes incoelebant. Getae autem, & qui
regionem illam accollunt, Scythis sunt finitimi, & cultu
similes, omnesque sagittarii equestres. Praeterea Thracum
montanorum, qui fuis legibis vivunt, & ensiferi sunt,
quic Dii vocantur, permultos evocavit, quorum maxima
pars Rhodopen incolet. atque alios quidem mercede in-
duxit, alii vero voluntari erant, qui Sitalcen ulter seque-
bantur. Evocavit etiam Agrianas, & Leaeos, & ceteras
gentes Paeonicas, quibus imperabat. atque hi Agrianes to-
tius imperii erant ultimi, usque ad Graeaeos, & Leaeos
Paeonas, & Strymonem fluvium, qui ex Scomio monte per Graaeos & Leaeos fluit. ubi erat terminus imperii ab ea parte, quae spectat Paeonas, qui iam sunt sui iuris. at ab ea parte, quae Triballos spectat, qui & ipsi sunt sui iuris, sunt Treres, & Tilataei, qui terminant imperium. Hi autem ad septemtrionales Scomii montis partes habi-
tant, & a Solis occidentis partibus pertingunt usque ad Olcium flumen. hoc autem fluit ex codem monte, ex quo Neflus & Ebrus. hic autem mons est & desertus & mag-

XCVII. Fuit autem Odryfarum imperium magnitudine, ad mare quidem pertingens, ab urbe Abderis ad Pontum Euxinum, ad eam usque partem, qua Ifer fluvius in ipsum influit. Haec ora, qua cursus compendiosissimus datur, navi rotunda potest ambiri, si ventus a puppi semper spi-
ret, quattuor dierum & totidem noctium spatio. Itinere vero terrestri, qua comprehensum est iter, ab Abderis ad Istrum vir expeditus intra undecim dies pervenire potest. atque eius quidem longitudo mare versus haec erat. Per loca vero mediterranea, a Byzantio ad Leaeos, & ad Strymonem (hinc enim longissimum est a mari tractus in loca mediterranea) viator expeditus intra tresdecim dies iter conficere potest. Tributum quoque, quod colligebatur ex toto barbarorum agro, & ex Graecis civitatis Seuthe regnante, (qui poft Sitalcem regno potitus id maxime auxit) omni auri & argentī pretio ad asfimationem pecuniarum revocato, quadringenta sēme talenta valebar. nec his pauciora auri & argentī munera ipsi offerebantur. Praeterea vero & opera textilia & laevia, aliaque supellex ei offerebatur. neque vero ipsi foli: sed & alii Odrysarum viris, qui apud ipsum autōritate pollebant, ac nobiles erant, suisinodi munera dabantur. Legem enim longe
aliam condiderunt, quam quae est apud Perfas, & quae apud alios quoque Thraces moribus est recepta; ut vale-clic potius accipiant, quam dent. Et turpiss erat, si quis rogatus non dedisset, quam si quis non impetrasset id, quod petisset. Verum tamen hac lege diutius sunt usi, propter potentiam, qua valebant. Nihil enim a quoquam apud regem, eiusque nobilitatem, sine munerebus tranfigati poterat. Itaque regnum illud ad magnam potentiam pervenit. nam omnium, quae sunt in Europa intra sinum Ionium & Pontum Euxinum, maximum fuit proventu pecuniarum, & ceterarum rerum copia, quae homines beatiores facit: fed cerrandi viribus, & copiarum numero, Scytharum potestia longe fuit inferius. Nam huic Scytharum potentiae non modo gentes, quae sunt in Europa, aequari nequeunt; verum etiam earum, quae in Asia sunt, nulla; gente genti opposita, Scythiis universis, si concordes inter se fuerint, resistere valet. Quin etiam ne in alia quidem
follertia, & prudentia, quae in rebus ad praefentem vitam necessariis requiritur, ceteris nationibus sunt similes.

XCVIII. Sitalces igitur, cum tantae regionis regnum obtineret, exercitum parabat. Posquam autem res omnes ad expeditionem necessariae iam ipfi paratae fuerunt, copiis inde motis, in Macedoniam ivit; primum quidem per suum regnum, deinde vero per Cercinen, montem deser- tum, qui inter Sintos & Paeonas est medius. Iter autem per eum faciebat via, quam ipfe succifà materia prius fer- cerat, cum bellum Paeonibus intulit. Hunc autem montem ex Odryfis pertransfeuntas, ad dextram quidem habebant Paeonas; ad sinisteram vero, Sintos, & Maedos. Quem cum pertransiffent, ad Doberum Paeonicam urbem pervene- runt. Ei autem iter facienti nulla quidem exercitus pars decefsit, nisi si qua morbo correpta periiit; sed accedebat. Multi enim ex illis Thracibus, qui fuis legibus vivebant,
ad praedam ultro sequebantur. Quare tota multitudo non minor centum quinquaginta millibus exstisfisse furtur. Atque huius quidem maior pars erat pedestris, tertia vero ferme pars erat equesfris: maximam vero huius equitatus partem ipfi Odryfæ, & poft eos Getae praebuerunt. Macchaerophori vero, qui suis legibus vivebant, & ex Rhodope descendenter, erant totius peditus bellicosissimi. Cetera vero turba, ex variis & diversis gentibus permixta, multitudine maxime formidabilis, sequebatur.

XCIX. Doberum igitur omnes convenerunt, & se pararunt ad irruptionem faciendam ex superiore in inferiorum Macedoniam, quae Perdiccae imperio parebat. Nam inter Macedonas sunt & Lyncefæ, & Helimiotae, & aliae gentes in locis mediterraneis, quae illis quidem sunt sociæ & subiectæ, sed tamen regna singulae separatim habent. Illam vero Macedoniam, quae nunc est maritima, Thucydid. Vol. II.
Alexander Perdiccae pater, & Temenidae eius maiores, olim ex urbe Argis oriundi, primi possiederunt, & in ea regnarunt, ubi prius proelio superatos expulissent ex Perie quidem, Pieres, (qui postea sub Pangaeo trans Strymonem incoluerunt Phagretem, & alia oppida. Unde vel ad hoc usque tempus regio, quae sub Pangaeo iacens ad mare vergit, finus Piericus appellatur) ex ea vero, quae Bottia vocatur, Bottiaeos, qui nunc agrum Chalcidentibus finitimum incolunt. Quin etiam angustam quandam Paenoniae regionem iuxta Axium fluvium, a locis montanis ad Pellam usque & mare pertingentem possiederunt. & trans Axium, ad Strymonem usque, eam, quae Mygdonia nominatur, eiecitis Edonis, possident. Ex illa etiam, quae nunc Eordia vocatur, eiecerunt Eordos, (quorum plerique perierunt: sed exigua quaedam ipsorum pars cir-
ca Physscam habitat) & ex Almopia, Almopas. Hi Macedones, qui maritimam oram incolunt, alias etiam gentes in suam potestatem redegerunt, quas nunc etiam in sua potestate habent, Anthemum, Grestoniam, Bifaltiam, magnamque superioris Macedoniae partem, quae ad ipsos Macedonas pertinebat, qui loca mediterranea incolabant. Hae autem universa, Macedonia vocantur, & Perdiccas Alexandri filius horum erat rex, quo tempore Sitalces ipsi bellum intulit.

C. Atque hi quidem Macedones, cum ingens exercitus illos invasisset, quod eis resistere non possent, se receperunt in loca natura situate munita, & in munitiones manu factas, quae in eo agro erant. Harum autem non magnus erat numerus. Sed postea Archelaus Perdiccae filius, regno potitus, eas, quae nunc in ea regione extant, aedificavit, & vias rectas fecuit, & cum alia digestit, tum etiam rem militarem equis, armis, & reliquo bello appa-
ratu, longe melius quam ceteri omnes oéto reges, qui eum antecesserant. Exercitus vero Thracum Dobero pro- fectus, primum quidem irrupit in regnum, quod Philippi prius erat, & Idomenen quidem per vim cepit, Gortyniam vero, & Atalantam, & alia quaedam oppida in de- ditionem ac sidem recepit, quae se ipsi adiunxerunt ob amicitiam Amyntae, qui erat Philippi filius, & qui tunc ibi aderat. Europum autem oppugnarunt: fed expugnare non potuerunt. Deinde vero & in reliquam Macedoniam proceffit, quae ad Pellae Cyrhrique dextram iacet. Sed intra haec, in Bottiacam & Pieriam non intrarunt: at Mgy- doniam, Greftoniam, & Anthemuntem diripuerunt. Ma- cedones vero ne cogitarunt quidem peditatu restitere; fed accito equitatu a fociis, qui loca mediterranea incolebant, ubi videbatur commodum, pauci multos adorti, in ipsum
Thracum exercitum impetu serebantur: & qua impressio-

nem faciebant, nullus illorum, utpote equitum egregio-

rum & loricatorum, impetum suftinebat: fed hostium mul-
titudine circumventi, in discrimen se coniiciebant propter
eorum multitudinem longe numerosiorem. Quare tandem
hostes lacesfere desierunt, quod existimarent, se longe ma-
iori militum numero fine periculo resiftere non posse.

Cl. Sitalces vero & ad Perdiccam verba fæcere coepit
de rebus, quarum caufa bellum ipfi intulerat: & quoniam
Athenienfes cum claffe non adderant, (cum enim illuc itu-
rum non credebant) quoniam etiam dona & legatos ad
ipsum miserant, quotdam fuarum copiarum partem in Chal-
cidenfes & Bottiaeos misit; cumque illos intra muros com-
pulifet, agrum eorum vaftavit. Dum autem caftra laxativa
haberet in his locis, Theffalii, qui Arrtrum versus habi-
tant, & Magnetes, & ceteri, qui Theffalorum imperio
parent, & Graeci ad Thermopylas ufque timuerunt, ne exercitus iste contra se quoque veniret, & in armis erant. Thraces etiam, qui trans Strymonem, Boream versus, loca campestria incolabant, Panaei praeterea, & Odoman-
ti, & Droi, & Derfaei, territi sunt. omnes autem suis legibus utentes liberi vivebant. Praebuit etiam idem Sital-
ces occasionem rumoris inter Graecos Atheniensium hos-
ites, periculum esse, ne, qui ab ipsis per societatis speciem aducessabantur, ipsos etiam invaderent. Ille vero & Chal-
cidicum, & Botticum, & Macedonicum agrum simul ibi subfitens vaftabat. Et cum nihil eorum, quorum causa infestis armis eo profectus fuerat, ipsi feliciter succeeding; cumque ipsius exercitus commenatu careret, & hiemis in-
commodis vexaretur; a Seutho Sparadoci filio, qui ipsi pat-
truelis, quique apud ipsum potentia secundus erat, ad ce-
leriter abeundum inducitur. Seuthen autem Perdicceas fibi
HISTORIAE LIB. II. 167

...avtor, praemunietai, et o mèn, πεισθείς, καὶ μείνας τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας, τοῖσιν δὲ ἐκτὸς ἐν Χαλ-κίδεισιν, ἀνεχαρίστε τῶν στρατῶν κατὰ τάχος ἐπ’ οἴκου. Περὶ δὲ τῆς ὑστερον Στρατονίκην τήν ἐαυτοῦ ἀδελφὴν οἴκων Σεύθη, ὥστε τῷ γεγονός τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν ὑώτως ἐγένετο. 

ρβ'. Οἱ δὲ τῶν Ναυσάκτωρ Ἀθηναῖος, τῶν αὐτῶν χειμῶνες, ἐπειδὴ τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν διελύῃ, Φορμίανος ἤγουμένου, ἐστράτευσαν παραπλεύσαντες ἐν Ἀστακοῦ, καὶ ἀποβάντες ἐς τῆς μεσόγειαν τῆς Ἀκαρνανίας, τετρακοσίων μὲν ὀπλίταις Ἀθηναῖον τῶν ἀπὸ τῶν νέων, τετρακοσίως δὲ Μεσσηνίων, καὶ ἐκ τῇ Στρατοῦ, καὶ Κορεντῶν, καὶ ἄλλων χωρίων, ἀνδρεῖς οί δεικτὰς Βεβαίοις εἶναι ἐξήλασαν, καὶ Κυνῆτα τὴν

clam conciliaverat, pollicitus, ἐν matrimonium ipsi foro datūrum, & praeter ipsam, pecunias etiam. Itaque Sitalces, Seuthae verbis inductus, & xxx univeros dies militiae commoratus, & horum oτὸ apud Chalcidenenses confunmis, cum exercitu domum celeriter ἐν recept. Perdiccas vero postea Stratonicen fororem suam Seuthae uxorem dedit, ut ei promiserat. Haec igitur Sitalcis expeditio hunc habuit exitum.

CII. Atheniensēs vero, qui Naupacti erant, eadem hie me, post dimissam Peloponnēsiorum classem, duce Phormione, maritimam oram legentes, Astacō bellum intule- runt, excentuque ex navibus in terram fato, mediterranea Acarnaniae loca petierunt, cum quadringentis sui- rum gravis armaturae millīum classiātorum, & cum to- tidem Meffeniis; & ex Strato, & Corontis, aliique oppidis eos, qui videbantur dubiae fidei homines, eiecerunt:
THUCYDIDIS

Θεολύτου ες Κόροντα καταγαγόντες, ἀνεκχάρησαν πάλιν ἐπὶ ταῖς ναῦσις. ἐς γαρ Οἰνιάδας, ἀεὶ ποτὲ πολεμίωσιν ὄντας μόνους Ἀκαρνάνων, οὐκ ἔδοξει δυνατὸν εἶναι, χειμαῖνος ὄντος, στρατεύειν. ὁ γὰρ Ἀχελῶς ποταμὸς έρέων ἐκ Πίνδου ὅρος διὰ Δολοπίας, καὶ Ἀγραῖων καὶ Αμφιλόχων, καὶ διὰ τοῦ Ἀκαρνανίκου πεδίου, ἀναδεύει μὲν παρὰ Στρατον πόλιν, ἐς Ἱάλασσαν διεξεις παρ’ Οἰνιάδας, καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλυμνάζων, ἀπορον τοιει ὑπὸ τοῦ ὑδατος ἐν χειμαῖνι στρατεύειν. καὶ ταῖς τῶν νῆσων τῶν Ἰχυμαδῶν αἱ σολλαί κατατεκμιζον Οἰνιάδαν, τοῦ Ἀχελῶν τῶν ἐκβολάσσων οὐδὲν ἀπεχουσαι. ὡστε λέγας ἐν ὁ ποταμὸς προσχαί ἀεὶ, καὶ εἰσὶ τῶν νῆσων αἱ ητερονται’ ἐλεύθερα δὲ καὶ πάσας οὐκ ἐν σολλαί τινὶ ἀν

& cum Cynetem Theolyti filium, in oppidum Coronta reduxissent, ad suas naves redierunt. Nam Oeniadis, (qui foli omnium Acarnanum Atheniensibus perpetuo erant hostes,) propter hibernum anni tempus, bellum nullo modo inferri posse videbatur. Nam Acheolous fluvius ex monte Pindo per Dolopiam, Agraos, Amphilochos, & per Acarnanicam planitiem fluentes, superne quidem iuxta urbem Stratum, & Oeniadas, per spatium, quod inter has duas urbes est medium, in mare desertur; & ipsorum Oeniadarum urbem refellantis paludibus circumdat, & factum, ut propter aquarum copiam ei bellum hieme non posset inferri. Iacent autem & pleræque Echinadum insularum e regione Oeniadarum, ab Acheoloi ostio non procul distantis. Quamobrem hic fluvius, quoniam est magnus, liminum semper aggerit, nonnullae etiam illarum insularum factae sunt continentis pars. Et credible est, ceteris quoque non admodum longo temporis progressu idem eventurum. Nam
istoriae lib. ii. 169

χρόνω τούτω πεθεῖν, τό, τε γὰρ ἰπίστα ἐστι, μέγα καὶ
tολὺ καὶ Σκλεροῦ, αὐτὸ τε νῦσσοι, τυχόν, καὶ ἀλληλαίος
τῆς προσχώσεως, τῷ μὴ σκεδάσμυς ἕτοι, σώδεσμοι γί
γνονται, παράλλαξι καὶ εἰς κατὰ στείχους κεῖμεναι, υἱὸ
ἔχουσι εὐθείας διάδους τοῦ ὑδάτος ἐς το πέλαγος. ἐρη
μοὶ δὲ εἰσί, καὶ εἰ μεγάλαι. λέγεται δὲ καὶ Ἀλκμαίωνι
τοῖς Ἀμφίαρεσι, ὅτε δὴ ἀλασθαί αὐτὸν μετὰ τοῦ θόνον
τῆς μυτρᾶς, τοῦ Ἀπέλλων ταύτην τὴν γυνὴ χρῆσαι οἰκείω
ὑπετύπωσα ὑμῖν εἰς τὴν ἐκ τῶν δειματων, τῶν ἀν ἐφωρ
ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατατυπήσαται, ἕτερα ἐκτενῶς τὴν
μυτέρα, μέτω ἡτο ἐν ἐκείνῳ ἑσωφροτερον, ἡμᾶς γί νω
ὡς τῆς γε ἀλλῆς αὐτῶν μεμισμένης. οδὴ ἐπορεοῦν, ὡς Φασί, μο
λις κατενήσῃ τὴν προσχώσων ταύτην τοῦ Ἀχελούος. καὶ
ἐξεις αὐτῷ ικανὴ ἐν κεχώθαι διὰ τοῦ σώματι,

& fluvii cursus est rapidus, & multus, & turbidus, &
ipsec insulae sunt crebrae, & limo congeotto (quod dif
fundii nequit) alliae cum aliis conectuntur, gradatim, non
autem serio directa sitae, nec rectum aquas exitum in pe
lagus praeentes. Sunt autem deferta, nec magna. Fer
tur eriam Alcmaeoni Amphiarai filio, quo tempore pro
ptor matris caedem vagabatur, Apollo oraculum reddidisse,
quon hanc terram ei habitandam significavit, obscure signi
ficans, eun terroribus, quibus agitabatur, liberatum non
iри, priusquam locum habitandum reperisset in ea regio
ne, quae, cum matrem interfecit, a Sole nondum con
specta fuisset, nec tellus esset: quod omnem aliquam terram
ipse polluisset. Ille vero consilii inops, ut aiunt, vix tan
dem animadvertit, hanc Acheloi fluminis alluvionem ab
oraculo fuisse designatam. Iftudquod folum, quod limo con
geteto consolatdum fuerat, ipsi videbatur extitisse ab eo
tempore, quo matre caefà non paucos annos erraverat, & ad sedes in eo sui corporis causa ponendas satis amplum esse videbatur. Quare cum in locis circum Oeniedas fitis sedes collocasset, ibi regnavit, & ab Acarnane filio suo nomen regioni imposuit reliquit. Quae igitur de Alcmæone traduntur, haec sunt, quae accepimus.

CIII. Athenienses vero & Phormio, castris ex Acar-nania motis, & Naupaenum prosecti, ineunte vere Athenas redierunt; ecumque duxerunt eos, quos in proelii navalibus ceperant, qui faeta capitum permutatione, ita ut singula pro singulis darentur, liberi dimittebantur. Na-ves etiam duxerunt, quas ceperant. Atque haec hiems est finita, huiusque belli, quod Thucydides conscriptit, ter-tius annus est exactus.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ
Ο ΑΟΡΟΤ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ
EPITOME LIBRI III.

TOYKYDIDOY
OdOROT
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

THUCYDIDIS
OLORI FILII
HISTORIAE LIBER TERTIUS.

TOR d' ἔπιγιγνομένου Θέρους Πελοπωνήσιοι καὶ οἱ έξύμμαχοι, ἀμα τοῦ σίτω ἀκμᾶξοντι, ἐστράτευσαν ἐς τὴν Ἀττικὴν ἤγειτο δὲ αὐτῶν Ἀρχιδάμος ὁ Ζευξίδαμος, Λακεδαιμονιών βασιλεὺς καὶ ἑγκαθεξομενοί ἐδήσαν τὴν γῆν καὶ προσβολαί, ὡσπερ ἐισόθεσαν, ἑγίγνοντο τῶν Ἀθηναίων ἱπτέων, ὅτα παρείκει καὶ τὸν πλείον ὀμιλεύον τῶν θυλῶν εἴργον, τὸ μὴ προεξόντας τῶν

SEQUENTE autem aeiłate Peloponnesii, eorumque socii, frumento iam adulto, cum infesto exercitu in Atticam iverunt; Archidamusque Zeuxidami filius, Lacedaemoniorum rex, ipsis praerat; castrisque positis, agrum valetabant. Atheniensium vero equites, (ut consueverant) impressionem faciebant in hostium agmen, qua cedebat; & plurimam militum leviter armatorum turbam prohibebant,
THUCYDIDIS

οπλων, τα ἐγγύς τῆς πόλεως κακουργεῖαν. ἐμμείναντες δὲ χρόνον ὧν εἶχον τὰ σιτία, ἀνεχώρησαν, καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις.

Post Jul. 2. B. Metà de τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων, εὐθὺς Δέσβος, πλὴν Μηθύμνης, αὖτετη ἄπτ' Ἀθηναίων βουληθέντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ πολέμου, ἀλλ' οἱ Λακεδαιμονιοὶ οὐ προσεδέχαντο, ἀναγκασθέντες δὲ καὶ ταύτῃ τὴν ἀπόστασιν πρότερον ἢ διενοῦντο, ποιήσασθαί. τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χώραν καὶ τεῖχων οἰκοδομήσαντο, καὶ κεῖνον ποιήσαντες ἐπέμενον τελειώθαι, καὶ όσα ἐκ τοῦ Ποντοῦ ἔδει ἄφθος-θαί, τοξοτες τε, καὶ σίτον, καὶ ἂ μεταποτόμενοι ἦσαν. Τενέδδιοι γὰρ οὗτοι αὐτῶς ἰδιάφοροι, καὶ Μηθύμναιοι, καὶ αὐτῶν Μιτυληναίων ἡδος ἀνδρεῖς ne a ceterarum copiarum corpore longius progresse loca suburbana vaflarent. Et tamdiu commorati, quamdiu commenearus ipsis suppedavit, domum redierunt, & in suam quique civitatem sc receperunt.

II. Post hanc autem Peloponnesiorum irruptionem statim Lesbus, praeter Methymnam, ab Athenienibus defectit: voluerant autem Lesbii quidem vel ante hoc bellum motum facere defectionem; sed Lacedaemonii recipere noluerant. Sed tunc ei necessitatis coacti, maturius, quam secum ipsi constituerant, hanc defectionem fecerunt. Exspectabant enim, donec portus aggeribus essent obfructi, & murorum aedificium, naviumque fabricatio ad suum finem esset perducta: item donec ex Ponto venissent, quaecunque venire oportebat, sagittarii, & frumentum, & quaecunque arceffiverant. Tenedii enim, qui ipsis erant inimici, & Methymnaei, quin etiam quidam ex ipsis Mytylenaeis homines privati, quibus propter factionem pu-
HISTORIAE LIB. III.  

I. Athenienfes vero (nam morbo, belloque recens sufcepto & vigente debilitati erant) rem quidem arduam esse duxerunt, Lesbium, quae classem, & vires, integras haberet, a se alienare, & novas novorum hostium inimicitias sibi conciliare; & criminationes istas initio non admittebant, quod non vera esse malent. Postquam tamem, ne per legatos quidem Mitylenen missos, Mitylenaeis persuadere potuerunt, ut & copias dimitterent, quas in urbem commigrare cogebant, & reliquum belli apparatus dissolverent, tunc rebus suis meruentes, eos ante-
vés, deisantès prokatalabèv εβαύλοντο. καὶ πέμπτου-
σιν ἐξαπτωνίως τεσσαράκοντα ναύς, εἰ ἐτυχον περὶ Πε-
λοπόννησον παρασκευασμέναι πλείων. Κλευπτίδης δὲ ὁ
Δενίως, τρίτος αὐτῶν ἐστρατήγει. ἑσθηγέλθη γὰρ αὐ-
toῖς ὡς εἰς Ἀπόλλωνας Μαλόντας ἐξ ἔν τῆς πόλεως ἐο-
τῇ, ἐν ἡ σταυρημεῖ Μιτυληναίοι εφτάζουσι, καὶ ἐπτίθεν
ἐῖναι ἐπειδὴ ἐν ἐπιτεσεῖν ἀκούω καὶ ἡ μὲν ξυμβὴ ἦ
πειραίε ἐς ἐς ὑπερ, καὶ Μιτυληναίοις εἰπεῖν, ναύς τε παραδό-
ναι, καὶ τείχη καθελεῖν μὴ πειθομένων δὲ, πολεμεῖν.
καὶ εἰ μὲν οὔθεν ὀχοντε. τάς δὲ τῶν Μιτυληναίων δέκα
τρίπηρει, εἰ ἐτυχον βοηθεὶ παρὰ σφαῖρα κατὰ τὸ ξυμ-
ραχικὸν παρόνθαναι, κατεύχον οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ τοὺς
ἄνδρας ἐς αὐτῶν ἐς Ολυμπίαν ἐσπονῆσαι. τοῖς δὲ Μιτυ-
ληναίοις ἀνή ἐς τῶν Ἀθηνῶν διαβας ἐς Εὐβοίαν, καὶ
vertere voluerunt. & confessim miserunt quadraginta na-
ves, quae forte circa Peloponnesum erant, ad navigan-
dum paratae. Cleippides vero Diniac filius, cum duobus
allis collegis, his navibus praeerat. Ipsis enim renuntia-
tum fuerat, diem festum in Apollinis Maloentis honore
extra urbem celebrari, ad quem celebrandum Mitylenaei
frequentes erant conventuri, & spem esse, si properarent,
ex improviso ipsos impressionem in illos esse facturos. Et
si conatus ifte feliciter ipsis succedisset, bene: sin minus,
ducibus imperayerat, ut Mitylenaeos naves tradere, mu-
rosque demoliri iuberent; & si imperata facerent, bel-
lum ipsis inferrent. Atque illae quidem naves abierunt.
Athenienfes vero retinuerunt decem Mitylenaeorum tri-
mes, quae ex foederis paço tunc apud ipsos auxili feren-
di causa forte aderant, virosque, qui in illis erant, in cu-
flodiam tradiderunt. Quidam vero, cum Athenis in Eu-
boam traiecisset, & pedibus Geraestum ivisset, ibi navim onerariam nautus, secunda navigatione usus, & triduo, postquam Athenis dicessit, Mitylenen delatus, Mitylenaeis infestum Atticae classis adventum nuntiavit. Illi vero nec ad Maloëntem exiverunt, & ceteras murorum portu-que partes, quae semiperfectae erant, praesidiis firmantes, custodias egerunt.

IV. Nec multo post Athenienses cum classis eo appulsi, postquam viderunt, ipsi quidem duces Mitylenaeis denuntiarunt, quae ab Atheniensibus imperata fuerant: sed cum Mitylenaei dicto audientes esse nollent, bellum illis facere coeperunt. At Mitylenaei imparati, & ex improviso coa-cti bellum gerere, prodierunt illi quidem cum quodam navium numero aliquantum ante portum, ut proelium navale committerent: sed postea ab Articis navibus insequen-tilibus fugati, cum Atticae classis praetoribus in colloquium tunc venerunt, eo consilio, ut, si possent, naves illorum Thucydid. Vol. II.
mevoi tás náus totparautíca, ei dúvaino, ómeología tìvì ἐπικεφεὶ ἀποτεμεύωσαται. καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἀθη-
ναίων ἀπεδέξαντο, καὶ αὐτοὶ θεσούμενοι μὴ οὐχ ἴκανοὶ ὡς Δέοβω πάση πολέμεων. καὶ ἀνακαυχὴν ποιησάμενοι, ἐπέμποις εἰς τὰς Ἀθηνᾶς όι Μιτυληναίοι, τῶν τε δια-
βαλλόντων ἕνε, ὡς μετέμελεν ἡδη, καὶ ἀλλοι, εἰτας
πεισει λ ἐς ναῦς ἀπελθεῖν, ὡς σΦὼν οὐδεν νεατηρίων-
των. ἐν τούτῳ δὲ ἀποτέλλουσι καὶ ἐς τὴν Λακεδαιμονα
πρέσβεις τριήρει, λαβοντες τὸ τῶν Ἀθηναίων ναυτικὸν,
εἰ οἵμοιον εἰς τῇ Μαλέα, πρὸς βοήθεια τῆς πολέμου, οὐ γὰρ
ἐπίστευον τοῖς αὐτῷ τῶν Ἀθηναίων προχρησίευν. καὶ οἱ μὲν,
ἐς τὴν Λακεδαιμονα ταλαιπώρως διὰ τὸν πελάγους κο-
μικοῦς, αὐτοῖς ἐκτραποῦν ὡς τὰς βοήθεια ἑξεῖ.
ἐ. Οἱ δ’ ἐκ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις, ὡς οὐδεν ἤλθον
aliqua aequa conditione e vestigio dimitterent. Athenien-
fium vero duces conditiones ab illis oblatas acceperunt,
ipsi quoque veriti, ne non fatis virium haberent ad bel-
lum universae Lesbo faciendum. Induciique factis, Mity-
lenaei mittunt Athenas cum aliis, tum etiam unum ex il-
lis, qui detulerant indicium, quem facti iam poenitebat,
fi forte Atheniensibus persuadere possent, ut naves a se,
ut nihil rerum novarum molituris, recederent. Interea ve-
ro & Lacedaemonem legatos triremi veçtos mittunt, clam
Atheniensem clam eal, qui ad septemtrionale urbis partem,
in Malea stationem habebant: nec enim, quod ab Athe-
niensibus impetraré cupiebant, id ex voto sibi ceñurum,
confidebant. Atque hi quidem aspere usi navigatione per
pelagus Lacedaemonem delati, cum ipsis agere coeperunt,
ut aliquod auxilium veniret.
V. Sed postquam legati re infæcta Athenis redierunt,
Mitylenaei ad bellum se accingere coeperunt, & cetera Lesbos, praeter Methymnam. Hi enim Athenienfibus opem tulerant, & Imbrii, & Lemnii, & quaedam exigua reliquorum fociorum manus. Mitylenaei vero, copis ex omni totius populi aerate ac ordine collectis, quandam eruptionem in Atheniensium castra fecerunt. proelium etiam commissum fuit, in quo Mitylenaei licet hostibus inferiores non exsunt, tamen nec prope pernoctare, nec suis viribus confidere sunt aut, sed in urbem se receperunt. Deinde vero quieverunt, quia, si quid auxili ex Peloponneso praetererea venisset, & cum reliquo apparatu periclitari volebant. Etenim Meleas Lacon, & Hermaeondas Thebanus ad ipsos venerant: qui misi quidem fuerant ante defectionem, sed cum Atticæ classis infestum adventum antevertere non potuissent, post proelium commissum in urbem triremi clam ingessi sunt; hortatique sunt, ut al-
T H U C Y D I D I S

rei. &i παρήγων πέμπτευ τριήρη ἄλλην, καὶ πρόσβεις μεθ' εαυτῶν καὶ ἐκπέμποντος.

οτ'. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πολὺ ἐπιρρωσθέντες διὰ τὴν τῶν Μιτυληναίων ἁσχίαν, ἑμμαχοῦσι τε προσεκάλουν, ὁποὶ πολὺ Σάσσον παρῆσαν, ὁρῶντες οὐδὲν ἴσχυρὸν ἀπὸ τῶν Λεσβίων καὶ περιορμισάμενοι τὸ πρὸς φόνον τῆς πόλεως, ἐτείχισαν στρατόπεδα δύο ἐκατέρθειν τῆς πόλεως, καὶ τοὺς ἐΦόρους ἕπτ' ἀμφότεροι τοῖς λιμέσῳ ἐποίησαν. καὶ τῆς μὲν Σαλάσσης εἰργὸν μὴ χρῆσθαι τοὺς Μιτυληναίους, τῆς δὲ γῆς τῆς μὲν ἀλλᾶς ἐκφάτων οἱ Μιτυληναιοὶ, καὶ οἱ ἄλλοι Λέσβοι, προσβεβοηθηκότες ἤδη. τὸ δὲ περὶ τὰ στράτευμα καὶ κατείχουν οἱ Ἀθηναῖοι, ναυσταθῆνε καὶ μᾶλλον ἡν αὐτῶς πτολεία καὶ ἀγοράς ἢ Μαλέα. καὶ τὰ μὲν περὶ Μιτυλῆνης τοις ἐπολέμησαν.

teram triremem, & legatos secum Spartam mitterent: il-lique miserunt.

VI. Athenienfes vero propter Mitylenaeorum quietem, multo magis confirmati, focios arcefuit, qui longe citius, quam quis exhistimare potuisset, affuerunt, quod nihil virium apud Lesbios esse animadvertænt. & cum australen urbis partem claffe circumcedissent, bina castra ad urbem hinc & illinc secerunt, quæ muris cinxerunt, ad utrumque portum flationes urbi proximas, ac infestas habebant, & maris quidem usque Mitylenaeos prohibebant: Mitylenaei vero, aliique Lesbii, qui suis subsidio iam venerant, cetera quidem terra potiebantur; at illam terræ partem non magnam, quae circum castra erat, Athenienfes in sua potestate habebant. Sed Malea promontorium, ipsis erat potius navium flatio, & locus mercatus. Atque bellum ad Mitylenen ita gerebatur.
VII. Per idem huius aestatis tempus, Athenienses in Peloponnesum etiam triginta naves, & Alopium Phormionis filium, earum ducem miserunt. Acarnanes enim eos oraverant, ut aliquem Phormionis vel filium, vel cognatum, ducem ad se mitterent. Hae autem naves, oram maritimam legentes, agri Laconici oppida diripuerunt. Deinde vero Alopium maiorem harum navium partem domum remisit, & ipsa cum duodecim Naupactum ivit. Potlea vero, cum frequentes Acarnanum copias evocasset, Oenidae dis bellum intulit. Et cum navibus per Acheloum navigavit, & pedes tres copiae agrum valetabant. Sed cum Oenidae se ipsi non dederent, peditatum quidem dimisit, ipsa vero in Leucadem navigavit, suifique copias in terram ex navibus ad Nericum expositis, dum se recipit, cum ipsa, tum etiam pars quaedam eius copiarum, ab illius regionis
T H U C Y D I D I S

iSi ón̄ta, kai Φρουρῶν τινων οἶνων καὶ ύστερον ὑπο-
στόποντος τούς νεκροὺς ἀποτελεύσαντες οἱ Ἀθηναῖοι παρὰ 
tῶν Λευκαδίων ἐκορμάσαντο.

Iul. 16. η'. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεᾶς ἐκπεμφθέντες Μι-
tυλησίων πρόσβεις, ὡς αὐτοῖς οἱ Δακεδαμόνοι εἶτον Ὄλυ-
pτιαζέ παρείναι, ὡτε καὶ οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύσανταί, ὁ δικαύνεται ἐς τὴν Ὀλυ-
pτιαν. ἦν δὲ Ὄλυμπῖας ἡ Δωρικὸς Ρόδις τοδεύτερον ἐνίκα. καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἑκτῆν κατέστησαν ἐς λό-
gους, εἶτον τοιάδε.

Post Iul. 21. έι. Τὸ μὲν καθότως τοῖς Ἑλλησ νόμιμον, ὡ ἀν-
δρες Δακεδαμόνοι, καὶ ξύμμαχοι, ἱστεια τῶν γὰρ ἐξηλ-
τάμενοι ἐν τοῖς πολέμοις, καὶ ξύμμαχοι τὴν 
πρὶν ἀποτελεύτως, οἱ δεξάμενοι, καὶ ὅσον μὲν ὁρε-
λύνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι: νομίζοντες δὲ εἶναι προδότιας

incolis, qui ad opem suis ferendam undique conveniarent, 
& ap aucis quibusdam militibus praefidiariis caeditur. Post-
ca vero Athenienses, cum suorum cadavera a Leucadiis 
side publica interposita recepissent, disceferunt.

VIII. Legati vero Mitylenaceorum, qui in prima navi 
Spartam misi fuerant, quemadmodum ipsis Lacedaemonii 
dixerant, ut Olympiam venirent, ut ceteri quoque socii 
ilis auditis consultaret, Olympiam iverunt. Erat autem 
Olympias, qua Doricus, Rhodius, iterum vicerat. cum-
que post solemnem illius festi celebrationem in colloquium 
venissent, in hunc modum verba fecerunt.

IX. I N S T I T U T U M, quod apud Graecos moribus est re-
ceptum, viri Lacedaemonii, sociique, nos probe quidem novi-
mus. Qui enim recipiunt illos, qui in bellis defciunt, & prio-
rem societatem relinquunt, quatenus quidem aliquam utilitatem ex
illis perciptunt, eatenus illos caros habent. Sed cum superiorum amicorum prodiores esse existimant, eosdem improbos esse ducunt. Atque haec opinio non est iniqua, si & illi, qui desciunt, & illi, a quibus defensionem faciunt, inter se sint voluntate benevolentia pares, & bellico apparatu ae viribus aequales, nec utla ius defensionis caufa subfit, quod in nobis, & Athenien- sibus non sitt. Quamobrem ne cuiquam improbi esse videamur, si, cum pacis tempore ab ipsis honorifice tradamur, in periculis deficitur.

X. Primum enim de iure, & virtute, praefertim cum petamus; ut in vestiram societatem nos recipiatis, verba faciemus: quia sici
mus, nulam amicitiam constanter inter privatos conciliari, nul- lamque societatem firmam inter civitates nulla in re fieri, nisi sint inter se cum manifesta virtute, & in ceteris rebus morum simili-
tudine consentiant. Nam in animorum discordia, saeitiorum etiam
et etem prætorn, ἀπολιπόντων μὲν ὅμως ἐκ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, παραμεινῶν δὲ ἐχεινῶν πρὸς τὰ ὁπόλοντα τῶν εργῶν. ξύμμαχοι μὲντοι ἐγενόμεθα οὐκ ἐπὶ κατα-
δουλώσει τῶν Ἐλλήνων Ἀθηναίων, ἀλλ' ἐπ' ἐλευθερώ-
σει ἀπὸ τοῦ Μηδοῦ τοῖς Ἐλλησι. καὶ μέχρι μὲν ἄντο-
το ἄνω ἡγομένῳ, προθύμως εἰπόμεθα· ἐτειχῇ δὲ ἐσφο-
μεν αὐτοῖς τῆς μεν τοῦ Μηδοῦ ἔχεται αἰνεῖται, τήν δὲ-
τῶν ξύμμαχων δούλωσιν ἐταχγομένους, οὐκ ἄριστος ἐν-
έμεν. ἀδύνατοι δὲ ὄντες καθ' ἐν γενόμενοι διὰ τολυθ-
θίαν ἠμύνασθαι, οἱ ξύμμαχοι ἐδουλώθησαν, πλὴν ἡ-
μένων καὶ Χίων. ἡμεῖς δὲ, αὐτούμοι οὐδ' ὄντες καὶ ἐλευ-
θεροί τῷ ὀνόματι, εὔνεστατευσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐκ-
ἐτι εἰχόμεν ἡγεμόνας Ἀθηναίοις, παραδείγματι τοῖς
πραγματεύμενοι ἵπποι. οὐ γὰρ εἰκός ἡν αὐτοίς, ὅσ
diversitas exfisit. Etenim societas inter nos & Athenienses primum
est inita, cum vos quidem a belli Medici administratione disce-
stis, illi vero ad illius belli reliquias persequendas permanerunt.
societatem tamen fecimus, non ut Graecos in Atheniensium poten-
statem redigeremus, at ut Graecos a Medorun dominatu liber-
aremus. Et quamdis quidem ex aequo rebus praebuerunt, alacritus
secuti sumus: sed postquam animadvertimus, ipsos illam quidem
cum Medo simultatem remissus exercere, sociis vero iugum servitutis
imponere, tunc non amplius sine timore fuisse. Sed cum
propter multitudinem eorum, qui hac de re consultaturi, & sen-
tentiam laturi erant, in unum coëuntes ipsis resellere non posse-
mus; omnes socii, prater nos & Chios, in servitutem sunt redac-
iti. Nos vero, qui nostri iuris eramus, & liberis, nomine dun-
taxat, ad bellum una cum ipsis profecti sumus. Nec amplius pro-
ducibus fidibus Athenienses habebamus, quia rerum ab ipsis ante
gælarum exemplis utebamus. Nec enim verifinile videbatur, ipsos
HISTORIAE LIB. III. 185

μὲν μὲθ' ἡμῶν ἐνστάντως ἐποίησαντο, καταστρέψας· οὐδ' αὐτοί τε, τοὺς ὑπολαίτως, εἰποτε ἀρα ἐδυνάμησαν, μὴ δράται τοῦτο.

καὶ εἰ μὲν αὐτόνομοι ἦν ἢμὲν ἀπαντήσας, ἐβεβαιώτεροι δὲ ἦμων ηὐσαν μηδὲν νεωτερεῖν, ὑπεχειρίοις δὲ ἐχοντες τοὺς πλείους, ἠμὶ δὲ ἀπὸ τοῦ ίσου οὐκαλούντες, ἠλπισώτερον εἰκότως ἐμελλον οὕτων, καὶ πρὶς τοῦ πλείου ἢδη εἰκὼν, τοῦ ὑμετέρου ἥτις μόνον ἀντισεμενοῦ ἀλλως τε καὶ ὅσω δυσκατώτεροι αὐτοὶ αὐτῶν ἐγίγνοντο, καὶ ἠμὲν ἐρημώτεροι, το δ' ἀντιπάλον δέος, μένον πιστῶν ἐς ξυμμαχίαν. οὐ γὰρ παραβαινεῖν τι θεολόμενος, τὸ μὴ προέχθων ἀν ἐπεκλείν ἀποτρέπεται, αὐτόνομοί τε ἐκλειδημεν οὐ δὲ ἀλλὰ τι ἡ οὕτω αὐτῶς ἐς τινὰ ἄρχην εὐπρεπεῖα τε λόγου, καὶ γνώμης μᾶλλον ἐφόδῳ ἢ ἰσχύν, τά

illis quidem servitutis iugum impusuisse, quos in eandem soceris societatem nobisce receperant; ceteris vero, si forte rei peragen- dae facultas ipsis aliando offerretur, idem non esse facturos.

XI. Quod si omnes adhuc liberi, nostrique iuris essemus, de ipsorum fide nobis minus esset dubitandum, ipsosque nihil novi molituros facilius crederemus. cum vero plerisque sociorum sube- gerint, se nobisce aequo adhuc iure vivere eos verisimile est indigiius esse laturos; & cum maior pars iam illis cedat, nos solos iiis etiam nunc exaequari: praesertim quia, quo magis ipsorum potentia quotidie crescit, nos etiam eo magis ab aliis des- rimur. Sed mutui metus aequalitas societatem sola facit fidelem. Qui enim aliquid praeter ius facere vult, is tamen, quia viribus non praeflet, ab altero invadendo deterretur. Nos vero nulla alia de causa ab Atheniensibus liberi relieti sumus, nisi quatenus ad imperium quarendum, & speiofo verborum praetextu, & consi- liii aggressione, doloque potius, quam virium conatu, res obtineri
posse ipsis videbantur. Simul enim hoc etiam testimonii argumento utebantur, socios, qui idem iuris ac auctoritatis habebant, ad eandem militiam cum ipsis nunquam ultra profecturos fuiffe, nisi illi, quibus bellum inserebant, aliquod gravis peccatum peccatum commississent. Simul etiam potentissimos quosque contra infirmiores primum secum adducebant, ut eos ipsos cum ad extremum reserverissent, amputatis circumcisfisque reliquis, imbecilliores ad expugnandum haberent. Quod si a nobis initium duxissent, quoniam omnes socii suas domesticas vires adhuc habebant, quoniam etiam apud eos confidere poterant, haud pariter eos subegissent. Quin etiam nostra clasfis metum aliquem ipsis incutiebat, ne forte in unum coacta, & aut vibis, aut alicui aliis adivticta, periculum ipsis crearet. Partim etiam ex imminenti servitutis periculo evadisse, quia ipsorum populum; & reipublicae principes, qui perpetuis vicibus in honoribus constituuntur, semper colimus & observamus: nec tamen diu videbamus posse in codem libertatis flatu perma-
HISTORIAE LIB. III. 187

aecum 6de haelesth, paradeinamati χρωμενοι τους ες τους αλλους.

Jos. Tis 0w αυτη τη Filia ηγινετο, τη ελευθερια πιστη, εν τη παρα γνωμην αλλους υπεδεχομεθα; και ει μεν ημαις εν τω πολεμω δεδιτες εθεραπευον, ημαις δε εκεινους εν τη ησυχια το αυτο επτοιομεν ο, τε τους αλλους μαλιστα ευνοια πιστην βεβαιοι, ημαιν τοτε ο Φιβος εχθρον παρείχε δεει τε τοπλεον τη Φιλια κατεχομενει, ζυμεμαχξει ημεν και εποτερες θασσεν παρασχει αυταλεια Γρατος, ουτοι προτεροι τι και παραβησεσθαι εμελλουν. ος τε ειτω δεκομεν εδικεν, προασταταινες δια την εκεινον μελληκτων τως ες ημαις δεινων, αυτοι ουκ ενταναμειναντες σας ειδεναι ειτι αυτων έσται, ουκ δρασις σκοπει. ει γαρ δυνατοι ημεν εκ του ιου

nere, nisi hoc bellum conflatum esset; quod coniiciebamus, utentes exemplis rerum, quas aliis fecerunt.

XII. Quaenam igitur erat haec fidelis amicitia, aut firma libertas, in quae alteri alteros alienis animis recipiebamus? Et ills quidem in bello praet metu nobis blandiebantur, nos vero rebus pacatis idem vicissim ipsis faciebamus? Et quod aliis fadem confirmat, benevolentia, inquam, hoc ipsum timor firmum nobis praebatbat: metuque magis, quam amicitia retenti, in societate persilimus. Et utris immunitas periculi audaciam citius erat praebitura, hi etiam priores aliquid praeter ius facturi erant. Quare si cui iniuste facere videmur, quod ante desecerimus, propter dilationem malorum, quibus illi nos erant aestiutri, nec vicissim tantisper expectare voluerimus, dum nos ipsi plane cognosceremus, an aliquid eorum fieret, quae formidabamus, is non rette sentit. Nam si pari potentia praediti, & insidias ipsis mutuo siruere, & vicissim in aliud tempus eas differe possimus, quid
opus est, nos, qui potentia pares essemus, in ipsorum potestate esse? Cum vero invadendi facultas penes illos semper sit, decreto etiam penes nos esse periculi mature vitandi facultatem.

XIII. Cum igitur, Lacedaemonii, ac socii, has rationes & causas haberemus, desecimus: quae manifestae quidem sunt auditoribus, ita ut cognosce possem, nos merito seisse; validae vero ad terorem nobis inquitendum, & ad efficiendum, ut ad aliquod salutis nostrae praeedium nos convertamus: qui veliam pridem hoc ipsum facere voleamus, quo tempore rebus adhuc pacatis legatos ad vos missus, qui de deselione vobisca agere; sed eam facere prohibiti fuimus, quia vos recipere noluisse. Iam vero, quia Boeoti nos ad hoc faciendum provocantur, confessim ipsis obtemperavimus. Duplicemque deselitionem nos facturos existimabamus: unam quidem a Graecis, ne una cum Atheniensibus ipsos maleficis afficeremus, sed una in libertatem vindicaremus; alteram vero ab Atheniensibus, ne nos ipsi posse ab.
illis profligaremur, sed defectionem prius facremus, quam ab illis perderemur. Noftra tam defectione citius, quam voluptissimus, saéta est, eaque imprata. Quo etiam magis oportet vos nobis in societatem receptis auxilium quam celerimine mittere, ut conservet, vos & illis succurrere, quibus est succurrendum, & simul hostibus nocere. Opportunitas autem, qualis nunquam ante. Athenienses enim & morbo, & pecuniarum impensis sunt astricti. Ipsorum vero naves partim quidem sunt circa veslram regionem, partim vero contra nos sunt constitutae, quare verisimile est, eos navium copiam non habituros, si vos habeatum cum navibus pedesfribusque copiis simul iterum irruptionem faciatis. Sed aut vos contra se cum inselsa classe venientes propulsare non poterunt, aut ab utrique discedent. Neque vero quisquam existimet, si domesticum periculum pro alieni agri defensione subitum. Cui enim Lesbos procul abesse videtur, haec tamet utilitatem ei ex propinquo praebet. Nec enim (quemadmodum quis existimat)
bellum in Attica geretur, sed in Lesbo, unde Attica utilitatem percipit. Est autem illi pecuniarum proventus a sociis, & longe maior erit, si in suam potestatem nos redegerint. nec enim alius deficiet, sed etiam praeterea res nostrarum fient: & acerbiora mala patiuntur, quam illi, qui ante, quam ullam defensionem facerent, ipsis serviebant. Sed si vos alacriter succurratis, cum civitatem vobis adiungetis, quae magnam cladem habet, (cuius inprimis vos indigetis,) tum etiam Atheniensem imperium facileus etereit, subtrahentes eorum socios. Quilibet enim se vos confidentius adunget. Et sinistram opinionem de vos conceptam vitabitis, quam suflinuitis, quod illis, qui ad vos desicient, open non feratis. Sed si constet, illos a vos in libertatem vindicari, robur belli firmius habebitis.

XIV. Graecorum igitur sopes, quas in vobis ponunt, ipsamine Jovem Olympium reverentes, in cuibus templo supplicibus similes fit.
HISTORIAE LIB. III. 191

... et in ordinem prohibitum, quia...
Atheniensés vero, cum eos propter fallam suae imbecillitatis opinionem se intruere intelleixissent, cumque declarare vellent, eos non recte sentire, sed se, licet classem, quae ad Lesbum erat, suo loco non moverent, tamen & classem, quae ex Peloponneso contra se veniebat, facile propulsare posse, centum naves instruxerunt: & cum ipsi, tum etiam inquillini, exceptis illis, qui erant equeriris ordinis, illis etiam exceptis, qui erant ex ordine Pentacosiomedimnorum, eas confecenderunt. Et in altum provesti circum Ithmum navigabant, suaeque potentiae vires ostentabant, & in quamcunque Peloponnesi partem ipsis placebat, ex navibus descendeabant. Lacedaemonii vero, cum vidissent rei eventum longe alium, quam ipsi
HISTORIAE LIB. III. 193
tes polin twn parallogon, to te uto twn Despion onh-
beita /gynonto ouk alebth, kai aparate nmpieses, os aut-
tois kai oi anqerqoi ana ou parhant, kai nngyleno-
to kai ai tere thn Peloponnevon triakonta nges twn
'Anhnaioin twn perieixida autan toporbonta, anexhorhant
ep' oikou, usterov de nautiakon paratsevagou on, tis pe-
phwv on es twn Despion kai kata poleis ephynyellen
testarakonta nean plibes kai nastrarh prosetagizan
'Alkidan, os xelellen epitpleusos. Anexhorhant de
kai oi 'Anhnaioi teis ekatou nautin, epieidh kai ekei-
vous eido.

C. Kai kata ton chroonon touton on ai nges epleson,
ev teis pleistai de nges am autois efergoi kalles ege-
vento, parapliskiai de kai eti pleious arxomwein tou
exspectabant, & falla esse, quae a Lesbiis referebantur, ar-
bitratiunt, & rem esse factum difficilem existimantes, cum
neque socii adebent, & triginta Atheniensium naves, quae
circa Peloponnesium erant, agrum ipsorum urbi finitimum
circumcirca vastare nuntiarentur, domum redierunt. Postea
vero classem parare coeperunt, quam in Lestum mitte-
rent. Et civitatibus quadraginta naves imperantur, ut sin-
gulae pro rata parte naves ad hunc numerum expleendum
suppedirent: & classis praefectum desinarent Alcidam,
qui eo profecturum erat. Athenienses vero & ipsi cum suis
centum navibus domum se receperunt, postquam illos quo-
que domum rediisse cognoverunt.

XVII. Atque eo tempore, quo naves istae navigabant,
in his rebus, quas tunc gerebant, maxima, simul & or-
natissima, rebusque omnibus ad navigationem necessariis
instructissima classis ipsius fuit; sed & altera huic similis,
Thucydid. Vol. II.
atque etiam maior, huius belli initiō. Nam centum naves Atticam, Euboam, & Salaminem custodiebant, & aliae centum circa Peloponnesum erant, praeter illas, quae ad Potidæam & aliis in locis erant: ut numeros omnium navium una aefate instructarum fuerit ducentarum & quinqua­ginta. atque hoc potissimum una cum Potidæa pecu­nias absunt. Nam & Potidæam obsidebant milites binas drachmas diurnas merentes; (etenim sibi quīisque unam, alteram famuli nomine in diem accipiebant) ter mille quidem, qui primi ad eam obsidendam missi fuerant, nec pauciores, qui in eius obsidione permanerunt, donec eam expugnarunt; fexcenti vero & mille cum Phormione, qui ante urbis expugnationem discesserunt. & universae naves idem stipendium accipiebant. Pecuniae igitur ita primum consumtae sunt, & tantus navium, maximus, inquam, nu­merus, eft instructus.
Mitylenaei vero eodem tempore, quo Lacedaemonii circum Ithum erant, cum ipsi, tum etiam auxiliarii milites ad Methymnam, cuibus per proditionem capienda spem conceperant, terra cum exercitu sunt profecti: & urbem adorti, cum res ipsis non succederet, quemadmodum exspectabant, Antiflam, Pyram, & Ereum perierunt. Et stabilitis harum civitatum rebus, murisque firmatis, domum celeriter se recepturunt. Methymnaei vero & ipsi post illorum discessum cum copiis adversus Antiflam iverunt. Sed accepta clade ab Antifaeis, & auxiliariis quibusdam militibus, qui subfudio ipsis venerant, multos amiserunt, ceterique celeriter domum reverterunt. Athenienfes vero, cum haec audissent, & Mitylenaeos terra potiri, & suos milites non satis virium adillos prohibendum habere, iam circiter autumni initiwm mittunt Pa-
CHACIDIDIS

tas eavtvn. oI de, auteretai plewtautes tov neou, 
\[\text{ωμικουνται, kai periteikizousi Mitulinh en kuklae}
\] 
\[\text{απλω teixei. Frouria de estin oI esti tov xarxterwv en}
\] 
\[\text{kataxwodematai, kai h mev Mitulinh kate krates \'h
\] 
\[\text{eum.} \]

\[\text{PETWROBYXV kai ex yU kai ex Thalastos eivgeno, kai}
\] 
\[\text{o xerws \'hreteto yfnyegouv.}
\]

\[\text{XIV. Prwdeoomenoi de oI Athnaios xermaTov\v e\v t\v}
\] 
\[\text{poliorhiaan, kai avtoi esenevkontes, tote prwtov eis-}
\] 
\[\text{Three diaxewia talanta e\v teixei, kai esti t\v}
\] 
\[\text{eumagaxous erugyrolougos naiws oidkea, kai Awen-
\] 
\[\text{xres, pemerittov avtoin straithyn. o de alla te erugy-
\] 
\[\text{rolougei, kai perieplivei, kai \v tos Kariaes ex Munvontos}
\] 
\[\text{anebas oia tov Maianbou teixov me\v kai tov Saxi-
\] 
\[\text{diov \'hso, eivtheimovn tov Karow kai Athnaiow, av-
\] 

cheterem Epicuri filium, ducem, cum mille gentis suae mili-

litibus. Hi vero infauper & remigium officium in navibus 

facientes ad Mitylenen pervenient, eamque simplici muro 

cingunt. Nonnullis etiam in locis natura munitis caetella 

eaedificant. Et Mitylene quidem utrinque, & terra & 

mari, acriter obsidebatur, & hiems appetebat.

XIX. Ceterum Athenienfes, pecuniiis ad obsidionem in-
gentibus, cum ipsi pecunias tunc primum in usus publicos 

contulerunt, & cc talenta emiserunt, tum etiam duode-
cim naves pecuniae colligendae gratia, & Lysiclem cum 
quatuor collegis ad socios miserunt. Ille vero, cum ex aliis 

locis pecunias claffe circumvecctus exigebat, tum etiam ex 

urbe Myunte per Maeandrum Cariae, campum ufque ad 

Sandium collem ascendit, & a Caribus, ac Anaiteis, qui 
ipsum invalerant, & ipse, & magnus aliarum ipsius copia-

rum numerus caelus est,
tós te díañbóíetatai, kai tῆς ἀλλῆς στρατιάς πολλαί. x'. Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμάννος, οἱ Πλαταῖοι (ἐπὶ γὰρ ἐπολιορκεύοντο ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων καὶ τῶν Βοιωτῶν) ἐπειδὴ τῷ τε σῖτῳ ἐπιλείπόντες ἐπιέξοντο, καὶ ἀπὸ τῶν Ἀθηνῶν εὐδεμία ἡν ἐκτὶς τιμωρίας, οὐδὲ ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο, ἐπιθυμεύουσιν αὐτοῖ τε καὶ Ἀθηναίων οἱ ζυμενερομεύκενες, πρῶτον μὲν πάντες ἐξελθεῖν, καὶ ύπερβήναι τὰ τείχη τῶν πολεμίων, ἡν δύνανται βιάσασθαι, ἐσηγησαμέναι τὴν πείραν αὐτοῖς, Θεανέτου τε τοῦ Τιμίδου, ἀνδρὸς μάντεως, καὶ Εὐπολίπιδου τοῦ Δαίμαχου, ὅς καὶ ἐστρατηγεῖ. ἔπειτα οἱ μὲν ἡράκλεις ἀπόκομοντον πως, τον κύνδυνον μέγαν ἡγησάμενοι· ἐς δὲ ἄνδρας διακοσίους καὶ ἑκατοντάρχην ἐνέμειναν τῇ ἐξόδῳ ἐξελθονταί, τραχεῶ τοιῇ. κλίμακας ἐποίησαντο ἵπατα τῶν τείχεων τῶν πολεμίων. ἔμετρησάντο δὲ ταῖς ἐπισολαῖς τῶν

XX. Eadem hieme Plataeenīs (adhuc enim a Peloponnesii & Bocoris obsidebantur) cum & penuria rei frumentariae graviter laborarent, nec ulla sibi subdii Athenis ad se venturi ipsum amplius haberent, nec ulla alia salutis parandae ratio appareret, cum ipsi, tum Athenienes, qui cum ipsis obsidebantur, primum quidem inito confligio flautuunt omnes exire, hostiumque muros superare, si modo per vim hoc facère possent, huius conatus auctoribus Theaeneto Timide filio, qui vates erat, & Eupolpida Daimachi filio, qui & ipse dux erat. Deinde vero dimidia iporum pars, quod periculum ingens esse duceret, metu quodam territa deslitis incepto. Sed ducenti & viginti circiter in eadem eruptionis faciendae sententia ultero permanerunt, in hunc modum. Scalas hostilium murorum altitudine pares fecerunt. Hanc autem emensi sunt, contem-
pluvios, ut etuxi pros σφας ευχ εξαιλλαμενοι το τειχος αυτων, ἥριμμαντο δε πολλαι άμα τας ενιβολας και ἐμελλον οι μεν τινες ἀμαρτησεμαι, οι δε πλειονες τειχος ενεσθαι το το αλλοις λογισμου, άλλως τε και πολλακις ἀριθμουντες, και άμα ου πολυ ἀντεχοντες, άλλα βαθιως καθοραμενου ες δ εβουλοντο το τειχους, την μεν ευχ ξυμμετρησων των κλιμακων ουτως ἐλαβον, εκ του πάχους της τλυνου εικασταντες το μετρον.

κατο. Το δε τειχος ην των Πελοποννησιων τοιντε της εικοδομησει ειχε μεν δυο τους περιβολους, προς τε Πλαταιαν, και ει τις εξεσθεν απρ Αθηνων επισοι. διεχον δε οι περιβολοι εκκαιδεκα πόδες μαλιστα απρ αλλικων. το ευχ μεταξε τουτο, οι εκκαιδεκα πόδες, τοις ψυλαξι οι-

plantes laterum coagmentatorum ordines, qua parte murus ipforum ad eos speftans teftorio carebat. Multique fimul laterum coagmentatorum strata numerabant. Et horum quidem nonnulli a vera ratiocinatione aberraturi erant, plerique vero eam assecuturi erant. praefertim quia faepius eas numerabant, simul etiam, quia non procul abreant, fed ea muri pars, ad quam scalas admove re volebant, facile conspicebatur. Scalarum igitur mensuram & proceritatem hoc modo sunt assecuti, ex laterum crasfitudine eam coniectantes.

XXI. Peloponnesiorum autem murus hac erat structura. Duplicem ambitum habebat, alterum quidem, Plataes verfus, contra Plataeensium eruptiones, alterum vero exteriorum, contra Athenienfes, si quis forte Athenis ad opem Plataeensibus ferendam contra ipsos venisset. Hi autem ambitus, alter ab altero, sexdecim ferme pedum intervallo distabant. In hoc vero sexdecim pedum spatio ta-
HISTORIAE LIB. III.

{\text{Post Ian. 25. vel Feb. 23.}}

\begin{verbatim}
 bernacula distincta, custodibus erant aedificata, eaque perpetua, & contigua, ita ut unicus, solitudinique murus esse videretur, urinque pinnas habens. & ad decimam quamque pinnam turres ingentes, & eiusdem, qua murus, craf- fitudinis, exflabant, & eaedem ad interiorem & exteriorrem eius frontem pertingebant; ita ut transitus prope turrim non esset, sed per eas medias transirent. Noctu vero, quoties tempestatas humida tempusque pluvium erat, pin nas quidem relinquebant; & turribus vero, quae parum remotae, ac superne tegae erant, excubias agebant. Mur us igitur, quo Plataenas ab hostium praefidibus cingeban tur, huiusmodi erat.

XXII. Plataenas autem, rebus ad eruptionem facient dam paratis, observata noxte, quae & pluvia & vento turbida, & praeterea illunis esset, exierunt. Illis autem praerant, qui & conatus huius autores ipsis fuerant. Ac
\end{verbatim}
primum quidem transierunt fossam, quae ipsos ambibat: deinde vero hostium muro successerunt, clam illorum custodibus, quia propter tenebras quidem custodes prospicerere non potuerunt eos, qui veniebant; firepitum vero, quem ipsi Plataeenses edebant, dum ad hostium murum accederent, propter ventum obstrepentem, exaudire non potuerant. simul etiam Plataeenses ad hostes accederebant, intervallo satis magno aliis ab aliis distantibus, ne arma collisa tonum ederent, reique significacionem darent. Erant autem leviter armati, & expediti, & sinistro tantum pede calceati, ut in lute firmius consisterent. Per illud igitur intervallum, quod erat inter turres, ad murorum pinnas accedserunt, quod eas desertas esse fecirent: primum quidem illi, qui scalas ferebant, qui etiam eas ad moverunt: dein de vero duodecim levis armaturae militae cum pugione ac thorace ascendebant; quibus praerat Ammeas Coroebi filius, qui etiam primus ascendit. Post ipsum vero sex, qui
fequebantur, utramque turrim superant; deinde post hos alii leviter armati, cum iaculis succedunt; quibus alii a tergo scuta ferebant, ut illi facilius ascenderent, quae ipsis erant tradituri, cum prope hostes ventum effet. Postquam autem eorum plerique muros superarunt, custodes, qui excubias in turribus agebant, hoc senerunt. Quiddam enim Plataeens, dum ascenderet, tegulam manu apprehensam de pinnis deiecit, quae lapfa strepitum edidit, fluitique clamor a custodibus est sublatus. Exercitus vero ad muros concurrir: nec enim sciebat, quidnam esset periculi, quia nox erat obscura & procellosa. simul eiam Plataeens, qui in urbe relieti fuerant, egregii, Peloponnesiorum murum inaerunt, a parte, quae opposita erat illi, qua sui murum superabant, ut hostes animum ad illos minime adverterent. In suo autem quique loco manentes tumultuabantur, nec ullus custodum ex sua custodia duxedens
opem aliis ferre audebat: sed animo dubio erant, neque conicere poterant, quidnam accidisset. Et illi trecenti milites, quibus mandatum erat, ut, si quid opus esset, ad opem ferendam praefecto essent, e muro ad clamorem processerunt; faceisque, hostilis adventus indicibus, Thebas versus sublatae sunt. Plataeenses vero, qui in urbe erant, & ipsi ex suo muro multas faces sustulerunt, quae ad hoc ipsum praeparatae fuerant, ut ignium signa hostibus essent incerta; uteque suplicati aliquid aliud esse, quam quod res erat, operem non ferrent, priusquam sui, qui exierant, evasissent, & in loca tuta se recepissent.

XXIII. Plataeenses vero, qui muros interea conscenderant, postquam illi, qui suorum primi erant, murum conscenderunt, & utramque turrim, custodibus occisis, in suam potestatem redegerunt, ipsi & turrium transtus
hoftibus resistentes cuftodiebant, ne quis per eas penetrans
ad opem suis serendam contra se veniret; & scalas e mu-
ro turribus admoventes, fuorum plerosque per scalas in
loca superiora recipiebant, & eorum alii quidem ex tur-
ribus, & ex inferioribus, & ex superioribus earum par-
tibus hoftes, qui suis subsidio veniebant, misfilibus arce-
bant. Alli vero interea, quorum maior erat numerus,
cum multas scalas simul admovissent, pinnasque dejecif-
sent, per spatium, quod erat inter turres, ascendebant;
& subinde qui recipiebantur, in foffae crepidine fabant,
& fagittis atque iaculis petebant hoftes, si quis subsidio
veniens, tranfitum ad murum impedire vellet. Ubi autem
omnes, qui in turribus erant, transferunt, illi, qui postre-
mi descenderunt, ad foffam aegre venerunt. Interea vero
illi trecenti cum facibus, quas geflabant, in eos ferri coe-
perunt. Plataeenfes igitur eos ex tenebris facilius confi-
circumspicere necesse fuerat; sed soluta aequor, non 
secunda esse poterat, sed subfole etiam quam bore 
spirante. Et nix illa, propter huiusmodi ventum nivibus 
confpercita, aquam in ea vehementer auxerat, quam 
vix capacitibus supra eam exstantes transiverunt. Et propter hu 
ius tempestatis magnitudinem potissimum evadendi facul-
tas ipsius oblatas.

XXIV. Plataeenses vero a fossa digressi, viam, quae 
Thebas ferebat, iieverunt conferti, ad dextram habentes 
Androcratis funum. exiftimabat enim, illos minime fulpi-
HISTORIAE LIB. III.

Tovi TrecXifjuovg' kcu kfxa. koo^uv rovg YiO^jOTro^vfia-lcvg rtjv TT^og ls.iSaif>et)v<k ci Apvog KiCetXiitg» Ttjy hr 'A^ vcov CsDcvcrctv fJLiTct KctfjLTraAoav StuKOVTctg. kcu iTri ftiv 42x394

[iXc^(>*;reiv [42x394]

[iTTTct [106x385]

(Ttoicotvg ol YlAaTcu^g tyiv g-^i tu)v Qtj^cov [219x385]

[iXc^(>*;reiv [33x371]

(iTTnS' vTTorror^ctvTig t^itrcu Tr,v Troog to cpog [223x340]

Cipcvcav OSov, [84x330]

'Rov6pctg, kcu lictCivyova-iv ig rccg 'A^ijvctg, AvSpig Su^iKct [219x414]

Kcu SioLKC<nci ctTro TrXncvcav. il<n ycto rivig airrZv ol ctTriTpoLTroiTo [155x386]

ig Trv (2orjkietg 7rctv<rafCivoi' 01*i* [241x355]

iK [31x342] Trjg [48x342] TroAicog IlActTcti^g , tuv ftiv yiyivr,ftivQV ilSdTig ovdiv, [230x340]

caturos esse , fe convertible ad illam viam, quae ad hos

ftes duceret. simul etiam videbant Peloponnesios cum facibus insequentes, ea via, quae per Cithaeronem, & Capitaquercus, Athenas ducebat. Sex autem, septemve stadia Thebas verfus ire perrexerunt; deinde divertentes viam, quae ad montem fert, iverunt, & Erythras ac Hy-

fias petierunt : occupatisque montibus, Athenas perfuge-

runt, ducenti & duodecim ex maiore numero. fuerunt enim eorum nonnulli, qui in urbem reverterunt, ante-

quam murum reliqui superarent : unus vero sagittarius in exterioire fossa captus est. Peloponnesii igitur, postquam hoftem insequi defitterunt, in suam quique statioem redie-

runt. At Plataeenses, qui erant in urbe, rerum omnium, quae tunc acciderant, ignari, ceteris, qui rediissent, ne-

minem superesse renuntiantibus, simul ac dies illuxit, emis-
fo caduceatore de inducitis egerunt, ut suorum cadavera reciperent. Sed, cognita rei veritate, incepto desistit. Plataenenses igitur, qui munitiones superarunt, hoc modo salutem sibi peperere.

XXV. Eadem hieme iam abente, Salaethus Lacedaemonius Lacedaemonem cum triremi Mitylenen est missus. Hic Pyrrham vexit, & illinc itinere pedestri per quendam torrentis alveum profectus, qua munitiones transire poterant, occulte Mitylenen est ingressus. Et Mitylenaeorum magistratibus dixit, irruptionem in Articam factum iri, & illas quadraginta naves, quas ipsis subsidio venire oportebat, simul affuturas; seque, ut haec significaret, & cetera curaret, praemissum suffisse. Tunc vero Mitylenaei confirmati sunt, & animis ad Athenienses minus propendebant, & de compositione cum illis agere desistit. At-
que haec hiems exiit, & huius belli, quod Thucydides conscriptit, quartus annus excessit.

XXVI. Insequentis aestatis initio, Peloponnesii, postquam Alcidam, qui classis ipforum praefectus erat, cum quadraginta & duabus navibus, quas fociis civitatis imperaverant, Mitylenen miserunt, ipsi, eorumque socii irruptionem in Atticam fecerunt: quo minus Athenienses, utrinque turbati adversus naves Mitylenen proficiscentes, subsidio venirent. Huic autem expeditioni praerat pro regre Pausania, Plistoanachis filio, adhuc pupillo, Cleomenes patruus. Vaftarunt autem in Attica & alia, quae prius caele fuerant, & quid repulullasset, & quaecunque in superioribus expeditionibus praetermissa fuerant. Atque haec irruption in agrum Atticum facta Atheniensibus post secundam fuit omnium acerbissima. Nam Peloponnesii, cum
THUCYDIDIS

Δέσθου τί πεύσεσθαι τῶν νεῶν ἔργων, ὡς ἴδῃ πεπερασμένων, ἐπεξέβλον τὰ πτελλὰ τέμνοντες. ὡς δ’ οὖν ἀντέβαλεν αὐτοῖς ὁ προσεδέχοντος, καὶ ἐπελελοίτει οἱ σῖτας ἀνεχώρησαν, καὶ διέλυσαν κατὰ πόλεις.

κατ’ Οἰς de Μιτυληναίσι ἐν τούτῳ, ὡς αἱ τε νῆσε ἀντοῖς εὐχ ἢμοι ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ ἐνεχρώμενεν, καὶ οἱ σῖτας ἐπελελοίτει οἱ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, διὰ τάδε ὁ Σάλαμος, καὶ αὐτὸς οἱ προσεδέχόμενοι ἐτί ταῖς ναῦσι, ὀπλίζει τὸν ὄμον, πρὸ τερόν ψιλὸν ὑπία, ὡς ἐπεξίων τοὺς Ἀθηναίους οἱ δὲ ἐπείθης ἐκατομμύρια ὑπάλλα, οὕτω ἡποκατέστατο ἐτί τῶν ἀρχόντων, κατ’ εὐλάβες τε γυμνόμενοι, ἢ τὸν σῖτον ἐκέλευον τοὺς δυνατοὺς Σέβεις ἐς τὸ Σαβεῖον καὶ διανέμειαν ἀπασίν, ἢ

femper exspectarent, donec in Lesbo aliquid novi de sua classe audirent, quasi eo iam appulisset, passim discurreret, quorum erat, sed cum nihil eorum, quae speravere, ipsis succederet, cumque res frumentaria eos defeceret, domum redierunt, & in suam quique civitatem se receperunt.

XXVII. Mitylenaei vero interea, cum neque naves ex Peloponneso ad ipsos venirent, sed moras nectarent, simul etiam cum res frumentaria eos defeceret, compositionem cum Athenienses hac de causa facere sunt coacti. Salaethus, ne ipse quidem naves amplius exspectans, populum armat, qui ante inermis erat, tanquam erupserat in Athenienses facturus. At oppidani, postquam arma sumserunt, neque magistratus amplius audire voluerunt; & habitis inter se conciliis, imperabant, ut potentes frumenta suppresse in lucem proferrent, caque viritim populo divide-
HISTORIAE LIB. III. 209
cujToi

rent: aliqui se compositionem cum Atheniensiibus facturos, urbeque ipsis dedituros affirmarunt.

XXVIII. Cum autem illi, qui reipublicae praeerant, hoc intellexissent, nec impedire possebant, & si compositione excludenterant, se in periculum venturos adnimadverterent, comminiter pacificuntur cum Pachere, eiusque copis, ut Atheniensiibus arbitratu suo de Mitylenaeis flatueret, utque ipsi Mitylenaei exercitum in urbem reciperent, & legationem pro se ipsis Athenas mitterent. interea vero, dum redirent, Paches neminem Mitylenaeorum in vincula coniceret, aut in servitutem redigeret, aut occideret. Atque compositione quidem haec fuit. At illi Mitylenaei, qui potissimum cum Lacedaemoniis egissent, sibi vehementer metuentes, postquam exercitus esset ingressus, has conditiones non tulerunt: sed omnes pariter ad aras

Thucydid. Vol. II.

O
XXIX. Peloponnesii vero, qui quadraginta navibus vehabantur, quos celeriter venisse oportuerat, cum circa Peloponnesum ipsam navigantes tempus triverunt, tum etiam in reliquo navigationis cursu lente vecti, Athenienses quidem, qui in urbe erant, latuerunt, usque dum ad Delum appulissent: illinc vero ad Icarum & Myconum profecti, tunc primum Mitylenen captam intellexerunt. Sed cum rem exploratam habere vellent, ad Embatum Erythraeae navigarunt. Die autem a Mitylene capta circiter septimo, ad Embatum sunt delati. Itaque re explorare cognita, pro praefenti rerum illarum statu, quid esset agendum, con-
HISTORIAE LIB. III. 211

Souim Si Toa-etCi^ kx. tcov TretcovTm' kcu
iM^iv ctvTolq TivTia,7r?^,og a.vt;o 'HAeZsf ToAi. a'.

Yi KiKpaTr,KOTCov, onayrcto^cu. il ovv TrooTTriTciLtiv ctOvu
T€ Kcti WKTcg, ikTri^oo ftiTct TCi)V iv^ov (^ iiTig etpct rfjtiv
iartv vTToKoiTrcg ivvovg ) KctTetKfjCSyjvcti itv Tct Trpay-
uctTct. Kcti fjtti otTroKvria-OiifJtiv tgv Kivovvov, vofJturctVTig
ovk ovk

fultare coeperunt. Et Teutriplus Eleus cos sic est allo-
cutus.

XXX. ALCIDA, ceterique Peloponnesii, mei collegae, qui
copiaram duces adsamus, mihi videtur, Mitylenen nobis esse na-
vigandum, ita ut iam sumus, antequam adventus nosler divul-
getur. Nam (ut verisimile est) cum homines urbe recens sunt po-
titi, magnam ipsorum in custodiis negligentiam offendemus, prae-
cipue vero a mari, qua ex parte, cum ipsi nullum hostem con-
stra se venturum sperant, tum etiam nostrae vires sunt firmissimae. Verisimile etiam est; ipsorum peditatum, quippe quod sint victo-
res, per hospitia dispersum negligentius agere. Siigitur ex im-
proviso & nocet impetum in ipsos faciamus, spero fore, ut cum
illis, qui sunt in urbe (si quis modo nobis benevolus adhuc su-
pereft) res illas in poteatatim nostram redigamus. proinde ne vos
pigeat periculum ilud subire, reputantes, novas belli rationes

O 2
Hic quidem ita locutus, rem Alcidae non persuasit. Alii vero nonnulli ex Ionia exsules, & Lesbii, qui cum ipso navigabant, ei suadebant, ut, quandoquidem hoc periculum formidabat, aliquid urbem in Ionia, aut Cumam Aeolicam occuparet; ut ex urbe, quam cepisset, prodeuntes, Ioniam ad defectionem impellèrent. Spem autem rei peragendae esse. Se enim praeter nullius voluntatem eo venturos affirmabant. Et si proventum istum, qui maximus erat, Atheniensibus eripuerent, simul eriam si stationes ipsis oppositas haberent, fumus ab hostibus factum iri. etiam se sperare, Piffuthnen a se adductum iri, ut ad huius belli societatem se adiungeret. Sed Alcidas ne ista quidem admisit: sed ad eam sententiam animo potissimum inclinavit, ut, quoniam non fatis mature Mitylenaen per-
venire portuisset, in Peloponnesium quam celerrime se reciperet.

XXXII. Quamobrem cum Embate solviisset, discessit. Cumque ad Teiorum Myonensis appuisset, plerisque captivos, quos in suae navigationis curfu interceperat, trucidavit. Et cum Ephesum appuisset, Samiorum, qui ex Anaeis erant, legati, ad eum venientes, non rite eum Graeciam in libertatem affilerere dixerunt, si illos necaret, qui nec arma contra Peloponnesios tuisset, nec ipsis hostes essent, sed necessitate coae societatem cum Athenien-sibus fecissent. Et, nisi finem faceret, ipsum paucorum quidem hostium amicitiam sibi conciliaturum, longe vero plures ex amicis hostes habiturum. His ille persuasus, quoutquot de Chiiis adhuc penes se habebat, et aliis nonnullis dimissit. Nam homines, licet Peloponnesiorum naves confpicerent, haud tamen fugiebant, sed potius, ut ad Athenas.
ticas accedebant; & ne vel minimam quidem suspicacionem habeant, cum Atheniensibus maris imperium obtinerent, Peloponnesiorum naves in Ioniam unquam traiecturas esse. XXXIII. Alcidas vero Epheso raptim disc essit, & in fugam se dedit. Nam a Salaminia & Paralo navibus, dum adhuc in portu ad Claron esset, conspectus fuerat. Hae autem ab Athenis cursum cafu tenebant. ac hostis inuentis adventum meruens, per altum ferebatur, ad nullam aliam regionem ultro, nisi ad Peloponnesum appul furus. Pacheti vero & Athenienibus cum undique, tum eriam ex Erythraea huius rei nuntius afferebatur. Cum enim Ionia nullis munitionibus esset munita, metus ingen erat, ne Peloponnesii maritimam oram navibus legentes, quamvis & sic in animo non haberent diutius ibi manere, tamen obiter, prout in singulas urbes incidissant, eas diriperent. Paralus vero & Salaminia naves, cum ipsae-
met ipsum Alcidam ad Claron vidissent, rem Pacheti nuntiatur. Ille vero eum magna festinationis contentione perfequebatur. Et utque ad insulam Latmon eum est perfectus: sed cum Alcidas nusquam amplius appareret, ita ut eum assequi posset, Paches retro rediit. Cum autem hostium naves in alto assecutus non suisset, hoc in lucro posuit, quod nusquam subsidiere, neque castra munire, neque fibi eas praevididi obsidendi, & stationes ipsis oppositas habendi materiam praebere coactae suisset.

XXXIV. Dum autem ab hoste persequendo revertetur, maritimam Asiae oram legens, ad Notium Colophoniorum urbem appulit, ubi Colophonii habitabant, quod Colophon ipsorum antiqua patria, urbs a mari remotior, ab Itamane, & barbaris per domesticam seditionem ab altera factione accisis, capta suisset. Haec autem capta suita eo ferme tempore, quo Peloponnesii secundum irruptionem in Atticam secerunt. In urbe igitur Notio, cum sedi-
annis aequales autēs, aūdīs staniemastantes, oi mēn, pareā
Πισσοῦνον ἐπικούρους Ἀρκάδαν τε καὶ βαρβάρουν ἐπαγγέλοντες, ἐν διατείχομασι εἴχον, καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀνω
πόλεως Κολοφωνίαν οἱ Μηδίσταντες, ξυνεσθόντες ἐπολιτευον. οἱ δὲ, υπεξελθόντες τούτους, καὶ ὅντες Φυγά
des, τὸν Πάρηγα ἐπάγονται. ὃ δὲ, προσκαλεσάμενος ἐς λόγους Ἰτπίαν τὸν ἐν τῷ διατείχομασι Ἀρκάδαν ἐρχόντα, ὅστε, ἵν μηδὲν ἀρέσκον λέγη, πάλιν αὐτῶν καταστήσει εἰς τὸ τείχος τῶν καὶ ὑπαί: ὃ μὲν ἐξήλθε παρ' αὐτῶν ὃ δ' ἐκεῖνον μὲν ἐν Φυλακῇ ἀδέσμῳ εἴχεν, αὐτὸς δὲ προσβαλὼν τὸ τείχος μασι ἐκσπανως, καὶ οὐ προσδεχόμενως, αἱρεί, τοὺς τε Ἀρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐνθαν διαφθείρει καὶ τὸν Ἰτπίαν ὑστερον
tio rursus orta fuisset inter illos, qui eo confugerant, & veteres urbis colonos, alii quidem auxiliares copias, quas a Piffuthne, & ab Arcadibus, ac barbaris arcessiverant, in munitionibus urbem intersequientibus habebant, & illi de Colophoniis, qui profugerant ex antiqua patria urbe, quae a mari erat remotior, quique Medis faverant, cum eisdem factionis hominibus eo ingressi, rempublicam administrabant. alii vero , qui clam ifitis autugerant, & qui exsules erant, Pachetem arcessiverunt. Is autem , cum Hippian, Arcadum ducem , qui in munitionibus illis urbem intersequi tibus erat, ad colloquium evocasset, ea conditione, ut, si nihil dixisset, quod sibi placeret, eum in suas munitiones rursus salvum & fænum restitueret: ille quidem ad ipsum procefsit. Ipse vero eum in custodia fine vinculis servari iussit; hostium munitiones repente adortus, illisque nihil tale exspectabantibus, capi, & Arcadas ac barbaros, quotquot intus erant, occidit. Et Hippiam poeta
introducetum, sicuti factis inducis promiserat, postquam intus fuit, comprehendit, sagittisque confodit. Et Colophoniis Notium restituit, illis exceptis, qui Medorum partibus faverant. Postea vero Atheniensibus, coloniis eo missis, eam civitatem ex legibus institutisque suis constituerunt, omnibus Colophoniiis, si quis usquam erat, ex civitatibus in unum coactis.

XXXV. Paches autem Mitylenen reversus, Pyrrham & Ereffum in deditioinem redegit. captumque Salaethum Lacedaemonium, in urbe latitantem, Athenas mittit, simul etiam illos Mitylenaeos, quos in Tenedum affervandos miserat, & si quis alius ipsi defectionis auctor fuísse videbatur. Maiorem etiam exercitus partem dimittit. cum reliquis ipsé permanens, cum Mitylenes, tum etiam ceterae Lesbi res arbitratu suo constituit.
XXXVI. Cum autem Salaethus, & qui a Pachete missi fuerant, Athenas pervenissent; Athenienses Salaethum quidem conflitit interfecerunt, licet spondentem, cum alia quaedam, tum etiam Peloponnesios a Platacis (adhuc enim obsidebantur) se abducentur. De reliquis vero consultare coeperunt. Et prae ira cenfuerunt, interficiendos non folum eos, qui aderant, sed etiam omnes Mitylenaeos, quotquot puberes essent; impuberes vero, ac feminas in servitutem redigendas: dantes crimini cum alteram defectionem, quam ab Atheniensibus fecerant, licet eorum imperio non premerentur, ut alii; tum etiam alteram, ad quam Ionesfollicitaverant, quod Peloponnesiorum classis, quae auxilium ipsis Mitylenaeis ferens, in Ioniam non fine periculo penetrare aua fuerat, motum illum non minimum aduvisser. nec enim parvo, levique consilio defectionem fecisse videbantur. Triremem igitur ad Pachetem mittunt,
quae populi decretum nuntiet, imperantes, ut primo quo-
que tempore Mitylenaeos necet. Poftero autem die confe-
filim eos vehementer poenituit, & saevum ac immane de-
cretum, quod fecerant, secum ipsi repurabant, quo totam
civitatem potius, quam ipsos defectionis autores necari
iubebant. Cum autem Mitylenaeorum legati, qui aderant,
& quotquot Athenienfes ipsis fludebant, hoc animadverti-
tissent, suaserunt illis, qui reipublicae praeerant, ut hac
de re ad populum iterum referrent, & sententias rogarent.
Quod facile persuaserunt, quia & illis hoc erat perfpe-
etum, maiorem civium partem cupere hac de re iterum
consultandi poteftatem fibi per aliquos dari. Quamobrem
concione flatim coaet, cum aliae sententiae a singulis funt
dictae, tum etiam Cleon Cleaeneti filius, cuuius etiam de
Mitylenaeis occidendis sententia pridie evicerat, qui & ce-
teris in rebus civis erat omnium violentissimus, & tunc
temporis apud plebem longe gratiosissimus, ita ut ei, quid-
THUCYDIDIS

in toto piθanωτατος, παρελθών αὐθις, ἐλεγε
tοιαδή.

Λεῖ. Πολλακις μὲν ἡδὴ ἐγαγε καὶ ἄλλα τε ἐγνων δημοκρατίαν, ὅτι ἀδύνατος ἦσσεν ἐτέρων ἄρχειν, 
μᾶλιστα δ' ἐν τῇ νῦν ύμετέρᾳ περὶ Μυθυληναίων μετα
mελείᾳ. δια γὰρ τὸ καθ' ἡμέραν ἀδεις καὶ ἀνεπιθου
λευτον πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἐς τοὺς ἁμμάχους τὸ αὐτὸ ἐχετε. καὶ ο', τι ἂν ἡ λόγῳ πεισθέντες ὑπ' αὐτών αἱμάρ
tητε, ἡ οἰκτω ἐνδοτε, οὐκ ἐπικυνάντως ἡγείος ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς τὴν τῶν ἁμμάχων χάριν μακαμίζως θαί οὐ 
σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἐχετε τὴν ἄρχον, καὶ προσπη
bουλεύοντας αὐτοὺς, καὶ ἄκοντας ἀρχηγεύοντος. ὁ οὐκ ἐξ 
ἂν ἂν χαρίζοσθε βλαστόμενοι αὐτοῖς, ἀκρούνται ὑμῶν, 
ἄλλ' ἐξ ἂν ἂν ἂν ἒσκυί μᾶλλον, ἡ τῇ ἐκείνων εὐνοια περι-

quid vellet, dicendo facile persuaderet, in medium pro
gressius, hanc orationem habuit.

XXXVII. Cum saepe alias ego statum popularem minime 
aptum iudicavi ad imperium in alios obtinendum, tum vero praeco
tipe nunc in hac vestra de Mitylenaeis poenitentia. Nam quia 
vos in quotidianâ & mutua consuetudine hic securi estis, nec 
ullas insidias timeitis, idem etiam de focis fentitis. Et quidquid 
vel eloquentia eorum adduëli deliqueritis, vel misericordia moti 
remiferitis, non reputatis, vos, magno vestro cum periculo, nec 
ulla cum gratia sociorum, molles facileque erga eos esse. Non 
considerantes, imperium, quod obtinetis, tyrannidem esse, ipsos 
quae ad insidias vobis faciendas attentos esse, vestroque imperio 
invitos parere: qui vobis diēlo sunt audientes, non propter bene
cicia, quae vos ipsi vestro cum detrimento in eos contuleritis, sed 
propter potentiam, qua superiores estis, potius quam propter il-
lorum erga vos benevolentiam. Omnium vero perniciosissimum eris,
fi nihil corum, quae a nobis decreta fuerint, certum firmumque maneat: nec intelligamus, illum rempublicam, quae malis quidem, sed tamen immotis ac perpetuo firmis legibus utitur, praestantiorum esse illa, quae bonis quidem legibus utitur, sed tamen mobilibus: & imperitiam cum modestia coniunctam uiulorem esse peritia cum immodestia coniunxerat: ac imperitores homines, si cum peritioribus conferantur, respublicas plerumque melius administraret. Nam illi quidem, & legibus sapientiores videri, & in publicis consultationibus sententiam semper obtinere voluerunt, quasi in aliis maioribus rebus ingenii sui vim ostentare non possent; atque propteram plerumque respublicas everunt. Illi vero, quia suae pertinentiae diffidunt, se legibus imperitiores esse, & illius sententiam, qui refelle dixit, a se vituperari non possit, ultro fatentur. Itaque respublicas plerumque refelle administrant, quia sunt rerum aequi ac utilis potius, quam concertatores. Sic igitur nos quoque
121

THUCYDIDIS

tas, qui devenissent, et qui in Messapiis aegyptiis epairomenous, "parea decem uenit uram terrestrem plebeie paravuni.

XII. "Ego mecum aut hoc aut hoc cum fuerint, qui in Messapiis aegyptiis epairomenous, "parea decem uenit uram terrestrem plebeie paravuni.

facere, nec dicendi facultate & sullertiae contensione elatos, ve-"Brae multitudinii aliter, quam sentimus, suadere decet.

XXXVIII. Ego igitur in eadem sentimentia permaneo, atque il-
los miror, qui de Mitylenaeis ad vos iterum retulerunt, & mo-
ram interponunt, quod illis, qui inuiu traditum, commodities
est: qui enim inuiu traditum, si morae interponuntur, ira lan-
guidiore persequitur. Ultio vero, quae est inuiuiae illatae adversa-
ria, si flatim eam sequatur, maximas poenas repetit. Illum etiam
miror, (quisquis ille erit) qui contra me dicit, & aperte pron-
nuntiare non dubitabit, Mitylenaeorum quidem inuiuiae esse no-
bis utiles, nostros vero captis sociis detrimenta non affert. Sed
profeito confutat, hunc aut dicendi facultate fretum, concertatio-

tis studio daturum operam, ut demonstraret, id non esse decretement, quod tamen maxime decretement est; aut quasflu induitum, speciosa
oratione elaborata, vobis imponere conaturum. At respublica pro-
pter huiusmodi concertationes alii quidem praemia dat, ipsa vero
pericula suminet. Huius vero rei cuipa penes vos est, qui huius-
modi certamina perperam instituitis, & verborum quidem spe\^lto-
res, rerum vero auditores esse consue\^visse: res quidem futuras, si
quis optime dixerit, fieri posse coniesiantes: res vero iam gestas,
ex illorum oratione spe\^ltores, qui egregie vos obiurgarint; id,
quod vos ipsi vidistis, non certius existimantes esse, quam quod
audistis. & orationis quidem novitate facillime vobis imponi fini-
tis; spe\^latum vero, ac probatam orationem nullo modo sequi
tes: rerum quidem utsitatarum semper servi, usitatarum vero con-
temtores. Et unusquisque vest\^rum potissimum quidem dicendi fa-
cultate praeferre cupit: fin minus, illis, qui hac eloquentiae lau-
de excellunt, res\^litis, ne, si illorum sententiam sequamini, illis
inferiores esse videamini: & si quis aliquid acute dixerit, ad il-
sum laudandum promit e\^lis, vel ante quam hoc ipsum dixerit:
THUCYDIDIS

lexiomena, et proponisse fruendis tae ex autum ad posito-
soptene: hujusmodi te aliis, ase eisent, et eis saemem,
pronuntiis de ounde perit tae temporum inaneis. aptas te,
acese eis hodon inoqwonei, et soisitow Isaitais cecinctes
kahmenos malleon, et peris polios boulveumonei.

AE. "Ων ἐγὼ πειρομενει ἀποτρέπειν υμᾶς, ἀπο-
Φαινω Μιτυληναιων καλιστα δή μίαν πολιν ἕυρεν-
tas υμᾶς. ἐγὼ γεγο, οίτυκες μὲν μη δυνατοι Φερειν την
υμετέραν ἀρχὴν, η οίτυκες ὑπο των πολεμιων ἀναγκα-
οθέντες ἀπεστησαν, έγγυηιμεν ἔχω πηθον δε οίτυκες
ἐχοντες μετα τευχών, και κατα Ἡλεξασια μισον Φο-
βουμενοι τους υμετέρους πολεμιους, εν ου και οις τρια-
ρων παρασκευης ων έΦακοι θανα προς αὐτους, αὐτο-
νομοι τε εἰκουντες, και τριῳμενει εσ τα πρώτα ὑπο τη-

promti eiiam estis ad significandum, ea, quae dicuntur, a vobis
iam esse percepta, vel ante quam sint dieta; sed ad horum even-
ta propicienda tardi estis. Et aliquem alium rerum statum (ut
ita loquar) quaeritis, quam sit is, in quo vivimus, quamquam
ne praeuentem quidem rerum statum satis bene cognoscitis. Deni-
que, ut rem paucis expediem, aurium voluptati servitis, et pa-
tius similes estis speoatoribus, qui sedent, et audient sophilas,
quam viris, qui de republica consultant.

XXXIX. A quibus vitios ego vos avocare conans, pronun-
tio, unam omnium Mitylenaeorum civitatem vobis maximam in-
iuriam iam secisse. Ego enim illis, qui vestrum imperium ferre
queunt, aut qui ab hosibus caefli, desecerunt, veniam do. Sed
cum illi, qui insulam tenebant, & urbem muris cinetam inco-
lebant, et qui a mari tantum nostros hosles metuebant, ubi &
ipsi firmo classis apparatu adversus eos erant muniti, suifque le-
gibus utentes, liberi vivebant, et ante omnes a nobis honoraban-
tur, talia facinora patrarint; quid aliud, quam insidias fæce-
run; bellum potius inferentes, quam defèctionem fæcientes, (de-
séßio enim est illorum, qui vim aliquam patiuntur) operamque
dererunt, ut iunctus obibus, cum illis, qui nobis sunt hostes in-
senfissimi, nos perderent? Atqui hoc est atrociss, quam si per se,
solique partis obibus bellum nobis intulissent. neque calamitates
aliorum, qui, post defèctionem a nobis suæm, in servitutem iam
sunt redacti, documentum ipsis fuerunt; neque praefens ipsorum
felicitas ipsos a periculis adeundis deterruit: saelci autem audaces
ad futuri, & speratis rebus maioribus, quam quas praeflare pote-
rant, & minoribus, quam quas cupiebant, bellum susceperunt,
armis potius quam iure disceptandum censentes. quo enim tem-
pore se viæores sse purarunt, nullis inuiriis a nobis affeæti nos
invaserunt. Ufu autem venire solet, ut civitates, illae praecipe,
quibus nuper ac praeter exsperationem felicitas contigite, ad in-

Thucyd. Vol. II.
Thucydidei

ēvβρωτοις εύτυχοίνατα, ἀσφαλέστερα, ἡ παρὰ δόξαν
καὶ κακοστραγίαν, ὡς εἰστεῖν, πρῶν ἀπωθοῦνται, ἡ εὑδαι-
μονίαν διασώζονται. χρὴν δὲ Μιτυληναίων καὶ τάλαι
μεθὲν διαφέροντας τῶν ἄλλων ὑφ' ἡμῶν τετιμηθένθαι
καὶ ὅσι ἢν ἐς τῶν ἐξεβρισάν. (πέξυκε γὰρ καὶ ἄλ-
λως ἀνθρωπος τὸ μὲν Σεραπείδον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ
ὑπείρουν Σαμυρίζειν) καλασδήτωσαν δὲ καὶ νῦν ἀξίως
τῆς εὐδαίμονες, καὶ μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προστεβή,
τὸν δὲ δήμον ἀπολύσαντε. πάντες γὰρ ἡμῖν γε ὀμοίως
ἐπέβαντο, οἷς γ' ἔδειν ὡς ἡμᾶσ τρεπομένοι, νῦν τάλων ἐν
τῇ πόλει εἶναι, ἀλλὰ τῶν μετὰ τῶν ὀλίγων κύδων ἡγη-
σάμενοι βεβαιότερον, ἐξουσίαστησαν. τῶν τε Συμμάχων
σχέψαυςθε εἰ τοῖς τε ἀναγκασθεῖσιν ὑπό τε τῶν πολε-
μίων καὶ τοῖς ἐκκύτων ἀποστασίσι τάς αὐτάς ἡμιάς προσ-
Θησετε, τίνα οἴσαθε οὗτοι οὐ βραχέια προσάπατε ἀπο-

solutiam se convertant. Illa vero felicitas, quae secundum ra-
tionem hominibus contingit, est plurumque stabilior, quam quae
praeter exspectationem accidit: & (ut ita loquer) adversam for-
tunam facilius propulsant, quam secundum tuentur. Decerat au-
tem iam pridem Mitylenaeos nullo peculiari honore praeter cete-
ros a nobis affici. & eo petulantiae progresi non essent. (Hoc
enim alioqui natura comparatum est, ut homo eum quidem con-
tennat, a quo colitur; cum vero admiretur, qui ipsi non cedit.)
Pleasantur igitur vel nunc pro magnitudine iniuriae; reque pau-
cis quidem culpa tribuatür, plebs vero a nobis absolvatur. Nam
universi pariter nos invaserunt: quibus, fi ad nos consignissent,
nunc iterum in urbe sua degere liceret. Sed tutius esse arbitratio,
eandem belli fortunam periclitari cum paucis, simul omnes a no-
bis defecerunt. Considerate autem, si earum poenas instigatis &
sociis illis, qui ab hostibus coætī, & illis, qui ulter defecerunt,
quam tandem fore putatis, quin levissima de causa deficiat, si aut re feliciter gesta libertatem fit adepturus, aut re infeliciter gesta nihil gravius fit perpeffurus? Nos vero in singulis civitas-tilibus & fortunam & salutis periculum subibimus. Et si, re profiere gesta, urbem iam profigitam recuperimus, proventibus, in quibus sit efit nofitra potentia, in posterrum privabimini: si vero labamur, praeter eos, quos iam habemus, novos etiam hosfes habebimus. Et quo tempore illis, qui nunc sunt hosfes minime dubii, resfleendum erit, eo bellum nofiris fociis erit faciendum.

XL. Non oportet igitur ullam spem ipsis relinquere, qua fpe- rent fore, ut vel oratione probabili nobis perfuadeant, quod cu- piunt, vel pecuniis peccata redimant, & quafi humanitus pec- carint, veniam a nobis impetrent. Nec enim inviti deliquerunt: fed ulter & fcientes insidias nobis fecerunt. Quod autem praeter voluntatem fit, id venia dignum est. Ego igitur & tunc primum, & nunc quoque contendo, ne prifinam sententiam mutantes de-
creatum iam ante saetum rescindatis, neve misericordia, & verborum illecebris, & lenitate, tribus rebus imperio perricioffi misis, adduxi peccetis. Nam misericordiam illis, qui sunt similes, viseffim tribui est aequum: non autem illis, qui mutua miseratione non commoventur, & qui propter necessitatem, qua inviti parere coguntur, se nobis hosfes persecution praebent. Et oratores, qui sua oratione oblestant, in aliis minoribus rebus certamen habebunt: non autem in qua, ipsa quidem civitas pro minima voluptate, quam perceperit, maximam ineluram faciet; ipsi vero pro causa bene acta beneficium accipient. Et lenitas illis potius tribuitar, qui in pofterum amici sunt futuri, quam illis, qui semper sui similes, & nihil minus hosfes sunt futuri, se superflites relinquantur. Atque (ut semel rem totam paucis expediem) si meam sententiam sequamini, ea facietis, quae cum erga Mitylenaeos aequa, tum etiam vobis ipsis utilia sunt futura. Sed si aliter flatutatis, illis quidem nihil gratificabimini, vos vero ipsos vestro praec-
HISTORIAE LIB. III. 219

τηναν, ὑμεῖς ἃν ὦ χρεῶν ἀρχαίτε. εἰ δὲ ὑπὶ καὶ ὦ προσήκεν ὡς ἁλίματε τοῦτο δράν, παρὰ τὸ εἰκὼς τοινών καὶ τούτῳ ἐμφάνεσθαι τε καλαξεθαί, ἢ πανυθαί τῆς ἀρχῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀκωδύνου ἀνδραγαθίζεθαι. τῇ τε αὐτῇ Ἰημία ἀξιώσατε ἀμύνασθαι, καὶ μὴ ἀναλγήτεροι οἱ διαθέσοντες τῶν ἔτοιμονεστῶντων φανταί: εὖ-θυμοθέντες ἄ εἰκος ἡς αὐτοῦς ποίησαι κρατήσαντας ἡμῶν, ἀλλὰς τε καὶ προφέρεσαντας ἀδικίας. μάλιστα δὲ εἰ μὴ ἔως προφέροι τίνα κακῶς ποιώσαντες ἐπεξερχόμενοι, καὶ διάλογοι, τὸν κανοὺν υἱοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὑπολείπο-μένου ἐχθροῦ. ὁ γὰρ μὴ ἔως ἐκάναντι τὰ παθῶν, καλε-πιτορες διαδυνάμων τοῦ ἐποῦ τῆς ἱστης ἐχθροῦ, μὴ οὐ μὴ προ- δώται γένοι. εἰ ἡμῶν αὐτῶν. γενόμενοι δὲ τιμήγυτα.

indicio magis damnabitis, si enim ipsis merito desecerunt, vos cer- te contra fas & ipsis imperare dicemini. Quod si vel contra fas & ipsis, hoc tamen vobis fisciendum censeatis, oportet igitur hos etiam praeter fas & ipsis a vobis puniri, quia hoc vobis condu- eit, aut imperium a vobis deponi, operamque dari, ut sine periculo viros bonos agatis. eadem etiam poena in illos animadvertite; neque vos, qui evasistis, clementiores vobis ostendite, quam illi, qui inferdias fecerunt, erga vos suiissent, si rem ex animi sententia gestisset: cogitantes, quae verissimile est ipsos facturos suisse, si vos visissent, praesertim cum vos inuria lacesserint. Illi vero precipere, qui nulla de causa aliquid maleficium afficiunt, hunc etiam ad interlocutionem usque perseverant, & fun- ditus perdunt, quia periculum sibi impendens ab hoño, qui su- perficies relinquitur, suceptum habent. Qui enim inuriam aliquid accepit, a quo non oportuit, hic periculo vitato in eum acerbin esse soleat, quam in iustum hoño. Nolite igitur vestibis ipsorum proditores esse. Sed animo quam proxime accedentes ad mala,
THUCYDIDIS

tū γνώμη τοῦ πάσχειν, καὶ ὁς πρὸ παντὸς ἐν ἐτιμη-
σιοῖς αὐτούς χειρώσατο θαυμάζω, διὸν ἀντιπόδωτε, μὴ μα-
λακοῦντες πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα, μηδὲ τοῖς ἐπικρε-
ματισθέντοις ποτὲ δεινοῖς ἀμιμήσωντες. καλάσατε δὲ
ἀξίως τούτους τε, καὶ τοῖς ἄλλοις ἑξερχόμενοι παρά-
δείγμα σαφές καταστήσατε, διὸ ἐν ἀφιστήται, θανά-
τω ζημιωσόμενοι. τόδε γὰρ ἐν γνώσιν, ἡττον, τῶν πο-
λεμίων ἀμελήσαντες, τοῖς ἵμετέροις αὐτῶν μαχεῖοῖς
ἐξερχόμενοι.

μεῖ. Τοιαύτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε, μετὰ δ' αὐτῶν Διό-
δοτος ὁ Ευκράτους (ἐστι καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ
αὐτελευγε μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μιτυληναῖος) παρ-
ελθὼν καὶ τότε, ἔλεγε τοιάδε.

μβς. ΟΤΤΕ τοὺς προσέτας τῆς διαγνώσμην ἄξιοι περὶ
Μιτυληναίων αἰτίαμα, ὡτε τοὺς μεμφορέοντος μὴ πολ-
λάνως περὶ τῶν μεγίστων ἑξερχοῦτας, ἐπειδὴ νομίζω
quae passi eratis, & vos ceteris omnibus rebus antepositorum suif-
se, eos in vesfram potešlatem redigere, nunc parem graiaum iphis
releamis: non emolliti ob praesentem ipsorum fortunam, ac flatum,
in quo iam sunt; nec periculi, quod vobis non ira pridem impen-
debar, obiliti. Hos igitur pro meritis pleñtite, & insigne exemplum
socius praebete, ut intelligant, eum, qui desèctionem a vobis sec-
rit, morte multìtum iri. Hoc enim si cognoverint, vos, negle-
etis hujus, cum vesfris sociis poṣhac minus pugnabitis.

XLI. Atque Cleon quidem haec dixit. Post eum vero
Diodotus Eucratis filius, (qui & in superiore concione
ipsi maxime fuerat adverfatus, ne Mitylenaei necarentur)
tunc etiam in medium progressus, haec verba fecit.

XLII. NEQVE illos, qui de Mitylenaeis iterum ad consi-
lum reterulent, reprehendendos puto; neque illos, qui maximis de
rebus saepius consultandum esse vetant, laudandos censeo. Nam haec duo, celeritatem & iram, bonae consultationi maxime contraria esse iudico. Quorum alterum quidem cum amentia coniunctum esse solet; alterum vero, cum imperitia & consilii tenuitate. Et qui orationem rerum agendarum magisiam esse contentiose negat, aut amens est, aut privatim alicuius interest. Amens quidem, si ut illa alia ratione, quam verbis, res futuras, easque obscuras declarari possit putat. Ipsius vero interest, si cupiens aliquid turpe persuadere, de hoc quidem, quod eft turpe, se non belle differere possit putet: sed, si probe vituperaverit alios, cum illos, qui sententiam contra ipsum sunt dicti, tum etiam audientes a se territum iri speret. Illi etiam sunt molestissimi, qui, ut suae prudentiae ac eloquentiae specimen edant, magnifica oratione corruptelam adversarioriis obiecant, eoque hoc nomine accusant. Si enim imperitiam illis obicerent; is, qui rem persuadere non posset, imperitus potius quam iniustus habitus, vi-
te, utopias gignetai, kai μη τυχων, μετα άξυνεσιας και αδικος. η τε πολις ουκ οδηλειται εν τω τοιαυτε. Φοβω γαρ αποστερεται των εμμοβουλων και πλειστα, αν ορθοτο αδυνατους λεγειν εχουσα τους τοιοτους των πολιτων. ελαχιστα γαρ αν πεισθησαι αμαρτανειν. Χρη δε τον μεν αγαθον πολιτην, μη εκφοβουντα τους αντερουντας, αλλα απο του ίσου Φαινεινοι αμεινων λεγοντα. την δε σωοφρονα πολιν, τω τε πλειστα ευ θεολυουντι μη προσιβεαν τιμην, αλλα μη αλασσων της άπαρχαντος και του μη τυχοντα γνωμης, ουχ οπως ημιον, αλλα μη απομαχειν. ουτω γαρ, ο τε κατορθοι, ημιστα αν επι τω ετι μειζωνων αξιους θεαι, παρα γνωμην τι και προς χαριν λεγοι ο, τε μη επιτυχων, ορεγοντο τω αυ-

etus dicederet. Sed si iniustitia alicui obiciatur, & idem cau-
sam obtineat, est suspeclus; & nisi obtineat, non solum imperi-
tus, sed etiam iniustus exsiliatur. Et respublica ex huiusmodi re detrimentum capit. Consulfaribvs enim propter metum desfluitur: quamquam praeclare cum ea ageretur, si tales cives nulla dicendi facultate praeditos haberet, minime enim ad peccandum impelleretur. Atqui oportet bonum civem non terrentem adversarios, qui sententiam contra ipsum sunt dicunt, sed, pari dicendi potestate saelata, disputantem demonstrare, se melioram dicere. Civitate meu sapientem oportet optimo consultori non addere novum honorem; sed nec eum, quem iam habet, imminuere: illum etiam, qui non est bonus consultor, non solum nulla poena, sed ne ulla quidem ignominia afficere. Ita enim & is, qui in dicendi sententias praeflet, nihil alter ac sentiit, neque quidquam ad gratiam dicet, adductus fpe longe maiorum honorum, quos adi-
piscit cupid. Et qui reatum consultum dare non novit, & ipse mul-
Historiae Lib. III. 235

Tu xet Di of Agrigentum. Tu in fribus. Tu in.</document>
THUCYDIDIS

234

τας λέγειν ὑμῶν τῶν οἱ ὀλίγευς σκοποῦντας, ἀλλὰς τε καὶ ὑπεύθυνον τὴν παραίνεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνεύθυνον τὴν ὑμετέραν ἀκρόασιν. εἰ γὰρ οὗ τε πείσας καὶ ὁ ἐπιστώμενος ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονεστερον ἄν ἐκρίνετε τὸν δὲ πρὸς ἀργὴν ἡν των τύχων ἔτω τὸ σφαλέντες, τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην ἐχμούσε, καὶ οὐ τας ὑμετέρας αὐτῶν, εἰ πολλαὶ ὑστε ἐξεξήμερον.

μὴ. Ἐγὼ δὲ παρηλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μιτυληναῖων, οὔτε καθηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἐδικαίας ἦρμιν ὁ ἄγων, εἰ σωφρονούμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ὑμετέρας εὐθυλίας. ἢν τε γὰρ ἀποφήγω πάνω ἐδικούντας αὐτῶς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτείνεις καλεύω, εἰ μὴ ἐμφέρον ἤπτε καὶ ἐχοντες τί ὑγιενόμοις εἶν, εἰ τῇ πό

rebus maximis, & in tanta imperii dignitate, nos, qui verba facimus, longius proficere, quam vos, qui non longe propiciis; praeferim cum nos, qui consilium damus, rationem reddere comamus vobis, qui nos auditis, & qui nullis rationibus reddendis, nullique iudicio obnoxii eis. Si enim & ille, qui aliquid persuasit, & ille, cui hoc persuasum fuit, aequè multaretur, profecto prudentius iudicaretis. Nunc vero ad quemlibet animi motum, quo repente fueritis abrepti, si quando forte in rebus iudicandis labamini, illius, qui persuaserit, unam sententiam, nec vestras ipsorum pleititis, quamvis multae sint, quae simul pec-carint.

XLIV. Ego vero in medium procèsse, neque pro Mitylenaeis cuiquam sententiam contrarium dicturus, neque quempiam accusaturus. Non enim de illorum facinore nobis est certamen, si sapimus, sed de utilitate nostra, ut nobis reète consulamus. Quamvis enim ipsos inustissimum facinus fecisse pronuntiēm, non tamen propterea eos etiam occidendos censuerim, nisi hoc reipubli-
HISTORIAE LIB. III. 235

Lei µη ἀγαθὸν Καύνιντο. νομίζω δέ περὶ τοῦ μέλλοντος ὡμᾶς μᾶλλον βουλεύεις θαί ἢ τοῦ παρὸντος. καὶ τοῦτο ὁ μάλλον Κλέων ἱσχυρίζεται ἐς τὸ λαοὺν ἐμελέτην ἱστος θαί πρὸς τὸ ἱστον ἄριστος θαί, Θάνατον ζημίαν πρέβειν, καὶ αὐτὸς περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον καλῶς ἐχόν-


tος ἀντιχυριζομένος, ταναστία γιγαντιαῖ καὶ οὐ να ἐξεῖ ὡμᾶς τῷ εὐπρεπεί τῷ ἐκείνῳ λόγῳ τὸ χρήσιμον τούτῳ ἀπόστασθαι. δικαιότερος γὰρ ὁ να τοῦτο ὁ λόγος ἐπεὶ τὴν ὑπὸ μετέραν ὁργήν ἐς Μιτυλέναιος, τάχα ἐν ἀπιστπάσατο. ἥρεις δὲ ὡς δικαζόμεθα πρὸς αὐτοὺς ὡςτε τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλεύομεθα περὶ αὐτῶν, ὅπως χρήσιμος ἐξουσι.

μὲ. Ἐν ὕπνοι ταῖς πόλεσι πολλῶν Θανάτου ζημία πρό-


κυται, καὶ οὐκ ἢ ἡμῖν τὸ ἀλλὰ ἑλαστοῦν ἀμαρτημά-

cæ conduceat. neque etiam, si qua venia sunt digni, hane ipsīs
dandam cenfeo, nisi hoc ipsum e republica fore conflieterit. Nam
de rebus futuris, potius quam de praesentibus nos consultare pu-
to. Atque in eo, quod Cleon præcipue contendit, ad socios in
officio continendos, ne defectionem in poslerum faciant, vobis uti-
le fore, si capitale supplicium ipsīs proponatis, in eo, inquam,
a Cleone vehementer diffentio, & ego quoque de eo, quod in po-
slerum vobis utile est futurum, contra contendens, longe aliter
sentio. Et a vobis peto, ne speciosa ipsīs oratione, meae oratio-
nis utilitate repellatis. Nam eius oratio, quae maiorem aequi-
tratis speciem habet, propter vežtram iram, quae nunc in Mit-
ylenaeos est accensa, fortasse vos ad ipsīs sententiam attrahet.
Nos vero cum ipsīs Mitylenaeis iam non disceptamus, ita ut
de iure nobis fit quærendum: at de ipsīs consultamus, quorum
modo nobis in poslerum utiles esse poterunt.

XLV. In-singulis enim civitatisibus capitibus poena proposita est
in multa peccata, non solum huic, quod ab illis est comissum, paria, sed etiam minora. Homines tamen sse sollicitati periculum subeunt, nec ullus adhuc in periculum venit, qui se ex eo non evasurum, neque suum conatum sibi successurum exsilians, de se ipso desperat. Nec ulla civitas, quae defensionem fecerit, ad hanc usque diem exsiliat, quae in suo minorem se exsilians habeat apparatum, vel suum vel socalem, hoc agredit sint ess. Omnibus enim natura institutum est, ut & privatim & publice peccent. nec ulla lex est, quae ab hoc prohibere valeat. Siquidem homines per omnia poenarum genera iverunt, eas paulatim augmentes, si quo modo a facinorosis minus laederentur. Etenim verisimile est, mitiores poenas olim in maxima seclera constituas suiisse. Sed cum temporis progressu violarentur, ad mortem pluraque procellarent. Et tamen hoc quoque violatur. aut igitur aliquis terror hoc vehementior est exccitandus, aut ne iste quidem coercerit. Sed paupertas quidem, audaciam necessitati praebet; opum vero po-
HISTORIAE LIB. III. 237

...
XLVI. Quare non oportet nos aut mortis poena, tanguum locuplete fideiussore fretos, aliquid gravius de Mitylenaeis flatuere, aut omnem spem tollere illis, qui desecerint, fore ut nullus ipsorum poenitentiae locus detur, neque futum peccatum quam levissima poena ipfis eluere liceat. Considerate enim, quod nunc quidem, si qua civitas praetera, quae desfectionem fecerit, & quae adhuc habuerit, unde impensas refitueret, & tributum in posseum persolvere posset, se superflitem fore cognoverit, ad compositionem veniet: at illo modo, quem Cleon praefcrbit, quam tandem fore putatis, quae non melius, quam nunc ifs fecit, ad bellum se instituet, & diuturnam obsidionem ad extremum usque perferet; se idem valet, fero & cito-compositionem facere. Nobis vero quomodo
detimento non erit, si propter sublatam compositionis faciendae
epem, in longam obfitionem sumtus facere cogamur, & si urbem
capiamus, profligatum recipiamus, & vestigalibus, quae ex ea per-
cipimus, in poslerum privemur? Atqui haec re adversus hostes vale-
mus. Quapropter nobis non est committendum, ut, dum illorum,
qui deliquerunt, iudices sumus feveri, exinde detrimentum poitus
capiamus, quam videamus, quonam modo eos moderate multatantes,
civitatibus, quae pecuniarum vi pollent, in poslerum uti possimus.
Et oportet nos exilimare, non legum atrociame, sed offici noftri
sedulitate eas cufciidias, & in officio fideque continendas. Nos
tamen longe alter nunc facimus. Nam fi quem liberum hominem
fiuegerimus, fed alterius imperio coaftum parere, ac merito de-}
ciumentem, ut fe in priElinam libertatem vindicare, eum atrocius
supplicii afficiendum cenfemus. Atqui liberos homines acriter pun-
rire non oportet, fi deftitionem fecerint, sed eos diligenter cufio-
dire, & antevertere, ut ne in cogitationem quidem huius rei ve-
THUCYDIDIS

nec etsi qui eis epistulam tuòtò invisi, curationasque te
òti èp' elàxistòtòn ònòtòn cólicòs èntòs.

magis, tòus de exèzantòs òsòn àtò kai toutò àmear-
tàntoità, Kléosi peiòsemov, tòû men yag uòm ò deinòs en
pòthès teítòs pòlesov evvòs òsti, kai ètò xwivàstò-
tai tois dòlygois, ètò xwiaSòZ, ùpàrchei tois àtò-
stòstòsito pòlemivos evvòs kai tòs àntikàsiàtòmàvòs pò-
leósw tò plèbòs àúmmàkòv ékountòs, ès pòleomév èpèrxhe-
òs. òtò dé diàçòbreite toì ònòmàtòv tòs Mìtòllaràiòv, òs
èutè metèsghe tòs àtòstòsàstòs, èteide te ótòn òkòs òkra-
tòsetò, èkòn páreòde tòn pòlon pròtòn mèn àdikòsète,
tòs ènèrygetàs kteísvòs èteita kàstàstòsète tois ù-
vnatótòs tòs ànthròpòstòv àn èxòlôntai màlìstòta. àòìstàn-
tos àgà tòs pòleis, tòn ònòmòv evvòs àúmmàkòv èxòwòs, à
pòdèizantòv ùmòv tòn àutòv òkìmià tòs òtò àdikòsòw

niant; ètò dé in nòstàstòm pòtelàtèm redegèrìmòs, delìtìì cul-
pam quam minime ipòs trìbure.

XLVII. Vos igitur considerate, quantopere hac etiam re pèc-
caturi stis, ès Cleoni assentiamini. Nunc enim plebs in omnibus
civitatibus èst vobis benevolae; èt aut non deficit cum nobilibus,
aus, ès defisci cogatur, statim òe illorum hòfem declaràt, à quí-
bìs ad deféctionem impulsi suit. èt cum adversariae civitatis múl-
titudinem vèstri studiòsàm habèatis, ad bellum pergìtis. Quod ès
Mìtylenàeorum plebem occidatis, quae neque deféctionis partìcèps
suit, èt quae, postquam arma penes òs habeòt, urbem últer vobis
àtradìtì: primum quidem inìfùle faciètis, quia bene de vobis mé-
ròs occidètis; deinde vero consìtituetis, quòd homines potentes
maxìme cupidìt. Name cum civitates ad deféctionem impulerìnt,
pòlèm statìm incèam hábeòntis: quia vos ipòs àndem poenam
omnibus paríter, tòm illìs, qui deliquérìnt, quàm illìs, qui non
deliquerint, propositam esse prius demonstraveritis. Quamvis autem Mitylenaei deliquerint, hoc tamen erat dissimulandum, ut ea civilitatis pars, quae sola adhuc rebus nostris favet, a nobis non alienetur. Hoc enim ad imperium retinendum longe utilius existimari, iniuriam nobis volentibus fieri, quam a nobis, summum iure agentibus, eos occidi, quos non oportet. Atque id, quod est in Cleonis sententia, ultionem iustam, eandemque utilem esse, in eadem re simul fieri posse non repertur.

XLVIII. Vos igitur, cum intellexeritis, hanc meam sententiam Cleonis meliorem esse, neque misericordia, neque lenitatem adducere, (quibus ne ego quidem vos adduci so) sed ex ipsis rebus, quae nobis suadentur, mihi affentiamini; & de Mitylenaeis, quos Paches ut fontes hue misit, quaestionem per olim habeatis, ceteros vero habitare permittatis. Haec enim & in posterum bona sunt futura, & hos libros timorem iam sunt inietlura. Quisquis enim rege deliberat, is contra hosles magis pollet, quam qui Thucydid. Vol. II.
και τὰ μάλιστα ἄντιπάλων πρὸς ἀλλήλας, οἱ Ἀθηναῖοι ἤλθον μὲν ἐς ἀγώνα ὅμως τῆς δόξης, καὶ ἐγένοντο εἰς τῇ χειροτονίᾳ ἐγχαίμαλοι: ἐκφάνησε δὲ ἡ τοῦ Διόδοτος. καὶ τριήρη εὐής ἀληθῶν ἀπέστειλαν κατὰ σπουδὴν, ὅπως μὴ Φθασάσθης τῆς δευτέρας εὐρωσί διε- Φθαρμένη τὴν πόλιν. προέχε τὸ χρόνον τε καὶ νυκτὶ μά- λιστα. παρασκευασάντων δὲ τῶν Μιλησίων πρόσ- θεαν τῇ νυνί ὅπως καὶ ἀλόγια, καὶ μεγαλὰ ὑποστη- μένων εἰ Φθάσαιειν, ἐγένετο σπουδή τοῦ πλοῦ τοιαύτη ἀπεξ εὐθύν τε ἄμμα ἐλαιοντες εἴποι καὶ ἐλαίῳ ἀλόγια στεφηρέειν· καὶ οἱ μὲν ὑπνόν ἑρεύνον κατὰ μέρος, οἱ δὲ ἡλαυνόν. κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὑδὲν έναντιωθέν- tepemaria virium feroctate freius in eos seratur, & safitis aggreditur.

XLIX. Atque Diodorus quidem haec dixit. Prolatis ve- ro horum sententiis inter se maxime contrariis, Athenien- fes quidem pariter inter se contenderunt pro adversa sen- tentia; & cum ad suffragia ventum est, par fere utrinque numerus fuit, Diodoti tamen sententia superior fuit. Qua- re confetfim alteram triremem magna feflinatione misce- runt, ne, si forte posterior priorem non anteventiffet, ci- vitatem iam exftinextam offenderent. uno autem ferne die & nocte antecellerat. Cum autem Mitylenaeorum legati vinum & panem hordeaceum in ipsa navi praeparafent, & magna praemia fe daturos promiffent, si anteventif- fent: tanto fudio cursum navigationis confecerunt, ut uno codemque tempore & remigarent, & panem vino ac oleo maceratum comederent; & per vices, ali quidem fomnum caperent, ali vero remigarent. cum autem, quo-
dam fortunae beneficio, tunc nullus ventus contrarius spiralet, & prior quidem navis haud magna festinatione navigaret, quod ad triste ministerium proficisceretur, haec vero hunc in modum adeo properaret; illa quidem tantispira praecessit, dum Paches decretum legeret, & ad imperata faciendum se praepararet. Haec vero posterior, eam proxime subsequeens, ad portum appulit; & impedivit Pachetem, ne civitatem perderet. In tantum igitur discernit Mitylene venit.

L. Ceteros vero, quos Paches ut praecipuos defeptionis autores miserat, Athenienses ex Cleonis sententia morte multarunt. Erant autem numero paulo plures mille. Et Mitylenes muros demoliti sunt, & naves ab illis tradiras acceperunt. Postea vero nullum quidem tributum Lesbiis imposuerunt: sed agro, (excepto Methymnaeorum) in tria millia partium diviso, trecentas quidem eximias Dies con-
Bell. Pelop. 
an. 5
Olymp.
88. 2,
U. C. Varr.
327.
Initium Ol.
an. 1. mens
Aprilii.
Finis Ol.
an. 2.

nei. En de tō autēi Thērēs, metā tēn Lēsō[an]ou αλω-
son, Ἀθηναῖοι, Νίκιοι τοῦ Νικηράτου στρατηγεύοντες,
ἐστάτευσαν ἐπὶ Μίνωαν τὴν νῆσον ἣ κεῖται πρὸ Μεγα-
πολοῦ. ἐξερήτω ὑμᾶς αὐτὸ τὸν πύργον ἐνοικοδομοῦσαντες οἱ Με-
γαρέσις Φειδίας. ἔβεβλητο δὲ Νίκιος τὴν Φυλακὴν αὐτῶ-
βεν δὲ ἐλάσσως τῶν Ἀθηναίων, καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βεν-
δόρου καὶ τῆς Σαλαμίνος ἔηι: τοὺς τε Πελοποννησίους,
ἐπος μὴ πειώνται εἰκτός αὐτῶν λαυδάντος, τριήμαρων
fecrāunt; in reliquas vero colonos de suis fācta fortitione
miserunt. Quibus Lēs'[ii] certam pecuniae summam, nem-
pe duas minas in singulas portiones ex pafto & convento
quotannis perfolventes, agrum ipsi coelebant. Oppida etiam,
quotquot Mitylenaei in sua potestate habebant, Athenien-
fes per ditionem ceperunt; quae postea Athenienfium
imperio paruerunt. Et apud Lēsbum quidem ita re ge-
ftae sunt.

LI. Eadem æstate, poē receptam Lēsbum, Athenien-
fes, duce Nicia, Nicerati filio, cum clasfē adverfus Mi-
noam insulam Megaris adiacentem iverunt. Megarenfes
enim in ea turrim exfruxerant, eaque pro propugnaculo
utebantur. Nicias autem volebat, Athenienfes illīc, brevio-
re loci spatio, non autem in Budoro, aut Salamine, suae
praefidiariae clasfis stationem habere; & observare Pelo-
ponnefios, ne clam eruptiones illinc fæcercnt, triremibus
te (öion nai totpín geòmenon) kai xhstwv ekxporwtais, tois te Megarewvón ame a mev eptpleiw. elwv oiw apò tis Niswías prwton duo pýrgw prwçxwnta µvchánaí ev xalatwph, kai tòn eptplhnu ei to méetai tis òptou èleuswphsas, àpteteixe kai to ek tis òptewu, ò kathed yepwv dia teanagous evpiwthia òw tis òptow, ou polu dieçxwth tis òptewu. òwis de touto èxeiragástathe en òmepwrais òlivwraí, ùsterwv òh kai en tis òptwv teixhwa ègkatatplwta kai òprwvnav, ànêxwphiota toù stratov.

\( \text{Eodem tempore.} \)

(vb). 'Ypò de toùs aútous chrónous toû Òéwos toutou kai oi Plataiásì, oukèti èxovtes oivnon, ouhè ouvamènes: poliarkhès-thai, ènèvbhson tis Òeeloptaunhthès tois évde trópsì prwçbhalen aútwn tov teixei, ci de ouk hêwante èmynèsthai' genws de ó Láxeùbarmànes àrhox tòn às-Té-

(quemadmodum & ante fecerant) praedonibus emissis, simul etiam ne quidquam Megarenibus importaretur. Cum igerur primum duas turres a Nisaea prominentes, machinis e mari expugnasset, liberamque ibi inter insulam continemque navigationem reddidisset, eam Minoae partem, quae a continente erat, qua ponte, per loca palusfría, auxilium insulae a continente non ita multum distanti ferriri poterat, munitionibus interfepsit. cum autem hoc opus intra paucos dies confecisset, & munitionem in ipsa quaque insula extirSSIP, ac praedium in ea reliquisset, cum exercitu domum rediit.

LII. Per eadem autem huius aestatis tempora, Plataceanthes quoque, quod nullum commeatum amplius haberent, nec obсидionem diutius ferre possent, hunc in modum compositione fæta Peloponnesiis se dediderunt. Peloponnesiis muros urbis oppugnare coeperunt, illi vero ipsos propul-
Thucydides

246

fare non poterant. Quare dux Lacedaemonius, cum eorum
imbecillitatem cognovisset, per vim quidem eos capere no-
luit, (hoc enim a Lacedaemoniorum magistratibus ei fue-
rat interdictum, ut, si forte foedus alicuius cunctavit cum Atheni
ensibus fieret, & utrique oppida bello capta, quae in sua po
testate haberent, reddenda consentirent, Plataea non
redderetur, quod ipsi sua sponte se dediderint) sed
caduceatorum ad eos misit, qui diceret, numquid se, &
urbem ultrro Lacedaemonii dedere, corumque iudicio flae-
re vellent, ea conditione, ut de fontibus supplicium fu-
merent, nullum vero indixta causa damnarent ut punirent.
Atque caduceator quidem haec tantum dixit. Illi vero (iam
enim in extrema imbecillitate constitutis erant) urbem ipsis
dediderunt. Peloponnesiis vero Plataeensibus per aliquot dies
aluerunt, donec Lacedaemonae quinque iudices advenerunt.
Cum autem illi affusissent, nullam quidem accusationem ipsis
HISTORIAE LIB. III.

HISTORIAE
LIB. III.

147

rhoQvrov
fjLcvov
iin
Aa,xidetifjtvgtovg
jccu
roug
h>fji,fjLar-

%ovg
h
TCi)
TToMfici)
tc*>
iccL^KrTocm
a.ya.^ov
rt
ilpycccfjUioi

ikriv.
01
S'

iMyov,
aiTrj<rafxivci
fjutKOOTi^'
ilTrtiv,

Kcu

TTfiOTa^avTig
cZjciSV
airrcav
'Aarvfutxpv
ti
tov
'Aeredrro-

^acv,
ycoi
AaKoovarov
'AaKoovarov
7rpc'^vov
ovr*
A«-

xiSaifcovicov'
KcCi
iTTiX^ovTig
iKiyov
TOiaSi.
vy.
Thn
fJLiv
TTctpaSoTiv
tjg
TToXiCidg,
£d
cuciSa^

^viot,
TTtmvaravTig
vfjciv,

hroii^cdftiSa,,
ov
rotouiSi
-
Kfjv
olofjLiv
vOi^tv,

vofjLivcm^oa
Si
Ttvet
icna-B-ou'
xcti

iv
StKcLo-rcctg
ovk
iv
ccK^oig
SicafjLiv
(^ooa-Tno
Kcct
io^fjLivJ

yiVioS-at
,

vfjuv'
r,ycvfiLivot
to
i<rov
fjuiKt<rT
av
Oui-

(rS-ect.
vvv
Si
QcfiovfjLi^a
fJLfj
cLfjLOoTipav
cLficc
rfjcccffTif-
KafjLiv.
Tov
Ti
ycc^
oLyajva
yrifit
tcuv
SitvoToLToov
ihcct
il-

KOTOog
vTrorTrrivofJLiv,

kcu
vfjLoLg,
\[1ex]/

ov
KOivoi
oCTrofii^i'

propofuerunt: fed illos arcessitos hoc tantum interroga-
bant, numquid in hoc bello, ex quo fusceptum esset, de
Lacedaemoniis, corumque sociis aliquo modo bene meriti
essent. Illi vero, cum petiffent, ut suam causam oratione
prolixiore sibi agere liceret, responderunt, suaeeque cau-
fae patronos constituentes Asfymachum Aspolai, & La-
conem Aeimnesti filium, cui publicum erat cum Lacedae-
monis hospitium, atque in medium progresse, in hunc mo-
dum verba fecerunt.

LIIL Urbis deditionem, o Lacedaemonii, vestra aequitate
freti fecimus; non exiflimantes, nos tale iudicium subituros,
ae aequius aliquod fore sperantes; & conditionem nobis oblatam ac-
ceptimus, ut non apud alios, sed apud vos iudices causam dice-
remus, quemedmodum etiam dicimus: sic enim potissimum nos
nostrum ius obtenturos arbitrabamus. Lam vero veremur, ne ab
utroque simul aberraverimus. Nam & de capite nostro ulimoque
supplicio certamen esse, & vos non aequos iudices fore, merito su-spicamur: coniecturam inde facientes, tum quia nullus accusator ante constitutus est, cuius criminationem refellamur, sed & ipsi, ut dicendi potestas nobis fieret, poposceimus; tum etiam, quia ve-fra interrogatio perbrevis: ad quam si vera respondeamus, hoc nostram caufam everit; sin falsa, mendacii facile argui possi-mus. Itaque cum maximis difficulatibus undique premamur, & in anecipiti fortuna constituui simus, cogimur, & tuitius esse du-cimus, aliquid dicendo periclitari. Quod enim dici potuit ab il-lis, qui in tali discriptione versantur, nisi dictum fuerit, homini-bus praebet occasionem exiflimandi, hoc ipsum, si dictum sui-fset, salutem illis dare potuiffe. Sed praeter alia ipsa persuadendi ratio in difficili nobis est, nam si ignoti inter nos essemus, alla-ris testimoniiis rerum illarum, quas ignoraretis, caufam nostram fortasse iuvaremus. iam vero apud eos, qui rerum sunt gnari, omnia dicentur. Nec illud pertimiefimus, ne crimini nobis detis, & propterea nos damnatis, quod virtute vobis inferiores simus;
te; ulla μὴ ἄλλοις χάριν ζέροντες; ἐπὶ διαγνωσμένην κρίτιν καβιστάμεθα.

νό'. Παρεξήγησαν δὲ ομοιὸς ἄ ἔχειμν δίκαια, πρὸς τε τὰ Θῆβαιων διὰ Θορα, καὶ ἐσ ὑμᾶς, καὶ ἐσ τοὺς ἄλλους Ἐλλήνας, τῶν εὖ διδάσασμένων ὑπόμνησιν πειρασμέθα, καὶ πείθειν πειρασμέθα. Φαρέζεν γὰρ πρὸς τὸ ἐρώτημα τὸ βραχύ, εἲτε Λακεδαιμόνιοις καὶ τοὺς εὐμεμάχους ἐν τῷ πολέμῳ τώδε ἄγαθον πεποιήκαμεν, εἰ μὲν ὡς πολέμιος ἐφώτατε, οὐκ ἀδίκειος ὑμᾶς, μὴ εὖ παθόντας. Φίλους δὲ νομίζεσατε, αὐτοὺς ἀμαρτάνειν μᾶλλον, τῶν ἡμῶν ἐπιστρατεύοντας. τὰ δ' ἐν τῷ εἰρήνῃ καὶ πρὸς τῶν Μικρῶν, ἄγαθοι γεγενήμεθα, τὴν μὲν, οὐ λυσταίτες νῦν πρὸτεροί, τῷ δὲ, ἕνεκεῖμεν τότε ἐς ἐλευθερίαν τῆς Ελλάδος μόνοι Βοιωτῶν. καὶ γὰρ ἄτειρσατε τα ὄντες ἐνευ-

sed id veremur, ne, in aliorum gratiam, iudicium iam perætum, vesproque praerudicio confirmatum subeamus.

LIV. Verumtamen ius nostrum adversus Thebanorum simul-tates tuebimur, & quidquid ad iustam nostrae causae defensionem facit, proferemus; nostraque beneficia cum in vos, tum etiam in ceteros Graecos collata commemorabimus, & selecte vos conabimur. Respondemus enim ad vestram illam perbrevem interrogationem, rumquid in hoc bello de Lacedaemonis, eorumque sociis, aliquo modo bene meriti simus: si nos, ut hosles interrogatis, vos nullum iniuriam a nobis accipisse, qui nullis beneficiis a nobis affected fueritis; si ut eos, quos amicos esse ducitis, vos potius peccare, qui bellum nobis intuleritis. Quod autem ad pacem at-tinet, & ad bellum contra Medos gestum, honorum virorum officium fecimus: quippe qui illum quidem, nunc non violavitimus priores; illos vero, tunc soli ex omnibus Boeotis una vobiscent pro libertate Graecorum aggregi sumus. Nam, quamvis in locis
250 THUCYDIDIS

moxystamen ev' Artemisiv, maxy te ti en ti hemeteres
y' mevomev, tetegenevomevba mi'ni te kai Pausaniaiv. eite
ti alla kai' ekheiv ton xhronon everest episkivoun teiv
'Ellhiv, painvov parfiv dynamiv meteexhemev. kai' umen,
"v Lacedaimoniv, idia, ote per h' megistovos Ovbes
periosth thn Sopthn, metac ton seisthmov tei 'I'hnum
Eilatov aposthntov, to trioton meros h'men oivovn eixe-
ptemiasen ev' episkourian. avn ouk exous amenvn.

ve. Kai' ta mev palaiac kai megistov toiutoi exi-
shmev evai polelmiv de evgenomhba usterov. umen de',
aivov. deumevov gar evmmakhia, ote 'Thbaini h'mas
ebioskato, umes asteostaqe, kai' prc' Athnaivov
ekelvene treiovTheta, ows evguc oivta, umen de
xrvan apouskounov. ev menov tiv polelmov ou'den ekxerpe-
mediterraneis habitaremus, tamen navale proelium ad Artemisium
commismus; & cum in agro nostro pugna commissa est, in ea vo-
bis & Pausaniae affimus. Et si quae aliae res cum pericolo con-
inftelae per id tempus a Graecis gestae fuerunt, omnium partici-
pes supra vires exstitimus. Vobis etiam, Lacedaemonii, privatim,
cum maximus terror Spartam circumfletit, post terrae motum,
quop tempore Helotes deselitione a vobis faetla in Ithomen se rece-
perunt, tertiam nosfrar civicatis partem auxilio misimus, quorum
rerum memoriam vos deponere non decet.

LV. Ac olim quidem in maximis gravissimisque rebus tales
effe non dubitavimus. pollea vero fuimus hofes: fed vos in cul-
pa suiftis. Cum enim a vobis petissimus, ut in veslram societa-
tem nos recipereis, cum Thebani vim nobis intulerunt, nos re-
iciflis, & imperiafis, ut ad Athenienses consugerenmus, quod illi
quidem essent vicini, vos vero in loco valde remoto habitaretis.
In bello tamen nullam insigne iniuriam a nobis acceptifis, nec
accepturi erat. Quod si ab Atheniensibus vestro iussu deficere nostrum, nullam iniuriam propter eam nobis fecimus. Illi enim contra Thebanos auxilium tulerunt, cum vos hoc ipsum facere pigebat. Nec amplius hones tum erat eos prodere, praesertim homines de nobis bene meritos, quos in societatem precibus adduximus, & a quibus civitate donati fuerimus. Immo vero nos decebat ad illorum imperata alacriter facienda ire. Sed quae utrique peccatis, dum sociis imperaretis, si quid non honeste fecitis, horum culpa non penes illos est, qui secuti sunt, sed penes illos, qui vos ad res pravas agendum duxerunt.

LVI. Thebani vero cum alias multas iniurias nobis intulerunt, tum etiam hanc postremam, quae (ut vos ipsi nosis) horum, quae patimur, est causa. Cum enim foederum, pacisque tempore, & ipsis seris mensuquis urbem nostram occupassent, eos merito sumus ulci, secundum legem ab omnibus receptam, quae fas esse
docet, hoslem, qui nos invadit, propulsare: & ipsorum gratia nunc imperito plestemur. Nam si ex praesenti utilitate, quam ex illorum societate percipitis, & ex hosili illorum odio, quo nos profequuntur, judicium faciatis, nusque pleatatis; vos non religiosis iuris iudices esse, sed potius utilitati servire consilabet. Quod si nunc isti vobis utiles videntur esse, profecto nos, ceterique Graeci tunc, cum in maior periculo essetis consilitati, vobis multo magis utiles exstitimus. Vos enim nunc quidem alios invaditis, ipsis formidolosi. Sed illo tempore, quo barbarus iugum servitutis omnibus Graecis imponentabat, isti cum ipsi fuerunt, & ipsum adiuverunt. Quare aequum est, ut huic nostro peccato (si modo peccatum aliquod a nobis est commissum) iam opponatis illud nostrum animi studium, quod tunc erga vos fuimus. & si utriusque collationem faciatis, studium quidem maius, peccatum vero minus reperietis: idque eo tempore, quo inter Graecos rarissimi reperiebantur, qui sibi fortitudinem illi formidandae Xerxis potentiae opponerent: & eo tempore, quo it magis laudabantur, qui adver-
fus impetum & incursum barbarorum nullam utilitatis aut salsitis
suae rationem habuerunt; sed vel maximo cum periculo res optimas & pulcherimas alacriter & foriter agere voluerunt. ex quo-
rum numero lices nos fuerimus, lices etiam propterea honores praecipui nobis habitui fuerint; nunc tamen veremur, ne hac ipsa de causa potissimum perdamur, quod Atheniensis inisle potius sequi voluerimus, quam vos iniuste, & nostrae utilitati confidentes. 
Atqui de rebus iiislem idem pariter, & semper vos sentire decet, & exislimare, utilitatem nihil aliud effe, quam cum sociis, qui sirenue se gesserunt, semper certam fortitudinis gratiam rependi-
mus, & simul praesentia negotia ex usi nostro consititimus.

LVII. Illud etiam mature considerate, vos nunc quidem pro-
bitatis & aequitatis exemplar a plerisque Graecis exislimari. Sed
si de nobis iniquam sententiam tuleritis, (nec enim hoc iudicium,
quod de nostra causa factis, erit obscurum; sed vos, qui bene
auditis, de nobis, qui non male audimus, sententiam feretis) ca:
THEUCYDIDIS

vete, ne omnes fæciun vestrum improbent, quod de bonis viris, quamvis vos ipsi meliores sitis, aliquid praeter decorum & dignitatem vestram fatumque; neve rem ab humanitatis officio alienam iudicent, si spolia de nobis, qui de Graecis universis bene meriti sumus, in publicis templis suscipientur. Facinus autem atrox esse videbitur, si Lacedaemonii Plataes diripiant. Et omnes iniquo ferent animo, quod patres quidem, maioresque vestri, nomen huius civitatis in tripode Delphico virtutis ergo inculpseunt, vos vero ex universa Graecia propter Thbanos hoc Ipsum deleatis. Nam eo calamitatis iam progressi sumus, quippe qui & ante periessemus, si Medi vicissent, & nunc apud vos, qui nobis olim eratis amissemus, a Thebanis superamus, & duo gravissima certamina subimus: unum quidem, nunc, ne fame necaremur, nisi urbem dedidissimus; alterum vero, nunc, quod capitis causam dicamus, & in salutis discrimen vocemur. Et nos illi Plataensim, qui supra vires optimus meriti sumus de Graecis uni-
HISTORIAE LIB. III.

...
Ulud inprimis cogitantes, nos volentes in vestram venisse potestate, & more supplicium manus tendentes; (huiusmodi autem homines ipsae Graecorum ritus occidi vetat, ) praeterea nos petu nos bene meritos esse. Afficite enim sepulcra patrum vestrorum, quos a Medis caefos, & in agro nostro sepultos quorum publice cohonestabamus & indumentis, & aliis inferis; primitas etiam fructuam, quos nofer suo tempore tuli ager, amici amicus ex amico agro, & socii illis, qui quondam commilitones fuerant, offerentes. Quibus vos contraria feceritis, nos iniquo judicio damnantes. Rem enim considerate. Pausanias quidem eos humavit, exilismans, illos a se in agro amico, & apud amicos humari. Vos vero, nisi nos occideritis, & agrum Plataeensem Thebanum feceritis; quid alius, quam patres, cognatosque vestros, honoribus, quibus nunc afficiuntur, spoliantos, in hostili solo, &
apud ipsos eorum interfectores relinquentis? praeterea vero & agrum, in quo Graeci in libertatem vindicati fuerunt, in servitutem redigetis? delubra etiam Deorum, ad quae votis conceptis illi Medos superarunt, deserta patiemini? & patria sacrificia illorum, qui templum fundarunt, & considerunt, tolletis?

LIX. Nequaquam haec vobis, Lacedaemonii, in gloriam cedent, neque ut in publica Graecorum instituta & in maiores vestros pecctis; neque ut nos de vobis bene meritos propter alienas inimicitias, cum vos ipsi nullam inuriam a nobis acceperitis, occidatis. Sed rem vestra gloria dignam facietis, si nobis parcatis, animoque frangamini, modesta misericordia saecl: considerantes non solum atrocitatem supplicii, quo pleblemur; sed etiam quales simus nos, qui hoc ipsum patiemur: considerantes etiam, quam sit incertum, cuinam calamitas vel immerenti sit eventu-ra. Nos igitur, ut nos decet, utque necessitas ipsa nos cogit, Deos imploramus, qui iisdem aris a nobis aequo coluntur, quique Graec-Thucydid. Vol. II.
omnibus tūn Ἑλληνων ἐπιβούμενοι, τείςαι τάδε, προ-
Φερόμενοι ὁμοίος οὗσι οἱ πατέρες ὑμῶν ὁμοσάν, μὴ ἐμπνε-
μοεῖν. ἴναται γιγνόμεθα ὑμῶν τῶν πατρῴων τάς, καὶ ἐπιμελεῖν ὑμῶν τοὺς κεκαμηντὰς, μὴ γενέσθαι υπὸ Ὄηθαιος, μὴ δὲ τῶν ἐχθρίστων Φίλτατοι ὑπὲρ παραδο-
θήσαι. ἡμέρας τε ἀναμμῆνομεν ἐκεῖνης, ἢ τὰ λαμ-
πρῶτα μετ' αὐτῶν πράξαντες, ὅν ἄν τὰ δεινότατα κυνεινοῦμεν ἀθεῖν. ὅτε δὲ ἀναγκαῖον τε καὶ χαλεπῶ-
τατον τοῖς ὅπερ ἔχουσι, λόγου τελευτᾷν, διότι καὶ τοῦ
βίου οὐ κύνδυνος ἐγγύς μετ' αὐτῶν, παυόμενοι, λέγομεν ὅτι ὅ 
οὐ Θεοῖ Thucydides, μή δὲ τοῖς ἐχθρίστοις Φίλτατοι ὑπὲρ παραδο-
θήσαι. ἡμέρας τε ἀναμμῆνομεν ἐκεῖνης, ἢ τὰ λαμ-
πρῶτα μετ' αὐτῶν πράξαντες, ὅν ἄν τὰ δεινότατα κυνεινοῦμεν ἀθεῖν. ὅτε δὲ ἀναγκαῖον τε καὶ χαλεπῶ-
tαι τοῖς ὅπερ ἔχουσι, λόγου τελευτᾷν, διότι καὶ τοῦ
βίου οὐ κύνδυνος ἐγγύς μετ' αὐτῶν, παυόμενοι, λέγομεν ὅτι ὅ
οὐ Θεοῖ

et patrum vestrorum sepulcra suppliciter oramus, & vita defunctos implo-
ramus, ne in Thebanorum poteslatem redigamur, neve nos, qui vobis amicissimi sumus, inimicissimis tradamus; illumque diem in memoria vobis redigimus, quo praecellissima facionora cum
patribus vestris edidimus, nos, qui nunc, hoc ipso die, in gra-
vißimo capitis periculo versamus. Quod autem & necessarium, &
aerbißimum est hominibus in huiusmodi fortuna constituis, di-
cendi finem facere, quod cum ipso dicendi fine vitae quoque fi-
niendae periculum fit proximum, finem dicendi facientes; illud
iam dicimus, nos non dedidisse urbem Thebanis, (nam fume,
surißimo necis genere necari, quam hoc facere, maluißimus) sed
vobis, ad quos vestra aequitate freti accessimus. Et aequum est,
nisi vos exorare possumus, nos a vobis hoc saltem impetrare, ut
cis omnibus sunt communes, & ab illis petimus, ut vobis per-
fasceante haec, quae dicimus, proferentes iusiurandum, quod pa-
tres vestri iurareunt, cuius vos oblivisci non oportet. Et patrum
vestrorum sepulcra suppliciter oramus, & vita defunctos implo-
ramus, ne in Thebanorum poteslatem redigamur, neve nos, qui vobis amicissimi sumus, inimicissimis tradamus; illumque diem in memoria vobis redigimus, quo praecellissima facionora cum
patribus vestris edidimus, nos, qui nunc, hoc ipso die, in gra-
vißimo capitis periculo versamus. Quod autem & necessarium, &
aerbißimum est hominibus in huiusmodi fortuna constituis, di-
cendi finem facere, quod cum ipso dicendi fine vitae quoque fi-
niendae periculum fit proximum, finem dicendi facientes; illud
iam dicimus, nos non dedidisse urbem Thebanis, (nam fume,
surißimo necis genere necari, quam hoc facere, maluißimus) sed
vobis, ad quos vestra aequitate freti accessimus. Et aequum est,
nisi vos exorare possumus, nos a vobis hoc saltem impetrare, ut
HISTORIAE LIB. III. 259

...vindicatis, idem nos funditus perdatis.

XX. Atque Plataeenses quidem haec dixerunt. Thebani vero, veriti, ne Lacedaemonii, illorum verbis adducit, ali- quid de supplicii severitate remitterent, ipsi quoque in me- dium progresse, fe verba facere velle dixerunt, quod illis quoque, praeter stam opinionem, faeta fuisset potestas oratione prolixiore respondendi ad propositam quaestio- nem. Cum autem Lacedaemonii eos verba facere iussisset, hanc orationem habuerunt.

R 2
LXI. N UNQUA M a vos libis postulassennus, ut nobis dicendi poteftatem faceretis, si & ipsi Plataenses breviter ad interrogata respondiffent; nec in nos convertis, crimina nobis obiecticn; nec extra propositum, praecipe vero cum ne ab ullo quidem fuerint accusati, oratione prolica fe ipsos excusaffent; nec pluribus laudaffent res a se gesfas, quas nullus vituperavit. Nunc igitur oportet nos, partim quidem, ad crimina nobis obieeta respondere; partim vero, laudationem refutare; ut neque noftra improbitas, neque ipforum gloria ipsis profit: fed, audita de utrique veritate, iudicium faciatis. Nos enim primum ipsis inimici faeli fumus, quia, cum Plataecam omnium urbiurn, quae junt in Boeo- tia, poftremam condensedemus, & alias urbes cum ea, quas expulfe hominum colluvie tenuimus, ifli, ut primum fuerat constitutum, imperio noftro parere nolebant, & cum foli praeter ceteros Bocotos patria inftituta violarent, posquam hacc observare
neius; cumque autem pollae humas eβlapτατον, αντ' αυτω και αντεπατηκαν.

3. 'Επειδ' δε καί ο βασιλαρος ηλθεν επι την Ελλαδα, δεικυ μόνοι Βοιωτων υν Μυδιαν, και τούτω μαλιστα αυτε τε αγαλλονται, και ημεις λαονοντων. ημεις δε Μυδιαι μεν αυτους υυ φαμεν, διατι υπω 'Αθηναιοι τη μεντει αυτη ιδεα υστερον 'Αθηναιων ιντων επι τους 'Ελληνας, μους αυ Βοιωτων 'Αττικιαι. κατιοι εκευσαθεν εν ους ειδει εκατεροι ημιν τουτο ετραβαν. ημιν μεν γαρ η πτωλος τοτε ετυγχανεν ουτε κατ' ολιγαιρχιαν ισονομων πολιτευομεν, ουτε κατα ημικρατιαν. οπερ οι εστι νομεις μεν και τω σωφρονετατω ινανητατω, εγγυτατω δε τυραννω, ευαστεια ολιγων ανδρων ειχε τα πραγματα. και ουτε ιδιας δυναμεις ελπισαν

eogi coeperunt, a nobis ad Athenienses defecerunt, & illis adeunet multa damna nobis dederunt, pro quibus & ipsi vicisim multa a nobis acceperunt.

LXII. Postquam vero barbarus in Graeciam venit, aiunt, se solos ex omnibus Boeotis cum Medis non senisse; atque hoc potissimum nomine cum ipsi gloriantur, tum etiam nobis conviciantur. Nos vero fatemur quidem, illos cum Medis non senisse, quia nec Athenienses: verum cum posse Athenienses eadem ratione adversus Graecos irent, contra, eos solos ex omnibus Boeotis ad Athenienses statistic dicimus. Atque considerate, in quo reipublicae genere urique versantes hoc fecerint. Nam nostra quidem civitas tunc temporis neque legitimo paucorum dominatu, neque populari statu gubernabatur: sed (quod legibus & modis maxime contrarium est, & quod ad tyrannidem proxime accedit) paucorum virorum potentia reipublicae gubernacula tenebat. Hi autem, quia speraverant fore, ut suas opes longe firmius

R 3
fundatas retinenter, si Medi vicissent, vi plebem coercentes, ipsos acitos in urbem introducerunt. Et universa civitas, quae sui iuris non erat, hoc fecit; nec decet ei exprobrare ea, quae non salvis legibus peccavit. At po
dium & Medus discessit, & leges receptit, considerare oporet, cum postea Athenienses adversus Graecos venissent, & cum reliquam Graeciam, tum etiam nostram regionem in suam potestatem redigere conarentur, & propter intestinas discordias bonam eius partem iam occupassent, numquid pugna ad Coroneam commissa, ipsisque superatis, Boeotiam in libertatem vindicaverimus, & nunc alacriter Graeciam cum ceteris liberemus, tantum equitatum, tantumque rerum bellicarum apparatum praebentes, quantum nulli alii de sociis. Atque haec quidem respondemus ad crimen obiec
tum, quod cum Medis senferimus.

LXIII. Quod autem vos maiorem iniuriam Graeciae fecer
HISTORIAE LIB. III. 263

ἀποΦάινειν. ἐγένεσθε ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, ὡς Φαῖτε, Ἀθηναίων ξύρμακχαι καὶ πελώται οὐκοῦν χρὴν τὸ ποὺς ἡμᾶς μόνοι ὑμᾶς ὑπάγεσθαι αὐτοὺς, καὶ μὴ ἔχωντες μετ' αὐτῶν ἀλλαίος, ὑπάρχου τε ὑμῖν, εἰτε καὶ ἀκοντες προσήγουσθε ὑπ' Ἀθηναίων, τῆς τῶν Λακεδαιμονιών τοῦτο ἤδη ἐπὶ τῶ Μηδώ ξύρμακχίας γεγονότιν, ὡς αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεσθε' ἵκανη γε ἡν ἡμᾶς τε ὑμῖν ἀποτρέπεσθε, καὶ, τὸ μέγιστον, ἀδεάτως παρέχειν Βοίλευσθαι. ἀλλ' έκόντες καὶ οὐ βιαζόμενοι ἑτε εἴλεςθε μᾶλλον τα τῶν Ἀθηναίων, καὶ λέγετε ὡς αἰτίαν ἴν προδοθῆται τοὺς εὐφρυγίας' πολὺ δὲ γε αἰτίαν καὶ αἰκιώτερον τοὺς πάντας Ἐλλήνας καταστροθύναι, εἰς ἐνυμόστατον, ἡ Ἀθηναιοῦς μόνος' τοὺς μὲν, καταδοῦ- λουρέους τῆν Ἑλλάδα, τοὺς δὲ, ἐλευθεροῦντας. καὶ οὐκ ἴσιν αὐτοῖς τῆς χάριν αὐταπέδοτε, οὐδὲ αἰτίαν ἀπηλ-

tis, & quolibet supplicio digniores sitis, demonstrare conabimur. Societatem, ut aitis, cum Athenienfibus iniijis, & civitate ab illis donati fruis, ut nos uleίσερεμίνι. Oportebat igitur vos adversus nos tantum ducere ipsos Athenienses, neque una cum ipsis alios Graecos invadere; præsertim, cum, si quo invití ad alios subigendos ab Athenienfibus ducebamini, horum Lacedaemonio-rum societas contra Medium contrañta, vobis esse praesto, quam vos ipsi tantopere idelatis: nam & vim nostram a vobis arcere, & quod maximum est, sine metu deliberandi facultatem vobis praebere potuisset. Sed proœcto volentes, non autem coaetis, Athenienfum partes se quà maluisti. Et tamen dicelatis, turpe fruis, bene de vobis meritos prodre. Immo vero longe turpius & iniquius erat, univeros Graecos, cum quibus iureurando adhibito societatem secernis, quam folos Athenienses prodere: hos quidem, quia Graeciam in servitutem redigebant; illos vero, quia eam in liber-
THUCYDIDIS


dagmēn ἔμεις μὲν γὰρ ἀδικώμενοι αὐτοὺς, ὡς Φαθῆ, ἐπιγάγεαι ὑμῖν, τοὺς δὲ ἀδικοῦσιν ἄλλους ἔσσεργοι κατέστητε. καίτοι τὰς ὁμοιὰς χάριτας μὴ ἀντιδόθητε αἰτίαν μᾶλλον, ἡ τὰς μετὰ δίκαιοτότητὸς μὲν ὁ θείωσις, ἐς ἀδικίαν δὲ ἀποδιδόμενας.

Ξ' Δὴ λοιπὸν τε ἐπιφήσατε, εὐδὲ τὸτε τῶν Ἐλληνῶν ἑνεκα μόνοι εἰς Μηδίσαντες, ἀλλ' ὅτι εὑρ' Ἀθηναῖοι, ὑμεῖς δὲ τοὺς μὲν τουτὰ βουλόμενοι ποιεῖτε, τοὺς δὲ τάναντας, καὶ τῶν ἄξιοντε, ἀν' ὅν δ' ἐτέρους ἐγένεσθε ἀγαθοὶ, ἀπ' τούτων ὁ Ἐδείος Θαῖς, ἀλλ' ὅνε εἰκὸς ἔστερον ἐς Ἀθη-ναίοις εἰλεσθε, τούτους ἐναγωγίζεσθε, καὶ μὴ πρὸ-ρετε την τὸτε γενεμένην ἐναρμοσίαν, ἡν θῇτ' αὐτὴς τῶν σώζεσθαι, ἀπελεύσετε γὰρ αὐτήν, καὶ παραβαίν-τες, ἐναγωγεῖσθαι μᾶλλον Αἰγήνας, καὶ ἐπι-
tatem vindicabant. nec parem, nec dedecoris expertem gratiam ipfis retulístis. Vos enim, ut dicitis, eos aicitís, quod iniu-
riam pateremini; sed isdem in iniuria alitis faciendae vos socios praèsitís. Atqui turpius est, non refere similem gratiam, quam refere eam, quae iustae quem debetur, sed tamen iniuste refertur.

LXIV. Et hoc modo declaráftis, vos ne tunc quidem solos ex Boeotis, Graecorum causa a Medis non fletisse; sed, quia ne Athenienses quidem ab illis fletanter: vos vero, quia eadem, quae illi, facere volebatis, ipsis vero contraria, ut in Atheniensiùm gratiam eos oppugnaretis, nunc tamen postulatis, ut ea vobis pro-
sent, quae aliórum causa fortiter egístis. Sed hoc nequaquam est aequum. Sed quemadmodum Athenienses eigitís, sic etiam una cum illis certare. neque societatis tunc fíctae ius proferte, ut ca-
pitis periculo vos hoc nomine nunc liberandos esse demonstretis, eam enim deserístis, eiusque iure violato, cum Aeiginetas, tum etiam nonnullos alios ex illis, quibuscum foedus ac societatem
HISTORIAE LIB. III. 265

Λοις τινὰς τῶν ἐνυμοσάντων, ἡ διεκωλύτευσεν καὶ ταῦτα, οὕτε ἀκούστες, ἔχοντις τε τοὺς νόμους ὑστερον μέχρι τοῦ δεύτερο, καὶ οὕδενειν ἥμας βιασμένου, ὑστερον ἥμας, τὴν τελευταίαν τε, πρὶν περιευξύζεσθαι, προέλθους εἰς ἑτεροχίαν ὑμῶν, ὡστε μνημείοις ἀμέμνην, οὐκ ἐδείχσεν ὑμῖς. τῖνες ἀν οὐν ὑμῶν δικαιότερον πάσα τοῖς Ἑλλησ ποιούτο, ὁμοῦ εἰτε ἐπὶ τῶν ἐκείνων κακοῦ ἀνδραγαθίαν προέλθε; καὶ ἢ μὲν ποτε χρυστοὶ ἐγένετε, ως Σατε, οὐ προσήκουτα δὲν ἐπεδείξατε. ἃ δὲ ἡ ζύσης εἰς ἐβούλετο, ἐξηλεγχθη ἐς τὸ ἀληθὲς, μετὰ γὰρ Ἀθηναίων ἄδικον ὁδὸν ἱδιῶν ἐχωρήσατε. τὰ μὲν οὖν ἐς τὸν ἄμετρον τε ἀκός τοίον Μηδίους, καὶ τὸν ἄμετρον ἐκούσιον Ἀττικισμοῦ, τοιαῦτα ἀποδαίνετε.

Εἶ. Ἀ δὲ τελευταία Σατε ἄδικηθήναι (παρανόμως

interposito iureiurando feceratis, una cum Atheniensibus, quibus vesiram operam navaliss, in servitutem potius redegis, quam impedivis, ne in servitutem ab illis redigerentur: idque non inviti, quippe qui leges selvias haberitis, quas adhuc habetis, neque, ficiuti nos, abullo coaeti novissimam etiam adhortationem, qua, antequam circumvallaremini, ad pacem invitabamini, ut neutris opem feretis, admodum, admittere noluiis. Quos igitur omnes Graeci odis prosequuntur inflius, quam vos, qui honesto quodam probitatis ac fortitudinis praetextu illos funditus evertere studuissis? Et praeclara illa facinora, quae quondam a nobis foriter edita gloriamini, ad vos non pertinevit, nunc demonstratis, ea vero, quae vesiram ingenium semper expetebat, iam apertissime patefaeta redarguuntur. Athenienses enim inquam iter ingressos fecuti estis. Quod igitur attinet ad nostrum invitus Medismum, & vesiram voluntarium Atticismum, hoc modo nobis respondemus.
Quod vero speeiat ad iniuriam, quam vobis novisime faciam dicitis, (nos enim plantibus adhuc soedebimus, & primo mensis die, quo solemnia sacra celebrabatis, in vestram urbem nefarie venisse dicitis) ne hac quidem in re nos gravius peccamus. Atque donec nos ipsi, ad vestram urbem profecti, vos oppugnassimus, & agrum hostili more vastrassimus, iniuriam professo vobis fecissimus: sed si vestrae civitatis cum opibus tum genus viri primarii, qui vos & ab externa societate avertere, & ad patriam omnium Boeotorum iura reducere volebat, sua sponte nos arcessiverunt, quid tandem iniuriae vobis facimus? Qui enim ducent, potius peccant, quam qui ipsos sequuntur. Sed nec illi (ut nostra ferc opinio) ullo modo peccarunt, nec nos. Cum enim eves essent, ut vos, & longe maiores opes periculis obierierent, suae urbis portas aperuerunt, & in suam urbem nos amice, non hostiliter introdererunt: quod eos, qui de vobis improbiros erant, non amplius improbos esse, nec peiores fieri; & illos, qui meli-
res erant, suam dignitatem obtinere vellent: ut animi vestri moderatores essent, civitatem civibus non orbantes, sed in pri]inam cum necessariis gratiam reducentes; nullius inimicitias, omnium vero pariter amicitias ac societatem vobis conciliantes.

LXVI. Quod autem non hostiliter hoc secerimus, hinc aperte patet: nam nec uli vin attulimus, & mature ediximus, ut, quifquis ex patriis Boeotorum instituis vivere vellet, ad nos tranfret. vos vero, cum libenter ad nos tranfissetis, & compositionem feciiffetis, primum quidem quieviffis, po[sea vero, cum nostrorum militum paucitatem animadvertissetis, (fi forte iniquis aliquid egiffe videbamur, quod praeter vestrae plebis voluntatem in urbe ingressi fuifsemus,) parem gratiam nobis non retuliffis, ut neque faelis quidquam innovaretis, & verbis nos ad exendum induceretis: sed contra compositionem nos invasiffis. ac illorum quidem, quos congresse trucidiffis, vicem non ita dolemus: (hoc
et tina ʼεπαγχον) ois de ἥρας προϊσχομένως, καὶ ὠ-γριασταίς, ὑποσχόμενοι τε ἠμῶν ὑπερον μὴ κτείνων, παρανόμως διεφθείρατε, τοὺς οὐ δείνα εἰργασθε; καὶ ταῦτα, τρεῖς ἄκιας ἐν ὀλίγω πράξεις, τὴν τε λυθε-σαν ὁμολογίαν, καὶ τῶν ἀνδρῶν τοῦ ὑπερον Θάνατον, καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἡμῶν μὴ κτείνων ὙευςΘείαν ὑπόσχεσιν, ἦν τά ἐν τοῖς ἀγροῖς ἡμῶν μὴ ἀδικώμεθα. ὀμοι Ὀατε ἡμῶς παρανομήσατε, καὶ αὐτοὶ ἀξιούτε μὴ ἀντιδοῦναι δίκην. οὐκ, ἢ γε ὑμεῖς τὰ ἀρβα γιγανόσκειτε πάντων δὲ αὐτῶν ἑνεκα κελαςΘήσεως.

Καὶ ταύτα, ὃ Δακεδαιμόνεις, τούτου ἑνεκα ἐπεξηλθομεν, καὶ ὑπερ ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ἢν ἡμεῖς μὲν εἰδήτε δίκαιας αὐτῶν καταγγελσέμονοι, ἡμεῖς δὲ ἐτε ὁσιότερον τετιμερημένοι. καὶ μὴ παλαιὰς ἀρετάς, εἰ-
enim illi quodam bellii iure sunt passi) sed in illos, qui manus vobis tendebant, & quos vivos cepistis, & quos a vobis interfē-
tum non iri possea nobis promisistis, & tamen nefari intersec-
flis, quomodo atrocia facinora non patrasistis? praeserim cum 
tres insignes iniurias exiguo temporis intervallo nobis feceritis: nam & foederis paeria fregissis, & cives nostris possea trucidastis, & de illis non occidendis, si ab omni rerum vestrarn, quae in 
agris erant, iniuria & maleficio temperarentus, fidem nobis datam 
sfellissis. Et tamen dicitis, nos inra violasse, vos vero dignos esse 
cenfitis, qui pro vestris sceleribus nullas poenas viceïssim luatis. Sed 
prosfelo non ita erit, si modo iti sententiam sanete ac religiose 
tulerint: sed horum omnium scelerum causa supplicio afficiemini.

LXVII. Haec autem, o Lacedaemonii, longa oratione percur-
sit fumus, cum vestri, tum nostrī causa: & vestri quidem cau-
fa, ut hos a vobis iustè damnatum iri cognoscatis; nostrī vero 
causa, ut longe aequiores poenas a nobis expetitas fciatis, ne-
HISTORIAE LIB. III. 269

tives arma etiam gentes Epiklaos Tīte, Æς χρη tomeu διδυκουμενοις ἐπικουρευμεν εὐναυ τοις δε αἰτχρον τι δραστι, διπλασιας ἡμιας, οτι ούκ ἐκ προσπικτων αμαρταιουσι μηδε ὁλοκαυματο αἰτιεισΘως, πατέρων τε ταξιου των μετερων ἐπιβοώμενοι, και την συνεργαν εφημειαν, και γαρ ἡμεις ἀνταπαυομεν πολλω δεινοτερα παρουσιαν την υπο τουτων ἡλικιων ημων διεζωμενην, οι πατερες, οι μεν προς υμας την Βοιωτιαν αγοντες, απεσανεν εν Κοραονεις, οι δε, προσθυται λειψεωμεν, ηεικιαι ἐφημειπολλω διενεπτεραν υμων ἱκετειαν ποιουσι, τουσδε τιμωρησασΘαι. οικου τε αρισωτερον των χανειν οι ἀπρεπες η ταξιοντες των ἀποβωτων οι δε δικαιως οι ου δικαιως (ωστερ ειδη) ta ἐναντια, ἐπιχαρται ειναι, και την υν εφημειαν δε εαυτως εχουσι τως γαρ ἀμεινους ευμεραιους εκιντες ἀπεισωντο παρηνο-
que priscae illorum virtutes (si modo aliquae fuerunt) audientes frangamini: quas illis quidem praefidio esse oportet, qui patiuntur iniuriam: illis vero, qui facinus aliquod turpe faciunt, duplicam irrogare poenam; quia peccata pristinae suae virtutis non convenientia committunt, neque lamenitis ac miseratione quidquid proficiant, implorantes patrum vestrorum sepulcrum, suamque solitudinem deplorantes. Nos enim contra affirmamus, nostram invenietem, quae ab illis trucidata fuit, mala longe graviora passam: cuius patres, partim, dum Boeotiam ad vos adducerent, ad Coroneam obierunt; partim vero, in senio filiis orbati, & in aedibus desolatis relieti, vos precibus multo iustioribus obsecurant, ut de illis supplicium sumat. Homines enim, qui malum aliquod immerito patiuntur, misericordia sunt digniores; & qui merito, sicet illi, contra digniores sunt, quorum malis omnes gaudeant. Et praesentem solitudinem sua ipsorum culpa habent, nam sua
Hoc est, si quidem antiquae epistulae, quae mecum fuerint, oportet de iis aliquid legere, quamvis nullis iniuriis a nobis fuerint lacerati, odio potius, quam iure iudicium facientes, neque parem suis sCELERIBUS poenam iam rependentes. Nam iustum supplicium patientem, nec ex proelio manus vobis tendentes, ut aiunt; sed ex compositione, ipsos ad causam dicendam dedentes. Succurrere igitur, Lacedaemonii, nec legi Graecorum ab ipsis violatae, & nobis, qui praeter ius iniuriam passi sumus, debitam gratiam referte pro studio, & animi alacritate, quam erga vos demonstravimus: neque propter istorum orationem apud vos repulsam feramus. Graecis autem exemplum praebeat, quo declaratis, vos non verborum, sed factorum certamina ipsis proposituros: quae si bona sunt, brevis eorum commemoratio fatis esf; sed si propter peccati vitium sunt mala, longa oratio verorum ornatu exculta, ipsis velamenta praetendit. Verum si vos, penes quos arbitrarium & potestas nunc est, brevi interrogatione usf, rebus cognitis sententiam adversius omnes tu-
HISTORIAE LIB. III. 271
tas diagnostas praebent, potest nos et adhibiti ergo
longos caldos spectare.

Ex. Tosiante men i Θηβαιοι εἰπον. οἱ δὲ Λακεδαι-
μονεις dicestai, norizontes το ἐπεράτημα σύν ἔρθαν ἔχειν, εἰτὶ ἐν τῷ πολέμῳ ὕπ’ αὐτῶν ἐγαθὼν τι πεπον-
θασθεὶς, διότι τότε ἄλλον κρόνον ἰήσουν οὐδὲν αὐτῶς κατὰ
tὰς παλαιὰς Παυσανίου μετὰ τὸν Μῆδων σπουδῶς ἤσο-
χάζειν, καὶ ἐτε ὑστερον, ἀ πρὸ τοῦ περιτείχεσθαι προσέχετο αὐτῶς, κοινὸς ἐϊς καὶ ἐκεῖνα ὡς εἰκῇ ἐδε-
ζαντο, ἡγούμενοι τῇ ἐαυτῶν δικαιᾳ βουλήσει ἐκσπουδῇ
ηὸν ὑπ’ αὐτῶν κακῶς πεπονθείναι, αὕθες τὸ αὐτὸ ἐνα
ἐκαστὸν παραγιγνώσκει καὶ εὐωτίντες, εἰτὶ Λακεδαι-
μονεις καὶ τοὺς ξυμμαχοῦς ἐγαθὼν ἐν τῷ πολέμῳ δε-
δακτεῖς εἰςὼν, ὀποτε μὴ Φαῖεν ἀπάγνωσται ἀπέκτεινοι

leritis, homines orationem speciosam, qua sua iniufla facinora ve-
lent, minus quarent.

LXVIII. Atque Thebani quidem haec dixerunt. Laces-
demonii vero iudices, existimantes suam interrogationem
fibi recte praebaturam, an beneficium aliquod ab ipsis in
hoc bello accipissent, (quoniam & superiori tempore ipfos
rogaverunt, ut ex veteri Pausaniae, post bellum Medi-
cum, foedere quiescerent; atque etiam conditiones, quas
postea, antequam circumvallarentur, ipsis obtulerant, ut
videlicet ex illius foederis formula communes essent, ac-
cipere noluerant) rati, se propter sua iufla postulata ab
ills neglefla, iam ut hostes foederis expertes ab illis vi-
latos: singulos eorum producere, & eodem modo rursum
interrogatos, an aliquo beneficio Lacedaemonios, eorum-
que socios in hoc bello affeclissent, cum illi responderent,
nullum beneficium a se in ipfos collatum, illinc abducentos
καὶ ἐξαιρετῶν ἐποιήσαντο εὑδένα. ἄδειφεραν δὲ Πλαταιῶν μὲν αὐτῶν, οὐκ ἐλάσσονς διακοσίων, Ἀθηναῖοι δὲ, πέντε καὶ εἰκοσι, οἱ ἑυποτολοροκυντό· γυναῖκας δὲ ἱματατοῦσιν. τὴν δὲ πόλιν ἐναυτὸν μὲν τὰ Θηβαῖοι, Μεγαρεῖοι ἀνδράσι κατὰ στάσιν ἐκπεπτωκόσι, καὶ οὕτω τὰ σκέτεμα Φοινίκες Πλαταιῶν συνήθμαν, ἐδοὺς ἐνοικεῖν. ὑστερὸν δὲ, καθελόντες αὐτὴν ὡς ἔδαφος τἀγαν ἐκ τῶν Θημελίων, ἁκοδόμησαν πρὸς τῷ Ἡραίῳ κατα- γώγιον διακοσίων πτοδών, πανταχὺ κύκλῳ εἰκῆματα ἐχον κάτωθεν καὶ ἀνωθὲν καὶ ὀρείσις καὶ ὑμάμας τοῖς τῶν Πλαταιῶν ἐχρήσαντο· καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ ἦν ἐν τῷ τείχει ἐπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος, ἁλίνας κατα- σκευάσαντες, ἀνέβουσαν τῷ Ἡρε, καὶ νεὼν ἐκατέμποδον λίθων ἁκοδόμησαν αὐτῇ. τὴν δὲ γῆν δημοσίασαν, ἀπεμιὸ-θωσαν ἐπὶ δέκα έτη, καὶ ενέμοντο Θηβαῖοι.

intersciebant; & nullum supplicii immunem fecerunt. Plataeensium quidem non pauciores ducentis necarunt; Athenienium vero, viginti καὶ quinque, qui una obsesṣi fuerant. feminas autem in servitutem abduxerunt: & urbem Megarensibus, qui propter seditionem domo prosperant, & Plataeensibus, qui supererant, quique secum feniferant, per integrum annum Thebani dederunt incolendam. Postea vero cum cam totam funditus evertissent, & folo aequulfent, prope Iunonis templum exstruxerunt diversorium quoquo versus ducentum pedum, domiciliis infra suprære circumdatum. Et ufi sunt ipsis Plataeensium testis & ianuis. Ex reliqua vero supelleëile, quae in moenibus erat, ex aere, inquam, & ferro, lectos construxerunt, quos Iunoni confecrarunt, templumque lapideo centum pedum eidem aedificarunt. Agrum vero publicatum, & ad decem
Thebanorum gratia, quod ipfos in bello, quod iam tum fusceptum erat, sibi perutiles fore putarent. Res igitur, quae ad Plataenam fecundum, non aegreter anno a societate, quam Plataenenses cum Atheniensibus inierant, hunc exitum habuerunt.

LXIX. Quadragesimai vero Peloponnesiorum naves, quae Lesbi subsidio profectae fuerant, cum tunc per pelagus aspexissent, ut persequantem Atheniensium classem vitarent, & tempestatem prope Ceram iactatae suscipient, & illic ad Peloponnesum palantes appulissent, tredecim triremes Leucadiorum & Ambraeciorum, & Brasiddam Tclidis filium, qui adverterat, ut Alcidae consiliarius esset, ad Cyllenon offendunt. Lacedaemonii enim in animo habebant, quoniam Lesbi conservandae spes eos sefellerat.

Thucydides, Vol. II.
THUCYDIDIS

deiménavi, áís tías Lésvou ἡμαρτήκεσαν, πλέουν τὸ ναυ-
tikov povósantves, ἐς τὴν Κέρκυραν πλέωσαι στασιάζω-
σαν, δάδεκα μὲν ναυσὶ μόναις, παρόντων Ἀθηναίων περὶ 
Ναυτακτόν, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπιθυμήσῃ εκ τῶν Ἀθη-
nῶν ναυτικῶν, ὅπως προφθάσωσί καὶ παρεσκευάσωμεν ἵ
τε Βρασίδας καὶ ὁ Ἀλκιδας πρὸς ταῦτα.

ο. Οἱ γὰρ Κέρκυραῖοι ἑστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αὐξ-
μέλωτοι ἠλθον αὐτοῖς ἵ εκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον νεμε-
χιῶν ὑπὸ Κορυβίων ἀφεθέντες, τῶν μὲν λόγω, ἐκτακτι-
σίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγηματίαι, ἐργαὶ δὲ, πε-
τειρμένοι Κορυβίων Κέρκυραν προστομίσασί καὶ ἐπρασ-
σάν οὗτοι, ἔκαστον τῶν πολιτῶν μετίντες, ὅπως ἀπο-
στίχωσιν Ἀθηναίων τὴν τόλμην, καὶ ἀφικομένης Ἀττι-
κῆς τε ἕως καὶ Κορυβίας, πρόσβησι ἀγούσων, καὶ ἐς

parata maioris clasfie, in Corcyram seditione laborantem
navigare, quod Athenienfes cum duodecim dumtaxat na-
vibus ad Naupactum essent. antequam autem Athenis ma-
ior aliquis navium numerus alius subsidio veniret, ut praer-
verterent novae clasfis adventum, hoc facere flatuerant.
atque Braśladas Ἀλκιδας in his parandis erat occupati.

LXX. Nam Corcyraei discordiis intestinis laborare coe-
perunt, ex quo illi, qui in proeliis navalibus circa Epi-
dammnum capti fuerant, ad ipsos redierant, a Corinthiis di-
misfi, verbo quidem, talentis o칭tengitex redemti, datis
idoneis fideiufloribus, hospitibus suis: re vero ipfa, quod
Corinthiorum verbis adduđt promißen, fore, ut Corcy-
ram in ipsorum poteftatem redigerent. Hi autem singulos
cives folicicitabant, ac id agebant, ut civitatem ad defectio-
inem ab Athenienfibus faciendam impellerent. Cum autem
Attica navis, item & Corinthia veniflet, utraque cum lega-
HISTORIAE LIB. III. 275

Łęgęus καταστάντων, ἐνηφισταντο Κέρκυραιοι Ἀθη-
ναιοὶ μὲν ἕξιμμαχει εἶναι, κατὰ τὰ ἑγγυκεῖμενα, Πε-
λοποννησίος δὲ Φίλος, ὡσπερ καὶ πρότερον. καὶ ἦν γὰρ
Πειθίας ἐθελοπρόζενος τε τῶν Ἀθηναίων, καὶ τῶν όμοιω
προειστήκει, ὡπάγουσιν αὐτῶν ὑποτείχος, ὡπερὶ ὁ κλέος
Λέγεντες Ἀθηναῖοι τὴν Κέρκυραν καταυδαλών. ὁ δὲ,
ἀπὸ Συγγ. ἀνθυπάγει αὐτῶν τῶν πλουτισμάτων πεν-
τε ἀνδρὰς, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Δίως τε-
μένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου. ζημία δὲ καὶ ἐκάστην χάρακα
ἐπέκειτο στατήρ. ὁ Ἐλεύθερος δὲ αὐτῶν, καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ
ιστῶν καθεσμένων, διὰ τὸ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅτα
ταχάμενοι ἀποδιωκτ. ὁ Πειθίας (ἐπύγχεα γάρ καὶ
βουλῆς ἂν) πείθει ὧστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι. οἱ δ’,
ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείρηκτο, καὶ μὲν ἐπιθύμαντο τὸν
tis, quos vehebat, cumque ventum esset in colloquium
Corcyraei decreverunt, ut Atheniensibus quidem, ex pa-
éstio focii, Peloponnesii vero, quemadmodum & prius,
amici essent. Et Pithiam (hic enim erat voluntarius Athe-
nienfium hofpes, & tunc civitatis princeps) ifti viri in iu-
dicium vocant, criminis danres, quod Corcyram in Athe-
nienfium potestatem redigere moliretur. Hic vero absol-
urus, viciissim reos facit quinque ex illis omnium ditissimos,
crimini dans, quod ex Iovis & Alcini fano vallos prae-
ciderent. Pro singulis autem vallis singuli flateres erat mul-
ēta constituta. Cum autem illi damnati fuissent, & mulēta
persolvere deberent, ac propter eius magnitudinem ad tem-
pla confedissent supplices, ut, compositione fæta, certis
pensionibus mulētam irrogatam persolverent, Pithias (erat
enim & senator) Corcyraeis persuasit, ut lege in eos age-
rent. Illi vero, cum propter hanc legem ab honoribus &
THUCYDIDES

Πειθέαν, ἡώς ἐτὶ βουλής ἐστὶ, μέλλειν τὸ πλήθος ἀνεπείσεν τοὺς αὐτούς Ἀθηναίοις Φίλους τε καὶ ἐχθρῶν νομίζειν, ἐξισταντό τε, καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια, ἐξαιτιαιώς ἐστὶν τὴν βουλὴν ἐστελβόντες, τῶν τε Πειθέαν κτείνουσι, καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν, ἐς ἐξήκοντα. οἷοι δὲ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθέᾳ, ὄλγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τρήρη κατέφυγον ἐτὶ παροῦσαν.

οδ. Δράσαντες δὲ τούτῳ, καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους, εἶτον ὅτι ταύτα καὶ βέλτιστα εἶν, καὶ ήκιστα ἄν δουλωθείν ὑπὸ 'Αθηναίων τὸ, τε λειτουρ μηδέτερος δέχεσθαι ἀλλ' ἡ μιᾶς ήποχάζοντας, τὸ δὲ πλέον, πολέμιον ήγεῖσθαι, ὡς δὲ εἰτον, καὶ εἰπικυρώσαι ἡμᾶς κατὰ τὴν γνώμην, πέμποντο ὅτι καὶ ἐς τὰς Ἀθηναῖς ἐὑρίς πρόσβεβεις, περὶ τὸν τε πεπραγμένον ὕδαξίζοντας,

curia prohiberentur, sinum etiam audirent, Pithiam, quamdiu senator effet, multitudini persuasurum, ut eosdem amicos, hostesque duceret, quos Athenienfes; facta coniuratorum manu, cum pugionibus in senatum ex improvifo irrupunt, & cum ipsum Pithiam, tum etiam alios, tam senatorum, quam privatorum hominum, ad sexaginta interficiunt. Pauci vero quidam, qui cum Pithia senferant, ad Atticam treme mem, quae adhuc aderat, confugiant.

LXXI. Hoc facinore perpetrato, & convocatis Corcyraeos, dixerunt haec optima effe, atque hoc modo Corcyraeos in servitutem ab Athenienfibus minime redactum iri. ac in posterum neutros, nisi cum singulis navibus venirent, a Corcyraeos pacatis recipiendos: si vero cum pluribus, eos in hostium numero locoque ducendos. Cum autem haec diixissent, populum in suam sententiam decretum facere coegerunt: statimque legatos Athenas miferunt;
qui & res gestas nuntiarent, & ita facto opus fuisse demonstrarent; & illis, qui eo confugerant, persuaderent, ut nihil, quod a rationibus commodiisque civitatis effet alienum, molirentur, neque rerum turbatio mutatioque fieret.

LXXII. Cum autem legati Athenas pervenissent, Athenienses cum eos, ut res novas molientes, tum etiam alios, quibus persuaserant id, cuitus causa eo missi fuerant, corripuerunt, & in Aegina custodiendos deposuerunt. Interea vero Corcyraei, qui republicae principes erant, Corinthiaceae triremis & Spartanae legationis adventu, plebem adoriantur; pugnaque commissa vicerunt. sed nostris intervenit, plebs quidem in arcam, & editiora urbis loca confugit, ibique castra frequens posuit, & Hyllaicum portum tenebat. Victores vero forum occuparunt, ubi permulti ipsorum habitabant, & portum, qui in forum & in continentem spectat.
THUCYDIDIS

...
neque alienis parcentes. quamobrem & multae mercato-
rum pecuniae crematae sunt, & parum abstitit, quin urbs
tota penitus periret, si ventus ingruisset, qui flammam in
ipsum sparisset. Atque illi quidem, facto pugnandi fine,
quieti utrumque ostemit illum dispositis custodii transse-
runt. Et Corinthiaea navis, quia plebs vicerat, clam di-
cessit; & militem auxiliarium plerique hostem latentes in
continentem succumbentur.

LXXV. Sequenti vero die Nicostratus, Diotrephis filius,
Atheniensium dux, cum duodecim navibus, & quingen-
tis gravis armamenta militibus Messeniis, Naupacto ad
opem Corcyraeis ferendum venit. & de compositione in-
ter illos facienda agere coepit, illisque persuasit, (ut in mu-
tua concordiae gratiam redirent) ut decem quidem homi-
nes, qui praecipui malorum auctores fuerant, in iudicium
vocarent, qui diutius ibi non mancerunt, sed statim se
subduxerunt: reliqui vero Corcyram incolerent, id quo in-
κεῖν, σπονδάς πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενος καὶ πρὸς Ἀθηναίοις, ὡστε τοὺς αὐτοὺς ἑχθροὺς καὶ Φίλους νομί- 
ζείν. καὶ ὁ μὲν, ταύτα πράξεις, ἐμμελεῖ ἀποπλεύοντες ἥ- 
ς οἱ ὑπὸ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτῶν, πέντε 
μὲν ναῦς τῶν αὐτῶν σφισ καταλιπτεῖν, ὅπως ἤσον τι 
ἐν κινήσει ὡσιν οἱ ἐναντίοι, ὡσις δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες 
ἐκ σφισ αὐτῶν, ἐμμελεῖσθαι, καὶ ὁ μὲν ἐμμελεῖσθαι, 
οἱ ὑπὸ τοὺς ἑχθροὺς κατέλεγον ἔς τὰς ναῦς. δεῖγαντες δὲ 
ἐκεῖνοι μὲν ἐς τὰς Ἀθηναῖς ἀποπλεύοντες, καθίζουσιν ἐς 
τὸ τῶν Διοσκοῦρων ἱερῶν. Νικώστρατος δὲ αὐτῶς ἀνίστ 
τε καὶ παρεμμεθεῖτο, ὡς δ᾿ ὅπως ἐπείθεν, οἱ δὲ ὑμοὶ ὁπλι- 
σθεῖσ ἐπὶ τῇ προσόφατε ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ἡ γείς δια- 
νομεῖν τῇ τάς μη ἐμμελεῖν ἀπίστε, τὰ τῷ ὁπλα αὐ- 
τῶν ἐκ τῶν οἰκίων ἠλάβε, καὶ αὐτῶν τινὰς, οἶς ἑπετυ-

ter se & cum Atheniensibus foedere, ut eosdem hostes & 
eosdem amicos ducerent. Atque ille quidem his rebus gεfτιs 
discensus erat. sed plebis principes ei persuaserunt, ut 
Sibi quinque de suis navibus relinqueret, ut adversarii mi-
ruitus se commoverent; se vero totidem de suis rebus omni-
bus ad navigationem necessariis instructas, cum eo misli-
ros dixerunt. atque ille quidem hoc ipsis conceps: illi ve-
ro suos quique adversarios delegerunt, quos naves con-
scendere iussiirunt. Sed illi, veriti, ne Athenas mitterentur, 
ad Castris & Pollucis fanum supplices confederunt. At 
Nicostratus illos illinc excitare, & consolari coepit. Sed, 
cum illis persuadere non posset, ut illinc discederent, po-
pulus, armis hac de caufa sumtis, quod excismaret, eos 
nihil fani in animo habere, qui propter suam diffidentiam 
cum Nicostrato navigare nollet, & eorum arma ex aedii-
bus asportavit, & nonnullos ipsorum, in quos inciderat,
HISTORIAE LIB. III. 281

χον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκάλυψε, διέδειπναν ἀν. ὀραντες
στὶς ἀλλοι τὰ γιγνόμενα, καθιζομεν ἐς τὸ Ἦραιον ἱεραί-
ται, καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσον τετρακοσίων. ὁ δὲ ἡ-
μως, δείσας μὴ τι νεωτερίστωσι, ἀνίστησι τε αὐτοὺς πει-
σας, καὶ διακορίζει οὐ τὴν πρὸ τοῦ Ἦραιον νῆσον, καὶ
τὰ ἐπιτήδεια ἑκέστε αὐτοῖς διεπέμπετο.

οστ'. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὐσῆς, τετάρτη ἡ πέμ-
πτη ημέρα μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομίσθην,
αι ἐκ τῆς Κυλλῆνης Πελοποννησίας νῆσης, μετὰ τὸν ἐκ
τῆς Ιαονίας πλοῦν, ἔφερεν δύσας, παραγίγνοντα τρεῖς
καὶ πεντήκοντα. ἴππες δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας, ἄστερρ καὶ
πρότερον, καὶ Βρασίδας αὐτῶ ξύμβουλος ἐπέτελε. ὁ-
μίσταμεν δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἱπείρου, ἀμα ἐς
ἐπέτελεν τῇ Κερκύρᾳ.

ος'. Οἱ δὲ, πολλῷ Ἰπόμοιοι, καὶ πεθαμένοι τὰ τ'
interficissent, nisi Nicostratus eum impedivisset. Allii vero,
cum haec fieri viderent, ad Iunonis templum supplices con-
sedereant, erantque non pauciores quadringentes. Populus
vero, veritus, ne quid novi molirentur, verbis adductos
illinc excitavit, & in insulam Iunonis templo oppositam
transportavit; & quae ad vitam sustentandum erant neces-
saria, illuc ad ipfos tranfmittebat.

LXXVI. Cum autem feditio in hoc flatu effet, quarto,
quintove ab iflis in insulam transportatis die, tres & quin-
quaginta Peloponnesiorum naves ex Cyllene, ubi, post
reditum ex Ionia, stationem habebant, adveruerunt. His
autem praecerat Alcidas, ut & prius; & Brasidas confilio-
rum focius cum eo navigabat. cum autem appulissent ad
Sybota portum, qui est in continent., primo diluculo ad-
verfus Corcyram navigarunt.
LXXVII. Corcyraei vero magnó cum tumultu, cum res urbanas, tum etiam classis hostilis adventum formidantes, sexaginta naves simul instruere coeperunt; & prout unamquamque rebus omnibus ad proelium committendum necessariis explebant, eam adversus hostem emittebant: Athenienfes enim ipsis suaeerant, ut se primos exire fínterent, ipsi vero poterat cum tota classe simul subsequéntur. Sed cum ipforum naves dispersae ad hostes accederent, duae quidem protinus ad eos transfugerunt: qui vero in aliis vehebantur, inter se proeliabantur. nihil autem rite fieberat. Peloponnesii vero, tumultu animadverfo, cum viginti quidem navibus se Corcyraeis opposuerunt, cum reliquis vero, duodecim Atticis navibus, quarum duae erant Salaminia & Paralus, obviam procefferunt.

LXXVIII. Atque Corcyraei quidem, quia male, navibusque raris impetum faciebant, soli graviter laborabant.
Athenienfes vero, quia multitudinem metuebant, & ne circumvenirentur, in conferertas illorum naves non irruebant, nec in eas, quae in medio agmine contra se instruētæ erant: sed in extremum cornu irreuentes, unam naven demergunt. Postea vero Peloponnesii, sua classe in orbem digesta, hostem circumuentes turbare conabantur. At qui adversus Corcyraeos in acie stabant, hac re cognita, & veriti, ne suis idem accideret, quod ad Naupaæum, auxilium ferunt: tune vero naves conferēae simul in Athenienfes impressionem fecerunt. Illi vero se subducere coeperunt, iam in puppim remigantes. simul etiam volebant, Corcyraeorum naves mature fugere, dum ipsi quam lentissime retrocederent, & hostium simul oppositorum imperium suffinerent. Hoc igitur navale proelium, quod huiusmodi fuit, sub solis occasum finitur est.

LXXIX. Et Corcyraei, veriti, ne hostes, utpote violo-
THUCYDIDIS

τοὺς ἐκ τῆς νῆσου ἀναλάβωσιν, ἡ καὶ ἀλλὰ τι νεωτεριστοὶ, τοὺς τε ἐκ τῆς νῆσου πάλαι εἰς τὸ Ἡραίον διεκοριστεῖν, καὶ τὴν πόλιν ἐθύλασσον. οἱ δὲ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἔτολμησαν πλέοντες, κρατώντες τῇ ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραιῶν, ἀπέπλευσαν εἰς τὴν ἤπειρον, ὁδεγοῦσαν ἄνηγάγοντο. τῇ δ᾽ ὑπεραιά ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλευεν, καὶ τετεραχυσαν ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ Φόβῳ ὄντας, καὶ Βρασίδου παραβουόντος, ὡς λέγεται, Ἀλκίδα, ἵστοις δὲ οὐκ ὄντος ἐπὶ δὲ τὴν Δευκώμην τὸ ἀκρωτηρίον ἀποβάντες, ἐπόρθουσι τοὺς ἀγροῦς.

τ'. Ο δὲ οὕτως τῶν Κερκυραιῶν ἐν τούτῳ περιδρέσει γενόμενα μη ἐπιπλέοντοι αἱ νῆσες, τοῖς τε ἱκέταις ἄσων εἰς λόγους, καὶ τοῖς ἀλλοίς, ὅπως σωθήσεται ἡ res, infesta classe contra se venirent, & urbem invaderent, aut ex insula eos exportarent, aut aliud quidpiam novi molirentur; eos, quos eo transfimiterant, illinc in Iunonis templum rurfus reportarunt, & urbem custodiebant. Hostes vero, quamvis eos navali proelio superassent, ad urbem tamen accedere non sunt aui: fed cum tredecim Coryaeorum navibus, quas ceperant, in continentem navigarunt, unde venerant. Postridie vero nihilò magis urbem infesta classe peterunt, licet omnes eius incolae in magna perturbatione & trepidatione effent, licet etiam Brasidas, ut fertur, Alcidam ad hoc adhortaretur; quamvis numero suffragiorum esset inferior: sed in promontorium Leucinnam ex navibus egressi, agros vastrarunt.

LXXX. Interea vero Coryaeorum populus, vehemen
ter metuens, ne Peloponnesiorum classis urbem invaderet, cum supplicibus, aliisque in colloquium de civitate con-
fervanda venit: & eorum nonnullis persuasit, ut naves conscenderent. Nam Corcyraei, quamvis in hoc rerum statu essent constituiti, tamen triginta naves rebus ad proelium necessariis expleverunt, hostis adventum opperientes. At Peloponnesii ad meridiem usque agrum eorum populatori, difceferunt. Sub noctem autem ignibus accensis significatum fuit ipsis, sexaginta naves Atticas a Leucade venire: quas Athenienscs, certiores facti de Corcyraeorum seditione, deque claffe cum Alcida adversus Corcyram itura, miserant cum Eurymedonte Theuclis filio, qui ipsis praeerat.

LXXXI. Peloponnesii igitur eadem nocte statim, magna celeritate domum redierunt oram legentes. cum autem naves per Leucadium Ithmum transportassent, ne circumuneentes ab hoste conspicerentur, se receperunt. Corcyraei vero, cum & Atticas naves adventare, & hostiles
...discellis interlexissen, Meffenios receperunt, & in urbem introduxerunt, qui prius erant extra: iussique navibus, quas rebus ad proelium necessariis expleverant, in portum Hyllaicum circumire; dum illae circumveherentur, si quem de suis inimicis cepissent, eum interficierant. quin etiam eos omnes, quibus persuaserant, ut naves conscenderent, ex navibus eiciences, discellerunt. Et ad Iunonis templum profecti, ex supplicibus circiter quinquaginta ad iudicium subeundum verbis adduxerunt, omnemque capite damnatos morte multarunt. Sed plerique supplicum, qui verbis illorum adduci non potuerant, ut iudicium subirent, cum viderent ea, quae gerebantur, ibidem, in templo se mutuo interfecerunt; & nonnulli eorum ex arboribus se ipsos laqueis suspenderunt. reliqui vero, prout quique potuit, se ipsos abstumserunt. Et per septem dies, per quos Eurymedon cum sexaginta navibus eo profectus, ibi manferat, Corcyraei eos interfecerunt, quos inimicos esse du...
cubant: crimini quidem illis dantes, quod popularem statum everterent. sed nonnulli etiam ob inimicitias privatatas, aliique etiam propter pecunias, quae ipsis debebantur, a debitoribus, qui eas acceperant, interfecit fuerunt. omneque mortis genus visebatur: & (quemadmodum in huiusmodi rerum statu folet accidere) nihil est, quod non con-rigerit, atque eo amplius. Etenim pater filium occidebat; & homines a templis abftrahebantur, & prope ipsa caedeabantur. quin etiam nonnulli muro circumfepti in Bacchi templo, famne necati perierunt. Eo saevitiae progressa est sedition, atque ideo maior est viva, quod haec apud eos prima exfulitisset.

LXXXII. Nam postea propemodum & univerfa Graecia commota est; quod ubique discordiae effent inter plebis patronos, qui Athenienfes, & optimates, qui Lacedaemonis arcesse re volebant. ac in pace quidem nullam huius
rei peragendae speciofam causam habuissent: nec ad ipsos arcesfendi adaeq pronti fuissent: bello vero coorto, utrifque, qui rerum novarum erant cupidid, facile dabatur occasio & facultas arcesfendi socios auxiliares, ut simul & adverfan factumem opprimerent, & exinde potentiam significat compararent. Et multae eaeque graves calamitates propter seditionem civitatibus acciderunt, quae accidente folent, & semper accident, quod eadem hominum natura fuerit: sed tamen vel graviores, vel leviorem, & genere diversae, prout singulae rerum fortunaeque mutationes contigerunt. nam in pace quidem & rerum secundarum affluentia, cum ipsae civitates, tum etiam homines privates habent meliores, quod in odiosas necessitates non incidant. Bellum vero, subducens paulatim rerum copiam ad quotidianum vitae usum necessarium, violentus est magister, & ad praesentem rerum statum multorum mores
Civitates igitur seditionibus agitabantur, & illae, in quibus seditionesseriussuscipiantur, res, quas alibi iam accidisse fama acceperant, longe superare studebant, ut propter rerum a se inventarum novitatem ingenii laudem quaerentem, quod novas inimicorum adoriendorum rationes magna cum follertia invenissent, & nova suppliantorum genera excogitassent. Quin etiam usitatam vocabulum significationem in rebus arbitratu suo immutarent. Nam inconsiderata quidem audacia fortitudo amicorum studiosa exstilimata est: considerata vero cunctario, honesta timiditas: modestia, ignaviae praetextus. Et adhibere prudentiam ad rem omnem, quae gerenda sibi citatura, in re qualibet cæsætio & spongites exstilimabatur. At vesana celeritas, viri fortis officio tribuebatur. Cautio vero in iteranda deliberazione, speciosa negotii detreñtandi materia. Et qui iracundus erat, is fide dignus semper habebatur: at qui verbis et resistebat, huius fides erat suæ. Qui vero insidias alis paraverat, si res ipsi ex animi sen-

*Thucydid. Vol. II.*
tentia successisset, prudens habebatur; et si aliorum infidias sibi paratas providisset, longe prudentior. Qui vero prospexisset, ne ullis huiusmodi rebus ipse indigeret, is amicitiae diffolutor, et adversariorum timens vocabatur. In summa, is laudabatur, qui alterum in iniuria facienda praeventisset, et qui alium, nihil tale cogitantem, ad hoc ipsum impulisset. Quin etiam sodales cognatis anteponebantur, quod ad audendum fine utta tergiversatione promtiores essent. Nam huiusmodi sodalitiorum coetus non utilitatis causa, ex legum latarum praescripto, sed avaritiae gratia, contra leges ufu longo stabilitas, siebant. nec tam iurisiusrandi interpositi religionem, quam fecelerum, quae simul patrabant, communicatione, fidem inter se confirmabant. Et quae ab adversariis probe dicebantur, ea admittebant, ut actiones eorum observarent et caverent, si superiores essent, non autem ex generositate. Et unuquifique hoc pluris faciebat, si alium pro iniuria illata ulcisci posset,
quam si ipsa nulla iniuria ab alio lacesseretur. Et si forte reconciliandae gratiae causa iusiurandum inter utramque partem aliquando interponebatur, id in praefentia valebat propter difficultatem praefentem, quia vires aliunde non habebant: sed ad quamlibet rei peragendae occasione oblatam, qui prior sidere coepisset, is, si adversarium minus munitum animadvertisset, propter sidem, lubentius ulcificebatur, quam si aperte rem gessisset. Nam & tutum hoc esse reputabat, & quod fraude superasset, prudentiae praemium praeterea consequebatur. Facilius enim multi, qui sunt fraudulenti, sollertes appellantur, quam tardi, boni: atque hoc quidem erubescunt, illo vero gloriuntur. Horum autem omnium causa fuit principatus, qui propter avaritiam & ambitionem appetebatur. His autem quasi fundamentis iactis, alacritas etiam animorum ad contentionis studium accedebat. Nam singularum civitatum principes, honesto & specioso utrique nomine, civilem

T 2
populi aequabilitatem, & moderatam optimatum dominationem anteponentes, rempublicam verbo quidem curabant; fed re ipsa tanquam fuorum certaminum praemium cam sibi proponebant. Et cum alii alios omni modo supere rare contenderent, atrocissima quaque facinora sunt aui, & sunt persecuti, poenas, non quantum aequitas, & utilitas publica postulabat, fed longe graviiores irrogantes, & pro sua utrique libidine semper eas in qualibet re statuentes; & vel iniquis suffragiis damnantes, vel manibus potentiam sibi parantes, ad praefentis contentionis libidinem explemandam erant parati. Itaque neutri quidquam tranfigere consueverant, habita ratione religionis: fed quibus speciofa oratione aliquid commode tranfigere licuisset, illi melius audiebant; Cives vero, quotquot inter utrosque erant medi, & qui neutris favabant, nec in partibus erant, hi, vel quod illos non adiuvarent, vel propter invidiam, quod ipsi calamitatum essent immunes, ab utraque fatione penitus perdeabantur.
LXXXIII. Adeo omne facinorum genus in Graecia pa\[...\\[\ldots]

\[\ldots\\[\ldots\]

\[\ldots\\[\ldots\]

\[\ldots\\[\ldots\]
lis opus esse ducebant in antevortendis illorum insigniis, quas consilio vitare possent, non muniti, facilius opprimebantur.

LXXXIV. Pleraque igitur huiufmodi audaciae facinora Corcyrae prius, quam in alis civitatibus, patrata fuerunt, & alia, quae cuunque facere possent, qui suas injurias ulciscuntur, in eos, qui damnun datun, injuriamque sibi factam sunt ulti, a quibus, dum illorum imperio parerent, insolenter potius quam moderati tractati fuerunt: & quae cuunque facere possent pauperes aliqui, qui confuetu ac diuturna rerum inopia se liberari cuperent, praecipue vero, qui per avaritiam fortunas alienas occupare fluderen, & se has praefer laus consequi posse considerent: & quae cuunque patrare possent, qui non avaritiae causa, sed primum quidem aequo iure fuos inimicos invaderent, deininde vero immani indignatione longissime proveñti, crudelter eos, & animo inexorabili perseverentur. Cum autem vitae disciplina tunc temporis Corcyrae fuisset perturbata,
HISTORIAE LIB. III. 295

Cva-ig, iisti\textsuperscript*i vut Kcu Tretoet xGvg vofMvg a^iKitVy currj,?vri iStiAuff-iv AKfctTfjg fJiiv op-pjg ovtreL, KDii(r(rm Sirov Si-i-

CVcuOV, TTOKifJUet $1 TOXJ TTfiOVXOVTOg. CVyOD tÎ» TOV Ti

CriotOV TO TclppUUrS^eU TrpOVTlhcetV, TOV Ti fllj CLLOiKilV TO

xipSctiViiv, iv u jurj (iKoLTrTcva-cLV <vri^v obovilv. ef^iovtri Ti Tcvg Kocivcvg Tripi toov roiovruv ot aAi^pooTTCi vo-

Ltcvg, otO' uv cLTTce/nv iXTng vTTOKHTcti (rOoLKiiiri Kctv etvTovg Sicuru^itrS^cu, iv \*A/^v Tiftcopicug TrpoKctTA-

Xviv, Kcilf/); v7roAii7ri(r3-eu, UTon Ofce. Ttg KivSvviv-

•cctg Tivog oirj(riTcti clvtuv. 'TTi. Oi agy ovv kolto, tijv yrccXiv Is.ipKvpetHot, roictv-

rcig ipfa quoque humana natura, quae vel praeter leges, in-

iulfe facere confuevit, legibus superatis, se irae quidem impotentem, at iure potentiorum, omnisque superioris di-

gnitatis hostem effe lubenter declaravit. Aliter enim pro-

feeto homines pietati vindictam non antepofuiflent, neque

innocentiae quaeem, in quo invidia potentiam non no-

centem habebat. quippe homines cum alios ulciscuntur,

communes leges de rebus illis latas, in quibus spes omni-

bus eft reposita, ut fi ipsi in calamitates aliquas incide-

runt, saltem ipsae leges conserventur, evertere mature vo-

lunt, nec relinquere, si quis forte in periculum adduètus,

aliqua illarum indigeat.

LXXXV. Corcyraei igitur, qui in urbe erant , primi omnium tales iras inter se tunc exercuerunt. Et Euryme-

don, & Athenienses cum classe illinc difcefferunt. Postea vero Corcyraeorum exfules, (nam ad quingentos illorum

T 4
occupatis quibusdam munitionibus, quae in continente erant, suo ulteriore agro potiti sunt, atque illinc erumpentes, populabantur agros, qui erant in infusa, magnifice detrimentis illos afficiebant. Et propter a in urbe fames ingens est exorta. Idem etiam legatos de suo reditu Lacedaemonem & Corinthum miserunt. Sed cum nihil proficerent, postea paratis navibus & mili-tibus auxiliariis, in infumam traiecerunt, numero univer-si circiter sexcenti. atque navibus incensis, ut nulla fpes alia relinqueretur, quam agri occupandi, montem Istonem conscenderunt, & munitione illic exfrueta, eos, qui in ur-be erant, gravissime vexabant, agroque potiebantur.

LXXXVI. Hac eadem aestate extrema, Athenienfes viginti naves in Siciliam miserunt, & Lachetem Melanopî, & Charoeadam Euphileti filium, harum praefectos. Nam
Syracusanorum autem sociae erant, exceptis Camarinaeis, ceterae Dorienfes civitates, quae in Lacedaemoniorum societatem huius belli initio concefserunt, eos tamen in bello non aduiverant: Leontinorum vero, Chalcidicae civitates, & Camarina. Sed ex Italia, Locri quidem, Syracusanis; Rhegini vero, propter cognitionem Leontinis favabant. Leontinorum igitur focii, cum propter antiquam societatem, tum etiam quod Iones effent, legatis Athenis missis, Atheniensibus persuaderunt, ut naves ad fe mitterent. nam & terrae & maris ulu a Syracusanis prohibebantur. Athenienses vero naves miserunt, per speciem quidem necessitudinis; sed re ipsa, eo confilio, ut neque frumentum illinc in Peloponnesium exportaretur, utque ten-
tarent, an res Siculas in suam potestatem redigere posse. Cum igitur Rhegium Italiae appulisset, cum locis bellum gerere coeperunt. atque haec eftas exceflit.

LXXXVII. At hieme inunte morbus Athenienses iterum invasit; qui nunquam quidem omnino fedatus fuerat, sed tamen quaedam eius quiescentis intermiffe facta fuerat: cum autem eos rursus eft aggressus, non minus anno integro apud eos immoratus; prius vero, vel per bennium eft graffatus. adeo ut nihil fuerit, quod Athenienses magis, quam morbus ite, pretender, eorumque vires affixerit. Nam ex legionariis militibus obierunt non pauciores, quam quatuor millia & quadringenti, & trecenti equites: nam ceterae turbae numerus iniri non potest. Tune vero praeterca frequentes terrae motus exfliterunt, & Athenis,
HISTORIAE LIB. III. 299

pri. Qua 


Thucydides


eteleuta τῶν πολέμων τῶν, ὃς Θουκυδίδης ἔπειτα θέασα ἢ καὶ οἱ Ξυμμαχοὶ μέχρι μεν τῶν ἱστομοῦ ἃθλον, ἀλλ᾽ ἐστὶν Ἀρχιδάμου ἡγομένου, Δακεδαιμονίων βασιλέως στρατοῦ δὲ γενομένων πολέμων, ἀπετραπτοντο ταὐτά, καὶ εἰκν ἐγένετο ἐσφολή. καὶ περὶ τοῦτος τοὺς χρόνους τῶν στρατιῶν κατεχόντων τὴς Εὐβοίας ἐν Ὠροβίᾳ, ἡ θάλασσα ἐπελθόντα ἀπὸ τῆς τοτε οὕσης γῆς, καὶ κυματωδεῖσα, ἐπηλθε τῆς στρατιῶς μέρος τι καὶ τὸ μεν, κατεκλυστε, το δ᾽ ὑπενόστησε καὶ Ἡθάλασσα νῦν ἐστὶ πρότερον οὕσα γῆ καὶ ἁμαρτωλοὺς διεφθέρειν όσοι μὴ ἐδύνητο Ὀβναι πρὸς τα μετέωρα ἀνελθαμέντες. καὶ περὶ Ἀταλαίνην τὴν ἐστὶ Λοκροῖς τοῖς Ὀποντίους νῦσαν παρεπλησία γίγνεται ἐπ᾽-

exiti, & bellis, quod Thucydides conscripsit, quintus annum excessit.

LXXXIX. Sequente vero aestate Peloponnesii, eorumque locis, duce Agide, Archidami filio, Lacedaemoniorum regis, ad Isthum usque processerunt, ut irruptionem in Atticam facerent. Sed cum crebri terrae motus fierent, retro se receperunt, nec irruptionem in Atticam fecerunt. Per haec tempora terrae motibus Euboam apud Orobias agitantibus, mare ab ea, quae tunc erat tellus, magno cum fluviis impetu veniens, quandam urbem partem invasit. Atque una quidem maris pars illam urbem partem demerfit; altera vero, se in suum pristinum alveum recepit. & quod ante tellus fuerat, id nunc est mare, omnisque mortales perdedit, quotquot in editiona loca oculos currit se conferre non potuerant. Huic autem simili alluvio exstitit circa Atalantam insulam apud Locros Opun-
HISTORIAE LIB. III. 301

κλυσις, και τοῦ τε Θρούρου τῶν 'Αθηναίων παρείλε, καὶ δύο νεῖν ἀνειλικτομένων τὴν ἐτέραν κατέναζεν. ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Πεπαρήδῳ κύριατος ἐπαναχωρησίς τις, οὐ μέντοι ἐπέκλυσε γε' καὶ σθεμὸς τοῦ τείχους τι κατέβαλε, καὶ το Πρυτανεῖον, καὶ ἀλλὰς σίκλας ἐλίγας. αὐτοί δ' ἐγώγε τοῦ τοιούτου νομίζω, ἵστχροτατος ὁ σθεμὸς ἐγένετο, κατὰ τεύτο αὐτοτελείν τε τὴν Θάλασσαν, καὶ ἔστων πάλιν ἐπιστρώμενην, βιαίτερον τὴν ἐπικλυσίν τοιείν. ἀνευ δὲ σθεμοῦ οὐκ ἀν μεί δοκεῖ το τοιοῦτο ἐμπροβῆναι γενέσθαι.

τ'. Τοῦ δ' αὐτοῦ Θέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἀλλοι, ὡς ἑκάστοις ἐξεβαίνει, ἐν τῇ Σικελίᾳ, καὶ αὐτοὶ οἱ Σικελιώται ἐπ' ἀλλήλους στρατεύοντες, καὶ οἱ Ἀθηναίαι ἐν τοῖς στάτεροις ἐμμαζόντες ἀυτὸν μέρος μετὰ τῶν Ἀθηναίων οἱ ἐμμαζότα ἐπηράζαν,

tios, quae ab Athenienium castello partem abstraxit, & duarum navium, quae subductae erant, alteram diffregit. In Peparitheo quoque fuit quaedam maris restagnatio, quae tamen urbem non inundavit. Et terrae motus muri partem, & Prytaneum, & aliquot alias domos diruit. Huius autem rei ego causam fuisse puto, quod terrae motus, qua parte vehementissimus exstitit, ab hac mare longe amandarit, hoc vero repente rursus retroactum inundationem violentiorem fecerit. nam fine terrae motu non videtur mihi contingere, ut hoc fiat.

XC. Eadem aestate, cum alii, ut quibusque contigit, in Sicilia, bellum inter se gefserunt, tum etiam ipsi Sicilienfes, alii alii arma inferentes, & Athenienfes cum suis fo- ciis. Quae autem maxime digna memoratu, vel socii cum Athenienfibus, vel hostes adversus Athenienfes gefserunt,
THUCYDIDIS

η πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οἱ ἀντιπολέμοι, τούτων μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέντοις, ἡμῖν μνησθέ


XCI. Eadem aeftare, Athenienfes triginta quidem naves
cæra Peloponnesium miferunt, (quibus praeerant Demosthenes Alcithenis, & Procles Theodori filius: ) sexaginta vero in Melum, cum duobus millibus gravis armaturae militiae: Nicias autem Nicerati filius ipsis praerat. Melios enim, quod insulam incoerent, nec imperio parere, neque societatem secum inire vellent, subigeere volebant. Sed cum illi, agro valetato, se ipsis minime dederent; castris ex Melo motis, ipsi quidem ad Oropum, quod est e regione, navigarunt: cumque sub noctem eo appulissent, gravis armaturae militae ex navibus egressi, ad Tanagram Boeotiae itinere pedestr prominus ire coeperunt. Athenienses vero, qui Athenis erant, ex omni univeris populi ordine coætis frequentibus copiis, Hipponico Calliae, & Eurymedonte Theuclis filio, ducibus, dato signo in undem locum terra suis obviam iverunt. castrisque illo die apud Tanagram positis, agrum populabantur, & noctem
ILIC egerunt. Ac postridie, cum Tanagreos, qui eruptionem in ipsos fecerant, et Thebanos aliquot, qui auxilio venerant, proelio superasfent, et arma illis abs tulissent, et tropaeum statuisfent; hi quidem, in urbem, illi vero, ad naves redierunt. Nicias autem, cum sexaginta navibus terram legens, maritimam Locridis oram vaftavit, domumque redidit.

XCII. Sub hoc ipsum tempus Lacedaemonii Heracleam, quae est in agro Trachinio, mifla colonia condiderunt, hac de causa. Meliennes in tres partes univerfi diiinguuntur, in Paralios, Hierienfes, & Trachinius. Ex his autem Trachini ab Octaeis fimitimis bello attriti, initio quidem se ipsos Athenienfibus adiungere statuerant: sed veriti, ne illi parum fideles fobi effent, Tifamenum legatum egerunt, quem Lacedaemonem misierunt. cum ipsis autem &
THUCYDIDES

Λέων, καὶ Ἀλκιδας, καὶ Δαμάγων. καταστάντες δὲ ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ καων, ἥν ἦν Ἡράκλεια καλεῖται, ἀπέχευσα Θερμοπολῶν σταδίους μάλιστα τεσσαράκοντα, τῆς ἡ Φαλάσας, εἰςοσί. νεωρία τε παρεσκευάζοντο, καὶ ἤρξαντο κατὰ Θερμοπολῶν, κατ' αὐτὸ τὸ στείνον, ὅτες εὐφύλακτα αὐτοῖς εἶν.

στῷ. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, τῆς πόλεως ταύτης ἐυνοικομένης, ἑπτάροι ἐδεισάν τε, καὶ ἐνόμισαν ἐπὶ τῇ Εὔβοια μάλιστα καθίστασθαι, ὅτι βραχὺς ἦσσιν ὁ διάπλους πρὸς τὸ Κύμαιον τῆς Εὔβοιας. ἔπεται μέντοι παρὰ δόξαν αὐτοῖς ἐπίθεθι, οὐ γὰρ ἐγένετο ἀπ' αὐτῆς δεών οὐδὲν. εἰτειν δὲ ἦν οἳ το Θεσσαλοὶ ἐν δυνάμει ὤντες τῶν ταύτη τριβίων, καὶ ἀν ἐπὶ τῇ γῇ ἐκτίζοντο, Σεβούμενοι μὴ σφισι μεγάλη ἱσχύι παρακιῶσιν, ἐθείρον, καὶ διαπαντῶς dukes & conditores fuerunt. cum autem eo pervenissent, urbem a fundamentis denuo excitatam muro cinxerunt, quae nunc Heraclea vocatur, quadraginta ferreus stadiorum spatio a Thermopylis, & viginti a mari distant. valiaque praeparaverunt, caque iuxta Thermopylas, ad ipfas earum angustias facere coeperunt, ut ea facile tueri posset.

XCIII. Athenienses autem, cum haec urbs a colonis undique coactis conderetur, primum quidem timuerunt, hancque potissimum adversus Euboeeam conditi putarunt, quod illinc ad Cenaeum Euboee promontorium brevis effet trajectus. postea vero praeter opinionem, res ipsis cefit. nihil enim mali inde Atheniensibus evenit. Cuius rei haec fuit causa: quia Theffali, qui rerum illarum potiabantur, & quorum in agro condebarur, veriti, ne praepotentes accolas haberent, affiduo bello novos colonos
premebant, donec eos attritos in paucissimos redegerunt, quamvis initio permulti suiffent. Quilibet enim hanc urbem, quam Lacedaemonii condebant, stabilem fore sperans, eo confidenter ibat. Verumtamen vel ipsi Lacedaemonii magistratus, qui illuc proficiscerantur, illius civitatis res maxime labefactrustur, & urbem infrequentem reddiderunt, quod plurimos deterruissent; asperius, quin etiam nonnullis in rebus perperam ipsis imperantes. quamobrem populi finitimi facilius eos iam superabant.

XCIV. Eadem aetate, & sub idem tempus, quo Athenienses in Melo detinebantur, illi quoque Athenienses, qui cum triginta navibus circa Peloponneseum erant, primum quidem ad Ellomenum Leucadiae quosdam ex praesidiariis per infidias interfecerunt, deinde vero cum maiore clasis apparatu, & cum omnibus Acarnanibus, qui cum frequentibus copios, quas ex omnibus suae gentis civitatibus

V 2
coërgerant, exceptis Oeniadis, eos comitabantur, praeterea cum Zacynthis, & Cephallenis, & quindecim Coryraeorum navibus, adversus Leucadem iverunt. Atque Leucadii quidem, cum ipforum ager tam extra quam intrà Isthmum (ubi & ipfa Leucas est sita, & Apollinis templem) vaftaretur, quod militum numero longe inferiores effent, quiecebant. Acarnanes vero Demofthenem Athenienfium ducem rogabant, ut eos circumvallaret. hanc enim urbem facile expugnari posse, seque civitate fibi fempcr inimica liberatum iri putabant. Sed Demofthenes hoc ipfo tempore verbis Mefféniorum adductus est, ut crederet, e dignitate sua esse, cum tantus exercitus effet coaftus, Aetolis bellum inferre, quod & Naupafto hostes effent. Et si hos superfàstet, reliquas quoque civitates, quae in illis Epiri partibus erant, in Athenienfium poteftatem facile redacturum, Aetolorum enim gentem magnam illam
HISTORIAE LIB. III. 309

ciun de catá kómas áteixéstous, kai taúta díē
tollai, kai skneú ψυλή χρámeven, ou xáleptov ápté-
Oainen, préi evmbráphietai, kathastrafínav, épíxeirein
d' ékeleun prótou mev 'Atodóteis, epitéta de 'Ophiou-
si, kai meta taútou, Eúrútaioun (óster meγiostov méros
éstis tōn Aitoláwv' áγnwoótatai de γλάsoon kai
Ωmoeágyoi eisiv, òis légonTai) taútov γας ηφθει-
ton, paidías kai tállla prassχωρήseiv.

tet. 'O de, tōn Meesóntián χαρίτι τεισθείς, kai
málista nómistes òneu tis tōn 'Athenián ónuámeos tōn
Hπερώτας ευμμάχοις meta tōn Aitoláwv ónaútoías
αν κατα γην ελθειν επί Βοιωτικά díae Δοκρῶν tōn 'Ozó-
lów ès Kútinov tò Dairkivn, en dēsio echon tōn Peirnos-

quidem, & bellicofam esse: quia tamen in vicis nullo mu-
ro cíntis, iūque longo intervallo inter se distantibus ha-
habitabat, & levi armatura utebatur, eam non difficulter a
eo subigi posse demonstrabant, si celeriter eam invasisset,
antequam ipsa copiis omnium suarum civitatum in unum
coáxis obviam ipsi proderit, ut saluti fortunisque com-
munibus opem ferret. Suadebant autem, ut primum qui-
dem invaderet Apodotos, deinde vero Ophionenses, post
hos Eurytanes, (quae est maxima Aetolorum pars. Sermo-
ne autem utuntur perquam captu difficili, & carnibus cru-
dis vescuntur, proinde & Omophagi vocantur.) His enim
captis, ceteros etiam populos deditionem facile facturos.

XCV. Ille vero Messeniorum, qui in gratia apud eum
erant, verbis adduétus, praecipue vero, quia credidit, se
fine Athenienium copiis, cum solis Epiroticis sociis, &
cum Aetolis posse itinere terrestri proficisci contra Boeot-
tos, per Locros Ozolás, ad Cythinum Doricum, quod

V 3
Parnassium ad dextram habet, donec descederet ad Phocenis, qui propter amicitiam, quae ipsis cum Atheniensi- bus perpetuo quondam intercesserat, ad eandem militiam alacriter venturi, vel etiam per vim, qua cogerentur, profecturi videbantur. iam vero Boeotia Phocensis sit finitima. Cum omnibus igitur copiis, invitatis Acarnanibus, a Leucade solvens, oram maritimam legens ad Sollium navigavit. Consilio autem cum Acarnanibus communicato, cum illi hoc non admisissent, quod Leucadem circum- vallare nonluisset, ipse cum reliquis copiis Cephalleniorum, Messeniorum, Zacynthiorum, & trecentorum ex suis clas- sariis Atheniensium (nam quindecim Corcyraeorum naves abierant) Aetolis bellum intulit. Ex Oenone autem Locridis profectus est. Istri dem Locri Ozolae erant socii, eosque cum omnibus suis copiis in loca mediterranea pro- ficisci oportebat, ut illic Atheniensibus praesto essent. quod
enim Actolis essent finitimi, & armorum genere similes, cum propter peritiam pugnae, qua illi utebantur, tum etiam propter locorum notitiam, eorum auxilium in hac expeditione magno usu fore videbatur.

XCVI. Cum autem in Iovis Nemeaei templo (in quo ab illius regionis incolis Hesiodus obiisse dicitur, cum oraculum accepisset, hoc fibi in Nemea eventurum) cum toto exercitu pernoctasset, sub auroram causis inde motis in Aetoliam est profectus. primoque die Potidaniam cepit; secundo, Croyclium; tertio, Tichion. ibique subitit: & praedam in Eupolion Locridis misit. nam in animo habebat, ubi cetera loca prius in suam potestatem redegisset, ita demum postea adversus Oplionenses, Naupaetum reversus, nisi se dedere voluisset, cum suis copiis proficiisci. Sed hic apparatus Aetolos non latuit, immo ne tunc quidem, cum primum consilium inibatur: & postquam eius
exercitus in Aetoliam irrupit, omnes Aetoli ingenti manu ei obviam ierunt: ita ut illi, qui Ophionensium sunt extremi, qui ad Meliacum sinum pertingunt, Bomienfes & Callienfes, opem suis tulerint.

XCVII. Meffenii vero tunc etiam idem, quod & initio, Demoftheni suadebant. Nam eum docentes, Aetolorum debellationem facilem esse, hortabantur, ut quam celeritate vicosa illorum invaderet, nec exspectaret, donec universi, copiis in unum contractis, ei occurrerent: sed vicum quemcunque proxime adiacentem expugnare semper conaretur. Ille vero his verbis addueutis, & fortuna fretus, quod nulla in re ei adversaretur, Locros, quos ipsi auxilium ferre oportebat, non praefolatus, (velitum enim & levis armaturae opera potissimum indigebat) adversus Aegitium contendit, & aggressus expugnat. Nam oppidani fuga dilapsi fuerant, & tumulos oppido imminen-
HISTORIAE LIB. III.

ποι, καὶ ἐκάθιστο ἐπὶ τῶν λόφων τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως. ἦν γὰρ ἐφ' ὑψηλῶν χαρίων, ἀπέχουσα τῆς Ἐθάλάσσης ὑγιόνομενα σταθὼς μᾶλλον. οἱ δὲ Αἰτωλοὶ (Βασιλη-θηρίται γὰρ ἦδη ἦσαν ἐπὶ τὸ Λιγύτιον) προσέβαλλον τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ τοῖς ἐμμάχοις, καταβαίνοντες ἀπὸ τῶν λόφων ἅλλοι ἅλλοι, καὶ ἐσηκονίζοντες καὶ ὅτε μὲν ἐπὶ τὸ τῶν Ἀθηναίων καταστρόφηδον, ὑπεκατοῦσαν, ἀνα- καρτοῦσαν ὃς ἐπέκειντο καὶ ἦν ἐπιπολὺ τοιαύτῃ ἢ μάχῃ, διάζευσαν τε καὶ ὑπαγόναι εἰς ὁσός ἀμφότεροι ἦσαν ἦσαν οἱ Ἀθηναίοι. 

οτι̃. Μέχρι μὲν ὅσιν οἱ τοξόται εἰχον τε τὰ βελάκα αὐ- τοῖς, καὶ οἴοι τε ἦσαν ἡμῖν Θαλ, οἷδε ἀντείχου (τοξευ- μενοι γὰρ οἱ Αἰτωλοὶ ἀπροσετοί υἱοὶ αὐστελλαντο) ἐπειδὴ δὲ τὸ τε τεξάρχου ἀποδειμνότας οὕτως διεξεδά- σας ἦσαν, καὶ αὐτοὶ ἐκεκμήκεσαν, καὶ ἐπιπολὺ τῶν αὐ- 

tes occupaverant. nam in locis excelsis erat situm, a mari distans octorigintam ferme stadiis. Aetoli vero (iam enim ad Aegitium venerant, ut ei ferrent opem) Athenienfes eorumque socios invaserunt, & ali ex his, ali ex aliis tumulis decurrentes, mistilia in eos ingerebant. Et quoties Athenienfium exercitus ipsos invadebat, ipsi pedem referebant: illis vero pedem referentibus infabant. Et huiusmodi pugna diu est commissa, dum alii alios mutuo infe- quenterur, & vicissim se recipent, & in utroque Athenienfes erant inferiores.

XCVIII. Quoad igitur illorum sagittariis tela soppedita- runt, hifice uti potuerunt, hi Aetolis refiterunt. (nam Aetoli, quod leviter armati essent, dum sagittis peteren- tur, repromantur.) at cum amissō sagittario mundu & ipse disperfi, & ipsi defesli essent, quippe qui iamdudum
eodem labore premerentur, & Aetoli ipsis in�arent, & miscellibus ipsos peterent, ita demum terga verterunt, fugaeque se dederunt. & incidentes in torrentium alveos exitu carentes, & in loca, quorum erant ignari, perdebrandur. Nam Chromon Messenius, qui viae dux erat, iam obierat. Aetoli vero miscellibus eos petentes, multos quidem eorum illic in ipsa fuga pedibus assecuti, quod effent homines pedum velocitate praestantes & leviter armati, perdiderunt. Sed longe plures, qui a viis aberraverant, & in silvam non perviam se contulerant, allato iniectoqueigne concremarunt. Denique fugae & interitus omne genus in Atheniensium exercitu cernebatur. Et qui superfuerunt, ad mare, & Oeneonem Locridis (unde profecti fuerant) aegre fuga se recipere potuerunt. Perierunt autem cum ex fociis multi, tum etiam ex ipsorum Atheniensium militibus graviter armatis ad summum circiter
315

C'. Eadem aetate, Aetoli, qui iam antea Corinthum &

Cl. Exercitu autem Delphis caedo, Eurylochus caducente ad Locros Ozolas praemisit. nam per illorum regionem ad Naupactum iter erat, simul etiam eos ab Athenienfiis societare abducere volebat. Amphiffenses autem omnium Locrorum maxime eum adiuabant, quia propter
Phocensium odium sibi timebant. & cum ipsi primi dederunt obsides, tum etiam alios ad idem faciendum duxerunt, qui hos filis exercitus adventum metuebant. Primum igitur Myonenfes sibi finitimos, (hac enim ager Locrensis aditum habet difficillimum) deinde Ipperfes, Messapios, Tritaeenfes, Challaeos, Tolophonios, Heffios, & Oceanthenfes. Iste omnem etiam ad eandem expeditionem profectus fuit. ut Olpaei obsides quidem dederunt: fed tamen alios fequibus noluerunt. Hyaei vero ne obsides quidem dederunt, priusquam vicus eorum nomine Polis ab hoslibus est captus.

CII. Postquam autem res omnem ad expeditionem necessariae comparatae fuerunt, Eurylochus obsidibus in Cytnio Dorico depositis, cum exercitu per Locorum agrum Naupadum versus contendit. Et dum iter faceret, Oeneo- nem ipsorum & Eupolium cepit. nam Eurylocho se adiungere noluerant. Cum in agrum Naupadum pervenisset,
& Aetoli simul auxilium ei iam tulissent, agrum vastra-
runt, & suburbia nullis cinta muris ceperunt. Et Moly-
cricum profecti, quae Corinthiorum quidem colonia erat,
sef Atheniensium imperio parebat, ceperunt. Demosthenes
vero Atheniensis, (adhuc enim poft reditum ex Aetolia,
ubi cladem acceperat, circa Naupactum agebat) cum ho-
fitulis exercitus adventum praefensisset, & de ipsa Naupa-
ceto timeret, ad Acarnanas profectus, ipsis aegre (propter
discessit ex Leucade) persuasit, ut Naupaecto subsidio ve-
nirent. Et cum eo mille gravis armaturae milites navibus
vectos miserunt: qui urbem ingressi, eam sunt tutari. Me-
tus enim vehemens erat, ne, cum magnus effet murorum
ambitus, & pauci propugnatores, urbis incolae hostibus
resistere non possent. Eurylochus vero, & qui cum eo
erant, cum intellexissent, Atheniensium copias in urbem
ingressas, eamque expugnari non posse, se receperunt non
in Peloponnesum, sed in Aeolidem, quae nunc Calydon vocatur, & Pleuronem, & in alia illius regionis loca, nec non in Proschion Aetoliae. Nam Ambraciotaes ad eos profecti ipsis persuaserunt, ut secum Argos Amphilochicum, & ceteram Amphilochiam, & Acarnianam aggredentur. Simul etiam ipsis dixerunt, fore ut, si haec in suam potentiam redigissent, tota Epirotica gens societatem cum Lacedaemonii contraheret. Eurylochus igitur horum verbis adduxit, & dimissis Aetolis, circum illa loca cum exercitu conquievit, donec Ambraciota ad militiam profectis ad Argos subsidio venire oporteret. arque haec aetas exsisterit.

CIII. Sequente autem hieme, Athenienses, qui in Sicilia erant, cum sociis Graecis, & aliis Siculis, quotquot violento Syracusanorum imperio premebantur, & qui, cum corum essent socii, defectione a Syracusanis facta,
ipso in hoc bello iuvabant, Nessim Siciliae oppidum, cu-ius arcem Syracusani tenebant, aggressi sunt. cum autem hoc expugnare non potuissent, abierunt. In ipso autem recepti, Syracusani, qui in arce erant, Atheniensium socios, qui extremum agmen claudebant, dum se recipere rent, invaserunt. & impressione in illos facta, magnam exercitus partem in fugam vertunt, & non paucos occi- dunt. Postea vero Laches & Athenienses, exscentus e navi- bus in nonnulla Locridis loca facto, ad Caicinum flu- vium, Locros, qui cum Proxeno Capatonis filio ad vim arcendam occurrerant, circiter trecentos, proelio supera- runt; armisque detractis, abierunt.

CIV. Eadem hieme, Athenienses Delum etiam ex oraculo quodam lustrarunt. Nam & ante Pisistratus tyrannus eam quidem lustraverat: sed non totam; at tantum influ-
HISTORIAE LIB. III. 321

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]

\[\text{...}
\]
etiam cum Phoebe Diana,
Vos etiam cunctae me discedente valete:
Históriæ Lib. III. 323

... et memores estote mei poshac, homo si quis Venerit huc alius peregre, dicatque, Puellae, Quis vir in his versans unquam lepidissimus oris Peflora præcipue demulsit vestra canendo? Vos uno aßenfû sic respondete faventes, Vir qui luminibus captus Chion incolit altam.

His igitur argumentis Homerus manifeste probavit, vel príscis temporibus ingentem conventum & celebritatem in Delo fieri consuevisse. postea vero Atheniensês, & infularum incolæ, coetus quidem saltatorum cum sacrís eo mittebant. Sed certamina, & cetera pleraque, ut credibile est, adversis casibus exoluerunt, donec Atheniensês certamen tunc instaurarunt, & equorum cursum addiderunt, quod ante non fuerat.

CV. Eadem hieme Ambraciotae, quemadmodum Eu-
ruptae sunt, exit "Argos est "Amphilochicum" trischiæis opisthæis; et estbælantes æ tegn Argivean, katalamboanoumen "Olympas", tæxos æti，“Adonum versus "Tealas", de "Acarnanæs teichsmenos, fonoù dicas sponsor, εκρανο. ἀπέχει δὲ ἀπὸ τῆς Ἀργείων στάλεσ τῆς ἐπιβαλασσίας ωσης, τέντε καὶ εἰκοσι σταθεὺς μάλις, οἱ δὲ "Acarnanæs, οἱ μὲν, εἰ "Argos ξυνεβοθοῦσι, οἱ δὲ, τῆς Ἀμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ ὁ Κρηναι καλεῖται, Φιλάσσοντες τοὺς μετὰ Δυρυλόχου Πελοποννησίων, μὴ λάβοις πρὸς τοὺς Ἀμπρακιάοτας διελθοὶ τε, ἐστρατοπεδεύσατο, πέμπουσι δὲ καὶ εἰ "Δημοσθένη τόν ὡς τῆς Ἀἰτωλίαν Ἀθηναίων στρατηγήσαντα, ὄπως "Σίδων ὑγμενῶν γίγνεται. καὶ εἰ "ιεῖς εἰκοσι νὰ "Ἀθηναίων, οἱ "ἐνυχαν τῇ "Πελοπόννησον ωσεί "ἀν ἴρχει "Ἀριστοτέλης τῇ τῷ Τιμοκράτους, καὶ Ἱεροφῶν ὁ "Αιτι-
HISTORIAE LIB. III.

CVI. Eurylochus igitur, ac Peloponnesii, qui cum eo erant, simul atque Ambraciotas, qui apud Olpas erant, venire intellexerunt, cafris e Proschio motis, ad opem ipsis ferendum confestim proficiscuntur. Et Acheloo transmisso, iter per Acarniam faciebant, quae propter substridium Argos miffum praefidii erat nudata, ad dextram quidem habentes Stratorum urbem & ipsorum praefidium, ad finitram vero reliquam Acarniam. Cum autem Stratorum agrum pertransissent, iverunt per Phyriam, & rur-
θυκυδίδης

παρ' ἑσχατα' ἐπείτα διὰ Λιμναίας. καὶ ἐπέβησαν τῆς Ἀγρείων οὐκέτι Ἀκαρνανίας, Φιλίας δε οὖν ἑδραμένοι δε τοῦ Θυάμου ὄρους, ὡς εστιν ἐγροικοῦ, ἐχώρουσι δὲ αὐτοῦ, καὶ κατέβησαν εἰς τὴν Ἀργείαν νυκτὸς ἕδη, καὶ διεξελθόντες μεταξὺ τῆς τε Ἀργείων πόλεως καὶ τῆς ἐπὶ Κρήναις Ἀκαρνάνων Φιλακῆς, ἔλαβον, καὶ προσέμειζαν τοῖς ἐν Ὁλταίς Ἀμπρακιώτεις.

ψ'. Γενόμενοι δὲ ἀθρόοι, ἀμα τῇ ἡμέρᾳ καθίζουσιν ἐπὶ τὴν Μετρόπολιν καλομενήν, καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο: Ἀθηναῖοι δὲ ταῖς εἰκοσι νεανίσιν εἰς πολύῳ ὑστεροῦ παραγιγνονται εἰς τὸν Ἀμπρακινὸν ἱάλπον, βοηθοῦντες τοῖς Ἀργείοις καὶ Δημοσθένης, Μεσσηνίων μὲν ἐχοὺν διαδοχίας ὀπλίταις, ἐξήκοντες δὲ τοξοτὰς Ἀθηναίων. καὶ εἰ μὲν ἡς περὶ τὰς Ὁλτας τὸν λάφον ἐν Ἡλάσσους ἐφόρμουσι οἱ δὲ Ἀκαρνάνες, καὶ Ἀμφιλόχων ὁλίγοι (οἱ

fus per extremos Medeonis fines; deinde per Limnaeum. illinc ingressi sunt in Agraeorum terram, quae non Acarnaniae iam, sed ipsis amica. Et Thyamum monte in nati, qui est incultus, per eum transiverunt, & in agrum Argivum descenderunt, cum iam nox est. Cumque inter Argivorum urbem & Acarnanum praefidium, quod erat ad Fontes, clam transiunt, cum Ambraciotis, qui apud Olpas erant, se coniunxerunt.

CVII. Iunctis autem castris, simul atque illuxit, confistunt ante urbem, quae Metropolis appellatur, ibique castra fecerunt. Atheniensés vero non multo post cum viginti navibus ad finum Ambracicum advenerunt opem Argivis laturi. Et Demosthenes cum ducentis gravis armaturae militibus Meßeniis, & sexaginta sagittariis Athenienfi-bus. Atque naves quidem ad Olpas in colle sitas, a mari
Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanesvero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De: stationem habebant. Acarnanes vero, & Ampilochorum aliquot (nam eorum plerique ab Ambraciotes per vim diffinebantur) cum Argos iam convenissent, ad proelium cum adversum committendum se praeparabant. Et Demosthenem totius socialis exercitus ducem cum suis praetoribus elegerunt. Ille vero copiis ad Olpas adducitis, castra prope eas posuit. Ingens autem terrae vorago utraque castra dirimebat. Et per quinque dies quieverunt: at sexto utrique ad proelium se instruxerunt. Sed enim Peloponnesiorum acies maior, & longe superior erat. Demosthenes igitur, veritus, ne circumveniretur, in insidiis in via quadam cavà & dumofa collocat, ram ex gravi quam ex levi armatura promiscue ad quadringentos milites; ut ab ea parte, qua hostis numero superior erat, isti in ipso congreffu surgentes ex insidiis eum a tergo aggeredentur. Ubi vero acies utrique fuit instruxa, ad manus venerunt. De:
Δῆμος Θένης μὲν τὸ δεξίον κέφας ἐξαν μετὰ Μεσσηνίων καὶ Ἀθηναίων ὀλίγων τὸ δὲ ἄλλο Ἀκαρνάνης ὡς ἐκαστοῦ τεταγμένοι ἐπέτειχον, καὶ Ἀμφιλόχου οὐ παρώντες ἀκοντισταὶ. Πελοποννήσιοι δὲ καὶ Ἀμπρακτικῶτα ἀνεμικρὸς τεταγμένοι, πλὴν Μακεδονίων, δύται δὲ ἐν τῷ εὐανύμω μᾶλλον, καὶ οὐ τὸ κέφας ἀκρον ἐχοντες, ἀδρόοι ηγαν. ἅλλοι Εὐρύλοχος ἑσχατον εἶχε τὸ εὐανύμον, καὶ οἱ μεταφύτησαν, κατὰ Μεσσηνίως καὶ Δῆμος Θένην.

ρη'. Ὡς δ᾽ ἐν χερσὶν ἡδὴ ὄντες περίσσων τῶν κεφαλῶν τοῦ Πελοποννήσιοι, καὶ ἐνυκλαύντο τὸ δεξίον τῶν ἐναντίων, οἱ οὖ, τῆς ἐνέδρας Ἀκαρνάνης, ἐπιγενόμενοι αὐτοῖς κατὰ νάτου, προσπήθησαν τε, καὶ τρέποντο, ὡστε μήτε ἐς ἀλήθεια ἑπομείναι, ὅσι θεμένος τε ὡς Φυγὴν καὶ τὸ πλέον τοῦ στρατεύματος καταστήσαι. ἐπεὶ ἦν γὰρ εἰδον τὸ κατ'}

mosthenes autem cum Meffeniis & paucis Atheniensibus

CVIII. Cum autem manus inter se iam confererent, &
Peloponnesii cornu superiores essent, & dextrum adver-sariorum circumvenirent, Acarnanis, qui in insidiis col-locati fuerant, illos a tergo adorintur, factaque impref-sione in fugam vertunt, ita ut ne primum quidem ipso-rum impetum sustinuerint, sed territi maiorem exercitus partem in fugam conicerint. Postquam enim cornu, cui
praerat Eurylochus, quod erat firmissimum, ab hoste caedi viderunt, multo magis metuere coeperunt. Et Meffenii, qui cum Demosthene ab ea parte in acie stabant, rem magna ex parte confecerunt. At Ambraciotaes, & qui in dextra cornu collocati erant, hostilem aciem ibi oppositam vicerunt, & ad Argos usque sunt persequiti. Etenim omnium, qui circum illa loca habitant, sunt pugnacissimi. Sed cum se recipereant, postquam maiorem suarum copiarum partem viadam viderunt, impetumque in eos ceteri Acarnanes fecerunt, ad Olpas aegre confugerunt. Et multi eorum obierunt, dum in Olpas perturbatis ordinibus, & nulla rei militaris disciplina servata irruerent, praeter Mantineos. Iste enim torius exercitus maxime compositi se receperunt, pugnaque finis sub vesperum est factus.

CIX. Postridie vero Menedaeus, defuncto Eurylocho,
Macario, ipsi imperium adeptus, & ob ingentem cladem acceptam dubitans, quonam modo aut obudsonem perferret, si maneret, quod terra marique navium Atticarum praefidiis effet circumfeptus, aut ei iam evadet, si eruptionem tentasset, Demostheni & Acarnanum ducibus fermonem infert de foedere, & de ducere fuo, & de reciprociis suis militibus in acie caesis. Illi vero milites quidem caesos reddiderunt, ipsique tropaeum statuerunt, & fuos ferme ad trecentos, qui in proelio ceciderant, susceperunt. Abeundi vero facultatem non palam omnibus facto foedere dederunt: sed Demosthenes cum Acarnanibus praetoribus, suis collegis, clam foedere facto cum Mantinensibus, & Menedaeo, & aliis Peloponnesiorum ducibus, & quicunque inter illos dignitate maxime praestabant, quamprimum abeundi potestatem ipsi fecit; eo consilio, ut Ambraciotas, turbamque militum mercede conducto-
rum, nudaret; praeceptue vero, quod Lacedaemonios & Peloponnesios apud illius regionis Graecos in invidiam rapere cuperet, quod illos foede prodidisset, suaque privatae potius, quam communi fociorum saluti confulissent.

Atque hi quidem fuorum cadaver recepturunt, & pro praefenti rerum copia festinabundi ea sepelierunt. Et illi, quibus abeundi facultas clam data fuerat, clam abire deliberabant.

CX. Demostheni autem & Acarnanibus nuntiatur, Ambrioticas, qui in urbe Ambraicia erant, primo illo nuntio, quem ex Olpis acceperant, excitos frequentibus copiis per Amphillochiam ad opem suis ferendam venire, quia cum illis, qui in Olpis erant, se coniungere volebant, rerum ante gitarum prorsus ignari. Quamobrem quandam copiarum partem ad vias insidiis obsidendas, & ad munitissima quaeque loca praecocupanda confectim mitit. Simul autem cum reliquis copiis ad opem suis contra illos ferendam se praeparabant.
THUCYDIDIS

pia. 'Ev τούτῳ δ' οἱ Μαντινεῖς, καὶ οἵς ἐσπειρτο, πρέφασις εἰτὶ λαχανισμὸν καὶ Φρυγάνων ἔλλογιν ἔξελθον, ὑπατήσαν καὶ ὄλγους, ἀμε ἔμφλεγον-τες ἐφ' ἀ ἐξῆλθον δὴβεν προεξαιρητεῖσ τε ἣδη ἄπαθεν τῆς Ὀλυμπος, Θάσσων ἀπεξάρουν. οἱ δ' Ἀμπρακιῶται καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσι μὲν ἑτύγχανον οὕτως ἀθροῖν ἐξελότον, ὡς ἔγνωσαν ἀπίαντας, Ὀμησαν καὶ αὐτοί, καὶ ἑδον ὑδρόνοι, ἐπικαταλαβεῖν βουλαμενοι, οἱ δ' Ἀκαρ- νάνες το μὲν πρῶτον καὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπείται ἀνθρώ-ποις ὀμοίως, καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίκανου, καὶ τίνες αὐτῶν τῶν στρατηγῶν καλύπτας, καὶ Φάσκυντας ἐστείλαν αὐτοῖς, ἦκαντι τὸς, νεμίσας καταπροδίδο- σθαι σφας ἔπειτα μέντοι τοὺς μὲν Μαντινεᾶς, καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἀφίεσαν, τοὺς δ' Ἀμπρακιῶτας

CXI. Interea vero Mantinenfes, & ceteri, quibus abeun-di poteftas pactis induciis data fuerat, per speciofam ole-rum & cremiorum colligendorum caufam egrefsi, rari clam abibant, & inter abeundum colligebant ea, quorum caufa fe exiffe simulabant. Cum autem ab Olpa iam longe progreffi effent, tunc fe o cius proripiebant. Ambraciotaev-ero & alii, qui fic frequentes convenerant, cum fuos abire animadvertiffent, ipfi quoque magna contentione, cursu-que concitato currere coeperunt, quod eos affequi vel-lent. Acarnanes vero, primum quidem vel omnes pariter nullis induciis impeatratis abire exiftimnrunt, & ideo Pelo-ponnefios perfequebantur; quin etiam quidam, qui exif- timabant fe prodi, in quo fedam e fuis ducibus, infequi ve-tantes, ac dicentes, illos data fide abire, tela iaculati sunt. Deinde tamen Mantinenfes quidem & Peloponnefios di-mittebant, Ambraciotas vero caedeabant. Eratque magna
contentio, & ignoratio, quis Ambraciota, quive Pelo-
ponnesius esset; & ex illis ad ducentos interfecerunt. Ce-
teri vero in Agraidem, quae finitima erat, diffugerunt. Et
Salyntius Agraeorum rex, quippe quod eorun amicus
esset, eos exceperit.

CXII. Ambraciotae vero, qui ex urbe veniebant, ad
Idomenen perveniunt. Idomene vero sunt duo excelli tu-
muli. horum alterum, qui maior esset, noctis adventu, mi-
lites ex castris a Demosthene praemisso, clam hostibus iter
facientes celeriter praecuparunt: alterum vero, qui mi-
nor esset, Ambraciotae priores ascenderunt, & in eo per-
noctarunt. Demosthenses vero a coena, primoque crepu-
sculo, flatim cum reliquo exercitu viam ingrediunt, & di-
midium quidem eius fecum habens ad illam tumuli partem
substitit, qua illis aditus patebat: alterum vero dimidium
per Amphilochicos montes ivit. Et sub aurorae ortum in-
vadit Ambraciotas in cubilibus adhuc iacentes, rerumque
geftarum penitus ignaros; immo vero potius opinantes,
ex suis esse. Demothenes enim Messenios de induftria pri-
mos, & ante ceteros omnes in acie collocarat, & impera-
verat, ut Ambraciotas Dorice alloquerentur, & illis, qui
pro castris crant in flatione, fidem facerent, praecipue ve-
ro quod eorum facies cerni non posset, adhuc enim nox
erat. cum igitur illorum copias invisisset, cas fugarunt,
& magnam illorum partem illic interfecerunt. Reliqui ve-
ro in fugam versi, curfu montes petere coeperunt. Sed
cum itinera iam praecocupata essent, simul etiam cum Am-
philochi quidem suae regionis notitiam haberent, & levi-
ter armati essent adverfius homines armis graves; hi vero
locorum essent imperiti, nec feicent, quo fe verterent, in-
cidentes aut in loca confragosfa, aut in vias insidiis iam in-
...tione tines et eis in Tharassan, et solvi aperireabant. 

Et cum omne fugae genus tentasse, nonnulli ad mare etiam non longe distans se converserunt. Et cum vidissent naves Atticas, quae terram legebant, interea dum ipsi forte fugerent, ad eas annatarunt; exstitant, in praesenti metu sibi fatius esse iam ab illis, qui in navibus erant, quam a barbaris & Amphilochiis infensissimis hostibus trucidari. Ambraciota in ititur hoc modo prosiligi, et multis pauci in urbem evaserunt. Acarnanes vero, Ipoliatis cadaveribus, & tropaeis erectis, Argos redierunt.

CXIII. Et ad eos postero die venit caduceator missus ab Ambraciota, qui ex Olpa ad Agraenos congerarat, petitor, ut sibi liceret sucipere cadaver forum, quos post primum proelium Acarnanes interfecerant, cum una cum Mantinensibus, & ceteris, quibus abeundi potestas paetis induciis factura fuerat, ipsi nulla tide data egressi fuerat. Ca-
duceator autem intuitus arma Ambraciotarum, qui ex urb-}

be prodierant, multitudinem admirabatur. cladis enim ac-
ceptae ignarus erat: sed ea fociorum fuorum esse arbitra-
batur. Tunc vero quidam eum interrogat, quidnam admi-
raretur, & quot ex ipsis putaret perisse. Nam, qui eum
interrogabat, exitimabat, istum caduceatorem ab illis mi-

fum, qui apud Idomenen erant. Ille vero respondit, ad du-
centos. Ille vero, qui eum interrogabat, eius orationem
excipiens subiecit, Atqui non ducentorum haec arma vi-
dentur esse: sed pluquam mille militum interfderant. Et

ille rurfas: Non ergo sunt eorum, qui nobiscum in acie
fleterunt. Cui idem respondit, Siquidem vos apud Idome-
en heri pugnavitis. Atqui nos, inquit ille, heri cum ne-
nine pugnavimus; at nuditius tertius, dum nos recipere-
mus. Et hic subiecit: Nos tamen cum ilis, qui ex Am-
braciatarum urbe ad opem suis ferendam venerunt, heri
pugnavimus. Cum autem caduceator hoc audisset, & au-
IIIISTORIAE LIB. III. 337

...VIII. 42. Verum in hoc bello sita, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tempore, in hoc loco, in hoc tem
THUCYDIDIS

de nunc anaxiēmena en tois Atticos ieros, Δημοσθένες εξηρέθησαν, τριακόσιαν τανωπλίαν, καὶ ἀγῶν αὐτὰς κατέπλευσε. καὶ ἐγένετο ἀφα κατὰ τὴν εἰς Αἰτωλίας ξυμφόρου ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως ἀδεστέρα ἡ κάθοδος. ἀπῆλθον δὲ καὶ οἱ εἰς ταῖς εἰκοσικαυσίν Ἀθηναίοι εἰς Ναυπακτον Ἀκαρνάνες δὲ καὶ Αμφίλαξκοι, ἀπελθόντων Ἀθηναίων, καὶ Δημοσθένεως, τοῖς ὡς Σαλυνίου καὶ Ἀγραίως καταφυγόντων Ἀμπρακίαταις καὶ Πελοποννησίοις ἀναχωρήσαν ἐσπενάντα ἐξ Οἰνιάδων ωτε καὶ μετανέστησαν παρὰ Σαλυνίου καὶ Ἀγραίους, καὶ ἐς τὸν ἐπείτα χρόνον σπουδᾶς καὶ ξυμμαχίαν ἐποίησαντο ἐκατὸν ἐτο Ἀκαρνάνες καὶ Αμφίλαξκοι πρὸς Ἀμπρακίαταις; ἐπὶ τέσσερε, ἄπτε μέτε Ἀμπρακίατας μετα Ἀκαρνάνες στρατεύειν ἐπὶ Πελοποννησίους, μέτε Ἀκαρνάνες μετα Ἀμπρακίατων ἐπὶ Ἀθηναίους βοηθεῖν δὲ nunc in templis Atticis affixaes vifuntur, Demostheni privatim honoris causa datae fuerunt, quas ille secum in navibus absporavit. Simul etiam post cladem in Aetolia acceptam, ob has res gestas reditus in patriam ei tutor fuit. Athenienfes quoque, qui in viginti navibus erant, Naupactus redierunt. Acarnanes vero & Amphiliochi post Athenienfum & Demosthenis disceflum, Ambraciotis & Peloponnesiis, qui ad Salynthium & Agraes conflugerant, fide publica interposita, ex Oeniadis abeundi potestatem de- derunt: qui etiam ad Salynthium & Agraes transierunt. Postea vero Acarnanes & Amphiliochi foedus & societatem ad centum annos cum Ambraciotis coiverunt, his conditionibus: ut neque Ambraciotae cum Acarnanibus bellum Peloponnesiis inferrent, neque cum Ambraciotis Acarna- nes Athenienfibus; sed mutuo fibi forent auxilio, utque
Cum autem hoc modo inter eos convenisset, bellum depopuerunt. Post haec Corinthii praefidium ex suis ad trecentos gravis armaturae milites, cum Xenoclide Euthyclis filio, eorum duce, Ambraciam miserunt: qui itinere per Epirum fato eo aegre pervenerunt. Res igitur ad Ambraclam gestae hunc exitum habuerunt.

CXV. Eadem hieme Athenienses, qui in Sicilia erant, cum Sicilienibus, qui ex locis mediterraneis in extremos agri Himerae fines irruptionem fecerant, excenfum ex navibus in agrum Himeraeum fecerunt, & in Aeoli infulas navigarunt. cum autem Rhegium se recepissent, Pythodorum Isolochi filium, Atheniensium ducem, Lachetis...
THUCYDIDIS

nam \\*\maken \(\text{πλαύταντες \πέπεισαν τόν \'Αθηναίον \βοηθεῖν \φίσι \πλείονες ναυσὶ.} \) η\(\)ς \\(\)μὲν \γὰρ \γῆς \αὐτῶν \\(\)οἱ \Συρακουσιοί \εἰράτοσιν, \) η\(\)ς \\(\text{δὲ \Σαλάκοσ πόλις ναυσίν εἰρήνειες, παρασκευάζοντα, \) τὸ \\(\)καυτίκον \\(\)εὐναγειρότες, \) \(\)ὅς \\(\)οὐ \περιοχαίμενοι. \) καὶ \\(\)επηύρου \ναῦς \τεσσαράκοντα \οἱ \\(\)\'Αθηναίοι, \) \(\)ὅς \\(\)ἀπεστελεύνες \αὐτεῖς. \) η\(\)μα \\(\)μὲν \\(\)γεύομενοι \\(\)οἱ \\(\)οὐ \\(\)οὐν \\(\)ἐνα \\(\)τῶν \\(\)οὐτατηρηθέν \\(\)Πυθόδωρων \\(\)οἰκίας ναυσὶ. \) \(\)\(\text{Σοφικλέα \δὲ \τῶν \\(\)Σωστρατίδων, καὶ \\(\)Ευρυμέδοντα \τῶν \\(\)Θουκλέως, \) ἐπὶ \\(\)τῶν \\(\)πλεύρων \\(\)ναυῶν \\(\)ἀποτύμβυσσεσ \εμελ- λον. \) \(\)ο \\(\)δὲ \\(\)Πυθόδωρος, \) ἢ \\(\)ἐχει \\(\)τὴν \\(\)τῶν \\(\)Δακτυλῶν τῶν \\(\)ναυῶν \\(\)εὐραχ \), \) \(\)ἐπελευσε \\(\)τελευτῶν \τοῦ \\(\)χειμανὸς \) \(\)ἐπὶ \\(\)τὸ \\(\)Αθ- in classis præfæctura successis offendunt. Nam Sicilien- fes sici ad Athenienses navibus præfæcti, ipsis perfuauérunt, \(\)ut maiore navium numero opem fibi ferrent. Syracusani enim eorum agro potiebantur: cum autem paucis illorum navibus maris usi prohiberentur, classem coge bant, \& se ad vim arcendam parabant, quod hanc inuriuam ferre nollent. Athenienses igitur quadrarginta naves instruxerunt, quas ad ipsos mittere flatuerunt, tum, quod bellum illic ce lerius confechum iri sperarent, tum eriam, quod suos in re bus navalibus exercere cuperent. Unum igitur e ducibus Pythodorum cum paucis navibus eo miserunt. Sophoclem vero Sofrataidae, \& Eurymedontem Theuclis filium cum maiore navium numero posse mittère decreverant. Pythodorus vero, accepta iam præfæctura classis, cui La- ches ante praerat, sub extremam hiemem præfæctus est ad
Locorum castellum, quod Laches ante ceperat; proelio-que vires a Locris discessit.

CXVI. Per idem ver ignis rivus ex Aetna effluxit, uti prius quoque; & valettavit partem agri Catanæorum, qui sub Aetna monte incolunt, qui omnium Siciliae montium est maximus. haec autem flammum eructatio quinquagésimo post primam ignis eruptionem anno contigisse fertur. Ex quo autem Sicilia a Graecis habitatur, ad fumnum ter exstitisse traditur. Atque haec quidem hac hieme gesta sunt. huiusque belli, quod Thucydides conscriptit, sextus annus excessit.
VARIAE LECTIONES
ET
ANNOTATIONES
IN LIB. II ET III.
VARIAE LECTIONES
IN LIBRUM II.

Pag. 3. Θεοκυνίδου ιστορίων ξυγγραφίς βιβλίον δεύτερον
Ar. Τίτλοιο caret alter Codex. Θεοκυνίδου ξυγγραφίς το
δεύτερον Cl. Θεοκυνίδου ξυγγραφίς δεύτερας Ald. Θεο-
κυνίδου ξυγγραφίς δεύτερας Flor. Θεοκυνίδου τοῦ Ὀλύμπου
ξυγγραφίς το δεύτερον editi reliqui in hoc libro & ιqq.
Videhis Annott. Huds. Θεοκυνίδου ξυγγραφίς δεύτερας
Reg. Θεοκυνίδου ξυγγραφίς β'. Caff. Θεοκυνίδου συγγρα-
& Gr. abest inscriptio. 1. 3. ἀναφηκτεί) Etiamsi parvo in-
tervallo praecedat ἀναφηκτεί (est enim in praecedentis li-
 bri fine) suprectum tamen nobis esse non debet hoc ἀνα-
φηκτεί: cum & alia adverbia sint, quae hac quoque ter-
minatione efferuntur. Steph. Huds. 1. 4. γέγρασται δὲ
ἐξις) καὶ γέγρασται ἐξις Ar. C. Huds. Dan. γέγρασται
δὲ ἐξις Gr. 1. 6. Τέσσαρα μὲν &c.) Τέσσαρα γὰρ καὶ δέ-
κα, μὲν ἦν Ar. C. Huds. Τέσσαρα καὶ δέκα μ. ἦ. Dan.
ead. al. deest Ar. C. Huds. Dan.

Pag. 4. 1. 1. μετ' Εὐδοίας) μετὰ Εὐδοίας Reg. Caff. Gr.
1. 5. μετὰ τὴν) μετὰ ἰὲ τὴν Gr. ἰὲ μετὰ τὴν Ms. Bal.
1. 8. Πυθαγορέας) Πυθαγόρειας Gr. cadd. Φυλίδου) Φυ-
λίδου Ar. C. Huds. Caff. Φυλίδου Gr. cadd. Διέμπορος ἵ
ὄντος) Διέμπορος ἵ Οντορίδου Ar. C. Huds. 1. 12.
Πλαταίων) Πλαταίων Cl. Iadem. Caff. cadd. Vocabulum
ἀνδρός non agnoscent Ar. C. Huds. Dan.

Pag. 5. 1. 3. ἵπποι) ἵππεις Gr. Huds. 1. 5. μῆτωρ φα-
νεροῦ) μήτωρ φανερῶς Marg. μήτερον φανερῶς Ald. Flor.
Bal. Steph. 1. μῆτως malit Steph. immo ne admittis quidem al-
teras illas voculas ullo modo posse exiftimat, nisi eandem
significationem accipient. Iadem. Addit Steph. quod prater
morem fuerit. Nec alteras illas voculas, sed alteram illam vo-
436 VARIAE LECTIONES
culam dicit, nempe μῦτου. Nam ita scribit in principio hu-
is annotationis: Non tam placent hic μῦτον, quam μῦτος: 
immo vero ne — accipiat. μῦτον φανεροῦ Ἔπα. μῦτον φανε-
ροῦ ed. Ἐπα. non φανεροῖν, ut Hudson. ead. καθεστῶτοι
καθεστικῶς Marg. Cam. Huds. Ἐπα. 1. 6. ἐσελήνη
τες) εἰσελήνητα, & paulo infra εἰσελθεὶσθαι Ar. C. IDEM.
l. 8. ἐπαγγελμένοις) ἐπαγγελμένοις Marg. Cam. Si ἐπαγγ-
ελμένοι scribas (inquit Steph.) eo praeiteritum tempus, non
minus quam altero illo participio, significabitur. IDEM.
’Ἐπαιγγελμένοις Dan. ead. ὡς’ ὡς τοῖς Ar. C. Huds. Dan.
l. 9. ἐσ τὰς) ἐζὶ τὰς Ar. C. Huds. Dan. In Reg. manus
rec. ἐζὶ super ἐς scripserat. l. 10. γνώριμων δὲ ἐστοιχυτὸ

Pag. 6. l. 1. Πλαταίης ) Πλαταίης Ar. C. Ald. Flor.
Dan. l. 5. Άρτικον τοὺς non agnofcunt Ar. C. Gr.
Huds. Dan. l. 7. κατενώθησαν οὐ πολλαίς &c.) κατενώθ-
σαν τοὺς Θηβαῖος οὐ πολλαῖς ὅτας Marg. Huds. Tous
decit Gr. l. 8. κρατήσας in κρατήσεως mustandum censet Ste-
phanus, nisi dicendum hic fit, particulam ἂν adiici debe-
in marg. l. 9. βουλουμένωι ) βουλουμένωις in marg. IDEM.
l. 13. (καθίσασαν) καθίσασαν Dan. & ex emen-
dat. Gr. l. 14. ἓν ἀντὶ τείχους ἃ ὧν ἀντὶ τοῦ τείχους
ἐντοῖς Ar. C. De vocabulo ἃ vide Annott. Huds. Tοῦ addit
etiam Dan.

Pag. 7. l. 1. ὡς deest Ar. C. Huds. l. 3. προσφέρον-
tai) προσφέροντα Ar. C. Ald. Baß. IDEM. Dan. προσφέ-
ρονται Μf. Baß. Mox σημ. Gr. l. 4. γίγνονται) γίγνο-
tο Ar. Huds. l. 6. κατὰ τὴν πόλιν) κατὰ πόλιν Ar. C.
IDEM. Reg. Dan. ead. προσβάλλοντε το εὐθὺς) προσβάλ-
λοντο δ’ εὐθὺς Cl. Huds. Προσβάλλον το εὐθὺς Reg. Schol.
l. 7. κατὰ τάχος) κατατάχος paffim ώς Ald. Flor. Baß.
Steph. l. 1. Huds. Reg. l. 8. οἱ δὲ οἰδ’) οἶδ’ ὡς Ar. C.
Huds. ead. ἐξουσιασμένοι) ὑπατημένοι Cl. IDEM. Reg.
Caff. Gr. Sed in hoc deinde adcriptum erat ἐξ. l. 11.
αὐτοῖν τε προσβάλλοντον) αὐτῶν προσβαλλοντον Μ Reg. Mon.
κατῶς pro oiketῶν Gr. l. 12. ἀπὸ τῶν οἰκίων deunt Ar.
C. Huds. Dan.

Pag. 8. l. 1. ἐπυγον ) ἐφυγον Marg. Ar. C. Huds. l. 2.
sκότω ) σκότει Cl. IDEM. & Aeneas Taß. cap. II. ead.
καὶ τηλῷ) καὶ πολλῷ τηλῷ Ar. Huds. l. 5. οὶ πολλοὶ)
In Librum II.

VARIAE LECTIONES

348


I N L I B R U M II. 349

Kai ovrai Ar. C. Huds. Dan. 1. 8. sper-
seuxzicvtois os polemivcunts) Haec tria verba vicit scrip-
torium omnuntur in Codd. Ar. C. Huds. & Dan. l. 9.
oi deest Dan. l. 10. auton deest Ar. C. Huds. Dan. l. 11.
es τούς) προς τούς Ar. C. Huds. Dan. l. 14. λακεδαι-
monios) λακεδαιμονίων Marg. Ar. C. Gr. ex emendatione.
Vide Annot. Huds. Dan. l. 15. auton) autonGr. ex
emendatione, fuerat autou.

l. 2. οὔτε, ἐκ τῶν) οὐσε τῶν C. Idem. Dan. in quo alius su-
perscripserat οὔ. l. 4. τὰ τ᾽ ἄλλα) τὰ τε ἄλλα Ar.
C. Huds. l. 7. περὶ deest Gr. pro eo inter verius scrip-
tum est κατὰ. l. 9. ταῦτα (eis) ταῦτα εἰν Reg. Caff. Gr.

Pag. 15. l. 1. ὡς ἀπερίας ὑπέτετο τοῦ πολέμου) ὡς'
ἀπερίας ὑπέτετο πόλεων, sed ex emendat. πολέμων Gr.
l. 2. τοῖς) ὑποσα Ar. C. Huds. cad. ένιοισιοι) συνευ-
σίων Caff. l. 3. ἐλεύθετο) ἔλεγον Reg. Caff. Gr. l. 4. ἐν τε
τοῖς μελλόνοις &c.) Dixissert alius, ἐν τε ταῖς μελλοῦσαι
πολεμοῦσι, cum fequatur καὶ εν ταῖς ἄλλαις πόλεως: &
vero hanc sibi lectionem interpretatio Vallaee propofuit,
tam in ipsis civitatibus, quae pugnatarum erant, quam in ceteris:
fed non tamen abfimile vero est, Thucydidem ita loqui fi-
bi permisisse: quod perinde est, ac si diceter, ἐν τε ταῖς
τῶν μελλόντων πολεμοῦσι, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεις.
Steph. Huds. καὶ ταῖς ἄλλαις Mf. Baf. l. 6. ὁλίγος) ὁλί-
γον Cl. Gr. Idem. 'Ὅλιγον deest Mf. Baf. cad. ἄφ' εὖ
'Eλληνες) ἄφ' εὖ οἱ 'Ελληνες C. Idem. l. 10. συρατολι-
ἐποίει) παρὰ σολο ἐπί C. συρατολι, ἐπί C. Iem. tam
ἐποίει quam ἐπόει aliiquid infolens praes fe ferre exiftimat
Steph. magis tam nom probat ἐπί C. Iem. Παρὰ σολο ἐπόει
Coff. Cum Marg. consentit Dan. l. 12. πολίτων) πόλις
νολύσαντε) dε κεκολ. Gr. Huds.

Pag. 16. l. 1. ἐν Reg. rec. manu super δ scriptum erat
ἐν. cad. οὕτως ὡργῆ εἰχόν) οὕτως εῦ ὡργῆ εἰχόν scriben-
dum censet Steph. Huds. l. 2. πλέον) πλέον Ar. C.
ἀργυβωσι) ἀρχαῖοι Caff. l. 4. καὶ γνώμη τωιαύτη) τωια-
At Mf. Baf. vulgatum ruetur. l. 5. δ' ἐκάτεροι) δ' ἐκάτεροι
Ar. Huds. Caff. l. 7. μεν) dε Gr. l. 8. δ' εἰς ἀμφοτε-
VARIAE LECTIONES

1. In marg. & eand. &c.}  


1. 5. \textit{to} \textit{5. OvJTe. Bofiro, Boiatol, Pho-}

1. 12. \textit{te&5(,/'cr«t) Chys 350}

1. 17. l. 1. \textit{ai d' \'allai} \textit{Gr. l. 2. mèv}

deeft Caff. Reg. fed in hoc rec. manus inter verfus scrip-

1. 9. \textit{etTcTcTisT} \textit{in evvotcv £yV0/«j')}

1. 57x153

1. 58x172

1. 58x210

1. 58x230

1. 58x239

1. 58x259

1. 58x269

1. 58x278

1. 58x298

1. 58x317

1. 58x327

1. 58x337

1. 58x346

1. 58x356

1. 58x375

1. 58x385

1. 58x424

1. 58x444

1. 58x453

1. 58x472

1. 58x492

1. 58x502

1. 59x316

1. 59x376

1. 59x376

1. 59x385

1. 59x395

1. 59x395

1. 59x444

1. 59x472

1. 59x472

1. 59x492

1. 59x502

1. 59x511

1. 67x316

1. 70x201

1. 70x230

1. 70x239

1. 70x239

1. 70x259

1. 70x278

1. 70x288

1. 70x288

1. 70x347

1. 70x347

1. 70x356

1. 70x356

1. 70x375

1. 70x385

1. 70x385

1. 70x395

1. 70x395

1. 70x424

1. 70x444

1. 70x453

1. 70x462

1. 70x462

1. 70x472

1. 70x472

1. 70x492

1. 70x502

1. 70x510

1. 75x316

1. 75x316

1. 75x376

1. 75x376

1. 75x385

1. 75x385

1. 75x395

1. 75x395

1. 75x424

1. 75x444

1. 75x453

1. 75x462

1. 75x462

1. 75x472

1. 75x472

1. 75x492

1. 75x502

1. 75x510

1. 80x114

1. 80x153

1. 80x153

1. 80x171

1. 80x171

1. 80x182

1. 80x182

1. 80x191

1. 80x191

1. 80x220

1. 80x220

1. 80x240

1. 80x240

1. 80x259

1. 80x259

1. 80x279

1. 80x279

1. 80x288

1. 80x288

1. 80x308

1. 80x308

1. 80x327

1. 80x327

1. 80x347

1. 80x347

1. 80x366

1. 80x366

1. 80x375

1. 80x375

1. 80x385

1. 80x385

1. 80x424

1. 80x444

1. 80x453

1. 80x462

1. 80x462

1. 80x472

1. 80x472

1. 80x492

1. 80x502

1. 80x511

1. 83x114

1. 83x114

1. 83x114

1. 83x114

1. 83x152

1. 83x182

1. 83x182

1. 83x191

1. 83x191

1. 83x220

1. 83x220
IN LIBRUM II.


Pag. 23. l. 5. αὐτῶν om. Cl. Huds. l. 6. ἐπὶ σιδήριν) καὶ ἐπὶ σιδηρίν a Thucydidis fuifse perfuasum habet Steph. Nam haec ἡ καὶ ἀκαδεμαίμονικνα κελευσθανών, sicut & ilia ἡ αὐτοῦ ἡδίν. βουλεύμενος τοῖς θρλεὐσθαι, referuntur ad illa τοὺς
VARIÆ LECTIONES


Pag. 25. l. 3. ἐλάσσον) ἐλάσσον Marg. C. probat Stephanus. HUDS. Sic quoque Gr. a manu secunda. l. 7. Χρυσοίς) Χρυσοίς Gr. ead. θ' ἔχουν) δὲ ἔχουν Gr. l. 14. τοπρὸν) τὸ πρῶτον Caff. Gr. ead. ἐπιβάλλεις) ἐπιβαλλέ- ιναι Marg. HUDS.


Pag. 27. l. 1. τοπρὸν) τὸ πρῶτον Caff. l. 6. κατα- σκευὴν) ταρασκευὴν Marg. non probat Steph. quia alibi κατασκευὴ, non παρασκευὴ, usurpat Thucydides. HUDS. ταρασκευὴν Dan. Bas. l. 8. εἰς τὰς νίκους) εἰς deefl Ar. C. HUDS. Dan. l. 9. δὲ αὐτοῖς) δ' αὐτοῖς Gr. l. 12. συνεβεβηκει) συνεβεβηκει Caff. l. 13. ἐστὶ γὰρ Κέργους)
I N L I B R U M I I.

Διπ τὰς Κέσιφ. Μδ. Βασ. ex emendat. ead. τῶν πρώτων) τῶν ἀλλών & ab emendatore inter versus πρώτων Gr. l. 13. τε δεέφτ Ar. C. Huds. ead. καί Ἀρχαῖας) καὶ Ἀρχαις Cl. IDEM. ead. καί ὅποτε μὴ τι δείχειν) καὶ ὅποτε τι δείχειν Ar. IDEM.


Pag. 30. l. 1. ταύτην ταύτην) ταύτην Reg. Caff. Gr. & paulo post utd 'Αθηναίων Caff. Gr. l. 3. ἕτε τέ εὑρ) τέ τε εὕρ Gr. fed super σε σχέδιοm etf γαρ. 'Ετι σελά Caff. Τίν ἀν- τε χώραν deeft Reg. recent. manu additum. Μοξ supra μετατίθεν μετατίθεν scribitur in Gr. l. 4. οἱ om. Cl. Huds. l. 5. τε deeft Ar. C. IDEM. Dan. & a prima manu Caff. cui deinde adscriptum est. l. 8. μετατάσεις) μετα-

Thucydid. Vol. II.
VARIAE LECTIONES

{Page 354}

stósis Cl. Huds. Dan. l. 11. δία ταῦτας) διαπνευμονὴζοντος

Pag. 31. l. 1. τινὰ) τισι ex emendat. Gr. l. 5. κλαπι-
υπὸ τὴν ἀκρόστολον) ὑπὲρ τὴν ἀκρόστολον Mt. Baf.
l. 6. ὡς καὶ ἑπτάρατον) ὡ τε ἑτάρα. Gr. l. 11. ἐνοίκησαν) ὑπίκνησαν
Gr. Huds. ὡς οὐκ ὄνομάσαν Μf. Baf. l. 14. κατοικισθένησ-
μενον) κατοικησθήσαμεν Gr.

Pag. 32. l. 4. Πειραιῶς) Πειραιῶς Ar. C. Cl. palim.
Huds. Reg. Caff. l. 5. Articulum τὸν non agnoceunt
Ar. C. Cl. Huds. Dan. ead. ἀγεύρωτας) ἀγεύρωτας Ar.
Huds. Dan. l. 9. πρῶτον) τὸ πρῶτον Ar. Huds. l. 11.
ποιηθέντας μηχανάς τε) ποιηθένταις μηχανάς τε Ar. C.

Pag. 33. l. 5. χρόνον) Vix credere possim, vocem χρό-
νον a Thucydide adiecitam suisse, nisi ei addente aut τινὰ,
aut σαλων. Alioquin enim in verbo ἐνδέσμαζον accusati-
vus ille includitur. Steph. Huds. ead. αὐτίκαν τε) αὐτίκα
δὲ Ar. C. Iadem. l. 5. ἐπικτείνει τε) τε δεις Dan. l. 6. κα-
τὰ deest Ar. C. Huds. Dan. in quo deinde pro κατὰ in-
ter verius (scriptum eft eis. l. 7. δειδαλέον) δειδαλέον Gr.
l. 10. πάντα ὅτι ἔξω) πάντα τὰ ἔξω Cl. Huds. Mox λα-
βεῖν, & ex emendat. καταλυμβεῖν Gr. l. 12. εἴχεν) εἴχον
Ar. C. Huds. l. 13. ἀκεφαίον) ἀκεφαίον Gr.

Pag. 34. l. 5. ἀστερευκένοντο) ἀστερευκένοντο Dan. l. 9.
Ἀρχὶδαμος) ῳ Ἀρχὶδαμος Caff. ead. ῳ Ζευξιδάμου) δο om.
Gr. Huds. Ms. Baf. l. 11. σεβόν deest Gr. l. 12. θει-
tων) θάτων Ar. Huds. l. 13. ἐν δεξίᾳ) ἐν τῇ δεξίᾳ Reg.
ed. Αἰγάλεον) Αἰγάλεον Ar. Huds. Αἰγάλεον Gr. l. 14.
Κεκρυφτείς) Κεκρυφτείς Ar. C. Κεκρυφτείς Cl. Gr. Huds.
Κεκρυφτείς Dan. Κεκρυφτείς Caff. Reg. fed in hoc manus
rec. emendaverat Kεκρ. ead. χρόνον) χρόνον Cl. Huds.
Ms. Baf. Reg. Caff. in quo deinde χρόνον fætum, & ac-
centus mutatus erat.

Pag. 35. l. 1. τῶν δύμων) ῳ ἰτα Μf. Baf. τῶν δι μὲν ed.
Baf. l. 2. αὐτῶ) αὐτῶς Αr. αὐτῶς C. αὐτῶν Cl. Huds. Αὐ-
tῶν etiam Ms. Baf. Reg. Caff. Dan. l. 3. ἐμμεινώντες) ἐμ-
μέινοντες Ar. C. Huds. l. 6. οὗ) μη Ar. Iadem. l. 8. Ιλ-
ία ἀς οὗτω πρότερον non agnoceit Ar. Iadem. l. 9. Ad
IN LIBRUM II. 355


Pag. 39. l. 1. Articulum τοις non agnoic. Ar. C. HUDS. l. 2. ἐγένετο) ἐγένετο Caff. ead. ἐγ Φρυγιος) ἐν deest Z 2


Pag. 42. l. 1. Πελοπόννησον τὸν Πελοπ. Gr. & Πελοπόννησον hic, & saepe alibi. 1. 5. τῆς Δακωνικῆς) τῆς Δακωνικῆς Ar. C. HUDS. Dan. ead. προσέβαλον) προσέβαλον...
I N L I B R U M II.

[...]

[...]
Huds. Reg. sed ex emendatione rec. manus. 1. 9. ψέμ- 
Huds. Τέμε 
πεθειν etiam Reg. Caff. & Gr. non τέμμενι 
ead. Θρακίων. Θρακίων Ar. C. Huds. Θρακίων Dan. 
1. 10. τε deest 
ead. auctore) auctore Ar. C. Huds. Dan. 
1. 12. ēπεισεν 
άπος σύναι) ēπεισεν δούμι Reg. & rec. manu emendari 
μέτοδονμεν. ead. τ' εύθυς τε eύθυς Ar. C. Huds. δ' εύθυς 
Ms. Baf. 1. 13. μετ') μετά Ar. C. Iadem. 
Pag. 48. 1. 2. Ἐκατονον) Ἐκατονον Dan. 1. 4. Σα 
λίδων τε) Σαλλίδων τε C. atque ita olim a Thucydidis scri 
ptum fuisset rectatur Steph. περι τόλεων. Huds. 1. 5. Πα 
λεπνσων) Παλαπεπνσων Cl. atque ita ex Strabone legen 
κειν) Ἀστακείν Reg. Dan. 1. 7. κατὰ κράτος) κατακρά 
Κεφαλανίαν Ar. ut & paulo infra. Sed duplicandam esse 
hac voce literam λ, docet Euthathius ad Homerum & Dio 
ynißum. Iadem. 1. 11. Παλαίς) Παλαίς Ar. C. Cl. itidem 
quoi Strabo lib. 10, Etymol. M. auctor, & Tzetzes in 
scoliis ad Lycothronem. Παλαις mallet alii. Hanc ur 
bem Thucydidis Πάλαιν vocat libro primo, cum simplici 
λα εfferens, ut & eius Scholiafes. Vide Sylburgii notas in 
1. 12. Κράνοι) Ita a Strabone & Hefychio. Κρανοὶ Ar. 
C. Etymol. M. auctor, & Tzetzes. Huds. ead. Pròναιοι) 
Προναίοι Ar. C. Προναίοι Cl. Gr. Πρόναιοι Ald. Flor. 
Προ 
ναιοι Lycothron & Tzetzes. Πρόναιοι malit Holsten. Prò 
ναιοι ex Strabone legendum cenfer Thom. de Pinedo. Πρò 
ναιοι apud Polybium & Etymol. M. auctorem. Iadem. Πρò 
ἀθρόν) ἄθρον Gr. 1. 9. αὐτοί 'Αθηναίοι) αὐτοὶ οί Αθ. Ar. 
C. Huds. Ms. Baf. 1. 10. ξυστέβαλον) ξυστέβαλον Ar. C. 
Gr. Iadem. 1. 12. ὁλίγος) ὁλίγον Cl. Iadem. 01 
λίγο & ex 
Pag. 50. 1. 1. μέχρις ọ) μέχρι eδ Caff. 1. 3. ἔτεικ 
είσθαι &c.) ἔτεικεπτθι φρουρος, pro ἐτεικαίσθαι ὡστε εἶναι 
φρουρον, vel eis τι ἐῖναι φρ. Steph. Huds. 1. 8. μετ̒ 
τῶν Πελοποννησίων) μετά τῶν Πελοπ. Ms. Baf. a prima ma-


Variae Lectiones


Pag. 60. l. 1. te deest Caff. l. 2. πλούτῳ τε ἑργῳ) πλούτῳ τε ἑργῳ Ar. C. Mira fuerit hypallage, ut πλούτῳ τε ἑργῳ scripsit, & non potius hoc modo, πλούτῳ τε ἑργῳ Steph. Πλούτῳ τε ἑργῳ Cl. HUDS. Πλούτῳ τε ἑργῳ Dan. l. 3. ēv deest Bar. Ald. Flor. Baf. Steph. l. Cl. Gr. HUDS. Reg. Mf. Baf. sed in hoc adfer. a correctore. l. 5. ἐν τε τοῖς) ἐν τε τοῖς Caff. l. 7. πολιτικά) τολμικά Ar. HUDS. Reg. & inter versus rec. manu Γρ. πολιτικά. l. 9. καὶ αὐτοῖ) καὶ οἱ αὐτοὶ Ar. C. HUDS. Dan. l. 10. η ὅνθυμεν) ὅνθυμεσθα & dein- de emendatum ὅνθυμενοι Reg. l. 12. ετί α δει) ετί τα & δει Ar. C. HUDS.


Pag. 62. l. 2. λύγιον) λύγιου Cl. HUDS. l. 3. αὐτὴ ύ) αὐτὴ ὑ Cl. Gr. IDEM. Caff. l. 5. κρείσσον) κρείσσουν Ar.


Pag. 70. l. 2. ἐκάστος, ἀγών) ἐκάστος ἀγών Caff. Marg. ἐκάστος ἄγων Ar. C. proσώποι ἐκάστος, ἀσω- ποεῖ C. Gr. HUDS. Sic quoque Caff. In Gr. nulla distintio eff. Dan. ita ut Ar. & C. l. 4. τοῦ τοκέμου τοῦτο) το τοκέμο τοῦτο τοῦτο Dan. l. 5. Τευ δὲ) Τευ γαρ Reg. l. 6. τὰ δύο μέρη) κατὰ δύο μέρη malit Steph. Sed lectionem in textu retinendum arbitramur; ut sit Atticifimus, subintelligat particula κατὰ. HUDS. ead. τοπρότον) τὸ τρότον Caff. l. 10. γενέσθαι) γένεθαi Ar. C. HUDS. Caff. γενέσθαι Dan. l. 11. λεγομένω) λεγομένωn Marg. vid. Annotat. HUDS. l. 13. λοιμὸς) λοιμὸs & cum emendat, supr. script. λοιμὸς Gr. Mox  ὁυτο, & paulo ante ἐνκατα- σκήτωμι IDEM.

Pag. 71. l. 1. τοπρότον) τὸ τρότον Ar. C. Ald. Flor. Baf. ut & paulo infra. HUDS. Caff. urroque loco, Gr. infr. l. 2. μάλιστα) μᾶλλον Ar. C. HUDS. l. 3. οὐδεμίω) οὐ- δὲ μία C. Mox τοῖς τοῖς ἵπποις Gr. IDEM. l. 4. μαντείαι) μαντείαι Marg. Cl. Gr. IDEM. l. 7. "Ἡξάτο δὲ ἢ &c.) "Ἡ- ξάτο δὲ τὸ κακόν ἢς Αἰδησίας Demetrius Phalereus locum
citans. Sed utrum haec fuerit apud ipsum lec~io Thucyd.
didis, an non duplicem émptum, dubium est. Huds. l. 8.
Aýíjwπrov Aýíjwπrov C. IDEM. ead. καί deest Gr. l. 9.
καί ἔκδοιν) καί ἐσ ἔκδοιν Gr. Huds. l. 11. τοπρῶτον)
το τρῶτον Caff. Gr. l. 13. est) eis Caff.
Pag. 72. l. 1. ovi deest-Ar. Huds. l. 3. ἄφοίντω) De
hoc loco fuère in Annott. IDEM. ead. ὀστίνας deest Dan.
l. 4. νομίζειν) Ίτα Gr. ex emendat. a prima manu νομίζει.
l. 5. ἔγω ἣ ἐδίκαιον τε κ. &c.) ἐγὼ τε εἰδὼ τό ἐγίνετο Caff.
ἐγὼ δέ εἰδώ τό ἐγινέτο, & ab emendatore ἐγίνετο Gr.
l. 6. εἰπτετε) εἰπτετε & mox ἄν ἔξε πι τι Gr. εἰπτω τε Baf.
at vulgatum tenet Mf. Baf. l. 9. ἂν γερ ἂτος &c.) τὸ
toς ἄλλον) τούς δὲ ἄλλον Ar. C. IDEM. ead. οὔσιε-
μίας) οὐδὲ μιᾶς C. IDEM. l. 13. τὸς κεφαλῆς) ἐκ τὸς κε-
φαλῆς Reg.
Pag. 73. l. 2. αἰματοδόν) αἰματοφύς Reg. l. 4. ἐπε-
γίνετο) ἐπεγίνετο Ar. C. Huds. ead. est) eis Reg. l. 5.
καί ὅταν &c.) Locum hunc citat Galenus in 3 Progn.
& legit ἐστινίς, non στηρίζει, & ὡπίεσαν, non ἐπίσεαν.
Sed aliβi locum affereμ, legιt στηρίζειαν καί επίσειαν. Huds.
l. 7. τὰσαι deest Dan. l. 8. αὐταία, αὐταί Marg. Ar. C.
Huds. l. 9. κεφαλῆς) πυκνό προ κεφαλῆς reponendum centet
Lambinus, adducimus auctoritate Lucretii, qui dixit, σι-
guluresque frequentes. Verum nihil mutandum arbitror: cun
mulris in locis doceat Hippocrates, duplicem singultum esse,
νῦντ' ἑπτάρασον καὶ κεφαλῆς. Eréstes καὶ τινί Gr. IDEM.
Immo κεφαλῆς, ε in libro illo faεpe scribitur ut ui. 'Eréstes
etiam Reg. & Caff. fed recentior manus vulgatum lectione-
nem appo{equerat in marg. Reg. ead. ἐνδιδούσα) ἐμποιο-
Flor. Baf. Steph. 1. Huds. l. 11. καὶ σκόλιο) καὶ deest
Ar. IDEM. Dan. ead. ἀπτηθηκόν) Legitur etiam, tiete Ste-
phano, in quibusdam exemplaribus ἀπτηθηκόν quo le-
ctio, ut centet Fabius Paulinus, non negligentia. Quod
vero velit Stephanus το μὲν mutari in τῷ μὲν, non pro-
bat Paulinus, Huds. l. 12. ὀὐκ ἀγαν) ὄντε ἀγαν Ar. C.
l. 15. καὶ deest Ar. C. Huds. Dan. ead. σινδηνών) σινδηνῶν
Galenus locum citans. Huds. l. 16. γυμνων) γυμνων Marg.
Gr. & ex emend. Cl. videfis Annott. IDEM. ead. τε ἀν 
ἢ ἄν ὧν Γρ. οἰς etiam Reg. & Caff.

VARIAE LECTIONES


Pag. 77. l. 4. καὶ οἱ ἐτέροι &c.) Duobus modis pot- eft intelligi locus ifte: vel, quod alter ab altero contagione re- pleretur causa curationis; & sic poft ἑτέρου interpungendum, ut fit Atticifimus in verbo ἑρακτεῖας, desiderato scilicet adverbio χαίρω, aut ἑκένα: vel, quod alter ab alterius cura- tione repleretur (scilicet) morbi contagio; & sic ὑποστημικ poft ἑτέρου tollenda. Fab. Paulinus. HUDS. l. 5. ὁστε τὰ πρόβατα) Haec verba non ad ἑδήσκων, sed ad praecae- dentia referenda cenfetur Stephanus. IDEM. l. 10. ψειδουν) ψειδουν Gr. l. 11. καὶ τὰς ὀλοφύρωσις) Praepositionem πρὸς a librario omissem fuiffe credi Steph. quamvis Scho- liafetes dicat, em a Thucydide subjungam reliquis. HUDS. l. 12. καὶ om. Ms. Bai. ead. οἱ deest Reg. ead. ἐξεκαρμονο) ἐξεκαρμον Caff. l. 13. τοῦ om. Cl. HUDS. ead. δὲ ἐμοὺs) δ" ἐμοὺs Ar. C. IDEM.


Pag. 79. l. 1. ἐσκίνυντο) ἐσκίνυνν Ar. C. ἐσκίνυντο, & cum emendat. ἐσκίνυντο Caff. l. 3. γένονται) γένονται Reg. l. 4. ὁσιον) ὁσιὸν Marg. & Cl. ex emendat. impro- bat Steph. ut & paulo infra νοσήσαται. HUDS. l. 5. συνητάραχθισαν) ἄνασθαράχθισαν Gr. l. 6. ἰδύνατο) ἰδύνατο Ar. C. HUDS. Reg. Caff. Gr. Ms. Bai. l. 7. ἐτρά- ποντο) ἐτραποντο Ar. C. HUDS. l. 8. συχνοὺs) συχνοὺs

Pag. 81. l. 8. Δωριαχὸς) Δωριαχὸς Dan. Gr. l. 10. ἐν τῷ ἐστὶν defunct Ar. C. HUDS. l. 11. ἐστὶν) ὑπὸ Reg. ead. οἱ γὰρ) οἱ μὲν γὰρ Ar. HUDS. l. 13. ποτὲ ἄλλος πτέρυ-μος) πτέρυμα ποτὲ ἄλλος Gr. l. 14. ὑστέρος) ὑστέρον Dan.


Pag. 83. l. 1. ὅ) ὅν Dan. l. 3. ἄν καὶ τότε) ἄν τῶν Ἀθηνῶν τὸτε C. HUDS. ead. μὴ om. Gr. IDEM. & Reg. l. 4. τῶς Ἀθηναίων) καὶ τότε Ἀθηναίων Ar. C. HUDS.

Thucydid. Vol. II. Aa

Pag. 84. 1.2. προσβαλύντες) ἐσβαλύντες Cl. HUDS. 1.3. μὲν ἡλιόν μὲν deeff Ar. C. IDEM. Dan. - 1.4. ἀνάγκαρ) ἀναγκαρ εἰς Ar. C. IDEM. Reg. Dan. 1.6. πάντα) non agnofoct Ar. C. IDEM. Dan. 1.8. καὶ τὶς τὲ γίς έτεμον) καὶ τὶς τὲ γίς έτεμον μέρος τι Camer. quod ex Scholiafe tumrum esse existimatur Steph. HUDS. 1.9. ἐπάρ- 

θοσαιν) ἐπαρθοσαιν Marg. IDEM. 1.13. Ους δὲ) ος δὲ τε Reg. Caff. ος τε Gr. ead. ος τε Πελοποννησιοι) οι Πε- 


Pag. 85. 1.1. ἐλάχιστον) ἐλάχιστον Dan. 1.3. έξησιονέν εκ τὶς γης εξελθειν) έξησιονεν εκ τὶς γης εξελθειν Ar. C. HUDS. Dan. 1.4. τη δε έσβολη) τη δε έσβολη Gr. 1.5. ενεμει- 

ναις) ενεμειναι Nge. Reg. 1.8. ξυστράτηγοι) ξυστράτηγοι Gr. 1.9. στρατείαι) στρατείαι Gr. 1.10. τους επι Θράκις) τους επι τη Θρακη Ar. C. 1.14. αξιος) αξιο Dan. ead. γαρ) δε Ar. HUDS.

Pag. 86. 1.2. ἦν) συν Caff. Gr. 1.3. προτού) πρὸ τοῦ Caff. Gr. 1.4. και deeff Dan. 1.5. ταῖς ναινθίν ανέχω- 


Pag. 88. 1.1. το deeff Reg. 1.5. εις σε ύποκατο) εις το ύποκατο Gr. ead. τας ύποκατο ύποκατο) τας ύποκατο ύποκατο


374 VARIAE LECTIONES


Pag. 100. l. 3. ἐπίσησιν) ἐπίσησιν Ar. ἐπίσησιν C. arque ita in ora Cod. Ar. HUDS. Ἀπισησιν Reg. ἐπισησιν Dan. l. 4. ἐπισησινοντες) ἐπισησινοντες Ar. C. HUDS. l. 5. διαφοράς Hic a Cod. vet. differentio, nobis διαφοράς pro διαφοράς exhibente: praefertim cum addatur περὶ τίς τῶ ὁμοῦ προτεστατι, quae adiecit cum accumulativo δια-


IN LIBRUM II. 377

άγορά ἐστὶν. Διὸ ἐλευθεροῦν C. ἐν Πλαταιῶν ἀγορα ἐστὶν &c. Ar. εἰρήν in Cod. vet. Dion. Hal. τεστε Sylburgio. IDEM. Dan. ita ut C.


Pag. 113. l. 1. προκαλεῖται) προκαλοῦνται Dan. προκαλοῦνται Gr. ead. καθὼς) καθὼς Dan. l. 2. τοῦτον) τοῦτος Ar. C. HUDS, σ’ ἐν τούτῳ Mf. Baf. l. 5. Πλαταιὴς)


Pag. 116. 1. αἰρομεν) αἰρομεν Dan. ead. ξυνθεντές) συνθεύτες Caff. 1. 3. ἀνωτῶν) αὐτῶν Dan. ead. προσεχοῦτο, ἐπικοδιόμου) προσεχοῦτο, ἐπικοδιόμου Gr. 1. 4. τοῦ om. Dan. ead. γιγνομεν) γενομεν, & supra manu recent. γιγνομεν Reg. 1. 7. δέρρεις) δέρρεις Gr. ead. καὶ τὰ ἐξειλα) καὶ deft Huds. Dan. 1. 8. εν ἀσφαλεία τε) εν ἀσφαλεί τε Ar. Huds. 1. 10. σοκλαίτερον) σοκλαίτερον Ar. Idem. Dan. ead. Πλαταίης) Πλα-
In Librum II.


380 VARIAE LECTIONES


II. 3. 

I. 13. 


IN LIBRUM II.

Huds. Reg. Caff. Dan. 1. 12. τροποχ(ξαντι τὰ) τροπο-
χιζουσι δή τα Ὄ. A. C. Cam. IDEM. Dan. Paulo ante μεμο-
νομενον, & ex emendat. μεμονομενον Reg. l. 14. τε ab-
est Ar. C. Huds. Dan.

Pag. 129. l. 1. διαφεβεροντι τε πολλοι των χαινων) δια-
φεβεροντι πολλοι των χαινων Ar. Διαφεβεροντι τε πολλοι
χαινων C. Huds. Mox xai ἄλλοι βασι. Dan. l. 3. ἄλλ
ез) ἄλλα ἐς Gr. l. 4. οὐδὲτερον) οὐδὲ τερον Caff. l. 6.
епει τε ἐνεκεντο) ἑπεδίδη δ" ἐνεκεντο Ar. Huds. ἑπεδί-
dια etiam Reg. l. 9. ἕς) εἰς Dan. l. 13. δ' οἰ) δὲ οἰ Ar. C.
Huds. Gr. l. 15. κατὰ τάχος) κατατάχος Ald. Flor.
Baf. Steph. l. IDEM. Reg.

Pag. 130. l. 2. Οἰνωάδων) Sic Ar. C. Steph. 2. & Ae.
Port. Οἰνωάδων Ald. Flor. Baf. Steph. l. Huds. l. 3. κα-
tα φιλιαν, ἀναγορει τωρ ἀντευς) δια φιλιαν, ἀναγορει
τως Mr. Baf. l. 4. ἀπτυδῆς deest Ar. C. IDEM.
Dan. l. 5. τροπαιον) τρόπαιον passim Ar. C. Huds. Dan.
Temper. end. τίς deest Reg. l. 7. τὸ δὲ ἐκ) τὸ δὲ ἐκ Gr.
l. 8. Κρισαιο) Κρισαῖο Ar. C. Flor. Huds. end. κόλ
νου deest Ar. C. A meo Cod. vet. deest vox κόλνον: quod
fi ab aliis nonnullis itidem abesset, ex aliqua margini ad-
ieicta expositione irreprehile fulpiceri quis polier. Stephanus.
IDEM. Abest etiam a Dan. l. 9. ἐξειδίκεισιν) ἐξειδικεύ-
σιι Gr. end. οἱ ἀκτὶ ἱελάσοντας ἀνο) Id est, οἱ παραβαλα-
σιοι τοῖς ἀνω, καὶ μεσογείοι &c. Ae. Port. Ἀπὸ τῆς Ἱα-
λάσος Gr. Huds. l. 11. ἐν Στρατῷ ἐν τῇ Στρατῷ Gr.
l. 14. ἐτήρει) ἑπιτήρει Reg.

Pag. 131. l. 2. ἐπελευ) ἐπέπλευρ Marg. Ar. C. Huds.
Dan. ἐπελευ Mr. Baf. end. ὡς ὡς ἐπὶ ναυμαχια) ὡς ὡς
ἐπὶ v. Mr. Baf. ὡς ὡς ἐπὶ ναυμαχιαν Reg. Caff. Gr. Et
μοι ἄλλα στρατεύονται Reg. l. 3. ἐς deest Gr. l. 6. ἀν-
τισπαραπλέουτα) Sic ex emendat. pro ἀντισπαραπλέουτα
Reg. l. 7. σαραγ γῆν) σαραγ τὴν γῆν Ar. Huds. l. 8. ἀν-
tισπάρα) ἀντισπάραν C. IDEM. l. 9. ἐτὶ 'Ἀκαρναίας) ἐτ
'Ἀκαρναίαι Ar. C. IDEM. Dan. l. 10. Εὔμυνο) Εὔμυνο
Cam. Huds. l. 13. δὲ ὅτι δ' ὅτι Gr. end. xai de-
est Ar. C. Huds. Dan. end. τῶν ἐκάστουν) τῶν ἐκα-
Ar. C. Cl. Gr. IDEM. Reg. Dan,


Pag. 135. l. 1. Ἡλείον) Ἡλείον Ar. HUDS. l. 2. εἴκα- θην) κείθεν Ar. C. IDEM. Kithen Dan. l. 5. ἧμιβουλοῦ) ἧμιμουλοῦ Ar. C. IDEM. Dan. ead. Βρασίδαν) Βασίλι- σιν Cl. IDEM. l. 7. κατασκεύαζον) κατασκευαζων Ar. C. IDEM. Dan. l. 10. τοσοῦτο) τοσοῦτον Reg. l. 12. τῆς σφετέρας &c.) Nemo non credat & affirmare auftit, Thucydidem hic τῆς σφετέρας δ' οἷαν μελετη ἐρι- πίσφιε: sed tamen alteram lectionem quomodo posset de- fendere Thucydides, invenisse mihi videor. Steph. HUDS. l. 13. οἱ δὲ, ἀφικόμενοι) Sic distinguuit Fr. Portus: οἱ δὲ, ἀφικόμενοι, μετὰ Κηφέου ναῦς τε &c. Metà το τον Κηφέου Ar. C. IDEM.
Pag. 136. l. 1. 


Pag. 138. l. 2. to deest Gr. l. 3. oj me non est in Dan. l. 5. 6. grplein) explein & inter verius rec. manu in Reg.


Thucydid. Vol. II.
386 VARIAE LECTIONES

Pag. 141. l. 4. τιμήσονταί τιμήσονται Ar. C. Huds.

l. 8. τὸ δεεῖτ Reg. l. 11. μὲν δεεῖ Reg. & pro αὐτοῖς idem habet αὐτοὺς, nec non Gr. fed híc cum emendatio-

ne superfl. αὐτοῖς. l. 13. τοσοῦτον τοσοῦτον Marg. Gr.


Pag. 142. l. 4. ἔλεγετ ἔλεγε Ar. C. Huds. l. 5. An-

te στρατιώται non legitur ἄνδρες in vet. Codice: licet eius

adiecit erat non erat pro sermo. Eamque etiam eundem Codicum in alio quodam

loco non habere memini. Steph. IDEM. Ω ἄνδρες abet Reg.

l. 8. μὴ δὲ αὐτῷ) μὴν' αὐτῷ Ar. C. Huds. ead. ἑμῖν deeit


Caff. Gr. l. 13. καὶ οἰονται) καὶ οἶον τὸ Reg. Εισὶ δοὺς

et non potius scriptum esse σφάς: ut intelligeremus οἰονται

σφάς ὑπὸ ναυτικὸς σκότως κατορθοῦσιν. Steph. Huds.

Pag. 143. l. 2. τί om. Cl. Huds. & Caff. cui deinde re-

centí manu adscriptum eft. ead. ἐμετριπτέρεις εἶναι) εἶναι

ἐμετριπτέρεις Ar. C. IDEM. ead. ἑρατίπτερεις ἑρατίπτερεις Ar.

IDEM. l. 3. τῶν ἕμμαχων) αὐτῶν ἕμμαχων Marg. Bar.


4. προάγουσι) προάγουσι Ar. προάγουσιν Mf. Baf. Mox

eis τὸν Reg. l. 5. ἐκεῖχερίσσω) Legitur etiam ἐκεῖχερί-


Caff. & hic mox, ut & lin. το παιρα τολύ. l. 7. πλέον

φῶ〈ν〉) φῶ〈ν〉 πλέο Ar. C. Huds. Dan. l. 9. ἑγώνται

ἣ ἑγώνται Reg. ead. αἶξα τοῦ τοπατολύ) Id eft, αἵξο-

γάτατον Ae. Port. Huds. l. τοῦ ἕμμας) ἕμμας Cl. Gr. IDEM.


Caff. Gr. l. 12. oί δέ εἶκ) oί δέ εἶκ Ar. C. Huds. ead.


& a prima manu Caff. fed deinde erasum erat υ.

Pag. 144. l. 1. καὶ dees τὸ Ar. Huds. l. 2. ἐλαστόνων)


l. 4. ὡδὲ ἐστελέσωμαι) ὡδὲ ἐστελέσωμαι Marg. Camer.

ὡδὲ ἐστελέσωμαι Cl. Gr. Huds. Reg. Caff. ὡδὲ ἐστελ-


l. 7. ἐς ἔμβαλλι) ὡς ἔμβα. Reg. l. 8. τοξομένων ἐκ τοξομέ

τος τοξομένων ἐκ τοξομός, ὡτ' ἕν &c. Ar. C.

Huds. ἐνακτον etiam Dan. & ὡτ' ἕν Gr. l. 10. ὡδὲ

ἐνακτοφαί) ὡδὲ ἐνακτοφαί Ar. C. Huds. l. 11. ἀλλά')
IN LIBRUM II.

387


11. 15. eis, eutaxi &c.) eis eis &c. eutaxi parā te tais
euvi Gr. l. 15. parā) per Reg. parā tais te nevi Caff.

Pag. 145. l. 1. tīs ἐπομένως) tīs τῶν τολεμίων ἐπο-

τέλεσιν Reg. l. 2. κάσιον) Vocat κάσιον, cum omnia ri-

ta atque ordine, servatis legibus militibus, iunt: alibi
de eadem re τὸ εὐκόσμον dicit. Steph. Huds. ead. περὶ

περιπλείστων Περιπλείστων Ald. Flor. Baf. περιπλείστων Gr. IDEM.

Immo περιπλείστων. l. 3. ἡγεῖσθε) ποιεῖσθε Marg. Ar. C.

Huds. Dan. ead. ὡστε) Si pro ὡστε scribatur ὡ ἐσ τε,
helle procedet struuctura, senfuitque manifestus erit. Cum

tamen magis usitata sermonis forma haec futura esset, ὡ ἐσ
ta τῶν τολεμίων ἑμιράφει, καὶ ἐσ ναυμαχίαν ὑπῖ ἤκιστα, maluit, mutata (more fuo) confruutione,
dicere καὶ ναυμαχίαν ἤκιστα. Steph. ὡστε Cl. in


tολεμίων) τολεμίων Bar. Ald. Flor. Baf. IDEM. Πολεμι-

κῶν καὶ ἐμφρ. Reg. Caff. τολεμίων Mf. Baf. l. 4. να-

υμαχίαν) ναυμαχίαν Marg. Huds. ead. ἤκιστα ἤκιστα) ἤ-

κιστα Bar. C. Ald. Flor. Baf. IDEM. ead. ἐμμένεσε) ἐμ-

μένεσε Cl. Gr. IDEM. ἐμμένεσε ἐς Reg. Caff. In Gr.

ἀμύνασθαι eit ex emendatione, & τε abest. ἀμύνασθαι

τούθα ἀνίων Mf. Baf. & ex emend. ἀμύνασθαι ἐς τούθα

ἀνίων. l. 6. Πολεοντήσατ) τῶν Πολεο. Reg. l. 7. τόις
dēscit Ar. Huds. Dan. l. 10. τούς abest Ar. Huds. l. 11.

ἵνα) ἐς Reg. ead. παρεκκελύσατο) παρεκκελύσατο C.

παρεκκελύσατο Cl. Huds. & Caff. l. 12. ἐστεπλεοῦ) ἐστε-

λειοῦ Ar. C. Cl. IDEM. l. 14. ἐφ) ἐφις Dan.

Pag. 146. l. 1. ἐτί την) παρὰ τὴν Marg; Ald. Flor. Baf.

Huds. ἐτί Mf. Baf. l. 2. ἡγεῖσθαι) ἡγεῖσθαι Marg.


l. 3. χεῖρ om. Cl. Huds. Reg. Caff. & Reg. εἰ-

κωσιν, l. 7. αὐται Α. C. IDEM Gr. l. 11. Μεσ-


Gr. Sed Caff. infra Μεσημιοι. Paulo ante Dan. non habet

ὁ ἐν τις. l. 12. κατὰ μίαν ἐπὶ κεφαλα) κατὰ μίαν ἐπι-


l. 6. τὰς ἅ ἀλλὰς) τὰς ἅ ἀλλὰς Ar. C. IDEM. l. 7.

ἄνδρας τὸ τὸν) ἄνδρας τὸν Gr. l. 9. ἀναδούμενοι) ἀνα-

δούμενες legitur Valla. Huds. l. 10. ἢ ἢ deest

Ar. Huds. Dan. ead. παραβονδύσαντες) Malim παρα-

Β b 2
V A R I A E L E C T I O N E S


eadem manu Caff. τρόσαιν utroque loco & lin. 12 τρόσαιν, deinde ab emendatore τρόσαιν Gr. ead. ἀναγγέλμεναν ἄνωγγέλμενοι C. HUDS. l. 10. τις τροσίς &c. 


Pag. 151. l. 2. αὐς ἢς εἰς) Pro ἢς ἢς εἰς Ae. Port. HUDS. 


Pag. 154. l. 1. καθίστατο) καθίσατο Ar. HUDS. l. 4. ἤτι τῆς Νίσσαιας ἐπίδειξιν) ἤτι τῆς Νίσσαιας ἐπίδειξιν Ar. Bb 3


Pag. 161. l. 3. τού δ' ἱστικοῦ) τοῦ δ' ἱστικοῦ Reg. Caff. l. 5. οἱ μαχαίροφοροι μαχαίρωται) οἱ μαχαίροφο- ροι καὶ μαχαίρωται Ms. Baf. ex emendat. l. 6. τοις δε- εῖται C. Huds. l. 7. δ' δ' ἄλλος) δ' δ' ἄλλος Gr. ead. φασι

Bb 4


VARIAE LECTIONES IN LIB. II.

tou'é tou' Cl. HUDS. Reg. Caff. l. 10. éis Dan. l. 11. 'Aβναιον του' 'Aβναιον Gr. HUDS. l. 12. Μεσσηύον) Με-
σσηύον Ar. C. IDEM. Dan. fere ubique. ead. kai deest Ar.
C. HUDS. Caff. Dan. l. 13. Κοράντων) Κοράντων & mox
Κοράντα Reg.

Pag. 168. l. 4. ἐντος ommitt. Gr. HUDS: l. 5. 'Αγραίων)
'Αγραίων mentio fit apud Strab. p. 331 ed. Parif. Agrianí
Currio. IDEM. l. 6. 'Ακαρνανίου') 'Ακαρνανίου Demetrius
Phalercus. IDEM. & Gr. ead. mév ommitt. Demetr. Phal.
WASS. l. 7. σαρκε) σαρκε Ar. C. HUDS. Dan. l. 8. αυ-
τοις σερίλμανάζων) αυτοίς τι σερίλαι. Reg. την σόλιν αυτίν
& εἰόν τον Γρ. l. 13. ήστείρανται άστίς δε και) ήστείρανται.
Άστίς και Dan. ead. τινί δεν om. Gr. HUDS.

Pag. 169. l. 1. μέγαν deest Reg. ead. και στολα και θε-
λεβν) και παλη ξοκερδν Ar. HUDS. l. 3. το) το Gr. l. 4.
κείμενα) κείμενα Dan. l. 5. διόδους τον ύδατος) διόδους
υτό του ύδατος Cod. vet. Stephani. HUDS. l. 6. δε εις) δε
εις Reg. Caff. l. 7. ότε δε) ότε το Marg. Verbum αν-
ταίν vel a librariis omissum, vel ab ipso auctore reliquit,
eft subaudium. Steph. άνγεται supple., vel ότε δε όπλα-
to lege. Fr. Port. HUDS. l. 9. νεκταντα) ειπτάντα C.
IDEM. l. 10. κατακίσναν) κατακίσναναι Cl. IDEM. Reg.
Dan. l. 11. ύπο όλον) ύπα όλον Gr. ead. ός της γε &c.)
ός της γης όλος αυτο ρε μεμασμαντης Ar. C. HUDS. Dan.
l. 14. αν μεκρωδι) ανακεκρωδιαι legendum esse fufpieatur
Steph. IDEM. ead. διώκα, praeter alia, significat etiam
fedes, domicilium, in quo quis degit, consuetudinem etiam
& διατηρεῖν. Vide Aristot. Eth. lib. 1, cap. 4. IDEM.

Pag. 170. l. 3. από 'Ακαρνάν) απα 'Ακαρν. Gr. ead.
tης χώρας) τη χώρα Ar. HUDS. Reg. l. 4. εγκατέλι-
te) κατέληπτε Caff. εγκατέληπτε Gr. ead. όν deest Ar.
C. HUDS. Reg. Gr. Mf. Baf. l. 5. λεγόμενα) λέγωμεν &
Cl. HUDS. Reg. Caff. l. 8. τοις τε έλευθεροις) τοις το,
έκλεισε. Gr. l. 9. άγοντες, οι άνηρ άντε άνδρος) άγοντες.
άνηρ άντε άνδρος Dan. l. 11. Poterius έτελεύτα abeit Ar.
C. HUDS. Dan.
ANNOIATIONES

IN LIBRUM II.

Pag. 3. I. 'Αρχέται δὲ &c.) Quo anno coeptum hoc bellum, vide A. Gellium, lib. 17, c. 21, & Meurfiwm de Archont. Athen. p. 200. Huds. Lucianus Pseudom. pag. 752 illa ἀρχέται τὸ πόλεμος ἐνθάδεν ὑδη, quasi proverbii specie transiit ad narrandum principium doli, inser Cocconam & Alexandrum Pseudomantin compositi.


cad. l. 2. 'Ετι Χρυσίδος ) Memorat hanc rursus lib. IV in fin. Apud nonnullos scripores perperam est Χρυσίς, pro Χρυσίς. Vid. Leopard. VI Emendat. 11. De more Ar- givorum annos per Sacerdotes computandi, quam hic tan- git Schol. multa habent, quos in Notis ad cum laudat.
ANNOTATIONES


ead. l. 6. "Hrē) Totum tempus comprehendit αὐτὸς ισόμερίς, μὲν χριστοίδων ἑπετολή. WASS.

ibid. Θεομοίρων — τριμυκίων, & ἀκυλών — ξυμμαχίας. Theon Progymn. cap. 4, ubi male συμμαχίας. cum nostro Diodor. p. 308 a. IDEM. Narrationem hanc Thucydidis de Platais a Thebanis occupatis, & omnes illius partes pulchre inter se contentire offendit Theon l. d. pag. 52.


Pag. 5. l. 7. Θέμενω δὲ ἐς τὴν ἄγοραν τα ὑπελα.) Male vertitur, armis in foro positis, cum hostilem urbem inave- 

ruit. Sic potius reddi debit, cum armati in foro constringens, aut cajara posuissent. Nec rectius Scholastes, qui interpretatur περιτιδεμενοι, id est, arma induti: nam iis iam induti erant. Male quoque vertitur τίθεσαι ταυτα ἀυτους τα ὑ- 

πελα, apud ipsos arma poneret; melius quidem Scholastes, ενω αυτοις ὑπελείζεςαι. Sic & Thucyd. lib. 8, c. 93, καὶ 

Θέμενω τα ὑπελα ἐξεκκλησίασαν, id est, armis instruiti & ordine collocati concionem habuerunt. imminebat enim hostis. Phrasing haec, τίθεσαι τα ὑπελα, verbatim significat po- 

ne re arma: nonnulli fumi posse putant, pro ὑπελα καταστή- 

εσαι vel ἀποτίθεσαι; quam expositionem probare vide- 

tur Scholastes, ad IV, 44, VIII, 25 & 93. mihi nondum locus occurrit, in quo ita proprii fumi credam, nisi qui arma consintunt, nec tamen re ipsa pugnant, propri ar- 

ma dicuntur abicere. Observandum autem, verba haec
IN LIBRUM II.

quatuor modis usurpandi: 1. pro τάττεν vel τάττεσθαι, ut in loco Thucydidis iam citato: 2. pro πραταισεθεύεισθαι, ut in priori loco: 3. pro castra munire, ut apud Thucyd. IV, 44 & VIII 93, ubi Scholiaastes θέντο τοις στράπερν explicare videtur αὐτέθηνε. nec autorsis mentem affectus est interpres, qui vertere debuit, castra munirent: 4. pro πολεορχείν, quo senfu Thucydides lib. 8 praepositionem cum accusativo adhibuit, pro αὐτών τῶν σώλων τῶν Μεσσηνίων τῷ ὀπλα τίθενται. Vide Vigerium, cap. 5, sect. 11, & Valeśli notas ad Harpocr. p. 186. Huds.


Pag. 6. l. 2. Τούς) Non agnoscebat quidam Mss. vid. ad l. 139, & IV, 19. IDEM.

ibid. Οθηβαίος) Ita Mss. & Θηβαί, non Θεβεί, ut in numis Wheleri ἄργαλκως. IDEM. vid. supr. ad lib. 1, cap. 10. Coniectura Stephani, pro κρατίσσων legentis κρατίσσων, confirmatur autore Aeneae in Tætico cap. 2, uti in pauca contrahit narrationem Thucydidis.

cad. l. 14. Ιν' 'Αντί τείχος ή) Post αμάξας sequi debebat pluralis ὁς, cum tamen sequatur h. Aut igitur extrinsecus assumendum τούτο, ut non alter intelligamus, quam si dictum esse Ιν' 'Αντί τείχος τούτο ή, (vel Ιν' τούτῳ 'Αντί τείχος ή) aut quemadmodum alibi post νόσος subiungit, quod neutro νόσῳ subiungere oportebat, ita hic in feminino αμάξας simil etiam respici ad neutrum ἀμάξα dicendum est. Sed illud, quam hoc, potius dixerim. Ceterum locus ille, ubi eum postero feminino νόσο vocem neutrius generis subiungiisse dico, exstat infra c. 47, sitque ibi huius ανάκηκσιας & a Scholiaeste mentio. STEPH.

Pag. 7. l. 1. Φυλάξαντες — περίορθην) Th. Magist. in ὀρθεον, qui τηρούσαντες est legit, contra Mss. In Schol. ad pag. 6 lin. 6 pro Ἀθηναίοι repone Οθηβαίοι. WASS. In Caff. hoc scholion refertur ad τράπεζαντες. sed ne sic quidem recte, pro ei Πλατανεῖς.

cad. l. 3. Ὁποτε — ἐμπειρίας) Thom. Magister in ei. ubi etiam προσφέρειντο.

cad. l. 5. Φοβέρωτερον οντες) Autror Etymolog. M. φοβερός, δ φοβοερον, παρ Θεοκρίνην. Sic & Suidas, qui addit, καὶ παρ Ψεφεκράτης, καὶ Ἀριστοφ. Ιτaque haec non recte a quibusdam
Mss. absunt. Aeneas l. d. η γύναια καὶ οἱ οἰκήται ῥων ὡς ταῖς κεράμοις, quod Cafaubonus vertit, in teitis flabantis. Κέραμον pro teido dici, docet Pollux VII, 162. Sed quae- ro, quis η κέραμος dixerit.

ibid. Κρανη — βαλλάντων) Theon Progymn. pag. 55, qui κέραμοις inemendate legi. infra pag. 8 lin. 2 pro σκή- των Cl. σκέτει, ex adscripto i error. W. Ass. Tamen etiam iba Aeneas l. d. & Theon eadem declinatione διὰ τὸ πυλ- λοῦ καὶ σκέτων.

Pag. 8, l. 5. Οἱ συλλοι) Legitur etiam ἱσοθεραυτοῦ συλ- λοῖ, non praefixo nomine συλλοὶ articulo. Nihil autem, quod ad fenfum attinet, referre, utro modo legamus, exi- timabit litteror, qui Graecae linguae parum erit peritus: sed quicunque in ea exercitatus erit, fciet, συλλοὶ quidem non alid ionare, quam et, plur. Siigitur Valla lectionem hanc συλλοὶ fecutus est, non recte vertit, permulti intersiebantur. STEPH.


ibid. 'Αντὶ βαλάνου χρυσάμενος εἰς τὸν μοχλὸν) Aristo- phanes Vesp. v. 154: ἐπιμέλεια καὶ τοῦ μοχλοῦ Φύλαττε οὗτος μὴ τὴν βάλλον ἐκτρέφεται. SPAN.

cad. 1. 12. Πύλης ἐρήμων) Agnoicit Suidas & ad Schol. respicit, quia nescio an hic fatis recte distinguat. Phoenix, canes fuos πυλαράς vocat, & Apollonium aulae regiae
IN LIBRUM II. 399

fores, τύλις. Denique Συραμδρν, ὁ τῶν πυλῶν φύλαξ iux-
ta Etymologum, & Συραμδρν dicuntur, qui extra urbem in 
statibus agunt. Dionys. Halic. IX, 15. & Συραμδρν & τυ-
λας indifferenter habent LXX. Hesych. τύλις, Συραμδρν. Rem 
extra dubium ponit Sophocles Oedip. Tyr. 1268. videa-
tur Theon p. 65, 76, 89. WASS.

Pag. 9. l. 1. Συραμδρν) Συραμδρν ex maxime placer. IDEM.
eas 2. Οἶκων) Citat Pollux ex III Lib. corrupta, 
omittit μέγα, & δεσμωτηρίων, non ut Schol. πηγήν, in-
terpr. & idem fere Hezychius. Hoc tenfu Dinarchus & 
Aech. apud Harpocrat. p. 259, eiuisque compilatore Sui-
dam. Apud Herodotum I, & Pindarum Ol. II, 16, pro 
cubiculo, & urbis sedibus, & certe pro cells Aristor. ςερ 
ναμι. p. 93. De altera vocis apud Pollucem significatione 
vide Xenoph. Mem. II, 741, Harpocrat. Aelian. VI, 1, 
&Ezek. XVI, 23. IDEM. Add. Iungerm. ad Polluc. IX, 45.
eaes 3. Αἱ Συραμδρν) Altera lectio πλουσίων addicit, quo 
adverbio nihil opus esse puto, praesertim cum sequatur 
tūs Συρας τῶν αἰκίματων εἰναι. STEPH.
eas 6. Εἰτε κατακαίσθεν) Habebat mea prior editio 
kataκαίσθεν & χρίσσονται: sed meum veterem librum 
secutus illa indicativi futura substituit, κατακαίσθεν & 
χρίσσονται, quam scripturam tutorem esse existimo: licet 
& aliqve exemplo alteram posse defendi existimem. IDEM. 
De hoc gener creloqendi χρίσσεται ὃ, τι ἀν ἐκκαίναι 
idem Append. ad scripta de Dialet. p. 94.

Pag. 10. l. 6. Μήγας) Μίλει alii. dixi supra. WASS.
eaes 11. Ἴθονοντο) Sic loquentur icriptores proba-
tissimi, non ἰδεολογήμαν, nec ἰδεολογήμαν, fi quid Thom. Ma-
gistro credimus. At Ioann. Grammaticus & Corinthus di-
cunt Atticos in his n προ ε ἐπονερ. 

Pag. 11. l. 4. Πεισαδέντες) Th. Mag. in πειρᾳ, Moeris 
p. 36, & Index. WASS.
eaes 14. Αἵτεκέρων τοὺς ἄνδρας) Cum Thucydide 
pugnat Diodorus, qui captivos non iugulatos, sed rece-
ptos suiisse tradit, p. 308 ed. Steph. Huds. Diodor. male 
tūs αἰγυμαλώτους ἀπολαβόντες εἰς τῶς Ἰβίδες ἀπολλαβο-
ναν. WASS.

Pag. 12. l. 7. Αὐτοῖς) Abext Cl. eleganter quidem, haud 
aeque tamen perfpicioe. pag. 13 lin. 2 ἀπέστειλον rede 
Steph. & Ae. Port. IDEM.

Pag. 13. l. 8. Λαμπρᾶς) Agnoscit Suidas h. v. & Schol.
ANNOTATIONES


ead. l. 14. Δαυδάμινοι (Valla non folium legit Δαυδα
dιμίνι, sed alia etiam alter: aut saltem perinde vertit hunc locum, ac si ita legeretur, & interpungeretur, καὶ Δαυδαλκίνοι μὲν πρὸς τοῖς αὐτῶν ὑπαρχοῦσιν, τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Σικελίᾳ τάκεινον ἐλομένοις νῦν ἐπέταξαν τοιεδίω. hacc enim sunt interpretationis eius verba, & Lacedaemonii quidem, præter cas, quas habebant, negotium de
derunt ipsis, qui ex Italia & Sicilia in partibus erant, ut naves concerrent. Noftram autem lectionem retinendo, dicendum videtur, Δαυδαλκίνοι pro ὑπὸ Δαυδαλκίνων positi
e, & τοῖς τάκεινον ἐλομένοις pro τοῖς τάκεινον ἐλομένοις. Sed nimium durus hic daturi pro nominativo usus est: ideoque potius aliquid mutandum dicere, videlicet ἐπε
tάξιναν in ἐπετάξινα. STEPH.

Pag. 15. l. 2. Μετέωρος) Agnosceit Suidas h. v. & exempla ex Iosepho alibique adducit. WASS.

ead. l. 6. Ὄλιγον 'Ολιγον Cl. Gr. sed Ὄλιγον πρὸ τοῦ
tov alibi apud Thucyd. Ceterum fallitur Schol. Callima
ci, ut inipicienti patebit. Denique voces Ὄλιγον πρὸ τοῦ
tov non possunt extendi ad Medici belli temporae, hoc est Per. Iul. 4224, cum secundus annus huiusfe belli cadat in 4284. Itaque noftri prioris iufius mortis oblitus est. vid. Herodot. VI, 98, Plin. IV, 12. Ad Marci Varronis aeta
tem Mucianus prodidit BIS concuflam. Seneca N. Q. VI, 26. Thucydides ait, circa Peloponnesiacum bellum tre
murre. Callifthenes & alio tempore ait hoc accidisse. Vel legendum, οὐχ οὕτω σειεδίω. WASS.


ead. l. 12. Πολίτης) Fortassis praeferendum est πόλις, quod est in plerique Mss. & edit. Nam Thucydides idιο
ti magis opponit πόλιν, quam πολίτην. Vid. I, 124 &
IN LIBRUM II.


Pag. 16. l. 6. Lacedaemonion) Confer Diodor. 308 de qui minus distincte copias recenset. WASS.


ead. l. 9. Axiologtatosius) Malim axiologatos pareinai: neque enim, ut opinor, axiologatos cum hac aditione diceret. STEPH. At vide Schol. ad l, 73, & Lib. IV, cap. 24, de rebus potius, quam de hominibus, evklia- mata kai alla vivi axiologa fokounta eimi. Et sic fere Thucydid. Vol. II.


Pag. 19. l. 5. Δυνοιαν &c.) Scholastes ἐννοεῖν ἐκ ἱστος ἀπερτε ἀπερτε: sed εὐνοιαν libenter renoto, ut perinde sit, ἐν διεκερτν. διὰ τὴν εἰς ἡμᾶς εὐνοεῖν ἐστιμωσάν, ὃ ἐν Gallice dicas, aiante affectione quae non aiones bona issue. Nam igitur affectionem respondet aliquo Graeco eunonia. At enim & σκοτος (nam hoc expone illud Scholastes) quem locum habere possunt in iis rebus, quae in potestate nostra postae non sunt, sed pro quibus vota facere tantum possimus? STEPH.


Pag. 20. l. 3. Πιστεσκενάσθαι) Vid. Kuisterum de Ufu verb. mediorum p. 44. WASS.

ead. l. 16. Μάλλον ἐν τὴν &c.) Suspicietur aliquid, Val- lam legisse ἐν τὴν εὐαν ἀφεῖν δρομεῖν, quo vertat (ut cerre vertere debuit) posius quam fiam ab alii usiari cernere: sed eum raman hoc participium in suo exemplari non habisse, verum subaudiendo animadvertisse & ipsum existimo. STEPH. Ὄς μὲν ὁ Ἐρ. bene. WASS. De leni & construzione forum, τάσι γαρ — τάσχοντος vid. Stephan. ad Schol.

Pag. 21. l. 1. Ἐπὶ τοσαύτων) Leseionem margini adscri- pram locum habere posse haud puto. STEPH.

ead. l. 3. Ἐπεξήγη Ὑποί) Malim ὑπεξῆν δειν γραπτον, cum magis Thucydideae scriptura hacc sit. Ἐαm certe & vet. liber habet, sicut & Ὑποί. STEPH. Pro Ὑποί quidam Mfl. Ὑποί, fine cauta. WASS. Ἐπεξήγησο, quod in nonnul- lis libris inter τίς & Ὑποί legitur, haud dubie glossema est. In Caff. pro scholio adscriptum erat, Ἐπεξήγησον ἐπι- στίτι, itidem, ut in Schol. edito.

Pag. 22. l. 4. 'Αγωγοι) Cum Schol. explicat Phrynichus, & huic esse proprium innuit: id quod non ita eff. vid. Aristid. Panath. προπομείοι non male Suidas. vid. Pol- lucem III, 95, X, 55. IDEM.

ead. l. 6. Hie η γαίες &c.) Dictum hoc Meleipippi in animo habuiffe Virgiliun existimo, cum scribit, Ille dies primus leti, primusque malorum causa fuit. HUDS.


ead. l. 8. Προσγραφεῖ τοῖς 'Αθ. ) Idem refert Iustinus lib. 3, cap. 7. Simili prudentia Hannibalis atstutiam elusit Fa- bius. HUDS.


Cc 2

ead. l. 9. Τεφράντων — ἀπανλόθη) Descripsit Schol. Aristoph. Plut. v. 1196, ubi pro ἐτι τότε ἀργυρ. legit ἀστι σοῦ ἀργυρ. pro μύρια ἐγένετο, περιεγένετο; pro ἀρ' ὄν ἐς τε, ἀρ' ὄν τε. denique καὶ ἐς τάλλα, & eis Ποτίδαιων ἀπανλόθη. IDEM.

ead. l. 10. 'Επισήμου) Confer Andocidem Orat. III, p. 269. IDEM.

Pag. 25. l. 2. Καὶ σκῦλα Μυδ.) Vide Meursii Cercopiam c. 21. HUDS.

ead. l. 3. Οὐκ ἐλάσσονος) Potius ἐλάσσον, quam ἐλάσ-σονος scribendum videtur: & intelligendum, χρυσοῦ ἀσι-μου καὶ ἀργυροῦ οὐκ ἐλάσσον ἐν, ἵπτενακσίων ταλαν-των. Sed hic supervanean esse particular in recte admo-net Scholiaestes. Aliquò certe videri possit ἵπτενακσίων ταλαντων dictum esse pro ἵπτενακσίων τάλαντα. STEPH.

ead. l. 7. Τὸ ἄγαλμα τεσσαράκ.) Vide Meursii Cercopiam p. 39. HUDS.


IN LIBRUM II. 405

ead. l. 5. Εστι δὲ αὐτοῦ δ) Hic praefens pro imperfecto in postium dicit potest: quae enim praecedunt & sequuntur, quae enim imperfectum narratur. Sed ἔστιν δὲ non aliud valeat, quam τί: estque ita rede emendatum est in Reg. pro StAkosiaf. Vide Meurfi Attic. l. 3, c. 4, & Athen. Att. l. 3, c. 11. HUDS.
Pag. 27. l. 6. κατασκευὴν) Scribendum esse κατασκευὴν vel hic pag. 10 locus ostendit, ὡσαν γὰρ καὶ ἄνθρωποι κατὰ τοὺς ἄρχον, καὶ κατασκευὴ, οἰα ἄρρος. &c. ubi le-étio haec a Scholastic etiam agnosciitur. Sic vero & τὰς κατασκευὰς pag. 30 dicit. STEPH.

C c 3


Pag. 29. l. 5. Τῦ Πόδιον) Vide Meursii Pissistratum cap. 9. HUDS.

ibid. Kai τὸ τῆς Τῆς) Cognomento Κυροτρίζου. Vide Meursii Athen. Att. l. 2, c. 7. IDEM.

ead. l. 6. Ἕν Λιμναίας) Λιμναί Ar. C. At Stephanus, qui, suppresso auctoris nomine, hue refpexit, Λιμναί repræsentat. vid. Holfenium; cui addas licet Euffath. 119, Athenaeum XI, pag. 465. De Λιμναίαι vide Polyb. 494, nostrum III, 106. WASS. Scholiasten, qui Limnas in arce fuiffe scribit, erroris arguit Meur. III de Athen. Attic. 4 ex eo, quod Thucydides ipse inter templam, quae extra arcem erant, templum Bacchi in Limnis memorat.

ibid. το άρχαιότερα Διον.) His verbis innuit Thucydides, haec antiquiora Liberalia eviluiffe, & non maniffe celebria, ut olim apud Athenienfes; quod contra evenerat apud Ionas, moris antiqui retinentissimos. Vide Palmer. in Gr. Aust. pag. 618, & Caflaub. in Athenaeum.
IN LIBRUM II.


cad. l. 10. 'Enveakropous) 'Envea quodque Graece pro multis, non praecife pro novem. Sic cum dicit Nicander στιθνυλων ενεάδεσμοι, dicit Scholaites ενεάδεσμοι idem esse, quod polυδεσμοι. in Hefychio ενεάδαςσον, τελεσυ κρεοςεδ εχον. in Arato ενεάγνυρα καρωτη, 'id est, πολυγνυρα. & Timavo amni Virgilius tribuit ara novem, cum non habeat nisi septem. Fortasse etiam eodem senfu Callirhoè dicit ενεάκρυνου κις enim aquae non ex novem prae-

ναυξ· ἀπολλον τῶν ἐπών τῶν βομάτων
Καραχοίν πηγαι, Δωδεκάκρυνον στόμα.

'Ικισιός ἐν φίλουγι.

Unde duodecim fontium os suisse subinserit misellus: sed Comicus, huc spectans, uberius quiddam & exundantius invenit. Pro καραχοῖν leg. cum Kuttero ad Suid. in δω-
lofrat. l. d. qui supsicatur, forte deinde, accedentibus tribus novis scatebris etiam δωδεκάκρυνον dictum suisse. At Meurf. in Ceramic. Gem. cap. 14 scribit, neminem veter-
rum unquam dixisse, quod tradit Suidas, & putat, erro-
rem natum esse e male intellectis Cratini versibus apud Scholasten Ariftoph. Equit. 523, in quibus se ipse laudans Cratinus dicat, eam fibi verfuum esse copiam, ut os simi-
le fonti esse videatur, qui per duodecim tubos aquas ef-
fundit. Hanc sententiam probabo, quamdiu Suidam, Hefy-
ANNOTATIONES

chiun, & Tzetzen veterum scriptorum testimoniiis defen-
fos non videbo.

ead. l. 12. Καλλιφρῆ) Ex hoc loco Plinium, apud quem
IV H. N. 7 legebatur Enneacrunos, Callirhoë, lublata di-
finiente emendant, & Solinum, qui Callirhoën & Ennea-
crunon duos fontes facit, reprehendunt Hermol. Barbarus
14. Defendit tamen Solinum vir doctus, Iac. Nic. Loë-
nis VI Epiphylly. 15, & multis difputat, e verbis Thucy-
didis non posse ostendi Callirhoën eundem esse, qui de-
inde Enneacrunos dictus fuìt. Et Barth. ad Stat. XII Thes.
629, sententiam illius memorans, scribit, non facile de-
cidi posse, unus fons, an duo fuerint. Mihi magis obcu-
ra & perplexa, quam vera esse videtur illa disputatione
Loëñisy. Etenim si Thucydides hic omisisset verba illa,
φαινον τῶν πυγῶν οὕσων, nemo dubitaret, quin unus ab
eo fons significatus fuerit, non duo. Iam vero in eorum
adiectione, quocunque demum modo ca interpreteris, ni-
hil est, unde quifquam intelligere posset, non unum, fed
duos fontes suffe Callirhoën & Enneacrunon. Et fìc hunc
locum acceperunt Harpocratìon, Hēsychius, Suidas, &
plerique alii Grammatici veteres apud Meurfiìm l. d. eun-
demque fontem, qui olim Callirhoë, posse Enneacrunon
vocatum tradiderunt: quorum testimonìa cum elevare non
posset, tacitus praeterire maluit Loënis. Ceterum Καλλι-
φρῆ, quod hic quidam Mfl. habent, etiam in Poll. III, 47

ead. l. 13. Τὸ πλείστου ἢζία) Deesse puto & ante τὸ
πλείστου ἢζίω, non autem reliquum esse subaudìendum, ut
Scholiastès exiìtìat. Cur enim potius in sequenti periodo
poneretur? STEPH. Hae sunt ἰεύθερει φρονίτεις Stephani.
Nam in Append. ad scripta de Dial. pag. 95 hoc tanquam
notabile exemplum ellipseos praeposìtions eis attulerat. In
Reg. super haec verba manu venìtta inter verius scriptum
erat eis. Et in Cafl. recèntiore manu ἡείτει eis. Mihi val-
dea dura videetur haec ellipsis.

ead. l. 14. Πρὸ τέ γαμίκων) Aquam hinc petìtam ad la-
vacra nuptiæa virginibus nubentibus, referit Pollux l. 3,
c. 3; nec nubentibus tantum id factum, fed & ante nu-
ptias morientibus. Vide Meurfiì Ceramicum Geminum c.
14, Etymologicìi autèorem, & Harpocratì. in voce λούτρο-
φόρος. HUDS. Add. VAlefl. ad Harpocrat. Quod nuptias in,
I N L I B R U M II. 409


Pag. 30. l. 7. Παυκυσια — εικόςαντες) Th. Magister, qui πανεκεί ορισται, uti ferre recentiores. WASS.

Pag. 31. l. 5. Καλιστον) Καλιστον potius scribendum esse centet Steph. in Animadvers. ad lib. de Dialect. pag. 30. HUDS. Noster Homerum sequens alibi κλησις, & aqni. Schol. WASS. Sic pro κλεν κλεφος, κλης κλεφος, κατ συναιρεις κληδος. Eufathl. ad Homer. II. β', p. 174. κληςιν pro κλεφοιν est in In IV, 8.


cad. l. 11. Ἐνεικῦσιν) Gr. εἰκόνιν male. Utitur Dionys. Halicarn. 70, 17. WASS.

cad. l. 14. Κατεσκεύασαντο) Palmerius ad Aristophanis Concion. ἐνεικυστρισται, esse legendum κατασκευάσαντο, id est, tenetoria vel tuguriola ibi secernunt. HUDS.


cad. l. 8. Ο δὲ στρατὸς — ἐσβαλείν) Locum adducit Suidas in ἀφίστο. WASS. Sed omittit haec, τὸν Πελατηποννησίων στρατον, & στρωτον; & pro ές, εις, pro ἐσβαλείν, εἰσβαλείν habet. Addit deinde aliquid de syntaxi, quod fatis obscuro est.

cad. l. 9. 'Εσ Οίνων) Altera erat Oinón ad Marathonem; at illa, quae ad Eleutheras in confinis Boeotiae, hic loci


ead. l. 5. Ἡ τε εἰν — αὐτῶν) Laudat Suidas in σχολατερον, & η δέ & γενομ. ἐπιμενη, & καὶ ἡ κατὰ τὴν λειτ., postura haud improbanda. WASS.


Pag. 34. l. 1. Καὶ κατοξ. — τυπεδίσαν ) Th. Magist. in βουλομαι, qui μὴ κατοξισθείν. male. IDEM.

...
IN LIBRUM II. 411

Soluta in his proeminentis θεου nomìzetai, & d'è pròs τὸ Ακτὶ
tis ναυτερίας, ήθεν τοὺς λευτρων ἀγνιστέσθαι τοὺς Σιάκων.
Eadem fere Etymologus. Clarissime Pausaniais: οἱ 'Ῥειτοὶ
βεύμα μόνον παρέχονται ποταμών ἀπεὶ τὸ γάς Ὅδος
Σαλασά αὕτη σφιξί. Πειθετο δ' αν τις καὶ ὅπω τοῦ Χαλ-
κιδῶν Ευρίσκετε ναυείν ἀπο τῆς γῆς ἐς Σάλασαν καλολε-
ραν ἀρκετώτερα. Λέγονται δ' οἱ 'Ῥειτοὶ Κόρει ἵπποι καὶ Δύ-
μιτρεσ εἶναι καὶ ταύτης ἤς αὐτῶν τοῖς ἱππεύσιν ἐστὶ
ἀπεικόμεναι. Οὕτω καὶ ἄρχαν (ὅς ἂν ποθέν δοκίμω) πρὸς
Ἀθηναίοις τοὺς ἀκλεοὺς ὅροι τῆς γῆς Ἐλευσινίας ποιεῖν, WASS.
cad. l. 13. Αἰγάλεων) Herodor. VIII, 90. Schol. Sophoc-
clis Oedip. Col. p. 558. Ar. Αἰγάλεως pereram. Mons ite
in Wheleri Tabula 7 mill. a mari distat: ibi conferentes ait
Herodotus Ἡξερὲς; sub monte Αἰγαλεος nimirum, ὡς
τῷ οὐρεῖ τῷ ἀντίκε Σαλαμίνοις τὸ καλέσαι Αἰγάλεως ὑπὲρ
prœchlum navale profisceret, & ex ea quasi specula nau-
vium insignia internolescere. Verum de loco parum con-
venit. Supra fumum Herculis, ubi freatum inter Atticam &
Salaminem anegustissimum est, conferentes regem, prodit Pana-
demus, hoc est opinor circa Amphialiam promontor-
rium, ubi se in mare porrigit mons Corydalis. Ibi enim
vix mille passuum tabicstes hodiernae, στομ狮ός ὅπων διστά-
δεις, inquit Strabo. Contra, autore Acetodoro solium
aureum habitavit Χερξες in Megaridis confinio ὑπὲρ τῶν κα-
λαμείνων Κέρατων: ubi połdea templum Minervae dedica-
tum est, ut ex Harpocrat. & Demosthene patet. Haec
verba de faxis in mari sitis nunc megal & micra Kira
accipere videtur Whelerus. Verum cum ab angustissis, in
quibus commissis est pugna, nimiris sint remotis, haud facile
in continentem evasisset. Praeterea concefìisse eum eis τοῦ
ἐναντίον τόποι τῆς Σαλαμίνοις, & Peloponnesiis τῶν πόρων
μεταξὺ Σαλαμίνοις καὶ Ἡρακλείου occupasse, autore Dio-
rus: hoc est fumum Herculis, quo modo & Phanodemus.
Cum parte navium in litore remansisse, ait Iustinus, & te-
stis omni exceptione maior Aeschylus, qui praefens ad-
erat, Ἑδραν γὰρ εἰρestinal οἰστροτὸν Ἠμιλην ὧχ
θην ΛΓΧΙ πελαγεύσει ΑΛΟΣ. ubi Schol. ὧχθην λέγει ὧςος τῶν
Αἰγάλεων. Denique λόφος Αἰγαλεῶν erat ἐν ἐς ἡντῶν τῶν
Δήμων Οἰάτειδων, tette apud Sophoclis Schol. ad Oedip.
Col. v. 1052. Φροι ἐν τῇ πρατῆ τῶν ἁτάκτων, prope τῶν
λαμείνων λείων στέρμα. IDEM. Plinio i. l. est Aegialeus.
Quae Κεκτοτία sit, mili aliunde non magis confitt, quam

Pag. 35. l. 1. Tūs 'Αττικὸς τῶν δήμων &c.) Ita legen- dum cenfedat Heilman. sublata distinctione post 'Αττικὸς, ut n. τūs 'Αττικὸς pendent a τῶν δήμων, usitata Thucy- didi verborum construptione. Sic supra c. 18, τūs 'Αττι- κὸς είς Οἰνών; infra c. 21, τūs 'Αττικὸς είς Ελευσίνα; c. 25 τūs Ἦλειας είς Φείδω &c.

ead. l. 6. Οὗ καταβίβαιοι) Ar. μῦ. Nescio an oυ μῦ. WASS. 
ead. l. 14. Τρισχλιος γὰρ ὅτι Η) Hace est cauea, cur ευ- ένομες apud Pindarum nominantur, Nem. Od. 2. HUDS. 

Pag. 36. l. 1. Καλ θους πάντας) Θους ἀπαντας Gr. non male. lin. 11 προσεναι Gr. & pag. 37. lin. 11 idem & Cl. εξεναι. male. ead. pag. 1. 6 τῆς α multis abeunt. bene. WASS. 
ead. l. 9. 'Ανθναιοι δέ &c.) Vid. Heilman. ad h. l. 

Pag. 37. l. 5. 'Ανασετεύν) Agnoscit & explicat Pollux III, 130. Nofter ab Herodoto sumit. 'Ανασετεύν ἕργα apud Homer. WASS. 
ead. l. 10. Κατὰ ξυστάσεις) Euripides Androm. v. 1088: 
Eis δὲ ξυστάσεις Κύκλους τῇ ἐχαρεί λαῖς βικύτορ δηῖν. 
SPANH. Inter vocabula propria huic rei etiam Pollux habet IX, 142; ubi vid. Hemsterhusium ad num. 143. 
ead. l. 13. ὑν ἥκρωτο δέ ἐκαστὸς) Lectionem margini adscriptam fecutus esse videtur Valla, (quae tamen & aliam interpretationem admissit) fed alterius interpretation magis tibi placebit, ut opinor. STEPH. Valla vertit, ad quos au- diendi us undique coibatur. Stephanus in Marg. ed. fuae 2: 
Quae quisque audiebat, ut ei animus erat, id est, ut animo af- fectus erat, ita ea interpretabatur.

ubi quidam Codd. ὄργας male. vide Aristoph. Av. 462, & Schol. Erotianum & Hippocratem, & quae adducit Hefy-
IN LIBRUM II.

413


ead. l. 4. 'Ελαστον) 'Ελαστον, & ει Θεσσαλοί και Άθηναίοι, & ου τολλοι Dion. Hal. WASS.


Pag. 40. l. 9. Αρωντες ) Agnosit Suidas h. v. Diodor.
ANNOTATIONES

414


ead. l. 13. 'Omyovv


ibid. Thv Πειραίων


Pag. 41. l. 1. Φιλακας) Haec scripturae diversitas, nihil senium immutans, cum apud alios, tum apud Xeno-phonem etiam occurrerit. Sed hic cum sequatur φιλακας, cogni nos puto φιλακας, non φιλακας legere. STEPH.

ead. l. 4. καὶ χλαυς τάλαντα &c.) Vide Meurffii Cecropiam, c. 26, p. 73. Huds.


ead. l. 9. Τὴν) Abeat a Mss. ut nostri in III. & Demo- phhenes fine articulo. IDEM.

Pag. 42. l. 4. Μεθώνυν) Diodor. 309 b. redit addit τῆς
IN LIBRUM II. 415

Λακωνίκη, quia Μεσαύν & oppidum Θρακια. vid. Steph. & Nicetam Choniat. p. 393, 409. IDEM.

Pag. 43. l. 6. 'Εν ἄλιμενω χαυρίω) Aeschylus Suppl. v. 775, ἄλιμενον χάλαν. SPANH. R Rufus Thucydides IV, 8 & 27. Adde Suidam.

merum, Hefych. & Hofflenium ad Steph. WASS. In Pro-
lemaeo, Strabone Lib. XVII, pag. 836, & Agatham. est 'ιχθυν; in Xenoph. VI Graec. pag. 588 'ιχθυς. Caff. quo-
que hic 'ιχθυν. Et hunc tonum etiam appellativo dat ΕΤΥ-
molog. M.

Pag. 44. l. 4. 'Αποβάσεις σεισ. Eadem habet Diodo-
rus, & iudem fere verbis lib. 12. HUDS.

ead. l. 5. Θράνην) Ar. C. θράνη. At cum editis Steph.
Harpocratian, Homer. Paufan. Diodor. p. 309. WASS.

ead. l. 6. 'Αλώπη) 'Αλώπη etiam Hefychius, Homer. II,
ς, 682, Paufanias, Hefiodus, Clemens Alexandria, ali-
que. Paulo infra Dionys. Halic. pag. 143, ἀνέστησαν δὲ
Αἰγύπτισι, omisfa copula καί; καί γυαίκας καί παι-
δις: item ἀνθαλαστέρον ἄν εφαίν. & Πελοποννασίων. Illud
ἄν non displacet. Idem εὐχ ἥκιστα. IDEM.

Polit. & alibi paflim, Philostratum Ep. 47. Th. Mag. cit-
tat, ἠτοίκας ἐπιμένειν Ἀθηναίοι. Ariftophan. 'Ορν. 1307:
"Οστε πτερών καὶ τοῖς ΕΠΟΙΚΙΟΙΣ δὲι στόδην. Pindaros ΟL
IX., 104: Τίν όπος ἐξέχως Τιμασεν ΕΠΟΙΚΙΟΝ. IDEM.
Πέμφατες, quod Huidonius e verufius editionibus revo-
caffe videtur, nam in Vafc. & Baf. ita scriptum est, ha-
bet etiam Dionys. Halic. l. d. Nec ramen reiciam πεμ-
φάτες, quod eft in quibusdam Mif. & cdd.

Pag. 45. l. 8. 'Ο Ηωίς) A. M. 3573. Per. Iul. 4283. vid.
Plutar. Peric. Infra. WASS. De fententia verborum νεομονι
κατὰ οὐλίμνων adeundi sunt Scalig. II de Emendat. Temp.
pag. 63; Petav. I de Doctr. Temp. 8, & II, 11; & Petit.
Ecol. Chronolog. IV, 7.

Pag. 46. l. 5. Τετεί χε &c.) Vide Meurff Regn. Athen.
pag. 92, 95; & Berkellii notas ad Stephan. Byzant. voce
Δαυλις. HUDS.

ead. l. 8. 'Εν Δαυλις) Strabo IX, p. 648, locum hunc


Pag. 47. l. 5. Ξυνελεῖν) Legitur etiam Ξυνελεῖν αὐτῶν. STEPH. Non male. WASS. Βευλόκεναι σφίζεται εἰς θ. Χ. Ξυνελεῖν αὐτῶν καὶ Περδίκκαν coniciebat Helim.

cad. l. 7. Σάδωκον) Historiam hanc tangit Aristophan. Acharn. 145; ubi Schol. Σάδωκον. WASS.


IN LIBRUM II.


Pag. 49. l. 1. Péríkłeów) Diodor. XII, 309 d. lin. 3 ἂν male abeSt Cl. ÍDEM.

cad. l. 2. 'Αθηναίοι εν ταῖς &c.) Interpunge post 'Αθηναίοι: quoniam haec εν ταῖς ἐκατὼν ναυσίν iunguntur cum his, εἵ' εἰκὼν ἀναμενίζουσιν. Quod non animadvertis Scho- liares, extrinsecus assumit ὠντες cum illis verbis, εν ταῖς ἐκατὼν ναυσίν. STEPH.

cad. l. 12. Τὸ πολλὰ) Vid. Diodor. p. 309 a. WASS.


De Atalanta infra Lib. III, cap. 89.

Pag. 51. l. 1. Χρύσιδος) Ita & in vet. Χρύσιδος scriptum est: cum alióqui fit apud hunc scriptorem & quaedam fác- cerdos eodem nomine, sed alio accenatu. nam Χρύσιδος scri- bi videmus. STEPH. Χρύσιδον, a Χρύσιδας, coni. Heilm.


cad. l. 11. 'Αθηναίοι τῷ πατρ.) Vide Petiti Leg. Att. p. 500, 501. HUDS.


Pag. 52. l. 2. Λάρνακας κυπ.) Hunc locum respicite & illufrat Theodor. Therapeut. 8: Καὶ ὁ Ἑρμυδώνιος τῶν ἐν τῷ Πελοποννησσίῳ πολέμῳ τετελευθήκων δινεύεται τῷ γέρας: καὶ ὅποιος μὲν τῷ εὐφραίνεται σάματα τῶν προσεκα- των ἐκατὼς ὑπού τάφους. ἦλθαν δ' τοῖς ἱκάστα εὐφραίνεσθαι ἐμπρακτώ ὑμών, κυπαριστικὰ μὲν κατασκηνώσαντες λάρ-

Thucydid, Vol. II.
ead. l. 6. Πάρεσιν αι προσικουσαι) Πάρεσιν e Mf. an-
otat Camerarius, & addit: quae leficio vera videur.
ead. l. 8. ‘Επί τον καλλιστὸν πρωτοσείαν) In Ceramicco
extra Urbem. Vid. Meur. de Popul. Att. in Κεραμικὸς;
Pag. 53. l. 1. ‘Αξίοματι) Certa res est, de qua dubie
Ioquitur Stephanus. Pro τὸ μέγα: δος nofter laudante Thom.
Magistro, in ἀξίω. καὶ τὴν ἀξίωσιν τὰς ἀρετὰς, ὡς ἐκλευ-
θρῶν τὴν ‘Ελλάδα φέρεται. Ετ., pro προσιν τιν ἀξίωμα. &
iternum, ἐχον επ. ἀξίωσει και πρὸς ἑρυν ἀντιπετείν. Ari-
flides οὗ τού εὐντροποχαλκιν. praerogativa, dignatio,
Glossae. Vid. plura in Indice Schol. Cum Marg. faciunt &
ead. l. 9. Οἱ μεν — αὐτὸν.) Dion. Halic. p. 17: Τί ἑστιν
ὁ σεποικε ταύτην μεγαλοπρεπὴν τὴν εὐθείαν; τὸ ἐκ τοιο-
τῶν συν κείσαι ὑπὸν τὰ κόλο. Τρεις μὲν γὰρ οἱ το πρώ-
tην προηγούμενα κόλου σπονδέιοι πόδες εἰσίν. ο ὡτὲ τεταρτὸς
ἀκάστιος; ο δὲ μετὰ τούτον, αὐθής σπονδέιαι, ἑπταία,
κατικιν. ἀπαντες ἀξιοματικοί. Dein cetera persequitur. Ce-
terum Pericles, in Orat. quam ἐπιτάξιον λόγον vocat, ita
instit: Τὴν νεότητα ἐκ τῆς τέλεως ἀνηρίσθαι, ὡσπερ τὸ ἐὰν
ἐκ τοῦ ἐναυτοῦ εἰ ἐξαιρεθήσει. Aristot. Rhet. I, 7, 720. un-
de patet, noftrum & hic, & alibi, oratorum mentem &
fenius, non autem verba, repraecentare. Iplum audiamus: Καὶ
ὅσα μὲν λόγοι εἰτὸν ἐκαστοί, ἦ μέλλοντες πολεμήσειν,
η εν αὐτῷ ἡδης ἡστει, χαλεπτον τὴν ἀκριβείαν αὐτῆς τῶν
λεηθέντων διαμνημονεῦσαι ἕνεκεν τού, αὐτοῦ ἦκουσα,
καὶ τοῖς ἀλλοθέν σεβεί εμοὶ ἀπαγγέλλουσιν ὡς δ᾽ ἐν ἐδρά-
κου τοι ἐκαστοι περὶ τοῦ ἄνεφα σαρκιον τὸ ἄνατον μάλι-
στα εἰσείν, ἑκομένα ὡς ἐγώ ερματά τὸν ἵππιτος γραμμας
tῶν ἄλαμβος λεηθέντων, αὐτῶς εἰρηταί. Ceterum haec Peri-
cles ex Herodoto sublegit VII. 162: Ἀρείβετο Τέλων —
ἀγγέλλους τῇ ἐλλάδι, ὃτι ἐκ τοῦ ἐναυτοῦ ἐὰν αὐτῷ
ἐξαιρεθήτω. Periclem nihil praeter pleblicita scriptum reli-
quiff, affirmat Plutarchus; & Schol. in Hermogenem pag.
21 ita laudat ἅπα τοῦ ‘Ἐπιταξίου Θουνυδίου, nec aliter
Theon. Iadem Judicat & alibi de hac oratione Dion. Hal-
ic. v. p. 84, 104 & 131. & de principio Prooemii Theop.
ead. l. 10. Τὴν προσεύκτα τῷ ν.) Sic Dionyf. Halicarn.
IN LIBRUM II.

pag. 291 ed. Sylburg. ἠλὲ γὰρ σοι, Ἀδρωναίει προσέβησας

Pag. 54. l. 4. 'Η δέκιος τὰς ἀλ.) Laudat, & scholia descript Suidas in δέκιος ἀλῆς.


Pag. 56. l. 1. Ἀτὸ — αὐτῶν) D. Hal. p. 47, ubi ὡλ 

cad. l. 6. Καὶ τῶν πάντα ἐμιλον — εὖμαρον εὖν) Ca 

D d 2
Verum primum, si Dionysio licuit dicere, ex eo non consecuitur; itidem recte dici, verba simpliciter ita exponi possint, nisi quia άλεγγρον eum, et utile esse, universam multiudiinem ea audire: ita ut άλεγγρον eum absolute ponatur, & accusativi οντα άμιλον ad effectuatur ferantur. Et sic Vallam ea ordinasse ex illius verfione appareat: nec inutile (esse) ab omni coetu civium pariter hostiumque audiri. Nec Calabonius diffitetur, ea alter, atque ipse cum Scholiastae statuit, possit accipi.


et id. l. 5. Ει κα’ ίδεν.) Tutor est haec lectio, ei κα’, ίδεν κι αρχαίς άποκριται. Steph.

et id. l. 7. 'Ἀχαϊδόνας) Inter poëtica apud Thucydidem etiam hoc vocabulum numerat Dionys. Halicarn. Epist. ad Amm. II. p. 133. Sed nec ipse eo abstinuit, nec plerique alii profae scriptores.

Pag. 58. l. 1. Η τέρψει) Pindar. Nem. IV:

'Αριστος εύφροσυνα
Πόλιν κεκριμέναν
‘Ιατρός. αι δ’ σοφαί
Μοισίσιν ξυγαντέρες άνάδια,
Θέλζον νιν ἀπτώμεναι &c.


et id. l. 2. Πάσης γυν) Haec fuisse persequitur Ictocrates Paneg. p. 70. Wass.
I N L I B R U M I I .

ead. l. 4. Ta αὐτοῦ) Non videtur admirii posse marginis leictio: alteram autem recte Valla interpretatur. STEPH. Valla verit, ut non magis hinc nativis bonis fruamur.


ead. l. 9. "Ἡ μαζήμω.) Plutarchus in Lycurgo: 'Αλλὰ καὶ τοὺς ἀθροισμένους &c. Sed & advenas nulla causa utili irrepentes in urbem abegit, non (ut Thucydides autumant) veritus, ne infecta sua effingerent, & alicuem haurirent ad virtutem profectum, quin potius ne doctores alicuius noxae forent. HUDS.


Pag. 60. l. 2. Φιλοσοφοῦμεν) De Periclis cum Anaxago- ra aliiique Philos. confuerudine, adi Plutarch. 154, 162; & Moral. 353 B. infra pro πένεδωι perperam exhibet idem Moral. 533 πενιαν, & ἐργ. μ. διαφ. vid. Demofth. Amat. 163. IDEM.

ibid. πλατύτω τε ἐργοω) Cl. Wasse adscripterat locum e c. 43 huius lib. εν δι πε δέξα αὐτοῦ παρὰ τῷ ἐντυχότι αἰτι καὶ λέγον καὶ ἐργον καὶρο δέσινως καταλείπεται. Εο vulgata scriptura & interpretatio Schol. fatis confirmatur.

ead. l. 8. Ἀστράγιονα) Vid. Isocrat. p. 143. WASS.

ead. l. 12. Διαφερόντας — κινδύνων) Stobaeus 88 pro δ legit ὅσ. supra, λέγοσ. Adi Platonem Gorg. 315 c. IDEM.

Pag. 61. l. 1. "Ο τοῖς ἄλλα. &c.) Istd ἄ aut vacat, aut idem est, quod καν v. HUDS.

ibid. Θράσος) Ita Codices, recte. minus elegantar Lucianus, hauz infacetus scurra, Ἐρασίτης Epist. ad Nigrinum. Vide nos ad Sallustium. Nolter Herodotum aemulatus est VII, 49: 'Ανὴρ ὃς οὕτω ἐν εἰς ἀριστοσ, εἰ βουλεύομεν μὲν ἀφροδεῖαν, τὰυτ ἐπιλεγόμενος πεισεταί χρήμα, ἐν δὲ τῷ ἐργῷ Ἑράσις εἰν. WASS. Lucianus l. d. ἡ ἀρακέα μὲν Ἰρα- σίες, ὠνηρῶς δὲ το λεοντισμένον ἀπεγράφεται. Sententiam Thucydidis, non verba exprimere voluit. Et sic Plutarchus in iis, quae annotantur ad pag. 60 l. 2. "Οἰκὸν περ ἄκυ- D d 3
pokoyiav híc dícì, pro μέλλωσιν, scribìt H. Stephanus IV Schedäfin. 27.

ead. l. 3. Γυνώσκοντες) Γυνώσκοντεs etiam Stobæus. male. Wass.

ead. l. 5. Ἡναντιώμεθα) Hesychius in ἁντιςεων, scribit apud Thucydidem esse ἁντιώμεθα, pro ἡναντιώμεθα. Si huc res Gree, vel aliiis Codd usus est, vel erravit.

ead. l. 9. Ὀφείλεται) Cl. a manu prima ὁφείλεται: male omnino; illud εἴ τενιοῦ, hoc vero εἴ καταδίωκες, mendo-

se etiam Dion. Halic. 407, 28 φεράλωματα. De hac senten-
tia ad Aristotelis Eth. p. 201, 1, lectorem remitto. Wass.

ead. l. 13. Παϊδεύειν) Sed audi falem Laconicum. Ἐπαι-

γουτός τινος τὰς Αἰθίας, Εὐδαμίδας ἔσσῃ, Καὶ τίς ἂν ταὐ-

τίν τὸν πόλει θέοντας ἐπεισόν, ἢν οὐδεὶς ἐστερζῇ γενόμε-

νος βελτίων; Homerum aemulatur, qui Ὁμέρουν ἦδεν γέ-

νεος dixit. Stephanus male, opinor, explicat magisferium,

nec bene Th. Magister. IDEM. Valla, Stephanus, & alii, qui

παϊδευείν hic vertunt magistrium, pro magistrum, ea-

dem figura utuntur, qua Thucydides. Thomas Magist. in

παϊδεία ad hunc locum non respeeit. Definit παϊδευειν

παϊδείας καὶ ἁρετῆς παράδοσιν. Hoc descripfit ex Ammo-

nio, Ammonio e Platonis Ὀποίος in fin. Sed additis de suo

verbis καὶ ἁρετῆς, & alii quibufdam. Eudamidae dicitum


ead. l. 14. Ἔπι πλείως; εἴδει) Scholiaetas legit, ἐπὶ πλείως;

ἀν εἴδος, quem non itidem hanc particular in sequentibus

agnovisse, sed μάλιστα εὐτραπέλως legitisse, credibile est:
quamvis aliqui nonnunquam repeti voculam illum videa-

mus. STEPH. Sic Thucyd. I. 136: ἐκείνον δ' ἄν, ἐκ εἶδοις

αὐτῶν — σωτηριάς ἂν τκς Ἡγυς ἀποστερήσαι. Ariftoph.

Nubib. 1056: Εἰ γὰρ σοι πριν ἄν, ὧν ὄμφοι εὐδέστεν; ἂν ἐπείη

τὸν Νέστορο ἄγορητην ἄν. Plura e Demosthene & Luciano

funt in Lexicis.

Pag. 62. l. 6. ὰὑτε τῷ τολεμῷ ἐπειδῶται ἀγανάκτησιν

ἐχει — ὰὑτε τῷ ὕπνωκῷ κατάμεμψυ; H) Steph. in The-

fauro scribit, esse, qui non ree apud Thucydidem ἐχεω

σοι ἀγανάκτησιν interpretentur, τω mihi indignaris, cum fo-

net indignor iibi, & ἐχεω σοι κατάμεμψυ; reprehendor, quod

fit contra reprehendo: & hac significatione μορφην ἐχει εἰν effe

in Arisphane & Euripidis Phoeniiss. Locus Aristoph. est

Pac. 663, ὃν ἐνεκε μορφην ἐχει; & Eurip. l. d. 769, ἐγὼ

δὲ τέχνην μαντηκὴν ἐμεμφύαμαν ἢν τρός αὐτῶν, ὡστε μοι
IN LIBRUM II. 423


cad. l. 12. Ἐπαναφέρει) Ob eminentiam nominatim laudat. Pindar. Isthm. IV:

'Αλλ' Ὑμηρίς τοι τετήμα —
Κε δ' ἀνθρώπων, οὐ αὐτοῦ
Πάσης ὑγιείας ἄρεταν,
κατὰ μάθην ἐξῄρασ
ΘΕΣΙΝΕΙΩΝ ἐπίειν, λοιτοὶς ἀθύρειν.


Γνώσεται ἐνθεν ὅσον σαρὸς ἐσπερεν. οὐ δὲ μὴ γνηρας
"Τρισέν, ἀρκοῦμαι μάρτυρι MAIONIΔΗΙ.

Artemidor. III, 67: Τὴν "Ἐφεσον συμβεβήκε καὶ αὐτῶν δὲ ἐκανὼν περιόωνμον ἐῖναι, καὶ πολλῶν ἀξιόλογων κυρίων τετυχακέναι. WASS.

ibid. Τοῦ δ' ἐργον) Steph. ad interpretationem horum verborum, quam in Var. Lect. contulit Hudf. addit: Viderint tamen alii, an alium ex his verbis elicere sensum poterunt.

D d 4
ANNOTATIONES

Pag. 63. l. 5. Δίδ δ' (καδιστάς) D. Hal. p. 47 καὶ εὶ ἐμνήκας, & omittit vocem ὅμοιος. WASS.

ead. l. 9. Αὐτῆς Ne muta genitivum αὐτῆς in dativum αὐτοῖς. STEPH.

Pag. 64. l. 4. Πλούτου) Ne hic quidem genitivus in dativum mutandus fuerit. IDEM.

ead. l. 7. Τίν δὲ τῶν — ἀστυλάγυναν) D. Hal. pag. 136, ubi εἰσβοληθησαν perperam; voces μετ' αὐτοῦ abfunt, uti & copula in καὶ εἰν αὐτῷ, postremo ἄμυνεσθαι, quod non placet. vid. Euripid. Phoen. 1023. WASS. Stephanus in edit. 2: Καὶ εἰν αὐτῷ τὸ ἄμυνεσθαι — ἢ τὸ ἔνδοντες σῴζεσθαι. Videtur haec ita ordinasse, καὶ εἰν αὐτῷ (scil. τῷ ἐργῷ, ut Scholiastes exponit) τὸ ἄμυνεσθαι καὶ σαβεῖν μᾶλλον (de quo itidem Schol.) ἡν σάμαμεν, ἢ τὸ ἔνδοντες σῴζεσθαι. Ita τὸ ἄμυνεσθαι καὶ σαβεῖν, idem foret, quod ἁμύναντας σαβεῖν. Hoc confirmatur autoritate aliquot Mff. & mihi melius videtur, quam quod vulgo editur: nam non video, quomodo τῷ ante σῴζεσθαι locum habere poterit. Si quis coniungenda putet illa, καὶ εἰν αὐτῷ τῷ ἄμυνεσθαι, legendum esse, καὶ εἰν αὐτῷ τῷ ἄμυνεσθαι, καὶ τὸ σαβεῖν μᾶλλον ἡν σάμαμεν, ἢ τὸ ἔνδοντες σ openFileDialog the rest of the text
IN LIBRUM II. 425

Ibid. Vide Europ. Vid. Eurip. 1.64. confer eundem Suppl. 857. IDEM.


ead. l. 12. 'Euboumouenon) Pronomen omnis vult sequi dativum dethussouenon, non accumulativum dethussouenon. STEPH. Non nceesse est haec coniung. & dethussouenon rete referri potest ad praecedentes accumulativos exostuentas, 

ead. l. 3. "Agyns) Ita e Thucyd. Pollux II, 14. WASS.

Variet scriptura etiam infr. c. 44. Vid. Steph. Thefasur. 
ead. l. 4. Tov tafos) Tyrraeus:

Exov ous evtheta touto toul ke te, pantt te elymw,

"Ottis anfip Diabwv en proemwcois eny

Wumewv, asexta se evwip evi plwv lwiei te

"Yphiwv, kai evkewv plumwv sparzmepovwv.

Tov ou otevropvtau mene elkov ene oude yepotes,

'Agwilewv te ydhw pawva ekeihe powv.

Kai tymevo kai patev en anafwntovwv arizwmuwv,

Kai patevov patevov, kai genwv elxwswa.

Oude poto klwos evtheta evpolwvtau, oude oudevv autovw,

'AAA' oude yvse sthe' edw ywtei adwpatov.

Pindarus P. XI: Eitwv ekron elvow, yevwv 18. Te ympwmenos, a""
vow 'TBRIN 'Apefwiou. Vid. Ihocratem Paneg. p. 82. WASS.
ead. l. 7. 'Aidpouw - tafos) Stobaeus p. 614. IDEM.
ead. l. 10. 'Ewdwesvtau) Huc referri potest illud Plutar-chi 258: "Tovv 'Athenwv de typwv, etapov evetiavou elvai-

vow 'TBRIN 'Apefwiou. Vide Ihocratem Paneg. p. 82. WASS.
ead. l. 9. "Paxow - tafos) Stobaeus p. 614. IDEM.
ead. l. 10. 'Ewdwesvtau) Huc referri potest illud Plutar-

chi 258: "Tovv 'Athenwv de typwv, etapov evetiavou elvai-

vow 'TBRIN 'Apefwiou. Vide Ihocratem Paneg. p. 82. WASS.
ead. l. 12. Mf perepasev dev tov pol. kivn.) Thom. Mag: in perepaso ex h. l. offendit, perepasevtau etiam activa significatione dici, pro katafroswv fec perperam apud eum editur perepasevtau.


7; Aeschyl. Perith. 650; Eurip. Hec. 956, Alcest. 782. WASS.
IN LIBRUM II.

[LaTeX code for the document content]
ANNOTATIONES

Scio, Demoftheni alia placuisse. Rem vero sic effert Aeschylus Agamemm.

Παῦρος γὰς ἄνδροιν, ἔστι συγγενὲς τὰδε Φίλον τὸν εὐτύχωντ "ΑΝΕΤ ΦΘΟΝΟΤ σέβειν. 
Δύσφορον γὰς Ἰὸς καρδιάν προσῆμενος, 
Ἀγέας διπλαῖει τῷ σπευμμένῳ νῦσον. 
Τοῖς τ’ αὐτῶς αὐτοῦ σήμασι βαρύνεται, 
Καὶ τὸν ΘΥΡΑΙΟΝ "ΟΔΒΟΝ εἰσοροφ, ΣΤΕΝΕῖ.

Archilochus:

Τοῖς μὲν τεθνεώσων ἔλεος ἐπιειχῆς Θάδς, 
Τοῖς θάδις ἰ’ ἐτερον ἀνεσιώτατον, φῶνος.

vid. Polybium I, p. 51. Minnermus:

Δεινοὶ γὰς ἄνδρὶ πάντες ἐσμὲν εὐκλεῖ 
ζωντι ΦΘΟΝΗΣΑΙ, καθαρώντας σ’ αἰνεῖαι.


IN LIBRUM II


IN LIBRUM II. 431

Thucydidem: his enim verbis contentus esse poterat, άστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολής ικανάς ειναι, aut certe his, άστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολής Δύσων σχείν. quid enim his verbis εκ το μεταστήσαι post genitivum της μεταβολής opus est? nam certe ipse Scholiastes metæstíσξαι alio verbo, quam μεταβαλειν, nobis non expositur. Verum si lectionem in textu retinere velimus, dicendum etsi, illud εις redundare Atticorum more, vel cum Αε. 


ead. l. 13. Τὰς κεφαλίς Σέρμου) Thucydidem, veteris co- moediae poëtas, & Platonem semper dicere Σέρμου, Me- nandrum τὸ Σέρμω, scribit Phrynichus p. 58.


ANNOTATIONES


ead. l. 13. πελιδον) Suidas h. ν. τα πελιδα & πελιδωματα. livores apud Hippocratem in Coac. Praen. vertente ita Dioscoridem Plinio. πελιδια τας παρειδας ex Sophocle adducit Pollux IV, 141. vid. Gloff. LXX hac voce utuntur Prov. XXIII, 29. Sed recte Alex. πέλιοι; alibi enim πελιω. WASS. Πελιτον ex Thucydisd annotasse Aelium Dionysium scribit Euftath. in II, 1, 735.

IN LIBRUM II. 433

ead. l. 15. Eunapios) Herodotus, Alciphron. WASS.


cad. l. 16. 'Ανεχοσθαι) Hanc περιταισιν omitit Lucret; at in morbo regio tale quid memorat aliqui Hippocra- tes. WASS.


Pag. 75. l. 1. Περιγένετο) Idem Thomas: περιγένετο, καὶ ἅντι τῶν ἑτῶν καὶ ζήσε. Θεοκ. καὶ εἰ τίς ὁ. τ. μ., περιγένετο.

Thucydid. Vol. II. E E
434 ANNOTATIONES

ead. l. 4. Cai πολλαὶ &c.) Lucretius haec ita interpretatur:

Et graviter partim metuentes limine leti

Vivebant fero privati parte virili.

Quem mentem Thucydiidis non affectum esse exspectavit


Huds. Defendit Lucretium etiam Hieron. Mercurial. III

Var. Lec. 12, & non obscura Lambinum plagii insimulat.

ead. l. 7. Ἐπίστολος) Non agnoscit Lucretius. Wass.

ead. l. 12. Τετράστοδα) Huc reepexit Plutarch. Sympof.

IX, pag. 733. IDEM.

Pag. 76. l. 11. ἐν τῇ ὁδών) In vet. scriptum est ὁδῇ ἐν. Ceterum in hacc verba, ἐν τῇ ὁδῇ κατέστη ἰμα, annotationem habemus a Scholiatæ, esse schema κανονετικα: sed vereor, ne in alia quaepiam verba itud ad eo fuerit annotationem. Nam sub illis verbis, ἐν τῇ ὁδῇ, agnosco quidem pleonasmum: sed quem, ut opinor, σχήμα κανονετικα vocandum non cenfuierit. STEPH. Atticorum esse ὁδῇ ἐν scribere, dicit Corinthus de Dialec. locum hunc affectus.


Pag. 77. l. 4. Θεραπείαι) Vid. Liv. III, 6. WASS.

ead. l. 5. “ὤστερ τὰ πρόβατα) Hace verba, ὁστερ τὰ πρόβατα, potius ad praecedentia, ut opinor, quam ad sequens verbum ἦθησκον feruntur: etiam apud Scholiasmam ita, ὁστερ τὰ πρόβατα ἦθησκον, habeamus ante ilud eius scholium, ὧτι τὰ πρόβατα μεταλλητικα καὶ μεταβοτικα τίς νήσου, nam vel hinc intelligimus, eum ad illa referre, ὡστερ ἄφ᾽ ἐτέρου θεραπείας ἀναμετρείμενοι: non quod tan-
quam de ovibus dici possit itidem, eterea aed etereas ana-

stimaeaei nos. Nam in proverbium propemodum abit
scabiei ovium contagio: quam tamen alloqui & porcis tri-
buit Iuvenalis Satyra II:

— dedit hanc contagio labem,
Et dabit in plures: jacet grex tolius in agris
Unius scabie cadi & porgine porci.

Sed mirum certe, si ita locutus est hic scriptor, ut dixe-
rit Stephani Varii anomimialegmen, pro quo nosa anomimia-
legmen diu us Stephani Varii, vei ius Stephani Varii. STEPH.
Sed non locutus est ita Thucydides, neque opus est his
supplementis diu, vel ius Stephani Varii; aut ensa, vel
xars ius Stephani Varii; cum Thucydides ipse dicit aip: cui-
us verba ita recite accipi possunt, qui ei ius Stephani Varii
ius Stephani Varii anomimialegmen, scilicet tuis nosis, i.e. ut
Stephanus in marg. edit. tuae secundae vertit, & quod alter
ab alterius curatione morbo oppleti, i.e. alter ex alterius cura-
tione contagionem mali haurirent. Nam nosa, vel fioras
suppleendum esse, apparat e Plutarcho in Perici. p. 311, ita
de huc re scribente: itin am a sebofamae xathyrmenous
anomimialegmen, ius Stephani Varii. Livius III, 6 in re
fimili dicit, minifteria invicer ac contagio ipsa vulgabant mor-
bo. Illa, am a sebofamae, Stephanus recite separat ab
Aunos. Non enim dicit Thucydides, eos mortuos ut oves;
fed per minifteria contagionem mali ab alios man-
faete, quemandmodum oves malo contagio vicini pecoris
laedunur, ut ait poeta. Gloss. ius sebofamae probrabant,
contagium.

ead. l. 9. Metapoioumenoi) Suidas in metapoioumenis, μα-

λισαμαι αρ. met. pro antistoioumenoi. Plato Polit. ημιαμ

beta, silikos MEGAPOIOTMENOS τεχνος. Hesych. metaskeud-

xetias, φροντις. Dion. Halicarn. Antiq. VI, 91: Πολυ

tans περι εν αυτω αντικαμβωται, επιβαλλομενοι μεν των α

in φωτος METAPOIIESAOΙ των 'ARETHS. WASS. Tangit hunc
locum Plutarch. τερι πολυφιλος in fin.

ead. l. 11. Tis oloφyreis) Sententiam Stephani de hoc
loco ex Annotationibus illius descriptur in Var. Lech. Hud-

son. Antea altero fentiebat Stephanus. Nam in Append.
ad scripta de Dial. p. 93 probarat sententiam Schoialtae.

Pag. 78. l. 1. Θεσποντα) Pollux III, 104 την δε τεθυ-

κτα. male. πονομενον pro καμηκτα haud infrequens, vid.

Hippocr. II, 48 Aphor. & Aristophanem Ep. 820. WASS.

Ece
cum, & Homericam redolens licentiam; de quo vide Fab. Paulinum p. 522.HUDS.

_ead. l. 9. Tous nóstauntes) Illud vocóstantes admissi posse haud reor. STEPH. Eft fine dubio error librariorum. Ari-
loph. Lysiftr. 269, πυρὰν νόσταντες. Lucian. de Mort. Pe-
regr. p. 560, πυρᾶν ὀμιμεγίστην νῆσας. Et sic alii: quod
Atticorum esse docet Thom. Magift. Nĩsai πυρὰν λέγου-
σιν, οὐ συναγαγεῖν, οὐδὲ συνδεῖναι. Nĩsai autem est σω-
ρέωτα. Schol. parv. Homeri ad Odyssey. 6, 321, Πῦρ τ' ἑῖ
νῆσας, exponit ξύλα σωρεῦσαι, ἐνεκεν τοῦ πῦρ τινας.

Pag. 80. l. 6. Protothaleiptorēn) Protathaleiptorēn folus
opinor Gr. πρωταθαλειπτορήν εις agnoscit Pollux VI §. 139.
Nofter alibi ςτηναθαλειπτορέν Lib. I, cap. 123. ubi v. Scho-
liaften. WASS.

_ead. l. 10. Τὸ μὲν, κρίνοντες) Ego hic arbitror esse Atti-
cisimum, non solum in illo τὸ μὲν, quod respicit ad φόβος
θεῶν, sed & in voce κρίνοντες, quae in calu nominativo
pro genitivo ponitur. Vide Fab. Paulinum p. 561. HUDS.

Pag. 81. l. 10. Ἀλλὰ λείν) Achill. Starius Observation.
c. 24, & aliī, ex hoc loco luce clarius patere putant, diplathongum or olim eodem sono pronuntiatam suiffe, quo
vocalem i. Qui aliter fentiant, & ii quidem non pauci,
eum fuae sententiae nihil obstat credunt. Videndi sunt de
hac controversia, qui ex professo de pronuntiatione lin-
guæ Graecæ scripserunt.

Pag. 82. l. 3. Κατὰ κράτος &c.) Oraculum hoc verfi-
bis Iambicis senaris pronuntiatam suiffe exiftimat Fab.
Paulinus. atque verfum integrum esse, si recte pronuntie-
tur, hoc modo:

Κατὰ κράτος ἀπερμοῦσαι νῦν ἔσοτερι.

Reliqua etiam verba facile ad verfum accommodari posse:

Αὐτὸς τε παρακαλούμενος ξυλλήμοραι
Καὶ ἀκλήπτος — — —

Hic vero nonnulla deesse fupicaretur aliquid, quae tertium
verfum absolverunt. Vid. Fab. Paulinum p. 585. HUDS.

_ead. l. 4. Καὶ αὐτὸς ἐφι ξυλλήμοραι) Thom. Magifit. in
βούλουμαι: το ὁμιλαὶ πρὸς μέληντα και ὑνετῶτα. Θεοῦ.
ἐν τῇ β', καὶ α. ε. ζ.

_ead. l. 8. Ὅ τι καὶ ἄξιον) Recte quidam Mf. & Schol.
ὅ, τι ἄξιον καὶ εἰσεῖν. WASS.

_ead. l. 11. Ἐτεύμων) Conter omnino Diodor. p. 309 d.
Infra pag. 83 l. 3 mi abeft Gr. minus clare. IDEM. Τὸ τε-
Ες 3
438 ANNOTATIONES


Pag. 83. l. 3. Ων καὶ τότε) Alios post ὄν, alios post τότε interpungere, admonet Scholiasces. Steph.  

cad. l. 7. Παραιάν γῆν) Περαιάν γῆν, & in margine πάραλοι. Roff.  


Pag. 86. l. 10. Μετέ ὁμοίων) D. Hal. p. 232, 6. Iadem.  

cad. l. 11. Ἐνέυτερον) τὸ ἐνέυτερον etiam Dionyf. Halic.
Infra μὴ ἀβεβε ὁ διόνυσος. Halic. prorsus male. & ς τρίς αὐτῶς loxo ὁς αὐτῶς. WASS.


ead. l. 13. Η' νευματι) Huc spectat Hierocles apud Sto-baeum pag. 229, 20. WASS.

Pag. 88. l. 3. Κακοτυχαῖ) Agnoficit Pollux III, 99. Κακοτυχίς Euripides. IDEM.

ead. l. 7. Ἐκπαναγμέναι) Magis rationi confentaneum est, ut dicat Pericles ἐκπαναγμένης, quam παναγμένην: nisi forte hoc simplex compositi illius accipere significatiónem dicatur. At ego memini quidem & alius compositum καταπαναγμένης in illa τοῦ ἐκπαναγμένης significatiónem legere, verum simplex παναγμένης non item. Dum autem hoc scribo, venit in mentem pag. 91 locus, in quo καταπαναγμένως ab eodem ad eodem eadem de re dici videmus. STEPH.

ead. l. 8. Καὶ ἐμὲ) Cl. Gr. καὶ ἐμὲ τε. bene. WASS.


mōν εἰς, γνῶναι τε τὰ δεόντα, καὶ ἔρμηνευει αὐτά. STEPH.

iad. l. 12. Φιλόσολος) Τὸ οὖς addit Pollux IX, 26, tan-

quam e Thucyd. ui λογοτ. Plato, Aristoph. & noster infra non semel. WASS. Ulpian. in Oration. Demosthenis de Pace pag. 41: Ποιεῖται σύστασιν τοῦ οἰκείων προσωποῦ, ἐστίν δὲ πρίτωρ ὁ Περικλῆς παρὰ Θεουκυνίδῆς ποιεῖται, ὥς κατάρος παντὸς λίμματος καὶ ἀμφοτέρων ἀμμιγορεῖ.

ibid. "Ο, τε — πολύτιτο) Dionys. Halic. l. d. ubi ἐρέ-

ζει. WASS.

Pag. 89. l. 6. Καὶ γὰρ — κακομενόν) Dionys. Halic.

159, εἴκει, inquit, ταξιμάκα, ὅς νεναιωθάν τε ἄκριβώς, καὶ ὄρμηνομένα περιττῶς, καὶ συγκεκράμενα ἰδεός. IDEM. 

Ee 4
ANNOTATIONES


... ead. l. 8. 'Αντισάλοις) Thom. Mag. h. v. ubi omittit μεγάλην. IDEM.


... Pag. 91. l. 7. Τίν προσποίησιν) In Thom. Magistro v. προσποίησιμωι, Colin. & Franq. perperam ποιήσιν.

... Pag. 92. l. 2. "Ἡ οὖ κήποιν) Alia est lectio, ἢ οὖκ ήπιοίν; quam fecutus est Valla: nifi potius ex ήπιοίν fecit ήπιοίν. Sed altera lectio multo magis mihi placet, in qua tamen non minus vacare negantem particular exfistmo. Male autem προς τεώτιν idem interpres vertit apud potentiam: cum vertendum ( meo quidem iudicio ) esset, prae hac potentia. STEPH. "Ηού οὖ pro ἐλλάδ. atque ἢ οὖ κήποιν veram esse scripturam exfistmo, ut colligi potest ex Euflathio in Homeri, II. μ. κήπος, inquit, καλλοτσιμος κήπος, καὶ κοινοὶ διάδησις τῶν ἐν κεφαλῇ τριγών. Θουκυδίδης δὲ κήποιν φαί. F. Port. HUD. "Η οὖν κήποιν Rostg. Valla vertit, Et non potius aequo atque sedato ( animo. ) Ενεκα ante αὐτῶν deeftee purat Stephanus in Append. ad Script. de Dialect. pag. 43 & 102.


... ead. l. 11. 'Ενεκα — πρόνοια) Dionys. Halic. pag. 159. IDEM. Pleraque in hac periodo reprehendit Dionyfius: il-


Pag. 94. l. 2. To γὰρ — τετάγματον) Stobaeus pag. 87. In hanc sententiam plura apud Dionem XXXVIII, pag. 84 d. Iul. Cæfar. WASS.


ead. l. 9. Ἐπεῖ — γεγενημένου) Hermogenes p. 267. qui ἐπιγερ. cum Marg. Cam. & πείρα, mendose. IDEM.


Pag. 95. l. 6. Νῦν ὑπενθῶμεν) Cl. νῦν μὴ ὑπενθῶμεν, proritus contra autōris mentem. Idem pag. 96 l. 2. male μῖσος γὰρ. IDEM.

'Ae'tov ό' akóda πρόφυν θημον βαρφιν
Νει, μακάριοι, εστοι εστά αλλατριαν.
'Αλλ' ὀμοιοι, κράσοις γυμνοι οπικτιρμών θενον. IDEM.

ead. l. 12. 'Επ' αὐτον ὄργην) Thucydides πάεπε ἐπὶ cum
acaccusativo pro κατὰ πονί: ob quam causam, & quia
etiam alii scriptores Attici ita loquuntur, Henr. Stephanus
Annep. ad Script. de Dial. pag. 123, hoc Atticum
genius loquendi effic putat.

Pag. 97. l. 2. 'Ο μὲν πέννοι) In meo vet. exempl. scrip-
tum eft ὁ μὲν δήμος. Ac mihi ncfio quid suspicionis ob-
litur, aliquem illo πέννοι hoc δήμος exponere voluiisse: nifi
forte adverfus hanc lectionem obii ciitut potefit, δήμοος
appellationem ultra πέννοιαν extendi. STEPH. Gr. Cl. Ste-
phanus. 1. Marg. Camerar. δήμος, redde. πέννοι & δυνατοι
non opponuntur, δήμος & δυνατοι pertene. Nec δήμος
tantum civis, fed & vulgus: ita Glofsae vett. Sic apud Ho-
merum δήμον & ἐξέχον ἄνδρα: apud nofrum, δήμος καὶ
ei ὀλύγοι. & τὰς ἁρχὰς καὶ τὸν δήμον, V, 28. Magistri
etiam δήμον ἐντεά exponunt ἑνὸ τῶν πολλῶν. Xenophon
Cyrop. στέγαι, δ ἐι καὶ ἡμῶν αὐτοῖς, nempe dubius,
ἀλλὰ ὧ τῶν δήμων τῶν στρατιωτῶν, non item gregarius.
Vulgus apud Sallustium Κ nobiles & nobiles includit: fed fine gra-
tia, fine auctoritate, addo etiam fine re familiarit. WASS.
Locus Homeris est IIiad. β, 188: ὁν τινα μὲν μασθία καὶ
ἐξέχον ἄνδρα κικεῖν; & 198: ὁν δ' αὖ δήμον τ' ἄνδρα
Aiac. 1090 ἄνδρα δημάτων opponit τοὶ ἀφετοβῇ, impe-

ead. l. 8. 'Εντιει ὑστογειον) 'Ογδὸν κυκτα ταυλοτοί, inquit
Diodor. pag. 310 b. vid. Aristoph. Acharn. 32. Αὐτὸν non
profuisse male omittit Ar. Infra lin. 9 Gr. δ ψύχος, quomo-
do Philo & Herodotus. WASS. Refspicit ad hunc locum
Aristides Tom. III., pag. 401.

ead. l. 11. 'Αμβλυκτέρει) Confer Plutarch. Pericl. p. 171.
Periclem μεγαλοπρεποῦσα σεμιν vocat Plato p. 425. filios
non laudat. IDEM.

ead. l. 12. "Οσον τε γὰρ — δ ἐς Σικελίαν πλοῦς ) Haece
Thucydidde descriptis Aristides Tom. III., p. 200. Con-
429. Isocrates 270. Adi Platonem p. 351. IDEM.

Pag. 98. l. 1. Ασφαλῶς) Ariftid. δι' ἀσφαλῶς. & πρὸ ἐπ' ἐκεῖνον, ἐπ' αὐτοῦ. IDEM. Mox etiam ἐπειδῆ δὲ ὦ τ'.
IN LIBRUM II.

Huc spectat Libanius Orat. parentali in Iulianum Imp. pag. 363. 'Epi ταῖον Aristides: sed male omittit ἡ post αὐτοῦ. WASS.

cad. l. 11. Καῦκος — ἐπολειτευσαν) Thom. Mag. in po-

mitiueiæ. Sed virtùs in editis εσται pro ἐσ τη.

cad. l. 12. Ίδιώται) Suidas h. v. Ίδιώται, ἀντί τοῦ το-

λίται, cives. Sic & Hefychius, qui etiam addit ὑπλίται, ἀνείπιον: vid. Aristophan. WASS.

Pag. 99. l. 2. 'Ἀδιαφότατος) Plutarch. Pericl. 161, ubi

legerim προσφέροντα σωτηρία. Sallust. Invitus adversum δι-

νίτων. Pro το διαφανον Th. Mag. h. v. δὲ διαφ. IDEM.

cad. l. 3. Οὐκ ἠγαθοὶ μᾶλλον) Aristid. Tom. III, p. 442. ID.

cad. l. 5. 'Ἐχον — ἀντανείν) Thom. Magist. in ὄξιo. 

Vid. Demosth. contra Aristlogiton, pag. 458. IDEM. Tho-

mas quoque omittit τι.

cad. l. 6. Πρὸς ὑργῳ τι) Omittunt τι Aristidis exempla-

ria, mendose. IDEM. Variant apud eum etiam alia nonnul-

la. sìc aliquoties pro ἐς. p. 98 l. 14 αἰτίων δὲ ὡς, & χρι-

μάτων δὲ, quod & Thomas habet. lin. 5 πρὸς ὑδέων λέ-

γιν. lin. 9 ἐγνεοτο, & ἔργῳ δ᾿ ὑπε. lin. 10 c ὅ ὑπερήπι 

ἰοτο μᾶλλον αὐτοῖ.

cad. l. 9. Λόγῳ — ὑργῳ) Plutarch. Moral. 802. In Ari-

stide ed. Canterb. p. 202 est ὑπερεία, quod, ob hiatum, 

non improbo. verum paulo supra, κατετλωτε. Nofter 

vero alter. Mox lin. 13 καὶ omittit etiam Aristides. WASS.

ὁγῷ & ὑργῳ, item λόγῳ & ἀληθείᾳ, opponuntur apud 

Graecos, ut ap. Latinos verbo & re. vid. Malapf. ad Ci-

ceron. III ad Attic. 12; Waff. ad Sallust. Iug. XIV.

cad. l. 12. Ὀρεγίγραι) Ὀρεγίγραιos Rost; 

Pag. 101. l. 4. Τοσοῦτον — σολεύμο) Aristides III, pag; 

202. WASS.

cad. l. 6. Αὐτῶν) Gr. αὐτῶ τὸ τ. Cum editis Aristides: 

utraque vox fine sententiae dispendio abesse potest. Tāv 

etiam apud Aristid. deest. IDEM.

Pag. 102. l. 3. Καὶ Ἀργεῖος ἰδία, Πόλις) Distinctio-

nus notam post ἰδία delendam cenfeo. Verum utrum Πό-

λις an Πόλις verior sit scriptura, statuer e non auffin. 

Πόλις τὸν Ἀργεῖον, qui Syracusis regnavit, memorat 

Athenaeus, l. 1., pag. 31; atque etiam Πόλις ὃ Aθηναῖος 

apud eundem occurrit l. 2., p. 477. HUDS. Πόλις & Πό-

λις, proprium, etiam apud alios permutantur. Vid. inter-

pretes Polluc. VI, 15, & Aeliani XII, V. H. 31. Sic qui

Pag. 103. l. 5. "Æmellev — περ. Th. Magifter. WASS. Thomas annotat, περαιομαι dicendum, quamvis Thucy- dides περαιο dicat. Apud eum pro ës ex hoc loco legen- dum est ë.

ead. l. 13. 'Απεκτεινων πάντως ) Confer omnino Hero- dotum VII, 137. IDEM.


Pag. 105. l. 7. Γλώσσων ) Cl. perperam γλώττων. IDEM. 
ed. l. 12. Καὶ προσεκλεισμόντο ) Si participium vel hoc, vel illud ponatur, nullum copula καὶ locum habebit. Nec vero ea, quam poft γφ. habes (ubi scriptum est γφ. καὶ ) ad participium pertinet, sed ad illud γφ. id est, haeque scriptura exstat. STEPH. Loquitur de varia lectione, quae adscripta est margini ed. 2. Steph. & Wech.

Pag. 106. l. 5. Στρατειων ) Ita Cl. Gr. recte. WASS. qui sic edi voluit.

ead. l. 7. Βαρβάρων ) Chaonas barbarosuisse, ex h. l. & cap. 80 infr. hoc lib. item e Scymno Chio ostendit Pal- mer. II Graec. Ant. 2, p. 231.

IN LIBRUM II. 445


Pag. 107. l. 4. Βλάπτειν τὸν πλευρὰν) Plautus Mil. Ιουρά τε non nocitum esse neminem. pro ισιδιεῖς fortae reponen- dum ισιδιεῖς. IDEM. Nomen ducis, quem memorat Thucy- dies, Μελισσανδρος an Μελισσανδρος fuerit, non facile dīcu eft. Μελισσανδρον Milestium, scriptorem Homero ve- tustiorem, memorat Aelian. XI, V. H. 2.


ead. l. 15. Καὶ τίνος άλλις) Καὶ τοὺς τίνος άλλιλον ισινδω- σαντο legit Suidas, locum hunc citans: qui etiam άλλιλον pro ισινδωσι poftitum dicit. HUDS. Eft apud Suidam in άλ- λιλον, ubi Kufterus verba haec Thucydides vertit, & quid- dam fui ipfiorum periculum fecerunt. Debuerat audire Portum.

Pag. 108. l. 6. Διηξίωσα τάλαντα) Χίλια Cod. Ar. & C. Sed Diodor. Sic. XII, 310 scribit, ante difceffum Agno- nis a Potidæa, de quo eft fupr. cap. 58, plus mille tali- ta in eam obfudionem expenfa fuiiffe. Dedirio autem demum aliquot poft menfibus fæcta eft, quibus fumtum augeri ne- cefse fuit.

ead. l. 11. 'Εσ τε τὴν Χαλκίδ.) Bene quidam Mf. ἦτι τὴν Χαλκί. WASS.

Pag. 109. l. 4. Τοῦ δ' ισινδωμένου Τέρεως) Lectioni mar- gini adscriptae alli innumeri, qui eandem ματάβασιν hab- bent, loci opponi poftificant. STEPH. "Ετος Cl. & Gr. mi- nus eleganter, & contra huius morem. Ceterum haec ad finem utique cap. 74 ob perficuitatem laudat Dionys. Ha- lic. p. 153, qui & Τέρεως legit. WASS.

ead. l. 11. οὔτε ήρώων) Dion. Halic. οὔτε ήρωων, uti apud Demothenem. Nofter Herodotum fequi videtur, apud quem οὔτε Ελλήνων, οὔτε ήρώωτα invenimus. Lucianus de
IN LIBRUM II. 447


rislime peccat Herodotus in emendatissima Gronovii editi-

tone, ibique semper, ut mihi quidem videtur, librariorum in-
curia. Semel ille IV, 59, τουτ' ὑὗτος ἐχει; II, 37, ὑπὲ ὑ. II, 43, ὑπὲ ὑς, & III, 1. etiam ἀφ' ὑ ὑ II, 44. at alibi recte & faepius ἀπ' ὑ, & ἀπ' ἰπτεου. Areteus hac in parte corruptissimus est. ὑπὲ ὑὑοστα passim: ἀφ' ἐτέρων; καὶ ἐφ' ὑ, ὑπὲ ἐλκεσι: ἀφ' ἐγερτε: ἀφ' ἐλκεσ: ἐφ' ἐμε-


dueta sunt a nobis, non tam ob Thucydidem, quam fa-
cros utriusque Testamenti scriptores, in quibus variant etiam venerandae antiquitatis exempla. En tibi lector pau-


-caption scribitur ἐκβαντα. Multa huissunt noti generis apud Thu-
cydidem mihi admodum suspecta, sed Codices parum in-
vant. Iedem. De concursu vocalium addes, quae Hudfonus ad III, 2 annotat e Camerario, qui ad locum Cic-

eronis in Orator. cap. 44 respecit. Et Stephanum in Notis Hudfoni ad h. l.

Pag. 112. l. 7. Ἀρασίν — προθομίας) Herodoti verba de Platæensibus respecit. vid. VIII, 1. Οἱ πατερεσ οἱ Ca-

mer. quomodo & alibi auctor. neglexit Dion. Hal. WASS.

ead. l. 7. Τοὺς ὅρκιους) Formula iuramentii, quo se mu-
tuo obstrinxerunt foederati, exflet apud Lycurgum Orat. 
adv. Leocrates, pag. 149 Hanov. Confer Plutarchum in 
Militiade. Iedem.
Ae. l. 15. H. dtrpyr) Nomini Plutonis non præfigitur 
trpyr in veteri libro: quae tamen lector magis Graecae 
inguae confuetudinem servare videatur: sic ante δ 'Αρχι- 
S是对, magis quam 'ΑρχιS是对. STEPH.

Pag. 111. l. 11. 'Αρεσκει) Veram lectionem esse puto 
hanc, καὶ τὰδε ὑμῖν ἀρέσκει: (id est, καὶ τὰδε ἐστὶν ὑ 
μῖν ἀρέσκει) etiam si alteram Valla sequatur. STEPH.

Pag. 112. l. 3. Peri τῇ &c.) Peri τάξη τῇ πόλει Dio- 
nyfius Halicarn. & melius. WASS.

Pag. 113. l. 2. Μέγαρα δ' τοῦτο) Tοῦτον quoque Dio-
yf. reeci. τοῦτο præcesserat. IDEM.

Pag. 114. l. 3. Ἀδύνατα) Sic etiam Dion. Hal. & su-
pra ei δ'ει, quomodo legendum. IDEM.

Pag. 115. l. 1. 'Επιθείας) Suidas h. v. tuv. ἐπιθεία-
νυς pro τοσκῶτα, hinc emendandum. Explicat τὸ ξῖνον σιω-


ANNOTATIONES


ead. l. 12. 'Εσπόρων) Cf. Iosephum B. Lud. V, 6. IDEM.


Pag. 117. l. 2. Τούτο μὲν εντέσχον) Fortale τοῦτο μὲν εντέσχον scribendum rectius effett. STEPH.

ead. l. 10. "Ενθεν δε και ἐνθεν αυτοῦ) A Gr. abest αυτοῦ, sed perperam. Herodot. IV, 71, ἐνθεν και ἐνθεν του νεκρου. WASS.


ead. l. 11. 'Εγκαρσιος) Marg. Cl. Al. εγκαρσιος, utroque modo autores; sed hoc melius. Nofter VII, 99 εγκαρσιον τείχος ἁγιντες. Qua forma Latini transversius etiam
IN LIBRUM II. 451

scripta dicunt. vid. Sallust. Lug. 9. neque aliter πάγιον & παγεύμενον Hippocrates V, p. 167. WASS.

cad. l. 13. ἵμην) Exstāt & alia lectio ἰμη, eademque scripturae diversitas alibi etiam occurrit, & quidem non procul pag. videlicet 128. sed ἰμη utroboque libenter retinuerim. ΣΤΕΡΗ.

Pag. 119. l. 6. "Ἀνευ δασάνος καὶ τολ.) Hic ποληρκία ponitur εἰδίκως pro ea specie ποληρκίας, quae mora & temporis traætu peragitur: nam & alia species est, qua per vim (adhibinis scilicet machinis & tormentis) urbem brevem expugnatur. Observanda est etiam figura ἐν ἰδία ἰδίων in hisce verbis: nam ἀνευ δασάνος καὶ ποληρκίας dicit, pro ἀνευ τῆς δασάνος τῆς τολ. sc. fine iis sumtibus, qui necessario facienda essent ad diuturnam obdictionem. Vid. II. Cafauboni Comment. in Polyb. p. 176. HUDS.


cad. l. 14. Τριφείσα ὑπ' ἀνέμων) De silvis ita inflam-
matis est apud Scaligerum ad Severi Aenam v. 362.
Pag. 120. l. 14. 'Aρχτωφευ') De Arcistro vide Scaligerum ad Manilium. HUDS.


Pag. 123. l. 7. 'Αποχαρωσί) Scholiafes videri possit legitæ ύποχαρωσί, (quod magis proprie, quam ἀποχωρούσι, dicitur de is, qui paulatim le subducunt, antequam fugam arripiant) nisi haberemus ἕνεδίδοσαν, quod fatis apte illo exponi videtur. STEPH.

Pag. 124. l. 10. Εὐμίθοδειν) Legitur etiam ἤμιθοδεῖν: sed illud compositum ξυμβοδεῖν in aliis quoque locis exstant.
& quidem pagina etiam 227, & pag. 129. & ξυμβολικιον leges pag. 130. STEPH. Bononiensis Roust.


ead. l. 15. Νεώρηκα ότι άντα) Particula ότι indicat, munus navarchi apud Lacedaemonios certo temporis spatfo circumscriptum fuisse. Ex Emmii Repub. Lacon. in fin. intelligi potefle, efl, qui ei annum praefinant, de quo parum confare idem dicit. Si Dodweli rationes sequimur, Cnemus plus quam annum in hoc imperio fuit. Nam quae supra cap. 66 Cnemo navarcho gefta scribit Thucydides, confert in Maium Iulianum exeuntem anni secundi huius belli; quae autem deinde cap. 90 — 93, in Octobrem Iulianum anni tertii. Et Diodor. Sicul. XII, 311 etiam poft hoc tempus, cum gefta funt ea, quae Thucyd. c. 93 & sq. exponeit, Cnemum navarchum Lacedaemoniorum vocat.


Pag. 126. l. 1. 'Ερι' άτνιοι) Ita & in meo veteri. quid fi tamen άττιοι coniuncte Thucydidem scripifsi dicas
mus? STEPH.

ead. l. 3. Θεσπροτοι άδασιλευτοι) Thesperi secundum Homerum (qui Odysseé, i, v. 115, Phidonis eorum regis meminit) regio parebant dominarui, fed vel poftera (ni fallitur Thucyd. ) reges fuos abdicaverunt, vel eorum pars fuit quondam fine rege. verum utrum verba Thucydidis de univerfa gente, an de quadam eius parte intelligenda sint, non liuer. Palmer. in Graec. antiqu. p. 261. HUDS.


ead. l. 5. Θασύνο) Θασύνο malit Palmerius. Θάρση quidam memoratur a Diodoro Siculo l. 5, p. 139. HUDS. Palmer. II Graec. Ant. 8 rationem emendationis ilue hanc
Pag. 127. p. 3. Κυτά τὸ τῶν γυνὶ) Tūn abeet Cl. Gr. & al. non bene. Woss. 
cad. l. 7. Επεμποτος κοινεύωτες) Altera locatio εκέλευον
IN LIBRUM II.  455


cad. l. 8. Καὶ αὐτοβεσι) Empahas hic habet copula καὶ antec αὐτοβεσι ex veteri libro adiecta, ut eum usum habeat, qui particulae vel a Latinis daretur, ita haec interpretantibus, Urbem sc vel ipsa clamore expugnaturas sperabant. Quae tamen particula minus locum habebit, si αὐτοβεσι reddatur primo statim clamore, ut reddere quidam malum. STEPH. Αὐτοβεσι Attici pro παραχρήμα, Moeris. Ita fere Hesychius. Suidas pro κατακράτοις apud Theopompon esse dicit. WASS. Authore Etymol. M. & alii Grammatici tradunt, Thucydidem hoc vocabulum ufurpare de rebus, quae in bello primo statim clamore, id est, primo impetu, perficuuntur. Et sic praeter Thucydidem etiam alii. Itaque si qui fine respectu ad bellum αὐτοβεσι pro παραχρήμα dicunt, hi non prima, five propria significatione eo utuntur.


ead. l. 10. Εὐμέθεδενχάναι) Εὐμέθεδενχάναι. Roffg. 


ead. l. 7. Παραγιγνόμενοι) Non puto recipienda, quod est in Gr. & Dan. παραγιγνόμενοι. Nam non respicit ad praecedens ναυς, sed ad eos, qui in illis erant. Sic mox cap. feq. εὑρέθη καρπόν ὑποχάρεων αὐτῶν; cum praecebat ναυς, & τηλω. Et cap. 31, praecedente νικη, fequitur αὐ-τεος, pro quo nonnulli libri ibi quoque perperam habent αὐτάς. Plura huius generis annotavit Stephanus in Appendice ad Script. de Dialecct. pag. 131 & seqq.

ead. l. 9. 'Εν Χρη') Eusfathan. citat έν χρη παραπτιήτως
ANNO TATIONES

458

458

ANNO TATIONES

vēs vās, & exponit πλως ēn χρῶ δ γῆς εὔγυς. p. 1450:
ζειρταί δὲ, inquit Suidas, v. ēn χρῶ, ἀπὸ τῆς κουρᾶς τῆς
άχρη τοῦ χρῶτως γυμνεῖνις. idem fonat ἐγκυτὶ apud Cal-
limach. & Agathiam post Herodotum. Hoc tonfurae ge-


neus σκάφεων alcube vocat Schol. Aristoph. Figurate us
Sophocles Aiace 801, & Anthol. ēv ΧΡΟΠ ΚΕΙΠΑΜΕΝΑ ΕΛ-
lās. Syn. Epíst. IV, 0, ὡς ζγν, ὠ ἐN ΧΡΩ γενέδων τοῦ
κυνόνων. Plaut. ad cuim tondit, Virg. Alliius ad vivum per-

dede, & Radit iter, huc spēciantes dixerunt. WASS.

Pag. 133. l. 2. Ἐκπνεύσωι] Manere non potest haec scrip-
tura, Ἐκπνεύσωι: sed vel particula ēv huic aoristo est ad-
icienda, vel mutanda est in futurum Ἐκπνεύσωι: (sicut &
Vallam vertitse vides, τάτυριτα εἰνα νεαν) sed simu-
ciam particula καὶ ante οὐδένα ponenda fuerit. Sed ecces,
aliquid quiddam mihi ad emendationem huius loci in men-
tem venit: ut nimirum scribamus Ἐκπνεύσωι, & dicatur
Ἐκπνεύσωι τό πνεύμα, pro eo, quod dici consuevit, Ἐκ-
pνεύσωι τοῦ ἀνέμου. utramcunque autem scripturam eli-
gas, aperit parenthesis notis verba illa includuntur, ὅση
ἀναμένων τε περίεστει, καὶ εἰςδε γῆγεςδαι ἐτὶ τῆς ἔως.
Steph. Huds. Coniecturam, quam sibi in mentem veni-


fe dicit Stephanus, multis annis ante scriptas ab eo Anno-
tationes in Thucydidem prospetatur Gul. Canterus No-


var. Lection. VII. 15. Habeo exemplar Novarum Lection-
num Canteri ex dir. Oporini A. 1566, ab ipso Cantero,


ut choreographum eius teftatur, Scaliger dono datum, in
cuius oris Scaliger, cum alia multa annotavit, tum ad
hunc locum adscripsit, μιθί videmur melius.εἰτ' εἰ Ἐκπνεύσωι.


Duker. Eit' Ἐκπνεύσωι. Reisk. probante Heilmano.
cad. l. 9. Προεσπιττε) Rem pulchre depinxit Aeschylus
Agam. 659:


Ἐνυκόμοισαν γὰρ, ὄντες ἐξεύπετοι τὸ πτεριν,
Παῦ καὶ Σάλασσα, καὶ τὰ πιστ' ἐδείξατιν,
Ναις γὰρ πρὸς ἀλλήλη Ὀρημίαι πνευ
Ἡρείον οί δὲ ΚΕΡΟΤΠΟΤΜΕΝΑΙ βίος
Χειμῶν, τουσ σὺν ζαλί τ' ὑμμυρκύτων
"Ωχούτ' ὄφοντει, ποιμένας κακοῦ ΣΠΡΟΒΙΩ.
"Ορίον οίδεν πελάγος Ἀοήναον νεκροῖς
"Ανδρον Ἀρχίων, ναυτικοῖς τ' ἑρείπιον.


De naturatum conviciis vid. Horat. Sat. V. Euripides Hec.
"Ἐν γὰρ μισίω στρατεύματι Ἀκόλαστος ὁχλος, ναυτικὴ τ'
ἈΝΑΡΧΙΑ Κρέοσον νυφὸς. WASS.
IN LIBRUM II.

Pag. 134. l. 1. Tis nuptas — anaephrav) Suidas in κλα-

υνίαι legit κλαυδον contra Mfl. confer Diodor. p. 311 c.

Verbum usercontent Gr. non male. IDEM. De καλλυνθαίσ
eorumque munere in navibus Scheffer. de Milit. Naval.

IV, 7, & interpretes Polluc. I, 96.

ead. l. 8. Δύμουν) Vid. omnino Berkelium ad Stephan.

Dymae Livius. Antimachus Dymaeam a fluvio Caucenicem
vocat. Supra nopter τῆς Ἀχαιάς addidit ad differentiam
Dymarum in Sparta. v. Helychium, & in Thracia. Pa-

lea olim, inquit Paufanias, dicta est. Quaedam ad histo-

rium eius subministrabunt Diodorus XIX, p. 707, & Plu-
tarchus in Pompeio p. 633. Status Theb. IV, 124, avie
Dyme Miltit opes. Ibi pro, Qui ripas Lyricae, rete
Gronovius Lyric. Mfl. B. Pub. Cantab. & Arondel. Ly-

rice, & Lirio, v. Steph. in Λύμησιν. WASS.

ead. l. 10. Μολύκρειν) Euphorion Μολυκρίων scribit:

Steph. ab editis stat. Vid. noitrum III, 102. Μολυκρίων.
Molycria Plin. IV, 11. confer Ptolemaæum III, 15. hos
sequitur Steph. Sed Berkelium contra libros scripturam im-
ibid. & cap. de quo etiam Holften. ad Steph.

ead. l. 12. Ἀδ ναύν ἀναβήνες) Solestant veteres post
viatoriam navibus partam, naves Deo, qui favisse vide-
barur, dicare, & Neptuno plerumque. Sic paulo infra de
Peloponnesio dicitur, quod ἄντερ ἑλάβας ναῦν ἀνέβεσαν ἐκ
τοῦ Πει. Plura hac de re vide apud Schefferum de Militia
navali i. 4, c. 2, p. 273. HUDS.

Pag. 135. l. 9. Ο παραλόγος) Vide Stephani Append.
ad Script. al. de Dial. Att. p. 157. IDEM. Suidas h. v. &
exempla adducit ex Procopio. Vid. I, 78. Ita Philo, Plu-

Pag. 136. l. 12. Κυδώνιατων) Ptolemaeus Κυδώνιας, men-
dote. In Orpheo Κυδώνιας, vid. Herodot. III, 59. Cydo-
IV, 1492. Sch. Theocr. Eid. 2, 12. nunc Canez. Tourne-
fort vol. I, pag. 23. WASS. De Polichina Steph. de urb.
ibique Holften.

Pag. 137. l. 3. Περὶ τῶν Χρυτῶν) Articulum non agno-
scunt Mfl. & abesse deber. IDEM. De Panormo vid. Pau-
san. Achaic. c. 22. De Rhio Molycrico, quod & Antir-
460 ANNOTATIONES


ead. l. 11. Καὶ μὴ) Hic, ut aliis plerisque locis, falle- tur, qui negativam particulam cum magis vicina voce iungendam putant: id est, particulam μὴ cum participio προβαλλομένου iungere, non cum verbo γενέσθαι, volet. Post illam igitur interpungendum fuerit. Ad Vallaæ autem interpretationem quod attinet, ea illum neque hoc animadvertisse, neque alioqui eum generi loci affectum esse, ostendit. STEPH.


Pag. 141. l. 4. Τιμησοῦνται) Pro τιμηθοῦσιν dictum annotat Scholaiftes. Sic. I, 142, τῷ τῶν χρυμάτων στϊκες
IN LIBRUM II. 461

I N L I B R U M I I . 461


Pag. 143. l. 10. Ἀντίσταλοι — οἱ πλείους — ἐπέρχονται) i. e. ἀντίσταλον ἔπερχεται, πλείους ἔστι. HEILM.


ibid. Πλεύσομαι) Ex M. r. reponendum videtur καὶ ἐπ- πλεύσομαι ἰ. i. auctor passim. favenet etiam ceteri. WASS. Et sic in margine scripserat, inducito τῷ πλεύσομαι, quod in contextu erat.


Pag. 145. l. 3. Ὡστε τὰ πολλά) In priori etiam editio- ne huic voci ὡστε notam afterici approfueram: sed mihi tandem huius loci emendationem conieciuta videor affectu- cutus. Nam si pro ὡστε scribatur ὡ ἐς τε, belle procedet structura, senefulque manifestus erit. Cum tamen magis uti- tata fermonis forma haec futura effici, ὡ ἐς τα τὰ πολλά τῶν πολεµικῶν εξεµφέρει, καὶ ἐς ναυμαχίαν οὐχ ἵκιστα.
maluit, mutata (more suo) constructione, dicere neque manu, cval, iuxta. STEPH.

ead. l. 9. (Hsopmeov — eum) Stobacu s. p. 97, qui agnoscit tvos. AristoJphanes "Itt. "De evu vni cval, autum ev tv prof-boxyj Deeivn euripises. Arel/us Fuflus apud Sene-

Pag. 147. l. 8. 'Ezévenaeu) Suidas h. v. tds de ákllas nus. addit de suo nus, & sequentia ita legit, épistat. t. t. t. éwh, kai polllous ápékteinav, ouoi mi th. á. cete-ris omñas perperam. Phavorin. haec tantum habet, kai polllous ápékteinav, ouoi mi ézw. aut. WASS.


Pag. 148. l. 2. Tivn episttrófyn) In eodem (ver. lib.) yapostrofuy legimus: fed cur hic potius episttrofyn in ýpto-strofyn, quam in loco, qui parvo praecedit intervallo, mutaremus? praefertim vero, cum ibi quoque ès tivn éw-\r
chorían kexquy videamus. STEPH.

ead. l. 5. (Apolllóyn) Ita legendum censet Suidas h. v. in penult. atque ita Aristeofes in Opuc. p. 108. WASS. Suidas praetera tribus alius locis inculcat, temer scribendum esse 'Apolllóyn, pro templo Apollinis, item Æoideóny, Æionv, Démáv, & aliad huius generis. Vid. eum in 'Athényn, Démáv, & Æoideóny, ubi tamen contra, quam in superioribus tradiderat, Æoideóny per diphthongum scribi dicit. Pluribus de his agit Eustathius in Homer. Od. 2, 156. ubi haec quoque leguntur: omeiowegi de oti pollya periektuia difforouiat para tois pollyoíes· ev kai to rithen 'Apolllóyn, diá tov·, kata tis, yas de diá diebýrou, kata to 'Iráu, kai ètérus de,
I N L I B R U M I I . 4 6 3

᾽Απολλωνίου, ὡς Ἰσείου. Add. Kuhn. ad Paulian. Corinth. cap. XXVI.

[Paragraphs of Latin text...]


Pag. 150. l. 2. Ἡ σεῆ τὴν ὀλκάδα κατέδυ ) Ita etiam liber Camerarii, qui addid, hanc scripturam veram puto.

cad. l. 4. ἔσφαζεν ] Pollux VI, 192 annotat, Thucy- didem dixisse ἐσφαζεν. Dubitat Jungermann. an in Pollu- ce legendum sit ex hoc loco ἔσφαζεν. Si nusquam alibi Thucydidès dixit ἔσφαζεν, non est dubitandum.

cad. l. 10. Τῆς τροπῆς ὡς ] Scholiaftes ante τῆς τροπῆς
fubaudit ὑπέρ. Potest vero fubaudiri & ἐνεκα. Nifi forte dicendum est, hunc genitivum iungi posse cum τροπεῖαν. Ceterum de hoc quoque monere idem Scholiafes debuit, haec verba, τοὺς τροπεῖας, ὥς πρὸς τὴν γὰρ ναιν τὸν διεφεραν, non aliter esse accipienda, quam si dictum est, τοὺς τρο-πεῖας τὸν νεῶν, ὥς πρὸς τὴν γὰρ διεφεραν. STEPH. Eadem scribit Steph. in Append. ad Script. de Dialect. p. 93, & addit, hoc structurae orationis genus valde κανονετρεῖς esse, sed quo est κανονετρεπέτερεν, eo magis Thucydideum videri fortasse debere.

ead. l. 11. 'Aνέβεσαν) Huc spectare videtur Aristophanes Equit. 559. WASS.

ead. l. 14. Ἐς τὸν κόλπον) Cl. Gr. omittunt τὸν. nec immerso. IDEM.


Pag. 152. l. 4. Ωὐθεία) Ωὔθε μία, & mox Ωὔθε μίας Mf. C. bene. IDEM.


Pag. 153. l. 9. ὅσονοικ ἐπιστείν) Non absimile vero est; Thucydidem μέλαιν ἐπιστείν scripsit: pro quo μέλαιν mendoce apud Scholiafes scribiri existimò μέλάνιν. Sed hic tamen non tanquam hoc μέλαιν legerit, sed tanquam fubaudiri debet, eius mentionem facit. STEPH.


ead. l. 13. Σιτάλκυς) Diodor. 312 b. supra, pro κλείσει Gr. Cl. κλίσει. At aliter passim nofier. IDEM.

Pag. 156. l. 2. Αἰμοῦ) Αἰμος Steph. & Callimachus. at Cl. Gr. Αἰμος, quomodo Geographi antiqui, Herodotus IV, 49, Theocritus Id. VII, 76, Diodorus, Eustathius & Apollodorus. IDEM.

ead. l. 4. Τοὺς ὑπερβάντι Αἰμον Γέτας) Stephanus prae-ter ea, quae ex illius annotatione excerptis Hudfonus, scri-
I N L I B R U M II. 465

bit, vix mentione dignam videri alteram lectionem τος ὑπερβάντας Αἰμων Γένατα. Participium, quod deesē putar, potest esse άντε, aut alium huiusmodi.

ead. l. 8. "Ὄμοροι — ὀμόσκενοι" Laudat Pollux X, 14; ubi similem locum annotant e Lib. III, cap. 95. ἰπποτομήστως esse confat & ex Ovidio. vid. III Trift. 10, 34; V, 7, 14, & aliibi.

ead. l. 10. Μαχαιρεφόρων) Idem de Sarmatis & Getis, vicinis Tomitanae regioni, scribit Ovid. V Trift. 7, 19: Dextera non fegnis fixo dare vulnera cultro, Quem vinculum lateri barbarus omnis habet.

ead. l. 13. Αξιός) Stephano Ναιροι. hinc emenda. Wass. Si Stephani Ethnica secundum ferial elementorum, quod docti putant, composita sunt, non potest locus ille emendari et vulgata lectione Thucydidis: nam non debet vox, cuius primae literae sunt Ας, inter eas ponis, quorum principium est Ας. Ordini literarum, qui est in Stephano, melius conveniret scriptura pleorumque Mss. Thucydidis Ναιροι.


Thucydid. Vol. II.


ead. l. 12. Αυτός περίταλεον εστιν η γυνι Nifi Scholiaften hanc agnofer e lectionem videremus, dum pereirtex exponit Συματη περίστατον Συματωτάτων, ftufpectum locum habere- mus, quafi potius fcriptum a Thucydie effet, ταυτη πε- ρίταλεον εστι τη γυνι. STEPH. Cur paulo post intemps Latini, Vallam fecutus, υπον ώπογυγων voluerit vertere na- vem rotundam, non fcio. Graeci quidem multis navibus no- men impoffuerunt a forma, de quo Salmf. Obfervat. ad Ius Attic. & Rom. pag. 658. Sed non credo, fcriptores La-
innos eas, quas Graeci στριγγυλας vocant, rotundas dice-re. Eft autem in ea re sequendus usus veterum, qui has onerarias appellare maluerunt. Ευτερικὴν hic recē exponit
Scheffer. IV de Re Nav. I.

ead. l. 13 & 15. Τα ξυπνιμοτατα δι-
visim rectius Ar. C. Gr. Caff. WASS.

Pag. 158. l. 1. Εὔξενος) Sic locutas Herodorus I., & ali-
bi. Sic σθως ἡμέρας , & τεσσάρων ἡμ. καὶ νυκτῶν , &
στάδια ρτ. σεξ, & σθως πραγματιδεις apud Scylacem,
quae formulae scriptoris iiiiis novitatem facile demon-
strant; semper fere 

Thucydideo more nuncuam loc-
cutus eff. Post Olympia. 114, Per Iul. 4396 stadia adhibet
Dicaearchus, & locorum intervalla per dierum & noctium
iter designat. Hinc ad Oropum ὅγεν ἀνευθέρα μεδιζουτι σχε-
θων ἡμέρας. Haud ita Scymnus Chius circa A. M. 3938:
Verum, qui antiquos, maxime Homerum, imitatur, Dio-
nysium excipliamus, Perieg. V, 985: Τότον ἀπευθέν ἰῶν,
οὐδο ἐδοκομον ἡμαι ὧδεως ἱδημος και κραιτος ἄπη ἁνώ-
κειν ἐδιτος. Exiguum temporalis intervalium ita effert Hip-
pocrates § IV, p. 5: ἐπισχετω ὧν ἦκα στάδια διελθειν.
Wass. De Scylacis ratione dimetiendi intervalla navigationem,
quam hic tangan cl. Waff. add. Dodwell. in Dif-
ferrat. de Peripli Scylacis aetate § 13. Quod ibid. § 17 ob-
servat Dodwellus, στως Scylaci effe 

σπατιον navigationis inter urbes in ora maritima sitas, ὅγεν autem 

σπατιον inter eadem terra euntibus, in eo potuit Scylax fecutus
ffe 

auctorem Thucydicem h. l.

ead. l. 8. Τετρακοσιων) Diodor. στεῖον χελών p. 312 c;
qui corrigendus. WASS.

ead. l. 11. Λευξ.) Suidas h. v. hinc sua mutuatur est. vid;
Pollucem VII, 51. IDEM.

Pag. 160. l. 11. Δέκπενων) Vid. Berkellium ad Steph. ve-
ram loci scripturam firmat Epigr. ined. apud Holff. & Zo-
Simus p. 39, 109. Apud Suidam male scribitur Δέκπερα. Id.

ead. l. 14. Τῶν αὐτονῆμων — ἡκολιθοῦν) Citat Suidas &

απαράκλητοι expl. αὐτόμαιτοι. Confer de numero copiarum
Diodor. p. 312 c. IDEM.

Pag. 161. l. 3. Τριτημορίων) Pollux IX, 66: Τριτημορίων
ὅτου μεντει θουκυδίδεως εἰπτοι , τριτημορίων δὲ 

μάλιστα ἐν τι

τικόν , τὴν τρίτην μοιραν εἰπήκε.

ead. l. 10. Τὴν κάτω Μακε-
Annotatio


ead. l. 2. Πρὸγοριν αὐτῶν Τημενίδων) Macedonie reges Herodoro (l. 7, c. 173.) dicuntur αὐτίγοροι Τημενοῦ, qui
IN LIBRUM II. 469

fub reditum Heraclidarum Argos obtinuit. Vide etiam Herodot. l. 9, c. 44, & l. 5, c. 22. HUDS.


τῶν. IDEM.

Pag. 163. l. 2. 'Avebevtnta) Oppidum, & inter regio- 

tum, ut ex Hefychio & Apollodoro contat. Vid. & Plin. IV, 10, Aeschin. de Fal. legat. p. 250. IDEM.

470 ANNOTATIONES


_ead. l. 12. Ωδος έτεμε) Ita loquitur Herodot. Lib. IV._

_IDEM._

_ead. l. 13. ἰτυποι καὶ θυλ.) Ex hoc loco rationem red- di posse exstimator Begerus, cur Archelai numismata eum in averfa exhibent. Huds._


_ead. l. 4. Εἰςεμέννυ) Vide Voßium ad Catullum, pag: 210._


_ead. l. 10. Κύπρου) Κύπρου, quod hic habet Cod. Reg. etiam in Msf. Stephani est, v. Magnafal. ubi id emendant e Thucydide._

post ἄταγορεύω, κολύω, ἄρνομαι, & εἰργον observat Stephanus ad Corinth. artic. VIII & XLIII. Simile est supr. II, 49, ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ὑσυχάζειν. Add. infr. ad III, 1.


ead. l. 6. Μὴ οὐτ' αὐτῶν ἢ γάμενοι) Magis placeret scribi: μὴ οὐτ' αὐτῶν ἢ γάμενοι. sequiendo non Vallae interpretationem, (quae procul ab ea, quam habemus hic, lectione recedit) sed eam, quae margini adscripta est. STEPH. In marg. adscriptum hanc interpretationem: periculum esse, ne qui ab illis ducebantur, prae-textu societatis, vel iuris socialis, ipsos quoque adorirentur.


Pag. 169. l. 5. ᾿Εὔδησις δίδασκοι) Stephanus ad ea, quae in Var. Leçt. habet Hudsl. addit, se hic vix afferuntiri posse illi veteri libro.

ead. l. 6. Λέγεται νῦ καὶ Ἀλκ.) Vide Schol. ad Lucianum, tom. 2, Philostratum L. 7, & Bañilium in epist. ad Gregorium Theol. & Hyginum, Fab. 73. HUDS. Confer Paulaniam VIII, 24, p. 646, Schol. Luciani p. 52, Stras.-G 4
bonem X, p. 710. WASS. Lucian. de Saltat. p. 804 inter argumenta saltationis, quae Aetolia fuppeditare posse, mem-
rorat "Eχινάδων ἀνάδυσιν, καὶ μετὰ τὴν μακίν Αλκμαιω-
νος οἰκίσει. Add. Apollodor. III, 7, 5. Sed is I, 9, 21 non
recte eadem facit Echinadas & Stróphadas. Quod autem
Thucyldides Echinadas ἐφήμους esse dicit, id de plerisque
& minoribus intelligendum esse, quia Dulichium quoque
inter eas ponit Strabo, putat Cellar. II Geogr. Ant. 14. Et
εὐλιμένους fuiffe ex hoc Callimachi Hymn. in Del. v. 155,
λιπαρὸν νυσίσιν "Εχινάδες ὁμοιὸν ἤχουσα, observat ibi Spa-
hemius.

cad. l. 7. "ὦς ἀλάσδαι αὐτῶν) Unde pendere hunc
infinivm dicemus? Alter quidem certe infinitivus ἄρτι-
σαι pendet ab illo verbo λέγεται; sed hic quoque ab eo
pendere, non video quomodo dici possit: praefertim cum
haec velut per parenthesin interiicientur, ὥς ἀλάσδαι
αὐτῶν μετὰ τοῦ φόνον τῆς ματρός. Quid si igitur verbum
συνέβη vel a librario omissum, vel ab ipso auctore reli-
quitum esse subaudidendum dicamus? STEPH. Add. quae de
hoc loco scribit in Append. ad Script. de Dial. p. 138, &

cad. l. 14. "Ἀν κεχώσαι) Cum hic particula ἄν habere
locum non videatur, sulpicor, sicut supra ex ἄν ἐπετεῖσι-
μεν faciendum esse ἐπετεισάθησαν ostendi, & quidem vetere
libro affentientia; ita etiam hic ex ἄν κεχώσαι fieri a no-
bis debere ἀνακεχώσαι. Fateor tamen, non, ut illic, ita
& hic libri veteris affentium nos habere. Cur ulterior in
his Annotationibus non sim progressus, ratio in fine Epi-
stolae ad Leótesem reddita tibi fuit. STEPH.

ibid. Diáita.) Non solum τρόστων τοῦ βίου, sed etiam το-
πον significat. Hinc Plutarachus famulorum cubicula δια-
tas appellant; & Aeschylho στρατότοδες dicuntur εἵνεκτι-
μα τού στρατού. Vide Plinii Epíst. i, 1, ep. 17. HUDS.

Pag. 170. i. 6. Νεγμόνα.) Alii λέγουσιν & παρελάβουσιν,
Sed receptam lectionem tuerunt Herodotus. Vid, Scholiaet,
WASS.
VARIAE LECTIONES
IN LIBRUM III.

Pag. 173. l. 1. Οὐκυδίδεω ἔγγραφης τὸ τρίτον Α. Οὐκυδίδεω ἑστιοιν ἐπιγραφῆς βιβλίον τρίτον Α.Τιτου caret alter Codex. Οὐκυδίδεω ἔγγραφης τρίτως Αλδ. Φαν. Οὐκυδίδεω τοῦ Ὄλορον ἐπιγραφῆς τὸ τρίτον edit reliqui. Vide Annott. HUDS. Οὐκυδίδεω ἔγγραφης γ' έν Ρεβ. Θεοκ. ἔγγρ. ι' Καφ. In Μφ. Φαν. incriptionio est τρίτη. In Gr. Λιβ. Tertius. E Dan. nihil annotatum erat. l. 7. στηγγυγυγα-  

Pag. 174. l. 5. ἀπ' 'Αθήναιον) ἀπ' 'Αθήναιον Α.Ν. Cam. 
Quam inscripturam, inquit Camerarius, hoc loco, quam- 
vis faepius occurrerit, annotare placuit, quod Cicero in 
Oratore concursationem vocalium minime fugisse Thucy- 
didem scripserit. HUDS. 'Ατ' etiam Gr. l. 7. έαὶ deest Gr. 
Iadem. l. 8. ii) ἤΚαφ. l. 11. à metepemepémuoi) àμα. 
metapt. Dan. l. 12. Τενέδσιον γ' ένε τοτες) Τενέδσιον δέ έντες 
Αρ. C. HUDS. Τενέδσιον δέ έντες Dan. l. 13. Μηθυμαίοι 
Μηθυμαίοι έι, & in marg. Μηθυμαίοι manu rec. Reg. 
Μηθυμαίοι έι etiam in Caff. tuifile videtur: nam erat' sunt 
quacdam inter versus.

Pag. 175. l. 5. τίς om. Gr. HUDS. εαδ. τετράτεσσα) 
stérasúai Αν. Iadem. Dan. l. 7. τεταλαιατωρημένοι) τρα- 
tetaλαιατωρημένοι Marg. Ar. C. HUDS. Dan. l. 8. Parti- 
culum τε non aγνοείτ C. Iadem. l. 11. τοπρωτο) το 
τρωτον Α. Φαν. Iadem. To deest Reg. Caff. l. 14. ἔνοικην- 
στο) Forfan scribendum ἔνοικησ, nam supra dictum est, 
ἔνοικησει τίν τόν ἄνεβοι ες τόν Μιττίδην βις. Αε. Πορτ,


Pag. 180. l. 1. *πέμπτειν* ἐκπέμπτειν Cl. HUDS. l. 3. *δὲ* abeest Dan. l. 6. περιοριστάμενοι περιοριστάμενοi Gr. HUDS.
IN LIBRUM III.

475


Pag. 183. l. 1. στροῦ) ἐπὶ τοῦ Gr. Corinth. l. 5. με- 

Δείκτα) μὴ δὲ μία C. HUDS. Mēdē μία a prima manu Caff. deinde abrafas us erat accentus ab e. ead. υπάρξου) Ἰτα emen- 

datum erat in Gr. pro ὑπάρξει. l. 6. οἱ ἰδίν τε καὶ Ἀθη- 


19 καὶ ἰδίν καὶ Ἀθηναίος Ar. C. HUDS. Dan, cum Bar. 


δὲ τῷ Reg. Caff. l. 7. ὅξομεν) ὅξομεν & cum emendatio- 

ne super scripta ὅξομεν Gr. l. 9. γὰρ deest Ar. HUDS. l. 11. γερουταυή) γερουταυή Gr. l. 12. μετ' ἀρετῶς) metà 

ἀρετῶς Gr. l. 13. τάλλα) τὰ ἄλλα Gr. l. 14. καὶ αὐτὶ δια- 

φεραί) καὶ διαφοραί Ar. C. HUDS. Dan.

Pag. 184. l. 4. Ἀθηναῖος, ἀλλ' ἕτ') τοῖς Ἀθηναῖοις ἀλλὰ 

ἐτι Gr. l. 7. ἀνέντας) ἀνέντας Mf. Baf. l. 10. ἀμέσως- 

δαι) ἀμέσως Reg. Caff. l. 14. προγυνομένοις) προ- 

γυνομένοις Ar. Ἀργοσακράτωι C. HUDS. & Dan, in quo 

defiderantur haec paraphrasmata etis.
476 VARIAE LECTIONES


Pag. 189. l. 3. διὰ ταχέων) διαταχέων Ar. C. Steph. 1. Huds. Caff. l. 5. ὡς οὕτω) ὡς οὕτω Ar. C. IDEM.
IN LIBRUM III

Dan. l. 6. νόση τε γὰρ ἐξάραται) νόσῳ γὰρ ἐφάπανται
Ar. νόση τε ἐφάρανται C. HUDS. Te deest Dan. ἐφάρανται
Gr. ἐφάρανται οἱ 'Αθηναῖοι Μι. Bas. l. 7. a} deest Ar. IDREM.
l. 8. a} d' ε' a} d' ἔ' Gr. Schol. l. 10. ἑπεσκάλιτε το-
ἀντερεύτη ἐπεσκάλιτε το-αντερεύτη Ar. C. HUDS. ἐπεσκάλιτε

Pag. 190. l. 2. ἔτι) ἔτι Gr. l. 3. μείζον) μείζον Ar.
C. HUDS. l. 4. τε τα ἡμέτερα) και τα ἡμέτερα Ar. IDREM.
l. 5. προσέγνωσεται) προσέγνωσεται Dan. Mox te ἐν Gr.
l. 9. γὰρ) δὲ Ar. HUDS. l. 11. εἰόχετε) εἰόχετε Marg. Ar.
C. IDREM. & a prima manu Gr. deinde factum erat εἰόχε-
l. 13. εἰ) eis Reg.

Pag. 191. l. 1. ἰδιὸν μὲν &c.) Haec verba per enallagen
poista, pro παραβαλλομένους τα σώματα ἑδριν κυνηγό. Fr.
Port. HUDS. l. 2. παραβαλλομένους) περιβαλλομένους, &c.
in marg. rec. manu gr. παραβ. Reg. l. 3. ἑδρινας) ἑδ-
in marg. Ar. HUDS. Διδωτας Caff. Reg. Dan. in quou etiam
desideratur ῥαφελειαι. l. 4. σφαλματικα) σφαλματικα ων Gr.
l. 5. γίγνεσθαι δὲ ἀνδρες) γίγνεσθαι ων ἀνδρες Cl.
HUDS. l. 11. παροῦσι deest Ar. C. IDREM. Dan. ead. κα-
ed. eis deest Reg. l. 13. παρεσκευάζον) παρεσκευάζοντο Ar.
C. HUDS. Dan.

Pag. 192. l. 2. ταύτα) τοιαύτα Cl. HUDS. l. 3. ἐν καρ-
πτεῖ) ἐν καρπτει Gr. χυμωκιδι Reg. l. 4. ἀφροστία) ἀφ-
ροστία pro ἀγρόφυτας Suidas. HUDS. l. 8. ἐτι λέββα) ἐτι
τη λέββα C. IDREM. ἐτι λέββαν Reg. l. 9. ἀμφίτευα) ἀμφί-
tευαι Gr. l. 10. τε deest Gr. l. 11. περὶ) περὶ Ar. C.
Gr. fed in hoc emendatnum erat δοξαί.

Pag. 193. l. 1. τῶν λεσβίων) τῶν λεσβίων Gr. HUDS. ὁν
deeft Reg. l. 2. νομίζοντες, ὃς αὐτοῖς καὶ εἰ) νομίζοντες
καὶ αὐτοί καὶ εἰ Gr. HUDS. l. 4. Articulum τῶν non agno-
ficunt Ar. C. IDREM. Dan. l. 6. ὥ, τι) ὡς Ar. C. IDREM.
Dan. l. 8. τεσσαράκοντα) Infra pag. 207 δύο καὶ τεσσα-
ράκοντα ναῦς dicit, ut pag. 210 idem eft numerus, qui &
hoc loco. HUDS. (e marg. edit. Porti.) l. 13. αὐτοῖς pro
ἐν τοῖς C. IDREM. ἐν αὐτοῖς Gr. ead. ἦμας αὐτοῖς &c.) Hic
verborum ordo, άμα κάλλει ἐγόνυτο αὐτοῖς &c. Fr. Port. HUDS.


IN LIBRUM III.


guendum esse cenfet Fr. Port. Huds. Paulo ante καὶ στρά-
νμένα συνέβαλ δευτερον Caff. in marg. rec. manu scriptra. ead.
εί ἐκάτερον) εἰς ἐκάτερον Ar. C. Cl. Huds. Caff.
Pag. 201. l. 2. τοῦτον) τοῦτον Marg. Huds. l. 5. οἱ
deeft Dan. l. 6. γάρ τις τῶν) γάρ τις ἐκ τῶν Ar. C.
Huds. Dan. l. 8. οὐ δευτέρον Ar. C. Kαὶ αὐτικά μον Κl. Gr.
IDEM. & Caff. ὁ νῦ δευτέρον Dan. l. 11. προσεβαλλον) προσε-
βαλλον Reg. l. 12. π) Sic Codd. Mfl. fed editi omnes n ha-
bent. Huds. αΓr. Dan. a quo etiam abeat οἱ. Caff. nunc
ν, fed videtur fuifte ν: nam accentus & spiritus a recenti
manu erant, abrafis prioribus.

Pag. 202. l. 1. ἐντούτοι) αὐτοὶ Reg. l. 3. περαβονθείν)
Caff. l. 4. ἐς τῶς Ῥόδας) πρὸς τῶς Ῥόδας Ar. C. Huds.
Dan. l. 5. οἱ ἐκ τις) οἱ ἐκ τις Cl. Huds. Caff. l. 6. Πλαταίης)

Pag. 203. l. 3. τοὺς ἑπιβοηθοῦτας) τοὺς βοηθοῦτας Ar.
C. Huds. Dan. l. 4. καί αὐτήν κατεβε θείς Caff. l. 5. προ-
δείνεις) προδείνεις Reg. l. 6. μεταπυργῖον) μεταπυ-
ργῖον, ἐν μέσῳ οἰκοδόμῳ τῶν ἐπί τοῦ τεῖχους πύργων. σύ-
tω Θουκυδίδης. Suidas & Phavorinus. Huds. l. 7. οὗ τοῦ
χείλους) ἐπὶ τοῦ τεῖχους Gr. Huds. Sic & pag. 204 l. 1.
ubi emendatum eft χείλους. l. 8. καὶ ἑντείθεν &c.) καὶ
ἐντείθεν ἤκουσαν το καὶ ἑτέρουν Ar. C. Huds. l. 13.
Πλαταίης) Πλαταίης Ar. C. itidemque paulo infra. IDEM.
Reg. Caff.

Pag. 204. l. 1. καὶ ἑτέρους το) καὶ ἑντείθεν ἑτέρους το
to Ar. C. Huds. Dan. & eis ta. ead. ἑπικόντιον) ἑπικόν-
τιον Caff. l. 4. ἴστατοι) ἴστερον Caff. l. 8. υποφορέσσειν)
ὑποφορέσσειν Reg. Caff. Gr. l. 9. ἐγένετο δὲ καὶ) καὶ ἐγέ-
νετο &c. Ar. C. Huds. Dan. l. 11. Πλαταίης) Πλαταίης

Pag. 205. l. 4. Πλαταίης) Πλαταίης Ar. C. Ald. Flor.
Ἐμφανίζο) ἔμφανιζε Ar. C. Acutitonum etiam eft apud Stro-
bonem, Scylacem, alioque. Mox τοῖς C1. in marg.
Huds. ἔμφανιζε καὶ τοῖς Reg. Caff. l. 12. Πλαταίης)
Πλαταίης Reg. Caff. Gr. l. 13. ἀποτραπομένου) ἀποτρα-
Pag. 206. l. 1. ἐστέπνυστο ἀνάρισεν τοῖς νεκροῖς ἐστέπνύστο ἀνάρισεν τῶν νεκρῶν Marg. Hinc necro utēspectudē, locution Thucydidi familiaris: quia sicicet sopordax élénvo-

I. 14.

do ἀνάρισεν τῶν νεκρῶν. HUDS. l. 2. τῶν deest Ar. C. Cl. IDEM. CAFF. DAN. l. 3. ὡτος) ὡτος CAFF. GR. l. 6. ἡφέθην) Πῦρ συν Ar. C. ut & supra p. 195, HUDS. Dan. GR. l. 7. ἢ) sic Cl. HUDS. CAFF. l. 8. ἐπερχέται) εἰς-

190

χεται Ar. C. Ald. FLOR. BAFF. IDEM. CAFF. GR. ead. εἰς τὴν Μιτυληνήν) εἰς Μιτυληνήν Ar. C. Alibi MUTULHNN ha-

bent COdd. MFF. UTRUMque dixere veteres: sed MUTULHNN malit If. VOlfiss, induetns auttoritate STephani Gramma-

tici Byzantini in Commentariis ad Dionysium Thracem, qui MUTULHNN dicti iubet; hanc addens rationem, ἢτὸ γάρ κ

tοῦ Μύτυνος τοῦ κτίστων ΜΥΤΙΛHNN καλεῖται. Confirmant etiam hanc scripturam nummī veteres. HUDS. EIS MUTEI-

LHNN Dana. EIS eis etiam CAFF. l. 9. ὁμα om. CL. HUDS. l. 14. ξυμβαίνειν omiferat scriba CAFF. Corrector in marg, scripsit.

Pag. 207. l. 1. Posterius ἐτελεύτα deest Reg. IDEMque mox sūνρεφεν. Ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τοῦ εἰς CAFF. l. 4. ἐς MUTULHNN) eis τὴν Μιτ. Ar. C. ἐς τὴν Μιτ. CL. GR. HUDS. sic MF. BAFF. CAFF. eis τὴν Μιτυλ. GR. Dan. ead. τῷ καὶ τεσσαράκοντα) Supra τεσσαράκοντα tantum fulisse dixit. HUDS. l. 5. ἐχοντα) ἐχοντας AR. IDEM. Dan. ἐρχουτα MFF. BAFF. ex emendat. l. 6. προστάζαντες) Supra p. 193, καὶ ρααρχον προστατάζαν Αλκίδαν &C. προστατάζαντες igi-

tur erit ἀντὶ του, ἐν προστατάζαν. Si προστάζαντες ad na-

ves referas, locum ita accipies, ἃς ναυς κατὰ τόλεις προσ-

έταζαν. Utraque interpretatio valet AE. PORT. HUDS. IN CAFF. eratium erat aliiquid post ultimam literam vocis αὐτοῖ.

l. 8. ταῖς ναυσίν ἐς τῆν) ταῖς ναυσίν ταῖς ἐς τὴν MF. BAFF. ex emendat. l. 10. ϊοις) ϊοις CAFF. l. 11. τατρὸς ἀδελ-

ψος ἃν) τατρὸς ἐδε ἀδελψ ἃν AR. C. CL. GR. HUDS. MF. BAFF. REG. CAFF. DAN. l. 12. ἐβεβλαστικε) ἐβεβλαστικε

AR. C. HUDS. l. 13. ἐσβλατι) προσβλατι REG. ead. παρελείπῃτο) παρελείπῃτο DAN. l. 14. χαλεπωτάτῃ θεν εῖν θεν) χαλεπωτάτῃ τῶν αλλων θεν εἰνετο REG.

Pag. 208. l. 1. πετεραιομένων) πετεραιομεν CAFF. l. 2. ἐτεξηλοθο) ἐτεξηλοθο AR. HUDS. Dan. ead. τὰ τολα) ταπολα C. HUDS. Τερμνητες GR. ex emendat. pro περματες. ead. ὡτο δι εὗτον) ὡτο δι εὗτον AR. C. HUDS. l. 5. ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΙ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ GR. l. 6. τως omisset CL. HUDS. l. ϊο, ὑνται deest CAFF.

Thucydid. Vol. II.

II

H H
Pag. 209. l. 4. eit') eitē Caff. l. 5. κινδυνεύοντες) κινδυνεύοντες Reg. l. 9. ἀποστέλλων εἰς τάς &c.) ἀποστελλων Μυτυληναίους εἰς τάς 'Αθηνᾶς Ar. C. HUDS. Dan. l. 10. εἰς τοίς) αὐτῶν C. αὐτῶν Ar. HUDS. ead. μὴ τε ἑώσαι μη τεδήσαι Gr. IDEM. & paulo ante δὲ εἰς. l. 11. μὴ τε ἀνδραστοδίσαι μητε ἀνδραστοδίσαι Ar. C. Ald. Flor. BAF. HUDS. M.δὴ ἀνδραστ. Reg. l. 13. tων deet Reg. l. 15. ὕμως deet Ar. C. Forfan scribendum ὕμως. Si vero ὕμως retineamus, hic erit fenfus: οὐκ ἰνεάχυτο μετὰ ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ ἔχθεσαν, οὐδὲ αὐτὴ ἑπιστευον, ἀλλ' ὕμως μείζον ἀσφαλείας χάριν ἐπὶ βοήμων καθισουσιν. Δ. Port. HUDS.


Pag. 211. l. 3. τάφροσμεν) τάφροστε pro τάφροσμεν legit Valla. HUDS. l. 8. τε deet Caff. l. 10. αὐτῶν) αὐτῶι Ar. C. in margine Codd. αὐτῶι pingitur. HUDS. Αὐτοῖς C. Gr. l. 13. εὖνος) καὶ εὖνος C. HUDS. l. 15. καὶν) κενῶν Marg. IDEM. Gr.

IN LIBRUM III. 483

...autès sicut etiam, cum scripsit. Ar. Autès Cl. Gr. Vide Annott. Hud. \textquotesingle\textquotesingle Eò òmôs autès sicut etiam, cum scripsit. Ar. Autès Cl. Gr. Vide Annott. Hud. ...


In Librum III.


846 VARIAE LECTIONES

Ms. Baf. Caff.  l. 8.  dtieygvutato)  dti  ergyvutato Ar. C:
faihtn  ej  apotaih  Reg.  l. 12.  eymporases tois)  eymporases
l. 13.  t)  t Caff.  l. 14.  ouk deest Ar. C. fed reponitur in

Pag. 223. l. 1.  auti)  auti Caff.  l. 3.  gi^yvethai)  gi-
vesethi Ar. Huds. Caff. Gr. qui & ita paulo post.  l. 4.
aeto touts eis epistoun skoptwvtes)  skoptwvtes ato touts eis
epistoun Caff.  l. 6.  seubh)  drasvhen Marg. Cam. Cl. Gr.
Reg. Caff.  l. 9.  atei atoton Ar. in
marg. Huds.  l. 10.  kai malista &c.)  Haec ita accipie-
da: kai malista ekastos umwn bovukomevno esti (id est, epi-
yswmi) eis evnaxsai, kai eis episthnei prorhein, kai twn
allon periyuggevhsi ei de mi touto touh evnaxasai, ant-
egyvomevnoi estei (id est, antegyvomevno) toi5 touvata
&c. Ae. Port. Particularum mewn post malista non agno-

Pag. 224. l. 1.  proovnaih brapadeis)  proovnaih de brapadeis
Ms. Baf. ex emendat.  l. 2.  eptouves te)  eptouves de
Marg. Mox de om. Gr. Huds. Et eptouves ti idem. Zna-
touves de Schol.  l. 8.  umas)  umas Ar. C. Huds. ead.
oitves) ei tives Gr.  l. 9.  oitvnes upo)  oitvnes vun upo Gr.
Huds.  l. 11.  metat metaph)  metat twn teixhov Reg.  l. 14.
upo uma)  apto umon Ar. C. Huds. Dan.

Pag. 225. l. 1.  eiryagavno &c.)  eiryagavno apostasias
Dan. omisiss intermedii.  l. 3.  muw)  muonti Cl. in marg.
Huds. ead. ye deest Gr.  l. 5.  ei deest Dan. Mox kai
ekatous Reg.  l. 6.  oitvta)  ouvta Gr.  l. 12.  prodeinai)  pro-
sekiva Gr. Prodeinai Reg. ead. en o yap)  Suppel  xronon,
en o vno t ev efharaat /iwhvai kai xrhmaton duxan, ut
fd deinde adscriptum erat.

Pag. 226. l. 3.  xron)  xron Bar. Ald. Flor. Baf. Exe-
svn Ar. Huds. xron Gr. In Caff. potfrema litera exesa erat a
tineis, fed apparebat sufite xron.  l. 4.  diaapertvas)  dia-
apertvatos Marg. Ar. C. Bar. Diaapertvatos Ar. ex alicitius
correctione. Huds. Diaapertvatos Dan. ead. ou  uman)  ou,
oumon Marg. Bar. Huds. ead. tetmiasai)  tetmiasai
IN LIBRUM III.

487


Pag. 230. l. 3. μήδε) μή δὲ Ar. C. HUDS. Reg. Caff. H H 4
VARIAE LECTIONES


IN LIBRUM III. 489


VARIAE LECTIONES


Pag. 239. l. 2. τοιοῦτον ἦ τὸ λαῖτων C. Baf. τὸ non agno-

sicit Ar. Huds. ἦ λαῖτων Reg. Caff. l. 9. τουβαντίον ταῦτα-


Pag. 241. l. 1. καὶ ἀντε οὐ δεῖ Caff. & l. 2. προποιεῖται) ποιεῖται, & paulo post μένων ἢμεν Dan. Deinde τυμφερτον ἤγομαι Caff. l. 5. τὸ Κλέωνος) Re-


γὰρ ἐσται πρὸ τοῦ ἅλκιον ἃγαθόν Ar. C. Huds. Dan. pau-

λο ἀντε τοὺς δ’ ἄλλους Gr. l. 14. βουλεύεται) βουλεύει Dan.


εἰς ἁ γνώμαις Reg. l. 4. ἁ γνώμαις Ms. Baf. l. 5. ἁ γ-

χώμαιλοι) ἁ γχώμαιλοι Reg. ἁ γχώμαιλον Dan. l. 7. μὴ

φαύτασις τῆς ὑπεράσπις μὴ φαύτασις τῆς ὑπεράσπις Ar. C. Quod sic reddi potest, ne fì forte praevieniente altera &c. Pro-

τέρας Vallam legisse ex eius interpretatione coniciebant Steph. & Ac. Port. qui & ὑπεράσπις ferri posse exsistimant,


Pag. 247. l. 1. εἴτη Λακεδαιμονίου) εἰ τοὺς Λακεδαιμινι. Gr. Idem. & paulo ante 50τῶν δ' αὐτοῦ. l. 2. τοιοῦτο τῷ καθεστώτι) τοιοῦτο καθεστώτι Gr. Huds. Τῷ καθεστῶ-
492 VARIAE LECTIONES

ti abfunt a Reg. ead. eirypaemienoi eirypaemienoi C. Huds: anciente eirypaemienoi Ms. Baf. ex emendat. l. 3, oi 8' ελε-

γον) oi 8' ελεγον Gr. l. 4, protokauventeis protokauventei\n
Ms. Baf. l. 6, kai etelbontes non agnoicunt Ar. C.  

etelbontes pro perebeontes accipienmd, vel tē etelbonta  

légein idem valet, ac tō perebhezoek tōv allop cathegropi-

santα, scilicet, ὡστε cathegyrof tōv allop. Ac. Portus.  

Huds. Omittit eriam Dan. & mox habet ei μεν παραδ.  

cad. tojade) tâde Ms. Baf. l. 10, ὄστερ καὶ) ὡς καὶ Dan.  

l. 11, μαλιστ' ἄν) ἄν μαλιστ' ἂν Ms. Baf. l. 14, καινά)  

καινά Gr. Huds.  

Pag. 248, l. 1, progegeγeμένως) progegeμενις C. Huds.  

l. 2, ἀλλ' αὐτοὶ) ἀλλα αὐτοὶ Gr. l. 3, τὰ') τὰ Reg. l. 7,  

ἀδ' εὐχονιν) ὡδε εὐχονιν Ar. C. Huds. l. 9, μὲν δειCH  

Ar. IDEM. Mox αλλικον ἡμείς εὐσεβενγκαίμενων Ms. Baf.  

l. 11, τῶν ταύτα λεξεται) ταν λεξεται Ar. C. τῶν λέ-

ξεται Gr. IDEM. ἂν λεξεται Dan. l. 12, διδίμεν) δε-

δίμεν Reg. ead. prokaratgarontec) καταγροντες C. Huds.  

l. 13, αὐτὸ) αὐτὸ Gr. Mox ποιείτε Reg.  

Pag. 249, l. 3, παρεξαγομενοι) παρεξαγομενις Dan. l. 4,  


l. 5, τῶν) των Reg. Δεδραμαενων Dan. l. 10, τους δειCH  

Ar. C. Huds. Dan. l. 11, τὰ δ' ἐν) τὰ δ' ἐν Ar. C.  

IDEM. l. 13, ἐς ἐλευθεριαν) ἐς' ἐλευθερία Ar. C. IDEM.  

Dan. l. 14, τε δειCH Reg.  

Pag. 250, l. 6, ἐς Ἰωάμην) ἐς Ἰωάμην Ar. C. Huds.  

Dan. εἰς Ἰωάμην Reg. l. 8, ἐς ἐπικουριαν) εἰς ἐπικουριαν Bar.  


l. 10, δ' αἰτιον) δ' αἰτιον Gr. l. 14, ἐκπρετεστερον) ἐκ-

πρεταδεστερο C. Huds.  

Pag. 251, l. 1, ἐμελλόσατε) ἐμελλόσατε, & mox ἐβελι-


Huds. & Ms. Baf. l. 7, ἐς τὰ) εἰς τὰ Gr. ead. εἰκος ὡν  

προβυπον) Sic Ms. Baf. εἰκος ὡν πρόβυπον ed. Baf. l. 9, εἰ  


At Ms. Baf. vulgarum servat. l. 10, ἀλλ' οι) ἀλλα οι Gr.  

l. 12, δ' ἄστερ) δίαστερ Gr. l. 14, ὀρθος [τε] ἐπικουρια-


ἐν, quasi legendum esset ἐν ἰερομνις. Huds. Ms. quidem  

Baf. cum vulg. facit. at ed. Baf. ὀρθον ἄστι, non ὀρθος, ut  

IN LIBRUM III.


Pag. 256. l. 3. διαπαντές) διὰ παντὸς C. Huds. Gr.  l. 6. κατὰ ἐτος) κατ' ἐτος Dan,  ead. δημοσία ἐστίν ματι

IN LIBRUM III:

Reg.)

496 VARIAE LECTIONES


IN LIBRUM III. 497


Thucydid. Vol. II. I i

VARIAE LECTIONES

500

tein prātter Dan. l. 4. τούς τε πρέσβεις τούτους τοὺς
praebav Αr. C. HUDS. Dan. l. 5. καὶ ὅσους ἔπεισαν καὶ
τὸς ἐπέσαν Αr. C. HUDS. l. 6. ἐς Αἰγίναν ἐις Αἰγίναν
Ar. C. IDEM. Dan. ead. τε δειστ Ἀr. C. HUDS. Reg. Caff.
Dan. l. 7. ἔλθοϑεν τριφῶν κοριβίας ἔλθωϑεν νῦν κοριβίας
Ar. C. HUDS. Ἐαδ. ὑπὲρ Κρ. Dan. l. 9. θὰ νυκτὸς
θὰ τῆς νυκτὸς Gr. l. 10. τὰ δειστ Reg. ead. καταφεύγει
καὶ αὐτῶν om. Gr. HUDS. l. 11. ἰδρυθὸν ἰδρυθὸν Ἀr. C.
Gr. ALD. IDEM. Reg. Caff. Dan. ead. 'ΤΑΛΑΙΧΩΝ ὉΡΑ-
λιχῶν λιμένα vocat Apollonius, Argonauct. l. 4. ν. 1125.
HUDS. l. 13. πρὸς αὐτῶν) πρὸς αὐτὴν Ἀr. C. Gr. IDEM.

Pag. 278. l. 1. ἰκροβολίσαντο τε ὁλίγα ἰκροβολίσαντο
ὄλιγα Αr. C. ἰκροβολίσαντο ὁλίγαν Ἀr. HUDS. Ἐπεις Ἀr.
Dan. l. 2. τοὺς δύολους παρακαλοῦντες τε) παρακαλοῦντες τε
toὺς δύολους Ἀr. C. HUDS. Παρακαλοῦντες τοὺς δύολους
l. 6. Διαλιπτούσαι) Διαλιπτούσαι Reg. ead. γίγνεται)
γίγνεται Ἀr. C. HUDS. l. 11. ὅλιαν ὅλιαν Dan. ead.
ἀυτοβοεί) ἀυτοβοεί (παρὰ Θουκυδ.) το παραχρήμα το συν-
τελεστόνα εν πολεμικὸς ἔργοις ἀμα βοὴ. Ἡλίχ. HUDS.
καὶ τὰς ἔννοιας) καὶ τὰς ἔννοιας Ml. Baf.

Pag. 279. l. 2. ἐπεγένετο) ἐγένετο Ἀr. HUDS. ead. ἐς
αὐτῶν) ἐπὶ αὐτῶν Ἀr. C. IDEM. Dan. l. 8. 8᾿ ἐπιγιγνο-
μένη) δὲ ἐγένετο Reg. Caff. l. 9. παραγίγνεται) παραγί-
γεται Ἀr. C. HUDS. Dan. l. 10. Μεσσηνίων) Μεσσηνίων Ἀr.
C. HUDS. l. 11. ἔσχατος καὶ πειθεὶ) Sic Caff. ex emendat.
recenti. In ἐσχατος erat ἐπατίου vacuum ante postremam
sylabam, eratα vetera scriptura, & duae ultimae litterae
in θείεις alia fuerant.

Pag. 280. l. 5. αὐτοῦ) αὐτοῦ Ἀr. C. ALD. FLOR. Baf.
HUDS. Reg. Caff. Dan. Gr. l. 7. ἐγκατέσσειν) ἐγκατέ-
σσειν Αr. C. HUDS. Dan. l. 8. οἰ δὲ, τους ἔχοντας) οἰ
dὲ κατ᾿ ἔχοντας Αr. C. HUDS. Dan. & Mox eis τὰς
ναύς l. 10. Διονυσοῦν) Διονυσοῦν Αr. C. HUDS. ead.
Νικόσπατος 
δὲ αὐτοῦ) Νικόσπατος τε αὐτῶς Caff. l. 12. αὐτῶν om.
Ml. Baf. l. 13. μὴ δειστ Reg. sed manu rec. inter ver-
fus scriptum.

Pag. 281. l. 1. Διεσθειρα) Sic fuerat in Caff. deinde
abraf cauda του καὶ fαχτον erat διεσθειρας. Διεσθειρας Gr.
Dan. l. 2. δ᾿ οἱ) δὲ οἱ Ἀr. C. ALD. FLOR. Baf. HUDS. Dan.
Gr. Mοξ τὰ ἐγγυτόμενα Ml. Baf. l. 3. τετρακοσιον) τρια-
IN LIBRUM III. 501

'Alexidias Gr. l. 13. ἐῳ) ἐως Dan. l. 15. οἳ δὲ &c.)

De hoc loco vide Stephani Append. ad Scriptra al. de Dial.

Att. Huds. cad. tâ t' év) tâ tė év Ar. Iadem.


Baf. Huds. Vulgatum tenet Ml. Baf. l. 2. προσβαλλόντες) προσβαλλόντες Ar. C. Idem. Sic & Dan. nisi quod erreore scribæ habet προσβαλλόντας. l. 3. μετὰ ταῦτα) μετα-

ταῦτα Ar. C. Ald. Flor. Huds. l. 4. αὐτῶν deest Reg.

l. 8. πρὸς τὸν κραυμένον) Quod Graecis στ 参数 kραυματικαν Latinis inhibere remis, inhibere navem,) & simpliciter inhibere.


τες Reg.

Pag. 284. l. 1. ἀναλάβωςιν, ἦ καὶ ἀλλα τι) ἀναλάβωςι εἰ καὶ ἀλλὸτε Gr. l. 2. τάλαι) τάλαι Ar. C. Pāliun, aut ou ἀτάλαι legendum censet Ae. Portus. Huds. Pāliun Dan. quod & in Reg. manus recens (uper τάλαι scrip-

rat. l. 3. οἱ δ' ἐπὶ) οἱ δ' ἐπὶ Gr. l. 5. τρεῖς δὲ καὶ δε-

κα νας) τρισκελεδεκα δ' νας Ar. C. C. Gr. Huds. Reg.

Caff. Dan. l. 10. δευκὴυν) δευκὴυν Caff. l. 13. ἰκέ-

ται) ἵκεται Ar. C. Huds. Dan.


Caff. Dan. & náes Reg. l. 2. προσβαλλόμενοι τὸν ἐπίτηθιν non habet Caff. nec Reg. ut opinor. Nam scripta erant in excerptis Variar. Lectionum, nec additum, utrum deside-

rarenur, an alter legerentur. l. 4. καὶ deest Ar. Huds.

Dan. l. 6. οἱ om. Ml. Baf. l. 9. κατὰ τὰς 35) κατατά-


νίον ισημάρ) Santa Maura hodie, Homero ἡκτο ἱπερίου: olim Chermonisias, pottea a Corinthiis in infusam , Ἰθήμο


των icēr) αἰωνίμους Dionys. Halicarn. locum citrans.

Huds. l. 14. Μεσονήσιος) Μεσονήσιος Ar. C. Idem. Dio-


Pag. 286. l. 2. 'Ταλαίκαν) 'Ταλαίκαιν Ar. 'Ταλαίκαιν Dion.

Halic. pag. 150. Huds. l. 5. ἐκβιβάζοντες) ἐρο ἐκβιβά-

ζοντες.
VARIAE LECTIONES

IN LIBRUM III. 503

στι τον ή, c. a correctore. Μον του λεγείν έπέφερε id. ex emendat.

Huds. ed. των τ στοιχείον τον τοι έπιχειρισθεν των τοι έπιχειρισθεν Gr.

1. 3. του καινουσευ διε το καινουσευ Dion. Halic. Huds.

cad. των τ έπιχειρισθεν των τοι έπιχειρισθεν Gr.

l. 6. φιλεταρος φιλεταρος Caff. Dan. & a prima manu
Gr. άνθρειρα enam Dan. l. 8. πρως άτοπω ταραταν Ar.

C. Huds. Dan. l. 9. το 6 έμπλαικτος το 6 έμπλαικτος Ar.

Huds. l. 10. μειρη μειρη Reg. cad. άσφαλεος δε
το έπιθευευσασθει Cum Scholiastes sic exponat, το έπι
τολ δοι λευκευσασθε δι' άσφαλεος, videtur & ille dandi ca-
fi legisse άσφαλεος. Άσφαλεος δε τη δι το έπιθευευσασθει Ar.

C. Έπιθευευσασθει Gr. Huds. Το τ έπιθευευσασθει etiam Dan.

Pag. 290. l. 1. τις) τε Dionyf. Halicarn. locum citans.

 Branches: 1. radfius mafc. gen. tis. Huds. ed. τυχον, έπεντε) τυ-
χον το έπεντε idem p. 164. IDEM. l. 2. μειρη μειρη)

Huds. & Reg. Caff. Dan. l. 6. άλλωτριστεον το άλ-
νωτριστεον Gr. l. 8. μετα των μετα την των Mf. Baf. ex
emendat. l. 9. το δε δε Λειδ. Dan. l. 10. το έπιθευ
καταμ Mf. Baf. ex emendat. l. 12. καλως) Post primam
"fyllabam huius vocis in Caff. erat spatium vacuum du-
rum verfuum uique ad γένοιτο.


ed. εν τοι αυτικα &c.) Hic verborum ordo: έσχον εν τοι
αυτικα άκατάγο δειδαμαι προς το άπορον. F. Port. Προς την
απορον Ar. C. IDEM. Προς τον άπορον Dan. l. 4. ει έτι
ει έτι Mf. Huds. Reg. έτι έτι Caff. fed a correctore videba-
tur esse ei. l. 5. άτο του τραφανος) άτο του τραφανος
ου άτοπην περιγενομενος) ου άτοπην περιγενομενος Gr.

Huds. l. 8. ύπαιν) έπαιν έπαιν Reg. Caff. ύπαιν ύπαιν ει ei Gr.
l. 10. αυτον αυτον) αυτον αυτον Mf. C. Cl. Gr.


l. 6. προστεθοντες) προστεθοντες Dionyf. Halic. WASS. Gr.


l. 9. έμπιστολάναι έμπιστολάναι Ar. C. Έκπιστολάναι Ald.


cum emendatione έκπιστολάναι ceadem manu superscripta, Reg.

'Έκπιστολάναι Caff. Gr. l. 10. λγου) λγου Cl. Huds.

l. 12. υντ) υτ & a correctore inter verfus υτ' άμφοτ. Reg.


Pag. 297. l. 2. Ὑπερακουοιοι) Cum duplici p passim in Codd. Ar. C. Huds. In Caff. haec vox toto cap. habet du-
plex σ. Gr. pro diphthongo eu vocalem o, praeterquam l. 2. l. 4. τῶν deest C. HUDS. ead. τοστρωτόν) τὸ πρῶτον Ar. C. IDEM. Caff. Gr. l. 8. κατὰ) metā Dan. l. 12. τις τε γῆς) τῆς γῆς Ar. C. HUDS. Dan. l. 14. δὲ) τε Gr. l. 15. πρόπειραν τα ποσιμένοι &c.) Id est: τείχεα λαμβάνωτε πρὸ τοῦ τοῖς ἐργοῖς καὶ τῷ Σικελίῳ πολέμῳ ἐπὶ χειμαρράι Πορτ. HUDS.


Pag. 209. l. 1. Ἰπυγίοι) Ἰπυγιον Gr. l. 3. ἢ ἀνυδριαν ἀδύνατα &c.) δι' ἀνυδριαν ὡς ἢ ἐπιστρατεύειν Ar. HUDS. Δι' ἀνυδριας ὡς ἢ ἐν ε. Dan. l. 4. Λιποραίον) Λιποραίον Dan. l. 5. ὁποτε deest Ar. C. HUDS. Dan. l. 6. οὐ μεγάλη) Et tamen a Stephano appellatur ἡπως μεγίστα τῶν ἐπτά τῶν Λίθου. HUDS. l. 8. ἱππαυ) ἱππαυ Steph. 2. & Ae. Port. contra reliquorum Codicum, & optimorum Geographorum auctoritatem. De hac infusa vide Aristot. Meteor. l. 2. HUDS. ead. οἱ ἐχεῖν) οἱ ἐν ἐχείνη Gr. ead. τῇ deest Ar. C. HUDS. Dan. l. 9. Articulum οὐ non agno-
fnent Ar. C. IDEM. Dan. l. 10. σῶλο αἐβεστ Ar. C. IDEM. Dan. l. 11. Μεσσηνίαν) Μεσσηνίαν Ar. C. IDEM. Dan. qui sic ubique. l. 12. ἔ ἔκαν τον αἰν Ar. C. IDEM. Gr. ead. Συρακουσίων) Συρακουσίων Caff. Συρακουσίων Gr. & ita passim, ite gemino σ, hic per o. Μος τεμπότες δὲ οἱ, & τῶν γῆν οὐ, omisso ὃς Gr.
VARIAE LECTIONES

Pag. 300. l. 1. έτελεύτω τώ τολέμωρ) τώ τολέμωρ άτελεύ.
γραφε. l. 2. Πελςτουνρφιοι και) Πέλστο, μήν και Gr. HUDS.
l. 4. έμβαλοντες) άμβαλοντες C. HUDS. l. 5. Λακέδαι-
μονιον) Λακεδαίμονιον Αρ. C. IDEM. Dan. l. 7. τών δειν
Αρ. C. HUDS. Dan. l. 10. τδ χ') το δ' Αρ. C. IDEM. Gr.

Pag. 301. l. 4. γε δειν Αρ. C. HUDS. Dan. qui & ύπε-
κλυνε. l. 5. άλκυνες) ουκ άλκυνες Gr. HUDS. ead. αίτινον
δ' έγωνε &c.) Hac de re vide Aristot. Meteor. l. 2. c. 8.
IDEM. l. 6. του τοιούτου νομίζω) νομίζω του τοιούτου Αρ.
C. IDEM. Reg. Caff. αίτιων δ' εγώ νομίζω τοιούτου Gr.
l. 9. θοκεί) θοκεί Cl. HUDS. Reg. Caff. ead. το τοιούτο
ζυμβηναι) θοκεί τούτου ζυμβ. Αρ. θοκεί το τοιούτου Cl.
HUDS. θοκεί ταύτο τοιούτο ζυμβ. Dan. l. 11. αυτών ζέ-
ρως επελεύμου μην και) αυτώ τού ζέρως εστολ και Gr.

Pag. 302. l. 2. Χαριάδου) Χαριάδου Αρ. C. HUDS. Χα-
ριάδου δε ήδώ Reg. l. 5. Μυλας τας των Μεσσηνίων) Μυ-
λας τας Μεσσηνίων C. Τας Μυλας των Μεσσηνίων Αρ. Των om.
Gr. HUDS. Cum C. conscient Dan. & Mf. Baf. nifi quod
hi cigar Messsiow. Μυλας quoque & mox Μυλας Gr.
ed. δ' ευ φωλι εν ταις Μυλας) εν ταις Μυλαις δ' ευ φωλι
Αρ. C. HUDS. Dan. Μεσσηνίων quoque idem & Gr. l. 7.
πετοικεναι) πετοικεναι Ar. C. HUDS. Dan. ead. οι δ' ή
'Αθηναίοι) οι δ' 'Αθην. Caff. l. 11. Μεσσήνων) Μεσσίνων ut
& supra Μεσσινίων Αρ. C. HUDS. Gr. & paflim. Idem etiam
l. 15. μεν δειν Gr.

Pag. 303. l. 1. Προκλής) Πατροκλής Αρ. C. Ex quo con-
cio scripto, ut fieri solet, vocem Προκλής originem du-
xisse fulpicaretur aliquis. HUDS. Πατροκλής etiam Dan.
l. 5. αυτών) αυτώ Reg. Mf. Baf. l. 6. προσεχόρων) προ-
σεχόρων Αρ. C. HUDS. Dan. l. 9. οί δ' εν τις πόλεως
Scilicet, οι εν την πόλει ούντες, και έκείθεν έλάβαντες. Ac.
Port. HUDS. οί δ' εν Reg. Caff. Gr. l. 11. στρατηγούν-
tos) στρατηγού Dan. l. 12. καλ ο έστρατοπεδευσάμενοι &c.)
Ita Stephan. 2. & Ae. Port. Ad hunc modum diffinguunt
τειτυν την διέρα στ την Τανάγρα, έδ' έκουσαν, και ένυλικου-
το. Locum sic interpretatur Steph. Pofitique cælris, illo die
apud Tanagram popularabantur, & noilem illic egerunt. Portus
nero sic: καλ ο έστρατοπεδευσάμενοι εν τη Τανάγρα, ( σειλ.
IN LIBRUM III.


Pag. 306. l. 1. Ἀλκιδᾶς) 'Ἀλκιδᾶς Mf. Baf. Gr. Mox Ἀλκιδᾶς Caff. l. 3. απέχεσσα) Vide Annot. HUDS. l. 4. d'è abelt a Reg. & Caff. in quo manus recentior adscriptit. l. 8. τοπορώτων) το ποτάν Ar. C. itidemque supra, & paulo infra. HUDS. Utroque loco eriam Caff. & Dan. & infra Gr. l. 10. Ἐννεα) Ἐννεάν Gr. ead. ταφών)
508 *VARIÆ LECTIONES*

12. *vitio* den (eπ' ἀν) *vitio* den (eπ' ἀν) Gr. *Mox* οὐνέτει
rec. manu adscriptum ετ Reg. 13. *φοβοίμενος μὴν* *φο-
*βοίμενος τε μὴ* Ms. Baf. a correspore. 14. *διασπασόμενος*

*Diœc. Huds. Gr.*

*Pag. 307.* l. 3. Ἔφασσάλεος) Ἔφασσάλεος Ar. C. Ald. Flor.
Baf. Huds. Dan. Ἔφασσάλεος eιν Reg. ead. βέβαιον) και
*βέβαιον Ar. Huds. 5. άφαιρέσαμεν) άφαίρέσαμεν Ar.


*Pag. 308.* l. 1. Οἰνιάδ'αν) Οἰνιάδ'αν Ar. C. Cl. Gr. Ald.
*Συνέστον Reg. ead. Κεφαλῆσι Κεφαλῆσι Ar. C. Huds.
Dan. Gr. l. 2. πετετειδέσαν) πετετειδέσαν και c. 95
*πετετειδέσα Gr. 7. άποτειχίζεαν) περιτειχίζεαν, ut
constare videtur ex eo, quod dictum paulo infra, διὰ της
*Λευκάδος της οὐ περιτειχίζεσιν. Ae. Port. Huds. ead. ἐρ-
*νίας μὲν ἀν) πραξίσι τ' ἐν Reg. Caff. l. 8. πόλεως τε καὶ
tε αεί Reg. Caff. l. 10. Μεσσηνίων) Μεσσηνίων Ar. C. Huds.
Gr. Dan. Paulo ante Δημοκρίτου ε'de ἡμιατ. Gr. l. 12. καρ-
τίζει) κρατίζει Ar. l. 13. Ἡτανοτικίνων τὸ ταύτην) Ἡτα-
νοτικίνων τοσοῦτον Ἀθην. Dan. l. 14. καὶ μάχιμον) Ἐυριπί-
des eos σακεσφάοις, Homerus μενεχ ἀρμάς appellar. Huds.

*Pag. 309.* l. 2. Σαλικ) Σαλλ, & inter verluis manu rec.
Gr. l. 3. καταστραφεῖναι) και καταστραφεῖναι
Gr. l. 4. 'Αποδοτοίς) 'Αποδότοις Marg. Ar. C. Ald. Flor.
Baf. Apodotorum meminit Polyb. l. 17, & Livius lib. 32,
c. 34. Hunc locum citat Stephanus Byzant. Sed vulgatae
editiones pro 'Αποδότοις habent 'Αποδοβιοτοί. Vide Berke-
lium ad Steph. p. 147. Huds. 'Αποδότοις Reg. ead. ἐπι-
tε α' ὡφιομένοι) ἐπιτα τε καὶ ὡφιομένοι C. Huds. l. 5.
Εὐφράτειν) De hac gente vide Tzetzem in Scholiis ad Ly-
cophronem, & Strab. l. 10. Ιadem. Εὐφράτειν Caff. Dan.
Gr. l. 6. ἀγνωστότατοι) ἀγνωστάτοι Gr. Huds. l. 7. λέ-
γονται) λέγονται Ar. Huds. l. 8. προχωρίσειν) προ-
χωρίσειν C. προχωρίσειν Gr. *Iadem. Ετ τα ἀλλακ.* l. 9.
*Μεσσηνίων) Μεσσηνίων Ar. C. ut & paulo infra. Huds. l. 11.
*Αἰτωλῶν &c.) Αἰτωλῶν τὸν Ὀξιλῶν, omnifis intermedium
Gr. quae defunt, in marg. leguntur, praeter διὰ Δεξίαν.
l. 12. ἐντι Βοιωτούς) ἐντι τοὺς Βοιωτοὺς C. Huds. l. 13.
*Κυνίνοι) Κυνίνοι Ar. C. Tzetzi ad Lycoephronis v. 1389*
IN LIBRUM III:

Κυττίνον dicitur πάλις Δαφνίων. HUDS. Κυττίνον Gr. Κυττί

ινόν Dan.


Μον ευστρατεύειν Gr. l. 3. ἱδ'ν) κ' ἐν Gr. l. 5. τῶν de-


l. 7. τὴν οὗ περιτήξιον) Scilicet, τὸ ἀτείχιστον, in-

terpretante Eustathio ad Homerii II. pag. 84 ed. Baf. HUDS.

l. 8. Κεφαλησι) Κεφαλησι Ar. C. IDEM. Gr. l. 11. εὑστρα-


ἀν. defunt Ar. C. HUDS. Dan. l. 12. Οἰνείνοις) Stephan-

us Byzant. in hac voce citat Thucydid. Sed in Veneta

Florentinaque editione legitur Οἰνών in refto, in aliis Oι-

νών. HUDS. Εξ Οἰνείου, cum superinserta emendat. rec.


Pag. 311. l. 1. ἀφελεία ἐθέκους εἰναι εὑστρατεύουσι) ἀφελεία εἰ

τὸν Δίοις) ἐντὸς Δίος Gr. HUDS. l. 5. Νειμείου) Νειμίου Dan.

Ἐν ἦ 'Ησ. Gr. l. 9. Κρακύλου) Κρακύλους εἰσὶν 'ἰδάκας' Θεοκυλίδης

τρὶς. Steph. τερπόλεων. Non dubito, quin haec verba

Thucydidis innuat Steph. verum hic non infula, sed in

opposita continentia Aerolidia opposid eft. Vide Holste-

nium in Steph. pag. 175, & Palmerii Graeciam antiquam

p. 466. HUDS. Κρακύλους Reg. Caff. Gr. ced. Τίχυον) Τί-

χυον Ar. Gr. atque ita legendum esse conicit Palmerius.

Nam hoc Graecum magis redolito, quasi effer diminutivum

vocis τείχος. Vide Palmer. Gr. Ant. p. 467. HUDS. Τεί-

χυον Reg. Caff. Dan. Τίχυον non Τίχυον Gr. l. 10. Εὐ-

τάλοιον) Εὐπάλοιον Gr. Εὐπάλοιον Cl. atque ita pag.

317. HUDS. Εὐπάλοιον Reg. Et sic videtur fuifte in Caff. nam

abrafa erat pars litera ante λ, & infra cap. 102 idem,

haud fecus ac Reg. habet Eὐτάλοιον. l. 11. γραφαί εἰς &

ἑκ.) γραφαί εἰς εὐγχαριστεῖν Gr. cetera defunt. HUDS.


HUDS. l. 14. τοπρῶτον) τὸ τοπρῶτον Ar. C. ut & paulo

infra Ar. C. Ald. Flor. Baf. Steph. l. IDEM. Sic utrobique

etiam Caff. Gr. & infra Dan.

Pag. 312. l. 1. ἔσεθεβλικει) ἔσεθεβλικεῖ Gr. HUDS.

l. 3. Βαυσίς καὶ Καλλίνις) Βαυσίς καὶ Καλλινίς Ar. C.

IDEM. Reg. Dan. & ex emendat. recentis manus Caff. quod

fuertat Βαυσίς καὶ Καλλινίς. l. 4. ἔβοιναν) ἔπεδοιναι,
IN LIBRUM III. 511


VARiae LECTIONes


I N L I B R U M I I I .


Pag. 330. l. 2. καὶ ἐν Σαλάσση) καὶ Σαλάσση Dan. cad. ταῖς) καὶ ταῖς Ar. C. Huds. Dan. l. 3. ἀποκεκλίσθη- Thucydid. Vol. II.
VARIAE LECTIONES


Pag. 332. l. 1. Μαντίνεις) Μαντίνεις Caff. l. 5. οὶ δ᾿ ἀμπρακιώτατα) οὶ δὲ ἀμπρακι. & infra τοὺς δὲ ἀμπρακ. ἢ τοὺς ιεραρχαῖς, item cap. 112 οὶ δὲ ἐκ τῆς σοφ. Gr. l. 8. ἐπικαταλαβείν) καταλαβείν Marg. HUDS. Schol. l. 10. ἐπιτειχικὸν) ἐπιτειχικὸν Dan. ἢ καὶ ἐπιτειχικὸν καὶ τιμαῖς τῶν αὐτῶν Gr. l. 13. μὲν δεέται Ar. C. HUDS. Dan.

Pag. 333. l. 2. εἶτε) εἶτε Gr. l. 3. διαφυγον) διαφυγον C. HUDS. l. 4. ἀγαθόδια) ἀγαθόδια Ar. C. IDEM. Dan. l. 14. ἐτὶ δεέται Gr. edd. τὸ δ᾿ ἀλλο) τὸ δὲ ἄλλο Ar. C. HUDS. Sic paulo ante τὸν δὲ ἐλάσσων Reg. Caff. Infra cap. 113, ἵδιον δὲ ἐκ νησίς; ὑπολαβόν δὲ ἐρατόν; δὲ ἐκ αὐτοκράτους; & ὅνι τὸ ἐδέσιαν Gr. l. 15. ἐπιτίθεται) ἐμπίθεται Ar. C. HUDS. Dan. & Mt. Baf. ex emendat.

Pag. 334. l. 3. Μεσσηνίος) Μεσσηνίος Ar. C. HUDS. l. 4. προσαγορεύειν) προσαγορεύειν Ar. IDEM. Προσαγορεύειν ἐκέλευεν Caff. l. 6. ἄμα δὲ καὶ οὐ καθοριμένον) ἄμα δὲ οὐδὲ καθοριμένον Ar. C. Αμα δὲ οὐ καθορ. Gr. HUDS. l. 7. ἐπέστας) ἐπέστας Mt. Baf. ex emendat. l. 9. προκαταλαβείν) καὶ προκαταλαβείν Ar. HUDS. Dan. l. 12. ὅτι) ἄτι Cl. HUDS. Reg. Caff. edd. ἐς τὲ χαράζας) ἐς τὰς χαράδρας Cl. Eis χαράδρας Gr. HUDS. Sic infra ἄτιστοι κορισπαν εἰς "Αργος Gr. Et cap. 114 εἰς Ναυπακτον Reg.
IN LIBRUM III.


ANNOTATIONES
IN LIBRUM III.


Pag. 175. l. 5. Kai ei μη τις) Aæbæ Gr. τις inelegantem Wass.


ead. l. 2. Πληγ χροσάμενος) Suidas in πληγ χροσ. abfque auctore. Wass.


I N L I B R U M III.

519

*\(\gamma\)i\(\nu\)s\(\nu\)a\(\), quamquam ita etiam habet Suidas, fortassis re-
c
tius legatur *\'Αργυρώς*, ut apud alios.

*Pag. 179. l. 10. Προσγένητο* Gr. *προσγενήτο, redef, W.*

*Pag. 180. l. 1. Πέμπτειν* Cl. *at statim le-
quitur \'Εκπεμπτειν*. 

*WASS.*

cad. l. 7. *Ετείχισεν στρατόπεδη δύο* ) Lib. I, cap. 116, 

\'Ετολικον\(\) τριοι τειχεῖα τίνι τῶιν. Vide Cafaubon. ad 


cad. l. 8. *Τούς ἐφήμους — ἐπανούτο* ) Suidas h. v. & τὰ\(\) ἑρμηνεύεις interpretatur. Ἐφήμης, νεόλυχον Helychius. Strabo 

III, *νοσίδια \'ΕΦΟΡΜΟΥΣ ἔχοντε μετρίους. Nofter \' ἑρμηνεύει 

νεῖς in statione. ad formam vocis Homericæ σῶμασις, 
quam proxime accedit nofter. Vid. T. Magistrum. 

*WASS.*

cad. l. 13. *Ναυσταθμὸν — Μαλαγὲ* ) T. Magister, ubi le-
gendum πλοῖον, non πλαῖον. 

*WASS.* Thomas & ὁ \(\mu\)ντιστάθμος & τὸ ναυσταθμὸν Attica esse dicit: fed Stephanus Ap-

pend. ad *Script. de Dial.* pag. 157 purat, Atticos potius 
dixisse τὸ ναυσταθμὸν. Et afferet e Plutarcho ναυστάθμων τει-

ρατία: quod est in vita Pompeii. Eutharh. quoque in Ho-

mer. II, *ἐ*, p. 582, ἀτὸ τεύ (σταθμὸς feil.) ἀπλάος ὅπλοιν-

tes ἄποιτο στάθσεως, τὸ ναυσταθμὸν εἰράται. Et Strabo XIII, 

598 aliquoties τὸ ναυσταθμὸν Ilissium dicit. Sed ex his 

non pro certo affirmari poteft, Atticos quoque non dixis-

τε ναυσταθμοὶ. Nam haec etiam apud alios permutantur. 

Ita Strabo in descriptione Cyrenaicae XVII, p. 838, me-

morat, τὸ Ναυσταθμὸν, qui Scylaci p. 109 ed. Gron. & 

Prolemaeo p. 101 est Ναυσταθμοὶ λμιν, Melae I, 8 Ναυ-

σθαθμὸς, non Ναυσθαθμὸν. Sic apud Plin. III, 8 portus 

Ναυσθαθμὸν in Sicilia: & in Strabone d. I. XIII libri sri-

pti uno loco habent aυτὸν τὸν ναυσταθμὸν.

cad. l. 14. *Οὐτός ἐπαλειμένοι* ) Ita leg. cum Dan. non cū-


*WASS.* 

*Pag. 181. l. 13. Νήρυκον* ) Qui Cod. Graev. tračtavit, 
potuerat continere manus ab emendatione. Strabo X, 454: 

ὁ \(\mu\)ντει ἀντὶ Νηρίου (quod est in Ithaca) γράφον \(\)Νηρι-

κον, ὡ \(\)ναύταλπιν, παραφαίη τελεός. Unde ramen intelligi 
poteft, non novum esse hunc errorem.

*Pag. 182. l. 8. Δωρίσας \'Ροδ.\(\) vide Aristot. Rhet. I, 

& Petr. Victorium in eandem p. 60. HUDS. In *ἀνάγματι 

Olympiadam Dorieus Rhodius primum pancrario vidisse 
dicitur Olymp. LXXXVII; secundum Olymp. LXXXVIII; 

tertium Olymp. LXXXIX.

K k 4
A N N O T A T I O N E S


eaed. l. 2. Αὐτὸ ᾧ αξίωσι) Nefcio, cur Th. Mag. αξίω-
huc loco interpretetur \( \text{παράκεισθαι} \). Debuerat potius ad aliciam significationem referre, qua \( \text{ἀξίωσιν} \) etiam pro eo, \( \ ο \eta \ Αξίως i s \), poni dict. Recte hic Scholiastes, cu- ius expositionem veriorem esse indicat praceedens \( \text{ὑγιώτατι} \).

ead. l. 3. \( \text{ἰσοὶ μὲν — ἐναμιῆς} \) Thom. Mag. in \( \text{ἀντίπα-} \)

\( \text{λον} \), ubi est cae \( \text{τὴ} \ \text{ἐνώπιον} \). Wass. \( \text{Ἀντίπαλοι} \) hic Thomea- \n
\( \text{σι} \) sunt \( \text{ἐναντίοι} \). Praefero cum interprete expositionem Scho- \n
\( \text{λiastae, quam etiam confirmant ea, quae} \ \text{leguntur} \ \text{in} \ \text{cap.} \ 12. \)

\( \text{ead. l. 5.} \ \text{Μνημεία} \) \( \text{Alii} \ \text{μὴ} \ \text{μὲ} \ \text{μία}. \ \text{Sic} \ \text{fere} \ \text{folent} \ \text{At-} \)

\( \text{τīc.} \ \text{Wass.} \).

Pag. 184. l. 3. \( \text{Οὐκ} \ \text{ἐτί καταθεῖται.} \) Vide Corinthum de

\( \text{Dialeχ.} \ \text{& Stephani} \ \text{Animadver.} \ \text{pag. 29.} \ \text{Huds.} \ \text{Σύμμα-} \)

\( \text{χοί} \ — \ \text{Ἐλλήνων} \) Corinthus p. 151. Wass. Vid. ad l., 137.

Pag. 186. l. 9. \( \text{Καῦ} \ \text{ἐν} \ \text{γενόμενον} \), \( \text{ἐν} \ \text{μίν} \), \( \text{ἐν} \ \text{άλλῳ} \) \( \text{Du-} \)

\( \text{bitabam nonnihil, an distintio po} \ \text{τ} \ \text{γενόμενον} \ \text{tollenda} \ \text{ef-} \)

\( \text{fet. Si retinetur, videbatur de} \ \text{εἴπ} \ \text{καὶ, quod supplevit in-} \)

\( \text{terprēs. Sed neque mutatio di} \ \text{ftiptionis, neque} \ \text{iupple-} \)

\( \text{mē} \ \text{omnino necessarium est.} \ \text{Pas} ;. \ \text{1} \ \text{87. /} \ \text{6.} \ \text{Ὁ,} \ \text{Ἰκι-} \)

\( \text{τό} \ \text{τοί} \ \text{ἐνώπιον} \ \text{μάλιστα} \ \text{ἐνώπιον} \ \text{πί} \ \text{στι} \ \text{βεβαιοί} \) \( \text{Recte} \ \text{dictur} \ \text{πίστιν} \ \text{βεβαιούν}. \ \text{Sed} \ \text{admo-} \)

\( \text{dum implicita structura, quam interpretes ita explicare conar-} \)

\( \text{tus est, quasi scriptum effet, ὅτε tois ἄλλους μάλιστα} \ \text{πίστιν} \ \text{βεβαιοί}, \ \text{ἐνώπιον} \ \text{ἐπιλαύτη}. \ \text{Venebat in mentem ἐν-} \)

\( \text{νοια πίστιν βεβαιοί, id est, βεβαιοί πίστιν ταραχεῖς, ut ὅ,} \ \text{τε πιστὶν,} \ \text{& τούτο ἃχυρον} \ \text{inter se respondeant. Sed quia} \ \text{Thucydidis oratio} \ \text{ubique a} \ \text{u} \ \text{pera} \ \text{& confragora est, & omnes scripti editam lectionem tuentur, fortis} \ \text{praestat nihil tentare.} \)

\( \text{ead. l. 10.} \ \text{Ὠράσος} \) \( \text{Legendum cum} \ \text{Mss. Reg. Cæs. Θηρ-} \)

\( \text{σος}, \ \text{quod ex mente legatorum, & itius feculi moribus ἄτι ἐπαναίων accipi posse videtur. Favit Schol. τὸ Ἡρακλῖσι,} \ \text{& ipse autōr, qui} \ \text{allicubi ἐκτὸς Ἡρακλῖσι. Ὡράσος ἐτί τῷ Ὑ-} \)

\( \text{γου} \ \text{faæpe Hippocratis exemplaria, led. ut fuspicor, per-} \)

\( \text{peram. Voces hæc fere primus dinitixin Arittoteles fine} \ \text{III} \ \text{Eudem. Ὄτι, inquit, τὸ ὑμιῶτερον, ὤντον ἐναντιωτέρον} \ \text{φαίνεται εἰς} \ \text{στό} \ \text{τὸ} \ \text{ΘΑΡΣΟΣ,} \ \text{και} \ \text{ἕως} \ \text{ὁ} \ \text{ἀλευ-} \)

\( \text{ρημόστησι. Idem facitiat in Ἡρακλῖς} \ \text{& Ἡρακλεάς} \ \text{diserte Hy-} \)

\( \text{perides apud Suidam. Inde Scholiastae Homerι, Apollon-} \)

\( \text{ιη,} \ \text{& Grammatici, quia non advertunt, aliiud effe philo-} \)

\( \text{sophice, aliiud cum vulgo loqui, hanc scholarum distincti-} \)

\( \text{ουνculam fere passim inculant. Haud ita veteres, & in-} \)
primis Homerus, qui II. \phi\', 394 — κυψεύσῃ ΘΆΡΣΟΣ ἀντί
τον ἔχουσα. Odyss. \'\, 449, "ὡς τίς ΘΆΡΣΑΔΕΟΣ καὶ ἀναι-
δίς ἔστε σπρώτης. Euripides Phoenicif. 753, ΘΑΡΣΕΙ προ-
κρίνας, ἵ φρεάτων εὐθυλιᾶ, quomodo & voce εὖ ὁμοίως αι-
βα τι uītūr: 'ΕΤΣΥΧΙΑΝ ἔστευνες ἀντ᾽ εὐθυλιᾶς. Plato Pro-
tag. Οὐ ταύτων εἰσὶ ΘΆΡΣΟΣ καὶ ἀνδρεῖαι Σάρας μὲν γὰρ
καὶ ἀπὸ τέχνης γίνεται ἀνδρότητι, καὶ ἀπὸ ἑμών τε,
καὶ ἀπὸ μανιῶν — ἀνδρεία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας
τῶν ἑμῶν γίνεται. Confer Aristotelem Eudem. III, 1,
qui verba supra scriptra ob occulos habuisse videtur. Idem
nihilominus legis othitus tiae Lib. de Moribus III, 9 ita
scripsit: 'Οὐκ, τι ΘΆΡΣΕΙ μέλλων μαστίγωουσι, ἀνδρεῖας.
Sed & ἅρας in furto clandestino adhibet Oppianus Hal.
γ', 516, ubi frustra ἃρας reponere avet Rittershufius.
Verba autem Apollonii de Lemniorum fcelere ex perfona
Hypsipylaes, facinus atroxo honestae vocis involucro te-
gentis, huc non plane quadrat, Eἰσὶκ τίς ἔρως ἀμίνον ὑ-
tερίσιον ημβαλε ΘΆΡΣΟΣ. Nam ὑπερβοιο ἅρας ommino in
vitium cadit, idemque ac ἃρας valet, quo hic ipso in
fcelere utitur Aeschylus Prom. 860. quod saepius in ma-
lam partem ufurparunt plerique omnes; non tamen tem-
per. Audiamus Homerus patrem II. \z\, 416 — τοῦτος οὕτε
ἐχει ΘΆΡΣΟΣ ὅσκει ἑντευ. Aeschylum etiam Suppl. 507 —
φυλάξει μὴ ΘΆΡΣΟΣ τέχνο φθονο. Ubi Schol. ἃραςος ad
tententiam recte, ad metrum perperam. & 514 — τοῦ
ΘΆΡΣΟΣ νέμοις ἔμοι; In verū 962 ratio metrica non im-
pedit, quo minus legatur ἅραςος. Perf. 394 vis verbi ab
epitheto pender, ut supra. 'Αλλ' ἐς μάχην ὀρμῶν τινὲς εὐ-
TEXT

522 ANNOTATIONES

Pag. 188. l. 1. 'Αντεπικελήσωι) Henr. Stephanus ver-

...
IN LIBRUM III. 523

hüm ántepiméll. in Indicem Thesauri sui contulit: unde apparat, eum probabfe ántepiméll.tas, quod & melius cum iis, quae praecedunt & sequuntur, convenit, quam ántepiméll.tas. Scholialtes hic quidem agnoscit ántepime-

líthi, sed in expositione h. l. habet ántepiméll.tas, & convenienter sententiae interpretatur. Nec in Caff. legitur scholion, quod hic in Scholiae edito est.

ead. I. 7. 'Aσφαλίαν τινα') Tiva abest Gr. minus elegan-
ter. WASS.

Pag. 189. I. 10. ᾿Ιμᾶς ἄρα Scripti ὑμᾶς, & interpres. Sed nihil muto. IDEM. ὑμᾶς legunt etiam Valla, & Stephani,

us, quamquam in sec. huius edit. est ίμᾶς. Nam verit: sed aut vos claffe invadentes ab illis non propulsabimini. Nec intelligo, cur lection Mff. retineri non possit.

Pag. 190. I. 8. Καθαιρίστε) Suidas καθαιρίστεi interpretatur καθαειται. apud Hesych. καθαιρήσεται, κατα-

stræfíountai. WASS.

Pag. 191. I. 2. Παραβαλλόμενοι) Homer. Άιει έμήν ὕμι-

χῶν παραβαλλόμενος τολεμίζειν. Aristides φί. μεσην τοις τοῦ τολέμου κινδύνους τήν στήν. Ioseph. III, 7, 7 B. Iud. τι-

ςτευον τῷ θεῷ τήν σωτηρίαν παραβάλλεται: faluis discri-

men adit. D. Halic. Ant. XI, 31: παραβάλλεται πράγμα-

τοι καλοί, καλετόν. Sed hoc loco subaudendum εἰς, vel κατά. Fruftra enallagen, Grammaticorum θεόν ἀπὸ μηχα-

νίος, inducit Portus. vid. Didior. 118 c. WASS. Xenophon II Cyrip. pag. 53 Wech. παραβαλλόμενοι δὲ οὐκ ἵνα εἰς τῆν κινδύνους ἱμέν, ubi tamem vet. lib. ίμεν habebat, pro-

bante Camerario.

ead. I. 10. Ῥαβδόν. — ποιησόμενοι. καὶ μότοι) Hunc loc-

cum ita interpungendum censebat Heilm. Ῥαβδόν, — ποιη-

σόμενοι, καὶ μότοι &c. & ν. ποιησόμενοι (pro ποιησό-

μενοις) cum ξυμμάχοις & ίμεν iungendum.


Glossae. collectus. D. Halicarn. Ant. IV, 56: ΣΤΤΚΩΜΙ-

ΔΗΣ ὑπάν ὑκουσα; ubi pro ήλλων ex Vat. repone, μί-

κως τῷ σκφτων ΠΑΙΩΝ τήν κεφαλην, ἀπέρατε. Ιοκρατ.

Areop. Εὐχάρισ τρός τήν ΣΤΤΚΟΜΙΔΗΝ τῶν κεφαλῶν. Dio-

dor. p. 10 συγχ. οἰνοῦ. Ufus est etiam de cadavere com-

ponendo Sophocl. Ai. 1070, eleganter, quomodo sacri-

scriptores 2 Sam. XXI, 13; Reg. II, 22, 20; lob. V, 26, ἐλεύθη ἐν ταφῷ ὕστερ ΣΙΤΩΣ οἰμίος κατὰ κεφάλην Σω-
A N N O T A T I O N E S

CONFER SCHOL. AEFCHYLI IN SEPT. AD V. 1032. WASS.

CONER SCHOL. AEFCHYLI IN SEPT. AD V. 1032. WASS.

EAD. L. 4. 'SUMERST. IOCRATES PANATHENEN. THUV SE PHUS

EIDOS SRIT TIS TRAECIS APPONOSOTEPAN, KAL MALA

KONTERAN WUSN TON DAVEOS. GLOSSAE VERTUNT AGRIMONION, LANGUITEAM.

TH. MAGISTER: OY MNON N VOSOS, ALLA KAL II APOLOS

ADWAMIA. APSEIDH KAL O VOSUN ADYWATOS EYXAI KEPHIDES, DNON-

TOU. IATA & LXX UNTURU. AION TIS HUXIS VOCAT CHRY-

ZIPPUS. THOMAS LEGIT EIN KAPION. ZYNGOMOS. SED SUIDAS

IN SYNGOMOSI, SYNGOMI. KARTOU. WASS. SUIDAS H. V. OPEP-

STIA TON STRATEUEN, NTI TOU APROBAMIA. OYNEST.

EAD. L. 10. 'HYTEON KAL PENTAK.) SOLON ATHENIENSES IN

QUATUOR CLASSES DIVIT: & APPELLAVIT PENTACOIMIEMIDNOS,

EQUITES, ZEUGITAS, THEITES. AC PRIMOS QUEDAM ITA DIXERUNT,

QUOD QUINGENTAS MENSURAS ARIDORUM & LIQUIDORUM REDDIE

POVIT: EQUITES, QUOD EQUUM ALERE ILLI VALEREHT, & TREC

CENTAS MENSURAS POSSIDERENT: ZEUGITAS, QUOD UTRUIQUE GE

NERIS DUCENTAS;

THETES VERO ERANT CAPHEN & PROLCA-

RII. VIDE PLUTARCHI SOLONEM, SIGONIUM DE REPUB.

ATHEN. MEURFIII ATTIC. LEQT. L. 5, C. 20, EIUSDEN SOLONEM, C. 14,

RUTGERII VAR. LEQT. P. 316, & MARSHAMI CHRONIC. P. 603.

HUDS. VID. POLLOCHEM, AEFCHYLM AGAM. 1626. WASS.

PAQ. 193. L. 1. TON LEQHION) GR. TON LEQHION. VID. SUL

PRA C. 15. IDEM.

EAD. L. 17. 'HYN TOES) INTER PLURA EXEMPLA ARTICULI PRO

PRONOMINE POITI HOC QEOQUE AFFERT STEPHANUS, APPEND. AD

SCRIPT. DE DIAL. P. 184. DUKER. CF. HEILM. AD H. I.

PAQ. 194. L. 7. DIKANGHOS OPLITAI) IRA EX H. I. VIRI DO-

GIO REETE RESGUIDERUNT APUD POLLOCHEM IV, 165, ACCIDENTIBUS

ETIAM LIBRIS SCRIPTIS POLLUCIS. DE STIPENDIOS EORUM, QUI TERR

MILITABANT, & CLASSIARIUM APUD ATHENIENSES VID. MEUR-

FIUM II ATTICAR. LEQTION. 8, QUEM LOCUM DESIGNAT IN VAR.

LEQT. HUDASON, LIPI. V DE MILIT. ROM. 16, & PETIT. AD

LEQT. ATTIC. P. 554, QUI HOC EXTRAORDINARIUM SUFSE EXISTI-

MANT. NAM ALIOQUI ILOQU QUATERNOS, HOS TERNOS IN DIEM OB-

LOLOS ACCIPIT. CUR PORTUS TIN TIS APER POTIADAEUV APEREUV

VERERIT, QUI POTIADAEUV OBSDEBANT, IPSL VIDERIT. DE HIS, QUI

IN PRAEFIDIO PONIDAEAE ERANT POST DEDITIONEM URBIS, DE QUAE

EST II, 70, ACCIPIUNT VALLA, BUDAECUS V DE ASE PAG. 175

ED. VAFC. LIPIUS, & PETITUS. HOC RACM EX VERBIS THU

CYDDIDIS, QUANQUAM FATIS OBSCURIS, VIDETV COLLIGI, EOS

QUI URBEM OBSDERANT, IDEM STIPENDIUM ACCIPIT.
IN LIBRUM III. 525


ANNOTATIONES

cad. l. 9. "Esopnaeisēnēn) Virg. ëx feamina ficti. Aellan. V H. III., 8: πιτευσάντες ότι τῶν πολεμικῶν ἔργων ἀγίω-
σεται καλῶς, καὶ εἰς Δέον. Nostrer alihi ἥγειτο τὶς ἑσπολίας. WASS.

Pag. 198. l. 1. 'Ἐξαλληλμεῖνον) Moeris hoc e Thucyd-
de laudans itidem, ut Scholastes, κεκρυμένον interpretat-

cad. l. 9. Τῇ οἰκοδομήσει) Pro oἰκοδομίᾳ. agnoscit Pollux VII., 117. Vid. Thom. Magist. & Phrynichum in oἰκοδο-

WASS.

cad. l. 10. Δῦο τῶν περιβάλουσ) Ut solcabant, cum ab hoste exterioere metus erat. Aliter de circumvallatione Mi-
tylenarum c. 18, περιτυμνίζοντι Μιτυληνίην εν κυκλω ὑπλώ-
teòι. Vid. Lipp. II Poliorcetic. i, & Cafaubon. ad Po-
lyb. p. 191, apud quos multa sunt, quibus Thucydidea Plataearum circumvallationis descriptione pulchre illufratur.

Pag. 199. l. 10. Πλαταιης) Alli Πλαταιηις. corrupte. WASS.

cad. l. 11. Τηρίσαντες νῦκτα χειμέριον — καὶ ἁμα ὁστά-

WASS.

Pag. 200. l. 7. Τῶν ἀριστερῶν τῶν μόνον τῶν μονὸν non male. Virg. Vestigia nuda finisfri Inlitutere pedis, crudus regis altera pero. Mox pro τῶν πολέων Dauφquius τῶν μονῶν. Sed nihil mutandum. non enim de peronibus, sed fandalis loquitur. lapfum nempe cavebant in loco humi-
IN LIBRUM III. 527


cad. l. 9. Koluttes *gyynvto *tis *duiapexou ) Pro *no-
ANNOTATIONES

528


Pag. 204. l. 1. Καὶ ἑτερεύον ἑτερεύον. male, ex superiori loco. Wasser.

cad. l. 4. Πλαταιῶν) Leg. Πλαταιῶν, tacentibus non tam Ibris, quam qui illos tractarunt. IDEM.


IN LIBRUM III. 529

'Tρέον — esse in Thucydidis III, sed tantum, eum Hy-

fiam lib. III memorare. 'Ερυθραι, an 'Εμβατα scribendum

esse, iam olim non convenisse inter Grammaticos often-
ditur Eufath. in Homer. II. β', 267.

Pag. 206. l. 8. 'Ex tib'Mυτιλήνην) Locus Vossii, quem
designat in Var. Lectio. Hudonius, est in illius Commen-
tar. ad Pompon. Melam II, 7. Μυτιλήνη habent Stephanus
& Epir. Strabon. XII. In aliis fere tam Graecis, quam
Latinis scripitoris, editum est Mytilene & Mytileneae. Har-
duinus in Plinio utrunque scripturam exhibet; fortasss quia
ita in libris scriptis, vel vetustis editionibus inventi: nam
recentiores coniisier in prima syllaba habent i. Sed in
nummis antiquis esse Mvtri annotat idem ad Plineum, & &
in Nummis Ant. Populor. & Urb. illustr. nec non Holsten. ad
Stephan. & Spanhem. de Praeft. & Usu Numismi. Differt.
IX, pag. 645, Differt. XI, p. 279, & XII, p. 489. Et
fic apud Gruter. Inscript. MCXVIII, 7: ΕΥΑΙΜΟΝ ΜΥ-
TIAHNA. Tamen ibid. CCCCLXXIV, 8: QUI MITYLE-
NIS NEGOTIANTUR. Sed huius auctoritatem elevat

Pag. 207. l. 11. Νεωτέρου) Hunc locum videtur ante
oculos habuisse auct. Lexici Biblioth. Coislin. ap. Mont-
faut. pag. 483: Νεωτερον, aptus, tou νεος Θεοκρ. γ'. Add.

Pag. 210. l. 10. Μυκήνη) Μυκήνη Cl. receptam lectionem
duentur, Stephanus huc respiciens, Herodotus VI, 118,
p. 26: Μύκονος, μετα τις ταυτων Τιτίνος εστι και λιμιν. Agathe-
meres p. 3. alii Mvkonos, male. Petron. Constanti Myco-
nae edit. ferendum. De qua scriptura ampliandum. vid.
Burmanus in Petronio p. 688 nihil haesitans edidit Con-
stantii Myconae, ut voluerat Heinf. ad Ovid. Epist. Cydipp.
v. 81. Reffe, sine dubio. Μύκονος scribendum, non Μύκονος,
confiat e poetis Graecis ac Latinis.

cod. l. 12. 'Εμβαταν) Stephano τότες τις 'Ερυθραίας. Mf.
Vatic. Geogr. ἄκρα τῆς νήσου vocat. Plurative extulit Po-
lyuenus III, 9, 29, τηρ Ἔμβατα. Wass.

Pag. 211. l. 2. Τευτιάτικασ) Ita omnes. Hinc emendes
licet Schol. Hermogenis, qui Τευτιάτικα δ 'Ηλείου exhibet.
Auctores, & Scholiae, vett. huius mentionem nullibi fa-
cium. IDEM.

Thucydid. Vol. II.
In ANNOTATIONES

diffinitionem habent ante Ωστηρ, quam etiam in Caff. ma-
num recens fecerat. Nam haec coniungenda sunt, πλεῖν ἡ-
µως, Ωστηρ ἐχομεν. Eft usitatissima formula apud Graecos.
Xenophon 'Aνεβ. IV non longe a principio, ευθὺς, ὡστηρ εἰχεν, ὁ Εὐσπον ἑλὼν τῶν Χερίσσων, ἦταν αὐτῶν. Lucian. Fugitiv. princ. εἰ γαρ µὴ εἰς τὴν Ἀραβίαν, ὡς εἰ-
χεν, εὐθὺς ἐπὶ τῶν ὑἄρων, ἀπολάλειν αὐ. Idem Encom. 
Dem. cf. p. 607, ὡς οὐν ἤκουεν αὐτὸς τᾶς Καλαυρίας ἤκου-
ta τῶν Ἀρχαίων, εὐθὺς, ὡς εἰχεν, ἔκλευεν εἰς ταύτα. 
Sic quoque mihi accipierundus videtur locus Aeliani XII Var. 
Hist. 1, ubi Cyrus Ασπαθειας monile donans dictit, καὶ
µοι, ὡς εἰχεις, περιβεβλησεν ἄεις τὸν τράχηλον. Doctissimi 
interpretes verba ὡς ἐξεις vel praeterunt in versione La-
tina, vel in his interpretandis aestuant, ut apparat ex his, 
quae in Ind. v. ἐξω icribunt. Putem ea recte verti posse, 
ut es, vel, secut es. Nempe Cyrus Ασπαθειας meridianti, &
ob id inornatae ac negligentius vultuæ, supervenerat. Ita-
que iubet eam, secut erat, monile collo circumdare, exifti-
mans, ει etiam inculcans id non minori ornamento futu-
rum, quam splendidissimos cultus indutae. Sic rursum idem
ΧΙΧ, 3 de Macareo: καὶ ἀπολησεν τὴν τελευτήν, ὡς εἰ-
χε; τὸν ὄργη καὶ ζυμαρχα εἰσεπέταθον εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ τὸ
ζυρσό, ὁ κατείχε, τὴν καυτὸν γυναῖκα ἐκτενευ. ὡς εἰχεν,
secut erat, nempe in habitu bacchantium, atque etiam rhy-
sium manu geltans. Plane formularum harum apud Grae-
cos eadem vis eff, quae Latinarum, ut, secut, quallis erat.
Add. Cafaub. ad Ariftoph. Equit. V, 486. In vertione Val-
lae, priusquam palam fit, quemadmodum apud nos agatur,
quae sit lententia, non intelligo. Melius, meo iudicio, Por-
tus. Nam hortatur eos, ut fine ualla mora ac deliberatione,
atque ulteriori apparatu, Mitylenen navigent, & Athe-
nienses, antequam fame adventus Peloponnesiæ classis ad
eos periferatur, incutatos opprimant.

Pag. 212. l. 8. 'Ακούσεις') 'Ακούσεις legit Heilm. 
ead. l. 10. 'Εφόρωσιν αὐτοὺς') C. Bal. 'Εφόρωσιν αὐτοῖς
bene. W ass. Non video, qua structura orationis, aut quo
fenfu, hic locum habere posset αὐτοὺς. Hudéonos de hoc
loco iubet videri Anfotorationes fūas, quae nullae sunt. Pau-
lo ante Valla legit ousi: nam vertit, nullis se invitis veni-
ros. Et hoc praerullisse Portum, ostendunt illius Notae, &
verfio Latina, Nec diplicct. DUKER. Αὐτοῦ Heilm.
IN LIBRUM III. 531


ANNOTATIONES

(Quae auctores notant in Annot. Ad Aristoph. pag. 532.) Scholias Aristoph. in Avibus, ad illa, μετατηρήσας ἄγους ἅγους ὁ Σαλαμών, notat, δύο εἰσὶ τινὲς ὑπερτίθεισ τω Ἀδηνιτοῖς, η Πάραλος καὶ η Σαλαμώνια. οὐ ἢ μὲν Σαλαμώνια τούς ἐκκαλούμενοις εἰς κρίσιν ἔγεν. η Θεός Πάραλος τὰς θεομάς ἀπήγεν, ταυτε- στι τὰ ἐς Σικυίας πεμπόμενα. Sed & τῇ Παρυάδι ad ab- ducendos reos utebantur, camque misere, ut Alcibiadem arcefferent ad causam Athenis dicendum, ut constat ex Thucyd. & Suida in voces Πάραλος. Vide Sigonium, l. 4 de Rep. Athen. & Meurssii Attrib. Lept. l. 2, c. 8. HUDS.

IN LIBRUM III. 533

ίνορυμ, ignemque & faces alibi minantur. Colophonio-
rum denique Episcopus in Concilio Ephefino memoratur.
Oraculi Apollinis meminere Nicander, Alex. Strabo, Ta-
citus, Eusebius, Tertullianus, & Themistius Orat. XXVII.
De reliqua eius historia nonnihil addunt Pausan. 535, Nu-
miñatia & Paroemiographi. WASS.

ead. l. 11. Māliosta α’in) Α’in μāliosta Gr. meliore
ordine. WASS.

Pag. 216. l. 6. Προσκαλ. ἢ λέγεις) Recla Cam. ὡς, ut
alibi saepe, ut literae Philippi Demosth. 62 b. Xenophon.
2 Mem. 755, 760. Herodotus III, 140. Ἰσοκρατ p. 291,
295, 392, 365. Polyb. 739. Emenda obiter Hippocratem
Morb. Mul. ex Mf. 170, 43; &c, qui nostrum sese sequitur,
Iosephum B. Iud. V, 42, 17, ex Mff. Βιγοτ. & Bud. WASS.

ead. l. 10. Εν φυλακῇ ᾧδεμφ) Α’δεομφ φρουρῇ perpe-
ram Pollux VIII, 72. at Hefych. relee ut in contextu. De
ὄνω confer Suidam & Etymol. ubi fortasse pro σῶ, μουτο-
σύλλαβου, legendum σῶν(Exception vide Sallust. Fr. IV, Epiff. Mi-
thridatis, quia patto vitam dederant, insonniis occidere. Plu-
tarch. Aemili: Polyænus III, 2: συνθέματον ἠλαθη καὶ
ἵοντα ἀποτελοὶ αὐ — καὶ μετὰ τοῦτο κατηχητος. Ita
Adelbertum Comitem Hatto luist apud Luitprando. II, 3.
WASS. De σῶν add. Eufath. ad Homer. Ιliad. v, p. 959,
& Thom. Magist. "Ἀδεσμαν φυλακῆ ϑaepe dicunt Graeci,
p. 474, & Lipf. ad Tacti. VI Annal. 2.

Pag. 217. l. 4. Κατὰ τὸς ἕαυτῶν νόμων) Ex more, quo
Metropoles Colonii iura ac leges dabant. Spanhem. Dif-

Pag. 218. l. 8. ἕπικαλοῦτες) Hoc non ad proxime
praeedentia ἔδοξεν αὐτοίς, sed ad superiora, οἱ Ἀθηναῖοι —
ἀπεκτείναν, & γρόμας ἐπιστεύτω referendum est. Sed val-
de implicita est haec periodus. In priore membro paulo
apertior erit sententia, si poß ἄλλοι ponatur dißinctio,
quam & interpretes, ut ex illorum versionibus intelligi-
tur, agnoverunt, & Caff. manu recenti adscriptam habet;
qua posita, haec coniungentur, ἑπικαλοῦτες ὤτι τῶν τὸ ἄλ-
λην ἀπεκτείναν ἐπιστεύτω, & ceteram deßitionem crimini dan-
tes. Illa, —οὐν ἀρχὴμεν, ὅστε εἰ ἄλλοι, refitius mihi vi-
dentur Valla & Portus accepisse, quam Hudsonus in Var.
Leôth. Non dubium enim est, quin Thucyd. ad ea reiphi-
ciat, quae Mirtlenaei supra cap. 10 & seqq. dicunt, sibi.

L 3
ab Atheniensiibus libertatem reliquit, fed plerisque ceteris locis servitutem impositant esse. In his deinde, "καὶ προσφυγανίγανον ὑπὶ ἐναχίστον τίς ὁρμήσ, acqua interpretibus haefsit. Valla ea in versione Latina praeterit. Porti versioni intelligi non potest. Nam classis Peloponneseorum, quae non modo diu post dejectionem Mitylenaeorum; verum etiam post Mitylenas iam captas in Ioniam venuerat, non potest dici dejectionem illorum aduivisse. Si vulgara scriptura retinetur, Thucydidès hoc videtur dicere, Atheniensibus Mitylenaeis cum cetera dejectionem crimini dedisse, tum quod classis Peloponneseorum, vel praecipue ab eis impulsa, in Ioniam venire asfa fieret. Sed quid quis prougανίγανοτο, quod in quibusdam Mst. est, praeterat, quo fere inclino, totum hoc ad Athenienses pertinebit, & hic fenfus erit, καὶ οὐκ ἐναχίστον τίς ὁρμής προσφυγανίγανοτο (τοῦτο ἡναχίστον οἷς ἐς ὅμιλα τονκόμασιν παρακλησιμωνεύει, id est, ὑπὶ τοῦ Πελοπονος, οἷς ἐναρμονευον, & (hoc) non minimum contulit ad impetum (tam praecipitis decreati faciendi) Peloponneseorum naves asfae, id est, quod Peloponneseorum naves asfae fuerant. — Sed oratio neque hoc, neque illo modo bene procedit. Videbunt acuiores. ego me hinc non satis expedio. DUKER. Conf. Heilman. ad h. 1.


ead. l. 4. Μάλλου ὁ οὐ τοὺς αἰτίους) Kuhnius, quem in Var. Lee. laudat Hudfonus, putat Attice abundare ὁ. Adverfus cum operofe disputat Perizonius ad Aelian. I. d. & pro οὐ τοὺς mavult legere αὐτούς. Deinde in Addend. aliam huius loci interpretationem profert, qua admissa manere possit, ut putat, vulgata scriptura, ὁ οὐ τοὺς. Ego Stephano & Kuhnio attentiore: primum, quia Thucydides, ut annotat Stephanus ad Corinthum, qui itidem, ut Scholiafes, negationem hic abundare dicit, etiam supra II, 62 codem modo loquitur, οὐδ᾽ εἰκὸς ἀκεφάλως φέρειν αὐτῶν μάλλου, ὁ οὐ, κύτιον καὶ ἐγκαλλαπτισμα πλούσιον πρὸς ταύτην νομίσατας, ἀληθοςια: deinde, quia, quod idem Stephanus cap. 16 Opera. in Dionysium Halicarn. observat, Dionysius, qui ubique studiös Thucydides imitatur, plus fémel hoc loquendi genere utitur. Lib. VI, cap. 81: καὶ ὁς τήν βουλὴν εἰς ἥρας δὲ ὀργὴς ἐχάνειν — μᾶλ-
IN LIBRUM III. 535


cad. l. 11. Kléon ó Kr.) De hoc Cleone (quem Cicero in Bruto, turbulentum quidem cive, sed tamen eloquentem suisf., ait) lege Ariftophanis Eúrites. Huds.


cad. l. 11. Prósotisouůítous) Non improbo coniecturam Stephani in Var. Left. Hudf. quam confirmat Caff. Pròs fine cafu pro prósotí ubivis obvium est; prósotísouůítous autem adeo rarum, ut ne quidem optima Lexica id habeant.

Pag. 221. l. 1. Pántos - áxolastias) Stobaeus p. 244; ubi male xabíctov hodie legitur. Ceterum xeiostov cum Ms. non xeiostov agnoócít. WASS.

cad. l. 5. Oì te - plæów) Stobaeus, qui dálósteves, & ei d'é. Dein tòv tòv kalós. hoc recte. etiam méquizthestv, & épìtoitzéstov recte cum edd. IDEM.


L1 4
A N N O T A T I O N E S


ibid. 'Αντίπαλον) Elegantier. Hippocrates de Vię. rat. II, p. 26: αὐξόντες το ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ τού σώματος αίμα. WASS. Pag. 223. l. 3. Θεοτάτι μεν τών λέγων) At Dii Coelites, inquit Aechylus Agam. 822, δίκαιον ἈΠΟ ΓΛΩΣΣΗΣ κλάψης, ἀνδροθύτος ιαίου φθάρας 'Εσ αἰματηρὸν τῶν οὐ 

Δυχοπθόνος ὕβισκον ἐδει. IDEM. ead. l. 7. Μέτα καὶπνήσω) Schol. verba sunt D. Luceae Aftor. XVII, 21. WASS.


pra sua Philistus transtulit, impudentissimus, non imitator, sed fur fuerit oportet. Sed supubicus, vel verba Clementis, qui Filistos ómniis tā autē μημείται, ὅτε λέγων, poít Κακοπραγίαν ponenda ess, ante haec eidōsai γὰρ μᾶλιστα οἳ παρὰ δόξαν ἀπροσδοκήτως τοῦ πράσσοντες εἰς ὑμῖν πρέπει τοῖς vel tonum hoc tā dē σειλὰ — κακοπραγίαν insti-

cium effe. Nam sententiae Solonis, Tīnke γὰρ κρός ὑμῖν, ὅτ' ἀλ πολὺς ὅλος ἔπιναι, imitatio Thucydivde, quam ibi Clemens ostendit, his verbis, εἰδοθαι πρέπει οὐτί, absolv-
tur. Philistus autem Thucydivem imitatus ess illis, εἰδοθαί γὰρ μᾶλιστα πρέπει τοῖς: cum qua sententia nihil commu-
ne habent haec, tā dē σειλὰ — κακοπραγίας. Quod si quis ea omnino retinenda putabit, tamen e verbis παρὰ δόξαν καὶ κακοπραγίαν nullum fenum elicere poterit, nisi e Thucydivde emendatis & suppletis. Sed inspiciendus ess locus apud Clementem.

Pag. 226. l. 2. Καὶ κακοπραγίαν — δισοδομοῦται) T. Mag-
st er in δισοδομεῖται, & εὐ λέγει. WASS.

ead. l. 10. Τριτομέατος Quidam Mff. τριτομέανει. Sic paf-

fim Aristoph. Demosth. Plato, Xenophon, Synesius. IDEM.

Pag. 227. l. 2. 'Αγκλεστὸν) Post hanc vocem nota in-
terrogationis est in Vasc. & Baf. quam & oratio poflu-

tat, & interpretes exprefferunt.

ead. l. 11. 'Ανδρωτεῖοι) Alli 'Ανδρωτεῖοι. Sed illud, teīte Thom. Magistro, Atticum. Exempla alibi damus. WASS. Thomas præcipit, ἀνδρωτεία χώσις dicendum ess, non ἀν-

δρωτεῖον. Et sic Thucyd. II, 50. ad quem locum fortasss

respexit tam Thomas, quam Suidas, qui sine auctore laud-

tar. Nam aliquis 'Ανδρωτεῖος & ἀνδρωτεῖου sunt in scripto-

ribus 'Απτακατήτους. Sed fæepe permantetur in Mff. vid. ad

Lib. I, cap. 22. Et sic Suidas ex Aristoph. Ranis afferit ἀν-

δρωτεῖος, quod ibi v. 1090 est ἀνδρωτεῖοι.

ead. l. 12. Εὐγυμνοι) Thom. Magist. in εὐγυμνοι. Plu-

ra in eandem sententiam eam alius scripторibus habet Mure-

tus ad Aritotel. III Ethicor. 1.

ead. l. 14. Mnθὲ τροπὶ τοῖς ἀξιμοφόροτατοίς) Exilimiat

P. Victoriuss, lib. 31 Var. Lcft. c. 10, ad hunc locum
Thucydidis respeixisse Sallustium de Bello Catilin. in prin-
cipio orationis 'Caesarian. HUDS.

Pag. 228. l. 13. 'Τμᾶς δὲ αὐτῶν μᾶλλον δικαιώσεις) Rečte interpretatur hunc locum doctissimus Gatakerus de

Stilo Nov. Infrum. cap. 8. Paulo superius παθεῖν εὐ ex
ANNOmATIONES

autóritate Mff. & sententia cl. Wasse in contextum receptum est, pro vulgato eò tabeòi.

Pag. 229. l. 1. Οὐ προσεικόν) Stephanus loco, quem in Var. Lect. indicat Hudsonus, p. 160, verit, quamvis non deeat, vel, quamvis non aequum sit, aut, contra quam ius finat: & Corinthum ac Philoponum reprehendit, qui deòv, πρέσων, & προσεικόν, pro adverbiis δεύτως, πρεσών, & προσεικόντως poni tradunt.

ead. l. 11. 'Ο γὰς μὲν ἐξὶν ἀνάγκη τι παθέτω) Si hanc lectioinem, & Vallae ac Porti interpretationem sequeur, sententia erit, qui ab alio nulla necessitate ad vim vel iniuriam faciendum coàdo, laefus est. Fortassis ita scripsit Thucydi des. Sed tamen altera scriptura εἵν δίκη non male respondeòt praecedenti sententiae. Nam qui aliquem μὴ σὺν προ- φασει malo afficit, is eum utique μὴ σὺν δίκη laedit. Paulus probo οsimd ti ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ. Ἐγγύτατί, quod est in Reg. & Calli librariis tribuendum videtur, qui neglexerunt geminare syllabam. Vide Stephanus quoque malis vertere cogitatione, quam animo. Lib. 1, cap. 143: καὶ νῦν χὰν ἐν ἑγγύτατα τούτω διανευμένας.

Pag. 230. l. 8. 'Ὑμετέροις αὐτῶν) Αὐτῶν perperam ab- eòt a Gr. Wasse.

Pag. 231. l. 2. 'Μετὰ ἀναίας χαλεὶ γίγνεσθαι) Vide Sal- lußium Caril. L. Wasse.


ead. l. 10. Οὐχ ὥστε (ὕμιν) Οὐχ ὥστε faepissime dici- tur pro non modo non, sequente negatione in posteriore


-Pag. 234. l. 13. 'En te) Thom. Mag. in ei, in de me- taw oteosiotou para tois akebostatow. ei yap efriendly aiptze parre Theou. 'En te — eier: & dein deis, pot protota duo loca Luciani, in quibus in idem cum optativum ponitur, alia i. diei zileon tis aiptze ythien. Videtur nota-
Lucianum, qui illud άταξίας ἐνθέν, ut dicir, Thucydidis imitatus fuerit. Sed credo, Lucianum peritorem sermonis Graeci fuuisse, quam Thomam.

Pag. 235. l. 1. Περὶ τοῦ μελλόντος) A vero caufae flatu argumentatur, ut 1, 36, & infra VI, 78. WASS.

ead. l. 4. ζημίων προσβαί) Sic infra cap. 82, τιμωρίας προτιθέντες. at supra cap. 39, ει τας αυτας ζημίων προσφίσεται. quomodo hic quoque quidam Mf. & Schol. Apud alios etiam προστίθησι & προτιθήσι interdum permutantur. Sed προσβαινας ζημίων potius videtur esse aegre; & graviorum fiacere poenam, ut cap. feq. quam flatuere & proponere.

Pag. 236. l. 5. Περίκασι) Simonides: Πάρμαν δ' ἀμφος οὕτως, οὖτι σκίρως. Sopater apud Stobaeum pag. 313: ἂν peiου μὲν ἀμμαρτημάτων τὴν μυχαίν, ὡς δυνατόν, καθαρέων ἐννεα δ' εἰς ΣΤΥΜΦΥΤΟΝ τὸ ἀμαρτάνειν ἀνθρώπους. αὖτ' ἐὰς αἰ τίς ἐος ἀμαμαρτήτους καλάξη, τὸ μέτρων ὑπερβαίνει τὰς κατὰ φυσιν ἐπανδρώσεως. WASS.


IN LIBRUM III. 541

ἔκφρατίσαι. Sed in Thoma vitiose editur, ut μὲν τὴν ἐπι-
βολὴν ἐκφρατίσαι.

Pag. 238. l. 3: Ἡ ἄλλῃ τῷ δεικῇ) Puto recte esse in
Reg. τῷ, pro τῷ, ut alibi millies.

cad. l. 5. Ἐχεργύω) Hunc respicit Suidas in ἔγγραφος,
& exponit ὅ δὲ ἔστι πιστεύει αὕτης. Hefych. βεβαιόν, ἐὰν ὀν-
tου ἔχοντι τὴν ἔγγραφον. Nostrum sequitur Clemens Strom.
VII, p. 891, τῷ τοῦ Κυρίου φωνῇ πιστούμεθα τὸ ζητούμε-
να, ὁ πατὸς ἀποδείξειν ἘΞΕΙΤΓΩΤΕΡΑ. Iosephus Antiq.
XIX, 1, 17: Τὸ ἐκ πιστῶ τὸν περιείχαρ μὴ ἔτερο" ἘΞΕΙ-
ΓΤΟΝ εὐνέλειν. Illi praeverat Macchab. scriptor X, 28: Oi μὲν ἘΓΓΤΟΝ ἔχοντες ὑμερίας καὶ γίνεις μετ' ἀφίτις τὴν
ἐπὶ τὸν Κυρίου καταφυγὴν. Codex ibi Alex. elegantius oι
μὲν οὐν. Nofter alibi, διὰ τὸ τὸν γραφέν τῇ ἘΞΕΙΓΓΤΟΝ γε-
γενότα, quod sua illos opinio ut fideissim inanines esse fru-
virata. In Anthol. πέτρος ἘΓΓΤΟΣ πγός. Haec omnia a
parente historiae Herodoto, apud quem haud semel inve-
nies, οὐ ΦΕΡΕΓΓΤΟΣ εἰμι δύναμιν τοσαύτων παρασχεῖν.
Hos Maro aemulatus est. Non, μι lupperp ipse fpondeat Ita-
lam. Aeschylyus Sept. Αἰδαν τετακταί ἱμμα Παλουρντον βία,
ΦΕΡΕΓΓΤΟΝ φρονήμει. Anacreon, ὡς γάρ ο´ ἐπέδησον ἘΞΕ-
ΓΓΤΟΣ. WASS.

cad. l. 7. Τὴν ἀμαρτίαν καταλῦσαι) Dionys. Halic. VI,
47, ἀναλύσασθαι τὰς ἀμαρτίας. Hoc a Thucydide sum-
tum ibi annotat Calabonius, & fulpicatur, hic quoque for-
tassis legendum effe ἀναλύσαι.

cad. l. 13. Εἰ τὸ αὐτὸ δύναται σχολὴ καὶ ταχὺ εὐμθνί-
ναι) Liceat inferere inter animadversiones in verusta Scho-
lia, brevem hanc disquisitionem de varia lectione particu-
lae ei in textu aufloris, an retinenda fit in itiis, εἰ τὸ αὐ-
τὸ δύναται σχολὴ καὶ ταχὺ εὐμθνίναι. Mutant in ii editio-
nēs variae, Aldina, Florent. Baf. & Mss. Arundel. Bar-
rocc. Clarendon. & Graev. Annotavit quoque in margi-
ne ii, ut veram lectionem, Fr. Portus, adoptanfque eam
in versione sua Aemilius, diftinguit verba, quae citavi-
mus, a praecedente periodo, arque fic transfert: An idem
valet, fer & cito compositionem facere? neque aliter iam olim
Laur. Valla: an idem valet, diu posse et confestiment in deditionem
venire? Phil. Melanchthon in Winsemiana: Idenne valent
tarde & cito facere deditionem? At agnoverunt alli, probe
penitentis omnibus, quae enhymemate oratoris hoc con-
venientur, rechus coniunctionem ei praefigi, ut conecta-

Pag. 239. l. 9. Teonvntiv) Quidam Mss. tavanstia. non male. Wass.

Pag. 240. l. 8. 'Es τόλμειον έπέρχεσθαι' Fortaffis praefens pro futuro poftuit, quod in his etiudem significationis frequens est. Vid. ad II, 44. Ita sententia erit, eos, si quid tale eveniat, civitatis, quae desceerint, bellum illatureos plebem sibi arment habentes. Et sic accipendum fuadent sequentia, adiuvavse, katactavstse, & ed vesti. 'Επι-έρχεσθαι, pro έρχεσθαι, ut apud Sophocle. Aiacc. 437, τον αυτον εις τον Τροίας επελθον.

Pag. 241. l. 2. H μυποστοειδαι) Dissimulare. De hoc ge-
IN LIBRUM III. 543

nere loquendi multa habent Budaeus in Commentar. Ling. Graec. pag. 296, & Stephan. Append. ad Script. de Dia-
lebt. pag. 126.

cad. l. 3. KAI TOU TO — TUS ARXHS) Thom. Magister in

KATOSXEGIS.

cad. l. 14. "OSTIS GAI — ETIOW) Stobaeus pag. 366 pro

APANTIOUS, APANTAIROUS contra Mf. Codd. repraententat, quo-
modo legendum puto: ita enim nofiter pasflim. Demosth.

EPER MEGALOT. OSE ANATLXIHEIDAI BOVLOMEXA ANTIPAL-

OITAE. ITA XENOPHON, ALIUS UT XENES. WASS. 'APANTIOUS pro

HOFIBUS dictit Thucyd. II. 42: TON D'A TON APANTION TIMI-

PHAN. ET I, 29: KEPXVPAIOUS APANTIO TELEXHEONOS. IN marg.

EDIT. STOBAEI LUGD. MALE SCRIPTUM EFT IN CONCIONE CLEO-

NIS, PRO DIODOTI.

Pag. 242. l. 4. 'EGEONO) Confer Schol. Luciani T. I,

Pag. 4. Turbas, & studia contendentium nofter non fatis

pro rei maginitude explicat. Aedes ergo Euripidem Orec-

THE 870, ACIUCHYLM EUMEN. 485. WASS.

cad. l. 7. NA OEIASAE NIS THE LUTERAS) Aemil. Portus,

cuius sententiam of hoc loco in Var. Leit. refert Hudfo-

NUS, IN SCHOLIS GREATEIS, Quae in edit. Thucyd. Weehel.

VETULIS INFERTA FINT, SCHRIB, HOE VEL ITA ACCIPIENDUM EFFE,

OETOS NR EMOIS SIEVTRARMIEN TIN TELEIN, TIN D'TERAS MH

OEIASAIS TIN PROTERAN; VEL DICENDUM, MH OEIASAES TIN

PROTERAN TIN D'TERAN D'LNOU'TI. PRIUS, QUOD VALLAE QUO-

QUE PLACEUISE VIDERUT, & NONNIHI ADIVVURAT IIS, Quae MOX

SCHRIB Thucydides, TIN MN PROTERA NNOE OY STOJU' TIAE-

OINS, NULLIUS MF. AUTHORITATE NITIR: NEC PRIUS FACILE FINE

FIMILIAM LOCUTIONEM EXEMPLIS PROBARI POTEST. STEPHANUS IN

MARG. EDIT. SUAE SECUNDAE quidem scribit, FE IN ANNOTATIO-

NIB. OFTENFURUM, VIDERI TERRI POSSE D'EU'TERAS. VERUM NULLAE

EXISTANT ILLIUS ANNOTATIONES, NIFI IN LIB. I, & II.

cad. l. 12. QINPO IAI EI ELOPIN OXIEITE TEPYRMENEA) MAZAN,

CIBUM REMIGUM, APUD ARISTOPHAN. Ran. 1105, SPANTHEMIUS

IBI EX HOE LOCO INTERPRETATUR PANEM VINO & OLEO MACER-

RATUM. SED NON CREDIBILE EFT, MAZAN REMIGUN SEMPER VINO

SUBSTANTAM FUILLCE, QUOS VIETU ADHOMOD TENUI USOS CERTUM

EF. HAUD DUBIE VERUM EFT, QUOD SCRIBIT SCHEFFER. IV DE

MILIT. NAV. 1, HOE EXTRAORDINARIUM FUILLCE, QUO ALACRIO-

RES ESSENT REMIGES. TEPYRMENONE PLUS SEMEL EFT APUD HOME-

REM, & APUD DIONYSI. HALIC. QUI THUCYDIDES LIBENTER UTI-

TUR, VI, 31, & XI, 40. TEPYRMENON IN ILO, APUD SUE-
544 ANNOTATIONES


cad. l. 11. Κλήρους) Ἔφιδας reēe interpretatur Scholia- 

łożes. Est enim κλήρος portio, five modus agri colonis, in agros hoftibus ademtos misitis, vel nova urbe condita ci- 

vibus virtim forte asignatus. Vid. Spanhem. ad Aristoph. 

Nub. v. 203, & ad Callimach. Hymn. in Del. v. 281; & 

Perizon. ad Aelian. XII Var. Hist. 61. Posteriores generis 

κλήρου heredia vocabant Romani, quod heredem sequaren- 

tur, ut ait Varro I de Re Rust. 10.

cad. l. 13. Τούς δὲς ἔρχοις ἔξειλον) De hoc more vete- 

rum, in dividendis agris ab hofte captis, agit Spanhem. 

Dissert. IX de Praefant. & Ufic Numism. pag. 669, & ad 


γενομένους. Albi sunt duces colonialium. Utramque signi- 

ficationem allatis multorum scriptorum locis offenderunt 

Valef. ad Harpocrat. voc. Κλήροχοι, & Spanh. ad Ari- 


Pag. 244. l. 3. Πολισμάτα) Troiam ex hac voce captam 

a Pachete argumentatur Strabo XII, pag. 896. WASS. 

Add. quae ibi annotat Cafaubonus.

cad. l. 9. Μνώναν τὴν νίσσον) Strabo IX, p. 391, ἄκραν 

voçat. Obèrvat Cafaub. ad Strab. III, 137, haec apud Geo-

graphos saepe confundi, & ab alio infulam, vel peninsu-

lam appellari, quam alius ἄκραν vocat. Sed festinatione 

lapitus scribit, Minoa antte Megara Straboni insula, Thu-

cydidi ἄκρα; quod contra scriptum voluerat, ut intelligi-

tur ex iis, quae ad Strabon. IX, 391 annotat.

cad. l. 13. Τοὺς τὲ Πελοποννησίους) Caff. hic adscriptum 

habet scholion, ἐβολέστη ἐπινοήτη. Ita accusativus τοὺς 

Πελοποννησίους hic erit pro nominativo, quasi effet, καὶ 

ὑπὸς οἱ Πελοποννήσιοι μὴ σταῦνοντες ἄκρανους. Haec constru-

étio usitatissima est cum verbis οἶδα, ὄρω, φοβομαξί, eo-

rumque synonymis, cuibus multa exempla congesivi Stephanus ad Script. de Dial. pag. 51. Nec ramen infrequens 

cum alius. De λέγω & ἀγγέλω vid. quae nominat Grø-

cnov. ad Arrian. III, 1. Aristophan. Plut. 56: σὺ πρύτερον
IN LIBRUM III. 545

IATDN TSTIS 6, ΦΡΑΤΕΟΝ. NUBIB. 144: ΆΝΙΒΕΡΤΟ ΚΑΙΡΕΦΩΝΤΑ
ΚΩΛΙΑΝ ὈΠΕΣΙΟΝ ἈΛΛΑΙΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΠΘΟΔΑΣ. ET AVIB. 1269:
ΔΕΙΜΝΟ ΤΗΝ ΚΗΡΙΧΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΟΥΣ ΟΙΧΗΜΕΝΩΝ, ΕΙ
ΜΗΙΝΕΤΟΕ ΒΟΥΣΙΝΕ ΠΑΛΛΙΝ.

Pag. 245. l. 1. ΤΩΡΙΝ') ΤΟ ΤΡΙΝ GR. CASS. REG. AR. C.
HERODOTUS II, 172, & GLOSSAE CONIUNGUNT; QUIBUS ACCE-
DIT HOMERUS II. χ', 156, & EUSTATHII EXEMPLAR & NOTAES.
ALIBI DECIES ΤΟ ΤΡΙΝ. NONS TERICIBI Ι ΤΡΙΝ. WASS.

EAD. l. 11. ΠΛΑΤΑΙΗΣ) HANC PLATAEARUM DEDITIONEM CUM
ERUPTIONE III, 20 MEMORATA CONIUNGENTES VIDETUR 315 C.
DIODORUS. DEMOZHENES IN NEAEARAM P. 531: TOI' DE PLATA-
EAN ΑΠΟΚΡΙΜΕΝΩΝ, ὂΤΙ ΆΝΙΒΕΡΤΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΥΔΕΝ ἈΝ ΠΡΟΞΕΙΑΝ,
ΑΠΟΛΙΟΡΚΕΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΛΑΘ ΤΕΙΧΕΙ ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΑΝΤΕΣ ΔΕΚΑ ΕΤΗ.
INTERP. DECENNIUM, ΦΕΔ RECLAMAT COMPUTUS. URBEM ΠΕΡΙ-
ΣΥΝΙΤΙΖΩΝ BELL. PELOP. III. DEDITIO AUTEM FACS ETA BELLII
EIUIEM ANNO QUINTO. REPONE ERGO SIDENER DIO. CETERUM
PLATAE UTROQUE NUMERO NONS TERICIBI & HERODOTUS. APUD
NEPOTEM, ΜΙ. ΤΡΙΝ. PLATAES, PAUSAN. I, UTI VOCEM MILLIBUS
RECTE OMITTIT. VID. WHELERUM ITIN. P. 474, & SEXTUM EM-
PIR. 31 D. WASS. SEXTUS AVER. GRAMMAT. CAP. 7: 'ΑΘΗΝAE
ΤΑΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΘΗΥΣΙΚΩς, ΑΙ ΜΙΑ ΠΟΙΛΙΣ, ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΑ.
EUSTATH. IN II. P. 296: 'ΕΝΠΟΣ ΛΕΓΕΝ Η ΠΛΑΤΑΙΑ, ΠΛΗ-
ΘΗΥΣΙΚΩς 'ΕΙ ΑΙ ΠΛΑΤΑΙΑΙ. ET FEC. STPH. UTI VID. INTERPRETES.

Pag. 246. l. 1. ΑΥΤΩΝ) ABEST CL. NON MALE. WASS.

EAD. l. 4. ΒΙ' ΑΝΑΔΟΤΟΣ ΕΙΝ Η ΠΛΑΤΑΙΑ') POLLUX VII, 13:
ΜΗ ΑΝΑΔΟΤΟΣ ΕΙΝΙ ΠΛΑΤΑΙΑΙ, OMIFEO ARTICULO. & EXPLICAT, ΤΟ
ΜΕΤΑ ΤΙΝ ΠΡΟΣΙΝ ΑΝΑΔΟΤΗΝ. VIDETUR AD PROVERBIIUM ALLUDE-
ΓΕ, ΤΩΝ ΒΡΕΤΟΝ ΑΘΕΝΩΝ ΑΦΙΕΡΩΣΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙ. VID. AD LOCUM
ANNOTATAR. WASS. STEPHANUS APPEND. AD SCRIPT. DE DIAL.
P. 201 PUTAT, POLLUCEM INDICARE, ΑΝΑΔΟΤΟΣ ΕΙΣΙΝ INTER VOCAB-
ULA THUCYDIDIS PECULIARIA, VEL CUM PAUCIS COMMUNIA. HOC
NON FACILE QVIS COLLIGAT ET VERBIS POLLUCIS, QUI FACERO
Eodem modo loquitur de vocabulis quibusdam, quae multis
COMMUNIA FUNT. QUAMquam forte afflis VERUM EST, ΑΝΑΔΟΤΟΣ
RARO APUD ALIOS INVENIRI.

EAD. l. 12. ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΤΕΝΤΕ ΑΝΔΡΕΣ) HORUM UNUS ERAT
ARIPTOMENIDAS, AGESILAI REGIS AVUS MATERNUS, UT AIT PAU-
SANIAS IN LACONICIS. PALMERUS EXERCITAT. P. 48. HUDS.

EAD. l. 14. OIDEUM) ΟΥ ΔΕ ΜΙΑ RECTE CAFF. & II, 47 & 87
C. TANTUM. VI, 103, VII, 34 CAFF. SIC THEOPHRASTUS DE IGNE
423. HIPPOCRATES MORB. MUL. 163. IFOCRATES ORAT. AD PHIL-
LIPP. 155, 334, 335 BIS, 354, 363, 371. & SUPRA 137, 140,
THUCYDID. VOL. II.

M Μ
A N N O T A T I O N E S

147, 152. in munde mía haud ita sibi constat. Addes huc
fis Hippocratenum § IV, 78. Demothenes de falsa legar.
was oude eis. Xenophon p. 10 & 467, & Herodotus III,
104, 125 oude ev. Xenophon 379 oude mias. Ioaphus An-
 tic. XIX, 894 oude eis. Ita certe Eusebius, recte. Sic etiam
reponendum Bell. Iud. VI, 5, 2 ex Codice Bigotii: nemo

Pag. 247. l. 1. Testuon mouon) Stephanus l. d. p. 105,
quia tòsous per se signifcat hoc solum, sive non alid
quam hoc, tò mouon abundare exiñhat. Sed hoc falsi ob-
vium est: παρέλκλων illud particulae τι, in iis, quae sequun-
tur, ει Τι Λακεδαμινων — ἀγάθῳ Τι ἴργυμενοι εἰσιν ,
longe, ut opinor, inusitarit. Et certe tantum uno loco
potitur ad fententiam fufficere poterat. Mox cap. 54, ubi
haec repetuntur, omititur loco posteriori. In Gr. hic ab-
est loco priore. Eadem varietas est cap. 68.

cad. l. 10. εν ἄλλοις) "An ἄλλοις malit Heilm.

Pag. 249. l. 4. Kεν ες τοὺς ἄλλους) Kει τοὺς ἄλλους qui-
dam Maff. utroque modo notter. Wass. Tων εν — τνωτο-
μεθα Thomas Mag. in ἐδραμενων.

Pag. 250. l. 6. άιπορον) Olymp. LXXVII, 4. vid. Dio-
dor. pag. 274 c. Wass.

cad. l. 12. ιρος — τραπεζαι) Th. Mag. in οὐλομαι.

Pag. 251. l. 10. Ἄλλα οι άγοντες ετι τα μη ορθως άχρο-
νευ.) Valla, penes illos, qui ducex ad prave agendum exfliterant.
Fr. Portus, penes duces. Uterque recte. Male Ae. Portus,
quem secutus est Hudsonon, penes illos , qui vos ad res pra-
vias agendum duxerunt. Apertum est , e superioribus repeten-
dum esse τοὺς ἐπομένως: οὐχ οι ἐπομενοι αἰτίοι τελος.
άλλοι οι άγοντες του τομομένως. Infr. cap. 65: οι γαρ άγοντες τα-
ρωμομοῦν ηιάρτον τον θεομένων.

cad. l. 14. ἀερομενία) Portus, cuius versionem hic in-
terpolavit Hudson. putavit esse, νουμνία). Et sic cap. 65.
Stephanus quoque in marg. edit. sec. versionem Vallae, die
solum, emendat, in facris, vel seris primae diei mensis, q.
d. seriarum mensuram die. Fortassis omnis νουμνία recte
dici potest ἀερομενία: fed an omnis ἀερομενία quoque fit
νουμνία, mihi non liquer. Nam Harpocratio e Demoth.
adv. Timocrat. ἀερομενίαι nihil aliud, quam ὑποτάδεις ἠλέ-
πας interpretatur. Et sic ex co Suidas, & Hefychius. Nec
quidquam de νουμνία addunt. Ac neque quifquam e quan-
plurimis scriptoribus, quorum verba de facro νουμνίας

dorum. Infra V, 54 est τα ἵπποιμινια, ubi Schol. ἵπποιμινια  ἵππεια. Quae Kuhnii ad Paufan. III, 5 de ἵπποιμινιαι annotat, nihil magnopere ad illustrationem huius loci fai-
ciunt, & non fars explorata videntur. Vide etiam quae annotata sunt ad V, 54.

Pag. 253. l. 7. Το  ἓπιμαζεμεν &c.) Pro  ἓκοσι Heilm. legit  ἓκοσι, locumque ita explicit: το  ἓπιμαζεμεν μη ἄλλο τι νομισαι (χαμ) ἦ τοις ἀγαθοις των ἰμμαχαιων (προ τοις ἀγ. ἰμμαχαιων) utam αι βεβαιον των χαρι τ. ἀ. ἓκοσι  ἵμιν και το παραταγμα που ὅν. καθ.


le fiffcit a versione Vallae, & non recte ad nomen ur-

bis refert, quod de tota urbe dicit Thucydides. Paulo poft, 

si in his σινους Μέδων — ea fententia est, quam interpre-
tes expresserunt, pro  ἀποτλυμεθα, verbo praefentis tem-
poris, aliud tempus videtur requiri, ut in illo Themisto-
clis apud Plutarch. Themift.  ἐω παιδες, ἀποτλυμεθα, ει μη  ἀποτλυμεθα.

end. l. 13. Θανατου δικη κρινεσαι) Κρινεσαι δικη etiam Plutarch. dicit Public. p. 193: ουκ ἐφευρεν ἐπι αὐτοῦ δικη κρινοι ι τρος Ταρκυνιον. Habent etiam vocabulum δικη hic omnes Mfl. excepto Regio. Er ob id fufeptum esse pot-
ef, eo quod in hoc genere loquendi fere omittitur. Plu-

XIII Var. Hist. 42, κρινον με δανατου. Polyb. VI, 12, 

Θανατου δε κρινει μανος, ic. o δημος. Similiter in eo, quod 

Μμ 2
ex Athenaei XIII, 6 affert Budaeus, kριμεδέν d' ōυ ἐπι Ἐύ-
θιον τὴν ἐπὶ Ἰανάτωρ, ἀπέσυγε. In quibus Stephanus Ap-
pend. ad Script. de Dialect. pag. 110 deesse putat δίκην.
Quamquam etiam κρίσιν suppleri potest e loco Demothe-
nis, quem & ipsi laudat, κρίνειται κρίσιν Ἰανάτων. Μox
ἀμφοτέρου Thomas Mag. in τιμωρίᾳ exponit ἀβεβητοί,
ubi & Plutaneis.

Pag. 255. l. 2. γιμεὶς — ἀπὸ) Dionys. Halicarn. p. 7
δεδιαινεῖν perperam & Mll. λέξεις, inquit, πάνω χαριέντως
συγγεμένη, καὶ μεστή πάθους. WASS.

ead. l. 6. γναμφηδίνει) Pro καραβίναι non dubitavi re-
nere ex marg. γναμφηδίνει. Ea vox in defuetudinem abit
post Platonis tempora, & varie scribitur a Grammaticis.
Poëtac, & Homeri fequaces retinet scripturam veterem
δ' καὶ στομαξεῖν ἐφυφον, ut alieubi Eufíthias. Homerica
enim sunt, ἐν δ' ὑόνῳ Γνάμφηδιν, γναμφηδίνω νίμια, & γνα-
μηττοῖς ἀγκυστρισίν, μέλεσιν. Hefiod. Op. 205, γναμμη-
τεῖν πεπαρμένη ἀμφ' ὑνυγεσιν, hoc eft, κεκαμμεῖοι. Paulo
infra apud Hefiodum verf. 278, cum Alex. Clemente pro
δ' ἐδείν — ἐν' αὐτοῖς legerint, ἐδείξαμεν ἀλλήλους, ἐστε ὃ
δικη ἐστὶ μετ' αὐτῶν. Aefchylus Perf. 577, Γναμμη-
τεῖν δ' ἀλ' δείνα: ubi male interpres, & Scholiafa. Lyco-
phron 1.247, où ποτ' ὕκορεῖς ὅπως Γνάμφηδι Θέονει. Callimachus
X, p. 762. Francof. κνάστοτες ἐπ' ἀσπαλάδων: antiquam
scripturam fcrvavit Luftinus Martyr, cuius unius auctori-
tate réscribendum, γναμμηττότες. Apollonius ad navigan-
tes transitul II, 350: Ῥῆβαν ὅκυρον στομαῖν, ἀκτίν τε μὲ-
λαίναν γνάμφηδες, uti & 946, 967, 1012. Idem III,
1.248, Πειρίσαις τετυχέων βεβημένων. οὐδ' ἐδύναμον Κεῖνον ὅ-
ρυ γνάμφηδ. & 1349, Γνάμφηδ ἐφ' ὑφαίνατ' ἐπαφρά. Apud
Nicandrum Theriac. p. 8 Aldin. Γναμμηττόμενοι etiam pro
ξióμενοι. Oppianus Hal. III, 1.33, 968, 969 μαμεῖτο σιδύ-
ρου. Ubi Mll. quomodo apud Homerum, γνάμπτοι obtru-
dunt: id quod facit & alibi Scholiafa. Hal. V, 574, νῦν
γνάμφητους σιδύρετοι. Quo in loco, ut id obiter moneam,
lege ex Cod. Ml. Μυτὴρ d'ε πρώτον μέν εἰτωμένη ἐδόθη-
tαι, non πετοτταί: de hierundine fermo. Confer denique
Hal. V, 164, & Hefych. in εὐγναμμηττιν. WASS. Γνάμ-
μηττον, γναμμηττος, & ἐπιγνάμμηττω de animali dici, oftendit
Hefych. ἐπιγνάμμητα (Soping. recte ἐπιγνάμμητα) ἔτι-
I. In Librum III.

kataklásasse, συμπλητω. Aeschyl. Prometheus. 994, Γράμ-
φει γὰρ οὐδὲν ἔδει μ', ὥστε καὶ φάσαι. Schol. ἐπικλάσει,
ut mox Thucyd. cap. 59, ἐπικλασθήσεται τὰ γράμματα κάμ-
πτω & ἐπικάμπτω quidem haud dubie eadem significatione-
m habent. Sed γνωμήνων vix videtur a scriba po-
tuillé proficisci.

ead. l. 8. Σώφρον]. Vid. Euripidem Androm. 778. WASS.

Pag. 256. l. 2. Νόμος τοῖς Ἑλληνιστ. Vid. Feith. III An-
ead. l. 4. Απεβλέπατε] Vid. II, 71, & Themistium

Orat. VI, p. 82. WASS.
ead. l. 6. Κατὰ ἄτον ἐκαστὸν] Huius annui sacri totam
rationem multis descript Plutarch. Ariftid. pag. 608. Alia
huc pertinentia habent Luifin. II Parerg. 14, & Cerd. ad
Virgil. III Aeneid. 301, & V, 46. Quid sint ὁραι, & ὁραοι καρτοι,
oflendunt Graev. ad Hesiod. ἔργ. v. 31, &
Meibom. ad Diogen. Laërt. II, 32.

ibid. Ἑσύμμασι] H. Stephanus annotavit, etfi Scholia-
ftae Sophoclis ad Elecfr. v. 270 tradant, ἐσύμμα in oratio-
nol soluta inutilatum esse, tamen eo uti Pollucem. Utitur
eo Pollux VII, 42, 50, 51 & 54. Antoninus Liberal. c.
11, & Ammonius in teφεειν. E quibus apparat, hoc voc-
cabulo non solos poëtas ufos fuiffe. Sed quod Plataeenses
dicunt inter inferias, quae annua religione mortuis daban-
tur, etiam vettes fuiffe, non possum aliquem scriptorium
 testimoniis confirmare. Apud Sophoclem in Elecfr. v. 455,
Elecra Agamemnoni patri inter inferias iubet dari ζῷον
suum. Scholiasfes ibi, ζῷον, inquit, δὲ νῦν τὸν ζῶνν ὅν-
λοι, οὐ τὸ ὕδαμα. ἦν τοῦτο οὐκ εὶ τον τάφον ἀντι μι-
τρας. ἡδονε γὰρ τὸ ζῷον ἀντι τῶν ταύτας. Nec Plutar-
chus in Aristide, ubi multis, qualia annua haec sacra fue-
rint, exsequitur, ullam vetitum mentionem facit, ac tan-
tum στεφάνωματα, vinum, lac, & alia, quae Graeci ἕνα-
γίματα dicunt, memorat.

nominat Hudf. confule Nunnesium ad Phrynich. & Vale-
fium ad Harpocrationem.

Pag. 257. l. 13. 'Ως — προάγει) Th. Mag. in πρέπει,
qui uter, recte. alter Mff. WASS.
ead. l. 14. ὄμοσαρμῖς] Quibus communiter in eadem
ara sacra fiunt: nam etiam pluribus Diis una ara facrabat-
tur. Vid. Kuhn. ad Polluc. VI, 155. ubi quod annotat de

M m 3


Pag. 265, l. 2. Οὐστερ) Hoc in edit. Oxon. inter erra-
I N L I B R U M III. 551

ita relatum erat, & pro eo iuubebat legi ώστερ: quod etiam clar. Waffe hic in margine pofuerat. Sed credo, eum, qui indicem illum errorum confecit, fettinatione, aliave qua caufa lapsum fuiffe, cum voluifset scribere, pro ευστερ, quod in edit. Oxon. eft, legendum effe ευστερ. Nam & scripti, & editi omnes, quos vidi, vulgarat fcripturam habent, quae cur mutari debeant, nulla probabilis ratio eft.

cad. l. 6. Δικαίωσεν) Cl. mendoce Δικαίωσεν. W ASS. 
cad. I. 9. 'Αιτη) Alii 'Αιτη. Utroque modo Herodotus. IDEM.
'Αιτη hic non modo plerique Mlf. verum etiam ed. Vafcof. habent: unde fuftpicor, etiam ira in vetustioribus add. effe. 
Pro iéna έδεν eadem metaphora δαίζειν έδεν dicit Dionys. 

Halicarn. XI, 39: 'Ο δέ 'Αττίος — διεβολοτάτων έγνω βα-
dizein έδεν.

Pag. 266. l. 1. 'Ιηράμωνικίς) 'Ιηράμωνικ Marg. quod tam fententia, quam constructionis varietas recipiendum fuerat. W ASS. Vid. cap. 56.

cad. l. 3. Ei μεν γάρ ημείς αυτοί) Portus παραφράζω verterat, Si enim nos ipse nostra sponde. Αυτός, pro αυτό-
ματος, & μόνος, facpe est apud Homerus, & alios poé-
tas. Vid. Eufath. in ll. p. 1105, Schol. Theoc. in XI 
Idyll. 12, & Stephanum, alioque ad Callim. Hymn. in 
Apoll. v. 6, & in Del. 212. Scholiaf. parvus Hom. hoc 
ll. p. 254, 'Αλά θις αυτός ίτω, express, εν τι αδιας γνώ-
μις παραγενέσεως. Et Latinos eadem significacione dicere 
ipse, annotant interpretes Callimachi, & Heinf. Lection.

Theocrit. cap. 17.

cad. l. 9. Μάλλων) Saepe in hisce formulis eleganter omit-
tit Sallufluus: nisi intercederint libri, mallem quandoque 
abeffet. W ASS.

Pag. 267. l. 1. Σαρπονίστα) Forfan hoc voce utitur Thucydides cum allufione ad magiftratum, cuius Athenis 
munus erat iuvenum mores corrigere, eoftque, quoties de-
lierint, officii monere. Vide Phavorinum & Etymolog.

magn. autorem. Huds. Pulchra sunt, qua de significae-
tione vocabulorum σαρπονίζω & σαρπονίστα ad Polloc.
IX, 138 annotavit peritiusimus literarum Graecarum Hem-
ferhufius.

Pag. 268. l. 9. Οὐς, ἢ γάρ) Si Grammaticorum praece-
pta sequimur, potius scribendum eft οὐκ cum Caff. Vid. 

Bud. Commenar. pag. 938. Nec male diffinétio maior po-
eretur post οὐκ. Stephanus supplet, Minime vero impuni-
M in 4
tatem consequemini. Puto sufficere, Non ita; ut in Virgil. II Aen. 583, ubi Germanus obiervat Euripidem & Sophoclem hoc dicere, ad 

ea. cad. l. 14. Eitnes ára kai ógenontò) Mfl. ei tis ára kai ógenontò, non male. WAss.


mà tétpymne.

Pag. 271. l. 5. 'Agabon ti) Particulam ti neque Mfl. neque eedd. vett. habent. Sic móx ëropyntes iti Łakáxémomais x. t. ξ. agabon en t. τ. débrhmótes eisív. Vid. ad cap. 52. In Gr. poff téntyvbus, ac deinde poff téntovbenvoi sunt distinctiones maximae, in Caff. mediae, notae scilicet ýpar-

rýmbolís; in qua & strüctura & fententia intricatissima atque obscurissima est. Nec multum iuvant ad utramque expediendam versiones interpretum, e quibus fatis apparent, eos hic haefisse. Sed in priore parte hius ÿparýmbolís re-

spicit hauv dubie, quod etiam Scholiafites monet, ad illa Archidami II, 72: ἐν εὐπτομίῳ τῷ ἐμετερίειν καὶ ἐστὶ μὴ ὑπὲρ ἑτέρων ἐν ὑπὲρ ἑτέρων ἐκείνης ὡς πολέμη ἐν ὑπὲρ ἑτέρων.

Pag. 272. l. 8. Prós tò Ἵπαλα) De conditu hius tem-

pli vide Plutarchi Arifthed. HUDS. Urbis, inquit Pof-

dippus, qui ad Menandri tempora refertur, ἔν αὐτοῦ ἐνω, καὶ στοῖ, καὶ τοῦφορα, καὶ τὸ ἐκλανσεῖν, καὶ τὸ Σίρυμ-

bou κλεῖς. Τὸ πόλεμον ἐν τῇ. Urbem totam anno tertio an-

te Leútricam pugnam a Thebanis, praeter templam, exci-

fam narrat Pauflanias IX, 1. Urbem condidit Polybus poft

Deucalionis tempora, inquit Etymologus voc. bounkareas. WAss. Verfús Pofidippi de Plataeis sunt in Dicaearcho pag. 14 edit. Oxon. Excidium Plataearum, de quo Pau-

fian. l. d. pofterius fuit eo, quod hic membrat Thucydi-

des, arque ipse Pauflanias. Nam cum urbs per annos cir-

citer XL in ruinis iacuifet, deinde per pacem Antalcidae

reffitura Olymp. XCVIII, ruribus anno tertio ante pugnam

Leútricam, quae in annum 2 Olymp. CII incidit, a The-

banis everfà, sed a Philippo poft proelium ad Chaero-

ncam, id eft, poft annum tertium Olymp. CX infaurata
IN LIBRUM III

553


Pag. 274. l. 7. Ἔστασίαζον) Vid. Diodorum pag. 315 d. WASS.

cad. l. 9. 'Οκτακοσίων) Budaeus in Commentar. p. 79, & Stephanus in Thesaur. hune loc. citantes retinent öκτα- κοσίων, & tamen vertunt oδορίνα. In his, quae sequun- tur, apud Thomam Magift. v. βιουλίμαι perperam leguntur. Κερκυραῖοι Κέρκυραν πρασκευισάντες.

Pag. 275. l. 4. Ἑθολότροφεῖν) Explicat Pollux III, 59, 60. breviter Hefych. ἔκον πρότερον. Sic έθελόκακος Dionyf. Halic. έθελόκακος Xenoph. WASS.

cad. l. 6. Ἀθναίας τὸν Κέρκυραν καταδειουλοῦ) Hinc re- fellas licet Solociften Luciani in fin. inter καταδειουλοῦσας & καταδειουλοῦν hoc discrimen statuement: τὸ καταδειουλοῦν.
ANNOTATIONES

sedai μὲν ἔτερον, τὸ καταδουλου ὡτ᾽ ἐκντό γεύσεται. Et var-
nam est obseruationem, octenderunt Schol. Luciani e lo-
cio Isocratis, qui est in Evagor. pag. 192 ed. Stephan. &
Graev. e Thucydid. VIII, 46.

cad. l. 8. 'Εκ τοῦ τε Δίσ
tou tεμένουs. W Ass. Sic cap. 81, ἐν τοῦ Διονύσου τὸ ἱερό.
Nota est haec apud veteres religio lucorum, quam viola-
tam dicebat Pietias. Vid. Ovid. VIII Metam. 741 seqq. &
IV. Fast. 753, ibique Neapol. Hinc faeppe in Ovidio, in-
caedus lucus, & incaedus fium. Athenienes poenam capitis,
flatuerant in eos, qui vel minimam ilicem e luco Heroum

cad. l. 9. 'Αλκίνου) Esti hoc nomen frequensits fine con-
traetione scribitur, tamen non defunt exempla in contra-
rarium. 'Αλκίνους, Α'Αλκίνου, de hoc Alcino Alcii Narrat.
3 apud Photium. 'Αλκίνου Aelian. XII Var. Hist. 25. 'Αλ-
κίνω Athen. I, 8, & 'Αλκίνου Ι, 11. Sic alius 'Αλκίνουs
apud Apollodor. III, 10, & Paufan. VI, 1. Itaque non
apparet causa, cur viri docti id hoc loco, contra omnes
libros scriptos & eed. mutare voluerint. Scholiaf. Theo-
criti in IV Idyll. 32: 'Αλκίνου, καὶ Κρότων, Λιακοῦ υἱὸς,
καὶ ὃ μὲν ἐβασίλευσε τῶν Κερνυραίων, ὃ δ' ἐν Σικελίᾳ ἐκτι-
σε Κρότωνε. Lego, 'Αλκίνους, vel 'Αλκίνους, καὶ Κρότων,
Φαίηκος υἱὸς. Nam non Aeacus, sed, ut auctor est Conon
I. d. Phaeax pater Alcino fuit, a quo Corcyra, regnum
Alcini, Phaeacia, & incolae Phaeaces. Quod Scholiaf. Theo-
cr. Crotonem in Sicilia locat, id Berkelius ad Step-
phan. in Κρότων, Cluerium fecutus, de Magna Græcia
Italiae accipit. Sed ita non succurrirur Stephano, qui sic
ex una urbe duas factet. Ceterum qui Scholiafes Theo-
criti Κρότων est, eum Conon Locrum vocat, & Locros,
urbem Italiae, ab eo nomen accepsit dicet. Sed cum
Scholiae ceaunt Ovidius XV Metam. princ. & Iamblich.
de Vit. Pythag. cap. 9. In Conone quoque pro Λατίνος,
a quo Locrum hofpitio exceptum tradit, e Schol. Theo-
criti legendum puto Λακίνου, & e Servio ad Virg. III Aen.

ibid. Καὶ ἐκατον χάρακα) Ad notam Hudsoni in Var.
Lexton. add. quos laudat lungermann. ad Polluc. 1, 162.
& Thom. Magistrum.

cad. l. 11. Ὅπως ταξάμενοι ἀποθέωσι) Pensionibus, hoc
eft, τεταγμέναις ταῖς καταβολαίς, Budaeus in Commen-
IN LIBRUM III. 555

tar. pag. 639; ubi Thucydidem eadem ratione hoc yerbo uti ostendit III, 50: ois ἀργύριον Δέσβειοι ταξάμενοι τοῦ κλά-

ρου ἐκάστῳ ὑπὸ ἐνίκησεν δύο μιᾶς φέρειν. Sic I, 99: οἱ
πελάειοι αὐτῶν χρήματα ἐτάχασαν ἀντὶ τῶν μαίντοι τὸ ἱκανο-

μένον ἀνάλογα φέρειν. Ibid. c. 101: χρήματα τα ὑπὸ ἐνοίκο

ποδούλων ἀυτίκα ταξάμενοι, καὶ τολκεῖς φέρειν. Et cap.


cad. l. 13. Βουλίς) Suidas habet βουλίς, sed male; est

énim pro βευλίαις. Wass. Add. Port. in Notis Hudsoni

ad Scholiait. Paulo post pro 'Ἄθμαυσι, quod fine dubio

virtu operandum in edit. Hudsoni venerar, e scriptis & cdd.

reposuit 'Ἀθμαυσι. In Dan. fortassis est 'Ἄθμαυσι: nam ex

eo nulla varietas scripturae annotata erat. sed non haben-
da est illius ratio. Gr. 'Ἀθμαυσι, & inter versus 'Ἀθμαυσι.

Pag. 277. l. 11. 'Ἰρύνθ) 'Ἰρύθ hic legit Thom. Magi-

stcr cum libris scriptis. Eadem varietas supra aliquoties

annotata est.

ibid. 'Ὑλαίαν) Etiam Scholiait. Apollon. IV Argon.

1149, 'Ὑλαίας λάμιν σαράν Φαμίζη. Υλαίας ex nullo ci-
tat Dion. Halic. pag. 150. Wass. Vid. infr. cap. 81, &


cad. l. 13. Πρὸς αὐτῶν) Præs aucti eleganter libri scri-

pti. Wass.

Pag. 278. l. 14. Συνεχιάς) Οἰκίας & συνεχιάς coniun-
git etiam Harpocrasion in Νευκλήρος: Νευκλήρος οὐ μῶνον—

ἄλλα καὶ ἐπὶ τοῦ μεμισθιμένου ἐπὶ τὸ τὰ ἑνικία ἐκάλυγη

ἡ οἰκία, ἢ συνεχία. Ammonius ita distinguat: οἰκία, ἢ

ὑπὸ ἐνδα, ἢ ὑπὸ ἑτέρου κατακεχμένη συνεχία δὲ ἢ σταλλὸν,

καὶ μεζωμένη. Itaque συνεχίαι pluribus per partes loca-
bantur, ut Romae insulae. Unde Gloss. συνεχία, insula,

& συνεκελέγγος, insularius; qui Harpocratiōν ναῦκληρος.

Add. Iungermann. ad Polluc. IX, 39, & Caflaub. ad Athen.

VII, 1.

Pag. 279. l. 1. Καὶ ἡ τη — συνεχεῖναι) Thom. Magist.

in βουλιάς, Mox Cod. Ar. pro ἐπέγεντο male ἐγένετο.

Supra II, 77: συνεχιά τοί εἰ ἐπέγεντο αὐτή (nempe φλο-

γι, ut bene Schol.) ἐτέρος, εἰκ. δὲν ἑξέψυγον. 'Οσ ἐκάτε-

ρος sic dicit, ut faepe ὡς ἐνακοῖσ.

Pag. 281. l. 15. Καὶ συνεχείεναι — καὶ τῶν ἑπτάλοιν) Hic

non abundare copulam καὶ, quod putat Corinthus,

offendit Stephanus in Animadverf. ad Lib. de Dialeclt. pag.
33. Pro τά τ' ἐν idem Corinthus habet τά τε ἐν, & mendosae ἀτυχίαν, & vitēs. Ila ταξινομίαν — ἐκπλεῦσαι citatte Thomas in δούλοιμα, omisita particula τε.


I N L I B R U M I I I . 5 5 7

τό. Ετ Ηεφυχ. ἀπεξησυντο, ἀπετειναν. Θυκυδίδημ εκ
dem significatione dixisse ἀπεξησυντο, scribit Suidas. Hoc
Kuttero suipetum est; fed hic quoque Pollux l. d. ubi vid.
quae annotant interpretes. De varietate scripturae voc.
Ἱππιος agit Sylburg. ad Dionyfium.

ead. l. 7. Πάντων) Ἀπάντων cum D. Halic. pro τάντω
lege, quod & auribus facti, & huius vehementia con-
gruit, & ab codem paffim adhibetur; quemadmodum &
Oratoribus Atticis. Hoc loco valet omnes omnino, univer-
fos. ΒΑSS. Ex auctoritate cl. Waff. qui deleto in contextu
τάντων, pro eo in marg. Ἀπάντων posuerat, hoc re-
ceptum est.

ead. l. 11. Ἀναλύσ] Suidas ἀναλύστε, ἀνα τοῦ ἀνα-
珵υτες, Θουκυδίδης. Et, ἀναλύτε, Τεφόντες. Aeschyl.
Sept. cont. Theb. 819; Αὐτος δ' ἀναλι ἀπε ὑστορια
γεν. Schol. ἀπάλυσιν.

ΒΑSS.

Pag. 287. l. 1. Τοις τῶν θημον καταλύεσιν) Etsi non ma-
gnopere probo fententiam Porti, τοις pro αὐτοῖς poni pu-
tantis, quod frequentius pro τούτοις dicitur, & εν τοῖς,
pro εν τούτοις; vid. ad cap. 17 huius libri: tamen confen-
tientibus libris in hanc scripturam nihil tentandum est. Sed
credo alias potius dicituros fuiffle, αὐτίαν ἑπιφέροντες, ἐς,
vel αὐτίαν ὑπειράντες αὐτοῖς, ὡς τῶν θημον καταλύοντων.
Nam αὐτία fæpe poft hic habet particulam ὡς cum partici-
pio. Θυκυδ. II, 59: τῶν μὲν Περικλέα εν αὐτία εἶχον ὡς
τείναντα φῶς τολμεῖν. Dionyf. Halic. VIII, 81: καὶ εν
αὐτία τῶν προτέρων εἶχον ἰμαρχους, ὡς προδεικνυότας τὸ
κοινόν. Herodian. IV, 6: τῶν τῆς Κομαδόν ἅξελφην — ἀπε-
taxεντευ, αὐτίαν ἑπαγγέλων, ὡς δακρυσάτη παρὰ τῇ
μπρή. Καταλύει τῶν θημον ea significacione, quam hic expressit
interpres, non raro legitur apud Thucydidem, & alios.
Aristotel. V Politic. 5 aliquoties fine dicrimine dicit κατα-
λύει τῶν θημον, & καταλύει τῶν διμεκρατίαν. Contende-
runt inter fe de versione Latina huius phraeseos Heraldus
II Observat. & Emedn. 49, & Salmusius Observat. ad Ius
Attic. & Roman. cap. 10, p. 296. Ei, quod in fine cap.
dicit, εν τοῖς προτῆς εὐγένετο, simile est I, 6, εν τοῖς προτ
tεις ἡ 'Ἀθηναίοι — ubi tamen Stephanus praeferebat πρῶτοι:

ead. l. 3. Ἡας τε ἑδέω) Haec imitatione sua atque

ead. l. 5. Kai eti xeraripro) Annotat Caflaubon. ad Dionys. Halic. pag. 36, aline esse hoc Dionysi XI, 39, die

v o: gia i έ ε ν π. έ ν η ν.


μισαντες δείχετεραν.

ead. l. 12. Tov των θημιω προστάτην) Aristotel. V Politic. 7: Οι μὲν γὰρ Ἀθηναίοι σταυράξου τὰς ἀληθείας'

oi de Dáxones tóus thēmous katéloun.

Pag. 288. l. 8. την χαίτερα) Thomas Mag. auctoritate huius loci reicicit comparativum θαυχότερον, qui est in Gr. Sed emendandum est apud eum vitium scripturae διει-

λαγμίνυ, quod etiam ed. Colin. obsider.

ead. l. 14. ἡστασίαν) Corrupte, qui haec damnat, D. Halic. p. 150, ἡστασίαν citat. infra tamem recte, την ειο-

ciπια τῶν ὑποκάτων ἄδησσαν ordine paulo venutiores haud femel exhiber. Ceterum haec gravissimo scriptori Sallustio minime disflatuerunt. Vide nos ad Catilin. 56. Add. Aris-

totellem Rhet. I, 9, p. 724; Philonem de Fortitud. pag. 571; Plutarchum in Solone p. 86; Lucrer. IV, 1145; Ta-

citum Agric. XXI. Wass. Dionysius Halic. l. d. partem huius digreffionis, de seditionibus urbs Urbium Graecarum, uf-

que ad verba ἐν τῷ ἀγάλλονται, accurate examinat, &

quid in fingulis prope periodis reprehendi mereatur, ostendir.
IN LIBRUM III. 559


560 ANNOTATIONES

deo praedominavit utres magni auctorem dei esse frater

cad. l. 4. Ἀτλας — τοιμαν) Et postea, ἄν γάρ — πλαν
vevit, Dionys. Halic. p. 151. WASS.

cad. l. 10. Τὸ ᾿Εἰδ ὁμωρ) Haec a Schol. Christiano intro-
ducta fuit pro: verius D. Hal. τὸ ᾿Εἰδ καὶ νομιμος. WASS.

151. ubi ἐγέγυνντο, & γένοιτο, & διττοις p. 164 γένοι-
to. forte γένοιτο. WASS. Γένοιτο etiam Thomas Magister
habet in δημιουργ. Τοισιν διὰ τοῦτο legendum est, & κατη-
λάγη, item ἐναλλάγη, δημιουργ., συναλλάγη, quae omnino
in edit. Franæq. perperam δευτερονυματι.

152. dein ἦσον — ἀνάγλωται, & σπάνων — διεθηρέντο; ibid. WASS.

Pag. 293. l. 2. Τὸ εὐθές) Τὸ χρεωτὲν Moeris Attico;
ἐλληνικῶς, ἀνήντον. Suidas in εὐθές, ἀτι τοῦ βελτίων, &
Ἡδῆς, εὐθές. ἐκάλουν ἣ ὦτῳ τῶν ὑποκρόσων. Etymolog.
idem fere tradit, sed ex Schol. Thucyd. Suidae verba ex-
κατ’ εὐθημερέμουν. WASS. Eadem, quae Suidas in εὐθές,
habet etiam ead. voc. Auctor Etymologicici Mf. five is Pho-
tius, five alius est, Biblioth. Urbis Traiect. ad Rh. Pol-
lux III, 119 inter ea, quae ad laudem pertinent, recenset
etiam εὐθύς & εὐθεία. Mox addit: τάττοντο γὰρ ὦ εὐ-
thυς καὶ ἐτι τοῦ ἁνήτου, ἢ ἄν λεγεθίν καὶ μορφὸς — Et hoc
ὡσα μεν Αἰσχρύ. Prometh. 383 κοινώνων εὐθείας dicit, i. e.
μορφίαν. ut Schol. Add. Gataker, cap. 3 de Stilo Nov. In-

Pag. 294. l. 6. ᾿Απαλλαξιούντες) Vid. Scholast. I, 96; WASS.

Pag. 296. l. 3. ᾿Ελαίζοντο τοὺς) ᾿Ελαίζον, quod habente
optimi Mf. etiam e Thucyd. IV, 41 annotavit Stephanus,
ἐλαίζον τῆ τῶν Δακονικων, καὶ πλείον ἐβλασπητὸν: idque ibi
in omnibus scriptis est, excepto uno. ἀνίζω quoque di-
cunt Eustath. & Etymol. M. Et de ανίζεται Suidas, ανίζω
In Librum III.

... 

...

\textit{ead. l. 7. \Delta ε\�ς\varepsilon\nu\nu\nu)} Vid. Steph. qui Strabonom excr\-bit, a quo receptae lectioni accedit auxilium. Wass. Quod de officina Vulcani in Hiera scribit Thucyidges, id ab aliis de Lipara, ab aliis de alia ex his insulis proditum an-
notat Olear. ad Philostrat. V de vita Apollon. 16.

\textit{Pag. 300. l. 1. \'Ετελεύτη Διολήμω τῶδε) Recte Mss. τῶν \eta λέμω \ετελεύτη τῶδε. \textit{Mox \'εμβαλουντες male Cod. C. Vid. supr. c. 80. Wass.}

\textit{ead. l. 13. \Και \τει ς Αταλάντην \&c.} Cum antea Chero-
noneus esset, illoho vi maris rupto, ex pentinsula factam infulam scribit Diodorus Sic. I. 12, p. 316. Verum Thucy-
idem, unde haec collegerit, male asecutus esse vide-
tur: cum ante inundationem Atalantam fuisset infulam fa-
tis nobis exploratum sit ex lib. II, cap. 32. Huds. Vid. Eusebium MDXXI, Stephan. Cere- 
nus. Wass. Quod dudum etiam fecerat Scaliger ad Eufe-
bium. Catalogum Urbium Vet. laudat Holstenius ad Ste-
phan. De Atalanta & castello Athenienfium in ea, ess etiam 

\textit{Pag. 301. l. 2. \'Εγένετο — τις) Thom. Magister pro 
\'ε και habet \mu\'e\'n\'e, & \Pi\'e\'t\'a\'r\'i\'o\'s mendo\'e. \Pi\'e\'t\'a\'r\'i\'o\'s urbs & infula Cycladum ante Magnetas. \Pi\'e\'t\'a\'r\'i\'o\'s scribit Ptole. mendo\'e. Ms. Coislin. \Pi\'e\'t\'a\'r\'i\'o\'s. Inter Sporadas 
pofuit Steph. contra Schol. & Geogr. v\'ides Sophoclis enar-
ratorem. \Et\'e\'nu\'e\'m \'\i\'e\'m \'\i\'e\'m \'\i\'e\'m \'\i\'e\'m \i\'e\'m. Inter Sporadas 
pofuit Steph. contra Schol. & Geogr. v\'ides Sophoclis enar-
ratorem. \Et\'e\'nu\'e\'m \'\i\'e\'m \'\i\'e\'m \'\i\'e\'m \'\i\'e\'m \i\'e\'m. Inter Sporadas 
pofuit Steph. contra Schol. & Geogr. v\'ides Sophoclis enar-
ratorem. Histo-
In Librum III. 563


cad. l. 7. Лакед.' Ημαλ.) Vide Diodorum Sic. l. 12, & Meursii Miscell. Lacon. l. 1, c. 7. p. 31. HUDS.

cad. l. 8. Тρακχυιασ) Diodor. 316 d. Лакедαιμονίαν τε- παπχιλίους οἰκύτορας ἐκτενείαν, ex sua gente nimirum, ex reliqua Graecia duo millia. WAss. Add. Scaliger. ad Eu.eb. num. MDXCVI.

cad. l. 10. 'Ιερείς) Difficile dici est, quinam fuerint 'Ιε- рείς, nemo enim praeter Thucydide de iis (quod legem) locutus est. Scintillam tan lucis facit Callimachus in Delum, ubi ait:

Δεινοτερον ἵππον ἄντυ και ὑπερε. Μυλίδος αἰνος Ἐρχονται &c.

Hic enim cum Thucydide videtur quandam urbem vel regi nem Melienium facram vocare, eo quod primitias Apollini quorannis miffas a Dodonaeis, qui etiam facri erant, recipiebant. Vid. Palm. ad Gr. Auët. p. 277. HUDS.


Pag. 305. l. 10. Ἐν Δωρίοις τὸν ἑδύν ἐστίνοντο) Ex mo-

N n 2
564 ANNOTATIONES
re Graecorum coloniam deduceturorum, de quo Spanheim ad Callim. Hymn. in Apoll. v. 57. Max eixostal treis, Duces coloniae, ut apud Romanos Triumvirici deducendae coloniae. Idem ibid.


Pag. 307. l. 1. Neokatastatos) Pro neostì katωκιμενοι, Suidas hac voc. Pollux IX, 18 neokatastatos pollis. WASS.


ead. l. 3. Εντος του ιδναυ) Postea insula, ac dein-de rurfas penisfula facēa eft: quia in re aliquantum inter se diffentur viennur viiri eruditissimi, Vossius ad Scylacem pag. 29, Palmer. Graec. Antiq. III, 10, Dodwell. § VIII Differrat. de Peripli Scylacis acetate.

ead. l. 7. Αποτελει(εως) Explicat Harpocrat. τὸ ἀπολε-βεῖν τείχει, καὶ ἀποκλείσαι τὴν εἴσοδον. ἀποτελει(εως) δὲ ὁ ἀπελθομένος τὸ τείχει. & periφράστων Ηέρυχη. De historia, quam hic exponit Thucydides, vid. etiam Dio- dor. p. 317 b. WASS.

Pag. 309. l. 4. Ἀποδώτους) Livius XXXII Agræos; Apodotique & Amphilocho coniungit. v. Polybium p. 1039. WASS. Polybio XVII, 5 sunt Ἀποδώτοι, & sic in


cad. l. 7. Την όυ περιτείχισιν) Vid. ad I, 137. Herodorus VII, 206: έστειλα ταν μεν 'ΟΤ οστατοποιησον. vid. quae in- feriis ad 496, 65, WASS.

cad. l. 12. Οινεύωνος) Vid. Holsten. & Berkel. ad Ste-
ANNOTATIONES


Pag. 311. l. 1. 'Oumkevnoi) Pollux VI, 156, & X, 14. Dionys. Halic. in Arte c. XI, 'Oumkevnoi taoi tois 'Oum-

ead. l. 5. 'En th 'Etimados &c.) De morte Hesiodi vide Plutarchum in libello de Convivio septem Sapientum, & Holfenii notas ad Stephan. Byzant. in voce Nemed. HUDS. Vid. Paulsan. Boecot. p. 772, Plutarch. in Diocis conviv. p. 162. Epitaphia collet Gyraldus in Vita eius. His ad-

ice ex schedis Barberinis:

'XAIRE DI'HEHSA KAI DII TAFON ANTOBOHSAE- HEIOA' AOROPIOE METRON EXON SOXITE.

WASS. Huius Pindarum autorem facit Suidas in tOd 'Hstio-

Deinov ypiras.


oikios evwntai tO Kroxilhein, Stephanum opinor intelligit, vel Thucydidem. forte refcribendum Kroxilov. Kroxilein

ptWev vocat Suidas. Ethnicographus, Kroxilein evos 'Ibad-

un Thucyd. III. ita & Plinius. Verum infalam es, ex no-

stro male colligit. Sed fortasse legendum 'Irmos 'Ibadun,

ad quam ille emendationem in voce 'Irmos quasi manu
ducit. KAI toTov, inquit, ev 'Ibadun, ev kai Kroxilein. Ead-

dem habet auctorem Schol. in Homerum. Verumtamen 'Irm-

mos 'Ibadun non tam loci postituram denotant, quam di-

tionem. Palmerius ex Heracleone Ithacae tres partes in-

venisse fiet putat. Huic oppono Strabonem ad haec verba

poetarum principis, evutre 'Odhseis yve 'Kapallxas-

OY 'Ibadun -- Niptov -- Kroxilei -- ALyipta -- ZAXX-

TOV -- 'Oplov -- OY to upeirov 'Exov, yv 'antipterai enem-
tov, ToV evn yv Cre. Nempe quia diunguit tois in Epistro

Ithacenibus, ergo necesse est, ut Kroxilein pro parte tis

'Ibadun insulae, non vero Epiri accipiatur. Immo, inquit

Strabo, & saine reeciis, tais evos symphraxeis, ut Epito-

me, vel ut habet ipse, t'a ev upeiro tais evos symphar-
xei. Eadem alibi iterat, uoper t' Oxiileia ueta tis 'Akar-

xovias symphrakei 'Omanos tais evos. Ovto 'De kai uin t

AIrmyv t' OiXatet evUyLev ueta tis. 'Arolikois upeirov. At

vereor, ut ille rem faris expediverit. Nofter enim Acto-
liæ oppidum facit; sed Aetolos ab Acarnanibus Strabo- 
nis tempore determinabant Achelous. Prolemaeus quidem 
& ex recentioribus nonnulli Epircos adiudicant. Strabo XI, 
693: 'H Leucis hic in tó palaión méi Xéfrónous tòs 'Akapér- 
nous gén; kalél dé autorin ó pontin méi ípeilwov, tìn the-
raian tòs 'Idknus, kai tòs 'Ksallanías ípeilwov kalän. Et 
Corinthii Ísthmo peninsulæ perfoífo Leucadem infulam fe-
cerunt, kai metenymbantes tìn Nérknov ésti tòn tòtei, dé 
in ponte méi 'Isýmlov, tòn d'é papélwv geýméra gýmatov, méto-
ýmasan Leukadá. Íta quidem Strabo; sed Crocylium Thu-
ydis, ut ex fere narrationis patet, circa Naupaftum 
éupolion fìtum fuit; & proinde longe remotum a Leu-
cade. Hinc etiam vicina oppida Potidania, Teichium, 
Aégtium omnia incertae positionis, nec tamen a mari 
multum remota. Alliud itaque Crocylium, de quo loqui-
mur, & Homeri tò Krapúleia. De posteriore, Strabonis 
sententiam; ut in re tenebrícàfà lucem amplior.
Dionys- 
fiu propécto hau'd fatis capio. Kain utm, th, Kéqyupa, sís w 
gén 'Aúkívov. Tò 8' ésti, NHRIFIES 'Idknus évos esými-
ktai. Nerium fufíle in Epirò diferente afirmat Homerus 
Odyff. ó, 376. Censént ergo, Dionysium ex Aetolía úga 
epitheton Ithacae petifíte? Credibile est, scripsisse Geogra-
phum Néptius. Virg. Dolichiuim, Sameque, & Neritos ar-
dua faxis. Hinc Ulyfles ipse fæpius apud Ovidium Nér-
itus. Neritalique domus, regnum fallacis Ulyfis. Pro duce
Neritio dota mala nostra poëtæ Scribite. Inter gentis condi-
tores ab Acuflalo apud Schol. Homere Odyff. v, 207 an-
ummertur Ithacusc, Neritos, Polycétov, filii Pterelai. Pri-
scianus hic parum iuvat, Regina Cephalenae prope sunt S-a-
pientis: Ulyxi. Íta enim cum Ms. scribendum. Sed neque 
récte Krapúleia apud Hefychiium. Wàss. De Potidania Pal-
mer. IV Graec. Ant. 22.

ibid. Tìxov) Livius (1. 36, c. 16, 19.) ait, Tichiuhta 
effe montis eacumen, ut Callidromus & Rhodunitia: cui 
ascentitur Appianus, qui Tèçjyivtta scribit. Huds.
cad. l. 10. Eúptalov) Stephanus Eúptaliv vocat. Strabo 
Strabo X, p. 451: Eúptov xpatamís árhoetan eis Bwmlow tòv 
év Oyieívov Aítolikwv éwnos, khàlátov kai oí Eúptalívov, 
N p 4


eaed. l. 9. "OTITAXELI) Suidas in "OTITAXELI. IDEM.

Et Audtor Erymol. M. in "OTITAXELI.


IN LIBRUM III. 569

Pag. 316. l. 4. Λακεδαιμόνιοι) Οί Λακεδαιμόνιοι Gr. be-

ne. Wass.

ead. l. 8. Μακάριος καὶ Μενεδαίος) Ιτα edι voluit cl. Waf-

fe pro eo, quod ante legebatur, Μασσάριος καὶ Μενεδα-

τος. reelse, fine dubio. Quod autem dicit Θυκυδίδες συμ-

παλούθουν αὐτῷ, indicare videtur, hos συμπαλούσι ει addi-

tos fuiffe a Lacedaemonis, ut II, 85, & III, 69.

ead. l. 14. Ἀμφισσὶς) Ar. Ἀμφισσῆς, sed cum σ σ λε-


Pag. 317. l. 2. Νουεῖς) Ιτα Codices: quibuscum con-

sentientur Paulanias & Stephanus: alii Νουεῖς, vel Μύωνες.


Sylburg. ad Paulan. interpretes Stephani in Νουεῖς & Μύων,

&, qui de omnibus his locis agit, Palmer. V Gr. Ant. 2.

ead. l. 3. Δυσεμβολώτατος) Ιοσέφhus XIV Antiq. 5, ὄν

τεμβολώτατος. atque ita Thucydid. Mt. C. Δυσεμβολώ-

τατος legit Th. Magister in δυσπρόσεδς. Wass. Thomam

eemandandum esse, Thucydidem inspicienti liquet. Δυσεμ-

βολος eadem significatione diciunt Plutarch. & Aristoteles

apud Budaeeum in Commentar. p. 436. & contra εὐθύμοις

Aristotel. ibid. Δυσεμβολος quoque rursum Ioseph. XVII

Ant. 2. Et librarium Cod. Dan. hic Δυσεμβολώτατος vo-

luisse scribere, e ducti literarum sospicabatur vir doctiss.

qui Cod. hunc cum edit. Hudfoni comparaverat. Ceterum

Budaeeus l. d. pag. 1068, hunc locum mendi suspectum ha-

ber. Nam de adiectivis in σσ communis generis agens, cum

multa memorasset, addit, hoc Thucydidis magis mirum,

quam alia, videri posse: nec se meminisse alterum hiiuf-

modi exemplum, fi emendate legatur. Omnino credi par

est, virum πολυμαθέστατον iuflas habuiffe hius fententiae

causas: est, quae hae esse possint, me non affequi fator.


ead. l. 4. Μετατίσιος) Metatius omnino legendum esse

colligunt virti eruditi ex Stephano in voce Χάλανος, & ex

Polybii lib. 5, ubi de expeditione Aetolica Philippi loqui-
tur. Vide Palmerii Gr. antiqu. pag. 542. HUDS. Metatius

hic emendant Henr. Stephanus ad Dionyf. Perieg. p. 153,

Holfen. ad Stephan. v. Metatia. & Palmer. in Exercita-
tion. pag. 49. Hic tamen fententiam videtur mutasse V

Graec. Ant. 2. Et in Animadversionibus Mfl. ad Dionyf.

Perieg. & Annotationes H. Stephani. nam ibi ad verba

Stephani, hic Metatius legendum esse, si Polybium no-
bis sequendum putamus, adscripist: at non est sequendus: is enim locus est εἰκεσι βρύον.

cad. l. 5. Καὶ Οἰανθίος) Ex hoc loco Thucydidis confi-
gen. oppidum Οἰανθίος Pausan. Stephan. Οἰανθίος. Ptolem. Εὐανθία corruppe. Corrigi etiam Polybium, cuius exemplaria Οἰανθίους servant. Martianus VI, 8, Οἰανθία, in quo portus Apollinis. ita ille ex Plinio, duo Mfr. mendete Τεαν-
cad. l. 7. 'Τειός) Ita Codd. & Steph. W. Ass.
Pag. 318. l. 11. Οὐκ ἀντισχοείν) Οὐκ abest Gr. male. W. Ass.
tor Diodorus. Confer Hefych. in Αἰολίδαι. & pro Αἰολι-
tera anaea Μύση. Αἰολικὸν έναιμα pro Καλουκικου Ψαβo-
Pag. 319. l. 15. 'Ετι Νήσσων) Forlan & hic locus est,
quem Strabo (1. 6, p. 268.) vocat
*.getNumber*Strabo*, Vide Bocharti Geogr. facr. 1., c. 28., p. 529. 


iis dicitur, qui publice ἑορπεῖ mittebantur, de quibus Spanhem. l. d. v. 314. quemadeodem apud Thucyd. V. 18. ἑορπίου ὡσαὶ τῷ στάτῳ, eft., ut ibi Schol. ἑορπίου στέμ-
ad v. 279, ubi poëta, πάσαι δὲ χροεὶς ἀναγωγι πόνες.

ibid. Tostai.) Τὸ πάλαι recte Ar. C. & p. 323 l. 7 Cafl.
& III. 45, IV. 42 etiam Gracv. In hac scriptura tamen
variant autores. Utroque modo Herodotus I, 5, 144.
Nofter etiam I, 5 coniunctim & fine V. L. & I, 13.
Herodotus denique τοπολαίων IV, 11. & Demosthenes de
fäll. Leg. 223. Herodotus VIII, 61, ἐν σαλαῖον. &
τὸ παλαιον καὶ τὸ νέον, atque ita D. Halicarn. Antiq. IV,
26. WSS.

Pag. 332. l. 3. 'Ἐκ προσμίου Ἀπόλλωνος) Προσμίου pro
Hymno, etiam aliud dictum. Vid. Menag. ad Laërt. VIII,
57. Sed de etymo alter, ac plerique aliud, qui ab εἰμὶ, id
eft, ὁδι, derivant, fentit Schol. β’ Aeschylidi ad v. 7 Sept.
cont. Theb. Τὸ τῶν προσμίου ὄνομα. inquit, εὖκ ἄλλος, ἢ
τῶν ἐπαμνὸν ἡμαῖ. πρὸ γὰρ τῶν εἰμὼν καὶ τῶν ἐδών ὁ πα-
λαῖος τῶν ἐπαμνοὺς ἴδιον. ὅταν εστὶ καὶ τὸ ἐγκαμνον, τὸ
ἐν κόμμις καὶ τετειντον λεγόμενον. κόμμα ὡς ἐκάλουν
τοὺς ἐκαμνούς. Efti autem ex hoc loco confat, Thucy-
didem Hymnum Apollinis, qui nunc quoque exsdat, pro
genuino foetu Homeri habueit; tamen ex eo non confici
poteft, eum idem de omnibus aliud, qui sub Homeri no-
mine circumferuntur, fentif. Itaque paulo liberaliorem,
quam par erat, puto sufíle Menagium l. d. ita scribentem,
quaí exifílmet, hinc offendi, Thucydidem omnes, ut Ho-
mericos, agnoffi. Sed legi debent, quae de hoc argu-
mento scripferunt Fabricius II Biblioth. Gr. 2, 4, & Bar-
nesius ad Hom. Hymn. in Apoll. v. 1 & 169.

ead. l. 4. 'Ἀλλὰ σὺ Διός.) De hymnis, inquit Came-
rius, quibus Homeri nomen praescriptum eft, etiam a ve-
teribus dubitatur, utrum ille hos compositi fuerit, arque hu-
ius in Apollinem necio quis auıtor nominata. Sed nobis
Thucydidis testimonium fatis efi poteft, ut Homericum
effe credamus. Editi autem sunt illi fane minus emendati,
quod & Aldus, optimus & integer vir, teftatus eft. Atque
adducti verfus a Thucydid e ita expositi in scripto quodam
exemplar reperti sunt:

"Ἀλλοτε Δήλος, Φοίβε, μάλιστα γε θύμον ἐτέρφεις"
I N L I B R U M I I I .

Etrā tōi ἐκλεχεῖταινε 'ίδανε ὑγερεδόνται,
Σὺν σφίκι καὶ τεκέσσι τε σὺν εἰς ἀγυίκιν,
Ἐστά τοι τιμακχήν τε καὶ ὀψιντοὶ καὶ ἀοίδη

Nuncāsumiā τέρποντι, ὡταν καθέσων ἄγωνα.

omnia ita leguntur, ut in vulgatis Thucydidis: nisi quod in primo corum, qui paulo post laudantur, habent, 'Alia igitur, iudicavit, quoniam tuis, 'Apt. in 2, χαίρετε γ' υμεῖς, & in 7, ὑποκρίνασθε ὑμεῖν.


Pag. 324. l. 4. Κοίνη δικαιοπριμών) Describit ex hoc loco Stephan. v. "Ολπαια.

Pag. 325. l. 7. Τούς εν 'Ολπαίος 'Αμπρακίοτας ἵκοντας) Interpres, Ambraciae, qui apud Olpas erant, venire. Sed non apparet, eos ab Olpis ductissi: nam & mox dicit, καλ προσέμψαν (ei Peloipenii) τοις εν "Ολπαίος Αμπρα-

κίοις. Fr. Portus paragrapheis, Ambraciae in armis esse, & Olpas occupasse. Ita εν "Ολπαίος pro eis "Ολπαί δicitum erit, quo non infolens est. Theocrit. III, 53, κατ' αγρίο εν πυρ βάλλε. Lucian. Ocyrop. 830, ἦλθεν μὲν εὐν τοπρο-

τον ὑγίος εἰς Ὅμοιος. Vid. quae annotantur ad Aelian. IV V. H. 18. Et sic fortass defendi potest hoc Luciani de Sacrific. princ. τού ἄνοιο δεν εἰς Οίνεος πετορυχένου, ut suppleatur dativus substantiī: oikie, vel alius. Sed potius puto legendum εἰς Οίνεος, ut εἰς πατρωρίσθων, εἷς διδασκά-

λον, & alia cum verbis significantibus motum ad locum.
Apud Thucyd. tamen positura vocum non videtur permissere hanc interpretationem, & vix dubito, quin tuis ex "Oltasit fit, tois ex "Oitasis õitas, ut paulo poft proe- emizan tois ex "Oltasis Amptaxiotaivas. "Hoytis quid fit, mihi non fatis liquet; ni qui forte de legatis, aut nuttis quibusdam ab Ambraciotais, qui Olpis erant, missis acci-
piendum est, ut c. 110, 


ead. l. 15. Hoc neque usus liber scriptus habet, ni qui fortis Dan. e quo hic nihil annotatum erat, neque editus ante Stephanum, in cuius edd. & ex his in ed. Porci id errore operarum irrepsisse supicor. Nec est, 


Pag. 328. l. 9. 106 kerat) Thom. Magifter in xepiala, pereisxov to k erad. Et in kikleov; ubi male editur en to tetafrin: pereisxov to k erad — énaktov. Si non vitiosa est scriptura, videtur pereisxov & einiklevuto quasi en perealhno pofta accepti. Pereisxov, pro circumdare, cingere, est supra cap. 22: tyn tayevn dhépovn, n pereis-

"Sic quoque cap. seq. & IV, 33.

Pag. 329. l. 10. Atantos) Ita plerique. sed in marg. Cl. legitur áfowlaktov, quomodo apud Xenoph. Hellen. IV, & Herodian. VI. vid. Indicem. Infra forte legendum, ós b-lé. WASS. Non est habenda ratio scripturæ, quae est in marg. Cod. Cl. 'Atantos & eidev kósmov rechre coniun-
guntur, ut contra kósmov kai tásẽ IV, 126: kósmov kai tásẽ aúbis úpapagòntes. & to kósmov kai éutantov apud


Pag. 334. l. 6. Νυκτός ἐτί όὐσις) Paulo ante, ἀμα ὀρ- ὁφω ἐπιτιστεῖ τοῖς Ἀμμερκιώταις. Eft ergo ὄψις, cum nondum cerni potett, & adhuc nox est, id est, tempus, quod praecedit auroram, quo quis adhuc lucerna uti pot- eft. Ita veteres. recentiores, ut autctor est Phrynichus, ὄρ- θον dixerunt, quae antiquis erat όσις, aurora. Et hanc signi-


PAG. 336. l. 9. Ιδομεν) Vid. ad II, 100, & Voßium ad Catullum pag. 210. WASS.

PAG. 337. l. 7. 'Αμυρακιαν) Thucydates semper cum άμυρακία, & άμυρακίωται. WASS. Diversitatem scrip- turae etiam Stephanus annotavit in άμυρακία. Eucthathius ad Dionys. Perieg. v. 493, ἀμυρακίωταν per τα, usitatius per β scribi dicit. Palmer. II Graec. Ant. 7 scribens, Thucydidem nomen urbis non exprimere, sed tantum gentile nomen 'Αμυρακίωτας habere, non meminerat huius loci. Sed & ruribus 'Αμυρακιαν cap. seq. in fine exprimit Thucydidis.


ERRATA.

p. 122. l. 6. ἐς τῆς Σπαρτ. leg. ἐκ τῆς Σπαρτ;
p. 268. l. 5. ὑπερον leg. ὑπερον.
Library
of the
University of Toronto