Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
PLATONIS DIALOGI

SECUNDUM

THRASYLLI TETRALOGIAS DISPOSITI.

EX RECOGNITIONE

CAROLI FRIDERICI HERMANNI.

VOL. III.

LIPSIÆ

SUMPTIBUS ET TYPIIS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXVI.
PRAEFATIO.

Tertii voluminis majori parti post ea, quae superioribus praefatnus sum, nihil quod universe praemoneam restat; a septima demum inde tetralogia, cujus princeps Hippiai major est, optimi codicis Oxoniensis subsidio distitus allud fundamentum circumspicere coactus sum, cui, si minus tandem, similem certe in superstruenda lectione anotioriorem tribuerem. Atqui inter eos, quos illic proxime ad Oxoniensem accedere dixi, Veneto t. in his dialogis itidem caremus, Vaticanum autem quominus in illius locum sufficerem, et foedum glossa pompylomachia pro alger, quo in Clitopli. p. 407 D defenditur, et insignis lacuna per homoeoteleuton orta deterruit, qua in Hipp. min. p. 356 E cum plurimum deterioris generis libris verba uti comminavat et exponerent omittit, ut nihil mirum sit eum in alius quoque locis cum his potius concinere; quae quum ita essent, ad Venetum S descendi, Bessarion possessorc nobilitatum, quem quum jam in superioribus haud raro cum ipso Oxoniensi consentientem habeamur, tum in his dialogis allorum bonae notae codicum, ut Ven. S, Vind. 2, Flor. x testimonia passim confirmant. Neque a priscis editionibus, Basileensi altera et Stephaniana, nimirer recedit; quorum etsi nulla apud me sanctitas est, tamen haud exigua earum lectiones, quas Bekkerus Parisiensium, Stallbaumius Florentinorum suffragis damnaverunt, ipsius Oxoniensis fide restituendas vidimus; multoque minus me numeros librorum movet, cui haud seio an et priores illi critici et ipsi Turicenses interdum plus quam verae praestantiae indulserint. Sed hanc ex singulis potius lectionibus existimari, quam universo judicio decerni malo; de his igitur, quas in hoc volumine Turicensibus praeferendas esse censui, sic habeto:

leatiō, pluribus a me enarrata et firmata in ipsius Philologo T. V. p. 738. Conjecturae illud tantum indules, ut pro χρεών, quod nec structura amplius nec sensus admitterat, scriberem χρεών, unde haec jam tolius fragmentis sententia existit: cuae, ne leoni occurrirentem hibernarem te ipsa aspectu mori fatale sit. — P. 156 A καλῶς δὲ σὺ ὦ καὶ Υ, καλῶς γε οὐ. BST ex duorum codd. correctione; libros recte et hic er Lys. p. 20 t A metur Winkelm. ad Euthyd. p. 38. — P. 156 C οἷον δεῖν ποινήν 0, καὶ ποτὲ VBST: ut illud elegantius, quum neget esse, unde solius capitum medicina mutatur. — P. 156 D Ζαιμόξιδος μοναχε Ζαίμοξις 0, Ζαι- μόξιδος et Ζαίμοξις VBST, perpetua variete, sed ut nostrae scripturae et Herodoti IV. 9+ codices et eymologia apud Porphyry. V. Pythag. c. 14 liceat. — P. 157 B πείσῃ ὦ καὶ Υ, πείσει BST ex uno codice non opinus nec certa lege, quam haud scio an ita tantum adune grammatici tali sit, ut contra exempla pro arbitrio mutarent; ratio certe conjunctivo nulla obstat. Neo paulo post unius libri Flor. b tanta apud me auctoreius esse potuit, ut verba σωφρονίᾳ τι καὶ νοικίας in reliquis omnibus post έκαστόν exstantia cum Bekk. circumscriberem, medium cum ST protinus eliminarem. Heusidio quidem, qui princeps hanc suspicione movit, ventu in proutio est, quia is pravam lectionem θε- τέρων pro έκαστον ante noluisse habuit, quae ulla 0 pro τι καὶ postulabat; nunc autem restituio έκαστον, is tantum item lus verbis in- tendat, qui, quod decussimis visis accidisse mireris, χρισσ pro prepositione habeat casque medicos describ putet, qui ipsi temperantia et vaeletudine carentes aliis medicinam faciant! τυπειδαι λατινος minus com- mode dixi concesso; at quum λατινος sit ẹπιστήμη του νηρινου, me- dicum quoque vaeletudinis accessione definire libuit, nec ipsum έκαστων nisi appositione illustratum in Scythiae illius verbis inventet, quum esse referatur; acquiscono igitur in codd. lectione ita interpretanda; quod inaccess- que vel, vaeletudinis circa corpus et temperantiae circa animum, separatim medici exsistat, quum semper conjunctas potius curari oporteat. — P. 157 B πλείωνι τον H. c. nonnullis libris et Oxon. vestigiis, qui pleiōn exhibebat: πάν τωλο VBST cum plurimos, sed ex correction, ut videtur, grammatici, quem superlativos genitivos offendenter, quamquam nec πάν τωλο c. superl. commodius dixit arbitror; illum Deymac. Soph. Quel. 743, Eur. Alc. 802, pluraque apud Porson ad Hec. 624. — P. 157 E longe alium Platonem scripisse ac quod certum omnem odiderunt ποιεϊν όνο ολικει αναλονονον... καιλίων εν και εμενον γεννήσεων, antiquissimorum librorum vestigia clarissime produnt. Bekkeri cervice multe et pluresne Scalaumati cum ipsis Oxon. habent άνων, cui multo facilior- poter et ολικει αναλονονον accedences, quam memorabilium illum genitivum ad nominativum formam revocess; porro in Oxon. est καιλίων εν και εμενον γεννήσεων, quod cum genitivis illis conjunctum non minus bonum sensum quam vulg. praebet: non facile duae familiae inventur, quibus afferretur junctis melior proles nascatur, quum unde in mutus er. Aυ cum futuro ne ipsum quidem exemplis curt; nunc autem 0 facilior et exsensus, quia praeceans arbitrio est pro γεννήσεται δε τον καιλίων τοις, ut Eur. Alc. 180 vel Aristoph. Equ. 1257: τό δ άλλος τες λαβδιν κεκτ.
PRAEFATIO.

δεικτικός μὲν οὖν ἐν μᾶλλον, εὐνυχίας δὲ ἱδώς. — Difficultior causa est p. 158 B, ubi quum Οἰκου. τῶν πρὸ σαῦ ἐν ναῦσιν ὑπερμέθρηκαν, VBST τῶν προφάνων κατασφύγεσθαι, verbum certe ex vulgata reliquis autem erat; de reliquis tamen habeor minorem glossematis speciem in Οἰκον. lectione esse, itaque haec et hic et in sequentibus secundis sunt, ubi primum πρὸς ante ἀλλὰ ἴστε αὐτὸς omittit, deinde καὶ ante ὁμορφος

— P. 159 D γεγονότερα τοῖς καλοίς οἷς ἐμπνευσθεῖ τὰ μακρὰ προὶ διὰ προὶ διὰ τοῦ ὑπερβαπέεις ζύγου τῆς αἰσθήσεως καὶ στροφῆς المثلاً. — P. 160 E έπειτα οὖν, εἰς VBST, illud propter dictum indignationem ironiae Socrates apud is est. — P. 161 D οὖν καὶ μᾶλλον Η ex vestigis οὖ, ubi est μη οὖν, ex diutographia, quod recte Θαλλ. in del. accidit. — P. 162 E έκείνη οὖν, εἰς VBST, illud propter dictum indignationem ironiae Socrates apud is est. — P. 163 E έκείνη οὖν, εἰς VBST, illud propter dictum indignationem ironiae Socrates apud is est. — P. 164 E μὴ πρᾶσσεις VBST, non utique soloece; dativum tamen commendat Gorg. v. 42. — P. 165 A καὶ τοῦ ποιεῖς Θερμ. ex Οἰκον. vestigis ένε καὶ αὐτὸς πῶς, unde alius reads exsaltat aut διά σε. — P. 166 C φρένα σε, ubi est καὶ τῶν, unde alius — P. 167 C έν ψυχής Θερμ. ex Heusdii conject., ab ipso Thal. probata, sed non recepta; edit d. — P. 168 E οὐκ έστιν, οὐκ έστιν VBST, quod recte Θαλ. in del. accidit. — P. 169 C οὐκ έστιν, οὐκ έστιν VBST, quod recte Θαλ. in del. accidit. — P. 170 A τὸ δ’ οὖν οὖν VBST, τὸ δ’ οὖν VBST, quod recte Θαλ. in del. accidit. — P. 171 A δέιν δέ Η, δέ δεί Β, κατηγορίαν δε οὖ,
PRAEFATIO.

BST tenissima librorum anctoritate, quam merito Winckelm. ad Euthyd. p. XIII spreuit; quod tamen is ex Oxon. commendat δει δι, scabram et hiuæm orationem efficit, cui me leni medela succurrissae arbitrator. δειν enim pro δεν dicitur; quam formam etsi grammaticum in dubitationem vocant, Platoniis tamen exempla Euthyphr. c. 4 ipsiusque nostri dialogi c. 12 certissimum efficient; cf. Schaefer ad Gregor. Cor. p. 140 et 678. — P. 171 B ovtse pro ovtić H praeceunte Naegelsbacchio Emend. Platon. p. 9; respondet sequenti ovtse δη δο υφρον. — P. 171 D ήνομεν Ο, διεζομεν VBST, quod explicationi tantum debet videtur. — P. 172 Α και η διατειν ενονκαδου Ο, ενονκαν και ην και εν πρ. VBST; ut και εν insertum videtur, ut sequ. ευ διατονεας habetemo quo rispeceret; quanquam sympnyma tam minutam diligentiam non requirunt. — P. 172 Ε oντο oντι H, οντον ΒΒ, οντον ST ex Stalb. correctura, qui recte intellectex vim in negatione inesse; hunc ipsi tamen in interrogatione disjunctam scripturam magis convenire arbitrator. — Ibid. οντο και οντον scripsi ex conj. pro οντοι δε εντοι, in quo et paragoges vis multa apparet et oratio misere hiati; corruptelam etiam Oxon. arguit scribenda δι εντοι. — P. 173 B έξωταθι H cum libris nonnullis pro έξωταθο, quod etsi illorum margo praestare ait, eadem tamen forma κατολογεια pro κατολογεια Hipp. maj. p. 299 A editoribus ipsis tolerari non posse visa est. In Oxon. est έξωταθι, simili corrumpula qua Philch. p. 54 B έκ το παντηθεσης pro έπανερκειας, quam quemem emendationem alterum hoc exemplum insigniter confirmat; non tamen repugnauerint, si quis omnibus locis breviorum formam redideret, quam et κατολογεια Gorg. c. 39 Intergrum servavit. — Ibid. δι δε pro δι δι τουτου, quod ex conj. scripsi, ipsa facilemate veriam inventorum speri; audacius forissese faciam, quod p. 176 B expuncto quod a coed. plerisque abest ει, verba διας τουτο pro insticis notavi; neque tamen protasis paratactica hie cum Winckelmanno inueni posse in Proven. Schol. Guting. 1850, p. 6 decus, ipsaque partikula hypothetica affendi, quae ut reliqua structurae conveniret, in ειτυ ονται mutanda foret; vide igitur ne illa verba aliena loco posita veram sedem ante επαιδειων patius habemus.

Lach. p. 180 D Αίμονια VBS: Αίμονια T typographiae ut videtur er tore. — P. 182 B ου των Herm. ex conj. pro ουτι ει, quod etsi vel se quente ουδε excusari possit, id tamen, in quo caret sentientiae versatur, ut singulas a singulis nihil pati certum sit, multo minus declarari, quam ου τοι — ς, quod simul eum ejus quod est nundum continue; cf. nos ad Lucian. Hist. conser. p. 182. — P. 182 C Παντει post επιτηδευσατε a BST adjectum, quia Oxon. aliorumque bonorum librorum fide mutitur, eliminare nolui; suspectum tamen esse non potui non significare. — P. 184 Ε τυγχανον B, τυγχανει VST cum libris, quibus tamen in manifestissima structurae hypotheticae forma obtemperandum non erat. — P. 187 E έτη in editis inter δηθος et ει interpositum cum Oxon. expulit; mox gutem c. 13 non solum Sauppi emendationem (Epist. crit. p. 89) έη pro ή recepi, sed etiam pro ουπου γενει και πλησιοθυ Hommelium (ad Conviv. p. 122) sequinis ουπου γεναι ει πλησιοθυ scripsi, quod et multo propius ad librorum elementa accedet, quam quod Sauppi deinceps conject ος.
praefatio.

παραγένηται, et quod ipse olim suspicatus eram δοσευ χε νυν ει, sen-
tentiae elegantia longe superat. — P. 188 Α ετω το γήηως ε cum pauc-
cis libros, sensu tamen multo aptiore quam vulg. ευτων. — P. 190 Α το
ποτε ετως ο, ο το ποτε ετως ΒΒΣΤ, quod e seqm. male hic translatum
videtur. — P. 191 Ο ετως Herm. ex conij. pro αλτως, cujus in antece-
dentibus, quo Socrates respiciet, idonea causa non apparat. Illae enim
nihil aliud dixerat, quam quod nunc sequitur, δπο ημω αλτως: ipsius
αλτων explicandi nulla necessitas erat, nec nunc explicatur; quapropter
vocem ipsa repetitione importuam alli aptae nec literis nimirum cedere
jesti. — P. 195 Ο δε δηπον τοσούτον μονον Herm. ex Ουου,
vestigis, ubi est ο δε δη η τι τοσούτον δηπον μονον: ΒΒΣΤ ο δε δη
τη τοσούτον μονον: at tui paucriissimi libri exlibent, videturque antiqua
diagrammatia exstitisse, in quae i. quod commodiorem sensum praebere,
culti. — P. 195 Ε πρωσηκει ο, παρασηκει ΒΒΣΤ, quod tamen jam
propter maiorem mutandi probabiliter cedere illi debet: accidens se-
quientia δ εγω λέγω πολυ μελλων, quod multo rectius praosηκει quam
πρωσηκει ενε vel reras. — P. 197 Α ρωτες χε άνωται ο ει Β
cum libris longe plurimis: ρωτες Α νωται ΒΒΣΤ; at cf. ad Phileb.
p. 38 Β. — P. 197 D ταυτ δη μη χαθαιναι δια ταυτην Η, ώδε μη
χαθαιναι δια ταυτην ΒΒΣΤ; at ώδε planum optinique libri igno-
rant, neque ώδε μη quiet loco convenit, quod mirum Godofr. Hermannum
in Ledip. Lit.-Zool. 1828, p. 2004 illa nulli conatam esse, at ipsum μη
χαθαιναι cursus negari suspicatur. Nunc omnia plura esse arbitrato,
ipsisque corruptae via patet, ubi postquam semel ταυτ δε in ώδε
abitu, subjecto defectus δε inscri coegit. — P. 201 Α εφορος ληγον pro λη-
γος ex praecollara Hensii conjectura scribere non dubitavi: bene enim
fere proverbialem locutionem fuisse Aristoph. Thesmoph. 472 ostendit,
ubi mala Valckenarii sedulitate diu obliheratam et renovavit Fritschius
at nostro loco comparato defendit: Eugeri dubitationes equidem non
convene.

Lys. p. 203 Α Ασκηδημεις ο, Ασκηδημεις ΒΒΣΤ: at priorum for-
man solam graecam esse recte nunc: Lobel de arte interpret. p. 92; cf.
G. Herem. ad Aristoph. Nubb. 1006 et Osaqu ad Cit. de Republ. p. 466.
— P. 204 Α καλος δε ο, καλος Β, καλος γε ΒΒΣΤ: at r. Charm. c. 4.
Contra deincertis etαιρος γε ο et Β, έταιρος τε ΒΒΣΤ cum paucia libris
neque ulli necessitatem urgente, quam vim responsi jam etαιρος exha-
nuniat, εκπανητης per epexegesis demum accedat. — P. 206 Α δοκει γε
μοι ο, δοκει μοι ΒΒΣΤ: at illud elegantius est, quam quod grammatice
aut librario trihuamatus; cf. Ast. ad Protag. p. 38. — Mac ποιησης VS
cum plerisque libris, ποιησης BS cum Heindorff ex uno codice, qui
ad fidem Dawesio faciendum non afficiet; neque inf. p. 211 Β ειππο-
νης revocare dubitavi, quamquam ibi vel Stallb. propter panormum
librorum accessionem futurum praebuit: addit, οπηνηνηγης Symp. c. 3
et νεκησων Ion. c. 1. — P. 209 Α δοσευ VS, δοσευ ΒΤ: at Ουον.
nihil mutat, ipsamque δοσευ post ο δοσευ doceo mutat Stallb. ad Phaed.
c. 36. — P. 212 Α ο ποητευος sejunctim scripti pro ποητευος, quod in
directa interrogatione locum habere ad Soph. p. 236 B negavit: ne tamen
importumiam syllabam prorsus abjicerem, leonior medicina in promit fuit.


PRAEFATIO. ix

ἀριστερά 0, ἐξ ἀριστεράς VBST; Winckelmannus tamen anteae illum praecellerat. — P. 273 D ἐξελασάτην αὐν 0 et V cum libris omnibus; ἔκλ. γάριν BST ex conj. Heindorff, quam antecedente tantum εἰμαι vel θέλε probarem: certae narrationi καταφύρων δὴ restricta particula minus convenit. — P. 275 B τρέφεις 0, τρέφεις κατού VBST; at suffitie antecedens περὶ αὐτῆς. — P. 275 D ἐβλέπειν 0, ἐβλέπειν V, ἐβλέπειν BST; at imperf. utur locus a Winckelm, landus Charmn. c. 9: ὑπερέξκε τι καὶ ἐν τὸν Κρατίν χειβιλεκε. — P. 276 D πάντα ἐγέλειαν 0, πάντα δὲ μὲν VBST: at suffitiet πάντα, cf. Praxag. c. 27, Meno 8. 84 etc. — P. 277 A ἀρχα ὅπως μακροθείνεις η. ἀρχα σο ὅπως μακροθείνεις 0 et V cum libris plurinis, ὅρα σο σο μακροθείνεις BST ex Routhii conject. a cod. Coislin, idemā: at responsum quoque ἐπι μακροθείνεις aequitatem oppostique vis, quae praecelurri postulare videatur, jam in praecedentibus inedito. Pauto antea tamen εἰπε δεῖ ταῦτα πρὸ ἐπισκ. πάντα ex codem Coislin, adeiucetur non dubitavi, non P. 277 D quoniam jubente Winckelmanno id Oxonien~s libriore potui, ut cum ST χρησίης scriberem, ubi vulg. χρησία mysteriorum ceremoniae unius convenit. — P. 278 C temem verissimae Winckelmanni ex Vulg., ipsisque Oxon, lectione φηρηςουκα αὐτοῖς ἦν μοι ὁ υἱακοντό αὐτικος γενικά scripserum αὐτοῖς ἡ μοι ὁ υἱακοντό αὐτικος γενικά εκτίτουv: cui quod BST cum Heind. multissime libris ἦν... αὐτικος substituerunt, ex idem as praecelura pro eis τοιαῦτα ex codicem Coislin, ibidem ιδικα, ἐς memorabilibus est eis. Vat. perpetua γειν Oxon, commenta ipsam om umittere. — Hbid. ὑπήρχην πρὸς θέλειν δὲν 0, δέν υἱακοντό πρὸς θέλειν VBT, πρὸς θέλειν δὲν υἱακοντό Σ: ego cum Winckelm, undissimae auctorem necatus sum. — P. 278 E αὐτοστοχοδιᾶσαι 0 cum alibus haune notae libris. αὐτοστοχοδιᾶσαι VBST ipsisque Winckelmannus, qui librorum lectioem ex diutographia repetit: at commodissime αὐτοστοχοδιᾶσαι jungitur ad periclitandi temporem significandum, ut ἀποικιννυσεσαι, ἀποφρητεσαι, ἀποθεσαι etc. — P. 280 Ε καλὸς δὲ διὰ μοναχὸν πλέον V cum libris, καλὸς 0 et V cum libris, καλὸς 0 et V cum Routhio ex Stebanc, iniddemque ST πλέον, quod etiam in hac formula saepius existat, universum tamen usum primissimum esse Καλὸς 0 et V cum libris, καλὸς 0 et V cum libris. — P. 282 E ἦδη γάρ Ρ, ὀστέρ εἰς VBST, ὀστέρ Τ cum 0, circumscripto γάρ, quo tamen constructione aegre caret: malui igitur per in γάρ mutare. — P. 283 B ἦδη 0 et V, ἦδη VBST; at cf. ad Phaedr. p. 58 E. — P. 284 B ὀστε ταὐτ εἰς Ε: Heim. ex Oxon. vestigiis, qui ἐδει τὸ Kleidia praebet, unde Winckelm. 0 τὸ Kleidia. Stalh. cum paucis libris ὀστε ἐκεῖνα τὸ Kleidia εἰς εἰς, assumit sollicitat etiam vulgata, ubi est ἐκεῖνα: illa autem manifesta diutographia est, quam eo minus servare placuit, quo alienor Clifiæ mentio a tota sentimenta est, cujus omnis vis in ea per cernitur, ut quae non sunt, eadem esse videantur. — P. 285 E οὐ τῶν 0 et V cum plerisque; οὐ γὰρ BST cum Coisliniano, quod donec autem οὐκ οὕτω legebant, necessarium videndi poterat; recepto οὐκ οὕτωs equidem non magis quam Winckelmannus intellego, cur vel Heindorffius vel Heusdius rectius γὰρ quam tui serbit existimauerint. — P. 286 A ὁμοτεσσερὸς λέγοντες S ex Heindorffii conj. paucis quibus quidem sed bonis libris; ὁμοτεσσερὸς γνώτες VBT, quod tamen
quum totam sententiae vim in iterata deduci notionem positam corrumpat, vel sine libris emendari opus erat. — P. 286 B ἄλλον τινὸς ἄλλον θ, ἄλλον τινὸς ἄρα VBST; at vix arbitrav praeedente ἄρα interrogatvnum ἄρα recte inferri; quod nisi cum Winckelih, bis ἄρα scribere libuerit, non video an optimi libri manus recensemus. — P. 286 E ἐκείληνεν ἔργην Herm, ex conj. pro ἐκείλην ἔργην, non solum ut importunam Dionysodori interluciditionem tollerem, quam sequens Euthydemii appellatio omnia excludit, sed ut simul locum praeclare Oxon. leccioni munirem, qui omisso ane Διανοησόδορος articulo post κελεύων sic peregit; οὐδὲ κελεύων ὅτι ἄρα ἔργην ὁ Ἐνθύδημη τὰ σοφὰ ο. τ. λ. Neglexegam hanc BST retinueruntque vulgatam, quae post κελεύων statim ὁ Ἐνθύδημη ἄρα ἔργην inferit: ut una literula mutata ubi σῦ δὲ pro οὐδὲ scripsersis, et sermonis vicissitudinem egregiam ei sententiam, quantum equidem opinor, vulgata multo illustriorem habebis. Reprehendo enim a Socrate Dionysodo- ró, qui refellie se jussisset, quam nemo omnino falsa dicere possit, Eu- thydemius, ut fratri laborante succurrat, refellie utique posse negaret, jamque ipse a Socrate rogatus, amnon id ipsum modo Dionysodorus jussisset, assuetae Sophistarum impudentia: id quod non est, inquit, quomodo quis jubeat? an tu jubes? cui Socrates: nempe jubeo, quia argumentas vestras non intelligo, sed interrograndu doceri a vosbus cupio. — P. 287 B τι ποτε B ex Heind. conjectura, τι ποτε VBST cum libris, quos tamen hic non magis quam superius e. 1 sequi potui; nec mox p. 287 C Stallbamii temperantiam probavi, qui quum recte intellectusse vulg. εννοει de vocabuli sententia dici non posse, tamen certum emendacionem vocie in ordinem recipere noluit. Audentius idem hic ἀποκολουθεὶν revocavit pro ἀποκολουθεὶ, quod RT ex Heindorlii conj. receperant; equidem si ενι ad verbam referri necesse esset, ἀποκολουθεὶ praetulissem, recte autem Stallb. οὐ δὲν ἀποκολουθεὶ ellitiae intelligendum esse munui. Contra p. 288 A non dubitavi cum Heind. τι ποτε pro ποτε scribere, quod etiam Ficinis interpretando expressit: nondum esse provisionem; nec p. 288 E dubium erat, quin inter- polamentum δὲ ταυτην, quod Oxon. ignorat, non circumscribi tantum cum T, sed omnino nulli aporteret. — P. 289 B οὐδὲν εἶναι εὖ H, οὐδὲν εὖ τι δὲ VBST cum libris, sed dura infinitivi post οὐκεν ellipsi, quam eo fidentius supplevi, quo certius corruptam librorum lectionem esse ipsa Oxon. vestigia producit. Is enim δὲν post τεκμαίρεσθαι iterat; hicque igitur illo loco primitivo ut aprior et genuine reddito satis elementorum supererat, unde infinitivum εἶναι exculperem. Mox quoque δὲν εἶναι pro διευκολὴ εἶναι ex Hensliffi conject. ab Heindorlii correcta est Bekk- lihenter recepti; cui quod Winckelih, objecit εἰποτημυν non posse primum ad contrariam ἱεροποιίαν scientiam, mox ad ipsam ἱεροποιίαν referri, nihil consulitu hoc Plato instituisse videtur, ut artem talem, qualis ἱεροποιία sit, non talem esse significaret, qualem verum scientiam esse vellet. — P. 291 D μετὰ γὰρ τὰ ἐμπροσθεν συμβαίνει οὖν δὲ ταυτα ἱεροποιίων 0, και τὰ μετὰ τούτα συμβαίνειν ἢμιν ὁτις γὰρ δῆ πάλιν ἱεροποιίων VBST memorabili varietate, sed ita comparata, ut si primi editoris ab antiquissimo codice profecti essent, neminem futurumuisse arbitrari, qui hujus lectionem cum altera permutari necesse
haberet. Imma in pari utriusque bonitate pronior tamen causa apparat, qua grammaticus ad iillum quam ad hanc fingendum moveri potuerit, nimirum ut objectum verbo άκοιεν adderet simulque pleonasmin verborum κατὰ τὰ εντοποσθεν εκ τοις τούτων evitaret, qui tamen ipse vix librarior imputari potest. Incommodum grammaticis frui se cod. Vat. \textit{t} ostendit, ubi simpliciter κατὰ γας τὰ τοις εντοποσθεν τοις ενεπιστομοις legimus: ut hoc ipse testimonio multo magis Oxum, quam vulg. lectio fir- matur, nec durior praepositionis iteratio est quam e. 29 επὶ μὲν γας τοις εντοποσθεν εγὼ εκατερος. — P. 291 E καθον quamvis in Oxum, quoque extet, tamen quum sedem tum ante tum post \textit{αναγραφεται} in libros habeat, pro suspecto notandum duxit; p. 293 D vero librorum omnium lectionem πάντα λέγεις revocavi, cui ST mira cum audacia ex grammaticorum quorumdam vestigiis παταγείς substituérunt: quod ut maximum nostro loco ab Hoschito, Photo, Suida horumque autorebus lectionem sit, in tanta euripitiae antiquitate, quanta passim in Platonis libros apparatus, ne illorum auctoritate id daret potest, ut invitus codd, ambiguum lectionem pro piamissima recipiamus. — P. 294 E τὸν Ἐνθυδήθημον circumscrípsi, quia eundem hominem esse, qui interrogetur eujusque artes interrogatio spectet, sequens ήρξις ostendit: quod ne cum VBS contra omnes libros in ήρξις mutarem, fratris personam in suspicio- nem vocare maluit, praesertim quum ne illud quidem probabile sit, alterius artis ex altero potius quum ex ipse exquiri. Enthydemum intruse- rum, quae Dionysodori nomen in ipsa interrogatioque positione falleret; me tamen talius attracto hand offendi. — P. 295 A πλὴν γ' οτι εικός H, pro- namine, quod codd. ante εικός exhibuiv εγὼ, circumscriptu; πλὴν γ' δτι, ήν ο' εγώ, εικός VB ex Corneli conjectura, quae alter ST, nisi quod cum Winckel. δτι in ο' εικός nusdem, ut idem Sophistis Socrates negaret, nisi quorum rerum quos esse probabile esset, nec sensu longudessimae praeterque omnem ivomae vim, quae tamum abest ut velit judicium ea- rum rerum, quorum illos quos esse conscientiun sit, ad Socratem transferre possit, ut quorum omni sapientiae singulatiam diflata, eosdem uniusse sapientiae laude emulati. Efiam p. 296 A \textit{αδ}, quod ab hujus responsi simpliciitatem prorsa alienum est inque sequentibus demum ad Enthydemos primo inferunt, codicibus quoque hand malae notae dubios adstipulantibus circumscriptis: eodemque dialectum modo \textit{23} pronomini σολ adhibui, quod eis omnes lihi tenent, tamen ea te suspectum reddi- tur, quod optimi deinceps pro συμβουληθείν saltem βουληθείν offerant: scire igitur jam Stabii, fieri potuisse nonuit, ut interpolum aet. σολ su- prascripto, hoc ipsum per errorem in praepositionis locum sucocedere. — P. 296 E πάντα επίστωμαι Ο, πάντα εγώ επίστωμαι VBST; ut eis sen- tentiae in objecto, non in subjecto verbi επίστωμαι continuer. — P. 297 B ἄδειλος Ο, ὰ ἄδειλος Τ, ἄδειλος BST; recte tamen Winckel. at- ticiuli omissionem mutur, quae in facilior est, quod sequitur proprius de- fluitin ὰ πάντα εικός. Eadem causa Demosth. Mid. §. 78. — P. 297 D Πατρογιλης post Τολεως Heindorf. et Schlicerm. recte intellexece inter- polator thereby, qui explicare vellet, quem potissimum ilium suum So- crates dicere; quem tamen ne illius quidem fratris Patrocdis ut Hercul

Prolog. p. 311 A μήτω γ' α' γείδη H, μήτω ἀγέθε V cum pleurisque libr. quorum lecteorem Winckel. ad Enhyd. p. 89 defendit; μήτω γ' α' γείδη BST cum Heindorfi; at γ' abesse vix posse etiam Phaedr. p. 242 A probat, recteque monet Cohensus de arte interpr. p. 142, ita demum vulg. errorum explicari, ut initio μητηγαγιες scriptum fuisse statmanus, unde max γ' propter syllabarum similitudinem exciderit; hunc igitur et haec in re et circumscripta incepto supplemento ξειδος ἄνγερ sensum sum. — P. 312 B ὦτα παρά τοῦ Η, οἰκετερ ἐπιρά τοῦ τοῦ VBST; at Oxon. οἴκετε παρά τοῦ, unde facile colligas vulg. ex ditionographia orinandam esse. — P. 312 D ἀποικονομεῖον O et V cum libr. amibus: ἀποικονομεῖον BST, siturum ut aoristis ἐστιν et εἰσημεν respondunt; at praesens his eo faciliter admiiscitur, quod ipsi praesentibus carent. — P. 314 A πουρά τοῦ V cum plerisque libr. παρα τοῦ BST cum Heindorolf et cod. Vat. Θ; at diverso esse ἵππορον et κατη-
PRAEFATIO.

...tut pluris numerus si pei tuis doct. erorit modo declaravit: si quotigitur in verbis mutandum sit, numad tun kaiilou ei emporon praeteram; salvis autem verbis kaiilou kai emporon per glossam demum accessisse suspicor. — P. 315 B oroseth O, emporaien VBST solemni varietate, in qua tamem Turie, semper alas Oxon. auctoritatem secuti sunt. — P. 315 B touto 

...i VBS, touto ouen T cum Heindorfo; at si meresmion una cum sequentibus nominalibus ad eouo

...uto retulerimus. mirum elicit illud solum, non eiam Pausaniae hoc modo repeti. — P. 318 D Ktiai Herm. ex conj. pro Kallois; Callias enim, quem modo apud Hippiam subsellia dispositisse legimus, eis putaret interim ad Prodiciun accessendum abisse; Critiam concuro, qui cum Alcibiade venerat, erudem in hoc negatim comitari causam nequeur.


...i VBST, sequi se genuo mutas voces, jam a Tur, pro interpretandis circumscriptis, quia ab Oxon, absunt, omnino delevi; mox autem p. 322 A ipsae circumscriptis tis ouov, quod si locum suum neci opus esset, certe in tis ouov mutandum fotei; inane lenius visum est glossosae statuere. — P. 325 D ouas etlaios O, ouas ouas etlaios VBST, qua non magis indigemus quam Alciab. I. p. 121 C ouas oui kalaios. — P. 327 B pravheto oui H, pravheto oui VBST, quam tamen jam Heindorius superque Stehinam in eisai mutari sustulit; meam conjecturam et litteras et sententias apertam esse arbitror, cures vis in locis ipsae cernitur, ut nemo unus magister appareat. — P. 328 B oui H, oui VBST cum libris, sed manifesta corrupienda, quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienda, quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubos litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienda, quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienda, quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienda, quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienda, quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienia quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienia quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienia quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

...i VBST cum libris, sed manifesta corrupienia quae de structuram quidem idoneam efficiat; dubios litores transpositis omnia sunt tacita bu

praefatio

PRAEFATIO.

πρῶτα Η erm. ex conj. pro τὰ μὲν πολλα', quod sequenti εὐπερτα non respondet; neque adeo intelligitur, quoniam is qui, ubi nenque res ferat, breviier et acute dictum in prouia habitat, plerunque spemendus in oratione videri possit. — P. 343 A € post ελημένω, ubi facillime excidere poterat, de méo inserit; quo facto haud seto an nunc demum structura sine hiatu et repetit ousou taeio procedat; nec mox c. 29 audacieis me fecisse arbitror, qui οὐδ' ἐπὶ τοῦτο λέγει pro οὐκ ἐπὶ τ., λ. scriptem, quodae emphaticae illius epanaphoraæ nulla causa apparebat. — P. 344 € έκδολων post δινητον δὲ temperare mili non potui quin spectum esse significarem; omnis enim sententiae cardo in eo versatur, ut γενεϊώδει et εὐμενωι inter se apponamur et illud arduum quidem sed in facultate positum esse, hoc hibi non posse declaratur, quem ad sensum si maxime praedicato έκδολων apus esset, aliquum locum requireret; ut videtur per glossa esse ad γενεϊώδει sive ad εὐμενωι adscription irrepsisse. — P. 348 C οὐς μ' παν V, οὐς γ' ειδο BST: illi tamen etiam Oxon. lectio mom pro hve, nec prima persona tantum hic vnm esse arbitror, ut accentum flagit; cf. et Theaetet. p. 145 A. — Ibid. αὐτόν 0 et S, αὐτόν VBT, cum alibi haudquaquam intemel me gessi; ut nunc vis reflexiva praevaelet, pariter ne c. 22 extr., ut recte Turia. αὐτὸ pro αὐτῷ c. Oxon. dererunt. — P. 353 D οτί παρόντα Herm. ex conj. pro ο τι μαθόντα, quod tamen ipsum certatim intpp. correcrunt, RICHERUS in Disp. Lips. 1744 μᾶταις ὄντας vel μισθοτας, Orectius miθαινόντας, STALLHAURINS παθόνταs, Schmidins in Epist. crit. p. 18 ει τι μαθόντα proponens, cujus nunc sensum esse vult: si quieget et quaqua ratione sentiendum gaudere factum, ut ο τι pro οτιον accipisse videtur; mea emendationi, quam jam in Philol. I. c. explicavi, imprimis sequens παχαρομα favori arbitror. — P. 354 C ολθ' ἡδονάς V cum libris, ολθ' ἡ ἡ δονάς BST praeter necessitatem; cf. ad Alcb. I. p. 131 E. — P. 356 C ολθ ον V cum libris, al ολθ BST cum Heindorfia; ut ολθ non attributive sed praedactiva accipendum est: non voces pares, sed voces, etsi pares sint, tamen ex propinqua clariores, procul tenitores videtur, — P. 358 Β η' ει ποιει καλ ὄνοματα σε ex Schleierm. et Heindorf. conjecura, η ε επειδ ζα ναμαται VBT cum libris, unde sensum idoneum vix eliciam. — P. 351 Β εντομηγη ὅλον O et S, εντομηγη ον VBT, cujus multo minor vis est, quia scientiae notionem singularis virtutis comprehenduntur; constructio autem eadem quam Menon. c. 15: τά γαρ ζητεῖν ἄρα καὶ τὸ μαθήτειν ἀνάμνησις ὅλον ἔντιν. 

praefatio.


PLATO III.
PRAEFATIO.

αρχώναις ἡ ἀρχομένους H ex vestigis antiquarum editionum et codicem, quorum plerique ti ἦ τι ἀρχώναις ἡ ἀρχομένους exhūbit; inepte utique, non tamen utideo cum BST omnia haece verba pro glossemate elimínemus, praesertim quia sequentia ad autóvnon non πλέον ἔχει tantum, sed ipsum ἀρχαίν εἰ ἀρχωθαι intelligi jubeant. Vetusam corruptelam esse scholia docen, quae jam ti ἦ τι ial explicare consunt, ut Callīoles, ὑπολογαὶ διαισθὴν τίνα περιέχει τὴν ἑξετηρίν τὸν Σωκράτην, clare doceri cupiat, τι ποτὲ ἔστω ἐκάτερον τὸν ἀντιδιείσθην ποιήσας: idque quum alií amplíxi sunt, tum Beckius de glossem. Spec. IV. p. 10, qui prīus τὶ quo sensu, secundum quà ratione significare censuit, id tamen ferri posse recit Astius negavit, quanquam hujus quoque medelia, quae ἀρχώναις ἡ ἀρχομένους scribi jussit, locum non percutit. — P. 493 A ἢ δή ἦ, ὀπεῖ ύδή YBST; ut optimi codd. ὀπεῖ omissō solum ὑδή retinuimus, unde illam lectionem exsculpis. — Ibid. πεστίκων pro ποστίκων scripsi ut sup. p. 455; ne quis enim πουσινον vulg. formam tueri patet. cf. Dionys. Hal. T. V. p. 471. — P. 493 D ὁ εἶν τὰ ἀλλὰ πολλά ουν, Sauffius Epist. crit. p. 122 pro οἴει ἀλλά ἐν καὶ πολλά, in quo YBST conscientiam, quanquam librī solum οἴει ἀλλὰ πολλά habent, unde ipsae in Prooem. Gott. 1850, p. 8 Sauffius immemor sūō tē emendavi: facile tamen patior νπολογία pro conjunctivo potius existimari. — P. 493 E ἐναρκαζοῖτο δ' ἃ εἶν ἦ, καὶ ἐναρκ. ἀλ. YBST, sed exigua codd. auctoritate, quorum plurimi optimique καὶ ignorant; recepi igitur quod Jamblichus et Flor. x clare exhibent. — P. 494 C πληροῦν V, πληροῦτα BST cum libris, sed incommoda participiorum cumlatione, quorum alterum alterum traxisse videtur. Ac posse quidem sic inter se subjici nequitiam nego: ipsa tamen sententia δυναμεῖν otiōsum fore arguit, si ipsae potius a πληροῦν, quae hoc ab illo penderet, quia voluptatia vis in eo maxime eruitur. ut infinita fruendi facultate utatur, ut mox ἀφθονος ἔχοντα του κυρίως: addē Menon. c. 10: ἐπιδεικνύεται τῶν καλῶν δυναμεῖν εἰναι πορφύρως. — P. 495 D ἐρῆ Αχαρνέως 0, ἔρη ὁ Αχαρνέως YBST; ut articulum ante paginam vocabula passim omitti monet Voemelius I. c. — P. 496 D καὶ τρυπάνθων πλοριμίqve allī, quos etiam Bekk. sequitur: ἑγώνει- μανθάνω V, sed antecedentia Sacrat, responsum ἑγώνει Callichi trihuens; quod quum recte ST mutassent, tamere tamen verba καὶ τρυπάνθων consensu tradita abjecerunt, quibus equidem interpungendo commodissimam sensum reddidisse videor: ego quaque scil. esuriencem edere aude existimo. — P. 497 A verba δὲ ἔχον ληπης σε in librī post ἐμπροσθεν inserita, sed a Tur. circumscrip., quoniam Sacratis modesteiam prossus deducet, hie quidem susstulit; eadem tamen, quia ab interpolatore proficisci vix potuerunt, mox Callichi response δὲ ὁδὴ δὲ ἐχομείς subjicii. Similis jam Heindorff sententia erat, qui ipsam δὲ ἐχομείς in δε ἐχομείς μιμήμι jussit; lenius utique Winckelm. ad Euctyd. p. 100 et Voemelius: quibus etiam Stallb. nuper obscuratus est, totum difficulitatem ad personam mutationem revocaram, quia ipsa verba καὶ τρύπων — νοντείς ad callem translaterunt; ut ut mittam vel sic δὲ ἐχομείς μιμήμι mutationem impedire, verba δὲ ἐκδύσις τῶν οἰκίων καὶ με
PRAEFATIO.

PRAEFATIO.


PRAEFATIO.

BIBLIAE EX PRÆCEPTO ATICISTARVM, QVOD REPUBL. 

XXIV.


BUTANTUR pluribus a Causa: Matthiae Quaes. Sophist. p. 7 defensa in Exod. de Wundtis. p. 8; Alterth. 1834, p. 748 impredata; cr. et hon. c. — Aliā causa est sporum locorum, ubi post πέντε interponente potest, ut vōstum λέον pere se interrogēt, ut Theaet. c. 4, Sophist. c. 45. — ELL. c. 36, Tim. c. 5 expr. — P. 298 B cancellōs Schleierm. autem verbis τινεσ τούτων. — μη δέ ἔννοια ad ST adjectos removit; neque enim sémrum ipsum arcamum illum reprehendens esse Socrates hūs verbis declinavit, quæ p. 299 E vel omnino ignorant Hippâc fidei et p. 304 C donec se inventura esse innotet, sed et maxime illum fallat, se tamen fallere posse negat; — dum autem persona uitur ut Gorg. c. 50. — P. 299 C νῦν δὲ VBS, μὴ ὅν τι V, numerum magis quam auctoritate librarum additunte. — P. 298 E τέτω ΣΤ, μὴ οὕτω ST hunc sēt ad φησιν hypotheticae errore; interrogatio enim a priore aliorum verit. — P. 299 E ἢ τι καὶ ΣΤ, ἡ τι καὶ ΣΤ cum Henócleo, qui lamen ne ipso quidem mutandis causas proudid. — P. 299 E ἢ καὶ τι, ἢ τι VBS, indicemque max. p. 300 A ὄλλα μὴν πρὸ ὄλλα μέτοχον. — et p. 300 E ἢ τι μὲν τι πρὸ τοῦ μετέχειν, quod corruptum esse vel vident. fluctuant partim partim μὲν τι τι scribentium arguit; neque ipsum μέτοχον scribentiis corrigat, quia non tam corrigi anteceptis interlocutiōnum quæm excusari vult: hici possid esse aliphas diius: Socrates temen non intelligere idonea interrogare. — P. 301 A ήδη τί post ἐκάτοτες αὐτ. ήδη τί a Tur, ummissum restitut. sed ut ἐκάτοτε ὅπως opponunt, non quod ipsum ἐκάτοτε de indigere arbitr. cui quin ab vulgo atiam deinceps ante τὸ τοῦτο περипδημοι ἄλλως esse, idem cum probati libris sustulit. — P. 301 E οὗτος ἐκάτοτε ΣΤ, ὃς κατά V, οὗς κατὰ BST cum libris non admodum multis, qui ἐκάτοτε ex antecedentibus suppressis vel dūrunt; ut id ipsum dispensationis acmen est, ut nee conjuncti Socrates et Hippas. quia unus utebatur sit, absum usque, nisi disjuncta, quia un mero duo sint, duo etsi sint esse videtur, hic iustus annis successum subjuncto verbo, primum pluralis, duxide singulare addi ludit. — P. 303 C ἐκάτωτε B, κατὰ VBS; atque illiis etiam cod. Σ Χ. — P. 303 E ἐκάτωτε δέ μὴ δοκεῖ B cum τοῦ ΣΤ, δοκεῖ BST et al. Republ. II. c. 20: ἐπηκα, ἐπηκα, ἐκάτωτε δοκεῖς. — P. 304 B {Φησινέων VBS, [Φησινέων T cum libris multis, non tamen optimis υπερ video cur utilitatem speraret ad praecipitam obijugationem restringi colimus. 

Hipp. min. p. 363 B post ἐκάτωτε γὰρ εἰ codd. Σ et Flor. x addit. τοῦτον, que tamen recepta verba τῶν ποιητῶν, quae utebatur ab ero illorum absunt, pro glossariate circumscripti saevis erant: huc erat

Platonis usque in hac voce additque, cfr. Theaeet. c. 2. Lys. c. 1. Republ. I. 1, VII. 2. etc.; major autors variis ordinis sequestrarit in periculum post Bkck. ab editoribus recepti, cui tamen nec ipsi fuerint Phaedet. c. 1: σηκάλ προσαρτωσαντι. — P. 533 D καὶ ουκιορατικα, καὶ ουκιορατικα ST ex quo ipse ad sensum aperit, qui διαφοραι των ευκοτοσων non ut comprehendit paulum, ut invenit, quin quantum carmina causae, opponi videatur: historiae enim ουκεται τας ποιματα dicini ne quum pr. — P. 533 C και συμβαλωθαι VB cum librvis plurimis, συμβαλωθαι ST praeter necessitatem. — P. 534 D ηπικη μεν εν Ηερμ. ex eorum, pro τηκη μεν, uti quam facile ante ουκ επεκειεισ ετοπεις, εποτη πετηι: structurae autem satis alioquin impeditas est certae huc modula consistunt, quae manifestissim usque θεια δεινος simplicis sibi notione oppositi postulat. Formae aut sequentiae interpunctiones jam ad Symp. p. 216 E exempla addui; adde Charm. c. 21, Poet. c. 16 Menon. c. 18 et al.; Gorg. c. 10. 52. 64. etc. — Μωυ στη ροδιοφορει: cui BST ex parvis librvis ad insercuntur; ad pristinam simplicitatem revocavi; nec p. 533 C quamvis spectaculum Jacobisi conjecturam ut probare putat, ut pro σιδωνων και δασκαλου εμυ Tur., σιδωνων δασκαλων scribere: immo si quid videat, summa difficultates in largis δασκαλων repetitatione currunt: quibus pro glossasubstitute jam σιδωνων locum suum recte tuetur. — P. 534 A κακοται αν απεγερθην ια BST quamvis multos ex librvis additum tamen, quae αυ Σ, hest, tolerare noluit; nec vero plurimos optimorumque consensuum negare non potuit, ut ιεγοντες προ λεγοντα recipere, quoniam et sententiarum nexus insigniter levatur, modo interpunctione post θεια μορφη posita haec ipse procedente τεκη νως non sensu magis quam structurae opposuerit. — P. 534 E ένσεκε απο τη δε θεια μεν της θεια μεν της ΒΤ, quod alli quaque tecte recti. — P. 535 B έμε δη και μενιι μενιι, έμε δη μενιι BST, quibvs et ipsa essentiaw particularius in omnibus libris exstantium circumscirentur satis deinde vero p. 535 C το αντιπαραξειν το Bkck, ultius librri lide objectum quantocumque vindicandum censuit, nec p. 535 C χρεος εν χρονω, quius parvis retinendi causae erant ilibus, tamen et της ΒΤ απο της αποτελεσματων, α παντοκρατορικεια, qui mirum in modum sedem in librvis suae cum cancellibus tantum revocoavi. — P. 536 D ει αποτατη Σ και η, αποταται Σ BST, ambitia选用, cedemque causa quae p. 538 B, quia quum V και έμποριαν προμαθειαν, ΒΤ και προσαρτησεται. 8 προμαθειας προσαρτηται, plurimos optimosque libros sequentis duos, — P. 540 C θανατουν V cum librvis plebi, καιουσθης BST ex unae Π, αποτατη Σ BST, autem选用, cedemque causa quae p. 538 B, quia quum V και έμποριαν προμαθειαν, ΒΤ και προσαρτησεται. 8 προμαθειας προσαρτηται, plurimos optimosque libros sequentis duos, — P. 540 C θανατουν V cum librvis plebi, καιουσθης BST ex unae Π, αποτατη Σ BST, autem选用, cedemque causa quae p. 538 B, quia quum V και έμποριαν προμαθειαν, ΒΤ και προσαρτησεται. 8 προμαθειας προσαρτηται, plurimos optimosque libros sequentis duos,
PRAEFATIO.

gratia Socrati habeatur, quum hujus solius opera in recitanda oratione exstiterit.

Cithoph. p. 406 A δοτις ἦν Herm. ex conj. pro δοτις, quod non
dura elisioni explicari non potest; idemque p. 407 C ηγερθε καμ culm. Σ pro ηγερθε, moxque ημως pro πως, quod ab obhurgatione, quam

totus locus continet, alienius est. Neque enim ratio inconstantiae ex quo

ritur, quasi eam obhurgator non intelligat; sed quam ipse probe intelligit, 
auditorum quoque oculos proponere studet; horum igitur judicia evocat

neutiquam opus est. — P. 409 E δικαιοσυνης flagitante sententia in-
serui, cujus vestigia etiam vulg. lectio cum libris scribendo δικαιοσυνης

και ἐπιστήμης servavit. Quibus in verbis quia copula sensu caret, BS

nau cancellis circumdederunt, T proinimus eliminaverunt; milii vero medela

ex sequentibus petenda visa est, ubi quum την υπο αυτο λεγομενην δι-

καμεοουνης η ημαναιουν memoriare videamus, sedem nunc quoque con-

jungi par est. — P. 410 C οδηγης H cum libris plurimis, οδηγης VBST.

at οδηγης in talibus ipsum vim hypotheticam continet, ut Achaib. l. c. 17:

ει οδηγης εις πλοιους αποβλεπη—αισχυνης ειν επι σαυτω: Demosth. c. Androt. §. 55: ει οδηγης αισχυνης—τουτο μεγατον

εις εφικτη: cui tamen ne idonea apodosis deesset, mox otioso interpo-

lamento τατια γραμμω circumscripto ipsum τες cum και των δη con-

tinua oratione conjungi.

Ser. Gottingae d. XVII. Sept. a. MDCCCLI.

C. Fr. Hermann.
τούς τά ἐκ τοῦ στρατοπέδου, διὰ τέτοιας ἡρώους δὲ ἱλλός ἦλθον.

II. Ἑπεύθυν ἰδιὶ τῶν τοιούτων άνθρωπον, αὐτῶν ἐγὼ κατόπου ἄνθρωποι τά τῆς περὶ τής Φιλοσοφίας ὑποτεθέν τοῖς ἔχοι τά νῦν, περὶ τῶν δῆλον, εἰ τίνες ἐν αὐτοῖς διαφέρουσι τῇ σῷρᾳ καὶ κάλλες ἢ ἀμφότεροι εὐγενοῦσι εἶναι. καὶ ὁ Κρίτης ἀποβλέπει πρὸς τὴν θύραν, ἵνα τινὲς νεανίσκον εἰσώντας καὶ λοιποντικοὺς ἀλλός καὶ ἄλλος ὅλους ὑποστῆν ἐπομένους. Περὶ μὲν τῶν καλῶν, ἐρή, ὁ Σωκράτης, αὐτίκη μιᾷ δοκεῖς εἰσέσθαι. αὐτός γὰρ τυχί-χάνονσιν οἱ ἐσώτεροι πρόθυμοι τε καὶ ἑρώταται ὅτι τού ὁκουμένου καλλίστου εἶναι τά γε δὴ νῦν φαίνεται δὲ μιᾷ καὶ αὐτῶς ἐργὸς ἄδη ποίνας ἐρᾶν. ἔτοι δὲ, ἢδη δὲ ἢδη τὰ ταῦτα καὶ τὰ. Οἶδαθο ποῦ ὑγ. ἐρή, ἐλλὰ οὕσω ἐν ἡλικίᾳ ἢ ποῦ ὑποτέθη καὶ Ἐραμίδη τοῦ τοῦ Γαύκυμος τοῦ ἡμετέρου θαύμου, ἐμὸν δὲ ἀνεπικόν. Ὁδεικτέοι νῆ Λία, ἢν δὲ ἐγὼ, οὐρα τὰ φαύλος οὐδετέρα τὸν ἐκ παῖδε ἄν, ἂν τίς ἐμέ τοῦ ποὺ ἐν μάλα ἢν ἡμετέρας εἰμι. Ἀντίκειται, ἐρή, εἶλεν καὶ ἡλικίᾳ καὶ πᾶσιν γένος. καὶ ἐμοὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος ὁ Χαμαίδης εἰσέσκεται.

III. Ἐμοὶ μὲν οὖν, ὁ ἐκαίρω, οὗτοι σταθμεῖται ἀσχολοῦν γὰρ λεγεῖ κατὰ στάθμην εἰς πρὸς τοὺς καλοὺς. σχο-δόν γὰρ τι μοι πάντες οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ καλὸν φαίνεται τοῖς ᾠῳ δὲ καὶ τότε ἐκεῖνος ἔμοι θαυμαστός ἔρανται τὸς μέγαθος καὶ τὸ καλό καὶ, οὗ δὲ ἄλλοι πάντες ἔραντον ἐμοὶ ἐκδόχους παρακαλοῦν. οὗτοι ἐκεπληροῦσαν τοῖς καὶ τῇ μεθυμοῦσιν ἡμᾶς, ἴδαι εἰδομεν πολλοὶ οὐδὲ δὲ ἢδη ἄλλοι ἑρωταὶ καὶ ἐν τοῖς ὑποστῆν ἐπομένους. καὶ τὸ μὲν ἠμέτρουν τοῦ ὁμορρών ὑποτεθέν θαυμαστὸν ἢν ἂν ἤνα καὶ τοῖς πολλοὶ προσέρχουν τῶν νουν, ὡς οὕσως ἄλλος ἔρεθεν αὐτῶν. οὐδὲ ὅσπερ ἰομοῦτος ἢν, ἄλλα πάντες ωσπερ ἀγαλμαdives τιν διατιμεῖται ἢ νομίμους ἡμών, ὁ Χαμαίδης καλέσας με, ὅ οὐκ ἔθετον αὐτῶν. καὶ ὁ χαμαίδης καλεσάς με, Τι σοι φα-
δὲ πλάγιον κατεβάλομεν. ὃ δ’ ἐλθὼν μεταξὺ ἐμοῦ τε καὶ τοῦ Κριτίου ἐκεῖθεν. ἤνεκάθα μέντοι, ὁ φίλε, ἐγὼ ἑδρὰ ἢπόρων, καὶ μοῦ ἡ πρόσθεν θρασύτητα ἐξέφερτο, ἢν ἐξώ έγὼ ἀς πάντα φάδος αὐτοῦ διαδέλεμνον—ἐπειδὴ δὲ, φράσας τοῦ Κριτίου ὅτι ἐγὼ εἰπώ ὁ τὸ φάρμακον ἐπισταμένος, ἐνέβλεψε τέ μοι τὸς οἰκίας εὐρήκαν τι οἶνον καὶ ἀνήκετο ὡς ἐρωτήσαμεν, καὶ οὐ ἐν τῇ πελάτῃ ἀπενεχθεῖς περιέφερον ἡμᾶς κύκλῳ κομμὴ, τότε δὴ, ὁ γενόμενα, εἴδον ταῦτα ἔντον τοῦ ἱματίου καὶ ἠρεγγόμενα καὶ οὐκετέ [ἐπὶ] ἐμαυτόν ἢν καὶ ἐσφάσας σοφήτατον εἶναι τὸν Κυδίλιον τὰ ἐρωτικὰ, ὃς εἰπεί ἐπὶ καλὸν ἠγόραν παιδὸς, ἀλλὰ ὑποστηθέμενος,

ἐνθαδεσθάνθη μὴ κατέναντα λέγοντο

τεβρῶν ἐλθόντα θεανότον ο’ ὡς θεόν

μοῖραν αἰρεῖσθαι χρείαν.

καὶ αὐτὸς γὰρ μοι ἔδωκεν ὑπὸ τοῦ τοιοῦτον θέρματος ἐκ

λακεῖνα. ὅμως δὲ αὐτοῦ ἔρωτήσαντος, εἰ ἐπιστάμην τῷ τῆς κεφαλῆς φάρμακον, μόνος πάς ἐπικρίνωμαι ὅτι ἐπισταμένην. Τῷ οὖν, ἢ δ’ ἢς, ἔστων; καὶ ἐγὼ εἰπὼν ὅτι αὐτὸ μὲν εἰς φύλλον τι, ἔμπορον ἐκεῖ τῇ ἑαυτῷ φαρμάκῳ εἰς, ἢν εἰ μὲν τῆς ἐπιστῶς ἡμαί καὶ χρήτο τοῦ, παντάσαις ὁμῶς ποιεῖ τὸ φάρμακον. ἂν δὲ τῆς ἐποδής οὐδεὶς ὀφελός

156 εἰς τὸν φύλλον. καὶ δ’ Ἀπογράφωμαι τοῖς, ἐρῆς, παρὰ σοῦ τῆς ἐποδῆς. Πότερον, ἢν ἢ ἑρῶ, ἢν με πείθης ἢ καὶ μῆς, γελάσας σοῦ, ἐκεῖνος πεῖτο, ἐρῆς, ὁ Σκόμπη
tες. Εἰς τὸν ο’ ἐγὼ γάρ τι καὶ τοιοῦτοι μοὺ σοὶ ἐκαρποῖς. Εἰ

μὴ ὁμοίως γε, ἐρῆς—ο’ νῦν γέρω τοῦ ἄλλος λόγος ἐσθιν ἐν
to τοῦ ἡμετέρους ἡλικίασιας, μέγησας με ἐρωτευς καὶ παῖς τῷ

Κριτίῳ ταύτη ἐξυπνάτα ἡ. Καλὸς δὲ σοῦ, ἢν δ’ ἐγώ, τοιοῦ
tοῦ μᾶλλον γείρι σοι περιφράσκωμαι προὶ τῆς ἐποδῆς, οὐκ εἰνὴ ἱ

χάνειν οὐδα—ἀρτί δ’ ἢπόρων, τοῦ τρόπον σοι ενδειξαμένη

tὴν δύναμιν κατή. ἔστι γὰρ, ὁ Χαρμίδης, τοιαῦτη ὢν μὴ
σώματος καλὸς ἔχειν. Θεαπευεσθαι δὲ τὴν ψυχὴν ἔρη, ὁ μακάριε, ἐπροδαίς τισι· τὰς δὲ ἐπιδὰς ταῦτας τοὺς λόγους εἶναι τοὺς καλοὺς· ἐκ δὲ τῶν τοιοῦτων λόγων ἐν ταῖς ψυχαῖς σωφροσύνην ἔγγινεσθαι, ἦς ἐγγενομένης καὶ παρούσῃς ὑπὸν ἴδῃ εἶναι τὴν υγείαν καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ Β τῷ ἀλλο οὖν σώματι παρίζειν. διδάσκαι καὶ τὰς ἐπιδὰς, ὀπως, ἔρη, τῷ φαρμάκῳ τοῦτῳ μηδεὶς σε πείσῃ τὴν αὐτοῦ κεφαλῆς θεαπεύεσθαι, ὃς ἂν μὴ τὴν ψυχὴν πρῶτον παράσχῃ τῇ ἐποδῇ ὑπὸ σοῦ θεαπεύεσθαι. καὶ γὰρ γὰρ, ἔρη, τοῦτ ἐστι τὸ ἀμφίθεημα περὶ τούτων ἀνθρώπων, ὅτι χαρίς ἐκατέρω, σωφροσύνης τε καὶ υγείας, λατρεία τινες ἐπιχειρουσίν εἶναι καὶ μοι πάντων σφόδρα ἐνετέλετο μήτε πλουσίους οὕτω μηδένα εἶναι. οὔτε τε γενναίου μήτε καλῶν, οὔ, ἐμὲ πείσει ἄλλως ποιεῖν. ἐγὼ οὖν—έμοσα γὰρ αὐτῷ, καὶ μοι ἀνάγκη πείσθαι—πείσομαι οὖν, καὶ σοι, ἐὰν μὲν βούλῃ κατὰ τὰς τοῦ ἐξουσὶας τὴν ψυχὴν πρῶτον παρασχεῖν ἐπάσῳ τοῖς τοῦ Θούκως ἐποδής, προσοῦν τὸ φάρμακον τῇ κεφαλῇ εἰ δὲ μή, σοι ἂν ἔχοιμεν δι τοιοῦτοιν σοι, ὡς φίλε Χαρίδη.

VI. Ἀκούσας οὖν μου ὁ Κριτίας ταῦτα ἐκπόντος, "Ἐρμαίον, ἔρη, ὁ Σάκχατες, γεγονός ἂν ἐγὼ ἡ τῆς κεφαλῆς ὑπόθεσις τὸ νεκρόσκον, εἰ ἀναρκασθώσηται καὶ ὁ τὴν διάνοιαν διὰ τὴν κεφαλῆς βελτίων γενέσθαι. λέγω μὲν διότι, ὅτι Χαρίδης τῶν ἡλικιωτῶν οὐ μόνον τῇ ἴδιᾳ ἐδόκει διαφέρειν, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτῳ, οὐ ποτὲ φῆς τὴν ἐποδὴν ἔχειν· φῆς δὲ σωφροσύνης· ἢ γὰρ; Πάνω γε, ἢν δὲ ἐρώ. Εὖ τοίνυν ἐσθιν, ἔρη, ὅτι πλείστου δοκεῖ σωφρονεστάτος εἶναι τῶν υἱῶν, καὶ τὰλλα πάντα, εἰς ὅσον ἡλικίας ἴκεις, σχεδόν χείρον ἄν. Καὶ γὰρ, ἢν δὲ ἐρώ, καὶ δίκαιον, ὁ Χαρίδης, διαφέρειν σε τῶν ἄλλων πάσι τοῖς Ε τοιοῦτοις· οὐ γὰρ οἷμαι ἄλλον οὐδένα τῶν ἐνθάδε ὑμῖν ὢν πρὸς τίς ὑπάρχει σωφροσύνης, ὑπάρχει ὑπάρξῃ πάντας τῶν ἐνθάδε ὑμῖν ὄντως.
ΧΑΡΜΙΔΗΣ.

ὅτι ἔχειν ἐπιδείξαι, πολλὰν δυνάμιν συνελθούσαι εἰς ταῦτα τῶν Ἀθηναῖων ἐκ τῶν εἰκότων καλλίων ἃν καὶ ἀμελῶν ἰσοτίμην ἦν ὦν σὺ γένοιμαι. ἦτε γὰρ πατρὼν ὑμῶν ὦ λαίοι, ἡ Κριτίου τοῦ Αριστίνου, καὶ ὑπ' Ἀνακρέοντος καὶ ὑπὸ Σόλωνος καὶ ὑπὸ ἄλλων πολλῶν ποιητῶν ἤγκεκαμισμένη παραδέδυται ἡμῖν, ὡς διαφέρονσα καλ- λεί τε καὶ ἀρετή καὶ τῇ ἄλλῃ λεγομένῃ εὐδαιμονίᾳ καὶ αὐτῇ ἡ πρὸς μητρὸς οἰκείως. Πυθιλάμπους γὰρ ὑπὸ τοῦ σοῦ θείου οὐδεὶς τῶν ἐν τῇ ἡπείρῳ λέγεται καλλίων καὶ μείζων ἀνήρ δοξαί εἰναι, οὐσικείς ἐκείνοις ἡ παρὰ μέγαν βασιλέα ἡ παρ' ἄλλον τινα τῶν ἐν τῇ ἡπείρῃ προεβεβίων ἄφικε τε, ὁμοπλασα δὲ αὕτη ἡ οἰκία οὐδὲν τῆς ἐτέρας ὑποδεικνύει. ἐκ δὲ τοιούτων γεγονότα εἰκάσε σε εἰς πάντα πρατόν εἰμαι. τὰ μὲν οὖν ὅραμένα τῆς ἴδεας, ὡς φίλε παῖ Γλαύκωνος, δοξεῖς μοι οὐδένα τῶν πρὸ σοῦ ἐν οὐδείς κατασχύουσιν ἢ εί δὲ ἢ καὶ πρὸς σωφροσύνην καὶ τάλλα κατὰ τὸν τοῦθεν λόγον ἵκανος πέρικες, μακάριον σε, ἢν τῇ ἐγώ, ὡς φίλε Χαρμίδη, ἡ μήτηρ ἐτικετίον. ἔχει δ' οὖν οὕτως, εἴ μὲν σοι ἤδη πάρεστιν, ὡς λέγει Κρίτιας οὕτε, σωφροσύνη καὶ εἰ σωφρόνων ἵκανος, οὐδὲν ἔτι σοι ἐδεί οὗτε τῶν Ζαλμαξίδος οὔτε τῶν Ἀράμιδος τοῦ Ὑπερβορείου ἐπιστήνων, ἀλλ' αὐτό σοι ἢν ἤδη δοτέων εἴη τῇ τῆς κεφαλῆς φίλαμπου· εἴ δ' οὖν ἔτι τοῦτον ἐπιδείξῃ εἰμι δοξεῖς, ἐπαφείων πρὸ τῆς τοῦ φιλαμπέα δύσεως. αὐτὸς οὖν μοι εἰπὲ, πότερον ὀμολογείς τάδε καὶ φῆς ἵκανῶς ἢδη καὶ σωφροσύνης μετέχει τῇ ἐνδέχεσθαι εἰμι; Ἀνεπιθυμεύσας σοὶ οὖν ὁ Χαρμίδης πρότεινον μὲν ἔτι καλλίων ἐφανε, καὶ γὰρ τὸ μείζον τιτλόν αὐτοῦ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπεν ἔπειτα καὶ οὐκ ἠγέτης ἀπεκρίνατο εἴπερ μάρα ὅτι οὐ φόβιον εἰς ἐν τῷ παρόντι οὐθ' ὀμολογεῖς οὗτε ἔξαφνη εἴμαι τὰ εὐχατόμενα. ἐνώ μὲν γὰρ, ἢ γ' ὅς, ην μή ὅρω εἰναι σωφρονίς, ἀμα μὲν ἄτοπον αὐτῶν καὶ ἐκεί- το τοιοῦτα λέγειν, ἀμα δὲ καὶ Κρίτιαν τόνδε ψευδή ἑπι-
δείξω καὶ ἄλλους πολλοὺς, οῖς δοκῶ εἶναι σώφρον, ὡς ὁ τούτου λόγος: ἐὰν δ' αὖ πρὶ καὶ ἐμαυτὸν ἐπαινῶ, ἱσος ἐπαχθὲς φανείται· ἀπείρα ὦκο ὁ τί σοι ἀποκρίνεσαι.
Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι μοι εἰκότα φανεὶ λέγειν, ὁ Χαμίδης, καὶ μοι δοκεῖ, ὅν ἃ ἐγὼ, κοινῇ ἂν εἶναι σχετίκοι, εἰτέ ἐκεῖτο σαὶς μὴ ὁ πυνθανόμαι, ἵνα μήτε σὺ ἀναγκάζῃ λέγειν αὐὴ βούλει, μήτε αὐὴ ἐγὼ ἀσκέστηκα ἐπὶ τὴν ἑαυτικὴν τρέπομαι. εἰ σοὶ σοὶ φίλον, ἐθέλω σκοπεῖν μετὰ σοῦ· εἰ δὲ μὴν, ἐξιν. Ἀλλὰ πάντων μάλιστα, ἔφυ, φιλόν, ἀφίκας τούτου μὲ ἕνεκα, ὅπῃ αὐτός ὦκε θείτων σκεφτόσαι, τοὐτή σκέφτη.

VII. Τῇ δὲ τοιῶν, ἔφην ἐρώ, δοκεῖ μοι βελτιστὴ εἰ ναι ἡ σκέψες περὶ αὐτοῦ. δῆλον γὰρ ὦτι, εἰ σοι πάρεστι 159 σωφροσύνη, ἔχεις τι περὶ αὐτῆς δοξάζειν. ἀνάγκη γὰρ που ἐνοῦσαν αὐτήν, εἰπὲν ἔνεστιν, καὶ θησάμην τῶν παρέ- χειν, εἷς ὃς δόξα ἂν τὰς σοὶ περὶ αὐτὴς εἴη, ὁ τί ἔστι καὶ ὁποῖον τι ἡ σωφροσύνη: ἡ σοὶ οἶει; Ἅγγει, ἔφη, ὦμει. Οὐκοῦν τούτῳ γε, ἔφη, ὃ οἶει, ἐπειδὴπερ ἐλληνιζέων ἐπι- στασαι, κἂν εἴποις σὴν αὐτὸ τί σοι φαίνεται; Ἰσως, ἔφη. Ἰνα τοιῶν τοπᾶσομεν εἰτέ σοι ἐνεστὶν εἰτέ μὴν, ἔθη, ἦν δ' ἐρώ, τι φίλος εἴναι σωφροσύνη κατὰ τὴν σὴν δόξην.

Β. Καὶ ὃς τὸ μὲν πρῶτον ὀψανεῖ τε καὶ ὧν πάντα ἔπελευ ἀπο- χάλασθαι, ἔπειτα μέντοι εἶπεν ὅτι οἶ δοκοί σωφροσύνη εἰναι τὸ κοσμίως πάντα πράττειν καὶ ἡμείς, ἐν τε ταῖς ὁδοῖς βαδίζων καὶ διαλέγεσθαι, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὁσκον- τῶς ποιεῖν· καὶ μοι δοκεῖ, ἔφη, συλλήβδην ἡσυχώτης τίς εἰναι δ' ἔρωτας. Ἄφ' οὖν, ἦν δ' ἐρώ, εὑ ἐλέγεις; φασί γέ τοι, ὁ Χαμίδης, τοὺς ἡσυχῶς σωφρονεῖς εἶναι· ἕδωκεν

C. δὴ εἰ τι λέγονσιν. εἰπὲ γὰρ μοι, οὐ τῶν καλῶν μέντοι ἡ σωφροσύνη ἔστι: Πάννυ γε, ἔφη. Πότερον οὖν καλλιστὸν ἐν γραμματιστῷ τὰ οίματα γράμματα γράφειν ταχὺ· ἡ ἡσυ- χή; Ταχέ. Τί δ' ἀναγραφόσκειν; ταχέως ἥ βραδέως;
Ταχέως. Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ κωθινήσασιν εἰς χαίρεσιν χαῖρες καὶ τὸ παραλεῖν όξέος πολὺ κάλλιον τούτο ἡσυχὴ τε καὶ βραδεύς; Να. Τι δέ; πυκτεύειν τε καὶ παγκρατιάζειν οὐ ως σαλτο- 
τος; Πάνυ γε. Θείεν δὲ καὶ ἀλλεσθαί καὶ τὰ τοῦ σώματος 
ἀπαντα ἔργα, οὐ τὰ μὲν όξέας καὶ ταχὺ γυνώμενα τοῦ 
καλοῦ ἐστὶ, τὰ δὲ βραδεά [μόνης τε] καὶ ἡσυχία τοῦ αἰ-
σχροῦ; Φαίνεται. Φαίνεται γ᾽ ἂνα ἢμῖν, ἐρχὴν ἐγαί, κατὰ 
γε τὰ σῶμα ὑπὸ τὴν ἡσυχίαν, ἀλα τὸ τάχυστον καὶ δεύτερον 
καλλιστον ὀν. Ἡ γὰρ; Πάνυ γε. Ἡ δὲ γε σωφροσύνη κα-
λοῦ τι ἢν; Να. Οὔ τοινυν κατὰ γε τὰ σῶμα ἡ ἡσυχίας ἡ 
ἀλλὰ ἡ ταχύτης σωφρονέστερον εἰ, ἐπειδὴ καλὸν ἢ 
σωφροσύνη. "Εοικεν, ἔφη. Τι δὲ; ἢν δὲ ἐρό, εὐμαθεία 
καλλιον ἡ δυσμαθεία; Εὐμαθεία. "Εστὶ δὲ γ', ἐφην, ἡ 
μὲν εὐμαθεία ταχέως μανθάνειν, ἡ δὲ δυσμαθεία ἡσυχή 
καὶ βραδεύς; Να. Λιδάσκειν δὲ ἄλλον ὑπὸ ταχέως καλ-
λιον καὶ σφόδρα μᾶλλον ἡ ἡσυχή τε καὶ βραδεύς; Να. 
Τι δέ; ἀναμμηνήσεσθαι καὶ μεμνημὸν ἡσυχῆ τε καὶ 
βραδεύς καλλιον ἡ σφόδρα καὶ ταχέας; Σφόδρο, ἔφη, καὶ 
ταχέως. Ἡ δ᾽ ἐγχινωκοῦν ὅρτε ἐξύπνης τίς ἢ στὶ τῆς 
ψυχῆς, 160 
ἀλλ᾽ οὐχὶ ἡσυχία; Ἀληθῆ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἐνυπνεῖται τα λε-
γόμενα, καὶ ἐν γραμματιστῷ καὶ κινθαριστῷ καὶ ἄλλοθι 
πανταχοῦ, οὐχ ὡς ἡσυχαῖται ἀλλ᾽ ὡς τάχυστα ἢστὶ καλ-
λιστα; Να. Ἀλλὰ μὴν ἐν γε ταῖς εἰςτηθεῖσιν τῆς ψυχῆς καὶ 
τοῦ βουλεύεσθαι οὐχ ὁ ἡσυχατότος, ὡς ἐγό οἴμαι, καὶ μο-
γις βουλευόμενος τε καὶ ἐνευρίσκον ἐπαίνοι δοξῆι ἄξιον 
εἶναι, ἀλλ᾽ ὁ ῥάστα τε καὶ τάχυστα τοῦτο δοχοῦ. Ἐστὶ ταῖ-
τα, ἔφη. Οὐκοῦν πάντα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὁ Ἑρμοίδης, ἢμῖν 
καὶ τὰ περὶ τὴν ψυχήν καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ τοῦ τα-
χος τε καὶ τῆς ἐξύπνης καλλιον φαίνεται ἡ τὰ τῆς βραδυ-
τήτος τε καὶ ἡσυχώτητος; Κλινονεῦε, ἔφη. Οὐκ ἂρα 
ἡσυχώτης τίς ἡ σωφροσύνη ἢν εἴη, οὐδ᾽ ἡσύχως οὐ σω-
φρον βίος, ἐκ γε τοῦτον τοῦ λόγου, ἐπειδὴ καλὸν αὐτὸν.
δεῖ εἶναι σῶφρονα ὄντα. ὅνοι τινὶ μὴ γὰρ ὅτα ἔτερα, ἦν οὖν 
καί τὸ ὅμειρον ἣ πᾶν ποὺ ὁ ἀνθρώπος ἡ ὅσιος γειτοῖς ἑπὶ 
τὸ βίον καλλίστος ἠφάντησαν, ἥ ἡ ταχεία ὡς καὶ ἱσχυρά. εἰδ' 
οὖν, ὃ φίλε, ὃ τοῖς μάλιστα μηδὲν ἐλάττον τά ἡσύχια τῶν 
σφοδρῶν τε καὶ ταχείων παράξεων τυγχάνουσι καλλίστους 
όντας, οὐδὲ ταχύτερος σοφροσύνη ἐν εἰς μᾶλλον ἐκ τῶν ἡσύ-
χίᾳ πρὸς τὸν τῶν σφοδρῶν τε καὶ ταχείων καὶ ταχέως, οὔτε ἐν 
βαδισμῷ οὔτε ἐν λέεις οὔτε ἐν ἄλλῳ συμβέβη, οὐδὲ ὁ ἡσύχιος βίος 
[κόσμιος] τοῦ μὲν ἡσύχιον σοφρονεστέρος ἐν εἰς, ἐπεὶ  
ἐν τῷ λόγῳ τῶν καλῶν τι ἡμῖν ἡ σοφροσύνη ὑπετέθη, 
καλά δὲ όν ἦτον τὰ ταχέα τῶν ἡσύχιων πέραντα. Ὀρ- 
θάνα μοι δοξεῖς, ἔφη, ὃ Σόκρατες, εἰρηκέναι. 

VIII. Πάλιν τοιμω, ἦν δ' ἔγοι, ὃ Χαριμίδη, μᾶλλον 
προσέκοι τῶν νόμων καὶ εἰς σειαντῶν ὑποβλέψας, ἐνορίσας 
ὅποιον τινὰ δὲ ποιεῖ ἡ σοφροσύνη παροῦσα καὶ ποῖα τις 
ὁ ὅσια τοιοῦτον ἀπεφοβότοι ἐν, πάντα ταῦτα συλλογίσα- 
Ε. μενος εἰπὲ εὖ καὶ ἄνδρεώς, τῇ σοι φαίνετε εἰναὶ καὶ 
ὁς ἐπισχόν καὶ πάντω ἄνδριας πρὸς ἑαυτὸν διασκεφα-
μενος. Δοξεῖ τοιμω μοι, ἔφη, αἰσχυνεσθαι ποιεῖν ἡ σω-
φροσύνη καὶ αἰσχυνητῆς τῶν ἄνδρων, καὶ εἰναὶ ὑπὲρ 
αὐτῶν ἡ σοφροσύνη. Εἴπα, ᾧ ὃ δ' ἔγοι, οὐ καλῶν ἄρτι 
ἀνθολόγεις τῇ σοφροσύνῃ εἴναι; Πάντω γ', ἔφη. Οὐκόν 
καὶ ἄγαθοι ἄνδρες οἱ σώφρονες; Ναι. Ὄπ' οὖν ἐν εἰς 
ἀγαθόν, ὃ Ἱ. ἄγαθος ἀπεφοβόται; Οὐ δήτα. Οὐ ρό-
των οὖν ἄρα καλῶν, ἀλλὰ καὶ ἄγαθον ἔστων. Ἑρωι 
δοξεί. Τῇ οὖν; ὅν δ' ἔγοι. Ὄμηροι οὐ πιστεύεις καλῶς 
λέγειν, λέγοντι ὅτι 
αἰδώς δ' οὖν ἄγαθή κεχομενός ἄνδρις περιείναι; 
"Ερωι", ἔφη. Ἑστὶν ἄρα, ὅσ οὖν ὑπερὸς ἀγαθόν 
καὶ ἄγαθον. Φαίνεται. Σοφροσύνη δὲ ἐν ἄγαθον, εἰπέρ 
ἀγαθοὺς ποιεῖς οἷς ἐν παρη, κακοὺς δὲ μή. Ἀλλὰ μὴ 
οὔτω γε δοξεῖ μοι ἔχειν, ὅς σὺ λέγεις. Οὐκ ἄρα σωφρο-
σύνη αν εἰς αιδώς, εἰπερ τὸ μὲν ἁραμόν τυρχάνει ὄν, ἀλ— ὅς δὲ οὐδέν μᾶλλον ἁραμόν ἡ καὶ πακόν.

IX. 'Ἀλλὰ ἐμοιει δοκεῖ, ἔφη, ὁ Σάκρατις, τούτω μὲν ὁρθῶς λέγεσθαι, τόδε δὲ σκέψαί τι σοι δοκεῖ εἶναι περὶ σαφρουσινῆς. ἂρτι γὰρ ἀνέμνησϑην ὁ ἥδη του ἦκουσα λέγοντος, ὅτι σαφρουσινὴ [ἂν] εἰη τὸ τά ἐαυτῶπ πράττειν. σκόπει οὖν τούτῳ εἰ ὁρθῶς σοι δοκεῖ λέγειν ὁ λέγων, καὶ ἐρῶ, Ὡ μαρέ, ἔφην, Κριτίῳ τούδε ἀκήκοας αὐτὸ ἡ ἄλλον τοὺς σοφῶν. Ἀσκεῖν, ἔφη ὁ Κρίτιας, ἄλλον· οὐ γὰρ δὴ ἐμοῦ γε. Ἀλλὰ τί διαφέρει, ἴ δ’ ὅς, ὁ Χαρμίδης, ὁ Σάκρατες, ὅτου ἦκουσα; Οὐδέν, ἵν δ’ ἐρώταντος γὰρ οὖ τούτῳ σκέψεω, ὡσις αὐτὸ εἰπεν, ἀλλὰ πότερον ἀληθῶς λέγεται ἡ οὖ. Νῦν ὁρθῶς λέγεις, ἵ δ’ ὅς. Ἡ δ’ Δία, ἵν δ’ ἐρώταν ἀλλ’ εἰ καὶ εὑρήσομεν αὐτὸ ὅπη γε ἔχει, ἡμιμάζομαι ἄν ανεὔματα γὰρ τινὶ ἐσκεῖν. ὃτι δὴ τι γε; ἔφη. ὃτι οὐ δήπου, ἵν δ’ ἐρώταν, ἵ τα ἦματα ἐρθέρξατο, ταύτη καὶ ἐνόει ὁ λέγων σαφρουσινὴ εἰμι δ’ το τὰ αὐτῶπ πράττειν. ἥ σύ οὖν ἤδεῖ πράττειν τὸν γραμματιστήν, ὅταν γράφῃ ἡ ἀναγρυφότητι; ἔγορη, ἠρωμαι μὲν οὖν, ἔφη. Δοκεῖ οὖν σοι τὸ αὐτῶπ ὄνομα μόνον γράφειν ὁ γραμματιστής καὶ ἀναγρυφόσκειν, ἴ ἐμάς τοὺς παίδας ὀδίδασκειν, ἵ οὐδέν ἤττου τὰ τῶν ἐρχόμον ἐγράφετε ἣ τὰ υμέτερα καὶ τὰ τῶν φίλων ὀνόματα; Οὐδὲν ἤττου. Ἡ δ’ ἐσποροφροσυνία καὶ ὁμὲν ἐσφοροφροσυνία τοῦτο δρῶτες; Οὐδαμῶς. Καὶ μήν οὐ τὰ υμέτερα γε Ε αὐτῶπ ἐπράττετε, εἰπερ τὸ γράφειν πράττειν τι ἐστι καὶ τὸ ἀναγρυφόσκειν. Ἀλλὰ μήν ἐστιν. Καὶ χρῆ τὸ ἱκσθαι, ἢ ἐταῖρε, καὶ τὸ οἰκοδομεῖν καὶ τὸ ὑφαίνω καὶ τὸ ἂτομον τέχνῃ ὅτι τῶν τέχνης ἔργων ἀπεργάσεσθαι πράττειν δήποτε τί ἐστιν. Πώς χε; Τι οὖν; ἵν δ’ ἐρῶ, δοκεῖ εἰν σοι πόλεις ἐν ὄπειρῃταὶ ὑπὸ τοῦτον τοῦ νόμου τοῦ κε- λεύσαντος τὸ ἐαυτῶπ ἔμαιν ἐκείνην ὑφαίνειν καὶ πλο−
νειν, καὶ ὑποδήματα ἐκυτομείν, καὶ λήκυθον καὶ ὀτλεγ- 162 γίδα καὶ τὰλλα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τῶν μὲν ἀλλοτρίων μη ἀπεσθαί, τὰ δὲ ἐκατον ἔκαστον ἐφράζε- σθαι τε καὶ πράττειν; Ὁ νῦν ἐμοίγε δοξεῖ, ἢ δ’ ὦς. Ἀλλὰ μέντοι, ἐφιν ἑγὼ, σωφρόνως γε οἰκούσα εὖ ἄν οἶκοτο, Πῶς δ’ οὖκ; ἐφι. Ὁ νῦν ἄρα, ἢν δ’ ἔγω, τὸ τὰ τοιαῦτα τε καὶ ὅτω τὰ αὐτοῦ πράττειν σωφροσύνη ἂν εἶναι. Οὐ φαίνεται. Ημιτίττετο ἄρα, ὅς ἐουκεν, ὑπερ ᾿αρτὶ ἑγὼ ἔλε- γον, ὡ λέγον τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν σωφροσύνη εἰναι—

Β οὐ γὰρ ποὺν ὅτω γε ἂν εὐθῆνης ἢ τινὸς ἄλλου ἄκουσας τοῦτο λέγοντας, ὁ Ἐχαμίδη; "Ημιστὰ γε, ἐφη, ἐπεὶ τοι καὶ πάνω ἐδοκεὶ σοφὸς εἶναι. Παντὸς τοινυν μᾶλλον, ὅς ἐμοὶ δοξεῖ, αἰνιγμα αὐτὸ προϋβαλέν, ὅς ὅν χαλεπῶ τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν γενᾶν ὁ τί ποτε ἔστιν. Ἡσος, ἐφη. Τῇ οὐν ἂν ἐνῃ ποτὲ τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν; ἔχεις εἰπεῖν— Ὁ νῦν οἴδα μά Αἰ ἐργαῷ, ἢ δ’ ὦς ἂλλ’ ἴσος οὐδὲν κωλύει μηδὲ τὸν λέγοντα μηδὲν εἰδέναι ὁ τί ἐνεῖ. καὶ ᾿αμα ταὐτό λέγον ὑπεγέλα τε καὶ εἰς τὸν Κριτίον ἀπέβλεπεν.

Χ. Καὶ ὁ Κρίτιος δῆλος μὲν ἂν καὶ πάλαι ἀρανιῶν καὶ ψευδόμως πρὸς τε τὸν Ἐχαμίδην καὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἔχων, μόνης δ’ ἐκατον ἐν τῷ πρόσθεν κατέχον τότε όὐχ οἶδα τῇ ἐγένετο; δοξεῖ γὰρ μοι παντὸς μᾶλλον ἀληθῶς εἶναι. ὁ ἐγὼ ὑπέλαβον, τοῦ Κριτίου ἄκηρκοεναι τὸν Ἐχαμίδην ταύτην τὴν ἀπόκρισιν περὶ τῆς σωφροσύ- νης. ὁ μὲν οὖν Ἐχαμίδης βουλόμενος μὴ αὐτὸς ὑπέχειν

λόγον ἄλλ’ ἑκεῖνον τῆς ἀποκρίσεως, ὑπεκινή αὐτὸν ἑκεῖ- νου, καὶ ἐνεδείκνυσθο ὅς ἐξελήφθηνος εἰς Ἠ δ’ οὖν ἢνε- σχετο, ἀλλὰ μοι ἐδοξεῖν ὀργισθῆναι αὐτῷ ὧσπερ ποιήτης ὑποκοιτῇ κακῶς διατίθεντο τὸ ἐκατον ποιήματα· ὅστ’ ἐμβλέψας αὐτῷ ἐπεί, Ὀὕτως οἶει· ὁ Ἐχαμίδης, εἰ σὺ μὴ

οἰδα ὁ τί ποτ’ ἐνεῖ δὲ ἐφῃ σωφροσύνη εἰναι τὸ τὰ ἐκα- τον πράττειν, οὐδὲ δὴ ἑκεῖνον εἰδέναι; Ἀλλ’, ὁ βέλτιστε,
ἐφην ἔγω, Κριτία, τούτον μὲν οὐδὲν θαυμαστὸν ἀγνοεῖν τηλικούτοιν ὄντα· σε δὲ ποιεῖτε εἰδέναι καὶ ἥλικιας ἐνεκεῖ Ε καὶ ἐπιμελείας, εἰ στὶν ἐγκρυβοσίς τούτί εἶναι σωφροσύνην ὅπερ οὐτοί σέ λέγει, καὶ παραδέχει τῶν λόγων, ἐγὼ γαρ πολὺ ἄν ἦδιον μετά σοῦ σκοπολὴν, εἰτ' ἀλήθες είτε μή τῷ λεγέθην. Ἀλλὰ πάνω ἐγκρυβοσί, ἔφη, καὶ παραδέχομαι. Καλὸς γε σοὶ τοῖς, ην δ' ἐγὼ, ποιῶν. καὶ μοι λέγε, ἦ καὶ τὸν δὴ ἤρωτον ἐγὼ ἐγκρυβοσίς, τοὺς δημιουργοὺς πέντες ποιεῖν τι; 'Ερωγε. Ἡ οὖν δοκοῦσι σοι τὰ εὐαυτόν μόνον ποιεῖν η καὶ τὰ τῶν ἄλλων; Καὶ τὰ τῶν ἄλλων. Σωφρονούσιν οὖν οὐ τὰ εὐαυτόν μόνον ποιοῦντες. Τι γὰρ καλίτει; ἔφη. Οὐδὲν ἐμὲ γε, ἢν δ' ἐγὼ· ἀλλ' ὅρα μὴ ἢκείνων καλίτει, ὡς ἐποθεμενος σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ εὐαυτῶν πράττειν ἐπειτα οὐδὲν φησὶν καλίτει καὶ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων πράττουτας σωφρονεῖν. Ἐγὼ γὰρ ποι, ἦ δ' οὖν, τοῦθον ὀμολογίαν, ὡς οἱ τὰ τῶν ἄλλων πράττουτες σωφρονοῦσιν, ἢ τοὺς ποιοῦντας ὀμολογήσεις; Εἰπὼ λοι, ἢν δ' ἔγω, οὐ ταῦταν καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; Β. Οὐ μέντοι, ἔφη· οὐδὲ γε τὸ ἐγκρύβεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν, ἔμαθον μὰρ παρ' Ἡσίοδον, ὁς ἔφη, ἔγον δ' οὐδέν εἶναι ὀνειδος. οἰεὶ οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαύτα ἔργα ἐκάλει καὶ ἐγκρύβεσθαι καὶ πράττειν, οἷα νῦν δὴ σὺ ἔλεγες, οὐδενὶ πῶς ὀνειδος φάναι εἶναι σκιτοτομοῦντες ἢ ταραχωσθοῦντες ἢ ἐπ' ὀλίκηματος καθημένοις; οὐν οἷον ἢι δὲ χρῆ, ὁ Σάκρατες, ἀλλὰ καὶ ἢκείνως, οἷοι, ποίησις πράξεως καὶ ἐγκρύβειας ἀλλὰ ἐνομίζε, καὶ πόλιμα μὲν ῥήγοντες ὅνειδος οὐ ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ καλοῦ γίγνεται, ἔγον δὲ οὐδὲν εἰ, όπερ οὐντε οὐδὲν ὀνειδος, τὰ γὰρ καλῶς τε καὶ ὀφελίμος ποιοῦμεν ἔργα ἐκάλει, καὶ ἐγκρύβειας τε καὶ πράξεως τὰς τοιαύτας ποιήσεις. ἔφανε δὲ τε χρῆ καὶ ὀϊκεία μόνα τὰ τοιαύτα ἤρρεισθαι αὐτόν, τὰ δὲ βλάβερα πάντα ἄλλοτρα λύσει.
καὶ Ἡσίοδος χρὴ ὀδηγῆσαι καὶ ἄλλους, ὡστὶς φρόνιμος, τὸν τὰ αὐτῶν πράττοντα τοῦτον σώφρονα καλεῖν.

D XI. Ὁ Κριτία, ἢν δ’ ἐγὼ, καὶ εὐθὺς ἁρχομένου σου σχεδὸν ἐμανθανοῦ τὸν λόγον, ὅτι τὰ οἰκεῖα τε καὶ τὰ αὐτῶν ἁγαθὰ καλοὶς, καὶ τὰς τῶν ἁγαθῶν ποιήσεις πράξεις, καὶ γὰρ Προδίκου μνῆμα τινὰ ἄκηκα περὶ ὄνοματος διαμορφώσει. ἄλλ’ ἐγὼ σοι τίθεσθα μὲν τῶν ὄνοματων διδόμει ὅπη ἂν ἔλη ἐκαστὸν· Ἰῆλου δὲ μονὸν ἐρ’ ὃ τι ἂν φέρῃς τοῦν μοι ὃ τι ἂν λέγῃς· τὸν οὖν παλιν ἐξ ἀρχῆς ἐσαφετέρων ὀρίσαι· ᾗς τὴν τῶν ἁγαθῶν πράξεων ἡ ποίησις ἢ ὅπως ὁ βούλει ὄνομάζεις, ταυτὴν λέγεις σὺ σωφροσύνην εἶναι; Ἔγωγε, ἔρη. Οὐκ ἂν σωφρονεῖ νὰ κακὰ πράττον, ἄλλ’ ὃ τὰ ἁγαθὰ; Σοὶ δὲ, ἢ δ’ ὄς, ὁ βέλτιστος, οὐχ οὐτὸ δοκεῖ; Ἐα, ἢν δ’ ἐγὼ· μὴ γὰρ πω τὸ ἐμὸ δοκοῦν σκοπῶμεν, ἄλλ’ ὃ σὺ λέγεις νῦν· ἄλλα μὲντοι ἐρωες, ἔρη, τὸν μὴ ἁγαθὰ ἄλλα κακὰ ποιοῦντα σὺ φημὶ σωφρονεῖν, τὸν δὲ ἁγαθὰ ἄλλα μὴ κακὰ σωφρονεῖν· τὴν γὰρ τῶν ἁγαθῶν πράξεων σωφροσύνην εἶναι σαφῆς σοι

164 διορθομαι. Καὶ οὐδὲν γε σὲ ἱσως καλοῦει ἀληθῆ λέγειν τόδε γε μὲντοι, ἢν δ’ ἐγὼ, θαυμάζω, ἐλ σωφρονοῦντας αὐθερῶπους ἢ γει ὁ ἁρποῦν ὅτι σωφρονοῦσιν. ἄλλ’ οὐχ ἢγοιμαι, ἔρη. Οὐκ ἄλλον πρότερον, ἔρημ έγώ, ἐλεγετο ύπὸ σοῦ, ὅτι τούς δημιουργοὺς οὐδὲν καλοῦει καὶ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ποιοῦντας σωφρονεῖν; Ἐλέγετο γὰρ, ἔρη, ἄλλα τί τούτο; Οὐδέν· ἄλλα λέγε εἰ δοκεῖ τὰς σοι λατρός, ἦν γὰρ τίνα ποιοῦ, ὀφέλειμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἑκατόν ὅν ἔστι· Ἔμοιγε. Οὐκοῦν τὰ δέοντα πράττει ὃ γε ταῦτα πράττει• Ναι. ὃ δὲ δέοντα πράττειν οὐ σωφρονεῖ· Σωφρονεῖ μὲν σοῦ. Ἡ οὐν καὶ γυναῖκειν ἀνάγκῃ τῷ λατρῷ, ὅταν τε ὀφελείματι λατεῖ καὶ ὅταν μή; καὶ ἑκάστῳ τῶν δημιουργῶν, ὅταν τε μέλλῃ ὄνησθαι ἀπὸ τοῦ ἔργου οὐ ἂν πράττη, καὶ ὅταν μή; Ἰσως οὐ. Ἐνιστε
APHILEIMIAH.

XII. 'ALLA TOUTO MÉN, ÉFHI, Ó SÓKARATOS, ÓN HN POTÈ RÉNOITO, ÓLŁ E'TI SÜ ÜLEI ËK TOÚN ÉMPROSOÛN ÜP', ÉMØI ÓMOLHÉMÉNON EIS TOUTO ÁNAGKAIÔN ÊNNAI SYMBAI-
NEI, ÉKEIINH ÆN TI ÉWANE MÁLLOU ÁNADHÉMIH, KAI ÓN HN D ÁIΣCHRÎYÉNŌ TÔI Mê OXHÍ ORTHOS PHÁNAI ELHÎXÊNAI, MÁLLOU H POTÈ SYNCHRÔHSAI 'AEN ÁNHNOÛNTA AIÔN ÉMÁTON ÁN-
THROPÔN SÔMHROVÊN. SΧEĐÒN GAR TI ÉWANE AVTÔ TOUTÔ FHMÌ EIÎNAA SÔMHROSTHNA, TO HGNÔSHEIN ÉMÁTOV, KAI XHM-
FÉRÔMAI TÔN ÆN ÆLEPHIOS ÁNADHÉNTI TÔ TOUTÔN GRÁMMÀ. KAI GÁR TOUTÔ OÙTÔ MOI DOKHEI TÔ GRÁMMA ÁNAXÉ̂SHTAI, ÔS DIH PÒRÒΣHIS ÓVSA TOÚ THEOU TÔN EIΣÌÔNTON ANÈI TÔU XAIÒS, ÔS TOUTÔN MÈN ÜÎH OÐHÔÜ ÓNTOUS TOÚ PROSÔHMÁTOS, TOÚ xAIÒS, ÓVŌD EXEIN TOUTÔ PARAXELENÉSHTAI ALLHÍOUS ALLÀ SÔMHROVÊN. OÙTÔ MÈN DΗ H ÓTHEOS PÒRÒΣHOREΝEI TÔUS EIΣÌÔN-
TAS EIS TÔ LÊÒN DIÀFÉRÔN TÔN ÓI ÓN ÁNTHROPOI, ÔS DIAKROÔ-
MÉNOUS ÆNÈTHHEIN Ô ÁNADHÉIS, ÔS MOI DOKHEI KAI LÉGEI PÔRÒΣ 
TÔN ÆL EIΣÌÔNTA ÜÎH ALÌLO TÔN SÔMHROVÊN, ÓPISÒN, AIHNMAT-
TODÉSTERON ÓD DΗ, ÔS MÈNTIS, LÉGEN: TÔ GÁR GYÔÔH SAVTOU 
KAI TÔ SÔMHROVÊN ÊΣTÎ MÈN TÀUTOV, ÔS TÔ GRÁMMATÁ PHOSI 
KAI EÒS, TÀKHA D' ÆN TÖΣ ÒNÎTÊΣH ÆLÌLO EIÎNAA, Ô DΗ MOI DÔ-
XOÛSÎ PAΣTÈN KAI ÔI TÔ ÜSTEÒN GRÁMMATA ÁNADHÉNTES, TÔ 
TE MÎÒHÈN ÆGÁN KAI TÔ ÉRHNH PÁRA D' ÆTÎH. KAI GÁR OÙTÔI 
XHMBOÛNH ÔNÎTÊΣHON EIÎNAA TÔ GYÔÔH SAVTOV, ALLÀ ÜÎH TÔN 
EIΣÌÔNTON ÊΝEKEI ÆN TOÚ THEOU PROSÔHMÀTHN: EIDH' ÆNÀ DΗ 
KAI ÓNTOI ÔRFÈS MÎÒHÈN ÆT ÔÎTOUS XHMBOÔNHAS XHMÒMEÔN ÁNA-
THÈTEN, TÀUÒA GRÁMMATÈS ÆNÈTHESAN. ÔD' DΗ ÔÎN ÊNEKÀ LÉGΩ,
ο Σώκρατες, ταύτα πάντα, τόδε ἔστι τὰ μὲν ἐμπροσθίαν
Β σοι πάντα ἄφιμι: ἵσος μὲν γὰρ τι σὺ ἔλεγες περὶ αὐτῶν
οὐθέτερον, ἵσος δ' ἐγώ, σαφὲς δ' οὐδὲν πάνω ἤν ὁ ἐ
ἐλέγομεν νῦν δ' ἐθέλω τούτον σοι διδοὺ διὰ λόγου, εἰ
μὴ ὁμολογεῖς σωφροσύνην εἶναι τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν
ἐκατόν.

XIII. Ἄλλ', ἦν δ' ἐγώ, ὁ Κριτία, σὺ μὲν ὁς φάσκον-
τος ἐμοῦ εἰδέναι, περὶ οὐν ἔροτα, προσφέρει πρὸς με, καὶ
ἐὰν δὴ βούλωμαι, ὁμολογήσοντός σοι τὸ δ' οὐχ οὗτος
ἐχει, ἀλλὰ ξητῶ μάρ μετὰ σοῦ άεὶ τὸ προτιθέμενον διὰ
τὸ μὴ αὐτὸς εἰδέναι σκεψάμενος οὐν ἐθέλω εἰπεῖν εἰτε
ὁμολογῶ εἰτε μή. ἄλλ' ἐπίσχες ἔως ὃν σκέψομαι. Σκόπει
δὴ, δ' δ' ὃς. Καὶ γὰρ, ἦν δ' ἐγώ, σκοπῶ, εἰ γὰρ δὴ γι-
γνώσθηκεν γε τὶ ἔστω τῇ σωφροσύνῃ, δήλον ὅτι ἐπιστήμη-
της ἀν ἢ καὶ τινός ἢ οὗ, ἢ ἔστω, ἔφη, ἐκατόν γε. Οὐκ
οὖν καὶ ἱατρικὴ, ἔφη, ἐπιστήμην ἐστὶν τοῦ υἱεῦνοι:
Πάνιν γε. Εἰ τοίνυν με, ἔφη, ἔροιο σὺ, ἱατρικὴ υἱε-
νοῦ ἐπιστήμην οὔσα τὶ ἢμιν χρησίμη ἐστι καὶ τὶ ἀπεργάζε-
θαι, εἰπομ' ἂν ἢτι οὐ μικρὸν ὁφέλειαν τὴν γὰρ υἱεῖν
καλὸν ἢμῖν ἔργον ἀπεργάζεται, εἰ ἀποδέχει τοῦτο. Ἀπο-
δέχομαι. Καὶ εἰ τοίνυν με ἔροιο τὴν οἰκοδομικὴν, ἐπι-
στήμην οὔσαν τοῦ οἰκοδομικοῦ, τῇ φημὶ ἔργον ἀπεργά-
ζεσθαι, εἰπομ' ἂν ἢτι οἰκήσεως ὕσαυτος δὲ καὶ τοῖς ἄλ-
λοιποι τεχνῶν, χρὴ οὖν καὶ σὲ ὑπὲρ τῆς σωφροσύνης, ἐπειδή
φης αὐτὴν ἐκατόν ἐπιστήμην εἶναι, ἑγεῖν εἰπεῖν ἔρωτη-
θέντα, ὁ Κριτία, σωφροσύνην, ἐπιστήμην ὁοῦα ἐκατόν, τῇ
καλὸν ἢμῖν ἔργον ἀπεργάζεται καὶ ἄξιον τοῦ ὄνοματος;
Ε θείον, εἰπέ. Ἄλλ', ὁ Σώκρατες, ἔφη, σὺν ὁδὸς ἔστησ.
οὐ γὰρ ὁμολογεῖς αὐτῇ πέρυξε ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, οὐδὲ
γε αἱ ἄλλαι ἂλλῆλαις· σὺ δ' ὡς ἀρμοσὶν οὐσίων ποιεῖς τὴν
ἐξής, εἰπέ λέγε μοι, ἔφη, τῆς λογισμικῆς τέχνης ἢ τῆς
γεωμετρικῆς τί ἐστι τοιοῦτον ἔργον οἶον ὀλίκεα οἰκοδομι-
ΧΑΡΜΙΑΝΗΣ.

οίς ἡ ἱμάτιον ὑφαντικής ἡ ἀλλα τοιαύτα ἑρρα, ὁ πολλὰ ἐν τις ἔχου πολλῶν τεχνῶν δείξαι; ἔχεις οὖν μοι καὶ αὐτὸ 165 τούτων τοιούτων τι ἔρρων δείξαι; ἀλλ' οὖν ἔξεις. καὶ ἐρῶ ἐπί τοῦ Ἀληθῆ λέγεις ἡ ἀλλ' τὸ διὸ σου ἔχω δεῖξαι, τίνος ἐστιν ἐπιστήμη ἐκάστη τούτων τῶν ἐπιστημῶν, ὁ τυγχάνειν ὅν ἀλλα αὐτῆς τῆς ἐπιστήμης. οἷον ἡ λογιστική ἐστὶν τοῦ ὁρίου καὶ τοῦ περίτου, πλήθους ὅπως ἔχει πρὸς κίνησιν καὶ πρὸς ἀλλήλην ἡ γραμμα. Πάνω γε, ἔφη. Οὐκ οὖν ἐτέρου ὁντος τοῦ περίτου καὶ ὁρίου αὐτῆς τῆς λογιστικῆς; Πῶς δ' οὖ; Καλ μὴν αὖ ἡ στατική τοῦ βαρυτέρου ἐστὶν [στατικὴ] ἐτέρον δὲ ἐστὶν τὸ βαρὸς καὶ τὸ κούφορ τῆς στατικῆς αὐτῆς. ἔννοησεν; Ἐρωτε. Ἀγε δὴ, καὶ ἡ σωφροσύνη τίνος ἐστίν ἐπιστήμη, τὸ τυγχάνειν ἐτέρου ὅν αὐτῆς τῆς σωφροσύνης;

XIV. Τούτῳ ἐστὶν ἀκινήτως, ἐφη, ὁ Ὁρώντης ἐπιτυχεὶ ἠρρευνῶν, οτι διαφέρει παρὰ πάντων τῶν ἐπιστημῶν ἡ σωφροσύνη; οὐ δὲ ὁμοίωτητα τινα ἤτεις αὐτῆς ταῖς ἄλλαις; τὸ δ' οὖν ἐστὶν οὕτως, ἀλλ' οὐ μὲν ἄλλα πάσας οὖν ἐστίν ἐπιστήμαι, ἐσωτερικόν δ' οὖ, ἡ δὲ μονὴ τῶν τῆς ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ αὐτῇ ἐσωτερικῇ καὶ τοῦτο σε πολλοὺ δει λελειπθέναι. ἀλλ' γάρ, οἰμάτω, ὁ ὁρώντων ἡ ἐπιστήμη πολεῖν, τοῦτο ποιεῖται, ἐμὲ γὰρ ἐπιστήμην ἐλέγχειν, ἐςας περὶ οὐ δὲ λόγος ἐστὶν. Οἴον, ἦν δ' ἐρῶ; τοιαὶ ἡ ἐπιστήμην ἐν, εἰ τι μᾶλιστα σὲ ἐλέγχω, ἄλλου τινὸς ἐνεκα ἐλέγχει τινα ἐνεκα καὶ ἐμαυτοῦ διελεύσωντος αὐτῷ λέγω, φρονοῦμενος μὴ δὲ λάθευσεν οἴμενς μὲν τί εἰδε—ὁ ὅμως, εἰδὼς δ' οὐ, καὶ νῦν οὖν ἔγραφε φημὶ τοῦτο ποιεῖν, τοῖς λόγοις σκοπεῖν μᾶλιστα μὲν ἐμαυτοῦ ἐνεκα, ἰδας δὲ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἡ οὖν κοινὸν οἷς ἀγαθῶν διανοόμενον σχεδόν τι πάσιν ἀνθρώπων, ἐγκαταστάσις ἅταπαρεις ἐκαστῶν τῶν ὅντων ὑπὸ ἔχει; Καὶ μᾶλα, ἢ δ' οὖς, ἔρωτα, ἢ Σωκράτης. Θαρσόν τοινυν, ἦν δ' ἐρῶ, ἢ μακάριος.
αποκρινόμενος τῷ ἐρωτώμενον ὅπῃ σοι φαινέται, ἡμαῖρε ἤρεθος, εἰτε Κριτίας ἢστιν εἰτε Σωκράτης ὁ ἐλεγχόμενος: ἀλλ' αὐτὸ τροσέχων τόν νοῦν τῷ λόγῳ σκοπεῖν, ὅπῃ ποτὲ ἐκβιάζεται ἐλεγχόμενος. Ἀλλ' ἐφη, ποιήσω ὑπὸ τοῦ δοξεῖς γὰρ μοι μετρία λέγειν. Λέγε τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, περὶ τῆς σωφροσύνης πῶς λέγεις; XV. Λέγο τοίνυν, ἢ δ' ὅσ' ἢτι μόνη τῶν ἄλλων ἐπιστήμων αὐτή τε αὐτῆς ἢστι καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστήμων ἐπιστήμη. Οὔκοιν, ἢν δ' ἐγώ, καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἐπιστήμη ἢν εἰν, εἰπέρ καὶ ἐπιστήμης; Πάνω γε, ἐφη. ὁ ἄρα σώφρον μόνοις αὐτός τε ἐκατόν γνώσεται καὶ οἷς τε ἢσται ἢστασαί τι τε τυρχάναι εἰδέως καὶ τι μὴ, καὶ τοὺς ἄλλους ὑποτές δύνατός ἢσται ἐπισκόπειν, τι τὸν ὀδε καὶ οἴδεται, εἰπέρ οἴδε, καὶ τι αὐτὸν μὲν εἰδέναι, οἴδε δ' οὖ, τῶν δὲ ἄλλων οἴδεις, καὶ ἢστι δὴ τοῦτο τὸ σωφροσύνης τε καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ ἐκατόν αὐτῶν γνωστέοις, τὸ εἰδέναι ὃ τε οἴδε καὶ ἢ μὴ οἴδεν. ἀρα ταῦτα ἢστω τοῖς λέγεις; 'Εργάζεται, ἐφη. Πάλιν τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, τὸ τρίτον τῷ σοτήρι, ὡσπερ εὖ ἀρχής ἐπισκοπώμεθα, πρὸς τόν μὲν εἰ δύνατον ἢστι τοῦτο εἶναι ἢ οὔ, τὸ ὁ οἴδε καὶ ἢ μὴ οἴδεν εἰδέναι ὃτι οἴδε καὶ ἢτι οὐκ οἴδεν· ἑπείτη εἰ ὁ τι μάλιστα δύνατον, τὸν ἢν εἰπ' ἢμιν ὁφελεΐα εἰδόσιν αὐτῷ. Ἀλλ' ἄρα, ἐφη, οἴδε οἴδευ. Πάλιν δὴ, ἐφην εὖ, ὡς Κριτία, σκέψοι, εάν τι περὶ αὐτῶν εὐπορότερος φανήσῃς ἐμοῦ· ἐγὼ μὲν γὰρ ἀποροῦ; ἢ δὲ ἀποροῦ, φοαύσω σοι; Πάνω γ', ἐφη. "Ἀλλ' τι οὖν, ἢν δ' ἐγώ, παντα ταῦτ' ἢν εἰπ', εἰ ἢστιν ὁπερ σὺν νῦν δὴ ἔλεγες, μία τῆς ἐπιστήμης, ἢ οὖκ ἄλλου τινὸς ἢστιν ἢ ἐναύγη τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστήμων ἐπιστήμη, καὶ δὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἢ αὐτή αὐτή; Πάνω γε. 'Ιδὲ δὴ ὁς ἅτοπον ἐπιχειροῦμεν, ὁ ἑταίρε, λέγειν· ἐν ἄλλως γὰρ ποισ το αὐτὸ τοῦτο ἢν σκοπής, δοξεί σοι, ὡς ἐραμωμαι, ἀδύνατον εἶναι. Πῶς δὴ καὶ τοῦ; 'Εν τοῖσδε, ἐννοεῖ
χαρμίανης.

ραρ ει τοι δοξει οψις τις ειναι, ἡ ὁν μὲν αἱ ἄλλαι ὦψις εἶσαι, οὐκ ἔστι τοῦτον ὦψις, εαυτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὦψιν ὦψις ἐστε, καὶ μὴ ὦψεων ὀσαύτως, καὶ χρώμα μὲν ὁ ὄρα ὑδέεν οὖσις οὐσία, αὐτὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ὦψις. δοξεί τίς σοι εἶναι τοιαύτη; Μᾶς ἀλ οὐκ ἔμοιγα. Τί δὲ ἀκοήν, ἡ φανής μὲν οὐδεμιᾶς ἄκοιν, αὐτής δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἄκοιν ἄκοιν καὶ τῶν μη ἄκοιν; Οὐδέ τοιτο. Συνὴβδην δὴ ὑπὸ τοῖς περὶ πασῶν τῶν αἰσθῆσεων, εἰ τίς σοι δοξεῖ εἶναι αἰσθῆσεων μὲν αἰσθήσεις καὶ εαυτῆς, ὅν δὲ δὴ αἱ ἄλλαι αἰσθήσεις αἰσθάνονται, μηδένος αἰσθα-

ναμένη; Οὐκ ἔμοιγα. 'Ἀλλ' ἐπιθυμει δοξεῖ τίς σοι εἶναι, ἐ

ητες ἢδονής μὲν οὐδεμιᾶς ἐστιν ἐπιθυμία, αὐτής δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμίων; Οὐ δήτα. Οὐδὲ μὴν θυλήσεις, ὡς ἐγώμαι, ἡ ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν θυλήται, αὐτής δὲ καὶ τὰς ἄλλας θυλήσεις θυλήται. Οὐ γὰρ οὖν. 'Εροτα δὲ φαίης ἃν τινα εἶναι τοιοῦτον, ὅς τυχήσῃ ἃν ἐρώς

καλὸν μὲν οὐδένος, αὐτοῦ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐρώτων; Οὐκ, ἐρη, ἐρη. Φόρον δὲ ἢδη τινὰ κατανενόηκας, ὃς

eαυτῶν μὲν καὶ τοὺς ἄλλους φόβους φοβεῖται, τῶν δὲ-

νόν δ' οὐδὲ ἐν φοβεῖται; Οὐ κατανενόηκα, ἐρη. Δύο

ἐς δοξῶν δοξῶν καὶ αὐτῆς, ὃς ὁ δὲ ἄλλας δοξάζως μη-

δὲν δοξάζως; Οὐδαμῶς. 'Ἀλλ' ἐπιστήμην, ὡς ἐοικε. φαμὲν τινὰ εἶναι τοιαύτην, ἢτες μεθήματος μὲν οὐδένος ἐστιν ἐπιστήμη, αὐτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημών ἐπι-

στήμη; Φαμὲν γαρ. Οὐκοῦν ἀτοποῦν, εἰ ἄφα καὶ ἐστὶς

μηδὲν γὰρ πω διογμοίζομεν ὡς οὐκ ἐστίν, ἀλλ' εἰ ἐστίν ἐτι σκοπήσουμεν. Ὄρθως λέγεις.

XVI. Φέρε δὴ ἔστι μὲν αὐτὴ ἡ ἐπιστήμη τινὸς ἐπι-

στήμη, καὶ ἔχει τινὰ τοιαύτην δύναμιν ὡστε τινὸς εἶναι;

ἥ γαρ; Πάνω γε. Καὶ γὰρ το μεῖζον φαμέν τοιαύτῃ τινὰ ἔχειν δύναμιν, ὡστε τινὸς εἶναι μεῖζον; Ἔχει γαρ. Οὐκοῦν ἐλάττωνὸς τινὸς, εἰπερ ἔστι μεῖζον. 'Ανέγκη.
Εἰ οὖν τι εὖφοιμεν μείζον, ὁ τῶν μὲν μεῖζόνοιν ἑστὶ μείζον καὶ ἕαυτον, ὅν δὲ τάλλα μείζω ἑστὶ μηδενὸς μείζον, πάντως δὴ ἐὰν ποὺ ἑκεῖνω γ' αὐτῶ ὑπάρχω, εἰπὲρ ἔαυτοι μείζον ἐλη, καὶ ἔλαττον ἓαυτοῦ ἐίναι. ἦ οὖ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὁ Σώκρατες. Οὐκοῦν καὶ εἰ τι διπλάσιον ἑστὶ τῶν τε ἀλλων διπλάσιων καὶ ἕαυτον, ἡμίσεως δὴ του ὄντος ἕαυτον τε καὶ τῶν ἀλλων διπλάσιων ἐν εἰς, οὐ γὰρ ἑστὶ ποὺ ἀλλοι διπλάσιον ἡ ἡμίσεως. Αληθῆ. Πλεῖον δὲ αὐτοῦ τοῦ οὖ καὶ ἔλαττον ἐστι, καὶ βαρύτερον ὄν κοισαρτέρον, καὶ πρεσβύτερον ὄν νεώτερον, καὶ τάλλα πάντα δ ὅσαντος, ὁ τι περ ἐὰν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸς ἑαυτὸ ἐχθ, οὐ καὶ ἐκεῖνη ἔχει τὴν οὕσιαν, πρὸς ἡν ἡ δύναμις αὐτοῦ ἡν; λέγω δὲ το τοιοῦτον οἷον ἡ ἀκοή, φαμένε, οὐκ ἄλλοι τινος ἡ ἀκοή ἡ φωνῆς ἡ γάρ; Ναι. Οὐκοῦν εἰπὲρ αὐτὴ αὐτῆς ἀκούσεται, φωνῆν ἐχούσης ἑαυτῆς ἀκούσεται; οὐ γὰρ ἄν ἄλλοις ἀκούσειν. Πολλὴ ἀνάγκη. Καὶ ἡ ὤψις γέ που, ὁ ἄριστε, εἰπέρ ὦστε αὐτῇ ἑαυτῇ, εχρήματε τι αὐτῆν ἀνάγκη ἔχειν- ἀχρον γὰρ ὀψις οὐδὲν [ἀν] μή ποτὲ ἴδη. Οὐ γὰρ οὖν. Ὄρος οὖν, ὁ Κριτία, ὅτι ὅσα διεληλύθαμεν, τα μὲν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι φαίνεται ἡμι, τα δ' ἀπιστεταν σφόδρα μὴ ποτ' ἐν την ἑαυτῶν δύναμιν πρὸς ἑαυτὰ σχεῖν; μεγεθῇ μὲν γὰρ καὶ πλήθη καὶ τα τοιαύτα παντάπασιν ἀδύνατον ἡ οὐχί; Πάντα γε. Ἀκοή δ' αὐτ' ὧρα καὶ ὦρα γε κίνησις αὐτῆ ἑαυτῆν κινεῖν, καὶ θερμότης καίει, καὶ πάντα αὐτὰ τὰ τοιαύτα τοῖς μὲν ἀπιστεῖν ἐν παράσχει, ἵως δὲ τισίν οὖ, μεγάλον δὴ τινος, ὁ φίλε, ἄνδρος δεῖ, ὡς τοῦτο κατά πάντων ἱκανός διαφησίσται, πότερον οὐδέν τῶν ὦντων τὴν αὐτοῦ δύναμιν αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ πέρυκεν ἔχειν [πληθ ἐπιστήμης], ἀλλὰ πρὸς ἄλλο, ἡ τα μὲν, τα δ' οὖ καὶ εἰ ἐστιν αὖ ἄτινα αὐτὰ πρὸς ἑαυτὰ ἔχειν, ἄρ' ἐν τούτοις ἐστιν ἐπιστήμη, ἡν δὴ όμεις σωφροσύνη φαμέν εἰναι. ἐγώ μὲν
οὐ πιστεύω ἐμαντῷ ἰκανός εἶναι ταῦτα διελέσθαι. διὸ καὶ οὔτ᾽ ἐλ δυνατόν ἔστι τούτῳ γενέσθαι, ἐπιστήμης ἐπιστήμης ἐπιστήμης ἐπιστήμης ἐπιστήμης ἐπιστήμης ἐπιστήμης, διότι τι μάλιστα ἐστι, σωφροσύνη ἀποδέχομαι αὐτὸ εἶναι, ποῦ ἔν ἐπισκέψιν, τινὲς τινὲς ἐστιν, ἐν ἡ σωφροσύνη ἡφελήμον τι καὶ ἄρα ὑπὸ μαντεύματι εἶναι, οὐκ ὡμέν, οἱ καὶ Καλλαίσχρον — τίθεται γάρ σωφροσύνη τούτ᾽ εἶναι, ἐπιστήμης ἐπιστήμης καὶ δὴ καὶ ἀνεπιπτομοσύνης — πρὸς τὸν μὲν τοῦτο ἐνδείξει, ὅτι δυνατὸν ἀποδείξας ὅτι ὅπου ἐν σωφροσύνη — πρὸς τὸν μὲν τοῦτο ἐνδείξει, ὅτι δυνατὸν ἀποδείξας ὅτι καὶ ἡφελήμον, καὶ τὰς ἐν ἀποπληρώσως, ὅς ὅρθως ὁ λέγεις περὶ σωφροσύνης, ὁ ἐστιν.

XVII Καὶ ὁ Κριτίας ἄκουσας ταῦτα καὶ ἰδοὺ μὲ ἀπορούντα, ὄσπερ οἱ τούς χασμωμένους καταντικοῦ ὀρῶνες ταὐτῶν τούτῳ ἐξυπάρξοντι, κακείνος ἐδοξεῖ μοι ὅπερ ἀπορούντας ἀναγκασθήναι καὶ αὐτὸς ἄλλων ὑπὸ ἀπορίας, ἄτε οὖν εὐδοκιμῶν ἐκάστοτε, ἡχοῦστο τοὺς παρόντας, καὶ οὕτως ἐνυχροήσαι ἰδοὺ ἄδινατος εἶναι διελέσθαι ὃ προὐκαλοῦμην αὐτοῦ, ἐλεφὲ τε οὐδὲν τὸ διαφέρει, ἐπικαλύπτον τὴν ἀπορίαν. καὶ ὡς ἤκουαν ὅ λόγος προῆλθε, εἶπον 'Ἀλλὰ' εἰ δοξεῖ, ὁ Κριτίας, νῦν μὲν τοῦτο ἐνυχροήσωμεν, δυνατόν εἶναι γενεσθαι ἐπιστήμης ἐπιστήμης ἐπιστήμης, ἀλλὰ δὲ ἐπισκεψόμεθα εἰτε οὕτως ἔχει εἰτε μή, ἢ ὅπερ φήσαν, εἰ δὲ μάλιστα δυνατὸν τούτῳ, τί μᾶλλον οἷον τε ἐστὶν εἴδεαι ὅ τε τις οἶδα καὶ ἢ μή; τούτῳ γὰρ δὴ τοὺς ἐκκοπὲς ἐκεῖνας εἶναι τὸ γιγνῶσκεῖν αὐτὸν καὶ σωφρόνειν ἢ γὰρ; Πάντως γε, ὃ εἴ τις, καὶ ἐνυμβαίνει ρὲ ποι, ὅ Σώκρατες, εἰ γὰρ τις ἔχει ἐπιστήμην ἢ αὐτή αὐτὴν γιγνώσκει, τοιοῦτος εἰν αὐτός εἴη ὁμοίως ἐστίν ὃ ἔχει, ὅσπερ ὅταν τὰς τις ἐχοῖ ταχύς, καὶ ὅταν κάλλος, καλός, καὶ ὅταν γυναῖκα, γυναῖκα, ὅταν δὲ δὴ γυναῖκα αὐτὴν αὐτὴς τις ἐχεῖ, γυναῖκα σκού ποι αὐτὸς ἐκατόν τοτε ἐστιν. Οὐ τούτω, ἢ μὲν ὃ ἐγώ,
ἄμφισβητῶ, ὡς οὖν ὁταν τὸ αὐτὸ γυμνοσκόν τις ἔχῃ, αὐτὸς αὐτοῦ γυμνόσκει, ἄλλος ἔχοντες τούτο τις ἀνάγκη εἰδέναι καὶ αἱ τε οἴδει καὶ αἱ μὴ οἴδειν: "Ὅτι, ὁ Σωκράτης, ταύταν ἔστι τούτο ἑκένω. "Ἰσώς, ἔφη, ἄλλος ἕγα γενούντες ἀεὶ ὁμοίος εἶναι; οὐ γὰρ αὐτῷ μανθάνει ὡς ἔστι τὸ αὐτὸ ὁ οἶδεν εἰδέναι καὶ αἱ τις μὴ οἴδεν εἰδέναι. Πώς λέγεις, ἔφη; "Ωδε, ἦν δ’ ἑγώ. ἐπιστήμη ποι ἐπιστήμης οὐσα ἄρα πλεῖόν τι οὐκ ἔσται διαφέρειν, ἣ ὅτι τούτον τόδε μὲν ἐπιστήμη, τό δ’ οὐχ ἐπιστήμη; Οὐκ, ἀλλὰ τοσοῦτον.

Β Ταύταν οὖν ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημοσύνη ὑμείον, καὶ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημοσύνη δικαιῶν; Οὐδεμιῶς. Ἀλλὰ τὸ μὲν, οἷμαι, ἱττοικὴ, τὸ δὲ πολιτική, τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἡ ἐπιστήμη. Πώς γὰρ οὖ; Οὐκοῦν ἦκαν μὴ προσεπιστήται τις τὸ ὑμείον καὶ τὸ δίκαιον, ἄλλ’ ἐπιστήμην μόνον γυμνόσκη ἄτε τούτου μόνον ἔχον ἐπιστήμην, ὅτι μὲν τί ἐπιστήται καὶ ὅτι ἐπιστήμην τίνα ἔχει, εἰκότας ἄν γυμνόσκοι καὶ περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ἀλλων; ἣ γὰρ; Ναι. "Ο τι δὲ γυμνόσκει, ταύτη τή ἐπιστήμη πώς ἐπιστήται; γυμνόσκει γὰρ δὴ τὸ μὲν ὑμείον τῇ ἱττοικῇ ἄλλ’ οὖ σωφροσύνη, τὸ δ’ ἁρμονικὸν μονοθεῖκη ἄλλ’ οὖ σωφροσύνη, τὸ δ’ οἰκοδομικὸν οἰκοδομικὴ ἄλλ’ οὖ σωφροσύνη, καὶ οὕτω πάντα; ἡ οὖ; Φαίνεται. Σωφροσύνη δὲ, εἰπερ μόνον ἐστὶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμη, πώς εἰσέται ὅτι τὸ ὑμείον γυμνόσκει ἡ ὅτι τὸ οἰκοδομικὸν; Οὐδεμιῶς. Οὐκ ἄρα εἰσέται ὁ οἶδεν ὁ τούτο ἄρνοσθ’ ἄλλ’ ὅτι οἶδε μόνον. "Εοικεν.

C XVIII. Οὐκ ἄρα σωφρονεῖν τούτ’ ἂν εἰς οὐδὲ σωφροσύνη, εἰδέναι αἱ τε οἴδε καὶ αἱ μὴ οἴδεν, ἄλλ’ ὃς οἰδεκεν, ὅτι οἴδε καὶ ὅτι οὐκ οἴδε μόνον. Κυνδυνεύει. Οὐδὲ ἀλλον ἄρα οἴδας τε ἐσται οὕτος ἔξετασι φάσκοντα τι ἐπιστάσασθαι, πότερον ἐπιστάται ὁ φησὶν ἐπιστασθαι ἢ οὐκ ἐπιστάται. ἄλλα τοσοῦτο μόνον, ὃς οἴκε, γυμνόσκει, ὅτι
ἐχει τινά ἐπιστήμην, ὅτου δὲ γε, ἡ σωφροσύνη οὐ ποιήσει αὐτὸν γιγνόσκειν. Οὐ φαίνεται. Οὔτε ἀρα τὸν προσ- ἐπιστήμων ιατρὸν εἶναι, ἢντα δὲ μή, καὶ τὸν ὡς ἁλη-
θώς ὢντα οὐκ οὔς τε ἐστιν διωκόμενιν, οὔτε ἀλλος οὐδένα τῶν ἐπιστήμων καὶ μή, σκεφτομένα δὲ ἐκ τῶν τέκνων οἱ μὲν ἰατρικῆς θὴν ἔδωκαν τούτῳ οὐ διαλέξεσθαι, οὔδεν γὰρ έπιάζει, ἀλλὰ έφαμεν, ὁ ἰατρὸς ἅλλο ὁ τῷ ώριμον καὶ τὸ νοσίδη-
ην οὐ; Ναι, οὔτως. Περὶ δὲ γε ἐπιστήμης οὐδέν οἴδεν, ἀλλὰ τούτο δὴ τῇ σωφροσύνῃ μόνῃ ἐπέδωμεν. Ναι. Οὔτε περὶ ἰατρικῆς ἦρα οἴδεν ὁ ἰατρικός, ἐπειδῆτερ ἦ 171 ἰατρική ἐπιστήμην οὐδα τυγχάνειν. Ἀλήθη, ὁτι μὲν δὴ ἐπιστήμην τινά ἔχει, γρώσεται ὁ σώφρων τὸν ἰατρον-
δεῖν δὲ πείρας λαβεῖν ἢτις ἔστιν, ἀλλο τι σκέφτεται ἄυτω-
να; ἢ οὐ τούτῳ οὕσεται ἐκάστη επιστήμη μὴ μόνον ἐπι-
στήμη εἶναι ἀλλὰ καὶ τῆς, τοῦ τινὸν εἶναι; Τούτῳ μὲν
οὖν. Καὶ ἡ ἰατρική δὴ ἐτέρα εἶναι τῶν ἄλλων ἐπιστη-
μῶν ὁρίζῃ τῇ τούτῳ ώριμον εἶναι καὶ νοσόδεις ἐπιστή-
μη. Ναι. Οὐκοῦν ἐν τούτωι ἀναγκαῖοι ὕποκεῖται τὸν βου-
λόμενον ἰατρικὴν ὕποκειται, ἐν οἷς ποτ' ἔστιν, οὐ γὰρ δὴ-
πον ἐν γε τοῖς ἔστιν, ἐν οἷς νῦν ἔστιν; Οὐ δὴτα. Ἐν τοῖς
ὐριμον ἡ ἀρα καὶ νοσώδεις ἐπισκέπτεται τῶν ἰατρῶν. ἡ
ἰατρικὸς ἐστιν, ἡ ὁρθὸς σκοπούμενος. Ἐστιν. Οὐκοῦν
ἐν τοῖς οὕτωις ἡ λεγομένης ἡ πραττομένης τῇ μὲν λερο-
μενα, εἰ ἁληθῇ λέγεται, σκοπούμενος, τῇ δὲ πραττομενα,
εἰ ὁρθῶς πράττεται; Ἀνέγκη. Ἡ οὖν ἄνευ ἰατρικῆς ὁμ-
νατι ἀν τοὺς τούτους ποτέρως ἐπαικολουθήσαι; Οὐ δὴτα.
Οὔτε περὶ ἄλλος οὐδείς, ἢς ἐνοικε, πλὴν ἰατρός, οὔτε δὴ ὁ σώφρων ἱατρὸς γὰρ ἀν ἔλη πρὸς τῇ σωφροσύνῃ. Ἐστι
ταύτα. Παντὸς ἢρα μᾶλλον, ἢ ἡ σωφροσύνη ἐπιστήμης ἐπιστήμη μόνον ἔστι καὶ ἀνεπιστημοσύνης, οὔτε ἰατρὸν
διακρίνει τι δέ έσται ἐπιστάμενον τὰ τῆς τέχνης ἡ μὴ ἐπιστάμενον, προσποιούμενον δὲ ἡ οἰόμενον, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν ἐπισταμένων καὶ ὅτι οὐ, πλὴν ἐν τοῖς αὐτῶν ὀμόστεχον, ὡσπερ οἱ ἄλλοι δημιούργοι. Φαίνεται, ἐφη.

φό υ ὡς, ἢ δ’ ἐρώ, ὁ Κριτία, ἀφελείᾳ ἡμῶς ἑτὶ ἐν εἰς ἀπὸ τῆς σωφροσύνης τοιαύτης οὐσίας; εἰ μὲν γὰρ, ὃ ἐξ ἀρχῆς ὑπετείχετο, ἦδει ὁ σάφος ἀ τῇ ἦδει καὶ ἡ ἦδει, τὰ μὲν ὅτι οἶδε, τὰ δ’ ὅτι οὐκ οἶδε, καὶ ἄλλοι, χωρὶς πεποιθότα ἐπισκέψασθαι οἷς τῇ ἴν, μεγαλωτά ἐν ἡμῖν, φαμέν. ἀφελίσθω ὃν σωφροσύνη εἰσὶν ἀναμάρτητοι γὰρ ἐν τούς βίους ἐξώμεν αὐτοὶ τε οἱ τῆς σωφροσύνης ἔχοντες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι ύπ’ ἡμῶν

Ε ἡρόοντο, οὔτε γὰρ ἐν αὐτοὶ επεχειροῦμεν πράττειν ὃ μὴ ἐπιστάμενον, ἀλλ’ ἐξουθέσκοντες τοὺς ἐπισταμένους ἐκεῖνοι ἐν παρεδόμενοι, οὔτε τοὺς οὖσας ἐπετέθομεν, όν ἠρομεν, ἄλλο τι πράττειν ἢ ὃ τι πράσσοντες ὅρθῳ ἐμελημένοι πράξειν· τούτο δ’ ἢν ἄν, οὐ εἰστήμην εἶχον· καὶ οὔτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνης αἰκία τε οἰκουμένη ἐμελλε παρ’ ὑπὸ ὑποκείσται, πόλεις τε πολιτειομένη, καὶ ἄλλο πάν οὐ

172 σωφροσύνη ἢροντο ἀμαρτίς γὰρ ἐξηρομένης, ὁρθότης δὲ ἡμομενῆς, εἰ πάσῃ πράξει καλῶς πράττειν ἀναγκαίον τοὺς οὔτω διακείμενοι, τοὺς δὲ εἰ πράσσοντες εὐδαιμονες εἶναι. ἦρ’ οὖχ οὔτως, ἢν δ’ ἐρώ, ὁ Κριτία, ἐλέγομεν περὶ σωφροσύνης, λέγοντες ὅσον ἀγαθὸν ἐν το εἰδέναι ἀ τε οἴδε τις καὶ ἡ μὴ οἴδε: Πάνυ μὲν οὖν, ἕφη, οὔτας. ἴδου δὲ, ἢν δ’ ἐρώ, ὀρᾶς ὅτι σωθική εἰστι σωθικὴ ὑποκείτην οὐσά πέφειται. Ὁρὼ, ἕφη, ἢρ’ οὖν, ἢν δ’ 

Β ἐρώ, τοῦτ’ ἔχει τὸ ἄραθρον ἢν υἱὸν εὐρύσκομεν σωφροσύνην οὖσαν, τὸ εἰστήμην ἐπιστασθαι καὶ ἀνεπιστημοσύνην, ὅτι τοῦ τούτων ἔχον, ὅ τι ἐν ἄλλο μανθάνη, ὅσον τε μαθήσεται καὶ ἐναργέστερο πάντα αὐτῷ φανεῖται, ἄτε πρὸς ἐκάστῳ ὃ ἐν μανθάνῃ προσκαθυρώντι τὴν ἐπι-
στήμην, καὶ τοὺς ἄλλους δὴ κάλλιον ἔξετάσει περὶ δόν ἄν καὶ αὐτὸς μάθη, οἱ δὲ ἀνευ τούτου ἔξετάζοντες ἀδυνατεὶς ἕστερον καὶ φαυλότερον τοῦτο ὁρᾶσθον; ἄρ', ὁ μὲν, τοιαύτα ἦταν ἐστὶν ὁ ἀπολαυσμόθεν τῆς σωφροσύνης, θ' ἡμεῖς δὲ μείζον τι βλέπομεν καὶ ἐξητούμεν αὐτὸ μείζον τι εἶναι ἡ ὁδὸν ἐστὶν; Τάχα δ' ἂν, ἐφη, οὕτως ἔχει.

XX. "Ισως, ἦν δ' ἔρως· ίσως δὲ γε ἡμεῖς οὐδὲν χρηστὸν ἡξητήσαμεν, τεκμαίρομαι δὲ, ὅτι μοι ἂτοπ' ἦταν καταφαίνεται περὶ σωφροσύνης, εἰ τοιούτῳ ἐστίν. ἔδωκεν γὰρ, εὶ βούλει, συνχρησάντες καὶ ἐπιστάσθαι ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι [εἰδέναι], καὶ ὁ γε ἐξ ἀρχῆς ἐπιθέμεθα σωφροσύνην εἶναι, τὸ εἰδέναι ὅ τε οἶδε καὶ ὃ μὴ οἴδε, μὴ ἀποστερῆσάμεν, ἀλλὰ δόμεν· καὶ πάντα ταῦτα δόντες ἦτι βέλτιον σχεφάμεθα, εἰ ἄρα τι καὶ ἡμᾶς ὠνήσει τοιούτου δῦν. ὁ γὰρ νῦν δὴ ἔλεγμεν, ὡς μέγα ἂν εἰ ἡ ἁγαθὸν ἡ σωφροσύνη, εἰ τοιούτῳ εἰ, ἡρομενὴ διουκήσεας καὶ οὐκίας καὶ πόλεως, οὐ μοι δοκοῦμεν, ὁ Κρίτια, καλὸς ὀμολογηκέναι. Πῶς δὴ; ἦν δ' ὦς. "Οτι, ἦν δ' ἔρως, ἦγερας ὀμολογήσαμεν μέρα τι ἁγαθὸν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις, εἰ ἔκαστοι ἡμῶν, ὃ μὲν ἰσαζ. πράττοιεν ταῦτα, ὃ δὲ μὴ ἐπιστάταιντο, ἄλλοις παραδίδοτεν τοῖς ἐπισταμένοις. Οὐκ οὖν, ἔφη, καλὸς ὀμολογήσαμεν; Οὐ μοι δοκοῦμεν, ἢ ἦν δ' ἐγώ. "Ἀτοπεῖς λέγεις οὐς ἄληθῶς, ἔφη, ὁ Σάκχατες. Νη τὸν κύνα, ἔφην, καὶ ἐμοὶ το δοκεῖ οὕτω, καντανθὰ καὶ ἀρτι ἀποβλέψας ἄτοπα γ' ἔφην μοι προφαίνεσθαι, καὶ ὅτι φροβοιήν μὴ οὖν ὄρθως σκοποῦμεν. ὅς ἄληθῶς γὰρ, εἰ δ' τι μάλιστα τοιούτον ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, οὐδὲν μοι δῆλον εἶναι δοκεῖ ὃ τι ἁγαθὸν ἡμᾶς ἀπεφαγαζεται. 173 Πῶς δὴ; ἦν δ' ὦς. λέγε, ἢνα καὶ ἡμεῖς εἰδοῦμεν ὃ τι λέγεις. Οἶμαι μὲν, ἦν δ' ἔρως, ἔρημεν μὲν ὃμως τὸ γε προφαίνεσθαι μενον ἀναγκαῖον σκοπεῖν καὶ μή εἰςῃ πορεῖναι, εἰ τίς γε αὐτοῦ καὶ συμφόρον κηρέται. Καλὸς γὰρ, ἔφη, λέγεις.
XXI. "Ακονε δὴ, ἔφη, τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐίτε διὰ ἐλεφαντοῦ ἐλήλυθεν; εἰ γὰρ ὁ τι μάλιστα ἡμῶν ἄρχοι ἡ σωφροσύνη, οὔσα οἰκίαν νῦν ὄριζόμεθα, ἀλλὰ τι κατὰ τὰς ἐπιστήμας ἀν πράττοιτο, καὶ οὔτε τις νυξερητής φάσκων εἶναι, ὥν δὲ οὐ, ἔξεπατοὶ ἀν ἡμᾶς, οὔτε λατρῶς οὔτε στρατηγῶς οὔτ' ἀλλος σύνεις, προσποιουμένος τι εἰδέναι δ ἐμὶ οἶδε, λανθάνοι ἂν ἐκ δὲ τούτον οὕτως ἐχόντων ἀλλο ἀν ἡμῖν τι ἐξιμβαίνων ὑγεῖς τε τὰ σώματα εἶναι μᾶλλον ἡ νῦν, καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ κυδινυεύοντας καὶ ἐν πολέμῳ σάξεσθαι, καὶ τὰ σκέψι καὶ τὴν ἀμπελε-νοχύνην καὶ ὑπόδειγμα πᾶσαν καὶ τὰ χρήματα πάντα τεχνικῶς ἡμῖν εἰργασμένα εἶναι καὶ ἀλλα πολλὰ διὰ τὸ ἀληθινοὶς δημιουργοῖς χρησταίες; εἰ δὲ βούλιοι γε, καὶ τὴν μαντικῆν εἶναι ἐχθροφόρους τεχνίτης ἐπιστήμης του μέλλοντος ἐξεσθίω, καὶ τὴν σωφροσύνην ἀὑτῆς ἐπιστασηθεῖσαν, τούτης μὲν ἀλαξόμης ἀστορέσων, τούτου δὲ ὡς ἀληθῶς μάντεις καθιστάναι ἡμῖν προφήτης τὰς μελλόντων. κατεσκευασμένον δὴ οὕτω τὸ ἀνθρώπων γένος ὅτι μὲν ἐπιστημόνας ἐν πράγματι καὶ ξύλῳ ἐπομακρύνονται νησίων ὑπό εὐθυγράφων φιλάττοντας οὐκ ἂν ἐρήνη παρεμπεπτούσαν τὴν ἀνεπιστημονικὴν ξυνηργοῦν ἡμῖν εἶναι ὅτι δ' ἐπιστημόνως ἂν πράττοιτο τις ἐν πράττοιμεν καὶ εὐνομονοῦσαν, τούτῳ δὲ οὕτω δυνάμεθα μαθεῖν, οὗ φιλε Κριτία.

XXII. Ἀλλὰ μέντοι, ἦ δ' ὅσο, οὐ διάδος εὑρήσεις ἀλλὰ τὸ τέλος τοῦ εὐ πράττειν, εἰ πάντα ἐπιστημόνως ἀκτιμάσης. Σμιγρίδον τοίνυν με, ἢν δ' ἐγὼ, ἐπὶ προσδίδαξον. Εἰ τινὸς ἐπιστημόνως λέγεις; ἦ σκυτῶν τομῆς; Μά Δι' οὐκ ἔρωτε. Ἀλλὰ χαλκοῦς ἐφρευσίας; Ὀυδαμῶς. Ἀλλὰ ἐρώσων ἦ ξύλων ἦ ἄλλου τῶν τῶν τινῶν τῶν; Οὔ δήται. Οὐκ ἁρα, ἢν δ' ἐγὼ, ἐπὶ εἰμιένομεν τῷ λόγῳ τῷ εὐνομονοῦ εἶναι τὸν ἐπιστημόνως ξώντα. οὕτως γὰρ ἐπιστημόνως ξώντες οὐχ ὁμολογοῦνται παρὰ σοῦ εὐνομονοῦ εἶναι, ἀλλὰ περὶ τι-
νων ἐπιστημόνως ζῶντων σὺ δοκεῖς μοι ἀφορίζεσθαι τὸν εὐδαίμονα. καὶ Ἰσως λέγεις ὅν νῦν ἤ έρω έλεγον, τὸν εἰδότα τὰ μέλλοντα ἐσέσθαι πάντα, τὸν μέντιν, τούτου 174 ἦ ἄλλον τινὰ λέγεις; Καὶ τούτον ἔρως, ἐφι, καὶ ἄλλον. Τίνα; ἦν δ' ἐρω. ἀφα μὴ τὸν τοιοῦτο, εἰ τις πρὸς τοὺς μέλλοντας καὶ τὸ γεγονότα πάντα εἶδει καὶ τὰ νῦν ὄντα, καὶ μηδὲν ἀρνοῦται; θάρειν γὰρ τινὰ εἶναι αὐτῶν. οὐ γὰρ, οἶμαι, τούτου γ' ἐτί αὐτίς ἐπείδαι ἐπίστημονεστηρον ἐπέντε εἶναι. Οὐ δήτα. Τὸδε δή ἐτί προσποθα, τὶς αὐτο- τῶν τῶν ἐπιστημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα; ἡ ἀπασαι ὁμοίως; Β Οὐδαμῶς ὁμοίως, ἐφι. Ἀλλ' ποια μάλιστα; ἢ τι σῶς καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν γεγονότων καὶ τῶν μελλόντων ἐσέσθαι: ἢ τι γε ἢ τὸ πεπετυκτικόν; Ποῖον, ἢ δ' ὅς, πεπ- τετυκτικόν; Ἀλλ' ἢ τὸ λογιστικόν; Οὐδαμῶς. Ἀλλ' ἢ τὸ ὑμεινόν; Μᾶλλον, ἐφι. Ἐκεῖνη δ' ἡν λέγω μάλιστα, ἢν δ' ἐρω, ἢ τί: Ἡι τὸ ὁμαθον, ἐφι, καὶ τὸ πακον. ἦ μείγε, ἐφη ἐρω, πᾶλαι με περιδέλλεις κυκλο, ἀποκρυπτόμενος ὅτι οὐ τὸ ἐπιστημόνως ἢν ξῆ τὸ εὑ πράττειν τε καὶ εὐ- δαμονεῖν ποιον, οὐδέ ἐμπαθον τῶν ἄλλων ἐπιστή- μον, ἀλλὰ μιᾷς ὅδης τεύτης μονον τῆς περὶ τὸ ὁμαθον τε καὶ πακον. ἐπεί, ὁ Κριτία, εί δὲλεις ἐξελεῖν ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἦττον τι ἢ μὲν ἰατρικὴ ὁμαίνεις ποιήσει, ἢ δὲ σκυτικὴ ὑποδεδέσθαι, ἢ δὲ ὕφαστικὴ ἡμιαίσθη; ἢ δὲ κυβερνητικὴ καλύσεις ἐν τῇ καλάτῃ ἀποδεικνύσει καὶ ἡ στρατηγικὴ ἐν πολέμοι; Οὐ- δέν ἦττον, ἐφη. Ἀλλ'; ὁ φίλε Κριτία, τὸ εὑ τεκτων ἐκεῖται γίγνεσθαι καὶ ὁφελέμοις ἀπολελουτός ἡμᾶς ἐσται ταύτης ἀπούσης. Ἀληθῆ λέγεις. Οἷς οὕτη δέ γε, ως ἦ ἐμεῖς, ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, ἀλλ'; ἦς ἔρως ἐστὶ τὸ ὁφελεῖν ἡμᾶς. οὐ γὰρ ἐπιστημῶν γε καὶ ἀνεπιστημονεύων ἡ ἐπι- στήμη ἐστίν; ἀλλὰ ἄρετον τε καὶ πακον; ὡστε εἰ αὕτη ἐστὶν ὁφελίμος, ἡ σωφροσύνη ἀλλ' τι ἐν εἰς ἡ ὁφελίμη.
ημῶν. Τί δ’, ἦ δ’, ὡς, οὐκ ἂν αὐτὴ ὄφελοι; εἰ γὰρ ὁ τε μάλιστα τῶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ σοφροσύνη, Ε ἐπιστατεῖ δὲ καὶ ταῖς ἀλλαίς ἐπιστήμαις, καὶ ταύτης δὴ που ἂν ἁρχουσα τῆς περὶ τάγαθον ἐπιστήμης ὄφελοι ἂν ἦμας. Ἡ καὶ ώριαίνειν ποιοί, ἦν δ’ ἐρῶ, αὐτῇ, ἀλλ’ οὐχ ἡ ἱερακία; καὶ τάλα τὰ τῶν τεχνῶν αὐτῇ ἂν ποιοῖ, καὶ οὐχ αὐτός τὸ αὐτῆς ἐργον ἐκάστη; ἤ οὐ πάλαι διεμαρτυρώμεθα, ὅτι ἐπιστήμης μόνον ἐστὶ καὶ ἀνεπιστημονώπης ἐπιστήμης, ἄλλου δὲ οὔδενος. οὐχ οὕτως; Φαίνεσθαι γε. Οὐκ ἄρα ύπείλας ἔσται δημιουργός. Οὐ δήτα. "Ἀλλης 175 γὰρ ἡν τέχνης ὑρίεια: ἢ οὖ; "Ἀλλης. Οὐδ’ ἄρα ὁφελείας, ὃ ἐταῖρε. ἀλλ’ γὰρ αὐτὸς διαδομεν τοῦτο τὸ ἐργον τέχνη νῦν δὴ ἢ μάρ. Πάνω γε. Πῶς οὖν ὁφέλειμοι ἔσται ἡ σοφροσύνη, οὐδεμίας ὁφελείας οὕτω δημιουργός; Οὐ— ἐναίμοις, ὁ Σωκράτης, ἐοικέ γε.

XXIII. ὅρις οὖν, ὁ Κριτία, ὅσ’ ἐγὼ πάλαι εἰκότων ἐδεδουκέοι καὶ δεκαίος εἰμιντόν ἡτίσωμεν ὅτι οὐδὲν χρή— στόν περὶ σοφροσύνης σκαπά; οὔ γὰρ ἂν ποιος ὁ γε νάλ— βίστοιν πάντων ὁμολογεῖται εἰμαί, ταῦτα ἡμῖν ἀναφέλες ἑφαύνη, εἰ τι ἐμοὶ ὁφελος ἢ πρὸς τὸ καλὸς ἦτειν, νῦν δὲ — πανταχ’ γὰρ ἠττώμεθα, καὶ οὐ δυνάμεθα εὑρεῖν ἑσφ’ ὅτι ποτὲ τῶν οὕτων ὁ οὐνοματοθέτης τοῦτο τούτονομαι ἐστε, τὴν σοφροσύνην. ὁμιτοι πολλὰ γε ἐναχρησικα— μεν οὐ ἡμιβαίνουθ’ ἡμῖν ἐν τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ ἐπιστήμην ἐπιστήμης εἰμαι ἐναχρησικαμέν, οὐκ ἐκτὸς τοῦ λόγου οὐδὲ φαύκοντος εἰμαι· καὶ ταύτη αὐτῇ ἡ ἐπιστήμη καὶ τὰ c τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐργα γνωσίσκειν ἐναχρησίσαμεν, οὐδὲ τούτ’ ἐκτὸς τοῦ λόγου, ἢν δὴ ἡμῖν γένοιτο ὁ σώ— φρος ἐπιστήμων οὐ τε οἴδε, ὅτι οἵδε, καὶ ἀν μὴ οἶδεν, ὅτι οὐκ οἶδε. τοῦτο μὲν ὁ γε καὶ παντελεί μεγαλοπρεποῦς ἐναχρησίσαμεν, οὐδ’ ἐπισκεψαμενοι τὸ ἀδύνατον εἰμαί, ἃ τις μὴ οἶδε μηδαμίς, ταῦτα εἰδέναι ἃμως γε πώς. ὅτι
χαρμίλης

γάρ οὖν οἶδε, φησὶν αὐτῷ εἰδέναι ἡ ἡμετέρα ὁμολογία, καίτοι, ὥς ἐρήμαι, οὐδενὸς ὲτού οὐχὶ ἀλογάτερον τούτῳ ἐν φανερῷ. ἀλλ' ὁμοὶς οὕτως ἡμῶν εὐνοικίας τυχοῦσα ἡ θέτησις καὶ οὐ σκληρῶν, οὐδὲν τι μᾶλλον εὑρεῖν ὑπάρχει την ἀλήθειαν, ἀλλὰ τοσοῦτον καταφέρασαι αὐτῇς, ὥστε ὁ ἡμεῖς πάλαι ἐξευμολογοῦντες καὶ ἐξηπατοῦντες ἐπὶ ἑαρεῖσθαι σωφροσύνην εἰναι, τούτῳ ἡμῖν πάνιν ὑβριστικῶς ἀναφελέσ ὑμᾶς ἀπέφασε τό μὲν οὖν εἰμῖ καὶ ήττον ἀχρενακτῶ ὑπὲρ ἰδοῦ, ἣν δ' ἐρώ, ὁ Χαρμίδη, πάνιν ἀχρενακτῶ, εἰ σύ τοι οὕτως ἦν τήν ἰδέαν καὶ πρὸς τούτῳ τῆς Ἐσφυγῆς σωφρονείτατος, μηδὲν δυνῆσει ἀπὸ ταύτης τῆς σωφρονίσης μηδὲ τι σ' ὁφεληθεὶς εἰν τῷ βίῳ παραφοίη. ἔτι ὑμῖν μᾶλλον ἀγανακτῶ ὑπὲρ τῆς ἐσφυγῆς, ἣν παρὰ τῷ Ὀρισκόν εἷμαι, εἰ μηδενὸς ὠξίον πράγματος οὕσιν ἀντὶ τήν μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐμαυθανοῦν. ταῦτα οὖν πάνω μὲν οὐκ οἶδαν οὗτος ἔχειν, ἀλλ' εἰς φαύλοιν εἰναι ἁμαρτησθῆναι ἐπὶ τήν τῷ σωφροσύνην μέρος τι ἠμαθῶν εἶναι, καὶ ἐπεξ γε ἔχεις αὐτὰ, μακαρίων εἰναι σε. ἀλλ' ὥσα εἰ 176 ἔχεις τε καὶ μηδὲν δέει τῆς ἐσφυγῆς εἰ γὰρ ἔχεις, μᾶλλον δὴ ἐγιναι δοὶ συνβουλεύεσαι ἐμὲ μὲν λήκον ἡρεθῆς εἰναι καὶ ἀδύνατον λόγῳ ὑποκοῦν ἠτέοιν, σεαυτὸν δὲ, ὡσπερ σωφρονεύστερος εἰ, τοσοῦτο εἰναι καὶ εὐδαιμονεύστερον.

XXIV. Καὶ ὁ Χαρμίδης, Ἀλλὰ μὰ Δι', ἦ δ' ὃς, ἐρωτεῖ, ὁ Δοξορατες, ὦν οἶδα ὄντ' εἰ ἔχω ὄντ' εἰ μὴ ἔχω. πῶς γὰρ ἂν εἰδείην ὁ γε μῆ' τιμεῖ οἷος τε ἐστε ἐξευρεῖν ὃ τι ποτ' ἔστιν, ὡς φητὶ σὺ; ἐγὼ μὲν τοιοῦ πάνω σοι πει- ὧμαι, καὶ ἐμαύτων, ὁ Δοξορατες, πάνω οἷομεν δεῖσθαι τῆς ἐσφυγῆς, καὶ τὸ γ' ἐμὸν οὕτως καλύπτει ἐπιδέσθαι ὑπὸ σοῦ ὡς ἡμέραν, ἐὼς ἂν φῆμι σῦ ἰδανός ἔχειν. Εἰπε' ἀλλ', ἔφη ὁ Κριτίας, ὁ Χαρμίδη, [ὅρᾳ τούτῃ] ἐμοι' ἔσται τούτῳ τεκμηρίου ὑπὶ σωφρονεῖς, ἣν ἐπάθειν παρέχῃς Σωκράτει
καὶ μὴ ἀπολύῃ τοὺτον μήτε μέγα μήτε σμικρὸν. Ὁς ἀκολουθήσουσιν, ἔφη, καὶ μὴ ἀπολειψομένου· δεινὰ γὰρ ἂν ποιοῦν, εἰ μὴ πειθοὶμην σοι τῷ ἐπιτρόπῳ καὶ μὴ ποιοῖν ἂ κελεύεις. Ἀλλὰ μὴν, ἔφη, κελεύω ἐγώνε. Ποιήσω τοῖνυν, ἔφη, ἀπὸ ταυτησί τῆς ἡμέρας ἁρξάμενος. Ὀντοι, ἦν δ' ἐρῶ, τί βουλεύεσθον ποιεῖν; Ὀνδὲν, ἔφη ὁ Χαρμιδὴς, ἀλλὰ βεβουλεύμεθα. Βιάσει ἁρα, ἦν δ' ἐγὼ, καὶ οὐδ' ἀνάκρισιν μοι δόσεις; Ὁς βιασομένου, ἔφη, ἐπειδὴ περὶ δὲ γε ἑπιτάττει πρὸς ταῦτα σὺ ἄν βουλεύουν ὁ τι θεὸς ποιήσεις. Ἀλλ' οὐδεμιᾷ, ἔφην ἐρῶ, λείπεται βουλή· σοὶ γὰρ ἑπιχειροῦντι πράττειν ὅτι οὔτι καὶ βιαζομένῳ οὐδεὶς oίος τ' ἐσται ἐναντιοῦσθαι ἀνθρώπων. Μὴ τοῖνυν, ἦν δ' ὅζ, μηδὲ σὺ ἐναντιοῦ. Οὐ τοῖνυν, ἦν δ' ἐρῶ, ἑναντιώσομαι.
ΛΑΧΗΣ
[ἡ περὶ ἀνθρώπων· μακεντικός.]

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ, ΜΕΛΗΣΙΑΣ, ΝΙΚΙΑΣ, ΛΑΧΗΣ,
ΠΑΙΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗΣΙΟΥ,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

St. II.

1. Τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὀπλοῖς, 178 ὁ Νικία τε καὶ Λάχης· οὐ δὲ ἔκει ὡμᾶς ἐκελεύσαμεν ὑποθέασασθαι ἐγὼ τε καὶ Μελησίας ὅστε, τότε μὲν οὐκ εἰπομεν, νῦν δὲ ἔρωμεν. ἤρωμέθα γὰρ χρήναι πρὸς γε ὡμᾶς παραπεπάσσεθαι. εἰδι γὰρ τινες οἱ τούτουτων καταγελῶσι, καὶ εάν τις αὐτοῖς συμβουλεύσοται, οὐκ ἄν εἰπομεν ἀνυοῦσιν, ἀλλὰ στοχαζόμενοι τοῦ συμβουλευμένου θεῖα λέγοντι παρὰ τὴν αὐτῶν δύσαι ὡμᾶς δὲ ἡμεῖς ἤρησάμενοι καὶ ἰκανοὶς γνῶναι καὶ γνώτας ἀπλῶς ἂν εἰπεῖν ἄν οὗτος ὡμῖν, οὕτω παραλάβομεν ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ ὧν μέλλομεν ἀνακοινώσθαι. ἔστιν οὖν τούτο, περὶ οὗ πάλαι τοσάττα προοιμιάζομαι, τόδε. ἦμῖν εἰδιν νεῖς οὖ- 179
τοὺς, ὅδε μὲν τοὺς, πάππον ἔχον ὁνομα Ὑθυκυθίδης, ἐμὸς δὲ ἄυ ὅδε· παππὸν δὲ καὶ ὦτος ὁνομ ἔχει τούμοι πατρός· Ἀριστείδης γὰρ αὐτὸν καλούμεν. ἦμῖν οὖν τούς τῶν δέδοκατε ἐπιμεληθήναι ὡς οἴδαν τε μάλιστα, καὶ μὴ ποιῆσαι ὅπερ οἱ πολλοί, ἐπειδή μειράχθησαν γέγονεν, ἀνεῖναι αὐτοῦ δὲ τι βούλονται ποιεῖν, ἀλλὰ νῦν δὴ καὶ ἀρχεσθαί αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι καθ’ ὃσον οἴοι τ’ ἐσμέν. εἰδότες οὖν ἐς καὶ ὡμῖν νεῖς ὅτας ἤρησάμεθα μερελημέναι περὶ αὐτῶν,
εἶπε ὑμῖν ἄλλος, πῶς ἂν ἄφησαν ἔναν γένοιτο ἄφι-
στοι· εἰ δὲ ἄρα πολλάκις μὴ προσεχήκατε τὸν νοῦν τῷ
τοιοῦτῳ, ὑπομνήσοντες ὅτι οὐ χρῆ αὐτοῦ ἅμελεῖν, καὶ
παρακαλοῦντες ὑμᾶς ἐπὶ τὸ εἰπεῖτείνα τίνα ποιήσασθαι
tῶν νιέων κοινῇ μεθ᾽ ἡμῶν.

II. "Ὅθεν δὲ ἢμιν ταῦτ' ἐδοξεῖν, ἢ Νικία τε καὶ
Λάχης, χρῇ ἀκούσαι, κἂν ἢ ὅλγο μακρότερα. συνοίκοι-
μεν γὰρ δὴ ἐκεῖ τε καὶ Μελήσιας ὤδη, καὶ ἢμῖν τὰ μειρά-
κια παρασίτες. ὅπερ οὖν καὶ ἀρχόμενος ἐξέπευν τοῦ λόγου,
παραφορισάμεθα πρὸς ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἔκατερος περὶ τοῦ
ἀποτοῦ πατρὸς πολλὰ καὶ καλὰ ἕργα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς
πειστέων, καὶ ἢσα ἐν πολεμῷ εἰργάσαστο καὶ ἢσα ἐν
εἰρήνῃ, διοικοῦντες τὰ τοῦ τόπῳ συμμάχου καὶ τὰ τησὺ
tῆς πόλεως. ἡμέτερα δ᾽ αὐτῶν ἕργα οὐδέτερος ἔχει λέ-
γειν. τοῦτα δὴ ὑπασχυμόμεθα τε τοῦτο καὶ αἰτιομεθα
τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἢμῖν μὲν εἰσιν τοῦρ̄ ἐπειδή

ἡ μειράκια ἑγεμόνεται, τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἐπρατ-
τον· καὶ τοῦτο τοῖς πειστέοις αὕτα ταῦτα ἐνδεικνύμε-
θα, λέγοντες ὅτι, εἰ μὲν ἄμελοςον ἐκαίτον καὶ μὴ πει-
σονται ἡμῖν, ἀκλεῖες γεννῆσονται, εἰ δὲ ἐπιμελήσονται,
tὰχ ἐν τῶν ὅρωσερ ἅξιοι γένοιτο ἐξουσίν. οὗτοι
μὲν οὖν φασὶ πεῖσεσθαι ἡμεῖς δὲ δὴ τοῦτο σκοποῦμεν,
tί ἐν οὕτως μαθῶντες ἡ ἐπιτηδεύσαστε ὃ τι ξοστοι γέ-
νοντο. εἰσηγήσατο οὖν τις ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μαθήμα,
ὅτι καὶ τὸ τό ἐστιν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ μαθήματι
ἐπηνίκησε τοῦτον ὅν οὐκ ἑαὐτὸς ἔθεσαν ὑμῖν ἔθεσαν, καὶ
ἐκέλευε θεάσοσθαι. ἐδοξε δὴ χρῆ γεγονέναι τε ἐξ-
θεῖν ἐπὶ τοῦτον τάνδρος καὶ ὑμᾶς συμπαραλαβεῖν ἁμα λαὶ
ἐνυδεκατὰς, ἁμα δὲ συμβουλεύσεις τε καὶ κοινονοῦς, ἐκα

180 βουλήσει, περὶ τῆς τῶν νιέων ἐπιμελείας. τοῦτ’ ἐστιν ἡ
ἐβουλήμενα ἢμῖν ἀνακουνώσασθαι. ἡδὲ οὖν ἡμετερὸν
μέρος συμβουλεύειν καὶ περὶ τοῦτον τοῦ μαθήματος, εἰτε
δοξεῖ χρήμαι μανθάνειν εἶτε μὴ, καὶ περὶ τῶν ἁλλῶν, εἴ τι ἔχετε ἐπαινέσαι μάθημα νέῳ ἀνδρὶ ἡ ἐπιτήδευσα, καὶ περὶ τῆς κοινωνίας λέγειν ὅποιόν τι ποιήσετε.

III. Ν. Ἐγὼ μὲν, ὁ Αὐσίμαχος καὶ Μελησία, ἐπαινεῖν τῷ ἡμῶν τὴν διάνοιαν καὶ κοινωνεῖν ἑτοίμος, οἷοι δὲ καὶ Δάχτη τόνδε.

Ἀ. Ἀληθὴ γὰρ οίκι, ὁ Νικία. ἃς ὁ γε ἔλεγεν ὁ Αὐσίμαχος ἃρτι περὶ τοῦ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Μελησίου, πάντως μοι δοξεῖ εὐφράσθηκαι καὶ εἰς ἱκεῖσθαι καὶ εἰς ἴππανας ὅσοι τὰ τῶν πόλεων προτούσιν, ὅτι αὐτοῖς σχεδὸν τί τούτα συμβαίνει, ὁ οὗτος λέγει καὶ περὶ παῖδας καὶ περὶ τάλλα ἱδία, ὁλοφορεῖται τε καὶ ἀμελῶς διατίθεσθαι. τούτα μὲν ὅσον καλὸς λέγεις, ὁ Αὐσίμαχος ὃτι δ' ἴμας μὲν συμβουλής παρακαλεῖ ἐπὶ τὴν τῶν νεανίσκον παιδείαν, Σωκράτη περὶ τὸν ὅσον παρακάλει, ἡσυχάζω, πρὸς τὸν μὲν ὅταν δημοτὴν, ἐπειτα ἐνταῦθα ἃ ἔστω διατριβᾶς ποιούμενον, ὅπου τί ἐστι τῶν τοιούτων ὅτι ὃτι ἐζεῖν περὶ τῶν νέων ἡ μάθημα ἡ ἐπιτήδευσα καλόν.

Ἀ. Πῶς λέγεις, ὁ Δάχτης; Σωκράτης μᾶρ ὅτι τὸν τοιούτων ἐπιμέλειαν πεποίηται;

Ἀ. Πᾶν μὲν οὖν, ὁ Αὐσίμαχος.

Ν. Τούτῳ μὲν οὐκ ἔγνω ἔχομι εἰπέων οὐ χεῖρων Δάχτητες καὶ μᾶρ αὐτῷ μη ἐναργείς ἄνδρα προοιμίζομεν τῷ υἱῶτοι διδάσκαλοι μουσικῆς, Ἀραθόσκληρος μαθητήν Ἀδ- Π Μανα. ἀνδρῶν χαράσσετον οὐ μόνον τὴν μουσικήν, ἀλλὰ καὶ τάλλα ὅπου βοῦλει ἄξιον συνιδιαρίβειν τῆς κοινωνίας νεανίσκοις.

IV. Ἀ. Οὕτω τι, ὁ Σωκράτης τε καὶ Νικία καὶ Δάχτης, οἱ ἥλικοι ἐγὼ ἐπὶ γεγραφόμενον τοὺς νεωτέρους, ὅτε καὶ οίκων τὰ πολλὰ διατριβοῦσιν ὅπο τῆς ἥλικιας· ἄλλα εἰ τι καὶ ὅπο τοι, ὁ παῖ Σωφρονίσκου, ἔχεις τρίς τῷ

Plato III.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Ε δαυτού δημότη ἀγαθῶν συμβουλεύσαι, χρη συμβουλεύσαι,

δίκαιος δ' εἰ', καὶ γὰρ πατριώτης ἦμιν φίλός τυχανεύειν

όν· ἀεί γὰρ ἐμὸ καὶ ὁ σὸς πατήρ ἑταίροιτε καὶ φίλω ἦμεν

καὶ πρὸτερον ἐνεπίστευτη τελεύτηση, πρὸν τι ἐμοὶ διενεχθήναι

περιτερεί δὲ τὶς με καὶ μνήμη ἀρτὶ πᾶνδε λεγόντων. τὸ

γὰρ μειράκια τάδε πρὸς ἀλλήλους οἴκοι διαλέγομεν Θαυ-

μάν ἐπιμέλημηντα Σωκράτους καὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν. οὐκ

μέντοι πόσοτε αὐτὸς ἀνηρότητα, εἰ τὸν Σωφρονίσκου

181 λέγοντες. ἀλλ', ὁ παῖς, λέγετε μοι, ὅτ' ἐστι Σωκράτης;

περὶ οὗ ἐκάστοτε μεμνησθεῖ.

ΠΑΙ. Πάνω μὲν οὖν, ὁ πάτερ, οὕτως.

ΑΤ. Εὖ γε ὑπ τὴν Ἡμαν, ὁ Σωκράτες, ὅτι ὁρθοῖ

τὸν πατέρα, ἀριστον ἀνδρῶν ὄντα, καὶ ἄλλοις καὶ δή καὶ

ὅτι οἰκεία τὰ te sa hēmın υπάρχει καὶ soi ta hēmèra.

ΑΑ. Καὶ μήν, ὁ Λυσίμαχο, μὴ ἀφίεσθαι τὲ τάνδρός

ἄρα ἐγὼ καὶ ἄλλωθι καὶ αὐτὸν ἔθεασάμην οὐ μόνον τὸν πα-

τέρα ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα ὁρθόντα, ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ Δη-

λίου φυγῇ μετ' ἐμοῦ συναναχορεῖ, καὶ γὰρ σοι λέγω ὅτι αὐ-

τό ἅλλοι ὑπελον τοιούτου εἶναι, ὀρθῇ ἢν ἡμῶν ἡ πόλις ἡ

καὶ οὐκ ἢν ἐπισφές τὸτε τοιούτου πέταμα.

ΑΤ. Ὁ Σωκράτες, οὕτως μεντοῦ ὁ ἐπαινός ἐστι κα-

λός, ὅν σὺ νῦν ἐπαινεῖ ἵπτ' ἀνδρῶν ἀξίου πιστεύεσθαι

καὶ εἰς ταῦτα εἰς οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὐ' οὖν ἦσθι ὅτι ἔγαν

ταῦτα ἀκούσων καίρῳ ὅτι τενομενείς, καὶ σὺ δὲ ἤγορ μέ

εν τοῖς γ' εὐνοοῦσᾶντοις σοι εἶναι. χρήν μὲν οὖν καὶ πρὸ-

τὸ περὶ τῶν φοιτῶν αὐτῶν παρ ἡμᾶς καὶ οἰκείους ἠγείστω

ἀσπερ τὸ δίκαιον· τῶν δὲ οὖν ἀπὸ τῆς τῆς ἡμέρας

ἐπειδὰν ἀνεγερθεῖσας ἄλλοι, μὴ ἄλλοις ποιεῖ, ἄλλοι

συνίσθη τε καὶ γυναῖκες καὶ ἡμᾶς καὶ τούσκα τοὺσ νεοτέ-

γους, ὅπως ἢν διασάξῃτε καὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν φιλίαν

ταῦτα μὲν οὖν καὶ σὺ ποιήσεις καὶ ἡμεῖς σε καὶ αὐθεν-

τικότητας ἑπιμνησκομεν· περὶ δὲ ὧν ἡξιώμεθα τί φατε; τί δοκεῖ;
τὸ μάθημα τοῖς μειρακίοις ἐπιτηδεύοι εἶναι ἡ οὖ, τὸ μάθημα ἐν ὅπλοις μάχεσθαι;

V. ΣΩ. Ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι, ὁ Δυσίμαχος, ἔραγε πιεσάμοις συμβουλεύειν ἃν τι δύναμαι, καὶ ἐὰν ἂ προκαλεῖ πάντα τοιεῖν. δικαιοτάτον μέντοι μοι δοκεῖ εἶναι, ἐμὲ νεότερον ὅντα τῶνδε καὶ ἀπειρότερον τούτων ἔκοψεν πρότερον τί λέγονσι καὶ μανθάνειν παρ' αὐτῶν· ἔὰν ὅ' ἦκα τι ἀλλὰ παρὰ τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα, τὸν ἡδή διδάσκειν καὶ πελάθειν καὶ ὅ' καὶ τούτους, ἀλλ' ὁ Νικία, τὶ ὅν λέγεται πτέρεσι ὑμῖν;

Ν. Ἀλλ' ὀυδέν καλύτερος, ὁ Σάκρατες, δοκεῖ γὰρ ἐμὸν τοῦτο τὸ μάθημα τοῖς νέοις ὀφέλιμον εἶναι ἐπίτηδει· ἐστὶν πολλαχῇ· καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοθι διατριβένις, ἐν ὅις δὴ φιλοτίθουσιν ὃν νέον τὰς διατριβὰς ποιεῖται, ὅταν σχολὴν ἀργόν, ἀλλ' ἐν τούτῳ, εἰδέ ἔχει, ὅτι καὶ τὸ σῶμα βέλτιον ἅρκειν ἀνάγκη — συνεδροῦσα γὰρ τῶν γυμνασίων μαθητῶν ὑπὸ ἕλεττῳ πόνον ἔχει — καὶ ἠμα προσήκει 182 μάλιστ' ἐλευθερὰ τοῦτο τὸ τὸ γυμνάσιον καὶ ἡ ἱσπικὴ· ὅδ' γὰρ ἀργόν ἄρθρητα ἐσμὲν καὶ ἐν ὅις ἤμιν δ' ἄρον πρόκειται, μόνοι ὁμοίοι γυμναζόμενοι ὑπὸ τοῦτος τοῖς περὶ τὸν πόλεμον ὀργάνοις γυμναζόμενοι. ἐπείτα ὑπῆρξεν μὲν τὸ τοῦτο τὸ μάθημα καὶ ἐν τῇ μάχῃ αὐτῇ, ὅταν ἐν ταξιν ἐγὼ μάχεσθαι μετὰ πολλῶν ἄλλων· μέγιστον μέντοι αὐτὸν ὄρεξος, ὅταν λυθότιν αἰ τάξεις καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον πρὸς μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ οὕτω καὶ ἡ ἐν τῇ δὴ μόνον ἡ διὸ καὶ ο.Cells
66 ἐπὶ πῶς ἂν τὸ περὶ τὰς στρατηγικὰς ὁμολόγησεις· καὶ ἦδη δὴ ἦλθος ὑποθέσει ὅτι τὰ τοῦτον ἔχομεν καὶ μαθήματα πάντα καὶ ἐπιτηδεύματα [πάντα] καὶ καλὰ καὶ πολλοῦ άξια ἀνθρώπῳ μαθετεῖν τε καὶ ἐπιτηδεύσαι, ἢν καθορίσῃτε ἂν τοῦτο τὸ μάθημα. προσέθησομεν δὲ αὐτῷ οὐ σιμφόρων προσέθησκης, ὅτι πάντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ καὶ ἑπορφαλακτείρου καὶ ἄνθρωπου μὲν ποιήσειν αὐτόν αὐτοῦ ὡς ἄλλη ἐπιστήμη. μὴ ἀπεισόμεθα δὲ εἰςεῖν, εἰ καὶ τῷ ομορφότερον δοκεῖ εἶναι, ὃτι καὶ εὐσκημονεῖτε ἐνταῦθα οὐ χρῆστες τοὺς ἐνδοτοὺς τούτων νεώτεροις ταύτα καὶ δὴ αὐτοὶ δοκεῖ εἰρήκει πόλεμος, τῷ συνέκτω ταύτα λέγει, καὶ αὐτοὶ ἰδέας ἀκουσαίμι.

VI. ΑΑ. ἂν ἔστι μὲν, ὃς Νεκία, χαλεπόν λέγειν περὶ ὅτουν μαθημάτος. ὄσον δὲς μαχητῶν πάντα γάρ ἐπισταθάντες ἁγαθῶν δοκεῖ εἶναι καὶ δὴ καὶ τὸ ὅπλον τοῦτο, εἰ μὲν ἔστι μαθήμα, ὅπερ προσδοκοῦσιν διὸν διδασκάλους, καὶ οἷον Νεκίας λέγει, μικρὸν αὐτὸ μακάρεις· εἰ δὲ ἔστι γὰρ μὴ μαθήμα. ἄλλα ἐξαπτατώσιν οἱ ὑπισχυομένοι, ἢ μή μάθημα μὲν τυγχάνειν ὃν, μὴ μέντοι πάνω σπουδαίον, τὸ καὶ δέος ἂν αὐτὸ μακάρεις· λέγει δὲ σχετικά περὶ αὐτοῦ, εἰς τάδε ἀρκελέως, δὴ οἰμᾶς ἔρω τοῦτο, εἰ τὶ ἦν, εἰς τὸν καὶ καταφέρθηνει Δακεδαιμονίως, αἰ̂ς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν τῷ μίῳ τοῦτο ἔπειτα καὶ ἐπιτηδεύσειν, ὃ τι ἂν μαθήνητε. 183 καὶ ἐπιτηδεύσαντες πλεονεκτοίτεν τῶν ἄλλων περὶ τῶν πόλεμον. εἰ δὲ ἐκείνος ἐπελήθηε, ἄλλας οὐ τούτοις γε τούς διδασκαλοὺς αὐτοῦ λέγετε αὐτῷ τοῦτο, ὃτι ἐκείνοι μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς τουτούς καὶ δὴ παρ' ἐκείνοις ἂν τις τιμηθῆται εἰς τάτα καὶ παρὰ τῶν ἄλλων πλεῖστον ἂν ἐργάζοντο χρήματα, ὡσπερ γε καὶ τρα-
γράμμα της παρ’ ἧμιν τιμηθεῖσ. τουράρτοι ὦς ἐν οἶνοι
tια τραγαδίαι λαλῶς ποιεῖν, ὑπὲρ ἐξασθεν κύκλῳ περὶ τὴν
Ἀττικὴν κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιδεικνύμενος περιέχει—
τοι, ἀλλ’ ἐν’ ἄλλης ἐνυφρονίας καὶ τοὐσδ’ ἐπιδεικνύμενος
ἐκόπτων· τοὺς δὲ ἐν ὀρθοὶς μαχομένους ἔγω τοὺς ὅρω
τὴν μὲν Δακεδαίμονα ἤγομενόν εἰναι ἄβατον ἱερόν καὶ
οὐδὲ ἄκρο ποὺ ἐπιβαίνοντας, κύκλῳ δὲ περικύκλῳ ἀρ
τὴν καὶ πᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνύμενος καὶ μᾶλλον τοῖς
τοῖς οἱ καὶ αὐτοὶ ὁμολογήσεις πολλοὺς σφάλλων προτέρους
ἐσται πρὸς τὸν πολέμοι.

VII. Ἡ ἑπετικα, ὥς ἀνακαθῆνε, ὦ πάνιν ὀλύνις ἐρῶ ο
τοῦτον παραγέγονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔσχος, καὶ ὅρῳ οὗ ὤσιν.
ἐξῆτι δὲ καὶ αὐτοῦ οὖν ἤγομεν σκέψασθαι. ἦσσωρ γὰρ ἐπι
τιθέτοις οὗτοι πᾶσοι εἰδόκιμοι γέγονεν ἐν τῷ πολέμῳ
ἀνήρ τῶν τὰ ὅπλα τὸν ἐπιτιθενδευσάντων. καὶ τοῖς εἰς τὰς
πάντα ἑκ παρὰ τοὺς οἱ ἀνακαθῆνες γίνομαι, ἐν τοῖς ἐπι
τιθενδευσάντων ἐκάστα· αὐτοὶ δ’, ὦ γε ἔσω, παρὰ τοὺς ἀλ
λούς οὕτω σφόδρα εἰς τούτο δεδυναμμένοι. ἐπει καὶ
τοῦτον τὸν Ἀπερίλεον, ὃν ὁμεῖς μετ’ ἐμοῦ ἐν τοσοῦτον
ἄγρα ἐθεράσασθε ἐπιδεικνύμενον καὶ τὰ μεγάλα περὶ ἐν—
ὁ τοῦ λέγοντα εἶ ἐλεγεν, ἐτέρωθε ἔγω κάλλιον ἐπιδεικνύμενον ἐν
tη ἀληθείᾳ ὥς ἀληθῶς ἐπιδεικνύμενον ὧν ἐκούτα—
ποσεβαλύσθησα γὰρ τῆς νεός ἕρ’ ἦ ἐπεβάτευσε πρὸς ὅλικ
δα τινὰ, ἐμάχετο ἐχουν δορυφόρουν, διαφέρον δὴ ὀπλών
άτε καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων διαφέρον. τὰ μὲν οὗν ἀλλα οὐκ
ἀξία λέγειν περὶ ταῦτος, τὸ δὲ σοφίσμα τὸ τοῦ δρέπανον
tοῦ πρὸς τῇ λόγχῃ οἰον ἀπέβη. μαχομένου γὰρ αὐτοῦ Ε
ἐνεκεῖνο ποὺ ἐν ὁς τῆς νεός σκεύεσι καὶ ἀντελάβετο
ἐλλεῖν οὗν ὁ Ἐπερίλεως βουλόμενος ἀπολύσαι, καὶ οὐχ
ὁ ὦς τ’ ἔρ’ ἦ δὲ ναῦς τὴν ναῦν παρῆτε. τέως μὲν οὗν παρ
ἐδεῖ ἐν τῇ ϕη ἀντεχόμενος τοῦ δύρατος· ἐπεὶ δὲ δὴ παρ
ἡμείβετο ἡ ναῦς τὴν ναῦν καὶ ἐπέστα αὐτὸν τοῦ δύρατος

ΛΑΧΗΣ. 37
πλατωνος

εξόμενον, ἥρωε τὸ ὅρων διὰ τῆς χειρός, ἐὼς ἄρπον τοῖς
184 στύρασος ἀπελάβετο. ἦν δὲ γέλως καὶ κρότος ὑπὸ τοῦ
ἐκ τῆς ὀλκάδος ἐπὶ τῷ σχῆματι αὐτοῦ, καὶ ἐπειδὴ βα-
λύτος τινὸς λόθρο παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὸ κατά-
στρωμα ἀσέβες τοῦ δόρατος, τότε ἤθη καὶ οἱ ἐκ τῆς τριή-
μοῦς οὐχέτι οὔτε τῇ ἡπειρο τοῦ γέλαστο κατέχειν, ὅραντες
αιωνοῦμενον εἰκὸς ὑπὸ τῶν ὀλκάδος τὸ δορυφόρησαν ἐκεῖνον
ἰῶσας μὲν σὺν εἰς ἀν τῇ ταῦτῃ, ὑστέρος Νικίας λέγει· οἷς ὅ
σὺν ἐρω ἐντεῦχεσθα, τοιαύτῃ ἄττικο ἐστὶν.

B VIII. Ὁ ὄνομ καὶ ἐξ ἀρχής εἶπον, ὅτι εἰτε ὕπατο συ-
κρᾶς ὀφελείας ἔχει μάθημα ὑν, εἰτε μὴ ὅπιος ὑν ὕπαι καὶ προσ-
ποιοῦνται αὐτό εἰναι μάθημα, οὐκ ἄξιον ἐπιμηκεῖν μαν-
θάνειν. καὶ γὰρ ὅν μοι δοξεῖ, εἰ μὲν δειλὸς τίς ὅν οἴκιος
αὐτῶν ἐπιστάσαι, ἀρασύτερος ἐν δὲ αὐτὸ γενόμενος
ἐπιφανείτερος γένοιτο ὅπως ἦν· εἰ δὲ ἀνδρείας, φυλαττό-
μενος ἀν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, εἰ καὶ σιμίκην ἔκμαρτον
μεγάλας ἀν διαβολάς ἰσχεῖν· ἐπίφθονος γὰρ ἡ προσποίη-

C σις τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης, ὅστε εἰ μὴ τῇ Θαυμαστῇ
ὁσιν διαφέρει τῇ ἄρετῇ τῶν ἀλλῶν, οὐκ ἔσθε ὅπως ἐν τῇ
φύσιν τῷ καταγελάστος γενέσθαι, φάσονταν ἐχειν ταύτην τῆς
ἐπιστήμης, τοιαύτῃ τίς ἐμοιχε δοξεῖ, ὁ Λυσίμαχη, ἡ περ-
τοῦτο τῷ μάθημα εἶναι σπουδή· χρῆ δ' ὅπερ σοι ἐξ ἀρχής
ἐλευθ., καὶ Ὀμυράτη τόνδε μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ δεισοῦν,
συμβουλεύειν ὅτι δοξεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προκειμένου.

AΠ. Ἀλλὰ δέομαι ἐγώες, ὁ Σῶκρατες· καὶ γὰρ ὅσ-

περ ἐς τοῦ διακοινοῦντος δοξεῖ μοι δειν ἡμῖν ἡ βουλή. εἰ
μὲν γὰρ συνεφερέσθην τώδε, ἦτον ἃν τοῦ τοιοῦτον ἐδει
νῦν δε· τῇ ἐναντίλια γὰρ, ὅς ὁρᾷς, Λυσίμαχος Νικίας ἔθε-
το εἴδῃ ἐχεῖ ἀκούσας καὶ σοῦ, ποτέρο τοῦν ἀνδροίν
σύμφηρος ὦ.

IX. ΣΩ. Τί διαί, ὁ Λυσίμαχε; ὅποτερ' ἃν οἱ πλεί-

οις ἐπικρύνοντι ἡμῶν, τοῦτοις μέλλεις χρίσθαι;
ΔΑΧΗΣ.

ΑΔ. Τι μάρ ἂν τις καὶ ποιοὶ, ὦ Σωκράτες;

ΣΩ. Ἡ καὶ σὺ, ὦ Μελησία, οὕτως ἂν ποιοῖς; κἂν εἰ τις περὶ ἀγανάκτησιν τοῦ νείος σοι βουλή εἰ ἂν χρῆ ἄσκειν, ἢ ἄρα τοῖς πλείσσιν ἂν ἡμῶν πείθοιο, ἢ ἔκεινο νῦν τυχόνοι ὑπὸ παιδοπόρῃ ἀγαθῷ πεπαιδευμένοι καὶ ἡσυχικῶς;

ΜΕ. Ἐκείνῳ εἰκός γε, ὦ Σωκράτες.

ΣΩ. Αὐτῷ ἂν ἀν μᾶλλον πείθοιο ἡ τέταρται ὁὐσιν ἡμῖν;

ΜΕ. Ἰσος.

ΣΩ. Ἐπιστήμη γὰρ, οἴμαι, δεῖ κρίνεσθαι ἀλλ' οὐ πλήθει τὸ μέλλον καλὸς προγνώσθει.

ΜΕ. Πῶς γὰρ οὖν;

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ νῦν χρῆ πρὸτον ὑπὸ τοῦτο σκέψασθαι, εἰ ἐστὶ τις ἡμῶν τεχνίκης περὶ οὐ βουλεύσῃ, 185 ἢ οὐ: καὶ εἰ μὲν ἔστιν, ἔκεινο πείθεσθαι εἰπὶ ὁντὶ, τοὺς δ' ἄλλους ἐὰν· εἰ δὲ μὴν, ἄλλον τινὰ ξητεῖν. ἢ περὶ σμικροῦ οἴσθε νυνὶ καρδινεύειν καὶ οὐ καὶ Ἀὐσίμηκος, ἀλλ' οὖ περὶ τοῦτο τοῦ κτήματος, ὁ τῶν ὑμετέρων μέγιστον ὑπὸ τυχάνει; νῦνοι γὰρ ποῦ ἡ χρηστῶν ἡ τάναντια γενομένων καὶ πᾶς ὁ οἰκος ὁ τοῦ πατρὸς οὕτως οἰκήσθεναι, ὁποίοι ἂν τινες οἱ παῖδες γένοιται.

ΜΕ. Ἀλήθη λέγεις.

ΣΩ. Πολλὴν ἄρα δεὶ προμηθεῖαιν αὐτοῦ ἔχειν.

ΜΕ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Πῶς οὖν, ὁ ἐγώ ἄρτι ἐλεγὼν, ἔσκοποῦμεν ἂν, ἐλέηθεν ὁ δὲ καὶ ἐπιτηδεύσας ἃν καὶ διδασκαλοὶ ἔγενοτος ἡμῶν αὐτοῦ τούτων;

ΜΕ. Ὁμοίως δοκεῖ.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐτί πρῶτον, τίνος ὁντος τούτων, οὐ δοκεῖτε τοὺς διδασκαλοὺς;
ΜΕ. Πώς λέγεις;

X. ΣΩ. Ὅδε ἦσος μάλλον κατάδηλον ἔστω. ὦ μοι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς ἦμιν ὁμολογήσθαι, τί ποτ' ἔστι περὶ ὦ βουλευόμεθα καὶ σχεπτόμεθα, ὅστις ἦμιν τεχνικὸς καὶ τούτον ἔνεκα διδασκάλους ἔκτησατο, καὶ ὅστις μή.

ΝΙ. Ὡς γὰρ, ὥς Σάκρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μᾶχεσθαι σκοποῦμεν, εἶτε χρῆ αὐτὸ τοὺς νεανίσκους μανθάνειν εἰτε μή;

ΣΩ. Πάνυ μὲν ὅν, ὥς Νικία. ἀλλ' ὅταν περὶ φαρμάκου τις τοῦ πρὸς ὀφθαλμοὺς σκοπῆται, εἰτε χρῆ αὐτὸ ὑπαλείφεσθαι εἰτε μή, πότερον οὐεί τότε εἶναι τὴν βουλὴν περὶ τοῦ φαρμάκου ἢ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν;

ΝΙ. Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν.

D

ΣΩ. Ὅνυκοῦν καὶ ὅταν ἰππὸρ χαλινὸν σκοπήται τις εἰ προσοιστέοι γι' μή, καὶ ὁποτέ, τότε ποὺ περὶ τοῦ ἰπποῦ βουλεύεται ἀλλ' οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ;

ΝΙ. Ἀληθῆ.

ΣΩ. Ὅνυκοῦν ἐνὶ λόγῳ, ὅταν τίς τι ἐνεκά τοῦ σκοπῆ, περὶ ἐκεῖνον ἡ βουλή τυχάνατε οὕσα οὐ ἐνεκα ἑσκόπει, ἀλλ' οὐ περὶ τοῦ ὁ ἐνεκά ἅλλον ἑξήτει. —

ΝΙ. Ἀνάγκη.

ΣΩ. Δεῖ λάβαι καὶ τὸν σύμβουλον σκοπεῖν, ὁρὰ τεχνικὸς ἐστιν εἰς ἐκεῖνον θεραπεύων, οὐ ἐνεκα σκοποῦμενοι σκοποῦμεν.

ΝΙ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Ὅνυκοῦν νῦν φαμέν περὶ μαθήματος σκοπεῖν ἐ τῆς ψυχῆς ἐνεκα τῆς τῶν νεανίσκων;

ΝΙ. Ναῖ.

ΣΩ. Εἰ τίς ἱππα ἡμῶν τεχνικὸς περὶ ψυχῆς θεραπεύων καὶ ὁδὸς τε καλῶς τοῦτο θεραπεύοι, καὶ ἄτρο διδασκαλοῦ ἁραθοὶ γεγόνασι, τοῦτο σκεπτέον.

ΑΑ. Τί δέ, ὥς Σάκρατες; οὕτω ἐφώμας ἄνευ διδα-
σκάλας τεχνικίστερον μεγουνότας εἰς ἑνα ἡ μετὰ διδα-
σκάλαν;

ΣΩ. Ἐρωγε, ὁ Δάχης· οἰς γε σὺ σὺν ἃν ἑρέθης 
πιστεῦσαι, εἰ φαίειν ἁγαθὸν εἶναι δημιουργοῖ, εἰ μὴ τῇ 
τῆς αὐτῶν τέχνης ἔργον ἔχουν ἐπειδεῖξαι εὖ εἰργασμένον,
καὶ ἐν καλ πλείω.

ΧΙ. ΣΩ. Καὶ ἢμᾶς ἀρα δεῖ, ὁ Δάχης τε καὶ Νικία,
ἐπειδή Ἀνόημαχος καὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκκλε-
σάτην ἢμᾶς περὶ τοῦ νεόν, προσθημόμενοι αὐτοῖν ὁ τι 
ἀριστας γενέσθαι τὰς ψυχὰς, εἰ μέν φαίειν ἔχειν, ἐπιδει-
ξαι αὐτοῖς καὶ διδασκάλους οὕτως ἢμων γεγονασίν, *οὐ* 
αὐτοὶ πρῶτοι ἁγαθοὶ οὔτε καὶ πολλῶν νέων τεθεραπευ-
κότες ψυχὰς ἐπείτα καὶ ἢμᾶς διδαξαντες φαίνονται· ἢ εἰ 
τῆς ἢμῶν αὐτῶν ἐαυτῶ διδασκάλων μὲν οὐ φησὶ γεγονο-
ναι, ἀλλ' οὐν ἔργα αὐτῶς αὐτοῦ ἔχει εἰπεῖν καὶ ἐπιδειξεῖ,
τίνες Ἀθηναίων ἢ τῶν ζένων, ἢ δούλων ἢ ἔλευθεροι, δὴ 
ἐκεῖνον ὀμολογουμένος ἁγαθοὶ γεγονασίν· εἰ δὲ μηδὲν 
ἡμῶν τοῦτον ὑπάρχει, ἀλλ'ους πελετείν ξητεῖν καὶ μὴ ἐν 
ἐταῖρων ἁνδρῶν κατα ξινδυνῶς διαφεύροντας τὴν 
μεγάλην αὐτίκα ἔχειν ἕπι τῶν οἰκειοτάτων. ἔργο μὲν 
ον, ὁ Ἀνόημαχε τε καὶ Μελησία, πρῶτος περὶ ἔμαυτον λέγω 
ὅτι διδασκάλος μοι οὐ γέγονεν τούτου πέρι. καὶ ἐπιδιθ-
μίῳ γε τοῦ πράγματος ἐκ νέου ἀρξάμενος. ἀλλ' τοῖς μὲν 
σοφοταῖς οὐκ ἔχω τελείν μισθοῦσι, οὔτε μόνοι ἐπηρρέ-
λοντό μὲ οἷοι τ' ἐναι παθήσαι καλόν τε κάραθὸν· αὐτὸς ἢ 
οἱ οὕτως γενήθηκαν τὴν τέχνην ἀνυνατῶ ἐπὶ νυνι. εἰ δὲ 
Νικίας ἡ 
Δάχης ἐφίηκεν ἡ μεμάθηκεν, οὐκ ἐν θαυμάσσαμί 
καὶ γὰρ χρηματιν ἐμὸν δυνατότεροι, ὡστε μαθεῖν παρ' ἄλ-
λων, καὶ ἑμα πρεσβύτεροι, ὡστε ἑδη εὑρηκόταν. διοικοῦν 
δὴ μοι δυνατὸν εἰναι παιδεύσωι ἀνθρώπων· οὐ γὰρ ἐν 
ὅτε αὔδεως ἀπεφαινόντο περὶ ἐπιτηδευμάτων νέω χρη-
στών τε καὶ πονηρών, εἰ μή αὐτοὶς ἐπίστευον ἰκανῶς εἰδέ-
ναι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἔγραψε τοὺτοις πιστεύον· ὅτι δὲ δια-
φλέξουσιν ἄλληλους, ἑθαύμασα. τοῦτο οὖν σοι ἐγὼ ἀντι-
δέχομαι, ὁ Ἀνσίμαχος, παθάπερ ἄρτι Δάρκης μὴ ἀφίεσθαι
σε ἐμοὺ διεκελεύετο ἄλλαξέρωταν, καὶ ἐγὼ νῦν παρακε-
λεύομαι σοι μὴ ἀφίεσθαι Δάρκητος μὴδε Νικίων, ἀλλ’ ἔρω-
τάν λέγοντα, ὅτι ὁ μὲν Σωκράτης οὐ φησίν ἐπαίειν περὶ
tου πράγματος, οὐδ’ ἰκανὸς εἶναι διακρίνων ὁπότερος
ἔμων ἄλληθη λέγει· οὔτε γὰρ εὐφρητῆς οὔτε μαθητῆς οὐ-
δενὸς περὶ τῶν τοιούτων γεγονέναι· συ δ’, ὁ Δάρκης καὶ
Νικία, ἐπετού ήμῖν ἐκάτερος, τίνι δή δεινοτάτῳ συγγε-
ρωμάτων περὶ τῆς τῶν νέων τροφῆς, καὶ πότερα μαθόντε
παρὰ τοῦ ἐπίστασθον ή αὐτὸ εξεύροντε, καὶ εἰ μὲν μα-
187 ὄντε, τίς ὁ διδάσκαλος ἐκατέρος καὶ τίνες ἄλλοι ὁμο-
tεχνοὶ αὐτοῖς, ἣν μὴ ὑμῖν σχολὴ · ἡ ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως
πραγμάτων, ἐπ’ ἑκείνους ὤμεν καὶ πείθομεν · ἡ διόροις
ἡ χάρισιν · ἡ ἁμφότερα ἐπιμελήθηναι καὶ τῶν ἡμετέρων
καὶ τῶν ἡμετέρων παιδιῶν, ὡς μὴ κατασχύνοις τοὺς
αὐτῶν προθυμοὺς φαιλοὶ γενόμενοι ή δ’ αὐτοὶ εὑρετάλ
γεγονέτε τοῦ τοιούτου, δότε παραδείγμα, τίνος ἢ ἠλλον
ἐπιμεληθέντες ἐκ φαιλῶν καλοὺς τε καὶ κακῶν ἐποιήσα-
τα τε. εἰ γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξεσθε παιδεύειν, σκοπεῖν χρῆ
μὴ παρ’ ὑμῖν ἔν τῷ Καρί ὑμῖν ὁ κινδύνος κινδυνεύσει, ἀλλ’
ἐν τοῖς υἱόσι τε καὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων παισί, καὶ ἀτεχνοῦ
το λεγόμενον κατὰ τὴν παρομοίαν ὑμῖν συμβαίνη ἐν πι-
θώ ἡ κεφαλεία γινομένη. λέγετε ὑμῖν, τί τοι τούτων ἡ φατὲ
ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ προσήκειν, ἢ ὅτι φατε. ταύτ’, ὁ
Ἀνσίμαχος, παρ’ αὐτῶν πυνθάνου τε καὶ μὴ μεθίειν τούς
ἀνδράς.

XII. ΑΤ. Καλὸς μὲν ἔμοι με δοξεῖ, ὁ ἄνδρες, Σω-
θερίτης λέγειν· εἰ δὲ βουλομένοις ὑμῖν ἐστὶ περὶ τῶν τοι-
ούτων ἐφασάσθαι τε καὶ διδόναι λόγον, αὐτοῖς δὴ χρῆ
γυνώσκειν, ὡς Νικία τε καὶ Λάρινθ. ἔμοι μὲν γὰρ καὶ Μελησία τὸ ὅπλον ὅτι ἡδομένους ἐν εἰς, εἰ πάντα, ᾧ Σωκράτης ἔρωτα, ἐξελούτε τὸν διεξέναι καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐντεύθεν ἥρχομαι λέγων, ὅτι εἰς συμβούλην διὰ ταῦτα ὑμᾶς παρακαλέσαμεν, ὅτι μεμεληκέναι ἡμῖν ἰννύμεθα, ὡς εἰκός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως καὶ ἑπειδή οἱ παι- δεῖς ἡμῖν ὅλον ὅσπερ οἱ ἡμέτεροι ἡλικιαν ἔχονσι παι- δεύεσθαι. εἰ ὅσι ὑμῖν μὴ τι διαφέρει, εἰπάτε καὶ κοινῇ μετὰ Σωκράτους σκέψεσθε, διδότες τε καὶ δεχόμενοι λόγου παρ’ ἄλληλον εὐ γὰρ καὶ τούτο λέγει ὅσε, ὅτι περὶ τοῦ μεγίστου νῦν βουλεύομεθα τῶν ἡμετέρων. ἔλλ’ ὁρᾶτε εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν.

Ν. Ὁ Δυσίμαχος, δοκεῖς μοι ὃς ἄληθῶς Σωκράτης πατρόθεν γυνώσκειν μόνῳ, αὐτῷ δ’ οὐ συγγραφεύειν ἀλλ’ ἥ παιδί ὅντι, εἰ ποι ἐν τοῖς δημοταῖς μετὰ τοῦ πα- τρὸς ἀκολουθῶν ἐπλησιάσει σοι ἕν ἱερό ἕν ἐν ἄλλο τοῦ ἵππον ὅ τον δημοτῶν ἐπειδή δὲ προεξόμενος γέγονεν, οὐκ ἐντυπωκός τοῦ ἄνδρος δῆλος εἰ.

Α. Τ. Ἡ μάλιστα, ὡς Νικία;

XIII. Ν. Οὐ μοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι, ὅς ἄν ἐργύτα- τα Σωκράτους ἠτ’ λόγο, ὅσπερ γνωσικὶ εἰ πλησίασο διαλε- γόμενος, ἀνάγκῃ αὐτῷ, ἐὰν ἀρμα καὶ περὶ ἄλλου τοῦ πρό- τερον ἀθείται διαλέγεσθαι, μὴ παύσεθαι υπὸ τοῦτο περιγράμμενον τῷ λόγῳ, πρὶν ἐν ἐμπέσῃ εἰς τὸ διδόναι περὶ αὐτοῦ λόγον, ὅτι ταρτοῦ τοῦ τοῦ τοῦ παρεληλυθότα βίου βεβίοις εἰπεν δ’ ἐμπέσῃ, 188 ὅτι οὐ πρότερον αὐτῶν ἀφήσει Σωκράτης, πρὶν ἐν βα- σαλίσῃ ταῦτα εἰ ται καὶ καλὸς ἀπαντᾷ ἐρωθ’ ὅτι ἀνάγκῃ ὑπὸ τοῦτο πάσχειν ταὐ- τα, καὶ ἐτὶ γε αὐτὸς ὅτι πεισομαί ταῦτα εἰ δοθ’ ἱκάσιο γὰρ, ὁ Δυσίμαχος, τῷ ἄνδρι πλησίασον, καὶ ὄσον δοθ’ ἱκάσιον εἶναι τῷ ὑπομιμηθεῖσθαι ὅ τι μὴ καλῶς ἡ πεποιή-
καμέν ἡ τοιοῦτοι, ἀλλ' εἰς τὸν ἑπτάβιον προμήθεσε- 
ρον ἀνάγκη εἶναι τὸν ταύτα μὴ φεύγοντα. ἀλλ' ἐπέλευ 
κατὰ τὸ τοῦ Σόλονος καὶ ἀξιόλογα μανθάνειν ἐσοπερ 
ἐν τῇ καὶ μὴ οἴσμενον αὐτὸ τὸ γῆρας νοῦν ἔχον προσι-
να, ἐμοὶ μὲν οὖν οὐδὲν ἄρσης οὐδ' αὐτὴ ἄρσης ὑπὸ Σω-
κράτους βασινίζεσθαι, ἀλλ' καὶ πάλαι οἴσθεν τι ἥπιστα-
μήν, ὅτι οὐ περὶ τῶν μειρακίων ἡμῖν ὁ λόγος ἔστω Σω-
κράτους παρόντος, ἀλλ' περὶ ἡμῶν αὐτῶν, ὅπερ οὖν 
τὸ λέγω, τὸ μὲν ἐμὸν οὐδὲν καλύτερα Σωκράτει υποδιατηρή
tειν ὅπως οὕτως βουληται. Ἀρχηγαὶ δὲ τοῦ ὅρα ὅπως ἔχει 
περὶ τοῦ τοιοῦτον.

ΧΙΨ. Ἀθηναίοι τὰ γ' ἐμὸν, ὡς Νικία, περὶ λό-
γων ἐστίν· εἰ δὲ βουλεῖ, οὐχ ἀπλοῦν, ἀλλὰ διπλοῦν. καὶ 
γὰρ ἐν δόξαις τοι νομολογοὶ εἶναι καὶ αὐτὸς μισολόγος. ὅταν 
μὲν γὰρ ἀκούον ἄνδρος περὶ ἄρσης διαλεγομένου ἡ περὶ 
τίνος σφικὼς ὑπὸ ἄληθες ὅντος ἄνδρος καὶ ἄξιον τῶν λό-
γων τὸν λέγα, καὶ τὰ λεγόμενα ὅτι πρόεστον ἀλλήλοις καὶ ἀρμότ-
tοντα ἐστι: καὶ ξυμίδη μοι δοκεῖ μουσικὸς ὁ τοιοῦτος 
εἶναι, ἀρμονίαν καλλίστην ἡμοσιμένος οὐ λόγων οὐδὲ 
παιδικὰς ὀργάνα, ἀλλὰ τὰ ὅπη ἡμὸς ἡμοσιμένος [οὐ] αὐτὸς 
αὐτοῦ τῶν βίων σύμφωνον τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, ἀπε-
χωρὸς δοξολογίαν ἀλλ' οὕτως λαστὶ, οὐμαὶ δὲ οὐδὲ φρονιστὶ οὐ 
καὶ λυθτὶ. ἀλλ' ἡ πρὸς καὶ Ἐλληνικὴ ἡ ἔστιν ἀρμονία. ὡς 
μὲν οὖν τοιοῦτος καὶ τοῖς μὲ ποιεῖν φθεγγόμενος καὶ δοκεῖν 
Ε. οὕτων νομολογοί εἶναι· οὕτω σφηνὸν ἀποδιαμοίραμαι παρ'-
ἐξελεύσομαι τἀνθίζει, καὶ ἡδιστὴ ἄν ἔσταθεοίμην ὑπὸ τοῦ τοιοῦτον, καὶ οὐκ ἂν ἁχθολίμην μανθάνων, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ τῇ Σάλωνι, ἔν μονον προσλαβών, ἐφηκορό· γηράσκων γὰρ πολλὰ διδάσκεσθαι ἐκτέλε ὑπὸ χρῆστόν μονον· τοῦτο γὰρ μοι συγχωρεῖτο, ἀναθῶν καὶ αὐτὸν εἰμαι τοῦ διδάσκαλον, ἵνα μὴ δυσμαθήσῃ φαίνομαι ἀριθίμα μανθάνων· εἰ δὲ νεότερος ὁ διδάσκαλος ἔσται ἡ μῆτρα ἐν δόξῃ ὧν ἢ τι ἄλλο τῶν τοιοῦτον ἔχων, οὔδὲν μοι μέλει. σοὶ θὰ οὖν, ὁ Σάλωνιτες, ἔγω ἐπαγγέλλομαι καὶ διδάσκων καὶ ἐλέγχων εἰπὲ ὃ τι ἐν βούλῃ, καὶ μανθάνων γε ὃ τι ἂν ἔρω ποίει· οὔτω δὲ παρ᾽ ἐμοὶ διάκεισθαι ὡς ἐκεῖνης τῆς ἴματος· ἢ μετ᾽ ἐμοῦ συνδικευόμενας καὶ ἐδωκες σαυτοῦ πείρᾳ ἀρετῆς, ἡν χρῆ διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίας διάσεις. λέγ᾽ οὖν ὃ τι σοι φίλον, μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν ὑπόλογον ποιούμενος.

XV. ΣΩ. Ὅτα τὰ ἡμέτερα, ὃς ἔστιν, αἰτιοσῶμεθα σὺ μή οὐχ ἐτοιμα εἶναι καὶ συμβουλεύειν καὶ συζητεῖν.

ΑΡ. 'Ἀλλ᾽ ἡμέτερον ὃς ἔρων, ὁ Σάλωνιτες· ἓνα μάρτιον πρὸς ἐμὲ πάντα· σχολία ποὺ ἡμεῖς ἀντὶ ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν νεανίσκων, ὃ τι δεομένα παρὰ τῶν παντὶ παραθέεσθαι, καὶ συμβουλεύεσθαι διαλεγόμενος τοῦτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ ἐπιλαμβάνομαι ἴδη τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν ὃν ἦν ἅπαστα ἐφηκεῖσθαι καὶ αὐτῷ ἠν ἀκούσας· εὰν δὲ μετατιθῇ ἁλλοι λόγοι γένονται, οὐ πάντως μεμνημένοι, ἡμεῖς οὖν λέγετε καὶ διεξετε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὑποθέσεως· ἐγὼ δὲ ἢ αὐτοῦς καὶ ἀκούως εἰ μετὰ Μελήσιον τοὺς παρά ἡμῖν τοῦτο οὖν ἦν καὶ ἡμῖν δοξῇ.

ΣΩ. Πειστένα, ὁ Νεκία τε καὶ Δέρχης, Δυσίμαχο καὶ Μελήσιος. ἢ μὲν οὖν νῦν δὴ ἐπεχειρήσωμεν σχολεῖν, τίνες οἱ διδάσκαλοι ἡμῶν τῆς τοιαύτης παιδείας μεγάλωσιν ἢ τίνας ἄλλους βελτίως πεποίησαμεν, ἵνας μὲν οὐ κακῶς ἐχει εξεταθείν καὶ τὰ τοιαύτα ἡμᾶς αὐτοὺς· ἐλλὰ οἷμαι ἐ
καὶ ἡ τοιάδε σκέψεις εἰς ταύτων φέρει, σχεδον δὲ τι καὶ μάλλον ἔξ ἄρχης εἰς ἁν. εἰ γὰρ τυχόνομεν ἐπιστάμενον ὅτουνόν πέρι, ὥτι παραγενόμενον τῷ βέλτιον ποιεῖ ἐκεῖνο ὃ παρεγένετο, καὶ προσέτε οἷο τέ ἐσμεν αὐτὸ ποιεῖν παραγάγεσθαι ἐκεῖνο, δὴλον ὦτι αὐτὸ γε ἐσμεν τοῦτο, ὦτι πέρι σύμβουλον ἃν γενοίμεθα ὅγ ἃν τις αὐτὸ βάστα καὶ ἀγιστ' ἃν κτήσαιτο. ἦτοι οὖν οὐ μανθάνετε μοι ὦ τι λέγω, ἀλλ' ὦτε ἢδ' οὐ μαθήσεσθε. εἰ τυχόνομεν ἐπιστάμενοι, ἃτι ὡσις παραγενομένη ὄφθαλμοι βέλτιον ποιεῖ ἐκεῖνος ὃς παρεγένετο, καὶ προσέτε οἷο τέ ἐσμεν ποιεῖν αὐτῇ παραγάγεσθαι ὅμοια, δὴλον ὦτι ὡσις γε ἐσμεν αὐτῇ τῷ τι ποτ' ἔστιν, ἢς πέρι σύμβουλον ἃν γενοίμεθα ὅγ ἃν τις αὐτὴν βάστα καὶ ἀγιστ' κτήσαιτο. εἰ γὰρ μηδ' αὐτὸ τοῦτο εἰδεῖμεν, ὦ τι ποτ' ἔστιν ὡσις ἢ τι ἔστιν ἀκοή, σχολὴ ἃν σύμβουλος ἃν ἄξιον λόγον γενοίμεθα καὶ λατροὶ ἢ περὶ ὀφθαλμῶν ἢ περὶ ὁτι τι, ὅτι τον τρόπον ἀκοήν ἢ Ἡ ὥσις κάλλιστ' ἃν κτήσαιτο τις.

Α.Α. Ἀληθὴ λέγεις, ὁ Ἄφικτας.

XVI. ΣΩ. Οὐκοῦν, ὁ Δάχης, καὶ νῦν ἡμᾶς τόδε παρακαλεῖτο εἰς σύμβουλην, τίν' ἃν τρόπον τοῖς νεῖσιν (αὐτῶν ἀρετῆ παραγενομένη ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειν);

Α.Α. Πάνυ γε.

ΣΩ. Ἄγ' οὖν τοῦτο ῥ' ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὦ τι ποτ' ἔστιν ἀρετή; εἰ γὰρ πον μηδ' ἀρετήν εἰδείμεν τὸ παράσαν ὦ τι ποτ' τυχάνει ὦν, τίν' ἃν τρόπον τοῦτον σύμβουλον γενοίμεθα ἁκοῦν, ὅπως ἃν αὐτὸ κάλλιστα κτήσαιτο;

Α.Α. Οὐδένα, ἱμοῦντοι δικεῖ, ὁ Ἀβακανατας.

ΣΩ. Φαμέν ἁρα, ὁ Δάχης, εἰδέναι αὐτὸ ὦ τι ἔστιν ἁρα

Α.Α. Φαμέν μέντοι.
ΣΩ. Οὐχοῦν ὃ γε ἵσμεν, κἂν εἴποιμεν δὴπον τῇ ἑστίν.

ΑΑ. Πῶς γὰρ οὐ;

ΣΩ. Μὴ τοινῦν, ὃ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως σχοπόμεθα· πλέον γὰρ ἵσως ἔρχον· ἀλλὰ μέρους τῶν πέρι πρῶτον ἱσμεν, εἰ Ἰκανός ἔχομεν πρόςτο εἰδέναι· καὶ ἵμαιν, ὡς τὸ εἰκός, ὃμιῶν ἡ σκέψις ἑστα.

ΑΑ. Ἀλλ' οὔτω ποιώμεν, ὃ Σάκχρατες, ὡς σὺ βουλεῖι.

ΣΩ. Τε οὖν ἂν προελθόμεθα τῷ τῆς ἀρετῆς μετῆν; ἡ δὴ δὴ ὅτι τοῦτο εἷς ὁ τελεῖν δοκεῖ ἢ ἐν τοῖς ὀπλοῖς μάθησις; δοκεῖ δὲ ποιν τοῖς πολλοῖς εἰς ἀνθρεῖαιν. ἡ γὰρ;

ΑΑ. Καὶ μᾶλα δὴ οὔτω δοκεῖ.

ΣΩ. Τοῦτο τοινῦν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὃ Λάρ-
χης, εἰπεῖν, ἀνθρεῖα τὶ ποτ' ἑστίν· ἔπειτα μετὰ τοῦτο σκέ-
ψόμεθα καὶ ὅτα ἂν τρόπῳ τῶν νεανίσκοις παραγένοιτο, ἡ
καθ' ὅσον οἶλον τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων τε καὶ μαθημάτων
παραγενέσθαι. ἀλλὰ περὶ εἰπεῖν ὁ λέγω, τί ἑστίν ἀνθρεῖα.

XVII. ΑΑ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὃ Σάκχρατες, οὐ χα-
λεπτὸν εἰπεῖν· εἰ γὰρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει μένων ἀμύνε-
σθαι τοὺς πολεμίους καὶ μὴ φεύγοι, εὐ ἵστη ὅτι ἀνθρεῖος
ἐν εἴη.

ΣΩ. Εὖ μὲν λέγεις, ὃ Λάρχης· ἀλλ' ἵσως ἐγὼ αἰτίος,
οὐ σαφῶς εἰπὼν, τοῦ σὲ ἀποχινασθαι μὴ τούτῳ ὁ διανο-
ομένος ἀρμόμην, ἀλλ' ἔτερον.

ΑΑ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὃ Σάκχρατες;

ΣΩ. 'Εγὼ φρέσκω, ἐὰν οἶδος τε γένομαι. ἀνθρεῖος 191
ποιν οὕτος, ὃν καὶ σὺ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μά-
χηται τοῖς πολεμίοις.

ΑΑ. 'Εγὼ γοῦν φημι.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἔγω. ἀλλὰ τὰ αὖ οὖ, ὅς ἂν φεύγων
μάχηται τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ μὴ μένων;

ΑΑ. Πῶς φεύγων;
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΣΩ. Ὅσπερ ποι καὶ Σκυθαι λέγονται ὅτι ἦτον φεύγοντες ἡ διόκουντες μάχεσθαι, καὶ Ὅμηρος ποι ἐπαίνοι τῶν τοῦ Ἀλεξίων ἱππους κρατεῖκα μᾶλ' ἐνθά καὶ ἐνθ' ἐφη αὐτούς ἐπιστασθήκα μᾶλ' ἐδε φέσεσθαι - καὶ αὐτὸν τὸν Ἀλεξίου κατὰ τοὺς ἐνεκαμάζας, κατὰ τὴν τοῦ φόβου ἐπιστήμην, καὶ ἔπειν αὐτὸν εἶναι μήστορα φρόνου.

ΑΛ. Καὶ καλὸς γε, ὃ Ἀρκρατῆς: περὶ αἰρότοιμον γὰρ ἔλεγε, καὶ σὺ τὸ τῶν Σκυθῶν ἱππέων πέρι λέγεις, τὸ ἄειν γὰρ ἱππικὸν τὸ ἐνεκύον ousία μάχεται, τὸ δὲ ὅπλιτον τὸ γε τῶν Ἐλλήνων, ὃς ἔγω λέγω.

ΣΩ. Πλήν γ' ἰσως, ὃ Ἄριχς, τὸ Ἀλεξανδροῦν.

Ο Ἀλεξανδροῦνος γὰρ φασίν ἐν Πλατωνίς, ἐπειδὴ πρὸς τοὺς γερωφόρους ἔγνωτο, σὺ ἐθάλειν μένοντας πρὸς αὐτούς μάχεσθαι, ἀλλὰ φεύγειν, ἐπειδὴ ὥστε ἐλύθησαν αἱ τάξεις τῶν Περσῶν, ἀναστρέφομένους ὃσπερ ἱππέας μάχεσθαι καὶ οὕτω νικήσαι τὴν ἔκει μάχην.

ΑΛ. Ἀληθὴ λέγεις.

Χ. ΣΩ. Τοῦτο τούτων ἄρτι ἔλεγεν, ὅτι ἐγὼ αἰ-τῶς μὴ καλῶς σε ἀποκρίνεσθαι, ὅτι σὺ καλῶς ἦρομήνα.

ι) βουλώμενος γὰρ σου πυθέσθαι μη μόνον τοὺς ἐν τῷ ὀπλι-τικῷ ἀνδρείους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ ἐν τῷ ἐνη-παντὶ τῷ πολεμικῷ ἑδει, καὶ μη μόνον τοὺς ἐν τῷ πολέ-μῳ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ πρὸς τὴν ἑκάστην κυνύνιος ἀνδρείους ὑντας, καὶ ὅσοι περὶ πρὸς νόσους καὶ ὅσοι πρὸς πενίας ἠ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ ἀνδρείων εἰσὶ, καὶ ἔτι αὐτὸ μη μόνον ὅσοι πρὸς λάπας ἀνδρείων εἰσίν ἡ φρόσος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστημών ἡ ἱδώνας δείνοι μάχεσθαι, καὶ μένον-

Ε τες ἡ ἀναστρέφοντες — εἰδί ὅρα ποὺ τινες, ὃ Ἄριχς, καὶ ἐν τοῖς τουούτοις ἀνδρείοι.

ΑΛ. Καὶ οὐδόρα, ὃ Σκύρατες.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνδρείων μὲν πάντες ὅτι τοῖς εἰσιν, ἀλλ' οἱ μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δὲ ἐν λύπαις, οἱ δὲ ἐν ἐπιθυμίαις.
όλοι γὰρ οἱ ἄνδρεῖς τὴν ἀνδρείαν κέπτηται· οἱ δὲ γ', οἱ μὲν, δειλίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις.

ἈΑ. Πάνω γε.

ΣΩ. Τι ποτε ὅν ἐκάτερον τοῦτον, τοῦτο ἐπινήσα-νύμην. πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν ἄνδρεῖαν πρῶτον, τι ὅν ἐν πάσι τούτοις τούτον ἔστιν· ἦ σύνεια καταμανθάνεις· ὃ λέγω·

ἈΑ. Οὐ πάνω τι.

ΧΙ. ΣΩ. 'Αλλ' ὃδε λέγω, ὡσπερ ἄν ἐν τάχος ἡρῴ- 192 του τι ποτ' ἔστιν', 'ὅ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυργάνει ἦν ἡμῖν καὶ ἐν τῷ κυθαρίζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μαντά- νειν καὶ ἐν ἀλλοις πολλοῖς, καὶ σχεδόν τι αὐτὸ κεκτήμε- 

ἈΑ. Πάνω γε.

ΣΩ. Εἰ τοῖνυν τις με ἐρωτεῖ· ὃ Σώκρατες, τί λέγεις τοῦτο, ὃ ἐν πάσιν ὄνομαζεις ταχυτῆτα εἶναι; εἰποῦι ἄν αὐτῷ, ὅτι τὴν ἐν ὅλῃ ὅρμῃ κρόνῳ πολλὰ διαπραγμάτευμα δύ- 193 ναιν ταχυτῆτα ἔγορεν καλὸ καὶ περὶ φασιν' καὶ περὶ ὅρο- μον καὶ περὶ τάλα πάντα.

ἈΑ. 'Ορθῶς γε σὺ λέγων.

ΣΩ. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ, ὃ Λάχης, τὴν ἄνδρειαν οὔ- 

ἈΑ. Ἀναστηθῶ σοι καρτερία τις εἶναι τῆς ψυχῆς, εἰ τὸ γε διὰ πάντων περὶ ἄνδρειας περινόν δεῖ εἰπεῖν.

ΣΩ. 'Αλλ' μὴν δεῖ, εἰ γε τὸ ἑρωτάμενον ἄποκροι- 0 νούμεθα ἡμῖν αὐτοῖς· τοῦτο τοῖνυν ἐμοίρα φαίνεται, ὅτι 

Ῥιττ. III.
τεκμαίρομαι δὲ ἐνθέντε ἐσχέτων τὸν τι οἶδα, ὁ Δάχης, ὅτι τῶν πάντων καλῶν πραγμάτων ἤρει σὺ ἀνδρεῖαν εἶναι.

Ἀ. Εὖ μὲν οὖν ἵσθι ὅτι τῶν καλλίστων.

Σ. Οὐκοῦν ἢ μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλῆ καραθῆ;

Ἀ. Πάνω γε.

Σ. Τι δ' ἢ μετ' ἀφροσύνης; οὐ τοιναντίων ταύτη βλαβερὰ καὶ κακοὐργος;

Ἀ. Ναι.

Σ. Καλὸν οὖν τι φήσεις οὐ εἶναι τὸ τοιοῦτον, οὐ κακοῡργον τε καὶ βλαβερόν;

Ἀ. Οὔκοιν δίκαιον γε, ὃ Σάκρατες.

Σ. Οὔκ ἃρα τὴν γε τοιαύτην καρτερίαν ἀνδρείαν ἰμαλώσεως εἶναι, ἐπειδὴ περὶ οὐ καλῆ ἐστιν, ἢ δὲ ἀνδρεία καλὸν ἐστιν.

Ἀ. Ἀληθῇ λέγεις.

Σ. Ἡ φρονίμως ἃρα καρτερία κατὰ τὸν σὸν λόγον ἀνδρεία ἂν εἶν.

Ἀ. Ἔοικεν.

Ε. ΧΧ. Σ. Ἡ ἔδωμεν δὴ, ἢ εἰς τὸ φρονίμος; ἢ ἢ εἰς ἀπαντα καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ σμικρὰ; οἶον εἰ τις καρτερεῖ ἀναλίσκων ἀφρόσυνος φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλόγως πλέον ἐκτῆσεται, τοῦτον ἀνδρείαν καλοῖς ἄν; —

Ἀ. Μὰ Δι' οὐκ ἔργον.

Σ. Ἀλλ' οἶον εἰ τις λατροὶ ὅν, περιπλευμονίας τοῦ νίεσι ἐχομένου ἡ ᾳλλον τινὸς καὶ δεψημένου πιεῖν ἡ φαγεῖν 193 δοῦναι, μὴ κάμπτοιτο ἀλλὰ καρτεροῖ.

Ἀ. Οὐδ' ὅπωστιον οὐδ' αὐτή.

Σ. Ἀλλ' ἐν πολέμῳ καρτεροῦντα ἀνδραὶ καὶ ἐκακωμένους μᾶχεσθαι, φρονίμως λογικοῦ, εἰδότα μὲν ὅτι βοηθῆσομεν ἄλλοι αὐτοῖ, πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ φαντοτε- φρος μαχεῖται ἡ μεθ' ὃν αὐτῶς ἐστιν, ἐτι δὲ χωρία ἔχει
χρείται, τούτου τῶν μετὰ τῆς τοιαύτης φρονήσεως καὶ παρασκευῆς καρτεροῦντα ἀνδρειότερον ἢν φαίης ἢ τῶν ἐν τῷ ἔναντίῳ στρατοπέδῳ ἐθέλοντα ὑπομένειν τε καὶ καρτεροῦν·

Ἀ. Τὸν ἐν τῷ ἔναντίῳ, ἐμοίην δοκεῖ, ὁ Σώκρατες ἐν Σ. Ἀλλὰ μὴν ἀφρονεστέρᾳ γε ἢ τούτου ἢ ἢ τοῦ ἐτέρου καρτερία.

Ἀ. Ἀληθὴ λέγεις.

Σ. Καὶ τὸν μετὰ ἐπιστήμης ἄρα ἵππικής καρτεροῦντα ἐν ἵππομαχίᾳ ὧττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν ἄνευ ἐπιστήμης.

Ἀ. Ἔμοιην δοκεῖ.

Σ. Καὶ τὸν μετὰ σφενδονητικῆς ἢ τοξικῆς ἢ ἄλλης ὧ τῶν τέχνης καρτεροῦντα.

Ἀ. Πάνυ γε.

Σ. Καὶ ὅσοι ἄν ἐθέλοσιν εἰς φρέαρ καταβαίνοντες καὶ κολυμβῶντες καρτεροῦν ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ, μὴ ὄντες δεινοὶ, ἢ ἐν τινὶ ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδρειότεροις φήσεις τῶν ταύτα δεινῶν.

Ἀ. Τί γὰρ ἂν τίς ἄλλο φαίη, ὁ Σώκρατες;

Σ. Ὡσὶδέν, εἴπερ οἴοιτο γε σοῦτας.

Ἀ. Ἀλλὰ μήν οἴμαί γε.

Σ. Καὶ μήν ποὺ ἀφρονεστέρῳ γε, ὃς Ἀλῆς, οἱ τοιούτοι καὶ οὐνευνοοῦσι τε καὶ καρτεροῦσιν ἢ ἢ ἢ μετὰ τέχνης καῦτο πράττοντες.

Ἀ. Φαινονται.

Σ. Ὁνύχων αἰσχρὰ ἢ ἄφρων τόλματε καὶ καρτε— ὑπηρήσε τι προσθεν ἐφαίη ἢμῖν οὐκει καὶ βλαβερά;

Ἀ. Πάνυ γε.

Σ. Ή δέ γε ἀνδρεία ὦμολογεῖτο καλὸν τι εἶναι.

Ἀ. Ὁμολογεῖτο γάρ.
ΣΩ. Νῦν δ' αὖ πάλιν φαμὲν ἐκεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν ἄφρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι.

ΑΑ. Ἕσόκαμεν.

ΣΩ. Καλὼς οὖν σοι δοκοῦμεν λέγειν;

ΑΑ. Μᾶ τὸν Δι', ὁ Σάκρατες, ἐμοὶ μὲν οὖ.

XXI. ΣΩ. Οὐκ ἄρα ποὺ κατὰ τὸν σὸν λόγον δῶ-Ε ριστῆ ἡμοῦμεθα ἐγὼ τε καὶ σὺ, ὁ Δάχης. τὰ γὰρ ἔφη σὲ 
οὐ ξυμφορεῖν ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔφη μὲν γὰρ, ὡς ἔσκα 
φαί ἂν τις ἡμᾶς ἀνδρείας μετέχειν, λόγῳ δ', ὡς ἐγράμμαι, 
ουκ ἂν, εἰ νῦν ἡμῶν ἀκούσεις διαλεγομένων.

ΑΑ. Ἀληθεστατα λέγεις.

ΣΩ. Τι οὖν; δοκεῖ καλὸν εἶναι οὔτως ἡμᾶς δια-

κείσθαι;

ΑΑ. Οὐδ' ὀποστιοῦν.

ΣΩ. Βουλεῖι οὖν ὁ λέγομεν πειθομεθα τὸ γε 

τοῦτον;

ΑΑ. Τὸ ποιον δὴ τούτο, καὶ τίνι τούτη;

194 ΣΩ. Τὸ λόγῳ ος καρτερεῖν κελεύει. εἰ οὖν βουλεῖ, 
καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ξητήσει ἐπιμείνομεν τε καὶ καρτερήσω-
μεν, ὡς καὶ μὴ ἡμῶν αὐτῇ ἡ ἀνδρεία καταγελάσῃ, ὥσ-

τι οὐκ ἀνδρείας αὐτήν ξητούμεν, εἰ ἂρα πολλάκις αὐτῇ ἡ 

καρτέρησις ἐστιν ἀνδρεία.

ΑΑ. Ἐγὼ μὲν ἔτοιμος, ὁ Σάκρατες, μὴ προαφίστα-

σθαι: καὶ τοι οὔθες γ' εἰμι τῶν τοιούτων λόγων: ἀλλὰ 

τις με καὶ φιλονεικία ἐλληφθε πρὸς τὰ εἰσημένα, καὶ ὡς 

β ἐληθῶς ἀγανακτῶ, εἰ οὔτωσιν ὁ νοῦ μὴ οἶδες γ' εἰμι εἰπεῖν. 

νοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκῶ περὶ ἀνδρείας ο τι ἐστιν, οὖν 

οἶδα δ' ὅπῃ με ἀρτι διέρχεσθαι, ἢ ποτὲ μὴ ἐφύλαξέν 

τοῦ λόγῳ αὐτὴν καὶ εἰπεῖν ὅ τι ἐστιν.

ΣΩ. Οὖν οὖν, ὁ φίλε, τὸν ἀγαθὸν κινηρέτην μετα-

θεῖν χρὴ καὶ μὴ ἀνιέναι.

ΑΑ. Παντάπασι μὲν οὖν.
ΣΩ. Βούλειι οὖν καὶ Νικίαν τόνδε παρακαλώμεν ἐπὶ τὸ κυνηγήσιον, εἰ τι ἡμῶν εὐπορωτέρος ἔστιν.
ΑΑ. Βούλομαι πάς γὰρ οὐ.

XXII. ΣΩ. "Ἰθι δὴ, ὧς Νικία, ἀνδραίς φίλοις χειμαζομένοις ἐν λόγῳ καὶ ἀποφοίτησι βοήθησον, εἰ τινὰ ἔχεις δύναμιν. τὰ μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὅρας ἡς ἀπορά. σὺ δὲ εἰπὼν ὃ τι ἥγεῖς ἀνδρεῖαν εἰσάγω, ἡμᾶς τῇς ἀποφιάς ἐκλυσάς καὶ αὐτὸς ἓ νοεῖς τῷ λόγῳ βεβαιῶσαι.

ΝΙ. Δοκεῖτε τοιώνυμι μοι πάλαι οὐ καλῶς, ὧς Σῶκρατες, ὁ ὅπερ ἔστε. Νικίας, τὸν ἐργασίαν τῆς ἀνδρείας. ὁ γὰρ ἐγώ σου ἡ ἡ ἡ καλῶς λέγοντος ἀκίμοι. τούτῳ οὐ ἠρέσθε.

ΣΩ. Ποίω δή, ὧς Νικία;

ΝΙ. Πολλάκις ἀκάκκοι σου λέγοντος, ὅτι ταῦτα ἄρα—ὁ ὅπερ ἔκκαθος ἡμῶν, ἀπερ σοφός, ὃ ἐπὶ ᾿αμαθής, ταῦτα δὲ κακῶς.

ΣΩ. "Ἀληθῆ μέντοι νη Ἀπία λέγεις, ὧς Νικία.

ΝΙ. Οὐκοῦν εἰπέρ ὃ ἀνδρεῖον ἀγαθόν, δῆλον ὅτι σοφὸς ἔστιν.

ΣΩ. "Ημουσιᾶς, ὧς Λάρης;

ΑΑ. "Εραγε, καὶ οὐ σφόδρα γε μανθάνω ὃ λέγει.

ΣΩ. "Ἀλλ' ἐγὼ δοκῶ μανθάνειν, καὶ μοι δοκεῖ ἐνή σοφίαν τινὰ τὴν ἀνδρείαν λέγειν.

ΑΑ. Ποίων, ὧς Σῶκρατες, σοφίας

ΣΩ. Οὐκοῦν τόνδε τούτο ἐρωταῖς;

ΑΑ. "Εραγε.

ΣΩ. "Ἰθι δή, αὐτῷ εἰπέ, ὧς Νικία, ποια σοφία ἀνδρεία ἢν εἶη κατὰ τὸν σου λόγον. οὐ γὰρ ποῦ ἡ ἐν αὐτῇ λητικῇ.

ΝΙ. Οὐδαμῶς.

ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ἡ κινηριστικῆ.

ΝΙ. Οὐ δήτα.

ΣΩ. "Αλλὰ τίς δή αὐτὴ ἡ τίνος ἐπιστήμη.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΛΑ. Πάνω μὲν οὖν ὁδὸν αὐτὸν ἔφωτας, ὁ Ἑρμοκρατις, καὶ εἰπέτω γε τίνα φησίν αὐτὴν εἰναι.
ΝΙ. Ταύτην ἔγορα, ὁ Λάχης, τὴν τῶν δεινῶν καὶ 195 θαρραλέον ἐπιστημὴν καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀπασιν.
ΛΑ. Ἡς ἀτοπα λέγει, ὁ Σάκτρατις.
ΣΩ. Πρὸς τί τούτ’ εἰπες βλέψας, ὁ Λάχης;
ΛΑ. Πρὸς ὅ τι; χωρίς δὴπον σοφία ἐστὶν ἄνδρείας
ΣΩ. Οὐκοῦν φησί γε Νικίας.
ΛΑ. Οὐ μὲντοι μὰ Λα’ ταῦτα τοι καὶ ἱμείται.
ΣΩ. Οὐκοῦν διδάσκαλος αὐτῶν, ἀλλὰ μὴ λοιδο-
ρῶμεν.
ΝΙ. Οὔκ, ἀλλὰ μοι δοκεῖ, ὁ Ἑρμοκρατις, Λάχης ἐπι-
θυμεῖν καὶ ὁ φεύγῃ μὴ δεινὸν ἔργον, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι
Β τοιοῦτος ἔφραγη.
ΧΧΙΙ. ΛΑ. Πάνω μὲν οὖν, ὁ Νικίας, καὶ πειράσο-
μαλ γε ἀπορήμαι, οὐδὲν μὰρ λέγεις. ἔπει γαῖτε μὲν ἵνα ἐν ταῖς
νόσοις οὐχ ὁ ιατρὸς τὰ δεινὰ ἐπιστάταται; ἣ ὁι ἄνδρείοι
doxoisi σω ἐπιστάσθω; ἦ τοὺς ιατροὺς σὸν ἄνδρείοις
καλέσαι;
ΝΙ. Οὔδ’ ὀπιστιώνυ.
ΛΑ. Οὔδ’ ὅ τοις γεωργοῖς οἶμαι. καίτοι τὰ γε ἐν
τῇ γεωργίᾳ δεινὰ οὕτω δῆπον ἐπιστάταιται, καὶ οἱ ἄλλοι
δημιουργοὶ ἀπαντες τὸ ἐν ταῖς αὐτῶν τέχναις δεινὰ τε καὶ
σ ἑαρραλέω ἱσασιν’ ἀλλ’ οὐδέν τι μάλλον οὕτω ἄνδρείοι
εἰσιν.
ΣΩ. Τὶ δοκεῖ Λάχης λέγειν, ὁ Νικίας; ἔοικε μὲντοι
λέγειν τι.
ΝΙ. Καὶ γὰρ λέγει γέ τι, οὐ μὲντοι ἀληθὲς γε.
ΣΩ. Πῶς δή;
ΝΙ. Ὄτι οὐτε τοὺς ιατροὺς πλέον τι εἴδεναι περι-
tοὺς κάμποτος ἦ τὸ ὑπερβαίνει εἰπεῖν οἶδ’ τε καὶ νοσόδες.
οὗ δὲ δήπο督察ον μόνον ἴδασιν· εἰ δὲ δεινὸν τρὶς τούτο ἑστὶ τὸ ὑμιᾶνειν μᾶλλον ἢ τὸ κάμπνειν, ἤρει σὺ τοῦτι, ὁ Αἶχης, τοὺς ἱεροῖς ἐπίστασθαί; ἢ ὑπὸ πολλοὺς οἴκει ἐκ τῆς νόσου ἁμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι ἢ ἀναστῆναι; τότε γὰρ εἶπε· σὺ πάσι φῆς ἁμεινον εἶναι ξῆν καὶ σὺ πολλοὶς ἔκειτον τεθνᾶναι:

AA. Ὁμαι ἔρωτε τοῦτο ὑμεῖς.

ΝΙ. Ὡς οὖν τεθνάναι λυσιτελεῖ, ταύτα οὐκ ἔδωκε εἶναι καὶ οἶς εἶναι;

AA. Υπε ἔρωτε.

ΝΙ. Ἀλλὰ τοῦτο ὑπὸ σὺ διὰ τοὺς ἱεροὶς προγόνας περαθεῖσας η ἄλλοις τις δοξεῖ, τοῖς τῶν ἅμεινον καὶ μὴ ἅμεινον ἐπιστῆμον, ὡν ἐγὼ ἀνδρείον καλεῖ;

ΣΩ. Κατανοεῖς, ὁ Αἶχης, ὡς τι λέγεις;

AA. Ἐρωτε, ὅτι γε τοὺς μάντες καλεῖ τοὺς ἀνδρεῖς

Οὐσί sales τοὺς γὰρ ὅτι ἄλλος ἔστεται ὀτι τῷ ἁμεινον εἶναι ἢ τεθνάναις; καὶ τῷ σὺ, ὡς Νικία, πότερον ὑμολογεῖς μάντες εἶναι ἢ οὔτε μάντες οὔτε ἀνδρείος;

ΝΙ. Τὰ διὰ; μάντες αὐτοὶ οἷον προσήκει τὰ δεινὰ γράμμασκειν καὶ τὰ σημασία;

AA. Ἐρωτε· τοῖς γὰρ ἄλλοι;

XXIV. ΝΙ. Ὡς ἐγὼ λέγω πολὺ μᾶλλον, ὡς βελτιωτείς· ἐπεὶ μάντις ἐν τὰ σημεῖα μόνον δεῖ γραφώσασθαι τῶν ἐσομένων, εἰτε τῷ Θάνατος εἰτε νόσου εἰτε ἀποβολῆς θηριωμᾶτον ἐσταί, εἰτε νίκη εἰτε ἢπται ἡ πολέμου ἢ καὶ ἅλλης 196 τινὸς ἀγωνίας· ὃ τι δὲ τῷ ἁμεινον τούτων ἢ παθεῖν ἢ μὴ παθεῖν, τῷ μᾶλλον μάντεις προσήκει κρῖναι ἢ ἄλλο ὅταν;

AA. Ἀλλὰ ἐγὼ τοῦτον οὐκ ἀπεθάνον ὡς Σάκχρατες,

ὤ τι βουλεύεται λέγειν· οὔτε γὰρ μάντεων οὔτε ἱερόν οὔτε ἁλλοὶ ὤμοισ δηλοῦ ὄντινα λέγει τῶν ἀνδρείων, εἰ μὴ εἰ θεῶν τυχι λέγει αὐτῶν εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν οἷον φαίνεται Νι-
Β κιας ούκ ἔθελεν γενναίας ὑμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέφεται ἄνω καὶ κάτω ἐπιμυρυπτὸμενος τὴν αὐτοῦ ἀπορίαν· κἀτοι κἂν ἥμεις οἶοι τε ἥμεν ἄρτι ἐγὼ τε καὶ σὺ τοιαῦτα στρέφεσθαι, εἰ ἐβουλομέθη μὴ δοκεῖν ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. εἰ μὲν οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἡμῖν οἱ λόγοι ἔσων, εἶχεν ἄν τινα λόγον ταῦτα ποιεῖν· νῦν δὲ τι ἂν τίς ἐν ἔννοιᾳ τούτῳ τοιαύτης μάτην κενοῖς λόγοις αὐτῶς αὐτοῦ κοσμοῖ;  

ΣΩ. Οὐδὲν οὖν ἐμοὶ δοκεῖ, ὡς Λάχης· ἀλλ' ὁρῶμεν μὴ Νικίας οἶειτ τι λέγειν καὶ οὐ λόγου ἐνεκα ταῦτα λέγει. αὐτοῦ οὖν σαφέστερον πιθανόμεθα τί ποτε νοεῖ· καὶ εάν τι φαίνηται λέγων, ἐνυγχωριομέθη, εἰ δὲ μὴ, διὰδαξομεν.

ΔΛ. Σὺ τοίνυν, ὡς Σώκρατες, εἰ βούλει πυνθανεῖσθαι, πυνθάνου· ἐγὼ δ' ἰδώς ἰκανῶς πέπνυμαι.

ΣΩ. Ἀλλ' οὐδέν με καλύπτει· κοινὴ γὰρ ἔσται ἡ πῦστις ὑπὲρ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ.

ΔΛ. Πάντως μὲν οὖν.

XXV. ΣΩ. Λέγε δὴ μοι, ὡς Νικία, μᾶλλον δ' ἠμῖν κοινούμεθα γὰρ ἐγὼ τε καὶ Λάχης τὸν λόγον· τὴν ἀνδρείαν ἐπιστήμην φής δείνων τε καὶ Θαρσιλέων εἶναι.

NI. Ἕρωθε.

ΣΩ. Τούτῳ δὲ οὐ παντὸς δὴ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, ὅποτε μὲ μητέ ἱερὰς μήτε μάντις αὐτὸ γνῶσται μηδὲ ἀνδρείας ἔσται, εάν μη αὐτὴν ταῦτην τὴν ἐπιστήμην προσλάβῃ· οὔτε ὅπερ ἔλεγες;

NI. Οὐτοὶ μὲν οὖν.

ΣΩ. Κατὰ τὴν παροιμίαν ἄρα τῷ ὦτὶ οὐκ ἄν πᾶσα ὑπὸ γνώσης οὐδ' ἄν ἀνδρεία γένουτο.

NI. Οὐ μοι δοκεῖ.

Ε. ΣΩ. Ἀθλοῦν δὴ, ὡς Νικία, ὅτι οὐδὲ τῇν Κρομμυσωνίαιν ὑπὸ πιστεύεις σὺ γε ἀνδρείαν γεγονέναι. τούτῳ δὲ
λέγω οὔ ταίξιόν, ἀλλ' ἀναγκαίον οίμαι τῷ ταύτα λέγοντι μηδένος ὁμοίου ἀποδέχεσθαι ἀνδρείαν, ἡ ἵππησιν ἃς ὀρέιαν τῷ γαῖαν σοφὸν εἶναι, ὡστε εἰ ὁ λίγοι ἄνθρωπων ἱεράς διὰ τὸ χαλεπά εἶναι γνώσιν, ταύτα λέοντα ἡ πάρδαλις ἢ τινὰ κάπραν φάναι εἶδεναι ἀλλ' ἄνωγκη ὅμοιος λέοντα καὶ ἑλαφον καὶ ταύρον καὶ πίθηκον πρὸς ἀνδρείαν φάναι περικεναι τὸν τιθημένον ἀνδρείαν τοῦτο ὑπερ συ τίθεσα.

Ἀ. Νή τοὺς Θεοὺς, καὶ εὐ γε λέεις, ὁ Σάκχρατες. 197 καὶ ἦμιν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὁ Νικία, πότερον σοφότερα φήσῃ ἦμιν ταύτα εἶναι τὰ θηρία, ἡ πάντες ὁμολογοῦμεν ἀνδρεία εἶναι, ἢ πᾶσιν ἑναντιούμενος τολμᾶς μηδὲ ἀνδρεία αὐτὰ καλεῖν;

Ν. Οὐ γὰρ τι, ὁ Δάχης, ἔρωσε ἀνδρεία καλὸ τί ὑπὲρ θηρία οὔτε ἀλλο ὑδέν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἄνοιας μὴ φοβούμενον, ἀλλ' ἀφοβὸν καὶ μαρτόν ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα οἶεν μὲ ἀνδρεία καλεῖν, ἢ δ' ἄνοιαν οὕδεν δεδουκεῖν; ἀλλ' Β. οἴμαι τὸ ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρείον οὐ ταύτων ἑστιν, ἐρῶ δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ προμηθείας πάνω τισιν ὅλῳς οἴμαι μετείναι, θρασύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφοβοῦ μετὰ ἀπρομηθείας πάνω πολλοῖς καὶ ἀνδροῖν καὶ γυναικῶν καὶ παιδιῶν καὶ θηρίων. ταῦτ' οὖν ἢ σὺ καλεῖς ἀνδρεία καὶ οἱ πολλοὶ, ἐρῶ Θρασύκλες καλῶ, ἀνδρεία δὲ τὰ φρονίμα περὶ οὗν λέγω.

XXVI. Ἀ. Θέωσι, ὁ Σάκχρατες, ὡς εὐ ὅδε ἐαυτὸν δὴ, ὡς οἴεται, κοσμεῖ τῷ λόγῳ οὐς δὲ πάντες ὀμολογούσιν ἀνδρείοις εἶναι, τοῦτοις ἀποστερεῖν ἐπιχεὶσθε ταῦτα τῆς τιμῆς.

Ν. Οὔκ οὖν ἔρωσε, ὁ Δάχης, ἀλλὰ θάρροις ἐρωτεῖ γὰρ σε εἶναι σοφῶν, καὶ Ἀλμαχον γε, εἰπερ ἐστε ἀνδρείοι, καὶ ἄλλους χειρὸς Ἀθηναίον.
ΔΑ. Οὐδὲν ἐρώ πρὸς ταύτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα μὴ με φῆς ὡς ἀλήθως Αἴξωνέα εἶναι.

ΣΩ. Μήδε γε εἰπής, ὃ Λάχης· καὶ γὰρ μοι δοκεῖς τόνδε μὴ ἁσθήσηται ὦτι ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ ἡμετέρου ἑταῖρου παρεῖληφεν, ὅ δὲ Δάμων τῷ Προδίκῳ πολλὰ πλησίαζει, ὡς δὴ δοκεῖ τῶν σοφιστῶν κάλλιστα τὰ τοιαύτα ὄνοματα διαώριζεν.

ΔΑ. Καὶ γὰρ πρέπει, ὃ Σῶκρατες, σοφιστῇ τὰ τοιαύτα μᾶλλον κουμψεύεσθαι ἡ ἁνδρὶ ὡν ἡ πόλις ἀξίοι αὐτής προστάτεια.

ΣΩ. Πρέπει μέντοι, ὃ μακάριε, τῶν μεγίστων προστατοῦντι μεγίστης φρονήσεως μετέχειν· δοκεῖ δὲ μοι Νικίας ἀξίος εἶναι ἐπισκέψεως, ὅποι ποτὲ βλέπων τούνομα τούτο τίθησι τὴν ἁνδρείαν.

ΔΑ. Αὐτὸς τοῖς νυν σκόπει, ὃ Σῶκρατες.

ΣΩ. Τούτο μέλλον ποιεῖν, ὃ ἁρετε· μὴ μέντοι οἰον με ἀφήσειν σε τῆς κοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρόσεχε τὸν νοῦν καὶ συσκόπει τὰ λεγόμενα.

ΔΑ. Ταύτα δὲ ἔστω, εἰ δοκεῖ χρήναι.

XXVII. ΣΩ. Ἀλλὰ δοκεῖ, οὐ δὲ, Νικία, λέγε ἡμῖν 198 πάλιν εἶ ἁρχῆς· οἴον' ὦτι τὴν ἁνδρείαν καὶ ἁρχὰς τοῦ λόγου ἐσκοπούμεν ὃς μέρος ἁρετῆς ἐσκοπούντες.

NI. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σὺ τοῦτο ἀπεκρίνοις ὡς μόριον, ὁντων δὴ καὶ ἄλλων μερῶν, ἡ ἐξιμπαταὶ ἁρετὴ κέκληται;

NI. Πᾶς γὰρ οὗ;

ΣΩ. 'Αρ' οὖν ἄπερ ἐγὼ καὶ σὺ ταύτα λέγεις; ἐγὼ δὲ καλὸ πρὸς ἁνδρεῖς σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην καὶ ἀλλ' ἄττα τοιαύτα, οὔ καὶ σὺ;

B

NI. Πάνυ μὲν οὖν.

ΣΩ. 'Εχε δὴ· ταύτα μὲν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων σκεψόμεθα, ὅπως μὴ σὺ μὲν.
ἈΛΛ' ἄττα ἡγη, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἢ μὲν οὖν ἡμεῖς ἠρωύμεθα, ϕράζομεν σοι. σὺ δὲ ἂν μὴ ὠμολογήσ, διδάξεις. ἠρωύμεθα δ' ἡμεῖς δεινά μὲν εἶναι ἢ καὶ δεός παρέχει, Θαρραλέα δὲ ἢ μὴ δεός παρέχει· δεός δὲ παρέχει οὐ καὶ τὰ γεγονότα οὐδὲ τὰ παρόντα τῶν κακών, ἀλλὰ τὰ προσδοκώμενα· δεός γὰρ εἶναι προσδοκίαν μέλλοντος κακοῦ· ἢ οὐκ οὕτω καὶ σοὶ δοκεῖ, ἢ Λάρχης;

Α.Α. Πάνυ γε σφόδρα, ὡς Σώκρατες.

Σ.Ζ. Τὰ μὲν ἡμετέρα τούταν, ὡς Νικία, ἀκούεις, ὅτι δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα κακὰ φαίνει εἶναι, Θαρραλέα δὲ τὰ μὴ κακὰ ἡ ἀρχὴ μέλλοντα· σὺ δὲ ταύτῃ ἡ ἀλλη περὶ τούτων λέγεις;

Ν.Ι. Ταύτῃ ἔγαγε.

Σ.Ζ. Τούτων δὲ γε τὴν ἐπιστήμην ἀνθρελαῖ προσάραγομενείς;

Ν.Ι. Κομιδῇ γε.

Α.Χ.Τ. Σ.Ζ. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον σκεψώμεθα εἰ ξυν-

doxei soi te kai hemi.

Ν.Ι. Τὸ ποιόν δὴ τούτο;

Σ.Ζ. Ἔρω δὴ φράσω. δοκεῖ γὰρ δὴ ἐμοὶ τε καὶ τόδε, περὶ ὅσου ἐστίν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι περὶ γέγο-

νότος, εἰδέναι ὅτι γέρονει, ἄλλη δὲ περὶ γεγονόμενον, ὅτι γίνεται, ἄλλη δὲ ὅτι ἄν κάλλιστα γένοιτο καὶ γενή-

σεται τὸ μητρωνομός, ἄλλῃ ἡ αὐτῇ, οἴον περὶ τὸ ῥυεῖ-

νόν εἰς ἀπαντας τοὺς χρόνους οὐκ ἄλλῃ τις ἡ ἡ ἑτρυκτη, μία οὔσα, ἐφορθι καὶ γεγονόμενα καὶ γεγονότα καὶ γενησό-

μενα, ὅτι γενήσεται· καὶ περὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς ἀν φυσίμενα ἡ γεωργία ὁσαύτως ἔχει· καὶ ὅπως τὰ περὶ τὸν πόλεμον

αὐτοῦ ἂν μαρτυρήσωτε ὅτι η στρατηγία κάλλιστα προμη-

θεῖται τὰ τε ἄλλα καὶ περὶ τὸ μέλλον ἔσεσθαι, οὐδὲ τῇ

μαντικῇ οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν ἄλλα ἄρχειν, ὅς εἰδοτά κάλλιον τὰ περὶ τὸν πόλεμον καὶ γεγονόμενα καὶ γενησό-
199 μενα· και ὁ νομος οὕτω τάττει, μη τὸν μάντιν τοῦ στρα-
τηροῦ ἀρχεῖν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν τοῦ μάντεως. φησο-
μεν ταῦτα, ὁ Δέξης;

ΔΔ. Φήσομεν.

ΣΩ. Τι δέ; σὺ ἢμιν, ὁ Νικία, ξύμφης περὶ τῶν
αὐτῶν τῆς αὐτῆς ἐπιστήμην καὶ ἐσομένων καὶ γνωρί-
μων καὶ γεγονότων ἐπαίδευν;

ΝΙ. "Εγώγε· δοκεὶ γάρ μοι οὕτως, ὁ Σώκρατες.

ΣΩ. Οὐκοῦν, ὁ ἄριστε, καὶ ἡ ἄνδρεια τῶν δεινῶν
Β ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ θαρασσέων, ὁς φήσῃ· ἡ γάρ;

ΝΙ. Ναι.

ΣΩ. Τὰ δὲ δεινὰ ὁμολόγηται καὶ τὰ θαρασσέα τὰ
μὲν μέλλοντα ἀγαθά, τὰ δὲ μέλλοντα κακά εἶναι.

ΝΙ. Πάνω γε.

ΣΩ. 'Ἡ δὲ γ' αὐτῆς ἐπιστήμης τῶν αὐτῶν καὶ μελλόν-
των καὶ πάντως ἐχόντων εἶναι.

ΝΙ. "Εστὶ ταῦτα.

ΣΩ. Οὐ μόνον ἀρχα τῶν δεινῶν καὶ θαρασσέων ἡ
ἀνδρεία ἐπιστήμης ἐστίν· οὐ γάρ μελλόντων μόνον πέρι
τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ἐπαιτεῖ, ἀλλὰ καὶ γνωρίμων
καὶ γεγονότων καὶ πάντως ἐχόντων, ὡσπερ αἱ ἄλλαι ἐπι-
στήμαι.

ΝΙ. "Εοικε γε.

XXIX. ΣΩ. Μέρος ἀρα ἄνδρειας ἢμιν, ὁ Νικία,
ἀπεκρίνοντες σχεδὸν τι τριτον· καϊτε ἡμεῖς ἡρωτῶμεν ὅλην
ἀνδρείαν ὃ τι εἰη. καὶ νῦν δή, ὡς ἐοικε, κατὰ τὸν σῶν λό-
γουν ὃμοιον δεινῶν τε καὶ θαρασσέων ἐπιστήμης ἡ ἀν-
δρεία ἐστίν, ἀλλὰ σχεδὸν τι τὴν πέρι πάντων ἀγαθῶν τε καὶ
κακῶν καὶ πάντως ἐχόντων, ὡς νῦν αὐτῷ σῶς λόγος, ἀν-
δρεία ἄρα ἐν εἰη. οὕτως αὐτῷ μετατίθεσθαι ἡ πᾶς λέγεις, ὁ
Νικία;

ΝΙ. "Εμοιγε δοκεῖ, ὁ Σώκρατες.
ΣΩ. Δοκεῖ οὖν σοί, ὃ δαμόνιε, ἀπολείπειν ἂν τι ὁ τοιούτου ἠρετῆς, ἐπει多重 eἰδεῖ τά τε ἁγαθὰ πάντα καὶ παντάπασιν ὡς γίγνεται καὶ γενηθήσεται καὶ γέγονε, καὶ τά κακά ὀσκάτωσ; καὶ τούτον οἶει ἂν σὺ ἐνδεῖ εἶναι σωφροσύνης ἡ δικαιοσύνης τε καὶ ὁσιότητος, ὃς μονῶ προσήκει καὶ περὶ Θεοῦ καὶ περὶ ἀνθρώπους ἐξευλαβεῖσθαι τά τά δεινά καὶ τά μὴ, καὶ τάραθὰ πορίζεσθαι, ἐπιστημένῳ Εἰ ὁρθῶς προσομιλεῖν;

ΝΙ. Λέγεις τί ὁ Σωκράτες μοι δοκεῖς.

ΣΩ. Οὐχ ἔρως, ὃς Νικία, μόριον ἠρετῆς ἂν εἰη τὸ νῦν σοι λεγόμενον, ἄλλα σύμπασα ἠρετῆ.

ΝΙ. "Ενοικεν.

ΣΩ. Καὶ μὴν ἐφαμὲν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι ἐν τοῖς τῆς ἠρετῆς.

ΝΙ. "Ἐφαμὲν γὰρ.

ΣΩ. Τὸ δὲ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται.

ΝΙ. Οὐχ ἐνοικεν.

ΣΩ. Οὐχ ἄρα εὐφηκαμεν, ὃς Νικία, ἀνδρεία δὴ τι ἐστιν.

ΝΙ. Οὐ φαινόμενα.

ἈΑ. Καὶ μὴν ἔρωσε, ὃς φίλε Νικία, μὴν σε εὐφήσειν, ἐπειδὴ ἐμοὶ κατερρύθησας Σωκράτηι ἀποκοιμαμένοις 200 νυν πάνυ δὴ μεγάλην ἐλπίδα εἶχον, ὡς τῇ παρᾷ τοῦ Δα-μόνος σοφίαν ἀτύχησεις.

XXX. ΝΙ. Ἐὼ γε, ὃς Ἀλήνης, ὅτι οὐδέν οἰεὶ σὺ ἐτὶ πράγμα εἶναι, ὅτι αὐτὸς ἀρτὶ ἐφάνης ἀνδρείας πέρι οὐδέν εἰδὼς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐρῶ ἐτέρος τοιοῦτος ἀναφανήσομαι, πρὸς τοῦτο βλέπετε, καὶ οὐδέν ἔτι διοίκει, ὡς ἐνοικε, σοὶ μετ᾽ ἐμοὶ μηδὲν εἰδέναι ἂν προσήκει ἐπιστήμην ἔχειν ἄνδρι ἱομένῳ τι ἐναι. σὺ μὲν οὖν μοι δοκεῖς ὡς ἀλῆνις Β ἀνθρώπους πράγμα ἐφαμένα, οὐδέν πρὸς αὐτὸν βλέπετε ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους, ἔγω δ᾽ οἶμαι ἐμοὶ περὶ ἄν
ἐλέγομεν γὰρ τὸν ἐπιεικῶς εἰρήνητα, καὶ εἰ τι αὐτῶν μὴ ἰσάνθος εἰρήνητα, ὅτετερον ἐπανορθώσεσθαι καὶ μετὰ Δαμώνος, οὐ τινὶ ποιοὶ καταφελέαν, καὶ ταύτα νῦν ἠδὲ ἰδοὺ πάπτοτε τὸν Δαμώνα, καὶ μετὰ ἄλλον· καὶ ἐπειδήν βεβαιώσσεως αὐτῶ, διδαξώ καὶ σέ, καὶ ὁ προβατὸς· δοκεῖς ὁ γὰρ μοι καὶ μάλα σφὸδρα δεῖσθαι μαθεῖν.

ΑΑ. Σοφᾶς γὰρ τοι σὺ εἰ, ὡς Νικία, ἀλλὰ ὁμοίς ἐγώ Λυσίμαχο τώδε καὶ Μελείτης συμμβουλεύω, σὲ μὲν καὶ ἐμὲ περὶ τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαλεπῶς ἐν affect, Ἀκράτης δὲ τούτοις, ὑπερ ἐξ ἀφίης ἔλεγον, μὴ ἀφίναι· εἰ δὲ καὶ ἐμοὶ ἐν ἡλικίᾳ ἦσαν οἱ παῖς, ταῦτα ἄν ταῦτα ἐποίοιον.

ΝΙ. Ταῦτα μὲν κἀγὼ ξυρχοῦμαι, ἐκάντηρο ἡ Ἐκτέλη Ἀκράτης τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ἦν· τεῖν· ἐπεὶ πάν ἐγὼ τὸν Νικήματον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτυθέομαι, εἰ ἐνδού τούτος· ἀλλὰ γὰρ ἄλλος ὁ ἄλλος μοι ἐκάστοτε ἔννοισιν, ὅταν τι αὐτῶν περὶ τούτου μνησθῶ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐνδού· ἀλλὰ ὁμα, ὁ Λυσίμαχο, εἰ τι σοῦ ἄν μᾶλλον ὑπακούοις Ἀκράτης.

ΑΤ. Δικαίων γε τοι, ὡς Νικία, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ πολλὰ ἄν ἐνδούσαιμι ποιεῖν, ὃ σοι ἄν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς ἐνδούσαιμι. πῶς σοῦ φῆς, ὁ Ἀκράτης; ὑπακούσεις τι καὶ ξυμπροθυμῆσει ὅσο βελτίωτος γενέσθαι τοῖς μειρακίοις;

Ε. XXXI. ΣΩ. Καὶ γὰρ ἂν δεινῶν εἰ, ὁ Λυσίμαχο, τούτῳ γε, μὴ ἐνδοέον τῷ ἐνδομαθηματίδῳ ὡς βελτίωτο γενέσθαι. εἰ μὲν οὖν ἐν τοῖς διαλόγοις τοῖς ἄρτῳ ἐγώ μὲν ἐφάνην εἰδῶς, τάδε δὲ μὴ εἰδότε, δικαίων ἄν ἄν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ τούτῳ τῷ ἐργον παρακαλέουν· οὖν δὲ — ὁμοίως γὰρ πάντες ἐν ἄπορίᾳ ἐγενέσθαι· τι οὖν ἂν τις ἡμῶν τινὰ προσωρώττο; εἵμοι μὲν οὖν ὅτι αὐτῶ ποιεῖτο οὔδεναι. 201 ἄλλα ἐπειδή ταῦτα οὕτως ἔχει, σκέψασθε ἂν τι δοξὰ ἐνμπορεύειν υἱῶν, ἐγὼ γὰρ φῆμι χοίρων, ὁ ἀνδρείς — οὗ—
δείς γάρ ἐκφορος λόγου — κοινὴ πάντας ἡμᾶς ἤτειν μᾶλλα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς διδάσκαλοι ὡς ἀριστοῦ, δεόμεθα γάρ, ἐπείπο καὶ τοῖς μειρακίοις, μήτε χρημάτων φευγομένους μήτε ἄλλου μηδενός· εὖν δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχειν, ὡς νῦν ἔχομεν, οὐ ἐνμπιοιεύων. εἰ δὲ τις ἡμῶν καταγελάσεται, ὅτι τηλικοίδε ὅντες εἰς διδασκάλους ἄξιον εἰπόνον φοιτῶν, δῶν Ὀμηρον δοκεῖ μοι χρὴν προβάλλεσθαι, ὡς ἐφ' οὐκ ἀγαθὴν εἶναι αἰδών κεχρημένον ἀνδρὶ παρεῖναι. καὶ ἡμεῖς οὖν ἐπάσαντες χαίρειν εἰ τῆς τι ἔρει, κοινὴ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν μειρακίων ἐπιμέλειαι ποιησόμεθα.

Ἀθ. Ἐμοι μὲν ἀρέσκει, ὁ Σόκρατες, ὁ λέγεις· καὶ ἐστέλλω, ὅσπερ γεραίτατος εἰμι, τοσοῦτοι προθυμότατα μανθάνειν μετὰ τῶν νεανίσκων. ἀλλὰ μοι οὖντοι ποιησόν: αὐρίου ἔως ἐν ἀφίκον οἰκαδε, καὶ μή ἄλλας ποιήσῃς, οὐ μὴν βουλεύσωμεθα περὶ αὐτῶν τούτων· τὸ δὲ νῦν εἶναι τὴν συνοεσίαν διαλύσωμεν.

ΣΩ. Ἀλλὰ ποιήσω, ὁ Αυσίμαχε, ταῦτα, καὶ ἥξω παρὰ σὲ αὐρίου, ἐὰν θεὸς ἔθελῃ.
ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΙΠΟΘΑΛΗΣ, ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ,
ΜΕΝΕΚΕΝΟΣ, ΛΥΣΙΣ.

203 1. 'Επορευόμην μὲν ἐξ 'Ακαδημείας εὐθὺ τοῦ Λυκείου τὴν ξηλὴν τεῖχους ὑπ' αὐτοῦ τὸ τεῖχος ἐπειδὴ δὲ ἐπορεύομην κατὰ τὴν πυλήδα ἦ Πάνοπος κορή, εὐταυθα συνεπτυχόν Ἰπποθάλη τε τῷ Ιερονύμῳ καὶ Κτησίππῳ τῷ Παιανεῖ καὶ ἄλλους μετὰ τοὺς νεανίσκους ἄθροίοις συνεστάτως, καὶ μὲ προσιόντα τῷ Ἰπποθάλης ἢδον Ὁ Σώκρατεσ, ἔρη, Β ποτὶ δὴ πορεύει καὶ πόθεν; 'Εξ 'Ακαδημείας, ὡς δ' ἐγὼ, πορεύομαι εὐθὺ τοῦ Λυκείου. Δεύρῳ δὴ, ῦ δ' ὅς, εὐθὺ ἡμῶν, οὖ παραβάλλεις; ἂξιον μέντοι. Ποι, ἔφην ἔρω, λέγεις, καὶ παρὰ τίνας τοὺς ὑμᾶς; Δεύρῳ, ἔφη, δείξας μοι ἐν τῷ καταντικῷ τοῦ τείχους περιβολών τε τίνα καὶ θύραν ἀνεφομένην. διατριβῆς δὲ, ῦ δ' ὅς, αὐτόθι ἡμεῖς 204 τε αὐτῷ καὶ ἄλλῳ πάνω πολλοὶ καὶ καλοὶ. Ἐστι δὲ δὴ τὶ τούτο, καὶ τίς ἡ διατριβῆ; Παλαιότερα, ἔφη, νεωτική ἀκοδομημένη ἡ δὲ διατριβὴ τα περὶ ἐν λόγοις, ὅν ἡδέως ἄν σοι μεταδίδοιμεν. Καλῶς δὲ, ἦν δ' ἐρω, ποιοῦντες διδάσκει δὲ τίς αὐτόθι; Σὸς ἔτατρόφος γε, ῦ δ' ὅς, καὶ ἐπαινέτης, Μίκκος. Μα Δία, ῦν δ' ἐγὼ, οὐ φαύλος γε ἄνηρ, ἄλλ' ἰκανὸς σοφίστης. Βουλεῖ σοι ἐπεσθαίνει, ἔφη, Β ἵνα καὶ ἰδῆς τοὺς ὅντας αὐτόθι; Αὐτοὶ πρώτον ἢδεις ἀκούσας ἄν, ἐπὶ τῷ καὶ εἰσείμι καὶ τίς ὁ καλὸς. "Αλλος, ἔφη, ἄλλοι ἡμῶν δοκεῖ, ἦ Σώκρατες. Σοι δὲ δὴ τίς, ῥ Ίπποθάλης; τούτῳ μοι εἰπέ. καὶ ὅς ἐφωτιζότεις ἤρωφα-
σεν. καὶ ἑρὰ εἶπον Ὡ διὰ Ἰερανύμου Ἥποθαλες, τούτῳ μὲν μηκὲτε εἰπτης, εἰτε ἐραζες τοῦ εἶτε μὴ· οἴδα γὰρ ὅτι ὅν μόνον ἐραζής, ἄλλα καὶ πάρος ἥδη εἰ ποδενόμενος τοῦ ἑρωτοῦ. εἰμὶ δ’ ἑρώ τὰ μὲν ἄλλα παρῆλθος καὶ ἄχρονος, τοῦτο δὲ μοι παρὰ ἡμεῖς δέδοται, ταχύος εὖ εἰών νῦν· καὶ ἐρωτάται τὸ καὶ ἐρωμένον. καὶ ὃς ἄκουσας πολὺ ἑτὶ μᾶλλον ἦνυμαίνει, ὡς ὑπὲρ ἂστεῖν, ᾧ ἀστεῖον γς., ὡς δ’ ὅς, ὅτι ἐρωτήματι, ὡς Ἴποθαλες, καὶ οὐκεῖς εἰπεῖν Ἐσκύλου τοῦνομα· εὖν δ’ οὗτος καὶ οὕτως γρῶν συνήθεια τρίφυ οὐ, παραταθήσεται ὑπὸ σοῦ ἀκούον θαμίδ λέγοντος. ἥμαν γούν, ὡς Ἀθαγόρας, ἐκκεκαφάκη τὰ ἀνα καὶ ἐπιπληρίκη Ἀὔσιος· ἃν μὲν δὴ καὶ ὑποτῆνε, εὐμάρεια ἤμιν δ’ ἔστι καὶ ἐξ ἑπων ἔφοβον ἔφοβον Ἀὔσιῳ οἰσθάν τοῦνομα ἀκούειν. καὶ ὃ μὲν καταλογμάδην δηηρείται, δεινὰ ὑντα, ὃ πάνυ τι δεινὰ ἔστιν· ἄλλ’ ἔπειδαν τὰ ποιήματα ἡμῶν ἐπίκεισθαι καταντλεῖν καὶ συγγράφσσε. καὶ δ’ ἔστι τούτων δεινότερον, ὅτι καὶ ἐδει εἰς τὰ παιδικὰ φώσ τουκρι- μασία, ὃν ἡμῖν δέν ἀκούοντος ἀνέχεσθαι, νῦν δὲ ἐροτά- μενος ὑπὸ σοῦ ἐρωτήματ. ’Εστι δὲ, ἢν δ’ ἑρώ, δ’ Ἀὔσιος νέος τίς, ὃς ἔσεθε· τεκμαίρομαι δὲ, ὃτι ἄκουσας τοῦνομα εἰς ἑκ ἑκνοῦν. Οὗ γὰρ πάνυ, ἡρη, τί αὐτοῦ τοῦνομα λέγον- σιν, ἄλλ’ ἔπει παραστήθεν ἐπονομάζεται διὰ τὸ σφόδρα τοῦν πατέρα γεγονόςκεθαί αὐτοῦ. ἐπεὶ εὖ οὖδ’ ὅτι πολλὸν δεῖς τὸ εἰδὸς ἁγνοῖν τοῦ παιδός· Ἰκανὸς γὰρ καὶ ἄπο μόνον τοῦτον ἐννομόςκεθαί. Λεγέσθω, ἢν δ’ ἑρώ, οὗτος ἔστι. Ἀθαγόρατος, ἡρη, τοῦ Ἀἰξανέας ὁ προσβοτατος νῦος. Εἰὲν, ἢν δ’ ἑρώ, δ’ Ἴποθαλες, ἂς γενναίον καὶ μεικτόν τοῦτον τὸν ἑρώτα πανταχ’ ἀνεύος· καὶ μοι ἑτὶ ἐπιδέιξαι δ’ καὶ τοῦτο ἐπιδεικνύον, ἵνα εἰδὸ εἰ ἐπιστάσαι. 205 ἢ χρῆ ἔραστήν περὶ παιδικῶν πρὸς αὐτῶν ἡ πρὸς ἄλλοις λέγειν. Τοῦτον δὲ τι, ἡρη, σταθμά, ὡς Ἀθαγόρας, ἀν ὅδε λέγει; Πάτερον, ἢν δ’ ἑρώ, καὶ τὸ ἑρών ἔκαμος εἰ σοῦ.
λέει οδὲ: Οὐκ ἔγραψε, ἤρη, ἀλλὰ μὴ ποιεῖν εἰς τὰ παιδικὰ μηδὲ συγγράφειν. Οὐχ ὑγιαίνει, ἤρη ὁ Κτήσιππος, ἀλλὰ ληστῇ τε καὶ μαίνεται.

II. Καὶ ἦγο εἶπον Ὁ Ἰππόθαλες, οὗ τι τῶν μέτρων

β δέομαι ἀκούσαι οὐδὲ μέλος εἰ τε πεποίηκας εἰς τὸν νεωτὲρον, ἀλλὰ τῆς διανοίας, ἕνα εἶδο τῶν τροπῶν προφέρει πρὸς τὰ παιδικὰ. "Οδε δὴ ποιεῖ, ἤρη, ἤρη: ἄκρι

βίος γὰρ ἐπίσταται καὶ μένυται, εἶπερ, ὅσον λέγει, ὅσον ἐμοῦ ἀεὶ ἀκούων διατεθοῦσαν. Νὴ τοὺς θεοὺς, ἤρη ὁ Κτήσιππος, πάντως γε, καὶ γὰρ ἔστι καταγελαστὰ, ὁ Σάκχαρτες. τὸ γὰρ ἐμαρτήθη ὄντα καὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων τῶν τούτων προσέχοντα τὰ παιδί ἱδιον μὲν μηδὲν ἐχειν λέγει, ὅτι πολὺς δὴν ἄδει περὶ Αρμοκράτους καὶ Λύσιδος τοῦ πάππου τῶν παιδῶν καὶ πάντων περὶ τῶν προφητέων πλούτους τε καὶ Ἰπποτροφίας καὶ νίκας Πυθοῦ καὶ Ἰσθμίας καὶ Νεμέα τεθρύππους τε καὶ κέλησι, ταῦτα ποιεῖ τε καὶ λέγει, πρὸς δὲ τούτοις ἐπὶ τούτων κρυπτικῶν, τὸν γάρ τοῦ Ἰπποθάλεας ξενισμὸν πρώην ἡμῖν ἐν ποιήματι τῆς θυμίας, ὅσι δὲ τῆς τοῦ Ἰπποθάλεας ξυγρενείαν ἐν πρόονω,

δ' αὐτῶν ὑποδέχεστο τοῦ Ἰπποθάλεας, περιοικός αὐτῶς εἰς Διονυσίου τε καὶ τῆς τοῦ Δήμου ἄφηγητον θυγατρὸς, ἔπειτ' ῥαπαί αἱ ζώνες, καὶ ἄλλα πολλά τοιαῦτα, ὁ Σάκχαρτες ταῦτ' ἔστιν ὁ οὗτος λέγων τε καὶ ἄδικον ἀναγκαζεῖ καὶ ἡμᾶς ἀφοβᾶςα, καὶ ἦγο αἰχμαλώτας εἴπον Ὁ καταγελαστὸς Ἰππόθαλες, πρῶς νεωικητεῖν ποιεῖς τε καὶ ἄδεις εἰς σαυτὸν ἐρωτῶν; Ἀλλ' οὐκ εἰς ἐμαυτὸν ἤρη, ὁ Σάκχαρτες οὔτε ποιώ οὔτε ἄδοι. Οὐκ οῖει γε, ἤρη δ' ἦγο. Τὸ δὲ παρ' ἐμεὶς ἤρη;
χεῖς ἔλαυν δὲ σε διαφύγῃ, ὅσον ἂν μείζων σοι εἶρημένα ἢ ἐγκόμια περὶ τῶν παιδικῶν, τοσοῦτον μείζοναν δόξεις καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἐστερημένους καταγέλαστος εἶναι. ὡστε τοῦ ὑπὸ τὰ ἐρωτήματα, ὁ φίλε, σοφός, οὐκ ἐπαινεῖ τὸν ἐρωμένον πρὸς ἀν ἐληθικός τὸ μέλλον ὅπῃ ἀποβῆσαι. καὶ ἢμα αἱ καλοὶ, ἐπειδὰν τις αὐτοῦς ἐπαινῇ καὶ αὐξήσῃ, φρονήματος ἐμπίπτονται καὶ μεγαλαυχίας ἢ οὐκ οἶει; Ἕρωις, ἐφη. Οὐκοῦν ὡσον ἂν μεγαλαυχότεροι ὤσκεῖ, δυσ- αλωτότεροι γίγνονται; Εἰκὸς γάρ. Ποιὸς τις οὖν ἂν σοι δοκοῦ ἄθρετος εἶναι, εἰ ἁνασομένοι θηρεύον καὶ δυσαλω- τοτέρον τὴν ἄγραν ποιοῦ; Ἀθηνών ὦτι φαύλος. Καὶ μὲν ἐκ λόγους τε καὶ ὡδέας µὴ κηλεύει ἄλλο εὐφροσύνῃς πολλῆς ἀμοινίας ἢ γὰρ; ἄκρει γὰρ µοι. Ἐκκόπη δὴ, ὁ Ἡπίπτωτα- λες, ὅπως µὴ πᾶσιν τούτοις ἐνοχον σαυτον ποιησῆς διὰ τὴν ποιησίαν καστος νῦν ἢ ἐγὼ ἄνδρας ποιησει βλαπτοντα ἐκα- τὼν οὐκ ἂν σε ἐσθελεῖν ὑμολογήσαι ὡς ἁγαθός ποτ' ἐστὶ ποιητής, βλαβερὸς ὁ ἐκατὼ. Ὑπὲρ δὲ τῶν Αἰα, ἐφη: πολλῆς γὰρ ἂν ἀλογία εἴη ἄλλα διὰ ταῦτα δὴ σοι, ὁ Σώ- κρατες, ἀνακοινώσαι, καὶ εἰ τι ἄλλο ἔχεις, συμβούλευε, εἰ τινὰ ἂν τις λόγον διαλεγόμενον ἢ τὶ πράττων προσφιλῆς παιδικοὶς γένοιτο.

III. Οὐ δὲ λέγων, ἢν δ' ἐγὼ, εἰπεῖν ἄλλα εἰ µοι ἑθε- λήσσως αὐτὸν ποιῆσαι εἰς λόγους ἐλθείν, ίσως ἂν δυνα- µὴν σοι ἐπιδεῖξαι, ὁ χρὴ αὐτῷ διαλέγεσθαι ἀντὶ τοῦτων ὄντων λέγειν τε καὶ ἔδειν ὁμιλεῖν. 'Ἄλλα' οὖν, ἐφῆς χαλέτον, ἀν γὰρ εἰσέλθης μετὰ Κτησίππου τοῦτο καὶ καθεξόμενος διαλέγησθαι, οἴμαι µὲν καὶ αὐτός σοὶ πρόσειον φιλήκον γὰρ, ὁ Σώκρατες, διαφερόμενος ἐστὶ, καὶ ἢμα, ὁ ὅς Ἱμηλία ἀρουρίσκει, ἀναμεμιγμένοι ἐν τούτῳ εἰσὶν οὐ τῆς νεονικίας καὶ αἱ παιδείς. πρόσειον οὖν σοι· εἰ δὲ µῆς, Κτησίππῳ συνήθης ἐστὶ διὰ τοῦ τούτον ἀνεφιδον Μενε- ξενον. Μενεξενὸς µὲν γὰρ δὴ πάντων μάλιστα ἐταίρος
δόν τυχόνει, καλεσάτω οὖν οὕτως αὐτόν, ἐὰν ἄρα μὴν προσῆ χαῖτες. Ἡ γὰρ ἡ γοῦν, χρῆ ποιεῖν, καὶ ἡμαίνει, προσθέτω γενέσθαι γενεσθαι. Εἰ λογίζω τὸν Κτησίππον προσήγειν εἰς τὴν παλαιάτην, οἷος δὲ ἄλλοι σύνεργοι ήμῶν ἦσαν, εἰσελθόντες δὲ κατελάβομεν αὐτόθι τεσσαράκτες τούτος παιδίας καὶ τὰ περὶ τὰ γεοτεова σχέδια τῷ ἤδη πεποιημένῳ, ἀστραγαλίζοντας τε δὴ καὶ λεκομιμήνων ἐπιφάνειας. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ ἐν τῇ ἀυλῇ ἐπιφάνειῃ ἔξω, οἱ δὲ τίνες τοῦ ἀποδοτησίου ἐν γηνοῦν θητείαν ἀστραγάλοις παμπύλλοις, εἰς φορμίσκων τινῷ προσφέρομεν τούτους δὲ περισσότεραν ἄλλοι δεισοῦντες. ἢν ό δὲ καὶ ὁ Ἁρτιός ἦν, καὶ εἰσήγει τὸν τοὺς παιδίς την. 207 καὶ νεανίσκοις ἐστεραφοῦσαν καὶ τὴν ὅψιν διαφέροντο, οὐτὸ τὸ καλὸς εἶναι μόνον ἀξίως ἀκοῦσαι, ἀλλ’ ὅτε καλὸς τε καρδιάς καὶ ἡμεῖς εἰς τὸ καταντικόν ἀποφορήσαντες ἐκαθέσθη — ἡ γὰρ αὐτοθε ἤνοιχ — καὶ τὰ ἀλλήλους διελεγόμεθα. περιστροφόμενοι οὖν ὁ Ἁρτιός ἦσαν ἐπεσκοπεῖτο ἡμᾶς, καὶ δήλος ἢν ἐπίθυμων προσέλθειν, τέως μὲν οὖν ἕπορει τε καὶ ὅκυρει μόνος προσέρχει· ἐπειτα ὁ

Β Μενέξενος ἐκ τῆς κυλῆς μεταξύ παιδών εἰσέρχεται, καὶ ὁδὸς εἴδεν ἐμὲ τε καὶ τὸν Κτησίππον, ἦν παρακαθίζεσόμενος: ἓν οὖν αὐτὸν ὁ Ἁρτιός ἔστειλε καὶ ὑμπερακαθίζετο μετὰ τὸν Μενέξενον. προσήλθον ὁ θυμὸς καὶ οἱ ἀλλοι, καὶ δὴ καὶ ὁ Ἰπποθάλης, ἐπειδὴ πλείον ἐστέρος ἐφιστημένος, τούτους ἐθηλησάμενος προσέτητι ἡ μῆ ἢτο κατοφεσθαί τὸν Ἁρτιόν, δεδώμις μή αὐτὸ ἀπεκδίνοιτο καὶ οὕτω προς ἐστὸς ἥχοτα. καὶ ἔγερε πρὸς τὸν Μενέξενον ἀποβλέψας, ὡς καὶ Άμφιμούντος, ἢν ο’ ἐγὼ, πότερος υἱῶν προς c οἴβυτερος; Ἄμφισβητοῦμεν, ἥρη. Οὐκοῦν καὶ ὁ πότερος γενεαύτερος, ἔφεσθε αὐτόν, ἢν ο’ ἐγὼ. Πάννα γε, ἥρη. Καὶ μὴν ὁ πότερος γε καλλίως, ὁσαύτως. Ἐγελασάτην οὖν ἄμφος. Οὐ μὴν ὁ πότερος γε, ἥρη, πλούσιώτερος υἱῶν, οὐκ ἔρημαίς φίλα γάρ ἐστον. ἡ γὰρ; Πάννα γ’, ἢφατην.
ΑΥΣΙΣ.

Οὐκοῦν κοινὰ τὰ γε φιλῶν λέγεται, ὡστε τοῦτο γε οὐδὲν διοίσετον, εἴπερ ἀληθῆ περὶ τῆς φιλίας λέγετον. Συνεφάτην.

IV. Ἐπεξεργάσθη δὴ μετὰ τούτου ἐρωτάταν, ὅποτέρος δι- θεωρῶς καὶ συφαίτερος αὐτῶν εἰς, μεταξὺ όν τις προς- ελθὼν ἀνέστησε τοῦ Μενέξενου, φάσκων καλεῖν τὸν πα- δοτρίβην· ἐδόξαε γὰρ μοι ἑροποιόν τυχάνειν, ἐκεῖνος μὲν οὖν ἄκητο· ἔγω δὲ τῶν Αὐσίων ἡρόμην, Ἡ ποι, ἢν ὁ' ἐμῷ, ὁ Δίσι, σφόδρα ρίζει σὲ ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ; Πάντως, ἢ ὁ' ὅς. Οὐκοῦν βούλοιτο ἄν σε ὁς εὐδαιμο- νεύσεται εἰναι; Πῶς γὰρ οὖ; Δοξεί δὲ σοι εὐδαιμονὶ ἔ- ειναι ἄνθρωπος δουλεύων τε καὶ ὃ μηδὲν ἔζει ποιεῖν ὅν ἐπιθυμοῖ; Μᾶ Δί' οὖν ἔρωι, ἐφη. Οὐκοῦν εἰ σε φιλεῖ ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ εὐδαιμονὶ σε ἐπιθυμοῦσι γενε- σθαι, τοῦτο παντὶ πρόπορ δήλου ὅτι προσθυμοῦνται ὅπως ἐν εὐδαιμονίᾳ. Πῶς γὰρ οὖχ; ἐφη. Ἐδώσω ἄρα σε ὁ βούλει ποιεῖν, καὶ οὐδὲν ἐπιπλῆττοσιν οὐδὲ διακολύσοι- ποιεῖν ὅν ἔν ἐπιθυμίᾳ; Ναὶ μὰ Δί' ἐμὲ γε, ὁ Δοξαραίτης, καὶ μάλα γε πολλὰ καλέσωσιν. Πῶς λέγεις; ἢν δ' ἐγὼ. βουλόμενοι σε μακάριον εἰναι διακολύσαι τοῦτο ποιεῖν 208 ὅ ἐν βούλῃ; οὖδὲ δὲ μοι λέγε. ἢν ἐπιθυμήσῃς ἐπὶ τινὸς τῶν τοῦ πατρός ἀρματῶν χείως σαί λαβὼν τῆς ἴμιας, ὅταν ἁμιλλάταί, οὖν ἐν ἔζειν σε ἀλλὰ διακολύσεις; Μᾶ Δί' οὖν μέντοι ἂν, ἐφη, ἔδει. Ἀλλὰ τίνα μὴν; Ἐστι τις ἡμι- χρὸς παρὰ τοῦ πατρὸς μισθὸν φέροι. Πῶς λέγεις; με- σόποτο μᾶλλον ἐπιτρέποντι η ὁ σοι ποιεῖν ὃ τι ἄν βούληται περὶ τοὺς ἐποίης, καὶ προσέτει αὐτοῦ τοῦτον ἀφρόφημον τελοῦσιν; Ἀλλὰ τί μὴν; ἐφη. Ἀλλὰ τοῦ ὅρικοῦ ἔνυγμος, η ὁ ὁμιλεῖ, ἐπιτρέποντι σοι ἀρχεῖα, καὶ εἰ βούλει λαβὼν τὴν μάστιγα τοῦτον, ἔδει ἄν. Ποθεν, ἢ δ' ὅς, ἔδει; Τί δὲ; ἢν δ' ἔρωι· οὐδὲν ἔζειν ἐξετάζων αὐτοῦ τοῦτον τοῦτον; Καὶ μάλα, ἐφη, τοῦ ὑποκόμπῳ. Δουλήρ ὅτι ἢ ἐλευθέρος; Δουλήρ.
Ἔφη. Καὶ δούλου, ὡς ἐοικεν, ἤρονται περὶ πλειονος ἦ σὲ τὸν νῦν, καὶ ἐπιτρέποντοι τὰ ἐαυτῶν μᾶλλον ἦ σοι. 

καὶ ἐώς ποιεῖν ὁ τι βουλεταῖ, σὲ δὲ διακολυόνσαι; καὶ μοι ἔτι τὸ ἐπὶ ἐπὶ, σὲ αὐτῶν ἐλαῖον ἄρχειν σεαυτοῦ, ἦ σὲ παῖ τοῦ ἐπιτρέποντος σοι; Πόσ γὰρ, ἐφῆ, ἐπιτρέποντις.

Ἀλλὰ ἄρχει τις σοι; Ὅδε, παῖδαρχος, ἐφῆ. Μῶν δοῦλος ὁμών; Ἀλλὰ τὶ μή; ἥμετερός ἐστί, ἐφῆ. Ἡ δεινὸν, ἥπ όρα, ἐλεύθερον ὄντα ὑπὸ δοῦλον ἄρχεσθαι. τί δὲ ποιῶν ἃ ὁ παῖδαρχός σοι ἄρχει; Ἡ αὐτὸν ὄδη, ἐφῆ, ὡς διδασκάλου. Μῶν μή καὶ οὕτω σοι ἄρχοντιν,

δὲ ὁ διδάσκαλου: Πάντως ὄδη. Παμπόλλους ἄρα σοι δεσπότας καὶ ἄρχοντας ἐκὼν ὁ παῖ δίκη τησεθηνίων. ἀλλ' ἄρα ἐπειδὴ ὁ ὁμόθεσ πάρα τὴν μητέρα, ἐκείνη σε ἐλπίζειν ὁ ποιεῖν ὁ τι ἐν βουλή, ἐν' αὐτῇ μακάριος ἦς, ἦ περὶ τὰ ἐρωτήματα ἦ περὶ τὸν ἵππον, ἦν τὸν ὕψιντος; ὅτε τὶ γαρ ποιεῖ διακολυόντις, σὲ ἦ τῆς αὐτής ἦ τῆς κατάδος ἦ ἀλλοι τῶν τῶν περὶ ταλαιπωρίαν ἢ ἄρχουν ἢ ἄρχουσιν; καὶ ὁ γελᾶσας, Μάλλα, ἐφῆ, ὁ Σῶκρατες, ὁμοῦ μόνον ἃ διακολύνει, ἀλλὰ καὶ ἐς τυποτιμῆν ἐν εἰ ὀπτομῆν. Ἡρώκλεις, ἤν ὁ ἐγὼ, μῶν μή τι ἡδύκχας τῷ παῖ τῷ ἤ τῇ μητέρᾳ; Ἔν τὸν ὅ τι 

ἔρωτε, ἐφῆ.

V. Ἀλλ' ἀντι τύνος μὴν οὕτω σε δεινῶς διακολύνουσιν εὐθαυσάμως εἶναι καὶ ποιεῖν ὁ τι ἐν βουλῇ, καὶ δὲ ἡμερήσιος ὅλης τρέφοντι σε ἐκεῖ τῷ δουλευόντα καὶ ἐν λόγῳ ὁλίγον δὲν ἐπιθυμείς οὔθεν ποιούντα; ἄστε σοι, ὅτι ἐοικεν, οὔτε τῶν χορμάτων τοιούτων οὐκ οὐκ ὄρεσι, ἀλλὰ πάντες αὐτῶν μᾶλλον ἄρχοντιν ἢ σὺ, οὔτε τοῦ σώματος οὕτω γενναίον οὕτως, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄλλος ποιμαίνει καὶ θεραπεύει σὺ ὅ ἄρχεις οὔθεν ὁμοιός, ὁ Ἄρσης, οὔθε ποιεῖς οὔθεν ὃν ἐπιθυμεῖς. Οὔ γὰρ ποί, ἐφῆ, ἡμερῶν ἐχὼ, ὃς Σώκρατες. Μή οὑ τοῦτο σε, ὁ παῖ Ἀμυκράττους, κολυτεῖ ἐπει τῷ γε τοσοῦ, ὃς ἐγὼμαι, καὶ ὁ παῖ τῷ καὶ ἡ μητέρα
σοι ἐπιτρέπουσι καὶ οὐκ ἀναμένονσιν ἔως ἃν ἥλικιαν ἔχῃς. ὅταν γὰρ βουλῆται αὐτῶς τινὰ ἀναγνωσθῆναι ἡ γραφή, σὲ, ὡς ἐγὼμαι, πρῶτον τὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐπὶ τοῦτο θατοῦσιν. ἡ γὰρ; Πάνω γ', ἐφη. Οὔκοιν ἐξεστὶ σοι ἐνταῦθα τοῖς ἐνῇ βουλῆ πρῶτον τῶν γραμμάτων γράφειν καὶ ὅτι ἐν δειτερον καὶ ἀναγνωσθήσεις ἡ σάης ἐξεστὶ, καὶ ἐπειδὴν, ὡς ἐγὼμαι, τὴν λύσιν λάβης, οὐ διακαλοῦσι σε, οὐθ' ὁ πατήρ οὖθ' ἡ μήτηρ ἐπιτείνα τε καὶ ἀνεύγει μὴν ἢν βουλῆ τῶν χορδῶν, καὶ ψήλαι καὶ προόειν τῷ πλήρει, ἡ διακαλοῦσιν; Οὐ δήτα. Τί ποτ' ἢν οὖν εἰς; ὁ Ἀνάγ. τὸ αὐτιον ὅτι ἐνταῦθα μὲν οὐ διακαλοῦσιν, ἐν οἷς δὲ οὐκ ἀρτι ἐλέγομεν καλοῦσιν; Ὅτι, οἴμαι, ἐφη, ταῦτα μὲν ἐπίστησαμε, εκείνα δ' οὖ. Εἰεν, ἢν δ' ἐγώ, ὦ ἀριστε; οὐκ ἀρα τὴν ἥλικιαν σου περιμένει ὁ πατήρ ἐπιτρέπειν πάντα, ἀλλ' ἢ ἂν ἡμέρα ἡρήσηται σε βέλτιον αὐτοῦ φρονεῖν, ταῦτα ἐπιτρέπει σοι καὶ αὐτόν καὶ τὰ αὐτῶν. Οἴμαι ἐγώμε, ἐφη. Εἰεν, ἢν δ' ἐγώ τ' δε; τῷ γείτονι ἀρ' οὖ ς ὁ αὐτός ὅρος ἀστερ τῷ πατρὶ περὶ σου; πότερον οἴμαι αὐτῶν ἐπιτρέπειν σοι τὴν αὐτοῦ οἰκονομία ἐκατον, ἐρήσηται σε, ἢ αὐτῶν ἐπιστατήσεις; Ἐμοὶ ἐπιτρέπειν οἴμαι. Τί δ' ; Ἀνάγ. ναυλοῦς οἴμαι σοι οὖν ἐπιτρέπειν τὰ αὐτῶν, ὅταν αἰσθᾶται σοι ἢν ὁμοί ὁμοιας; Ἐγὼν. Πρὸς Διόγ. ἢν δ' ἐγώ, τί ἢρα ο μέγας βασιλεὺς; πότερον τῷ πρεσβυτέρῳ νῦε, οὐ ἡ τῆς Ἀσίας ἀρχὴ γίνεται, καλλιν ἢν ἐπιτρέπειν ἐφωμένου φρεάτων ὅτι ἢν βουληταί ἐμβαλεῖν εἰς τὸν ξωμό, ἡ ἡμίν, εἰ ἔφησθης περ' ἐκείνον ἐνδειξάμεθα Ε αὐτῶν, ὅτι ἡμεῖς κάλλιον φρονούμεν ἡ τὸ νῦις αὐτοῦ περὶ ὄνομα σκευασίας; Ἡμίν δὴ λογίζοντο, εἴπ. Καὶ τὸν μὲν γε οὖν ἢν εἰμὶ ἐφωμένοι ἐμβαλεῖν ἡμᾶς δὲ, κἂν εἰ βουληταίς δραζόμενοι, τῶν ἀλών ἐφη ἢν ἐμβαλεῖν. Πώς χάρι οὖ; Τί δ' εἰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸ νῦις αὐτοῦ ἀσθενοῖ,
Ἀρα ἐφή ἂν αὐτὸν ἀπεσθαί τῶν ἑαυτοῦ ὄφθαλμον, μὴ 210 ἱατρὸν ἥγουμενος, ἥ καλύτερον ἂν; Καλύτερον ἂν. Ἡμᾶς δὲ γε εἰ ὑπολαμβάνοι ιατρικοῦς εἶναι, καὶ εἰ θεουλοίμεθα δι' ανοίγοντες τοὺς ὄφθαλμους ἐμπάσατι τῆς τέφρας, οἷμαι, οὐκ ἂν καλύσαςειν, ἥγουμενος ὥρθως φρονεῖν. Ἀληθῆ λέγεις. ἂγ' οὖν καὶ τάλλα πάντα ἡμῖν ἐπιτρέποι ἂν μᾶλ- λον ἡ ἑαυτῷ καὶ τῷ ὑπεί, περὶ ὅσον ἂν δόξωμεν αὐτῷ σο- φώτεροι ἐκεῖνοι εἶναι; Ἀνάρκη, ἔφη, ὁ Σωκράτης.

VI. Οὕτως ἀρα ἔχει, ἃν δ' ἐγώ, ὁ φίλε Λύσις, εἰς ἡ μὲν ταῦτα, ὃ ἂν φρονίμοις γενώμεθα, ἀπαντᾷ ἡμῖν ἐπι- τρέψωσιν. Ἐλπιῆς τε καὶ βαρβαροι καὶ ἄνδρες καὶ γυ- ναῖκες, ποίησομεν τε ἐν τούτοις ὃ τι ἂν βουλώμεθα, καὶ οὐδὲς ἡμᾶς ἐκών εἶναι ἐμποδιεῖ, ἀλλ' αὐτοὶ τε ἐλεύθεροι ἔσομέθα ἐν αὐτοῖς καὶ ἅλλοι ἄρχοντες, ἡμέτερα τα ταῦτα ἐστι— ὑπηρέμεθα γὰρ ἀπ' αὐτῶν· εἰς ὃ δ' ἂν νοῦν μὴ κηριάμεθα, οὔτε τις ἡμῖν ἐπιτρέψει περὶ αὐτὰ ποιεῖν τα ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ' ἐμποδιοῦσι πάντες καθ' ὃ τι ἂν ὑπ- κούντα, οὐ μόνον οἱ ἅλλοτροι, ἄλλα καὶ ὁ πάτηρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ εἰ τι τούτων ὀλικεότερον ἐστιν, αὐτοὶ τε ἐν αὐτοῖς ἔσομέθα ἅλλοι ὑπείκουν, καὶ ήμῖν ἐστι αὐτότις ὑπεύθυνος ἐν τούτοις· ἐν οἷς ἂν οὕμεν ἀνωφελεῖς; Οὐ δήτα, ἔφη. Νοῦν ἂρα οὐδὲ σε ὁ πάτηρ οὐδὲ ἅλλος ἅλλου οὐδένα φιλεῖ, καθ' ὅσον ἂν ἡ ἄχριστος. Οὐκ ἔσοικεν, ἔφη. Ἐὰν μὲν ἂρα σοφὸς γένη, ὁ παῖς, πάντες σοι φίλοι καὶ πάντες σοι αὐ- D keiioi ἐσονται— χρῆσιμος γάρ καὶ ἀγαθὸς ἐσει· εἰ δ' ἂμ, σοι οὐτε ἅλλος οὐδές οὕτε ὁ πατὴρ φίλος ἐσται οὕτε ἡ μή- τηρ οὕτε οἱ οἰκεῖοι. οἴον τε οὖν ἐπὶ τούτοις, ὁ Λύσις, μέρα φρονεῖν, ἐν οἷς τις μήτις φρονεῖ; Καὶ πῶς ἂν; ἔφη. Εἰ δ' ἂρα σο διδασκάλου δέει, οὔτω φρονεῖς. Ἀληθῆ. Οὐδ'
άρα μεγαλόφρον εἲ, εἴπερ ἄφρον ἐτὶ. Μα Ἁλα, ἔφη, ὁ Ἔσκρατες, οὐ μοι δοκεῖ.

VII. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας αὐτοῦ ἀπέβλεψα πρὸς τὸν Ἐπιστήμην, καὶ ὅλου ἔξημαρτον· ἐπήλθε γὰρ μοι εἰπεῖν ὅτι Οὔτω χρῆ, ὁ Ἐπιστήμης, τοῖς παιδικοῖς διαλέγεσθαι, ταπεινοῦσα καὶ συστέλλοντα, ἀλλὰ μὴ ὅσπερ σὺ χαν- νοῦντα καὶ διασφάλτοντα. κατιδών σὺν αὐτοῦ ἀγωγῶν- τα καὶ τεθυρυθμεύουν ὑπὸ τῶν μερομένων, ἀνεμισθήσθην ὅτι καὶ προσέξων λανθάνειν τὸν Αὐσίν ἐβούλετο· ἀνέ- λαβον οὖν ἐμαυτὸν καὶ ἐπέσχον τοῦ λόγου. καὶ ἐν τούτῳ 211 ὁ Μενέξενος πάλιν ἤρξε, καὶ ἐκαθέτευσε παρὰ τὸν Αὐσίν, ὅθεν καὶ ἐξανέστη. οὐν Αὐσίς μάλα παιδικὸς καὶ φιλι- κῶς, λάθος τοῦ Μενέξενον, ομικρὸν πρὸς με λέγων ἐφη ὧν Ἔσκρατες, ἀπερ καὶ ἐμὸν λέγεις, εἰπὲ καὶ Μενέξενο- καὶ ἐγὼ εἶπον, Ταῦτα μὲν σὺ αὐτὸ ἐρεῖς. ὁ Αὐσίς πάν- τως μαρ τρός προσέχει τὸν νουν. Πάνυ μὲν σὺν ἐρήμης. Περὶ ὁ- τίνιν, ἢν δ' ἐγὼ, ἀπομημονευθῶν αὐτὸ ὁ τι μάλιστα, ἵνα τούτω σαφῶς πάντα εἴπης· ἐὰν δὲ τι αὐτῶν ἐπιλάθη, τ' αὐθίνες μὲ ἀνεφέσθαι ὅταν ἐντύχῃς πρῶτον. Ἀλλὰ ποιήσω, ἔφη, ταῦτα, ὁ Ἔσκρατες, πάνυ σφόδρα, εὖ ἱσθι. ἀλλὰ τι ἄλλο αὐτῶν λέγε, ἵνα καὶ ἐγὼ ἀκούσω, ἐμοὶ ἀν οὐκαδὲ ὅρα ἦν ἀπενέναι. Ἀλλὰ χρῆ ποιεῖν ταῦτα, ἢν δ' ἐγὼ, ἐπειδὴ γε καὶ σύ κελεύεις. ἀλλὰ ὅρα ὅπως ἐπικουρηθῆς μοι, εἴπων μὲ ἐλέγχειν ἐπικουρηθῆν ὁ Μενέξενος· ἦν οὖν οὕστα ὅτι ἐρωτη- κὸς ἦστιν; Ναὶ μὲ Ἁλα, ἔφη, σφόδρα γε· διὰ ταῦτα τοι καὶ βουλόμαι σε αὐτῷ διαλέγεσθαι. Ἡνα, ἦν δ' ἐγὼ, κα- ταγέλαστος γένομαι; Ὁμ μὲ Ἁλα, ἔφη, ἀλλ' ἦν αὐτόν κολάσης. Πότεν; ἦν δ' ἐγὼ· οὐ δαχνῶν· δεινὸς γὰρ ὁ ἄν- θρωπος, Κτησίππου μαθητής. πάρεστι δέ τοι αὐτὸς— ὅνις ὄργα; — Κτήσιππος. Μηδενὸς σοι, ἔφη, μελέτω, ὁ Ἔσκρατες, ἀλλ' ἦν διαλέγων αὐτῷ. Διαλεκτέον, ἦν δ' ἐγὼ.
VIII. Ταύτα οὖν ἡμῶν λεγόντων πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, Τι ὑμεῖς, ἔφη ὁ Κτήσιππος, αὐτῷ μόνῳ ἐστιάσθησον, δὴ ημῖν δὲ οὐ μεταδίδοσθο τάν λόγον; Ἀλλὰ μὴν, ἦν δ' ἐγώ, μεταδότεον. δὲ δὲ γὰρ τι ἄν λέγω οὐ μανθάνει, ἄλλα ζησιν οἴεσθαι Μενέξειον εἰδέναι, καὶ κελεύει τοῦτον ἐρωτάν. Τι οὖν, ἦ δ' ὅς, οὐκ ἔραταις; Ἀλλ' ἐρήσομαι, ἦν δ' ἐγώ. καὶ μοι εἶπέ, ὁ Μενέξειος, ὁ ἄν σε ἔρωμαι. τυρχάνω γὰρ ἐκ παιδὸς ἐπισθημών κτήματος τοῦ, ὀσπερ ἄλλος ἄν δέ ξύλοι. ὁ μὲν γὰρ τις ῥήπους ἐπισθημεῖ κτάσθαι, ὁ δὲ κύναις.

Ε ὁ δὲ χρυσίος, ὁ δὲ τιμᾶς· ἐγὼ δὲ πρὸς μὲν ταύτα πρᾶξις ἔχω, πρὸς δὲ την τῶν φίλων κτήσιν πάνν' ἐρατικός, καὶ βουλομένην ἢν μοι φίλων ἁγαθῶν γενέσθαι μάλλον ἡ τῶν ἀριστον ἐν ἀνθρώποις ὥρτους ἡ ἀλεκτρονικά, καὶ ναὶ μᾶ, Δία ἐρωτεῖ μάλλον ἡ ῥήπου τε καὶ κύνα· οὕμα δέ, ἢ τὸν κύνα, μάλλον ἡ το Δαρείον χρυσίον κτήσεσθαι δεξιόμενον πολὺ πρότερον ἐπείρου, μάλλον ἡ αὐτὸν Δαρείου· οὕτως ἐγὼ φιλέταιρός τίς εἰμι. οὕμας οὖν φραίν, σε τε καὶ Λυσίαν, επιτελήμεναι καὶ εὐθαμονικό, ωτὶ οὕτω νέον οὐνες ὁδόν τ' ἐστοι τοῦτο τὸ κτήμα ταχὺ καὶ ἄθλως κτάσθαι, καὶ συ τοῦτον οὕτω πέμπου εἰμὶ τοῦ κτήματος, ὡστε οὐδ' ὀντινκ τρόπον φίλουν ἐργάτες ἐτερὸς ἐτέρους ὀνὴ, ἀλλ' ταύτα δὴ αὐτά σε βούλωμαι ερέσθαι ἐκεὶ ἐμπείρουν.

IX. Καὶ μοι εἶπέ· ἐπειδὰν τίς τινα φιλῆ, πότερος ἐπιτέρου φίλος γίγνεται, ὁ φίλῳν τοῦ φιλομένου ἡ ὁ φιλοτήμενος τοῦ φιλούντος· ἡ οὐδὲν διαφέρει; Οὐδὲν, ἔφη, ἐμοῖγε δοκεῖ διαφέρειν. Πῶς λέγεις; ἦν δ' ἐγώ· ἄμφοτεροι άρα ἀλλήλων φίλοι γίγνονται, ἐὰν μόνοι οὗ ἐτερος τοῦ ἐτερον φιλῆ; Ἐμοῖγε, ἔφη, δοκεῖ. Τι δαί; οὐκ ἐστι φιλούντα μή ἐπιφιλείσθαι ὑπὸ τοῦτον ἄν ἄν φιλῆ; Ἐστὶν. Τι δέ; ἄρα ἐστὶ καὶ μισεῖσθαι φιλούντα; οὕτων ποι ἐνιότε δοκούσι καὶ οἱ ἔφαστα τά σχέσειν πρὸς τὰ παιδικὰ· φιλοῦν—
ας γὰρ ὡς οἴνον τε μάλιστα οὐ μὲν οὖνται οὐκ ἀντιφιλεῖ- οὶ σθαί, οἱ δὲ καὶ μισεῖσθαι. ἦ στι οὐκ ἀληθὲς δοκεῖ σοι τούτο; Σφόδρα γε, ἔφη, ἀληθὲς. Οὐκοῦν έν τῷ τοιοῦτῳ, ἦν δ’ ἐγὼ, ὁ μὲν φιλεῖ, ὁ δὲ φιλεῖται; Ναι. Ὁ πότερος οὐν αυ- τῶν ποτέρου φίλοις ἔστιν; ὁ φιλίδων τοῦ φιλομένου, ἐάν τε καὶ ἀντιφιλεῖται ἐάν τε καὶ μισηται, ἦ ὁ φιλομένος τοῦ φιλοῦντος; ἦ οὐδέτερος αὐτ ἐν τῷ τοιούτῳ οὐδέτερον φί- λος ἔστιν, ἔν μη ἀμφότεροι ἀλλήλους φιλοῦσιν; ἔνοικε γρόνον οὕτως ἔχειν. Ἀλλούς ὁμιῷν ήμῖν δοκεῖ ἡ πρὸ- ρον ἐδοξε. τότε μὲν γὰρ, εἰ ὁ έτέροις φιλεῖ, φίλω εἶναι ἕμφατ' τῦν δὲ, ἐν μη ἀμφότεροι φιλοῦσιν, οὐδέτερος φι- λος. Κινδυνεύει, ἔφη. Οὐκ ἢρα ἐστί φίλων τῷ φιλοῦντι οὐδὲν μη οὐκ ἀντιφιλεῖν. Οὕτω ένοικεν. Οὐδ' ἢρα φιλιπ- τοι εἰσίν οὐς ἐν οἱ ἱπποι μη ἀντιφιλεῖσιν, οὐδὲ φιλόπτω- γες, οὐδ' αὖ φιλούντες γε καὶ φιλοῦντες καὶ φιλοφυσικασταὶ καὶ φιλοσοφοὶ, ἦ δὲ, τοῦτον μη πρὸτερον ἐκαστοὶ, ὃι μὲντοι φίλα ὅντα, ἀλλὰ ψεύδεθ' ὁ ε- ποιτής, ὃς ἔφη. ὁλίβιος, ὁ παϊδές τε φίλου καὶ μάνυγες ἱπποι. καὶ κόινες ἀγρευται καὶ ξένος ἀλλοπατός; Οὐκ ἔμοιρε δοκεῖ, ἓ δ' ὅς. Ἀλλ' ἀληθῆ δοκεῖ λέγειν σοι; Ναι. Τὸ φιλομένον ἢρα τῷ φιλοῦντι τοῖς ἔστιν, ὃς εἶπεν, ὃς Μενέκης, ἐὰν τῷ φιλή εὰν τῇ καὶ μισῇ· οἴον καὶ τὰ νεοστὶ γεγονότα παίδα, τὰ μὲν οὐδέποτε φιλοῦντα, τά δὲ καὶ μισοῦντα, ὅταν κολάζηται ὑπὸ τῆς μῆτρας ἤ ὑπὸ 213 τοῦ πατρός, ὃμοι καὶ μισοῦντα ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πάν- των μάλιστα ἔστι τοῖς γονεύσι φίλετα. ἔμοιρε δοκεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν. Οὐκ ἢρα ὁ φιλίδων φίλος ἐν τούτῳ τοῦ λόγου, ἀλλ' ὁ φιλομένος. ἔστιν. Καὶ τοῖς οὐκ ὁ μισών. Φαινεται. Πολλοὶ ἢρα ψεύτῶν ἐξ οὗν φιλοῦντας, ὑπὸ δὲ τῶν φιλοῦντων μισοῦντας, καὶ τοῖς μὲν ἐξ οὗν φίλου εἰσί, τοῖς δὲ φίλοις ἐξ οὗν, ἢ Θ
τὸ φιλούμενον φίλον ἔστιν ἀλλὰ μὴ τὸ φιλοῦν. καὶ τοιοῦ ὑπολή ἁλογία, ὃ φίλε ἔστασε, μάλλον δέ, οἴμαι, καὶ ἀδύνατον, τὸ τε φίλον ἐχθρόν καὶ τὸ ἐχθρὸν φίλον εἶναι. Ἀληθῆ, ἔφη, ἔσκαλες λέγεις, ὃ Σῶκρατες. Οὕκουν εἰ
toι τὰ τοῦ ἀδύνατον, τὸ φιλοῦν ἕνεκ τοῦ φιλοῦν τοῦ φιλομένου. Φαίνεται. Τὸ μισοῦν ὡρα πάλιν ἐχθρόν τοῦ μισομένου, Ἀνάγκη. Οὕκουν ταύτα ἡμῖν συμβηκεῖ τοις ἀναγκαῖοι εἰ
καὶ ὁμολογεῖν, ἀπερ ἐπὶ τῶν προτέρων, πολλάκις φίλον εἶναι μὴ φιλοῦν, πολλάκις δὲ καὶ ἐχθροῦ, ὅταν ἡ μὴ φιλοῦν τις φιλή καὶ μισοῦν φιλῆ· πολλάκις δὲ ἐχθρόν εἰ
νει μὴ ἐχθροῦ καὶ φίλον, ὅταν ἡ μὴ μισοῦν τις μισῆ καὶ φιλοῦν μισῆ. Κενδυνεύει, ἔφη. Τι οὖν δὴ ἐχρησάμε
θα, ἢν δ' ἐγώ, εἰ μήτ' οἱ φιλούντες φίλοι ἔστων μήτε οἱ
φιλούμενοι μήτε οἱ φιλούντες τε καὶ φιλομένοι, ἀλλὰ καὶ παρὰ ταύτα ἄλλοις τινὰς ἔτι φήσομεν εἶναι φίλους ἀλλήλους μηνομένους; Οὐ μὰ τῶν Δίων, ἔφη, ὃ Σῶκρα-
tες, οὐ πάντα εὔποροι ἔγογγε. Ἄρα μή, ἢν δ' ἐγώ, ὁ Μενε-
ξενε, τὸ παράπανοι ὁνί ὀρθῶς ἐξητοῦμεν; Οὐχ ἐμοί ὁ δὲ
κεῖ, ἔφη, ὃ Σῶκρατες, ὁ Δίως, καὶ ἀμα εἰπὼν ἠνθυρία-
σειν· ἐποίηκε γὰρ μοι ἀκούσαντεν ἐκείνου τὸ λέγον διὰ
tὸ σφόδρα προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς λεγομένοις· δηλοὺς δ' ἢ
καὶ ὁτε ἡκοραστόν οὔτος ἔχων.

X. Ἐγὼ οὖν βουλόμενος τὸν τε Μενεξενον ἀπανα
σαι καὶ ἐκελέον ἰσθεῖς τῇ φιλοσοφίᾳ, οὕτω μεταβαλὼν
Ε πρὸς τὸν Δίων ἐποιούμην τοὺς λόγους, καὶ εἰποῦν Ο Ἀὐ-
σι, ἀληθῆ μοι δοκεῖς λέγειν ὅτι εἰ ὀρθῶς ἡμεῖς εἰκοπο-
μεν, οὐχ ἄν ποτε οὕτως ἐπλανώμεθα. ἀλλὰ ταύτη μὲν
μηκέτε ἱσμεν· καὶ γὰρ χαλεπὴ τῖς μοι φαίνεται ὁδὸς ἡ
σχέσις· ἢ δὲ ἐτράπημεν, δοκεῖ μοι χρὴνα νέναι, εἰκο-
214 ποινὰ πατὴρ κατὰ τοὺς ποιητάς· οὔτοι γὰρ ἡμῖν ὁσπερ πατέ-
ρες τῆς σοφίας εἰσὶ καὶ ἑρμῆνες. λέγομεν δὲ ὅτι οὐ φαι
λώς ἀποφαινόμενον περὶ τῶν φίλων, οὐ τυρχανονιν
αἰεὶ τοῦ ὁμοίου ἄρει θεὸς ὡς τὸν ὁμοίου καὶ ποιεῖ γνώριμον—ὑπὸ ἐντετυχήκας τούτως τοῦ μὲν ἐπε- σιν; Ἐρωτε, ἔφη. Ὅθεν καὶ τοῖς τῶν σωφρότατοι συν- γραμμασίν ἐνεντυχήκας ταύτα αὐτὰ λέγουσιν, ὅτι τὸ ὁμοί- ως τὸ ὁμοίως ἀνάρχη ἂν ἐξέλθοι εἶναι; εἰδὲ δὲ ποὺ οὗτοι οἱ περὶ φύσεως τε καὶ τοῦ ὄλου διαλεγόμενου καὶ γράφοντες. Ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις. Ἀρ' οὖν, ἦν δ' ἐγώ, εὖ λέγουσιν; Ἰσως, ἔφη. Ἰσως, ἦν δ' ἐγώ, τὸ ὡμασαν αὐτοῦ, ἵσωσ δὲ καὶ πάν, ἀλλ' ἤμεις οὖ αυτίμειμεν. δοκεῖ γὰρ ἢ μὴν ὁ γε ποιη- ρός τοῦ ποιηματός, οὕστι ἂν ἐγγυνήσω προσήκα καὶ μᾶλλον οὐ λική, τοσοῦτοι ἔργον γίνεσθαι. ἀδικεῖ γὰρ: ἀδικοῦν- ται δὲ καὶ ἀδικουμένους ἀδανατον που φιλοῦν εἶναι. οὐχ ἄμειν; Ναι, ἦ δ' ὦς. Ταῦτῃ μὲν ἂν τοῖς τοῦ λεγομένου τὸ ὡμασαν οὐκ ἄλλης ἢ εἰς, εἴπερ οἱ ποιηροὶ ἄλλης ὁμοι- τοῦ. Ἀληθῆ λέγεις. Ἀλλὰ μοι δοκοῦσί λέγεσθαι τοὺς ἀγα- θους ὁμοίους εἶναι ἄλλης ὁμοίους καὶ φιλοὺς, τοὺς δὲ κακοὺς, ὅπερ καὶ λέγεσται περὶ αὐτῶν, μηδέποτε ὁμοίους μηδ' αὐ- τοῖς αὐτοίς εἶναι, ἀλλ' ἐμπλήκτως τε καὶ ἀσταθήμενοι. ὁ δὲ αὐτὸ αὐτῷ ὁμόμοιον εἶναι καὶ διάφορον, σχολή γε τοῦ ἄλλου ὁμοίου ἢ φιλὸν γένοιτο: η οὖ καὶ σοι δοκεῖ οὕτως; Ἐνοικε, ἔφη. Τούτῳ τοῖς αὐτοῖς αὐτοῖς αὐτοῖς, ὅς ἡμοὶ δοκοῦ- σιν, ἢ ἡγαθος, οἶ το ὁμοίου τῷ ὁμοίῳ φιλὸν λέγουσιν, ὅς ἡγαθὸς τῷ ἠμαθῷ μόνῳ μόνῳ φιλὸς, ὁ δὲ κακὸς οὐτ' ἠγαθῶ οὔτε κακῶ οὐδέποτε εἰς ἀληθῆ φιλιαν ἔρχεται. συνδοκεῖ σοι; Κατένευσεν. Ἐχωμεν ἁρα ἡδη, τίνες εἰδόν ὁ φιλός ὁ γὰρ λόγος ἢ μὴν σημαίνει, ὅτι οἱ ἂν ὑμῖν ἡγα- ἐςοι. Πάντως, ἔφη, δοκεῖ.

XI. Καὶ ἐμοὶ, ἦν δ' ἐγώ· καίτοι δυσχεραίνοντι τι γε ἐν αὐτῷ· σφέτερον οὖν, ὁ πρὸς Διὸς, ὁδοιμεν τι καὶ ὑπο-
πτευόμενος ὁ ὀμοίως τῷ ὀμοίῳ καθ’ ὅσον ὀμοίως φίλος, καὶ ἔστι χρήσιμος ὁ τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ; μάλλον δὲ ὁ δεκτὸς ὁ τοιούτῳ ὀμοίως ὠρεία ὁμοίως τίν’ ἀφελείαν ἐχειν ἡ τέις ἑλάβην καὶ ποιήσαι δύνατο, ὁ μὴ καὶ αὐτὸ αὐτῶ; ἡ τά 215 ἀν παθεῖν, ὁ μὴ καὶ ὑπ’ αὐτοῦ πάθοι; τὰ δὲ τοιαῦτα πάς ἀν ἐπ’ ἀλλήλων ἀγαπητεῖν ὑπεθεμένων ἐπικοινωνίαν ἀλλήλους ἔχοντα ἐστὶν ὅπως; Οὐκ ἐστίν. "Ὁ δὲ μὴ ἀγαπήτοτε, πῶς φιλοῦν; Οὐδεμίας. Ἀλλὰ δὴ ὁ μὲν ὀμοίως τῷ ὀμοίῳ οὐ φίλος ὁ δὲ ἀγαθός τῷ ἀγαθῷ καθ’ ὅσον ἀγαθός, οὔ καθ’ ὅσον ὀμοίως, φίλος ἂν εἴη; Ἰσος. Τὶ δὲς οὐχ ὁ ἀγαθός, καθ’ ὅσον ἀγαθός, κατὰ τοσοῦτον ἰκανοῦ ἂν εἴη αὐτῷ; Ναι. Ὁ δὲ γε ἰκανοὶ οὐδενὸς δεόμενος καὶ β τὰ τὴν ἰκανότητα. Πῶς γὰρ οὐ; Ὁ δὲ μὴ του δεόμενος οὐδὲ τι ἀγαπᾷ ἂν. Οὐ γὰρ οὖν. Ὁ δὲ μὴ ἀγαπᾷ, οὐδὲ ἂν φιλοῦ. Οὐ δήτα. Ὁ δὲ μὴ φιλῶν με οὐ φίλος. Οὐ φανεται. Πῶς οὖν οἴ ἀγαθός τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῖν φίλος ἔσομαι τὴν ἀρχήν, οὐ μήτε ἀπόντες ποθενυφ ἀλλήλους — ἰκανοὶ γάρ ἐκατοίκις καὶ χαρίς ὅντες — μήτε παρόντες, χρείαν αὐτῶν ἔχουσι; τους δὴ τοιούτους τὸς μικρότερον περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι ἀλλήλους; Οὐδεμίας, ἔρρη. Φιλοὺς δὲ γε οὐκ ἂν εἴην μὴ περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἐκατοίκις. Ἀληθῆ.

XII. Ἀθρεῖ δή, ὡς Λυσί, πὴ παρακοπούμενα. ἄρα μὲ δόρῳ τοι ἐξαπατόμενα; Πῶς δή; ἔρρη. "Ἡ δὴ ποτὲ τοι τῇ κουσά λέγοντος, καὶ ἀρτι ἀναμμηνήσσομαι, ὅτι τὸ μὲν ὀμοίων τῷ ὀμοίῳ καὶ οἱ ἀγαθοὶ τοῖς ἀγαθοῖς πολεμῶται—τοι εἰεν' καὶ δὴ καὶ τὸν Ησιόδον ἐπήρετο μάρτυρα, λέγων ὡς ἀρα

καὶ περαμενες περαμεῖ κοτέει καὶ άοιδὸς άοιδῆ καὶ πτωχὸς πτωχηι,

δ' καὶ τάλλα δή πάντα όυτος ἔρη ἀναρκαίον εἶναι μάλιστα τὰ ὀμοίωτα πρὸς ἀλλήλα φθόνου τε καὶ φιλονεκίας καὶ
ἔχθρας ἐμπιπλασθεῖται, τὰ δ’ ἀνομοίοτάτα φιλίας, τὸν μάρτυρα τὸ πλουσίῳ ἀναγκάζεσθαι φίλον εἶναι καὶ τῶν ἄθετον τῷ ἱσχυρῷ τῆς ἐπικουρίας ἕνεκα, καὶ τῶν κἀ-
μοντες τῷ λατρῷ καὶ πάντα δὴ τὸν μὴ εἰδότας ἀρατέων
τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν. καὶ δὴ καὶ ἐπὶ ἐπεξεῖται τῷ λόγῳ
μεγαλοπρεπεστερον. λέγοις ὡς ᾧς παντὸς δέοι τὸ ὄμοιον
τὸ ὄμοιον φίλον εἶναι, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ἐναντίον εἰπή τούτων. Ε
τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐναντιώτατῳ εἶναι μᾶλλον φί-
λον. ἐπιθυμεῖν γὰρ τοῦ τουτοῦτον ἔκαστον, ἀλλ’ οὖ τοῦ
ὄμοιον, τὸ μὲν γὰρ ἠξιωμένος ὑγμόν, τὸ δὲ ψυχοῦν θεομοῦ,
tὸ δὲ πικρὸν πλυκέος, τὸ δὲ ὀξὺ ἀμβλέος, τὸ δὲ κενὸν
πληρόσεος, καὶ τὸ πλήρες δὲ κενόσεος· καὶ ταλάν οὕτω
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. τριφθη γὰρ εἰναι τὸ ἐναντίον τῷ
ἐναντίῳ· τὸ γὰρ ὄμοιον τοῦ ὄμοιον οὐδέν ἂν ἀπολαβέως.
καὶ μεντοι, ὁ ἐκατερε, καὶ κοιμών ἐδόκειν εἰναι ταύτα λέ-
γοι· εϊ γὰρ ἐλεγεν. ὑμῖν δὲ, ἢν δ’ ἑρω, πῶς δοξεῖ λέ-
γειν; Εὐ γε, ἔφη ὁ Μενεξεβος, ὡς ρε νυτωσὶ ἄκουσαι.
Φόμεν ἢρα τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ μᾶλλον φίλον εἶναι;
Πάνυ γε. Ἐεῖν, ἢν δ’ ἑρω· οἷς ἄλλοκοτον, ὁ Μενεξεβος;
καὶ ἢμιν εὐθὺς ἄσμενοι ἐπιπεθήσονται οὕτωι οἱ πάνωσοι
ἀνδρες, οἱ ἀντιλογικοι, καὶ ἐρημονται εἰ οὐκ ἐναντιώτα-
τον ἐχθρα φιλία; οἷς τὸ ἀποκρινομέθεια; ἡ οὐκ ἄναρκχη
τὸ ομολογεῖν ὅτι ἀληθή λέγουσιν; Ἀνάρχη. Ἀδ’ οὖν, φη-
σονς, τὸ ἐχθρόν τῷ φίλῳ φίλον ἢ τὸ φίλον τῷ ἐχθρῷ;
Οὐδέτερα, ἔφη. Ἀλλα τὸ δίκαιον τῷ ἄδικῳ, ἡ τὸ σώφρον
τῷ ἀκολαστῷ, ἡ τὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ; Οὐκ ἂν μοι δοκεῖ
οὕτως ἔχειν. Ἀλλα μεντοι, ἢν δ’ ἑρω, εἰπερ γε κατὰ τὴν
ἐναντιωτητον τῷ τῷ φίλῳ φίλον ἔστιν. ἄναρκχη καὶ ταύτα
φίλα εἶναι. Ἀνάρχη. Οὔτε ἢρα τὸ ὄμοιον τῷ ὄμοιῳ οὕτε
τὸ ἐναντίον. Οὐκ ἔστεχεν.
XIII. Ἔτε δὲ καὶ τὸδε σκεφώμεθα, μὴ ἦμεν λανθασ-. Θ
ναι τὸ φίλον ὥς ἀληθῶς οὐδέν τούτων ἦν, ἀλλὰ τὸ μήτε
άραθον μήτε κακόν φίλον ούτω ποτὲ γινομένου τοῦ ἁράθον. Πόσο ὡς ὁ δ' ὄς, λέγεις; Ἀλλὰ μὲ Δία, ἢν δ' ἐρῶ, οὐκ ὁδὸν ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτοῦ ἔλθῃ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἀπορίας, καὶ καθίσται κατὰ τὴν ἁράθον περιομεῖκεν τὸ κακόν φίλον εἶναι. ἔοικε γοῦν μαλακὸ τιλ καὶ λείφω καὶ λιποὶ γιὰ παρὸν διὸ καὶ ἵσως δράσις διολλοῦσαν καὶ διαδύσαται ἡμῖν, ὄτε τοιοῦτον οὖν. λέγω γάρ τάγαθδον καλὸν εἶναι· σὺ δ' οὖν οἰκεῖ; Ἑμοῖο ν. Λέγω τούτων ἀπομακρύνομεν, τοῦ καλοῦ τε καὶ ἁράθοι φίλον εἶναι τὸ μήτε ἁράθον μήτε κακόν· πρὸς ὀ εἰς λέρων μετενύμποι, ἀκούσον. δοξεῖ μοι ὁσπερεὶ τριά ἀττα εἶναι γενή, τὸ μὲν ἁράθον, τὸ δὲ κακὸν, τὸ δ' οὖτε ἁράθον οὐτε κακόν· τι δ' οὐς; Καὶ ἐμοί, ἐφι. Καὶ οὔτε τάγαθδον τάγαθδο φοῦτε τὸ κακὸν τοῦ κακοῦ οὔτε τάγαθδον τοῦ κακοῦ φίλον εἶναι, ὁσπεροί οὖδ' ὁ ἐμπροσθὲν λόγος ἐξελεπτεῖ δὴ εἰπερ τῷ τί εἴστι φίλον, τὸ μήτε ἁράθον μήτε κακὸν φίλον εἶναι ἡ τοῦ ἁράθου ἡ τοῦ τοιοῦτον οἷον αὐτῷ ἔστιν. οὐ γὰρ ἂν ποιν τὸ κακὸ φίλον ἂν τῷ φένοιτο. Ἀληθῆ. Οὔδε μὴν τὸ ὅμοιον τῷ ὅμοιῳ ἐφαμεν ἀρτι· ἡ γὰρ; Ναι. Οὐκ ἄρα ἐστιν τῷ μήτε ἁράθῳ μήτε κακῷ τοῦ τοιοῦτον φίλον οἷον αὐτῷ. Οὐ φαίνεται. Τῷ ἁράθῳ ἧρα τῷ μήτε ἁράθον μήτε κακὸν μόνοι μόνον 217 συμβαίνει πρόνεσθαι φίλον. Ἀνάγκη, ὡς ἔοικεν.

XIV. Ἄρ ὅν τοι καὶ καλῶς, ἢν δ' ἔρω, ὅ πάλιν, ὑφηγεῖται ἢμιν τὸ νῦν λεγόμενον; εἰ γοῦν ὁδημην ἔννοησαί τῷ ἁραθοῖ φίλον, οὐδὲν ἱατρικὴς δεῖ ταίς οὐδ' ἀφελεῖς· ἴκανός γὰρ ἔχει, ὡστε ἁραθοῖν οὐδὲν ἱατρὸ ψυλος διὰ τὴν ἱκανίαν. ἡ γὰρ; Οὐδείς. Ἀλλ' ὁ καρπός, οἷς, διὰ τὴν νόσον. Πῶς γὰρ οὖ; Νόσος μὲν δὴ κακον, ἱατρικὴ δὲ ἀφελέιμον καὶ ἁραθόν. Ναι. Σῶμα δέ γε ποιὲν τοῦ κατὰ τὸ σώμα εἶναι οὐτ' ἁραθον οὔτε κακῶν. Οὕτως. Ἀναγκάζεται δὲ γε σῶμα διὰ νόσου ἱατρικὴν ἀσπάζεσθαι καὶ φιλεῖν. Δοξεῖ μοι. Τὸ μήτε κακὸν ἢρα μήτ' ἁραθον
φίλον φίλητα τοῦ ἀραθόυ διά κακοῦ παρουσίαν. Ἕστεπαν. Ἀγνοὶ δὲ γε οτί πρὶν γενέσθαι αὐτὸ κακῶν ὑπὸ τοῦ κακοῦ ὑμιν ἔχει. οὐ γὰρ δὴ γε κακοῦ γερονὸς ἔτι ἂν τοῦ ἀραθόου ἐπιθυμεῖ καὶ φίλον εἰη. ἀδύνατον γὰρ ἠφαμεν κακὸν ἀγαθὸν φίλον εἰναι. Ἀδύνατον γὰρ. Σκέψασθε δὴ ὁ λέγω. λέγω γὰρ ὃτι ἔνοικα μὲν, οἶνον ἃν ἢ τὸ παρὸν, τοιαύτα ἐστὶ καὶ αὐτὰ, ἐναὶ δὲ οὐ. ὡσπερ εἰ ἐπέλειοι τις χρώματι τῷ ὁποίῳ ἀλείψα, πάρσοτι ποι τῷ ἀλειφθέντι τὸ ἐπαλειφθέν. Πάνυ γε. Ἀρ ὅπως ὁ αὐτὸ καὶ ἐστὶ τοῖς τοιούτων τῆς χρώματος τὸ ἀλειφθέν, οἶνον τὸ ἐπόν; Ὑπὸ μανθάνω, ἡ δ' ὅς. Ἀλλ' ὅς τίς, ἢ δ' ἐρώτησε. εἰ τίς ὁ ξανθὸς οὐδ' ὁ τὸ σῆμα ψιθυρίζῃ ἀλειψώσεις, πότερον τὸ τέλευτα εἰναι ἢ ἑρωίσθην ἢν; Φαινοντ' ἢν, ἢ δ' ὅς. Καὶ μὴν παρείπη γ' ἢν αὐτὰς λευκότητας. Ναλ. Ἀλλ' ὅμως οὐδέν τι μᾶλλον ἢ εἰναι λευκαὶ πιο, ἀλλὰ παρουσίας λευκατητος οὔτε τι λευκαὶ οὔτε μέλαναι εἰςιν. Ἀληθής. Ἀλλ' ὅταν ὅς, ὃς φίλε, τὸ μήρας αὐτάς τοῖς τοιούτοι τοῦτο χρώμα ἐπαράγῃ, τότε ἐρευνοῦτο οἴονπερ τὸ παρόν, λευκοῦ παρουσίας λευκαὶ. Πῶς εἰ γὰρ οὖ; Τοῦτο τοῖσιν ἐρωτῶ νῦν δη, εἰ δ' ἃν τι παρῇ, τοιοῦτον ἐστι τὸ ἔχον ὅπως τὸ παρόν· ἢ εἰναι μὲν κατὰ τινα τρόπων παρῇ, ἐστει, εἰα δ' μή, οὔ; Ὑπὸ μᾶλλον, ἐρεθ. Καὶ τὸ μήτε κακὸν ἢρα μήτ' ἀγαθοῦ ἐναλατενος κακοῦ παροντος οὕτω κακὸν ἐστιν, ἐστε δ' ὅτε ἤδη τὸ τοιούτον γερόνευν. Πάνυ γε. Οὐκοὶν ὅταν μήτ' κακὸν ἢ κακοῦ παροντος, αὐτῆς μὲν ἢ παρουσία ἀγαθοῦ αὐτὸ ποιεῖ ἐπιθυμεῖν' ἢ δ' κακον ποιοῦσα ἀποστερεῖ αὐτὸ τῆς τε ἐπιθυμεῖς ἢμα καὶ τῆς φιλίας τοῦ ἀγαθοῦ. οὐ γὰρ ἔτι ἐστὶν οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθον, ἀλλὰ κακὸν· φίλον δὲ ἀγαθον κακοῦ φίλον 218 ἢν. Οὐ γὰρ οὖν. Διὰ ταύτα δὴ φαίμεν ἢν καὶ τούς ἡδη σοφοὺς μηκέτι φιλοσοφεῖν, εἴτε ἔτοι εἴτε ἄνθρωποι εἰσὶν οὔτω· οὖν εἴ ἐκεῖνους φιλοσοφεῖν τοὺς οὔτας ἄγνωσαν ἔχοντας οὔτε κακοὺς εἰναι· κακὸν γὰρ καὶ ἁμαθή συνένα

Plato III.
φιλοσοφεῖν. λέιπονται δὴ ὁι ἐχοντες μὲν τὸ κακὸν τούτο, τὴν ἀγνοιαν, μήποτε δὲ ὑπ’ αὐτοῦ ὄντες ἀγνώμονες μηδὲ ἐκ ἀμαθείας, ἀλλ’ ἔτι ἱγνοῦμενοι μὴ εἰδέναι ἢ μὴ ἴδον. διὸ δὴ καὶ φιλοσοφουσίν ὁι οὗτε ἀγαθοὶ οὔτε κακοίπτω ὄντες ὁσοὶ δὲ κακοί, οὐ φιλοσοφουσίν, οὐδὲ οἱ ἀγαθοὶ οὔτε γὰρ τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίον οὔτε τὸ ὁμοίον τοῦ ὁμοίου φιλον ἡμῖν ἐφανῇ ἐν τοῖς ἐμπροσθέν λόγοις, ἢ οὐ με- μησθε; Πάνυ γε, ἐφάπτην. Νῦν ἄρα, ἢν δ’ ἔγοι, ὁ δ’ Αὐσίτε καὶ Μενέξενε, παντὸς μᾶλλον ἐξευρήκαμεν ὦ ἐστι τὸ φιλον καὶ οὐ. φαμέν γὰρ αὐτὸ, καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ πανταχοῦ, τὸ μήτε κακὸν μήτε ἀγαθὸν διὰ κακοῦ παρουσίαν τοῦ ἀγαθοῦ φιλον εἶναι. Παντάπα- σιν ἐφάπτην τε καὶ συνεχαρείν ὑστα τοῦ ἕχειν.

XV. Καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάνω ἔχαιρον, ὡσπερ ὄρετας τις, ἔχον ἀγαπητὸς ὁ ἐθνοεύμονη. καπέλτ’ οὐχ οἰδ’ ὁποῖον μαί ἀτοπώτατος τις ὑποθία ἐθήλθεν, ὡς οὐχ ἀληθῆ ἐν τα ὁμολογημένα ἡμῖν. καὶ εὖθυς ἀκθεσθεὶς εἰ- πον Βαβαλ, ὁ δ’ Αὐσίτε καὶ Μενέξενε, κινδυνεύομεν ὅπως πεπλουτηκέναι. Τὶ μάλιστα; ἐφη ὁ Μενέξενεος. Φοβοῦ- μαι, ἢν δ’ ἔρω, μὴ ὡσπερ ἀνθρώπους ἀλαζόσι λόγοις τις ταιούτοις πενεδέχους ἐντευχήκαμεν περὶ τοῦ φιλον. Πῶς δὴ; ἐφη. Ὁδὲ, ἢν δ’ ἔγοι, σκοπώμεν· φιλον ὡς ἄν εἴη, πότερον ἐστὶ τῷ φιλον ἡ οὐ; Ἀνάγκη, ἐφη. Πότερον οὖν οὐθενός ένεκα καὶ δι’ οὐθεν, ἡ ένεκα τοῦ καὶ διὰ τι; Ἐνε- κα τοῦ καὶ διὰ τι. Πότερον φιλον οὐνος ἐξείνου τοῦ πρόγ- ματος, οὐ ένεκα φιλον ὁ φιλον τῷ φιλον, ἦ οὔτε φιλον Ε οὔτε ἐξήρου; Οὐ πάνω, ἐφη, ἐπομαι. Εἰκότος γα, ἢν δ’ ἔγοι· ἀλλ’ οὐδέ ίσως ἀκολουθήσεις, οὐμαι δὲ καὶ ἐγὼ μᾶλλον εἰσομαι ὦ τι λέγω. ὁ κάμμον, νῦν δὴ ἔραμεν, τοῦ ἱεροῦ φιλον· οὐχ οὔτε; Ναι. ὁ δ’ οὐκ οὐκ γὰρ ένεκα ὑπείας τοῦ ἱεροῦ φιλον; Ναι. ἦ δ’ ἐγὼ· ἐγαθὸν ἦ κακὸν ἦ
οὐδέτερα; Ἄρανον, ἔφη. Ἐλέγομεν δ' ἄφα, ὥς ἔσκεν, 219 ὅτι τό σῶμα, οὔτε ἄρανον οὔτε κακῶν, διὰ τὴν νόσον, τούτω δὲ διὰ τό κακῶν, τῆς ἱατρικῆς φίλου ἐστίν' ἄρανον δὲ ἱατρικῆς ένεκα δὲ τῆς ύγείας τῆς φίλου ἡ ἱατρικὴ ἐπανήργηται· ἡ δὲ ύγεία ἄρανον. ἡ γάρ; Ναί. Φίλου δὲ ἡ οὗ φίλου ἡ ύγεία; Φίλου. Ἡ δὲ νόσος εἴχθρον. Πάνω γε, Τὸ οὔτε κακῶν οὔτε ἄρανον ἁρμα διὰ τό κακῶν καὶ τό εἴχθρον τοῦ ἄρανοῦ φίλου ἐστίν ένεκα τοῦ ἄρανοῦ καὶ τοῦ φίλου. Υἱέστηκεν. Ἐνεκ' ἁρμα τοῦ φίλου τὸ φίλου *τοῦ φίλου* φίλου διὰ τό εἴχθρον. Εἰσκεν.

XVI. Εἰσεν, ἣν δ' ἐρώ. ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἠκομεν, οἱ παῖδες, πρόσκομουσ τὸν νοῦν μὴ ἐξαπατηθῆσομεν. ὅτι μὲν γὰρ φίλου τοῦ φίλου τὸ φίλου γέγονεν, ἐὼ χαίρειν, καὶ τοῦ ὅμοιον τε τὸ ὅμοιον φίλου γίγνεται, ὃ ἐφαμεν ἄδικω "νυντον εἰναι· ἀλλ' ὅμως τὸς σκῆσομεθα, μὴ ἡμᾶς ἐξαπατήσῃ τὸν λεγόμενον. ἡ ἱατρικῆς φαμέν, ἐνεκα τῆς ύγείας φίλου. Ναί. Οὐκοῦν καὶ ἡ ύγεία φίλου; Πάνω γε, Εἰ ἁρμα φίλου, ἐνεκα του. Ναί. Φίλου γε τινος δή, εἴπερ ἀκολούθησε τῇ πρόσθεν ὁμολογία. Πάνω γε, Οὐκοῦν καὶ ἐκείνο φίλου καὶ ἐστὶν ἐνεκα φίλου; Ναί. Ἄροιν οὐκ ἀνάρχης ἀπειρεῖν ἡμᾶς οὔτως ὀντας, καὶ ἀφικνέθαι ἐπί τινα ἁρχήν, νὴ οὐκέτε ἐπανοίης ἐπὶ ἄλλο φίλου, ἀλλ' ἦξει ἐπ' ἐκείνο ο ἐστί πρῶτον φίλου, οὐ ἐνεκα καὶ τὰ ἄλλα φαμέν πάντα φίλα εἰναι; Ἀνάρχη. Θεοῦ δή ἐστιν ὃ λέγω, μὴ ἡμᾶς τὰ ἄλλα πάντα ὃ εἰπομεν ἐκεῖνον ἐνεκα φίλα εἰναι, ὡσπερ εἴδολα ἀτα οὐντα αὐτοῦ, ἐξαπατᾶ, ἢ δ' ἐκείνο τὸ πρῶτον, ἢ ὃς ἀληθῶς ἐστὶ φίλου. ἐνυοισσα-μεν γὰρ οὕτως· ὃ ἀν τίς τι περὶ πολλοῦ ποιηταί, οἶντερ ἐνοτε πατήρ νῦν ἀντὶ πάντων τῶν ἄλλων χρημάτων πρωτῶν, ὃ δὴ τοιούτος ἐνεκα τοῦ τῶν νῦν περὶ πάντας ἡρείσσατι ἁρα καὶ ἀλλ' τί ἄν περὶ πολλοῦ ποιητο; οἴνον εἰ "αὐτοῦ γνώμονατε, ἃρα περὶ πολλοῦ
ποιοτι ἄν οἶνον, εἴπερ τούτο ἣμοιοτό τοῦ ὠνὸν σώσειν; Τί μὴν; ἔρη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἄρρειπον, ἐν ὧδ' ὁ οἶνος ἔνειη. Πάντως γε. Ἄρα οὖν τότε οὔδεν περὶ πλείονος ποιεταί, κυλικα κεραμέαν ἢ τοῦ ωνὸν τοῦ αὐτοῦ, οὐδὲ τρεῖς κοτύλας οἶνου ἢ τοῦ ωνὸν; ἢ ὧδὲ πας ἔχει: πᾶσα ἡ τοιαύτη ὠπουδήν ὅτι ἐπὶ τούτῳ ἐστὶν ἐπονομαζόμενη, ἐπὶ τοῖς ἐνεκά τοῦ παρασκευαζόμενος, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνῳ, οὔ ἐνεκά πάντα τα τοιαύτα παρασκευάζεται. οὔχ ὅτι πολλάκις λέγομεν, ὅς περὶ πολλοῦ ποιούμεθα χρυσίον καὶ ἀργυρίον· ἀλλ' ἦν οὔδέν τι μᾶλλον οὔτω τό γε ἀληθεῖς ἔχη. ἀλλ' ἐκείνῳ ἐστὶν διὶ περὶ παινός ποιούμεθα, ὃ ἂν φανῇ ὁν, οὗτον ἐνεκά καὶ χρυσίον καὶ πάντα τὰ παρασκευαζόμενα παρασκευάζεται, ἀρ' οὗτοι φήσομεν; Πάντως γε. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ φίλου ὁ αὐτὸς λόγος; ὃσα γὰρ φαμέν φίλα εἶναι ἴμιν ἐνεκά φίλου τινός ἔτερον, ὃμικτοι φαινόμεθα λέγοντες αὐτό· φίλον δὲ τῷ ὁντι κυνδυνεύει ἐκείνῳ αὐτῷ εἶναι, εἰς ὃ πάσα αὐταὶ ἅλ λέγομεναι φιλία τελευτᾶσιν. Κυνδυνεύεισιν ὅτας, ἔφη, ἐχειν. Οὐκοῦν τό γε τῷ ὁντι φίλου οὔ φίλου τινὸς ἐνεκά φίλου ἐστιν; Ἀληθῆ.

XVII. Τούτο μὲν δὴ ἀπηλλακται, μὴ φίλου τινός ἐνεκά τοῦ φίλου φίλου εἶναι· ἐλλ' ἄρα τὸ ἀγαθόν ἐστὶ φίλον; Ἔμοιγε δοκεῖ. Ἄρα οὖν διὰ τὸ κακὸν τὸ ἀγαθὸν φιλεῖται, καὶ ἔχει ὧδε· εἰ τριῶν οὐτων ὃν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀγαθὸν καὶ κακῷ καὶ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακῷ, τὰ δύο λειψάνων· τὸ δὲ κακῶν ἐκπονδόν ἀπελθὼν καὶ μηδὲν ἐκατέρτοιο μήτε σώματος μήτε ψυχῆς μήτε τῶν ἄλλων, ὃ δ' φαμέν αὐτὰ καθ' αὐτά οὔτε κακὰ εἶναι οὔτ' ἀγαθὰ, ἀρὰ τότε οὔδεν ὃν ἴμιν κυνδυσιμον εἶν' τὸ ἀγαθόν, ἀλλ' ἀχριστόν ὃν γεγονός εἶν' εἰς γὰρ ημᾶς ἐτι βλάπτων. οὐδ' δὲν ἃν οὐδεμιᾶς ἀφελείας δεομένης, καὶ οὔτω δὴ ἂν τότε γένοιτο κατάδηλον, ὅτι διὰ τὸ κακὸν τἀγαθόν ἡματαιμέν καὶ ἐφηλούμεν, ὃς φαρμακόν ὃν τὸν κακὸν τὸ ἀγαθόν, τὸ
δὲ κακὸν νόσημα· υσούμενος δὲ μὴ ἔκτισεν οἵδεν δὲι σφαιρικοῦ. ἃο' οὖτοι πέφυκέ τε καὶ φιλεῖται τάραθον διὰ τὸ κακὸν ὑφ' ἡμῶν, τῶν μεταξὺ ὠντων τοῦ κακοῦ τε καὶ τάραθου, αὐτὸ δὲ ἑαυτοῦ ἔνεκα οὐδεμιᾶν χρείαν ἔχει. Ἐσο-κεν, ἢ ὃς, οὖτος ἔχειν. Τὸ ἄρα φίλον ἡμῖν ἐκείνο, ἐς ὁ ἐπελυκτα πάντα τὰ ἄλλα, ἢ ἔνεκα ἐσεροῦ φίλον φίλα ε ἔφαμεν εἰναι [ἐκείνα], οὐδὲν δὴ τούτως οὖσικ. ταῦτα μὲν γὰρ φίλον ἔνεκα φίλα κέκληται, τὸ δὲ τῶ ὄντι φίλον πᾶν τοῦναντίον τοῦτο σφαίραται περικος· φίλον γὰρ ἡμῖν ἀνεφάνη ὅν ἐξιθοῦν ἔνεκα· ἐλ δὲ τὸ ἐχθρὸν ἀπέλθοιι, οὐκ- ἐτι, ἢς ἐκι, ἢς ἠλιθὶν φίλον. Ὡν μοι δοκεῖ, ἐρεῖ, ὅτε γε νῦν λέγεται. Πότερον, ἢν ὃ' ἐγὼ, πρὸς Διὸς, ἐὰν τὸ κα- κὸν ἀπολησθῇ, οὐδὲ πεινὴν ἔτι ἔσται οὐδὲ διψήν οὐδὲ ἄλ- 221 λο οὐδὲν τοῦτον τοῦτον; ἢ πεινῆ χεὶ μὲν ἔσται, ἐκαύπερ ἀνθρώποι τε καὶ τὰλλα ἢδα ἢ, ό μεντοί βλαβεῖρα γε; καὶ δίσε ἐκαὶ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι, ἀλλ' οὐ κακία, ἀπε τοῦ κακοῦ ἀπολολότος; ἢ γελοιόν τὸ ἐρώτημα, Ὠ τί ποτ ἔσται τότε ἢ μὴ ἔσται; τῆς γὰρ οἴδεν; ἀλλ' ὅτι τὸς γε ἤσμεν, ἢτι καὶ νῦν ἔσται πεινῶντα βλαπτεσθαι, ἔστι δὲ καὶ όψει- λεισθαι. ἢ γὰρ; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ δισφῶντα καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων πάντων ἐπιθυμοῦντα ἔστιν ἐνίοτε μὲν ὀφελίμως ἐπιθυμεῖν, ἐνίοτε δὲ βλαβεῖρας, ἐνίοτε δὲ μηδέτερα; Σφόδρα γε. Οὐκοῦν ἐὰν ἀπολλυταί τὰ κακά, ἢ γε μὴ τυγχάνει ὁντα κακά, τὶ προσῆκε τοῖς κακοῖς συν- ἀπολλυταί; Οὐδὲν. Ἐσονται ἡμα αἱ μῆτε ἄρα ἡμεῖς μήτε κακαὶ ἐπιθυμεῖν καὶ ἐὰν ἀπολλυταί τὰ κακά. Φαινεῖται. Οἷον τε οὐν ἐστὶν ἐπιθυμοῦντα καὶ ἔρωτα τοῦτον οὐ ἐπιθυμεῖ καὶ ἔρωτα μὴ φιλεῖν; Οὐχ ἐμοιγε δοκεῖ. Ἐσται ἡμα καὶ τῶν κακῶν ἀπολομένων, ἢς ἐοικε, φίλη ἅπτα. Ναι. ο Οὐχ ἂν, εἴ χε τὸ κακὸν αἰτιον ἢν τὸ φίλον τί εἶναι, οὐχ ἂν ἢν τοῦτον ἀπολομένου φίλου ἔτερον ἐτερφ. αἰτιας γὰρ ἀπολομένης ἀδύνατον ποὺ ἢν ἐτ' ἐκείνο εἰναι, οὐ δὴ ἄνθή
Νῦν δὲ γε, ὡς εἰσηκ, φαίνεται ἀλλὰ τις αἰτία τοῦ φιλεῖν τε καὶ φιλεῖσθαι. "Εισήκε. Ἀγ' οὖν τῷ ὄντι, ο苾περ ἀρτι έλέγομεν, ἡ ἐπιθυμία τῆς φιλίας αἰτία, καὶ τὸ ἐπιθυμοῦν φιλοῦν ἐστὶ τοῦτο οὐ ἐπιθυμεῖ καὶ τότε ὅταν ἐπιθυμεῖ, ὁ δὲ τὸ πρὸ τοῦ εἶναι ἐλέγομεν φιλοῦν εἶναι, ὦ θέλος τῆς ἴν, ὁ苾περ πολὺν μακρὸν συγκελμενον; Κινδυνεύει, ἔφη. Αλλὰ μὲν τοι, ἢν δ' ἔγω, τὸ γε ἐπιθυμοῦν, οὐ ἢν ἐνδεές ἡ, τοῦτον ἐπιθυμεῖ. ἢ μέρι; Ναι. Τὸ δ' ἐνδεές ἢρα φιλοῦν ἐκεῖνον οὐ ἢν ἐνδεές ἡ; Δοξεί μοι. Ἐνδεές δὲ γίγνεται οὐ ἢν τις ἀφαιρήται. Πῶς δ' οὖ; Τὸν οἰκεῖον δῇ, ὡς εἰσηκεν, ὃ τε ἔρως καὶ τῇ φιλίᾳ καὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ τυχάνης οὐσία, ὃς φαίνεται, ὃ Μενεξένε τε καὶ Αὔσι. Συνεφάτην. Τίμεις ἢρα εἰ φιλοῦν ἡσύνοι λαλίους, φύσει πη ὦ οἰκεῖολεν ἐσθ' ἕμιν αὐτοῖς. Κομιδὴ, ἔφατην. Καὶ εἰ ἢρα τις ἐτερος ἐτέρου ἐπιθυμεῖ, ἢν δ' ἔγω, ὃ παιδες, ἢ ἐρα, οὐκ ἢν ποτε ἐπιθυμεῖ οὐδὲ ἢ ἢρα οὐδὲ εὑρεῖ, εἰ μη οἰκείος πη τῇ ἐρωτικῇ ἐπιθυμεῖν οὐν ἢ κατὰ τήν ψυχήν ἢ κατὰ τής ψυχῆς ἡθὸς ἢ τρόπους ἢ εἴδος. Πάντα γε, ἔφη ὁ Μενεξένος. ὁ δὲ Αὔσις ἐσρησεν. Εἰνε, ἢν δ' ἔγω, τὸ μὲν δὴ φύσει οἰκεῖον ἀναγκαῖον ἦμιν περανταῖ φιλεῖν. "Εισήκε, ἔφη. Ἀναγκαίον ἢρα τῇ γυναικῇ ἔφαστη καὶ μή προσπονήτερον φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν παιδικῶν. ὃ μὲν οὖν Αὔσις καὶ ὁ Μενεξένος μόρις ποὺς ἐπεμενεσάτην, ὁ δὲ Ἰπποθάλης ὑπὸ τῆς ἡδονῆς παντοπά πήρει χρώματα.
ΑΡΣΙΣ.

τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ κατὰ τὴν ὁμοιότητα ἀχρηστον· τὸ δὲ ἀχρηστον φίλον ὁμολογεῖν πλημμελεῖς. βούλεσθ' οὖν, ἣν οὔ ἐγὼ, ἐπειδὴ ὁσπερ μεθύσαμεν ὑπὸ τοῦ λόγου, συγχωρήσαμεν καὶ φῶμεν ἔτερον τι εἶναι τὸ οἰκείον τοῦ ὅμοιου; Πάνω γε. Πότερον οὖν καὶ τάγαθον οἰκείον ἔσσομεν παντί, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον εἶναι; ἦ τὸ μὲν κακὸν τῷ κακῷ οἰκείοι, τὸ δὲ ἀγαθὸ τῷ ἀγαθῷ, τῷ δὲ μὴτε ἀγαθῷ μὴτε κακῷ τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν; Οὔτως εἰράτην δοκεῖν σφίζειν ἐκαστὸς οἰκείον εἶναι. Πάλιν ἄφαι, ἦν δ' ἐγώ, ὁ παῖδες, οὗ τὸ πρῶτον λόγον ἀπεβαίνω ὁ λόμεθα περὶ φιλίας, εἰς τούτους εἰσπεπτάκαμεν· ὁ γὰρ ἄδικος τὸ ἄδικο καὶ ὁ κακὸς τῷ κακῷ οὐδὲν ἦττον φίλος ἦσται ἢ ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ. Ἐσοικεῖν, ἔφη. Τί δὲ; τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οἰκείον ἂν ταύτων φῶμεν εἶναι, ἀλλο τι ἢ ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ μόνου φίλος; Πάνω γε. Ἀλλὰ μὴν καὶ τούτο γε φῶμεν ἐξελέγχαι ἡμᾶς αὐτοὺς· ἢ οὐ μέμνησθε; Μεμνημέθη. Τί οὖν ἂν ἐτί χρησιμεθα τῷ λόγῳ; ἦ δὴ· Εἰ λοι ὅτι οὐδέν, δέομαι οὖν, ὃσπερ οἱ σοφοὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, τὰ εἰφημένα ἀποκτάνε ἀναρεκτάσαισθαι. εἰ γὰρ μὴτε οἱ φιλούμενοι μὴτε οἱ φιλούντες μὴτε οἱ ὅμοιοι μὴτε οἱ ἀνάμοιροι μὴτε οἱ ἀγαθοὶ μὴτε οἱ οἰκεῖοι μὴτε τὰ ἄλλα ὅσα διεληλύθαμεν — οὐ γὰρ ἐγὼ γένοιτο ἐντῇ μέμνησαι ὑπὸ τοῦ πλῆθους — ἀλλ' εἰ μὴδεν τούτων φιλῶν ἐστίν, ἐγὼ μὲν οὐκέτι ἔχω τὸ λέγω. ταῦτα δ' εἰποῦν ἐν νῷ εἰχον ἄλλον ἢδη τινα τῶν προσβιτερίων κινεῖν· κατὰ, ὃσπερ δαίμωνς τινς, προσέλθουσιν οἱ παῖδαργοὶ, ὁ τε τῆς Μενεξενοῦν καὶ ὁ τοῦ Ανυδίδος, ἐχουσας αὐτῶν τοὺς ἀδελφοὺς, παρεκάλουν καὶ ἐκέλευσαν αὐτοῦς οἴκαδε ἀπιέναι· ἦδη γὰρ ἢν οὔτε τοῦ μὲν οὐν πρῶτου καὶ ἡμείς καὶ οἱ περιεστότες αὐτοὺς ἀπηλαύνομεν· ἐκεῖθεν δὲ οὐδὲν ἐφροντιζον ἡμῶν, ἀλλ' ὑποβασμαθαίοντες ἢγανάκτουν τε καὶ οὐδὲν ὑπάτου εὐάλουν, ἀλλ' ἔδόξουν ἡμῖν ὑποπεποικότες ἐν τοῖς Β.
'Ερμαίοις ἀποροι εἶναι προσφέρεσθαι, ἤτηθέντες οὖν αὐ-
tῶν διελύσαμεν τὴν συνοισίαν. ὅμως δ' ἔγραψε ἢδη ἀπι-
όντων αὐτῶν, Νῦν μὲν, ἢν δ' ἔγρα, ὃς Δύσι τε καὶ Μενέ-
ξενε, καταρέλαστοι γενόναι ἐγὼ τε, γέρων ἁνήρ, καὶ
ύμεῖς. ἐροῦσι γὰρ οὖδε ἀπιόντες ὡς οἴομεθα ήμεῖς ἀλλή-
λων φίλοι εἶναι — καὶ ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίθημι — οὕπω δὲ
ὁ τι ἔστων ὁ φίλος οἰοὶ τε ἐγενόμεθα ἐξευρεῖν.
ΕΥΘΥΛΗΜΟΣ
[ἡ ἐρμηνίας· ἀναγραφικώς.]

TA TOT ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΡΙΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΥΘΥΛΗΜΟΣ,
ΑΙΟΝΤΣΟΛΩΡΟΣ, ΚΛΕΙΝΙΑΣ,
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ.

St. L. p.

1. Τίς ἦν, ὁ Σώκρατες, ὃς ἡθεὶς ἐν Ανκελῷ διελέγετο; 271.
η πολὺς ὑπᾶς ὤχλος περιεστήκει, ὡστ' ἐγαγε βουλόμενος ἀκούειν προσελθόντων οὐδέν οἶδος τ' ἦν ἀκούσαι σαφές· ὑπερκυψάς μέντοι κατείδιον, καὶ μοι ἐδοξεῖν εἶναι ξένος τις, ὃ διελέγετο. τίς ἦν;

ΣΩ. Πότερον καὶ ἑρωτάτης, ὁ Κρίτων; οὗ γὰρ εἰς, ἀλλὰ δύο ἦσσην.

ΚΡ. Ὅν μὲν ἰγώ λέγω, ἐκ δεξιὰς τρίτος ἀπὸ σοῦ καθήστο; ἐν μέσῳ δ' ὑμῶν τὸ Ἀξιόχων μειράκιον ἦν, καὶ θ' μελανολόγης, ὁ Σώκρατες, ἐπιστήμων μοι ἐδοξεῖ, καὶ τοῦ ἠμετέρου οὐ πολὺ τι τῆν ἡλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν σκληρόφως, οὗτος δὲ προφερής καὶ καλὸς καὶ ἀρατὸς τῆν ὀψιν.

ΣΩ. Εὐθυδήμος οὗτος ἐστίν, ὁ Κρίτων, ὃν ἑρωτάτης· ὃ δὲ παρ' ἐμὲ καθήκετο εξ ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τούτου, Αἰοντσολωρός· μετέχει δὲ καὶ οὗτος τῶν λόγων.

ΚΡ. Οὐδέτερον γιγνώσκω, ὁ Σώκρατες. καὶ ξυνιεὶς αὐ τοῖς, ὡς ἔοικε, σοφισταὶ· ποδαποὶ; καὶ τίς ἦ οὐ φοίλα;

ΣΩ. Οὗτοι τοῦ μὲν γένος, ὃς ἐγὼ ἀμαί, ἐνεφεύγετο πο-
κεν εἰςαῖν ἐν Χίου, ἀπόκηκας δὲ ἐς Ὁσύριοις, φεύγοντες δὲ ἐκείθεν πολλ' ἦδη ἐτή περὶ τούτῳ τοὺς τόπους διατριβοῦσιν. ὃ δὲ σὺ ἔρωτάς την σοφίαν αὐτοῖς, θαυμασία, ὁ Κρίτων· πάνουσοι ἀπεχνᾶς τὸ γε, οὐδ' ἦδη πρὸ τοῦ, ὃ τε ἔλεν οἱ παραγραφαί ται, τούτω γὰρ ἐστὸν κομιδῆ παμπάχω, οὐ κατὰ τὸ Ἀκαρνάνε τοι παραγραφαί ἀδελφῶ. 

常委会 μὲν γὰρ τὸ σώματι μόνον οὖν τε μάχεσθαι ἐρευνήσῃ· τοῦτο δὲ πρῶτον μὲν τρὶς σώματι δεινοτάτῳ ἐστὸν καὶ μάχη, ἢ πάντων ἔσται χρατεῖν· ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτῷ τε 272 σοφῶ πάνυ μάχεσθαι καὶ ἄλλων, ὃς ἐν διδὼ μισθῶν, οὕτω τε ποιήσατε· ἐπειτα τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις μάχην κρατεῖσθαι καὶ ἀγωνίσεσθαι καὶ ἄλλων διδάχαι λέγειν τε καὶ συγκραφθέσθαι λόγους οὗν εἰς τὰ δικαστήρια. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ταύτα δεινῶ ἔσται ἡμῶν μόνον, νῦν δὲ τέλος ἐπιτεθεὶ κατον παραγραφατικῇ τέχνῃ, ἢ γὰρ ἤν λοιπὰ αὐτοῖς μάχη ἀργῶς, ταύτην νῦν ἐξειργασθον, ὡστε μηδ' ἤν ἐνα αὐτοῖς οἴνον τε εἰναι μηδ' ἀντάραι· οὕτω δεινῶ γεγονότος ἐν τοῖς λόγοις μάχεσθαι τε καὶ ἐξελέγχειν τὸ δεί λεγόμενον, 

Β ὁμοίως εάν τε ψεύδος εάν τε ἀληθῆς ἦ. ἐγὼ μὲν οὖν, ὁ Κρίτων, ἐν νῦ ἔχοι τοῖν ἀνθρώποι παραδοῦναι ἐμαυτοῦ καὶ γὰρ φατον ἐν ὁλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ὑπωντον τα αὐτα ταύτα δεινῶν.

ΚΡ. Τι δέ, ὡ Σώκρατες; οὐ φοβεῖτην ἡλικίαν, μὴ ἦδη πρεσβύτερος ἦς;

ΣΩ. Ἡκιστά γε, ὁ Κρίτων· ἵκανον τεκμηρίου ἐχω καὶ παραμύθιον τοῦ μή φοβεῖσθαι. αὐτῶ γὰρ τούτω, ὃς ἐπος εἶπεν, γέροντε ὑπεστή την ταύτης πής σοφίας, ἦς ἐγὼς ἐπιθυμω, τῆς ἐρυτικῆς· πέρυς δὲ ἡ προπερύ 0 σιν οὐδέποτε ἤπτε τῆς σοφα. ἀλλ' ἐγώ ἐν μόνω φοβοῦμαι, μή αὔ οὔνειος τοῦν χένοι περάφω, ὅσερ Κόνω τοῦ Μητροβίου, τοῦ κυθαριστή, ὃς ἐμνε διδάσκει ἔτη καὶ νῦν κυθαρίζειν' ὁμοίως οὖν οἱ παῖδες οἱ συμφοιτηταί μου
Εμού τε καταγελόσι καὶ τῶν Κόννον καλοῦσι γεροντοδιδάσκαλον. μή οὐν καὶ τοῖν ξένοις τις ταύτι τούτο ἀνειδίσῃ· οἴ θ' αὐτῷ τότε ἵσως φροβούμενοι τάχα με οὖν ἄν ἐκείλοις προσδέξασθαι, ἐγώ δ' ὥς Κρῖτων, ἐκείσε μὲν ἄλλους πέπεικα συμμαθητάς μοι φοιτην προσβήτας, ἐνταῦθα δὲ γε ἐπέρους πειράσομαι πειθεῖν, καὶ οὐ τι πον συμφοίται. ἵσως δὲ δέλεας αὐτοῖς ἔξομεν τοὺς σοῦς νεῖς· ἐφειμενον γὰρ ἐκεῖνοι οἴδ' ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδεύσωσιν.

ΚΡ. 'Αλλ' οὐδὲν καλούν, ὦ Σάκρατε, εὰν γε σοι δοκῇ, πρῶτον δὲ μοι διηγησία τὴν σοφίαν τοῖν ἄνδροιν, τις ἐστίν, ἵνα εἰδῶ, ὃ τι καὶ μαθησόμεθα.

II. ΣΩ. Οὐκ ἂν φιλάνοις ἀκοοῦντω οἷς οὖν ἂν ἔχωμι γε εἰπεῖν, ὅτι οὐ προσεῖχον τὸν τοῦν αὐτοῦν, ἀλλὰ πάνω καὶ προσείχον καὶ μέμνημαι, καὶ οἱ πειράσομαι ἐξ ἁρχῆς ἀπαντα διηγησόμεθα. κατὰ θεόν γὰρ τινα ἑτυχον καθῆς· Ἐμενος ἐνταῦθα, οὔπερ σὺ με εἰδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ μονος, καὶ ἤδη ἐν τῷ εἴχον ἀναστήμαν· ἄνυσταμένου δὲ μου ἐγένετο τὸ εἰόθος σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν ἐκαθέσθω, καὶ ὅλος ὡστερον εἰσέρχεσθον τούτῳ, ὦ ε' 273 Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσοῦνος, καὶ ἄλλοι καθηταὶ ἀρα οὐ πολλοὶ ἐμοὶ δοκεῖν εἰσελθόντες δε περιπατεῖν εν τῷ καταστέγῳ δρόμῳ. καὶ οὕτω τοῦτο δυ' ή τρεῖς θρόμους περιεληθυτὸς ἢστην, καὶ εἰσέρχεται Κλεινίας, ὃν συ φής πολὺ ἐπιδειδοκέναι, ἀληθῆ λέγων ὁπισθαν δὲ αὐτοῦ ἐρασται πάνω πολλοὶ τε καὶ ἄλλοι καὶ Κτῆσιππος, νεανίσκος τις Παιαίμενος, μᾶλα καλὸς τε κάραφος τὴν φύσιν, ὅσον μὴ υβριστῆς δια τὸ νέος εἶναι. ιδὼν οὖν με ὦ Κλεινίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου μονὸν καθῆμεν, ἀντικρος λόγον παρεκαθήζετο εκ δεξιᾶς, οὕσερ καὶ σὺ φής· ἰδόντες δὲ αὐτῶν ὦ τε Διονυσοῦνος καὶ ὁ Εὐθύδημος πρῶτον μὲν ἐπιστάντες διελευθηροῖν ἄλληλοιν, ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέποντες εἰς ἡμᾶς· καὶ γὰρ πάνω αὐτοῦν προσείχον τὸν
νοῦν ἔπειτα ἴνα τὸ μὲν παρὰ τὸ μειράκιον ἐκαθέστω, ὁ Ἐὐθύδημος, ὁ δὲ παρ' αὐτὸν ἐμὲ ἐν ἀρίστερᾷ· οἶο δ' ἀλλοι ὡς ἐκαστὸς ἐπύγκρανεν. ἦσσαξιμὴν οὐν αὐτῷ ἄτε
C διὰ χρόνου ἐσφακώς· μετὰ δὲ τούτῳ εἴπον πρὸς τὸν Κλει


νίαν, Ὁ Κλεινία, τοίδε μεντοὶ τῷ ἄνδρει συφά, Ἐὐθύδη-


μός τε καὶ Διονυσόδωρος, οὐ τὰ σμικρά, ἀλλὰ τὰ μεγάλα·


tὰ γὰρ περὶ τοῦ πόλεμου πάντα ἐπίστασθον, ὅσα δεῖ τοῦ


μέλλουτα στρατηγῆς ἔσσεθαι, τὰς τε τάξεις καὶ τὰς ἴσο-


μονίας τῶν στρατοπέδων καὶ δόσα ἐν ὁπλίσις μάχεσθαι δι-


δακτέου· οὐκ ὃτε δὲ καὶ ποιῆσαι δυνατὸν εἶναι αὐτῷ ἀντί


βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἂν τις αὐτὸν ἄδικην. εἴπον


D οὖν ταῦτα κατερροιοῦσθαι ὑπ' αὐτοῦ· ἐγελομάτῃ οὖν


ἄμφω βλέφαντες εἰς ἀλλήλους, καὶ ὁ Ἐὐθύδημος εἶπεν·


Οὐτοὶ ἔτι ταῦτα, ὃ Σώκρατες, σπουδάζειν, ἀλλὰ παρ-


έρχοις αὐτοῖς χρῆματα. καὶ ἡ θαυμασίας εἴπον. Καλὸν


ἂν τι τὸ ἔργον ὑπὸν εἶν, εἰ τηλικάστα πράγματα πάρεγα


ὑμῖν τυχάναι ὑμᾶν, καὶ πρὸς θεῶν εἰπεῖν μοι, τὸ ἐστὶ


τούτῳ τὸ καλὸν. Ἀρετὴν, ἑρῆ, ὃ Σώκρατες, οἰόμεθα


οἷσι τ' εἶναι παραδοῦναι κάλλιστη ἀνθρώπων καὶ τραχύτα


Ε  III. Ὁ Ζεῦ, οἶον, ἂν δ' ἐρῶ, λέγετο πράγμα πο-


θεν τούτῳ τὸ ἐρμαίον εὑρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ύμῶν διενο-


ομήν ἐπί· ὡσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ὡς τὸ πολὺ τούτῳ δει-


νοῦν ὑμῶν, ἐν ὁπλίσις μάχεσθαι, καὶ ταῦτ' ἔλεγον περὶ


σφῶν· ὅτε γὰρ τοῦ πρότερον ἐπεδημιμάστη, τούτῳ μέμνη-


μαι σφῶ ἐπαγγελλομένον. εἰ δὲ νῦν ἀληθῶς ταύτῃ τῇ


ἐπιστήμῃ ἔχετον, ἦλεον εἰπον· ἀτεχνὸς γὰρ ἔγνωσε σφῶ


ὡσπερ θεῶ προσαγορεύω, συγγνώμην δεόμενος ἔχειν μοι


274 τῶν ἐμπροσθεν εἰρημένων. ἀλλ' ὁρᾷν, ὁ Ἐὐθύδημε τε


καὶ Διονυσόδωρε, εἰ ἀληθῆ ἔλεγετο· ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέ-


θους τοῦ ἐπαγγέλματος οὐδὲν θαυμασάτον ἀπίστευν. Ἀλλ'


eὖ ἅδη, ὃ Σώκρατες, ἑρατον, τούτῳ οὕτως ἔχουν. Μακα-


ρίζω ὃ ὅμως ἔγνω τοῦ κτήματος πολὺ μᾶλλον ἡ μέγαν
βασιλέα τῆς ἀρχῆς τοσοῦτο δὲ μοι εἶπετον, ἐλ ἐν νῷ ἔχε
tον ἐπίδεικνύναι ταύτην τὴν σοφίαν, ἡ πῶς σφῶν βεβού-
λενταί. Ἔπ' αὐτὸ γε τοῦτο πάρεσμεν, ὁ Σώκρατες, ὡς
eπίδειξοντε καὶ διδάξοντε, ἐὰν τις ἐθέλη μανθάνειν. Ἀλλ' ὅτι μὲν ἔθελήσουσιν ἀπαντεῖς οὐ μὴ ἔχωτε, ἕρω ὡς ἔγγυτοι, πρῶτος μὲν ἔγα, ἕπειτα δὲ Κλεινίας ὑποτελὲν. ὑπὸς δ' ἦμιν Κτήσιππος τε ὁδε καὶ οἱ ἄλλοι οὖτοι, ἦν δ' ἐρώ δεικνυσ αὐτὸ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου; οἱ δ' ἐτύγχανον ἡμῖν ἠδὴ περιστὰμενοι. ὁ μὲν Κτήσιππος ἔτυχε πάροι ἀκτεῖσθαιμονος τοῦ Κλεινίου, ἐμοὶ δοξεῖν εἰς τὸ ἐτύγχανον ὁ Εὐθύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνένευ-
κὼς εἰς τὸ πρόσθεν. ἐν μέσῳ οὖτος ἡμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπεσκόπετο τῷ Κτήσιππῷ τῆς δείας βούλομενος τοῦ ὑπὸ ἡμῶν ἡξιᾶται ὁ Κτήσιππος τὰ παιδικὰ καὶ ἡμαῖς φιλήσω ὁ ἀναπηδήσας πρῶτος προσέβη δὲ δὴ ἐν τῷ καταντικρι-
ναῖς οὐκ ὑπὸ καὶ οἱ ἄλλοι ἐκεῖνον ἰδόντες περιῆσθαι ἡμᾶς.
οἱ τε τοῦ Κλεινίου ἐρασταί καὶ οἱ τοῦ Εὐθυδήμου τοῦ καὶ 
Διονυσιόδωρον ἔτατοι. τούτους δὲ ἐκεῖνος ἐλέγει 
tοῦ Εὐθυδήμῳ, ὅτι πάντες ἐτοιμοὶ εἰσὶ μανθάνειν. ὁ τοῦ 
οὐν Κτήσιππος συνέφη μᾶλα προσθήμως καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ 
ὁ ἐκείνου αὐτὸ κοινὴ πάντες ἐπιδείξασθαι τὴν δύναμιν 
ἣν σοφίας.

IV. Εἶπον οὖν ἐρώ, Ὁ Εὐθυδήμη καὶ Διονυσιόδωρε, παῦν μὲν οὖν παντὶ τρόπῳ καὶ τούτῳ, χαρίσασθον καὶ 
ἔμων ἐνεκα ἐπιδείξατον, τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δήλοι ότι 
οὐκ ὄλοιον ἔργον ἐπιδείξατο τοῦ δὲ μοι εἶπετον, πότερον 
πεπεισμένον ἠδή, ὡς χρῆ παρ' ὑμῶν μανθάνειν, δύνασθ' 
ἀν ἀραθῶν ποιησοῦ ἀνδρὸς μόνον, ἡ καὶ ἐκεῖνον τὸν μήτω 
πεπεισμένον διἀ τὸ μὴ οἴεσθαι ὅλως τὸ πράγμα τὴν ἄρε-
τὴν μαθητὴν εἶναι ἡ μὴ σφῶ εἰναι αὐτῆς διδασκάλου;
φέρε, καὶ τοὺς οὕτως ἔχοντα τῆς αὐτῆς τέχνης ἔργον πει-
σα, ὡς καὶ διδακτῶν ἡ ἁρετή καὶ οὕτως ὑμῶς ἐστε, παρ'
οUniversità της αὐτὸ μάθοι, ἡ ἄλλης; Ταύτης μὲν οὖν, ἔρη, τῆς αὐτῆς, ὁ Σῶκρατες, ὁ Διανυσσόδωρος. Τρεῖς ἦρα, ἢν δὲ ἔγρα, ὁ Διονυσσόδωρος, τῶν νῦν ἀνθρώπων κάλλιστον ἐν προτρέψατε εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς ἐπιμέλειαν; Οἰόμεθά γε δή, ὁ Σῶκρατες. Τῶν μὲν τολμῶν ἀλλαγὴν τὴν ἑπιδεικνύω ἤμιν, ἔρη, εἰς αὐτὴν ἀπὸ τοῦτον τοῦ νεανίσκου πειστόν, ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ χαριεύσθω σὺν τούτῳ πᾶσι, συμβεβηκή γὰρ τοῖς τοιούτοις ἑγὼ τε καὶ οὐδὲ πάντες τυχόνομεν ἐπιθυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. ἔστι δὲ οὕτως Ἀξιόχου μὲν νῦν τοῦ Ἀλκιβιάδου τοῦ πα-βλάβου, αὐτανεφύος δὲ τοῦ νῦν οὗτος Ἀλκιβιάδου ὄνομα δὲ αὐτὸν Κλεινίας. ἔστι δὲ νέος· φοβούμεθα δὴ περὶ αὐτοῦ, οἷον εἰδώς περὶ νέως, μὴ τις φθηνὴ ἡμᾶς ἐπὶ ἄλλο τι ἐπιτήδειον τούτης τὴν διάνοιαν καὶ διαφρέτησιν. σφῶν οὖν ἡμέτος εἰς κάλλιστον ἀλλ' εἰ μὴ τί διαφέρει ὑμῖν, λάβετον πείραν τοῦ μειρακίου καὶ διαλέγοντον ἔναντίον ἡμᾶς. εἰπόντος οὖν ἐμοὶ σχεδὸν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ Εὐθύδημος ἠμα ἀνδρείας τε καὶ θαρραλείας, Ἀλλ' οὐδὲν διαφέρει.

ο οἱ Σῶκρατες, ἔρη, ἐγὼ μόνον ἑστήλη ἀποκρίνεσθαι ὁ νεανίσκος. Ἀλλὰ μὲν δὴ, ἔνθα ἔγρα, τούτῳ γε καὶ ἐθείστα ταῦτα γάρ αὐτὸ οἷος προσέκοψεν πολλὰ ἔφυσεν τε καὶ διαλέγονται, ὡστε ἐπιεικῶς ἔφαβε τὸ ἀποκρινόμεθα.

V. Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα, ὁ Κρίτων, πῶς ἂν καλῶς συν διηγησαίμην; οὐ γὰρ σκιχὼν τὸ ἔργον, ὁμοσδεῖν ἄναλαβες διεξόντα σοφίαν ἀμήχανον ὄσην· ὁμώς, ἐγὼ ἔγραψε, ο καθάπερ οἱ ποιηταὶ, δέομαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεως Μοῦσας τε καὶ Μυθῆν τὰ πρακτείον. ἡμέτερο δὲ οὖν ἐνθέντες ποθέν ὁ Εὐθύδημος, ὡς ἐγὼ μιᾷ Ὄ Κλεινία, τοὺς ἀνθρώπων οἱ μοναδικοί, οἱ καθοι ἢ οἱ ἀμαθεῖς; καὶ τὸ μειράκιον, ὁτὲ μεγάλον οὖντος τοῦ ἐρω-
τήματος, ἦν υπὸ τοῦ νυμφῶντος ἐβλεπεν εἰς ἐμέ· καὶ ἐφαγενικεν τὸν τεθυμμενόν, Θάρσοι, ἢν δ' ἐρα, ὁ Κλεονία, καὶ ἀπόκριναι ἀνδρείας, ὅποτερά σοι φαίνεται· ἵσας γὰρ τοῦ ὀφελεί τὴν μεγίστην ἀφελείαν, καὶ ἐν τούτῳ ἦν οἱ θεοσώδωροι προσκύνησας μοι συμφόροι πρὸς τὸ σύμφορον, πάνω μειδάσας τὸ προσάπτω· Καὶ μὴν, ἐφη, σοι, ὁ Σωκράτης, προδέξαθεν, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἐν ἀποκρίνηται τὸ μειράκιον, ἐξελεγχθῆσαι. καὶ αὐτὸν μεταξὺ ταύτα λέγοντος ὁ Κλεονίας ἐγενέστερον ἀποκρινάμενος, ὡστε οὔδε παρακελεύσαθαι μοι ἐξεγενέτο εὐλαβηθηκών τῷ μειράκιῳ· ἀλλ' ἀπεκρίνατο, ὅτι οἱ σοφοὶ εἰσὶν οἱ μανθάνοντες. καὶ ὁ Εὐθύδημος, Καλεῖς δὲ τινας, ἔφη, διδασκάλοις, ἢ οὔ; Ὀμολογεῖ. Ὄνυκοιν τῶν μανθανόντων ὁ οἱ διδάσκαλοι διδάσκαλοι εἰσίν, ὅπερ ὁ καθαριστὶ καὶ ὁ γραμματιστὶ διδάσκαλοι δῆπον ἡσυχάζεις καὶ τῶν ἀλλῶν παιδῶν, ὑμεῖς δὲ μαθηταί· Συνέγη. "Ἀλλο τε σὺν, ἢν πάντα ἐμαθήσατε, οὔπω ἐπίστασθε ταύτα, ἢ ἐμαθήσατε; Οὐκ εἰρή. Ἀρ' οὖν σοφοὶ ἦσιν, οὗτοι ταύτα οὐκ ἐπίστασθε; Οὐ δήτα, ἢ οὔ δ' ὁϸ. Ὄνυκοιν εἰ μὴ σοφοὶ, ἀμαθεῖς· Πάνω γε. Ὄμεις ἃρα μανθάνοντες ἢ οὖν ἐπίστασθε, ἀμαθεῖς ὑντες ἐμαθήσατε; ἐπένευσε τὸ μειράκιον. Ὁι ἀμαθεῖς ἃρα σοφοὶ μανθάνουσιν, ὁ Κλεονία, ἀλλ' οὐχ οἱ σοφοὶ, ἄρσ σοι οἴει· ταύτ' οὖν εἰσίν τοῖς αὐτοῖς, ὅπερ ὑπὸ διδάσκαλον χορὸς ἀποσημάναν, ἢμε ἀνθρωποβιβήσαν τε καὶ ἐρέσαν οἱ ἐπόμενοι ἐκείνοι μετὰ τοῦ Διονυσιοδόρου τε καὶ Εὐθύδημος μοῦ· καὶ πρὶν ἀναπνεύσατε καλὸν τε καὶ εὕ το μειράκιον, ἐκδεξάμενος ὁ Διονυσιοδόρος, Τι δὲ, ὁ Κλεονία, ἔφη, ὅπερ ἀποστοματίζοι οἷον ὁ γραμματιστής, πότεροι ἐμανθάνον τῶν παιδῶν τὰ ἀποστοματισόμενον, οἱ σοφοὶ η οἱ ἀμαθεῖς; Οἱ σοφοὶ, ἔφη ὁ Κλεονίας. Οἱ σοφοὶ ἃρα μανθάνουσιν, ἀλλ' οὐχ οἱ ἀμαθεῖς, καὶ οὐκ ὑδρὴς ἄρτη Ἔυθυδήμῳ ἀπεκρίνω.
VI. Ἐνταῦθα δὴ καὶ πάνυ ἐγέλασαν τε καὶ ἐθορύβησαν οἱ ἐρασται τοῦ ἀνδροῦ, ἀγαθέντες τῆς σοφίας αὐτῶν· οἱ δὲ ἄλλοι ἡμεῖς ἐκπεπληγμένοι ἐπιστάμομεν. γνῶς δὲ ἡμᾶς ὁ Ἐνυθύδημος ἐκπεπληγμένους, ἵν' ἐπιμάλλον θαυμάξομεν αὐτὸν, οὐκ ὀνείρετο μειράκιον, ἀλλ' ἡρώτα, καὶ ὡσπερ οἱ ἅγαθοι ὀρχησταῖς, διπλά ἐστρεφέ τὰ ἐρωτήματα περὶ τοῦ αὐτοῦ, καὶ ἔφη· Πότερον γὰρ οἱ μαθήται μαθητὴν εἰπτανταί ἢ μὴ εἰπίστανται; καὶ ὁ Διονυσόδωρος πάλιν μικρὸν πρὸς με ψι- 
Ε ὑμῖν τοῖς Σώκρατεσ, έτέρου τοιούτου, ὁπον τὸ πρὸτερον. Ὁ Ζεύς, ἔφην ἐγώ, ἢ μὴ καὶ τὸ πρὸτερον γε καλὸν ἢμῖν ἐφαν' τὸ ἐρώτημα. Πάντ', ἔφη, ὁ Σώκρατες, τοιαῦτα ἡμεῖς ἐρωτάμεν ἄφυκα. Τοιράστων, ἢν δ' ἔγω, δοκεῖτε μοι εὐδοκίμεν παρὰ τοῖς μαθηταῖς. ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Ἐνυθύδημῳ ἀπεκρίνατο, ὅτι μαθήταιοι οἱ μαθήται τοὺς ἐν ἐπίστασιν· ὁ δὲ ἢρετο αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὄντερ τὸ πρὸτερον· Τι δὲ; ἢ δ' ὅς, οὐκ ἐπίστασαι σοὶ γράμματα; Ναί, ἔφη. Οὐκοῦν ἀπαντᾷ· Ομολόγει. Οταν οὖν τις ἀποστοματιζήσῃ στιῶν, οὐ γράμματα ἀποστοματίζει, ομολόγει. Οὐκοῦν οὖν τι σοὶ ἐπίστασαι, ἔφη, ἀποστοματίζει, εἰπέρ ταύτα ἐπίστασαι; Καὶ τούτῳ ὁμολόγει. Τί οὖν; ἢ δ' ὅς, ἀρα οὐ μανθάνεις ἄττ' ὅν ἀποστοματιζήσῃ τις, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος γράμματα μανθάνει; Οὖς, ἀλλ', ἢ δ' ὅς, μανθάνω. Οὐκοῦν ὁ ἐπίστασαι, ἔφη, μανθάνεις, εἰ πέρ γε ἀπαντᾷ τὰ γράμματα ἐπίστασαι. Ομολόγησεν. Οὐκ ἀρα ὅρθως ἀπεκρίνω, ἔφη, καὶ οὕπω σφόδρα τι ταύτα εἰσηγητὸ τῷ Ἐνυθύδημῳ, καὶ ὁ Διονυσόδωρος ὡσπερ σφαῖραν ἐκδεξάμενος τὸν λόγον πάλιν ἐστοχαζέτο τοῦ μειράκιον, καὶ εἶπεν· Ἐξαπάτη τε Ἐνυθύδημος, ὁ Κλεινίας. ἐπὶ γὰρ μοι, τὸ μαθήταιν οὐκ ἐπιστήμην ἔστι λαμβάνειν τοῦτον, οὐ ἂν τις μαθήτης; Ομολόγει ὁ Κλεινίας. Τὸ δ' ἐπιστα-
σύνιαν, ἡ δ' ὡς, ἀλλο τι ἦ ἦχειν ἐπιστήμην ἡδη ἐστὶν; Συνε- ἐφη. Τὸ ἄρα μη ἐπιστάσαθαι μήτω ἦχειν ἐπιστήμην ο ἐστὶν; Ὁμολόγητι αὐτῷ. Πότερον οὖν εἰσὶν οἱ λαμβάνον- τες ὁτιοῦν οἱ ἑχοντες ἡδη ἦ οι ἃν μή; Οἱ ἃν μη ἐχοσιν. Οὐκουν ὁμολογήκας εἴναι τούτων καὶ τούς μη ἐπιστημε- νοὺς, τῶν μη ἑχοντων; Κατένευσε. Τῶν λαμβανόντων ἄρ' εἰσὶν οἱ μανθάνοντες, ἀλλὰ οὐ τῶν ἑχοντων; Συνέφη. Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, ἡφη, μανθάνονσιν, ο Κλεεινία, ἀλλ' οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι.

VII. �学历 ἐπὶ τὸ τρίτον καταβαλὼν ὡσπερ πά- λασσαι ὀφθαλμὸν ὁ Εὐθύδημος τοῦ νεανίσκου καὶ ἐρῶ γνωσὶν ἐκπτιέζομεν τὸ μειρὰκιον, βουλόμενος ἀναπαύσῃ αὐτό, μὴ ἢ μὲν ἀποδειλάσῃ, παραμυθούμενος εἶπον· ἢ Κλεει- νία, μὴ διάσχαζε, εἰ δοι φαίνονται ἀρέτες οἱ λόγοι. ἦσας γὰρ ὦν αἰσθάνει, οἷον ποιεῖτο τὸ ἔσον περὶ σὲ· ποιεί- των ὑπάτων, ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελευτῇ τῶν Κορυβάντων, ὅτεν τὴν ἁρώνωσιν ποιῶσι περὶ τούτων, ἢν ἃν μέλλεις τελεύτην, καὶ γὰρ ἤκει χορεια τῆς ἔστε καὶ παιδία, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσα καὶ νῦν τοῦτο ὁδεῖν ἄλλο ἥ χορεύοντο περὶ ἐ σὲ καὶ οἷον δραχαῖον παίξαντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε. νῦν οὖν ημῶν τὰ πρῶτα τῶν λόγων ἀκοῦειν τῶν σο- φιστηκῶν. πρῶτον γὰρ, ὡς φησὶ Πρόδικος, περὶ ὠνομα- των ὁρθότητος ὁμιλεῖν δεί· ὁ δ' ἢ καὶ ἐνδείκνυσθαι σοι τὰ ἔξον, ὅτι οὐκ ἦδεν ἢ τὸ μανθάνειν ὅτι οἱ ἀνθρώπων καλοῦσιν μὲν ἐπὶ τὸ τουρήσε, ὅταν τις ἢ ὁρχή σι μιθεμιάν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγματος τόνος ἐπέτι δύτερον αὐτοῦ λαμβάνῃ την ἐπιστήμην, καλοῦσι δὲ ταύτῳ τούτῳ 278 καὶ ἐπειδὰν ἔχων ἂν ἡδη τὴν ἐπιστήμην ταύτη τῇ ἐπιστήμῃ ταύτων τούτω πράγμα ἐπιστημονὴ ἡ πραττόμενον ἡ λεγόμε- νον. μάλλον μὲν αὐτῷ ἐφητεῖν καλοῦσιν ἡ μανθάνειν, ἢτι δ' ὅτε καὶ μανθάνειν· ὅσ δ' ὅταν ἐνδει- κνυται, διαλέλθησε ταύτῳ ὤνομα ἐπ' ἀνθρώπως ἐναντίος

Plato III.
ἐχοῦσι Κείμενον, ἐπὶ τὸ τε εἰδότε καὶ ἐπὶ τῷ μή· παρα-
πλῆσιν ὁ̔ τοῦτο καὶ τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐρωτήματι, ἐν ὃ
Β ἡράτων τε, πότερα μανθάνουσιν οἱ ἀνθρώποι αʹ ἐπισταν-
tαι, ἢ ἡ μή. ταῦτα δὴ τῶν μαθημάτων παιδιὰ εὐστή-
διον καὶ ἤμι ἐγὼ σοι τούτους προσπαθεῖν παιδιὰν δὲ λέγω διὰ ταῦτα, ὅτι, εἶ καὶ πολλά τις ἢ καὶ πάντα τά τοιαύτα μά-
θοι, τά μὲν πράγματα οὔδεν ἂν μᾶλλον εἰδειν ποθὲ ἔχει,
προσπαθεῖν δὲ οὐκ ἂν εἰ τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὴν τῶν
δύναμενς διαφορὰν ὑποσκελίζων καὶ ἀνατρέπον, ὡσποῦ
ζ οἱ τὰ σκολόθρωμα τῶν μελλόντων καθιζήσοσθαι ὑποστάν-
tες καίρους καὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν ἱδωσιν ὑπτίουν ἀνατε-
τρωμένουν. ταῦτα μὲν ὅσιν σοι παρὰ τούτων νόμιζε παι-
διὰν γεγονέναι το δὲ μετὰ ταῦτα ὅτεν ὃτι τούτῳ γε σοι
αὐτὸ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσθον, καὶ ἐγὼ ὑφηγήσομαι αὐ-
τοῖς ἢ μοι ὑπέσχοντο ἀποδώσειν. ἐφάτην γὰρ ἐπιδείξασθαι
tῆν προτερπτικὴν σοφίαν. οὐδὲ, μοι δοκεῖ, ὅρθιῃν
πρότερον δεῦν παιδεύει πρὸς σέ· ταῦτα μὲν ὅσιν, ὁ Ἐυθύ-
τος τε καὶ Ἀιστόσκοβις, πεπαινόσθω τε ὑμῖν, καὶ ἰδιώς
ικανὸς ἔχει θε ὅτι μετὰ ταῦτα ἐπιδείξατον προτερπτοντε
tὸ μειράκιον, ὅπως χοῖρος σφικὴς τε καὶ ἀρέτῆς ἐπιμεληθή-
ναι. πρότερον δὲ ἐγὼ σφιχῆν ἐνδείξομαι, ὥσιν αὐτὸ ὑπο-
λαμβάνον καὶ οὗν αὐτὸν ἐπιδείξων ἀκοῦσαι· ἐκὼ ὅσιν ὁδὼ
ὑμῖν ἰδιοτικῶς ὑπὸ καὶ γελῶσις αὐτὸ ποιεῖν, μή μου κατα-
γελάτε· ὑπὸ προθυμίαν γὰρ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς ὑμετέρας
Ε σοφίας τολμήσω ἀπαντοσχεδιάσαι ἐναυτῶν ὑμῶν. ἀνα-
σχέσθην οὖν ἀγελασίτι ἀκούοντες αὐτοὶ τε καὶ οἱ μαθηταὶ
ὑμῶν· σὺ δὲ μοι, ὁ πατὴρ Ἀξιώμον, ἀπόκρυψιν.

VIII. Ἀρά γε πάντες ἀνθρώποι βουλομέθα εἰ πράτ-
tein; ἢ τούτο μὲν ἔρωτημα ὅν νῦν δὴ ἐφροβοῦμην ἐν τῶν
καταγελάστων; ἀνόητον γὰρ δὴν καὶ τὸ ἐφώτητα τὰ τοι-
αῦτα· τις γὰρ οὐ βουλεῖται εἰ̂ πράττειν; Οὐδείς ἄλλος ὅσις
279 οὐκ, ἔφη ὁ Κλεινίας. Εἶπεν, ὡς ἦν ὁ ἐγὼ· τὸ δὴ μετὰ τοῦτο,
έπειδή θευλόμεθα εύ πράττειν, πῶς ἂν εὑ πράττομεν; ἄρ’ ἂν ἐλ ἡμῖν πολλά κόμαθα ἐλη; ἦ τοῦτο ἐκεῖνον ἐπὶ εὐγενεστέροις; δῆλον γὰρ πον καὶ τοῦτο ὑπ’ οὕτως ἦμε. Συνέρῃ. Φέρε δὴ, ἀγαθά δὲ ποιά ἀρα τῶν ὄντων τυχ- χάνει ἡμῖν ὄντα; ἦ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἁνδρὸς πάνυ τε οὐδὲ τοῦτο ἐξειν εἰναι εὐπορείν; πᾶς μᾶρ ἂν ἡμῖν εἶποι, ὅτι τὸ πλούτειν ἀραθόν - ἡ γάρ; Πάνυ γ’, ἐφι. Οὐκοῦν καὶ τὸ υμαίνειν καὶ τὸ καλὸν εἶναι καὶ τάλα κατὰ τὸ σῶμα ἰκανός παρεσκευάσθαι; Συνεδόκει. Ἀλλὰ μὴν εὐγένειαι τε καὶ δυνάμεις καὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἐαντοῦ δῆλα ἐστίν ἀγαθὰ ὄντα. Ἰμυλόγει. Τί αὖν, ἐφη, ἐτι ἡμῖν λειτεται τῶν ἀραθῶν; τί ἀρα ἐστι τὸ σῶμα τα εἰναι καὶ δίκαιον καὶ ἁνδρείαν; πότερον πρὸς Δίος, ὁ Κλεινία, ἤγεί σύ, ἦν τάντα τιθωμεν ὅς ἀραθά, ὁρθῶς ἡμὰς θη- σειν, ἦ ἐαν μη; ἤσσος γὰρ ἂν τις ἡμῖν ἀμφισβητησει- σοὶ δε πῶς δοκεῖ; Ἀραθά, ἐφη ὁ Κλεινίας. Εἰεν, ἦν δ’ ἐνι· τὴν δὲ σοφίαν ποι χορον τάξιμεν; ἐν τοῖς ἄραθοις, ὁ η πῶς λέγεις; Ἐν τοῖς ἄραθοις. Εὐθυμοῦ δη, μη τι πα- ραλείπωμεν τῶν ἀραθῶν, ὁ τι καὶ ἅγιον λόγον. Ἀλλὰ μοι δοκοῦμεν, ἐφη, συντέν, ὁ Κλεινίας. καὶ ἐγὼ ἀναμνη- σθείς εἴπον ὅτι Ναὶ μα Δία κινδυνεύομεν γε τὸ μέριστον τῶν ἀραθῶν παραλίπειν. Τί τοῦτο; ἦ δ’ ὡς. Τὴν εὐτυ- χίαν, ὁ Κλεινία ὁ πάντες φρασί, καὶ ὁ πάντως φαιλοι, μέριστον τῶν ἀραθῶν εἶναι. Ἀληθὴς λέγεις, ἐφη, καὶ ἐγὼ καὶ πάλιν μεταυσόμας εἴπον ὅτι Ὀλίγον καταρέλαστοι ο ἐγανομεθά ὑπὸ τῶν ἐξουν ἔγω τε καὶ σύ, ὁ πατ’ Ἀξιόρον Ἐ δ ἐφη, τοῦτο; ὃτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν δέ- μενοι νῦν δὴ αὐθιν περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέγομεν. Τί οὐν δὴ τοῦτο; Καταρελάστον δήπον, ὁ πάλαι πρόκειται, τοῦτο πάλιν προτιθέναι καὶ δις ταῦτα λέγειν. Πῶς, ἐφη, τοῦτο λέγεις; Ἡ σοφία δήπον, ἦν δ’ ἐγὼ, εὐτυχία ἐστὶ· τοῦτο δ’ καὶ πάλις γνοίη, καὶ δς ἐθαυμασέν· οὕτως ἐτι νέος
τε καὶ εὐθές ἐστὶν καρῷ γνοὺς αὐτὸν θαυμάζοντα, ἂν' ἔοικεν οἷς ὁ Κλεινία, ὅτι περὶ αὐθημάτων εὐπραγίαν οἱ αὐθηταῖ εὐνυχεστάτοι εἰσὶν; Συνέργη. Οὐκοίμην, ἦν δ' ἐγὼ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς τε καὶ ἀναγνώσεως οἱ γραμματισταὶ; Πάνω γε. Τί δέ; πρὸς τός τῆς θαλάττης κινδύνους μῶν οἴει εὐνυχεστέρουσιν αἰνεῖ τῶν σοφῶν κυβερνητῶν, ὥς ἐπὶ πάν κεῖται; Οὐ δήτα. Τί δέ; στρατευόμενος μετὰ ποτέρου ἂν ἡδονὸν τοῦ κυνδύνου τε καὶ τῆς τύχης μετέχοις, μετὰ σοφοῦ στρατηγοῦ ἡ μετ᾽ ἀμαθῶς; Μετὰ σοφοῦ. Τί δέ; ἀσθενῶν μετὰ ποτέρου ἂν ἡδεῖς κινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ λετοῦ ἡ μετ᾽ ἀμαθῶς; Μετὰ σοφοῦ. Ἄρον οὖν, ἦν δ' ἐγὼ, ὅτι εὐνυχεστέρον 280 ἂν ὁλεί πράττειν μετὰ σοφοῦ πράττειν ἡ μετ᾽ ἀμαθοῦς; Συνεχόμεθεν. 'Ἡ σοφία ἄρα πανταχοῦ εὐνυχεῖν ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους. οὐ γὰρ δὴν ἀμαρτάνοι г' ἂν ποτὲ τις σοφία, ἀλλ' ἀνάγκη όρθῶς πράττειν καὶ τυχαίνειν ἡ γάρ ἂν οὐκέτι σοφία εἰ. IX. Συμφωνολογήσάμεθα τελευτῶντες οὐκ οἴδ' ὡς δ' ἐν ἱεραλαίῳ οὗτω τούτῳ ἔχειν, σοφίας παρούσης, ἣν παρή, μηδὲν προσδεικύα μετ' εὐνυχίας· ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συμφωνολογήσαμεθα, πάλιν ἐπινεύσαμεν αὐτοῦ τὰ πρότερον ὁμολογημένα πῶς ἂν ἤμιν ἔρχονται. Ὁμολογήσαμεν γαρ, ἔφη, εἰ ἤμιν ἠγαθὰ πολλὰ παρεῖν, εὐδαιμονεῖν ἂν καὶ εὔ πράττειν. Συνέργη. Ἄρος οὖν εὐδαιμονοίμην ἂν διὰ τὰ παρόντα ἄγαθα, εἰ μηδὲν ἤμιν ὦρφηλοι ἢ ἢ ὦρφηλοι· ἔρα ὦρφηλοι· ἔφη. Αὖθιον ἂν τι ὦρφηλοι, εἰ εἴη μόνον ἤμι, χρησάμεθα δ' αὐτοῖς μή; οἱον σιτία εἰ ἤμιν εἰς πολλά, ἐσθίομεν δὲ μή, ἡ ποτῶν, πίνομεν δὲ μή, ἐσθ' ὡς τὰ ὦφελομένη ἂν; Οὐ δήτα, ἔφη. Τί δέ; οἰς δημιουργοι πάντες, εἰ αὐτοῖς εἰς πάντα τὰ ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα ἔκαστο εἰς τὸ ἐαυτὸν ἔργον, χρῆντο δ' αὐτοῖς μή, Ἄρος ἄν υἱοὶ εὐ πράττοιευ διὰ τῆν κτήσιν, ὃτι κεκτημένοι εἰεν πάντα


Ω δεὶ κεκτήσθαι τὸν δημιουργόν, οἶον τέκτων, εἰ παρεισκεψαμένος εἶθε τὰ τὸ ὄργανα ἀπαντᾷ καὶ ἔντει ικανά, τεκταίνοντο δὲ μή, ἐσθ᾽ ὁ τι ὄφελοίτ᾽ ἂν ἀπὸ τῆς κτήσεως. Οὗτος δέ, εἴ γι τις κεκτήμενος εἶπ' πλοῦτον τὸ καὶ ὁ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα τὸ ὄργανον, χρυσὸν δὲ αὐτοῖς μή, ἄρ’ ἂν εὐδαιμονος διὰ τὴν τοῦτον κτήσεως τῶν ἁγαθῶν. Οὐ δήτα, ὁ Ἀκόρατες. Αὐτὸ ἄρα, ἔφη, ὡς εἰσίν, μὴ μόνον κεκτήσθαι τὰ τοιαῦτα ἁγαθὰ τῶν μέλλουσα εὐδαιμονα ἑσθαι, ἀλλὰ καὶ χρησάμενοι αὐτοῖς· ὅς οὐδὲν ὄφελος τῆς κτήσεως γίνεται. Ἀλήθη λέγεις. Αὐτὸν, ὁ Ἐλευθεριας, ἀδετὸ τὸ ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαιμονα ποιήσας τίνα, τὸ τε κεκτήσας τάραπα καὶ τὸ χρησάται εἰ αὐτοῖς; ἔμοιρα δοξεῖ. Πότερον, ἃν δ᾽ ἔργον ἐπὶ ὃρθὸς χρησίμη τις ἡ καὶ ἐὰν μή; Ἔνω ὁρθός. Καλὸς δὲ, ἂν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. πλεῖον γὰρ ποιν. οἰμαί, ςὰτερόν ἐστιν, ἐὰν τις χρησίμη ὄρθων μὴ ὁρθῶς πράγματι ἢ ἐὰν ἔστι τὸ μὲν γὰρ κακὸν, τὸ δὲ οὐτέ κακὸν οὔτε ἀγαθὸν ἢ οὔχ οὔτω φαίμεν; Εὐνικῆσοι. Τι οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ τε καὶ χρήσει 281 τῇ περὶ τὰ ἔντει μῶν ἀλλὸ τι ἐστὶ τὸ ἀπεργεζομένον ὁρθῶς χρησάται ἡ ἐπιστήμη ἡ τεκτονική; Οὐ δήτα, ἔφη. Ἀλλὰ μὴν ποι καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σκεύη ἐργασία τὸ ὁρθῶς ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀπεργεζομένη. Συνέφη. Ἀρ’ οὖν, ἃν δ᾽ ἔργον, καὶ περὶ τὴν χρησίμην ὄντεν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν ἁγαθῶν, πλούτων τε καὶ ύμειας καὶ κάλλως, τὸ ὁρθῶς πάσι τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι ἐπιστήμη ἢ ἡ ἁγαθή καὶ κατορθωθείση τὴν πρᾶξιν, ἡ ἐλλο τι; Ἐπιστήμη, ἢ δ᾽ ὅς. Β Οὐ μόνον ἂρα εὐτυχεῖσα, ἀλλὰ καὶ εὐπροσκείπα, ὡς ἐοικεν, ἡ ἐπιστήμη παρέχει ἐν πάσῃ κτήσει τε καὶ πράξει. Ὀμολογείς. Ἄρ’ οὖν οὗ πρὸς Αἰὸς, ἃν δ᾽ ἐρώτ, ὄφελος τι τῶν ἄλλων ἀπομακρύνειν ὅνεν φρονήσεως καὶ σοφίας; ἐρά γε ἐν ὧν πρῶτον ἀνθρώπος πολλὰ κεκτημένος καὶ πολλὰ πράττων νοῦν μὴ ἔχον, ἡ μάλλον ὅλως νοῦν ἔχουν; οὐδὲ δὲ σχά-
πει· οὖν ἐλάττων πράττων ἐλάττων ἄν ἐξαμαρτάνοι, ἐλάττω 
δὲ ἀμαρτάνον ἦττον ἄν κακῶς πράττοι, ἦττον 
δὲ κακῶς πράττων ἀδίλιος ἦττον ἄν εἴη; Πάνω γ', ἔφη. Πότερον 
οὖν ἂν μᾶλλον ἐλάττω τις πράττοι πένης ὑν ἡ πλούσιος; 
Πένης, ἔφη. Πότερον δὲ ἀσθενής ἡ ἱσχυρός; Ἀσθενής. 
Πότερον δὲ ἐνίμικος ἡ ἀτίμιος; Ἀτίμιος. Πότερον δὲ ἀν-
δρείος ὑν καὶ σώφρον ἐλάττω ἄν πράττοι ἡ δειλός; Δει-
λός. Οὐκόν καὶ ἄργος μᾶλλον ἡ ἐργάτης; Ἐπιχειρεῖ.

δ' Καὶ βραχόν μᾶλλον ἡ ταχύς, καὶ ἀμβλύν ὠραν καὶ ἄκουσαν 
μᾶλλον ἡ ὡς; Πάντα τὰ τοιαῦτα ἐπιχειροῦμεν ἀλλή-
λους. �uations καὶ, ἔφην, ἡ Κλεινία, κινδυνεύει σύμ-
pαντα, ἄ τὸ πρὸ τὸν ἔρημον ἀγαθὰ εἶναι, οὐ περὶ τούτων 
ὁ λόγος αὐτός εἶναι, ὅπως αὐτὰ γε καθ’ αὐτὰ πέρικεν 
ἀγαθὰ, ἀλλ’ ὡς ἐσκεν ἦν ὧδ’ ἔχει· ἐὰν μὲν αὐτῶν ῥηταῖ 
ἀμαθία, μεῖξο κακά εἶναι τῶν ἐναντίων, ὥσος δυνατότε-
ρα ὑπηρετεῖ τῷ ἱρομενίῳ κακῷ ὄντι· ἐὰν δὲ φρόνησις 
ἂν καὶ σοφία, μεῖξο ἀγαθά· αὐτὰ δὲ καθ’ αὐτὰ ὑπάρχει 
αὐτῶν ὑθενδὸς ἄξιος εἶναι. Φαίνεται, ἔφη, ὡς ἐσκεν, οὐ-
τὸς, ὡς οὐ λέγεις. Τι οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐν τοῖς εἰρήμε-
νοι; ἀλλ’ τι ἡ τῶν μὲν ἄλλων ὑθέν ὡς ὑπερ ἀγαθῶν ὑ-
τε κακόν, τοῦτοι δὲ δυνόν ὁμοῖον ἡ μὲν σοφία ἀγαθόν, 
ἡ δ’ ἀμαθία κακόν; Ομολογεῖ.

282 Χ. Ἐπὶ τούτων, ἔφη, τὸ λοιπὸν ἐπισκεψόμεθα, ἐπειδ’ ἐιδαίμονες μὲν εἶναι προθυμούμεθα πάντες, ἐφα-
νήμεν δὲ τοιούτων μιμοῦμεν ἐκ τοῦ χρῆσθαι τε τοῖς πρὸ-
μασι καὶ ὀρθῶς χρησταί, τὴν δὲ ὀρθότητα καὶ εὐτυχίαν 
ἐπιστήμην ἡ παρέχουσα, δε’ δὴ, ὡς ἐσκεν, ἐκ πάντων τρό-
πον ἀπαντά ἀνύδρα τοῦτο παρασκευάζεσθαι, ὥσπορ ὡς σο-
φάτατος ἔσται· ἡ οὖς Ναί, ἔφη. Καὶ παρὰ πατρὸς ὡς δὴ-
πον τούτο ὁμοῖον δεῖν παραλαμβάνειν πολύ μᾶλλον ἡ 
χρήματα, καὶ παρ’ ἐπιτρόπου καὶ φίλου τῶν τῇ ἄλλων 
καὶ τῶν φασικῶν ἐραστῶν εἶναι, καὶ ἐξένων καὶ πολι-
τῶν, δεύμενον καὶ Ικτεύοντα σοφίας μεταβιβάζοντες, οὐ δὲν αἰσχρῶν, ὁ Κλεινία, οὐθέν νεμεσθητὸν ἐνεκα τοῦτον ὑπηρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ ἐραστῇ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, ὅτι οὖν ἐθέλουσα ὑπηρετεῖν τῶν καλῶν ὑπηρετημάτων, προσαρμοσμένον σοφὸν γενέσθαι ἦν οὐ δοκεῖ σοι, ἐφην ἔγω, οὕτως; Πάνυ μὲν οὖν εἰ μοι δοκεῖς λέγειν, ἢ δὴ ὅσ. Εἰ ἦστι γε, ὁ Κλεινία, ἦν ὁ ἐγώ, ἢ σοφία διδακτόν, ἀλλὰ θα ἀπὸ ταῖτομάτου παραγίγγεται τοῖς ἀνθρώποις. τούτῳ γὰρ ήμῖν ἐτι ἄσκεπτον καὶ οὕτω διαμολογημένον ἔμοι τε καὶ σοι. Ἀλλ' ἐμοίγε, ἐφη, ὁ Σῶκρατες, διδακτόν εἶναι δοκεῖ, καὶ ἐγὼ ἡσθεῖς εἶπον. Ἡ καλῶς λέγεις, ὁ ἀριστε ἀνδρόν, καὶ εἰ ἐποίησαι ἀπαλλάξας με σκέψεως πολλής περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτόν ἢ οὐ διδακτόν ἡ σοφία, νῦν οὖν ἐπειδὴ σοι καὶ διδακτόν δοκεῖ καὶ μένον τῶν ὄντων εὐδαιμονικαὶ καὶ εὔτυχες ποιεῖν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἂν τῇ ἡ σοφία ἃν ἀναρκαίον εἶναι φιλοσοφεῖν καὶ αὐτὸς ἐν νῦ ἔχεις αὐτὸ ποιεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἐφη, ὁ Σῶκρατες, ὥς οἶον τε μάλιστα. κἀγὼ ταύτα ἄσμενος ἐκούσας, Τὸ μὲν ἐμὸν, ἐφη, παράδειγμά, ὁ Διονυσόδορε τε καὶ Εὐνύδημε, οἷον ἐπεθυμῶ τῶν προτρητικῶν λόγων εἶναι, τοιοῦτοι, ἱδιωτικῶν ἱσος καὶ μόλις διὰ μακρῶν λεγόμε- νων- σφῶν δὲ ὅποτερος βούλεται, ταύτῳ τούτῳ τέχνη πράττων ἐπιδειξάτω ἦμῖν. εἰ δὲ μὴ τούτῳ βουλεύσῃς, ὅθεν ἐγὼ ἀπέλιπον, τὸ ἐξῆς ἐπιδειξάτω τῷ μειρακίῳ, πό- τερον πάσαν ἐπιστήμην δεῖ αὐτὸν κτάσθαι, ἦ ἐστι τὶς μία, ἡν δὲι λαβόντα εὐδαιμονεῖν τε καὶ ἄγαθον ἀνδρα εἶναι, καὶ τῆς αὐτῆς. ώς γὰρ ἔλεγον ἀρχόμενος, περὶ πολλοῦ ἡμῖν τυχάναι δν, τόνδε τὸν νεανίσκου σοφὸν τε καὶ ἄγαθον γενέσθαι.

XI. Ἕγὼ μὲν οὖν ταύτα εἶπον, ὁ Κρίτων· τῷ δὲ 283 μετὰ τούτῳ ἐσομένη πάνυ σφόδρα προσείχον τῶν νοιν, καὶ ἐπεισόδους, τίνα ποτὲ τρόπον ἄψοιντο τοῦ λόγου καὶ
όποτεν ἁρξίωντα παρακελεύομενοι τῷ νεανίσκῳ σοφίαν τε καὶ ἀρετήν ἁσκεῖν. ὁ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὁ Διονυ-
σόδωρος, πρῶτος ἀρχητὸ τοῦ λόγου, καὶ ἡμεῖς πάντες ἐβλέπομεν πρὸς αὐτὸν ὡς αὐτίκα μάλα ἀκουσάμενοι Θαυ-
μασίους τιμᾶς λόγους· ὑπὲρ οὗν καὶ συνέβη ἡμῖν· Θαυ-
μάτων γὰρ τινα, ὁ Κρίτας, ἀνὴρ καθήχως λόγουν, οὐ σοὶ ἄξιον ἀκουσάι, ὡς παρακελευστής ὁ λόγος ἦν ἐπὶ ἀρε-
τήν. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὁ Σάκρατις τε καὶ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι, ὅσοι φατέ ἐπιθυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφὸν γενέ-
σθαι, πότερον παίξετε ταῦτα λέγοντες ἡ ὡς ἀληθῶς ἐπι-
θυμεῖτε καὶ σπουδάζετε· κἀγὼ διενόθην, ὅτι φήμης ἡς ἡ ἡμᾶς τὸ πρότερον παίξειν, ήνικά ἐκελεύομεν διαλε-
γήσει τῷ νεανίσκῳ αὐτῷ, καὶ διὰ ταῦτα προσπαιδάτην

οὐκ ἔσπουδασάτην ταῦτα οὖν διανοηθεῖς ἐπὶ μᾶλ-

λον εἶπον, ὅτι Θαυμαστῶς σπουδάζομεν, καὶ ὁ Διονυ-

σόδωρος, Σκόπει μήν, ἔφη, ὁ Σάκρατις, ὅπως μὴ ἔχαρνος

ἐσείς ὁ νῦν λέγεις. Ἕσκεμμαι, ἢν δὲ ἐρω· οὐ γὰρ μὴ ποτέ

ἑκαρνος γένωμαι. Τί οὖν; ἔφης· φατέ βουλέσθαι αὐτόν

σοφὸν γενέσθαι; Πάνω μὲν οὖν. Νῦν δέ, ἢ δὲ, Κλει-

νάς πότερον σοφὸς ἔστίν οὐ; Οὐκοῦν φησί γε πω· ἔστι

δὲ οὐκ άλαξόν. Τιμεῖς δὲ, ἔφη, βουλέσθη γενέσθαι αὐτόν

σοφὸν, ἀμαθῆ δὲ μὴ εἶναι; Ὡμολογοῦμεν. Οὐκοῦν οὐς

μὲν οὐκ ἔστι, βουλέσθη αὐτόν γενέσθαι, οὐ δὲ ἔστι νῦν,

μηκέτι εἰναι. καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐθορυβήσην· ο δὲ μου

θυρυβομένου υπολαβῶν,"Αλλο τι οὖν, ἔφη, ἐπεὶ βουλέ-

σθε αὐτόν, οὐ νῦν ἔστι, μηκέτι εἰναι, βουλέσθη αὐτόν,

οὐ δέκανε, ἀπολολέσαι; καίτοι πολλοὶ αὐξίοι οἳ τοιοῦ-

τοι εἰεν φήλου τε καὶ ἐρασταί, οἴτινες τὰ παιδικὰ περὶ παν-

τός ἂν ποιῆσαιντο ἔξολολεναι.

Ε ΧΙΙ. Καὶ ὁ Κτήσιππος ἀκούσας ἡμανάκτησε τις ὑπὲρ τῶν παιδικῶν καὶ εἶπεν· ἦν ἔξεν Θοῦρισε, εἰ μὴ ἁγοροκο-

τερον, ἔφη, ἢν εἰπεῖν, εἶπον ἄν, σοὶ εἰς κεφαλῆν, ὃ τι
μαθαίνει μου καὶ τῶν ἄλλων καταφεύγει τοιοῦτο πράγμα, ὃ ἐγὼ οἴμαι οὐδ’ ὅσιον εἶναι λέγειν, ὅσ ἐγὼ τόνδε βουλομένην ἂν ἐξολοθρεύῃ. Τι δέ, ἔφη, ὁ Κτήσιππε, ὁ Εὐθύδημος, ἦ δοξεῖ σοι οἶον τ’ εἶναι φεύγεσθαι; Ἕν δέ λεγεῖ, ἐφη, ἐμὴ μαίνομαι γε. Πότερον λέγοντα τὸ πράγμα, περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ἦ, ἡ μὴ λέγοντα: Λέγοντα, ἔφη. Οὐκὼν εἶπεν 284 λέγει αὐτῷ, οὐκ ἀλλὸ λέγει τῶν ὄντων ἡ ἐκεῖνο ὅπερ λέγει; Πῶς γὰρ ἐν; ἔφη ὁ Κτήσιππος. Ἐν μὴν κἀκεῖνῷ γ’ ἐστὶ τῶν ὄντων, ὁ λέγει, χαρὶς τῶν ἄλλων. Πάνω γε. Οὐκὼν ἡ ἐκεῖνο λέγων τὸ ὅν, ἔφη, λέγει; Ναὶ. Ἀλλὰ μὴν ὁ γε τὸ ὅν λέγον καὶ τὰ ὄντα τάλητθ’ λέγει: ὡστε ὁ Διονυσιόδωρος, εἶπερ λέγει τὰ ὄντα, λέγει τάλητθ’ καὶ οὐδὲν κατά σοῦ φεύγεται. Ναὶ, ἔφη, ἀλλ’ ὁ ταῦτα λέγων, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὁ Εὐθύδημος, οὐ τὰ ὄντα λέγει. καὶ ὁ Εὐθύδημος, Ταῦτα μὴ ὄντα, ἔφη, ἀλλ’ τὰ ὄντα ἐστίν; Οὐκ ἔστιν. Ἀλλ’ τὰ ὄντα σοῦ δαμοῦ τὰ γε μὴ ὄντα ἐστίν; Οὐδαμοῦ. Ἑστιν οὖν ὅποις περὶ ταῦτα τὰ μὴ ὄντα πράξειν ἂν τίς τι, ὡστε καὶ εἶναι ποιησεῖν ἂν καὶ ὀστισάναι τὰ μηδαμοῦ ὄντα; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κτήσιππος. Τι οὖν; οἱ δὴτορεῖ ὅταν λέγοντι σοὶ τῷ δήμῳ, οὐδὲν πράττοντι. Πράττοντι μὲν οὖν, ἦ δ’ ὅς. Οὐκοὖν εἶπερ πράττοντι, καὶ ποιοῦντι; Ναὶ. Τὸ λέγειν ἂρα πράττειν τε καὶ ὁ ποιεῖν ἑστίν; Ὀμολογήσειν. Οὐκ άρα τὰ γε μὴ ὄντε, ἔφη, λέγει νῦνες: ποιοὶ γὰρ ἂν ἢδη τι’ σοι δὲ ὁμολογήσας τὸ μὴ ὁμοιὸν τ’ εἶναι μηδὲ ποιεῖν· ὡστε κατὰ τὸν σοῦ λόγον νῦνες πενθῇ λέγει. ἀλλ’ εἰπερ λέγει Διονυσίωδωρος, τάλητθ’ τε καὶ τὰ ὄντα λέγει. Ἕν δέ λέγει, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὁ Εὐθύδημος: ἀλλὰ τὰ ὄντα μὲν τρόπον τινὰ λέγει, οὐ μὲντοι ὅς γε ἔχει. Πῶς λέγεις, ἔφη ὁ Διονυσοδώρος, ὁ Κτήσιππε; εἰπεὶ γὰρ τινες, οἱ λέγοντε τὰ πράγματα τὰ ὄντα ἠχεῖ; Εἰπεὶ μέντοι, ἔφη, οἱ καλοὶ τε κακαθοὶ καὶ οἱ τάλητθ’ λέγοντες. Τι οὖν; ἦ δ’ ὅς τάγασα ὅνει ἐν, ἔφη,
"Εχε, τα δε κακά κακῷς; Συνεχόμεθε. Τούς δὲ καλοὺς τε κάραθούσι όμολογεῖς λέγειν ὡς ἐχει τὰ πράγματα; Όμολογῶ. Κακῶς ἀρα, ἕφη, λέγουσιν, ὁ Κτήσιππε, οἱ ἄραθοι τὰ κακά, εἰπερ ὡς ἐχει λέγουσι. Ναὶ μὲ διὰ, ἣ δ' ὃς, σφόδρα γε, τοὺς μοῦν κακοὺς ἀνθρώπους ἂν σὺ, εὰν εὶ μοι πείθῃ, εὑλαβῇς εἰναι, ἵνα μὴ σε οἷ ἄραθοι κακῶς λέγουσιν. ὡς εὗ ἴση ὅτι κακῶς λέγουσιν οἱ ἄραθοι τοὺς κακοὺς. Ἡ καὶ τοὺς μεγάλους, ἕφη ὁ Εὐθύδημος, μεγάλους λέγουσι καὶ τοὺς θεμιστοὺς θερμῶς; Μάλιστα δήπου, ἕφη ὁ Κτήσιππος· τοὺς μοῦν ψυχῶς ψυχῶς λέγουσι τε καὶ φασὶ διαλέγεσθαι. Σὺ μὲν, ἕφη ὁ Διονυσίδαρος, λοιδορεῖ, ὁ Κτήσιππε, λοιδορεῖ. Μᾶ Δε' ὡς ἔφαγεν, ἣ δ' ὃς. ὁ Διονυσίδαρος, ἔπει φιλῶ σε, ἀλλὰ νοοθετῶ σ' ὡς ἐταῖρόν, καὶ πειρώμα πείθειν μηδέποτε ἐναντίον ἐμοῦ 285 οὕτως ἁρροίκος λέγειν, ὅτι ἐγὼ τοῦτον βουλουμαι ἐξολοθρέων, οἷς περὶ πλεῖστον ποιοῦμαι.

Χ. Εγὼ οὖν, ἐπειδὴ μοι ἐδόκουν ἀγριωτέρος πρὸς ἄλληλον ἔχειν, προσέπαυκας τοῦτον Κτήσιππον καὶ εἰπον ὅτι ὁ Κτήσιππε, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ χρηίς ημὰς παρὰ τῶν ξένων δέχεσθαι ὁ λέγουσιν, εὰν ἐθέλοι ναδύναι, καὶ μὴ ὅνυματι διαφέρεσθαι. εἰ γὰρ ἐπίστανται οὕτως ἐξολοθρεῖναι ἄνθρωποι, ὡς ἐκ ποιητῶν τε καὶ ἀφρόνων χρηστούς τε καὶ ἐμφρόνως ποιεῖν, καὶ τοῦτο εἶπε αὐτῷ εὐθύ- ἕκατον εἶπε καὶ παρ' άλλου τοῦ ἐμαθῆτην φθόρον τινὰ καὶ ὀλέθρου τοιοῦτον, ὡςτε ἀπολέσαντες ποιητῶν ἄντα κρι- στοὺ πάλιν ἀποφήγην. εἰ τοῦτο ἐπίστασθον — δῆλον δε', ὅτι ἐπίστασθον, εφάτην ροῦ τὴν τέχνην σφαῖραν εἰναι τὴν νέωσιν εὐρημένην ἁγαθοὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκ ποιητῶν — συγχωρήσωμεν οὖν αὐτοῖς αὐτῷ: ἀπολε- σάντων ἦμιν τὸ μειράκιον καὶ φρόνιμον ποιησάντων, καὶ ἀπαντᾶς μὲ ἡμᾶς τοὺς άλλους. εἰ δὲ όμοισι οἱ νέοι φραβε- σθε, ὡςπερ ἐν Καρλ ἐν ἐμοὶ ἔστιν καὶ νόμους. ός ἐγὼ,
ἐπειδὴ καὶ πρεσβύτης εἰμὶ, παρακατυνθείσην ἐτοιμὸς καὶ παραδίδομεν ἐμαυτὸν Διονυσοδόρῳ τούτῳ ὀδηγεῖν τῇ Μη-δείᾳ τῇ Κόλχῃ· ἀπολλύσαι με, καὶ εἰ μὲν βούλεται, ἐφέ-
tω, εἰ δ', ὃ τι βούλεται, τοῦτο ποιεῖται· μόνον χρηστὸν ἀποφημικόνω τῇ ὁ Ἐκτῆσιππος. Ἐγὼ μὲν, ἔφη, καὶ αὐτὸς, ὁ Ἐκτῆσιππος, ἐτοιμὸς εἰμὶ παρέχειν ἐμαυτὸν τοῖς ἐξίσους, καὶ ἐὰν βούλονται δέχειν ὄτι μᾶλλον ἦν νῦν ἄροιν, εἰ μοι ἡ δορὰ μὴ εἰς ἄσκον τελευτὴσει ὀδηγεῖν ἦ τοῦ Μαρσί-νυν, ἀλλ' εἰς ἀρετὴν. καὶ τοι με οἴεται Διονυσοδόρος οὐ-
tοπία γαλαταίνειν αὐτῷ· ἐγὼ δὲ ὦν γαλαταίνω, ἀλλ' ἀντι-
λέγω πρὸς ταῦτα, ὁ μοι δοκεῖ πρὸς με ἡ καλῶς λέγειν— ἀλλὰ σὺ τὸ ἀντιλέγειν, ἔφη, ὃ γεννᾷ Διονυσοδόρε, μὴ κάλει λοιδορεῖσθαι· ἐτερον γὰρ τὶ ἐστὶ τὸ λοιδορεῖσθαι.

Χ. τὸ Διονυσοδόρος ὁ ως ὄντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέγειν, ὁ Κτῆσιππε, ποιεῖ τοὺς λόγους; Πάντως δὴ-
πον, ἔφη, καὶ σφόδρα γε ἡ σὺ, ὁ Διονυσοδόρος, σὺν οἷς ἐνεῖ αἰ

ἐναι ἀντιλέγειν; Οὐκοῦν σὺ τὰν, ἔφη, ἀποδείξεις πίπτοτε ἀκούσας οὔδενος ἀντιλέγοντος ἐτερον ἐτέρων. Ἀληθῆ λέγεις, ἔφη, ἀλλὰ ἀκούσας μὲν, εἰ σοι ἀποδείκνυμι· ἀν-
tιλεγοντος Κτῆσιπποι Διονυσοδόρῳ. Ἡ καὶ ὑπόσχοις ἃν τούτων λόγους; Πάντως, ἔφη. Τι οὖν; ἦ δ' ὡς, εἰ ἐκάστος τῶν ὄντων λόγους; Πάντως γε. Οὐκοῦν ὃς ἐστιν ἕκαστον ἢ ὃς οὐκ ἔστιν, οἶς ἔστιν. Εἰ γὰρ μέμνησαι, ἔφη, 286 ὁ Κτῆσιππε, καὶ ἄριστοι ἐπεξείσαμεν μηδένα λέγοντα ὅς ὁυ
κ ἐστιν τὸ γὰρ μὴ ὃν ὀφείλεις ἐφάνη λέγον. Τι οὖν δὴ τοῦτο; ἦ δ' ὡς ὁ Κτῆσιππος ἤττων τι ἀντιλέγομεν ἐγώ τε καὶ σύ; Πότερον οὖν, ἦ δ' ὡς, ἀντιλέγομεν ἃν τοῦ αὐτοῦ πράγ-
ματος λόγον ἀμφότεροι λέγοντες, οὖν μὲν ἃν δήποτε ταῦτα λέγομεν; Συνεχόμεθα. Αὖλλ' ὅταν μηδέτερος, ἔφη, τοῦ τοῦ πράγματος λόγον λέγη; τότε ἀντιλέγομεν ἃν; ἢ Β

οῦσα γε τὸ παράπαν οὐδ' ἃν μεμνημένος εἶ ς τοῦ πράγ-
ματος ὀοδέτερος ἦμων; Καὶ τοῦτο συνωσιμολογεῖ. Ἀλλ'
"Αφα, ὅταν ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ πράγματος λόγον λέγω, οὐ δὲ ἄλλου τινὸς ἄλλου, τότε ἀντιλέγομεν; ἣ ἐγὼ λέγω μὲν τὸ πράγμα, οὐ δὲ οὐδὲ λέγεις τὸ παράπαν· οὐ δὲ μὴ λέγων τῷ λέγοντι παρὰ ὧν ἀντιλέγοι;

XV. Καὶ ὁ μὲν Κτήσιππος ἐστὶν, ἡγοῖ δὲ ἀκαλλομάς τὸν λόγον. Ποῦς, ἐφη, ὁ Διονυσόδωρος, λέγεις; οὐ γὰρ τοι ἄλλα τοῦτο γε τὸν λόγον πολλὰν δὴ καὶ πολλὰς ἀκηριώδεις ἂν Θαμάζω, καὶ γὰρ οἱ ἀμφί Πρωταγόρας σφόδρα ἔχοντο αὐτῶ καὶ οἱ ἐτὶ παλαιότεροι ἐμοί δὲ ἂν ἔστω σχετικός τις δοξεῖ εἰναι καὶ τούς τε ἄλλους ἀνατρέπει καὶ αὐτὸς αὐτοῖς· οὐκ ἕκαστος τῷ τῆς ἀλήθειας παρὰ σοῦ καλλιστα πεισθῇ. ἀλλὰ τι ἡ ψευδὴ λέγειν οὐκ ἔστι· τοῦτο γὰρ δύναται ὁ λόγος· ἡ γὰρ; ἀλλ' ἡ λέγοντ' ἀληθῆ λέγειν η μὴ λέγειν; ὁμοιόμορφον. Πότερον οὐν ψευδὴ μὲν λέγειν οὐκ ἔστι, δοξάζειν μὲντοι ἔστιν; Οὐδὲ δοξάζειν, ἐφη. Οὐδ' ἄρα ψευδῆς, ἢν δ’ ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παράπαν. Οὐκ ἐφῇ. Οὐδ' ἅρα ἀμαθία ὁδ' ἀμαθεῖς ἀνθρώπων ἦν οὐ τούτ' ἄν εἰν ἀμαθία, εἰπέρ εἰς τὸ ψευδεσθαι τῶν πράγματος; Πάνω γε, ἐφη. 'Αλλ’ τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἢν δ’ ἐγώ. Οὐκ ἐφῇ. Δόγμαν ἐνεκα, ὁ Διονυσόδωρος, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα δὴ ἄτοπον λέγης, ἤς ἀληθῶς δοξεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι ἀμαθῆς ἀνθρώπων; Ε' Ἀλλα σύ, ἐφη, ἐλέγξοι. 'Ἡ καὶ ἔστι τούτο κατὰ τὸν οὗν λόγον, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδομένου; Οὐκ ἔστιν, ἐφη ὁ Ἐυθύδημος. Οὖν ἄρα ἔκέλευσεν, ἐφην ἐγώ, νῦν δὴ Διονυσόδωρος ἐξελέγξαι; Τὸ γὰρ μὴ ὅν πᾶς ἀν τις κελεύσαι; οὐ δὲ κελεύεις; ὁτι, ἢν δ’ ἐγώ, ὁ Ἐυθύδημε, τὰ σοφὰ ταῦτα καὶ τὰ εὖ ἔχοντα οὐ πάνω τι μανθάνω, ἀλλὰ πα- χέως ποι ἐννοῶ. Ἡς γὰρ μὲν οὐν φορτικώτερον τι εἰρήσομαι. ἀλλὰ συγγρίνωσθε, ὅρα δέ· εἰ γὰρ μὴτε ψευδεσθαι ἔστι 287 μὴτε ψευδὴ δοξάζειν μὴτε ἀμαθὴ εἶναι, ἀλλ’ ὁ οὖν ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τις τι πράττῃ, πράπτοντα γὰρ
οῦκ ἔστιν ἁμαρτάνειν τούτου δ' πράττει, οὐχ οὕτω λέγετε; Πάνω γ', ἔφη. Τούτο ἔστιν ἤδη, ἤν δ' ἐγώ, τὸ φορτικὸν ἑράτημα. εἰ γὰρ μὴ ἁμαρτάνομεν μήτε πράττοντες μήτε λέγοντες μήτε διανοούμεναι, ὑμεῖς, ὁ πρὸς Διός, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τίνος διδάσκαλοι ἦμετε; ἡ οὖν ἃρτι ἔστε ἄρετὴν πάλληστ' ἂν παραδοῦναι ἀνθρώποιν τῷ ἐθέλοντι Β. μανθάνειν;

XVI. Ἐξ'. ἔφη, ὁ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος ὑπολείβον, οὕτως εἰ Κρόνος, ὥστε ὧ τὸ πρῶτον εἰσόμεν ὑπὸ ἀναμιμήνηκε, καὶ εἰ τι πέρσην ἔησθον, ὄν ἀναμνησθησέως, τόις δ' ἐν τῷ παρόντι λεγομένοις οὐχ ἔζεις ὡς τῇ χρή; Καὶ γὰρ, ἔφην ἐγώ, χαλεποὶ εἰσὶ πάνω, εἰκότως: παρασκεύου ὥτε λέγονται· ἐπει καὶ τούτῳ τῷ τελευταίῳ παραχάλεπτον χρῆσασθαι ἐστιν, ὃ λέγεις. τὸ γὰρ οὗν ἔχω ὧ τι χρῶμαι τί ποιτε λέγεις, ὁ Διονυσόδωρε; ἡ δῆλον ὃτι ὧς οὖν ἔχω ἐξελέγξαι αὐτὸν; ἐπει εἰπέ, τί σοι ἀλλὰ νοεῖ ὁ τούτῳ τὸ ὅμια, τῷ οὗν ἔχω ὧ τι χρῆσομαι τοῖς λόγοις; Ἀλλ' ὧ σὺ λέγεις, ἔφη, τούτῳ τοι πάνω χαλεπὸν χρῆσασθαί· ἐπει ἀπόκριναι. Ποῦν Ὁ ἄρτος ἀποκρινασθαι, ὃν δ' ἐγώ, ὁ Διονυσόδωρε; Οὐκ ἀποκρίνειε, ἔφη. Ἡ καὶ δίκαιον, Δίκαιον μὲντοι, ἔφη. Κατὰ τίνα λόγον; ἤν δ' ἐγώ. ἡ δῆλον ὃτι καὶ τῶν διε, ὃς σὺν τοῖς λόγοις, καὶ οἶδ' ὃτε δεῖ ἀποκρινασθαι καὶ ὃτε μὴ; τοῖς τοῖς διε, ὃς σὺν τοῖς λόγοις, καὶ ὃς σὺν τοῖς λόγοις, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογεῖς με σοφὸν εἶναι. Πειστέτω τούπων, ἤν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη, ὃς ἔοικεν γάρ ἄρχεις· ἁλλ' ἐρώτα. Πότερον οὖν ψυχὴν ἔχοντα νοεῖ τὰ νοοῦντα, ἤ καὶ τὰ ἄψυχα; Τὰ ψυχὴν ἔχοντα. Οἰδ' αὐτ' τι, ἔφη, ὃς ψυχὴν ἔχον; Μα Δί' οὐκ ἔσω. Θ' οὖν ἄρτι ἢρον, ὃ τι μοι νοεῖ τὸ ὅμια; Τὶ ἄλλο γε, ἢν Ε' δ' ἐγώ, ἢ ἐξήμαστον διὰ τὴν βλάσκειαν; ἡ οὖν ἐξήμαστον,
αλλά καὶ τὸῦτο ὀρθῶς εἶπον, εἶπὼν ὅτι νοεῖ τὰ ὁμοτα, πότερα φὴς ἔξαμαρτάνειν μὲ ἡ ὅ; εἰ γὰρ μὴ ἔξημαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξεις, καίτερ σοφὸς ὁ ὅ, οὐδέ ἔχεις ὅ τι χρῆ τὸ λόγῳ. εἰ δ’ ἔξημαρτον, οὐδ’ οὕτως ὀρθῶς λέγεις, 288 φάσθαι οὐκ εἶναι ἔξαμαρτάνειν καὶ ταῦτα οὐ πρὸς ἀ πέρυσιν ἔλεγες λέγω. ἀλλὰ ἔστειλεν, ἔρην ἔρωι, ὁ Διονυσό- δωρε τε καὶ Ἐυθύδημε, οὔτος μὲν ὁ λόγος ἐν ταύτῃ με- νεὶν, καὶ ἔτι ἄσπερ τὸ παλαιὸν καταβαλὼν πίπτειν, καὶ ᾧστε τοῦτο μὴ πάσχειν, οὔτ’ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας ποτε- χυς ἔξευρήσθαι, καὶ ταῦτα οὕτως Θαυμασίας οὕς ἔστ’ ἀκρίβειαν λόγου, καὶ ὁ Κτήσιππος, Θαυμασία γε λέγει, Β ἔρη, ὁ άνδρες Θοῦριοι εἶτε Χιῖ τε έθ’ ὅποθεν καὶ ὅπῃ χαριτῶν ὁνομαζόμενοι ὃς οὐδὲν ὑμῖν μέλει τοῦ παρα- λητεῖν. καὶ ἐρ’ φοβηθεῖς, μὴ λοιδορία γένηται, πάλιν κατοπράγην τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον: Ὁ Κτήσιππε, καὶ νῦν δὴ ἢ πρὸς Κλείνιον ἔλεγον, καὶ πρὸς σὲ ταῦτ’ ταῦτα λέγω, ὅτι οὐ γιγνόσκεις τῶν ξένων τὴν σοφίαν, ὅτι Θαυμασία ἔστιν ἀλλ’ οὐκ ἔθελεν ήμῖν ἐπιδείξασθαι σπουδᾶσθαι, ἀλλὰ τὸν Ποστέα μιμείον ὁ τὸν Ἀλιτήρτουν ὁ σοφιστὴν γοητεύοντε ὕμας. ἦμεις οὖν τὸν Μενέλαον μιμάμεθα, καὶ μὴ ἀφίμαμεθα τοῖς ἀνδροίς, ἠκαὶ ἦμῖν ἐκφανῆτον, ἐρ’ οἱ αὐτῷ σπουδάζοντες οἴμαι γὰρ τι ἀυτῶν πάρκαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ἀρξαται σπουδάζειν, ἀλλὰ δεόμεθα καὶ παραμυθόμεθα καὶ προσευχόμεθα αὐτῶν ἐκφανῆσαι. ἐγὼ οὖν μοι δοκᾷ καὶ αὐτὸς πάλιν ὑπηργῆσα- σθαι, οὐ προσευχόμαι αὐτῷ φανῆναι μοι ὅθεν γὰρ τὸ 11 πρῶτον ἄπελπον, τὸ ἐξῆς τούτοις πειράςομαι, ὅπως ἄν δύνασθι, διελθεῖν, εάν ποιε ἐκκαλέσομαι καὶ ἐλεη- σαντε με καὶ οἰκτείαν συντεταμένον καὶ σπουδάζοντα καὶ αὐτῷ σπουδάσθον.
φιλοσοφητεόν όμολογήσωμεν τελευτώντες· ἢ γάρ; Ναι, ἢ δὲ ὄς. Ἡ δὲ γε φιλοσοφία κτήσις ἐπιστήμης· οὐχ οὖτως· ἐφη. Ναι, ἐφη. Τίνος ποτ' οὖν ἂν κτησάμενοι ἐπιστήμην οὐθάς κτησάμεθα; ἢ τ' οὐ τοῦτο μὲν ἀπλοῦν, ἢ τες ήμαι οὐνήσει; Πάνω γ', ἐφη. ἢ τ' οὖν ἂν τι ἡμᾶς οὐνήσευν, εἰ ἐπισταῖμεθα γεννώσκειν περισότερος, ὅπου τῆς γῆς χρυσοί πλείστον κατορφόρφυκται; Ἰδος, ἐφη. Ἀλλ' ὁ πρῶτον, ἢ τ' εὖ ρώ, τοῦτο γε ἐξηλέγομεν, ὅτι οὔδὲν πλέον, οὐδ' εἰ ἄνεν πραγμάτων καὶ τοῦ ὁρίττευν τὴν γῆν τὸ πᾶν ἡμῖν χρυσοῖν γένοιτο· ἐστε οὐδ' εἰ τὰς πέτρας χρυσὰς ἐπισταῖμεθα ποιεῖν, οὐδ' εἰ ἄνεν γεννώσκειν τῆς γῆς ἐπιστήμην εἰς· εἰ γὰρ μὴ καὶ χρῆσθαι ἐπιστησόμεθα τὸ χρυσίον, οὐδ' εἰσερχόμεθα τῷ φερόμεθα, οὐδὲν ὁφέλος αὐτὸ ἐφαίνη ὅν; ἢ οὐ μενήση; εφην εὖ ρώ. Πάνω γ', ἐφη, μὲν εἰμι. Οὔδε γε, ὡς ἐοικε, τῆς ἄλλης ἐπιστήμης ὁφέλος γένεται οὐδέν, οὔτε χρηματιστικῆς οὔτε ἔρασις ἔστωσιν ἔοικεν ἐπιστήμης, οὔτε ποιεῖν τε ἐπιστάται, χρησθαι δε μή ἢ ἄν ποιήσῃ· οὐχ οὖτως· Συνέφη. Οὔδε γε εἰ τὰς ἐστιν ἐπιστήμην, ἢστε ἀθανάτους ποιεῖν, ἢ τινος προσόθεν όμολογημένοις τεκμαίρεσθαι δεῖ. Συνεδόξει ημίν πάντα ταῦτα. Τοιαῦτα τινὸς ἄρα ἴσων ἐπιστήμης δεῖ, ὡς καλεῖ, ἢν δ' ἐγὼ, ἐν γ' συμπέπτονες ἁμα το τε ποιεῖν καὶ το ἐπιστάσθαι χρησθαι τοῦτο, ὡν το ποιή. Φανεται, ἐφη. Πολλοῦ ἄρα δει, ὡς ἐοικε, ήμας λυροποιοὺς δεῖν εἶναι καὶ τοιαύτης τινός ἐπιστήμης ἐπιβολοὺς. ἐνταῦθα γὰρ ἢ χρῆς μὲν ἡ ποιούσα τεχνὴ, χρῆς δὲ ἡ χρωμένη, διήρηται δε τοῦ αὐτοῦ πέρι· ἢ γὰρ λυροποιὴ καὶ ἡ κοινωνικὴ ποιήση διαφέρουν ἀλλήλου· οὐχ οὖτως· Συνέφη. Οὔδε μὴν αὐτοποιήσης γε δηλοῦν ὃτι δεόμεθα· καὶ γὰρ αὐτὴ ἐτέρα τοιῶτη. Συνεδόξει· Ἀλλ' πρὸς θεῶν, ἐφην εὖ ρώ, εἰ τὴν λυροποικὴν τεχνὴν μάθοιμεν, ἢν ἔστιν αὐτῇ, ἢν ἔδει κεχτη-
μένους ἡμᾶς εὐθαίμονας εἶναι; Οὐκ οἶμαι, ἔφη, ἔγώ, ὁ
Κλεινίας ὑπολαβῶν. Τίνι τεκμηρίον, ἢν δ' ἔγώ, χρῆ;
Ὀρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούσης, οἱ τοὺς ἰδίοις λόγοις, οἳς
αὐτοὶ πουνοῦν, οὐκ ἐπίστανται χρῆσθαι, ὥσπερ οἱ λυρο-
ποιοὶ ταῖς λύραις, ἄλλα καὶ ἐνταῦθα ἄλλοι δυνατοὶ χρῆ-
σθαι οἳς ἐκείνοις εὐργάσαντο, οἱ λογοποιεῖν αὐτοῖς ἀδύνα-
τοι δῆλον οὐν ὅτι καὶ περὶ λόγους χαρῆς ἣ τοῦ ποιεῖν
tέχνη καὶ ἡ τοῦ χρῆσθαι. Ἐπειξάν ἦν οἱ δοκεῖς, ἔφην ἔγώ,
tεκμηρίου λέγειν, ὅτι οὐχ αὐτὴ ἐστὶν ἡ τῶν λογοποιῶν
tέχνη, ἥν ἂν κτησάμενος τις εὐδαιμονεῖ εἰς. καίτοι ἔφω
ἔμοιν ἐνταῦθα πον φανησάθη τῇ ἐπιστήμῃ, ἢν δὴ
Ε πάλαι ξητούμεν. καὶ γὰρ μοι οἱ τε ἄνδρες αὐτοὶ οἱ λογο-
ποιοὶ, ὅταν συνήνοιμεν αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὁ Κλεινία,
δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν θεσπεσία τις καὶ
ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστῶν· ἐστὶ γὰρ τῆς τῶν
ἐποδεύου τέχνης μόριον ομικρῶ τε ἐκείνῃς ὑπόδεικτον.

290 ἡ μὲν γὰρ τῶν ἐποδεύων ἔχειν τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορ-
pιιῶν καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσσων κηλησίως ἐστίν,
ἡ δὲ δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ἄγλων
κηλησίως τε καὶ παραμύθια τυρχάνει οὕσα· ἢ σοι, ἔφη
ἔγω, ἄλλος πως δοκεῖ; Οὐκ, ἄλλ' οὔτως μοι φαίνεται,
ἔφη, ὡς σὺ λέγεις. Ποι οὐν, ἔφην ἔγω, τραπαίμεθ' ἐν
ἐτί; ἐπὶ πολλήν τέχνην; Ἐγὼ μὲν οὐκ εὐποροῦ, ἔφη Ἀλλ',
ἣν δ' ἔγω, ἐμὲ οἶμαι εὐρήκεναι. Τίνα; ἔφη ὁ Κλεινίας.

Β Ἡ στρατηγική μοι δοκεῖ, ἔφην ἔγω, τέχνη παντὸς μάλλον
eἶναι, ἢν ἢν τις κτησάμενος εὐθαίμονες εἰη. Οὐκ ἐμοί
δοκεῖ. Ποίς; ἢν δ' ἔγω. Θηρευτική τις ἢδε γε ἐστὶ τέχνη
ἀνθρώπων. Τι δ' οὔν; ἔφην ἔγω. Οὐδεμία, ἔφη, τῆς
θηρευτικῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐστίν ἢ ὅσον θηρευτικώς καὶ
χειρόσακος ἐπειδάν δὲ χειρόσακος τούτο, ὅ τιν ἢ
χειρόσακος, οὐ δύναται τούτῳ χρῆσθαι, ἀλλ' οἷς μὲν κυνή-
γέται καὶ οἷς ἄλλοις τοῖς ψυφοποιοῖς παραδίδοσιν, οἱ δ' ἂν-
καὶ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ λογιστικοί — θηρευτικοί γὰρ εἰσὶ καὶ οὕτως οὐ γὰρ πουσύτα διαγράφαμα ὃ ἑκαστοι τοῦτον, ἀλλὰ τὰ ὑπὲρ ἀνευρόσκοιν — οὔτε οὖν χρησιμοὶ αὐτοὶς οὐχ ἐπιστάμενοι, ἀλλὰ θηρεύεται μόνον, παραδείδοις ὁποιοι τοῖς διαλεκτικοῖς καταρρέεται αὐτῶν τοῖς εὐρήμασιν, ὥσις γε αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοι εἰσιν. Εἰπον, ἣν δ' ἦν, δ' ήκλιστε καὶ σοφάτατε Κλεινίας, τοῦτο οὕτως ἔχει; Πάνω μὲν οὖν καὶ οὐ γε στρατηγοὶ, ἐφή, οὕτω τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπειδὴ ἡ πόλις τοια ἡθεοῦσαν ἡ στρατόπεδον, παραδείδοσι τοῖς πολιτικοῖς ἄνδρασιν· αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπιστάταις χρησίμως τούτοις, δ' ἠθεούσαν· ὅσπερ, οἴμαι, οἱ ἀρτυγοθῆραι τοῖς ὀρτυγο- τρόφοις παραδείδοσιν, εἰ οὖν, ἡ δ' ὅδε, δεομεθά ἐκεῖνης τῆς τέχνης, ἦτε ὡς ὁ ἄν κτήσηται ἡ ποιήσασα ἡ θηρευσά- μενη αὐτῇ καὶ ἐπιστήσηται χρησίμως καὶ ἡ τοιοῦτη ποιήσει ἡμᾶς μακαρίους, ἀλλὰ ὧν τινα, ἐφη, ξητητέον ἀντὶ τῆς στρατηγίας.

ΧVIII. KR. Τῇ λέγεις σύ, ὁ Σώκρατες; ἐκεῖνο τὸ Ἐμεράμοι τοιαύτ' ἐφθέγξατο;

ΣΩ. Οὐκ οἶμαι, ὁ Κρῖτων;

KR. Μὰ Δι' οὐ μέντοι, οἴμαι γὰρ αὐτὸν ἐρώ, εἴ ταυτ' εἶπεν, οὔτ' Ἐυθυδήμον οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἐτ' ἀνθρώπον δεῖσθαι εἰς παιδείας.

ΣΩ. Ἀλλ' ἀρα, ὁ πρὸς Διὸς, μὴ ὁ Κτήσιππος ὁν' ὁ ταυτ' εἶπαν, ἐρῶ δ' οὐ μέμνησαι;

KR. Πολος Κτήσιππος;

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν τὸ γε εἰς οἶδα, ὅτι οὔτε Ἐυθυδήμος οὔτε Διονυσιόδωρος ἢν ὁ εἰπὼν ταύτα· ἀλλ', ὃ δ' οὕτως Κρῖτων, μὴ τις τῶν κρειττόνων παρὰν αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ ἤκουσαν γε ταύτα, εἰς οἶδα.

KR. Ναὶ μὰ Δι', ὁ Σώκρατες· τῶν κρειττόνων μὲντοι τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πολὺ γε. ἀλλὰ μετὰ τοῦτο ἐτ' Ριάτο III.
τινὰ ἐξητήσατε τέχνην; καὶ εὐφετε ἐκεῖνην ἡ οὖχ εὐφετε, τῷ ἔνεκα ἐξητείτε;

ΣΩ. Πόθεν, ὥς μακάριε, εὐφομεν; ἀλλ' ἦμεν πάνιν γελοιοὶ, ὡςπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώκοντα· ἀεὶ φάσματα ἐκάστην τὸν ἐπιστήμων αὐτάκα λήφεσθαι, αἰ δ' ἀεὶ ὑπεξέφυγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τί ἐν σοι λέγομι; ἐπὶ δὲ δὴ τὴν βασιλικὴν ἐλθόντες τέχνην καὶ διασκοποῦμενοι αὐτὴν, εἰ αὐτὴ εἰ ἢ τὴν εὐθαμονίαν ἀπεργαζόμενη, ἐνταῦθα ὡςπερ εἰς λαβόμενον ἑμπεσόντες, οἴομενοι ἢδ' ἐπὶ τέλει ἐἶναι, περικάμψατες πάλιν ὡςπερ ἐν ᾧ ἄρχῃ τῆς ἐρυθήσεως ἀνεφάνημεν ὅντες καὶ τοῦ ἰσοῦ δεδομενοι, ὀδοὺτε ὅτε πρὸς τὸ πρῶτον ἐξήτομεν.

ΚΡ. Πώς δὴ τούτο ὑμῖν συνεβή, ὦ Σάκρατες;

ΣΩ. Ἐγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡ ἡμῖν ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ βασιλικὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι.

ΚΡ. Τί οὖν δή;

ΣΩ. Ταύτη τῇ τέχνῃ ἡ τε στρατηγικὴ καὶ αἰ ἄλλαι παραδιδόναι ἀρχεῖν τῶν ἔργων, αὐτὰ δὴ δημιουργοὶ εἰσίν, ὥς μόνη ἐπιστημένη χρήσται. σαφῶς οὖν ἐδοκεὶ ἡμῖν αὕτη εἶναι, ἢν ἐξήτομεν, καὶ ἡ αὐτία τοῦ ὀρθῶς πράττειν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀτεχνῶς κατὰ τὸ Αἰσχύλον ἰμβέβειν μόνη ἐν τῇ προμνη καθήσαται τῆς πόλεως, πάντα κυβερνώσα καὶ πάντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα ποιεῖν.

ΚΡ. Οὐκοῦν καλῶς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σάκρατες;

XIX. ΣΩ. Σὺ κροιὲς, ὦ Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν. μετὰ γὰρ τὰ ἐμπροσθεν συμβαίνα αὐτὰς μετὰ ταύτα ἐσκοποῦμεν δὴ πως. Φέρε, πάντων ἄρχουσα ἡ βασιλικὴ τέχνη τῇ ἡμῖν ἀπεργάζεται ἔργον, ἡ οὐδέν; Πάντες οὖν θύμων, ἡμεῖς ἐφαρμεν πρὸς ἀλλῆλους. Οὐ καὶ σὺ ἃν ταύτα φαίης, ὦ Κρίτων;

ΚΡ. Ἐρώτημα.

ΣΩ. Τί οὖν ἃν φαίης αὐτῆς ἔργον εἶναι; ὡςπερ ἐν
δε ἔγω ἐρωτήσας, πάντων ἄρχονσα ἡ ἱατρική, ὃν ἄρχει, τι ἔργον παρέχεται; οὔ τιν ὑρέιειν φαινεῖ.
ΚΡ. Ἕρωνε.
ΣΩ. Τί δὲ; ἡ ὑμετέρα τεχνὴ ἡ μεσορία, πάντων ἄρχουσα, ὃν ἄρχει, τι [ἔργον] ἀπεργάζεται; οὔ τιν τρό̂ποςنقحطأ 292
φῆν αὖ φαίνει τὴν ἐκ τῆς γῆς παρέξειν ἡμῖν;
ΚΡ. Ἕρωνε.
ΣΩ. Τί δὲ; ἡ βασιλικὴ πάντων ἄρχουσα, ὃν ἄρχει, τι ἀπεργάζεται; ἵσως οὔ πάνυ γ' εὐπορεῖς.
ΚΡ. Μά τοιν Δία, ὁ Σωκράτης.
ΣΩ. Οὐδὲ γάρ ἡμεῖς, ὁ Κρίτων, ἀλλὰ τοσόνδε γε γίσθα, ὅτι εἰπερ ἐστιν αἰτή ὣν ἡμεῖς ξητούμεν, ὁφέλιμον
αὐτὴν δεὶ εἴναι.
ΚΡ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οὐκοῦν ἀγαθὸν γέ τι δεὶ ἡμῖν αὐτὴν παρα-
διδόναι;
ΚΡ. Ἀνάγκη, ὁ Σωκράτης.
ΣΩ. Ἀγαθὸν δὲ γέ που ὁμολογήσαμεν ἀλλήλοις τὸν τε καὶ Κλεινίας οὔθεν εἶναι ἄλλο ἡ ἐπιστήμην τινά.
ΚΡ. Ναι, οὔτως ἐλέγες.
ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα, ἢ φαίνει ἂν τις πολι-
τικῆς εἶναι — πολλὰ δὲ που ταύτ' ἂν εἶ, οἶον πλούσιος τοὺς πολίτας παρέχειν καὶ ἑλευθέρους καὶ ἀστασιάστους — πάντα ταύτα οὔτε κακά οὔτε ἀγαθὰ ἑφανή, ἐδει δὲ σο-
φοὺς ποιεῖν καὶ ἐπιστήμην μεταδιδόναι, εἰπερ ἐμελλεν
αὐτὴ εἶναι ἢ ὁφελοῦσα τε καὶ εὐδαιμονίας ποιοῦσα.
ΚΡ. Ἐστι ταύτα; τότε γοῦν οὔτως ὑμῖν ὁμολογή-
θη, ὁς οὕ τοις λόγοις ἀπήγγειλας.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώ-
πους καὶ ἀγαθοὺς;
ΚΡ. Τί γάρ κωλύει, ὁ Σωκράτης;
ΣΩ. Ἀλλ' ἂρα πάντας καὶ πάντα ἀγαθοὺς; καὶ
8*
πάσαν ἐπιστήμην, ὅκυττοτομικὴν τε καὶ τεκτονικὴν καὶ
tὰς ἄλλας ἀπάσας, αὕτη ἡ παραδιδοῦσα ἔστιν;
KR. Ὁὐκ οὐκεῖ ἐγγονεῖ, ὁ Σῶκρατες.

ΣΩ. Ἀλλὰ τίνα δὴ ἐπιστήμην; ἡ τὶ χρησόμεθα; τῶν
μὲν γὰρ ἔργων οὐδενὸς δὲι αὕτην δημιουργὸν εἶναι τῶν
μὴτε κακῶν μὴτε ἀγαθῶν, ἐπιστήμην δὲ παραδιδοῦσα
μηδεμίαν ἄλλην ἡ αὕτην ἑαυτήν. λέγωμεν δὴ οὖν, τὸς
ποτὲ ἐστὶν αὐτῇ, ἡ τὶ χρησόμεθα; βούλει φθέμεν, ὁ Κρί-
tαυ, ἡ ἄλλους ἀγαθῶς ποιήσωμεν;
KR. Πάνω γε.

ΣΩ. Οἳ τί ἔσονται ἡμῖν ἀγαθοὶ καὶ τὶ χρήσιμοι; ἡ
ἐχτὶ λέγομεν, ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐκεῖνοι
ἐἄλλους; ὃ τι δὲ ποτὲ ἀγαθὸν εἰσίν, οὐδαμοὶ ἡμῖν φανον-
tαι, ἐπειδὴ περὶ τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς πολιτικῆς
ἡτιμάσαμεν, ἀλλ᾽ ἀπεχθάς τὸ λεγόμενον ὁ Διὸς Κόρινθος
κρίνεται, καὶ ὁπερ ἐλεγον, τοῦ ἱσόν ἡμῖν ἐνδεί ἡ ἐὰν πλέ-
ονος πρὸς τὸ εἰδεναι, τὶς ποτὲ ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη ἐκεῖνη,
ἡ ἡμᾶς εὐθείωνος ποιήσει;
KR. Νὴ τῶν Δίων, ὁ Σῶκρατες, εἷς πολλὴ γε ἀπο-
φιλαν, ὅς ἔδεικεν, ἀφίκεσθαι.

ΣΩ. Ἐγγονε ὅων καὶ αὐτῶς, ὁ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐν
293 ταύτῃ τῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώθη. πᾶσαν ἡδὴ φωνὴν ἡρίειν,
δεμενος τοῖν ξένων ὀσπερ Διοσκούρῳ ἐπικαλούμενὸς
σώσει ἡμᾶς, ἢ μὲ τε καὶ τὸ μειράκιον, ἐκ τῆς τρυπνίας
τοῦ λόγου, καὶ παντὶ τρόπῳ σπουδάζαι, καὶ σπουδάζου-
tας ἐπίδειξαι, τὶς ποτὲ ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη, ἢς τυχόντες ἐν
καλὸς τὸν ἐπίλοιπον βίον διέλθομεν.
KR. Τῇ ὅων; ἡ τελείη τε ἡμῖν ἐπίδειξαι ὁ Εὐθυ-
δημος;

ΣΩ. Πῶς γὰρ όω; καὶ ἡρξατὸ γε, ὁ ἔταφε, πάνω
μεγαλοφρόνους τοῦ λόγου ὅδε:

XX. Πότερον δὴ σε, ἔρη, ὁ Σῶκρατες, ταύτῃ τῇ
ἐπιστήμην, περὶ ὑπάλληλον ἀπορεῖτε, διδάξω, ἡ ἐπιστήμην ἔχουσα; Ὡ μακάριε, ὑπὸ τοῦ ἐγώ, ἔστε δὲ ἐπί σοι τοῦτο; Πάνω μὲν ὄντων, ἐφη. Ἐπιστήμην τούτουν ἡ Αἰ, ἐφην ἐγώ, ἔχουσα: πολὺ γὰρ ὄμοι ἡ μακάριαν τηλείωσα ἐνθαρρυ. Φέρε δὴ μοι ἀποκρίνει, ἐφη: ἔστω ὅ τι ἐπιστάσαι; Πάνω γε, ὑπὸ τοῦ ἐγώ, καὶ πολλά, σμικρά γε. Ἀρκεῖ, ἐφη, ἀρ' ὃν δοκεῖς ὅτι τ ὃ τῶν ὄντων τοῦτο, ὅ τυχόν ἔνω, ὦτὸ τοῦτο μὴ εἴναι; Ἀλλὰ μὰ Αἰ ὅν, ἔγωγε. Οὐκοῦν τὸ σύ, ἐφης, ἐπιστάσαι τι; Ἐγώγε. Οὐκοῦν ἐπιστήμων εἰ, εἰπερ ἐπιστάσαι; Πάνω γε, τούτου γε αὐτοῦ. Οὐδὲν δια- φέρει; ἀλλ' ὁικ ἀνάγκη σε ἔξει πάντα ἐπιστάσαται ἐπιστήμωνα γε ὄντα; Μὰ Αἰ, ἐφην ἐγώ· εἶπε πολλὰ ἀλλ' ὁικ ἐπιστήμων. Οὐκοῦν εἰ τι μὴ ἐπιστάσαι, ὅν, ἐπιστήμων εἰ, Ἐκεῖνον γε, ὃ φίλε, ὑπὸ τοῦ ἐγώ. Ἑντον ὅν τι, ἐφη, ὅν ἐπιστήμων εἰ; ἄρτι δὲ ἐπιστήμων ἔφησα εἰναι· καὶ οὔτω τυχάνως ὅτι αὐτὸς οὐτος, ὃς ἐϊ, καὶ ὅ τι πάλιν ὅν ὅ ἐϊ, κατὰ ταύτα ὄμα. Εἰς, ὅ ὅ ἐγώ, Ἐνθένημε· τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ πάντα λέγεις· πῶς οὖν ἐπιστάμαι ἐκεῖνη τῆς ἐπιστήμης, ὅν ἐξητούμεν; ὅς δὴ τοῦτο ἀδιε- νατῶν ἔστω το ἀυτὸ εἰναι τε καὶ μή· εἰπερ ἐν ἐπισταμαι, ἀπαντά εἰπερ τοῦτο εἰπερ, ὅν γὰρ ὅν εἰναι ἐπιστήμων τε καὶ ἀνε- πιστήμων ὄμα· ἐπεὶ δὲ πάντα εἰπερ, κακείνην δὴ τῆς ἐπιστήμης ἔχω· ἄρα οὔτως λέγεις, καὶ τοῦτο ἔστι τὸ σοφῶν; Αὐτὸς δεικνυόν γε δὴ ἐξελεγχεις, ἐφη, ὃ Σώκρατες· ὃς. Τι δὲ, ὅν δὲ ἐγώ, Ὄ Ἐνθένημε, σὺ οὐ πέποντις τοῦτο τὸ αὐτὸ πάθος; ἔγω γὰρ τοῦ μετὰ σοῦ ὅτι σέ οὐκ ὅν πάσχαν καὶ μετὰ Διονυσοῦ ὅτι δε, φίλης κεφαλῆς, οὐκ ὅ πάντων ἀγανεκοτην. εἰπε τοῦ, σφώ οὐχι τα μὲν ἐπιστάσατον τῶν ὄντων, τα δὲ οὐκ ἐπιστάσατον; Ὡς δὲ γε, ἐφη, ὃ Σώκρατες, ὃ Διονυσοῦ ὅτι. Πῶς λέγετε; ἐφην ἐγώ· ἀλλ' οὐδὲν ἄρα ἐπιστάσατον; Καὶ μᾶλλα, ὃ δ' ὅς. Πάντ' ἄρα, ἐφην ἐγώ, ἐπιστάσατον, ἐπειδήκτερον καὶ 294
διευθ. Πάντ' ἐφη καὶ σὺ μὲ πρὸς, εἰπερ καὶ ἐν ἐπί-
στασις, πάντα ἐπίστασαι. Ο Ζεῦ, ἐφην ἐγὼ, ὦς ὄντων
ματον λέγεις καὶ ἄγαθον μέρα περάνθες, μόνον καὶ οἱ
ἀλλοι πάντες ἀνθρώποι πάντες ἐπίστανται, ἡ οὐδὲν; Οὐ
γάρ δήποτε ἐφη, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ' οὐκ ἐπίστανται,
καὶ εἰσὶν ἄμα ἐπιστήμους τε καὶ ἀνεπιστήμους. Ἀλλὰ
τί; ἦν δ' ἐγώ. Πάντες, ἦ δ' οὐς, πάντα ἐπίστανται, εἰπερ
Β καὶ ἔν. Ὡς πρὸς τοὺς θεῶν, ἦν δ' ἐγώ, ὁ Διονυσόδωρος
δήλῳ γάρ μοι ἔστον ἦδη ὅτι σπουδάζετο, καὶ μόλις ὑμᾶς
προσκόπλεσάμην σπουδάζειν· αὐτῷ τῷ ὄντι πάντα ἐπίστα-
σθον; οἶον τεκτονικήν καὶ σκυτικήν; Πάννυ γ', ἐφη. Ἡ
καὶ νευφορφεῖν δυνατά ἔστον; Καὶ ναὶ μᾶ δια κατ-
τύνει, ἐφη. Ἡ καὶ τὰ τοιαύτα, τοὺς ἄστερος, ὅποσοι εἶσι,
καὶ τὴν ἅμου; Πάννυ με. ἦ δ' οὖς· εἰπ' οὖν ἂν οὐκ ὁμολο-
γήσαι ἡμᾶς;

XXI. Καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβὼν: Πρὸς Διός,
C ἐφη, Διονυσόδωρε, τεκμήριον τι μοι τούτων ἐπιδείξατο
τοιόνδε, ὃ εἰσομαι, ὅτι ἀληθῆ λέγετο. Τι ἐπιδείξω; ἐφη.
Οἶοθα Ἐὐθῶδημον, ὁπόσους ὁδόντας ἔχει, καὶ ὁ Ἐὐθύ-
δημος, ὁπόσους σὺ; Οὐκ ἔκαρκεῖ σοι, ἐφη, ἀκοῦσαί, ὅτι
πάντα ἐπίσταμέθα; Μηδέμως, ἦ δ' οὖς, ἀλλὰ τούτῳ ἐτι
ἡμῖν μόνον εἶπατο καὶ ἐπιδείξατο, ὅτι ἀληθῆ λέγετο
καὶ εἶν εἰπητον, ὁπόσους ἐκάτερος ἔχει υμῶν, καὶ φαι-
νήσθην γνώνες ἡμῶν ἁρμηνεύσαντον, ἦδη πεισόμεθα υμῶν
ὅ καὶ τάλλα. Ἰρρυμένοι οὖν σκάπτεσθαι οὖν ἡθελένην,
ἀλλ' ἁμολογηθήσαντι πάντα χρήματα ἐπίστασθαι, καθ' ἐν
ἐκαστὸν ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτήσιππον. ἦ γὰρ Κτήσιππος
πάννυ ἀπαρακαλύπτωσι οὐδὲν ὁ τι οὖν ἡράτα τελευτῶν,
καὶ τὰ ἄδοξα, εἰ ἐπισταῖσθαι τῷ δὲ ἀνδρεότατα ὁμώς
ὕτη τοῖς ἐρωτήμασιν, ὁμολογοῦντες εἴδέναι, ἀντεπ' οἱ
κατοικοὶ οἱ πρὸς τὴν πληγήν ὁμώς ὁδούμενοι, ἀντεπ' ἔγορας
καὶ αὐτὸς, ὁ Κριτόν, ὃς' ἀποστάσις ἡμαρκασθην τελευ-
τόν ἔφεσθαι [τόν Εὐθύδημον], οἱ καὶ ὄρθείσθαι ἐπιστάται οἱ Ἀιονούσδαρος, οἱ δεῖ, Πάνν, ἔφη. Οὐ δέχοντε, ἦν δ' ἔρω, καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστάν καὶ ἐπὶ τροχοῦ δινεῖσθαι τηλικοῦτος ὠν, οὕτω πόρρω σοφίας ἥκεις; Οὐδένεν, ἔφη, οἱ τι οὐ. Πότερον δὲ, ἦν δ' ἔρω, πάντα υἱὸν μόνον ἐπιστάθον ᾗ καὶ ἄει; Καὶ ἄει, ἔφη. Καὶ ὅτε παϊδία ἠστήν καὶ εὐθὺς γενόμενοι ἤπιστασθεὶς; Πάντα, ἐφάτην ἀμα ἀμφοτέρω καὶ ἤμιν μὲν ἄπιστον ἐδοξεῖ τὸ πρῶτον 295 εἶναι. ὁ δ' Εὐθύδημος, Ἀπίστεις, ἔφη, ὁ Σωκράτες;
Πλὴν γ' ὅτι [ἔρω] εἰκὸς ὡμᾶς ἐστὶ σοφοῦς εἶναι. Ἀλλ' ἦν, ἔφη, ἐθελήσης μοι ἀποκρίνεσθαι, ἐγώ ἐπιδείξα ἔκεις ταύτα τὰ Θαυματεία ὁμολόγουντα. Ἀλλὰ μὴν, ἦν δ' ἔρω, ἤδηστα ταύτα ἐξελέγχομαι. εἰ γάρ τοι λέλειθα ἐμαυτόν σοφὸς ὁν, εὑ δὲ τοῦτο ἐπιδείξα ός πάντα ἐπιστάμαι καὶ ἄει, τί μείζων ἔρμαλον αὐτοῦ ἄν εἴροιμι ἐν παντὶ τῷ βίοι.

XXII. Ἀποκρίνοντο δὴ, ἔφη. Ὡς ἀποκρινομένου ἐρώταν. Ἀρ' οὖν, ἔφη, ὁ Σωκράτες, ἐπιστήμων του εἰ ἢ οὐ; Ἐρωτεί. Πότερον οὖν ὁ ἐπιστήμων εἰ, τούτῳ καὶ ἐπιστάθοι, ἢ ἄλλῳ τῷ; οἱ ἐπιστήμων. οἷσιν γὰρ σε τὴν ἰσχυρὰν λέγειν; ἢ σέ τοῦτο λέγεις; οὐκ αἰσχύνεις, ἔφη, ὁ Σωκράτες; ἔρωστόμενος ἄντερωτας; Εἰπον, ἦν δ' ἔρω; ἄλλα πός ποιώ; οὔτω γὰρ ποιήσω, ὅπως ἢν σύ κελεύῃς, ἐκεῖν ἡ ἐγὼ ὅταν μὴν εἰδώ δι ἑν ἔρωτάς, κελεύεις με ὡς ἀποκρίνεσθαι, ἄλλα μὴ ἐπανερέσθαι; Τοπολαμβάνεις γὰρ ὅπου τε, ἔφη, οἱ λέγων; Ἐρωτεί, ἦν δ' ἔρω. Πρὸς τούτῳ τοῖνυν ἀποκρίνοντο, ὁ ὕπολαμβάνεις. Τί οὖν, ἔφην, ἢν σύ ἢν ἀλλή ἔρωτας διανοούμενος, ἔγω δὲ ἄλλη ὑπολάβομαι, ἐπείτη πρὸς τοῦτο ἀποκρίνωμαι, ἐξαρκεῖ σοι, ἡν μηδὲν πρὸς ἐγους ἀποκρίνωμαι; Ἐρωτεί, ἦν δ' ὃς' οὐ μέντοι σοι χειρί, ὡς ἐρῶμαι. Οὗ τοῖνυν μὲ Διὰ ἀποκρινοῦμαι, ἦν δ' ἔρω, προτερον, πρὸς οὖν πρὸς θαρόμαι. οὐκ ἀποκρίνεται.
ἐν ὑπολαμβάνεις, ὅτι ἔχουν φλαμαὶς καὶ ἀρχαιότερος
d ei τοῦ ὀδοντος, καὶ ὠς ἔγνων αὐτὸν ὅτι μοι χαλεπαίνοι
dιαστέλλοντα τὰ λεγόμενα, βουλόμενος μὲ ἡθεύσαι τὰ
dοῦματα περιστήματι, ἀνεμισθήσθην οὖν τοῦ Κώνου, ὅτι
moi κακεῖνος χαλεπαίνει ἐπάστοτε, ὅταν αὐτῷ μὴ ὑπείκω,
ἐπειτά μου ἦττον ἐπιμελεῖται ὡς ἄμαθος ὄντος. ἐπεὶ δὲ
oūn διενενομήην καὶ παρὰ τούτων φοιτήν, ἦθελον δεῖν ὑπείκειν,
μὴ με σκαϊν ἡγησάμενος φοιτήτην μὴ προσδέχο
τουτο. εἶπον οὖν: 'Αλλ' εἰ δοκεῖ σοι, Ἐυθύδημε, οὖν

Ε ποιεῖν, ποιητέον, σὺ γὰρ πάντως ποιῦν κάλλιον ἐπιστάσαι
dιαλέγεσθαι ἡ ἑρω, τέχνην ἔχων ἰδίωτον ἀνθρώπον:
ἐρώτα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχής. Ἀποκρίνου δὴ, ἔφη, πάλιν,
πότερον ἐπιστάσαι τῷ ἐπίστασαι, ἥ νῦ; 'Ερως, ἔφην,
296 τῇ γε ψυχῇ. Ὁυτός αὖ, ἔφη, προσαποκρίνεται τοῖς ἐρω-
tαμένοις, οὔ γὰρ ἔγγιε ἐρωτό τότι ἀλλ' εἰ ἐπίστασαι τῷ
Πλέων αὖ, ἔφην ἔγα, τοῦ ὀδοντος ἀπεκρινάμην ὑπὸ ἀπο-
dευθεῖας: ἄλλα συγγίνοινός μοι. ἀποκρινοῦμαι γὰρ ἱδὴ
ἀπλοῦς, ὅτι ἐπιστάμαι τῷ [αἰε] ἐπιστάμαι. Πότερον, ἡ
d' ὅς, τῷ αὐτῷ τούτῳ γ' αἰε, ἢ ἔστι μὲν ὃτε τούτω, ἔστι
δὲ ὃτε ἐτέρῳ; 'Αει, ὅταν ἐπιστῶμαι, ἢν δ' ἔγα, τούτῳ.
Οὐκ αὖ, ἔφη, παυσεὶ παραφθεγμόνος; Ἀλλ' ὅπως μή
B τε ἡμᾶς σφαλεῖ τῷ αἰε τούτῳ. Οὐκοιν ἡμᾶς γε, ἔφη, ἀλλ'
eπερ, σὲ. ἀλλ' ἀποκρίνου ἡ αἰε τούτῳ ἐπιστάσαι; 'Αει,
ἢν δ' ἔγα, ἐπειδῆ δὲ ἀφελεῖν τῷ ὅτιν. Οὐκοιν αἰε μὲν
tοῦτῳ ἐπιστάσαι; αἰε δ' ἐπιστάμενος πότερον τὰ μὲν
tοῦτῳ ἐπιστάσαι δ' ἐπιστάσαι, τῷ ἀλλῷ, ἢ τούτῳ πάντα;
Τούτῳ, ἔφην ἔγα, ἀπαντα, ἢ γ' ἐπιστάμαι. Τοῦτ' ἐκεῖνο,
ἔφη: ἢκει τῷ αὐτῷ παραφθέγνις. Ἀλλ' ἀφαιρεῦ, ἔφην
ἔγα, τῷ αἰε γ' ἐπιστάμαι. Ἀλλὰ μηδὲ ἐν, ἔφη, ἀφέλείς: οὐ-
C δὲν γὰρ σοι δέομαι. ἀλλὰ μοι ἀπόκριναι: ὅνωσι ὃν
ἀπαντα ἐπιστάσθαι, εἰ μὴ πάντα ἐπιστάσαι; Τέρας γὰρ ἂν
εἰ, ἢν δ' ἔγα. καὶ ὃς εἶπε: Προστῆθη τούτων ἡδὴ ὁ τι
βούλειν ἂπαντα γάρ ὁμολογεῖς ἐπιστασθαί. Ἐσικα, ἐφην ἐγώ, ἐπειδῆς ἀπὶ ὑδεμωῖν ἔχει δύναμιν τὸ ἐπίσταμαι, πάντα δὲ ἐπίσταμαι. Ὁντινοὺς καὶ ἂν ὁμολόγηκας ἐπιστασθαί τοῦτο, ὁ ἐπίσταμαι, εἰτε ὅταν ἐπίστη ἐτε ὅπως βούλει. ἂν γὰρ ὁμολόγηκας ἐπιστασθαί καὶ ἂμα πάντα. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ πάντες ὁν ἡπίστω, καὶ ὃτ' ἐγώ ἦμων, καὶ ὃτ' ἐρών καὶ πρὶν αὐτὸς γενέσθαι, καὶ πρὶν οὐρανὸν καὶ γῆν γενέσθαι, ἡπίστω ἂπαντα, εἰπερ ἂν ἐπίσταςα. καὶ ναί μὰ δίω, ἐφη, αὐτῶς ἂν ἐπιστῆσει καὶ ἂπαντα, ἂν ἂγω βούλομαι.

XXIII. Ἀλλὰ βουληθείς, ἢν δ' ἐγώ, ὃ πολυτίμητε Εὐθύδημε, εἰ δὴ τῷ ὄντι ἐλληνὴ λέγεις. ἀλλ' οὐ σοι πάντων πιστεύω ἴκανον εἶναι, εἰ μὴ [σοι] συμβουληθείν ὁ ἄδελφός σου πρὸ τοῦ Αἰωνοσόδορος· οὕτω τάχα ἂν εἰπετῶν δέ μοι, ἢν δ' ἐγὼ· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὐχ ὅμων πῶς ἄρ. Φισθητοὶν, οὕτως εἰς σοφίαν τειχατώδειν ἀνθρώποις, ὅπως εἰ πάντα ἐπισταμαί. ἐπειδῆ τίμεις φατέ· τὰ δὲ τοιάδε πῶς φῶ ἐπιστασθαί, Εὐθύδημε, ὡς ὃς ὁ ἀράτωι ἄνθρωπος θείοι εἰσί; φέρε εἰπέ, τοῦτο ἐπισταμαί ὑν εἰς ἐπισταμαί· Ἐπιστασθαί μὲντοι, ἐφη. Τῇ; ἢν δ' ἐγώ. "Ὅτι οὐκ ἂδικοι εἰσίν οἱ ἄραθοι. Πάντως γε, ἢν δ' ἐγώ, παλαι· ἀλλ' οὐ τοῦτο ἐρωτῶ· ἀλλ' ὃς ἂδικοι εἰσίν οἱ ἄραθοι, ποῦ ἐγὼ τοῦτο ἐραθόν; Οὐδαμοῦ, ἐφη ὁ Αἰωνοσόδορος. Οὐκ ἂρα ἐπισταμαί, ἐφην, τοῦτο ἐγὼ. Διαφθέρεις, ἐφη, τὸν λόγον, ὁ Εὐθύδημος πρὸς τὸν Αἰωνοσόδορον, καὶ φανῆσται οὕτως οὐκ ἐπισταμενος, καὶ ἐπιστήμην ἄμα ὃν καὶ ἄνεπιστήμην. καὶ ὁ Αἰωνοσόδορος ἠρωσθέως. Ἀλλὰ σὺ, ἢν δ' ἐγώ, πῶς λέγεις, ὁ Εὐθύδημε; οὐ δοκεῖ σοι ὁρθῶς ἄδελφος λέγειν ὃ πάντα εἰδώς; Ἀδελφὸς γὰρ. ἐφη, ἐγώ εἰμι Εὐθύδημον, ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Αἰωνοσόδορος; καὶ ἐπιποὺ, Ἐασιοῦ, ὁ γαθε, ἐως ἂν Εὐθύδημος με διδαξε, ὃς ἐπισταμαί τοὺς ἄραθοις ἀνδρὰς ὃΤι ἂδικοί

297
εἰσι, καὶ μὴ μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος. Φεύγεις, ἔφη, ὁ Σώκρατες, ὁ Διονυσίδωρος, καὶ σὺν ἐθέλεις ἀποκρύπτεσθαι. Εἰκότος γ', εἶπον ἐγώ: ἦττον γάρ εἰμι καὶ τούτος ἄλλος ὑμῶν, ὥστε πολλοῦ δέοι μην οὖ δύο γε φεύγειν, πολὺ γάρ ποιεῖ εἰμι παυλότερος τοῦ Ἡρακλέους, ὃς ύπερ οὗ τέλειαν ἀναλύει, εἰ μίαν κεφαλήν τοῦ λόγου τις ἀποτέμοι, πολλάς ἀντι τῆς μίᾶς, καὶ καρπῶν τοις ἐτέροις σοφιστή, ἐκ διαλύτης ἀρχήμενη, νεωστὶ, μοι δοκεῖν, καταπελπυκτῆ, ὃς ἐπειδὴ αὐτὸν ἐλύπη οὕτως ἑκ τοῦ ἐπιριστέρα λέγων καὶ δάξων, τοῦ Ἡλέους τὸν ἀδειφιδούν ὁ βοηθῶν ἐπεκαλέσατο, ὁ δὲ αὐτῷ ἴκανος ἐβοήθησεν. ὁ δ' ἐμὸς Ἡλέους [Πατροκλῆς] εἰ ἔλθων, πλέον ἐν θάτεροι ποιήσειν.

XXIV. Ἀποκρίματι δὴ, ἔφη ὁ Διονυσίδωρος, ὡς τῷ σοι ταύτῃ ὑμνητὴ κτέουσον ὁ Ἡλέους τοῦ Ἡρακλέους μάλλον ἄν ἀδειφιδοῦς ἐστος; Κράτιστον τοῖνυν μοι, ὁ Διονυσίδωρε, ἦν δ' ἔγω, ἀποκρίμασθαι σοι. οὖ γὰρ μικρὸς ἐρωτῶν, σχεδὸν τι ἔρωτον εὖ ἑίδε, φθονῶν καὶ διακαλών, ἵνα μὴ διδάξῃς με Εὐθυδήμος ἐκεῖνο τὸ σοφὸν. Ἀποκρίματι δὴ, ἔφη. Ἀποκρίμασθαι δὴ, εἶπον, ὅτι τοῦ Ἡρακλέους ἦν ὁ Ἡλέους ἀδειφιδοῦς, ἐμὸς δ', ὁς ἐμὸν ἐ δοκεῖ, οὐδ' ὑποστην. οὐ γὰρ Πατροκλῆς ἦν αὐτῷ πατήρ, ὁ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παραπλήσιον μὲν τοῦνομα Ἡρακλῆς, ὁ Ἡρακλέους ἀδελφός. Πατροκλῆς δὲ, ἦ δ' ὃς, σός; Πάνω γ', ἔφην ἔρως ὁμομήτως γε, οὐ μεντοὶ ὁμοπάτριοι. Ἀδελφός ἄρα ἔστι σοι καὶ οὐκ ἀδελφός. Οὐχ ὑμοπάτριος γε, ὁ δὲ διδάσκετο, ἔφην· ἐκείνου μὲν γὰρ Χαίρεδημος ἦν πατήρ, ἐμὸς δὲ Σωφρονίσκος. Πατήρ δὲ ἦν, ἔφη, Σωφρονίσκος καὶ Χαίρεδημος; Πάνω γ', ἔφην· ὁ 298 μὲν γε ἐμὸς, ὁ δὲ ἐκείνοις. Οὐκότιν, ἦ δ' ὃς, ἐτέρος ἦν Χαίρεδημος τοῦ πατρός; Τοῦμον γ', ἔφην ἔρως. "Αρ' οὖν
πατήρ ἦν ἐτερος ὃν πατρός; ἦ σὺ εἰ ὦ αὐτός τῶ λίθῳ; Ἀδεδωκα μὲν ἔγορ', ἐφημ', μὴ παρὼ ὑπὸ σοῦ ὁ αὐτός; οὐ μέντοι μοι δυσκό. Ὀνοχοῦν ἐτερος εἰ, ἐφη, τοῦ λίθου; 'Ετερος μέντοι. Ἀλλο τι ὄνον ἐτερος, ἦ δ' ὃς, ὀν λίθου οὐ λιθός εἰ; καὶ ἐτερος ὃν χρυσόν οὐ χρυσός εἰ; 'Εστι ταῦτα. Ὀνοχοῦν καὶ ὁ Χαρέδημος, ἐφη, ἐτερος ὃν πατρός οὐκ ἂν πατήρ εἰη. 'Εσθε, ἦν δ' ἐγοῖ, οὐ πατήρ εἰναι. Εἰ θ' ἐνεκ' ἐφη, πατηρ ἐστιν ὁ Χαρέδημος, ὑπολαβὼν ὁ Ἐνθύδημος, πάλιν ὁ Σωφρονίσκος ἐτερος ὃν πατρός οὐ πατήρ ἐστιν, ὁστε σὺ, ὁ Σώκρατες, ἀπάτωρ εἰ. καὶ ὁ Κτήσιππος ἐκδεξάμενος, ὁ δὲ ὑμετέρος, ἐφη, ἀν πατηρ οὐ ταῦτα ταῦτα πέπονθεν; Ετερος ἐστι τούμου πατρός; Πολλοὶ γ', ἐφη, δεῖ, ὁ Ἐνθύδημος. 'Αλλα, ἦ δ' ὃς, ὁ αὐτός; ὁ αὐτός μέντοι. Ὁς ἄν συμβουλοιμην. ἀλλα πότερον, ὁ Ἐνθύδημος, ἐμὸς μόνος ἐστι πατήρ ἦ δ' ἂν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἐφη, ἦ νεις τοῦ αὐτοῦ πατέρα οἴντα οὐ πατέρα εἰναι; Ὁμίμην δήτα, ἐφη ὁ Κτήσιππος. Τί δέ; ἦ δ' ὃς, ἐφη, ἀνθρώπων οἴντα ἄν ἀνθρώπων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἐφη, ἦ νεις τοῦ αὐτοῦ πατέρα οἴντα οὐ πατέρα εἰναι; Ὁμίμην δήτα, ἐφη ὁ Κτήσιππος. Τί δέ; ἦ δ' ὃς, ἐφη, ἀνθρώπων οἴντα ἄν ἀνθρώπων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἐφη, ἦ νεις τοῦ αὐτοῦ πατέρα οἴντα οὐ πατέρα εἰναι; Ὁμίμην δήτα, ἐφη ὁ Κτήσιππος. Τί δέ; ἦ δ' ὃς, ἐφη, ἀνθρώπων οἴντα ἄν ἀνθρώπων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἐφη, ἦ νεις τοῦ αὐτοῦ πατέρα οἴντα οὐ πατέρα εἰναι; Ὁμίμην δήτα, ἐφη ὁ Κτήσιππος.
Καὶ μὲν ἐφη, ἐτερα τοιαῦτα. Οὐκοῦν πατήρ ἐστὶν αὐ-
tῶν ὁ κύων; Ἕρωγε τοι ἑιδὼν, ἐφη, αὐτῶν ἵχευοντα τῇ
κυνα. Τι σὺν; οὐ σὸς ἐστιν ὁ κύων; Πάννυ γ', ἐφη.
Οὐκοῦν πατήρ ὁν σὸς ἐστιν, ὡστε σὸς πατήρ γίνεται ὁ
κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός;

XXV. Καὶ αὕτης ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος,
τῶν μὴ πρότερον τι εἰποι ὁ Κτῆσιππος. Καὶ ἐτὶ γε μοι
μικρὸν, ἐφη, ἀπόκριναι τύπτεις τοῦ κύων τοῦτον; καὶ
ὁ Κτῆσιππος γελάσας. Νη τοὺς θεοὺς, ἐφη, οὐ γὰρ δύ-

299 ναμι σὲ. Οὐκοῦν τὸν σαντοῦ πατέρα, ἐφη, τύπτεις;
Πολὺ μέντοι, ἐφη, δικαιοτέρον τὸν ἴμετρον πατέρα
tύπτομαι, ὁ τι μαθὼν σοφοῦς ὑεῖς αὐτῶς ἐφύσεν. ἀλλ'
ὁ ποι, ὁ Ἐνθύδημε, ἐφη ὁ Κτῆσιππος, πολὺ ἄγαθα ἀπὸ
tῆς ἴμετρας σοφίας ταύτης ἀπολέασκεν ὁ πατήρ ὁ ἴμε-
tερός τε καὶ ὁ τῶν κυνιδίων. Ἀλλ' οὐδέν δεῖ ταλλων
ἀγαθῶν, ὁ Κτῆσιππε, οὔτε ἐκείνος οὔτε σὺ. Ὁδὲ σὺ,
ὁ δ' οὖς, ὁ Ἐνθύδημε, αὐτὸς; Οὐδὲ ἄλλος γε οὐδεὶς ἀν-
θρώπων. εἰπὲ γὰρ μοι, ὁ Κτῆσιππε, εἰ ἀγαθὸν νομίζεις
ὅτι εἶναι ἄσθενοντι φάρμακον πιεῖν ἢ οὖν ἀγαθὸν εἶναι
doxē σου, ὅταν δέντας ἢ εἰς πόλεμον ὅταν ὑπ', ὅπλα
ἐχοντα μᾶλλον ἕναν ἔνοπλον. Ἔμοιγε, ἐφη. κατ' οἶμαι τι
tοι τῶν καλῶν ἔρειν. Συ ἀμιστα εἰςεῖ, ἐφη. ἀλλ' ἀποκρίνουν, ἐπειδὴ γὰρ ὁμολογεῖς ἀγαθὸν εἶναι φάρμα-
κον, ὅταν δέη, πίνειν ἀνθρώπῳ, ἀλλο τι τοῦτο τὸ ἀγαθὸν
ὅς πλειστον δεί πίνειν, καὶ καλῶς εἴκει ἔξει, ἐὰν τις αὐτῷ
tρίφας ἐγκεράσῃ ἐλεβόρον ἀμαξαν; καὶ ὁ Κτῆσιππος

C εἰπὲ, Πάννυ γε σφόδρα, ὁ Ἐνθύδημε, ἐὰν ἥ γε ὁ πίνων
ὀσος ὁ ἀνδριᾶς ὁ ἐν Δελφοῖς. Οὐκοῦν, ἐφη, καὶ ἐν τῷ
πολέμῳ ἐπειδή ἀγαθὸν ἐστίν ὅπλα ἔχειν, ὅς πλείστον δεῖ
ἔχειν ὀφειλα στὸ το καὶ ἀσπίδας, ἐπειδήπερ ἀγαθὸν ἔστιν;
Μάλα δὴν οὖν, ἐφη ὁ Κτῆσιππος· σὺ δ' οὖς οἶει, ὁ Ἐνθύ-
δημε, ἀλλὰ μίαν καὶ ἐν δόρυ; Ἐρωτε, Ἡ καὶ τὸν Γι-
οὐδὲν ἐν, ἠρη, καὶ τὸν Βριάρεαν οὔτω σὺ ὀπλίσασις; ἐρῶ δὲ ὅμηρ σε δεινότερον εἰναι, ἀτε ὀπλομάχην ὤντα, καὶ τόνδε τὸν ἑταῖρον. καὶ ὁ μὲν Ἑὐθύδημος ἐσώθησεν ὁ δὲ Διονυσόδωρος πρὸς τὰ πρότερον ἄπονεκριμένα τῷ Κτησίππῳ ἱμέτο, Οὐκοῦν καὶ χρυσίον, ἡ δ' ὅς, ἀραβὸν δοκεῖ σοι εἰναι ἔχειν; Πάνω, καὶ ταύτα γε πολὺ, ἠρη ὁ Κτησίππος. Τί οὖν; ἀραθά σοι δοκεῖ σοι χρήματα ἀεὶ τ' ἔχειν καὶ πανταχοῦ; Σφόδρα π', ἠρη. Οὐκοῦν καὶ τὸ χρυσίον ἀραθὸν ὁμολογεῖς εἰναι; Ομολόγηκα μὲν οὖν, ἡ δ' ὅς. Οὐκοῦν ἄει δεῖ αὐτὸ ἔχειν καὶ πανταχοῦ καὶ ὅσ μᾶλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἰ ἂν εὐδαιμονεστάτος, εἰ ἔχων ἔν αὐτόν τρίη τάλαντα ἐν τῇ γαστρί, τάλαντον δ' ἐν τῷ κρανίῳ, στατήρα δὲ χρυσοῦ ἐν ἐκατέρῳ τόφθαλμῷ; Φασί γε οὖν, ὁ Ἑὐθύδημε, ἠρη ὁ Κτησίππος, τούτους εὐδαιμονεστάτους εἰναι Σκυθῶν καὶ ἀρίστους ἀνδρας, οὐ χρυσίον τε ἐν τοῖς κρανίοις ἔχονσι πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὅπερ συ νῦν ὁτ ἐλεγες τῶν κυνα τῶν πατέρα, καὶ ὁ θαυμασίωτερον γε ἐτί, ὧτι καὶ πῖνουσι ἐκ τῶν ἑαυτῶν κρανίων κεχρυσιομένων, καὶ ταύτα ἑντὸς καθορόθι, τὴν ἑαυτῶν κοιμήσει ἐν ταῖς ψευδῶν ἐγνοτες. Πότερον δὲ ὁρῶ- ζωθ συν, ἠρη ὁ Ἑὐθύδημος, καὶ Σκυθὰς τε καὶ οἱ ἄλλοι αὐ- θρωποὶ τὰ δυνατὰ ὅραν ἢ τὰ ἀδύνατα; Τὰ δυνατὰ δή- που. Οὐκοῦν καὶ σὺ, ἠρη; Καργ. Ὁρᾷς οὖν τὰ ἡμε- τέρα ἱμάτια; Ναὶ. Δυνατὰ οὖν ὅραν ἑστὶ ταύτα. Ὑπερ- φυῶς, ἠρη ὁ Κτησίππος. Τί δε; ἡ δ' ὅς. Μηδέν. σοὶ δ' ἰσως οὖν οἱς αὐτὰ ὅραν οὔτως ἠδυς εἰ. ἀλλὰ μοι δοκεῖς, Ἑὐθύδημε, οὐ καθεύδου ἐπικεκοιμήθως, καὶ *εἰ* οὖν τε λέγοντα μηδεν λέγειν, καὶ σὺ τούτο ποιεῖν.

**XXVI.** Ἡ γὰρ οὖν οἶον τε, ἠρη ὁ Διονυσόδωρος, οἰρῶντα λέγειν; Ὀυδ' ὀπωστιού, ἡ δ' ὅς ὁ Κτήσιππος. "Ἀγ' οὐδὲ λέγοντα σιγῶν;" Ἐτε ἦττον, ἠρη. "Ὅταν οὖν ἁίθους λέγης καὶ ξύλα καὶ σιδήρια, οὐ σιγώντα λέγεις;"
Οὐκούν, εἰ γε ἐγὼ, ἐφη, παρεδοχομαί ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀλλὰ φθεγγόμενα καὶ βοῶντα μέγιστον τὰ σιδήρια λέγεται, εάν τις ἁθηται, ὅστε τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαθες οὐδὲν εἰπὼν. ἀλλὰ ἐτὶ μοὶ τὸ ἐτέρον ἐπιδείξατο, ὅπως αὐτὸ ἐστὶ λέγοντες σιγάν. καὶ μοι ἐδοκεῖ ὑπεραγωνῶν τὸ Κτήσιππος διὰ τὰ παιδικά. Ὅταν σιγᾶς, ἐφη ὁ Εὐθύδημος, οὐ πάντα σιγᾶς; Ἐγὼ ἦ, ἢ δ' ὡς. Οὐκοῦν καὶ τὰ λέγοντα σιγᾶς, εἰπὲρ τῶν ἀπάντων ἐστὶ τὰ λέγοντα. Τί ἔδε; ἐφη ὁ Κτήσιππος, οὐ σιγᾶ πάντα; Οὐ δήπον, ἐφη ὁ Εὐθύδημος. Ἀλλ' ἔρα, ὃ βέλτιστα, λέγει τὰ πάντα; Ταῦτ' ἐν δήπον λέγοντα. Ἀλλὰ, ἢ δ' ὡς, οὐ τοῦτο ἐστὶν, ἀλλὰ τὰ πάντα σιγὰ ἢ λέγει; οὐδέτερα καὶ ἀμφότερα, ἐφη ὁ ὑφαρπάσας ὁ Διονυσόδωρος. εὖ γὰρ εἶδο ὅτι τῇ ἀποκρίσει οὐχ ἔξεις ὃ τι χρή. καὶ ὁ Κτήσιππος, ἀστερεύθη, μέγα πάντων ἀνακαγχάσας, Ὁ Εὐθύδημε, ἐφη, ὁ ἀδελφός σου ἔμφροτερος τὸν λόγον, καὶ ἀπόλολε τε καὶ ἠττηται. καὶ ὁ Κλεινιας πάντα ἡσθη καὶ ἐγέλασεν, ὅστε ὁ Κτήσιππος ἐρένετο πλεῖον ἡ δικαιλίας: ὁ δὲ μοι, πανοῦργος οὖν, ὁ Κτήσιππος, πάρ' αὐτῶν τούτων αὐτὰ ταῦτα παρακηγόει: οὐ γὰρ ἔστων ἄλλων τοιοῦτο σοφία τῶν ὅτι ἄνθρωπον.
νον τὸ ἐτερον ἄν εἰη; Ἀρά τούτο, ἐφην ἐγὼ, ἀπορεῖς; Β ἦδη δὲ των ἄνθρωπων τῆς σοφίας ἐπεχείρουν μιμεῖσθαι, ὡτε ἐπιθυμμὸν αὐτῆς. Πῶς γὰρ σὺν ἀπορῶ, ἔφη, καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι ἐπανει αὐθοροποιοῦν, ὥς μὴ ἔστιν; Τί λέγεις, ἦν δὲ ἐγώ, ὁ Διονυσόδωρε; οὗ τὸ καλὸν καλὸν ἔστι καὶ τὸ αἰσχρὸν αἰσχρὸν; Εάν ἐμοιγε, ἔφη, δοκή. Οὐκοῦν δοκεῖ; Πάντα γε, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ταύτων ταύτον καὶ τὸ ἐτερον ἐτερον; οὐ γὰρ δήσου τὸ με ἐτερον ταύτον, ἀλλ' ἔρογε σὺν ὁ παιδα φίλην τούτο ἀπορήσαι, ὥς οὐ μὴ τὸ ἐτερον ἐτερόν ἔστιν. ἀλλ', ὁ Διονυσόδωρε, τούτῳ μὲν ἐκὼν παρήκα, ἐπεὶ τὰ ἄλλα μοι δοκεῖτε ὥσπερ οἱ δημιουργοὶ, οἱ ἐκαστα προσήκει ἀπεργάζεσθαι, καὶ ὑμεῖς τὸ διαλέγεσθαι παρακάλεσθαι ἀπεργάζεσθαι. Οἴσσαν οὖν, ἔφη, τὰ προσῇκει ἐκάστοις τῶν δημιουργῶν; πρὸς τὸν τόσον γαλακτεῖν προσήκει, οἴσσα; Ἔγαγε ὅτε γαλακτέ. Τί δὲ κεραμεύει; Κεραμεία. Τί δὲ σφάτειν τε καὶ ἐκδέσει καὶ [τὰ σμικρὰ ψέλα] κατακόψωμεν ἐφεν καὶ ὀπτὰν; Μά— δρέων, ἦν δὲ ἐγὼ. Οὐκοῦν ἡν τις, ἔφη, τὰ προσήκοντα πράττῃ, ὁρθῶς πράξει; Μάλιστα. Προσήκει δὲ γε, ὅσον, ὅσον, τὸν μάριν κατακόπτει καὶ ἐκδέσει; ἀμολογηθεὶς ταῦτα ὑπὲρ; Ἄμολογησα, ἔφην, ἀλλὰ συγγενῶς μοι ἔχε. Ἀδηλον τούπν, ἦ δὲ ὅσον, ὅτε ὃν τις σφάτες τὸν μάριν καὶ κατακόψως ἐφήση καὶ ὀπτήση, τὰ προσήκοντα ποίησε καὶ ἐώς τὸν γαλακτεῖ εἰς τὸν γαλακτεῦ καὶ τὸν κεραμέα κεραμεύ, καὶ οὕτως τὰ προσήκοντα πράξει.
ταύτα ἐγεῖς σὸς εἶναι, ὅπει ἄν ἄρξῃς καὶ ἔγῃ σοι αὐτοῖς χρή—

302 σοι ὅ τι ἂν βούλῃς; οἷον βούλῃς καὶ προβάτον, ἡγ' ἂν ἴτροῦ ταύτα σὸς εἶναι, ἂ σοι ἔγεις καὶ ἀποδόσθαι καὶ δοῦναι καὶ ἄναυσι γεών βουλόμενος θεάν; ὅ δ' ἂν μὴ οὕτως ἔχῃ, οὗ σὰ; καὶ γὰρ, ἰδίᾳ γὰρ ὅτι ἔξ αὐτῶν καλὸν τι ἄνακυψοι [τὸ τῶν ἑρωτήματος], καὶ ἂν βουλόμενος ὃ τί ταχύτερ' ἀκούσαι, Πάνυ μὲν οὖν, ἐφην, οὖτώς ἔχει· τὰ τοιαῦτα ἐστὶ μόνα ἑμᾶ. Τί δ' ἂν, ἔρην, οὗ ταύτα καλεῖς, ἂ ἂν ψυχήν ἔχῃ; θεὶς, ἔφη, εὐθὺς καὶ προβάτον καὶ ἐς ὑποτεύχομεν ἐπὶ τοῦ ἀνάγον ἔπεσεν ἐνεκέρασθαν, ἀποροῦν τίνα στοργήν ἐρευνῶν τὸν ἀνάγον ἐπεστρεφόμεν ἡ θ' ἀναπέρ ἐν δικτύῳ εἰλημμένος. Οὐκ ἐστιν, ἢ δ' ἔγω, ὁ Λιονυσσόδωρος. Ταλαιπώρος ἄρα τις σὺ γε ἀνθρώπος εἰ καὶ οὐδὲ Ἀθηναίοις, ὃ μήτε θεοὺς πατρὸφοι εἴσθε μήτε λεγά μήτε ἄλλο μηδὲν καλὸν καὶ ἄραθόν. Ἐκ, ἢν δ' ἐγὼ, ὁ Λιονυσσόδωρος, εὐθὺς μετ' ὑμῶν μὴ καλεσθεὶς καὶ ἐπιδίσδετε. ἔστη γὰρ ἐμοῦ καὶ δεικταὶ οἰκεῖα καὶ πατρὸδα καὶ τὰ ἄλλα ὡς ἄνθρωπος τῶν Ἀθηναίων τῶν τοιούτων. Εἰτε τοὺς ἄλλους, ἔφη, Ἀθηναίοις οὐκ ἔστι Ζεὺς ὁ πατρὸς; Οὐκ ἐστιν, ἢν δ' ἐγὼ, αὕτη ἡ ἐποιεῖα Ἰωνίων οὔδενι, οὐθ' ὡς εἰ πῆς δὴ τῆς πόλεως ἀπωφείσατε, νοὶ εἰσὶν οὐθ' ἢμι, ἀλλὰ Ἀπόλλων πατρὸς διὰ τὴν τοῦ Ἰωνίων γένεσιν. Ζεὺς δ' ἢμιν πατρὸς μὲν οὐ καλεῖται, ἔφκειος δὲ καὶ φράτριος, καὶ Ἀθηναίος φρατρία. Ἀλλ' ἄρα κεῖται ζε, ἔφη δ' Ἀπόλλωνος ὁ Λιονυσσόδωρος· ἐστὶ γὰρ σοι, δἐ ξοιικεν, Ἀπόλλων τε καὶ Ζεὺς καὶ Ἀθηνα. Πάνυ, ἢν δ' ἐγὼ. Οὐκ ὡς καὶ οὕτως σοι ἢ θεοὶ ἂν εἶνεν; ἔφη. Πρόγονοι, ἢν δ' ἐγὼ, καὶ δεσποταῖοι. Ἀλλ' οὖν σοι γε, ἔφη: ἢ οὖς ὅπως ὑμολόγησας αὐτοῖς εἶναι; Ἑμολόγησα, ἔφη· τὸ γὰρ πάθως.
Οὐκοῦν, ἐφι, καὶ ζῶα εἰσὶν οὐτοὶ οἱ Θεοὶ; ὀμολόγηκας ἐγὼ, ὥσα ψυχὴν ἔχει, ζῶα εἰναι. η' οὐτοὶ οἱ Θεοὶ οὐκ ἔχουσιν ψυχήν; Ἐξονδίων, ἡν δ' ἐγὼ. Οὐκοῦν καὶ ζῶα εἰσίν; Ζῶα, ἐφην. Τῶν δὲ τω ζώων, ἐφη, ὀμολόγηκας ταύτ' εἶναι σα, ὅσα ἂν σοι ἔχῃ καὶ δούναι καὶ ἀποδόσθαι καὶ θύσαι ἂν ἴσω ὑπὲ ὑμν. Ὁμολόγηκα, ἐφην· οὐκ ἔστι γὰρ μοι ἀνάδουσις, ὁ Εὐθύδημε. Ἰδι δ' ἐμοί εὐθύς, ἦ δ' ἦς, εἰπέ· ἐπείδη σοι ὀμολογεῖς εἰναι τῶν Διῶν καὶ τούς ἄλλους Θεοὺς. ἀρα ἔξεστι σοι αὐτοῖς ἀποδοθῆται ἡ δούναι ἡ ἦλ'. 303 ὁ τι ὑπὲ δούλη χρήσθαι ὅστε τοῖς ἄλλοις ζῴοις; ἐγὼ μὲν οὖν, ὁ Κρίτων, ἄσπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐκεῖνην ἄφωνος, ὁ δὲ Κτησιππός μοι ἴδὼν ὡς βοηθήσασιν. Πυππάξ ὁ Ἡράκλεις, ἐφη, καλὸν λόγον. καὶ ὁ Διονυσίδαρχος, Πότερον οὖν, ἐφη, ὁ Ἡρακλῆς πυππάξ ἔστιν ὁ πυππάξ Ἡρακλῆς; καὶ ὁ Κτησιππός, Ὄ Πόσιδον, ἐφη, δεινῶν λόγων ἀφίστημαι ἀμάχῳ τῷ ἄνδρε.

XXIX. Ἐνταύθα μέντοι, ὁ φίλε Κρίτων, οὐδεὶς ἐς μήτης οὐ τῶν παροιτῶν ὑπερεπηνευεῖ τῶν λόγων καὶ τῶν ἄνδροι, καὶ γελῶντε καὶ κροτοῦντε καὶ χαῦροντε ὁλίγου προετάθησαν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἐμπροσθέν ἐφ' ἐκάστοις πάσι παγκάλως ἐθωρύβουσι μόνοι οἱ τοῦ Εὐθύδημου ἐφο-

σταί, ἐνταύθα δὲ ὅλιγον καὶ οὶ κλίνες οἳ ἐν τῷ Δικαῖῳ ἐθωρύβησαν τ' ἐπὶ τοῖς ἄνδροι καὶ ἡσθήσαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς οὐδὲς διετέθην, ὡστε ὀμολογεῖν μηδὲνας πόστοτε αὐθαίρετους ηδεῖν οὐτοὶ σοφοὶ, καὶ παντίππως ἐκαταδουλωθές ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ τὸ ἐπαίνειν τέ καὶ ἐγκαμαῖον αὐτῷ ἐτραπόμην, καὶ οὖν. Ὁ μακάριος σφόν τῆς θαυμαστῆς φύσεως, οἳ τοσοῦτον πράγμα οὕτω ταχὺ καὶ ἐν ὁλίγῳ χρόνῳ ἐξελεγασθοῦν. πολλά μὲν οὖν καὶ ἄλλα οἱ λόγοι ὑμῶν καὶ ἔχουσιν, ὁ Εὐθύδημε τέ καὶ Διονυσίδαρχος ὃν δὲ τοῖς καὶ τούτῳ μεγαλοπρεπότερον, ὃτι τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δο-
Δοῦνται τι εἶναι υἱόθεν ὑμῖν μέλει, ἀλλὰ τῶν ὑμοιῶν υἱῶν μόνον. ἔγω γὰρ εὕρων, ὅτι τούτους τοὺς λόγους πάντα μὲν ἐν ὅλῃ ἀριστερᾷ ἀνθρώπων ὑμῖν, οἱ δὲ ἄλλοι οὕτω νοεῖτοι αὐτοῖς, ὡστε εὗ ὦ νῦν ὅτι ἀληθεύετε ἂν μᾶλλον ἐξελεγχότες τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλλους ἡ αὐτοῖς ἐξελεγχόμενοι. καὶ τὸ δὲ αὐτὸ ἔτερον θημοτικόν τι καὶ πρότειν ἐν τοῖς λόγοις· ὅπόταν φήτε μήτε καλὸν εἶναι μηθέν μήτε ἀραθόν πράγμα μήτε λευκὸν μηθ' ἄλλο τοῦ τοιᾶτον μυθέν, μηθὲ τὸ παράπαν ἐτέραν ἔτερον, ἀτεχνῶς μὲν τὸ ὅντι ἔνθετεν τὰ στοματα τῶν ἀνθρώπων, ὡστερο καὶ φατένοι ὅτι δ' οὐ μόνον τὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δοκεῖτε ἂν καὶ τὰ ὑμετέρα αὐτὸς, τούτῳ πάντω χαρίειν τῇ ἐστι καὶ τὸ ἐπικῆθες τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει ὑμῖν καὶ τεχνικῶς ἔκεισθαι, ὡστε πάνω ὄλγορ χρόνορ ὑπενθυνόν εἰ μεθέν ἄνθρωποις, ἐγών ἐγὼ καὶ τὸ Κτησίβηρ τὸν νοῦν προσέχον, ὡς ταχὺ 204 ὑμᾶς ἐκ τοῦ παραχύμα μιμεῖσθαι οἷος τῇ ἡμ. τούτῳ μὲν οὖν τοῦ πρόγραμμας σφῶν πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιδόναι καλὸν, ἐναντίον δ' ἀνθρώπων διαλέγων οὓς ἐπιτίθεναι, ἀλλ' ἄν γὰρ ἐμοί πεὶθησηνε, εὐλαβήσεσθε μὴ πολλῶν ἐναντίων λέγειν, ἵνα μὴ ταχὺ ἐκμαθητώντες υἱῶν μὴ εἰδῶς χάριν· ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτῷ πρὸς ἄλληλον μόνον διαλέγον οἰ, ὅτε μή, εἰπέρ ἄλλον τὸν ἐναντίον, ἐκείνου μόνον, ὅσ' ἂν υἱῶν διδὸ αὐργόριον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα, εἰσ' ἃ συφρονήτε, καὶ τοῖς μαθηταῖς ομομουσίως ἐπεστρέφετε, μηδέποτε μηθέν μὲν ἀνθρώπων διαλέγεσθαι, ἀλλ' ἡ υἱῶν τε καὶ αὐτοῖς. τὸ γὰρ σπάνιον, ὡς Εὐθύδημος, τιμιοπ. τὸ δὲ οὐδό εὐσυνοτατον, ἀριστον ὄν, ὡς ἔρχε Πινδαρος. ἀλλ' ἐγείτε, ἢν ὦ ἐγώ, ὡς καίμε καὶ Κλεινίαν τοῦτο παραδεξόμενον.

XXX. Ταῦτα, ὥς Κρίτων, καὶ ἀλλα βοραχές διαλέγοντες ἀπήμεν. σκότειν οὖν, ὡς συμφορητέως παρὰ τῷ ἄνδρε, ὡς ἐκείνῳ φατον οἷος τ' εἶναι διδαξαί τοῦ ἐθέ-
λοντ' ἄρρυψιν διδόναι, καὶ οὔτε φύσιν οὔθ' ἡλικίαν ἔξειργεῖν ὑποδείκναι — ὦ δὲ καὶ σοι μάλιστα προσήκει ἄκουσαι, ὅτι οὔδε τοῦ χρησιμεσθηκαί φατον διακολύειν οὐδέν — μὴ οὐ παραλαβεῖν ὄντινοιν εὐπέτειος τῆς σφετέρας σοφίας.

ΚΡ. Καὶ μὴν, ὁ Ἐλληνος μὲν ἔρροις καὶ ἒδεσας ἐν τί μανθάνοιμι, κινδυνεύοι μὲντοι κακῶς εἰς αἴναι τῶν οὐχ ὁμολογεῖν Ἐνθυνόμενοι, ἀλλ' ἔκειν αὐτοῦ, ὄν δὴ καὶ σὺ ἔλεγες, τῶν ηδίου ἢν ἐξελεγχομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων ὁ λόγον ἢ ἐξελεγχόντων. ἀτὰρ ἠλεύθερον μὲν μοι δοξεῖ εἰναι τὸ νοῦστετιν σε, ὡμοιός δέ, οὐ γὰρ ηῆκον, ἐπελέω σοι ἀπαρ- γελαί. τῶν ἀφ' ὑμών ἀποικότων ἵσθ' ὃ προσελθόν τὰς μοι περιπατοῦντες, ἐντὸς οὐκενος πάντων εἶναι σοφὸς, τοι- τῶν τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὰ δικαιστήρια διε- νάντων, Ὡς Κρίτων, ἔφη, οὐδὲν ἀκροαὶ τῶντες τῶν σοφῶν; Οὐ μᾶ τῶν Δια. ἢν δ' ἐγώ — οὐ γὰρ οἶδες τὴν προσθήκας κατακοῦν ὑπὸ τοῦ όχλου. Καὶ μὴν, ἔφη, ἀξίων η' ἢν ἀκούσει. Τί δέ; ἢν δ' ἐγώ. Ἰνα ηκούσας ἀνθρώπων δικ- ε λεγομένων, οἱ νῦν σοφίτατοι εἰς τῶν περὶ τοὺς τοιού- τοις λόγους. καρά εἶπον. Τί οὖν ἔφαινοντο σοι; Τί δέ ἀλλ', ἦ δ' ὅς, ἦ αἰσχρός αἰε ἂν τις τῶν τοιούτων ἁκοῦσαι λησοῦντες καὶ περὶ οὖντος ἀξίων ἀναξίων σπουδήν ποιούμενων; ὡπεσι γὰρ πως καὶ εἰπε τοίς ὀνυμασί, καὶ ἑγοῦ, Ἀλλα μέντοι, ἔφην, χαριέν γε τι πράγμα ἐστιν ἡ φι- λοσοφία. Ποιον, ἔφη, χαριέν, ὁ μονάρχη; οὖνδες μὲν ὁν ἄξιον, ἀλλὰ καὶ εἰ νῦν παρεγένου, τῶν ἢν σε ὀμέως 305 ἀσχονταί ὑπὲρ τοῦ σκευατου ἔταιρον. οὕτως ἢν ἄτο- πος, ἐσθάλον εἰς τὸν παρέχων ἐνθορώποισιν, οἷς οὐδὲν μελεῖ δ' τι ἂν λέγοσί, παντός δὲ ὁμάτως ἀντέχονται. καὶ οὐ- τοὶ, ὁπερ ἄρτι ἔλεγον, ἐν τοῖς κρατίστοις εἰσὶ τῶν νῦν. ἀλλὰ γάρ, ὁς Κρίτων, ἔφη, τὸ πράγμα αὐτὸ καὶ οἱ ἐνθορνοσιτεοι οἱ ἐπὶ τοῦ πράγματι διατιθέοντες φροντίοι εἰς καὶ κα-
ταρελαστοὶ. ἐμοὶ δὲ, ὁ Σώκρατες, τὸ πράγμα ἐδόκει οὐκ ἢ ὁ ὅρθος ψέφειν οὐθ' οὗτος οὐτ' εἰ τις ἄλλος ψέφει· τὸ μὲν—
τοι ἑθέλειν διαλέγεσθαι τοιοῦτος ἑναντίον πολλῶν ἀν-
θρώπων ὁρθῶς μοι ἐδόκει μέφρεσθαι.

XXXI. ΣΩ. Ὁ Κρίτων, θαναμάσιοι εἶσιν οἱ τοιοῦτοι ἄνθρωποι.
 ἀτὰρ οὐκ οὖν ὁ οὗτος ἔχειν. ποτέρων ἦν ὁ προσελθὼν σοι καὶ μεμφόμενος τῇ φιλοσοφίᾳ;
 πότερον τῶν ἀγαφώσωσθαι δεισών ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἤττω τις,
 ἣ τῶν τούς τοιούτους εἰσπέμποντον, ποιήσῃ τόν λόγον,
 οἷς οἱ ἤττορες ἀγνοουμένοι.

ΚΡ. Ἡμοία νη τῶν Δία ἤττοροι, οὔδε οἷοι πῶς τοιοῦ τοιοῦτον ἐπὶ δικαστήριον ἄναβῃσθέναι· ἄλλα ἔπαιτε
tοιοῦ φασὶ περὶ τοῦ πράγματος νη τῶν Δία καὶ δεισών εἶναι καὶ
dεισώς λόγος αὐτοῦ·

ΣΩ. Ἡθικανάνω· περὶ τούτων καὶ αὐτῶν νῦν
δὴ ἐμελλὼν λέγειν. οὐτοὶ γὰρ εἰσὶν μὲν, ὁ Κρίτων, οὐς ἔφη
Προδικὸς μεθόρια φιλοσόφου τε ἄνθρωπος καὶ πολιτικὴ
iointai δ' εἶναι πάντων σοφῶστων ἄνθρωπον, πρὸς δὲ
to eýnai kai doxeív pányn para pollois, óste para pássia.

Εὐδοκίμειν ἑκατον τὸν φιλοσόφον εἶναι οὐδένας ἄλλως ἢ τοὺς
περὶ φιλοσοφῶν ἄνθρωπον. ἤρωνται οὖν, εἰάν τοιοῦτος
εἰς δοξὰν καταστήσωσι μηδενὸς δοξεῖν ἄξιον εἶναι, ἀναμ-
φισβητήσει τῇ παρὰ πᾶσι τὰ νικηθέντα εἰς ὁδὸν εὐε-
θυνος σοφίας περί. εἶναι μὲν γὰρ τῇ άληθεῖας φράσις σοφο-
τάτοι, έν δὲ τοῖς ἴδιοις λόγοις ὅταν ἀπολειψάthσιν, ὑπὸ
tῶν ἄμφι Εὐθύδημον κολούσθαι. σοφοὶ δὲ ἤρωνται εἰ-
ναι πάνυ εἰκότως· μετρίος μὲν γὰρ φιλοσόφους ἔχειν,
Ε μετρίως δὲ πολιτικῶν, πάνυ ἐξ εἰκότως λόγου· μετέχειν
γὰρ ἄμφοτέρων ὅσον ἔδει, ἐκτὸς δὲ ὅτες κινδύνων καὶ
ἀγάνων καρποῦσθαι τῇ σοφίᾳ.

ΚΡ. Τι οὖν; δοκοῦσι σοι τα, ὁ Σώκρατες, λέγειν; οὐ
gάρ τοι άλλ' ὃς λόγος ἔχει τινὰ εὐπρέπειαν τῶν ἄνθρωπων.
ΣΩ. Καὶ γὰρ ἔχει αὐτὸς, ὃ Κριτῶν, εὐπρέπειαν μᾶλλον ἡ ἀληθείας, ὅς γὰρ ὑδίων αὐτοῦς πεῖσαι, ὅτε καὶ ἀνθρωποι καὶ τάλλα πάντα, ὅσα μεταξὺ τινῶν δυοῖν ἐστὶ καὶ ἄμφοτέρους τυγχάνει μετέχοντα, ὅσα μὲν ἐκ κακοῦ καὶ ἄραθρον, τοῦ μὲν βελτίω, τοῦ δὲ χείρῳ γέμνεται. ὅσα δὲ ἐν δυοῖν ἄραθρον μὴ πρὸς ταῦτα, ἄμφοτέροις χείρῳ, πρὸς δὲ ἐν ἐκάτερον ἡ χριστὸν ἔκαινεν, εἰ ἐὰν συντεθῇ· ὅσα δὲ ἐν δυοῖν κακοῖς συντεθέντα μη πρὸς τὸ αὐτὸ ὀντιω ἐν τῷ μέσῳ ἔστι, ταῦτα μόνα βελτίω ἐκατέρου ἐκείνων ἐστὶν, ἂν ἄμφοτέροις μέρος μετέχονται. εἰ μὲν οὐν ἡ φιλοσοφία ἄραθρον ἔστι καὶ ἡ πολιτικὴ πράξεις, πρὸς ᾽ἄλλο δὲ ἐκατέρα, οὕτω δ’ ἄμφοτέροις μετέχοντες τοῦτων ἐν μέσῳ οἴσι, οὐθὲν λέγοντις: ἄμφοτέροις γὰρ εἰσὶν φαιλότεροι. εἰ δὲ ἄραθρον καὶ κακὸν, τῶν μὲν βελτίων, τῶν δὲ χειροῦς· εἰ δὲ κακὸ ἄμφοτέρα, οὕτως οὐ τί λέγοιεν ἀληθεῖς, ἀλλὰς δ’ οὕδαμος. οὐχ ἐὰν οὐν οἴμαι αὐτοῖς ὁμολογήσαι οὐτε κακοὶ αὐτὸ ἄμφοτέρα εἶναι οὕτε τὸ μὲν καὶ τὸ δὲ ἄραθρον· ἀλλὰ τὸ ὅτι οὕτω ἄμφοτέροις μετέχοντες ἄμφοτέροις ἔστιν εἰσὶν πρὸς ἐκάτερον, πρὸς δὲ ἡ τε πολιτικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία αὕτω λόγον ἐστὸν, καὶ τριτοῖς οὕτε τῇ ἀληθείᾳ ἔπιστοι πρὸς τοῖς δοκεῖν εἴναι. συνεγγυόμεθα μὲν οὖν αὐτοῖς χοῇ τῆς ἐπιθυμίας καὶ μὴ καλεπαλείναι, ἤρεισθαι μέντοι τοιοῦτον εἴναι οἷον οἰοὶ· πάντα γὰρ ἄλθο χοῇ ἄραπαν, ὡστε καὶ ὅτι οὕτως λέγει ἐξήμενον φρονήσεως πράγμα καὶ ἄνθρωπος ἐπεξεύθεν δικαίως ποιεῖται.

XXXII. ΚΡ. Καὶ μὴν, ὁ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς περὶ τῶν νυέων, ὥσπερ ἄει πρὸς σε λέγει, ἐς ἀποκρία εἰμί, τὶ δεῖ αὐτοῖς χρησάσθαι. ὁ μὲν οὖν νεκτερὸς ἐτι καὶ ομιχρὸς ἔστι, Κριτὸβουλος ο’ ἦδη ήλικίαν ἔχει καὶ δεῖ ταῖς τινῶς, ὡστε αὐτῶν νυήσει. ἔγα μὲν οὖν ἄτων σοὶ εὐγενέμαι, οὕτω διατεθήμαι, ὡστε μοι δοκεῖν μανίαν.
εῖναι τὸ ἐνεκα τῶν παιδῶν ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδῆν ἐπειδὴ τοιαύτην ἐσχηκέναι, καὶ περὶ τοῦ γάμου, ὅπως ἐκ γενεατῆτος ἐσχηκέναι μητρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων, ὅπως ὡς πλούσιωτατοῖς, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελήσαι· ὅταν δὲ εἷς τινα ἀποβλέψατω τῶν φασκόντων ἀν παιδεύσαι ἀνθρώπους, ἐκπεπληρμαί, καὶ μοι δοξεῖ εἷς ἐκαστὸς αὐτῶν ὑποπούντι πάνυ ἄλλοκτος εἶναι, ὡς γε πρὸς σὲ τὰληθὴ εἰρήσαι· ὅποτε οὖν ἐχω ὅπως προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ φιλοσοφίαν.

ΣΩ. Ὁ φίλε Κρίτων, οὖν οἰσθα, ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι οὐ μὲν φαύλου πολλοὶ καὶ οὐδενός ἄξιοι, οἱ δὲ σπουδαῖοι οἰνόποι καὶ παντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ καλὸν δοξεῖ τοι εἶναι, καὶ χρηματιστικὴ καὶ ἀνθρωπικὴ καὶ στρατηγία;

ΚΡ. Ἐμοιρε πάντως δήπον.

Β ΣΩ. Τί οὖν ἐν ἐκάστῃ τούτων τοὺς πολλοὺς πρὸς ἐκαστὸν τὸ ἐφάγων οὐ καταγελάστους ὄρας;

ΚΡ. Ναι μὰ τὸν Δία, καὶ μάλιστα ἀληθῆ λέγεις.

ΣΩ. Ἡ οὖν τούτων ἐνεκα αὐτὸς τε φεῦξει πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ οὐλὶ οὐκ ἐπιτρέψεις;

ΚΡ. Οὐκοῦν δικαίον γε, ὁ Σωκράτης.

ΣΩ. Μὴ τοινῦν ὃ γε οὐ χρὴ ποιέω, ὁ Κρίτων, ἀλλ' ἔσοδας χαλεπῶς τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε χρῆ στοὶ εἰσὶν εἴτε ποιητικοί, αὐτὸ τὸ πράγμα βασινώς καλῶς

Γ τε καὶ εὖ, ἐὰν μὲν σοι φαίνεται φαύλων ὄν, πάντε ἄνθρωπος ἀπότρεπε, μὴ μόνον τοὺς λείποτε· ἐὰν δὲ φαίνεται οἶκον οὕτωι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, θαρσοῦν δίωκα καὶ ἀσκεῖ, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, αὐτός τε καὶ τὰ παιδία.
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
[ἡ δοκιμασία· ενδεικτικός.]

TA TΩY ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΩΣΩΠΑ
ΕΤΑΙΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ,
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ,
ΚΡΙΤΙΑΣ, ΠΡΟΔΙΚΟΣ, ΙΠΠΙΑΣ.

St. L.

I. Πόθεν, οί Σωκράτες, φαίνει; ἡ δὴ δὴ ὡς ὧν 3ο9
ἀπὸ κυνηγείου τοῦ περὶ τὴν Ἀλκιβιάδου ἄραν; καὶ
μὴν μοι καὶ πρὸς ἑαυτὸν καλὸς μὲν ἑφαίνετο ἄνηρ ἑτί,
ἀνὴρ μέντοι, οἱ Σωκράτες, ὃς ρ' ἐν αὐτοῖς ἡμῖν εἰρήσθαι,
καὶ πάροινος ἦδη υποπιστάμενος.

ΣΩ. Εἰτα τί τούτο; οὐ σὺ μέντοι Ὁμήρου ἐπαινέ-
της εἰ, ὃς ἔφη χαριεστάτην ἥβην εἶναι τοῦ ὑπηνύτου, ἥν ἐν
νῦν Ἀλκιβιάδης ἔχει;

ΕΤ. Τί σοι τά νῦν; ἡ παρ' ἐκείνων φαίνει; καὶ πῶς
πρὸς σὲ ὅ νεαρίας διάκειται;

ΣΩ. Εὖ; ἐμοὶν ἐδοξέοι, οὐχ ἡκιστα ὡς καὶ τῇ νῦν
ἡμέρᾳ· καὶ γὰρ πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐίπε, βοηθῶν ἐμοί, καὶ
οὐν καὶ ἄρτι ἀπ' ἐκείνων ἐχομαι. ἅτοπον μέντοι τί σοι
ἐθέλω εἰπεῖν· παρόντος γὰρ ἐκείνου, οὔτε προσεῖχον
τὸν νῦν, ἐπελαυθανόμην τε αὐτοῦ θαμά.

ΕΤ. Καὶ τί ἀν γεγονός εἰς περὶ σὲ κακεῖνον τοσοῦτον—ο
τὸν πρόγμα; οὐ γὰρ δῆπον τινὶ καλλίον ἐνετυχεὶς ἄλλῳ
ἐν γε τῇδε τῇ πόλει.

ΣΩ. Καὶ ποιλύ γε.

ΕΤ. Τί φησί; ἀστῶ ἡ ἐξενω;
ΣΩ. Ξένω.
ΕΤ. Ποδαπός.
ΣΩ. 'Αβδηράτη.
ΕΤ. Καὶ οὕτω καλὸς τίς ὁ ξένος ἐδοξέ σοι εἶναι, ὡς
tε τοῦ Κλεινίου νιός καλλίων σοι φανήναι;
ΣΩ. Πώς δ' οὐ μέλλει, ὃ μακάριε, τὸ σοφάτερον
καλλιον φαίνεσθαι;
ΕΤ. Ἀλλ' ἢ σοφῆ τινὶ ἡμῖν, ὃ Σάκχρατες, ἐντυχών
πάρει;

ΣΩ. Σοφατᾶτο μὲν οὖν δὴ ποι τῶν γε νῦν, εἰ σοι
δοκεῖ σοφατᾶτος εἶναι Πρωταγόρας.
ΕΤ. Ὡ τι λέγεις; Πρωταγόρας ἐπιθεδήμηκεν;
ΣΩ. Τρίτην γε ἤδη ἤμεραν.
ΕΤ. Καὶ ἄρτι ἄρα ἔκεινοι συνηγεροῦσί ἡμεῖς;
ΣΩ. Πάνω γε πολλὰ καὶ εἰπῶν καὶ ἄκουσας.
ΕΤ. Τι οὖν οὔ διηνήσω ἡμῖν τὴν ἤνυνοσιάν, εἰ μὴ
ἕτερα μαλλινὶ, καθεξόμενος ἐνταυθῆ, ἐξαναστήσας τὸν παῖ-
dα τουτοῦ;
ΣΩ. Πάνω μὲν οὖν καὶ χάριν γε εἰσόμαι, εὰν
ἀκούσητε.
ΕΤ. Καὶ μὴν καὶ ἡμεῖς σοί, εἰνα λέγησ.
ΣΩ. Διπλῆ ἂν εἰῇ ἡ χάρις. ἀλλ' οὖν ἄκουσέτε.

Π. Τῆς παρελθούσης νυκτὸς ταυτησι, ἔτι βαθέος
ὁρθοῦν, Ἰπποκράτης ὁ Ἀπολλοδώρου νιός, Φᾶσανον δὲ
ἐ ἀδελφὸς, τὴν ὑφαν τῇ βακτρίας πάνω σφόδρα ἔχρουε,
kαὶ ἐπειδὴ ἄντω ἄνεφρεῖ τις, εὐθὺς εἰςο ἤπειρομένος,
kαὶ τῇ φωνῇ μέγα λέγον, Ὡ Σάκχρατες, ἔφη, ἐγχορορας
ἡ καθεύδεις; καὶ ἐγὼ τὴν φωνὴν γυνὸς αὐτοῦ, Ἰππο-
κράτης, ἔφην, οὕτως μὴ τι νεάτερον ἄγγελλεις; Οὐδὲν
γ', ἤ δ', ὅς, εἰ μὴ ἄγαθά γε. Ἐν ἄν λέγοις, ἢν δ' ἐγώ - ἐστι
δὲ τι, καὶ τοῦ ἐνεκα τηνικάδε ἄφικον; Πρωταγόρας, ἔφη,
ἡ κεί στὰς παρ' ἐμοὶ. Πρῶνη, ἔφην ἐγώ· σὺ δὲ ἄρτι πε-
πυσιν; Νὴ τοὺς θεοὺς, ἐφ' ἐσπέρας γε. καὶ ἀμα ἐπιψής ἐσπέρας του σκύμπονος ἔκαθεθετο παρὰ τοὺς πόδας μου, καὶ οἶπον. Ἐσπέρας δὴτα, μᾶλα γε ὅπερ ἀφικόμενος ἐξ Οὐλὼγος. ὁ γὰρ τοῦ παις με ὁ Σάτυρος ἀπέδρα, καὶ δήτα μέλλον σου φοράζειν, ὅτι διωξοίμην αὐτόν, ὅπο τινος ἁλ-λου ἐπελαθόμην. ἐπειδὴ δὲ ἦλθον καὶ δεῖγμαντὶς ἤμεν καὶ ἐμέλλομεν ἀναπαυέσθαι, τότε μοι ἄδελφος λέγει, ὅτι ἒκει Πρωταγόρας. καὶ ἔτι μὲν ἐνεχείρησα εὐθὺς παρὰ σὲ ἔνα, ἐπειτὰ μοι λίην πόρρω ἐδοξεῖ τῶν νυκτῶν εἶναι. Ὁ ἐπειδὴ δὲ τάχιστα με ἐν τοῦ κύτου ὁ ὑπνός ἀνήκετε, ἐν-θὺς ἀναστὰς οὕτω δεύρο ἐπομενόμην. καὶ ἐγὼ μυρί-σκων αὐτόν τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν πτολῆσιν, ἦν οὖν σοι, ἦν δ' ἐρῶ, τοῦτο; μῶν τί σε ἄδικει Πρωταγόρας; καὶ ὃς γελάσας, Νὴ τοὺς θεοὺς, ἑφ' ὁ Σάκχατες, ὃτι γε μόνος εστὶ σοφός, ἐμὲ δὲ οὐ ποιεῖ. Ἀλλὰ καὶ με Δία, ἑφ' ἐρῶ, ἦν αὐτῶ διδός ἀρχύριον καὶ πείθης ἐκεῖνον, ποιῆσει καὶ σὲ σοφόν. Εἶ γὰρ, ἦ δ' ὅς, Ῥήξ καὶ θεοὶ, ἐν τούτῳ εἰς, ὅς οὐτ' ἀν τῶν ἐμῶν ἐπιλῖπομι οὐδὲν οὐτε τῶν ἐ-φίλων· ἀλλ' αὐτὰ ταύτα καὶ τὸν ἦκα παρὰ σὲ, ἣν ὑπὸ ἐμοῦ διαλεκθής αὐτὸ. ἐγὼ γὰρ ἄμα μὲν καὶ νεάτερος εἰμι, ἀμις δὲ οὐδὲ ἑώρακα Πρωταγόραν πῶς τοῦ ὅδε ἀλη-κοα οὐδέν. ἔτι γὰρ παῖς ἦ, ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδήμη-σεν. ἀλλὰ γὰρ, ὁ Σάκχατες, πάντες τὸν ἀνδρα ἐπανυόμαι καὶ φασὶ σοφότατον εἶναι λέγειν· ἀλλὰ τί σε οὐ βαδίζο-μεν παρ' αὐτῶν, ἢν ἐνδον καταλάβομεν; καταλύει δ', 311 ὃς ἄγεω ἤμκουσα, παρὰ Καλλίς τῷ Ἰπποκίκου· ἀλλ' ἱσσειν, καὶ ἐγὼ εἰπὼν· Μῆπα γ', ᾧ' μαθεῖ, ἤτείσει ἱσσειν;) πρὶν γὰρ ἐστιν, ἀλλὰ δεύρο ἐκαθαστάμεν εἰς τὴν αὐλήν, καὶ περιόντες αὐτοῦ διατριψομεν, ἐώς ἂν φῶς γένηται εἰ-τα ἱσσειν. καὶ γὰρ τὰ πολλά Πρωταγόρας ἐνδον διατρί-βει, ὃστε, ἀφοῦ, καταληψάμεθα αὐτῶν, ὃς τὸ εἰκός, ἐνδον.
III. Μετά ταύτα ἀναστάντες εἰς τὴν αὐλήν περιήγησθαν καὶ ἔριξα ἀποπειράμενοι τοῦ Ἰπποκράτους τῆς δώμης διεσκόπουν αὐτὸν καὶ ἤρωτον, Ἐπεῖ Μοί, ἐφην ἔρως, ὁ Ἰππόκρατες, παρὰ Πρωταγόραν νῦν επιχειρεῖτι λέναι, ἄρρυψιν τελὼν ἐκείνῳ μισθὸν ύπὲρ σεαυτοῦ, ὡς παρὰ τίνα ἀφίξόμενος καὶ τίς γενησόμενος; ἀσπέρ ἄν εἰ ἐπεννόεις παρὰ τὸν σαυτὸν ὑμῶν ἐλθὼν Ἰπποκράτη τὸν Κρίον, τὸν τῶν Ἀσκληπιαδῶν, ἀργύριον τελείων ύπὲρ σαυτοῦ μισθὸν ἐκείνῳ, εἰ τίς σε ἤρετο, Ἐπεῖ Μοί, μέλλεις τε- λειῶν, ὁ Ἰππόκρατες, Ἰπποκράτει μισθὸν ὡς τίνι ὄντι; τί ἦν ἀπεκρίνω; Ἐποιόν ἂν, ἔφη, ὅτι ὡς ἱκτυρ. Ὡς τίς γε- νησόμενος; Ὡς ἱκτυρός, ἔφη. Ἐλ ὅ ἐπαρὰ Πολυκλειτον τὸν Ἀργεῖον ή Φείδιον τὸν Ἀθηναίον ἐπενείς ἀφίξομε- νος μισθὸν ύπὲρ σαυτοῦ τελείων ἐκείνους, εἰ τίς σε ἤρετο: τελείων, τούτω τὸ ἀργύριον ὅσ τίνι ὄντι ἐν νη ἔχεις Πολυ- κλείεται τε καὶ Φείδιος; τί ἦν ἀπεκρίνω; Ἐποιόν ἂν ὡς ἄγαλ- ματοποιος. Ὡς τίς δὲ γενησόμενος αὐτός; Ἀθήναν ὅτι Ἰν ἀγαλματοποιός. Εἰλήν, ἠν ὅ ἐγὼ παρὰ δὲ δὴ Πρωταγό- ραν νῦν ἄφικόμενοι ἔριξα τοῖς καὶ σὺν ἀργύριου ἐκείνῳ μι- σθὸν ἐτοιμοὶ ἐσόμεθα τελείων ύπὲρ σου, ἂν μὲν ἔξεκνητας τὰ ἥμετέρα χρήματα καὶ τούτοις πειθόμεν αὐτόν, εἰ δὲ μή, καὶ τὰ τῶν φίλων προσαναλίσκονται. εἰ οὖν τίς ἡμῶν περὶ ταύτα ὄντω σφόδρα σπουδάζοντας ἔρους· ἐπεὶ μοί ὁ Σόκρατες τε καὶ Ἰππόκρατες, ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρω- ταγόρᾳ ἐν νη ἔχετε χρήματα τελείων; τί ἦν αὐτῷ ἀποκρί- θε ναμέστα; τί ὅνομα ᾠλοπρέπον περὶ Πρωταγόρου ἀκούσμεν, ἄσπερ περὶ Φείδιον ἀγαλματοποιόν καὶ περὶ Ὀμήρου ποιητῆν; τί τοιούτω περὶ Πρωταγόρου ἀκούσμεν; Σοφίστην δὴ τοῦ ὅνομαξοοῦσι γε, ὁ Σόκρατες, τοῖς ἄνδρα εἰναι, ἔφη. Ὡς σοφίστη ἄρα ἐρχόμεθα τελεύτητες τὰ χρήματα; Μάλιστα. Εἰ οὖν καὶ τούτο τίς σε προσωπο- 312 ἔρους, αὐτός δὲ δὴ ὅσ τίς γενησόμενος ἔρχει παρὰ τῶν
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Πρωταγόρας; καὶ ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας — ἤδη γὰρ ὑπε-
φαινὲ τι ἡμέρας, ὡστε καταφανὴ αὐτὸν γενέσθαι — Ἐλ-
μέν τι τῶν ἐμπροσθέν ἔοικε, ἰὴλον ὅτι σοφιστὴς γενησό-
μενος. Σὺ δὲ, ἵν' ἐγώ, πρὸς θεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο-
εἰς τοὺς Ἑλλήνας αὐτὸν σοφιστὴν παρέχων; Νῦ τὸν Δία,
ὡς Σώκρατες, εἰπὲ γε ᾧ διανοοῦμαι χρὴ λέγειν. Ἀλλ' ἄρα,
ὡς Ἡπείροις τῇ μη ὅτι τοιαύτην ὑπολομβάνεις σοι
τὴν παρὰ Πρωταγόραν μαθήσῃς ἐστυχά, ἀλλ' οὐ παρὰ τὸν
γραμματιστὸν ἔγενετο καὶ κυθηριστὸ καὶ παιδοτρι-
βον; τοῦτον γὰρ ἴνα ἐκάστην οὐκ ἐπὶ τέχνην ἐμαθεῖς, ἢς
δημιουργὸς ἐσόμενος, ἀλλ' ἐπὶ παιδεία, ὃς τὸν ἱδεώτην
καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει. Πάντα μὲν οὖν μοι δοξεῖ, ἔφη,
τοιαύτην μᾶλλον εἶναι ἡ παρὰ Πρωταγόραν μάθησις.

IV. Οἴσθα ὡς οὔ, ὃ μέλλεις νῦν πράττειν, ἤ σε λαν-
θάνει; ἤν δ' ἐγώ. Τοῦ πέρι; Ὅτι μέλλεις τὴν ψυχὴν τὴν
σαντοῦ παρασκεύασθαι θεραπεύσαι αἰνδρί, ὃς φης, σοφιστής
ὁ τι δὲ ποτε ὁ σοφιστὴς ἐστι, θαυμάζουμ' ἢν εἰ οἰσθα,
καίτοι εἰ τούτῳ ἅρμοις, οὐδὲ ὅτε παραδίδας τὴν ψυχὴν
οἴσθα, οὐτε εἰ ἀγαθὸν οὔτε εἰ παρὰ πρόγματι. Οἰμαὶ γ',
ἔφη, εἰδέναι. Λέγε δὴ, τί ἤρει εἶναι τόν σοφιστὴν; Ἐγὼ
μὲν, ἢ δ' ὅς, ἀπόστε τούνοι μέρει, τούτον εἶναι τῶν
σοφῶν ἐπιστήμων. Οὐκοῦν, ὃν δ' ἐγώ, τούτο μὲν ἐξ-
εστι λέγειν καὶ περὶ ξαφνίαν καὶ περὶ τεκτόνων, ότι
οὕτω εἰσίν οἱ τῶν σοφῶν ἐπιστήμων. ἡλ' εἰ τίς ἔργο
ἡμῶς, τῶν τῷ σοφῶν εἰσὶν οἱ ξαφνίας ἐπιστήμων, εἰπο-
μεν ἂν που αὐτῷ, ὅτι τῶν πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τὴν
tῶν εἰκόναν, καὶ τὰλλα οὕτως. εἰ δὲ τίς ἐκεῖνο ἔργο, ὁ
de σοφιστὴς τῶν τῷ σοφῶν ἐστι; τί ἂν ἀποκρινομέθα
αὐτῷ; ποῖας ἐργασίας ἐπιστήμησ; Τί ἂν εἰπομεν αὐτῶν
εἶναι, ὃς Σώκρατες, ἡ ἐπιστήμης τοῦ ποιήσαι δεινῶν λέ-
γει; 'Ἰσως ἂν, ὃν δ' ἐγώ, ἀλλ' ἰδῇ λέγοιμεν, οὐ μέντοι
ἐκανόνας γε; ἐρωτήσεως γὰρ ἐτε ἢ ἀποκρισίς ἦμιν δεῖται,
περὶ ὅτου ὁ σοφιστὴς δεινῶν ποιεῖ λέγειν ὃς οὖρ τὸ θεάτη
Κριστής δεινῶν δὴ ποιεῖ λέγειν περὶ οὕτως καὶ ἐπιστήμων, περὶ κυθαρίσσους ἢ μάρι; Ναι. Εἶξαν ὃ δὲ δὴ σοφιστής περὶ τῶν δεινῶν ποιεῖ λέγειν; ἢ δὴ ἦλθον ὅτι περὶ οὕτως καὶ ἐπιστήμων; Εἰκός γε. Τι δὴ ἦστι τούτο, περὶ οὗ αὐτὸς ἢ ἐπιστήμων ἦστιν ὁ σοφιστής καὶ τὸν μαθητὴν ποιεῖ; Μὰ Δέ, ἐφι, ὀνείρε ἔχω σοι λέγειν.

13 Καὶ ἔριξε εἰπὼν μετὰ τούτου. Τὶ οὖν; οἰόθα εἰς ὁδὸν τινα καύνοντον ἔχοι ὑποθήκην τὴν ψυχήν; ἢ εἰ μὲν τὸ σῶμα ἐπιτρέπετον σε ἔδει ταῦτα, διακινήθηται ὁ κορίστιον αὐτῷ γενέσθαι ἢ ποιηθῇ, πολλὲ ἂν περισσῶς, εἰ τέ ἐπιτρέπετον εἰτε οὖ, καὶ εἰς συμβουλὴν τοὺς τε φίλους ἢν παρέκαλες καὶ τοὺς ὀλκείους, σκοπούμενος ἢμέρας συγκόντος ὁ δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματος ἤρεῖ, τὴν ψυχήν, καὶ ἐν ὧν πάντως ἦστι τὰ τὰ ἢν ἡ κακῶν πράττειν, χρηστοῦ ἢ ποιηθεὶ τοῦτον γενομένου, περὶ δὲ τούτου οὔτε τὸ ἦμα τῶν ἐν εἰς ἐπιτρέπετον ποιηθῇ, εἰτέ ἐπιτρέπετον ἦστι καὶ οὗ ποιηθῆσθαι ἢ τὸ αὐτοκράτειρος ἤ τὸν ἐξέπεσε τὴν ψυχήν, ἀλλὰ ἐπιτρέπετον ἢκουσα; ἢς φής, ὁδηγοὶ ἢκουσα; ποιηθῇ μὲν τοὺς τοῦτον οὖθεν λογοῦ οὖθεν συμβουλὴν ποιεῖ, εἰτέ χρὴ ἐπιτρέπετον σαυτὸν αὐτῷ εἰτε μή, ἔτοιμος δὲ εἰ ἀναλίθεως ταῦτα ταῦτα τοῦτον καὶ τὰ τῶν φιλῶν χρηστῶν, ὡς ἢδη διεγερτάσθη, ὡς πάντως συνετέον Προσαγόρες. ὃν οὔτε γραμμάσθηκε, ὃς φής, οὔτε διελέξαι τὸν οὐδέποτε, σοφιστήν ὁ ὄνομαζει, τοῦ δὲ σοφιστῆν, ὁ τῷ ποτὲ ἦστιν, ἐκεῖν ἄρνος, ὃς μέλλεις σαυτὸν ἐπιτρέπεσθε; καὶ ὃς ἢκουσας. ὃς έοικε, ἐφι, ὁ Ἑλκυράτης, ἢν ὄν συ λέγεις. Ἀρ' οὖν, ὁ Ἑπόκρατος, ὁ σοφιστής τυρχάνει ὃς ἔμπορός τις ἢ κάτηλος τῶν ἀργίλων, ἢν ἄν ψυχή τρέφεται; Φαίνεται γὰρ ἐμοί ὁ τοιοῦτος τοις τρέφεται ὃς ὁ Σάκρατης, ξυγή τιν; Μαθήμασι δής τούτου, ἢν δ' ἔριξε, καὶ ὃς οὖν μή, ὃς ἐταῖος, ὁ σοφιστής ἐπαινεῖν ὅ πωλεῖ.
εξαπατήση ήμας, ὅσπερ οἱ περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφήν, ὁ ἐμπορὸς τε καὶ κάπηλος. καὶ γὰρ οὐτοὶ ποὺν ὁν ὁ ἄγονουσιν ἀγωνίμων οὔτε αὐτοὶ ἱδασὶν ὥ τι χρηστὸν ἤ ποιησόντων περὶ τὸ σῶμα, ἐπαινοῦσι δὲ πάντα πιστοὶ οὕτε οἱ ἀνομίμουν παρ' αὐτῶν, ἕαν μὴ τῆς τύχης γυμναστικὸς ἤ λατρείας ὁμ. οὔτω δὲ καὶ οἱ τὰ μαθήματα περιήγοροι κατὰ τὰς πόλεις καὶ πιστοὶ ντε καὶ κατηγοροίτες το ἀκε ἐπιθυμοῦντι ἐπανοὐσι μὲν πάντα ἡ πιστοὶ, τάχα δὲ ἄν τιός, ὁ ἄριστο, καὶ τοὺτον ἄντικεϊν ὃς πιστοὶ ὁ τι χρηστὸν ἡ ποιησόν πρὸς τὴν ψυχὴν ὡς δ' αὐτῶς καὶ οἱ ἐ ἀνομίμουν παρ' αὐτῶν. ἔλαν μὴ τῆς τύχης περὶ τῆς ψυχῆς τὴν ἠτροχμόν ὁμ. εἰ μὲν οὖν σὺ τυχάνης ἐπιστήμων τούτων τι χρηστὸν καὶ ποιησόν, ἀπεράντος σοι ὁνείδευε μαθήματα καὶ παρ' Ἰησοῦν καὶ παρ' Ἰησοῦν εἰ δὲ μή, ὅρα, ὁ μεκαρσίμ. μὴ περί τοῖς χριστίν ἰδιείµασιν 314 τε καὶ κινδυνεύον. καὶ γὰρ δὲ καὶ πολὺ μεῖξον κάτινος ἐν τῇ τῶν μαθημάτων ὑμή ἤ ἐν τῇ τῶν σιτίων. σιτία μὲν γὰρ καὶ ποτὰ πρωίμενον παρὰ τοῦ [κατατηρών καὶ ἐμπορόν] ἔδεστιν ἐν ἄλλοις ἄγγελοις ἀποφέρειν, καὶ πρὸν δέδασθαι αὐτὰ εἰς τὸ σῶμα πῶλτα ἡ φαγόντα, καταθέμενον οὐκαδὲ ἔδεστι συμβουλεύοντα, παρακαλόντα τὸν ἐπανότα, ὃ τε ἐδεστέοι ἡ ποτέν καὶ ὃ τε μή, καὶ ὁ πούστο καὶ ὡστε εἰς τῇ ὑμήν ὃ μέγας ὁ κάτινος. μαθήματα δὲ σὺν ἔδεστον ἐν ἄλλοις ἄγγελοις ἀπενεργείν, ἀλλ' ἀνάγκη, ἐ καταθέντα τὴν τιμήν, τὸ μαθηματικὸν ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῆ λαβόντα καὶ μαθῶντα ἀπείναι ἡ βεβλαμμένον ἡ ὁφελημένον, ταῦτα οὖν σκοπάμεθα καὶ μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν. ἡμεῖς γὰρ ἐτὶ νέοι ὡστε τοσοῦτο πράγμα διελεύσθην. νῦν μέντοι, ὡσπερ ὁμμήσαμεν, ὁμοιοὶ καὶ ἀκούσαντες τοῦ ἀνδρός, ἐπειτα ἀκούσαντες καὶ ἄλλοις ἀνακοινώσαμεν καὶ γὰρ οὐ μόνος Πρωταρᾶς αὐτὸθι ἔστιν,
αλλά καὶ Ἡλέιος ὁ Ἡλέιος ὁ Ἡλέιος, οἷμει δὲ καὶ Πρόδικον τῶν Κεί-
ον καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ σοφοί.

VI. Ἀδέαν ἦμιν ταῦτα ἐπορευόμεθα· ἐπειδὴ δὲ ἐν
τῷ προθύρῳ ἐγενομέθα, ἐπιστάντες περί τινος λόγου διε-
λεγόμεθα, ὅσ ἦμιν κατὰ τὴν ὁδὸν ἐνέπεσον ἦν οἷς ὑπὲρ
ἀτελὴς γένοιτο, ἀλλὰ διαπερανόμενοι οὕτως ἐσώομεν,
στάντες ἐν τῷ προθύρῳ διελεγόμεθα, ἐως συναμολογή-
σαι μεν ἀλλήλοις. δοκεῖ οὖν μοι, ὁ θυμομαχός, εὐνοοῦχος τις,

ὃ κατήκουν ἦμιν, κινδυνεύει δὲ διὰ τὸ πλήθος τῶν σο-
φιστῶν ἀκέφεσθαι τοῖς φοιτάσιν εἰς τὴν οἰκίαν· ἐπειδὴ
μοῦν ἐκρούσαμεν τὴν θύραν, ἀνοίξας καὶ ἱδὼν ἦμιν, Ἔκ,
ἐφι, σοφισταὶ τίνες· οὐ σχολὴ αὐτῷ καὶ ἁμα ἁμοῖν
τῶν χειρών τὴν θύραν πάνω προθύμως ὑπὸ οἷος τὴν ἐπι-
θολε· καὶ ἤμεις πάλιν ἐκρούσαμεν, καὶ ὁς ἐγκεκλιεμένης
τῆς θύρας ἀποκρινόμενος ἔπευ· Ἡ ναῦροι ἐφι, οὐκ
ἐμπιστεύετε, ὅτι οὐ σχολὴ αὐτῷ· Ἀλλ' ἡ γάρ ἔστι, ἐφι, ἔρω,
ούτε παρὰ Καλλίαν ἢκομεν οὔτε σοφισταί εἴμεν· ἀλλά

Ἐ παρὸν.; Προταγόρας γὰρ τοι δεόμενοι ιδεῖν ἠλθομεν·
eisággeílon ovn. mónis ouv pote ἢμιν ἄνθρωπος ἀνέφεξι
τὴν θύραν· ἐπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Προτα-
γόραν ἐν τῷ προστάρῳ περιπατοῦντα, ἐξῆς δ' αὐτῷ συμ-
περιπάτουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας ὁ Ἰππονίκων
315 καὶ ὁ ἄδελφος αὐτοῦ ὁ δυσμήτηρος, Πάραλος ὁ Περικλέ-
ους, καὶ Χαρμίδης ὁ Γιάννικος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ θάτερα ὁ
ἔτερος τῶν Περικλέους Σαῦθιππος καὶ Φιλιππίδης ὁ Φι-
λομήλος καὶ Ἀντιμοιρός ὁ Μενιδίας, ὁσπερ εὐδοκίμει
μάλιστα τῶν Προταγόρου μωθήτων καὶ ἐπὶ τεχνὴ μαν-
θάνει, ὡς σοφιστῇς ἐσώμενοι. τούτων δὲ οἱ ὁποῖοι ήκο-
λουθοῦν ἐπακούοντες τῶν λεγομένων, τὸ μὲν πολὺ Ξένων
ἐφαίνοντο, οὔτε ἂν εἰς ἐκάστων τῶν πόλεων ὁ Προταγό-
ρας, δὲ οὖν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὁσπερ Ὄρφεύς,

ὅ ὁ δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἐπονται κεκηλημένοι· ἔσαν δὲ τι-
νες καὶ τῶν ἐπιγραφῶν ἐν τῷ χορῷ. τούτου τὸν χορὸν μᾶλλον ἔγραψεν Ἰδών Ἡσθήν, ὡς καλῶς εὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδιῶν ἐν τῷ πρὸσθεν εἰμαι Προσταγόρου, ἀλλ' ἔπειδη ἄναστρέφοι καὶ οἱ μετ' ἐκείνου, εὖ ποιήσας καὶ εν κόσμῳ περιεσχέζωντο οὕτως οἱ ἐπίκοιοι ἐνθεύ καὶ ἐνθεύ, καὶ εὖ κύκλῳ περιουόντες αὐτ' εἰς τὸ ὀπίσθεν καθίστατο καλ· λιστα.

VII. Τὸν δὲ μετ' εἰσενόρᾳ, ἔφη Ὅμηρος, Ἰππίαν τὸν Ἡλείου, καθήμενον ἐν τῷ καὶ ἀντικεῖν προστάγον ἐν θρόνῳ, περὶ αὐτοῦ δ' ἐκάθηντο ἐπὶ βαθρὸν Ἑρυξίμαχος τὸ Ἀχιμενοῦ καὶ Φαίδρος ὁ Μυρτονύσιος καὶ Ἀρδοῦ ὁ Ἀνδροτίνων καὶ τῶν ξένων πολιτεῖς τε αὐτοῦ καὶ ἄλλου τυχείς. ἐφαίνοντο δὲ περὶ φύσεως τε καὶ τῶν μετεώρων ἀστρονομικὰ ἀττα διερωταν τὸν Ἰππίαν, ὅ δ' ἐν θρόνῳ καθήμενος ἐκάθοις αὐτῶν διέκρινε καὶ διεξή- τε τὰ ἐφαρμόσαν. καὶ μὲν δὴ καὶ Τάνταλον πετάτον τε εἰσεῖδον, ἐπεθύμησε γὰρ ἀραν Ἰππίκος ὁ Κεῖνος, ἡν δὲ ἐν οἰκήματι θιν, δ' ἐπὶ τοῦ μὲν ὁς ταμίευε ἔχοιτο Ἰππίκος, νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν καταλύοντων ὁ Καλλίας καὶ τούτῳ ἐκκενοῦσες ξένους καταλύσαν πεποίηκεν, ὁ μὲν οὖν Ἰππί- κος ἔτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδίοις τοῖς καὶ στράθμας καὶ μᾶλα πολλοῖς, ὡς ἐφαίνετο· παρεκάθηντο δὲ αὐτὸ ἐπὶ ταῖς πληρῶν κλίναις Παυσανίας τε ὁ ἔκ Κε- ραμέων καὶ μετὰ Παυσανίου νέον τε ἐτί μειράκιον, ὡς μὲν ἑγὼν καὶ ταῖς πληρῶν τῆς φύσιν, τήν δὲ οὖν Εἰδέαν πάνω καλὸς, ἐδοξε αὐκοῦσιν ὅνομα αὐτῶ εἰναι Ἀρά- θανα, καὶ οὐκ ἐν Θαυμάζωμι, εἰ παιδικά Παυσανίου τυχάναι ὁν. τούτῳ ἡ τὸ μειράκιον, καὶ τὸ Ἀδείματὼ ὑφοτέρω, ὁ τε Κήπιδος καὶ ὁ Δευκολόφιδον, καὶ ἄλλου τυχείς ἐφαίνοντο· περὶ δὲ ὧν διελέγομεν οὕτω ἐδυνάμην ἐγωγε μαθεῖν ἐξωθεῖν, καὶ ποιεῖν λιπαρός ἔχον ἁκούειν τοῦ Ἐντικοῦ πάσσοφος γέρι μοι δοκεί ἄνθη εἶναι καὶ Θείου.
316 ἄλλα διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς βούμβος τις ἐν τῷ οἰκήματι γιρνόμενος ἄσφυτη ἐποίηµε τὰ λεγόμενα.

VIII. Καὶ ἤµεις μὲν ἄρτι εἰσελήλυθεµεν, κατόπιν δὲ ἡµῶν ἐπεισήλθουν Ἀλκαµίαδης τε ὁ καλὸς, ὁς φῆς σὺ καὶ ἐγὼ πελώτομαι, καὶ Κριτίας ὁ Καλλαίσχρων. ἤµεις οὖν ὄς εἰσήλθομεν, ἔτι οµίχρ' ἀπα διατρίβατες καὶ ταῦτα διαθεσάµενοι προσῆµεν πρὸς τὸν Πρωτερόφαν, καὶ ἐγὼ εἰπὼν Ὑ Πρωτερόφαν, πρὸς σὲ τὸν ἐλθοµεν ἐγώ τε καὶ Ἡπποκράτης οὗτος. Πότερον, ἔρη, μόνον βουλόµενοι διαλέξθηναι ἦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων; Ἦµιν μὲν, ἦν δὲ ἐγὼ, οὐδὲν διαφέρειν ἁκούσας δὲ, οὐ ἐνεκα ἐλθοµεν, αὐτῶς σκέψαται. Τι οὖν δὴ ἔστω, ἔρη, οὐ ἐνεκα ἢκετε; Ἡπποκράτης οὐδὲ ἔστω μὲν τῶν ἐπιχωρίων. Ἀπολλοδόρος ὑλός, οἰκίας μεγάλης τε καὶ εὐδαιμόνας, αὐτὸς δὲ τὴν φύσιν ὑδοκεὶ ἐνάµιλλος εἶναι τοῖς ἕλκησταῖς. ἐπιθυμεῖν δὲ μηδεὶς ἐκλόγισος γενέσθαι ἐν τῇ πόλει, τοῦτο δὲ οἰεταί οἱ μάλιστα γενέσθαι, εἰ οὐλι συγγένετο ταῦτ' οὐν ἦδη σοὶ σκόπει, πότερον περὶ αὐτῶν μόνος οἶει δεῖν διαλέγεσθαι πρὸς μόνους, ἦ μὲν ἄλλων. Ὅρθως, ἔρη, προμήθειε. ὁ Σάκρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ. ξένων γὰρ ἄνδρα καὶ ὠνίτα εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν ταύταις πέλθοτα τῶν νέων τοὺς ἑπτάστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων συννοσίας, καὶ οἰκεῖον καὶ ἄθυελον, καὶ προσβετήσων καὶ νεοτέρους ἑαυτῷ συμμείναι ὡς βελτίως ἐσομένους διὰ τὴν ἑαυτοῦ συννοσίαν, χοὴ εὐλαβεῖσθαι τῶν ταύτα προτοῦ ταῦτα, οὐ γὰρ ἴθι σεβροὶ περὶ αὐτὰ φθόνοι τε γίγνονται καὶ ἄλλαι δυσμένειας τε καὶ ἐτιβουλαί. ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τε- κχνὴν θηλμὲν ἐνεὶν εἰναι παλαιῶν, τόσο δὲ μεταχειριζόμενος αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἄνδρῶν, φοβουμένως τὸ ἐπαχθὲς αὐτῆς, πρὸσχημα ποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι, τοὺς μὲν πολὺς, οἱν"Ομηρὸν τε καὶ Χρισόδου καὶ Σμιλούλην, τοὺς δὲ καὶ τελετάς τε καὶ χρησμοῦδας, τοὺς ἀμφὶ τὶ"Ορ...
φέρε καὶ Μουσάιον' ἐνίοις δέ τινας ἰδιότητας καὶ μυθικο-στικῆς, οἷον 'Ικέτως τὸ Θαρακτίνως καὶ ὁ νῦν ἐπὶ ὧν οὐδενὸς ἦτταν σοφιστὴς Ἡρώδικος ὁ Σηλυμβριανός, τὸ Ε ἀρχαῖον Μεγαρεύς: μουσικὴν δὲ Ἀραθοκλής τὸ υἱ-τέρος πρόσχημα ἐποιήσατο, μέρας ὧν σοφιστὴς, καὶ Πυ-θοκλείδης ὁ Κεῖος καὶ ἄλλοι πολλοὶ. οὕτως πέντες, ὃσπέρ λέγω, προβηθέντες τὸν ὀφθάλμον ταῖς τέχναις ταῦταις παρα-πετάσμασιν ἐχθράσαντο· ἐγώ δὲ τούτως ἀπασί κατὰ τούτο εἶναι οὐ ἐμφάνισαμα· ἤμοισί μάλλον αὐτοὺς ὡς τι διαπρά-ξασθαι ἐστιν ἐμβολιὰς σαν· οὐ γὰρ λειτεῖν τῶν ἀνθρώπων τούς δυνημένους ἐν ταῖς πόλεις πράττειν, ἀν' ἐνεκά ταύτ' ἐστι τὰ προσχήματα· ἐπει δὲ πεκτὸς πολλοὶ ὦς ἐπούει τοῖς οὐδὲν ἀπεθάνονται, ἀλλ' ἂν ὑπὸ τὸν διαγγελ- λόσι, ταῦτα ἰμποδίζομεν. τὸ οὖν ἀποδιδοχάσκοντα μὴ δύνα-σθαι ἀσκέτοιο, ὁπλή μερία καὶ τὸν ἐπιχειρήματος, καὶ πολὺ δυσμενεστέρους παρέχεσθαι Β ἀνάρχη τοῖς ἀνθρώποις· ἤμοισί τις τοῦ τοιούτου πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ παντούρχον εἶναι· λέγω οὖν τούτων τῆς ἕνωσεσιν ἀπασίαν ὡς ἐνθλοῦσα, καὶ ὁμολογοῦσα σοφιστής εἶναι καὶ παιδευέναι ἀνθρώποις καὶ ἐθιλβείναι τεύτρην ὃμα βελτίων ἐκείνης εἶναι, τὸ ὁμολογεῖν μέλλον ἡ ἔξωρον εἶναι καὶ ἄλλας πρὸς ταύτης ἐσκεμμαί, ὡστε, σὺν τεῖ σι πρέπει, μηδὲν δεινῶν πάσχειν διὰ τὸ ὁμολογεῖν σοφιστής Ε εἶναι, κατοι πολλὰ τὸν ἐν τῇ ἡδόνῃ ἐφη ἐν τῇ τέχνῃ καὶ γὰρ καὶ τὰ ἐξίσωντα πολλὰ μοι ἔστιν ἐνδεικνύειν οὐδενὸς ὑπὸ τοῦ παιν-του ἀν ὡμὸν καὶ θηλίκιον παιδή εἰμι· ὡστε ποιοὶ μοι ἴδιον ἐστίν, εἰ τὸ βούλεσθε, περὶ τούτων ἀπάντων ἐναιτίων τῶν ἐνδον ὑπὸ τὸν λόγον ποιεῖσθαι. καὶ ἐγὼ — ὑποκτένεισαι γὰρ βούλεσθαι αὐτῶν τῷ τῷ Προδίκῳ καὶ τῷ Ἰππίῳ ἐνδείκνυται καὶ καλλωπίσονται, ὅτι ἐραστῖ κατ' αὐτῶν ἀφημένου εἶμι. — Τῷ οὖν, ἔφην γὰρ, οὐ καὶ Πρό- 

PLATO III. 10.
ἔπακοισσώσιν ἡμῖν; Πάντα μὲν οὖν, ἔφη ὁ Πρωταγόρας. Ἐν τῇ μέρει Ҳαλλίας ἔφη, συνεδρίαν κατασκενάσας, ἵνα καθεσθίομεν διαλέγησθε; Ἐδόξει καθαρῷ, ἵνα μεν ἐν τοῖς πάντες ἴμεις, ὡς ἀκουσμένοι ἀνδρὸν σοφὸν, καὶ αὐτοὶ τῇ ἀντιλαβόμενοι τῶν βάθρων καὶ τῶν κλινῶν κατασκευάζομεν παρὰ τῷ Ἰππίῳ ἐκεί γὰρ προὔπηρχε τὸ ἐβάθρο. ἐν δὲ τούτῳ Κριτίας τε καὶ Ἀλκιβιάδης ἥκετην ἥγοντε τῶν Προδίκων, ἀναστήσαντες ἐκ τῆς κλίνης, καὶ τοὺς μετὰ τοῦ Προδίκου.

IX. Ἐπεὶ δὲ πάντες συνεκαθεσθίομεθα, ὁ Πρωταγόρας, Νῦν δὴ ἐν, ἔφη, λέγοις, ὁ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ οὔδε πάρεισι, περὶ ὡς ἄλλον πρότερον μνείαν ἐποιοῦ πρὸς ἐμὲ ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου. καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι Ἡ αὐτή μιᾷ ἀρχῇ ἐστιν, ὁ Πρωταγόρας, ἱπτερ ἀρτί, περὶ ὡς ἀφικόμην. Ἡπ. ποικάτης γὰρ ὧδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὅτι τῆς σής συνυποστάσις, ὅ τι οὖν αὐτὸ ἀποφῆβεται, ἐὰν σοι συνῇ, ἁδέως ἢν φησὶ πυθῆσθαι. τοσοῦτος ὅ λεγεν ἡμέτερος λόγος. εὔπολος οὖν ὁ Πρωταγόρας εἶπεν ὅ νεανίσκη, ἔσται τοῖς νοοῖς σοι, ἐὰν ἐμοὶ συνῇς, ἢ ἢν ἡμέρα ἐμοὶ συγγενή, ἀπελευθερωθείτω, γεγονότα, καὶ ἐν τῇ ὑστεραίᾳ ταύτα ταύτα καὶ ἕκαστης ἡμέρας ἀεὶ ἐπὶ τὸ βελτίων ἐπιδιόδοναι.

καὶ ἐγὼ ἀκούσας εἶπον: Ὡ Πρωταγόρας, τοῦτο μὲν οὖν ὑποδέχομαι λέγεις, ἀλλὰ εἰκοσ, ἐπεὶ κἂν σύ, καὶ προ τηλικοῦτος ὡς καὶ σύ τῶν σοφῶν, εἰ τίς σε διδαξεῖν ὅ μη τυγχάνεις επιστάμενος, βελτίων ἢν γένοιο. ἀλλὰ μη σε ταύτα, ἀλλ' ἄσπερ κἂν εἶ αὐτίκα μάλα μεταβάλω τὴν ἐπιθυμίαν Ἡπικύρατης ὅτι ἐπιθυμήσεις τῆς συνυποστάσις τοῦτον τοῦ νεανίσκου τοῦ νῦν νεωστὶ ἐπιδημοῦστος, Ζευγίππου τοῦ Ἡρακλείστου, καὶ ἀφικόμενος παρ' αὐτῶν, ἔσπερ παρὰ δὲ νῦν, ἀκούσας εἰς τούτο ταύτα ταύτα, ἀπείροι σοῦ, ὅτι ἐκάστης ἡμέρας ξυνάν συνὸ καὶ ἐπιδιόδοσις εἶναί τινι ἐπανέργειτο τι δὴ φης βελτίω ἔσεσθαι καὶ εἰς τί
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ.

ἐπιδιώσειν; εἰποὶ ὅν αὐτῷ ὁ Ζευξίππος, ὅτι πρὸς γραφικὴν καὶ εἰ Ὀρθωγόρα τῷ Ὀθβαίῳ συγγενομένος, ἀκουσάς ἐκείνου ταύτα ταύτα, ἀπερ σοῦ, ἐπανέροιτο αὐτῶν εἰς τὸ βελτίων καθι ἁμέρων ἔσται συγγενομένος ἑκείνῳ, εἰποὶ ἂν, ὅτι εἰς αὐλήν. Όὕτω δὴ καὶ οὐ εἰπὲ τὸ νεκώσκο καὶ ἐμοὶ ὑπὲρ τούτου ἐρωτώντι, Ἰπποκράτης ὅτι ὁ Πρωταγόρας συγγενομένος, ὃ ἂν αὐτῷ ἥμερα συγγένηται, βελτίων ἀπεισὶ γενόμενος καὶ τῶν ἄλλων ἥμερων ἐκάστης οὕτως ἐπιδιώσει εἰς τί, ὁ Πρωταγόρας, καὶ περὶ τούτου, καὶ ὁ Πρωταγόρας ἔμοι ταύτα ἀκούσας, Σὺ τῇ καλῇ ἐρωτᾷς, ἔφη, ὁ Σάκχρατες, καὶ ἐρῶ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαλικῷ ἀποκρινόμενος. Ἰπποκράτης γὰρ παρ' ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται, ἀπερ ἂν ἐπάθην ἄλλα τῷ συγγενόμενος τῶν σοφίστῶν, οἳ μὲν γὰρ ἄλλοι λοβῶνται τοὺς νέους τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς περευρότας ἄκουσας πάλιν ἐὰν ἄροντες ἐμβάλλουσιν εἰς τέχνας, λογισμὸς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν διδάσκοντες — καὶ ἂμοι εἰς τὸν Ἰππίαν ἀπέβλεψε — παρὰ δ' ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται οὐ περὶ ἄλλου τοῦ ἂν περὶ οὐ ἢκεί. τὸ δὲ μάθημα ἐστὶν εὐβονία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἀριστά τὴν αὐτοῦ οἰκίαν διοικοῦν, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατάτατος ἂν εἰη καὶ πράτ—319 τειν καὶ λέγειν. Ἀφ', ἐφην ἐγὼ, ἐπομai σου τῷ λόγῳ; δοκεῖς γὰρ μοι λέγειν τὴν πολιτικὴν τέχνην καὶ ὑπογείονται ποιεῖν ἀνδρὰς ἀραθοὺς πολίτες. Αὐτὸ μὲν οὖν τούτο ἐστιν, ἔφη, ὁ Σάκχρατες, τὸ ἐπάργγελμα, τὸ ἐπαγγέλλομαι. X. Ἡ καλόν, ἢν ὃ ἐγώ, τέχνημα ἄρα κέκτησαι, ἀπερ κέκτησαι; οὐ γὰρ τι ἄλλο πρὸς γε σὲ εἰρήσεται ἢ ἀπερ νος. ἐγὼ γὰρ τούτω, ὁ Πρωταγόρας, οὐκ ὅμως ἰδιακτόν ἐγώ, σοι δὲ λέγοντι σοι ἐχὼ ὅπως [ἐν] ἀπίστω. Β' ἀθεν de αὐτῷ ἡροῦμαι οὐ διδακτόν ἐγώ μη, ὅπως ἀνθρῶ-
πων παρασκευαστόν ἀνθρώποις, δίκαιος εἰμὶ εἰπεῖν. ἐγὼ μάλη Ἀθηναῖος, ὡσπερ καὶ ὁ ἄλλοι Ἑλληνες, φημὶ σοφὸς εἰμαι, ὅρω οὖν, ὅταν συλλεγόμεν ἐις τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν μὲν περὶ οἰκοδομίας τι δέη πράξει τὴν πόλιν, τοὺς οἰκοδόμους μεταπεμπομένους συμβούλους περὶ τῶν οἰκοδομημάτων, ὅταν δὲ περὶ ναυπηγίας, τοὺς ναυπηγοὺς, καὶ τάλα πάντα οὕτως, ὅσα ἠροῦνται μαθήτα τε καὶ διδακτά εἶναι· εάν δὲ τις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὐτοῖς συμβουλεύειν, ἃν ἐπειδῆς μὴ οἴονται δημιουργὸν εἶναι, καὶ τὰν καλὸν ὃ καὶ πλούσιον καὶ τῶν γενναίων, οὐδὲν τι μᾶλλον ἀποδέχονται, ἄλλα μιμαρειδία καὶ θορυβοῦσιν, ἦν ὡς ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὁ ἐπιχειρὸν λέγειν καταδοριστῇς, ἢ ὁ τοῦτοι αὐτὸν ἄφελκύσσωσιν ἢ ἐξαίρονται κελευόντων τῶν προτάνεσιν. περὶ μὲν οὖν ὃν οἴονται ἐν τέχνῃ εἶναι, οὕτω διαπράττονται ἐπειδὴν δὲ τι περὶ τῆς ἢ πόλεως διοικήσεως δὲ βουλευσαθήναι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστάμενον περὶ τοῦτον ὁμοίως μὲν τέκτων, ὁμοίως δὲ καλεῖς, σκυτοτόμους, ἐμποροὺς, ναύχηρους, πλούσιους, πένης, γενναίος, ἀγεννής, καὶ τοῦτοι οὐδὲς τοῦτο ἐπιπλήττει ὡσπερ τοὺς πρότερον, ὅτι οὐδαμῶς μαθῶν, οὐδὲ οὗτος διδασκάλου οὐδενὸς αὐτῷ ἐπείτη συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖν· δῆλον γὰρ, ὅτι οὐχ ἠροῦται διδακτὸν εἶναι. μὴ τοῖς οἷς τὸ κοινὸν τῆς πόλεως οὗτος ἔχει, ἔ άλλα θεία ἡμῖν οἱ σοφάται καὶ ἄριστοι τῶν πολιτῶν ταύτην τὴν ἀρετὴν ἢν ἔχουσιν οὗ ὁδοὶ τε ἄλλοις παραδίδοναι· ἐπεὶ Περικλῆς, δο τοιαύτη τῶν νεανίσκων πατὴρ, τοῦτοι οὗ μὲν διδασκάλου εἴχετο καλὸς καὶ εὐ ἐπαίδευς. 320 σεν, ὁ ὃς οὗτος σοφός ἔστιν, οὕτως αὐτοῖς παιδεύει οὕτως τῷ ἄλλῳ παραδίδοσιν, ἀλλ' αὐτοὶ περιμόντες νέονται ὡσπερ άφετοι, εάν ποὺ αὐτόματος περιτύχωσι τῇ ἀρετῇ. εἰ δὲ βουλεία πλατεία τόν Ἀλκιμέδου τοιούτου νεώτερον ἀδελφόν, ἐπιτροπεύουν οὗ αὐτὸς οὗτος ἄνη Περικλῆς,
δεδιώς περὶ αὐτοῦ μὴ διαφανὴ ἦν ὑπὸ Ἀλκιμίδου, ἀποσπάσας ἀπὸ τούτου, καταδέμενος ἐν Ἀριστοφάνου ἐπαλ- δένει· καὶ πρὶν ἐξ μῆνας γερονέναι, ἀπέδωκε τοῦτο σύν ἔχων τὸ τι χρῆσαι αὐτῷ, καὶ ἀλλούς σοι παμπόλλους ἔχω ἔλεγεν, οὐ αὐτοῦ ἀρχιοῦ ὅντες οὐδένα πόσοτε βελτίων ἐπονόμαζαν οὐτε τῶν οἰκείων οὐτε τῶν ἀλλοτρίων. ἔγω οὖν, ὁ Πρωταγόρα, εἰς ταῦτα ἀποβλέπων ὧν ἤγονῆμαι διδακτές· εἰς ταῦτα ἐπείδη ἦν σοι ἀκοῦσαι ταῦτα λέγοντος, καὶ ὅταν τι σε λέγειν δια τὸ ἐγείρθηςει σε πολλὴν μὲν ἐμπειροῦ γερονέναι, πολλὰ δὲ μεμάθηκέναι, τὰ δὲ αὐτῶν ἔσεφθησάν. εἰ οὖν ἔχεις ἐναρπάζεσθαι ἡμῖν ἐπιδείξεις, ὁς διδακτόν ἔστιν ἡ ἀρετή, μὴ φθονήσῃς, ἀλλ' ὁ ἐπιδείξεται. Ἀλλ' ὁ Σωκρατῆς, ἔφη· οὐ φθονήσῃς, ἀλλὰ πόστορον ὑμῖν, ὥσ προεβηκερος νεωτέρος, μύθον λέγων ἐπιδείξω ἡ λόγος διεξελθόν; πολλαὶ όσον αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρακαθημένων, ὑποτέρως βουλότο, οὕτω διεξέ- ναι. Ἀρκεῖ τοῦτον μοι, ἔφη, χαριστέσθορον εἰναι μύθον ὑμῖν λέγειν.

XI. Ἡν γὰρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἵσαν, θυσίας δὲ γένη ὣς ὑμ. ἐπείδη δὲ καὶ τούτως χρόνος ἦλθεν εἰμαιρ- δενος γενέσθαι, τυποῦσιν αὐτᾶ θεοὶ γῆς ἐνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μίας καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γη κεραυνοῖς. ἐπείδη δ' ἄρχει αὐτά πρὸς φῶς ἐμελλον, προσέταξεν Προ- μηθέας καὶ Ἑρμήνθεις καὶ Ἐπιμήκης διεσφήσατε τε καὶ νεῦμαι δυνάμεις ἐκκε- στοις ὣς πρέπει. Προμήθεας δὲ παραπεταί Επιμήθελος αὐτοῦ νεῦμαι, νεύμαντος δ' ἐμοῦ, ἔφη, ἐπίδειξαν καὶ οὕτω πεῖσας νεῦμε. νεῦμαι δὲ τοῖς μὲν ἵσην ἄνευ τάχους ὁ προσήπτης, τοὺς δ' ὁστενεστέροις τάχει ἔκοψει; τοὺς δὲ ὁπλοῖς διδοῦς φυσίν ἄλλην τιν' αὐτοῖς ἐρημανεῖ δύναις εἰς σωτηρίαν. ἡ μὲν γὰρ αὐτῶν ὁμο- κροτήτῃ ἤμπισχε, πτηνοὺς φυγῆν ἡ κατάγειν τιν' ἐνε- μεν· ἡ δὲ ὑήξε μερέθει, τρίβει αὐτῷ αὐτὰ ἔσσωζε· καὶ τόλλα 321
οὕτως ἐπανεισών ἐνεμε. ταῦτα δὲ ἐμηχανάτο εὐλάβειαν ἐχὼν μὴ τε γένος ἀντιστειθῇ, ἐπειδή δὲ αὐτοῖς ἀλληλο-φθορῶν διαφημίας ἐπιήκοτο, πρὸς τὰς ἔκ Δίως ὡρας εὐ-μάρειαν ἐμηχανάτο ἀμφιεννός αὐτὰ πυκναῖς τε Θριξί καὶ στερεοῖς δέμασιν, ἵκαιος μὲν ἀμύναι χειμώνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καῦματα, καὶ εἰς εὐνάς λύσαν ὅπου ὑπάρχει τὰ αὐτὰ ταῦτα οὐκείηᾳ τε καὶ αὐτοφυὶς ἐκκα不得超过... καὶ στερεοῖς καὶ ἀναλυμοῖς. τούτῳ ἐπείδη τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἔξε-πόριζε, τοὺς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλους δὲ δενδρῶν καρποὺς, τοὺς δὲ δέξας· οὕτω δὴ οἰς ἐδώκει εἶναι τροφήν ἵκανων ἄλλων βοοῦν· καὶ τοὺς μὲν ὀλιγορομιόνα προσήγε, τοὺς δὲ ἀναλυκομενούς ὑπὸ τούτων πολυγονίων, σωτηρίᾳ τῷ γένει πορίζον. ὅτε δὴ οὐν οὐ πάντι τι σοφὸς ὁ Ἡσιπρή- θεὺς ἔλαυνεν αὐτὸν καταναλώσας τὰς δυναμεῖς· λοιπὸν δὴ ἀκόμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἤπο-ρεί τι χρήσατο. ἀποφυγεῖ δὲ αὐτῷ ἐρχέται Προμηθέας ἐπισκεφύμενος τὴν νομήν, καὶ ὅρα τὰ μὲν ἄλλα ξώα ἐμ-μελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἀνθρώπων γενικὸν τε καὶ ἀνυπόθετον καὶ ἀστρωτὸν· ἦδη δὲ καὶ τὴν ἐκμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ἧ ἔδει καὶ ἀνθρώπων ἐξενεί ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀποριώσυς οὖν ἐξόμενος δ’ Προμηθέας, ἦν-τινα σωτηρίαν τὸ ἀνθρώπως εὕροι, κλέπτει Ηφαιστὸν καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἐνεχθήν οἰκίαν σὺν πυρὶ — ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρός αὐτήν κτιτήρι τὸν χρησίμην γενε-σία — καὶ οὕτω δὴ διατείχει ἀνθρώπως. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον οἰκίαν ἀνθρώπως ταύτης ἐσχε, τὴν δὲ πολι-τικήν οὖν εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τὸ Δίω τὸ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Δίως οἰκησιν οὐκέτι ἐνε-χώρει εἰσέλθειν· πρὸς δὲ καὶ ἂς Θεός φιλικαὶ φοβεραὶ καὶ ησαυ· εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ηφαιστοῦ οἰκήμα τὸ κοι-νόν, ἐν δὲ ἐφιλοτεχνεῖτιν, λαθῶν εἰσέρχεται, καὶ κλέφας
Ἀπειθεῖα ύστερον, ἦπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.

XII. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀνθρώπος θείας μετέσχε μοίρας, πρώτον μὲν διὰ τὴν [τοῦ θεοῦ] συγγένειαν ἔκατον μόνων θεοῦς ἐνόμισε, καὶ ἐπεχείρησε βασιλέας τοῦ ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φιλὴν καὶ ὑψόμενα ταχὺ διηρθοῦσα τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκίσκεις καὶ ἔσθητας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμάτως καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς εὕρετο. οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι καὶ ἀρχαῖς ἀνθρώπων ὄψιν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπολλυτὸν οὐν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχὺ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργία τέχνη αὐτῶς πρῶς μὲν τροφὴν ἵκανον βοηθῶς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεικτικά πολιτικής γὰρ τέχνης ὅπως εἶχαν, ής μέρος πολεμική. ἐξήτον δὴ ἀνθροιζόμεθα καὶ σώζεσθαι πτερον, οὐδὲν ἄθροισθείη, ἡδικοῦν ἀλλήλους ὅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκυδανυμένου διερθέρωστο. Ζεὺς οὖν δὲ· οὐσίας περὶ τὸ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπολογοῦτο πάντως,'Εομήν πέμπει ἁγοῦται εἰς ἀνθρώπους αἰδώς καὶ δίκην, ἐν ἐκεῖνοι πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. έρωτα οὖν Ἐομής Δια, τίνα οὖν τρόπον δοὺς δίκην καὶ αἰδώς ἀνθρώπος· πότερον ὅς ἔτη τεχνίᾳ γενέμενται, οὕτω καὶ ταύτας νείμων· γενέμενται δὲ ὅτε· εἰς ἑαυτὸν ἱστορικὴν πολλοὺς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οὐλοὶ δημιουργοι· καὶ δικήν δὴ καὶ αἰδώς οὕτω θό ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἡ ἐπὶ πάντας νείμων· ἐπὶ πάντας, ἐφι τὸ Zeus, καὶ πνευματικός μετέχονται· οὐ μόνον γὰρ ἐν ἑαυτῷ πόλεις, εἰ ὅλοι καὶ ἄλλοις γενέμεναι· καὶ νόμον τὸν θέσπις εἶναι, τὸν μὴ δυνάμενοι αἰδώς καὶ δίκης μετέχειν καὶ ἂν νόσον πόλεις. οὕτω δὲ, ἢ Σωκράτες, καὶ διὰ ταύτα οὐτε ἰ αὐτοῖς καὶ θείασ.
νάοι, ὅταν μὲν περὶ ἁρετῆς τεκτονικῆς ἦ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὅλγοις οὖν ταῖς μετείναι συμβολής. 

Ε καὶ εάν τις ἕκτος ἄν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἑκέχωνται, ὡς σὺ φης: εἰκότως, ὡς ἐγὼ φημι: ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικὴς ἁρετῆς ἱκανῶν, ἦν δὲ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν λέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἀπαντὸς ἀνθρώπος ἄνεχονται, ὡς παντὶ προσήκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἁρετῆς, ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὃς Σάκχατες, τούτοις αὐτὶ ἦνα δὲ μηδέν ἀπανθηκαί, ὡς τοῖς ἡγοῦνται πάντες ἀνθρώποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἀλλης πολιτικῆς ἁρετῆς, τόδε αὐτῷ λαβῇ τεκμηρίου. ἐν γὰρ ταῖς ἀλλαῖς ἁρεταῖς, ὡσπερ σὺ λέγεις, ἐὰν τις φη ἁρατὸς αὐλητῆς εἶναι, ἢ ἅληκν ἡρμήνου τέχνην, ἢ μὴ ἔστιν, ἡ καταγελῶσιν ἡ χαλεπαίνονσιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσαντικοὶ νουθετοῦσιν τὸ ματαιομενον. ἐν δὲ δικαιοσύνης καὶ ἐν τῇ ἅλη πολιτικῆ ἁρετῇ, ἐὰν τιμα καὶ εἰδοὺσιν ὅτι ἀδικοὺς ἔστιν, ἐὰν οὕτως αὐτὸς καὶ οὗτος τὰληθὲν λέγη ἐναι- τίον πολλῶν, ὃ εἰκε σωφροσύνην ἠγούντο εἴναι, τὰληθὴ λέγειν, ἐνταῦθα μανῶν, καὶ φασι πάντας δεῖν φανεὶς εἴναι δικαίους, ἐὰν τε ὄψιν ἐὰν τε μή, ἢ μανεῖσθαι τοῦ μὴ προσποιομενοῦν δικαιοσύνην ὅσ ἀναρχικῶν οὐδὲναι. 

<XIII> Ὡς μὲν οὖν πάντες ἄνδρα εἰκότας ἀποδέχονται περὶ ταύτης τῆς ἁρετῆς συμβουλοῦν διὰ τὸ ἢρεισθαὶ παντὶ μετείναι αὐτῆς, ταύτα λέγον ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φῦσει ἢροῦνται εἶναι φῦσι ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοματοῦ, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ εἰς ἐπιμελείας παραγίνεσθαι ὃ ἂν παραγίνηται, τούτῳ σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδείξεως, ὅσα γὰρ ἢροῦνται ἀλλήλους κακᾶ ἑχειν ἄνθρωποι φῦσει ἢ τύχῃ, οὐδὲς ἐχεῖν οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολαζεῖ τούς ταύτα ἑχοντας, ἢν μὴ τοιούτοι ὅσιν, ἀλλ' ἔλεου-
ςιν· οὖν τοὺς αἰσχρούς ἡ σμιχούσιν ἡ ἀσθενεῖς τις οὕτως ἀνόητος, ὡστε τι τούτον ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταύτα μὲν γὰρ, οἷμαι, ἵσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις γίνεται, τὰ κακὰ καὶ τάναντία τούτοις· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώποις, ἐὰν τις ταύτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τάναντι τούτον Εκακα, ἐπὶ τούτοις ποι ὅ τε θυμοῖ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ νοοθετήσεις. οὖν ἐστὶν ἐν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πάν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς 324 ἀρετῆς· ἐνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νοοθετεῖ, δῆλον ὅτι ὁς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς ὀφθηκε. εἰ γὰρ ἐπιτέλεις ἐννοήσαι τὸ κολάζειν, ὁ Σώκρατες, τοὺς ἄδικοντας τὴν ποτὲ δύναται, αὐτὸ σε διδάξει, ὅτι οἱ γε ἀνθρώποι ἱγουνται παρασκευαστὸν εἰναι ἀρετὴν, οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἄδικοντας πρὸς τοῦτο τῶν νοῦν ἔχουν καὶ τοῦτον ἐνεκα, ὅτι ἡδίκησεν, ὅσος μὴ ἀσπορ θηρῶν ἀλο-Βρίστας τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληθήθος ἐνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται — οὐ γὰρ ἄν τοῦ ἰερών ἀγένητον θεὶ — ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ὅποι μὴ αὕτης ἀδίκηση μήτε αὐτὸς οὕτως μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἱδίων κολαζέντα· καὶ τοιαῦτην διά-νοιαν ἔχουν διανοοεῖται παϊδευτὴν εἰναι ἀρετῆν· ἀποτροπίς γοῦν ἐνεκα κολάζει· ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν, ὅσοπερ τιμωροῦνται καὶ ἵδια καὶ δημοσία· οἳ τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἱ τε ἄλλοι ἀνθρώποι οὐς ἄν οἴονται ἄδικεῖν, καὶ οὐκ ἦκεστα Ἀθηναῖοι, οἱ οἳ πολίται· ὡστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθη- ναίοι εἰς τῶν ἱρομένων παρασκευαστόν εἰναι καὶ διδακτὸν ἀρετῆν· όις μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ οἳ πολίται καὶ χαλκέως καὶ ἐκτυπωτοῦ οὐσίην ἀλλοι ἐπιμελεῖται τα πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἱγοῦν-
Δ ταὶ ἄρετῆς, ἀποδεδεικταὶ σοὶ, ὁ Σώκρατες, ἦκανός, ὡς γὰρ ἔμοι φαίνεται.

XIV. "Ετι δὴ λοιπὴ ἀπορία ἐστὶν, ἂν ἀπορεῖς περὶ τῶν ἄνδρῶν τῶν ἄγαθῶν, τι δήποτε οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ τὰ μὲν ἄλλα τοὺς αὐτῶν νικεῖς διδάσκονσιν, ἀ διδασκάλους ἐχειν, καὶ σοφοὺς ποιοῦσιν, ἡ δὲ αὐτοὶ ἄρετὴν ἄγαθοι, οὐδενὸς βελτίων ποιοῦσιν· τούτον δὴ πέρι, ὁ Σώκρατες, οὐκέτι μοῦ θὰ σοὶ ἔρω, ἀλλὰ λόγον ὥσε γὰρ ἐννοήσεως· ἢ ποτέρον ἐστι τι ἐν, ὡς ὅπως ἐστίν, ὃ ἀγαρκαὶ πάντας τοὺς πολίτας μετέχειν, εἰπερ μέλλει πολὺς εἰναι; ἐν τούτῳ γὰρ αὐτὴ λυτεῖται ἡ ἀπορία, ἂν σὺ ἀπορεῖς, ἡ ἀλλοθύμ οὐδαμοῦ. εἰ μὲν γὰρ ἐστι καὶ τοῦτο ἐστι τὸ ἐν οὐ τεκτονικής 325 οὐδὲ χαλκεία οὐδὲ κεραμεία, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ ὅσιον εἶναι, καὶ συλλήβδην ἐν αὐτῷ προσαγορεύω εἶναι ἄνδρος ἀρετὴν· εἰ τούτῳ ἐστίν, οὐ δεῖ πάντας μετέχειν καὶ μετὰ τούτου πάντι ἄνδρα, ἐν τι καὶ ἄλλω βούληται μανθάνειν ἡ πράττειν, οὕτω πράττειν, ἂνευ δὲ τούτου μη, ἡ τὸν μὴ μετέχοντα καὶ διδάσκειν καὶ κολάζειν, καὶ πάιδα καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἑωσφορὴν καὶ κολάζομενος καὶ διδασκόμενος, ὡς ἀνίστον ὄντα τούτον ἐκβάλλειν· ἐν τοῖς πόλεσιν ἡ ἀποκτείνειν· εἰ δὲ τούτῳ μὲν ἔχει, οὕτω δὲ αὐτοῦ περιφόροι οἱ ἄγαθοὶ ἄνδρες εἰ τὰ μὲν ἄλλα διδάσκονται τοὺς νικεῖς, τούτῳ δὲ μὴ, σκέψεις ἃς διαιρέσις γίνονται οἱ ἀγαθοί· ὅτι μὲν γὰρ διδακτὸν αὐτὸ ἔρωταί ται καὶ ἴδια καὶ δημοσία, ἀπεδείκται· διδακτὸν δὲ ὅτι καὶ θεραπευτοῦ τὰ μὲν ἄλλα ἄρα τοὺς νικεῖς διδάσκονται, ἐπὶ οίγο ὅπως ἐστὶ θάνατος ἡ ζωή, ἡνὶ μὴ ἔπιστον, ἐπὶ ὅ ἐν τῇ ζωῇ θάνατος αὐτῶν τοῖς παισί καὶ φυγαί. οἱ μὲν μαθηταὶ μηδὲ θεραπεύοντες εἰς ἀρετῆς, καὶ πρὸς τὸν θάνατον χορημάτων τε δημοσίεως καὶ ὡς ἐπος εἰπεῖν εὐληβήδην τῶν οἰκῶν ἀνατροπαί, ταὐτά δ' ἀρα οὐ διδασκοῦν.
η γραμμάτων τε καὶ κυκλοφορεῖσθαι οἷς δὲ διδάσκαλος τοῦτον ἔτει ἐπιμελεῖται, καὶ ἐπειδὰν αὐτὴ γραμματαὶ μάθωσι καὶ μέλλωσι συνήσειν τὰ γεγραμμένα, ὡσπερ τοῦτον φοινῆ, παρατηθείσιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βαθρῶν ἀναγραφόμενων ποιήματος ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκανθάνειν ἀναγκαζόντων, ἐν ὧς πολλαὶ μὲν νοσθέτησες ἐνείσαι, πολλαὶ δὲ διεξ-326 ὦδοι καὶ ἐπαινοὶ καὶ ἐργάκαι παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἵνα ὁ παῖς ἥταλα μιμῆται καὶ ὁρέγηται τοιοῦτος γενέσθαι, ὥστε τοὐσκεῖν ἀναγκαζόμενοι τοῖς ἐπιμελοῦσθαι καὶ ὅπως ὅν οἱ νέοι μηδὲν ἐκοινωνήσουσιν πρὸς τοῦτο ἐπειδὴν κιναρίζεις μάθωσιν, ἄλλων αὐτῶν ἀγαθῶν ποιήματα διδάσκοντοι ἐπιμελοῦσίν εἰς τὰ κιναρίζοντα ἐντελοῦντες καὶ τοὺς ὄνθροις τε καὶ τὰς ἀρμονίας ἀναγκαζούσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς φυκαῖς τῶν παιδῶν, ἵνα ἑμερωτεροί τε ὅσι, καὶ εὐφυμότεροι καὶ εὐφυμοστότεροι γρηγορόλοι χρήσιμοι ὅτι τοῦ ἡγεῖται τε καὶ πράττειν πᾶς ὁ μᾶς τοῦ ἀνθρώπου εὐφυμίας τοῖς ἐκ εὐφυμοστίας δεῖται. ἔτι τοιοῦν πρὸς τοῦτον εἰς παι-
δοτοῦβον πέμπονσιν, ἵνα τὰ σῶματα βελτίω ἔχοντες ὑπε-
C ριτῶς τῇ διανοίᾳ χρηστῇ οὐσῇ, καὶ μὴ ἀναγκάζονται ἀποδειλίᾳ διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσιν καὶ ταύτα ποιοῦσιν οἱ μάλιστα δυνάμενοι· καὶ μᾶλιστα δὲ δύνανται οἱ πλουσιό-
tατοι· καὶ οἱ τούτων ὑλεῖς, προσώπησαν εἰς διδασκαλίαν 
τῆς ἡλίκιας ἀρξάμενοι φοιτῶν· ὁμοίως ταῖς ἀπαλαπτούνται, 
ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκαλίαν ἀπαλαπτόμεθα, ἡ πόλις αὐτοῖς 
D τε νόμους ἀναγκάζει μανθάνειν καὶ κατὰ τούτους ἔχει 
κατὰ παραδείγμα, ἣν μὴ αὐτοῦ ἐρ' αὐτῶν εἰκῆ πράττο-
sιν· ἀλλ' ἀτεχνός ὡστε οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω 
δευτερογένειοι ναὸν ὑπογράφαντες γραμμὰς τῇ γραμ-
ματίᾳ ὑποτιθέντος τοῖς, ὡς καὶ ἵ πόλις 
νόμους ὑπογράφασα, ἀγαθῶν καὶ πολέμων νομοθετῶν 
ἐνθέματα, κατὰ τούτον ἀναγκάζει καὶ ἀρχεῖν καὶ ἄρχε-
σθαι· ὡς δ' ἐν ἓκτος βαίνει τούτοις, κολάζει, καὶ ὅνομα τῇ 
Ε κολάζει ταύτῃ καὶ παρ' ἕμνῃ καὶ ἄλλοι πολλαχός· ὡς εἰς-
δυναμώνες τῆς δίκης· εὐθύνατε· τοσαύτης ὡς τῆς ἐπιμε-
λείας οὐσῆς περὶ ἁρετῆς ἱδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ἡμαρμαρίζεις· ἡ 
Σώματες· καὶ ἀπορεῖς· εἰ διδακτοῖ ἐστιν ἀρετῆς τὰς 
ἄλλ' ὑπὲρ τὴν ἡμαρμαρίζειν· ἀλλ' πολὺ μάλλον· εἰ μὴ 
διδακτοῖν. —

XVI. Ἀνὰ τὸ ὕπο τῶν ὑψηλῶν πατέρων πολλοί ὑλεῖς 
φαθόλοι γίνονται; τούτῳ αὐτῷ ὅπον ἡμῶν ὡς 
θαυμαστῶν, εἰπτερ ἁληθῆ ἐγὼ ἐν τοῖς ἐμπεσθέν ἔλθων, ὅτι τούτων 
327 τοῦ πράγματος, τῆς ἁρετῆς· οἱ μέλλει πόλεις εἶναι, οὐδένα 
δὲ ὅτι ἰδιατευθοῖ. εἰ γὰρ σὲ ἡ λέγει ὡς εἶχει· εἰχὲ δὲ 
μᾶλιστα πάντων ὑλεῖς· εἰ μὴ δυνημὴ ἐπιτη-
δειμάτων ὑποτιθέντος καὶ μαθημάτων προελαμβάνεις. εἰ μὴ ὅτι τὸ 
τ' ἡν πόλεως εἶναι, εἰ μὴ πάντως αὐλητη ἤμεν, ὅποιος τὰς 
ἐδούματο ἐκαστός, καὶ τούτῳ καὶ ἱδίᾳ καὶ δημοσίᾳ πάς 
πάντα καὶ ἐδιδαχόμεθα καὶ ἐπέπληντα τὸν μὴ καλὸς αὐ-
λούντα, καὶ μὴ ἐφθάνει τοῦτον, οὔτε ἐν τῶν δικαίων καὶ τῶν νομίμων οὔτε ἐν τοῖς ἄλλοις τεχνημάτων· λυσίτελει γὰρ, οἴμαι, ἡμῶν ἡ ἀληθέον δικαιοσύνη καὶ ἀρετή· διὰ ταῦτα πᾶς παντὶ προθύμως λέγει καὶ διδάσκει καὶ τὰ δίκαια καὶ τὰ νόμιμα. εἰ οὖν οὕτω καὶ ἐν αὐλήσει πᾶσαν προσευμάτων καὶ ἀφθονίας εἶχομεν ἀληθικος διδάσκειν, οἴει ἂν τι, ἐφι, μᾶλλον, ὁ Σάκχρατες, τῶν ἀγαθῶν ἀνθρώπων ἀγαθοὺς ἀνθρώπως τοὺς νεῖς γίγνεσθαι  niệm τῶν φαύλων; ἐμαί μὲν οὖ, ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν ὁ οὗς εὐφυεστάτος γενόμενος εἰς αὐλήσιν, οὕτως ὁ ἀλέγημος ὑψητῇ, ὁτον δὲ ἀφηνῄς, ἀκληθες· καὶ πολλακις μὲν ἀγαθοὶ ἀνθρώποι φαύλοι ἢ ἀπέβη, πολλακις δὲ ἐν φαύλοι ἀγαθοὶ· ἀλλ' οὗν αὐληταῖ τοὺς πάντες ἦσαν ἵκανοι ὅς πρὸς τοὺς ἔμοιτας καὶ οὐδὲν αὐλήσεως ἐπαίσινοι, οὕτως οἷον καὶ νῦν, ὅς τις οὐ δικαστάτου φαίνεται ἀνθρώπος τῶν ἐν νόμωι καὶ ἀνθρώποις τεθαμενοῖς, δίκαιον αὐτὸν εἶναι καὶ δημιουργὸν τούτου τοῦ πράγματος, εἰ δειν αὐτὸν κρίνεσθαι πρὸς ἀνθρώπους, ἦ οἶς μῆτε παιδεία ἔστι μῆτε δικαστήρια μῆτε νομίμως νηνδε ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναρκήξουσα ἀρετής ἐπιμελεύσθαι, ἀλλ' ἐκαὶ ἄγοι τινες, ὦτι περ ωσ πέροις Φεροκράτης ὁ ποιητής ἐδίδαξεν ἐπὶ Αρναῖο. ἡ σφόδρα ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενοι, ὦσπερ οἱ ἐν ἑκείνῳ τῷ χορῷ μισάνθρωποι, ἀραπήσας ἃν, εἰ ἑντύχοις Εὐρυβάτῳ καὶ Φρενάνδῳ, καὶ ἀνολοφόρῳ ἃν ποιῆν τὴν τῶν Εὐθάδε ἀνθρώπων ποιήσων· νῦν δὲ τροφῆς, ὁ Σάκχρατες, διότι πάντες διδάσκαλοι εἰσὶν ἀρετῆς, καθ' ὅσον διακαται ἐκαστὸς, καὶ οὕδες σοι φαίνεται εἰς· ὦσπερ ἃν εἰ ξητοὺς τίς διδάσκαλος τοῦ ἐλληνικοῦ, οὐδ' ἃν εἰς φανείη, 328 οὐδὲ γ' ἃν, οἴμοι. εἰ ξητοῖς τίς ἃν ἡμῶν διδάζεις τοὺς τῶν θεοτεχνῶν νεῖς αὐτὴν ταύτην τὴν τέχνην, ἢν ἢ παρα τοῦ πατρὸς μεμοθήκας, καθ' ὅσον οἴσος ἃν ἡ πατήρ καὶ
οἶ τὸν πατρὸς φίλοι ὑπερὶ ὑμετέχου, τούτους ἔτη τίς ἔννεπε ἄν διδάξειν, οὐ δέδιδον οἷον εἶναι. ὁ Ὁμήρος, τούτου διδάσκαλον ἐκεῖνον, πὶ τὸν δὲ ἀπείρων πανταπασί δαίμον, οὕτω δὲ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων πάντων· ἄλλα κἂν εἶ ὄλε·

Β γὰρ ἦστι τῶν ὅσιων διαφέρει ημῶν προβιβάσαι εἰς ἀρετῆς, ἀγαπητῶν. ὡς δὲ ἐγὼ οἶμαι εἰς εἰναι, καὶ διαφερόντως ἀν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἦν διὰ τὴν ἔρμος τὸν καλὸν καὶ ἀραχθῶν ἑνέστηκα, καὶ ἀξίως τοῦ μισθοῦ ὑπὸ πράττομαι, καὶ ἔτι πλείονος, ὡς καὶ αὐτῷ δοξεῖν τῷ μάθώτα. διὰ τῶν τῶν τρόπων τῆς πράξεως τοῦ μισθοῦ τοιοῦτον πεποίημαι· ἐπείδ' ἐγὼ τὰ παρ' ἐμοῦ μάθη, εἰνὲν ἐσύ 

μὴ ἔθν' ἐπὶ λείψῃς, ὑμώς, ὅσον ἑνὶ φη ἄξιον εἶναι τὰ μαθῆματα, τοιοῦτον κατέθηκεν. τοιοῦτον οὖν, ἔρη, ὁ Ὁμήρος, ἐγὼ καὶ μένον καὶ λόγον εἴρηκε, ὡς διδακτὸν ἀρετή καὶ Ἀθηναῖοι οὕτως ἤρωνται, καὶ ὅτι ὅπως ἄναρχον τῶν ἀραχθῶν πατέρων φαύλους νεῖξ' γίνεσθαι καὶ τῶν φαύλων ἄραθον, ἐπεὶ καὶ οἱ Πολυκλείδειοι νεῖξ. Παράλοι καὶ Ἀκτιππον τούτῳ ἥλικαται, ὅπως πρὸς τὸν πατέρα εἶσι, καὶ ἄλλους ἄλλους δημιουργῶν· ἆραν δὲ 

προῖπτον ἄξιον τοῦτο καθηγορεῖν· ἐτί γὰρ ἐν αὐτοῖς εἶλον ἐλπίδες· νέοι γάρ.
νῦν δὲ πέπεισμα. πλὴν σμικρὸν τί μοι ἐμποδίων, ὁ δῆλον ὅτι Προταγόρας ὁδέως ἐπεκδιδάξει, ἐπειδή καὶ τὰ πολλὰ ταῦτα ἔξεδδιδάξε. καὶ γὰρ εἰ μὲν τις περὶ αὐτῶν τούτων συγγένειον ὑπομονὴν τῶν δημιουργῶν, τὰχ’ ἂν καὶ τοιοῦ—329 τοὺς λόγους ἀκούσειν η Ἐπεικλέους η Ἀλλο τοιῷς τῶν Ἰκανῶν εἶπεν τοι. ἐλ ὀὰ ἐπανέροιτο τι νὰ τί. *οὐ* ὁσπερ βιβλία οὐδὲν ἔχουσιν οὐτε ἀποκρίνασθαι οὐτε αὐτοὶ ἔρε- 
σατο, ἀλλ” ἐὰν τις καὶ σμικρὸν ἐπερώτηση τί τῶν ὄνομαν τοῖς ὁδηγη- 
τοι, ὁσπερ τὰ χαλκεία πληγεῖται μακρὸν ἧχει καὶ ἀπο- 
tελεί, εἰς τὰ χαλκεία πληγεῖται τίς τρεῖς οὐτοὶ σμικρὰ ἐρωτηθέντες δολιχῶν κατατείνουσι τοῦ λόγου. Προτα- 
γόρας δὲ ὁδε Ἰκανὸς μὲν μακροὺς λόγους καὶ χαλκοὺς εἶπεν, όσον ῥά 
δῆλοι. Ἰκανὸς δὲ καὶ ἐρωτηθεὶς ἀποκρί- 
nασθαι κατὰ βραχὺ καὶ ἑρμήνευσιν περιμεῖναι τί 
καὶ ἀπο- 
δέξασθαι τὴν ἀποκρίσιν, ἐ ὅλον εἶτε 
παρασκευασμένην, νῦν οὖν, ὁ Προταγόρας, σμικρὸς τοῖς ἐνδεές εἰμι πάντ' 
ἔχειν, εἰ μοι ἀποκρίνασθο τὸ. τὴν ἀρετὴν φής διδακτὸν 
εἶναι, καὶ ἐρῷ ὁσπερ ἄλλο τῇ ἀνθρώπου πειθομήν ἀν' 
καὶ σοὶ πειθομαι. ὁ δ' ἐθεωμάσα σου λέγοντος, τοῦτο ὁ 
μοί ἐν τῇ ψυχῇ ἀποπληρώσων. ἔλεγες γὰρ ὅτι ὁ Ζεῦς τὴν 
δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀλήθεια πείμεινε τοῖς ἀνθρώποις, καὶ 
αὐτὸ πολλαχῶν ἐν τοῖς λόγοις ἔλεγετο ὑπὸ σοῦ ἡ δικαιοσύνη καὶ 
σωφροσύνη καὶ ὀσίωτης καὶ πάντα ταῦτα ὡς ἐν τῇ 
συλλήβδην, ἀρετὴ ταῦτ' ὁν' αὐτὰ δηλοῦσθαι μοι ἀκριβῶς 
τῇ λόγῳ, πότερον ἐν μὲν τὶ ἐστὶν ἡ ἀρετή, μῶρα δὲ αὐτῆς 
ἐστίν ἡ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ὀσίωτης, ἡ 
ταῦτ' 
ἐστὶν ἡ νῦν δὴ ἐρωτήθη ἐλέγον πάντα ἄνωματα τοῦ αὐτοῦ ἐνδε ἡ 
ὄντος τούτ' ἐστίν ἡ ἐπιποθῶν.

XVIII. Ἀλλὰ βάδισον τοιτὸ γ', ἔφη, ὁ Σόκρατες, ἀποκρίνασθαι, ότι ἐνὸς ὄντος τῆς ἀρετῆς μόρια ἐστὶν ἡ ἐρωτάς. Πότερον, ἔφη, ὁσπερ προσάτων τὰ μόρια μο- 
ρία ἐστι, στῶμα τε καὶ δῖς καὶ ὀφθαλμὸ καὶ ὀστα, ἡ ὁσπερ
τὰ τοῦ χοιμοῦ μόρια οὐδὲν διαφέρει τὰ ἔτερα τῶν ἔτερων, ἄλλῃλῳ καὶ τοῦ ὅλου, ἄλλῳ ἡ μενέθει καὶ σωματικῆς; Ἐκεῖνος μοι φαίνεται, ὁ Σώκρατες, ἄσπερ τὰ τοῦ Ἐ προσώπου μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅλον πρὸς ὅλον. Πότερον οὖν, ἢν δὲ ἐγὼ, καὶ μεταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ- των τῶν τῆς ἁρετῆς μορίων οἱ μὲν ἄλλο, οἱ δὲ ἄλλο, ἡ ἀνάγκη, ἡ ἀντίπαρα τῆς ἡπειρός, ἅπαντες ἔχειν; Ὀνομαῖς, ἐφη, ἔπει πολλοὶ ἀνθρείοι εἰσίν, ἄδικοι δὲ, καὶ δίκαιοι αὐτοῖς, σοφοὶ δὲ οὐ. Ἐστι γὰρ οὖν καὶ ταῦτα μόρια τῆς ἁρετῆς.

330 ἐφην ἔγω, σοφίας καὶ ἄνθρωπος; Πάντων μάλιστα δῆπον, ἐφη καὶ μέγιστον γιὰ τῇ σοφίᾳ τῶν μορίων. Ἐκαστὸν ὁ δὲ αὐτὸν ἑστίν, ἢν δὲ ἐγὼ, ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο; ἐστι. Ἡ καὶ δύναμιν αὐτὸν ἐκαστὸν ἱδίου ἔχει, ἄσπερ τὰ τοῦ προσώ- που; οὐκ ἔστιν ὁφθαλμός οἷον τὰ ὅτα, οὐδὲ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἡ αὐτὴ, οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐστὶν οἷον τὸ ἔτερον οὔτε κατὰ τὴν δύναμιν οὔτε κατὰ τὰ ἄλλα. ἂρ οὖν οὔτοι καὶ τὰ τῆς ἁρετῆς μόρια οὐκ ἔστι τὸ ἔτερον οἷον τὸ B ἔτερον, οὔτε αὐτὸ οὔτε ἡ δύναμις αὐτοῦ; ἡ δὴ ὅτι οὔτως ἔχει, εἶπον τῷ παραδείγματι γε ἔστιν; Ἀλλ' οὕ- τως, ἐφη, ἔχει, ὁ Σώκρατες. καὶ ἕγω εἴπον. Οὐδὲν ἄρα ἔστι τῶν τῆς ἁρετῆς μορίων ἄλλο οἷον ἐπιστήμη, οὐδὲ οἷον δικαιοσύνη, οὐδὲ οἷον ἀνθρεία, οὐδὲ οἷον σωφροσύνη, οὐδὲ οἷον ὅσιότης. Οὐκ ἐφη. Φέρε δὴ, ἐφην ἔγω, καὶ ἐκεῖνος οἴοι ποῦ ταύτα ἔστιν ἐκαστὸν. πρῶτον μὲν οὸ τοῦτον ἡ δικαιοσύνη παράγει τὸ ἐστὶν ἡ οὐδὲν πράξ- μα; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τὸ δὲ σοὶ; Καὶ ἐμοὶ, ἐφη. Τι οὖν; εἰ τίς ἔστω ἐμὲ τε καὶ σε- ω Πρωτογόρα τε καὶ Σώκρατες, εἴπετον δὴ μοι, τοῦτο τὸ πράγμα, ὁ ὅσιος ἐκαστε ἄρτι, ἡ δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτο δίκαιον ἐστὶν ἡ ἀδικοῦν; ἕγω μὲν ἂν αὐτῷ ἀποκριναμὲν ὅτι δίκαιον. σὺ δὲ τίν' ἂν ψήφους θείο; τὴν αὐτὴν ἐμοὶ ἡ ἄλλην; Τὴν αὐ- τὴν, ἐφη. Ἐστιν ἀρκετὸν ἡ δικαιοσύνη οἷον δίκαιον
씬αι, φαίνην ἂν ἔρωγε ἀποκρινόμενος τῷ ἑρωτῶντι· σύν-

ουν καὶ σύ; Ναῦ, ἔρη. Εἰ οὖν μετὰ τούτο ἡμᾶς ἑρωτο-

ουκοῦν καὶ ὀσιότητα τίνα φατε εἶναι; φαίμεν ἂν, ὦς ἐγὼ-

μαι. Ναῦ, ἦ δ' ὦς. Οὐκοῦν φατε καὶ τούτῳ πράγμα τι εἶναι;

φαίμεν ἂν ἦν οὖ; Καὶ τούτῳ συνέφη. Πότερον δὲ τούτῳ

αὐτῷ τὸ πράγμα φατε τοιοῦτον περιείμαι οἷον ἄνωσιον

εἶναι ἡ οἰκία οἰκίαν; ἀγανάκτησαμ' ἂν ἔγωγ', ἔφη ν, τὸ ἑρω-

τήματι, καὶ εἴπομ' ἂν εὐφήμαι, ὃ ἀνθρώπε σχολὴ μὲν

ἀν τι ἀλλὰ οἰκία εἶναι εἰς, εἰ μὴ αὐτή με ἡ ὀσιότης οἰκίαν ἔσται.

τι δὲ σὺ; οὐχ ὁμοίως ἂν ἀποκρινόμενο; Πάνω μὲν οὖν, ἔφη.

XIX. Εἰ οὖν μετὰ τούτ' εἴπων ἑρωτῶν ἡμᾶς· πᾶσι

οὖν ὁλίγον πρότερον ἐλέγετε; ἢ τι νῦν ὅρθος ἡμῶν κατη-

κοψά; εἴδοξάτε μοι φάναι τῆς ἀρετῆς μορία εἶναι οὕτως

ἐρούντα πρὸς ἀλλήλα, ὡς οὖν εἶναι τὸ ἔτερον αὐτῶν ὅλων

τὸ ἔτερον· εἴπομ' ἂν ἔρωγε ὅτι τὰ μὲν ἀλλὰ ὅρθος ἡκου-

σᾶς, ὃτι δὲ καὶ ἐμε ὅιον εἰπεῖν τούτῳ, παρακούσας: Πρω-

ταγόρας γὰρ ὅσα ταῦτα ἀπεκρίνατο, ἐγὼ δὲ ἰησοῦν. εἰ 331

οὖν εἶποι· ἀληθῆ ὅσα ἔρει, ὁ Πρωταγόρα; σὺ δὲς οὖν

εἶναι τὸ ἔτερον μόριον ὅλων τὸ ἔτερον τῶν τῆς ἀρετῆς;

ὡς οὖτος ὁ λόγος ἔστι; τι ἂν αὐτῷ ἀποκριναί; Ἀναγιγ-

έρη, ὁ Σακρατες, ὁμολογεῖν. Τί οὖν, ὁ Πρωταγόρα,

ἀποκρινοῦμεθα αὐτῷ, ταῦτα ὁμολογήσαντες, εὰν ἡμᾶς

ἐπανερήται: οὖν ἄρα ἐστὶν ὀσιότης ὅλων δίκαιον εἶναι

πράγμα. οὐδὲ δικαιοσύνη ὅλων ὅσιον, ἀλλ' ὅσιον μὴ ὅσιον;

ἡ δ' ὀσιότης ὅλων μη ὅσιον, ἀλλ' ἀδικοῦν ἄρα, τὸ δὲ ἁν-

νσιον; τι αὐτῷ ἀποκρινοῦμεθα; ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς ὑπὲρ

Β ο ξ ἐμαυτοῦ φαίνην ἂν καὶ τὴν δικαιοσύνην δύσιον εἶναι

καὶ τὴν ὀσιότητα δίκαιον· καὶ ὑπὲρ σοῦ δὲ, εἰ μὲ ἐφης,

ταῦτα ἂν ταὐτα ἀποκρινοῦμεν, ὅτι ἦτο ταῦτον ἐστι δι-

καίτης ὀσιότητη ἥ τ' ἁ ὁμοιότατον, καὶ μάλιστα πάντων

ἡ τε δικαιοσύνη ὅλων ὀσιότης καὶ ἡ ὀσιότης ὅλων δικαιο-

σύνην, ἀλλ' ὅρα, εἰ δικαιολύεις ἀποκρίνεσθαι, ἥ καὶ σοι

Plato III.
συνδοξείς ούτως. Ού πάννι μοι δοξεῖτ, ἔφη, ὁ Σωκράτες, οὔτως ἀπλοῦν εἶναι, ὡστε συγχωρήσει τὴν τε δικαιοσύνην ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον, ἀλλὰ τι μοι δοξεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον εἶναι. ἀλλὰ τὸ τοῦτο διαφέρει; ἔφη, εἰ γὰρ βούλει, ἔστω ἦμιν καὶ δικαιοσύνην ὅσιον καὶ ὁσιότητα δίκαιον. Μὴ μοι, ἢν δ᾽ ἐγὼ οὖνεν γὰρ δέομαι τὸ εἰ βούλει τοῦτο καὶ εἰ σοι δοξεῖ ἐλέγχεσθαι, ἀλλ᾽ ἐμὲ τε καὶ σε᾽ τὸ δ᾽ ἐμὲ τε καὶ σε᾽ τοῦτο λέγω, οἰόμενος οὕτω τὸν δόγον βέλτιστον ἐν ἑλέγχεσθαι, εἰ τε τὸ εἰ ἀφέλοι αὐτοῦ. Ἀλλὰ μέντοι, ἢ δ᾽ ὡς, προσέοικε τε δικαιοσύνην ὁσιότητα καὶ γὰρ ὁσιὸν ὁσιόν ἦμι γέ πη προσέοικε. τὸ γὰρ λευκὸν τὸ μέλαν ἡστεν ὅτι προσέοικε, καὶ τὸ σκληρὸν τὸ μαλακὸν, καὶ τάλλα ἄ δοξεῖ ἐπαντιώτατα εἶναι ἀλλήλοις: καὶ ἡ τοῦ ἐφαμεν ἀλλην δυναμιν ἔχειν καὶ οὖν εἶναι τὸ ἔτερον οἰον τὸ ἔτερον, τὰ τοῦ προσώπου μόρια, ἡμὴ γε πη προσεοικε καὶ ἡτι τὸ ἔτερον οἰον τὸ ἔτερον ἀστεστο τοῦτο ἐγε τοῦ τροποκ καὶ τάτα ἑλέγχοις, εἰ βούλοιο, ὡς ἀπαντᾷ ἡστεν ὁμοια ἀλλήλοις. ἀλλ᾽ οὔχ ὁμοίον τι ἔχοντα ὁμοία δίκαιον καλεῖν, οὔδε τα ἄνομοις τι ἔχοντα ἄνομα, καὶ σανν σμικρὸν ἔχει το ὁμοίον. καὶ ἕγω θαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτὸν, Ἡ γὰρ οὕτω σοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ ὅσιον πρὸς ἀλληλα ἔχει, ὡστε ὁμοίον τι σμικρὸν ἔχειν ἀλλήλως; Οὐ 332 πάννυ, ἔφη, οὔτως, οὐ μέντοι οὔθε αὐτῷ ὡς εὖ ὁμοί δοξεῖς ἐσέσθαι. Ἀλλὰ μὴν, ἔφην ἔγω, ἐπειδὴ δυσχερῶς δοξεῖς μοι ἔχειν πρὸς τοῦτο, τοῦτο μὲν ἐάσσωμεν, τὸδε δὲ ἄλλο ὁν ἔλεγεν ἐπισκεφάμεθα.

XX. Ἀφροσῦνην τι καλεῖς; Ἐφη. Τοῦτο τὸ πραγματικά ὑπὸ πάννοι τούταντόν ἔστιν ἡ σοφία; Ἐμοιγε δοξεῖ, ἔφη. Πότερον δὲ ὅταν πράττωσιν ἀνθρώποι δρᾶταις καὶ ἀφελίμως, τότε σωφρονεῖν σοι δοκοῦσιν οὔτω πράπτοντες, ἡ [εἰ] τούτου [ἐπραττον]; Σωφρονεῖν, ἔφη. Οὐκ- Β οὖν σωφροσύνη σωφρονουσίν; Ἀνάγνησι. Οὐκοῦν οἱ μὴ
ὅρθως πράττοντες ἀφρόνως πράττουσι καὶ οὐ σωφρονοῦσιν οὔτω πράττοντες; Συνδοξεῖ μοι, ἔφη. Τοῦναντίον ἔρχεται τὸ ἀφρόνως πράττει τῷ σωφρόνῳ; "Εφη. Οὕκ οὖν τῷ μὲν ἀφρόνως πραττόμενῳ ἀφροσύνη πράττεται, τῷ δὲ σωφρόνως σωφροσύνη; Ομολόγει. Οὗκ οὖν εἰ τί ισχύς πράττεται, ἱσχυρὸς πράττεται, καὶ εἰ τι ἀσθενεία, ἀσθενεῖς; Ἔδοξε. Καὶ εἰ τι μετὰ τόχους, ταχέως, καὶ εἰ τι μετὰ βραδυτήτος, βραδεῖς; "Εφη. Καὶ εἰ τι δὴ ὁσιώτατος πράττεται, ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πράττεται, καὶ εἰ τι ἐναντίως, ὑπὸ τοῦ ἐναντίου; Συνεργῇ. Φέρε δὴ, ἦν δ' ἐγώ, ἔστι τι καλὸν; Συνεχόμεθα. Τοῦτῳ ἔστι τι ἐναντίον πλὴν τῷ καθόν; Οὐκ ἔστιν. Τί δὲ; ἔστι τι ἀράδον; Ἐστιν. Τοῦτῳ ἔστι τι ἐναντίον πλὴν τῷ κακῷ; Οὐκ ἔστιν. Τί δὲ; ἔστι τι οὐ δ' ἐστὶν ὑπὸ; "Εφη. Τοῦτῳ μή ἔστι τι ἐναντίον ἄλλο πλὴν τῷ βασύ; Οὐκ ἔφη. Οὐκ οὖν, ἦν δ' ἐγὼ, ἐνι ἐκάστῳ τῶν ἐναντίων ἐν μονόν ἐστίν ἐναντίον καὶ οὐ πολλά; Συναισθείνει. "Ἰδι δ' ἦν δ' ἐγὼ, ἄναλλο γραμμέθη τὰ ομολογημένα ἤμιν. ομηλογήκαμεν ἐν ἐνι μονόν ἐναντίον εἶναι, πλεῖον δὲ μή; Ὀμηλογηκαμεν. Το δὲ ἐναντίως πραττόμενον ὑπὸ ἐναντίων πράττεσθαι; "Εφη. Ομηλογηκαμεν δὲ ἐναντίως πραττεται ο ἄν ἀφρόνως πράττεται τῷ σωφρόνῳ πραττομενο; "Εφη. Το δὲ σωφρόνως πραττόμενον ὑπὸ σωφροσύνης πράττεσθαι, τὸ δὲ ἀφρόνως ὑπὸ ἀφροσύνης; Συνεργῇ. Οὐκ οὖν εἰπερ ε ἐναντίως πράττεται, ὑπὸ ἐναντίου πράττουτ' ἂν; Ναὶ. Πράττεται δὲ τῷ μὲν ὑπὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ ὑπὸ ἀφροσύνης; Ναὶ. Ἐναντίως; Πάντα γε. Οὐκ οὖν ὑπὸ ἐναντίων ὑπὸν; Ναὶ. Ἐναντίων ἂρ' ἐστὶν ἀφροσύνη σωφροσύνη; Φαίνεται. Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ὦμολογηται ἤμιν ἀφροσύνη σωφρία ἐναντίον εἰναι; Συναισθείνει. "Εν δὲ ἐνι μονόν ἐναντίον εἶναι; Φημ. Ποτέν οὖν, ὁ Πρωταγόρα, λύσωμεν τῶν λόγων; τὸ ἐν ἐνι 333
μόνον ἐναντίον εἰναι, ἢ ἔκεινον ἐν ὧν ἐλέγετο ἔτερον εἰναι σοφροσύνης σοφία, μόριον δὲ ἐκάτερον ἄρτης, καὶ πρὸς τῷ ἔτερον εἰναι καὶ ἀνόμοια καὶ αὐτὰ καὶ αἱ δυνάμεις αὐ-
τῶν, ὡσπερ τὰ τοῦ προσώπου μόρια; πότερον οὖν ἦ η ἀν-
σωμεν; οὕτωι γὰρ οἱ λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνω μονακτικῷς
λέγονται: οὐ γὰρ συμβόλους οὐδὲ συμπαραστούσιν ἐλ-
λήλοις. πῶς γὰρ ἂν συνάγοντεν, εἴπερ γε ἀνάγκη ἐν μὲν
Β ἐν μόνον ἐναντίον εἰναι, πλεῖοσι δὲ μή, τῇ δὲ ἀφροσύνη
ἐνι ζητεῖ σοφία ἐναντία καὶ σοφροσύνη αὐτountyκτον: ἦ
γὰρ, ὁ Προταγόρα, ἐφην ἐγώ, ἢ ἄλλοις πως; Ὀμολόγησε
καὶ μᾶλ' ἀκόντως. Ὁμοίων ἐν ἂν εἰη ἡ σοφροσύνη καὶ ἡ
σοφία; τὸ δὲ πρότερον αὖ ἐφαύη ἡμῖν ἡ δικαιοσύνη καὶ
ἡ ὑσθοῦσα σχεῦδον τι ταύτων ὄν. ἢ δέ, ἢ δ᾽ ἐγώ, ὁ
Προταγόρα, μὴ ἀποκαταμενεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπα διάκε-
ψιματα. ἀλά τές σοι δοξεῖ ἀδικών ἀνθρώπους σωφρονεῖν.
C οτι ἀδικεῖ: Ἀδικυνοίμην ἂν ἔγορι, ἔφη, ὁ Σάνκτσες,
toῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοὶ γε φασὶ τῶν ἀνθρώπων.
Πότερον οὖν πρὸς ἔκεινος τοῦ λόγου ποιήσωμαι, ἐφην,
ἡ πρὸς σὲ; Εἰ δοξῇ, ἔφη, πρὸς τούτου πρῶτον τοῦ
λόγου διαλέξητι τοῦ τῶν πολλῶν. ἅλλ' οὐδέν μοι δια-
φέρει, εὰν μόνον οὐ γε ἀποκρίνη, εἴ τι σοι δοξεῖ σοι ταῦ-
tα, εἰτε μή. τοῦ γὰρ λόγου ἐρωγε μάλιστα ἕξετάζω, συμ-
βαίνει μέντοι ἰσως καὶ ἐμε τὸν ἑρωτώτα καὶ τῶν ἀποκρι-
νομένων ἕξετάζεσθαι?
D XXI. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐκαλλοπίζετο ἡμῖν ὁ Πρω-
tαγόρας τὸν γὰρ λόγον ἦτιατο δυσχερῆ εἰναι: ἔσπειτα
μέντοις συνεχόρθησεν ἀποκρίνεσθαι. "Τί τι δὴ, ἔφην ἐγώ, εὖ
ἀρχής μοι ἀποκρίναι. δοκοῦδι τινὲς σοι σωφρονεῖν ἀδι-
κιοῦντες; "Εστώ, ἔφη. Τὸ δὲ σωφρονεῖν λέγειν εὐ φρο-
νεῖν; "Εφη. Τὸ δ' εὐ φρονεῖν εὐ βουλεύεσθαι, ὧτι ἀδι-
κιοῦν; "Εστώ, ἔφη. Πότερον, ἢν δ' ἐγώ, εἰ εὐ πράττο-
σιν ἀδικιοῦντες ἢ εἰ κακῶς; Εἰ εὖ. Ἀρέιες οὖν ἄραθ'
άττα εἶναι; Δέγω. Ἀρ ὄνω, ἦν δ' ἐγώ, ταῦτ' ἐστὶν ἀγαθά, ἃ ἐστιν ὑφέλιμα τοῖς ἄνθρωποις; Ὑπὲρ μαὶ Δ', ἔφη, καὶ μὴ τοῖς ἄνθρωποις ὑφέλιμα ἦ, ἔγονε καὶ λῷ ἄγαθα. καὶ μοι ἔδόκει ὁ Πρωταγόρας ἦδη τετρακύνθαι τε καὶ ἄριστων καὶ παρατεταχθαί πρὸς τὸ ἀποκρίνεσθαι ἐπειδὴ οὐν ἔφηκεν αὐτὸν σοῦ ἐχοντα, ἐνλαβούμενος ἡφέμα ἡρώμην. Πάτερον, ἦν δ' ἐρώ, λέγεις, ὁ Πρωταγόρας ἢ μηδὲ τὸ παράπαυν ὑφέλιμα; καὶ τὰ τοιαῦτα σοῦ ἀγαθὰ καλεῖς; ὄνδεικτος, ἔφη ἀλλ' ἔγονε πολλᾶ οἰδ' ἐν ἄνθρωποις μὲν ἀναφελῇ ἐστι, καὶ οἰτία καὶ ποτὰ καὶ φρομμακα καὶ ἀλλὰ μυρία, τὰ δὲ ἦφελιμα τὰ δὲ ἄνθρωποι μὲν οὐδέτερα, ἵπποις δὲ τὰ δὲ βουσὶ μόνον, τὰ δὲ κυσί τὰ δὲ τοῦτων μὲν οὐδενι, δένδροις δὲ τὰ δὲ τοῦ δένδρου ταῖς μὲν ὄξιας ἀγαθὰ, ταῖς δὲ βλάστεις ποιηρά, οἶνον καὶ ἢ κόπρος, πάντων τῶν φυτῶν ταῖς μὲν ὄξιαις ἀράθον περαβαλλομένη, εἰ δ' ἐθέλοις ἐπὶ τοὺς πτόροφοις καὶ τοὺς νέους κλώνας ἑπιβάλλειν, πάντα ἄπολλυσιν ἐπεί καὶ τὸ ἐλαιον τοῖς μὲν φυτοῖς ἀπασίν ἐστι πάγκαλον καὶ ταῖς ὅρμις πολεμιωτάτον ταῖς τῶν ἄλλων ξώσιν πλὴν ταῖς τοῦ ἄνθρωπον ταῖς δὲ τοῦ ἄνθρωπον ἄγαθον καὶ τῶν ἄλλω σώματα, ὅτων δὲ ποικίλου τί ἐστι τὸ ἄγαθον καὶ παντοδαπόν, ὃστε καὶ ἐνταῦθα τοῖς μὲν ἔξωθεν τοῦ σῶματος ἄγαθον ἐστὶ τῶ ἄνθρωποι, τοῖς δ' ἐντὸς ταύτῳ τούτῳ καὶ πικνόντω καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἱατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσι τοῖς ἀσθενοῦσι μὴ χρησίμως ἐλαιῷ, ἀλλ' ἢ ὅ τι συμποτάτῳ ἐν τούτῳ οἰς μέλλει ἐδεσθαι, ὅσον μόνον τὴν ὀψιχέρειαν κατασβέσα τὴν ἐπὶ ταῖς αἰσθήσεις ταῖς διὰ τῶν ὄνων γνωριμένην ἐν τοῖς συτίοις τε καὶ ὁψις.

XXII. Εἰπόντος οὖν ταῦτα αὐτὸν οἱ παρόντες ἀνεθορίζοντο ἄριστος ἐν λέγοι καὶ ἐγὼ εἴπον. Ὁ Πρωταγόρας, ἐγὼ τυγχάνω ἐπιλήσιμον τις ὄν ἄνθρωπος, καὶ ἐὰν τίς
μοι μακρά λέγη, ἐπιλανθάνομαι περὶ οὗ ἃν ἦν ὁ λόγος. ὅπερ οὖν, εἰ ἐτύχθανον ὑπόκοψαν ὃν, φίλου ἰδίῳ χρήμα, εἰπερ οἰμελλεῖς μοι διαλέξεσθαι, μετίξον φθέγγεσθαι ἡ πρὸς τοὺς ἄλλους, οὕτω καὶ νῦν, ἐπειδὴ ἐπιλήσμοιν ἐνετύχεις, σύντεμνῇ μοι τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυτέρας πολεῖ, εἰ μέλλω σοι ἐπεσθαί. Πῶς οὖν κελεύεις με βραχέα ἀποκρίνεσθαι; ἡ βραχυτέρα δοι, ἔφη, ἀποκρίνομαι ἡ δεί; Μη- ἔδαμως, ἣν δ’ ἐγώ. Ἀλλ’ ὅσα δεῖ; ἔφη. Ναι, ἦν δ’ ἐγώ. Πότερα οὖν ὅσα ἐμοὶ δοκεῖ δεῖν ἀποκρίνεσθαι, τοσαῦτα σοι ἀποκρίνομαι, ἡ ὅσα σοι; Ἀκήκοα γροῦ, ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι σὺ οἷος τ’ εἶ καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλον διδάξαι περὶ τῶν αὐ- τῶν καὶ μακρὰ λέγειν, ἐὰν βούλῃ, οὕτως, ὡστε τὸν λόγον μηδέποτε ἐπιλείπειν, καὶ αὐ βραχέα οὕτως, ὡστε μηδένα 333 σοῦ ἐν βραχυτέροις εἰπεῖν· εἰ οὖν μέλλεις ἐμοὶ διαλέξε- σθαι, τῷ ἐτέρῳ χρῶ τρόποι πρὸς με, τῇ βραχυλογίᾳ. Οὐ Σώκρατες, ἔφη, ἐγὼ πολλοὶς ἤδη εἰς ἀγῶνα λόγους ἀριστο- μην ἀνθρώποις, καὶ εἰ τούτῳ ἐποίουν ὁ σὺ κελεύς, ὡς ὁ ἄντιλέγων ἐκέλευν με διαλέγεσθαι, οὕτω διελεγόμην, οὔτεν ἄν βελτίων ἐφαινόμην οὐδ’ ἂν ἐρένετο Προτά- γορον ὁμοία ἐν τοῖς Ἑλλησιν. καὶ ἐγώ — ἐγνώ καὶ ὃτι οὐκ ἦρεσεν αὐτός αὐτὸ ταῖς ἀποκρίσεις ταῖς ἐμπροσθείς, Β καὶ οὗτ ἐθελήσοι ἐκῶν εἶναι ἀποκρινόμενος διαλέγε- σθαι — ἡγήσαμεν οὐκετί ἐμὸν ἐργὸν εἶναι παρεῖναι εἰ- ταῖς συνυπαίσκες. Ἀλλὰ τοι, ἔφην, ὁ Πρωταγόρα, οὖν ἐγὼ λυπαρὸς ἐχω παρὰ τα σοι δοκοῦντα τὴν συνυπαίσκε- σὺν γίγνεσθαι, ἀλλ’ ἐπειδὴν σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι ὡς ἐγὼ δύναμαι ἐπεσθαι, τότε σοι διαλέξομαι. σὺ μὲν γὰρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ, φης δὲ καὶ αὐτὸς, καὶ ἐν μακρολογίᾳ καὶ ἐν βραχυλογίᾳ οἶος τ’ εἰ συνυπαίσκες ποιεῖσθαι· σοφὸς ὁ γὰρ εἰ· ἐγὼ δὲ τὰ μακρὰ ταῦτα ἀδύνατος, ἐπεὶ ἐβούλημην ἔν οἷος τ’ εἶναι. ἀλλὰ σὲ ἔχρην ἡμῖν συγχωρεῖν τὸν ἀμ- φότερον διυνάμενον, ἵνα συνυπαίσκει ἐγίγνετο· νῦν δὲ ἐπει
δὴ ὡς ἐθέλεις καὶ ἐμοὶ τὰς ἕσχολίας ἐστὶ καὶ ὑμᾶς ἂν οἶς τῇ εἰρήνῃ σοι παραμείναι ἀποτείνωντι μακροῦς λόγους — ἐλθεῖν μᾶρ ποί μὲ δεῖ — εἰμι ἐπι καὶ ταῦτ᾽ ἂν ὅσιος ὑμῖν ἄρδος σου ἡκουν. καὶ ἁμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνιστάμην ὡς ἀπιῶν καὶ μου ἀνισταμένου ἐπιλαμβάνεται ὁ Καλλίας τῆς χειρὸς τῇ δεξίᾳ, τῇ ὁ ἀριστερῇ ἀντελάβετο τοῦ χρόνος τούτου, καὶ ἔπεεν. Ὁ γὰρ ἀφῆσομεν σε, ὁ Σωκράτης ἐνεν γὰρ σὺ ἐξελήθης, σὺ ὡμοίως ἢμιν ἔσοται οἱ διάλογοι. δέχομαι οὖν σου παραμείναι ἦμιν ὡς ἐρω οὐδ᾽ ἂν ἐνός ἦδιον ἀκούσας ἢ σοῦ τε καὶ Πρωτάγορον διαλεγόμενον ἀλλὰ μάρισας ἢμῖν πάσιν. καὶ ἐρω εἴπον — ἦδη δὲ ἀνεστήκη ὡς εἴπον — ὡ παῖ Ἰπποτίκου, αἱ μὲν ἐρωγες σου τὴν φιλοσοφίαν ἄγιαν, ἀτὰρ καὶ νῦν ἐπικούρευσι καὶ φιλά, ὅτε διοῦσας ἔν αὐτοῖς σοι. εἰ μοῦ δυνατὰ ἔδει τοῦ νῦν δὲ ἐστὶν ὃσπερ ἄν εἰ δεῦος μου Κρίσσων τῷ Ἰμεραίῳ δρομείς ἀκμαίοις ἔπεσθαι, ἦ τῶν δολιοδρόμων τῷ τῶν ἰμεροδρόμων διασχίσεσθαι τε καὶ ἔπεσθαί, εἴπομεν ἐν σοι ὅτι πολὺ σοῦ μᾶλλον ἐρω ἐμευτοῦ δέομαι θέουσι 335 τούτως ἀκολουθεῖν, ἀλλ᾽ ὃν μᾶρ δύναμαι, ἀλλ᾽ εἰ τι δέοις ἔσοτεν εἶν τῷ αὐτῷ ἐμὲ τε καὶ Κρίσσωνα θέοντας, τούτων δέον συγκαθίζειν. ἐρω μὲν γὰρ οὐ δύναμαι ταῦτ᾽ θεῖν, οὕτω δὲ δύναται βραδέως. εἰ ὅμως ἐπιθυμεῖς ἐμοῦ καὶ Πρωταγόρου ἀκούειν, τούτων δέον, ὡσπερ τὸ πρῶτὸν μοι ἀπεκρίνατο διὰ βραχὺν τε καὶ αὐτό τὰ ἐρωτήματα, οὕτω καὶ νῦν ἀποφρίνεσθαι. εἰ δὲ μή, τὸ τοῦ τρόπος ἐστὶ Β τῶν διαλόγων, χαρὰς γὰρ ἔρχομαι ὅμην εἰναι τὸ συνεῖναι τε ἄλληλοις διαλεγομένους καὶ τὸ δημηγορεῖν. Ἀλλ᾽ ὅρας, ἔρη, ὁ Σωκράτης δίκαιαι δοξεῖ λέγειν Πρωταγόρας ἀξιόν αὐτῷ τε ἔξειναι διαλέγεσθαι ὡς βούλεται καὶ σοὶ ὅπως ἂν αὐ τοῦ βούλῃ.

XXIII. Ὑπολαβὼν οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης. Ὡν καλὸς λέγεις, ἔρη, ὁ Καλλίας. Σωκράτης μὲν γὰρ ἐδη ὁμολογεῖ
μὴ μετείναι οἱ μακρολογίας καὶ παραχωρεῖ Προταγόρος,
tοῦ δὲ διαλέγεσθαι οἷος τ' εἶναι καὶ ἐπίστασθαι λόγον τε
διαύλου καὶ διεξασθαι θαυμάζομε αὖν εἰ τοῦ ἀνθρώπων πα-
ραχωρεῖ. εἰ μὲν οὖν καὶ Προταγόρας ὅμολογεὶ παῦλοτερ-
φος εἰναι Σωκράτους διαλέγεσθαι, ἐξαρκεῖ Σωκράτει εἰ
dὲ ἀντιποιεῖται, διαλεγέσθαι εὐριτῶν τε καὶ ἀποκρινόμε-
νος, μὴ ἐφ᾽ ἕκαστῃ ἔρωτησθει μικρὸν λόγον ἀποτείνων, ἐκ-
kρούως τούς λόγους καὶ οὐκ ἐθέλουν διδόναι λόγον, ἀλλ' ὁ
ἀπομερκύριον εἰς αὐτοὶ ἐπιλαβότων περὶ ὅτι τὸ ἔρωτημα
ἡν οἱ πολλοὶ τῶν ἀκοινούσων ἔπει Σωκράτης γε ἐρῶ ἐγ-
γυνόμαι μὴ ἐπιλῆψιναι, οὐ γὰρ παίξει καὶ φησὶν ἐπιλή-
σμαν εἰναι. ἔμοι μὲν οὖν δοκεῖ ἐπεικεῖστερα Σωκράτης
λέγειν: χρή γὰρ ἔκαστον τὴν ἑαυτῶν γνώμην ἀποφαίνε-
σθαι, μετὰ δὲ τῶν Ἀλκιβιάδην, ὃς ἐγίμαι, Κριτίας ἢν ὁ
eἰπότιν. Ὡ Προδίκη καὶ Ἰππία, Καλλίας μὲν δοκεῖ μοι
Ε μάλα πρὸς Προταγόρον εἰναι, Ἀλκιβιάδης δὲ ἀεὶ φιλόνει-
kός ἐστὶ πρὸς ὃ ἄν ὀρμήσῃ, ἦμας δὲ οὐδέν δεῖ συμφιλο-
νεικεῖν οὔτε Σωκράτει οὔτε Προταγόρα, ἀλλὰ κουνὴ ἀμ-

337 φοτέρων δεῖσθαι μὴ μεταξὺ διαλύσας τὴν ξυνουσίαν. εἰ-
pότος δὲ αὐτὸν ταῦτα, ὁ Προδίκος, Καλλίας μοι, ἔρη,
δοκεῖς λέγειν, τὸ Κριτία: χρή γὰρ τοὺς ἐν τοιούτῳ λόγοις
παραγεγραμένους κοινοὺς μὲν εἰναι ἀμφότερον τοῖς διαλε-
γομένους ἀρχοματάς, ἵσους δὲ μὴ. ἐστὶ γὰρ οὐ ταῦταν κοι-
vὴ μὲν γὰρ ἀκούσαι δεῖ ἀμφιτέρων, μὴ ἵσου δὲ νεῖμαι
ἐκατέρω, ἀλλὰ τὸ μὲν σοφοτέρω πλέον, τὸ δὲ ἀμαθεστε-
ρὸν ἔπασττον. ἐγὼ μὲν καὶ αὐτός, ὁ Προταγόρα τε καὶ
Σωκράτες, ἀξιὸν ἦμας συνχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις περὶ τῶν
Β λόγων ἀμφισβητεῖν μὲν, ἐρίξειν δὲ μὴ ἀμφισβητουσί
μὲν γὰρ καὶ δὲ εὑροῖν ἵνα φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίξουσι δὲ
οἱ διάφοροι τε καὶ ἑξιθρόν ἀλλήλοις. καὶ οὗτος ἄν καλλι-
στή ἦμιν ὡς συνουσία γίγνοιτο· ἦμεις τε γὰρ οἱ λέγοντες
μάλιστ' ἂν οὗτος ἐν ἦμιν τοῖς ἀκούοντεσ εὐδοκιμοῖτε καὶ
οὖν ἐπαινοῖσθε· εὐθοσίμευτι μὲν γὰρ ἔστι παρὰ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἄκουόντων ἀνευ ἀπάτης, ἐπαινεῖσθαι δὲ ἐν λόγῳ πολλάκις παρὰ δύον πενθομένου· ἤμεις τ' εἰς οἱ ἀκουόντες μᾶλιτς ἢν οὕτως εὐφραίνοιμεθα, οὐχ ἤδονέμεθα· οἱ εὐφραίνεσθαι μὲν γὰρ ἔστι μανθάνοντά τι καὶ φρονήσεως μεταλαμβάνοντα αὐτή τῇ διανοίᾳ, ἤδεσθαι δὲ ἐσθιοῦτα τῇ ἀλλο ἢδύ πάσχοντα αὐτῷ τῷ σώματι·

XXIV. Ταῦτα οὖν εἰπόντος τοῦ Προδίκου πολλαὶ πάντων τῶν παρόντων ἀπεδέξαντο· μετὰ δὲ τοῦ Προδίκου Ἰππίας ὁ σοφὸς εἶπεν, Ὡ τυχεῖς, ἐρη, οἱ παρόντες, ἤγοιμαι ἐγὼ ὑμᾶς συγγενεῖς τε καὶ οἶκείους καὶ πολιτῶν ἀπαύγαστα εἰναι φύσει, οὐ νόμος· τὸ γὰρ ὦμοιον τῷ ὠμοίῳ φύσι πλῆθος συγγενεῖς ἢ, ὡς νόμος, τύραννος ὅν τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ τὴν φύσιν βιῶσαι. ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν φύσιν τῶν πραγμάτων εἰδέναι, σοφάτως δὲ ὄντας τῶν Ἑλλήνων, καὶ κατ' εὐτὸ τούτο τὸν συνελημνησθάς τῇ τῆς Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ τὸ προταμεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως εἰς τὸν μέγιστον καὶ ὀλβίωτατον οἶκον τόνδε, μηθὲν τούτον τοῦ ἄξιοματος ἅξιον ἀποφήμασθαι, ἀλλ' ὀσπερ τοὺς φαυλοτάτους τῶν ἀνθρώπων διαφέρει· ἐσθαι ἄλλη λοις. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ δέομαι καὶ συμβουλεύω, ὁ Προταγόρας τε καὶ Σύκορατες, συμβήκατε ὑμᾶς ὀσπέρ ὑπὸ διαιτητῶν ἤμων συμβιβαζόντων εἰς τὸ μέσον, καὶ μήτε δέ τὸ ἀκριβές τούτο εἴδος τῶν διαλόγων ἐχεῖν τὸ κατὰ βραχὺ λίαν, εἰ μὴ ἢδυ Προταγόρας, ἀλλ' ἐφείναι καὶ χαλάσαν ταῖς ἡμῖν τοῖς λόγοις, ὑνα μεγαλοπρεποῦστεροι καὶ εὐσχημονέστεροι ὑμῖν φαίνονται, μήτ' ἀν Ἰππίας ἐστὶν τοῦ Ἱππίας τῶν λόγων, ἀποκρύφης γην, ἀλλὰ μέσον τιμαμοτέρους τεμεῖν. ὅς οὖν ποιήσετε, καὶ πείθεσθε μοι ἄφθονον καὶ ἐπιστάτην καὶ προτάτον ἔλεσθαι, ὃς ὑμῖν φυλάξει τὸ μέτριον μήκος τῶν λόγων ἐκατέρου.
XXV. Ταύτα ἦρεσε τοῖς παρουσία, καὶ πάντες ἐπή-
νεσαν, καὶ ἐμὲ τὸ Καλλίας οὖν ἔφη ἀφήσειν καὶ ἐλέσθαι ἐδέοντο ἐπιστάτην. εἰπον οὖν ἐρώ ὅτι αἰσχρὸν εἶναρ ἤρω-
βευτὴν ἐλέσθαι τῶν λόγων, εἰτε γὰρ χείρων ἔσται ἡμῶν ὁ ἀληθεῖς, οὐκ ὀρθῶς ἢ ἔχοι τὸν χείρα τῶν βελτίων ἐπιστάτων, εἰτε ὀμοίως, οὐδὲ ὀφθάλμως ὁ γὰρ ὀμοίως ἡμῖν ὄμοια καὶ ποιήσει, ὡστε ἐκ πείρατο τῇ ἡρήσεται. εἰλαὶ ὅμως ἐβελτίων ἡμῶν αἰρήσεσθε. τῇ μὲν ἀληθεῖς, ὅς ἔγρα-
μας, ἢδύνατον ὡμίν ὡστε Πρωταγόρων τοῦδε σοφάτερον τινα ἐλέσθαι. τῇ δὲ αἰρήσεσθε καὶ τὸν μηδὲν βελτίων, φήσετε δέ, αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τόδε γίγνεται, ὡσπερ φαίνετο αὐτή-
θρώπων ἐπιστάτην ἀληθείαν, ἐπεὶ τῷ ἐμὸν ὦδεν μοι διαφέρει. ἀλλ' οὕτωι ἐτέλεω ποιήσαι, ἴν αὐτοῦ διανυσίζῃ συννοσία τε καὶ διάλογοι ἡμῖν γίνονται: εἰ μὴ βουλεῖται
Πρωταγόρας ἀποκρίνεσθαι, οὕτως μὲν ἐρωτᾶτο, ἐρώ δὲ ἀποκρινοῦμαι, καὶ ἣμα περιόμουμαι κατόρθωσι, ὅσ ἐρώ-
φημι χρήναι τὸν ἀποκριτόμενον ἀποκρίνεσθαι. ἐπειδὰν δὲ ἐρώ ἀποκρίνομαι ὡς ἢ ἐμὸς βουλήται ἐρωτάτων, πάλιν οὗτος ἐμὸ λόγον ὑποσχέτω ὦμοιος. εἰκὸν οὖν μὴ δοκῇ πρόθυμος εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ ἐρωτάμενον ἀποκρί-
νεσθαι, καὶ ἐρῶ καὶ ὑμεῖς κουνῆ δεσποτεῖτε αὐτοῦ ἀπερ ὑμεῖς ἐμοῦ, μὴ διαφθείρετε τὴν συννοσίαν καὶ οὐδὲν
δεῖ τούτου ἐνεκα ἐνα ἐπιστάτην γενέσθαι, ἀλλὰ πάντες κουνῆ ἐπιστατήσετε. ἐδοκεῖ πάσιν οὗτοι ποιητέοι εἶναι καὶ ὁ Πρωταγόρας πάνι καὶ οὐκ ἤθελεν, ὡμος δὲ ἤθα-
κασθή ὄμολογησι ἐρωτήσειν, καὶ ἐπειδὰν Ἰκαρίῳ ἐρω-
τήσῃ, πάλιν δάσειν λόγον κατὰ σμιχρὸν ἀποκρινό-
μενος.

XXVI. Ἡρξτο τοῦ ἐρωτᾶν οὕτωσι ποιεῖ Τρηνοῦμαι, ἔφη, ὁ Σῶκρατες, ἐρώ ἀνδρὶ παιδείας μέγιστον μέρος εἰ-
339 να περὶ ἐπίων δεινὸν εἶναί· ἔστε δὲ τούτο τὰ ὑπὸ τῶν ποιητῶν λεγόμενα οἷον τ' εἶναι συνεναι ἢ τε ὀρθῶς πε-
ποιήται καὶ ἡ μή, καὶ ἐπίστασθαι διελείν τε καὶ ἐρωτάμενον λόγον δοῦναι. καὶ ἢ καὶ νῦν ἔσται τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν, περὶ οὕτως ἡτα τε καὶ σὺ νῦν διαλεγόμενα, περὶ ἀριτής, μετεννημερεῖται δε εἰς ποίησιν τοσούτον μόνον διοίσει. λέγει γὰρ ποὺ Σιμωνίδης πρὸς Σκόπιαν, τὸν Κρέουτος υἱὸν τοῦ Θετταλοῦ, ὅτι ἀνδρὸς ὑγαθὸν μὲν ἀλαῖθεως γενέσθαι χαλεπόν, χερσὶν τε καὶ ποσὶ καὶ νῷ τετράγονον, ἀνευ φόρου τετραγόνου.

τοῦτο ἐπίστασαι τὸ ἄσμα, ἡ πάν σοι διεξέλθας; καὶ ἐγὼ εἰ ποὺ ὅτι Οὐδὲν δεῖ, ἐπίστασαι τε μάρ, καὶ πάνυ μοι τυχο-χαίνει μετεληκός τοῦ ἀσματος. Εὖ, ἐφη, λέγεις, πότερον οὖν καλῶς σοι δοξεῖ πεποιηθῆσαι καὶ ὁρθῶς, ἡ οὗ; Πάν, ἐφην ἐγώ, *καλῶς* τε καὶ ὁρθῶς δοξεῖ δε σοι καλῶς πεποιηθῆσαι, εἰ ἑναντία λέγει αὐτὸς αὐτῷ ὅ ποιητής; Οὐ καλῶς, ἢν δ' ἐγώ. Ὅρα δὴ, ἐφη, βέλτιον. Ἀλλ', ὡς ραθή, ἐσκεμμαι ἤκανδας. Οἴοθα οὖν, ἐφη, ὅτι προούντος τοῦ ἄσματος λέγει ποὺν.

οὐδὲ μοι ἐμμελείως τὸ Πιττάκειου νέμεται,
κατοι σοφοῦ παρὰ φιστὸς εἰρημένον χαλεπόν φατ' ἐσθλὸν ἐμμεναι.

ἐννοεῖς ὅτι ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ τάδε λέγει κάκεινα τὰ ἐμ-προσθέτην; Ὅδια, ἢν δ' ἐγώ. Δοξεῖ οὖν σοι, ἐφη, ταῦτα ἐκεῖνος ὁμολογεῖσθαι. Φαίνεται ἐμοιρεῖ, καὶ ἢμα μέντοι ἐφοβοῦμης μή τι λέγοι. Ἀτὰρ, ἐφην ἐγώ, σοι οὐ φαινε-ται. Πῶς γὰρ ἂν φαινούτο ὁμολογεῖν αὐτὸς ἐκατό τὸ ταῦτα ἀμφότερον λέγον, ὅ τι τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸς ὑπε-θέτετο χαλεπόν εἰναι ἀνδρὰς ἀρχαῖον γενέσθαι ἀλήθεια, ὅλην δὲ τοῦ ποιόματος εἰς τὸ πρόσθετον προελθόν ἐπε-λάθετο, καὶ Πιττακὸν τὸν ταῦτα λέγοντα ἐκατό, ὅτι χαλεπόν ἐσθλὸν ἐμμεναι, τούτον μέμφεται τε καὶ οὐ φη-σιν ἀποδέχεσθαι αὐτὸν τὰ αὐτὰ ἐκατό λέγοντος. κατοι
οπότε τὸν ταύτα λέγοντα αὐτὸ μέμφεται, δὴ λοιπὸν ὦτι καὶ ἑαυτὸν μέμφεται, ὥστε ἦτοι τὸ πρῶτον ἡ ὑστερον οὐκ ὀρθῶς λέγει. εἰπὼν οὖν ταύτα πολλοῖς ἤφορου οὐσιοφόρου παρασκευῆς καὶ ἐπειποιημένοι τὸν ἱκουόντων καὶ ἕρω τὸ μέν πρῶτον, ὥσπερ ὑπὸ ἀγαθὸν πλεκτοῖς πληγεῖς, ἔσκοπτες ἡ ἡ συγγείρονται εἰς τούτον τοῦτο ταύτα καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμοῦσαντών Σχετικά, ὅσ τις πρὸς ἑτέρους καὶ ἐφηβῶς ἑκάστη ὑπὸ μοι χρόνος ἐγγενεῖται τῇ σκέψει τῇ λέγοι ὁ ποιητὴς, τρέπομαι πρὸς τοῦ Πρόδικον, καὶ καλέσας αὐτὸν, Ὡ Πρόδικε, ἐφη ἔγρω, σὺς μέν τοῖς Σιμωνίδης πολείτης· 340 δίκαιος εἰ βοηθηθεῖ τὸ ἀνθρώπος; δοκᾷ οὖν μοι ἐγρω παρακάλειν σὲ, ὅσπερ ἐφη Ὅμηρος τὸν Σκάμανδρον πολιορκοῦμεν ὑπὸ τοῦ Ἀχιλλέως τὸν Σιμώνεντα παρακαλεῖν, εἰπόντα·

φιλε καθήγητε, σέπένοις ἄνερος ἀμφότεροι περὶ σχόμεν.

ἀτὸρ καὶ ἐγὼ σὲ παρακαλῶ, μὴ ἤμεν ὁ Προταγόρας τὸν Σιμωνίδην ἐκπέρησι. καὶ γὰρ ὦτι καὶ δεῖται τὸ ὑπὸ τοῦ Σιμωνίδου ἐπανόρθωμα τῆς στῆς μουσικῆς, ἢ τὸ τε βουλεύεις θαυμαθεῖν καὶ ἐπιθυμεῖς διαφορές ὡς οὐ ταύτῶν ὀνομαστον, καὶ αὐτῶν ὑπὲρ πολλά τε καὶ καλά, καὶ τούτην σκόπον, εἰ διότι συνδοκεῖ ὁπερ ἐμοί. οὐ γὰρ φαίνεται ἐναντίον λέγειν αὐτὸς αὐτῷ Σιμωνίδης. εἰ γὰρ, ὁ Πρόδικε, προσαφέρνατι τὴν σημαίνησιν ταύτων σοι δοκεῖ εἶναι τὸ γενέσθαι καὶ τὸ εἶναι, ἢ ἄλλο, ἢ ἄλλο, ἢ ἄλλο, ἢ ἄλλο. Ὁ Πρόδικος. Τοῦτοιν, ἐφην ἔγρω, ἐν μὲν τοῖς πρώτοις αὐτῶς ὁ Σιμωνίδης τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφημήσατο, ὅτι ἄνθρωπον ἀνθρώπων

C γενεσθαι χαλεπόν εἶπ; Ἀλήθη λέγεις, ἐφη ο Πρόδικος. Τὸν δὲ γε Πιτακόν, ἢ γὰρ ἔγρω, μέμφεται, οὐκ ὡς οἴηται Προτάγόρας, ταύτων ἑαυτοῦ λέγοντα, ἀλλὰ ἄλλο. οὐ γὰρ τούτῳ ὁ Πιτακός ἔλεγε τὸ χαλεπόν, γενεσθαι ἐςθαι, ἀσπερ ὁ Σιμωνίδης, ἀλλά τὸ ἐμενεν. ἔστι δὲ οὐ ταῦτ
τόν, ὁ Πρωταγόρας, ὃς φησὶ Πρόδικος ὧδε, τὸ εἶναι καὶ τὸ γενέσθαι· εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτὸ ἔστι τὸ εἶναι τὸ γενέσθαι, οὐκ ἔπαιντι λέγει ὁ Σιμωνίδης αὐτὸς αὐτῷ. καὶ ἔστω ἂν φαθή Πρόδικος ὧδε καὶ ἅλλοι πολλοὶ, καὶ Ἡσίοδος, γενέ· ὁ σῶμα μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι· τῆς γὰρ ἀρετῆς ἐμπροσθεν τοὺς θεους ἱδρώτα θείναι· ὅταν δὲ τὶς αὐτῆς εἰς ἄκρον ἴκνηται, ὑδάτην δὴσειτα πέλειν, χαλεπὴν περ ἐνοῦ· ἵσαν, ἐκτῆσθαι.

XXVII. Ὁ μὲν οὖν Πρόδικος ἀκούσας ταῦτα ἐπῆνεσε μὲ· ὁ δὲ Πρωταγόρας, Τὸ ἐπανορθομά σοι, ἔφη, ὁ Σώκρατες, μεῖζον ἀμαρτήμα ἔχει ἢ ὁ ἐπανορθοῦσ. καὶ ἕγό ἐποιο, Κακὸν ἂμα μοι εἰσφαίται, ὥς ἕοικεν, ὁ Πρωταγόρα, καὶ εἰ μὴ τὰς λελοιοὺς ἰατρὸς· ἱμένος μεῖζον τὸ ἔννοιμα ποιό. ἂλη ὀφθαλμὸς ἔχει, ἔφη. Πῶς δή; ἣν ὅ ἐγό. Πολλὴ ἀν, ἔφη, ἀμαθία εἰς τὸν ποιητὸν, εἰ ὀφθαλμὸς φαύλων τὶ φῆσιν εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐκτῆσθαι, ὃ ἐστὶ πάντων χαλεπῶστατον, ὡς ἀπασί δοκεῖ ἀνθρώποις, καὶ ἔγό ἐποιο. Νῇ τὸν Διὸς εἰς ἡμᾶς ἐρεπαρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις Πρόδικος ὧδε. κυνδυνεύει γὰρ τοι, ὁ Πρωταγόρας, ἡ Προδίκου σοφία θεία τις εἶναι πάλαι, ἢτοι ἀπὸ Σιμω- 34. νίδον ἄρξιμενη, ἢ καὶ ἐτε παλαιοτέρα. οὐ δὲ ἅλλοι πολλῶν ἐμπειρός σὺν ταῦτῃ ἀπειρός εἶναι φανεῖ, οὐχ ὥσπερ ἐγὼ ἐμπειρὸς διὰ τὸ μαθήτης εἶναι Προδίκου τουτοῦ· καὶ νῦν μοι δοκεῖς οὐ μανθάνειν, ὃτι καὶ τὸ χαλεπὸν τοῦ τοῦ ἴσος οὖν οὕτω Σιμωνίδης ὑπελαμβάνει, ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις, ἀλλ' ὥσπερ περὶ τοῦ δεινοῦ Προδίκος με ὕπτοσι νοστετεί ἐκάστοτε, ὅταν ἐπαινοῦν ἐγὼ ἢς ἢ ἅλλον τυχε λέγω ὅτι Πρωταγόρας σοφίς καὶ δεινὸς ἐστιν ἀνήρ, Β ἐφοτά εἰ οὖν αἰσχύνομαι τάγαθα δεινὰ καλῶν. τὸ γὰρ δεινὸν, θησί, κακὸν ἐστιν· οὐδὲς γοῦν λέει ἐκάστοτε δεινοῦ πλούτου οὐδέ δεινῆς εἰρήνης οὐδὲ δεινῆς ὑγιείας, ἀλλὰ δεινῆς νόσου καὶ δεινοῦ πολέμου καὶ δεινῆς πενίας,
ός τοῦ δεινοῦ κακοῦ ὄντος. ἦσος σὺν καὶ τὸ χαλεπὸν αὐτὸν Κεῖοι καὶ ὁ Σιμωνίδης ἦ κακὸν ὑπολαμβάνουσιν ἤ ἄλλο τοῦ σὺν μανθάνεις. ἔρωμεθα οὖν Πρόδικον. δι- καίων γὰρ τὴν Σιμωνίδου φωνήν τούτου ἔρωταν· τί ἐλε- γεν, ὁ Πρόδικε, τὸ χαλεπὸν Σιμωνίδης; Κακὸν, ἔφη. οἱ ταύτ' ἄρα καὶ μέμφεται, ἦν δ' ἐγώ, ὁ Πρόδικε, τὸν Πιττακὸν λέγοντα χαλεπὸν ἐσθλὸν ἐμμεναι, ὥσπερ ἂν εἰ ἦκοςέν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐστὶ κακὸν ἐσθλὸν ἐμμεναὶ. Ἀλλὰ τι οἰεῖ, ἔφη, λέγειν, ὁ Σώφρονες, Σιμωνίδην ἄλλο ἤ τοῦτο, καὶ όνειδίζειν τῷ Πιττακῷ, ὃτε τὰ δύναμα τοῖς ἤπιστατὸς ὦρθοῖς διαφέρειν ὑπὸ Ἀδεμιός ὅν καὶ ἐν φωνῇ βαρβάρῳ τεθραμμένος; Ἀκουεῖς δὴ, ἔφην ἐγώ, ὁ Προ- ταγόρα. Πρόδικον τούδε. ἔχεις τι πρὸς τάτα λέγειν; καὶ ὁ Προταγόρας, Πολλοὺς γε δεῖ. ἔφη, οὔτως ἔχειν, ὁ Προ- δίκε· ἀλλ' ἐγὼ εὐ οἷὸν ὅτι καὶ Σιμωνίδης τὸ χαλεπὸν ἐλε- γεν ὅπερ ἦκεν αἱ ἄλλοι, οὐ τὸ κακὸν, ἀλλ' ὃ ἂν μὴ ῥάδιον ἤ, ἀλλὰ διὰ πολλῶν πραγμάτων γίγνεται. Ἀλλὰ καὶ ἐγὼ οἴμαι, ἔφην, ὁ Προταγόρα. τούτῳ λέγειν Σιμωνίδην, καὶ Πρόδικον γε τόνδε εἰδέναι, ἀλλὰ παῖξειν καὶ σοῦ δο- κεῖν ἀποπειράσθαι, εἰ οἷος τ' ἐσεὶ τοῦ σαυτοῦ λόγῳ βοη- ἔσείναι. ἔσεί ὅτι οὐ Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ χαλεπὸν κακὸν, μέγα τεκμήριον ἔστιν εὐθὺς τὸ μετὰ τούτο ὥμα· λέγει γὰρ ὅτι

Θεὸς ἂν μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας. οὐ δήποτε τοῦτο γε λέγων, κακὸν ἐσθλὸν ἐμμεναι, εἰτά τοῦ Θεοῦ φησὶ μόνον τοῦτο ἄν ἔχειν καὶ τῷ Θεῷ τοῦτο γέρας ἀπένειμε μόνῳ· ἀχόλαστον γὰρ ἂν τοῖς λέγοι Σι- μωνίδην Πρόδικος καὶ συλλαμβάνει Κεῖοι. ἅλλ' ἂ μοι δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ πάσι ἄσκιτῳ, ἐθέλω σοι 342 εἶπεν, εἰ βουλεῖ λαβεῖν μου πείραν ὅπως ἔχω, ὦ σύ λέγεις τοῦτο, περὶ ἔπαιν· ἐὰν δὲ βουλῆτ, σοῦ ἀκούσομαι. ὁ μὲν οὖν Προταγόρας ἀκούσας μου ταύτα λέγοντος, Εἰ σὺ
βούλει, ἕφη, ὁ Σώκρατες: ὁ δὲ Προδίκος τε καὶ ὁ Ἰππίας ἐκελευνέτην πάντα, καὶ οἱ ἄλλοι.

XXVIII. Ἐγὼ τούτων, ἦν δ' ἐγώ, ἂς μοι δοξεῖ περὶ τοῦ ἄσματος τοῦτον, πειράσομαι ὑμῖν διεξελθών. φιλοσοφία γὰρ ἐστὶ παλαιοτάτη τε καὶ πλείστη τῶν Ἐλλήνων ἐν Κρήτῃ τε καὶ ἐν Ἀκαδημῶι, καὶ σοφισταῖ πλεῖ-βοῦτοι γῆς ἐκεῖ εἰσίν· ἀλλ' ἐξαφνοῦται καὶ σχηματίζονται ἀμαθεῖς εἰναι, ἢν μὴ καταδηλοῦσιν ὅτι σοφία τῶν Ἐλλήνων περίεσιν, ἀσπερ οἷς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφισταίς, ἀλλά δοκῶσι τῷ μάγσθαι καὶ ἀνθρεῖα περιείκαι, ἢροίμενοι, εἰ γνωσθέειν ὁ περίεσι, πάντας τοῦτο ἀνθρή-σειν, τὴν σοφίαν. νῦν δὲ ἀποκρυφάμενοι ἐκεῖνο ἐξηποτικοῦσα τοὺς ἐν ταῖς πόλεις λακωνίζοντας, καὶ οἱ μὲν ὅτα τε κατάργουνται μιμούμενοι αὐτοῖς, καὶ ἱμάντας περίει- εἰτονται καὶ φιλογρυμματούοι καὶ βραχεῖας ἀναβολας φοροῦσιν, ὡς ὅτι τούτοις κατοῦται τῶν Ἐλλήνων τοὺς Ἀκαδημοῦντος· οἱ δὲ Ἀκαδημοῦνοι ἐπειδὰν βούλονται ἀνέδηπτοι παρ' αὐτοῖς συγγενέσθαι σοφισταῖς, καὶ ἢδη ἀχθοῦνται λάθ᾽ ἄνδρα εὐγυμνοῦμενοι, εὐνυλασίας ποιούμενοι τῶν τέλεοντων τοῦτον καὶ εάν τις ἄλλος ἐκεῖνο ὃν ἐπιδημήρησεν, συγγρίνονται τοῖς σοφισταῖς λανθάνοντες τοὺς ἐνοῦς, καὶ αὐτοῖς οὐδὲνα ἐδοκεῖ τῶν νέων εἰς τὰς ἄλ-λας πόλεις εξενία, ὡσπερ οὐδὲ Κρήτες, ἢν μὴ ἀπομακ-θάνωσιν αὐτοί διδασκοῦσιν. εἰδι δὲ ἐν ταύταις ταῖς πόλισιν οὐ μόνον ἀνδρεῖς ἐπὶ παιδεύει μέρα φρονούμενες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες ἔμνισε δ' ἂν, ὅτι ἐγὼ ταύτα ἄληθη λέγω καὶ Ἀκαδημοῦνοι πρὸς φιλοσοφίαν καὶ λόγους ἴσι- στα πεπαιδευτοῦν, ὅτε· εἰ γὰρ ἐθέλει τις Ἀκαδημοῦνοι τῷ φαντατέρῳ συγγενεσθαι, τὰ μὲν πρῶτα ἐν τοῖς λόγοις Εὐρίσκει αὐτὸν φαινόν την φαινόμενον, ἐπειτὰ, ὅπου ἄν τρίχα τῶν λεγομένων, ἐνέβαλε ἡμα ἀξιον λόγου βραχὺ καὶ συνεστραμμένον ὅσπερ δεινὸς ἀκοντιστὴς, ὡστε φα-
nevštai tón prosdiakalégmenvon paidóς μηδέν βελτίων. τούτο
οὖν αὐτὸ καὶ τῶν νῦν εἰσὶν οὐ κατανενόηκασι καὶ τῶν
πάλαι, ὦτι τὸ λακωνίζειν πολὺ μᾶλλον ἑστὶ φιλοσοφεῖν
ἡ φιλοσοφικὴ τελέως πεπαιδευμένον ἑστὶν ἀνθρώ-
ποι. τούτων ἦν καὶ Θελής ὁ Μιλήσιος καὶ Πιτακός ὁ
Μυτιληναῖος καὶ Βίας ὁ Παρινεύς καὶ Σόλων ὁ ἡμέτερος
καὶ Κλεοβουλος ὁ Λίνδιος καὶ Μύσας ὁ Χηρεύς, καὶ ἐβδο-
μος ἐν τούτοις ἐλέγετο Λακεδαιμόνιος Χίλων, οὔτοι πάν-
tες ἠξιωταί καὶ ἐρασταί καὶ μαθηταὶ ἦσαν τῆς Λακεδαι-
μονικῆς παιδείας, καὶ καταμάθοι ἄν τις αὐτῶν τὴν σοφίαν
τοιαύτην οὐδεν. ὥστε ματα βραχέα ἀξιομυθήνειτα ἐκάστῳ
Β εἰρήμενα, ἀν οὔτοι καὶ κοινὴ ἐνευάδθητες ἀπαρχήν τῆς
σοφίας ἀνέδεικνυν τὸ Ἀπόλλωνι εἰς τὸν νεόν τῶν ἐν Ἀκ-
τοῖς, γράφαντες ταῦτα, ὅ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, γνώθi
ταυτόν καὶ μηδέν ἄγαν. τοῦ δὲ ἕνεκα ταύτα λέγω; ὦτι
οὔτος ὁ τρόπος ἦν τῶν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυ-
λορία τις Ἀκαδομϊκή καὶ δῆ καὶ τοῦ Πιτακοῦ ἵδις πε-
ριεσφέρετο τούτο τὸ δήμα ἔγκαμωδόμενον ὑπὸ τῶν σω-
τών, τὸ χαλεπὸν ἐσθλὸν ἐμενεν. ὁ οὖν Σιμωνίδης, ἄτε
κριτικὸς ὃν ἐπὶ σοφία, ἔγνω ὦτι, ἐκ καθελοὶ τούτο τὸ
δήμα ὀσπερ εὐδοκιμοῦσα ἀθλητήν καὶ περιφέροντο αὐτo-
tος, αὐτὸς εὐδοκιμησεῖ ἐν τοῖς τότε ἀνθρώποις. εἰς τού-
tο οὖν τὸ δῆμα καὶ τούτων ἅνα τούτω ἐπιβουλευοῦν
καλοῦσαι αὐτὸ ἀπαν τὸ ἄσμα πεποίηκεν, ὦς μοι φαί-
νεται.

XXIX. Ἐπισκεψομέθα δὴ αὐτὸ κοινῆ ἅπαντες, εἰ
ἄρα ἐγὼ ἀληθὴ λέγω. εὐθὺς γὰρ τὸ πρῶτον τοῦ ἄσματος
ὁ μανικὸν ἄν φανεῖν, εἰ βουλόμενος λέγειν, ὦτι ἄνδρα ἀγα-
θὸν γενέσθαι χαλεπόν, ἐπειτα ἐνέβαινε τὸ μέν. τούτο γὰρ
οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον φαινεῖται ἐμβεβληθῆσαι, ἐὰν μὴ τῆς
ὑπολάβη πρὸς τὸ τοῦ Πιτακοῦ δήμα ὀσπερ ἐφίζοντα
λέγειν τον Σιμωνίδην· λέγοντος του Πιττακοῦ ὅτι χαλε-
πόν ἐσθῶλον ἐμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εἰπεῖν ὅτι οὐκ, ἀλλὰ
gενέσθαι μὲν χαλεπὸν ἁνδρὰ ἁγαθὸν ἑστιν, ὁ Πιττακεῖ,
ὡς ἀληθῶς, οὖν ἀληθεία ἁγαθὸν, οὐδ' ἐπὶ τούτῳ λέγει
τὴν ἀληθείαν, ὡς ἄρα οὕτων τινῶν τῶν μὲν ὡς ἀληθῶς ἐ
ἀγαθῶν, τῶν δὲ ἁγαθῶν μὲν, οὐ μέντοι ἀληθῶς· εὐθὺς
γὰρ τούτῳ ἐν φανείη καὶ οὐ Σιμωνίδου· ἀλλ' ὑπερβα-
τὸν δὲ θεϊναι ἐν τῷ ἁσματί τὸ ἀλαθέως, οὕτως ὁπόν ὑπει-
πόνται τὸ τοῦ Πιττακοῦ· ὅσπερ ἂν εἶ θείμεν εὐτὸν λέ-
γοντα τῶν Πιττακῶν καὶ Σιμωνίδην ἀποκρινόμενον, εἰ-
πόντα καὶ ἁνδρόσου, χαλεπὸν ἐσθῶλον ἐμμεναι, τῶν δὲ ἀπο-
κρινόμενον ὅτι ὁ Πιττακεῖ, οὖν ἀληθῆ λέγεις· οὐ γὰρ 344
ἐῖναι ἀλλὰ γενέσθαι μὲν ἑστιν ἁνδρὰ ἁγαθὸν χερσὶ τε καὶ
ποσὶ καὶ νόμῳ τετράγονον, ἀνεύ φόρου τετρυμένου, χαλε-
πόν ἁλαθέως. οὕτω σφαίρεται [τὸ] πρὸς λόγον τὸ μὲν ἐμ-
βεβλημένον καὶ τὸ ἁλαθέως ὁρθῶς ἐπ' ἐσχάτῳ κείμενον·
kαὶ τὰ ῥηθήνα πάντα τούτω μαρτυρεῖ, ὅτι οὕτως εἰρηται.
πολλά μὲν γὰρ ἑστὶ καὶ περὶ ἐκάστου τούτων ἐν τῷ ἁσματι
εἰρημένον ἀποδείξει ὡς εὖ πεποίηται· πάνω γὰρ χαριτώ-
τως καὶ μεμελημένος ἐχει· ἀλλὰ μακρὸν ἂν εἰ ἐκαὶ τούτῳ οὗ-
τῳ διελθεῖν· ἀλλὰ τοῦ τύπου αὐτοῦ τῶν ὅλου διεξέλθω-
μεν καὶ τὴν βουλήσαν, ὅτι παινός μάλλον ἐλέγχος ἑστὶ τοῦ
Πιττακείου θήματος διὰ παντὸς τοῦ ἁσματος.

XXX. Λέγει γὰρ μετὰ τούτο ὅλη ἐλείθεν· ὅς ἂν
εἰ λέγει λόγον, ὅτι γενέσθαι μὲν ἁνδρὰ ἁγαθὸν χαλεπὸν
ἀλαθέως, οὐκ οἷς ὅτι γεινυν ἐπὶ γε χρόνον τινα· γενόμενον
δὲ διαμένειν ἐν ταύτῃ τῇ ἑξει καὶ εἶναι ἁνδρὰ ἁγαθὸν, ὡς ὁ
οὐ λέγεις, ὁ Πιττακεῖ, ἀδύνατον καὶ οὖν ἁνθρώπων,
ἀλλὰ θεὸς ἂν μόνον τοῦτο ἐχοῖ τὸ γέρας,
ἁνδρὰ δ' οὖν ἑστὶ μὴ οὐ κακόν ἐμμεναι,
ὅν ἂν ἀμήχανος σμηνοφορὰ καθέλῃ.

τίνα οὖν ἀμήχανος σμηνοφορὰ καθαίρει ἐν πλοῦσιν ἀρχήι;
δήλου ὅτι οὐ τὸν ἰδιώτην· ὁ μὲν γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ καθή-γηται· ὡσπερ οὖν οὐ τὸν κείμενον τίς ἂν καταβαλλο, ἀλλὰ τὸν μὲν ἐστώτα ποτε καταβαλλο ἂν τίς, ὡστε κείμε-νον ποιήσαι, τὸν δὲ κείμενον οὐ, οὔτω καὶ τὸν εὐμήχανον ὅντα ποτε ἀμήχανος ἂν συμφορὰ καθέλοι, τὸν δὲ ἀμή-χανον ὅντα οὐ· καὶ τὸν κυβερνήτην μέγας χειμών ἐπιπε-σῶν ἀμήχανον ἂν ποιήσεις, καὶ γεωργὸν χαλεπή ἄρα ἐπελθοῦσα ἀμήχανον ἂν θείη, καὶ ἰατρὸν ταῦτα ταῦτα. τὸ μὲν γὰρ ἐοικῷ ἐγχορεῖ κακὸς γενέσθαι, ὡσπερ καὶ παρ’ ἀλλον ποιητοῦ μαρτυρεῖται τοῦ εἰπόντος 

αὐτῶρ ἀνήρ ἁγαθὸς τοτε μὲν κακῶς, ἀλλοτε ὁ 

ἐσθλὸς.

Ε τῶν δὲ κακῶν οὖν ἐγχορεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη· ὡστε τὸν μὲν εὐμήχανον καὶ σοφόν καὶ ἁγαθὸν ἐπειδὰν ἀμήχανος συμφορὰ καθέλῃ, οὐκ ἐστὶ μή οὐ κακῶν ἐμε-ναί· οὐ δὲ φής, ὁ Πιππακε, χαλεπὸν ἐσθλὸν ἐμεναί· τὸ δ’ ἐστὶ γενέσθαι μὲν χαλεπὸν, δυνατὸν δὲ [ἐσθλὸν], ἐμε- 

ναί δὲ ἀδύνατον.

πράξεις [μὲν] γὰρ εὖ πάς ἀνήρ ἁγαθός, 

κακῶς δ’ εἰ κακῶς.

345 τις οὖν εἰς γράμματα ἁγαθὴ πράξεις ἔστι, καὶ τίς ἄνδρα ἁγαθὸν ποιεῖ εἰς γράμματα; δήλου ὅτι ἡ τοῦτον μάθη-

σις. τις δὲ εὐπραγία ἁγαθὸν ἰατρὸν ποιεῖ; δήλου ὅτι ἡ τῶν καμνόντων τῆς θεραπείας μάθησις. κακῶς δὲ κακῶς· 

tiς οὖν ἄν κακῶς ἰατρὸς γένοιτο; δήλου ὅτι ὑ πρότω μὲν ὑπάρχει ἰατρὸς εἶναι, ἐπείτα ἁγαθὸ ἰατρὸ· οὔτος γὰρ ἄν καὶ κακῶς γένοιτο· ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατρικῆς ἰδιώται οὐκ ἂν 

ποτε γενολιμεῖτα κακῶς πράξεντες οὔτε ἰατροῖ οὔτε τέκτο-

Β νεσ οὔτε ἀλλο οὔθεν τῶν τοιούτων· ὅσις δὲ μὴ ἰατρὸς ἄν 

γένοιτο κακῶς πράξεις, δήλου ὅτι οὔδε κακῶς ἰατρὸς· οὔτω 

καὶ ὁ μὲν ἁγαθὸς ἄνήρ γένοιτ' ἄν ποτε καὶ κακὸς ἡ ὑπὸ 

χρόνον ἡ ὑπὸ πόνον ἡ ὑπὸ νόσου ἡ ὑπὸ ἀλλον τινὸς πε-
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ.

ριππόματος· αὕτη γὰρ μόνη ἐστὶ κακῆ πράξεις, ἐπιστήμης στερηθῆναι· δὲ δὲ κακὸς ἁνήρ οὐκ ἂν ποτὲ γένοιτο κακὸς· ἐστὶ γὰρ ἀεὶ· ἀλλ' εἰ μέλλει κακὸς γενέσθαι, δέι αὐτόν πρᾶτερον ἀγαθὸν γενέσθαι. ὡστε καὶ τοῦτο τοῦ ἁματος πρὸς τοῦτο τείνει, ὅτι εἰναι μὲν ἄνδρα ἄγαθον οὐχ οἶνον ὑπερταλεύτην ἀγαθόν, γενέσθαι δὲ ἀγαθὸν οἶνον τε, καὶ κακὸν γε τοῦ αὐτοῦ τοῦτον· ἐπὶ πλειότον δὲ καὶ ἁματοι ἐἰσιν οὐς ἂν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν.

XXXI. Ταῦτα τε οὖν πάντα πρὸς τὸν Πιππακον ἐφηται, καὶ τὰ ἐπιήτα πεποίητο γε τοῦ ἁματος ἐστὶ πάλλου δηλοῖ. φησίν γάρ·

τούνεκεν οὖ ποτ' ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι δυνατὸν διέξαλλον κεναίν εἰς ἀπαρχαῖον ἐπιθα δοκοῖν αἰώνον αἰῶνος διὰ ταῦτα,

πανάμαμον ἀνθρώπου, εὐρεδοὺς ὅσον καρπὸν αἰώνυμος θεοῦ·

ἐπειδ' ἐγὼν εὐραίον ἀπαργελέω,

φησίν· οὔτω σφόδρα καὶ δέ ὅλου τοῦ ἁματος ἐπεξέφυται τοῦ τοῦ Πιππακον δήματι·

πάντας δ' ἐπαίημι καὶ φιλέω ἐκάνων οὕτως ἔρθη

μηδὲν αἰόχρον· ἀνάγκη δ' οὐδὲ ὁθεῖ δέχονται·

καὶ τοῦτ' ἐστὶ πρὸς τὸ αὐτὸ τοῦτο εἰσημένου. οὐ γὰρ οὔτε ἀπαίδευτος ὁ Σιμώνινδης ἄρτοι τοῦτος φανεί ἐπαινεῖν, ὡς ἀν ἐκάνων μηδὲν κακὸν ποιῆν, ὡς ὅπποι τινῶν οἱ ἐκόντες κακὰ ποιούσιν. ἐγὼ γὰρ σχεδὸν τι σημαι τοῦτο, ὅτι οὐδὲς τοῖς σοφῶν ἀνθρῶπον ἤρεται οὐδὲνα ἀνθρώπων ἐκόντες ἐξαραπτάνειν οὐδὲ αἰόχρας τε καὶ κακὰ ἐκόντα ἐργάζεσθαι, ἀλλ' ἐφ' ἦς οὐδενὶ τοῖς πάντες οἵ τα αἰόχρα καὶ τὰ κακὰ ποιούσις ἐκόντες ποιούσι καὶ ὅ τα Σιμώνινδης οὐχ ὅς ἄν μή κακὰ ποιῆ ἐκῶν, τοῦτον φησίν ἐπαινεῖτης εἰναι, ἀλλ' περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ ἔκανον. ἤρετο γὰρ.
ἄνδρα καλὸν καγαθὸν πολλάκις αὐτὸν ἐπαναγκάζειν φιλοῦν τινί γίνεσθαι καὶ ἐπανετὴν [φιλεῖν καὶ ἐπανεῖν], οἷον ἄνδρὶ πολλάκις συμβῆναι μητέρα ἡ πατέρα ἀλλόκοτον ἡ πατρίδα ἡ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. τοὺς μὲν οὐν πονηροὺς, ὅταν τοιούτοι τι αὐτοῖς συμβῆν, ὀσπερ ἀσμένους ὅραν καὶ ψέγουτας ἐπιδεικνύει καὶ κατηγορεῖν τῆν πονηρίαν τῶν ῥονεῶν ἡ πατρίδος, ἵνα αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὐτῶν μὴ ἐγκαλῶσιν οὐ ἄνθρωποι μηδ' ὑπεδίδοσιν ὃτι ἀμελου—

B σιν, ὡστε ἐτί μάλλον ψέγειν τε αὐτοὺς καὶ ἔχθρας ἐκουσίους πρὸς ταῖς ἀναγκαίωσις προστίθεσθαι τοὺς δ' ἄρα—

θοὺς ἐπικρύπτεσθαι τε καὶ ἐπανεῖν ἀναγκάζεσθαι, καὶ ἂν τί ὀφεισθοῦσιν τοῖς ῥονεῦσιν ἡ πατρίδη ἀδικηθέντες, αὐτοὺς ἡ αὐτοὺς παραμυθεῖσθαι καὶ διαλλάττεσθαι πρὸς ἀναγκάζοντας αὐτοὺς φιλεῖν τοὺς ἐαυτῶν καὶ ἐπανεῖν. πολλάκις δὲ, οἴμαι, καὶ Σιμωνίδης ἡμήσατο καὶ αὐτὸς ἡ τύραννοι ἡ ἄλλον τινὰ τῶν τοιούτων ἐπανέσαι καὶ ἔγκυος μιᾶς οὐχ ἔκοι, ἀλλ' ἀναγκαζόμενος. ταῦτα ὅτι καὶ τὸν Πιττακῷ λέγει ὅτι ἑξώ, ὃ Πιττακᾶ, οὐ διὰ ταῦτα σε ψέγει ὅτι εἰμι φιλόφορος, ἐπεὶ ἐμοῦ ἐξαρθεὶς ὃς ἐν μη κακὸς ἢ μηδ' ἄραν ἀπαλαμμοὺς, εἰδὼς τ' ὀνησίπολιν δίκαιον ὑμῆς ἀνήρ.

οὐ μιν ἐγὼ μωμήσομαι.

οὐ γὰρ εἰμι φιλόφορος· τῶν γὰρ ἠλθοῦσιν ἀπείροις γενέθλια, ἐκτὸς εἰς τὰς χάριτι ψέγουν, ἐμπλησθεὶν ἂν ἐκεῖνος μεμφόμενος.

πάντα τοι καλὰ, τοιοῦ τ' αἰσχρὰ μὴ μέμιχται.

οὐ τούτο λέγει, ὀσπερ ἂν εἰ ἐλεγε πάντα τοι λευκά, ὅς μέλανα μὴ μέμιχται· γελοίου γὰρ ἂν εἰ ἐν πολλαχῇ· ἄλλ' ὅτι αὐτὸς καὶ τὰ μέσα ἀποδέχεται ὡστε μη ψέγειν· καὶ οὐ ἔγατω, ἐφη, πανάμωμον ἄνθρωπον, εὔφυεδοὺς ὅσοι.
καρπὸν αἰνώμεθα χρυσοῦ, ἐπειδ' ὑμῖν εὐρών ἀπαρρησίᾳ ἄστε τούτῳ γ' ἑνεκα οὐδὲνα ἐπαινέσομαι, ἀλλὰ μοι ἔξαρκε, ἣν ἡ μέσος καὶ μηδὲν κακὸν ποιής, ὅτι ἐγὼ πάντας φιλέω καὶ ἐπαινεῖμι — καὶ τῇ φωνῇ ἐνταῦθα κέχρηται τῇ τῶν Μυτιληναίων, σὺς πρὸς Πιττακόν λέγων τὸ πάντας ἐδ' ἐπαινεῖμι καὶ φιλέω ἐκὼν (ἐνταῦθα δεῖ ἐν τῷ ἑκὼν διαλαβεῖν λέγοντα) ὅστις ἔρθῃ μηδὲν αἰσχρόν, ἔκοιν ἐστὶν οὕς ἐρῶ ἐπαινῶ καὶ φιλῶ. οὐ δέν, καὶ εἰ μέσος ἑλεφες ἐπιτείχῃ καὶ ἀληθῆ, ὁ Πιττακὸς, οὐκ ἂν ποτὲ ἐφερον. νῦν 347 δὲ — σφόδρα γὰρ καὶ περὶ τῶν μεγίστων ψυχόμενως δοξεῖς ἀληθῆ λέγει, διὰ ταῦτα σὲ ἐγὼ ψέφω.*

XXXII. Ταύτα μοι δοξεῖ, ὁ Προδίκης καὶ Προταγόρας, ἢν δ' ἑγὼ, Σμιονίδης διαυούμενος πέποιηκέναι τούτῳ τῷ ἀσμα. καὶ ὁ Ἰππίκης, Ἐν μὲν μοι δοξεῖς, ἔφη, ὁ Σωκράτης, καὶ σὺ περὶ τοῦ ᾠσμάτος διεληλυθέναι· ἔστε μέντοι, ἔφη, καὶ ἐμοὶ λόγος περὶ αὐτοῦ εὐ ἔχων, ἵνα ὑμῖν ἐπιδείξω, ἵνα βούλησθε. καὶ ὁ Ἀλκηδής. Ναι, ἔφη, ὁ Ἰππίκης, εἰσαυτικὸς ἵνα δὲ δικαίων ἔστων, ὁ ἀμολογησάτην πρὸς ἀλλήλοις Προταγόρας καὶ Σωκράτης. Προταγόρας μὲν εἰ ἔτι βουλέται ἐρωτάν, ἀποχρίνεσθαι Σωκράτης, εἰ δὲ δὴ βουλεῖται Σωκράτηι ἀποχρίνεσθαι, ἐρωτᾶν τῶν ἔτερον. καὶ ἐγὼ εἶπον Ἐπιτρέπω μὲν εἶρον προταγόρας ὅποτεν αὐτῷ ἢδιον· εἰ δὲ βουλεῖται, περὶ μὲν αὐτοῦ τε καὶ ἐπών ἑάσωμεν, περὶ δὲ ὅν τὸ πρῶτον ἐρώτα πρὸς ἡρώτησα, ὁ Προταγόρας, ἢδιος ἄν ἐπὶ τέλος ἐλθοῦμε μετά σοι σκοπούμενος. καὶ γὰρ δοξεῖ μοι τὸ περὶ ποιήσεως διαλέγεσθαι δομισταίνετο εἶναι τοῖς συμποσίοις τῷ τῶν φανῶν καὶ ἁγοραίων ἀνθρώπων. καὶ γὰρ ὑπόν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀλλήλους δι' ἐαυτῶν συνεῖσαι εὐ τῷ πότῳ μηδὲ διὰ τῆς ἐαυτῶν φωνῆς καὶ τῶν λόγων τῶν ἐαυτῶν υπὸ ἀπαιδευσίας, τιμῶς ποιούσι τὰς αὐθητρίδες, ὁ πολλοὶ μισθούμενοι ἀλλοτριών φωνὴν τῆς τῶν αὐθίνων,
καὶ διὰ τῆς ἐκείνων φωνῆς ἄλληλοις σύνεισιν. ὅποι πὲ καλὸι κἀγαθοὶ συμπόται καὶ πεπαιδευμένοι εἰσίν, οὐχ ἂν ἵδοις οὔτε ἀνατριχίδος οὔτε ὀρχηστριὰς οὔτε ψαλτείας, ἀλλ’ αὐτοὺς αὐτοῖς ἴκανον ὄντας συνείσιν ἄλλων τῶν λῆ- σσων τε καὶ παιδῶν τούτων διὰ τῆς αὐτῶν φωνῆς λέγοντας τε καὶ ἀκούοντας ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, κἂν πάντων ἐποίησαν οἶνον πίσσιν. οὕτω δὲ καὶ αἱ τοιαύτες συνουσίαι, ἐὰν μὲν λάβονται αὐθεντῶν, οἰοίστερος ἡμῶν οἱ πολλοὶ φασιν εἶναι, οὔδὲν δέονται ἀλλοτρίας φωνῆς οὔτε ποιητῶν, οὓς οὔτε ἀνεφέσθαι οὖν τ’ ἐστὶ περὶ ὧν λέγουσιν, ἐπαργομένοι τε αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις οἱ μὲν ταύτα φασί τὸν ποιητὴν νοεῖν, οἱ δ’ ἔτεροι, περὶ πράγματος διαλεγόμενοι (ὁ ἀδυνατοῦσιν ἐξελέξει: ἀλλὰ τὰς μὲν τοιαύτας συνουσίας ἔστιν χαράς, αὐτοὶ δ’ ἑαυτοὶς σύνεισι δὴ ἑαυτῶν, ἐν τοῖς ἑαυτῶν λόγοις πείραν ἄλληλοις λαμβάνοντες καὶ δοῦντες. τοὺς τοιούτους μοι δοκεῖ χρήσαι μᾶλλον μιμεῖ- σθαι εἰμὲ τε καὶ δὲ, καταθέμενοι τοὺς ποιητὰς αὐτοὺς δι’ ἡμῶν αὐτῶν πρὸς ἄλληλους τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, τῆς ἀληθείας καὶ ἡμῶν αὐτῶν πείρας λαμβάνοντας· κἂν μὲν βούλῃ ἐτὶ ἔρωταν, ἐτοιμὸς εἰμι σοι παρέχειν ἀποκρινόμε- νος· ἐκὼ δὲ βούλῃ, σὺ ἐμοὶ παράσχεις, περὶ ὧν μεταξὺ ἐπανισέμεθα διεξοντες, τούτως τέλος ἐπιτείνει. λέγον- τος οὖν ἐμοῦ ταῦτα καὶ τοιαύτα ἄλλα οὐδὲν ἀπεφαίρει ὁ Πρωταγόρας ὅποτερα ποιῆσοι. εἴπεν οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης πρὸς τὸν Καλλίαν βλέψας, Ὡ Καλλία, δοξεῖς σου, ἐφ’ ὑμῖν καὶ τὸν Πρωταγόρας ποιεῖν, οὐκ ἐθέλων εἴτε δοθεὶς λόγον εἴτε μὴ διασαφεῖν, ἐμοὶ μάρτιοι οὐ δοξεῖ· ἀλλ’ ὡς διαλέγεσθαι ἡ ἐμπεπαῖντ’ οὐκ ἐθέλει διαλέγεσθαι, ἵνα τοι- τὸ μὲν ταῦτα συνειδῷμεν, Σωκράτης δὲ ἄλλο τρὶς διαλέ- γεται ἡ ἀλλὸς οὕτως ἐν δεύλῃ ταῖς ἄλλης. καὶ ὁ Πρωταγό- ρας ἀδικήσεις, ὡς γέ μοι ἐδοξάζει, τοῦ τε Ἀλκιβιάδου ταῦτα λέγοντος καὶ τοῦ Καλλίου δεσμοῦντοι καὶ τῶν ἄλ-
λόγος σχεδον τι τῶν παρόντων, μόνος προτρέπετο εἰς τὸ
dιαλέγεσθαι καὶ ἔκειλενεν ἐρατάν αὐτὸν ὡς ἀποκρινοῦ
μενος.
XXXIII. Ἐπιπυ ὅ ἐγὼ, Ω Πρωταγόρα, μὴ ὅλον
dιαλέγεσθαι μὲ τοι ἀλλο τε βουλόμενον ἡ ἡ αὐτὸς ἀπορῶ
ἐκάστοτε, ταύτα διασκέψασθαι. ἦγονμαι γὰρ πένθον λέγειν
ti τὸν Ὀμηρον τὸ

σὺν τε ὅ ἐφρομένω, καὶ τε πρὸ ὅ τοῦ ἐνόησεν. - Ὑ
ἐπορώτεροι γὰρ πῶς ἀπαντές ἐσμὲν οἱ ἀνθρώποι πρὸς
ἀπαντάν ἔρρων καὶ λόγων καὶ διανόμα, μοῦνος δ’ ἐπιπυ τε
νοήσῃ, αὐτίκα περιοῦν ξητεὶ ὅτως ἔπικειται καὶ μεθ’
ἀτόμον βεβαιοῦσηται, ἤσος ἐν ἐντυχή. ὡσπερ καὶ ἐγὼ ἔνεκα
τούτων σοι ἡδέος διαλέγομαι κάλλων ἡ ἀλλο ταύτα, ἤροι-
μενος δὲ βελτιστὸ ἐν ἐπισκέψοντας καὶ περὶ τῶν ἄλλων
περὶ ὅ ἀλος σκοπεῖται τὸν ἐπεισκ, καὶ ὅ καὶ περὶ τ
ἀρετός. ήτινα γὰρ ἄλλων ἡ σὲ; ὅ γε ὅ μονον αὐτὸς οἴει
καλὸς κἀγαθὸς εἶναι, ὡσπερ τινὲς ἄλλου αὐτοῦ μὲν ἐπει-
κείρις εἶναι, ἄλλους δὲ ὅ δ’ ὅν ὅνανται ποιεῖν· ὅ γ’ ὅ καὶ αὐτὸς
ἀγαθὸς εἰ καὶ ἄλλους ὅδος τ’ εἰ ποιεῖν ἀγαθὸς. καὶ οὕτω
πεπίστευκας σαυτό, ὥστε καὶ ἄλλων ταύτης τὴν τεχνὴν
ἀποκρυπτομένους ὅ γ’ ἀναφανδὸν σεαυτὸν ὑπὸκηρυξάτ’—

349
μενος εἰς πάντας τοὺς Ἑλληνας, σοφιστὴν ἐπονομάζας,
σεαυτὸν ἡπείρας παιδεύσας καὶ ἀρετῆς διδάσκαλον,
πρῶτος τούτου μισθὸν ἀξίωσας ἄριστος, πῶς οὖν οὐ
σε χρὴν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν τούτων σκέψει καὶ ἐρατάν
καὶ ἀνακαλουθήθει; οὐχ ἐστ’ ὅπως οὐ. καὶ νῦν δὴ ἐγὼ
ἐκεῖνα, ἀπερ το πρῶτον ἡρωτον περὶ τούτων, πάλιν ἐπι-
θυμώ εἰς αἰχῆς τὰ μὲν ἀναμνησθῆναι παρὰ σου, τὰ δὲ
ἀνυποκεφαλοῦσα. ἢν δ’, ὅς ἔρωμαι, τὸ ἔρωτιμα τόδε. Ὑ
σοφία καὶ σοφοφορία καὶ ἀνθρωπίς καὶ ἑκατοσύνη καὶ
διϊστής, πότερον ταύτα, πέντε οὕτα ὑνομάτα, ἐπ’ ἐν πρόγ-
ματε ἐστιν, ἢ ἐκάστο τῶν ὑπομάτων τούτων ὑπόκειται

Ἀθηναίων Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Βέροιας
τις ἴδιος υμῖν καὶ πράγμα ἦχου ἑαυτοῦ δύναμιν ἔχοντον, οὐκ ὅποι τὸ ἐπερεύν αὐτῶν τὸ ἐπερεύν; ἔφησθα οὖν σὺν σὺν ὑμῖν ὑμῖνα ἐπὶ ἐνὶ εἶναι, ἀλλὰ ἔχοντον ἴδιο πράγματι.

Ο τῶν ὄνομάτων τούτων ἐπικείμενος, πάντα δὲ ταῦτα μόρια ἐναντὶ ἀρετῆς, οὐχ ὅς τὰ τοῦ χρυσοῦ μόρια ὁμοία ἔστιν ἄλληλος καὶ τὸ ὅλον οὐ μόρια ἔστιν, ἀλλὰ ὅς τὰ τοῦ προσώπου μόρια καὶ τὸ ὅλον οὐ μόρια ἔστιν καὶ ἄλληλος ἀνάμοιοι, ἱδίαν ἔχοντα δύναμιν ἔχοντα, ταῦτα εἰ μὲν σοι δοξεῖ ἔτι ἄσπερ τοῦτο, φάσθαι εἰ δὲ ἄλλος πως, τούτο διηρύσσαι, ὅσ ἔργῳ οὐδέν σοι ὑπόλογον τίθεμαι, εἰν πη ἄλλη νῦν φήσῃς; οὐ γὰρ ἂν ἰθανατῇ, εἰ τότε ἀποπειράμενοι...

Νόμος μου ταῦτα ἔλεγες.

XXXIV. Ἀλλ' ἔγι οὖ σοι, ἔφη, λέγω, ὃ Σωκράτες, διδάσκει μου ταῦτα πάντα μόρια μὲν ἔστιν ἀρετῆς, καὶ τὰ μὲν τέταρτα αὐτῶν ἐπικείμενως παραπλήσια ἄλληλος ἔστιν, η δὲ ἀνδρεία πάννοι διαφέρον πάντων τούτων. ὃδε δὲ γνώσει ὅτι ἔγι ἄληθῆ λέγω, εὐθύμεις γὰρ πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀδικώτατος μὲν ὄντας καὶ ἀνοσιωτάτος καὶ ἀκολαστοτάτος καὶ ἀμαθεστάτος, ἀνδρειοτάτος δὲ διαφέρων...

Ἐ τοι: Ἐχε δή, ἔφη ἔγι οὖ ἅξιον γὰρ τοι ἐπισκέψασθαι ὁ λέγεις. πότερον τοὺς ἀνδρείους θεραπεύους λέγεις ἡ ἄλλο τι; Καὶ ἡτας γε, ἔφη, ἔφη δ' οἱ πολλοὶ φρονοῦνται λέγεις, φήμη δ' τὴν ἀρετὴν καλὸν τι φήμη εἶναι, καὶ ὅσ καλὸν ὄντος αὐτοῦ οὐ διδάσκαλον σαυτοῦ παρέχεις; Καλλιστον μὲν οὖν, ἔφης, εἰ μὴ μανίνομαι γε. Πότερον οὖν, ἢν δ' ἔγι οὖ, τοῖς τις αὐτοῦ αἰσχροῖς, τὸ δὲ τι καλῶν, ἡ ὁλοκαλῶν, ὁλοκαλῶν, ὁλοκαλῶν. Οἱ ὁλοκαλῶν ὁς ὀνον τὸ μάλιστα. Οἶδαι οὖν 350 τινὲς εἰς τὰ σφέτετα κολυμβώσῃ θαρραλέως; Ἁγωγε, ὅτι οἱ κολυμβηταί. Πότερον διότι ἐπιστάνται ἢ δ' ἄλλο τι; Ὅτι ἐπιστάνται. Τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν ἐπικών πολεμεῖν θαρραλέως εἰσὶ; πότερον οἱ ἐπικων ἢ οἱ ἀριστεῖοι; Οἱ ἐπικων. Τινὲς δὲ πέλτης ἐχοντες; οἱ πελάτασικοι ἢ οἱ μὴ
"Οι πελατησικοΙ, καὶ τὰ ἄλλα γε πάντα, εἰ τοῦτο ξητεῖς, ἔφη, οἱ ἐπιστήμονες τῶν μη ἐπισταμένων θαραξεωτήροι εἰσί, καὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν, ἐπειδὴν μᾶθωσιν, ἣ πρὸν μαθεῖν. Ἡδη δὲ εἰναις ἑόρακας, ἔφη, πάντων τοιῶν ἀνεπιστήμονας ὄντας, θαραξοῦντας δὲ πρὸς ἑκατὰ τοῦτως; "Ερωτε, ἦ δ' ὄσ, καὶ λίαν γε θαραξοῦντας. Οὐκοῦν οἱ θαραξεῖοι αὐτοὶ καὶ ἄνδρεῖοι εἰσίν; Ἀδικῶν μὲν 'ὲν, ἔφη, εἰς ἦ ἄνδρεια· ἐπεὶ οὐτοὶ γε μαννόμενοι εἰσίν. Πῶς οὖν, ἔφην ἐγὼ, λέγεις τοὺς ἄνδρεῖους; οὐχὶ τοὺς θαραξεῖους εἰναι; Καὶ νῦν γ', ἔφη. Οὐκοῦν οὖτοι, ἦν δ' ἐγὼ, οἱ οὔτως θαρ- 

φαλεῖοι ὄντες σὺν ἄνδρεῖοι ἀλλα' μαννόμενοι φαίνονται; καὶ ἐκεῖ αὖ οἱ σοφῶται οὐτοὶ καὶ θαραξεωτάτοι εἰσί, θαραξεωτάτοι δὲ ὄντες ἄνδρειότατοι; καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἡ σοφία ἂν ἄνδρεια εἰ; Οὐ καλῶς, ἔφη, μη- 

μονενείς, ὁ Σάσχατεως, ὁ ἐλεγὼν τε καὶ ἀπεκριθομην σοι. ἔργον ἐρωτήσεις ὑπὸ σοῦ, εἰ οἱ ἄνδρεῖοι θαραξεῖοι εἰσίν, ὀμολογήσα· εἰ δὲ καὶ οἱ θαραξεῖοι ἄνδρεῖοι, σὺν ἧρωτη- 

θην' εἰ ύστερ με τοτε ἤροιν, ἔπουν 'ἀν οὐ πάντες· τοὺς ἄνδρεῖους ὡς οὐ θαραξεῖοι εἰσί, τὸ ἐμὸν ὄμολογημα, 

οὕδαμον ἐπεθεῖςας ὡς σὺν ὀρθῶς ὀμολογήσασθαι. ἔπειτα 

τοὺς ἐπισταμένους αὐτοὺς ἑαυτῶν θαραξεωτέρους ὄντας 

ἀποφαίνεσθαι καὶ μὴ ἐπισταμένου ἄλλους, καὶ ἐν τούτῳ οἷς 

τὴν ἄνδρειαν καὶ τὴν σοφίαν ταυτοῦ εἰναι· τούτῳ δὲ τῷ 

τρόπῳ μεταίην καὶ τὴν ἴσχυν οἰηθείης ἂν εἰναι σοφίαν. 

πρῶτον μὲν γὰρ εἰ οὔτως μεταίην ἔροιο με εἰ οἱ ἴσχυροι 

δυνατοὶ εἰσί. φαίνη ὅν', ἔπειτα, εἰ οἱ ἐπιστάμενοι παλαιεῖν 

Ε ἰσχυροτέροι εἰσὶ τῶν μη ἐπισταμένων παλαιεῖν καὶ αὐτοὶ 

αὐτῶν, ἐπειδὴν μάθωσιν, ἣ πρὸν μαθεῖν, φαίνη ὅν-ταυτα 

δὲ ἐμὸν ὄμολογημαντος ἐξείη ἂν σοι, χορημένος τοῖς αὐτοῖς 

τεκμηρίως τοῦτοις, λέγειν ὅς κατὰ τὴν ἐμὴν ὄμολογημαν 

ἡ σοφία ἐστὶν ἴσχυς. ἔγὼ δὲ οὗδαμον οὐδ' ἐνταῦθα ὄμολογῳ 

τοὺς δυνατοὺς ἴσχυροὺς εἰναι, τοὺς μέντοι ἴσχυροις δυ-
351 νατούς: ού γάρ ταυτόν εἶναι δύναμιντε καὶ ἴσχυν, ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἑπιστήμης γίνεσθαι, τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανιας τε καὶ ἀπὸ θυμοῦ, ἴσχυιν δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν σωμάτων. οὕτω δὲ κάκει οὐ ταυτόν εἶναι θάρσος τε καὶ ἄνδρειαν ὥστε συμβαίνει τούς μὲν ἄνδρείους ἑαρράλεους εἶναι, μὴ μὲν τούς γε ἑαρράλεους ἄνδρειους πάντας: ἥθελος μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἢ ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ θυμοῦ τε καὶ ἀπὸ μανιας, ὡσπερ ἡ δύναμις, ἄνδρεια δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν ψυχῶν γίγνεται.

XXXV. Ἀέρις δὲ τινας, ἐφη, ὁ Πρωταρόφα, τῶν ἄνθρωπων εὗ ζην, τοὺς δὲ κακοὺς Ἐφη. Ἄρει δὴ οὖν δοξεὶ σοι ἄνθρωπος ἀν εὗ ζην, εἰ αἰνιγμένος τε καὶ ἀνυιγμένος εἴη; Οὐκ ἐφη. Τί δὲ, εἰ ἴδεις βιοὺς τὸν βίου τελευτῆσειν, οὐκ εὗ ἄν σοι δοξοὶ οὕτως βεβιωκέναι; Ἐνοιχ', ἐφη. Τοῦ μὲν ἄρα ἴδεος εὗ ζην ἀγαθὸν, τὸ δ' ἄρδεως κακὸν. Κ Εἴπερ τοῖς καλοῖς γ', ἐφη, ἐφη ἡδομένος. Τί δή, ὁ Πρωταρόφα; μὴ καὶ οὐ, ὡσπερ οἱ πολλοὶ, ἴδεα ἄττα καλεῖς κακά καὶ ἀνιμαρά ἀγαθά; εἰρ χάρι λέγω, καθ' ἡ ἴδεα ἐστίν, ἀμα κατὰ τοῦτο οὐχ ἄγαθά, εἰ μὴ τί ὑπ' αὐτῶν ἀποβηθήσεται ἄλλος; καὶ αὐτὴς εἰ τὰ ἀνιμαρά ὁσαυτοῖς οὕτως οὐ καθ' ὅσον ἀμαρά, κακά; Οὐκ οἶδα, ὁ Σῶκρατες, ἐφη, ἀπλῶς οὕτως, ὡς οὐ ἔρωτας, εἰ ἐμοὶ ἀποκριθέν ἐστίν, ς ς τὰ ἴδεα τα ἀγαθά ἐστιν ἀπαντα καὶ τὰ ἀμαρά κακά ἀλλὰ μοι δοξεῖ οὐ μόνον πρὸς τὴν νῦν ἀποκριθεῖν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποκριθεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα τὸν ἄλλον βίου τοῦ ἐμοῦ, ὅτι ἐστὶ μὲν ἂ τῶν ἴδεων οὐκ ἐστίν ἀγαθά, ἐστὶ δ' αὖ καὶ ἂ τῶν ἀμαρῶν ὁμοί ἐστὶ κακά, ἐστὶ δ' ἂ ἐστί, καὶ τρίτον ἂ οὐδέτερα, οὕτε κακά οὐτ' ἀγαθά. Ἡ ἴδεα δὲ καλεῖς, ἂν δ' ἐρω, οὐ τὰ ἴδοντες μετέχειτα ἂ ποιοῦτα ἴδοντα; Πάνυ γ', ἐφη. Τοῦτο τοῖς λέγω, καθ' ὅσον ἴδεα ἐστίν, εἰ οὖν ἀγαθά, τὴν ἴδον...
νὴν αὐτὴν ἐρωτῶν εἰς ὁνὶς ἁγαθὸν ἔστιν. Ὡσπερ οὖν λέγεις, ἔφη, ἐκάστοτε, ὡς Σώκρατες, σκοποῦμεθα αὑτὸ, καὶ ἐὰν μὲν πρὸς λόγον δοκῇ εἶναι τὸ σχέμα καὶ τὸ κύκλοι φαίνεται ἢδυ τε καὶ ἁγαθὸν, συνχωρησόμεθα· εἰ δὲ μὴ, τότε ἢδη ἁμφισβητήσομεν. Πότερον οὖν, ἢν δ' ἔγω, σὺ βουλεῖς ἑρμηνεύειν τὴς σκέψεως, ἢ ἔρω ἤρωμαι; Ἀλλακος, ἔφη, σὺ ἤρεισθαι· σὺ γὰρ καὶ κατάρχεις τοῦ λόγου. Ἄρ' οὖν, ἢν δ' ἔγω, τίδε πη καταφανές ἢν ἢμῖν γένοιτο; 352 ὁσπερ οὖν τις ἀνθρώποι σκοπῶν ἐκ τοῦ εἰδοὺς ἡ πρὸς ἑγίνεσαν ἡ πρὸς ἀλλ' ἐν τοῦ τοῦ σώματος ἔργον, ἤδην τὸ πρὸς ἑγίνεσαν καὶ τὰς χεῖρας ἄχρας εἶποι· ἢδη δὴ μοι ἐποκαλύψας καὶ τὰ στήθη καὶ τὸ μέταφρενον ἐπὶδείξεις, ἵνα ἐπισκέψωμαι σαφέστερον· καὶ ἐγὼ τοιοῦτον τι ποθῶ πρὸς τὴν σκέψιν· θεασάμενος ὅτι οὕτως ἔχεις πρὸς τὸ ἁγαθὸν καὶ τὸ ἢδυ, ὡς φης, δέομαι τοιοῦτον τι εἶπεν· ἢδη δὴ μοι, ὁ Πρωταγόρα, καὶ τοῦτο τῆς διανοίας ἀποκαλύψασθαι· πῶς θ' ἔχεις πρὸς ἐπιστήμην; πότερον καὶ τούτῳ σοι δοκεῖ ὁσπερ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἄλλος; δοκεῖ δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτον τι, οὐκ ἱσχυρόν οὐδ' ἑρμηνευκόνοι οὐδ' ἁρμικὸν εἶναι· οὐδὲ ὡς περὶ τοιοῦτον αὐτοῦ ὄντος διανοοῦνται, ἀλλ' ἑνωσάμενος πολλάκις ἀνθρώπος ἐπιστήμης οὐ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν, ἀλλ' ἄλλο τι, τοῦτε μὲν δυνομήν, τοῦτε δὲ ἡδονήν, τοῦτε δὲ κύπην, ἐνώτε δὲ ἔσωτα, πολλάκις δὲ φόβου, ἀτερῶς διανοοῦμενοι περὶ τῆς ἐπιστήμης, ὁσπερ περὶ ἀνθρώπου, περιεξομένης οὐ υπὸ τῶν ἄλλων ἀπάντησαν. ἂρ' οὖν καὶ σοὶ τοιοῦτον τι περὶ αὐτῆς δοκεῖ, ἢ καλὸν τε εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ οἶον ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἰρήσεις γινώσκῃ τις τὰ γαθά καὶ τὰ κακά, μὴ ἂν κρατήσῃς ὑπὸ μηδενός, ὡστε ἀλλ' ἄττα πράττεις ἢ ἐὰν ἡ ἐπιστήμη κελεύῃ, ἀλλ' ἰκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ δοκεῖ, ἔφη, ὁσπερ σοὶ λέγεις, ὡς Σώκρατες, καὶ ἄμα, εἰπερ τῷ ἄλλῳ,
Ο αἰσχρόν ἐστὶ καὶ ἐμοὶ σοφίαν καὶ ἐπιστήμην μὴ οὐχὶ πάντων κρατήσων φάναι εἶναι τῶν ἀνθρώπων πραγμάτων. Καλὸς γε, ἔφην ἐγώ, οὗ λέγαν καὶ ἀλήθει. ο🥣ο ούν ὅτι οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐμοὶ τε καὶ σοι οὐ πεῖςονται, ἀλλὰ πολλοὺς φασὶ γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα οὐκ ἐθέλειν πράττειν, ἐξοῖν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἀλλὰ πράττειν· καὶ ὅσους δὴ ἐγὼ ἴρομην ὥ ὅ τοι ποτε αἴτιον ἐστι τούτου. Σ ὑπὸ ἴδιονῆς φασιν ἱπτομένους ἡ λύπης ἡ ὅν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τινὸς τούτου κρατούμενου ταῦτα ποιεῖν τοὺς ποιοῦντας. Πολλὰ γὰρ οἴμαι, ἔφη, ὁ Σώκρατες, καὶ ἀλλὰ οὕν ὁ θὸς λέγουσιν οἱ ἁνθρώποι. 'Ιστὶ δὴ μετ' ἐμοῦ ἐπιχείρησον πεῖσεν τοὺς ἁνθρώπους καὶ διδάσκειν ὃ ἐστιν αὐτοῖς τοῦτο τὸ πάθος, ὁ φασίν ὑπὸ τῶν ἱδονῶν ἠτέλθαν καὶ οὐ πράττειν διὰ ταῦτα τὰ βέλτιστα, ἐπεὶ γιγνώσκειν γε αὐτῷ. ἵσως γὰρ ὃν λέγουσιν Ἰμών ὅτι οὕν ὁ θὸς λέγετε, ὁ ἁνθρώποι, ἀλλὰ προφέρεσθε, ἐστιν ἐν ἴμῳς ὁ Προταγόρας τε καὶ Σώκρατες, εἰ μὴ ἐστὶ τοῦτο τὸ πάθημα ἱδονῆς ἠτέλθαν, ἀλλὰ τὶ ποτ' ἐστι, καὶ τὶ ὑμεῖς αὐτὸ φατε εἶναι; εἰπατον ἴμιν. Τι δὲ, ὁ Σώκρατες, δεῖ ἴμῳς σκοπεῖσθαι τὴν τῶν πολλῶν δοξαν ἁνθρώ-
ταίσθε, οίνον πολλάκις ὑπὸ ὅταν καὶ ποτών καὶ ἄφροδισίων κρατουμένοι ἢδέων ὄντων, γυνώσκοντες ὃτι πονηρὰ ἐστὶν, ὃμως αὐτὰ πράττειν; Φαίεν ἂν. Οὐκοῦν ἔροιμεθ᾽ ἂν αὐτοὺς ἔγρα τε καὶ σὺ πάλιν. πονηρὰ δὲ αὐτὰ τῇ φατέ εἶναι; πότερον ὅτι τὴν ἱδονὴν ταύτην ἐν τῷ παραχρήμα ὁ παρέχει καὶ ἴδιο ἐστὶν ἕκαστον αὐτῶν, ἦ ὃτι εἰς τὸν ὤστερον χρόνον νόσους τε ποιεῖ καὶ πενίας καὶ ἄλλα τοιαύτα πολλὰ παρασκευάζει; ἥ κἂν εἰ τι τούτων εἰς τὸ ὤστερον μηδὲν παρασκευάζει, χαίρειν δὲ μόνον ποιεῖ, ὃμως δὴ ἂν κακὰ ἤν, ὃτι παρόντα χαίρειν ποιεῖ καὶ ὅπως ἐνα, ἥδις οἴομεθ᾽ ἂν αὐτοὺς, ὃ Πρωταγόρα, ἀλλο τῇ ἀποκρίνεται, ἦ ὃτι οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν τῆς ἱδονῆς τῆς παραχρήμα ἐργασίαν κακὰ ἐστίν, ἄλλα διὰ τὰ ὤστερον γυμνόμενα, νό- σους τε καὶ τᾶλλα. Ἔγις μὲν οἴμαι, ἔφη ὁ Πρωταγόρας, τοὺς πολλοὺς ἂν ταῦτα ἀποκρίνεται. Οὐκοῦν νόσους ποιοῦντα ἄνιασ ποιεῖ, καὶ πενίας ποιοῦντα ἄνιας ποιεῖ; ὁμολογοῦν ἂν, ὡς ἐγώμαι. Συνέξη ὁ Πρωταγόρας. Οὔκ—354 οὐν φαίνεται, ὃ ἀνθρώπω, ὑμῖν, ὡς φαίμην ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας, δὴ οὐδὲν ἄλλο ταύτα κακὰ ὅντα, ἦ διότι εἰς ἄνιας τε ἀποτελεῖται καὶ ἄλλων ἱδονῶν ἀποτελεῖται; ὁμολογοῦν ἂν; Συνεδόκει ἡμῖν ἄμφοι. Οὐκοῦν πάλιν ἂν αὐτοὺς τὸ ἐναντίον εἰ ἐροίμεθ᾽ ὃ ἀνθρώπω οἱ λέγοντες αὐτῷ ἀνιασά εἶναι, ἄρα οὐ τὰ τοιαῦτα λέγετε, ὅτι τὰ τε γυμνάσια καὶ τὰς στρατείας καὶ τὰς ὑπὸ τῶν ἱερῶν θεραπείας τὰς διὰ κακῶν τε καὶ τομῶν καὶ φαρμακείων καὶ λιμοκτονημένων γυμνομένας, ὃτι ταύτα ἄγαθα μὲν ἔστιν, ἄνιας δὲ; φαίνειν ἂν; Συνεδόκει. Πότερον οὖν κατὰ τόδε ἀγαθά αὐτὰ καλεῖτε, ὅτι ἐν τῷ παραχρήμα Βοῦνας τὰς ἐσχάτας παρέχει καὶ ἀργηδόνας, ἦ ὃτι εἰς τὸν ὤστερον χρόνον ύμείαλ τε ἄπτα αὐτῶν γυμνοται καὶ εὐ- εξία τῶν σωμάτων καὶ τῶν πόλεων σωτηρία καὶ ἄλλων ἀρχαί καὶ πλούτοι; φαίνειν ἂν, ὡς ἐγώμαι. Συνεδόκει.
Ταύτα δὲ ἄγαθα ἐστὶ δέ ἄλλο τι, ἡ ὅτι εἰς ἡδονᾶς ἀποτελεῖται καὶ λυπῶν ἀπαλλαγᾶς τε καὶ ἀποτροπᾶς; ἦ ἐξέτε τι

Κ ἄλλο τέλος λέγειν, εἰς ὁ ἀποβλέψαντες αὐτὰ ἄγαθα κα- λείτε, ἄλλ' ἡδονᾶς τε καὶ λύπας; οὐκ ἂν φαίεν, ὅς ἔργο- μεν. Οὐδ' ἐμοὶ δοκεῖ, ἐφη ὁ Πρωταγόρας. Οὕτων τὴν

μὲν ἡδονῆς διάκειται ὡς ἁγαθῶν ὄν, τὴν δὲ λύπην φεύγετε ὡς κακῶν; Συνεδόκει. Τούτ' ἀρα ἡγεῖσθαι εἶναι κακῶν,

τὴν λύπην, καὶ ἁγαθῶν τὴν ἡδονῆς, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ χαί-

ρεῖν τότε λέγετε κακῶν εἶναι, ὡς εἰ μειζόνοι ἡδονῶν ἀπο-

στερηθῇ ἡ ὅσας αὐτὸ ἔχει, ἡ λύπας μειζόνοις παρασκευάζῃ.

ὅ τῶν ἐν αὐτῷ ἡδονῶν, ἐπεὶ εἰ κατ' ἄλλο τι αὐτὸ τὸ χαί-

ρεῖν κακῶν καλείτε καὶ εἰς ἄλλο τι τέλος ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε ἃν καὶ ἦμιν εἰπεῖν: ἄλλ' οὐκ ἔξετε. Οὐδ' ἐμοὶ δοκοῦσιν,

ἐφη ὁ Πρωταγόρας. 'Ἀλλο τι σὺν πάλιν καὶ περὶ αὐτοῦ
tοῦ λυπεῖσθαι ὁ αὐτὸς τρόπος; τότε καλείτε αὐτὸ τὸ λυ-

πεῖσθαι ἁγαθῶν, ὅταν ἡ μειζόνοις λύπαις τῶν ἐν αὐτῷ οὐσῶν

ἀπαλλάττῃ ἡ μειζόνοις ἡδονᾶς τῶν λυπῶν παρασκευάζῃ;

ἐπεὶ εἰ πρὸς ἄλλο τι τέλος ἀποβλέπετε, ὅταν καλῆτε αὐτὸ

Ε τὸ λυπεῖσθαι ἁγαθῶν, ἡ πρὸς ὁ ἐγὼ λέγω, ἔχετε ἡμῖν
eἰπεῖν: ἄλλ' οὐκ ἔξετε. 'Ἀληθῆ, ἐφη, λέγεις, ὁ Πρωταγό-

ρας. Πάλιν τοίνυν, ἐφην ἐγώ, εἰ με ἀνέροισθε, ὁ ἀνθρω-

ποι, τίνος οὖν δήποτε ἕνεκα πολλὰ περὶ τούτου λέγεις καὶ

τολλαξῆ; συγκρυνόσκετε μοι, φαίνετ τι ἐγὼ γεγο. πρῶτον
mὲν γὰρ οὐ ὃδειον ἀποδείξει, τι ἐστὶ ποτὲ τούτο, ὃ ὁμείς
kaleitai tov ἡδonov ἡtta evina. ἔπειτα τοῦ ἐν τούτῳ εἰσὶ πα-

sai ai ἀποδείξεις. άλλ' έτι καὶ νῦν ἀναθέσθαι ἔξεστιν, εἰ

755 πῃ ἔχετε ἄλλο τι φάναι εἰναι τὸ ἁγαθὸν η τὴν ἡδονῆν,

η τὸ κακὸν ἄλλο τι η τὴν ἀνίαν, η ἁρκεῖ ύμῖν τὸ ἥδεως

καταβιάζων τὸν βίον ἄνευ λυπῶν; εἰ δὲ ἁρκεῖ καὶ μὴ

ἔχετε μηδὲν ἄλλο φάναι εἰναι ἁγαθῶν η κακῶν, ἡ μὴ εἰς
taūτα τελευτᾶ, τὸ μετὰ τούτο ἀκοῦετε. φημὶ γὰρ ὑμῖν
toútou οὔτως ἔχοντος γελοῖον τοῦ λόγου γρήγορον, ὅταν
λέγεις, ότι πολλάξις γιρνώσκων τα κακά ἀνθρωπος, ότι κακά ἦστιν, οἷος πράττει οὗτος, ἔχειν υἱὴ πράττειν, ύπό τῶν ἡδονῶν ἀρίστες καὶ ἐκπληττόμενος καὶ αὐθίνας αὐθίνας λέγεις, ότι γιρνώσκων ὁ ἀνθρωπος τὰ γαθά ἤμαται πράττειν σὺν ἐπεξελεί διὰ τῆς παραχώρημα ἡδονᾶς, ὑπὸ τοῦτον ἡττώμενος.

XXXVII. "Ὡς δὲ ταῦτα μελοῖα ἐστὶ, κατάδηλον ἐστι, εἶναι μὴ πολλότερον ἐνόμας χρόνεσθαι ἡμᾶς, ἡδεὶ τε καὶ ἀναφέρω καὶ ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὅποι ἢραντή ταῦτα, ὅποι καὶ ὅνομασ αὐτοκόρυφος αὐτᾶ, πρῶτον μὲν ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἐπειτα αὐθίνας ἢδει τε καὶ ἀναφέρω. Θέμενοι δὲ ὅποι λέγωμεν, ότι γιρνώσκων ὁ ἀνθρωπος τὰ κακὰ ὁτι κακὰ ἦστιν, ὁμοίο αὐτὰ ποιεῖτε, ἐὰν οὖν τὴν ἡμᾶς ἔρηται, διὰ τι, ἡττώμενος, φῆμομεν ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνον ἑρᾷσεται ἡμᾶς ἡμῖν δὲ ὑπὸ μὲν ἢδονῆς οὐκέτι ἔστωσι εἰπεῖν ἀλλὰ γὰρ ὅνομα μετελήφθη ἀντὶ τῆς ἢδους τὸ ἀγαθὸν ἐκεῖνο δὲ ἀποκρυπτόμεθα καὶ λέγωμεν, ότι ἡττώμενος — ὑπὸ τῶν φῆσαι τοῦ ἀγαθοῦ. φῆσαι μὴ Ἁια, ἄν οὖν τύχῃ ὁ ἐρώμενος ἡμᾶς ἕβριστης ἀνῖ, γελᾶσται καὶ ἐρεῖ. Η γελοῖον λέγετε πράγμα, εἰ πράττει τις κακὰ, γιρνώσκων ότι τὸ κακὰ ἦστιν, ὃς δέν αὐτὸν πράττειν, ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ἁγαθῶν ᾧρα, φῆσαι, οὐκ ἄξιοι ὁντες νικᾶν ἐν ἔμιν τῶν ἁγαθῶν τὰ κακὰ, η ἄξιον; φῆσαι δηλοῦν ὃτι ἀποκρύπτομεν, ὃς οὐκ ἄξιοι ὁντες οὐ γὰρ ἐν εἰσιμαρτανεῖν ὃν φαίνει ἤπω εἰναι τῶν ἢδονῶν. κατὰ τι δέ, φῆσαι ἰσια, ἀνάξια ἠστι ταῦτα τὰ γαθά τῶν κακῶν ἐς τὰ κακὰ τῶν ἁγαθῶν; η κατὰ ἄλλο τι ἢ οὕτως τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ σμιράτερα ἢ; ἡ πλείω, τὰ δὲ ἐλάττω ἢ; οὐχ ἐξομολογεῖ εἰπεῖν ἄλλο ἡ τοῦτο. Ε ὁλοὶ ἄρα, φῆσαι, ὃτι τὸ ἡττᾶτε τοῦτο λέγετε, ἀντὶ ἐλαττών ἁγαθῶν μείζω κακὰ λαμβάνεν. ταῦτα μὲν οὖν οὕτω δεδομένοι δή τὰ ὅνομα σαλωτρὶ τὸ ἡδύ τε καὶ ἀναφέρων ἐπὶ τοὺς αὐτοῖς τοῦτοῖς, καὶ λέγομεν ὃτι
ἀνθρώπος πράττει, τότε μὲν ἐλέγομεν τὰ κακά, νῦν δὲ λέγομεν τὰ ἄνιαρα, γιρνώσκων, ὅτι ἄνιαρά ἐστιν, ἦττοι—356 μενος ὑπὸ τῶν ἑδέων, δῆλον ὅτι ἄναξίων οὐκόν ὑπάρκν. καὶ τὶς ἄλλη ἀξία ἡδονῆ πρὸς λύπην ἐστὶν, ἄλλῃ ἡ ὑπερ-βολὴ ἀλλήλων καὶ ἐλλειψις; ταῦτα δ' ἐστὶ μείζω τε καὶ σμικρότερα γιρνώμενα ἀλλήλων καὶ πλεῖο καὶ ἑλάττω καὶ μᾶλλον καὶ ἦττον. εἰ γὰρ τις λέγω ὅτι ἄλλα πολὺ διαφέρει, ὃ Σωκράτης, τὸ παραχρήμα ἢδυ τοῦ εἰς τὸν ὑπεροχὸν χρόνων καὶ ἡδέων καὶ λυπηρῶν, μοῦν ἄλλο τοι, φαίην ἂν ἔγρω, ἡ ἡδονῆ καὶ λύπη; οὐ γὰρ ἐσθ' ὅτι τὸ β ἄλλη. ἀλλ' ὁσπερ ἴσακότε χρείαν ἄνθρωπος, συνθεῖς τὰ ἡδέα καὶ συνθεῖς τὰ λυπηρά, καὶ τὸ ἐγγὺς καὶ τὸ πόρρω στήσας ἐν τῷ ἐγγῷ, εἰπὲ ποτέρα πλεῖο ἐστὶν. ἐὰν μὲν γὰρ ἡδέα πρὸς ἡδέα ἴσης, τὰ μείζω ἂει καὶ πλεῖο ληπτέα· ἐὰν δὲ λυπηρὰ πρὸς ἡδερα, τὰ ἑλάττω καὶ σμικρότερα· ἐὰν δὲ ἡδέα πρὸς λυπηρα, ἐὰν μὲν τὰ ἄνιαρα ὑπερβαλ- λητος ὑπὸ τῶν ἡδεων, ἐὰν τα τὰ ἐγγὺς ὑπὸ τῶν πόρρω ἐὰν τα τὰ πόρρω ὑπὸ τῶν ἐγγὺς, ταύτην τὴν πραξιν 0 πρακτειν ἐν ἢ ἂν ταῦτ' ἐνή· ἐὰν δὲ τὰ ἡδέα ὑπὸ τῶν ἄνιαρων, οὐ πρακτειν· μὴ πη ἄλλη ἔχει, φαίην ἂν, ταῦτα, ὅ ἄνθρωποι; οἴδ' ὅτι οὐκ ἂν ἔχων ἄλλως λέγειν. Συνε-δόχει καὶ ἐκείνη. Ὄτε δ' ἦτο τὸ τούτο ὑπὸ τούτο, τὸ δὲ μοι ἀποκρίνασθε, φησιω. φαίνεται ἦμιν τῇ ὑφει τὰ αὐτὰ με- γέθη ἐγγύθεν μὲν μείζω, πόρρωθεν δὲ ἑλάττω· ἦν οὖ; Φήσουσιν. Καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ πολλὰ ὄσαυτος; καὶ αἱ φισιν ἦσα ἐγνύθεν μὲν μείζους, πόρρωθεν δὲ σμικρό-θεραι; Φαίειν ἂν. Ἐλ οὖν ἐν τούτῳ ἦμιν ἂν τὸ εἰ πράτ-τειν, ἐν τῷ τὰ μὲν μεγάλα μῆκη καὶ πράττειν καὶ λαμ-βάνειν, τὰ δὲ σμικρὰ καὶ φεύγειν καὶ μὴ πράττειν, τις ἂν ἦμιν σωτηρία ἐφάνη τοῦ βίου; ἢρα ἡ μετρητικὴ τεχνὴ ἢ τοῦ φαινομένου δύναμις; ἡ σύνη μὲν ἡμῶς ἐπλάνα καὶ ἐπολεῖ ἀνω τε καὶ κάτω πολλάκις μεταλαμβάνειν ταῦτα
καὶ μεταμέλειν καὶ ἐν ταῖς προφήτευσι καὶ ἐν ταῖς αἰφέσεσι τῶν μεγάλων τε καὶ σμικρῶν, ἡ δὲ μεταφησίκη ἄκωγον μὲν ἄν ἐποίησε τοῦτο τὸ φάντασμα, δηλώσωσα δὲ τὸ ἀληθὲς ἐ

 ήσυχίαν ἂν ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν μένουσαν ἐπὶ τὸ ἀληθὲς καὶ ἐσώσαν ἂν τὸν βίον; ἄρ' ἂν ὁμολογοῖεν οἱ ἄν-

 θροσσοὶ πρὸς ταῦτα ἡμᾶς τὴν μεταφησίκην σωζεῖν ἂν τε-

 χαῖνη, ἧ ἄλλην; Τὴν μεταφησίκην, ὁμολογεῖ. Τὸ δ' ἐπὶ ἐν τῇ τοὺς περιττοὺς καὶ ἀρτιοὺς αἰφέσει ἡμῖν ἢν ἡ σωτηρία τοῦ βίου, ὡστε τὸ πλέον ὀρθὰς ἔδει ἐλέησθαι καὶ ὡστε τὸ ἐλάττων, ἢ αὐτὸ πρὸς ἐκατό ἢ τὸ ἔτερον πρὸς τὸ ἔτερον, ἐκτὸς ἐγγὺς εἰτε πόρφω εἰτε, τὸ ἂν ἐσώσῃ ἢμῖν τὸν βίον; ἄρ' ἂν οὐκ ἐπιστήμη; καὶ ἄρ' ἂν οὐ μεταφησίκης τις, ἐπεὶ—

 δύης ὑπερβολῆς τε καὶ ἑνδείας ἐστὶν ἡ τέχνη; ἐπειδὴ δὲ περιττοῦ τε καὶ ἀρτιοῦ, ἄρα ἄλλη τις ἡ ἀριστοτητή; ὁμο-

 λογοῖεν ἂν ἢμῖν οἱ ἄνθρωποι, ἢ οὔ; Ἐδοκοῦν ἂν καὶ τῷ Πρωταγόρᾳ ὁμολογεῖν. Εἰπον, ὁ ἄνθρωπος ἐπειδὴ δὲ ἡδονῆς τε καὶ λύπης ἐν ὅρθῃ τῇ αἰφέσι ἐφάνη ἢμῖν ἡ σωτηρία τοῦ βίου οὕσα, τοῦ τε πλέονος καὶ ἐλάττονος καὶ

 μείζονος καὶ σκυροτέρου καὶ πορροτέρου καὶ ἐγγυτέρου, ἢ ἄρα πρῶτον μὲν οὐ μεταφησίκης φαίνεται, ὑπερβολῆς τε καὶ

 ἑνδείας οὕσα καὶ ἱσοτῆτος πρὸς ἀλλήλας σχέσις; 'Ἀλλ' ἀνάγκη. 'Ἐπεὶ δὲ μεταφησίκης, ἀνάγκη δήποτε τέχνη καὶ

 ἐπιστήμη. 'Συμφησοῦσιν, ἡτίς μὲν τοινυν τέχνη καὶ ἐπι-

 στήμη ἐστὶν αὐτῇ, εἰσάνθης σκέφτηκα τῇ δὲ ἐπιστήμης ἐστὶ', τοσοῦτον ἔξωρκε πρὸς τὴν ἀποδείξιν, ἣν ἐμὲ δεὶ καὶ Πρωταγόρᾳ ἀποδείξα τερι ἂν ἢρεωθ 'ἡμᾶς. ἢρεωθέ ὑπὲρ ἂν μέμνησθε, ἡνίκα ἦμεις ἀλλήλοις ὁμολογοῦμεν ἐπι-

 στήμης μηδὲν εἰμι κρείττων, ἀλλὰ τοῦτο ᾧ κρατεῖν, ὅπως καὶ ἡδονῆς καὶ τῶν ἄλλων ἀπαντῶν—'ἡμεῖς

 δὲ δὴ ἔφατε τὴν ἡδονὴν πολλάκις κρατεῖν καὶ τοῦ εἰδότος

 ἀνθρώπου, ἐπειδὴ δὲ ἢμῖν οὐχ ὁμολογοῦμεν, μετὰ τοῦτο

 ἢρεωθε ἡμᾶς ὁ Πρωταγόρᾳ τε καὶ Σώκρατες, εἴ μὴ ἠστὶ

 PlaTo III.
τούτο τὸ πάθημα ἢδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τι ποτ’ ἐστὶ καὶ
ti ύμείς αὐτὸ φατε εἶναι, εἴπετε ἡμῖν. εἰ μὲν οὖν τὸτε
εὐθὺς ύμῖν εἰπομεν ὅτι ἀμαθία, κατεγελάτε ἃν ἡμῶν
νῦν δὲ ἃν ἡμῶν κατεγελάτε, καὶ ύμῶν αὐτῶν κατεγελά-
σεσθε. καὶ γὰρ ύμεῖς ἁμολογήσατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ
ἐξαμαρτάνειν περὶ τὴν τῶν ἢδονῶν αὑρέσιν καὶ λυπῶν
tους ἐξαμαρτάνοντας· ταῦτα δὲ ἐστὶν ἄγαθα τε καὶ κακὰ
καὶ οὐ μόνον ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ πρὸσθεν ἔτι ὁμο-
λογήσατε ὃτι μετρητικὴς· ἢ δὲ ἔξωμαρτασμομένη πράξεις
ἀνευ ἐπιστήμης λέει ποι καὶ αὐτοὶ ὃτι ἀμαθία πράττεται.
ἀλλὰ τοῦτ’ ἐστὶ τὸ ἢδονής ἢττω εἶναι, ἀμαθία ἡ μεγίστη
ἲς Προταγόρος ὃ δὲ φησίν λάτος εἶναι καὶ Προδίκος καὶ
Ἰππίας· ύμεῖς δὲ διὰ τὸ οἴεσθαι ἀλλὰ τι ἡ ἀμαθίαν εἶναι
οὔτε αὐτοῖς οὔτε τούς ὑπερτέρους παιδας παρὰ τούς τούτους
dιδασκάλους τούσδε τοὺς σοφιστάς πέμπτε, ὡς ὅπι διδα-
κτοῦ ὄντος, ἀλλὰ κηδομένου τοῦ ἀρχιστῶν καὶ ὁπὶ διδοῦ-
τες τούτως κακῶς πράττετε καὶ ἱδία καὶ δημοσία.

358  Ταῦτα μὲν τοῖς πολλοῖς ἀποκεκριμένοι
ἀν ὑμεῖς· ύμᾶς δὲ δὴ μετὰ Προταγόρον ἐρωτῶ, Ἰππία τε
cαὶ Προδίκε — κοινὸς γὰρ δὴ ἄστω ύμῖν ὁ λόγος — πό-
tερον δοκῶ ύμῖν ἀληθῆ λέγειν ἡ ψευδεσθαι. Ὡπερφυῶς
ἐδόκει ἀπασίαν ἀληθῆ εἶναι τὰ εἰσημένα. Ὁμολογεῖτε ἄρα,
ἡν δ’ ἔγο, τὸ μὲν ἡδῆ ἄγαθον εἶναι, τὸ δὲ ἄνωθεν κα-
κόν, τὴν δὲ Προδίκου τοῦδε διαφεσιντὸν ἰὸνθῶν παρ-
ατούμαι· εἴτε γὰρ ἦδη εἴτε τερπνὸν λέγεις εἴτε χαρτὸν,
Β εἴτε ὅποθεν καὶ ὅπας χαλέρεις τὰ τωιάτα ὅνομάξων, ὃ
βέλτιστα Πρόδικε, τούτο μοι πρὸς ὁ βούλομαι ἀπόκριμαι.
Γελάσας οὖν ὁ Προδίκος συμψομολογησε, καὶ οἱ ἄλλοι. Τὶ
δὲ δὴ, ὃ ἄνδρες, ἔφην ἔγο, τὸ τοῦνδε; αἱ ἐπὶ τοῦτον
πράξεις ἀπασία, ἐπὶ τοῦ ἀλήτως ξῆν καὶ ἱδέως, ἃς ὅ
καλλὶ [καὶ ἀφέλιμοι]; καὶ τὸ καλὸν ἔφη ἄγαθον τε καὶ
ἀφέλιμον; Συνεδόκει. Εἰ ἄρα, ἔφην ἔγο, τὸ ἦδη ἄγα-
θόν ἓστων, φύδες οὕτε εἰδός οὕτε υἱόμενος ἀλλὰ βελτίων εἶναι, ἥ αἴνει, καὶ ὄνυντα, ἐπείτα ποιεῖ ταῦτα, ἐξὸν τὰ βελτίων οὕδε τὸ ἅττω εἶναι αὐτοῦ ἀλλὸ τοῦτ' ἓστω ἡ ἀμαθία, οὕδε κράτηται ἐκατοῦ ἀλλὸ τῇ θορίᾳ. Συνε-δόξης πάσιν, τῇ δὲ δη', ἀμαθίας ἢρα τὸ τοιοῦτο λέγεται, τὸ φευγόν εὐεργεῖν δύον καὶ εὐεργεῖσθαι περὶ τῶν πραγμάτων τῶν πολλῶν ἑξίων; Καὶ τοῦτο πάσιν συνεδόξης. Ἀλλο τοῦ ὅν, ἐρην ἐγώ, ἔπειρα τὰ κακά οὕδες εἶκον ἑρεθεὶς οὐδὲ ἐπὶ οἴεται κακά εἶναι, οὐδ' ἐστι τοῦτο, ὡς ἐδοξεῖ, εἰν αὐνοράτου φύσει, ἐπὶ ὁ οἴεται κακά εἶναι ἐστελευν λέγει ἀντὶ τῶν ἀραθῶν ὅταν τα ἀναρκασθῆν δυοῦν κακοῖν τὸ τερον ἄμεισθαι, οὕδες τὸ μείζον αἰρηθεῖν ξένον τὸ ἐλαττον. Ἀπαντα ταῦτα συνεδοξίας ἀπασιν Ἡμῶν, τῇ οὖν, ἐφήν ἐγὼ, καλεῖτε τί δεός καὶ φοβοῦν; καὶ ὅρα ὡς ἐγώ, πρὸς δὲ λέγω, ὃ συνεδικεῖ, προσδοξίας τινα λέγω κακοῦ τοῦτο, εἰτε φοβοῦν εἰτε δέος καλεῖτε. Ἔδοξεις Προταγόρα μεν καὶ Ἡπιια δεός τε καὶ φοβος εἶναι τοῦτο, συνεδικεῖ δὲ δεός, φοβος δ' οὖν. Ἀλλ' οὐδέν, ἐρην ἐγώ, συνεδικεῖ, διαφέρει ἀλλὰ τόδε, εἰ ἵκιθη τα ἱμποσθῶν ἑστιν, ἀφ' τις αὐνοράτου ἐδεδηλησε ἐπὶ ταῦτα λέγει αὐτοῖς διέδοξεν, ἔδω ἐπὶ τῇ η' ἀδυνατόν ἐκ τῶν ὁμολογημένων; ἀρα δὲ διέ- δοξεν, ὁμολογηταί ἤμεισθαι κακά εἶναι, ὃς θερίσαι κακά, οὐδένα οὕτω λέγει ἐπὶ ταῦτα οὕτω λαμβάνειν ἐκαταλ. Ἔδοξεις καὶ ταῦτα πάσιν.

XXXIX. Οὕτω δὴ τῶν ὑποκειμένων, ἢν δ' ἐγώ, συνεδικεῖ τε καὶ Ἡπιια, ἀπολογείσθω ἡμῖν Προταγόρας ὁδε, ὃ το πρῶτον ἀπεχκίνητο, πῶς ἐρθὼς ἔχει, μὴ εἰ το πρῶτον πανταπάσι τὸτε μὲν γὰρ δὴ πέντε ὑμῖν μορίων τῆς ἀρετῆς οὐδέν ἐφή εἶναι τὸ ἔτερον οἴον τὸ ἐτερον, ἔδω ὃ κευτοῦ ἐκατοῦ οἶειν δύναμιν ἀλλ' οὐ ταῦτα λέγον, ἀλλ' ἄτο μεταφθαν εἰπε. τὸ γὰρ ιστορον ἐφη τί μὲν τίτταρα ἐπεικῶς παραπλησία ἀλλήλως εἶναι, το δὲ ἐν πάνι πολὺ διαφέρειν τῶν ἄλλων, τῷ ἀνδρεία, γνώσε- σθαι δὲ μ' ἐφη τεκμηρίω τὸν τέφρης εὗρη εῆς μαρ' τοῦ Σῶκρα- τος, ἀνθρώπους ἐνοσιστάτους μὲν ὅτας καὶ ἀδικατάτους καὶ ἀκολαστοτάτους καὶ ἀμαθεστάτους, ἀνθρωποτάτους δὲ τ' γνώσει οὓτε πολὺ διαφέρει ἡ ἄνθρεις τῶν ἄλλων μο-
μόν τὴς ἀρετῆς. καὶ ἐγὼ εὖν ὑπὸ τὸ πάνυ ἐδαύῳσα τὴν ἀποκρισίαν, καὶ ἐτὶ μάλλον ἐπειδὴ ταῦτα μεθ᾽ ὕμων διεξήλθον. ἥρῴην δ᾽ οὖν τούτω, εἰ τοὺς ἀνδρείους λέγοι ὁ Θαρραλέως: ἦ δὲ, καὶ ἢτας γ', ἐφη, ἀείνικα. ἦ δ᾽ ἐγὼ, ὁ Πραταγόρα, ταῦτα ἀποκρινομένος; Ὁμολογεῖ. Ἡδὶ δὴ, ἐφην ἐγὼ, εἰπὲ ἡμῖν, ἐπὶ τένει λέγεις ἢτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; ἦ ἐφ', ἀπερ οἱ δειλοί; Οὐκ ἐφη. Ὁμοίων ἐφ᾽ ἑτερα. Ναὶ, ἦ δ' ὅσ. Ποτέρου οἱ μὲν δειλοὶ ἐπὶ τὰ θαρραλέα ἔχονται, οἱ δὲ ἀνδρείοι ἐπὶ τὰ δειλὰ; Ἀγεται δὴ, οὐ Σωκρατεῖς, οὔτως ὑπὸ τῶν ἀνδροσῶν. Ἀληθὴς ἐφην δὲ ἐγὼ, λέγεις: ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἔφητο, ἀλλὰ σὺ ἐπὶ τὸ φῆς ἢτας εἴναι τοὺς ἀνδρείους; ἦ ἐπὶ τὰ δειλά, ἡγομένους δὲν εἶναι, ἦ ἐπὶ τὰ μῆ. Ἀλλὰ τοῦτο γ', ἐφῆ, ἐν οἷς σὺ ἐλέγεις τοῖς λόγοις ἀπεδείχθη ἄρτι ὑπὸ ἀδύνατον. Καὶ τοῦτο, ἐφην ἐγὼ, ἀληθὲς λέγεις: ἄστι εἰ τοῦτο ὀρθῶς ἀπεδείχθη, ἐπὶ μὲν ἡ δειλα ἠμεῖται εἰναι οὕτως ἐρχεται, ἐπειδή τὸ ἡπτὼ εἶναι ἑαυτοῦ εὐφέτη ἑμισθία οὕσα. Ὁμολογεῖ. Ἀλλὰ μὴν ἐπὶ α ν θαρροῦσι πάντες αὐτοὶ ἔχονται, καὶ δειλοὶ καὶ ἀνδρεῖοι, καὶ τοῦτο γα ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔχονται οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι. Ἀλλὰ μὴν τοῦτοι, ἐφη, οἱ Σωκρατεῖς, πάντα ἐν τούτων ἐστὶν ἐπὶ α ν οἱ τὰ δειλὰ ἔρχονται καὶ οἱ ἀνδρεῖοι, αὐτίκα εἰς τῶν πόλεμον οἱ μὲν εὐθέλουσιν ἔτην, οἱ δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. Ποτέρου, ἐφην ἐγὼ, καλὸν οὖν ἐνα ἡ αἰσχρὸν; Καλὸν, ἐφη. Ὁμοίων εἰπέρ καλὸν, καὶ ἁγαθὸν ἁμολογήσωμεν ἐν τοῖς ἐμπροσθεν τὰς γὰρ καλὰς πράξεις απάσας ἁμαθὰς ἁμολογήσωμεν. Ἀληθὴς λέγεις, καὶ αἰε ἐμοίγε ὄνοικος ὑπόκ. Ὁμήρως γα, ἐφην ἐγὼ. ἀλλὰ ποτέρους φῆς εἰς τῶν πόλεμον σὺν ἐθέλειν ἔτειν, καλὸν ὡς καὶ ἁγαθόν; Τοὺς δειλοὺς, ἦ δ' ὅσ. Ὁμοίως, ἦν δ' ἐγὼ. εἰπέρ καλὸν καὶ ἁγαθὸν, καὶ ἄδικον; Ὁμολογήται γοῦν, ἐφη. Ἀφ' οὖν γιγνώσκομεν οἱ δειλοὶ οὐκ ἐθέλον- σιν ἔτει τὸ καλλίον τε καὶ ἀμείνοι καὶ ἱδίοιν; Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐως ἁμολογῶμεν, ἐφη, διαφθεροῦμεν τὰς ἐμ- προσθέν ἁμολογίας. Τὸ δ' ἑλαφρείους; οὐκ ἐπὶ τὸ καλλίον τε καὶ ἀμείνοι καὶ ἱδίον ἔχοντα, Ἄναγκη, ἐφη, ὁμολο- 

Δημοσίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας
'Αληθῶ, ἔφη. Εἰ δὲ μὴ αἰσχρὰ, ἄρ' οὐ καλὰ; Ὡμολογεῖ. Εἰ δὲ καλὰ, καὶ ἄραθα; Ναὶ. Οὐκοῦν καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ θραυσίς καὶ οἱ μανήμενοι τουπατίων αἰσχροὺς τε φοβοῦνται καὶ αἰσχρὰ θάρρη γιργούσιν; Ὡμολογεῖ. Ὡμολογεῖ δὲ τὰ αἰσχρὰ καὶ κακὰ δι' ἄλλο τι ἢ δὲ ἀγνοοῦν καὶ ἀμαθίατ; Οὔτως ἔχει, ἔφη. Τὶ σὺν; τούτῳ δὲ ὁ δειλὸς εἰσὶν οἱ δειλοὶ, δειλίων ἡ ἀνθρεία καλεῖς; Δειλίων ἔγορ' ἔφη, Δειλοὶ δὲ οὐ διὰ τὴν τῶν δεινῶν ἀμαθίας ἐφανήσατο ὄντες; Πάννυ γ', ἔφη. Διὰ ταύτην ἡρα τὴν ἀμαθίαν δειλοὶ εἰσίν; Ὡμολογεῖ. Αἱ τοῦ δειλοῦ εἰσὶ, δειλία ὁμολογεῖται παρά σου; Συνεθῇ. Οὔκουν ἡ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ἀμαθία δειλία ἀν εἰ; Ἐπενεύσετο. Ἀλλὰ μὴ, ἢν δ' ἐγὼ, ἐναντίων ἀνθρεία δειλία. ἔφη. Οὐκουν ἡ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν σοφία ἐναντίω τῆς τούτων ἀμαθίας ἐστὶν; Καὶ ἐναντίω ἐτί ἐπενεύσετο. Ἡ δὲ τούτων ἀμαθία δειλία; Πάννυ μόνης ἐναντίω ἐπενεύσετο. Ἡ σοφία ἀρα τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ἀνθρεία ἐστὶν, ἐναντίων τούτων ἀμαθίας; οὐκετί ἐναντίω ὧν' ἐπενεύσατο ἡθελήσαν ἐσόμα τε καὶ εἴρω εἶπον. Τὶ δή, ὁ Πρωταγόρα, οὔτε σὺ φης ἡ ἐρωτώ ὑπε ἀπόφης, Αὐτός, ἔφη, πέρανον. Ἐν γ', ἔφης ἐγώ, μόνον ἐρόμενον ἐτί εἴ σε, εἰ σοι ὀδηγὸ τὸ πρῶτον ἐτί δοκοῦσιν εἰναι τινὲς ἀνθρωποὶ ἀμεθύστητοι μὲν, ἀνθρείατατοι δὲ. Φίλουνεις μοι, ἔφη, δοκεῖς, ὁ Ὄσκρατες, το ἐμὲ εἰναι τον ἀποκορινομένον χαρισούμενον ὡς σοι, καὶ λέγω ὅτι ἐκ τῶν ὁμολογημένων ἀδύνατον μοι δοκεῖ εἰναι.
Β απειδείς, εἰπειρώθων ἀποδείξει ὅσ πάντα χρῆματα ἔστων ἐπιστήμην, καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνθρωπεία, ὁ ἄριστος πάλιστ' ἐν διδακτοῖς φαινῆται ἡ ἀρετή, εἰ μὲν γὰρ ἄλλο τι ἡ ἐπιστήμη ἡ ἀρετή, ὡσπερ Πρωτα-γόρος ἐπεμέιετο λέγων, οὐχὶς οὐκ ἂν ἦν διδακτοῦ· ψυχὴ δὲ εἰ φανησάτω ἐπιστήμην ὅλων, ὡς σὺ απειδείς, ὁ Σά-χρατες, θαναμένοις ἔσται μὴ διδακτοῦ ὑπ' ὁ πρωταγόρος δ' ἐν διδακτοῖς τότε ὑποθέμενος νῦν τοῦνεντον ἐστι ὁ σπευδόντα, ὀλέγουν πάντα μᾶλλον φανὴραι εὐτὸ ἡ ἐπιστή-μην· καὶ ὥστες ἂν ἦμιστα εἰς διδακτῶν. ἔγω οὖν, ὁ Πρω-ταγόρας, πάντα τετάρακαν καθορῶν ἕνως κατ' ἀρετοτιμοὶς δεανέως, πάσαν προθυμίαν ἢκο καταφανῆ ἢκον γενέσθαι, καὶ βουλομένης ἐν τούτη διεξέλθοιται ἡμᾶς ἐξελθεῖν καὶ ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ὁ τι ἐστῶ, καὶ πάλιν ἐπισκέψωσαν περὶ αὐτοῦ, εἰτε διδακτοῦ εἰτε μὴ διδακτοῦ, μὴ πολλὰς ἡμᾶς ἐν ἡμῖν ἐκτέσσερες καὶ ἐν τῷ σκέψει σφηλῆς ἐξεπαθησάς, ὡσπερ καὶ ἐν τῇ διανομῇ ἡμέλησεν ἡμῶς, ὡς φης σὺ. ἠκοέν οὖν μοι καὶ ἐν τῷ μνήμῳ ὁ Πρωταγόρας μᾶλλον τοῖς Ἐπιμηθείσοις ὁ χρόμενος ἔγω καὶ προμηθοῦμενος ὑπὲρ τοῦ βίου τοῦ ἐμαυτοῦ πάντα τετάρακαν καὶ τοῦ τούτο προκρισενο-μαί, καὶ εἰ σὺ ἐθέλοις, ὡσπερ καὶ κατ’ ἀρχαῖς ἐλεφον, μετὰ σοῦ ἄν ὑδίστα τούτα συνδιασκοιτην. καὶ ὁ Πρωταγόρας, ἔγω μὲν, ἔρη, ὁ Σάχρατες, ἐπαινόσ σοι τὴν προθυμίαν ἐκτέσσερες καὶ τ:async τangible ὅντων ὄντως τὰλλα ὅμως κακοὺ ἐναι αὐθάρασις, φθονερός τε ἡμῶς αὐθάρασις, ἐπεὶ καὶ περὶ σοῦ προσ πολλοὺς δὴ εἰρήκα, ὅτι ἦν ἐν- τριγλάσιον πολὺ μαλιστά ἄρματα σε τόν μὲν τηλικοῦτον καὶ πάνυ καὶ λέγω γε ὅτι ὑμῖν καὶ θαυμάζωμεν, εἰ τῶν ἐλλογίων γένοσαν ἄνθρωπον ἐπὶ σοφίαν καὶ περὶ τούτων δὲ εἰλακτίζεις, ὅταν βουλῆς, διέξεσεν τυρ' ὅμως ἢδη καὶ ἐπ' ἀλλο τοι τρέπεσθαι. Ἀλλ' ἦν δ' ἐγώ, ὡστε χρῆ ποιεῖν, εἰ σοι δοξεῖ καὶ γὰρ ἐμοὶ ὑπὲρ ἐφην ἔναι πάλαι ὄρα, ἀλλ' Ἀλλά τῷ καλῶ γοριζόμενος παρέμεινα, ταῦτ' εἰσόντες καὶ ἀκούσαντες ὑπῆμεν.
ΓΟΡΓΙΑΣ

[ἡ περὶ ὕθητος ἡμείς ἀνατριπτικός.

TA TΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ,
ΓΟΡΓΙΑΣ, ΗΩΔΟΣ.

1. Πολέμου καὶ μάχης φασὶ χρήναι, ὡς Σώκρατες, 447
οὕτω μεταλαμβάνειν.

ΣΩ. 'Ἀλλ' ἢ τὸ λεγόμενον κατόπιν ἔωρτής ἦκομεν;
καὶ ὑστεροῦμεν;

ΚΑΛ. Καὶ μάλα γε ἀστείας ἐωρτής, πολλὰ γὰρ καὶ
καλὰ Γοργίας ἦμιν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείκτο.

ΣΩ. Τούτων μέντοι, ὡς Καλλίκλεις, αίτιος Χαιρε-
φῶν ὅδε, ἐν ἄροφα ἀναγκάσας ἦμᾶς διατρίφαι.

ΧΑΙ. Οὐδέν πρόγνωμι, ὡς Σώκρατες ἤρω γὰρ καὶ ἱά-
σομαι. φίλος γὰρ μου Γοργίας, ὥστε ἐπιδείκτεται ἦμιν, εἰ
μὲν δοκεῖ, νῦν, εἰ δὲ βούλη, εἰςαύθες.

ΚΑΛ. Τί δέ, ὡς Χαιρεφῶν; ἐπιθυμεῖ Σωκράτης
ἀκούσαι Γοργίου;

ΧΑΙ. Ἐπ' αὐτό γε τοι τούτο πάρεσμεν.

ΚΑΛ. Οὐκοῦν ὅταν βούλησθ' παρ' ἑμὲ ἦκεν οἰκιάδε
παρ' ἐμοὶ γὰρ Γοργίας καταλύει καὶ ἐπιδείκτεται ὑμῖν.

ΣΩ. Ἐν λέγεις, ὡς Καλλίκλεις ἀλλ' ἄρα ἔστησεν
ἀν ἦμιν διαλεξάθηται; βούλομαι γὰρ πιθήσαμαι παρ' αὗ- ε
τού, τίς ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνθρώπος, καὶ τί ἐστεν ὃ
ἐπαγγέλλεται τε καὶ διδάσκει· τίνι δὲ ἀλλην ἐπιδείξει εἰς-
αύθες, ὡςπερ σὺ λέγεις, ποιησάσθω.
ΚΑΙ. Ὅδεν ὁ οὗ τὸ αὐτὸν ἔρωταν, ὁ Σῶκρατες. καὶ γὰρ αὐτῷ ἐν τούτῳ ἦν τῆς ἐπιδείξεως ἐκέλευεν γούν νῦν ἡ ἔρωταν ὃ τι τις βουλόμεν τῶν ἐνδον ὄντων, καὶ πρὸς ἀπειρτα ἐφ’ ἀποκρινεῖσθαι.
ΣΩ. Ἡ καλὸς λέγεις. ὁ Χαίρεφαῖν, ἐροῦ αὐτὸν.
ΧΑΙ. Τι ἔρωμαι;
ΣΩ. Ὅστις ἔστιν.
ΧΑΙ. Πῶς λέγεις;
ΣΩ. Ὅσπερ ἐν εἰ ἐτύγχανεν ἃν ὑποδημάτων δῆμον-ουργὸς, ἀπεκρίνατο ἢν ἡ ποῦ σοι ὅτι σκυτοτόμος. ἢ ὃν μανθάνεις ὃς λέγω;
Π. ΧΑΙ. Μαυστάνῳ καὶ ἔρησομαι. εἰπέ μοι, ὁ Γορ-γία, ἀληθῆ λέγει Καλλικλῆς οἶδε, ὅτι ἐπαργέλλει ἀποκρί-νεσθαι ὃ τι ἂν τίς σε ἔρωτα;
ΓΟΡ. Ἀληθῆ, ὁ Χαίρεφαῖν. καὶ γὰρ νῦν ἢ ἀυτὴ ταύτα ἐπηργελλόμην, καὶ λέγω ὅτι οὕδεις μὲ πώ ἡράτηκε καινὸν οὕδεν πολλῶν ἐτῶν.
ΧΑΙ. Ὡ ποὺ ἢρα ὅραδίως ἀποκρινεῖ, ὁ Γοργία.
ΓΟΡ. Πάρεστι τούτου πείραν, ὁ Χαίρεφαῖν, λαμ-βάνειν.
ΠΩΛ. Ὡ Ἄλας ἂν δὲ γε βούλη, ὁ Χαίρεφαῖν, ἐμοῦ. Γοργίας μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι δοκεῖ πολλὰ γὰρ ἄρτι διελήλυθεν.
ΧΑΙ. Τι δέ, ὁ Πόλε; οἰεὶ σὺ κάλλιον ἢν Γοργίον ἀποκρίνασθαι;
ΠΩΛ. Τι δὲ τούτο, ἔδω σοί με ἵκανος;
ΧΑΙ. Οὐδὲν ἀλλ’ ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀποκρίνοιν.
ΠΩΛ. Ἕρωτα.
ΧΑΙ. Ἕρωτῶ δή, εἰ ἐτύγχανε Γοργίας ἐπιστήμων ἃν τῆς τέχνης ἢσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἡρώδικος, τίνα ἂν αὐτὸν ὁμομάξομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ ἐκείνου;
ΠΩΛ. Πάνυ γε.
ΧΑΙ. Ἡμεῖς δὲ ἡμῖν ἔθεμον ἑαυτῶν ἐνιαὶ καλῶς ἀν ἔλεγομεν.

ΠΩΛ. Ναὶ.

ΧΑΙ. Εἶ δὲ γε ἡ σεβαστοφῶν ὁ Ἀγαθοφῶντος ἡ ὁ ἄδελφος αὐτοῦ ἐπεμείρος ἄν τέχνης, τίνα ἄν αὐτοῦ ὁρ-θῶς ἐκαλοῦμεν;

ΠΩΛ. Δῆλον ὅτι ἡμεῖς ὑμῖν τέχνης ἐπιστήμων ἔτη, τίνα ἄν καλοῦντες αὐτῶν ὁρθῶς καλοῦμεν;

ΠΩΛ. Ὁ Χαρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰ- δὲν ἐκ τῶν ἐμπειρῶν ἐμπείρων εἰρημένα, ἐμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην, ἀπει- ρία δὲ κατὰ τόκην. ἐκάστων δὲ τοῦτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄλλους ἄλλας, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἀρίστοι: ὁν καὶ Γοργίας ἑστὶν ὅδε, καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τε- χνῶν.

Τ. ΣΩ. Καλῶς γε, ὁ Γοργία, φαίνεται Πώλος ἡ παρεσκευάσθαι εἰς λόγους: ἄλλα γὰρ ὁ ὑπέσχετο Χαρε- φῶντι οὐ ποιεῖ.

ΓΟΡ. Τι μάλιστα, ὁ Σάκρατες;

ΣΩ. Τὸ ἐρωτώμενον οὐ πάντως οὐ φαίνεται ἀποκρί- νεσθαι.

ΓΟΡ. Ἀλλὰ σὺ, εἰ βούλεις, ἐροῦ ἄντων.

ΣΩ. Οὐκ, εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρί- νεσθαι, ἄλλα πολὺ ἄν ἦδιον σέ. δῆλος γὰρ οἱ Πώλος καὶ εἰ ὁν εἰρηκεν, ὅτι τὴν καλουμένην ἡμοῦ ἡμῖν μᾶλλον με- Ε μελῆτηκεν ἡ διαλέγεσθαι.

ΠΩΛ. Τι δή, ὁ Σάκρατες;

ΣΩ. Ὁτι, ὁ Πώλη, ἔρμομεν Χαρεφῶντος τῶν Γοργίας ἐπιστήμων τέχνης, ἐγκατέλειψες μὲν αὐτῷ τὴν τέχνην ὧσπερ τῶν ψηφοτος, ἤτις δὲ ἐστὶν οὐκ ἄπεκρίνασθαι.

ΠΩΛ. Οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην ὅτι εἰς ἡ καλλίστη;
ΣΩ. Καὶ μάλα γε. ἀλλ' οὖδεὶς ἦροτα ποία τις εἴη ἡ Γοργιάον τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὄντινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργιὰν. ὥσπερ τὰ ἐμπροσθέν σοι ὑπετείνατο Χαμηφαβὸν καὶ αὐτὸ καλῶς καὶ διὰ βραχέων ἀπεκρίνοντο καὶ νῦν ὄντος εἰπὲ τίς ἡ τέχνη καὶ τίνα Γοργιὰν καλεῖν χρη ἡμᾶς, μέλλον δὲ, ὁ Γοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἰπὲ, τίνα σε χρη καλεῖν ὅς τίνος ἐπιστήμων τέχνης.

ΓΟΡ. Τής δητορικῆς, ὁ Σῶκρατες.
ΣΩ. Ῥήτορα ἢρα χρῆ σε καλεῖν;
ΓΟΡ. Ἀγαθῶν γε, ὁ Σῶκρατες, εἰ δὴ ὃ γε εὐχομαι εἶναι, ὃς ἐρη "Ομηρος, βουλεί με καλεῖν.
ΣΩ. Ἀλλὰ βουλομαι.
ΓΟΡ. Κάλει δὴ.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι ποιεῖν;

ΓΟΡ. Ἐπαγγέλλομαι γε δὴ ταύτα οὐ μόνον ἐνθάδε ἄλλα καὶ ἄλλοθι.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν ἐθελήσασιν ἂν, ὁ Γοργία, ὥσπερ νῦν διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ἑρωτῶν, τὸ δ' ἀποκριθέον μενος, τὸ δὲ μήρος τῶν λόγων τουτο, οἶον καὶ Πωλος ἥρξατο, εἴςκυθες ἀποθέσθαι; ἀλλ' ὅσπερ ὑπίσχειν, ὃς ψεύδη, ἄλλα ἐθέλησον κατὰ βραχυ τὸ ἑρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι.

ΓΟΡ. Εἰδὴ μὲν, ὁ Σῶκρατες, εἶναι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι διὰ μακρὸν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι· οὐ μὴν ὁ ἄλλα πειράσομαι γε ὃς διὰ βραχυτάτων. καὶ γὰρ αὐ καὶ τοῦτο ἐν ἔστω ὃν φημι, μηδένα ἄν ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ τὰ αὐτὰ εἴπειν.

ΣΩ. Τούτου μὴν δεῖ, ὁ Γοργία· καὶ μοι ἐπιδείξαιν αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τής βραχυλογίας, μακρολογίας δὲ ἐισαύθης.
ΓΟΡ. 'Αλλά ποιήσω, καὶ οὔδενὸς φήσεις βραχυλογοστέφον ἀπούσαι.

IV. ΣΩ. Φέρε δὴ δητορικῆς γὰρ φῆς ἐπιστήμων τέχνης εἶναι καὶ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλου δῆτορα· ἡ δῆτο—Δητορική—περὶ τὶ τῶν ὄντων τυχαῖνει οὐσία· ὁσπερ ἡ υφαντηκή περὶ τὴν τῶν ἰατρίων ἐργασίαν· ἡ γὰρ;

ΓΟΡ. Ναί.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἡ μουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν ποίησιν;

ΓΟΡ. Ναί.

ΣΩ. Νὴ τὴν Ἡραν, ὁ Γοργία, ἄγαμαι χαὶ τὰς ἀποκρίσεις, ὅτι ἀποκρίνεται ὁς οἶνον τε διὰ βραχυτάτων

ΓΟΡ. Πάνου γὰρ οἶμαι, ὁ Σώκρατες, ἐπιεικῆς τοῦτο ποιεῖν.

ΣΩ. Εὖ λέγεις. ἢν δὴ μοι ἀπόκριναι οὔτω καὶ περὶ τῆς δητορικῆς, περὶ τὶ τῶν ὄντων ἐστὶν εἰς ἐπιστήμην;

ΓΟΡ. Περὶ λόγους.

ΣΩ. Ποίονς τοὺς ταύτας, ὁ Γοργία; ᾳρα οἱ δηλοῦσι Εὐτώς καμίνωντας, ὁς ἔνθα διακτόμενοι ὑμιαύνοιες;

ΓΟΡ. Οὐ.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα περὶ πάντας ἡ τοὺς λόγους ἡ δητορικὴ ἐστὶν.

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν λέγειν περὶ δυνατοῦς.

ΓΟΡ. Ναί.

ΣΩ. Οὐκοῦν περὶ ἄνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν;

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὖ;

ΣΩ. Ἄρος οὖν, ἢν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡ ἰατρικὴ περὶ 450 τῶν καμνόντων δυνατοῦς εἶναι φρονεῖν καὶ λέγειν;

ΓΟΡ. Ἀνάγκη.

ΣΩ. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἂρα, ὡς ἐστὶ, περὶ λόγους ἐστὶν.

ΓΟΡ. Ναί.
ΣΩ. Τούς γε περὶ τὰ νοσήματα;
ΓΟΡ. Μάλιστα.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἡ γυμναστικὴ περὶ λόγους ἐστὶ τούς περὶ εὐθέιαν τε τῶν σωμάτων καὶ καχεῖλαν;
ΓΟΡ. Πάνω γε.
ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι, ὃ Γοργία, οὐτώς Β ἔχουσιν· ἐκάστη αὐτῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἱ τυχ-χάνονσιν οὔτες περὶ τὸ πράγμα, οὐ ἐκάστη ἐστὶν ἡ τέχνη.
ΓΟΡ. Φαίνεται.
ΣΩ. Τι οὖν δὴ ποτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ ὡτορικὰς καλείς, οὐδας περὶ λόγους, εἰπερ ταύτην ὡτορικὴν κα-καλείς, ἢ ἃν ἢ περὶ λόγους;
ΓΟΡ. „Οτι, ὁ Σωκράτες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ χειροποιίας τε καὶ τοιαύτας πράξεις, ὡς ἐπος εἰπέων, πασά ἐστιν ἡ ἑπιστήμη, τῆς δὲ ὡτορικῆς οὐδὲν ἐστὶ τοι-ούτων χειροποιίμα, ἀλλὰ πάσα ἡ πράξεις καὶ ἡ κύρωσις C διὰ λόγων ἐστὶ. διὰ ταῦτ' ἐρω τὴν ὡτορικὴν τέχνην ἀξιοῦ εἶναι περὶ λόγους, ὁρθῶς λέγων, ὡς ἐγὼ φημί.
V. ΣΩ. „Αρ' οὖν μανθάνω οἷον αὐτὴν βούλει κα-καλεῖν; τάχα δὲ εἰσορμεῖ σαφέστερον. ἀλλ' ἀπόκριναι· εἰσίν ἡμῖν τέχναι. ἡ γὰρ;
ΓΟΡ. Ναι.
ΣΩ. Πασῶν δὲ, οίμαι, τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐγγειράντα τὸ πολὺ ἐστὶ καὶ λόγου βραχέος δέονται, ἐνιαί δέ οὐδενός, ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαινοῦτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς, οἷον D γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ἄλλαι πολλαί. τὰς τοι-αύτας μοι δοκεῖς λέγειν, περὶ ἃς οὐ φῆς τὴν ὡτορικὴν εἶναι· ἡ οὖ;
ΓΟΡ. Πάνω μὲν οὖν καλῶς ὑπολαμβάνεις, ὁ Σω-κράτες.
ΣΩ. „Ετεροὶ δὲ γε εἰς εἰς τῶν τεχνῶν αὐτὰ διὰ λόγου πάν περαινοῦσι, καὶ ἔργου, ὡς ἐπος εἰπεῖν, ἡ οὐδενὸς προσ-
δέονται ἡ βραχέος πάνυ, οἷον ἀριθμητικὴ καὶ λογιστικὴ καὶ γεωμετρικὴ καὶ πεπτευτικὴ γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τεχναί, ὅτι ἔναι σχεδὸν τι ἱσοῦς τοῦς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσιν, αἱ δὲ πολλαὶ πλεῖον καὶ τὸ παράπαν πάσα ἡ πράξις καὶ τὸ κύρος αὐτὰς διὰ λόγου ἐστὶ. τοῦτοι τοιούτων Εὐσιν μοι δοκεῖς λέγειν τὴν ἡττορικὴν.

ΓΟΡ. Ἀλήθη λέγεις.

ΣΩ. Ἀλλ' οὔτωι τούτωι πει υδεμίαν οἴμαι σε βουλεύσαι ἡττορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ὁμοίῳ οὕτως εἶπες, ὅτι ἢ διὰ λόγου τὸ κύρος ἔχονσα ἡττορικὴν ἐστί, καὶ ὑπολείποι ἢν τις, εἰ βουλεύτω δυσχεραίνειν ἐν τοῖς λόγοις, τὴν ἀριθμητικὴν ἢν ἡττορικὴν, ὁ Γοργία. λέγεις; ἀλλ' οὔσα οἴμαι σε υὐτὲ τὴν ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρικὴν ἡττορικὴν λέγειν.

ΓΟΡ. ὸρθῶς γὰρ οἴει, ὁ Σόκρατες, καὶ δικαῖος 451 ὑπολαμβάνεις.

VI. ΣΩ. Ἡθο νῦν καὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν ἴνα ἱσόμην διαπέρασον. ἐπεὶ γὰρ ἡ ἡττορικὴ τυχάνει μὲν οὕτως τοῦτοι τοῖς τοῖς τεχναῖς τῶν τὸ πολὺ λόγον ἱσομένους, τυχανοὺς δὲ καὶ ἄλλας τοιαύτας οὕτως, πειρῶ εἶπεν, ὡς περὶ τί ἐν λόγοις τὸ κύρος ἔχουσα ἡττορική ἐστίν. ὡσπερ ἢν εἰ τίς με ἐρωτού ἣν νῦν δὴ ἔλεγον περὶ ἡπτυνοσοῦν τῶν τεχνῶν μεν, ὁ Σόκρατες, τίς ἐστιν ἡ ἀριθμητικὴ τέχνη; εἰπομὶ ἢν αὐτῷ, ὡσπερ σὺ ἀρτὶ, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις καὶ τὸ κύρος ἔχουσῶν καὶ εἰ με ἐπανέροιτο τῶν περὶ τί; εἰπομὶ ἢν ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τε καὶ περιττῶν [ γυνοῖς], δόσα ἢν ἱετέρα τυχάνῃ ὅντα. εἰ δ' αὐτὸ ἐρωτοῖ τινὶ δὲ λογιστικὴν τίνα καλεῖς τέχνην; εἰπομὶ ἢν ὅτι καὶ αὐτῇ ἐστι τῶν λόγω τοῖς καὶ κυρωμένους καὶ εἰ ἐπανέροιτο τῇ περὶ τί; εἰπομὶ ἢν ὡσπερ οἴ ἢν τὸ δήμῳ συμφαρφοὶ· μεν, ὧν τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ ἡ ἀριθμητικὴ ἡ λογιστικὴ ἐστι; περὶ τὸ αὐτὸ πάρ ἐστιν τὸ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ
περιττόν· διαφέρει δὲ τοσούτον, ὅτι καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πώς ἔχει πλῆθος ἐπισκοπεῖ τὸ περιττόν καὶ τὸ ἄρτιον ἡ λογιστικὴ. καὶ εἶ τις τήν ἀστρονομίαν ἐνέργειον, ἐμοῦ λέγοντος ὅτι καὶ αὐτὴ λόγον κυριότατα τὰ πάντα, οὐ δὲ λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ τί εἰσαι, ὁ Σώκρατες; εἰπούμεν ἂν ὅτι περὶ τήν τῶν ἀστρών φοράν καὶ ἥλιον καὶ σελήνης, πώς πρὸς ἄλληλα τάχυς ἔχει.

ΓΟΡ. Ἡρῴδας γε λέγων σὺν, ὁ Σώκρατες.

Δ ΣΩ. Ἡ πη δὴ καὶ σὺ, ὁ Γοργία. τυχόνει μὲν γὰρ δὴ ἡ δητορικὴ ὑστα τῶν λόγω τὰ πάντα διαπραττομένων τε καὶ κυριότερον πτις· ἡ γὰρ;

ΓΟΡ. Ἐστι ταῦτα.

ΣΩ. Δέχε δὴ τῶν περὶ τί; *τί* ἐστι τούτῳ τῶν ὄντων, περὶ οὐ οὔτωι οἱ λόγοι εἰσίν, οὐδὲ ἡ δητορικὴ χρήσθαι;

ΓΟΡ. Τὰ μέγιστὰ τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ὁ Σώκρατες καὶ ἄριστα.

VII. ΣΩ. Ἀλλ' ὁ Γοργία, ἀμφοβυτησίμοι καὶ ε τούτῳ λέγεις καὶ οὐδέν πως σαφές. οὐδὲι γὰρ σὲ ἀκηκοέναι ἐν τοῖς συμποσίων ἀδόντων ἀνθρώπων τούτου τὸ σκολιόν, ἐν δὲ καταράθομονται ἠδονές, ὅτι ὤγιανεν μὲν ἀριστὸν ἔστι, τὸ δὲ δεύτερον καλὸν γενέσθαι, τρίτον δὲ, οἷς φησιν ὁ ποιητὴς τοῦ σκολιῶν, τὸ πλούτειν ἀδόλως.

ΓΟΡ. Ἀκηκοας γὰρ· ἀλλὰ πρὸς τι τούτῳ λέγεις;

452 ΣΩ. Ὡτι σοι αὐτίκ' ἀν παρασταίειν οἱ δημιουργοὶ τούτων ὅν ἐπήνευσεν ὁ τὸ σκολιόν ποιήσας, ἱατρός τε καὶ παιδοτρίβης καὶ χορηματιστής, καὶ εἰποῖ πρῶτον μὲν ὁ ἱατρός ὅτι ὁ Σώκρατες, ἔκαπτά σε Γοργίας· οὐ γὰρ ἐστιν ἡ τούτου τέχνη περὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ' ἡ ἐμη', εἰ οὖν αὐτὸν ἔργῳ ἐροίμην· οὐ δὲ τίς ὅτι ταῦτα λέγεις; εἰποῖ ὁν ἰσως ὑπὶ ἱατρός. τὶ οὖν λέγεις; ἡ τοῦ τῆς σῆς τέχνης ἔργου μέγιστον ἐστίν ἀγαθὸν; πώς γὰρ οὖ, φαίη ἦν ἰσως, ὁ Σώκρατες, ὑγείας; τί δ'
ἐστι μείζον ἀγαθὸν ἀνθρώποις γνείσις; εἰ δ' αὖ μετὰ τοῦτον ὁ παιδοτρίβης εἶποι ὅτι θαυμάζωμι τὰν, ὁ Σῶκρατες, καὶ αὐτός, εἰ σοί ἔχοι Γοργίας μείζον ἀγαθὸν ἐπι- δείξαι τῆς αὐτοῦ τέχνης ἣ ἐγὼ τῆς ἐμῆς· εἶποιμ' ἄν αὖ καὶ πρὸς τούτον· σὺ δὲ δή τίς εἶ, ὃ ἀνθρώπε, καὶ τί τὸ σὸν ἔργον; παιδοτρίβης, φαίη ἄν, τὸ δ' ἔργον μοῦ ἐστι καλοὺς τε καὶ ἱσχυροὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους τὰ σώ- ματα. μετὰ δὲ τοῦ παιδοτρίβημα εἰποὶ ἄν ὁ χρηματιστής, ὁς ἔραμει, πάνιν καταγραφοῦν ἀπάντων· σκόπει δήτα, οἱ ὁ Σῶκρατες, εἶπαν σοὶ πλούτου φανὴ τι μείζον ἀγαθὸν ὑπ' ἡ παρὰ Γοργία ἡ παρ' ἄλλοι ὀτιόνοι. φαίμεν ἄν ὁν πρὸς αὐτόν· τί δὲ δή; ἡ σὺ τούτον δημιουργός; φαίη ἄν. τίς ὁν; χρηματιστής. τί ὁν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις ἀράθον εἶναι πλούτου; φήσομεν. πῶς γὰρ νῦν; ἐρεῖ. καὶ μὴν ἀμφισβητεῖ με Γοργίας ὅτε τὴν παρ' αὐτῷ τέχνῃ μείζονος ἀράθον αἰτιῶν εἶναι ἡ τῆς σῆς, φαίμεν ἄν ἡμείς. δῆλον οὖν ὅτε τὸ μετὰ τοῦτο ἔρωτ ἄν· καὶ τί ἔστι τούτο τὸ ἀράθον; ἀποκρινάσθω Γοργίας. οἱ ὁ ὁ νομίσας, οἱ Γοργία, ἔρασθαι καὶ ὑπ' ἑκεῖνων καὶ ὑπ' ἑμοῦ. ἀποκριναὶ τί ἔστι τοῦτο δ' φύ̇ς σὺ μέγιστον ἀράθον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις καὶ σὲ δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ.

ΓΟΡ. Ὡσεὶ ἔστιν, ὁ Σῶκρατες, τῇ ἁληθείᾳ μέρι- στον ἀραθὸν καὶ αὐτόν ἁμα μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις, ἁμα δὲ τοῦ ἄλλου ἄρχειν ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει ἐκάστη.

ΣΩ. Τί ὁν δὴ τούτο λέγεις;

ΓΟΡ. Τὸ πείθειν ἐρωτ' οἶτον τ' ἐναι τοῖς λόγοις καὶ ἐν δικαστηρίῳ δικαστάς καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτάς καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιώστας καὶ ἐν ἄλλῳ ξύλλογῳ παντι, δύστις ἀν πολιτικὸς ξύλλογος μέγανται, καὶ τοῦ ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει δουλῶν μὲν ξεις τῶν λατρῶν, δουλῶν δὲ τῶν.
παιδοτρίβην· ὁ δὲ χρηματιστής οὔτος ἄλλῳ ἀναφανήσε-
tαι χρηματιζόμενος καὶ οὐχ αὐτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ
λέγειν καὶ πείθειν τὰ πλήθη.

VIII. ΣΩ. Νῦν μοι δοξεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία,
453 ἑρμύτατα τῆς ὑθτορικῆς ἦντινα τέχνην ἤρει εἴναι, καὶ εἰ
tι ἐγὼ συνῆμι, λέγεις ὅτι πειθοὺς ἰδιούορον ἐστίν ἡ
ὑθτορική, καὶ ἡ πραγματεία αὐτῆς ἀπασα καὶ τὸ κεφαλ-
λαιον εἰς τοῦτο τελείται· ἢ ἐχείς τι λέγειν ἐπὶ πλέον τὴν
ὑθτορικῆς δύνασθαι ἡ πειθῶ τοῖς ἀκούονσιν εἰ τῇ ψυχῇ
ποιεῖν;

ΓΟΡ. Οὔδαμος, ὦ Σάκχατες, ἀλλὰ μοι δοξεῖς ἵκα
νῦν δοξέσθαι· ἔστι γὰρ τούτῳ τὸ κεφάλαλον αὐτῆς.

ΣΩ. Ἀκουσον δή, ὦ Γοργία. ἐγὼ γὰρ εἰ ἰδοθ' ὅτι,
β ὡς ἐμαυτὸν πειθῶ, εἶπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλη-
λόμενος εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτον ὁ λόγος ἔστι, καὶ
ἐμὲ εἰναι τούτων ἔναν ἠξιὸν δὲ καὶ σέ.

ΓΟΡ. Τι οὖν δή, ὦ Σάκχατες;

ΣΩ. Ἐγὼ ἔρω ψυξ. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ὑθτορικῆς πει-
θάν. ἢ τις ποτ' ἐστὶν ἢν ὅν λέγεις καὶ περὶ ὑπνοῦν πραγ-
μάτων ἐστὶ πειθάν, σαφῶς μὲν εἰ ἰδοθ' ὅτι οὐκ οἶδα, ὅπερ
μὴν ἄλλο ὑποπτεύον γε ἢν οἴμαι σε λέγειν καὶ περὶ ὧν
οὐδὲν μέντοι ὣτον ἐρῶσομαι σε, τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πει-
θάν. οὖν τὴν ἀπὸ τῆς ὑθτορικῆς καὶ περὶ τῶν αὐτῆς εἴναι.
τοῦ οὖν ἔνεκα δὴ αὐτὸς ὑποπτεύον σε ἐρῶσομαι, ἀλλ' ὃ
οὐκ αὐτὸς λέγο; οὐ σοῦ ἔνεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, ὅπως
τω προή, ὡς μάλιστ' ἢν ημῖν καταφαίνεις ποιεὶ περὶ ὅτον
— λέγεται, ὁκοίτε γὰρ εἰ σοι δικαίος ἀνεροτᾶν σε
ὁσπερ ἢν εἰ ἐτύγχανον σε ἐφοστόν τὶς ἐστὶ τῶν ἔσχασαν
Σεβησίως, εἰ μοι εἰπές ὅτι ὃ τὰ ἡμᾶς γράφων, ἢ ὃν ὃν ἰ'
δικαίος σε ἠρόμυην ὃ τὰ ποίες τῶν ἑως γράφων καὶ ποῦ

ΓΟΡ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Ἀρα διὰ τούτο, ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι γρά- θες ἄλλα πολλά ξώα;

ΓΟΡ. Ναὶ.

ΣΩ. Εἶ δὲ περὶ μηδεὶς ἄλλος ἡ Ζεύς ἔγραψε, καὶ δὲς ἄν σοι ἀπεκέφαλος;

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὐ;

ΣΩ. Ἰδί ποιεῖ καὶ περὶ τῆς ὑποτοκίας εἰπὲ πότερον σοι δοξεῖ πειθῶ ποιεῖν ἡ ὑποτοκικὴ μόνη ἡ καὶ ἄλλαι τεχναῖ; λέγω δὲ τὸ τοιοῦτο ὃστις διδάσκει διτοῦν πράγμα, πότερον δὲ διδάσκει πειθεῖ ἡ οὐ;

ΓΟΡ. Οὔ δὴ τα, ὡς Σάκορατες, ἄλλα πάντων μᾶλλον πειθεῖ.

ΣΩ. Πάλιν δὴ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν οὖν—Ε περὶ νῦν δὴ ἡ ἀριθμητικὴ οὐ διδάσκει ἡμᾶς, ὅσα ἔστι τὰ τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἀνθρώπος;

ΓΟΡ. Πάντως τε.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πειθεῖ;

ΓΟΡ. Ναὶ.

ΣΩ. Πειθοῦς ἄρα δημιουργὸς ἔστι καὶ ἡ ἀριθμητικὴ.

ΓΟΡ. Φανεῖται.

ΣΩ. Οὐκοῦν εάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς, ποιάς πειθοῦς καὶ περὶ τὸν ἀποκρινούμενον ποιεῖ ὁ κύριος ὅτι τῆς διδασκαλίᾳ τῆς περὶ τὸ ἀργυροῦ τοῦ περὶ τὸ περίττον ὅσον ἔστι· καὶ τὰς 454 ἄλλας γὰρ τῆς ἐλέγομεν τεχναῖς ἀπαύγας ἐξομεν ἀποδεῖξαι πειθοῦς δημιουργοῦσι οὕσας καὶ ἠστινος καὶ περὶ τὰ τι· οὐ;

ΓΟΡ. Ναὶ.

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὑποτοκικὴ μόνη πειθοῦς ἔστι δημιουργὸς.

ΓΟΡ. Ἀληθῆ λέγεις.

IX. ΣΩ. Ἕπειδὴ τοῖνυν οὐ μόνη ἀπεργάζεται τοῦ—

Plato III.
το τὸ ἑργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλως, δικαιως ὥσπερ περὶ τοῦ ἕως-γράφου μετὰ τούτο ἑπανεφοίμη ἡν τὸν λέγοντα, ποιας ὥς πειθοὺς καὶ τῆς περὶ τῷ πειθοὺς ἡ ὑποτοική ἔστι τέχνη; ἢ οὖ δοκεὶ σοι δίκαιον εἶναι ἑπανεφόμησθαι;

ΓΟΡ. Ἐμισθη.

ΣΩ. Ἀπόκριναι δή, ὦ Γοργία, ἐπειδὴ γε καὶ σοι δοκεὶ οὔτας.

ΓΟΡ. Ταύτῃς τοιούτης τῆς πειθούς λέγω, ὃ Σώκρατες, τῆς ἐν τοῖς δικαιστηρίωις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὥσπερ καὶ ἄρτι ἔλεγον, καὶ περὶ τούτων ὑπὸ ἐστὶ δίκαια τε καὶ ἄδικα.

ΣΩ. Καὶ ἐγὼ τοῦ ὑπάτου ονεμον ταὐτὴν σὲ λέγειν τὴν πειθώ καὶ περὶ τοῦτον, ὧ Γοργία· ἀλλ' ἵνα μὴ θαυμάζῃς, ἐάν ὁλόγον ύπερον τοιούτον τί σὲ ἀνέφορωι, ὃ δοκεῖ μὲν δήλου εἶναι, ἐγὼ δ' ἑπανεφοίμη. ὃπερ γὰρ λέγω, τοῦ ἐξῆς ἑυκα περαινεσθαι τὸν λόγου ἔφασσο, οὐ σοῦ ἑνεκα, ἀλλ' ἵνα μὴ ἔθισομεθα ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλήλων τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ὅπως ἐν βουλή περαινής.

ΓΟΡ. Καὶ ὧρθως γε μοι δοκεῖς ποιεῖν, ὧ Σώκρατες.

ΣΩ. Ἰθ' δή καὶ τόδε ἐπισκεφώμεθα. καλεῖς τι με-μαθηκέναι;

ΓΟΡ. Καλῶ.

ΣΩ. Τι δέ; πεπιστευκέναι;

ΓΟΡ. Ἐγώγε.

ΣΩ. Πότερον οὖν ταῦτον δοκεῖ σοι εἶναι μεμαθη-κέναι καὶ πεπιστευκέναι, καὶ μάθησις καὶ πίστις, ἢ ἄλλο τι;

ΓΟΡ. Οἶμαι μὲν ἐγώγε, ὃ Σώκρατες, ἄλλο.

ΣΩ. Καλῶς γὰρ οἶει· γνώσει δὲ ἐνθένδε. εἰ γὰρ τίς σε ἐροῖτο· ἀδ' ἐστι τις, ὃ Γοργία, πίστις ψευδῆς καὶ ἄλη-θῆς; φαίης ἂν, ὃς ἐγὼ οἶμαι.
ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΓΟΡ. Ναι.
ΣΩ. Τί δέ; ἐπιστήμη ἐστὶ φευγῆ καὶ ἄληθῆς;
ΓΟΡ. Οὐδαμῶς.
ΣΩ. Ἀὴλον γὰρ αὐτοῦ ὅτι οὐ ταῦτα ἔστιν.
ΓΟΡ. 'Αληθῆ λέγεις.
ΣΩ. Ἄλλα μὴν οὐ τέ γε μεμαθηκότες πεπεισμένοι εἰσὶ καὶ οἱ πεπιστευκότες.
ΓΟΡ. Ἐστί ταῦτα.
ΣΩ. Βουλεῖ οὖν δύο εἰδῆ θάμεν πειθοὺς, τὸ μὲν πιστὶν παρεχόμενον ἀνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ δὲ ἐπιστήμην;
ΓΟΡ. Πάνω γε.
ΣΩ. Ποτὲραν οὖν ἡ ὁχτορικὴ πειθῶ ποιεῖ ἐν δικα-
στηρίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ὁχλοῖς περὶ τῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων; ἦ δὲ ὁ πιστεύειν γίνεται ἀνευ τοῦ εἰδέναι ἢ
edēnai ἢ
edēnai;
ΓΟΡ. Δῆλον δήποτε, ὁ Σώκρατες, ὅτι ἦς τὸ πι-
στευεῖν.
ΣΩ. Ἡ ὁχτορικὴ ἀρχ., ὡς εἰσε, πειθοὺς δήμους-
φῶς ἐστὶ πιστευτικῆς, ἀλλ' οὐ διδασκαλικῆς περὶ τὸ δι-
καίων τε καὶ ἀδίκων.
ΓΟΡ. Ναι.
ΣΩ. Οὐδ' ἠρα διδασκαλικὸς ὁ ὁχτωρ ἐστὶ δικαστη-
ρίων τε καὶ τῶν ἄλλων ὁχλῶν δικαίων τε πέρι καὶ ἀδί-
κων, ἀλλὰ πειστικῶς μόνον. οὐ γὰρ δήποτε ὁχλὸν γ' ἂν
dynaito toSOuToN en oλýro xómov διδάξαι oúto megalá
praýmata.
ΓΟΡ. Οὐ δήτα.
Χ. ΣΩ. Φέρε δὴ, ἴδομεν τι ποτὲ καὶ λέγομεν περὶ
tῆς ὁχτορικῆς· ἐγὼ μὲν γὰρ τοῖς ὅυδ' αὐτοῖς πω ὑψάμαι B
kataνοησαι ὁ τι λέγω. ὅταν περὶ λατρείων αἵρεσεως ἂ τῆ
πόλει σύλλογος ἂ περὶ ναυπηγῶν ἂ περὶ ἄλλου τινὸς δη-
μιουργικοῦ ἔθνους, ἄλλο τῷ τότε ὁ ὁχτορικὸς οὐ συμ-

Δημοσίευσεν Καθηγητής Βιβλίαν Ἱστορίαν Θεολογίας.
βουλεύσει; ὃν τοῖς ὡς ὀρθῶς τοὺς τεχνικῶ-
tatous διὰ αἰρέσεως· οὔδ᾽ ὡς ταῖς περὶ Ὀικοδομήσεως ἡ λιμένων κατασκευῆς ἡ νεωρία, ἀλλ᾽ οἱ ἀρχιτέκτονες· οὔδ᾽ αὖ ὡς ὡς στρατηγῶν αἰρέσεως περὶ ἡ τάξεως τινος πρὸς πολεμίους ἡ χαρίαν καταλήψεως συμβουλῆ ἡ, ἀλλ᾽ οἱ στρατηγικοὶ τότε συμβουλεύσουσιν, οἱ ἄρτορικοι δὲ οὐ· ἡ πασί λέγεις, ὁ Γοργία, τὰ τοιαύτα; ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς τὸ φῆς ὅτι τὸ καὶ ἄλλους ποιεῖν ἄρτορικοὺς, ἐν ἑκεῖ τῷ τῆς σῆς τεχνῆς παρὰ σοῦ πυνθάνεσθαι. καὶ ἐμὲ νῦν νομίσων καὶ, τὸ σοῦ σπεύδειν, ἵσως γὰρ καὶ τυχάναι τοῖς τῶν ἐνδον ὑπὸ τῆς μαθητῆς σον βουλομένους γενόθησα, ὡς ἐγὼ τῶν σχεδὸν καὶ συγχροὸς αἰσθάνομαι, οὐ ἵσως αἰσχύ-
νοιτ' ἐν σε ἀνερέσθαι; ὑπ᾽ ἔμοι οὖν ἀνερωτᾶμεν νο-
μίσων καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων ἀνερωτᾶτο; τῇ ἡμῖν, ὁ Γοργία, ἔσται, ἕναι σοὶ συνώμεν; περὶ τῶν τῇ πόλει συμβουλεύ-
ειν οἰοὶ τε ἐσώμεθα; πότερον περὶ δίκαιον μόνον καὶ ἐδί-
κου ἡ καὶ περὶ ὃν νῦν δὴ Σωκράτης ἔλεγε; πειρώ σοι αὐτοῖς ἀποκρίνεσθαι.

ΓΟΡ. Ἀλλ᾽ ἐγώ σοι πειράσομαι, ὁ Σάκρατες, συ-
φῶς ἀποκαλύψει τήν τῆς ἄρτορικῆς δύναμιν ἀπασαν ἀυτὸς γὰρ καλῶς υφηγήσω. οἴσθαι γὰρ ὁμον ὅτι τὰ τῆς νεωρία ταῦτα καὶ τὰ τείχη τὰ Ἀθηναίων καὶ ἡ τῶν λι-
μένων κατασκευῆ ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέ-
γονε, τὰ δ᾽ ἐκ τῆς Περικλέους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῶν ἡ-
μιορδών.

ΣΩ. Λέγεται ταῦτα, ὁ Γοργία, περὶ Θεμιστοκλέους· Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἥμουν ὅτε συνεβουλεύεσθαι ἡμῖν περὶ τοῦ διὰ μέσον τείχους.

456 ΓΟΡ. Καὶ ὡς τὰ τὰς αἰρέσεις ἡ σοὶ ἡ σοὶ ἔλεγες, ὁ 
Σάκρατες, ὅρας ὅτι οἱ ἄρτορες εἰσὶν οἱ συμβουλεύοντες καὶ οἱ νηκώντες τὰς γνώμας περὶ τούτων.

ΣΩ. Ταῦτα καὶ θαυμάζεις, ὁ Γοργία, πάλαι ἐρωτά.
ητίς ποτὲ ἡ δύναμις ἦστι τῆς ὑποτικῆς. διαμονίᾳ γὰρ τις ἔμοιε ἑκατοφαίνεται τὸ μέρεθος οὐτοὶ σκοποῦντι.

XI. ΓΩΡ. Εἰ πάντα γε ἐσιδεῖς, ὁ Σόκρατες, ὅτι ὠς ἔπος οἶπεν ἀπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ' αὐτῇ ἔχει. μέγα δὲ σοι τεχνῆρον ἔρωτι πολλάκις γὰρ ἃ ἤδη τῆς ἔργης μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἱατρῶν εἰσελθὼν παρὰ τινα τῶν καμνόντων οὐχὶ ἔθελοντα ἡ φαρμακεῖα πιεῖν ἡ τεμεῖν ἡ καθία παρασχεῖν τῷ ἱατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ ἱατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἐπείσαι, οὐκ ἄλλη τέχνη ἡ τῆς ὑποτικῆς. φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅπως βούλετο εἰσδύναται ὑποτικῶν ἀνήθει καὶ ἱατρῶν, εἰ δέοι λόγῳ διερωτήσεται ἐν ἕκκλησίᾳ ἡ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὄποτερον δὲι αἰρεθήναι ἱατρόν, ὁδαμοῦ ἂν φαγήναι τὸν ἱατρόν, ἀλλ' ἂι-κρι-φθήναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, ἐβουλεύτω. καὶ εἰ πρὸς ἄλλον γε δημιουργὸν ὀντωσὸν ἄργωνείτο, πείσεται εἰς αὐτὸν ἐξέσθαι ὃ ὑποτικὸς μᾶλλον ἡ ἄλλος ὀστισοῦν. οὐ γὰρ ἐστι περὶ ὧν οὐκ ἂν πιθανότερον εἰποί ὃ ὑποτικὸς ἡ ἄλλος ὀστίσουν τῶν δημιουργῶν ἐν πλήθει. ἡ μὲν οὖν δύναμις τοσαυτῇ ἐστι καὶ τοιαύτῃ τῆς τέχνης. δεῖ μεντο, ὁ Σόκρατες, τῇ ὑποτικῇ χρήσθαι ὡσπερ τῇ ἄλλῃ πάσῃ ἀγωγίᾳ. καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωγίᾳ οὐ τοῦτον ἐνεκα δεῖ οἱ πρὸς ἀπαντας χρήσθαι ἀνθρώπους, ὅτι ἔμαθε πυκνεῖν τε καὶ παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὁπλοῖς μάχεσθαι, ὡστε κρειττοὺς εἶναι καὶ φίλου καὶ ἐξηραῖν. οὐ τοῦτον ἐνεκα τοὺς φίλους δεῖ τύπτειν οἷδε κεντεῖν τε καὶ ἀποκτισμέναι. οὐδὲ γε μᾶ Διὸς ἐὰν τις εἰς παλαιότερον φοιτήσας, εὐ ἔχων τὸ σῶμα καὶ πυκνικὸς γενόμενος, ἔπειτα τὸν πατέρα τύπτη καὶ τῆς μητέρας ἄλλον τινὰ τῶν οἰκείων ἢ τῶν φίλων, οὐ τοῦτον ἐνεκα δεῖ τοὺς παυδοτρίβεις καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἢ ὁπλοῖς διδάσκοντας μάχεσθαι μισεῖν τε καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκείνοι μὲν γὰρ ἐπεδέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίῳς χρήσθαι τούτως πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦν-
τας, ἀγνομένους, μή ὑπάρχοντας οἱ δὲ μεταστρέφαντες χρώνται τῇ ἱσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ οὐκ ὅρθῶς. οὐκοῦν οἱ διδάξαντες ποιησοί, οὔτε ἡ τέχνη οὗτε αἰτία οὔτε ποιησά τοῦτον ἑνεκά ἐστιν, ἀλλ' οἱ μὴ χρώμενοι, οἴμαι, ὅρθως. οὗτος δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς ψυχορικῆς. διαναζόμενοι μὲν γὰρ πρὸς ἀπαντάς ἐστιν ὁ δήτωρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν, ὡστε πιθανότερος εἶναι ἐν τοῖς πληθείσιν ἐμφασι χείβοι. Β ὃτων ἂν βούληται: ἀλλ' οὗδεν τι μᾶλλον τοῦτον ἑνεκά δεῖ οὗτε τοὺς λατρεύοντας τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι — ὅτι διαναζόμενοι ἂν τοῦτο ποιησοί — οὗτος ἄλλοις δημιουργοῖς, ἀλλὰ δικαίως καὶ τῇ ψυχορικῇ χρήσθαι, ὥσπερ καὶ τῇ ἀγαθίᾳ. ἐὰν δὲ, οἴμαι, ψυχορικὸς γενομένος τις κατὰ ταύτης τῇ τῇ δύναμει καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικίᾳ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν τε καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἔκεινος μὲν γὰρ ζητοῖ δικαίως χρήσις παρέδωκεν, ὁ δὲ ἐπικυθὼς χρῆται. τὸν οὖν οὐκ ὅρθως χρώμενον μισεῖν δικαίως καὶ ἐκβάλλειν καὶ ἀποκτείνειν, ἀλλ' οὐ τὸν διδάξαντα.

XII. Ὁμιαί, ὁ Γοργία, καὶ δὲ ἐμπειρὸν εἶναι πολλῶν λόγων καὶ καθεξοκέναι ἐν αὐτοῖς τῷ τοιὸνδε, ὅτι οὐ δρᾶλος δύνανται περὶ ὅν ἄν ἐπιχειρήσωμεν διαλέγεσθαι διορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ μαθόντες καὶ διδαχόμενοι ζητοῦμεν τοῖς συνονομασίας, ἀλλ' ἐὰν περὶ τοῦ ἀμφισβητήσωμεν καὶ μὴ φῆμέν ὁ ἄρετος τῶν ἐπερο ὅρθως λέγειν ἡ μή σαφῆς, χαλεπαίνουσι τε καὶ κατὰ φθόνον οἶονται τῶν ἐαυτῶν λέγειν, φιλονεικοῦντας ἀλλ' οὐ ξητοῦντας τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἐνοῖ γέ τελευτῶντες αὐσχύνη συνανθάλλοντοι, λοιπῷ ὑπερθέντες τε καὶ ἐπάνως καὶ ἀκούοντες περὶ σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἀγαθότας ὑπέρ σφῶν αὐτῶν, ὧτι Σ τοιοῦτον ἀναφοράν ἥσσοσαν ἀφροταῖς γενέσθαι. τοῦ δὲ ἑνεκα λέγω ταύτα; ὅτι νῦν ἐμὸ δοξεῖς σὺ οὐ πάντω ἀκόλουθα λέγεις οὐδὲ σύμφωνα ὅτι τῷ πρῶτῳ ἐλεγες πε
ρι της ὑποτοιχίας. φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μη με ὑπο-
λάβῃς οὖ πρὸς τὸ πράγμα φιλονεικοῦτα λέγειν τοῦ κα-
tεφανείς γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σὲ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ σὺ
εἰ τῶν ἀνθρώπων ἀντίπαρ καὶ ἐγὼ, ἤδεως ἦν σὲ διερω-
τοῖς εἰ δὲ μὴ, ἔφην ἄν. ἔγω δὲ τίνοις εἰμί; τῶν ἤδεως
μὲν ἂν ἔλεγχθέντων, εἰ τι μὴ ἄλληθές λέγω, ἤδεως δὲ ἂν
ἐλεγχθέντων, εἰ τις τι μὴ ἄλληθές λέγει, οὐκ ἀπάντησαν
μὲν ἂν ἔλεγχθέντων ἢ ἔλεγχθέντων, μείζον γὰρ αὐτὸ
ἀγαθὸν ἦνομαι, ὁσπέρ μείζον ἄγαθὸν ἦσαν αὐτῶν
ἀπαλλαγμένοι κακοῦ τοῦ μεγίτου ἢ ἄλλου ἀπαλλάξατο.
οὐδὲν γὰρ οἷοι τοσοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπη. ὃς
δὲ ἂν λεγόντας περὶ ὅν τυχόνει τού ἡμῖν ὅ λόγος ἄν.
ἐλ ἂν οὗ καὶ σὺ φῆς τοιοῦτος εἶναι, διαλεγόμεθα. εἰ δὲ
καὶ δοκεῖ χρὴν ἐμοί, ἐσῶμεν ἡδὴ χαῖρειν καὶ διαλύσωμεν
tοὺς λόγοι.

ΓΟΡ. Ἄλλα φημὶ μὲν ἔρωτε, ὃς Ἐκκράτες, καὶ κατά
τοιοῦτος εἶναι οἶνος καὶ ὑπηρετείν. ἦσας μέντοι χρὴν ἐνισχύν
cαὶ τοMarcus paroīn. πάλαι γὰρ τοῦ, πρὶν καὶ ὑμᾶς ἔλ-
θειν, ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδεικνύθην, καὶ γιὰν ἦσας
πόρρω ἀποτελοῦμέν, ἢν διαλεγόμεθα. σκοπεῖν οὖν χρῆ
καὶ τὸ ποιοῦν, μὴ τινὰς αὐτὸν κατέχομεν βουλομένους
τι καὶ ἄλλο πράττειν.

XIII. ΧΑΙ. Τοῦ μὲν θυρύβου, ὃς Γοργία τε καὶ
Σάκρατες, κατὰ αὐτῶν ἀκούστε τούτων τῶν ἀνδρῶν, βουλομέ-

νευεῖν, ἐὰν τι λέγητε· ἐμοὶ δὲ οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γε-
νοῦτο τοσαύτη ἁσχολία, ὅστε τοιοῦτον λόγον καὶ οὕτω
λεγομένον ἀφεμένῳ προφορικαίεσθαι τι γενεσθαι ἄλλε
πράττειν.

ΚΑΛ. Νὴ τοὺς θεοὺς, ὃς Χαίρεσθαι, καὶ μὲν δὴ καὶ ὃ
αὐτῶς πολλοὺς ἤδη λόγους παραγενόμενος οὖν οἶδ' ἐλ πα-
pοτε ἡσύχαν οὕτως ὁσπὲρ νυνί· ὡσ' ἐμοί, καὶ τὴν
ἡμέραν ὁλὴν ἑθέλητε διαλέγεσθαι, χαριεῖσθε.
Σω. Ἀλλὰ μὴν, ὁ Καλλικλείς, τὸ γ' ἐμὸν οὔθεν κω-λύει, εἰπέρ ἐθέλει Γοργίας.

ΓΟΡ. Ἀλήθεαν δὴ τὸ λοιπὸν, ὁ Σώκρατες, γίνεται ἕμε γε μὴ ἐθέλειν, αὐτὸν ἐπαγγελλάμενον ἐρωτάν ὅ τι τις βουλέται. ἀλλ' εἰ δοξεῖ τουτοισὶ, διαλέγου τε καὶ ἐρώτα ὅ τι βουλέι.

Σω. Ἀκονέ δὴ, ὁ Γοργία, ὁ Θαυμάζω ἐν τοῖς λεγο- μένοις ύπὸ σοῦ· ἱσος γὰρ τοι σοῦ ὀρθῶς λέγοντος ἕρω ὁ στὶ ὀρθῶς ὑπολαμβάνω. ἡτορικὸν φίς ποιεῖν οἶος τ' εἶναι, ἢν τις βουληται παρὰ σοῦ μανθάνειν;

ΓΟΡ. Ναι.

Σω. Οὐκοῦν περὶ πάντων ὡστ' ἐν ὀχλῷ πιθανόν εἶναι οὖ διδάσκοντα ἄλλα πείθοντα;

ΓΟΡ. Πάννυ μὲν οὖν.

Σω. Ἐλεγὲς τοι νῦν δὴ ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑμειου ἔτου λατροῦ πιθανότερος ἐσται ὁ ρήτωρ.

ΓΟΡ. Καὶ γὰρ ἔλεγον, ἐν γε ὀχλῷ.

Σω. Οὐκοῦν τὸ ἐν ὀχλῷ τοῦτο ἐστιν, ἐν τοῖς μὴ εἰδο- σιν; οὐ γὰρ δήπον ἐν γε τοῖς εἰδοσὶ τοῦ λατροῦ πιθανό- τερος ἐστι.

ΓΟΡ. Ἀληθῆ λέγεις.

Σω. Οὐκοῦν εἰπέρ τοῦ λατροῦ πιθανότερος ἐσται, τοῦ εἰδότος πιθανότερος γίνεται;

ΓΟΡ. Πάννυ γε.

Σω. Οὐκ ἱατρός γε ὡν' ἢ γὰρ;

ΓΟΡ. Ναι.

Σω. Ὁ δὲ μὴ ἱατρός γε δήπον ἀνεπιστήμων ὃν ὁ λατρὸς εὐπιστήμων.

ΓΟΡ. Αὖθιον ὅτι.

Σω. Ὁ οὐκ εἰδὼς ἕφορ τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰδοσὶ πι- θανότερος ἐσται, ὅταν δ' ἡτωρ τοῦ λατροῦ πιθανότερος ἢ. τοῦτο συμβαίνει ἢ ἄλλο τι;
Γ.ΟΡ. Τούτο ἐνταῦθα γε συμβαίνει.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀπάσας τέχνας ὑπόκτως ἔχει ὁ θῆτωρ καὶ ἡ ὑπηρεσία· αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα οὖν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν δὲ τινα ἐπειθοῦς εὐρήκειν, ὡστε φαίνεσθαι τοῖς οἷς εἰδόσι μᾶλλον εἰδέναι τοῦ εἰδότων.

XIV. Γ.ΟΡ. Οὐκοῦν πολλὴ ἡμαστόνη, ὁ Σάκχρατες, γέρων, μὴ μάθόντα τὰς ἄλλας τέχνας, ἄλλα μὲν ταύτην, μηδὲν ἐλαττοῦντα τὰν ὁμιοσώματον; Μὴ λέγει καὶ πρὸς τὸν ὑπόκτον ἐγείρειν, αὐτίκα ἑπισκεψάμεθα. Εάν τι ήμιν πρὸς λόγον ἢν τὸν ἐπὶ τὸν πρῶτον σχεσίν υἱόν, ὡστε τούτῳ καὶ τῷ αἰσχρῷ καὶ τῷ καλῷ καὶ ἀγαθῷ καὶ κακῷ ὑπόκτως ἔχουμεν ὁ θηουργὸς ὡς περὶ τὸ ἴμηνον καὶ περὶ τὰ ἄλλα ἂν αὐτῇ τέχναι, αὐτὰ μὲν οὐκ εἰδῶσι, τό ἀγαθόν ἢ τὸ κακὸν ἢ τῷ καλῷ ἢ τῷ ἂσχρόν ἢ δίκαιον ἢ ἀδικίαν, πειθῶ δὲ περὶ αὐτῶν μεμηχανημένοις, ὡστε δοξεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδῶσι ἐν οἷς εἰδόσι μᾶλλον τοῦ εἰδότων; ἡ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ δεῖ προεπισταμένοι ταῦτα ἀφικιεῖσθαι. Εἰ παρὰ δὲ τοῦ μέλλοντα μαθήσεσθαι τὴν ὑπηρεσίαν; εἰ δὲ μὴ, σὺ ὁ θῆτωρ ὑπηρεσίας διδάσκαλος τούτων μὲν οὖν οἰκίας διδάζεις τὸν ἀφικιεῖσθαι — οὐ γὰρ σοι ἔρχεσθαι ποιήσεις ὃς ἐν τοῖς πολλοῖς δοξεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοιαῦτα οὐκ εἰδοτα καὶ δοξεῖν ἀγαθὸν εἶναι οὐκ ὑπήρη; ἢ τὸ παραπάνω οὐχ οἰκία τὸ ἔσει διδάξῃ αὐτὸν τὴν ὑπηρεσίαν, ἐὰν μὴ προειδὴν περὶ τούτων τὴν ἀλήθειαν, ἢ πῶς τὰ τοιαῦτα ἔχες, ὁ Ποργίας; καὶ πρὸς Διός, ὃς περὶ ἀρτι ἐπεις, ἀπο- 460 καλίψαι τῆς ὑπηρεσίας εἰπέ τις τοῦ δὲ δυναμὸς ἔστει.

Γ.ΟΡ. 'Αλλ' ἐνάμ μὲν οἴμαι, ὁ Σάκχρατες, εὖν τύχῃ μὴ εἰδωσι, καὶ ταύτα παρ' ἐμοὶ μακρύσεται.

ΣΩ. "Ερείδι, καλῶς γὰρ λέγεις, ἐάνπερ ὑπηρεσίαν
συ τινα πουησις, ἀνάγκη αυτῶν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα ήτοι πρώτερον γε ἡ ύστερον μαθόντα παρὰ σοῦ.

ΓΟΡ. Πάνυ γε.

Β ΣΩ. Τί οὖν; ὃ τὰ τεκτονικὰ μεμαθηκὼς τεκτονικὸς, ἡ οὖ;

ΓΟΡ. Ναι.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὃ τὰ μονοικὰ μονοικὸς;

ΓΟΡ. Ναι.

ΣΩ. Καὶ ὃ τὰ ιατρικὰ ιατρικὸς, καὶ τὰλα οὔτω καὶ τὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃ μεμαθηκὼς ἐκαστὰ τοιούτῳ ἐστὶν οἴον ἡ ἐπιστημὴ ἐκαστὸν ἀπεργᾶται;

ΓΟΡ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν κατὰ τούτον τὸν λόγον καὶ ὃ τὰ δίκαια μεμαθηκὼς δίκαιος;

ΓΟΡ. Πάντως δήτου.

ΣΩ. ὁ δὲ δίκαιος δίκαια ποιεῖτε.

ΓΟΡ. Ναι.

C ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ἕθητορικὸν δίκαιον εἶναι, τὸν δὲ δίκαιον βουλεύεται δίκαια πράττειν;

ΓΟΡ. Φαίνεται γε.

[ΣΩ. Οὐδὲποτε ἄρα βουλήσεται ὅ γε δίκαιος ἄδικεῖν.

ΓΟΡ. Ἀνάγκη.

ΣΩ. Τὸν δὲ ἕθητορικὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιος εἶναι.

ΓΟΡ. Ναι.]

ΣΩ. Οὐδὲποτε ἄρα βουλήσεται ὃ ἕθητορικὸς ἄδικεῖν.

ΓΟΡ. Οὐ φαίνεται γε.

ΧV. ΣΩ. Μέμνησαι οὖν λέγουν ὀλίγης πρῶτερον, ὅτι

δ οὐ δὲι τοὺς παιδοτρίβας ἐγκαλεῖν οὐδ' ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων, ἐὰν ὁ πύρης τῆς πυρκαίης χρηταί τε καὶ ἄδικη; ἀσαίτως δὲ οὔτω καὶ ἐὰν ὁ ὄντω τῆς ἕθητορικῆς ἅδικος χρηταί, μὴ τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδὲ ἐξελαύνειν ἐκ τῆς
πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἄδικοντι καὶ οὐκ ὅρθως χρωμένῳ τῇ ἤθορικῇ; ἐφορήθη ταῦτα ἡ οὖ;  
Γ.ΟΡ. Ἕρρήθη.  
Σ.Ω. Νῦν δὲ γε ὁ αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ὁ ἤθορικός, Ε ὁ οὐκ ἂν ποτὲ ἄδικήσας. ἡ οὖ;  
Γ.ΟΡ. Φαίνεται.  
Σ.Ω. Καὶ ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὁ Γοργία, λόγοις ἐλε- 
γετο, ὅτι ἡ ἤθορικὴ περὶ λόγους εἰη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου καὶ περίπτου, ἀλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου καὶ ἄδικου· ἡ γάρ;  
Γ.ΟΡ. Ναι.  
Σ.Ω. Ἐγὼ τούτων σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλα- 
βον, ὡς οὐδέποτε ἂν εἰη ἡ ἤθορικὴ ἄδικον πράγμα, ὁ γ' ἂν περὶ δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται· ἐπειδὴ δὲ ὁλόγον ὑστερον ἔλεγες, ὅτι ὁ δὴτορ τῇ ἤθορικῇ καὶν ἄδι- 
κώς χρῄζο, οὕτω θαυμάσας καὶ ἤγησάμενος οὐ συνήδειν 461 
tα λεγόμενα ἐπείνους εἰπὼν τοὺς λόγους, ὅτι εἰ μὲν πέρονδος 
ηρόοι εἰναι τὸ ἐλέγχεσθαι ὅσπερ ἐγώ, ἄξιον εἰη διαλέγε- 
σθαι, εἰ δὲ μὴ, εὖν χαίρειν· ὑστερον δὲ ἡμῶν ἐπισκο- 
πομένων όρας ἢ καὶ αὐτὸς ὅτι αὐ ὁμολογεῖται τὸν ἤθ- 
τοσον ἀδύνατον εἰναι ἄδικος χρῆσθαι τῇ ἤθορικῇ καὶ 
ἐθέλειν ἄδικειν· ταῦτα οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μα τὸν κύνα, 
ὁ Γοργία, οὐκ ὀλίγης συννοεῖαι ἐστὶν ὡστε ἰκανῶς δια- 
ἡ σκέψασθαι.  
Χ.Χ. Π.Ο.Λ. Τὸ δὲ, ὁ Σωκρατεσ; οὖτω καὶ οὐ πε- 
ρὶ τῆς ἤθορικῆς δοξάζεις ὅσπερ νῦν λέγεις; ἢ οἰεί, ὅτι 
Γοργίας ἤσχυνθη σοι μὴ προσομολογήσαι τὸν ἤθορικὸν 
ἀνδρα μὴ σοφί καὶ τὰ δίκαια εἰδέναι καὶ τὰ καλά καὶ τὰ 
ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ ταῦτα εἰδὼς περ' αὐτῶν, αὐτὸς 
διδάξειν, ἐπείτη ἐκ ταῦτῃ λογίᾳ τῆς ὁμολογίας ἐναντίον 
tι συνεβή ἐν τοῖς λόγοις, τούθ' ὁ δὴ ἅραπαξ, αὐτὸς ἅρα- 
κρῶν ἐπὶ τοιαύτα ἐρωτήματα — ἐπεὶ τίνα οἰεί ἀπαρνήσε- 
σθαι μὴ σοφί καὶ αὐτὸν ἐπιστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους
διδάξειν; ἀλλ' εἰς τὰ τοιαύτα ἄγειν πολλῆς ἀγροικία ἦστι τοὺς λόγοις.

ΣΟ. Ὡ κάλλιστε Πῶλε, ἀλλὰ τοι ἐξετίπθης ὑπό μεθα ἐταῖρος καὶ νιεῖς, ὥστε ἐπειδὰν αὐτὸ πρεσβύτεροι γινόμενοι σφαλλόμεθα, παρόντες ὑμεῖς οἱ νεότεροι ἐπιστράτευε ἥμων τὸν βίον καὶ ἐν ἐφόρος καὶ ἐν λόγοις. καὶ νῦν εἰ τί ἐγὼ καὶ Γοργίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόμεθα, σὺ παρὼν ἐπιστράτευον δίκαιος δ' εἰ εἰ καὶ ἐγὼ ἐθέλω τὸν ὀμολογημένον εἰ τί σοι δοκεῖς μὴ καλὸς ὀμολογησότας, ἀναιρεῖται ὁ τί ἐν σῷ βούλη, εάν μοι ἐν μόνον φυλάττης.

ΠΩ. Τί τούτο λέεις;

ΣΟ. Τὴν μακρολογίαν, ὥς Πῶλε, ἥν καθέρξεις, ἦ το πρῶτον ἐπεξειρήματα χρήσαται.

ΠΩ. Τί δέ; οὐ καὶ ἐξετάζει μοι λέειν ὁπόσα ἂν βούλομαι;

Ε ΣΟ. Δεινά μὲν' ἂν πάθοις, ὥς βέλτιστε, εἰ ᾿Αθηνάξε ὁμιχύμενος, οὐ τῆς ᾿Ελλάδος πλείστη ἐστίν ἐξουσία τοῦ λέγειν, ἐπειτα σὺ ἐνταῦθα τούτον μόνον ἀτυχῆσαι. ἀλλὰ ἀντίθετος τού σοῦ μαχῶ λέγοντος καὶ μὴ ἐθέλοντος τὸ ἐρωτῆμον ἀποκρίνεσθαι, οὐ δεινὰ ἂν αὐτὸ ἐγὼ πάθοιμι,

462 εἰ μὴ ἐξετάζει μοι ἀπείπεις καὶ μὴ ἀποκρίνεις σοι; ἀλλ' εἰ τί πιῆδες τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπιστράτευσας αὐτὸν βούλει, ὥσπερ νῦν δὴ ἐλεγον, ἀναθέμενος δ' τί σοι δοκεῖ, ἐν τῷ μέγα ἐρωτῶν τε καὶ ἐρωτήμενος, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ Γοργίας, ἐλέγχε τε καὶ ἐλέγχουν. φῇς γὰρ δῆπον καὶ σὺ ἐπιστασθάτα εἴπερ Γοργίας· ἦ οὔ;

ΠΩ. Ἔρωφε.

ΣΟ. Οὐκότων καὶ σὺ κελεύεις σωτῆν ἐρωτῶν ἐκα-
στοτε ὅ τι ἂν τις βούληται, ὥστε ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσθαι;

ΠΩ. Πάντως μὲν σοι.

Β ΣΟ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὑπότερον βούλει ποιεῖ,
ἐρώτα ἦ ἀποκρίνον.
Χ.Π. ΠΩΛ. Ἀλλὰ ποιήσω ταῦτα. καὶ μοι ἀπὸ-κριναί, ὁ Σώκρατες: ἐπειδὴ Γοργίας ἀπορεῖν σοι δοξεῖ περὶ τῆς ὑποτομίας, σὺ αὐτὴν τίνα φης εἶναι;

ΣΩ. Ἀρα ἐρωτᾶς ἦττινα τέχνην φημεί εἶναι;

ΠΩΛ. Ἕρωσθε.

ΣΩ. Οὐδεμία ἐμοιγε δοξεῖ, ὁ Πόλε, ὥς γε πρὸς σὲ ταληθὴ εἰρήσθαι.

ΠΩΛ. Ἀλλὰ τί σοι δοξεῖ ἡ ὑποτομικὴ εἶναι;

ΣΩ. Πράγμα δοφῆς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν τῷ συγ-γράμματι ὁ ἐγὼ ἐναρχὸς ἀνέγυνα.

ΠΩΛ. Τί τουτο λέγεις;

ΣΩ. Ἐμπειρίαν ἐγροφεί τινα.

ΠΩΛ. Ἐμπειρία ἄρα σοι δοξεῖ ἡ ὑποτομική εἶναι;

ΣΩ. Ἐμοιγε, εἰ μὴ τί σὺ ἄλλο λέγεις.

ΠΩΛ. Τίνος ἐμπειρίᾳ;

ΣΩ. Χάριτος τινος καὶ ἡδονῆς ἀπεγνασίας.

ΠΩΛ. Οὐκοιρ καλῶν σοι δοξεῖ ἡ ὑποτομική εἶναι, χαρίζεσθαι οἴον τ' εἶναι ἀνθρώποις;

ΣΩ. Τί δὲ, ὁ Πόλε; ἡδη πέπυσαι παρ' ἐμοῦ, ὃ τι φημε αὐτὴν εἶναι, ἢστε τὸ μετὰ τούτο ἐρωτᾶς, εἰ σὺ καλὴ ὃ μοι δοξεῖ εἶναι;

ΠΩΛ. Οὐ γὰρ πέπυσαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτῆν φης εἶναι;

ΣΩ. Βοῦλεις οὖν, ἐπειδὴ τιμᾶς τὸ χαρίζεσθαι, ὡμε- κρόν τι μοι χαρίζασθαι;

ΠΩΛ. Ἕρωσθε.

ΣΩ. Ἐρωτῶ νῦν με, ὅποποια ἢτίς μοι δοξεῖ τέχνη
eἶναι.

ΠΩΛ. Ἐρωτῶ δὴ, τίς τέχνη ὅποποια;

ΣΩ. Οὐδεμία, ὁ Πόλε.

ΠΩΛ. Ἀλλὰ τί; φάθι.

ΣΩ. Φημὶ δή, ἐμπειρία τίς.
Π.Δ. Τίνος; φάθι.

Σ. Διή, χάριτος καὶ ήδους ἀπεργασίας, ὁ Πόλε.

Π.Δ. Ταυτόν δ' ἐστὶν ὀφοποία καὶ ἡτορικὴ;

Σ. Όὕδαιος γε, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς μὲν ἐπιτηδεύσεως μόριον.

Π.Δ. Τίνος λέγεις ταύτης;

Σ. Μὴ ἀγριοκότερον ἢ τὸ ἄληθὲς εἰπεῖν· ὅχι δὲ Γοργίου ένεκα λέγειν, μὴ οὔτε με διακωμιδεῖν τὸ ἐαυτοῦ ἐπιτηδεύμα. ἕγα δὲ, εἰ μὲν τούτῳ ἐστιν ἡ ἡτορικὴ ἡν Γοργίας ἐπιτηδεύει, οὐκ οἴδα· καὶ γὰρ ἀρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν ἴμιν καταφανεῖς ἐγένετο, τι ποτὲ οὗτος ἤρει- ται· ὁ δ' ἔγα καλῶ τὴν ἡτορικὴν, πράγματος τίνος ἐστι μόριον οὐδὲν τῶν καλῶν.

Γ.Ρ. Τίνος, ὁ Σώκρατες; εἰπέ, μηδὲν ἐμὲ αἰσχυν- θεῖς.

XVIII. Σ. Δοξεὶ τοίμων μοι, ὁ Γοργία, εἶναι τι ἐπιτηδεύμα τεχνικόν μὲν οὐ, ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς καὶ ἀνθρείας καὶ φύσει δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Β' καλῶ δὲ αὐτοῦ ἐγώ τὸ κεφάλαιον κολακείων. ταύτης μοι δοξεῖ τῆς ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, ἐν δὲ καὶ ἡ ὀφοποίη· ὁ δοξεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ὅς δὲ ὃ ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστι τέχνη, ἀλλ' ἐμπειρία καὶ τριβή. ταύτης μόριον καὶ τὴν ἡτορικὴν ἐγώ καλῶ καὶ τὴν γε κοι- μοτικὴν καὶ τὴν σοφιστικὴν, τέτταρα τεύττα μόρια ἐπὶ τέτταροι πράγμασιν. εἰ οὖν βούλεται Πόλος πυνθάνε- θαι, πυνθανοῦσι· οὐ γὰρ πω πέπνυται, ὅποιον φημὶ ἐγώ τῆς κολακείας μόριον εἶναι τὴν ἡτορικὴν, ἀλλ' αὐ- τῶν λέξθα ὡς ἀποκριομένος, ὁ δὲ ἐπεφεύγομεν, εἰ οὖν καλῶν ἡροῦμαι εἶναι. ἐγώ δὲ αὐτῷ οὖν ἀποκρινόμει πρῶτον, εἰτε καλῶν εἰτε αἰσχρῶν ἡροῦμαι εἶναι τὴν ἡ- τορικὴν, ποίν ἂν πρῶτον ἀποκρινόμει τι ἐστὶν. οὐ γὰρ
δίκαιον, ο? Πόλει άλλες είπερ βούλει πνεύματα, έσωτα, ὁποίον μόριον της κολακείας φημὶ εἶναι τήν ὑθορικὴν.

ΠΩΛ. Ἕρωτο δὴ, καὶ ἀπόκριναι, ὁποίον μόριον.

ΣΩ. Ἀγ' οὖν ὁι μάθοις ἀποκριναμένου; ἔστι γὰρ ἡ δοκιμὴ κατὰ τούς ἔμοι λόγους πολιτικῆς μορίου εἰδολον.

ΠΩΛ. Τί οὖν; καλὸν ἡ ἀλήθεια λέγεις αὐτὴν εἶναι;

ΣΩ. Ἀλήθεια ἔγορα; τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ καλὸν ἐπειδὴ δὲι σοι ἀποκρινασθαι ὡς ἡδὴ εἰδοτέ ὑ ἐγὼ λέγω.

ΓΟΡ. Μα τὸν Δία, ὁ Σωκράτης, ἀλλ' ἐγὼ οὗτε αὐτὸς συνήμη ὅ τι λέγεις.

Ε

ΣΩ. Εἰκότας γε, ὁ Γοργία ὁ υἱὸν γὰρ ποισαφῆς λέγω, Πόλος δὲ οὗτε νέος ἐστὶ καὶ οἶχεν.

ΓΟΡ. Ἀλλὰ τούτον μὲν ἔως, ἐμοὶ δ' εἶπέ, πῶς λέγεις πολιτικῆς μορίου εἰδολον εἶναι τήν ὑθορικὴν.

ΣΩ. Ἀλλ' ἐγὼ πειράσομαι φρασσά, ὅ γε μοι φαίνεται εἶναι ἡ ὑθορική' εἰ δὲ μὴ τυχῆναι ὡς τούτο, Πόλος οὗτος λέγεις τι καὶ ψυχήν;

ΓΟΡ. Πόδα γὰρ οὐ;

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τούτον οἰεὶ τινὰ εἶναι ἑκατέρου εἰσεῖν;

ΓΟΡ. Ἐγορα.

ΣΩ. Τί δὲ; δοκοῦσαν μὲν εἰσεῖαν, οὖσαν δ' οὖ;

Τινὰ τοιοῦτα λέγω; πολλὸν δοκοῦσαν εὖ ἔχουν τό σώματα, οὖσαν ἄν ἡμείς αὐτοὺς τισ.; ὅτι οὖν εὖ ἔχουσιν, ἄλλος ἢ ἑαυτὸς τι καὶ τῶν γυμναστικῶν τις.

ΓΟΡ. Ἀληθὴ λέγεις.

ΣΩ. Το τοιοῦτον λέγω καὶ ἐν σώματι εἶναι καὶ ἐν ψυχῇ, ὅ τι ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν τό σώμα καὶ τήν ψυχήν, ἐχεί δὲ οὐδὲν μᾶλλον.

ΓΟΡ. Ἐστι ταύτα.

Β

ΧΙ. ΣΩ. Φέρε δὴ σοι, εἴν αὐτοῖς παραφραστοῖς ἐπιδείξω ὡς λέγω. δυναιν ὅπου τοῖς πραγμάτοις ὑπὸ λέγω.
τεχνώς τὴν μὲν ἐπὶ τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλὸν, τὴν δὲ ἐπὶ σώματι μὲν μὲν ὦτος ὁνομάζει οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς δὲ οὕσης τῆς τοῦ σώματος θεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν μὲν γυμναστικὴν, τὴν δὲ ἱατρικὴν τῆς δὲ πολιτικῆς ἀντὶ μὲν τῆς γυμναστικῆς τὴν νομοθετικὴν, ἀντιστροφοὶ δὲ τῇ ἱατρικῇ τῆς δικαίωσιν. ἔπικοινονοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλως, ὅτε περὶ τὸ αὐτὸ οὐδεὶς ἔσκατεροι τούτοι, ἢ τῇ ἱατρικῇ τῇ γυμναστικῇ καὶ τῇ δικαίωσιν τῇ νομοθετικῇ ὤμοις δὲ διαφέρουσι τὰ ἀλλήλων. τεταρτῶν δὲ τούτων οὖσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον θεραπευοῦσον τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, ἡ κολακειτικὴ αἰσθημένη, οὐ γινοῦσα λέγω ἀλλὰ στοχασμένη, τέτοια ἐαυτὴν διανείμασα, ὑποδύσα ὑπὸ ἐκαστὸν τῶν μορίων, προσποιεῖται ἢ εἶναι τούτῳ ὅπερ ὑπέδυν, καὶ τὸν μὲν βελτίστον οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ ἄεὶ ἱδίστω ἰηρεύεσκε τὴν ἀνοικα καὶ ἔξαπατὰ, ὥστε δοκεῖ πλεῖστον ἄξια εἶναι. ὑπὸ μὲν οὖν τὴν ἱατρικὴν ἡ ψυχοτεχνικὴ ὑποδέδυκε, καὶ προσποιεῖται τὰ βέλτιστα σίτια τὸ σῶματι εἰδέναι, ὥστε εἰ δέοι ἐν παιδί διαφοινίζεσθαι ψυχοτεχνὸν τε καὶ ἱατρόν ἡ ἐν ἀνθρώπῳ οὕτως ὁπέρ οἱ παιδεῖς, πότεροι ἐπάεις περὶ τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ ποιημάτων, ὁ ἱατρὸς ἡ ὁ ψυχοτεχνὸς.

Εἶχοι δὲ ἀνὰποδεικνύει τοῦ ἱατροῦ, κολακείαν μὲν οὖν αὐτῷ 465 καλὸν, καὶ αἴσχρον φημὶ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὁ Πλάτω — τοῦτο γὰρ πρὸς τὸ λέγω — ὅτι τοῦ ἢδέως στοχαζῆται ἄνευ τοῦ βελτίστου τεχνῆς δὲ αὐτῆς οὐ φημὶ εἶναι ἄλλῃ ἐμπειρίᾳ, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον ὀυδένα ὁπί προσφέρει, ὅπος ἀπὸ τὴν φύσιν ἐστὶν, ὥστε τὴν αἰτίαν ἐκάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν. ἐρώτε τε τῆς ὑπό τὸ καλὸν, ὅ εἰ ἦ θλογον πράγμα τοιουτοῦ δὲ περὶ εἰ ἀμφισβητεῖς, ἐστελὼ ὑποσχέσθησαι λόγον.

Β Καὶ μὲν οὖν ἱατρική, ὁπέρ λέγω, ἡ ψυχοτεχνικὴ κολακεία ὑπόσχεται τῇ δέ γυμναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοιοῦτον ἡ κομμωτικὴ, κακοῦργος τε οὖσα καὶ ἀπα-
τηλή καὶ ἀγέννης καὶ ἀνελευθέρως, σχῆμας καὶ χρώματος καὶ λειτουργία καὶ ἐσθητοῦς ἀπατώσα, ὡστε πολεῖν ἄλλοτεν καλλος ἐφελκυμένος τοῦ δικείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἦν οὖν μὴ μακρολογώ, ἐπεὶ οὐ εἰπεῖν ὅσπερ οἱ ἱερεῖς — ἥδη γὰρ ἂν ἵσος ἀκολουθήσεις — ὅτι ὁ κομματικὴ πρὸς γυμναστικῆς, τούτῳ ὁφοποική πρὸς ἱστικῆς, μᾶλλον ἡ ἃδε, ὅτι ὁ κομματικὴ πρὸς τῆς γυμναστικῆς, τούτῳ σωφρική πρὸς νομοθετικῆς καὶ ὁμοφοικυκή πρὸς ἱστικῆς, τούτῳ ἄγορα ὑπὸ τάξης καταστροφῆς καὶ διεκμένου ἡ τε οὐ τοῦ ὁποίου καὶ οὗτος, ὅτε ὁ ἐν ἐγκυμόνων φύσει σύν τοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ ταῦτα σωφροτελεῖ καὶ ἄγορας, καὶ οὐκέχουσιν οὐτε αὐτοὶ ἠκατανικοῦντο τούτους, καὶ γὰρ ἰν, εἰ μή ἡ ψυχή τοῦ σώματος ἐπεστατεῖ, ἀλλ' αὐτοὶ αὐτῶ, καὶ μὴ ὑπὸ τάξης καταστροφῆς καὶ διεκμένου ἡ τε οὐ τοῦ ὁποίου καὶ οὗτος, ὅτε ὁ ἐν ἐγκυμόνων φύσει σύν τοῦ αὐτοῦ, τὸ τοῦ ἀναγερότων ἐν πολλὴν ἡν, ἐν φίλη Πάλε — δυνάτω τούτων ἐμπεφέ — ὡμοῦ αὐτό τὰ ἱμάτα εὐφυότοτο ἐν τοῦ αὐτοῦ, ἀκρίτων ὑπὸν τῶν τῆς ἱστικῆς καὶ ἀγεννητοῦ καὶ ὁφοποικῆς. ὃ μὲν οὖν ἐγὼ φημι τὴν ἡσυχογρήφητα ἐναί, ἀσκίσιμος, ἀντι- παραφύβης ὁφοποικής ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκείνον εὐφύετε, ὃσον μὲν οὖν ἁποτελέσθη αὐτοὶ, ὑπὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῖς, συνυφὸν λόγου ἀποτελέσω, ἀξίων μὲν οὖν ἐμοὶ συγκριόμενον ἐχειν ἐστὶ λέροντος Ἰοὺς θεοῦ ὑπὲρ ὑμῶν ἔμμαθες, οὐδὲ χρῆσθαι τῇ ἀποκρίσει. ἡν οἶοι ἄνθρωποι, αὑτοὶ βαθέστατον τὸ κόσμῳ, ἀποτελεῖ καὶ σὺ λόγον, οὐ τὸ ἑαυτόν ὡς μὲν δεχόμεθα τὸν ἀποκρίσει εἰ τὰ ἔχεις χρη- σκευάζει, χρόνοι.
XXI. ΠΩΛ. Τι οὖν φῆς; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι ἡ θητορική;

ΣΩ. Κολακείας μὲν οὖν ἔρωσε ἐπὶ τοῦ μόριου. ἀλλ’ οὐ μνημονευτείσθηλικοῦτος ὁν. ὃ Πόλε; τι τάχα δησεις;

ΠΩΛ. Ἀγ’ οὖν δοκοῦσ’in σοι ὁσ’ κολακεῖς ἐν ταῖς πόλεσι φαύλοι νομιζεῖς οὐλὲγαθοὶ δῆτορες;

Β. ΣΩ. Ἐρωτήμα τούτ’ ἐρωτᾷς ἡ λόγου τινὸς αρχὴν λέγεις;

ΠΩΛ. Ἐρωτῶ ἔρωσε.

ΣΩ. Οὔτε νομιζεῖς οὐκ ἐποιεῖ δοκοῦσιν.

ΠΩΛ. Πῶς οὖ νομιζεῖς; οὐ μέγιστον δύνανται ἐν ταῖς πόλεσιν;

ΣΩ. Οὔκ, εἰ τῷ δύνασται γε λέγεις ἀρα’ δοκεῖ τι εἶναι τῷ δυναμένῳ.

ΠΩΛ. Ἀλλὰ μὲν δὴ λέγω γε.

ΣΩ. Ἐλάριστον τοϊνων μοι δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ πόλει δύνασθαι οἱ δῆτορες.

ΠΩΛ. Τι δὲ; οὐχ, ὅσπερ οἱ τύφανοι, ἀποκτιννυαῖ
C τε ὁν ἀν βούλωνται, καὶ ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκβάλ- λουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὅν ἀν δοκῇ αὐτοῖς;

ΣΩ. Νὴ τῶν κόνα, ἀμαργυροῦ μέντοι, ὁ Πόλε, ἔφ’ ἐκάστου ὁν λέγεις, πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώ- μην σαυτοῦ ἀποφαίνει, ἡ ἐμ’ ἔρωτας.

ΠΩΛ. Ἀλλ’ ἔγωγε σε ἔρωτον.

ΣΩ. Εἴεν, ὃ φιλε· ἐπείτα δῦο ἄμα με ἔρωτας;

ΠΩΛ. Πῶς δῦο;

ΣΩ. Οὐκ ἄρτι οὕτω πως ἔλεγεν, εἰ οὕχ’ ἀποκτιν-

υάσινοι δῆτορεσ’ ὁν βούλωνται, ὅσπερ οἱ τύφανοι, καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν ἐκ τῶν πό-
λεων ὅν ἀν δοκῇ αὐτοῖς;

ΠΩΛ. Ἐγώγε.
ΓΟΡΓΙΑΣ.

...
ΣΩ. Καὶ γὰρ τὸν ὁμολογῶ.
ΠΩΛ. Οὐκ οὐν ποιοῦσιν ἄ βουλονται;
ΣΩ. Οὐ φημὶ.
ΠΩΛ. Ποιοῦντες δὲ ὃ δοκεῖ αὐτοῖς;
ΣΩ. Φημὶ.
ΠΩΛ. Σχέδια λέγεις καὶ ὑπερφήνη, ὦ Σάκχρατες.
ΣΩ. Μή καθγόρευς, οὐ λέστε Πώλε, ἵνα προσείπω
κ σεκατασεῖ· ἄλλ' εἴ μὲν ἔχεις ἐμὲ ἑρωταίν, ἑπίδειξον ὅτι
φεύγομαι, εἰ δὲ μὴ, αὐτὸς ἀποκρίνον.
ΠΩΛ. Ἀλλ' ἔθελο ἀποκρίνεσθαι, ἵνα καὶ εἰδῶ ὅ τι
λέγεις.

XXIII. ΣΩ. Πότερον οὖν σοι δοκοῦσιν οἱ ἀνθρώ-
ποι τοῦτο βουλεῦσθαι, ὃ ἐν πράττωσιν ἐκάστοτε, ἃ ἔκεινο,
οὐ ἔνεκα πράττουσι τοῦθ' ὃ πράττουσιν; οἶον οἱ τὰ φάρ-
μακα πίνοντες παρὰ τῶν ἱστρῶν πότερον σοι δοκοῦσιν
τοῦτο βουλεῦσθαι, ὅπερ ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον καὶ
ἀλγεῖν, ἃ ἔκειν, τὸ θυμαίεναι, οὐ ἔνεκα πίνουσιν;
ΠΩΛ. Δῆλον ὅτι τὸ θυμαίεναι [οὐ ἔνεκα πίνουσιν].
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οἱ πλέοντές τε καὶ τὸν ἄλλον χορ-
ματισμὸν χορματικοῦμενοι οὐ τοῦτο ἐστίν ὁ βουλονται, ὃ
ποιοῦσιν ἐκάστοτε· τῆς γὰρ βουλεῖται πλεῖν τε καὶ κινδύ-
νευεῖν καὶ πράματ' ἔχειν; ἄλλ' ἔκειν, ὁμαί, οὐ ἔνεκα
πλέοντες, πλούτου γὰρ ἔνεκα πλέοντες.
ΠΩΛ. Πάνω γε.
ΣΩ. Ὅλλο τι οὖν οὔτω καὶ περὶ πάντων τίποτε ἔστω τι
πράττῃ ἔνεκά του, οὐ τοῦτο βουλεῖται, ὃ πράττει, ἄλλ'
ἔκεινο, οὐ ἔνεκα πράττει;
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν ἔστι τι τῶν οὔτων, ὃ οὐχὶ ἦτοι ἄραθὸν
γ' ἔστω ἡ κακὸν ἡ μεταξὺ τούτων οὔτε ἄραθὸν οὔτε
κακὸν;
ΠΩΛ. Πολλὴ ἄναγκη, ὥ Σάκχρατες.
ΣΩ. Ούκον λέγεις είναι ἀγαθὸν μὲν σοφίαν τε καὶ ὑγίειαν καὶ πλούτον καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα, κακὰ δὲ τὰ· ναντία τούτων;
ΠΩΛ. "Ἔργονε.
ΣΩ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ ἄρα τοιαῦτα λέγεις, ἢ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ, ἐνίοτε δὲ τοῦ κακοῦ, 468 ἐνίοτε δὲ οὐδετέρον, οἷον καθῆθαι καὶ βαδίζειν καὶ τρέ· χειν καὶ πλεῖν, καὶ οἷον αὖ λήσως καὶ ἔλπις καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα; οὐ ταῦτα λέγεις; ἥ ἀλλ' ἄττα καλεῖς τὰ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ;
ΠΩΛ. Οὐχ, ἀλλὰ ταῦτα.
ΣΩ. Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ ταῦτα ἔνεκεν τῶν ἀγα· θῶν πράττοντος, ὅταν πράττοσιν, ἤ τάγαθὰ τῶν μεταξὺ;
ΠΩΛ. Τὰ μεταξὺ ἔτηπο τῶν ἄγαθῶν.
ΣΩ. Τὸ ἀγαθὸν ἡμὰς διάκοντες καὶ βαδίζομεν, ὅταν Β βαδίζομεν, οἷομεν βέλτιον εἶναι, καὶ τὸ ἐναντίον ἐστα· μεν, ὅταν ἐστόμεν, τοῦ αὐτοῦ ἔνεκα, τοῦ ἀγαθοῦ· ἥ οὐ;
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, εἰ τινὰ ἀποκτίννυν· μεν, καὶ ἐκβάλλομεν καὶ ἀφαιρομεθα χρήματα, οἷομενοι ἁμεῖνον εἶναι ἥμιν ταῦτα ποιεῖν ἡ μή;
ΠΩΛ. Πάντως γε.
ΣΩ. Ἔνεκ' ἅρα τοῦ ἀγαθοῦ ἀπαύγα ταῦτα ποιοῦσιν οἱ ποιοῦντες.
ΠΩΛ. Φημὶ.
XXIV. ΣΩ. Οὐκοῦν ὁμολογήσαμεν, ἢ ἔνεκα τοῦ ποιοῦμεν, μή ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἀλλ' ἐκεῖνο, οὐ ἐνεκα· ταῦτα ποιοῦμεν;
ΠΩΛ. Μάλιστα.
ΣΩ. Οὐχ ἄρα σφάτειν βουλόμεθα οὐδ' ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων οὖν ἡ χρήματα ἀφαιρείθαι ἀπλῶς οὕτως, ἀλλ' ἐὰν μὲν ὁφέλιμα ἢ ταῦτα, βουλόμεθα πράττειν.
αὐτά, βλαβερὰ δε ὄντα οὐ βουλόμεθα. τὰ γάρ ἀγαθὰ βου-
λόμεθα, ὡς φης σὺ, τὰ δὲ μὴτε ἀγαθὰ μὴτε κακὰ οὐ βου-
λόμεθα. οὐδὲ τὰ κακά. ἤ γάρ; ἀληθὴ οὐ δοκῶ λέγειν, ὥς
Πῶλε, ἢ οὗ; τί ούκ ἀποκρίνεις;
Π.Ω.Λ. Ἀληθῆ.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἶπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἰ τις ἀπο-
κτεῖναι τινὰ ἂν ἐκβάλλει ἐκ πόλεως ἂν ἀφαιρεῖται χρῆματα,
εἰτε πόροις ἢ ἐπὶ ὅποιαν οὐκέμενον εἰναι ἀυτῷ, τυχόνει δὲ ὅν κάκιν, οὔτος δὴποιεῖ ἢ δοκεῖ ἀυτῷ ἢ γάρ;
Π.Ω.Λ. Ναι.

ΣΩ. Ἀργὸν οὐκ ἂν δὲ θυσίαν, εἰπερ τυχόνει ταῦτα
κακὰ οὖν; τί οὐκ ἀποκρίνεις;
Π.Ω.Λ. Ἀλλ' οὐ μοι δοκεῖ ποιεῖν ὑπὸθυσίαν.

Ε ΣΩ. Ἐστιν οὖν ὅπως ὁ τοιοῦτος μέγα δύναται ἐν
τῇ πόλει ταύτη, εἰπερ ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἀγαθὸν τι
κατὰ τὴν σὴν ὁμολογίαν;
Π.Ω.Λ. Οὐκ ἔστιν.

ΣΩ. Ἀληθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων ὅτι ἔστιν ἄν-
θρωπον ποιοῦντα ἐν πόλει ἢ δοκεῖ αὐτῷ μὴ μέγα δύνα-
σθαι μηδὲ ποιεῖν ἢ θυσίαν.
Π.Ω.Λ. Ὅς δὴ σὺ, ὁ Σάκης, οὐκ ἂν δέξαις ἔξει-
νας σου ποιεῖν ὅ τι δοκεῖς σου ἐν τῇ πόλει μάλλον ἡ μὴ, οὐδὲ
ξηλοίς ὅταν ἵδης τινὰ ἂν ἀποκτείνατα ὅν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ
ἀφελόμενον χρῆματα ἢ δῆμααν.

ΣΩ. Λυκαῖος λέγεις ἢ ἀδίκως;
Π.Ω.Λ. Ὅποτερ' ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ξηλοτοῦν
ἔστιν;

ΣΩ. Ἐνθύμησκα, ὁ Πῶλε.
Π.Ω.Λ. Τί δή;

ΣΩ. Ὅτι οὐ χρῆ οὔτε τοὺς ἄξιοντος ξηλοῦν οὔτε
τοὺς ἀθλίους, ἀλλ' ἐλεεῖν.
ΠΩΛ. Τὰ δὲ; οὐτὸς οὐκ ἔχειν παρὰ ὃν ἔχω λέγω τῶν ἀνθρώπων;
ΣΩ. Πῶς γὰρ οὐ;
ΠΩΛ. Ὡστὶς οὖν ἀποκτίννυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῶ, 
δικαίως ἀποκτίννυς, ἀθλιος δοκεῖ σοι εἶναι καὶ ἑλεεινός;
ΣΩ. Οὐκ ἐμοιγε, οὐδὲ μέντοι ξηλωτός.
ΠΩΛ. Οὐκ ἀρτί ἀθλιων ἔρησθα εἶναι;
ΣΩ. Τὸν ἀδίκας γε, ὃ ἔταφε, ἀποκτείνατα, καὶ Β 
ἑλεεινόν δὲ πρὸς τὸν δὲ δικαίως ἔξηλωτον.
ΠΩΛ. Ἡ ποὺ ο γε ἀποθνήσκων ἀδίκως ἑλεεινός τε 
καὶ ἀθλιῶς ἔστων.
ΣΩ. Ἡττον ἡ ὁ ἀποκτίννυς, ὃς Πάλεα, καὶ ἦττον ἡ 
ὁ δικαίως ἀποθνήσκων.
ΠΩΛ. Πῶς δῆτα, ὃς Σώκρατες;
ΣΩ. Οὕτως, ὃς μέγιστον τῶν κακῶν τυχάνει ὃν 
τὸ ἀδίκειαν.
ΠΩΛ. Ἡ γὰρ τούτο μέγιστον; οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι 
μείζον;
ΣΩ. Ἡξιστά γε.
ΠΩΛ. Σὺ ἄρα βούλοιο ὃν ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἡ 
ἀδίκειαν;
ΣΩ. Βουλοίμην μὲν ὃν ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ δ' ἄνω—
καῖνον εἰ ἡ ἀδίκειαν ἡ ἀδικεῖσθαι, ἐλοίμην ὃν μᾶλλον ἀδι-
κεῖσθαι ἡ ἀδίκειαν.
ΠΩΛ. Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐχ ὃν ἰδέατο;
ΣΩ. Οὐχ, εἰ τὸ τυραννεῖν ἰε λέγεις ὅπερ ἐγώ.
ΠΩΛ. Ὁ ἄλλ' ἐγώγε τοῦτο λέγω ὅπερ ἄρτι, ἔξεινεν ἐν 
τῇ πόλει, ἦ ὃν δοξῆς αὐτῶ, ποιεῖν τοῦτο, καὶ ἀποκτεί-
νυντε καὶ ἐκβάλλοντε καὶ πάντα πράττοντε κατὰ τὴν αὐ-
τοῦ δόξαν.
XXV. ΣΩ. Ὁ μακάριε, ἐμοῦ δὴ λέγοντος τοῦ λόγῳ 
ἐπιλαβοῦ, εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν ἄγορᾷ πληθοῦση λαβών ὑπὸ μᾶ— ὅ
λῆς ἐγχειρίδιον λέγομι πρὸς σὲ ὅτι ὁ Πολύς, ἐμοὶ δύναμις τίς καὶ τυφλόνθες θαυμασίᾳ ἀρτί προσέρχομεν: ἐὰν γὰρ ἄρα ἐμοὶ δοξὴ τινὰ τούτων τῶν ἀνθρώπων ὄν ὡς ὅρας αὐτίκα μᾶλα δεῖν τεθνάναι, τεθνήξει οὔτος ὃν ἂν δοξῆξόν τινα δοξὴ μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν καταφέρναι δεῖν, καταγωγὸς ἔσται αὐτίκα μᾶλκα, καὶ θομάτων διεσχίζΩν.

Ε διεσχίζωσιν ἔσται οὐτω μέρα ἐγὼ δύναμις ἐν τῇ δε τῇ πόλει: εἰ οὖν ἀπιστοῦντι σοι δείξωμι τὸ ἐγχειρίδιον, ἰδοὺ ἂν ἔποις ἰδῶν ὅτι ὁ Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντας ὅν μέγα δύναμις, ἐπεὶ καὶ ἐμπορηθεὶς οἰκία τούτῳ τῷ τρόπῳ ἦν ἄλλο εἰς δοκοῦντε καὶ τὰ γε' Ἀθηναίων νεώρια καὶ αἱ τριγυρίζοις καὶ τὰ πλοῦται πάντα καὶ τὰ δημόσια καὶ τὰ ἴδια ἄλλο εἰς ἄρα τούτῳ ἔστι τὸ μέγα δύνασθαι, τὸ ποιεῖν ὁ δοκεῖ αὐτῷ ἡ δοκεῖ σοι;

ΠΩΛ. Οὐ δῆτα οὕτῳ γε.

470 ΣΩ. "Ἐχεῖς οὖν εἰπεῖν δι' ὃ τι μέμφει τὴν τοιαύτην δύναμιν;"

ΠΩΛ. "Ἐραγε.

ΣΩ. Τί δὴ; λέγε.

ΠΩΛ. "Οτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ἕμμουσθαί ἐστίν.

ΣΩ. Τὸ δὲ ἕμμουσθαί οὑ κακὸν;

ΠΩΛ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὔκοιν, ὁ θαυμασίος, τὸ μέγα δύνασθαι πάλιν ἀν σοί φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι αἱ δοκεῖ ἐπητεί τὸ ἄφελμας πράττειν, ἀγαθὸν τε εἶναι, καὶ τούτῳ, ὡς ἔοι-

κεν, ἔστι τὸ μέγα δύνασθαι· εἰ δὲ μὴ, κακὸν καὶ ὁμιλοῦν δύνασθαι; σκεφτόμεθα δὲ καὶ τόδε· ἀλλο τι ἡ ὀρολογοῦμεν ἐνίστε μὲν ἀμείνων εἰναι ταύτα ποιεῖν ὁ νῦν ἡ ἐλέγομεν, ἀποκτείνωνα τε καὶ ἐξελαύνων αὐθόραποι καὶ ἀφαίρει-

σθαι χρήματα, ἐνίστε δὲ οὐ;

ΠΩΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Τούτο μὲν δή, ὡς ἐσικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ' ἐμοῦ ὁμολογεῖται.
ΠΩΛ. Ναί.
ΣΩ. Πότε οὖν σὺ φής ἀμεινὸν εἶναι ταύτα ποιεῖν; εἰπὲ τίνα ὄρον ὄριζες.
ΠΩΛ. Σὺ μὲν οὖν, ὁ Σώκρατες, ἀπόκριναι ταύτῳ τούτῳ.
ΣΩ. 'Εγὼ μὲν τούτων φημί, ὁ Πάλε, εἰ σοι παρ' ἐμοῦ ἤδην ἔστιν ἀκοῦειν, ὅταν μὲν δικαίος τις ταύτα ποιεῖ, ἀμεινὸν εἶναι, ὅταν δὲ ἀδίκος, κάκιον.
XXVI. ΠΩΛ. Χαλεπὸν γέ σε ἐλέγξης, ὁ Σώκρατες· ἀλλ' οὐχὶ κἀκεῖ παῖς σε ἐλέγξης, ὅτι οὐκ ἀληθὴ λέγεις; ΣΩ. Πολλὴν ἄρα ἔγα τῷ παιδί χάριν ἔξω, ἰσοὶ δὲ καὶ σοὶ, ἐὰν μὲ ἐλέγξης καὶ ἀπαλλαξῆς φιλοσοφίας. ἀλλὰ μὴ κάμης φίλον ἄνδρα ἐνεργετῶν, ἀλλ' ἐλεγχε.
ΠΩΛ. Ἀλλὰ μὴν, ὁ Σώκρατες, οὔδεν γε σε δεῖ πα- φλειος πράγμασιν ἐλέγξην· τὰ γὰρ ἔχεις καὶ πρόην γε- ροντα ταύτα ίκανα σε ἐξελέγξαι ἐστὶ καὶ ἀποδείξαι, ὅσοι πολλοὶ ἀδικοῦντες ἀνθρώποι εὐθαίμονες εἰσίν.
ΣΩ. Τὰ ποῖα ταύτα;
ΠΩΛ. Ἀρχέλαυν δὴ ποὺ τοὔτον τὸν Περσίκκου ὄρας ἀρχοντα Μακεδονίας;
ΣΩ. Εἰ δὲ μή, ἀλλ' ἀκοῦσιν γε.
ΠΩΛ. Εὐθαίμον εὖν σοὶ δοκεῖ εἶναι ἡ ἄθλιος;
ΣΩ. Οὐκ οἶδα, ὁ Πάλε· οὐ γὰρ ποιεῖ συγγένεια τῷ ἁνδρὶ.
ΠΩΛ. Τὶ δὲ; συγγενόμενοι ἂν γυναῖκις, ἀλλαξαὶ δὲ ἐν αὐτοῖς ὡς γυναῖκας ὑπος ἐνθαδειμονεῖ;
ΣΩ. Μὰ Δι' οὖ δῆτα.
ΠΩΛ. Δῆλον δή, ὁ Σώκρατες, οὕτως οὐκ ἔγε τὸν μέγαν Βασιλέα γυναῖκας φήσεις εὐθαίμονα ὅντα.
ΣΟ. Καὶ ἀληθὴ γε ἐστί· οὐ γὰρ οἶδα παιδείας ὅποις ἔχει καὶ δικαιοσύνης.

ΠΩΛ. Τί δέ; ἐν τούτῳ ἡ πᾶσα εὐθαμονία ἐστίν; 

ΣΟ. Ἡ γε ἐρῶ λέγω, ὦ Πόλε, τὸν μὲν γὰρ καλὸν κάραθον ἁνδρα καὶ γυναῖκα εὐθαμονία ἐναι φημὶ, τὸν δὲ ἁδικὸν καὶ πονηρὸν ἄθλιον.

471 ΠΩΛ. Ἀθλιος ἄρα οὐτὸς ἐστιν ὁ Ἀρχέλαος κατὰ τὸν σὸν λόγον;

ΣΟ. Εἰπερ γε, ὦ φίλε, ἁδικός.

ΠΩΛ. Ἀλλὰ μὲν δὴ πῶς οὖν ἁδικός; οὐ γε προσήκε μὲν τῇς ἁρχῆς οὐδέν ἦν νῦν ἔχει, ὡς εἰκ νυνικός ἦν δοῦλη Ἀλκέτον τοῦ Περδίκκου ἁδελφόν, καὶ κατὰ μὲν τὸ δίκαιον δοῦλος ἦν Ἀλκέτον, καὶ εἰ ἐροῦλετο τὰ δίκαια ποιεῖν, ἔδονλεν εἰς Ἀλκέτη καὶ ἡ εὐθαμονία κατὰ τὸν σὸν λόγον νῦν δὲ θαμασίας ὡς ἁθλιος γέγονεν, ἐπεὶ Β πά μὲν πήγα ἢδίκησεν· ὡς γε πρῶτον μὲν τοῦτον αὐτὸν τοῦ δεσπότην καὶ θείον μεταπεμφάμενος ὡς ἀποδόσων τὴν ἁρχὴν ἦν Περδίκκας αὐτὸν ἁρεῖλετο, ἐννίσχας καὶ καταμεθύσας αὐτὸν τε καὶ τὸν νῦν αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀνεψιόν αὐτοῦ, σχεδὸν ἡμιμαρτήνην, ἐμβαλὼν εἰς ἀμαξαίν, νῦν ττοῦ εὐκαραγών ἀπέσφαξε τε καὶ ἱραμίσειν ἁμροτέρους καὶ ταῦτα ἁθλισάς ἔλαβεν ἡμυντὸν ἁθλιστάτος μενόμενος καὶ οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὀλίγον ύστερον τὸν ἁδελ-

θρὸν, τὸν γνήσιον τοῦ Περδίκκου νῦν, παίδα ὡς ἑπτα-

ετῆ, οὐ ἡ ἁρχὴ ἐγρήγορε κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἔβουλήθη 

εὐθαμονίας γενέσθαι δικαίως ἐκθέσεις καὶ ἀποδυνα τὴν 

ἀρχὴν ἔνειν, ἀλλ’ ἐν πρὸς ἔμβαλὼν καὶ ἀποπνεύθη 

πρὸ τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν γῆνα ἔφη διώκοντα 

ἐμπεσεῖν καὶ ἀποθανεῖν, τοιγάρετο νῦν, ἀτε μέγιστα ἡδι-

κριστῶν ἐν Μακεδονία, ἁθλιστάτος ἐστι πάντων Μακε-

δόνων, ἀλλ’ οὐκ εὐθαμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις
Ἀποκαλύπτω ἀπὸ σοῦ ἀρχέμενος Δέξαι ὃ ἂν ἄλλος ὠσίδον Ἡ Μακεδόνων γενέσθαι μάλλον ἡ Ἀρχέλαος.

XXVII. ΣΩ. Ἡμεῖς καὶ τῶν λόγων, ὁ Πόλα, ἔφη ἐν εὐθηναίσιν ὅτι μοι δοκεῖς εὖ πρὸς τὴν ὑποτεθήκην, τοῦ δὲ διελέγεσθαι ἡμεληκέναι, καὶ νῦν ἀλλο τι οὕτως ἔστιν ο λόγος, ὃς μὲ καὶ ἂν παῖς εξελέγχει, καὶ ἢγα ὑπὸ σοῦ νῦν, ὃς σὺ ὀφεὶ, εξελήφθη γὰρ τοῦτο τῷ λόγῳ, φάσκω τὸν ἀδικοῦντα ὑπὸ εὐθείας ἐναι, ποιήσας, ὃς ἔριζε; καὶ μὴν οὐδέν γέ γει τούτων ὑμολογῶ ἂν ὑπὸ φής.

ΠΣΙ. Ό γὰρ ἐθέλεις, ἔπει δοκεῖ γέ σοι ὃς ἢγα λέγω. Ἐ

ΣΩ. Ἡ μορφή, ὑποτεθήκης γὰρ μὲ εἰπειρεῖνς ἔλεγξαν ἡ ὁσπερ ὅτι ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡμοίων ἐλέγχειν, καὶ γὰρ ἐπεὶ οἱ ἐκεῖ ποὺς ἔτερος δικοῦσιν ἐλέγχειν, ἐπειδὴ τῶν λόγων ᾗν ἄριστος μάρτυρας πολλοὺς παρέχονται καὶ εὐθείας, ὁ δὲ πάντως λέγων ἐνα τινὰ παρέχει καὶ ἡ μηδένως, οὗτος δὲ οἱ ἐλέγχος συνενοποιεῖ ἡμοίος ἐςτι πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Εἴοντες γὰρ ἂν καὶ καταφεύγειμοι τριτείη τις ὑπὸ πολλοῦς καὶ δοκοῦντα ἐναι τί. καὶ νῦν περὶ ἃν οὐ λέγεις ὁλίγον τοις πάντες συμφώνουσιν ταύτα. Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξένοι, ἐν θυίλη καὶ ἂν μάρτυρας παρασχέσεως, ὃς οὐκ ἀληθῆ λέγως μαρτυρήσουσιν σοι, εἰς μὲν θυίλης. Νικίας ο Νικηράτων καὶ οἱ ἄδελφοι μετ' αὐτῶν, ὅν οἱ τρισάδες οἱ ἔφες ἔστωτες εἰσὶν ἐν τῷ Διονυσίῳ, ἐαν δὲ θυίλης Ἀριστοκράτης ὁ Σκελλινός, οὐ αὐτῶν ἐν Πυθοῦ τούτῳ τὸ καλὸν ἀνάθημα, ἐαν δὲ θυίλης, ἡ Πειραλέους ὅλης οἰκία ἡ ἄλλη συγγένεια, ἦν δὲ οὐκ θυίλη τῶν εὐθείας ἐκλέξασθαι. ἂλλ' ἐγὼ σοι εἰς ὃν οὐκ ὑμολογῶν οὐ γὰρ μὲ σὺ ἀναγκαζόμενος, ἂλλ' ἐκαίνης ἐπικαίριας ἡ Πειραλέους κατ' ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλως μὲ εἰς τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς. ἐγὼ δὲ ἂν μη δέ αὐτῶν ἢν ὅντα μάρτυρα παρασχόμειν οὐμολογοῦντα περὶ ὃν λέγω.
C οὐδὲν οἴμαι ἄξιον λόγου μοι πεπεράνθαι περὶ ἂν ἂν ἦμιν ὁ λόγος ἦ· οἴμαι δὲ οὐδὲ σοι· ἡν μή ἔγω σοι μαρτυρῶ εἰς ὅν μόνος, τοὺς δ' ἄλλους πάντας τούτους χαίρειν εἰς· ἑστὶ μὲν ὑν οὔτος τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς σὺ τε οἶει καὶ ἄλλοι πολλοὶ· ἑστὶ δὲ καὶ ἄλλος, ὅν ἔγω αὖ οἴμαι. παραβα- λόντες οὖν παρ' ἄλληλοις σχεσόμεθα, εἰ τι διωίσουσιν ἄλληλοιν. καὶ γὰρ τυγχάνει τερὶ ὁν ἄμφισβήτομεν οὔ πάνυ σμικρὰ ὑποκαὶ ἀλλὰ σχεδὸν τι ταῦτα, περὶ ὁν εἰδέναι τε καλλιστὸν μὴ εἰδέναι τε ἀδικὸν· τὸ γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν ἔστιν ἡ πειρασίαν ἡ ἄρνοειν, ὡστε τε εὐδαιμόνων ἐστὶ καὶ ὡστε μῇ. αὐτίκα πράγμα, περὶ οὐ νῦν ὁ λόγος

D ἐστὶ, οὐ ἦν ποὺ τε, εἰναι μακαρίον ἄνδρα ἀδικοῦντα τε καὶ ἄδικον ὑποκαὶ εἰπεὶ Ἀρχέλαον ἄδικον μὲν ἦν εἰναι, εὐδαιμονα δὲ ἄλλο τι ὃς οὔτω σοι νομίζοντος διανοι- μεθα;

Π.Ο.Δ. Πάνω γε.

XXVIII. ΣΩ. 'Εγὼ δέ φημι ἄδυνατον. ἐν μὲν τοιτ ἀμφισβήτομεν. εἰεν· ἄδικον δὲ δὴ εὐδαιμών ἐσται ἃρ' ἀν τυγχάνῃ δίκης τε καὶ τιμωρίας;

Π.Ο.Δ. 'Ἡκιστα γε, επεὶ οὔτω γ' ἀν ἀθλιώτατος εἰν.

ΣΩ. 'Ἀλλ' εἀν ἀρα μη τυγχάνῃ δίκῃς ὁ ἄδικόν, κατα τὸν σον λόγον εὐδαιμόν ἐσται;

Π.Ο.Δ. Φημι.

ΣΩ. Κατὰ δὲ γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ὃ Πόλε, ὁ ἄδικόν τε καὶ ὁ ἄδικος πάντως μὲν ἄθλιος, ἄθλιωτερος μέντοι, εάν μὴ διδοὶ δίκην μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἄδικον, ἦττον δὲ ἄθλιος, εάν διδοὶ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων.

473 Π.Ο.Δ. "Ἀτοπά γε, ὃ Σώκρατες, ἐπιχειρεῖσι λέγειν.

ΣΩ. Πειράζομαι δὲ γε καὶ δὲ ποιήσαι, ὃ ἔταΐρε, ταῦτα ἐμοὶ λέγειν· φίλον γὰρ σε ἡροῦμαι. νῦν μὲν οὖν ἃ διαφερόμεθα ταῦτ' ἑστὶ· σκόπει δὲ καὶ σύ· εἰπον ἔγω
πον ἐν τοῖς ἐμπροσθεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι.

ΠΩΔ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι.
ΠΩΔ. Ναι.
ΣΩ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἄθλιους ἐφην εἶναι ἐρώ, καὶ εἰκλένχθην ὑπὸ σοῦ.
ΠΩΔ. Ναι μᾶ Διά.
ΣΩ. Ὡς σὺ γε οἰεῖ, ὥ Πόλε.
ΠΩΔ. Ἀληθῆ γε οἰόμενος ἱσως.
ΣΩ. Σὺ δὲ γε εὐδαίμονας αὐ τοῦς ἀδικοῦντας, ἐὰν μὴ διδώσῃ δίκην.
ΠΩΔ. Πάνυ μὲν οὖν.
ΣΩ. Ἐρώ δὲ αὐτοῖς ἀδικεῖσθαι φημὶ, τοὺς δὲ δι—
δόντας δίκην ἢπτον, βούλει καὶ τοῦτο ἔλεγχειν;
ΠΩΔ. Ἀλλ’ ἔτι τούτ’ ἔκεινον χαλεποτερὸν ἔστιν, ὦ
Σώκρατε, ἐξέλεγξαι.
ΣΩ. Ὡς οὖν, ὥ Πόλε, ἀλλ’ ἀδύνατον τὸ μᾶρ ἀλη—
θὴς οὐδέποτε ἐλέγχεται.

ΠΩΔ. Πῶς λέγεις; ἐὰν ἀδικῶν ἀνθρωπὸς ληφθῇ τυφαννίδι ἐπιβουλεύων, καὶ ληφθεῖς στρεβλῶται καὶ ἐκτε—
μηται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκαίηται, καὶ ἄλλας πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λάβας αὐτὸς τε λαβηθεῖς καὶ τοὺς αὐτὸν ἐπιδών παιδάς τε καὶ γυναῖκα τό ἤσχατον ἀνασταυρωθῇ ἡ καταπίττωθ', οὕτως εὐδαίμονεστερος ἐσται, ἢ ἐὰν διαφωγὸν τυφανὸς καταστῇ καὶ ἄρχον ἐν τῇ πόλει διαβιβαζον τοῖς ὦ τι ἢν βούληται, ἔθισεις ὦν καὶ εὐδαίμονεστερος ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐξ—

XXIX ΣΩ. Μορμολύττει αὐ, ὦ γενναῖε Πόλε, καὶ οὐκ ἔλεγχεις‘ ἀοτρὶ δὲ εἰμαρτήτου. ὄμως δὲ ὑπομνησῶν με ὀμικρὸν· ἐὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυφαννίδι, εἶπες;
ΠΩΛ. "Έγορα.

ΣΩ. Εὐθαμονέστερος μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἐσται οὐδέτερος αὐτῶν, οὔτε ὁ κατειργασμένος τῆν τυραννίδα ἐδίκως οὔτε ἂλος. δυνὸν γὰρ ἄθλιοιν εὐθαμονέστερος μὲν οὐκ ἄν εἰη: ἄθλιώτερος μὲντοι ὁ διαφεύγων καὶ τυραννεύσας. τί τούτο, ὁ Πώλε; γελᾶς; ἀλλα αὐτοῦ τούτῳ εἶδος ἔλεγχον ἐστίν, ἐπειδήν τίς τι εἶπη, καταγελᾶν, ἔλεγχειν δὲ μη;

ΠΩΛ. Οὐκ οἰεὶ εξεληλέγχθαι, ὁ Σάκχρατε, ὅταν τοιαῦτα λέγῃς, ὁ οὐδές ἄν φησειν ἀνθρώποιν; ἐπεὶ ἐροῦ τινα τούτων.

ΣΩ. Ὁ Πώλε, οὖν εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέροις βουλευέων λαχῶν, ἐπειδή ἡ φυλή ἐπουτάνειν καὶ ἐδεῖ με 474 ἐπισημφίζειν, γέλοτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἡπιστάμην ἐπισημφίζειν. μὴ οὖν μηδὲ νῦν με κέλευνε ἐπισημφίζειν τοὺς παρόντας, ἀλλ' εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον. ἐμοὶ ἐν τῷ μερεὶ παράδος, καὶ πείρασιν τοῦ ἔλεγχου. οὗτον ἐγὼ οἴμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ἂν ἄν λέγω ἐνα μὲν παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν πρὸς δὲν ἄν μοι ὁ λόγος ἦ, τοὺς δὲ πολλοὺς ἐω χαίρειν, καὶ ἐνα ἐπισημφίζειν ἐπίσταμαι, τοὺς δὲ πολλοὺς οὐδὲ διαβλέγομαι. ὃρα ὦν, εἰ ἐθελήσῃς ἐν τῷ μερεὶ διδόναι ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ ἐρωτάμενα. ἐγὼ γὰρ ἂν οἴμαι καὶ ἔμε καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἁλλοκρίςθαι κάκιον ἢρείσθαι καὶ τὸ μή διδόναι δίκην τοῦ διδόναι.

ΠΩΛ. Ἐγὼ δὲ γε οὔτ' ἐμὲ οὔτ' ἀλλον ἀνθρώπων οὐδένα. ἐπεὶ σὺ δέξαι' ἂν μᾶλλον ἁλλοκρίθηι ἡ ἁλλοκρίθηι; ΣΩ. Καὶ σὺ γ' ἂν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες.

ΠΩΛ. Πολλοὺ γε δεῖ, ἀλλ' οὔτ' ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ' ἀλλος οὐδεὶς.

C ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποκρινεῖ.
ΠΩΛ. Πάνω μὲν οὖν καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὡ τι ποτ' ἔρεις.
ΣΩ. Λέγε δὴ μοι, ἵν' εἰδής, ὥσπερ ἄν εἰ ἔξ ἀοχῆς σὲ ἠρώτων πότερον δοξεῖ σοι, ὡς Πώλε, κάκιον εἶναι τὸ ἄδικειν ἢ τὸ ἄδικείσθαι;
ΠΩΛ. Τὸ ἄδικείσθαι ἐμοί ἐρήσατο.
ΣΩ. Τί δὲ ἡ αἰσχρόν; πότερον τὸ ἄδικειν ἢ τὸ ἄδικείσθαι; ἀποκρίνου.
ΠΩΛ. Τὸ ἄδικείν.
XXX. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἶπερ αἰσχρόν.
ΠΩΛ. Ἡχιστά γε.
ΣΩ. Μανθάνω ὡς ταῦτον ἦμε τού, ὡς ἠφικας, καλὸν τε καὶ ἄραθον καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν.
ΠΩΛ. Οὐ δήτα.
ΣΩ. Τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα καὶ χρώματα καὶ σχῆματα καὶ φωναῖς καὶ ἐπιθυμίαν καὶ εἰς συνέκτων καλεῖς ἐκαστὸτε καλά; οἶνος πρῶτον τὰ σώματα τὰ καλὰ συχθήκει κατά τὴν χρείαν λέγεις καλὰ ἐίναι, πρὸς ὃ ἄν ἐκαστὸν χρήσιμον ἢ, πρὸς τούτο, ἢ κατὰ ἡδονήν τινα, εάν ἐν τῷ θεωρεῖσθαι χαίρειν ποιήσωσι τοὺς θεωροῦντας; ἐχεῖς τε ἐκτὸς τούτων λέγειν περὶ σώματος κάλλους;
ΠΩΛ. Οὐκ ἔχω.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὰλλα πάντα οὕτω καὶ σχῆματα καὶ χρώματα ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ ἀφελείαν ἢ διὰ ἀμφότερα καλὰ προσεγορεῖν;
ΠΩΛ. "Εγώ ρε.
ΣΩ. Οὐ καὶ τὰς φωναῖς καὶ τὰ κατὰ τὴν μούσικὴν πάντα ὁσαὐτῶς;
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Καὶ μὴν τὰ γε κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἑπιτη-

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
δεύματα ού δήπον ἔκτος τούτων ἐστὶ τὰ καλὰ, ἢ ὀφέλημα εἶναι ἢ ἥδεα ἢ ἀμφότερα.

ΠΩΑ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ.

475 ΣΩ. Ούκοιν καὶ τὸ τῶν μαθημάτων κάλλος ὁς- αὐτός;

ΠΩΑ. Πάνυ γε· καὶ καλῶς γε νῦν δρίζει, ὦ Σώκρατες, ἣδουν ὑε καὶ ἀγαθῶς ὄριζόμενος τὸ καλὸν.

ΣΩ. Ούκοιν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, λύπη τε καὶ κακῷ;

ΠΩΑ. Ἀνάρχη.

ΣΩ. "Ὅταν ἄρα δυνών καλοῦν θάτερον κάλλιον ἢ, τῷ τῷ ἐτέρῳ τούτῳ ἢ ἀμφότεροις ὑπερβάλλουν κάλλιον ἐστὶν, ἦτοι ἣδουν ἢ ὀφέλεια ἢ ἀμφότεροις.

ΠΩΑ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυνών αἰσχροῖν τὸ ἐτέρον αἶ-

β θύμων ἢ, ἦτοι λύπη ἢ κακῷ ὑπερβάλλουν αἰσχρὸν ἐσται· τὸν οὐκ ἀνάρχη;

ΠΩΑ. Ναι.

ΣΩ. Φέρε δὴ, πῶς ἐλέγετο νῦν δὴ περὶ τοῦ ἀδίκειν καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ ἐλέγετο τὸ μὲν ἀδικεῖσθαι κακίου εἰ

ναι, τὸ δὲ ἀδικεῖν αἰσχρόν;

ΠΩΑ. Ἐλεγον.

ΣΩ. Οὔκοιν εἰπὲν αἰσχρὸν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖ

σθαι, ἦτοι λυπηρότερον ἐστὶ καὶ λύπη ὑπερβάλλουν αἰ-

σχρὸν ἢν εἰπὴ ἢ κακῷ ἢ ἀμφότεροις; οὐ καὶ τοῦτο ἀνάρχη.

ΠΩΑ. Πῶς γὰρ οὐ;

XXXI. ΣΩ. Πρῶτον μὲν δὴ ἰχνειομεθα. ἄρα λύπη

κ ὑπερβάλλει τὸ ἄδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μάλ-

λου οἱ ἀδικοῦντες ἢ οἱ ἀδικούμενοι;

ΠΩΑ. Οὐδεμιῶς, ὦ Σώκρατες, τούτο γε

ΣΩ. Οὐκ ἄρα λύπη γε ὑπερέχει.

ΠΩΑ. Οὐ δὴτα.
ΓΟΡΓΙΑΣ. 241

ΣΩ. Οὖκ οὖν ἐν μῇ λύτη, ἀμφοτέροις μὲν οὖν ἀν ἐτὶ ὑπερβάλλοι.
ΠΩΛ. Οὐ φαίνεται.
ΣΩ. Οὖκ οὖν τῷ ἐτέρῳ λείπεται.
ΠΩΛ. Ναὶ.
ΣΩ. Τὸ κακὸ.
ΠΩΛ. 'Εοικεν.
ΣΩ. Οὖκ οὖν κακῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἐν εἴῃ τοῦ ἀδικεῖσθαι.
ΠΩΛ. Δὴ λοιπὸν δὴ ὢτι.
ΣΩ. Ἀλλὰ τι ὅν τὸς μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων θετῶν ὑπὸ σοῦ ὀμολογεῖτο ἡμῖν ἐν τῷ ἐμπροσθέν ἥχῳ ἁμένῳ εἰναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι;
ΠΩΛ. Ναὶ.
ΣΩ. Νῦν δὲ γε κάκιον ἕφαγη.
ΠΩΛ. 'Εοικεν.
ΣΩ. Δέξαι ὁν ὅνοι ὁ γὰρ ὑπὸ τὸ κακίον καὶ τὸ αἱσθημαν αὐτὶ τοῦ ἱκτῶν; μὴ ὡς κενεὶ ἀποχρίνασθαι, ὁ Πώλην ὑπὲρεν γὰρ βλαβῇσθαι ἀλλὰ γενναίοις τῷ λόγῳ ὁστερ ἡμετέρῳ παρέχον ἀποχρίνου. καὶ ἡ φάστι ἡ μὴ ᾧ ἄρωτο.
ΠΩΛ. 'Ἀλλ' ὅν ὅν δὲ δεξαίμην, ὁ Σωκράτες.
ΣΩ. 'Ἀλλος δὲ τίς ἀνθρώπων;
ΠΩΛ. Οὐ μοι δοκεῖ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον.
ΣΩ. Ἀφθηθῇ ἄρα ἐγὼ ἐλεγον, ὥστε οὐ τὸ ἐρώτημα ἕν τί οὐν 'ἄλλος ὕπερεν ἀνθρώπων δέξαθαι ἐν μᾶλλον ἀδικεῖν ἡ ἀδικεῖσθαι κάκιον γὰρ τυχχάναι ὦν.
ΠΩΛ. Φαίνεται.
ΣΩ. Ὅρας οὖν, ὁ Πώλης ὁ ἐλεγχός παρὰ τὸν ἐλεγχόν παραβαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἐοικεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν οἱ ἄλλοι πάντες ὀμολογοῦσιν πλὴν εἰμοῦ, ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς εἰς ὃν μόνος καὶ ὀμολογῶν καὶ μαρτυρῶν, καὶ ἐρώτε ὅ, τι 476 μόνον ἐπιψηφίζον τοὺς ἄλλους ἐσώ χαίρειν, καὶ τούτο

PLATO III.
μὲν ἡμῖν οὖτος ἔχετω· μετὰ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δευτερον ἡμφεσθήσαμεν σκεψόμεθα, τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα μεγίστον τῶν κακῶν ἐστὶν, ὡς σὺ ζων, ἡ μείζον τὸ μὴ διδόναι, ὡς αὖ ἐρω ρήμην. σκοπάμεθα δὲ τῇδε· τὸ διδόναι δίκην καὶ τὸ κολάζεσθαι δικαίως ἀδικοῦντα ἄρα τὸ αὐτὸ καλεῖς;

ΠΩΛ. Ἐγορε.

Β ΣΩ. Ἐχεις οὖν λέγειν, ὡς σὺ χὶ τὰ χε δίκαια πάντα καλὰ ἐστὶ, καθ’ ὅσον δίκαια; καὶ διασκεψάμενος εἰπέ.

ΠΩΛ. Ἀλλά μοι δοκεῖ, ὡς Σάκρατες.

XXXII. ΣΩ. Σκόπει δὴ καὶ τὸ δεν ἄρα εἰ τὶς τὶ ποιεῖ, ἀνάγκη τι εἶναι καὶ πάσχουν ὑπὸ τούτου τοῦ ποιοῦντος;

ΠΩΛ. Ἐμοιγε δοκεῖ.

ΣΩ. Ἀρα τοῦτο πάσχον, ὃ τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοιοῦτον, οἷον ποιεῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνος εἰ τὶς τύπτει, ἀνάγκη τι τύπτεσθαι;

ΠΩΛ. Ἀνάγκη.

ΣΩ. Καὶ εἰ σφόδρα τύπτει ἡ ταχύ ὁ τύπτων, οὕτω καὶ τὸ τυπτόμενον τύπτεσθαι;

ΠΩΛ. Ναι.

ΣΩ. Τοιοῦτον ἄρα πάθος τῷ τυπτομένῳ ἐστὶν, οἷον ἂν τὸ τύπτων ποιή;

ΠΩΛ. Πάνω γε.

ΣΩ. Όὐκοῦν καὶ εἰ καὶ τὶς, ἀνάγκη τι κάεσθαι;

ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὔ;

ΣΩ. Καὶ εἰ σφόδρα μὲ κἀκε ἡ ἀλγεινὸς, οὕτω κάεσθαι τὸ καόμενον ὡς ἂν τὸ καὸν κἀγ;

ΠΩΛ. Πάνω γε.

ΣΩ. Όὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τὶς, ὁ αὐτὸς λόγος; τέμνεται γάρ τι.

ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Καὶ εἰ μέγα γε ἡ βαθύ τὸ τμήμα ἡ Ἀλρεινών, τοιοῦτον τμήμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἶον τὸ τέμνον τὸ τέμνει;
ΠΩΛ. Φαίνεται.
ΣΩ. Συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ὁμολογεῖς, ὁ ἀρτι ἔλεγον, περὶ πάντων, οἶον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πάσχον πᾶσχειν.
ΠΩΛ. Ἀλλ' ὁμολογῶ.
ΣΩ. Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι πότερον πᾶσχειν τῇ ἐστίν ἡ ποιεῖν;
ΠΩΛ. Ἀνάργη, ὥ Σώκρατες, πᾶσχειν.
ΣΩ. Ὁνικοῦν ύπό τινος ποιοῦντος;
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὕ; ύπό γε τοῦ κολαξοῦντος.
ΣΩ. Ὁ δὲ ὁρθῶς κολαξοῦν δικαίως κολαξεῖ; Ἐ
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Δίκαια ποιεῖν ἡ οὕ;
ΠΩΛ. Δίκαια.
ΣΩ. Ὅνικοῦν ὁ κολαξόμενος δίκην διδοὺς δίκαια πᾶσχει;
ΠΩΛ. Φαίνεται.
ΣΩ. Τὰ δὲ δίκαια ποιν καλὰ ὁμολόγηται;
ΠΩΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Τούτων ἄρα ὁ μὲν ποιεῖ καλά, ὁ δὲ πᾶσχει, ὁ κολαξόμενος.
ΠΩΛ. Ναι.
XXXIII. ΣΩ. Ὅνικοῦν εἰπερ καλά, ἀγαθά; ἡ γὰρ 477 ἡδέα ἡ ὁφέλμα.
ΠΩΛ. Ἀνάργη.
ΣΩ. Ἀγαθὰ ἄρα πᾶσχει ὁ δίκην διδοὺς;
ΠΩΛ. "Εοικεν.
ΣΩ. Ἐφελεῖται ἄρα;
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Ἀρα ἢνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὁφέλειαν; βελτίων τὴν ψυχήν γίνεται, εἴπερ δικαίως κολάζεται;
ΠΩΛ. Εἰκός; μέ.
ΣΩ. Κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὁ δεῖκτην διδοῦς; ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Ἀγ' οὖν τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται κακοῦ; όδε δὲ σκόπευ: ἐν χρημάτων κατασκευὴ ἀνθρώπου κακίαν ἀλλην τινὰ ἐνορίζῃς τῇ πενίαιαν;
ΠΩΛ. Οὐκ, ἄλλα πενίαιαν.
ΣΩ. Τί δὲ ἐν σώματος κατασκευῇ; κακίαν ἄν φήσαις ἀσθένειαν εἶναι καὶ νόσου καὶ αἵματος καὶ τὰ τοιαύτα; ΠΩΛ. Ἐρώτησέ.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐν ψυχῇ πονηρίαν ἤρεις τινὰ εἶναι; ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὐ; ΣΩ. Ταύτην οὖν οὐκ ἄδικαν καλεῖς καὶ ἀμαθίαν καὶ δειλίαν καὶ τὰ τοιαύτα; ΠΩΛ. Πάντα μὲν οὖν.
ΣΩ. Οὐκοῦν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, καὶ τριῶν οὖν τῶν τριστῶν εἴρηκας πονηρίας, πενίαι, νόσου, ἄδικαις;
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Τις οὖν τούτων τῶν πονηριῶν αἰσχρότητας; οὐκ ἡ ἄδικια καὶ συλλήβδην ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία;
ΠΩΛ. Πολὺ μέ.
ΣΩ. Εἰ δὴ αἰσχρότητα, καὶ κακίστη;
ΠΩΛ. Πῶς, ὦ Σάκχατες, λέγεις;
ΣΩ. Ὡδέ· ὧδε τὸ αἰσχρότον ἦτοι λύπην μεγίστην παρέχον ἢ βλάβην ἢ ἀμφότερα αἰσχρότον ἔστιν εἰ τῶν ἀμολογημένων ἐν τῷ ἐμπροσθέν.
ΠΩΛ. Μαλακτα.
ΣΩ. Αἰσχρότον δὲ ἄδικια καὶ σύμπασα ψυχῆς πονη- Δρία νῦν δὴ ὀμολόγηται ἡμῖν;
ΠΩΛ. 'Ωμολογήται γάρ.
ΣΩ. Ούκον ἕ ἀναράτοτον ἐστι καὶ ἄνια υπερβάλ- 
λον αἰσχρότον τούτων ἐστὶν ἕ βλάβη [ἡ λύπη] ἡ ἀμφό-
tερα;
ΠΩΛ. 'Ανάγκη.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν ἀληθευότερον ἐστι τοῦ πένεσθαι καὶ 
κάμνειν τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον καὶ δειλὸν καὶ 
ἀμαθῆς;
ΠΩΛ. Οὔκ ἔμοιγε δοκεῖ, ὃ Σάκρατες, ἀπὸ τοῦ-
των γε.
ΣΩ. Τερεφτεί τινι ἄρα ὡς μεγάλη βλάβη καὶ κακῷ 
θαυμασίῳ υπερβάλλονυ τάλα ἡ τῆς ψυχῆς ποιησία αἰ-
σχρότον ἐστι πάντων, ἑπειδὴ οὖν ἀληθέντοι γε, ὡς ὁ σὸς Ε 
λόγος.
ΠΩΛ. Φαίνεται.
ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ποὺ τὸ γε μεγίστη βλάβη υπερβάλ-
λον μέριστον ἂν κακὸν εἰς τῶν ὄντων.
ΠΩΛ. Ναὶ.
ΣΩ. Ἡ ἄδικια ἁρα καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλη ψυχῆς 
ποιησία μέριστον τῶν ὄντων κακὸν ἐστὶν;
ΠΩΛ. Φαίνεται.
XXXIV. ΣΩ. Τίς οὖν τέχνη πενίας ἀπαλλάττει;
οὐ χρηματιστική;
ΠΩΛ. Ναὶ.
ΣΩ. Τίς δὲ νόσου; οὐκ ἱατρική;
ΠΩΛ. 'Ανάγκη.
ΣΩ. Τίς δὲ ποιησίας καὶ ἄδικιας; εἰ μὴ οὕτως εἰ— 478 
πορείας, ὡς ἑκόπη; ποί ἄρομεν καὶ παρὰ τίνας τοὺς κα-
μνουτας τὰ σῶματα;
ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς ἱατρούς, ὃ Σάκρατες.
ΣΩ. Ποί δὲ τοὺς ἄδικοντας καὶ τοὺς ἀκολασταῖ-
νοτας;
ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς δικαστὰς λέγεις;
ΣΩ. Οὐκοῦν δίκην δόσοντας;
ΠΩΛ. Φημί.
ΣΩ. Ἀφ’ οὖν οὐ δικαιωσύνη τινὶ χρώμενοι κολαζον- σὺν οἱ ὁρθῶς κολαζοντες;
ΠΩΛ. Δῆλον δὴ.
ΣΩ. Χρηματιστικὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, ἱκ- βτὶ ὀπὸ νόσου, δίκη δὲ ἀκολασίας καὶ ἀδικίας.
ΠΩΛ. Φαίνεται.
ΣΩ. Τί οὖν τούτων καλλιστὸν ἔστιν [ὦν λέγεις];
ΠΩΛ. Τίνων λέγεις;
ΣΩ. Χρηματιστικής, ἱατοικῆς, δίκης.
ΠΩΛ. Πολὺ διαφέρει, ὡς Σῶκρατες, ἢ δίκη.
ΣΩ. Οὐκοῦν αὖ ἦτοι ἠδονῆν πλείστην ποιεῖ ἡ ὀφε- λειαν ἡ ἀμφότερα, εἴπερ καλλιστὸν ἔστιν;
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Ἀφ’ οὖν τὸ ἱατρεύεσθαι ἢ ἦν ἔστι, καὶ χαίρον- σιν οἱ ἱατρευόμενοι;
ΠΩΛ. Οὐκ ἐμοιρεὶ δοξεῖ.
ΣΩ. 'Ἀλλ' ὀφελιμὸν γε. ἢ γάρ;
C
ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Μεγάλον γάρ κακοῦ ἀπαλλάττεται, ὡς τε λυσι- τελεῖ υπομείναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ χρεὶ εἰναι.
ΠΩΛ. Πός γὰρ οὖ;
ΣΩ. Ἀφ’ οὖν οὔτως ἢν περὶ σῶμα ευδαιμονεῖστατος
ἀνθρωπος εἰ ἱατρευόμενος, ἢ μηδὲ κάμνων ἄρχὴν;
ΠΩΛ. Δῆλον ὦτι μηδὲ κάμνων.
ΣΩ. Οὐ γὰρ τοῦτ’ ἦν ευδαιμονία, ὡς ἔσοικε, κακοῦ
ἀπαλλαγῆ, ἀλλὰ τὴν ἄρχην μηδὲ κτήσεις.
ΠΩΛ. Ἔστι ταύτα.
D
ΣΩ. Τί δὲ; ἀδικώτερος πότερος δυνὸν ἐχόντοις κα-
κὼν εἰτ ἐν σώματι εἰτ ἐν ψυχῇ, ὁ ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλαττόμενος τοῦ κακοῦ, ἡ ὁ μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων δὲ; ἔνας
Π.Δ. Φαίνεται μοι ὁ μὴ ἰατρευόμενος.
Σ. Δ. Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι μεγίστον κακοῦ ἀπαλλατταγῇ ἢν, πονηρίας;
Π.Δ. Ἡν γάρ.
Σ. Σωφρονίζει γάρ ποιναὶ δικαιοτέρους ποιεῖ καὶ ἰατρικῆ γέρνεται πονηρίας ἢ δίκη.
Π.Δ. Ναὶ.
Σ. Δ. Εὐθαμονέστατος μὲν ἄρα ὁ μὴ ἔχων κακίαν ἐν ἐκείνη, ἐπειδὴ τοῦτο μεγίστον τῶν κακῶν ἐφανῇ.
Π.Δ. Ἅδηστον δή.
Σ. Δ. Δεύτερος δήπον ὁ ἀπαλλαττόμενος.
Π.Δ. Ἑοικεν.
Σ. Δ. Οὔτος δὲ ἢν ὁ νουθετούμενος τε καὶ ἐπιπληττόμενος καὶ δίκην διδοὺς.
Π.Δ. Ναὶ.
Σ. Δ. Καὶ καθὼς ἄρα ξῆ ο ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενος.
Π.Δ. Φαίνεται.
Σ. Δ. Οὐκοῦν οὔτος τυρχάνει ὅτι ὃς ἂν τὰ μεγίστα ἀδικῶν καὶ χρωμένος μεγίστη ἀδικία διαπράξεται ὅστε μήτε νουθετεῖσθαι μήτε νολάξεσθαι μήτε δίκην διδόναι, 479 ὅσπερ αὐ φῆς Ἀρχέλαου παρεσκευάζεται καὶ τοὺς ἄλλους τυφάννους καὶ βήτορας καὶ δυνάστας;
Π.Δ. Ἑοικεν.
XXXV. Σ. Δ. Σχεδὸν γάρ ποιναὶ διμηρίζεται, ὃ ἄριστε, τὸ αὐτὸ διαπεραγμένοι εἰσὶ, ὅσπερ ὃν εἰ τις μεγίστος νοσήμασι συνισχόμενος διαπράξει τοῦ μὴ διδόναι δίκην τῶν περὶ τὸ σῶμα ἀμαρτημάτων τοῖς ἰατροίς μηδὲ ἰατρεύεσθαι, φοβοῦμενος, ὅσπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσθαι καὶ τὸ τέμνεσθαι, ὅτι ἄλγειν. ἦν οὐ δοκεῖ καὶ σοι οὔτως;
ΠΟΛjected. "Εμοιαέ.

ΣΩ. 'Αρνοῦν γε, ὃς ἔστιν, οἴδιν ἔστιν ἡ ὑγεία καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι γὰρ ἐκ τῶν υἱῶν ἡμῶν ὁμολογήματι τοιοῦτον τι ποιεῖν καὶ ὃ τὴν δίκην φεύγοντες, ὃ Πῶλε, τὸ ἀλγεῖν ἀὐτοῦ καθορᾶν, πρὸς δὲ τὸ ἀφελθάν τυφλῶς ἔχειν καὶ ἀγνοεῖν, ὅσῳ ἀθλιώτερόν ἐστι μὴ ὑμιῶς σώματος μὴ ὑμιῶς ψυχῆ συνοικείων, ἄλλα σαθρὸς καὶ ἀδίκος καὶ ἀνοσία. ὦ θεὲ καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὅστε δίκην μὴ διδόναι μηδ' ἀπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χρήματα παρασκευάζομεν καὶ φίλους καὶ ὅπως ἐν ὑμῖν ὡς πιθανότατοι λέγειν. εἰ δὲ ἡμεῖς ἀληθὴς ὁμολογήκαμεν, ὃ Πῶλε, ἄρ' αἰσθάνεται τὰ συμβαίνοντα ἐκ τοῦ λόγου; ἑνούλει συλλογισμόμεθα αὐτά;

ΠΟΛ. Εἰ μὴ σοὶ γε ἄλλοις δοκεῖ.

ΣΩ. 'Αρ' οὖν συμβαίνει μεγίστου κακοῦ ἡ ἀδίκια καὶ τὸ ἀδίκειν;

ΠΟΛ. Φαίνεται γε.

ΣΩ. Καὶ μὴ ἀπαλλαγὴ γε ἐφάνη τούτου τοῦ κακοῦ τὸ δίκην διδόμαι;

ΠΟΛ. Κινδυνεύει.

ΣΩ. Τὸ δὲ γε μὴ διδόναι ἐμμονὴ τοῦ κακοῦ;

ΠΟΛ. Ναι.

ΣΩ. Δεύτερον ἃρα ἐστὶ τῶν κακῶν μεγέθει τὸ ἀδίκειν. τὸ δὲ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην πάντων μέγιστον τε καὶ πρώτον κακῶν πέρικες.

ΠΟΛ. 'Εστειν.

ΣΩ. 'Αρ' οὖν περὶ τούτου, ὁ φίλε, ἡμιφιλεθησαμένος, σὺ μὲν τὸν Ἀρχέλαον εὐδαιμονίζων τὸν τὰ μέγιστα ἔδικοντα δίκην οὐδεμιὰν διδόντα, ἐρῶ δὲ τούτων ὑμίν οἰόμενος, εἰτ' Ἀρχέλαος εἰτ' ἄλλος ἀνθρώπων ὀστίσοντον μὴ δίδωσι δίκην ἄδικον, τούτω προσέχειν ἀδῆλῳ εἶναι διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα διδομένον προσεχεῖν.
κούντα τού ἀδικουμένου ἀδικωτερον ἐστὶ καὶ τὸν μὴ διδόντα δίκην τοῦ διδόντος; οὐ ταῦτ᾽ ἦν τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγόμενα;

ΠΩΛ. Ναι.
ΣΩ. Ὅπως ἀποδέδεικται ὅτι ἄληθῇ ἐλέγετο;
ΠΩΛ. Φαίνεται.

XXXVI. ΣΩ. Εἰπώ: εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἄληθῆ, ὁ Πῶλε ἔγραψεν, τίς ἡ μεγάλη χρεία ἐστὶ τῆς ὑγιεινῆς; δεὶ μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν νῦν ὁμολογημένων αὐτοῦ ἔκαστον μάλιστα φυλάττειν ὅπως μὴ ἀδικήσῃ, ὡς ἐκαίνων καλῶν ἔξοντα, οὐ μᾶς;
ΠΩΛ. Πάνω γε.
ΣΩ. Ἔγιν δὲ γε ἀδικήσῃ ἡ αὐτὸς ἡ ἄλλος τις ὁν ἂν κηδήται, αὐτὸν ἐκώντωτείναι ἐκεῖσε, ὅπου ὦς τάχιστα δώσει δίκην, παρὰ τὸν δικαστήν, ὡσπερ παρὰ τῶν ἱατρῶν, σπεύδουσα ὅπως μὴ ἔχρονοις τὸ νάσιμα τῆς ἀδικίας ὑπουλοῦν τὴν ψυχὴν ποιήσει καὶ ἀνίατον τῇ πώς λέγομεν, ὁ Πῶλε, εἰπέρ τα πρότερον μένει ἡμῖν ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἐκεῖνοις οὔτω μὲν συμφώνειν, ἄλλως δὲ μη;
ΠΩΛ. Τῇ γὰρ δὴ φώμεν, ὁ Σώκρατες;
ΣΩ. Ἐπὶ μὲν ἄρα τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας τῆς αὐτοῦ ἡ γονέων ἡ ἐτείρων ἡ παῖδων ἡ πατρίδος ἀδικούςθησα ὦ χρῆσίμως οὐδὲν ἡ δητορική ἡμῖν, ὁ Πῶλε, εἰ μὴ εἴ τις ὑπολαβὼν ἐπὶ τούτων, καθηροεῖν δεῖν σέλειστα μὲν ἑαυτοῦ, ἐπειτὰ δὲ καὶ τῶν οἰκεῖων καὶ τῶν ἄλλων, ὃς ἂν ἅπας τῶν φίλων τυχάνη ἀδικών, καὶ μὴ ἀποκρύπτεσθαι, ἀλλὰ εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δῷ δίκην καὶ ὑπὸς γένηται, ἀναφεύγειν δὲ καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους μὴ ἀποδείξειν, ἀλλὰ παρέχειν μῦσαντα καὶ ἀνδρείας, ὡσπερ τέμνειν καὶ κατεῖνει ἱατρῷ, τὸ ἀγαθὸν καὶ καλὸν διάσκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγείνον, ἐὰν μὲν γε πληγῶν ἐξει ἡδικημάς ἡ, τύπτειν παρέχοντα, εἰςν
δέ δεσμοῦ, δεῦ, ἕαν, ἕαν ἐκ ζημίας, ἀποτίνοντα, ἕαν ὑπὸ φυγῆς, 
φεύγοντα, ἕαν ὑπὸ θανάτου, ἀποθνῄσκοντα, αὐτοῦ πρῶ-
τον ὄντα κατήγορον καὶ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων οἰκεῖων καὶ 
ἐπὶ τοῦτο χρώμενον τῇ δητορικῇ, ὅπως ἂν καταδήλων 
tῶν ἀδικημάτων γεγονόμενων ἀπαλλάσσονται τοῦ μεγί-
στον κακοῦ, ἀδικίας. φῶμεν οὖτος ἡ μη φῶμεν, ὁ Πᾶλε;

Π.Ο.Α. Ἄτοτα μὲν, ὁ Σάκρατες, ἐμοιγε δοκεῖ, τοῖς 
μέντοι ἐμπροσθεὶν ἱερὸς σοι ὅμολογεται

Σ.Ο. Οὐχοῦν ἡ κἀκεῖνα, λυτέον ἡ τάδε ἀνάργυρῃ συμ-
βαίνειν;

Π.Ο.Α. Ναι, τοῦτο γε οὔτως ἔχει.

Σ.Ο. Τοιαύταν δέ γε αὐτοῖς μεταβαλόντα, εἰ ἄρα δεῖ 
τινὰ κακάς ποιεῖν, εἰτ' ἐγέροντο εἰτε οὐτίνοιν, ἕαν καὶ 
μὴ αὐτὸς ἀδίκηται ὑπὸ τοῦ ἐγέρον τοῦτο μὲν γὰρ εὐλα-
βητέον· ἕαν δὲ ἄλλον ἀδική ὁ ἐγέρος, παντὶ τρόπῳ πα-

481 

φασκευαστέον καὶ πράττοντε καὶ λέγοντα, ὅπως μὴ δῶ 
δίκην μηδὲ ἔλθη παρὰ τῶν δικαιῶν· ἕαν δὲ ἔλθη· μηχα-
νήτεον, ὅπως αὖ διαφύγῃ καὶ μὴ δῶ δίκην ὁ ἐγέρος, ἀλλ' 
ἐάν τε χρυσόν ηπακῶς ἡ πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ἀλλ' 
ἔχων ἀναλήκτηται καὶ εἰς ἔαντον καὶ εἰς τοὺς ἐαυτὸν ἀδι-
κως καὶ ἀθέος, ἕαν τε θανάτου άξια ἦδικηκως ἡ, ὅπως 
μὴ ἀποθανεῖται, μάλιστα μὲν μηδέποτε, ἀλλ' ἀθάνατος 
ἔσται πονηρός ὅν, εἰ δὲ μὴ, ὅπως ὑς πλεῖστον χρόνουν 
Β 

βιώσεται τοιοῦτος ὅν. ἐπὶ τα τοιαύτα ἐμοιγε δοκεῖ, ὁ 
Πᾶλε, ἡ δητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε μὴ μέλλοντι 
ἀδίκειν ὃν μεγάλης τις μοι δοκεῖ ἡ χρεία αὐτής εἶναι, εἰ 
ἢ καὶ ἐστὶ τῆς χρείας, ὃς ἐν γε τοῖς πρόσθεν οὐδαμῇ ἐφά-


νη οὔσα.

XXXVII. ΚΑΔ. Εἰπὲ μοι, ὁ Χαιρερῶν, ὁποῦ δέξι 
ζεί ταῦτα Σωκράτης ἡ παίξει;

ΧΑΙ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὁ Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς 
σπουδάζειν· οὐδὲν μὲν τοῖον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾷν.
ΚΑΔ. Νη τούς θεούς ἀλλ' ἐπιθυμῶ. εἰτε μοι, ὁ Σωκράτες, πότερον σε φώμεν νυνὶ σπουδάζοντα ἡ παι-
ζοντα; εἰ μὲν γὰρ σπουδάζεις τε καὶ τυχάνει ταύτα ἅλη-
θη ὑμῖν ὁ λέγεις, ἀλλὰ τῇ ἡμῶν ὁ βίος ἀνατετραμμένος ἂν εἴῃ τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἑναντία πράττομεν,
ὡς έοίκεν, ἦ ᾖ δεῖ;

ΣΩ. Ο Καλλίκλεις, εἰ μὴ τι ἢν τοῖς ἀνθρώποις πά-
θοις, τοῖς μὲν ἄλλοι τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτὸ, ἀλλὰ τις ἡμῶν ἴδιον τι ἐπαγχεί πάθος ἢ οἱ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἢν ὃδιον ὃ ἐνδειξάσθαι τῷ ἐτέρῳ τὸ ἐαυτοῦ πάθημα. λέγω δ' ἐννο-
σαι, ὅτι ἐρῶ τε καὶ σὺ νῦν τυχάνομεν ταύτων τι πεπο-
νθότες, ἐρῶντε δύο ὑπὲρ δύον ἐκάπητος, ἐρῶ μὲν Ἀλκιβία-
δον τοῦ Κλεινιῶ καὶ φιλόσοφος, σὺ δὲ τοῦ τε Ἀθη-
ναίων δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους. κισθάνομαι τὸν οὐν 
εἰκάστοτε, καίτερ οὕτως δεινοῦ, ὅτι ὑπὸ ἂν φῇ σοι τὰ 
παιδικὰ καὶ ὅπως ἂν φῇ ἑξειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν, ἃ 
ἀλλ' ἂνω καὶ κἀτω μεταβαλλομένων' ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
ἐάν τι σοῦ λέγοντος ὃ δήμος ὁ Ἀθηναίων μὴ φῇ οὕτως 
ἐξειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ὃ ἐκεῖνος βουλεῖται, καὶ 
πρὸς τὸν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν καλὸν τοῦτον τοι-
ώτα étερα πέπουθας: τοῖς γὰρ τῶν παιδικῶν βουλεύ-
μασί τε καὶ λόγοις οὐχ οἷος τ' ἕνεαντιοῦσθαι, ὅστε, εἰ 
τὸσον λέγοντος ἐκάστοτε, ὁ διὰ τούτων λέγεις, ὑπερ-
ξεῖ αὐτοῦ ἔστιν, ὡς εἴπος ἂν αὐτῷ, εἰ βοῦλοι τὲ-
καὶ οἷον λέγειν, ὅτι, εἰ μὴ τις παύσει τὰ σὰ παιδικὰ τοῦτων 
τῶν λόγων, ὕστερον καὶ παρ' ἐμοῦ χρὴναι ἑτέρα τοιαύτα ἀκούειν, καὶ 
μὴ θαύμαζε ὅτι ἐρῶ ταύτα λέγω, ἀλλ' τὴν φιλοσοφίαν, 
τὰ ἐμὰ παιδικά, παύσον ταύτα λέγοντως. λέγει γὰρ, ὡ 
φίλε ἑταῖρε, ἀδιὸ ἐν τῶν ἀκούεις, καὶ μοι ἔστι τῶν 
ἐτέρων παιδικῶν πολὺ ἤττον ἐμπληκτος· ὁ μὲν γὰρ Κλει-
νίειος οὗτος ἄλλοτε ἄλλοις ἔστι λόγων, η δὲ φιλοσοφία αἰτι

τῶν ἑκάτερος ἐνδικήθη περὶ ἑνών ἕκαστον τοῦτον.
τῶν αὖτῶν· λέγει δὲ ὃς οὖν νῦν θευμάζεις, παρῆσθα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις. ἡ οὖν ἑκείνην ἐξέλεγξον, ὅπερ ἀρτι ἔλεγον. ὥς οὖ τὸ ἄδικεῖν ἄτι καὶ ἄδικοῦντα δίκην μὴ διδόναι ἀπαντῶν ἐσχάτων κακῶν· ἡ εὶ τούτῳ ἐάσεσις ἀνελεγκτον, μα τὸν κύνα τὸν Αἰγυπτίων θεον, οὐ σοι ἀμολογήσεις Καλλικής, ἢ Καλλικής, ἀλλὰ διαφωνήσει εἰς ἀπαντὶ τῷ βίῳ. καίτοι ἔρωσιν οἴμαι, ὁ βέλτιστε, καὶ τὴν λύραν μοι προεῖπτο εἴναι ἀναφορᾶτειν τε καὶ διαφώνειν,

καὶ χορὸν ὁ χορηγοὶ, καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ ὀμολογεῖν μοι ἀλλ' ἔναντι λέγειν μᾶλλον ἢ ἕνα ὑπὲρ ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀσφυρσῶν εἶναι καὶ ἔναντι λέγειν.

XXXVIII. ΚΑΛ. Ὁ Σόκρατες, δοξεῖς νεανικεῖς· εἴ τοις λόγοις ὃς ἀληθῶς δημηγόρος ἄν· καὶ νῦν ταύτα δημηγορεῖς ταύταν παθόντος Πόλου πάθος, ὅπερ Γοργίου κατηγορεῖ πρὸς σέ παθεῖν. ἐφηγαίρος πον Γοργίου ἐρωτάμενον ὑπὸ σοῦ, ἐάν ἀφίξηται παρ' αὐτῶν μὴ ἐπιστάμενος τὰ δίκαια ὅ τιν ἡττορικὴν βουλόμενος μαθεῖν.

εἰ διδάξει αὐτόν ὁ Γοργίας, αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φαῖναι διδάξειν διὰ τὸ ἔθος τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἀγαπατεῖν ἐν ἐν τις μὴ φαίνη. διὰ δὴ ταύτην τὴν ὀμολογίαν ἀναγκασθῆναι ἐναντία αὐτοῦ αὐτῷ εἰπεῖν, δὲ δὲ αὐτὸ τούτῳ ἀγαπητῷ καὶ σοι κατεργέλα, ὅσ' ἐς μοι δοκεῖν, ὦρθὸς τότε νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς ταύταν τούτο ἐπάθε, καὶ ἔρωσιν ἀτό τούτῳ σὺς ἀγαμαὶ Πόλου, ὅτι σοι συνεχόρθησε τὸ Ε· ἄδικεῖν αἰσχύνει εἶναι τοῦ ἄδικεῖσθαι· ἐκ ταύτης γὰρ αὐτῆς ὀμολογίας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδίσθησθεν εἰς τοῖς λόγοις ἐπεστομισθῆ, αἰσχυνθῆτε ἢ ἐνοίκει εἰπεῖν. σὺ γὰρ τῷ ὄντι, ὁ Σόκρατες, εἰς τοιαύτα ἄγεις φορτικά καὶ δημηγορικά, φάσκων τὴν ἀλήθειαν ἔδωκεν, ἢ φύσει μὲν οὐκ ἐστι καλά, νόμῳ δέ. ὥς τὰ πολλὰ δὲ ταύτα ἐναντία ἀλληλοίς ἔστιν, ἢ τε φύσει καὶ νόμῳ· ἢν οὖν τις αἰσχύνῃ· ταί καὶ μή τολμᾶς λέγειν ἀπερ νοεῖ, ἀναγκαζέται ἐναντία
λέγειν. ὁ δὲ καὶ σὺ τούτῳ τὸ σοφὸν κατανεοηκός κακουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις, ἡών μὲν τις κατὰ νόμον λέγη, κατὰ φύσιν ὑπεραττόν, ἡών δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. ὡσπερ αὐτίκα ἐν τούτοις, τῷ ἀδικείν τε καὶ τῷ ἀδικεῖσθαι. Πάνω τὸ κατὰ νόμον αἰσχρὸν λέγοντος, σὺ τὸν νόμον ἔδιδακας κατὰ φύσιν. φύσει μὲν γὰρ πάν ἀισχρὸν ἐστιν ὑπὲρ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι, νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ ἀνθρώπῳ τούτῳ γ’ ἐστί τὸ πάθημα, τὸ ἡ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ’ ἀνθρώπῳ τινὶς, ὃ κρείττον ἔστι τεθνατεῖν ἡ ἔμνη, δόσις ἀδικοῦμενος καὶ προπηλακιζόμενος μὴ ὁδότε ἐστίν αὐτὸς αὐτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὐ ἄν κηδητέ. ἀλλ’, οἴμαι, ὃ τι θέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀδικοῦμεν οὐκ ἂν Ἰησοῦν ἐκδοὺς καὶ οἱ πολλοὶ. πρὸς αὐτοὺς οὐκ αἵτω τὸ αὕτως ἁμφίβολον τοῦτο τε νόμους τίθεται καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσι καὶ τοὺς νόμους ψεύδοντο, ἐκφοβοῦντ’ ἐ ὑμῶς ἐρρομομενέστερον τῶν ἀνθρώπων καὶ δυνατῶς ὅντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχειν. [λέγον- σιν] ὅσοι αἰσχρῶν καὶ ἁδικῶν τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτο ἐστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ξετείν ἔχειν ἀρκεῖον ἔγαρ, οἴμαι, αὕτων οὐκ ὅτι ὅσον ἔχωσιν φανερώτερον ὄντες.
πράττοντι, καὶ ναὶ μὰ Δία κατὰ νόμον γε τὸν τῆς φύσεως, οὐ μέντοι ἴσως κατὰ τοῦτον, ἢν ἡμεῖς [τιθέμεθα] πλάττοντες, τοὺς βελτίωτος καὶ ἐργαμενεστάτος ἡμῶν αὐτὸν, ἐν νέων λαμβάνοντες, ὀσπερ λέοντας, καταπάθητες τε καὶ γοητεύοντες καταδουλούμεθα λέγοντες, ὅσ τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν καὶ τοῦτό ἐστι τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον. ἔναν δὲ μὲ, οἷμαι, φύσιν ἡκακή γεννηται ἔχουν ἄνηγο, πάντα τὰ ταύτα ἀποσείασμενος καὶ διαφθέχας καὶ διαφθείρον, καταπληκτῆς τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ μεγανεύματα καὶ ἐποδάς καὶ νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἀπαντᾷς, ἐπικατωρείας ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦθα ἐξέλαμψε τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δὲ μοι καὶ Πίνδαρος ἅπερ ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ ἁσματὶ ἐν ὧν λέγει ὅτι

νόμος ὁ πάντων βασιλεύς

Ὃνατῶν τε καὶ ἂσωμάτων

οὕτως δὲ δή, φησιν,

ἀρχεῖ δικαίων τοῦ βιοτάτων

ὑπερτάτα χειρὶ· τεκμαίρομαι

ἐργοῦσιν Ηρακλέος, ἐπεὶ ἀποιμάται —

λέγει οὕτω πῶς· τὸ γὰρ ἀσμα όν ἐπισταμαι· λέγει δ' ὅτι

οὕτως πριμάμενος οὕτε ὅντος τοῦ Γηροῦνον ἡλάσατο τὰς

βους, ὅς τοῦτον οὕτως τοῦ δικαίου φύσει, καὶ βοῦς καὶ
tὰ ἄλλα κτήματα εἶναι πάντα τοῦ βελτίωνὸς τε καὶ προτο-

νος τὰ τῶν χειρόνων τε καὶ ἡττόνων.

XL. Το μὲν οὖν ἄλλας οὕτως ἔχει, γνώσει δέ, ἂν

ἐπὶ τὰ μείζων ἐξής ἐσφασικὴς ἕκασθαι φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γὰρ

tοῦ ἐστὶν, ὁ Σόκρατες, χαρίειν, ἂν τις αὐτοῦ μετρίος

ἀντιτίθεν ἐν τῇ ἡλικίᾳ· ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐν-

διατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνω

ἐνεργείς ἢ καὶ πόρος τῆς ἡλικίας φιλοσοφή, ἀνάγκη πάν-

του ἅπερον γεγονέναι ἐστίν, ὃν χρὴ ἐμπείρου εἶναι τῷ
μέλλοντα καλὸν κάραθιν καὶ εὐδοκίμων ἑσεθαι ἀνδρὰ.
καὶ γάρ τῶν νόμων ἀπειροὶ γίγνονται τῶν κατὰ τὴν πό-
λιν, καὶ τῶν λόγων, οἷς δὲ χρόμενον ὑμιλεῖν ἐν τοῖς συμ-
βολαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἱδίᾳ καὶ δήμοσιᾳ, καὶ τῶν ἰδιωτῶν τε καὶ ἐπισκευῶν τῶν ἀνθρωπείων, καὶ συλλη-
βοῖν τῶν ἰδιῶν πανταπάσιν ἀπειροὶ γίγνονται. ἐπειδὰν ὅπως ἠλθοῦσιν εἰς τινὰ ἱδίὰν ἣ πολιτικῆς προδαξίαν, καταγή-
λαστοὶ γίγνονται, ὡσπερ γε, οἵματι, οἱ πολιτικοὶ, ἐπειδὰν Εὐ-
αὶ ἐίς τὰς ὑμετέρας διατριβὰς ἠλθοῦσι καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοι εἰςι. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Ἐυριπίδου
λαμπρὸς τ’ ἐστὶν ἐκαστὸς ἐν τωτῷ, καὶ τοῦτ ἐπείρεται,

νέμων τὸ πλείστον ἡμέρας τοῦτο πέρος.

ἷν αὐτὸς αὐτοῦ τυχὰνει βέλτιστος ὁ ὁποῖον δ’ ἂν φαύλοις ἦ’, εὐπεθίτεν θεὺριν καὶ λοίδορεῖ τοῦν—

το, τὸ δ’ ἔπειρον ἐπανεὶ. εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἤρομενος οὗ-

τος αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπανεὶ. ἀλλ’. οἰμαί, τὸ ὁρθότατον ἑστὶν ἀμφοτέρων μεταφείν· φιλοσοφίας μὲν ὅπως παι-

δεῖας χάριν καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ ἀισχρὸν μειρακίῳ ὅντι φιλοσοφεῖν· ἐπειδὴ δὲ ἡ ἧδη προσβύτερος ὁ ὁὐ-

ἄθρωπος ἐτὶ φιλοσοφή, καταγέλαστον. ὁ Σῶκρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται, καὶ ἐγώγε ὄμοιότατον πάσχω πρὸς τοὺς τῆς

φιλοσοφοῦντας ὅσπερ πρὸς τοὺς φελλιξμένους καὶ παῖ-

ζοντας. ὅταν μὲν γὰρ παιδίον ἴδω, ὁ ἐτὶ προσβῆκε διαλέ-

γεσθαι οὕτω, ψελλιξμένον καὶ παῖζον, χείρῳ τε καὶ χει-

ρίνε μοι φαίνεται καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον τῇ τοῦ παι-

δίου ἡλικίᾳ, ὅταν δὲ σαφῶς διαλεγομένου παιδαρίου ἁκοῦσα, πικρὸν τί μοι δοκεὶ χρῆμα εἶναι καὶ ἀνίχνειν τὸ ὅτα καὶ μοι δοκεὶ δούλοπρεπές τί εἶναι. ὅταν δὲ ἀνδρὸς ἁκούσῃ τις φελλιξμένον ἡ παιζοντα όρι, καταγέλαστον οὐ

φαίνεται καὶ ἀναπτομ καὶ πληγαῖν ἄξιον. τοὺτον ὅποι ἐγὼ

ἐσοχτο τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας. παρὰ

νέο μὲν γὰρ μειρακίῳ ὅριν φιλοσοφικόν ἀγαμαί, καὶ πρέ-
πειν μοι δοκεῖ, καὶ ἥρωμαι ἐλευθερὸν τινα ἐνὶ τοῦτον τῶν ἀνθρώπων, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελευθεροῖ καὶ οὐδέποτε οὐδενὸς ἀξίωσοντα ἐκατόν οὐτε καλὸν οὐτε

9 γενναῖον πράγματος· ὅταν δὲ δὴ πρεσβύτερον ἵδι ἔτι 

φιλοσοφοῦντα καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενον, πληρῶν μοι δοκεῖ ἡδὴ δεῖσθαι, ὥσεϊ Σώκρατες, οὗτος δὲ οἶμαι. ὁ γὰρ νῦν 

ἠ ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ, κἂν πάνω ἐν 

φυσὶ ἦ, ἀνώνυμο γενέσθαι φεύγοντι τὰ μέσα τῆς πόλεως 

καὶ τὰς ἀρχὰς, ἐν αἷς ἐφή ο οὐγνίστης τοὺς ἀνθρώπους ἀριστε 

πεῖς γίνεσθαι, καταδεικτάς δὲ τὸν λοιπὸν βιού βιῶντα 

μετὰ μεθαίνοιν ἐν γονίᾳ τριῶν ἡ τεταρτάρων ψυχήλειον, 

Ε ἐλευθερὸν δὲ καὶ μέγα καὶ νεανίκου μηδέποτε φθέγξεσθαι.

XLI. ΄Εγὼ δέ, ὁ Σώκρατες, πρὸς δὲ ἐπιτελώς ἔχω 

φιλικοῖς· κυνὸνεύον ὑπὸ πεποιθέναι νῦν ὑπερὶ Ζήθος 

πρὸς τὸν ᾿Αμφίωνον ὁ Ἕνωπιόν, οὕτε ἐμπιστεύει, καὶ 

γὰρ ἐμοὶ τοῖς ἄτο καὶ πρὸς ἐμφόρησιές τοῖς καὶ ἑλεγεῖ, οἷά ποιεῖ, ὥστε ἔμειναι, ὥστε Σώκρατες, ὃν 

δεῖ με ἐπηρεάσθαι, καὶ φυσικής ἡ ἐμι ἔνθειν, μει 

486 παντὸς τοῖς διαφόροις μορφαῖς, καὶ οὐτὶ ἦν ἀθί 

βουλαίω προσθέσθαι ἐν ὑπάρχος λόγον ὁ τοῖς ἕκα 

καὶ ποιω 

. . . .ον λάβοις, οὐθὲ ὑπὸ τοῦ ἔλλον νεανίκου βούλευμα 

μελετᾶτο, καίτοι, ὃ φίλε Σώκρατες—καὶ μοι μηδὲ 

ἀρχαιοῦ ἐνενοῆς καὶ ἐμοὶ ἔμα τῇ ὑττῆ—οὐκ 

βούλο, δοκεῖ 

τοῖς ποιω ἰεὶν ἐν μορφῇ ἐλέασιν, νῦν γὰρ εἰ τῆ 

σοῦ λαβόμενος ὑ ἐλλον ὕτον ς τῶν τοιοῦτων εἰς τὸ 

δεσμάτησον ἀπαράγω, φάσκειν ἀδικεῖν μηδὲν ἀδικεῖν, 

β οιδῆ ὅτι οὐκ ἦν ἔχοι τὸ τριήματος σαυτὸς, ἀλλὰ ἀλλιγμῆς 

ἐν καὶ ποιωμένο πειν ἔχων τα εἰποῖς, καὶ εἰς τὸ 

κατάστασ 

. . .ον ἀναβᾶς, κατηγοροῦν πειν ἔχων πάνοι φαύλου καὶ 

μοχθῇ 

. . .οῦ, ἀποθάνονε ἦν, εἰ βούλοιτο θανάτον ὑπὸ 

καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτο ἐστι, ὃ Σώκρατες, εἰ τοῖς ἐμφ
λαβοῦσα τέχνη φοίτα ἔθηκε χείρονα, μήτε αὐτοῦ κατό

dυνάμενον βοηθεῖν μηδ’ ἐκείσαι ἐκ τῶν μεγίστων κιν
dύνας μήτε ἔσων μήτε ἄλλον μηδένα, ὅπο δὲ τῶν

ἐχθρῶν περισυλασθαί πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἐτέρ
μον ξῆν ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ τοιούτον, εἰ τι καὶ ἄρχοντε
τερονείσθαι, ἔξεσθιν ἐπὶ χόρος τύπτοντα μὴ διδόναι

δίκην. ἀλλ’ ὁ γαθέ, ἐμὸ πείθον, παῦσαι δ’ ἐλέγχων,

πραγμάτων δ’ εὐμοσίων ὀσκεί, καὶ ὀσκεὶ ὄποθεν δοξεῖς

φρονεῖν, ἄλλοις τὰ κυρία ταῦτ’ ἀρείς, εἰτε ληθήματα χρή

φαναι εἶναι εἰτε φλαναίας, εἰ ὄν κενουσιηγηκατοκήσεως

δόμως: ξηλῶν ὥσκ ἐλέγχοντας ἀνδρὰς τὰ μικρὰ ταῦτα; ἀλλ’

οἷς ἐστι καὶ βίος καὶ δόξα καὶ ἅλλα πολλά ἐρχαίθ’.

XLII. ΣΩ. Εἰ τοιοῦτον τὴν ψυχήν, ὁ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει

μὲ νεκρῶν εὑρεῖν τούτων τε

νὰ τῶν λίθων, ἢ βασανίζουσι τὸν ἄνθρωπον, τὴν ἀριστήν,

πρὸς ἡπτικα ἐμελλὼν προσαγαγών αὐτῆς, εἴ μοι ὁμολογη-

θειεῖσθαιν ναλός τοῦθεν τεθεραπεύσατι τὴν ψυχήν, εἴ εἰσι

σαι ὅτι ἰκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν μοι δεὶ ἄλλης βασάνου; Ε

ΚΑΛ. Πρὸς τι δὴ τοῦτ’ ἐρωτᾶς, ο Ἐρασίτης;

ΣΩ. 'Ερωὶ τοι ἐρωὶ τοῦτ’ ὑμῖν οἴμαι ἐρωὶ σοι ἐντυπωσίας

τοιούτως ἐρωτᾶς ἐντυπωσίαν.

ΚΑΛ. Τί δή;

ΣΩ. Εὖ οἴδ’ ὅτι, ἂν μοι σὺ ὁμολογήσῃς περὶ ὑμῶν ἡ

ἐμὴ ψυχὴ δοξαζεῖ, ταῦτ’ ἢδη ἐστὶν αὐτὰ ταληθῆ. ἐννοοῦ

γὰρ, ὅτι τοὺς μελλόντα βασανίζοντας ἰκανῆς ψυχῆς περὶ ὁρ

θάσι τῆς ζωῆς καὶ μὴ τρία ἁρα δεῖ ἔχειν, ἢ σὺ πάντα ἔχεις,

ἐπιστήμην τε καὶ εὐνοικὸν καὶ παρομοίαιν. ἐγὼ γὰρ πολ

λοῖς ἐντυπωσίας, οὐκ ἐμὲ οὐκ οἴοι τε εἰσὶ βασανίζουσι, διὰ τὸ

μὴ σοφὸι εἰναι ἄσπερ συ’ ἐτεροὶ δὲ σοφοὶ μὲν εἰσιν, οὐκ

ἐσελούσι δὲ μοι λέγειν τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὸ μὴ κηδεσθαι

μου ἄσπερ συ’ τὸ δὲ εἶναι τῦδε, Γοργίας τε καὶ Πόλος,

σοφὸ μὲν καὶ φίλοι ἐστὸν ἔρως, ἐνδεικτέρω δὲ παρομοίας Β

ΡΛΤΩ ΗΙΑ. 17
καὶ αἰσχυνηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος· πῶς γὰρ οὖ; ὦ 
γε εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὡστε διὰ τὸ αἰσχύνη-
νεσθαι τολμῆ ἐκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὐτῷ ἔναντι ἔλεγεν ἐν
ἀντίλοι πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ τάπητα περὶ τῶν μερί-
στων. ὁ δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις, ἐάν ὁ Άλλος οὐκ ἔχουσιν 
πεπαιδευόμενοι τε γὰρ ἱκανῶς, ὅσ πολλοὶ ἂν φήσαιεν Ἄθω-
ναίων, καὶ ἔμοι εἰ ἐύνους. τῶν τεκμηρίων χρώματι; ἐγώ 
ο μένειν, οἶδα όμαι ἐρῶ. ο Καλλίκλεις, τέταρτα ὅντας 
κοινονοὺς γεγονότας σοφίας, σε τε καὶ Τίσανδρον τῶν 
Ἀριδναίων καὶ Ἀνδρονα τῶν Ἀνδροπάνων καὶ Ναυσικά-
δην τῶν Χολορρεάς· καὶ ποτὲ ύμῶν ἐρῶ ἔπηκουσα βουλ-
λευμένων, μέχρι ὅτι τὴν σοφίαν ἄσκητέον εἰς, καὶ οἶδα 
ὅτι ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, μὴ προσθηκεύοντα εἰς 
τὴν ἀκροβείαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλαβεῖον παρεκκλει-
πέσθαι ἀλλήλοις, ὅπως μὴ πέρα τοῦ δέοντος σοφάτεροι 
γενόμενοι λήσετε διαφθοράτες. ἐπειδὴ οὖν οὐχ ἕκαστο 
ταῦτα ἐμοὶ συμβουλεύοντος, ἀπερ τοῖς σεβαυτῷ ἑταῖρο-
ταῖς, ἱκανον μοι τεκμηρίων ἐστίν, ὅτι οὐκ ἁληθῶς 
μοι εὔνους εἰ. καὶ μὴν ὅτι γε οἷος παροσιάξεσθαι καὶ μὴ 
ἀσχύνεσθαι, αὐτὸς τε φής καὶ ὁ λόγος ὁν ὄλγον πρῶτο-
ρον ἔλεγες ὁμολογεῖν σοι. ἔγει δὴ οὕτως ἐγὼ ὅτι τοῦτον 
Ε πέριμνυνε· εάν τι σὺ ἐν τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βε-
βασικασμένον τούτῳ ἦδη ἔσται ἱκανος ὑπὲ ἐμοῦ τε καὶ 
σοῦ, καὶ οὐκέτι αὐτὸ δεῖσθαι ἐπ' ἀλλη βάσανον ἀναφε-
ρεῖν. οὐ γὰρ ἂν ποτε αὐτὸ συνεχόρθησας ὁν ὅτε σοφίας 
ἐνδείκν γὰρ ἀσχύνης παρουσία, οὐδὲ οὐλ ἀπατῶν ἐμὲ συγ-
χαρησίας ἂν φίλους γὰρ μοι εἰ, ὃς καὶ αὐτὸς φής. τῶ 
ὅτι οὖν ἡ ἐμὴ καὶ σὴ ὁμολογία τέλος ἦδη ἔγει τῆς ἁλη-
θείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐστίν ἡ σκέψις, ὁ Καλλίκλεις, 
περὶ τούτου ἂν σὺ ὅτι μοι ἐπετίθησας, ποιῶν τινα χοή ἐτ-
488 καὶ τὸν Ἀνδρα καὶ τὸ ἐπιτηθείνειν καὶ μέγχοι τοῦ, καὶ ποι-
σβύτερον καὶ νεότερον ὅντα. ἐγὼ γὰρ εἰ τι μὴ ὅρθος
πραττειν κατά τῶν βίων τῶν ἐμαυτοῦ, εὖ ἱσθι τούτο ὅτε ἵνα ἐκὼν ἔκαματόνοι ἀλλ’ ἀμαθία τῇ ἐμῇ σὺ σὺν, ὁσπερ ἤξος νοσθετεῖν με, μὴ ἡποστῆτης, ἀλλ’ ἵκανος μοι ἱνδειξήθει,

τ’ ἔστι τούτο ὅ ἐπικαθηνεῖτέν μοι, καὶ τίνα τρόπον κτῆ-

σαίμην ἃν αὐτῷ, καὶ ἐάν με λάβῃς νῦν μέν σοι ὅμολογή-

σαντα, ἐν δὲ τῷ υἱότερῳ χρόνῳ μὴ ταύτα πράττοντα ἀπερί

ὁμολογήσα, πάνυ με ἡρόν βλάκα εἶναι καὶ μηχέτι τοτέ Β

με νοοθετήσῃς ύστερον, ὡς μηθενος ἄξιον ὑμα. ἐὰς ᾠ-

χήσε δὲ μοι ἐπανάλαβε, πῶς φῆς τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ σὺ

καὶ Πινδάρος τὸ κατὰ φύσιν: ἀρειν βίᾳ τὸν κρείττω τὰ

τῶν ἡττόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν χειρών τῶν καὶ

πλέον ἔχειν τὸν ἀμείωτον τοῦ φαινότερου; μὴ τί ἄλλο λέ-

γεις τὸ δίκαιον εἶναι, ἡ ὄρθιος μέμνης;

ΧΛ. Κ.Α.Α. Ἀλλὰ ταύτα ἐλεγον καὶ τότε καὶ

νῦν λέγω.

Σ.Ω. Πότερον δὲ τῶν αὐτοῦ βελτίω καλεῖς σὺ καὶ

κρεῖττω; οὐδὲ γὰρ τούτε ὁδός τ’ ἡ μαθεῖν σοι τὶ ποτὲ σ

λέγεις. πότερον τοὺς ἱσχυρότερους κρεῖττους καλεῖς καὶ

δει ἀκρούσαται τοῦ ἱσχυρότερου τοὺς ἰσθενεστέρους, ὅιον

μοι δοκεῖς καὶ τότε ἐνδείκνυσθη, ὡς αἱ μεγάλαι πόλεις

ἐπὶ τὰς οἰκράς κατὰ τὸ φύσει δίκαιον ἔχονται, ὅτι κρεῖ-

τους εἰσὶ καὶ ἱσχυρότεροι, ὁς τὸ κρεῖττον καὶ ἱσχυροτέ

ρον καὶ βελτίων ταύτων ὅν, ἦστ’ ἱστερτίω μὲν εἰναὶ, ἤττῳ

δὲ καὶ ἰσθενεστέροι, καὶ κρεῖττω μὲν εἰναι, μοχθηροτέ-

ρον δὲ· ἢ ὁ αὐτὸς ὁρος ἐστὶ τοῦ βελτίων καὶ τοῦ κρείτ-

τον, τούτῳ μοι αὐτῷ σφάζω διώρισον, ταύτων ἡ ἔτερον

ἐστὶ τὸ κρεῖττον καὶ τὸ βελτίων καὶ τὸ ἱσχυρότερον;

Κ.Α.Α. 'Αλλ’ ἐγὼ σοι σφάζω λέγω, ὅτι ταύτων ἐστιν.

Σ.Ω. Ὅμως οἰ πολλοὶ τούτο ἐνὸς κρεῖττους εἰσὶ κατὰ

φύσιν; οἱ δὲ καὶ τοὺς νόμους τίθενται ἐπὶ τῷ ἐπὶ, ἄσπερ

καὶ σὺ ἅρτοι ἐλεγες.

Κ.Α.Α. Πῶς γὰρ σοι;
ΣΩ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν κρειττό-
νων ἐστίν.
ΚΑΛ. Πάντες γε.
Ε ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ τῶν βελτίων; οἱ γὰρ κρειττοὺς
βελτίων ποικὶ τῶν σὸν λόγον.
ΚΑΛ. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ φύσιν καλά,
κρειττόνων γε ὑπώρηκαν;
ΚΑΛ. Φησί.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὔτως, ὡς ἄρτι
αὐτῷ ὅπερ ἔλεγες, δίκαιοι εἶναι τὸ ἱσόν ἔχειν καὶ ἁἰσχύντο τὸ
489 ἀδικεῖν τοῦ ἁδικεῖσθαι; ἔστι ταύτα ἡ ὑπ' ὑπ., καὶ ὥσις ηῆ
ἀλώσει ἐντεῦθεν οὐ ἁἰσχυνόμενος· νομίζουσιν. ἡ ὑπ', οἱ
πολλοὶ τὸ ἱσόν ἔχειν ἀλλ' οὐ τὸ πλέον δίκαιοι εἶναι, καὶ
ἁἰσχύντο τὸ ἁδικεῖν τοῦ ἁδικεῖσθαι; μὴ φθόνει μοι ἀπο-
κρίνασθαι τούτο, Καλλίκλεις, ἵν', εάν μοι ὁμολογήσῃς,
βεβαιώσωμαι ἡ ὅπερ παρὰ σοῦ. ἀτέ ἱκανοῦ ἀνθρώπῳ διαγνω-
σει ὁμολογηκότος.
ΚΑΛ. Ἀλλ' οὗ γε πολλοὶ νομίζουσίν οὔτως.
ΣΩ. Οὐ νόμῳ ἄρα μόνον ἐστίν αἰσχύντων τὸ ἁδικεῖν
tοῦ ἁδικεῖσθαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἱσόν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύ-
σις ὅστε κινδυνεύειν οὐκ ἀληθῆ λέγειν εἰν τοῖς πρὸςθεῖς
οὐδὲ ὀρθῶς ἔσον κατηγορεῖν λέγον, ὅτι ἐναντίων ἐστὶν νό-
μος καὶ ἡ φύσις, ἡ δὲ καὶ ἐγὼ γίνομεν κακοφυγοῖ ἐν τοῖς
λόγοις, εάν μὲν τίς κατὰ φύσιν λέγη, ἐπὶ τῶν νόμων ἄργων,
εὰν δὲ τις κατὰ τῶν νόμων, ἐπὶ τὴν φύσιν.
XLIV. ΚΑΛ. Οὕτωσι ὄνη χρήσεται φλυαρῶν.
εἰπὲ μοι. ὁ Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνει, τηλικούτοις ἄνω, ὅνο-
ματα θηρεύων, καὶ εάν τις όνθεσιν ἀμάρτῃ, ἔρμασιν τούτο
ποιησαμένος; ἐμὲ γὰρ οἴει ἀλλοι τί λέγειν τὸ κρείττον εἶναι
ἡ τὸ βελτίως; οὐ πάλιν σοι λέγω, ὅτι ταύτων φημὶ εἶναι
tὸ βελτίων καὶ τὸ κρείττον; ἡ οἴει μὲ λέγειν, εάν συμφερό

Δήμοσιος Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδαιμόνων ἀνθρώπων μηδενὸς ἔξων πλὴν ἱσθαὶ τῷ σώματι ἱσχυρίσασθαι, καὶ οὕτω φώςιν ἄττα, ταῦτα εἶναι νόμιμα;  
ΣΩ. Εἰεῖν, ὡς σοφῶτατε Καλλίκλεις ὦτω λέγεις;  
ΚΑΛ. Πάνω μὲν οὖν.  
ΣΩ. Ἀλλ' ἐγὼ μέν, ὡς δαιμόνια, καὶ αὐτὸς πάλαι τοπᾶξο τοιούτων τι ὑπὲρ τὸ κρείττον, καὶ ἀνερωτῶ μελχόμενος σαφῶς εἰδέναι ὅ τι λέγεις. οὐ γὰρ δήποτε σὺ ἡμέρας σοῦ τοις δύο βελτίως ἢ ἑκάτερι τῶν ἐνῶς, οὐδὲ τοὺς σοὺς δοῦλους βελτίως σοῦ, ὅτι ἵσχυσεῖς εἰσὶν ἡ σοῦ. ἄλλα πάλιν ἢς ἄρχης εἰπέ, τι ποτε λέγεις τοὺς βελτίως, ἀπειδὴ οὐ τοὺς ἵσχυστέρους; καὶ ὃ θαναμάς προϊστέρου μὲ προδίδασκε, ἵνα μὴ ἀποφοιτήσω παρὰ σοῦ.  
ΚΑΛ. Εἰσφανεῖν, ὡς Σάρκατες.  
ΣΩ. Μα τὸν Ζήθον, ὡς Καλλίκλεις, οὐ σὺ χρωμενὸς πολλὰ νῦν δὴ εἰσφανεῖν πρὸς με ἄλλῳ ἢδε, εἰπέ, τινὰς λέγεις τοὺς βελτίους εἶναι;  
ΚΑΛ. Τοὺς ἁμείνοις ἐρωτεῖ.  
ΣΩ. Ὁρᾷς ἁρα, ὅτι σὺ αὐτῶς ὄνοματα λέγεις, ἰθλοῖς δὲ οὐδὲν; οὐκ ἐρεῖς, τοὺς βελτίους καὶ κρεῖττους πότερον τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ἢ ἀλλούς τινάς;  
ΚΑΛ. Ἀλλὰ καὶ μα Δίω τοῦτοι λέγω, καὶ σφόδρα γε.  
ΣΩ. Πολλάκις ἄρα εἶς φρονοῦν μυρίων μὴ φρονοῦν—490 τῶν κρείττων ἐστὶ κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν δεῖ, τοὺς δὲ ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἄρχοντα τῶν ἄρχομενων, τούτῳ γὰρ μοι δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν—καὶ οὐ δῆματι θηρεύω—εἰ δὲ εἰς τῶν μυρίων κρεῖττων.  
ΚΑΛ. Ἀλλὰ ταῦτ' ἐστιν ὡς λέγω, τοῦτο γὰρ οἴμαι ἔριτο τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίῳ ὄντα καὶ φρονιμωτέρου καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν φαντασμῶν.  
ΧΛV. ΣΩ. Ἐχε δὴ αὐτοῦ, τι ποτε εὐ νῦν λέγεις;
ἐὰν ἔν τῷ αὐτῷ ἀμέν, ὥσπερ νῦν, πολλοὶ [ἄθροοι] ἀν-σθενοῦν, καὶ ἡμῖν ἦ ἐν κοινῷ πολλὰ σιτία καὶ ποτά, ἀμέν δὲ παντοδαποῖ, οἱ μὲν ἰσχυροί, οἱ δὲ ἄσθενεῖς, εἰς δὲ ἡμῶν ἦ φρονιμότερος περὶ ταῦτα, ἱππὸς ὄν, ἦ δὲ, οὐδὲν εἰκός, τῶν μὲν ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἄσθενεστέρος, ἀλλὰ τῇ οὖτος, φρονιμότερος ἡμῶν ὄν, βελτίων καὶ χρείττον ἐστιν εἰς ταῦτα;

ΚΑΛ. Πάνυ όρε.

ΣΩ. Ἡ οὖν τούτων τῶν οἰτίων πλέον ἡμῶν ἐκτέον αὐτῷ, ότι βελτίων ἐστίν, ἦ τῷ μὲν ἄρχειν πάντα ἐξείνον δεὶ νέμειν, ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ καταχορῆσθαι εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεονεκτητέον, εἰ μὴ μέλλει ξημι-ουσθεῖ, ἀλλὰ τῶν μὲν πλέον, τῶν δὲ ἑλαυτοῦ ἐκτέον· ἐν δὲ τύχη πάντων ἀσθενεστάτος ὄν, πάντων ἐλάχιστον τῷ βελτίστῳ, ὦ Καλλίκλεις; οὐχ οὖτος, ὦ ἱναθέ;

ΚΑΛ. Περὶ οἰτία λέγει καὶ ποτὰ καὶ ἱατροῦ καὶ δ Φλυαρίας· ἐγὼ δὲ οὖ ταῦτα λέγω.

ΣΩ. Πότερον οὖν τῶν φρονιμότερον βελτίω λέγεις; ὅταν γὰρ μή.

ΚΑΛ. Ἔρωτε.

ΣΩ. Ἁλλ' οὗ τῶν βελτίω πλέον δείν ἐχεῖν;

ΚΑΛ. Οὐ οἰτίων γε οὐδὲ ποτῶν.

ΣΩ. Μανθάνω, ἃλλ' ἰδίως ἰματίως, καὶ δεὶ τῶν ὑφαντικῶτατον μέγιστον ἰματίον ἐχεῖν καὶ πλείστα καὶ κάλλιστα ἀμπεχόμενον περιέναι;

ΚΑΛ. Ποιῶν ἰματίων;

ΣΩ. Ἁλλ' εἷς ὑποδήματα δήλον ὅτι δεὶ πλεονεκτεῖ· Ε τῶν φρονιμότατον εἰς ταῦτα καὶ βέλτιστον, τῶν σκυτοτό- μον ἰδίως μέγιστα δεὶ ὑποδήματα καὶ πλείστα ὑποδειμεμέ- νον περιπατεῖν.

ΚΑΛ. Ποία ὑποδήματα; φλυαρεῖς ἔχων.

ΣΩ. Ἁλλ' εἰ μὴ τὰ τοιαύτα λέγεις, ἰδίως τὰ τοιάδε.
οἶον γεωργικὸν ἀνδρὰ περὶ γῆν φρονίμοιν τε καὶ καλῶν καὶ ἄραθόν, τοῦτον δὴ ἵσως δεὶ πλεονεκτεῖν τῶν ἑπεμβα-
τῶν καὶ ὅς πλείστον ἱπέματι χρῆσθαι εἰς τὴν αὐτοῦ γῆν.
ΚΑΛ. Ὡς ἀεὶ ταῦτα λέγεις, ὡς Σώφρατες.
ΣΩ. Οὗ μόνον γε, ὡς Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν.
ΚΑΛ. Νη τοὺς θεοὺς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας τε καὶ 491
καθαρίσας καὶ μαρτείσας λέγουν καὶ ἑκτροὶς οὐδὲν παύεις, ὡς περὶ τούτων ἥμιν ὑπάρχει τῶν λύρων.
ΣΩ. Ὀνυχον οὖν ἐρείς περὶ τίνων ὁ κρείττων τε καὶ
φρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖς; ἦς οὔτε
ἐμοῦ ὑποβάλλοντος ἀνεξέργευς οὖτ' αὐτὸς ἐρείς;
ΚΑΛ. Ἀλλ' ἔχουν καὶ πόλεις λέγειν. πρῶτον μὲν τοὺς
κρείττους οἱ εἶσιν οὐ σκυτερόμους λέγουν οὐδὲ μαρτείσους, ἃ
ἀλλ' οἱ ἐν εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρονίμοι ὅσιν,
ὀντες ἂν τρόπον εὐ οἰκοῖο, καὶ μὴ μόνον φρονίμοι,
ἀλλά καὶ ἀνδρεῖοι, ἴκανοι οὔτε ἂν νοῆσαisi ἐπιτελείν,
καὶ μὴ ἀρξούμενος διὰ μαλαχία τῆς ψυχῆς.
XLVI. ΣΩ. Ὁρᾶς, ὁ βέλτιστος Καλλίκλεις, ὃς οὐ
ταῦτα σοὶ τ' ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἔρωτος, οὐ μὲν γὰρ
ἐμὲ σῆς ἂεὶ ταῦτα λέγειν, καὶ μὲμφεις μου ἔρωτος ἰδὲ οὖν τοὐ-
ναντίον, ὅτι οὐδέποτε ταῦτα λέγεις περὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ
τὸτε μὲν τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους τοὺς ἰσχυροτέ-
ρους ὑπίπτειν, αὖθις δε τοὺς φρονιμωτέρους, νὰν ο' ἄθ
ἐτερον τ' ἥκεις ἔχων· ἀνδρεῖοτεροί τίνες ὑπὸ σοῦ λέγονται
οἱ κρείττους καὶ οἱ βελτίους, ἀλλ' ο' ἐμφέ, ἐπὶ δὲν ἀπαλ-
λάγησιν, τίνας ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους
καὶ εἰς δ' τι.
ΚΑΛ. Ἀλλ' εἰρήκα γε ἔγνων τοὺς φρονίμους εἰς τὰ
tῆς πόλεως πράγματα καὶ ἀνδρεῖους, τοῦτοις γὰρ προς-
δὲ ἥκει τῶν πόλεων ἀρχεῖν, καὶ τὸ δίκαιον τοῦτ' ἐστιν, πλέον
ἔχειν τοῦτον τῶν ἄλλων, τοὺς ἀρχοντας τῶν ἀρχομένων

Δημοσίου Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
ΣΩ. Τι δὲ αὐτῶν, ὦ ἑταῖρε, τι οἶει; ἀρχοντας η ἀρχομένους;
ΚΑΛ. Πῶς λέγεις;
ΣΩ. "Ενα ἐκαστὸν λέγω αὐτὸν ἐαυτοῦ ἀρχοντα; ἦ τούτῳ μὲν οὐδὲν δει, αὐτὸν ἐαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων;
ΚΑΛ. Πῶς ἐαυτοῦ ἀρχοντα λέγεις;
ΣΩ. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ' ἀσπέρ οἱ πολλοί, σάφονα δὴν καὶ ἐγκρατῆ αὐτῶν ἐαυτοῦ, τῶν ἥδων καὶ ἑπθυμιών ἀρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ.
ΚΑΛ. Ός ἢδες εἰ τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σῶφονας.
ΣΩ. Πῶς γάρ; οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοθι, ὅτι ὁ τούτῳ λέγω.
ΚΑΛ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σάκχατες. ἐπεὶ πῶς ἂν εὐδαίμων γένοιτο ἀνθρώπος δουλεύων ὄροιν; ἀλλὰ τούτ' ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν καὶ γελαῖον, ὃ ἐγὼ σοι νῦν παρασκευαζόμενος λέγω, ὅτι δει τὸν ὅρθῶς βιοσώμενον τάς μὲν ἐπιθυμίας τάς ἑαυτοῦ ἐξὶν ὁς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ 492 κολάζειν, ταύτας δὲ ὅς μεγίστας οὖσας ἰκανόν εἶναι ὑπηρετεῖν δι' ἀνδρείας καὶ φρονίμους, καὶ ἀποπειπαίναι ἄν ἂν ἄλη ἡ ἐπιθυμία γίγνηται. ἀλλὰ τούτ', οἷμαι, τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν ὅτεν γέρουσι τοὺς τοιούτους δι' αἰ- σχύνην, ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὐτῶν ἀδύναμίαν, καὶ αἰ- σχρόν δὴ φασίν εἶναι τὴν ἁκολογίαν, ὅπερ ἐν τοῖς πρό- σον ἐγώ ἔλεγον, δουλοῦμενοι τοὺς βελτίως τὴν φύσιν ἀνθρώποις, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι ἐκποτίζομεθα ταῖς ἡδοναῖς πληροσίν ἐπανύοι τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δυκαλοσύνην διὰ τὴν αὐτῶν ἄνανδριαν. ἐπεὶ γε οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπηρέξει ἡ βασιλείας νόεισιν εἶναι ἡ αὐτοῦ ἡ φύσει ἰκανοῦς ἐκποτίζομεθα ἀρχήν τινα ἡ τυραννίδα ἡ δυνα- στεία, τι τῇ ἀληθείᾳ αἰσχρόν καὶ κάκιον εἰς σωφροσύνης τούτοις τοῖς αὐθαίροις οἷς ἔδωκαν ἀπολαύειν τῶν ἀγαθῶν.
καὶ μηδενὸς ἐμποδῶν ὄντος, αὐτοὶ ἔκαναν δεσπότην ἐπα-
γάγοντο τὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων νόμον τε καὶ λόγον
καὶ ψόρον; ἦ πῶς οὐκ ἦν ἄθλητοι γεγονότες εἰςαν ὑπὸ
tὸν καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, μὴ-
ὶ δὲν πλέον νέμοντες τοὺς φίλους τοὺς αὐτῶν ἦ τοὺς ἐκθροῖς,
καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἔν τῇ ἑαυτῶν πόλει; ἀλλὰ τῇ ἁλη-
θείᾳ, ὁ Σῶκρατες, ἦ ὁ φίλος αὐτῶν, ὡδ' ἐχει: τριφθὲ
καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικοινωνίαν ἔχῃ, τοῦτ'
ἔστιν ἁρετή τε καὶ εὐδαιμονία· τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ' ἐστὶ τὰ
καλλαποίματα. τὰ παρὰ φύσιν συνθήματα ἀνθρώπων,
φιλοσοφία καὶ ὀδύνειός ἦν.

XLVII. ΣΩ. ὁ Καλλίκλεις, ἐπεξ- ἔρχεται τῷ λόγῳ παραφιλογιζομένους σαφῶς μᾶς οὐ νῦν λέ-
γεις, αὔτοι δὲν διανοοῦνται μὲν, λέγειν δὲ οὐκ ἐπιθέλονται.
δέομαι οὖν εἰρίθαν σοι μηδενὶ τρόπῳ ἀνέβαινε, ἵνα τοῦ ὅντι
κατάθηλον γένηται πῶς βιωτέον. καὶ μοι λέγει τῷ μὲν
ἐπικοινωνίας φίλος οὐ κολαστέον, εἰ μέλλει τις οἰον δεῖ εἶναι,
εἰσίνα δὲ αὐτὰς ὡς μεγάλας πλήρουσιν αὐταῖς ἀμόνθεν γε
ποθεν ἐτοιμάζεις, καὶ τοῦτο εἰναι τῆν ἁρετήν;

ΚΑΔ. Φημὶ ταῦτα ἐρωτευόμενος.

ΣΩ. οὖν ἄρα ὅρθως λέγονται οἱ μηδενῶς δεόμενοι
εὐδαιμονίας εἰναι.

ΚΑΔ. Οἱ λείσθαι γὰρ ἢν οὕτω γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαι-
μονεστάτοι εἰναι.

ΣΩ. ἂν λέγεις, 'Αλλὰ μὲν ὁ δὴ καὶ ὅς γε σὺ λέγεις δεῖνός ὁ βίος,
οὐ γὰρ τοῦ θαυμαζομένου' ἐν, εἰ Εὐφρίκης ἄληθὴ ἐν τοίοθε
λέγει, λέγον

τις δ' οίδειν, εἰ τὸ εἶπ᾽ μὲν ἐστὶ κατάθανετι
τὸ κατάθανεν δὲ εἶπ᾽;
καὶ ἡμεῖς τῷ οὕτῳ ἤσος τέθναμεν· ἦ δὴ τοῦ ἔργου καὶ 493
ἔρμονεν τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέθναμεν, καὶ τὸ μὲν
σώμα ἐστὶν ἡμῖν σῶμα, τῆς δὲ ψυχῆς τούτο, εἰ δ' ἐπιθυμεῖν·

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
μίαι εἰσὶν, τυχῶν ὅν οἷον ἀναπείθεσθαι καὶ μεταπίπτειν ἄνω κατώ. καὶ τοῦτο ἐξα τις μυθολογῶν κομψός ἄνηθος, ἵσως Σικελῶς τις Ἡ Ἔτταλικός, παραγόν τοῦ ὅνοματι διὰ τὸ πιθανὸν τε καὶ πειστικὸν ὄνομασε πίθον, τοὺς δὲ ἄννηθν· τοὺς ἁμήτους: τῶν δ᾽ ἁμήτων τούτο τῆς ψυχῆς, οὐ τῆς ἐπιθυμίας εἰς, τὸ ἀκόλουθον αὐτὸν καὶ οὐ στεγανόν, ὡς τετραμένους ἐγχύσθος, διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικόσας, τοῦν αὐτοῦ δὴ ὑπὸς ςοὶ, τὸ Καλλικλεις, ἐνδείκνυται ὅς τῶν ἐν Ἁιδών — τὸ ἀειδέζων λέγων — οὐτοὶ δὲ διελεύσατοι ἀν ἐνε τοῖς ἁμήτοις, καὶ φοροῦν εἰς τὸν τετραμένον πίθον ὑπὸ ἐτέρω τοιούτῳ τετραμένῳ κοσμίῳ, τὸ δὲ κοσμίῳ ἄρα λέγει, ὡς εἰρή ό πρῶς ἐμὲ λέγων, τῇ ψυχῇ εἶναι· τὴν δὲ ψυχὴν κοσμίῳ ἀπεικόσας τὴν τῶν ἀνηθῶν ὡς τετραμένην, ἀπὸ οὐ δυναμενὴ στεγενὶ δι᾽ ἀπιστίαν τε καὶ λήψην. ταύτ' ἐπιεικῶς μὲν ἔστιν ὑπὸ τι ἄτοπα, δηλοῖ μην ὁ ἑρώτουλομαι σοι ἐνδεικμένος· εἰν ἡς ὅσοι τε ὃς πείσας μεταδέσχαι, ἀντὶ τοῦ ἀπληστῶς καὶ ἀκολούθως ἐξουσίως βίου τῶν κοσμίως καὶ τοῖς ἐκ παρούσιαν ἵκανῶς καὶ ἤκοκοῦσας ἔχουσα βίου ἐλέσθαι. ἀλλὰ πέτωρ πεῖθων δι᾽ τις τε καὶ μεταπίπτεις εὐθαμοστεροῦς εἶναι τοὺς κοσμίους τῶν ἀκολούθων, ἴνα ἀν ἄλα πολλὰ οὐκατα μυθολογοῦ, οὐδέν τι μάλλον μεταδῆσει; 

ΚΑΛ. Τοῦτ᾽ ἀληθετερου εἰδηκα, ὧν Ὁκρατες. 

XLVIII. ΣΩ. Φέρε δή, ἀλλὰ σοι εἰκόνα λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νυν. ἔσοψι μὰς εἰ τοιόυτος λέγεις περὶ τοῦ βίου ἐκατέρω, τοῦ τε σώφρονος καὶ τοῦ ἄκολοστον, οἷον εἰ δυνὸν ἀνδροῖν ἐκατέρω πίθοι, πολλοὶ εἰσιν, ἐ καὶ τοῦ μὲν ἐτέρῳ υμεῖς καὶ πλῆρες, ὁ μὲν ὅθεν, ὁ δὲ μέλιτος, ὁ δὲ χαλακτός, καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολλῶν, νάματα δὲ σπάνια καὶ χαλεπὰ ἐκατόστου τοῦτον εἰν καὶ μετὰ πολλῶν πόνων καὶ χαλεπῶν ἐκποριζόμενα· ὁ μὲν ὅθεν ἐτέρος—ἡγεμόνας μὴ ἐποχετευοι μὴτε τι ὁροντιζοι, ἀλλ'
ένεκα τούτον ἥσυχαν ἔχοι· τοῦ δ' ἐτέροι τα μὲν νάματα, ὁσπερ καὶ ἐκεῖνοι, δυνάτα μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τα δ' ἀγγεία τετομένα καὶ σάθρα, ἀναγχάζοτο δ' ἀεὶ καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν πιμπλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσχάτας λυποῖτο 494 λύπας· ἀφα τοιούτων ἔκατερον ὑπὸς τοῦ βίου, λέγεις τόν τοῦ ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι ᾗ τοῦ τοῦ κόσμου; πείθω τί σε ταύτα λέγων συρρωφησά τον κόσμον βίων τοῦ ἀκολάστου ἀμέινο εἶναι, ᾗ οὕτως πεῖθα;

ΚΑΛ. Οὐ πείθεις, ὁ Σάκχατες· τοῦ μὲν γὰρ πληρωσιμένοι ἐκεῖνοι οὐκέτ᾿ ἐστιν ἒρωτήσεως, ἀλλὰ τοῦτο ἐστιν, ὅ τιν δὴ ἐρωτηθεῖ, τό ὁσπερ λέγον ζήν, ἐπειδὸν πληρῶσθ' ἡμῖν χαῖροντα ἐπὶ μὴ ἀποθεοῦμεν. ἀλλ' ἐν τούτῳ ἐστὶ τὸ ἂδεξια ζήν, ἐν τῷ δὲ πλεῖστον ἐπιφρέειν.

ΣΩ. Οὐκόνον ἀνάγκη γ', ὅποιν ἐπιφρέει, πολὺ καὶ τοῦ ἀπιόν εἶναι, καὶ μεγαλί ἀττα τὰ τρήματα εἶναι ταῖς ἐκφοιτίς;

ΚΑΛ. Πάνω μὲν οὖν.

ΣΩ. Χαραγοῦνται καὶ σὺ βίον λέγεις· ἀλλ' οὐ νέοις οὐδὲ λέειν. καὶ μοί λέγει· το τοιόνδε λέεις οἶον πειρατείας μην καὶ πειρατείας ἐσθίειν; ΚΑΛ. 'Ερωτε." ΣΩ. Καὶ διώχην γε καὶ διψῶντα πίνειν;

ΚΑΛ. Λέει, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἁπάσας ἔχουτα καὶ δυνάμενον πληρῶσαι χαῖροντε εὐδαιμόνως ζῆν.

ΧΛΙΧ. ΣΩ. Εὖρε, ὃ βέλτιστος· διατέλει γὰρ ὁσπερ ἡμέρας, καὶ ὡς μὴ ἀπαίσχυνει. δεῖ δέ, ὡς ἐσθίει, μηδ' ἐμὲ ἀπαίσχυνθηναι. καὶ πρῶτον οὖν εἰπέ, καὶ ψωφώτα καὶ κυνωπίωτα, ἀφθονος ἔχοντα τοῦ κυνήσθαι, κυνώμενος διατελεύτητα τοῦ βίου εὐδαιμόνως ἐστὶ ζῆν.

ΚΑΛ. Ὡς ἄτοπος εἰ, ὁ Σάκχατες· καὶ ἐπεκτῆς δη' ὁ μηρός·

ΣΩ. Τοιράρτων, ὁ Καλλίκλατας· Πῶλον μὲν καὶ Γορ—
γίαν καὶ ἐξεπλήξα καὶ αἰσχύνεσθαι ἐποίησα, οὐ δὲ οὐ μὴ ἐκπλαγῆς οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῆς· ἀνδρείος γὰρ εἰ. ἀλλ’ ἀποκρίνον μόνον.

ΚἈΔ. Φημὶ τοῖνυν καὶ τὸν κυνόμενον ἢδέως ἡν βιῶναι.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἶπερ ἢδέως, καὶ εὐθαμόνως;

ΚἈΔ. Πάνυ γε.

Ε ΣΩ. Πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν μοῦν κυνηγόν, ἡ ἔτι τι σε ἐρωτᾷ; ὥρα, ὁ Καλλίκλεις, τι ἀποκρίνει, εάν τις σε τὰ ἐξόμενα τούτοις ἐφεξῆς ἀπαντᾷ ἐρωτᾷ· καὶ τούτων τοιούτων ποιητῶν κεφαλαίων, ὁ τῶν κινητῶν βίος, οὕτως οὐ δεινός καὶ αἰσχρός καὶ ἄθλιος; ἡ τούτων τοιλήσεις λέγειν εὐθαμόνως εἶναι, εὰν ἄφθονος ἔχοσιν οὐν δέονται;

ΚἈΔ. Οὐκ αἰσχύνει εἰς τοιαῦτα ἄρον, ὁ Σῶκρατες, τοὺς λόγους;

ΣΩ. Ἡ γὰρ ἐγὼ ἄργα ἐνταῦθα, ὁ γενναῖε, ἡ ἐκεῖνος, ὅς ἐν φῇ ἀνέδην ὁυτῷ τοὺς χαίροντας, ὅπως ἐν χαίρονται. εὐθαμόνως εἶναι, καὶ μὴ διωρίζηται τὸν ἑδονὸν ὁποῖα ἀγαθαὶ καὶ κακαὶ; ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν λέγε, πότερον φῆς εἶναι τὸ αὐτὸ ἡδὺ καὶ ἁγαθῶν, ἡ εἶναι τι τῶν ἢδεων, ὁ οὐκ ἔστιν ἡγαθόν;

ΚἈΔ. Ἱππα δὴ μοι μὴ ἀνομολογοῦμενος ἢ ὁ λόγος, εὰν ἔτερον φῆσα εἶναι, τὸ αὐτὸ φημὶ εἶναι.

ΣΩ. Διαφθείρεις, ὁ Καλλίκλεις, τοὺς πρῶτους λόγους, καὶ οὐκ ἂν ἔτι μετ’ ἐμοῦ ἰκανῶς τὰ ὁντα ἐξετάζοις, εἰπέρ παρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ ἑρεί.

Β ΚἈΔ. Καὶ γὰρ σὺ, ὁ Σῶκρατες.

ΣΩ. Οὐ τοῖνυν ὄρθῶς ποιῶ ὁυτ’ ἐγώ, εἰπέρ ποιῶ τοῦτο, οὔτε σὺ. ἀλλ’, ὁ μακάριε, ἀθροι, μὴ οὐ τοῦτο ἢ τὸ ἁγαθὸν, τὸ πάντως χαίρειν· ταῦτα τε γὰρ τὰ νῦν ἢν αἰνηθέντα πολλά καὶ αἰσχρὰ φαίνεται συμβαλλοντα, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἀλλὰ πολλά.
ΚΑ.Α. Ὡς σὺ γε οἶει, ὦ Σωκράτες.
ΣΩ. Σὺ δὲ τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἑκατοτετελεῖς;
ΚΑ.Α. Ἕρωι.
L. ΣΩ. Ἐπιχειροῦμεν ἄρα τῷ λόγῳ ὡς σοῦ σπουδαζόντος;
ΚΑ.Α. Πάντα γε σφόδρα.
ΣΩ. Ἡθι δὴ μω, ἔπειδὴ οὔτω δοκεῖ, διελού τάδε ἐπιστήμην που καλεῖς τι;
ΚΑ.Α. Ἕρωι.
ΣΩ. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν δὴ ἔλεγες τίνα εἶναι μετὰ ἐπιστήμης;
ΚΑ.Α. Ἔλεγον γὰρ.
ΣΩ. Ἀλλο τι σὺν ὧς ἔτερον τῆς ἀνδρείας τής ἐπιστήμης δύο ταῦτα ἔλεγες;
ΚΑ.Α. Σφόδρα γε.
ΣΩ. Τι δὲ; ἡδονήν καὶ ἐπιστήμην ταῦτον ἢ ἔτερον; οὐκ ἐπιθυμεῖς τὰ ἐπιστήμην καὶ τὰ ἀνθρώπινα ταῦτα οὐκ ἔργασας;
ΚΑ.Α. Ἔτερον δήποτε, ὡς δοφάτατε σὺ.
ΣΩ. Ὡς καὶ ἀνδρείαν ἔτεραν ἡδονῆς;
ΚΑ.Α. Πῶς γὰρ οὐ;
ΣΩ. Φέρε δὴ ὡς μεν ἠμφατομέθα ταῦτα, ὅτι Καλλικλῆς ἔφη Ἀκαρνανησὶς ἡδὸν μὲν καὶ ἀγαθὸν ταῦτον εἶναι, ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀνδρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ τοῦ ἀγαθοῦ ἔτερον.
ΚΑ.Α. Σωκράτης δὲ γε ἢμῖν ὁ Ἀλκασκῆθεν ὦμολογεῖ ταῦτα, ὧ Ὀμολογεῖ;
ΣΩ. Οὐχ ὁμολογεῖ· οἴμαι δὲ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, ἐν ταύτῃ αὐτῶν ἥθελται ἢθελῶς. εἰπὲ γὰρ μοι, τοὺς εὖ πράττοντας τοὺς κακῶς πράττοντας ὧς τοῦ πράναντι ἢρεῖ πάθος πεπονθέναι;
ΚΑ.Α. Ἕρωι.
ΣΩ. Ἁρ' οὖν, εἴπερ ἑναντία οὕτω ταῦτα ἄλληλοις, ἵνα ἄρθη περὶ αὐτῶν ἑχειν ὤσπερ περὶ ὑμείας ἑχει καὶ νόμοις.
σου; οὐ γὰρ ἀμα δὴπον ὑμιαίνει τε καὶ νοσεῖ ὁ ἀνθρωπος, οὔτε ἀμα ἀπαλλάττεται ὑμείας τε καὶ νόσου.
ΚΑΛ. Πῶς λέγεις;
ΣΩ. Οἶνον περὶ ὅτου βούλει τοῦ σώματος ἀπολα-
496 βῶν σκόπει. νοσεὶ πον ἀνθρωπος ὀρθαλμων, ὑ νομα
ὀρθαλμία;
ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὐ;
ΣΩ. Οὐ δὴπον καὶ ὑμιαίνει γε ἀμα τοὺς αὐτοὺς;
ΚΑΛ. Οὐδ' ὀπωσιοῦν.
ΣΩ. Τῇ δὲ; ὅταν τῆς ὀρθαλμίας ἀπαλλάττεται, ἠ ἁ
τότε καὶ τῆς ὑμείας ἀπαλλάττεται τῶν ὀρθαλμῶν καὶ
tελευτῶν ἀμα ἀμφοτέρων ἀπήλλακται;
ΚΑΛ. Ἡκιστά γε.
ΣΩ. Θαυμάσιον γὰρ, οἶμαι, καὶ ἀλογον γίγνεται
ἡ γὰρ;

B
ΚΑΛ. Σφόδρα γε.
ΣΩ. 'Αλλ' ἐν μέρει, οἶμαι, ἐκατέρω καὶ λαμβάνει
καὶ ἀπολλυε; οὐκ ἐπὶ ἀπολλυε τοῖς κυριοτέροις;
ΚΑΛ. Φημὶ.
ΣΩ. Οὐκόνων καὶ ἱσχύων καὶ ἀσθένειαν ὀσαυτῶς;
ΚΑΛ. Ναι.
ΣΩ. Καὶ τάχος καὶ βραδυτήτα;
ΚΑΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Ἡ καὶ τάραθα καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τάναι-
tία τούτων, κακά τε καὶ ἀθλιότητα, ἐν μέρει λαμβάνει καὶ
ἐν μέρει ἀπαλλάττεται ἐκατέρω;
ΚΑΛ. Πάντως δήπον.

C
ΣΩ. 'Εὰν εὐφρωμεν ἄρα ἄττα, ὅν ἀμα τε ἀπαλλάτ-
tεται ἀνθρωπος καὶ ἀμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτα γε οὐκ ἐν
ἐίῃ το τε ἀφαθών καὶ το πακόν. ὀμολογοῦμεν ταῦτα; καὶ
ἐπ μᾶλα σκέψαμενος ἀποκρίνον.
ΚΑΛ. 'Αλλ' ὑπερφυος ὡς ὀμολογω.
Λ. ΣΩ. Ὁ θὰ ὑπὲρ ἡ ἐπὶ τὰ ἐμπροσθεν ὀμολογημένα, τὸ πεινᾷ ἐλεφές πότερον ἡδὺ ἡ ἀνιαρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ πεινᾷ.

ΚΑΛ. Ἀνιαρὸν ἔγογγέ το μέντοι πεινῶντα ἐσθε- εῖν ἡδὺ.

ΣΩ. Ὅσοι ἐπικαὶ μανθάνοι ἀλλ' οὖν τὸ γε πεινᾷ ὁ αὐτὸ ἀνιαρὸν. ἢ οὐχι;

ΚΑΛ. Φημί.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ διψῆν;

ΚΑΛ. Σφόδρα γε.

ΣΩ. Πότερον οὖν ἐπὶ πλεῖον ἐφαρμ. ἡ ὀμολογεῖς ἀπάσαι ἐνδεικτικῷ καὶ ἐπιθυμικῶν ἀνιαρῶν εἶναι;

ΚΑΛ. ᾿Ομολογῶ, ἀλλὰ µὴ ἑρωτα.

ΣΩ. Εἶναι διψῶντα ἐδὲ ὅ τὸ πίνειν ἀλλο τι ἡ ἡδὺ φῆς εἶναι;

ΚΑΛ. Ἐγγέλε. ἐρωτηθήκας ὁ διώκεται καὶ ποιεῖται καὶ ἔργα σου λυπηθείς ἐστιν;

ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Τὸ δὲ πίνειν πληρωσίς τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονῆ;

ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Ὅσοι ὑπακούν κατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις;

ΚΑΛ. Μαλλίστα.

ΣΩ. Διψῶντα γε;

ΚΑΛ. Φημί.

ΣΩ. Λυπούμενον;

ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Αἰσθάνει οὖν τὸ συμβαίνον, ὅτι λυπούμενον χαίρειν λέγεις ἂμα, ὅταν διψῶντα πίνειν λέγης; ἡ οὖν ἂμα τοῦτο γίνεσθαι κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον καὶ ἄρθρον εἰτε υψάθει ἐτε σώματος βούλει; οὐδὲν γάρ, οἴμαι, διαφέρει. ἔστι ταύτα ἡ οὖ;
ΚΑΛ. Ἠστίν.
ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν εὖ γε πράττοντα κακῶς πραττεῖν ἢμα ἁδύνατον ἔρησι εἶναι.
ΚΑΛ. Φημὶ γάρ.

497

ΣΩ. Ἀνισόμενον δὲ γε χαίρειν δυνατὸν ὁμολογήκας.
ΚΑΛ. Φαίνεται.

ΣΩ. Οἴκα ἄρα τὸ χαίρειν ἔστιν εὖ πράττειν οὐδὲ τὸ ἀνισόθαι κακῶς, ὥστε ἐτερον γίνεται τὸ ἡδὺ τοῦ ἁγαθοῦ.
ΚΑΛ. Οὐκ οἶδ᾽ ἄττα σοφίζει, ὡς Σωκράτες.

ΣΩ. Οἰσθα, ἀλλὰ ἄκκιζει, ὡς Καλλίκλεις· καὶ πρόθυνγε ἕτε εἰς τὸ ἐμπροσθῖν, ἵνα εἰδῆς, ὡς σοφὸς ὁμ ἐν νοο-

Β θετεῖς. οὐχ ἡμα διφῶν τε ἐκαστὸς ἢμῶν πέπαυται καὶ ἢμα ἠδύμενος διὰ τοῦ πίνειν;
ΚΑΛ. Οὐκ οἶδα ὃ τι λέγεις· ὅτι ἔχων ληρεῖς.

ΓΟΡ. Μηδαμώς, ὡς Καλλίκλεις, ἀλλ᾽ ἀποκρίνον καὶ ἢμῶν ἑνεκά, ἵνα περανθῶσιν οἱ λόγοι.
ΚΑΛ. Ἀλλ᾽ ἀκόντως ἐστι Σωκράτης, ὡς Γοργία· ομικρὰ καὶ ὁλέρον ἄξια ἀνερτά καὶ ἐξελέγχει.
ΓΟΡ. Ἀλλὰ τι σοι διαφέρει; πάντως ὦ θ᾽ αὐτή ἡ ἐμάλις τιμή, ὡς Καλλίκλεις· ἀλλ᾽ ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγχει ὃποιο ὑποβύληται.

C

ΚΑΛ. Ἐφοτά δὴ σὺ τὰ σμικρὰ τε καὶ στενὰ ταῦτα, ἐπειπερ Γοργία δοκεῖ νῦτως.

ΛΙΛ. ΣΩ. Εὐδαίμονον εἰ, ὡς Καλλίκλεις, ὅτι τὰ με-

ημεροθήραμα = γάλα μεμίησαι ποιν τὰ σμικρὰ· ἐγὼ δ᾽ οὐχ ὁμὴν θεμι-
τόν εἶναι. ὅτεν οὖν ἀπέλιπες, ἀποκρίνον, εἰ οὖν ἢμα παῦται διψῶν ἐκαστὸς ἢμῶν καὶ ἠδύμενος.
ΚΑΛ. Φημὶ.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμιών καὶ ἠδονῶν ἢμα παῦται;
ΚΑΛ. Ἡστι ταῦτα.
ΣΩ. Ούκ οὖν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἠδονῶν ἀμα παύτειι;

ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ κακῶν οὐχ ἀμα παύτειι, ὡς σὺ όμολογεῖς· νῦν δὲ οὐχ όμολογεῖς;

ΚΑΛ. Ἐγώγη· τί οὖν δή;

ΣΩ. Ὅτι οὐ ταύτα γίνεται, ὁ φίλε, τὰ λαγάθα τοῖς ἡδεσίν οὖδὲ τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς, τῶν μὲν γὰρ ἀμα παύτειι, τῶν δὲ οὐ, ὡς ἔτεροις οὕτωι· πῶς οὖν ταύτα ἐπὶ τὰ ἡδεῖα τοῖς ἀγαθοῖς; τὰ ἀμαγατα τοῖς κακοῖς; ἐκ τοῦ βουλή, καὶ τίδ' ἐπίδεικνυς· οἶμαι γὰρ σοι οὖν ταύτη ὑμολογεῖται. Ἀδριν δὲ· τοὺς ἀγαθοὺς ὑχὶ ἀγα· Ἐ ὕδων παρονοεῖς ἀγαθοὺς καλεῖς, ἀσπερ τοὺς καλοὺς οἷς ἂν κάλλος παρῇ;

ΚΑΛ. Ἐγώγη.

ΣΩ. Τί δὲ; ἀγαθοὺς ἀνδρας καλεῖς τοὺς ἀφρονας καὶ δειλοὺς; οὐ γὰρ ἄρτι γε, ἀλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ φρόνιμους ἔλεγες· η' οὐ τούτοις ἀγαθοῖς καλεῖς;

ΚΑΛ. Πάντω μὲν οὖν.

ΣΩ. Τί δὲ; παῖδα ἀνόητον χαίροντα ἢδη εἶδες;

ΚΑΛ. Ἐγώγη.

ΣΩ. Ἀνδρα δὲ οὔπω εἶδες ἀνόητον χαίροντα;

ΚΑΛ. Οἶμαι ἔγωγη· ἀλλὰ τι τούτο;

ΣΩ. Οὔδεν· ἀλλ' ἀποκρίνον.

ΚΑΛ. Εἴδον.

ΣΩ. Τί δὲ; νοῦν ἔχοντα λυποῦμενον καὶ χαίροντα; 498

ΚΑΛ. Φημί.

ΣΩ. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαίροντι καὶ λυποῦνται, οἱ φρόνιμοι ἢ οἱ ἀφρόνες;

ΚΑΛ. Οἶμαι ἔγωγη οὐ πολὺ τί διαφέρειν.

ΣΩ. Ἀλλ' ἀρκεῖ καὶ τούτο. ἐν πολέμῳ δὲ ἢδη εἶδες ἀνδρα δειλῶν;

ΠΛΑΤΩ III.
ΚΑΛ. Πώς γὰρ οὖ; 
ΣΩ. Τί οὖν; ἀπίστων τῶν πολεμίων πότεροι σοι ἔδοξον μᾶλλον χαίρειν, οἱ δειλοὶ ἢ οἱ ἀνδρεῖοι;

ΚΑΛ. Ἀμφότεροι ἔμοιρη [μᾶλλον]. εἰ δὲ μή, παραπλησίως γε.

ΣΩ. Οὐδὲν διαφέρει. χαίροντι δ' οὖν καὶ οἱ δειλοί;
ΚΑΛ. Σφόδρα γε.

ΣΩ. Καὶ οἱ ἄφρονες, ὡς ἔοικεν; 
ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Προσιόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνον λυποῦνται ἢ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι;

ΚΑΛ. Ἀμφότεροι.

ΣΩ. Ἄρα ὁμοίως;
ΚΑΛ. Μᾶλλον ἵσως οἱ δειλοί.

ΣΩ. Ἀπίστων δ' οὖ μᾶλλον χαίροντι;
ΚΑΛ. Ἡσώς.

ΣΩ. Οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαίροντι καὶ οἱ ἄφρονες καὶ οἱ φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι
σε παραπλησίως, ὡς σὺ φῆς, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἀν-
δρείων;

ΚΑΛ. Φημί.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν οἱ γε φρόνιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἁγα-
θοὶ, οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί;
ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Παραπλησίως ἂρα χαίροντι καὶ λυποῦνται οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί;

ΚΑΛ. Φημί.

ΣΩ. Ἀρ' οὖν παραπλησίως εἰσὶν ἁγαθοὶ καὶ κακοὶ
οἱ ἁγαθοὶ τε καὶ οἱ κακοί; ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον ἁγαθοὶ [οἱ ἁγαθοὶ] καὶ κακοὶ εἰσὶν οἱ κακοί;

ΚΑΛ. Ἀλλὰ μὲ Δι' οὖν οἷδ' ὦ τι λέγεις.

ΣΩ. Οὐκ οἰσθ' ὅτι τοὺς ἁγαθοὺς ἁγαθῶν φῆς
παροποιεί εἶναι ἄραθος, κακοὺς δὲ κακῶν; τὰ δὲ ἄραθο
εἶναι τὰς ἱδονὰς, κακὰ δὲ τὰς ἀνίας;
ΚΑΔ. Ἔρωτε.
ΣΩ. Ὅνυκοιν τοὺς χαίροντας πάρεστι τάραθα, καὶ ἱδο-
ναί, εἰπεῖν χαίροντιν;
ΚΑΔ. Πῶς γὰρ οὖ; ΣΩ. Ὅνυκοιν ἁράθαν παρόντων ἁράθοι εἰσιν οἱ
χαίροντες;
ΚΑΔ. Ναί.
ΣΩ. Τί δὲ; τοῖς ἀνιωμένοις οὐ πάρεστι τὰ κακὰ, καὶ
μὴν;
ΚΑΔ. Πάρεστιν.
ΣΩ. Κακῶν δὲ γε παροποιεὶς φῆς οὖ εἶναι κακοὺς ἔ
τους κακούς; ἥ οὐκέτι φῆς;
ΚΑΔ. Ἔρωτε.
ΣΩ. Ἅραθοι ἁρα οὐ ἄν χαίροσι, κακοὶ δὲ οἱ ἄν ἀνι-
ωμέναι;
ΚΑΔ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οἴ μὲν γε μᾶλλον ἀλλον, οὐ δ' ἦτοι θύτοιν,
οἱ δὲ παραπλησίως παραπλησίως;
ΚΑΔ. Ναί.
ΣΩ. Οὐκοῦν φῆς παραπλησίως χαίρειν καὶ λυπεῖ-
σθαι τοὺς φρονίμους καὶ τοὺς ἁφρονας καὶ τοὺς δειλοὺς
καὶ τοὺς ἀνδρείους, ἥ καὶ μᾶλλον ἢ τοὺς δειλοὺς;
ΚΑΔ. Ἐρωτε.
ΣΩ. Συλλογίσαι δὴ κοινὴ μετ' ἐμοῖ, τι ἡμῖν συμ-
βαίνει ἐκ τῶν ὁμολογήμενων; καὶ διὸ γὰρ τοι καὶ τρίς
φασι καλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκοπεῖσθαι. 499
ἄραθον μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρείον φαμεν.
ἡ γὰρ;
ΚΑΔ. Ναί.
ΣΩ. Κακὸν δὲ τὸν ἁφρονα καὶ δειλὸν;
ΚΑΛ. Πάνω γε.
ΣΩ. 'Αγαθόν δὲ αὐ τὸν χαίροντα;
ΚΑΛ. Ναι.
ΣΩ. Κακόν δὲ τὸν ἀνιώμενον;
ΚΑΛ. 'Ανάγκη.
ΣΩ. 'Ανιώθαι δὲ καὶ χαίρειν τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὁμοίως, ἵσως δὲ καὶ μάλλον τὸν κακὸν;
ΚΑΛ. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁμοίως γίρνεται κακός καὶ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ ἦ καὶ μάλλον ἀγαθὸς ὁ κακός; οὐ ταῦτα συμβαίνει καὶ τὰ πρῶτα ἐκεῖνα, εάν τις ταῦτα φη ἤδεια τε καὶ ἀγαθὰ εἶναι; οὐ ταῦτα ἀνάγκη, ὁ Καλλίκλεις;
ΛIV. ΚΑΛ. Πάλαι τοῖς σοῦ ἄκροις, ὁ Σάκρατες, καθομολογῶν, ἐνθυμούμενος ὅτι, κἂν παλξον τίς σοι ἐνδόῃ ὦμοιόν, τούτοις ἁμενον ἔχει ὅσπερ τα μειράκια, ὡς δὴ σὺ οἴες ἐμὲ ἦ καὶ ἄλλον ὄντων ἄνθρωπον οὐχ ἠρείως τας μὲν βελτίως ἠδονάς, τὰς δὲ χείρως.
ΣΩ. Τού ἰού, ὁ Καλλίκλεις, ὥς πανοῦργος ἐστί καὶ σοι ὅσπερ παιδὶ χοί, τοτε μὲν αὐ φάσκων οὕτως ἔχειν, τοτε δὲ ἐτέρως, ἐξαπατών με. καίτοι οὐκ ὡμοίο γε καὶ ἀρχαὶ υπὸ σοῦ ἐκόντος εἶναι ἐξαπατηθῆσθαι, ὡς ὄντος φιλούν νῦν δὲ ἐφεύσεθι, καὶ ὃς ἔοικεν ἀνάρχη ὑπάκουσάν τοι κατά τὸν παλαῖον λόγον τὸ παρὸν εὔ ποιεῖν καὶ τοῦτο δέχεσθαι τὸ διδόμενον παρὰ σοῦ. ἔστι δὲ δή, ὡς ἔοικεν, ὃ νῦν λέγεις, ὅτι ἠδοναί τινες εἶσιν αἱ μὲν ἀραθαι, αἱ δὲ κακαὶ ἦ γάρ;
ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Ἄρ' οὖν ἀγαθαὶ μὲν αἱ ἀφελίμοι, κακαὶ δὲ αἱ βλαβεραί;
ΚΑΛ. Πάνω γε.
ΣΩ. Ἀφελίμοι δὲ γε αἱ ἀγαθὰν τι ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ αἱ κακὰν τι.
ΚΑΛ. Φημι.
ΣΩ. 'Αρ' οὖν ταξισθείς λέγεις, οίνον κατὰ τὸ σῶμα ἂς νῦν δή ἐλέρωμεν ἐν τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἱδονάς; [εἰ] ἢρα τούτων αἱ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι ἐν τῷ σῶματι, ἡ ἴσχὺν ἡ ἀλλην τινὰ ἀρετὴν τοῦ σῶματος, αὕται μὲν ἁγαθαι, αἱ δὲ τάναντια τούτων κακαὶ;
ΚΑΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ λύπαι ἁσάντως αἱ μὲν χρησταί εἰ- ἐν, αἱ δὲ πονηραί;
ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὐ;
ΣΩ. Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηστὰς καὶ ἱδονὰς καὶ λύπας καὶ αἱρετέων ἔστι καὶ πρακτέοις;
ΚΑΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Τὰς δὲ πονηρὰς οὐ;
ΚΑΛ. Δῆλον δή.
ΣΩ. Ἐνεκα γὰρ ποι τῶν ἁγαθῶν ἀπανταὶ ἡμῖν ἐδοξε πρακτέοις εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ἐμοὶ τε καὶ Πολύρ. ἢρὰ καὶ σοί συνδοκεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἀπασάν ἡμῶν πράξεων τὸ ἁγαθὸν, καὶ ἐκεῖνον ἔνεκεν δεῖν πάντα τὰλλα πράττεσθαι, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος ἡμῖν εἰ 500 καὶ οὐ ἐκ τρίτων;
ΚΑΛ. Ἐρώτε.
ΣΩ. Τῶν ἁγαθῶν ἢρὰ ἐνεκα δεῖ καὶ τάλλα καὶ τὰ ἡδέα πράττειν, ἀλλ' οὗ τάγαθα τῶν ἡδέων.
ΚΑΛ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν παντὸς ἁνδρὸς ἐστὶν ἐκλέξασθαι, ποῖαι ἁγαθὰ τῶν ἡδέων ἐστὶ καὶ ὅποια κακά, ἡ τεχνικοῦ δεῖ εἰς ἐκαστὸν;
ΚΑΛ. Τεχνικοῦ.
ΛV. ΣΩ. Ἀναμνησθῶμεν δὴ ὦν αὐ ἐρῶ πρὸς Πολύρ. καὶ Γοργίαν ἐτύγχανον λέγον. ἐλεγον γὰρ, εἰ μνημονεύεις, ὅτι εἰς παρασκευὴν αἱ μὲν μέχρι ἱδονῆς, αὐτὸ δὲ...
τούτο μόνον παρασκευάζονταί, ἁγνοοῦσαὶ δὲ τὸ βέλτιον καὶ τὸ χείρον, αἱ δὲ γυμνόσκονσαί ὅ τι τε ἁγαθὸν καὶ ὁ τι κακὸν καὶ ἐπίθην τῶν μὲν περὶ τὰς ὡδονὰς τὴν μαρμελικήν ἐμπειρίαν, ἀλλ’ ὅν τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ἁγαθὸν τὴν ἱατρικὴν τέχνην. καὶ πρὸς φιλίον, ὁ Καλλικλέας, μήτε αὐτὸς οἶνον δεῖν πρὸς ἐμὲ παῖζειν μηδ’ ὅ τι ἐν τῷ χῆρᾳ παρὰ τὰ δοκούντα ἀποκρίνον, μήτ’ αὐτὰ παρ’ ἐμοὶ οὕτως ἐποδέχον ὡς παίζοντος· ὅρας γὰρ, ὅτι περὶ τούτου εἰδὼν ἦμιν ὦ λόγοι, οὓ τι ἀν ἁλλὰν ὑποῦσιν τὶς καὶ συμερὸν νοῦν ἔχων ἀνθρώπος, ὁ τούτω, οὕτως ἡ χρή τρόπον ἦμι, πότερον ἐπὶ τὸν σὺ παρασκελεῖς ἐμὲ, τὰ τοῦ ἀνθρώπου τῷ ταύτῳ πράττοντα, λέγοντα τῇ ἐν τῷ δήμῳ καὶ δητορικήν ἀποκριντα καὶ πολιτευόμενον τούτω τοῦ τρόπων, ὃν ὑμεῖς νῦν πολιτευόμενη, ἢ ἐπὶ τόυτο τῆς βίου τῶν ἐν ψυχοσφιξέως, καὶ τί ποτ’ ἐστὶν οὕτως ἐκεῖνον διαφέρον. Ἰσως ὃν ἐν μετανοιωσόν ἐστιν, ὃς ἂντι ἐν ἐπεξεργασία καὶ διαφερόμενος, διελομένος δὲ καὶ ὁμολογήσαντας ἀλληλοις, εἰ ἐστι τούτῳ διπλὸ τῶ βίως, διερεύνοις, τῇ τῇ διαφερόμενον ἀλληλον καὶ υποτερον διατεθείς αὐτοῖς. Ἰσως ὃν ὑπώρω ἐδόθη τῇ λέγῳ.

ΚΑΔ. Οὐ δήτα.

ΣΩ. Ἀλλ’ ἐγὼ σοι σαφέστερον ἔρωτον ἐπειδή ὁμολογήκαμεν ἐγώ τε καὶ σὺ εἶναι μὲν τὶ ἁγαθὸν, εἶναι δὲ τῇ ἁρδῇ, ἔστερον δὲ τῇ ἁρδᾷ τοῦ ἁγαθοῦ, ἐκατέρων δὲ αὐτοῖς μελετήν τινὰ εἶναι καὶ παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ ἀρετοῦ δήμου, τὴν δὲ τοῦ ἁγαθοῦ—αὐτὸ δὲ μοι τὸ τοῦ πρώτου ἢ σύμφατι ἢ μὴ σύμφιξις;

ΚΑΔ. Οὕτω φημι.

LVI. ΣΩ. Ἐὰν δὴ, ὁ καὶ πρὸς τούτῳ ἐγὼ ἔλεγον, διομολογηθῆσαι μοι, εἰ ἂρα σοι ἐδοξὰ τὸτε ἀληθὴ λέγειν. ἔλεγον δὲ πον, ὅτι ἡ μὲν ὄψιν ποιησική ὡς μοι δοκεῖ τεχνῇ 501 εἶναι ἀλλ’ ἐμπειρία, ἡ δ’ ἱατρική, λέγον ὃτι ἡ μὲν τούτῳ
οὔ θεραπεύει καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ τὴν αἰτίαν ὅν πρότει, καὶ λόγον ἔχει τοῦτον ἐκάστον δοῦναι, ἡ ἱκά-
τρική· ἡ δ’ ἐπέδρα τῆς ἱδονῆς, πρὸς ἣν ἡ θεραπεία αὐτῇ ἐστὶν ἄπασα, κομιδὴ ἀτέχνως ἐπ’ αὐτὴν ἔρχεται, οὐτὲ τι
tὴν φύσιν σκεφταίμενη τῆς ἱδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως 
te παντάπωσιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν διαρκής εἰς ἱδονάς, 
τριβή καὶ ἐμπείρεις μνήμην μονον σαζωμένη τοῦ εἴσωθο-
cος γίνεσθαι, ὡ δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἱδονάς. ταῦτ’ οὖν 
Βροτὸν σκόπει εἰ δοκεῖ σοι ἰκανῶς λέγεσθαι, καὶ εἰναι τι-
νές καὶ περί ψυχῆς τοιαύτας ἄλλως προφατεῖαι, αἱ μὲν 
τεχνικαὶ, προμηθεῖαν τίνα ἔχουσαν τοῦ βελτίστον περὶ 
tὴν ψυχὴν, αἱ δὲ τοῦτον μὲν διλυγοροῦσα, ἐσκεφτούντων ἕ 
αὐτῇ τρόπον γένοιτο, ἢτις δὲ ἡ βελτίων ἡ χείρον τῶν 
ἡδονῶν, οὔτε σκοποῦμενοι οὔτε μέλου αὐτῶς ἄλλο ἡ χα-
ρίζεσθαι μόνον, εἰτε βελτιων εἰτε χείρον. ἔμοι μὲν ράρ, ὡς 
Καλλίκλεις, δοκοῦσί τε εἰναί, καὶ ἔρωτε φημὶ τοῖοῦτον 
κολακεῖαν εἰναι καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ περὶ 
ἀλλο ὅτιν ἡ ἡδονήν θεραπεύῃ, ἀσκεστος ἔχου 
tοῦ ἀμείνονος τε καὶ τοῦ χείρονος: σοῦ δὲ δὴ πότερον 
συγκατατίθεσαι ἢμιν περὶ τούτων τὴν αὐτήν δοξαν ἡ 
ἀντίφης;

ΚΑΛ. Ὅνυ ἔρωτε, ἀλλὰ συγχαρω, ἵνα σοὶ καὶ πε-
ρανθῆ ὁ λόγος καὶ Γοργία τὸδε χαρίζομαι.

ΣΩ. Πότερον δὲ περὶ μὲν μίαν ψυχῆν ἔστι τούτῳ, ὅ 
περὶ δὲ ὅπερ καὶ πολλὰς οὐκ ἔστιν;

ΚΑΛ. Ὅνυ, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅπερ καὶ περὶ πολλὰς.

ΣΩ. Οὖν κοι καὶ ἄθροίων ᾧμα χαρίζεσθαι ἔστι, μηδὲ 
σκοπούμενον τὸ βελτίστον;

ΚΑΛ. Οἶμαι ἔρωτε.

LVII. ΣΩ. Ἐχεις οὖν εἰπεῖν, αἰτιτες εἰσίν αἱ ἐπιτη-
δεύσεις αἱ τούτῳ ποιοῦσαι; μᾶλλον δὲ, εἰ βούλει, ἐμοὶ
 ἐρωτῶντος, ἥ μὲν ἂν σοι δοκῇ τοῦτον εἶναι, φάσθι, ἥ δὲ ἂν μὴ, μὴ φάσθι. πρῶτον δὲ σκεψόμεθα τὴν αὐτητικήν.

Ε  ὧν δοκεῖ σοι τοιαύτη τις εἶναι, ὁ Καλλίκλεις, τὴν ἡδονὴν ἡμῶν μόνον διάκειν, ἀλλὰ δ' οὐδὲν φροντίζειν;

ΚΑΔ. Ἐμοίγε δοκεῖ.

ΣΩ. Οὐκοίν καὶ αἱ τοιαίδε ἀπασάι, οἷον ἡ κινησική ἡ ἐν τοῖς ἀράσιν;

ΚΑΔ. Ναι.

ΣΩ. Τί δὲ; ἡ τῶν χοροῦν διδασκαλία καὶ ἡ τῶν διθυράμβων ποίησις οὐ τοιαύτη τις σοι καταφαίνεται; ἡ ἑρεῖ τι φροντίζειν Κινησίαν τὸν Μέλητος, ὅπως ἐρεῖ τι ἱπτόμενον, δὴν ἂν οἱ ἀκούοντες βελτίως γίνοντο, ἡ δ' τι μέλεις χαριζέσθαι τῷ ὁχλῷ τῶν θεατῶν;

ΚΑΔ. Δῆλον δὴ τοῦτο ἀν, ὁ Σώκρατες, Κινησίαν ἐπερή.

ΣΩ. Τί δὲ; ὁ πατὴρ αὐτοῦ Μέλης ἡ πρὸς τὸ βέλτιστον βλέπων ἐδοκεῖ σοι κινησικῶς; ἡ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ πρὸς τὸ ἡδύστον; ἡνία γὰρ ἔδωκα τοὺς θεατὰς· ἀλλὰ δὴ σκοπεῖ· οὖχὶ ἢ τε κινησικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ ἡ τῶν διθυράμβων ποίησις ἡδονῆς χάριν εὑρήσαται;

ΚΑΔ. Ἐμοίγε.

ΣΩ. Τί δὲ δὴ; ἡ σεμνὴ αύτὴ καὶ ἡ αυτητική, ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔφη ἡ ἐσπούδασκε, πότερον ἐστιν [ἀυτῆς τὸ ἔπιχειρήμα καὶ ἡ ἀστον], ὅς σοι δοκεῖ, χαριζέσθαι τοῖς θεαταῖς μόνον, ἡ καὶ διαμάχεσθαι, εάν τι αὐτοῖς ἤδυν μὲν ἡ καὶ κεχαρισμένον, πονηρὸν δὲ, ὅπως τοῦτο μὲν μὴ ἐρεῖ, εἰ δὲ τι τυχάνας ἄρθρος καὶ ὁφέλιμον, τοῦτο δὲ καὶ λέξει καὶ ἥστατα, εάν τε χαρίσω σὺν τῷ μη; ποτέρως σοι δοκεῖ παρεσκευάσθαι ἡ τῶν τραγῳδίων ποίησις;

ΚΑΔ. Δῆλον δὴ τοῦτο ἀν, ὁ Σώκρατες, ὅτι πρὸς ὑπὸ τὴν ἡδονὴν μᾶλλον ἀφοτάται καὶ τὸ χαριζέσθαι τοῖς θεαταῖς.
δυνατὸν τοῖς πολλοῖς *εὐρήκαμεν" δητορικὴν τινα πρὸς δὴμον τοιοῦτον ὅτι παίδας τινὸς ὑμῶν καὶ γυναικῶν καὶ ἄνδρῶν, καὶ δούλων καὶ ἑλευθέρων, ηὐ δὴ πάνω ἄραμεθα κολακικήν γὰρ αὐτὴν φαμεν εἶναι."
οι κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ὃ λέγουσιν, εἰσὶ δὲ καὶ οίονς σὺ λέγεις.

ΣΩ. Ἕξαρκεῖ, εἰ γὰρ καὶ τούτο ἦστι διπλοῦν, τὸ μὲν ἔτερὸν ποὺ τοῦν κολακεία ὡν εἰς καὶ ἀλοχρα ἰδιομορφία, τὸ δὲ ἔτερον καλὸν, τὸ παρασκευαζεῖν ὅπως ὡς βέλτιστα ἐσονται τῶν πολιτῶν αἱ ψυχαὶ, καὶ διαμαχῆσθαι λέγοντα τὰ βέλτιστα, εἴτε ἱδία εἴτε ἀνθρώπες ἦσται τοῖς ἀκούοντις νοσιν. ἂλλ' οὐ πάσοτε σὺ ταύτην εἶδες τῆν ἰδιομορφίαν; ἢ εἰ τινὰ ἔχεις τῶν ἰδιομορφῶν τοιοῦτον εἶπεῖν, τί σοι καὶ ἐμοὶ αὐτῶν ἐφοράς τὸς ἔστιν;

ΚΑΛ. 'Αλλὰ μᾶ Δι' οὐκ ἔχω ἔγωγε σοι εἶπεῖν τῶν γε νῦν ἰδιομορφῶν οὔτέναι.

ΣΩ. Τί δέ; τῶν παλαιῶν ἔχεις τινὰ εἶπεῖν, δι' ὅτι αὐτῶν αὐτίαν ἐχούσιν Ἀθηναίων βελτίως γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἦξετο ὀμηνορεία. ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ χείρους ὀντες; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδα τῆς ἐστίν οὕτος.

6 ΚΑΛ. Τί δέ; Θεομοστοκλῆς οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀραθὸν γεγονότα καὶ Κίμωνα καὶ Μιλτιάδην καὶ Περικλέα τουτον τὸν νεώστε τετελευτηκότα, οὐ καὶ σὺ ἀκήκοας;

ΣΩ. Εἰ ἐστὶ γε, ὁ Καλλίκλεις, ἡν πρόστερον σὺ ἐλεγεῖς ἀρετὴν, ἀληθὴς, τὸ τὰς ἐπιθυμίας ἀποτιμῶνα καὶ τὰς αὐτὸς καὶ τὰς τῶν ἄλλοιν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἂλλ' ὅπερ ἐν τῷ ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάζωσθηκεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτι δέ μὲν τῶν ἐπιθυμιών πληροῦμεναι βελτίω ποιοῦσι τῶν ἀνθρωπῶν, ταύτας μὲν ἀποτελεῖν, αἱ δὲ χεῖρα, ἡ τούτο δὲ τέχνη τις εἰς: τοιοῦτον ἄνδρα τοιοῦτον τινὰ γεγονέναι ἔχεις εἶπεῖν;

ΚΑΛ. Οὐκ ἔχω ἔγωγε πῶς εἶπο.

ΛΙΧ. ΣΩ. 'Αλλ' εἰκ' ἔχεις καλῶς, εὔφρασεις. ἰδώς μεν δὴ οὔτωσι ἀτομαὶ ὑποποίμεναι, εἰ τις τοιῶν τοιοῦτος γέρον. φέρε μαρ, ὃ άγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιςτον λέγον, ὃ ἄν λέγῃ, ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ, ἄλλ' ἀπο
βλέπον πρὸς τι; ὀσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ βλέποντες πρὸς τὸ αὐτῶν ἔργον ἐκαστός οὐκ εἰκῇ ἐκλεγό-
μενος προσφέρει ἀ προσφέρει πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὐτοῦ, ἀλλ' ὅπως ἡν εἰδὸς τι αὐτὸ σχῆ τοῦτο ὁ ἔργαζεται. οἷον ἐποιεῖ ἰδεῖν τοὺς ἴσον γραφοὺς, τοὺς οἰκοδόμους, τοὺς
ναυπηγοὺς, τοὺς ἄλλους πάντες δημιουργοὺς, ὅντων ἐποιεῖ αὐτῶν, ὥσ eἰς τὰξιν τινὰ ἐκαστὸ τοῦ κάθη-
σιν ὁ ἀν τιθῇ, καὶ προσαναγκάζει τὸ ἔτερον τῷ ἐτέρῳ προέπον τε ἐναι καὶ αἱροῦτεν, ἐως ἂν τὸ ὁπὸν συστῆ-
504 σηται τεταγμένων τε καὶ νέκοσμημένων πράγμα; καὶ οὐ τῇ ἄλλᾳ δημιουργοὶ καὶ οὐς νῦν δὴ ἐλέγομεν, οἱ περὶ
tο τὸ σῶμα, παιδοτριβάι τε καὶ ιατροί, κομμοῦσι πον το 
σῶμα καὶ συντάττουσιν. ὁμολογοῦμεν οὐτοὶ τοὺ ἔχειν
η οὐ;

ΚΑΛ. Ἕστα τοῦτο ὦτας.
ΞΩ. Τάξεως ὄρα καὶ κόσμου τυχοῦσα ὀικία χορητῇ
ἀν εἰ, ἄταξίας δὲ μοχίηρα;
ΚΑΛ. Φημὲ.
ΞΩ. Ὅριχον καὶ πλοίου ὠσαίντως;
ΚΑΛ. Ναί.
ΞΩ. Καὶ μὴν καὶ τὰ σώματα φαμεν τὰ ἵμετέρα;
ΚΑΛ. Πάνω ἅπε.
ΞΩ. Τί δ' ἡ ψυχή; ἄταξίας τυχοῦσα ἐσται χορητῇ
ἡ τάξεως τε καὶ κόσμου τινῶς;
ΚΑΛ. Ἀνάγκη ἐκ τῶν πρόσθε καὶ τοῦτο συνομο-
λοιπαῖν.
ΞΩ. Τί οὖν ὄνομα ἐστίν ἐν τῷ σῶματι τῷ ἐκ τῆς τά-
ξεως τε καὶ τοῦ κόσμου μνημονέως;
ΚΑΛ. Τρέλιαν καὶ ἰσχὺν ἰδοὺς λέγεις.
ΞΩ. Ἐργον, τί δ' ἀν τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐργασμένῳ ἐκ τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου; πειρῶ εὐρεῖν καὶ εἰπεῖν ὄσ-
περ ἐσκίνι τὸ ὄνομα.
ΚΑ.Α. Τ' δ' οὖν αὐτὸς λέγεις, ὁ Σῴκρατες;

ΣΩ. Ἀλλ' εἰ σοι ἦδιον ἔστιν, ἐγὼ ἐρῶ· σὺ δὲ, ἂν μὲν σοι δοκῇ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάθι· εἰ δὲ μὴ, ἔλεγχε καὶ μὴ ἐπίστευε. ἔμοι γὰρ δοκεῖ ταῖς μὲν τοῦ σώματος τάξειν ὄνομα εἶναι ὑγιείων, ἐξ οὗ ἐν αὐτῷ ἡ ὑγεία γίνεται καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ τοῦ σώματος. ἐστι ταῦτα ἡ οὖν ἔστιν;

ΚΑ.Α. "Εστιν.

ΣΩ. Ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξει καὶ κοσμήσει νόμιμον τε καὶ νόμος, οὔτε καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμου ταῦτα δ' ἔστι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη. φήσε 

ΚΑ.Α. "Εστώ.

ΙΧ. ΣΩ. Οὖν οὖν πρὸς ταῦτα βλέπων δ' ὢντω ἐκεῖνος, ὁ τεχνικὸς τε καὶ ἀράθος, καὶ τοὺς λόγους προσ-οίσει ταῖς ψυχαῖς, οὐς ἢν λέγῃ, καὶ τὰς πράξεις ἀπάσας, καὶ δῶρον ἠν τι διδό, δώσει, καὶ ἐὰν τι ἀφαιρήτα, ἀφαιρήσεται, πρὸς τούτο ἂν τὸν νοῦν ἔχων, ὅπως ἂν ἐ αὐτοῦ τοῖς πολίταις δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς ψυχαῖς γίγνη- 

ται, ἀδικία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ σωφροσύνη μὲν ἐγγε-γίνεται, ἀκολογία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ ἐγ- 

γίνεται, κακία δὲ ἄπιθ. συγχωρεῖς ἡ οὖ; 

ΚΑ.Α. Συγχωρῶ.

ΣΩ. Τί γὰρ ὀφελοῦ, ὁ Καλλίκλεις, σῶματί πε κα- 

μνοντί καὶ μοχθηρός διακειμένως οτία πολλά διδόναι καὶ 

tὰ ἦδιόντα ἡ ποτὲ ἡ ἄλλ' ὄτι αὐτῷ, ὁ μὴ οὖν ἔσται ἐς ὁ 

ὅτε πλέον ἡ τούναντίον κατὰ γε τὸν δίκαιον λόγον καὶ 

έλαττον; ἐστι ταῦτα;

505 κΑ.Α. "Εστώ.

ΣΩ. Οὐ γὰρ, οἴμαι, λυσιτελεῖ μετὰ μοχθηρίας σώμ- 

ματος εἶν ἄνθρωπον· ἀνάρκη γὰρ οὕτω καὶ ἐξ ὑποκθη- 

ροῦ· ἡ οὖν ὥτος;

Δημόσιο Κέντρικη Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
ΚΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Ὅνυχοιν καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἀποπιμπλάνατι, οἴον πεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται ἡ δυσῶντα πιεῖν, ὕμαλλωντα μὲν ἐώσιν οἱ ἱεροὶ ἃς τὰ πολλά, κάμνουτα δὲ, ὃς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέποτ' ἐώσιν ἐμπίπτασθαι δὲν ἐπιθυμεῖ; συγχορεῖς τούτῳ γε καὶ σύ;

ΚΑΛ. Ἔρωτε.

ΣΩ. Περὶ δὲ ψυχῆν, ὃ ἀριστε, οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος; Β ἔως μὲν ἂν ποιήσῃ ἤ, ἀνόητος τε οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ άδικος καὶ ἀνόσιος, εἰρήκειν αὐτήν δεῖ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἀλλ' ἄττα ποιεῖν ἡ ἄφρ' ὁν βελτίων ἔσται: φῆς ἡ ὄν;

ΚΑΛ. Ψημί.

ΣΩ. Οὔτο γὰρ ποιον αὐτὴ ἀμείνον τῇ ψυχῇ;

ΚΑΛ. Πάνω γε.

ΣΩ. Οὔκοιν τὸ εἰρήμεν ἐστίν ἃφρ' ὁν ἐπιθυμεῖ κο λάξειν;

ΚΑΛ. Ναί.

ΣΩ. Τὸ κολάζεσθαι ἄρα τῇ ψυχῇ ἀμείνον ἔστιν ἡ ἡ ἀκολασία, ὡσπερ σύ νῦν δὴ μὸν.

ΚΑΛ. Οὐχ οἴδ' ἄττα λέγεις, ο Ὁσχρατεῖς, ἀλλ' ἄλ.- ο λοντινά ἐρῶτα.

ΣΩ. Οὔτος ἄνήρ οὐχ ὑπομένει ὁφελούμενος καὶ αὐτὸς τούτο πάσχον περὶ οὖ ὁ λόγος ἔστι, κολαζόμενος.

ΚΑΛ. Οὔδε γε μοι μέλει οὔδ' ὁν σὺ λέγεις, καὶ ταῦτα σοι Γοργίου χάριν ἀπεκρινάμην.

ΣΩ. Εἶειν τ' οὖν δὴ ποιήσομεν; μεταξὺ τὸν λόγον καταλύομεν;

ΚΑΛ. Αὐτὸς γυνάει.

ΣΩ. Ἀλλ' οὔδε τοὺς μῦθους φασὶ μεταξὺ θέμις εἰ- δ ναι καταλείπεις, ἀλλ' ἐπιθέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἀνευν.
κεφαλής περιή. ἀπόκριναι οὕν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἤμεν ὁ λόγος κεφαλῆς λάβῃ.

LXI. ΚΑΔ. Ὡς βίαιος ἐλπίζω ὡς Σώκρατες ἐὰν δὲ ἐμοὶ πείθῃ, ἐέσεις χαίρειν τοῦτον τὸν λόγον, ἥ καὶ ἄλλα τοῖς διαλέξει.

ΣΩ. Τίς οὖν ἄλλος ἐθέλει; μὴ γαρ τοι ἄτελη γε τοι λόγον καταλίποιμεν.

ΚΑΔ. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἢν ὄνομα διελθεῖν τὸν λόγον, ἥ λέγειν κατὰ σαυτόν ἢ ἀποκρινομένος σαυτῷ;

Ε. ΣΩ. Ἰνα μοι τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου γένηται, ὡς τοῦ ὅπιο ἄνθροπες ἔλεγον, εἰς ὃν ἤκανος ἰδέαμα. ἀρά κινδυνοῦντες ἀναγκαίωτατον ἐναὶ οὕτως. εἰ μέντοι ποιήσομεν, οἱμαι ἐγὼ χρηναι πάντας ἡμᾶς φιλονεῖκος ἔχειν πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ ἄθροις ἡ ἔτη περὶ ὧν λέγομεν καὶ τὶ ψεύδος; κοινὸν γὰρ ἄραθον ἄπασι φανερῶν γενέσθαι αὐτῷ.

506 διέμει μὲν οὖν τὸ λόγοι ἐγὼ ὡς ὃν μοι δοκή ἔχειν· ἐὰν δὲ τῷ ὑμῖν μὴ τὰ ὅντα δοκά δισολογεῖσθα ἔμαυτῶ, χρή ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ ἐλέγχειν. οὕτω γὰρ τοῖς ἑγωνει εἰδὼς λέγω αἱ λέγω, ἀλλὰ ξητὶ κοινῇ μεθ' ὑμῶν, ὡςτε, ἃν τὶ φαίνεται λέγειν ὁ ἀμφίσβητον ἔμοι, ἐγὼ πρῶτος συνεφησομαι. λέγω μὲντοι ταύτα, εἰ δοκεῖ χρηναι διαπερανθήναι τὸν λόγον· εἰ δὲ μὴ βουλεύσῃ, ἐδώμεν δὴ χαίρειν καὶ ἀπέσωμεν.

ΓΟΡ. Ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὡς Σώκρατες, χρηναι

Β πω ἀπίεναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν σε τὸν λόγον· φαλνεῖται δὲ μοι καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βουλομαι γὰρ ἐγὼ γε καὶ αὐτῶς ἀκοῦσαί σου αὐτοῦ διόντος τὰ ἐπίλοιπα.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὲν δὴ, ὡς Γοργία, καὶ αὐτὸς ἤδεως μὲν ἐν Καλλίκλει τοῦτον ἐπὶ διελεγμὴν, ἐως αὐτῶ τὴν τοῦ Ἀμφιλοχον ἀπέδωκα ὅσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήθου· ἐπειδὴ δὲ σὺ, ὡς Καλλίκλεις, οὐκ ἔθελες συνδιαιρεῖν τὸν λόγον, ἀλλ' οὖν ἐμοὶ γε ἀκουσάν ἐπιλαμβάναν, εάν τι σοι
δοκῶ μή καλῶς λέγειν, καὶ με ἐὰν ἑξελέγχῃς, οὐχ ἄχρης—οὐδείς οὐκ ἀγάθῳ σοι ἀφερήης, οὐκ ἐμοὶ, ἀλλὰ μέριστος ἐνεργείης παρ᾿ ἐμοὶ ἀναγεγράψει.

ΚΑΛ. Αἰγέ, ὦ γαθέ, αὐτὸς καὶ πέραινε.

ΙΧ. ΣΟ. Ἀκοῦση δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντας τὸν λόγον. Ἀρα τὸ ἢδυ καὶ τὸ ἀγαθὸν τὸ αὐτὸ ἑστώ; ὂν ταυτόν, ὡς ἔγω καὶ Καλλικλῆς ὀμολογήσαμεν. Πότερον, δὲ τὸ ἢδυ ἑνεκα τοῦ ἀγαθοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαθὸν ἑνεκα τοῦ ἢδος; Τὸ ἢδυ ἑνεκα τοῦ ἀγαθοῦ. Ἡδύ δὲ ἐστι τούτω, ὁ παραγενομένου ἡδόμεθα, ἀγαθὸν δὲ οὐκ ἐγὼ ἀγαθὸν ἐσμέν; Πάνω γε. Ἀλλὰ μὴν ἁγαθοὶ γε ἐσμέν καὶ ἡμεῖς καὶ τάλλα πάντα, δόσα ἁγαθά ἑστών, ἀρετής τίνος παραγενομένους; Ἔμοιγε δοξεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὁ Καλλικλῆς. Ἀλλὰ μὲν ὢν ἡ γε ἁρετή ἐκάστου, καὶ σχεδοῦσι καὶ σώματος καὶ ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ξαίρου παυτός, οὐ τοῖς εἰκονίζοντα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξιν καὶ ὀρθότητι καὶ τεχνῇ, ἔτος ἐκάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν· ἄρα ἐστὶ ταῦτα; Ἔγω μὲν γὰρ φημι. Τάξιν ἄρα τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον ἔστιν ἡ ἁρετὴ ἐκάστου; Φαύλη ἢν ἐγώγε. Κόσμος τις ἀρα ἐγγενομένος ἐν ἑκάστῳ ὁ ἐκάστοις οἰκεῖος ἀργυροῦν παρέχει ἐκάστου τῶν ὀντων; Ἐμοιγε δοξεῖ. Καὶ ψυχή ἀρα κόσμον ἠχοῦσα τῶν ἑαυτῆς οἰκεῖοι τῆς ἀκοσμῆτον; Ἀνάγκη γε Ἀλλὰ μὴν ὡς κόσμον ἠχοῦσα κοσμῶ. Πῶς γὰρ οὖ μείλει; Η δὲ γε κοσμία σώφρον; Πολλὴ ἀνάγκη. Ἡ 507 ἄρα σώφρων ψυχή ἁγαθῆ. ἔγω μὲν οὖν ἐκα πᾶρα ταύτα ἄλλα φάναι, ὁ φιλὸς Καλλικλῆς. οὐ δὲ εἰ ἔχεις, δίδασκε.

ΚΑΛ. Λέγω, ὦ γαθέ.

ΣΟ. Λέγω δὴ ὢτι, εἰ ἡ σώφρων ἁγαθῆ ἑστών, ἡ τοῦν γαλατίων τῇ σώφρων πεπονθεῖα κακῆ ἑστών· ἢν δὲ αὐτῆς ἡ ἀφρον ς καὶ ἀκολαστος. Πάνω γε. Καὶ μὴν ὡς σώφρων τὰ προσήκοντα πράττει αὖ καὶ περὶ θεοῦ καὶ περὶ ἀνθρώπους· οὐ γὰρ ἄν σώφρων τὰ μὴ προσήκοντα
πράττων. Ἀνάγκη ταῦτ' εἶναι οὗτος. Καὶ μὴν περὶ μὲν
η ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττον δίκαι ἂν πράττοι,
περὶ δὲ θεοῦς οὐκι· τὸν δὲ τὰ δίκαια καὶ ὅσια πράττοντα
ἀνάγκη δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι. Ἑστὶ ταῦτα. Καὶ μὲν
δὴ καὶ ἀνθρωπίνα ἡ ἀνάγκη· οὐ γὰρ δὴ σώφρονος ἄνθρωπος
ἐστὶν οὔτε διώκειν οὔτε φεύγειν ἢ μὴ προσήκει, ἀλλὰ δὲ
δὲι καὶ πράγματα καὶ ἀνθρώπους καὶ ἰδιονὰς καὶ λύσεως
φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ υπομένουτα καρτιβεῖν ὅπου δὲι·
ὅτε πολλή ἀνάγκη, ὁ Καλλίκλεις, τὸν σώφρονα, ὅσπερ
δοξήθηκεν, δίκαιον οὖν καὶ ἀνθρωπίνα καὶ ὅσιον ἀγαθὸν
ἀνθρώπος εἶναι τελέσοιν, τὸν δὲ ἀγαθὸν εὖ τε καὶ καλὸς πρά-
ττειν ἢ ἂν πράττῃ, τὸν δ' εὖ πράττοντα μακάριον τε καὶ
εὐδαιμόνα εἶναι, τὸν δὲ πονηρὸν καὶ κακῶς πράττοντα
ἀθλιόν· οὗτος δ' ἂν εἶν οὗτος ἔχων τὸ σώφρονα,
ὁ ἀκόλαστος, ὃν οὐ ἐπήμει.

LXIII. Ἡρῴ μὲν οὖν ταῦτα οὗτος τίθεμεν καὶ φημὶ
taúta ἁληθῆ εἶναι· εἰ δὲ ἐστὶν ἁληθῆ τοῦ βουλόμενον,
ὁ ὁς ἐοικέων, εὐδαιμόνα εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον
καὶ ἁσχητέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἑξειποδῶν ἐκα
στος ἡμῶν, καὶ παρασκευάστεον μᾶλλον μὲν μηδὲν δει-
σθαι τοῦ κολαζεσθαι, εἰὼν δὲ δεήθη ἡ αὐτὸς ἡ ἄλλος τις
tοῦ οἰκείου, ἡ ἱδιότης ἡ πόλις, ἐπικεφαλὸν δίκην καὶ κο-
λαστέον, εἰ μέλλει εὐδαιμόνα εἶναι. οὗτος ἔμοι γε ὁ
σκοπὸς εἶναι, πρὸς οὖν βλέποντα δει ἔμεν, καὶ πάντα εἰς
tαύτο ταῦτα συνείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως
δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη τῆς μακαρίᾳ μέλ-
<Линия для продолжения>
καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταύτα κόσμον καλοῦσιν, ὁ ἔταφε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σῦ δὲ μοι δοκεῖς ὑπὸ προσέχειν τῶν νοῦν τούτων, καὶ ταύτα σοφῶς ἄν, ἀλλὰ λέξῃ τε σὺ ἡ ἴδιον ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα θάνατον τι ἐν δὲ πλεονεξίᾳ οἱ οἱ δὲν ἄσκειν, γεωμετρικὰ γὰρ ἀμέλεις. εἰπὲν ἡ ἐξελεγκτεῖν δὴ οὖντος ὁ λόγος ἡμῖν ἐστίν, δὴ οὐ δικασιούσῃ καὶ σωφροσύνης κτῆσθαι, εἰδυλλιῶν οὐ εὐδυλλιῶν, κακίας δὲ οὐ ἁθλιῶν ἀθλιῶν, ἢ εἰ οὖντος ἀληθῆς ἔστιν, σκεπτέον τι τὰ συμβαίνοντα, τὰ πρόσθεν ἑκείνα, ὁ Καλλίκλεις, συμβαίνειν πάντα, ἐφ' οἷς σὺ με ήρων, σὺ στουδακον λέγομεν, λέγοντα ὁτι καθηροτέον εἰς καὶ άνω καὶ νύσσα καὶ ἐκατον, εἰ ἄν τι ἀδική, καὶ τῇ ἡθορίᾳ ἐπὶ τοῦτο χρηστοῦ καὶ οἱ Πόλεοι αἰσχυνὴν ἁμον συγκερου, ἀληθῆ ἁμο ἢ, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἁδικεῖτο, ὁσπερ αἰσχρον, τοσοῦτο κακὸν καὶ τού μέλλουσα ὑθῶς ἡθορίουν ἐσονᾶται δίκαιοι ἁμο δεῖ εἶναι καὶ ἐπιστημονα τῶν δίκαιων, ὁ οὐ Γοργίιν ἐφ' Πόλος δὲ αἰσχυνὴν ἀμολογήσατα.

LXIV. Τούτον δὲ οὕτως ἐχόντων σκεπόμεθα, τι ποτ' ἐστίν ὁ σὺ ἐμοὶ ὄνειδίζεις, ἢ ὁμιλῶ λέγεις ἢ σὺ, ὃς ὁρᾷ ἐρῶ ὃς τ' εἰμι βοηθήσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν φίλων οὔτεν οὔτε τῶν οἰκεῖων, οὐδ' ἐκσώσαι εἰς τῶν μεγίστων κυνήγοις, εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ οὕτως οἵ ἀτιμοὶ τοῦ ἔθελοντος, ἢν τε τύπτειν βούληται, τοὺ νεαρικὸν δὴ τοῦτο τοῦ σου λόγου, ἐπὶ κόρρης, εἰν τε χρῆματα ἀφαιρεῖται, εἰν τε ἐκβάλλειν εἰς τῆς πόλεως, ἐς τε, τοῦ ἔσχατον, ἀποκτείνω καὶ οὕτω δικαιοθαί πάντων δὴ αἰσχρῶν ἐστίν, ὡς ὁ σῶς λόγος, ὁ δὲ δὴ ἐμὸς ὡστε, πολλάκις μὲν ἢδη εἰρηται, οὐδὲν δὴ καλύπτει καὶ ἐπὶ λέγεσθαι· οὔ φημι, ἢ Καλλίκλεις, τὸ τύπτεσθαι ἐπὶ κόρ-
καὶ ᾗς ἀδίκως αἰσχρὸν εἶναι, οὐδὲ γε τὸ τέμνεσθαι οὔτε τὸ σῶμα τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλάντιον, ἀλλὰ τὸ τύπτειν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως καὶ τέμνειν καὶ αἰσχρὸν καὶ κάκιον, καὶ ἀλλότρων γε ἁμα καὶ ἀνθραποδίζεσθαι καὶ τοιχοργεῖν καὶ συλλήβδην ὅτι οὖν ἀδίκειν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ τὸ ἀδίκουντι καὶ κάκιον καὶ αἰσχρόν εἶναι ἡ ἐμοί τὸ ἀδίκουμένον. ταύτα ἦμιν ἂνοι ἑκεῖ ἐν τοῖς πρὸςθεῖν λόγοις οὕτω 509 φανέρα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται, καὶ εἰ ἀγροικότερον τι εἰπέτων ἐστι, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίως λόγοις, ὡς ποινὴν δοξείν ρύτωσι, οὐχ οὐ εἰ μὴ λύσεις ἡ σοῦ τῆς νεαποκόπερος, οὐχ οἶνον τε ἄλλας λέγοντα ἡ ὡς ἐγὼ νῦν λέγω καλὸς λέγειν· ἐπεὶ ἐμοί όρος αὐτὸς λόγος ἐστὶν αὐτῷ, ὅτι ἐγὼ ταύτα οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτι μὲντοι ὅπιν ἐγὼ ἐνετεῦχοκακά, ἄσπερ νῦν, οὐδεὶς οἶνος τε ἐστὶν ἄλλως λέγον μην οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὶ τῆς ἡμείς ταύτα οὕτως ἔχειν· εἰ δὲ οὕτως ἔχει καὶ μέγιστον τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ ἀδίκια τοῦ ἀδίκουντι καὶ εἰ τούτοι μεῖζον μεγίστον ὅντος, εἰ οἶον τε, τὸ ἀδίκουντα μηδεῦνα δίκην, τίνα ἂν βοήθειαν μηδενάμενος ἀνθρώπως βοήθειαν ἐκατο ἑταγέλαστος ἄν τῇ ἀληθείᾳ εἰ, ἀφ' ὧν ταύτην ἢτις ἀποτρέψει τῆς μεγίστην ἡμῶν βλάβην; ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγκη ταύτην εἶναι τὴν αἰσχροδιάφθοραν, μὴ δύνασθαι βοήθειν μητε αὐτῷ μὴτο τοῖς αὐτοῦ φίλοις τέ 0 καὶ οὐχεῖν, δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέρου κακοῦ καὶ τρίτη τὴν τῶν τοῦ τρίτου καὶ τάλλα οὕτως, ὡς ἐκάστου κακοῦ μέγεθος πέρικεν, οὕτω καὶ κάλλος τοῦ δυνατοῦ εἶναι ἐρ' ἐκατά βοήθειν καὶ αἰσχρῆν τοῦ μη. ἀφ' ἀλλως οὕτως ἔχει, ἢ Καλλίκλειος.

ΚΑΛ. Οὐχ ἄλλως.

LXV. ΣΩ. Ἀνοίγοιν οὖν ὅντοιν, τοῦ ἀδίκειν τοι καὶ ἀδίκεσθαι, μεῖζον μὲν φαμέν κακοῖν τὸ ἀδίκειν, ἔλαυνον δὲ τὸ ἀδίκεσθαι. τὸ οὖν ἄν παρασκευασάμενος ἀνθρωπος
βοηθήσειν αὐτῷ, ὅστε ἀμφότερας τὰς ὀφελείας ταύτας ἔχειν, τὴν τε ἀπὸ τοῦ μη ἀδίκειν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μη ἄδικεῖν; πότερον δύναμιν ἢ βούλησιν; ὅπερ δὲ λέγω: πότερον ἐάν μὴ βούληται ἄδικεῖσθαι, οὐκ ἄδικησεται, ἢ ἐάν δύναμιν παρασκευάσῃ τοῦ μη ἄδικεῖσθαι, οὐκ ἄδικησεται;

ΚΑΛ. Δὴ λοιπὸν δὴ τούτῳ γε, ὅτι ἐάν δύναμιν.

ΣΩ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἄδικείν; πότερον ἐάν μὴ βούληται ἄδικείν, ἑκατὸν τούτῳ ἐστίν—οὐ γὰρ ἄδικήσει—ἡ καὶ ἐπὶ τούτῳ δεῖ δύναμιν τινα καὶ τέχνην παρασκευάσασθαι, ἐὰν ἐάν μὴ μάθῃ κύτταρο καὶ ἄσκησιν, ἄδικησει; τί οὖν εὗτο γε μοι τούτῳ ἀπεκρίνοι, ὁ Καλλίκλεις, πότερον οὐ δοκούμεν όρθος ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ἐμπροσθέντοις λόγοις ἐγώ τε καὶ Πῶλος ἡ οὔ, ἡνίκα ὁμολογήσαμεν μηδένα βουλόμενον ἄδικείν, ἀλλ' ἑκοντας τὸν ἄδικοντας πάντας ἄδικείν;

ΚΑΛ. Ἐστὼ σοι τούτῳ, ὁ Σώκρατες, οὐτοσ, ἵνα 510 διαπεράνῃς τὸν λόγον.

ΣΩ. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἁγιά, ὡς ἔοικε, παρασκευάστεον ἐστι δύναμιν τινα καὶ τέχνην, ὅπως μη ἄδικήσομεν.

ΚΑΛ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Τίς οὖν ποτ' ἐστι τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ μηδὲν ἄδικεῖσθαι ἢ ἄρσεν ἄλογος; σχέψαι εἰ σοι δοκεῖ ἢ περ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ ἢ δεί. ἡ αὐτῶν ἀρχην δεῖν ἐν τῇ πόλει ἡ καὶ τυραννείς, ἡ τῆς ὑπαρχοῦσης πολιτείας ἐταῖρον εἶναι.

ΚΑΛ. Ὁρᾶς, ὁ Σώκρατες, ὃς ἐγὼ ἐτοιμὸς εἰμὶ ἐπαινεῖν, ἂν τι καλῶς λέγῃς; τούτῳ μοι δοκεῖς πάνυ καλῶς εἰρηκέναι.

LXVI. ΣΩ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δοκῇ εἰ ἔργοι. φίλος μοι δοκεῖ ἐκαστὸς ἐκάστῳ εἶναι ὁς οἷον τε
μάλιστα, διότι οἱ παλαιοὶ τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ό δὲ οἱ τῷ ὁμοίῳ. οὐ καὶ σοι;
ΚΑΛ. Ἡμώνε. ΣΩ. Οὐκοῦν ὅπως τῷ τιμαννὸς ἔστιν ἄρχον ἄρχος καὶ ἀπαίδευτος, εἶ τις τούτως ἐν τῇ πόλει πολὺ βελτίων εἰς, φοβοῖτο δὴποὺ ἂν αὐτῶν ὁ τιμαννὸς καὶ τούτος εἰς ἄπαντος τοῦ νοῦ οὐκ ἂν ποτὲ δύνατο φίλον γενέσθαι;
ΚΑΛ. Ἡστι ταῦτα. ΣΩ. Οὐδὲ γε εἰ τις πολὺ φανολότερος εἰς, οὐδὲ ἂν οὕτως· καταφρόνοι γὰρ ἂν αὐτῶν ὁ τιμαννὸς καὶ οἷς ἂν ποτὲ ὡς πρὸς φίλον σπουδάσειειν.
ΚΑΛ. Καὶ ταῦτ' ἀληθῆ.
ΣΩ. Λείπεται δὴ ἐκεῖνος μόνος ἁξίους λόγου φίλος τῷ τοιούτῳ, ὡς ἂν ὁμοήσῃς ὡς, ταύτη ψέγον καὶ ἐπαινοῦν, ἐθέλῃ ἀγχεσθαι καὶ ὑποκείσθαι τῷ ἀρχοντι. οὕτως ὁ μέγα ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δυνησθαι, τούτων οὐδέτερ χαίρων ἀδικήσει. οὐχ οὕτως ἔχει;
ΚΑΛ. Ναι,
ΣΩ. Εἴ ἢρι τις ἐνυπήσεις ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τῶν νέων, τίνα ἂν τρόπον ἐρώτησαν καὶ καὶ ἕρθες μὲ ἀδικοὶ, ἡ αὐτή, ὡς ἐκεῖς, ἂν ὡς ἐκεῖς, ἂν ὡς ἐκεῖς, ἐντὸς ἡμέρας τῶν τοῖς αὐτῶν χαίρει καὶ ἐχθεσθαι τῷ δυστάτῳ, καὶ παραπόεσθαι ὅπως ὁ τῷ μάλιστα ὁμοίως ἔσται ἐκείνος, οὐχ οὕτως;
ΚΑΛ. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν τούτῳ τὸ μὲν ἡ ἀδικεῖσθαι καὶ μέρα δυνασθαι, ὡς ὁ ὑμετέρος λόγος, ἐν τῇ πόλει διαπεπράξεται.
ΚΑΛ. Πάνω γε.
ΣΩ. Ἀρ' οὖν καὶ τὸ μὴ ἁδικεῖν; ἦ πολλοὶ δέλποντο, εἰπερ ὁμοίως ἔσται τῷ ἀρχοντι διντι ἁδικοὶ καὶ παρὰ τούτῳ μέγα δυνησθαι, ἀλλ' οἱμι ἐρωταντε, πᾶν τούτων τούτω τις οὐσί.
παρασκευή ἦσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οὖν τε εἶναι ὡς πλεῖστα ἀδικεῖν καὶ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην· ἡ γὰρ·
ΚΑΛ. Φαίνεται.
ΣΩ. Οὐχοῦν τὸ μέριστον αὐτῷ καθὼς ὑπάρξει μοι ὁπικρατοῦν θυροῦ ὑπὸ τὴν θυρην καὶ λειωβημένοι διὰ τὴν μιμήσιν τοῦ δεσπότου καὶ δύνας.
ΚΑΛ. Οὔν οἶδ' ὅτι οὕτως ἐκάστοτε τοὺς λόγους ἔναι καὶ κάτω, ὃ Σώκρατες· ἢ οὐκ οἴσθαι ὅτι οὖτος ὁ μιμοῦμενος τῶν μη μιμοῦμενον ἔκεινον ἀποκτενεῖ, ἕαυ βούληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα·
ΣΩ. Οἶδα, ὃ γάρ Καλλίκλεις, εἰ μὴ κοιφὸς γ' εἰμι, καὶ σοῦ ἄκουον καὶ Πάλλου ἄρτι πολλάκις καὶ τῶν ἄλλων ὄλγου φιντων τῶν ἐν τῇ πόλει· ἄλλα καὶ σὺ ἐμοὶ ἄκουε, ὅτι ἀποκτενεῖ μὲν, ἐν βούληται, ἄλλα ποιησάσαι ὃν καλὸν καρδίων ὄντα.
ΚΑΛ. Οὐχοῦν τοῦτο ὅτι καὶ τὸ ἀγαπητόν·
ΣΩ. Οὔνομον γε ἔχοντι, ὡς ο λόγος σημαίνει. ἢ οἶδ' ἐκ τούτου παρασκευάζεσθαι ἄνθρωπον, ὡς πλείστον χρόνον ἔμε, καὶ μελετάν τὸς τέχνας ταύτης, ἢ μᾶς ἔμε ἐκ τῶν καυχόμενων σάρκος, ὅσπερ καὶ ἢν σὺ καυχήσεσθαι ἐμὲ μελετάν τὴν ὑθορικὴν τὴν ἐν τοῖς δικαστήριοις δια- 
σάρκος·
ΚΑΛ. Ναὶ μὲ δὲ οὖσας γε σοι συμβουλεύσων.
LXXII. ΣΩ. Τι δέ, ὅ βέλτιστε; ἢ καὶ ἡ τοῦ νέου ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι δοκεῖ εἶναι;
ΚΑΛ. Μᾶ δὲ οὖν ἔμοιγε.
ΣΩ. Καὶ μὴν σοζεῖ μέ καὶ αὕτη ἐν τοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὅταν εἰς τοιοῦτον ἐμπέσασιν, οὐ δεῖ ταύτης τῆς ἐπιστήμης. εἰ δ' αὕτη σοι δοκεῖ σοφικὰ εἶναι, ἐρῶ σοι μείζονα ταύτης ἐρῶ, τὴν κυβερνητικὴν, ἢ ὦ μόνον θ' τῶν ψυχῶν σοζεῖ. ἄλλα καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα, ἐκ τῶν ἐσχάτων καυχόμενων, ἄσσεσο ἡ ὑθορικὴ· καὶ αὕτη.
μὲν προσεσταλμένη ἔστι καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται ἐσχηματισμένη ὡς ὑπερήφανον τι διαπραττομένη, ἀλλὰ ταύτα διαπραττομένη τῇ δικαιικῇ, ἐκκ μὲν ἐξ Ἀργυρὸς δέορο σάση, οἷμαι δ' ὄβολοις ἐπράξατο, ἐὰν δὲ ἐξ Ἀι-γυπτου ἦ ἐκ τοῦ Πόντου, ἕαν πάμπολυ, ταύτης τῆς μεγα-λῆς εὐεργεσίας, σῶσας ἃν νῦν δὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν καὶ παιδίας καὶ χορήματα καὶ γυναῖκας, ἀποβιβάσας εἰς τὸν λιμένα δύο δραχμὰς ἐπράξατο, καὶ αὐτὸς ὁ ἐρχαίν τὴν τε-χνὴν καὶ ταύτα διαπραττόμενος ἐκβάς παρὰ τὴν θάλατταν καὶ τὴν ναῦν περιπάτει ἐν μετρίῳ σχῆματι. λογίζεσθαι γὰρ, οἷμαι, ἐπίσταται, ὅτι ἐδηλοῦ ἐστιν, σύστημας τε ὁφέ-λήκτος τῶν συμπλεόντων ὅλης ἐώς ἡσαύρων καταπυνομένης καὶ σύστημας ἔβλαιφεν, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν αὐτὸν βελτίωσ' ἐξελίασεν ἡ οἷοι ἐνέβησαν, οὕτε ταῖς σώματα οὕτε τὰς ψυχὰς. λογίζεσθαι οὖν, ὅτι οὐκ, εἰ μὲν τις μεγάλοις καὶ ἐκεῖ ἀνάγω κοίμησασ κατὰ τὸ σῶμα συνεχόμενον μὴ ἀπεπνήη, οὗτος μὲν ἀθλιὸς ἐστιν ὅτι οὐκ ἀπέθανεν, καὶ οὐδὲν ὃποι αὐτὸς ὁφέληται· εἰ δὲ τις ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ, τῇ ψυχῇ, πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνάλατα, τούτῳ δὲ βιοτέου ἔστι καὶ τούτων ὀνήσειν, ἐν τε ἐν θαλάτης ἀν τε ἐν δι-καστήρῳ ἐν τε ἐκθεσθήν ὁποθενοῦν σώφρην, ἀλλ' οἴδεν, καὶ οὐκ ἀμείνον ἔστιν ἐξήν τοῦ μορφηθῶν ἀνθρώπων· κακῶς γὰρ ἀνέψυχη ἔστιν ἐξήν.

LXVIII. Διὰ ταύτα οὖ νόμος ἔστι σεμνύνεσθαι τοῖς κυβερνήταις, καίτερ σάξονται ἡμᾶς· οὐδὲ γε, ὥθομα σίε, τοὺς μηχανατούς, οὐκ οὔτε στρατηγοῦ, μηδὲτε κυβερ-νήτου, οὔτε ἄλλον οὐδενὸς ἔλαττον ἐνώτε δύναται σώ-ζειν· πάλιν γὰρ ἐστιν ὅτι ὅλαι σάξει. μὴ σοι δοκεῖ κατὰ τοὺς δικαστακόν εἶναι; καίτοι εἰ βοηθοῖτο λέγειν, ὡς Καλλί-κλεις, ἀπερ υμεῖς, σεμνύνον τὸ πράγμα, καταχώσειν ὅ ἐν υἷός τοῖς λόγοις, λέγας καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι μηχανατοῦς, ὃς οὐδὲν τάλλα ἔστιν· ἰκανὸς.
γὰρ αὐτῷ ὁ λόγος. ἀλλὰ οὐδὲν ἦττον αὐτοῦ καταφορο-νείς καὶ τῆς τέχνης τῆς ἐκεῖνον, καὶ ὡς ἐν ὑμεῖς ἀπο-λέσας ἢ ἡ μηχανοποιών, καὶ τῷ οὐ οὐτ' ἀν δοῦναι θυγατέρα ἔθελοις, οὐτ' ἀν αὐτὸς τῷ σαυτῷ λαβεῖν τὴν ἐκεῖνον. κατοι ἢ ὅν τα σαυτοῦ ἐπικοινωνεῖς, τίνι δικαίῳ λό-γῳ τοῦ μηχανοποιοῦ καταφορονείς καὶ τῶν ἄλλων ἢν νῦν ἐλέειν αὐτῷ τῇ φαινήν ἐν τῇ βελτίων εἶναι καὶ ἐν βελτίων—

νῷν, τὸ δὲ βέλτιον εἰ μὴ ἐστὶν ὁ ἐγὼ λέγω, ἀλλὰ αὐτὸ τούτ' ἐστὶν ἀρετή, τὸ σάζειν αὐτὸν καὶ τὸ ἐσπευσμόν ἦν τοῦ ὄποιος υἱὸν τῆς τεχνής, καταγελαστός σοι ὁ ψόρος γίγνεται καὶ μηχανοποιών καὶ λατρείᾳ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, δόσει τού τοῦ σάζειν ἐνεκα πεποίηται. ἀλλ' ὁ μακάριε, ὥσα μὴ ἀλλο τι ἡ γενεαίᾳ καὶ τὸ ἐκαθάρον ἢ τοῦ σάζειν τε ἡμι σάδε- σθαι. ἡν' γὰρ τοῦτο μὲν τὸ εἰμ' ὑπόσον δὲ χρόνον, τὸν γε ὡς ἀλήθεια ἄνθρωπος ἐστεῖν ἠστεῖ καὶ νῦν φιλοσοφήτων. ἀλλ' ἐπιτρέφοντα περὶ τούτων τοῦ θεοῦ καὶ πιστεύοντα τεῖς γνωσιν, ὃτι τὴν εἰκαρμένην σοῦ· ὃν εἰς ἑαυτῆς, τὸ ἐπὶ τούτῳ σκεπτόμενον, τίν' ἀν τρόπον τούτου ὦν μέλλω χρό- νον βιώναι ὡς ἀρισταρχήν, ὃς ἐξημωσότων αὐτοῦ τῇ πολιτείᾳ ταύτη ἐν ἧ ἐν οἰκῆ, καὶ νῦν δὲ ἐρῶ δεῖ σε νῦν ὁμοίως—ὑπὲρ ταυτόν γίγνεσθαι τὸ δῆμον τοῦ Ἁθηναίων, εἰ μέλλεις τοῦτο προσφυλής εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει· τοῦτ' ὥσα εἰ σοι λυσίτελε καὶ ἐμοί, ὡς μή, ὡς διωμω, περι-σύμβα ὑπερ φασι τάς τὴν σελήνην καθαιροῦσας, τᾶς Ὀστεολίδας· σὺντοῖς φιλτάτοις ἡ αἴρεσις ἢλίθεν ἐστιν ταυ- τῆς τῆς δυνάμεως τῆς ἐν τῇ πόλει. εἰ δὲ σοι οἶει όντων νῦν ἢθωναν παραδοσεῖν τέχνην τινα τοιαύτην, ἢτις σε ποθεῖσαι μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει τῇ δε αὐτομοιοῦν ὡς τῇ πολιτείᾳ εἰτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον εἰτ' ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὃς ἐμοὶ δοκεῖ, ὥσα ὢθησίς ὑπολείπει· ἡ Ὀλυμπία· εἰ γὰρ μιμη- τήν δεῖ εἶναι ἀλλ' αὐτοφυίς ὁμοίον τούτως, εἰ μέλλεις τῇ γνώσει ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ Ἁθηναίων δήμῳ.
καὶ ναὶ μὲ Δία τῷ Πυριλάμπους γε πρὸς. ὡστὶς οὖν σὲ τοῦτοις ὁμοίωτάτων ἀπεργάσεται, οὔτὸς σὲ ποιῆσις, ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς ἦν, πολιτικὸν καὶ ὅτηρικόν· τῷ αὐτῶν γὰρ ἦθει λεγομένων τῶν λόγων ἔκαστοι ἔλεγον, τῷ δὲ ἀλλοτιῷ ἀχθοῦντοι· εἰ μὴ τι ὁν ἄλλῳ λέγεις, ὁ φίλη κυριακῆ. λέγομεν τι πρὸς ταῦτα, ὑ Καλλίκλεις;

LXIX. ΚΑ. Οὐκ οἶδ᾽ ὑπνιαῖ μοι τρόπους δοκεῖς εὖ λέγειν, ὑ Σώκρατες. πέπονθα δὲ το τῶν πολλῶν πά−θων οὐ πάνυ σοι πείθομαι.

Σ. ὁ σήμου γὰρ ἔρως, ὑ Καλλίκλεις, ἐνών ἐν τῇ ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μου· ἀλλ᾽ ἐὰν πολλάκις ἰδὼς καὶ βέλτιον ταῦτα ταῦτα διασκοπῶμεθα, πεισθήσῃς. ἀναμνη−σθητι δ᾽ οὖν, ότι δύο ἔφαμεν εἰναι τὸς παρασκευαῖς ἔπι τὸ ἔκαστον θεραπεύει καὶ σώμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ καταχαιρίζομεν ἀλλὰ διαιραχόμενον. οὐ ταῦτα ἢν ἃ τότε ὀρθώμεθα;

ΚΑ. Πάνυ γε.

Σ. Οὐκοῦν ἢ μὲν ἑτέρα, ἢ πρὸς ἡδονὴν, ἄγεννης καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ κολασεία τυγχάνει ὁϕά: ἢ γὰρ;

Ε. ΚΑ. "Εστώ, εἰ βούλει, σοι οὕτως.

Σ. ἢ δὲ γε ἑτέρα, ὁπως ὁς βελτίστον ἐσται τούτο, εἴτε σώμα τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὁ θεραπεύομεν;

ΚΑ. Πάνυ γε.

Σ. ἂν οὖν οὕτως ἐπικειορτέου ἡμῖν ἐστι τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις θεραπεύειν, ὁς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας, ἄκειν γὰρ δὴ τούτον, ὡς ἐν τοῖς ἐμ−προσθεν εὐρύσκομεν, οὐδὲν ὅρελος ἄλλην εὐφρενίας οὐ−514 δεμίαις προσφέρειν, ἐὰν μὴ καλῇ καράθη ἡ διάνοια ἡ τῶν μελλόντων, ἡ χρήματα πολλὰ λαμβάνειν ἡ ἀρχὴν τινον ἡ ἄλλην δύναμιν ἱτυνοῦν. σῶμεν οὕτως ἑκεῖν;

ΚΑ. Πάνυ γε, εἰ σοι ἡδιον.
ΣΩ. Εἰ ὦν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὃς Καλλικλείς, δημοσία προέξοντες τῶν πολιτικῶν πρωγλέτων ἐπὶ τὰ οἰκοδομικὰ, ἡ τεχνίτη ἡ νεωτών ἡ ἱερὰ ἐπὶ τὰ μέριστα οἰκοδομημάτα, πότερον ἔδει ἢ μᾶς σχέψασθαι ἢ μᾶς αὐτοὺς καὶ ἑξετάσαι, πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεθα τὴν Β' ἔχουσαν ἢ οὔ τοι ἐπιστάμεθα, τὴν οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ τὸν ἕμαθομεν; ἔδει ἢ οὔ;

ΚΑΛ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν δεύτερον τάδε, εἰ τι πάς ὁ πολιτικὸς ὁμοῦς ὁμοιομοίως ἑئίς ἡ τῶν φίλων των ἡ ἡμέτερον κυτῶν, καὶ τούτῳ τὸ οἰκοδομήμα τοῦ αἰσχροῦ ἐστι· καὶ εἰ μὲν εὐφρίσκομεν σκοποῦμεν διδασκάλους τε ἡμῶν ἀγαθούς καὶ ἐλλογίους γεγονότας καὶ οἰκοδομημάτα πολλὰ μὲν καὶ καλὰ μετὰ τῶν διδασκάλων ὁμοιομοίως ἡμῖν, πολλὰ δὲ καὶ διὰ ἡμῶν, ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων άπηλλαγμένων, οὔτω μὲν διακειμένων νοῦν ἐχούσων ἢ ἦν ἢ ἦν ἐπὶ τὰ δημοσία ἐφορα, εἰ δὲ μήτε διδασκάλους εἰχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι οἰκοδομημάτα τε ἡ μηδὲν ἡ πολλὰ καὶ μηδὲν ἢ εξηα, οὔτω δὴ ἀνοίχτων ἢ ἕμπον ἑπιχειρεῖν τοῖς δημοσίους ἐφόρους καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους ἐπ' αὐτά. φῶμεν ταύτα ὅρθος λέγεσθαι ἢ οὔ;

ΚΑΛ. Πάνυ γε.

ΙΧΧ. ΣΩ. Οὐκοῦν οὔτω πάντα, τὰ τε ἄλλα, κἀ' ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύεις παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὡς ἱκανοὶ λατροὶ ὄντες, ἐσπευσμένους δήπον ἢ ἐγώ τε σὲ καὶ σὺ ἐμὲ, φέρε πρὸς θεάν, αὐτός δὲ ὁ Σωκράτης πός ἐχει τὸ σῶμα πρὸς ὑψίαν; ἡ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σωκράτους ἀπηλλαγή νόσου, ἡ δοῦλος ἡ ἐλεύθερος, ἡ ἐγώ, δοῦμαι, περὶ σοῦ ἐτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν καὶ εἰ μὴ εὐφρίσκομεν δὴ ἡμᾶς μηδένα βελτίων γεγονότα τὸ σῶμα, μήτε Ε τῶν ξένων μήτε τῶν ἁστών, μήτε ἁνδρα μήτε γυναικα, πρὸς Δίος, ὁ Καλλικλείς, οὐ καταρέλαστον ἢν ἦν τῇ ἀλης.
θείς, εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἔλθειν ἀνθρώπους, ὥστε, πρὶν ἰδιωτεύοντας πολλὰ μὲν ὅπως ἐτύχωμεν ποιήσαι, πολλὰ δὲ κατορθώσαι καὶ γυμνάσασθαι ἵκανός την τέχνην, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν ἐπιχειρεῖν μανθάνειν, καὶ αὐτοῦς τε δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν καὶ ἀλλοὺς τοιούτους παρακαλεῖν ὃν· ὅντω τοῦτο δοκεῖ ἂν εἰ- ναί οὔτω πράττειν;

ΚΑΔ. "Εμοιγε.

515 ΣΩ. Νῦν δέ, ὁ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ ὑπὶ μὲν αὐτὸς ἀρτὶ ἔρχει πράττειν τὰ τὴς πόλεως πράγματα, ἐμὲ δὲ παρακαλεῖσ καὶ ὄνειδίζεις ὅτι οὐ πράττω, ὡς ἐπισκέ- φομεθα ἄλλους, φέρε, Καλλικλῆς ἡδὴ τινὰ βελτίω πε- ποίηκε τῶν πολιτῶν; ἄστιν ὅσις πρὸτερον ποιηρὸς ὁ ἄνδρος τε καὶ ἀκόλαστὸς καὶ ἄφροις, διὰ Καλλικλῆς κα- λὸς τε κάραθος γέγονεν, ἡ ἕνεος ἡ ἁστός, ἡ δούλοις ἡ ἔλευθερον; λέγε μοι, ἐάν τίς σε τοῦτα ἑξετάζῃ, ὁ Καλλι- κλῆς, τί ἔρεις; τίνα φήσῃς βελτίω πεποίηκέναι ἀνθρώ- πον τῇ συνοικίᾳ τῇ σή; οἰκεῖς ἀποκρίνασθαι, εἰπεῖ ἐστί τι ἐρων σὸν ἐτὶ ἰδιωτεύοντος, πρὶν δημοσιεύειν ἐπε- χειρεῖν;

ΚΑΔ. Φιλόνεικος εἰ, ὁ Σῶκρατες.

LXXI. ΣΩ. "Ἀλλ' ὁ φιλόνεικός ἐρήφας, ἀλλ' ὅς ἀληθῶς βουλόμενος εἰδέναι, ὅπως ποτὲ τρόπον οὐ- δεὶς πολιτεύεσθαι ἐν ἁμῖν. ἡ ἄλλου τοῦ ἀρα ἐπιμελήσαι

οἳμιν ἐλθὼν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἡ ὅπως ὅ τι βέλ- τιστοι οἱ πολίται ὁμέν; ἡ οὖν πολλὰς ἦδη ὁμολογήκαμεν τούτῳ δειν πράττειν τῶν πολιτικῶν ἀνδρας; ὁμολογήκα- μεν ἡ οὖ; ἀποκρίνον. ὁμολογήκαμεν· ἐγώ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινομαι. εἰ τῶν τούτω δεῖ τῶν ἁγάθον ἀνδρα πα- ρασκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ πόλει, νῦν μοι ἀναμνησθεῖς εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὃν ὁλὸς πρότερον ἔλεγε, εἰ
ἐτι σοι δοκοῦσιν ἀγαθοὶ πολῖται γεγονέναι, Περικλῆς καὶ Ἡσίος καὶ Μιλτιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς.

ΚΑ. 'Εμοίγε.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἵπερ ἀγαθοὶ, δήλου ὅτι ἔκαστος αὐτῶν βελτίως ἔποιεί τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων. ἔποιεί ἡ σοῦ;

ΚΑ. 'Εποίει.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢτε Περικλῆς ἢ χείρετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, χείρους ἦσαν οἱ Ἀθηναίοι ἢ ὑπὲρ τὰ τελευταία ἐλέγειν;

ΚΑ. Ἰσαγ. Ἡ σοῦ.

ΣΩ. Οὐκ ἤσαν δή, ὅ βελτιστε, ἀλλ' ἀνάγκη ἐκ τῶν ὀμολογημένων, εἴπερ ἀγαθός ὃ ἦν ἐκείνος πολίτης.

Ε. ΚΑ. Τί σοι δή;

ΣΩ. Οὐδέν. Ἀλλ' τόδε μοι εἴπε ἐπὶ τοῦτο, εἰ λέγονται Ἀθηναίοι διὰ Περικλέα βελτίως γεγονέναι, ἢ πάντων τούναυσι διαφθαρῆναι ὑπ' ἐκείνου. ταυτὶ γὰρ ἔγορε ἄκοιν, Περικλέα πεποιηκέναι Ἀθηναίους ἄρροις καὶ δειλοῖς καὶ λάλοις καὶ φιλαργύρους, εἰς μισθοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα.

ΚΑ. Τῶν τὰ ὑπὰ καταργότων ἄκουες ταῦτα, ὃ Ἐκχρατές.

ΣΩ. Ἀλλ' τόδε εἴπετί ἄκουε, ἀλλ' ὁδὰ σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ σὺ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ηὐδοκίμει Περικλῆς καὶ οὔδεμιαν αἰσχρῶν δίκην κατεψηφίσαντο αὐτῷ Ἀθηναίοι, ἥνικα χείρους ἦσαν· ἐπειδὴ δὲ καλοὶ κάραθοι ἐγερόνεσαν ὑπ' αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου του Περικλέους, κλοπὴν ἀυτοῦ κατεψηφίσαντο, ὁλίγον δὲ καὶ θανάτου ἐτίμησαν, δήλου ὅτι ὑπὸ πονηροῦ ὑμτος.

LXXII. ΚΑ. Τί σοι; τοῦτον ἔνεκα κακὸς ἢν Περικλῆς;

ΣΩ. Ὀνομάζων ὡν ἐπιμελητής καὶ ὑπετῶν καὶ βοῶν τουτοῦτος ὡν κακὸς ἂν ἔδοξει εἶναι, ἐπὶ παραλαβὼν μὴ λα−
κτίζοντας ἑαυτὸν μηδὲ κυριττοντας μηδὲ διάκυνοντας ἀπεδείχε ταῦτα ἁπαντα ποιοῦντας δύ ἄργιότητα. ἦ οὐ δοκεῖ Β σοι κακὸς εἶναι ἐπιμελήτης ὁστισοῦν ὄτοιον ἔξων, ὥς ἃν παραλαβὼν ἡμερότερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἡ παρέλαβε; δοκεῖ ἦ οὐ;

ΚΑΔ. Πάνυ γε, ἵνα σοι χαρίσωμαι.

ΣΩ. Καὶ τὸ δὲ τοῖνυν μοι χάρισαι ἀποκοιμώμενος πότερον καὶ ὁ ἀνθρώπος ἐν τοῖς ἔξων ἐστὶν ἦ οὐ;

ΚΑΔ. Πῶς γὰρ οὐ;

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων Περικλῆς ἐπεμέλετο;

ΚΑΔ. Ναι.

ΣΩ. Τι οὖν; οὐκ ἔδει αὐτοῦς, ὥς ἄρτι ὀμολογοῦμεν, δικαίωτέρους γεγονέναι ἄντι ἀδικωτέρων ὡς ἐκεῖνον, ὃ εἰπερ ἐκεῖνος ἐπεμελείτο αὐτῶν ἀγαθὸς ὃν τὰ πολιτικά;

ΚΑΔ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν οἱ γε δίκαιοι ἢμεροὶ, ὥς ἔφη Ὄμηρος οὐ δὲ τί φής; οὐχ οὕτως;

ΚΑΔ. Ναι.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὐτοὺς ἀπέφηνεν ἦ οὕτως παρέλαβε, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὐτὸν, ὃν ἦκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο.

ΚΑΔ. Βουλέω σοι ὀμολογήσω;

ΣΩ. Εἰ δοκῶ γε σοι ἀληθὴς λέγειν.

ΚΑΔ. Ἑστῶ δὴ ταῦτα.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ χείρους;

ΚΑΔ. Ἑστῶ.

ΣΩ. Οὐκ ἂρ ἀγαθὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς ἦν ἐκ τοῦτον τοῦ λόγου.

ΚΑΔ. Οὐ σὺ γε φής.

ΣΩ. Μὲ Δῆ οὐδὲ γε σὺ ἔξ ὂν ὀμολόγεις. πάλιν δὲ λέγε μοι περὶ Κίμωνος οὐκ ἔξωστράκισαν αὐτὸν οὕτως

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ούς ἔθεραπενεύ, ἵνα αὐτὸν δέκα ἅτον μὴ ἴκουσειαν τῆς φωνῆς; καὶ Θεμιστοκλέα ταύτα ταύτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ πρὸς ἐξημίωσαν; Μιλτιάδην δὲ τὸν ἐν Μαραθῶι εἰς τὸ Εὔβοιαν ἐμβαλεῖν ἐφηρύσαντο, καὶ εἰ μὴ διὰ τοῦ προῦ-
ταν, ἐνέπεσεν ἄν.; καίτοι οὕτωι, εἰ ἦσαν ἄνδρες ἄρα-
θοι, ὡς εἰ φήσε, οὐκ ἐν ποτε ταύτα ἐπαιχοῦν. οὐκοιον οἳ
γε ἄγαθοι ἴμιοχοι κατ' ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐκπίπτουσιν εἰς τῶν
ἐκείνων, ἐπειδὰν δὲ θεραπεύσασι τοὺς ἱπποὺς καὶ αὐτοὶ
ἀμεῖνους γενοῦνται ἴμιοχοι, τὸν ἐκπίπτουσιν οὐ καὶ εἰς
tαυτ' οὐτ' ἐν ἴμιοχεία οὐτ' ἐν ἀλλῷ ἐφρο οὕδενι ν' ὅπο-
κεῖνοι;

ΚΑΑ. Οὐκ ἔμοιρε.

ΣΩ. Ἀληθεῖς ὄρα, ὡς ἔοικεν, οἳ ἐμπροσθεν λόγοι
ήσαν, ὃτι οὐδένα ἴμεις ἴσον ἄνδρα ἄγαθον γεγονότα τὰ
517 πολιτικά ἐν τίδε τῇ πόλει. οὐ δὲ ἀμοιλόργες τῶν γε πῦν
οὐδένα, τῶν μέντοι ἐμπροσθεν, καὶ προελθὼν τούτους
τῶν ἄνδρας οὕτωι δὲ ἀνεφαίρεσαν εἰς ἴσον τοῖς πῦν ὑπε-
tες, ὡστε, εἰ οὕτωι ὑπεροίς ἵσαν, οὕτε τῇ ἀληθεῖᾳ ὑπε-
τορικῇ ἐχρώτῳ — οὐ γὰρ ἐν ἐξέπεσον — οὕτε τῇ κο-
λακίᾳ.

LXXIII. ΚΑΑ. Ἀλλὰ μέντοι πολλοὶ μὲ δεῖ, ὁ Σε-
κράτες, μὴ ποτὲ τις τῶν πῦν ἐφρα τοιαῦτα ἐφράσηται, ὡς
tούτων οὕς βουλεῖ εἰργασται.

ΣΩ. Ὁ δειμόνης, οὐδ' ἐγὼ ψέφω τούτους ὡς γε 
δικοὺς εἶναι πόλεως, ἀλλὰ μοι δοκοῦσί τῶν γε πῦν δια-
κονικότερον γεγονότα καὶ μᾶλλον οἴοι τε ἐκποτίζειν τῇ
πόλει ἔν ἐπεθύμει — ἀλλὰ γὰρ ἐμπεπαθέσαν τὰς ἐπιθυ-
μίας καὶ μὴ ἐπιτρέπειν, πείδουσι καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ
tοῦτο, ὅτεν ἐμελλὼν ἀμεῖνους ἐσείθεται οἱ πολίται, ὡς ἐπο
ἐπείν, οὐδέν τούτων δείχθησαν ἐκεῖνοι ὑπὲρ μόνον ἐφρον ὧ
ἐστὶν ἄρανθον πολίτου. νοῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεότητα καὶ
ἀλλα πολλὰ τοιαῦτα καὶ ἔρι οὗ δημολογῳ δεινοτέρους
εἶναι ἐκείνους τούτον ἐκπορίζειν. πράγμα ὕπνοιν ποιούμεν ἐγὼ τε καὶ ὅ ἐν τοῖς λόγοις ἐν παντὶ γὰρ τῷ χρόνῳ, ὃν διαλεγόμεθα, οὕτω πανομέθα εἰς τὸ αὐτὸ ἀέι περισσοφύμενοι καὶ ἀρνοῦντες ἀλλήλων ὅ τι λέγομεν. ἐγὼ οὖν σε πολλάκις ὄντες ὁμολογηκότας καὶ ἐρνοῦμεν, ὡς ὁ ἂρα διττὴ αὐτή τις ἡ πραγματεία ἐστὶ καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν φυγήν, καὶ ἡ μὲν ἔτερα διακονική ἐστὶν, ἡ δὴνατὸν εἶναι ἐκπορίζειν, ἐὰν μὲν πεινῇ τὰ σώματα ἡμῶν, σιτία, ἐὰν δὲ διψῇ, ποτά, ἐὰν δὲ ὀργῇ, ἰμάτια, στρώματα, ὑποδήματα, ἀλλ' ὅ ὥν ἔρχεται σώματεις ἐπιθυμίαις καὶ ἐξεπετήθησας σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰκώνων λέγω, ὅπως ὅριον καταμένῃς. τούτων μὲν ποριστικοῦ εἰναι ἡ κατηλοῦν ὅντα ἡ ἐμποροῦν ἡ δημιουργὸν τοῦ αὐτῶν τούτων, σιτο- ἐ ποιῶν ἡ ὕψοποιον ἡ υφάντης ἡ σχετοτρώγειν ἡ σχετοτρωγεῖν, οὐδὲν δαυμαστούντες ἔστιν ὅτα τοιοῦτον διὰ καὶ αὐτὸ καὶ τοῖς ἄλλοις θεραπευτὴν εἰναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ εἰδοτί, ὅτι ἐστὶ τις παρὰ ταύτας ἀπάσαις τέχνης γυ- μναστικῆς τε καὶ ἱστορικῆς, ἡ δὴ τῶν ὅντων ἐστὶ σώματος θε- ραπεία, ἡμέρας καὶ προσήκει τούτων ἁρχιεν πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χρησθαι τοῖς τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδεῖναι, ὅ τι τὸ χρηστὸν καὶ ποιηρὸν τῶν σιτίων ἡ ποιηρῶν ἐστὶν εἰς ἀρετὴν σώματος, τὰς δ' ἄλλας πάσας ταύτας ἁγνοεῖν διὸ δὴ καὶ ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς τε καὶ διακονικὰς καὶ ἀνελευθέρους εἰναι περὶ σώματος πραγματείαν, τὰς ἄλλας τέχνας, τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ ἱστορικὴν κατὰ τὸ δι- καιον δεσποινάς εἰναι τούτων. ταύτα οὖν ταύτα ὅτι ἐστί καὶ περὶ πυγήν, τοτε μὲν μοι δοκεῖς μανθάνειν ὅτι λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὅσι εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ λέγω· ἤκεις δὲ ὅλουν ὑπέρθεν λέγων, ὅτι ἀνθρώποι καλοὶ κάραθοι γερόνασι πολιτειαν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ ἐφοτό ὠτένες, δοκεῖς μοι ὁμοιότατος προτείνεσθαι ἀνθρώποις περὶ τὰ πολιτικά, ὅσπερ οὖν εἰ περὶ τὰ γυμναστικὰ ἐμοῦ ἑρωτῶντος,
οὕτοις ἀραθοὶ γερόνασιν ἡ εἰσὶ σωμάτων θεραπευταί, ἐλεγές μοι πάνυ σπουδάζων, Ὠθερίων ὁ ἀριστοκόπος καὶ Μέθακος ὁ τὴν ὄψιν την υγείας συγκεντρώσον τὴν Σεικλήνην καὶ Σαραμβός ὁ κάπηλος, ὦτι οὗτοι θεαμάσθησαν γερόνασι σωμάτων θεραπευταί, ὥ μὲν ἀρτοὺς θαυμαστοὺς παρω- οι σκευώζων, ὦ δὲ ὁφυν, ὦ δὲ οἶνον.

LXXIV. "Ἰσῶς ἂν ὦν ἡμεῖς κτείσεις, εἰ σοι ἐλεγον ἐρώ ὅτι ἀνθρωπε, ἐπαίξεις οὐδὲν περὶ γυμναστικῆς· δια- κόντος μοι λέγεις καὶ ἐπιστημῶν παρακεντάστας ἀνθρώ- ποις, οὐκ ἐπάνω τὰς καλὸν κέρατον οὐδὲν περὶ αὐτῶν, ὥ, ἂν οὕτω τῷχοισιν, ἐμπλήσαντες καὶ παράναχτες τὰ σῶματα τῶν ἀνθρώπων, ἐπισκοπ惫οι ὑπὸ αὐτῶν, προς- απολοῦσιν αὐτῶν καὶ τὰς ἀρχαίας σάρκας· οἱ δὲ αὐτοὶ δὲ οἱ ἀπειραὶ οὐ τοὺς ἐστιναίναι αἰτίασον τῶν νόσων αἰ- τίους εἶναι καὶ τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὃι ἂν αὐτοὶς τόχοις τότε παρόντες καὶ συμμολυβδοῦντες τι, ὅταν δὴ αὐτοῖς ἤκη ἡ τότε πλησιον νόσον φέρουσα συχνῶ ύπερον χρόνω, ἢτε ἄνευ τοῦ ὅγειου ἱεροῦ, τούτους αἰτιάσονται καὶ ἰέγοναι καὶ κακῶν τι ποιήσουσιν, ἂν ὁδότι τῇ ὅσι, τοὺς δὲ προτέρους ἐκείνους καὶ αἰτίους τῶν κακῶν ἐγκαμμαίους, καὶ σὺ νῦν, ὁ Καλλίκλεις, ὁμοῦ· Ε- ταυτουτοῦτό ἐστιν περιέχει· ἐγκαμμάζεις ἀνθρώπους, οἱ τούτους εἰστικαί συν δυσκολίας ἐν ἐπιθυμίαις, καὶ φασὶ μεράλην τὴν πόλιν πεποιηκέναι αὐτοὺς· ὅτι δὲ οἶδε καὶ ὑπολογεῖς ἄριστος ὃς ἐς τοὺς ἐκείνους τοὺς παλαιοὺς, οὐκ αἰσθάνεται. ἄνευ 519 γὰρ σοφοσύνης καὶ δικαίωσύνης λιμένων καὶ νεοτης καὶ τεχνῶν καὶ φόρου καὶ τιμωμένων φυλακῶν ἐμπεπλῆ- κασι τὴν πόλιν· ὅταν οὖν ἔλθῃ ἡ καταβολή αὐτή τῆς ἀθενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονται συμπόνους, Θεομιστοκλέα δὲ καὶ Κιμωνα καὶ Περίκλεα ἐγκαμμαίους, τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν· σοῦ δὲ Ἰσῳς ἐπιλήψονται, ἔνως ἡ εὐλαβή, καὶ τοῦ ἐμοῦ ἐταίρου Ἀλκιβιάδου, ὅταν καὶ
Β τὰ ἦχαῖα προσαπολλύοντο πρὸς ὅν δὲ ἐκτίσαντο, οὐκ αἰτίων ὅντων τῶν κακῶν ἄλλ', ἵσος συναιτίων, καίτοι ἐγὼ ἢ ἀνόητον πρόκμα καὶ νῦν ὁρῶ γιγνόμενον καὶ ἀκούω τῶν παλαιών ἀνδρῶν πέρι, ἀλλ' ἰσος συναιτίων. ἦν ἡ πόλις τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μεταχειρίζεται ὡς ἄδικοντα, ἀγανακτούντων καὶ σχετικάζοντων ὡς δεινὰ πάσχουσί πολλὰ καὶ ἀγαθὰ τὴν πόλιν πεποιηκότες ἃρα ἄδικως ὑπ' αὕτης ἀπόλλυντα, διὸ ὁ τούτων λογος· τὸ δὲ ὅλων ἰσος·

C δος ἐστι, προστάτης γὰρ πόλεως οὐδ' ἂν εἰς ποτὲ ἄδικως ἀπόλοιτο ὑπ' αὕτης τῆς πόλεως ἢ προστατεῖ· κινδυνεύει γὰρ ταύτων εἶναι, ὅσοι τε πολιτικὸν προσποιούνται εἶναι καὶ ὅσοι σοφίσται, καὶ γὰρ οἱ σοφίσται, τάλα ποισίν ὑπτες· τούτῳ ἄτοπον ἐργάζονται πρόκμα· φάσκοντες γὰρ ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναι πολλάκις κατηγοροῦσι τῶν μαθητῶν, ὡς ἄδικοις ορᾷς αὐτούς, τοὺς τε μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν οὐκ ἀποδιδόντες, εὖ παιδοντες ὑπ' αὕτων· καὶ τούτων τοῦ λόγου τί ἄν ἀλογούτερον εἰναι πρόκμα, ἀνθρώπους ἁραθὼς καὶ δικαίους γενομένους, ἐξαρεθείνας μὲν ἄδικως ὑπὸ τοῦ διδάσκαλον, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ ὁ οὐκ ἔχουσιν; οὐ δοκεῖ οὐτοῖς τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὁ ἐταιρίαις ὅς άληθῶς δημη

LXXV. KAA. Σῦ δ' οὐκ ἄν οἶδος τ' εἰς λέγειν, ε. μη' τής οὐ αποκοίμητο;

Ε. ΣΩ. ᾿Εοικα γε ὥσ ποῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, ἐπειδή μοι οὖν ἐσθέλεις ἀποκοίμησθαι. ἀλλ', ἡ γραθέ, εἰπὲ πρὸς ρήμοιν, οὐ δοκεῖ σοι ἀλογον εἶναι ἁραθὼν φάσκοντα πεποιηκέναι τινὰ μέμφεσθαι τούτῳ, ὅτε ὕφ' ἕκαστον ἁρα

KAA. ᾿Εμοψε δοκεῖ.
Ω. Ούκον ἄκοιεις τοιαύτα λεγόντων τῶν φασκόντων παιδεύειν ἀνθρώποις εἰς ἀρετὴν;

ΚΑΛ ᾠγαγε ἀλλὰ τι ὥν λέγοις ἀνθρώπων πέρι 520 οὐδενὸς αξίων;

Ω. Τι δ' ὥν περὶ ἐκείνων λέγοις ὁ φασκούτες προεστάναι τῆς πόλεως καὶ ἐπιμελεῖσθαι, ὥσπος ὁς βελτίστῃ ἔσται, πάλιν αὐτής κατηγορεύσων, ὅταν τύχουσιν, ὅς πονηροτάτης; οἷοι δὲ διαφέρειν τούτων ἐκείνων; ταυτών, ὁ μακάρι, ἔστι σοφίτης καὶ ὄξυτορ, ἢ ἔγρυ εἰς καὶ παραπλῆσιον, ἄσπερ ἐγὼ ἔλεγον πρὸς Πόλον· σὺ δὲ δὲ ἄγνωσάν τοῦ μὲν πάραστολόν τι οἷοι εἶναι, τὴν ἁρτορικὴν, τοῦ δὲ καταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληθείᾳ καλλίων ἐστὶ σοφιστικὴ ὑμετρικὴ ὁρμητικὴ νομοθετικὴ διακριτικὴ καὶ γυμναστικὴ ἰατρικὴ, μόνοις δ' ἔγνωκα καὶ ὁμὴν τοῖς δημογόροις τε καὶ σοφισταῖς οὐκ ἐρχομένων μειρεσθάν τούτῳ τῷ πράγματι, ὁ αὐτῷ παιδεύουσιν, ἀς πονηρόν ἐστίν εἰς σφάς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἀμα καὶ ἕαυτῶν κατηγορεῖν, ὅτι οὖθεν ὀφελήκασιν οὐς φασιν ὀφελείν, οἷς οὐτως ἔχεις;

ΚΑΛ. Πάνω γε.

Ω. Καὶ προέσθαι γε δήπον τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ μισθοῦ, ὅς τὸ εἰκός, μόνοις τούτως εὐπορεῖ, εἰπερ ἄληθῆ ἔλεγον. ἄλλης μὲν γὰρ εὐεργεσίας τῆς εὐεργετηθεῖς, ὅν ταχὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἵστως δὲν ἀποστερησεί τὴν χάριν, εἰ προοίτο αὐτῷ δὲ παιδοτρίβης καὶ μὴ συνθέσατο αὐτῷ μισθὸν ὅ τι μάλιστα ἀμα μεταδίδοις τοῦ τάχους λαμβάνοι τὸ ἀργύριον· οὐ γὰρ τῇ βραδυτῇ, οἷμαι, ἄδικον οἰ αὐθωποι, ἀλλὰ ἄδικης· ἢ γὰρ;

ΚΑΛ. Ναι.

Ω. Οὔχον εἰ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἀραωυε, τῆς ἀδικίας, οὔθεν δεινον αὐτῷ μῆποτε ἄδικηθῇ, ἀλλὰ μόνος ἀσφαλεὶς ταύτῃ τὴν εὐεργεσίαν προέσθαι, εἰπερ τῷ ὁντι δύνατό τις ἁγάθοις ποιεῖν, οὐγ οὕτως;

ῬΛΑΣ ΠΙΙ. 20
ΚΑΛ. Φημε.

LXXVI. ΣΩ. Δι' ταύτη ἀφα, ὡς ἑοικε, τάς μὲν ἄλλας συμβουλές συμβούλευεν λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον οἰκοδομίας πέρι ἡ τῶν ἄλλων τεχνῶν, σύδεν αἰσχρὸν.

Ε. ΚΑΛ. Ἔοικε γε.

ΣΩ. Περὶ δὲ γε ταύτης τῆς προάξεως, ὡς τινι' ἂν τις τρόπον ὡς βέλτιστος εἰη καὶ ἀριστά τὴν αὐτοῦ οἰκίαν διοικοὶ ἡ πόλιν, αἰσχρὸν νενομίσται μὴ φάναι συμβουλεύειν, ἐὰν μὴ τις αὐτῷ ἀργύριον διδῆ. ἡ γάρ;

ΚΑΛ. Ναι.

ΣΩ. Δῆλον γὰρ ὅτι τούτο αὐτῶν ἐστίν, ὅτι μόνη αὐτῇ τῶν εὐφρενισίων τῶν εὐ παθόντα ἐπιθυμεῖν ποιεῖ ἀντ' εὐ ποιεῖν, ὅτε καλῶν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶναι, εἰ εὐ ποιήσας ταύτην τὴν εὐφρενισίαν ἀντ' εὐ πείσεται· εἰ δὲ μὴ, οὐ. ἐστὶ ταύτα οὕτως ἔχοντα;

521

ΚΑΛ. Ἐστίν.

ΣΩ. Ἐπὶ ποτέραν οὖν μὲ παρακαλεῖστην τὴν θεραπείαν τῆς πόλεως, διώρισον μοι τὴν τοῦ διαμάχεσθαι Ἀθηναίων, ὅπως ὃς βέλτιστοι ἐσονται, ὡς ιερόν, ἡ ὃς διακονήσονται καὶ πρὸς χάριν δωμησονται· ταληθὴ μοι εἰπέ, Καλλίκλεις· δίκαιος γὰρ εἰ, ὥσπερ ἡρως παρθησίαζεσθαι πρὸς ἐμὲ, διατελεῖν ἀ νοεῖς λέγων· καὶ νῦν εὐ καὶ γενναίος εἰπέ.

ΚΑΛ. Λέγω τούτων ὅτι ὣς διακονήσοντα.

Β. ΣΩ. Κολαχεύσοντα ἄφα με, ὃς γενναίοτάτε, παρακαλεῖς.

ΚΑΛ. Εἰς σοι Μυθόν γε ἡδίου καλεῖν, ὅς Ἐπαφρατές ὡς εἰ μὴ ταύτα γε ποιήσεις —

ΣΩ. Μὴ εἴπης ὁ πολλάκις εἰρήνιας, ὅτι ἀποκτενεῖ με ὁ βουλόμενος, ἵνα μὴ αὐ καὶ ἐγὼ εἶπο, ὅτι ποιησός γε ὅν ἀγαθὸν ὅντα· μῆδ' ὅτι ἀφαιρήσεται ἐὰν τι ἔχω, ἵνα ὁ μὴ ἀ τ' ἐπες ὅτι ἄλλ' ἀφελόμενος σὺν ἔξει ὁ τι χρή—
σεται αὐτοῖς, ἀλλ' ὤσπερ μὲ ἀδίκως ἀφεῖλτα, οὕτω καὶ λαβῶν ἀδίκως χρῆσται, εἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς, εἰ δὲ αἰσχρῶς, κακῶς.

LXXVII. ΚΑΔ. "Ὡς μοι δοκεῖς, ὃ Σωκράτες, πιστεύεις, μηδὲ ἐν τούτων παρείν, ὥς οἰκῶν ἐκποιήσων καὶ οὖν ἂν εἰσαχθῆς εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάντων ἰσας μοχθηρῶν ἀνθρώπων καὶ φαύλου.

ΣΩ. Ἀνόητος ἄρα εἰμί, ὃ Καλλίκλεις, ὥς ἀληθῶς, εἰ μὴ οἴομαι ἐν τῷ δὲ τῷ πόλει ὑπνούν ἂν, ὃ τι τύχων, τούτῳ παρείν. τόδε μέντοι ἐν οἷᾳ ὅτι, ἐκπερεί εἰς ἂν δικαστήριον περὶ τούτῳ τὸν τινὸς κυνευτοῦ ἂν εἰς λέγειν, ποιήσω τῆς με ἔστω ὁ εἰσάγων νῦν, ὡς εἰ καὶ χρῆστος ἡ μὴ ἀδικοῦντ' ἀνθρώπων εἰσαχθηκώς καὶ οὗτον ἂν ἄτοπον τι ἀποθάνοιμη. βούλεις σοὶ εἰπώ δὴ ὅ τι ταῦτα προσδοκά; ΚΑΔ. Πάνω γε.

ΣΩ. Οἴμαι μετ' ὅλων Ἀθηναίων, ἱνα μὴ εἰπὼ μονος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὧς ἀληθῶς πολιτικὴ τέχνη καὶ πράττει τῇ πολιτικῇ μόνῳ τῶν νῦν ἂν ὃς ὁ πόλεως ἄγεται τοῦς λόγους οὗς λέγω ἐκ αὐτοῦ, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, ὥς ἡ πόλις τὸ ἴδιον, καὶ οὗν ἑθέλων ποιεῖν ὅ σὺ παραμεῖς, τὰς κοινὰς ταῦτα, οὐχ ἔξω ὅ τι λέγω ἐν τῷ δικαστήριῳ ἐστηρίᾳ. ὃ αὐτὸς δὲ μοι ἦκει λόγος, ὅπερ πρὸς Πόλον ἔλεγον· κρυνόμενος γὰρ ὁς ἐν παιδίῳς ἴστος ἂν κρύνοιτο καθηροφοῦντος ὁφοποιοῦν. σκόπει γὰρ, τὰ ἂν ἄπολογοτον ὁ τοιοῦτος ἀνθρώπων ἐν τούτοις λησθηκις, εἰ αὐτοῦ καθηροφοῦτις λέγειν ὅτι ὁ παῖδες, πολλά ύμας καὶ κακὰ ὅδε εἰραγασθαί ἄνθρωπος καὶ αὐτοὺς, καὶ τοὺς νεοτάτους ὑμῶν διαφθειρεῖ τέμνων τε καὶ κάπων, καὶ ἵσχυντον καὶ πνίγων 522 ἀπορεῖν ποιεῖ, πικρότατα πόματα διδούς καὶ πεινῶν καὶ δυσφήν ἀναρκάζων, οὐχ ἄσπερ ἠγῇ πολλά καὶ ἦδεα καὶ παντοδαπὰ εὐφόρουν υμᾶς· τὰ ἂν οἶει ἐν τούτῳ τῷ κακῷ ἀπολογισθήντα ἴστον ἔχειν εἰπεῖν; ἥ εἰ εἰπὼ τὴν ἀλή-
θειαν, ότι ταύτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὁ παιδεύ, ὑμεινὼς, ὅποσον οἶη ἀναβοήσαι τοὺς τοιούτους δικαστάς; οὐ μέγα;

ΚΑΔ. Ἠσώς οἴεσθαι γε χρή.

ΣΩ. Οὐκοῦν οἷη ἐν πάσῃ ἀποφήγῳ ἀν αὐτὸν ἔχεσθαι, ὁ τε χρή εἶπεῖν;

ΚΑΔ. Πάνυ γε.

LXXVIII. ΣΩ. Τοιούτων μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδα ὅτι πάθος πάθοιμι ἂν εἰσελθόντων εἰς δικαστήριον. οὔτε γὰρ ἑδονὰς ἡ ἐκπεπόρικα ἐξω αὐτοῖς λέγειν, ἡς αὐτοὶ εἴεργεσίας καὶ ὁφελείας νομίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορὶξοντας ἡγιάσε οὔτε οἷς πορίζεται: οὐ νέος τε τίς με ἡ νεατερούσης φη διαφθείρειν ἀποφεύγει ποιοῦντα, ἡ τοις προσβυτερούσῃς κακηγορεῖν λέγοντα πικροὺς λόγους ἡ ἰδία ἡ δημοσία, οὔτε τὸ ἄλλος ἐξω εἰπεῖν, ὅτι δικαίως πάντα τὰ ταῦτα ἐγὼ λέγω, καὶ πρῶτα τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὃ ἀνδρεῖς δικασταὶ, οὔτε ἄλλο οὐδὲν. Ὅστε ἦσως, ὅ τε ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι.

ΚΑΔ. Δοκεῖ οὖν σοι, ὃ Σώκρατες, καλῶς ἔχειν ἄνθρωπος ἐν πόλει οὖτω διακειμένος καὶ ἀδύνατος ἂν ἐκαύτῳ βοηθεῖν;

ΣΩ. Εἰ ἐκείνῳ γε ἐν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὃ Καλλίκλεις, ὃς οὖ πολλάκις ὁμολογήσας· εἰ βεβοηθηκώς εἰς αὐτῷ, ὃ μήτε περὶ ἀνθρώπους μήτε περὶ θεοὺς ἀδικοῦν μηδὲν μήτε εἰρηκώς μήτε εἰργασμένος. αὕτη γὰρ τις βοήθεια ἐκαύτῳ πολλάκις ἤμιν ὁμολογήται κατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἔμε τις εξελέγχοι ταύτην τὴν βοήθειαν ἀδύνατον ὅτι ἐμαυτῷ καὶ ἄλλῳ βοηθεῖν, αἰσχυνομήν ἂν καὶ ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὁλίγοις ἐξελέγχομεν καὶ μόνος ὑπὸ μόνον, καὶ εἰ διὰ ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἀποθυγαμήσαι, ἀγαπατοῦν ἂν· εἰ δὲ κολακικῆς ἡττορικῆς ἐνδείας τελευτηῆ ἐρωτικῇ εἶναι, ἐὰν οὐδα ὥστε ὑδαίς ιδίοις ἂν με ἑρεσταί τοῦ θανατου. αὐτῷ
μὲν γὰρ τὸ ἀποθνησκεῖν οὐδεὶς φοβεῖται, ὡστὶς μὴ πανταπασί αἰτήσεις φοβεῖται, τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται: πολλοὶ γὰρ ἀδικημάτων γέμοντα τὴν ψυχὴν εἰς ᾽Αιδον ἀφικέσθαι πάντων ἔχοντων κακῶν ἐστὶν. εἰ δὲ βούλει, σοι ἐγώ, ὣς τούτο οὕτως ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. ΚΑΛ. Ἄλλος ἐπείπερ γε καὶ τὰλλα ἐπέρανας, καὶ τοῦτο πέρανον.

LXXIX. ΣΩ. Ἀκοῦε δὴ, φασί, μᾶλα καλὸν λόγον, 523 ὅτε μὲν ἤρησει μόνον, ὥς ἐρῶ ὥσπερ, ἐρῶ δὲ λόγον ὡς ἀληθῇ γὰρ οὕτα σοι ἔλεγον ἡ μέλλω λέγειν. ἀστερὶ γὰρ Ὠμηρος λέγει, διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Ποσείδων καὶ ὁ Πλοῦτος, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον, ἢν οὖν νόμος ὅθεν περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνον, καὶ ἔξε καὶ νῦν ἔτι ἐστίν ἐν θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τῶν μὲν δικαίων τῶν βίων διελθόντα καὶ ὅσιος, ἐπειδὴν τελευτήσῃ, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντα οἶκειν ἐν πάσῃ βευδαμονίᾳ ἑκτὸς κακῶν, τὸν δὲ ἁδίκας καὶ ἀθέος εἰς τὸ τις τέσσαρες τε καὶ δίκης δεσμωτήριον, ὁ δὴ Ταῦταρου καλοῦσιν, ἵναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνον καὶ ἐτί νεστιν τοῦ Διὸς τῆς ἁρχῆς ἔχοντος ἔστις ἡσαν ἔστις, ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ δικαίωτες ἡ μέλλοιεν τελευτάν. κακῶς οὖν αὐτὸ δίκαιον ἐκρίνοντο· ὁ τε οὖν Πλοῦτος καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ* οἱ* εἰς μακάρων νήσους ἔστις ἔλεγον πρὸς τὸν Δίον, ὅτι φοιτᾷν οἵν ἀνθρώποι ἐκατέρωσεν αὐτός. οἴπερ οὖν ο ὁ Ζεὺς· ἀλλὰ ἐγώ, ἔρη, παῦσα τούτο μεγαλομενον, νῦν μὲν γὰρ κακῶς αὐτὸ δίκαιον κακῶτες ἡμπερήμενον, γάρ, ἔρη, οἱ κρίνομενοι κρίνονται· ἔστις ἡ τελευτήσῃ. καὶ, ἐπειδὴ ἡ κρίσις ἔ, ἔρχονται αὐτοίς πολλοὶ μάρτυρες, μαρτυροῦσον· τε ἡ δικαίως μετακάσιν· οἱ οὖν δικασταὶ ὑπὸ τοῦ τούτων ἐκπλήσσονται, καὶ ἀμα καὶ αὐτοὶ ἀμπερήμενοι δικά·
ξουσι, πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὐτῶν ὀφθαλμοὺς καὶ ἀτα καὶ ὅλου τὸ σῶμα προκειμενεν ὑποσθεν γίγνεται, καὶ τὰ αὐτῶν ἀμφιέματα καὶ τὰ τῶν κοινομένων. πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, παυστέου έστι προειδοτάς αὐτοὺς τὸν θάνατον, νῦν γὰρ προδίδασα. τούτῳ ἔφη μὲν οὖν καὶ ὅτι εἰρήται τῷ Προμηθεῖ διὸς ἐν παύσῃ αὐτῶν. ἔπειτα γυμνούς κρίτεν ἀπαντάς τούτων, τεθνεώτας γὰρ δεὶ κρίνεσθαι, καὶ τὸν κριτήν δεὶ γυμνὸν εἶναι, τεθνεώτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτῆς τῆς ψυχῆς θεωρούντα ἐξαιρῆσις ἀποθανόντος ἐκάστου. ἔργον πάντων τῶν συγκεκριμένων καὶ καταληκτόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκείνων τὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἦ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα ἐρωτώ, κῶς προτέρος ἡ ὑμείς ἐποιησάμεν δικασταὶ ὑπὲς ἐμαυτός, δύο μὲν ἐκ τῆς Ἀσιάς, Μίνιο τε καὶ Ραδάμανθιν. 524 ἐνα δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης, Αἰακῶν οὔτω οὖν ἐπειδὰν τελευτήσω, δικάσωσιν ἐν τῷ λεμάνθι, ἐν τῇ τριόδῳ, εὖ ἢ φρέσκον τὸ ὕδωρ, ἢ μὲν εἰς μακρὰρυνν νῆσους, ἢ δ' εἰς Τάρταρον, καὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς Ἀσίας, Ῥαδάμανθιν προειδοτέρους δι' ὑπὸ ἐπιδιακρίνωμεν, ἐὰν ἀπορητῶν τι τὸ ἔτερον, ὅπερ ὡς δικαίωτάτη ἡ κρίσις ἢ περὶ τῆς πορείας τοῖς ἀνθρώπους.

LXXX. Ταύτ' ἐστιν, ὁ Καλλίκλειος, ὁ ἐγὼ ἀνθρώπος

Β πιστεύω ἀληθῆ εἶναι καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοίοῦτο εἰς λογικὰς συμβαίνειν. ὁ Θάνατος τυχάνει ἀν, ὡς ἐγὼ δοκεῖ, ὡσθέν ἀλλο ἡ δυναὶ προγράμματον διάλυσις, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀπ' ἀλλήλων ἐπειδὰν δὲ διαλυθήτων ἄρα ἀπ' ἀλλήλων, οὐ πολὺ ἢττον ἐκάτερον αὐτοῖς ἔχει τὴν ἔξω τῆς αὐτοῦ, ἢπερ καὶ ὦτε ἔξω ἂν ἄνθρωπος, τὸ τε σῶμα τῆς φύσιν τῆς αὐτοῦ καὶ τὰ θεραπεύματα καὶ τὰ παθήματα ἐνδήλα πάντα, ὅπερ εἰ τιμὸς μέγα ἢ τὸ οὐ σῶμα φύσει ἡ τροφὴ ἡ ἀμφότερα ξόντως, τοῦτον καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνει ὁ νεκρὸς μέγας, καὶ εἰ παχύς, παχύς
καὶ ἀποθανόντος, καὶ τάλλα ὀφτως· καὶ εἰ αὐτ ἔπετιθενεῖ
κομαῖν, κομήτης τούτου καὶ ὁ νεκρός. μαστίγιας αὖ ἐκ ταῖς
ἡν καὶ ἴχνῃ εἰς τῶν πληγῶν σύλλας ἐν τῷ σώματι ἡ ὑπὸ
μαστίγων ἡ ἅλλον τραυμάτων ξών, καὶ τεθνεῶσος τῷ
σώμα ἑστιν ἱδεῖν ταῦτα ἔχουσιν κατεκαυτᾶ τέ εἰ τῶν ἡν
μέλη ἡ διεστραμμένα ξώντος, καὶ τεθνεῶσος ταῦτα ταῦτα ἐν-
δήλα. ἐνὶ δε λόγῳ, οἶδε εἶναι παρεσκευαστὸ τὸ σῶμα ξών. ὁ
ἐνδήλα ταῦτα καὶ τεθνεῶσον τῷ πάντα ἡ τὰ πολλὰ ἐπὶ
tινα χρόνων. ταῦτον δὴ μοι δοξεῖ τούτῃ ἄρα καὶ περὶ τῆς
ψυχῆς εἶναι, ὁ Καλλίκλεις· ἐνδήλα πάντα ἑστιν ἐν τῇ
ψυχῇ, ἐπειδ' ἡ γυμνωθῇ τοῦ σώματος, τά τέ τῆς φύσεως
καὶ τά παθήματα, ἡ διὰ τὴν ἐπιτίθεσιν ἐκάστου πράγ-
ματος ἐσχην ἐν τῇ ψυχῇ ὁ ἀνθρωπός. ἐπειδ' οὖν ἐφί-
κονται παρὰ τοῦ δικαστήριον, οἱ μὲν ἐκ τῆς Αἰγίας παρὰ τῶν
Ῥαδάμαντθν, ὁ Ὀδυσσεύς ἐκείνους ἐπιστήμονας θεᾶται
ἐκάστου τῆς ψυχῆς, οὐκ εἰδὼς ὅτου ἑστιν, ἄλλα πολλὰς
τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπιλαμβάνεις ἡ ἅλλον ὄντον
βασιλέως ἡ δυνάμεις κατεδέχεται οὐδὲν υἱές ὑμεῖς ἐν τῇ ψυχῇ.
ἔλλα διαμεμαστηρίας καὶ σύλλοις μεσθῆ ὑπὸ ἐπιστη-
μονα καὶ ἀδικίας, ἡ ἐκαθητή ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξαφόρος
εἰς τῆς ψυχῆς, καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ ψεύδους καὶ ἄλο-
ζονείας καὶ οὐδὲν εὐθὺ διὰ τοῦ ἄνευ ἀληθείας τεθράφθαι
καὶ ὑπὸ ἐξονείας καὶ τοποθῆς καὶ ὑβρίσεως καὶ ἀχρατίας
τῶν πράξεων ἀσυμμετρίας τέ καὶ ἀλόγοτητος γενομένων
τῆς ψυχῆς εἶδεν· ἵδιων δὲ ἰτίμως ταύτην ἀπέπεμψεν
εὐθύνῃς φρονεῖται, πολλοὶ ἐπετύχθησαν ἀνατιθηματεῖ τὰ προσ-
ήκοντα πάθη.

LXXXI. Προσήκει δὲ παντὶ τοῦ ἐν τῷ τιμωρίᾳ ὅντι, ἢ
ὑπ' ἄλλου ὁρθῶς τιμωροῦμέναρ. ἡ βελτίων γίγνεσθαι καὶ
σύνασθαι ἡ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἢν
ἄλλοι ἐφώντες πάσχοντα δὲ ἐν πᾶσχῃ φροβοῦμενοι βελτίως
γίγνονται. εἰδὲ δὲ οἱ μὲν ἐφελοῦμενοι τε καὶ δίκην διδόνειν—
τες ὑπὸ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων οὕτως, οἵ ἂν ἱδίσιμα ἀμαρτήματα ἀμάρτωσον· ὁμοιὸς δὲ διὶ ἀληθῶς καὶ ὅσοι οὕτως γίγνεται αὐτῶς ἡ ᾠφέλεια καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν "Αἰδοῦ· οὔς γὰρ οἶν τε ἄλλος ἁίματις ἀπαλλάττεσθαι, οἵ δὲ ἂν τὰ ἑσχατὰ ἀδικήσωσι καὶ διὰ τιούτα ἀδικήματα ἀνίατοι γένονται, ἐκ τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, καὶ οὕτως αὐτοὶ μὲν οὐκέτι οὗνται οὐδὲν, ἀτὲ ἀνίατοι οὗτος· ἄλλοι δὲ οὗνται οὐτοῖς ὅρθον τε διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ ὅσιότεροτα καὶ ὁμοθετότα πάθη πάσχοντας τὸν ἄρχον, ἀληθῶς παραδείγματα ἀνθρωπομομένους ἐκεῖ ἐν "Αἰδοῦ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς οἷς τῶν ἄδικων ἀφικνομένων θεάματα καὶ νοοθετήματα. ὦν ἐρώ φημι ένα καὶ Ἀρχέλαων ἔσεσθαι· εἰ ἁληθῇ λέγει Πώλῳ, καὶ ἄλλον ὅσις ἂν τοιοῦτος τύφανος ἦ· οἴμαι δὲ καὶ τοῖς πολλοῖς εἶναι τούτων τῶν παραδείγματων ἐκ τυφάνων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν πόλεως πραξάντων γεροντάς· οὕτως γὰρ διὰ τὴν ἐξουσίαν μέγιστα καὶ ἀνοσίατα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνοντοι. μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ Ἐμηρῷος· βασιλέας γὰρ καὶ δυναστας ἐκεῖνος πεποίηκε τούς ἐν "Αἰδοῦ τὸν ἄρεν χρόνον τιμωρομένους, Τάγμαλον καὶ Σίσυφον καὶ Τιτνῦν· Θεοσίτην δὲ, καὶ εἰ τις ἄλλος πονηρὸς ἢ ἢ ἴδιοτης, οὐδεὶς πεποίηκε μεγάλας τιμωρίας συνεχόμενον ὡς ἄνιατον· οὐ γὰρ, οἶμαι, ἐξῆναι αὐτῷ· διὸ καὶ εὑδαιμονέστερος ἢ ἢ ὦς ἔξῆν· ἀλλὰ γὰρ, ὁ Καλλίκλεις, ἐκ τῶν δυναµένων εἰς καὶ αἱ 526 σφόδρα πονηρὸν γινόμενοι ἀνθρώποι· οὐδὲν μὴν καὶ διὰ καὶ ἐν τούτοις ἄραθος ἄνδρας ἐγγίνεσθαι, καὶ σφόδρα γε ἄξιον ἀραθτεῖ τῶν γινόμενοι· χαλεπὸν γὰρ, ὁ Καλλίκλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον ἐν μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενον δικαιὸς διαβροῦντοι. ὅλογοι δὲ γίγνονται αἱ τοιούτοι· ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοτε γεγονόντα, οἴμαι δὲ καὶ ἐσοῦτα καὶ καλὸν καγαθὸν ταῦτῃ τῷ
Δρατήρι την τού δικαίως διαχειρίζεσθαι ἃ ἂν τις ἐπιτρέπῃ. Β έΠΕ δὲ καὶ πάντων ἐξελόγισες γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἑλλήνας Ἀριστείδης ὁ Ἀναμάχου ὁ δὲ πολλοί, ὁ δὲ ἀριστεὶ, κακοὶ γίνονται τῶν δυναστῶν.

LXXXII. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὁ Ραδάμαντις ἑκέννυσε τοιούτων τινα λαβήν ἔλλο μὲν περὶ αὐτοῦ ὄντα ὄθεν οὐδὲν ὁμοῦ, ὕππος ὡστὸς οὐθ' ὁμοῦ ὁμοῦ χαίρειν, ὅτι δὲ πονηρὸς τις καὶ τούτῳ κατιδὼν ἀπέπεμψε εἰς Τάρταρον, ἐπισήμως ἰσημένους, ἔναν τε λαόμος ἐκεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐνυπνί ἐιναι· ὁ δὲ ἐξείησα ἄριστον τοὺς προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε δ' οὖν ἄλλην εἰςαῖδον ὄσιος βεβαιόττων καὶ μετ' ἀληθείας, ἄνθρωπός ἐστον ἣν ἄλλον τινὸς, καλίστα μὲν, ἑγὼ ἐρχόμην, ὁ Καλλίκλεις, φιλοσόφοι τούτων προφανῶς καὶ οὔ πιθανὸς ἐν τῷ μέσῳ Ἰππαρχοῦντας ἐν τῷ βίῳ, ἔγαρ θεῖ τε καὶ ἐς μακαρίων νησίων ἀπέπεμψε· ταῦτα τούτα καὶ ὁ Αἰακός ἐκάθερος δὲ τούτων διὰφοιν ἔχων δικαίως ὁ δὲ Μίνως ἐπισκοπῶν καθήται, μόνος ἔχων χρυσοῦν σκῆμπτον, ὅς φησιν Ὁδυσσεύς ὁ Ὀμήρος ἱδεῖν αὐτόν.

χρύσεων σκῆμπτον ἔχοντα, ἀληθευόντα νέκυσθαι.

ἐγὼ μὲν οὖν, ὁ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν λόγων πεπείχας, καὶ σκοτίδο ὅπως ἀποφανθοῦμαι τῷ κυρίῳ ὡς ἡμελετάτην τὴν ψυχήν χαίρεσιν οὖν ἔσιας τὰς τιμὰς τὰς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀληθείαν σκοπῶν, πειράσομαι τῷ ὑπὲρ ὧς ἃν δύναμαι βέλτιστος ὦν καὶ ἔτειδαν ἀποθνῄσκον ἀποθνῄσκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Επάντων ἀνθρώπων, καθ' ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ καὶ δὲ ἀντιπαρακαλῶ ἐπὶ τούτων τῶν βίων καὶ τῶν ἄγνων τούτων, ὃν ἐγὼ φημι ἀντὶ πάντων τῶν ἐνυπάντων ἄριστων εἶναι, καὶ ὅνειδίζω σοι, ὅτι οὐχ οἶος τ' ἔσει σαφῶς βοηθήσω, ὅταν ἡ δίκη σοι καὶ ἡ κρίσις ήν ὑπὲρ ἡ ἔριδι ζητοῦν, ἀλλὰ ἔλθων παρὰ τῶν δυνάστων τοῦ τῆς Διόνυσεος ὦλον, ἐπειδὰν σοι ἐπιλαβήμενος ἄρη, χασμὸς καὶ Ἰλιγγίας συν ὑπὲρ ἤττον 527
η ἐγὼ ἐνθάδε σὺ ἔκει, καὶ σε ἴσως τυπτησεῖς τις καὶ ἐπὶ κόρος ἀτέμως καὶ πάντως προπηλακὶ.

IXXXIII. Τάχα δ' οὖν ταύτα μύθος σοι δοκεῖ λέγεσθαι ὅσπερ γραφός καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν, καὶ οὕδέν γ' ἂν ἦν θαυμαστὸν καταφρονεῖν τοῦτον, εἰ πη ἐξοτώτες εἰχομεν αὐτῶν βελτίω καὶ ἀληθεστέρα εὐρείαν τινὲς δὲ ὁμοί, ὅτι τρεῖς ὠντες ὑπείκεις, ὅπερ σοφότατοι ἔστε τῶν νῦν Ἐλλήνων, σὺ τε καὶ Πάλιος καὶ Γοργίας, οὐχ ἔχετε ἀποδείξει, ὡς δεὶ ἄλλον τινὰ βίον ἔχῃ ἡ τούτον, ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαίνεται συμφέρον. ἀλλ' ἐν τοσοῦτοις λόγοις τῶν ἄλλων ελεγχομένων μόνος ὀφείλει ο λόγος, ὡς ἐν ἄλλω βητέον ἐστὶ τὸ ἄδικείς μᾶλλον ἡ τὸ ἄδικείσθαι, καὶ παντὸς μᾶλλον ἄνδρι μελητήτων οὐ τὸ δοκεῖτε ἐγραθον ἀλλὰ τὸ εἶναι, καὶ ἱδία καὶ δημοσία: εὖν δέ τις κατά τι κακὸς γίνηται, κολαστέος ἐστι, καὶ τούτο δεύτερον ἀγαθὸν ἐβδομαδιών μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίρνεσθαι καὶ κολασθῆναι διδόναι δίκην καὶ πᾶσιν κολασθέναι καὶ τὴν περὶ ἑαυτοῦ καὶ τὴν περὶ τούς ἄλλους, καὶ περὶ ὅλος καὶ περὶ πόλεως, φευγόντων καὶ τῇ ὑποτικῇ ὀφθον χρηστόν ἐπὶ τὸ δίκαιον ὡς, καὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. ἐμοὶ οὖν πειθόμε νος ἀκολουθηθήσον ἐπειδή, οἱ ἀφικομένος εὐδαιμονήσεως καὶ ξον καὶ τελευτήσαι, ὡς ὁ σὺς λόγος δημιοῦνται, καὶ ἔσχον τινὰ σον καταφρονῆσαι ὡς ἀνοητὸν καὶ προπηλα-

κίσαι, εὖν βουλήτατε, καὶ ναὶ καὶ ἡ Δία οὐ γε ἄρρητον πατά-

ξαι τὴν ἁμορφήν ταύτην πληγήν· οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσει, εὖν τὸ ὃντι ἔστιν καλὸς κἀκαθόρις, ἄσκοτον ἀρετήν. κάπειτα ὁμώς κοινοὶ ασκηταῖς, τότε ἦδη, ἐὰν δοκῇ χρήναι, ἑπι-

θησάμεθα τοῖς πολιτικοῖς, ἡ ὁποῖον ἦν τι ὡμοί δοκῇ, τότε βουλευόμεθα, βελτίωσθαι ὀντες βουλευόμεθα ὑν

ν. αἴσχρον γὰρ ἑγούμενος ἕως τινὸς φαινόμεθα ἔχειν, ἑπειτί

νεκρούσθαι ὡς τούτως, οἷς οὐδέποτε ταύτα δοκεῖ περί

Ε τῶν αὐτῶν, καὶ ταύτα περὶ τῶν μεγίστων. εἰς τοσοῦτον
ηκομεν ἀπαδευσίνασ. ὡσπερ οὖν ἢγεμόνι τῷ λόγῳ χρη-
σάμεθα τῷ νόν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει, ὅτι οὖ-
tος ὁ τρόπος ἀριστος τοῦ βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ
tὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ξῆν καὶ τεθνάναι. τούτῳ
ουν ἐπάμεθα. καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῶμεν, μὴ ἐκεῖνοι,
ὅ τι πιστεύοιν ἐμὲ παρακαλεῖς. ἔστι γὰρ οὐδενὸς ἄξιος,
ὅ Καλλίκλεις.

2/3/94
ΜΕΝΩΝ

[ἡ περὶ ἀφετῆς πειραστικός.]

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΜΕΝΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΙΣ ΜΕΝΩΝΟΣ.
ΑΥΤΟΣ.

Σκ. ΙΙ.

P. 70 1. "Εχεις μοι εἰπεῖν, ὦ Σωκράτες, ἂρα διδακτόν ἡ ἀφετή; ἢ ὁ οὐ διδακτόν ἀλλ’ ἄσκητον; ἢ οὔτε ἄσκητον οὔτε μαθητόν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ;

ΣΩ. Ὡς Μένων, πρὸ τοῦ μὲν Θεταλοὶ εὐδόκιμοι ἦσαν ἐν τοῖς Ἐλληνι καὶ ἔθαναιμάζοντο ἐφ’ ἱππικῇ τε καὶ πλούτῳ, νῦν δὲ, ὡς ἔμοι δοκεῖ, καὶ ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ ὑπὲρ ἡμιστς οἱ τοῦ σοῦ ἑταῖρον Ἀριστίππου πολίται Ἀριστίπποι. τούτου δὲ ὑμῖν αἰτίος ἔστι Γοργίας. ἀφικόμενος γὰρ εἰς τὴν πόλιν ἔραστας ἐπὶ σοφίᾳ εἰλήφεν Ἀλευκάδον τε τοὺς πρῶτους, ὅν ὁ σὸς ἔραστής ἐστίν Ἀριστίππος, καὶ τῶν ἄλλων Θεταλῶν· καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἔθος ὑμᾶς εἰδίκευν, ἀφόρος τε καὶ μεγαλοπρεπὸς ἀποκρίνεσθαι, εάν τις τῇ ἔρηται, ἡδέτερ εἰκῶς τοὺς εἰδότας, ἄτε καὶ αὐτὸς οἱ παρέχαν αὐτὸν ἔρασταν τῶν Ἐλλήνων τῷ βουλομένῳ ὁ τι ἄν τις βούλητα, καὶ οὐδεὶς ἄτερ οὐκ ἀποκρινόμενος. ἐνθάδε δὲ, ὁ φίλος Μένων, τὸ ἑναντίον περιέστηκεν· ἡδέτερ 71 αὐχμος τις τῆς σοφίας γέγονε, καὶ κινδυνεύει ἐκ τῶν ἔθελε τῶν τόπων παρ’ ὑμᾶς οἰκεῖται ἡ σοφία. εἰ μοῦν τινὰ ἔθελεν οὐτὸς ἔρεσθαι τῶν ἐνθάδε, οὐδὲς ὡτις οὐ γελάσεται καὶ ἐρεῖ· ὁ ξένε, κινδυνεύω σοι δοκεῖν μακάριος.
τις εἶναι, ἀρετὴν γοῦν εἰτε διδακτὸν εἰδὴ, ὅτω τρόπῳ παραγίγνεται εἰδέναι: ἐγὼ δὲ τοσοῦτον δέω εἰτε διδακτὸν εἰτε μὴ διδακτὸν εἰδέναι, ὅς οὐδὲ αὐτός, ὃς τι ποτὲ ἐστὶ τὸ παράπαν ἀρετῆ, τυγχάνει εἰδός.

II. Ἔγὼ οὖν καὶ αὐτὸς, ὁ Μένων, οὕτως ἔχω· συμ-πένομαι τοῖς πολίταις τοῦτον τοῦ προέρχομαι, καὶ ἐμαυτὸν καταμέμφομαι ὡς οὐκ εἰδὼς περὶ ἀρετῆς τὸ παράπαν· οὗ δὲ μὴ οἴδας τί ἐστι, πῶς ἂν ὅποιον γε τι εἰδεῖν, ἡ δοξὴ σοι οἴον τι εἶναι, ὅστις Μένωνα μὴ γνωσθεὶ τὸ παράπαν ὅστις ἐστι, τοῦτον εἰδέναι εἰτε καλὸς εἰτε πλούσιος εἰτε καὶ χειρακός ἐστιν, εἰτε καὶ τάναντια τοῦτον; δοξὴ σοι οἴον τι εἶναι;

ΜΕΝ. Οὐκ ἐμοιγε. ἄλλα σὺ, ὁ Σῶρατες, ἀληθῶς οὖν ἂν τι ἀρετὴ ἐστιν οἴοθα, ἄλλα ταύτα περὶ σοῦ καὶ σοφίας ἀπαρρέλλωμεν;

ΣΩ. Μὴ μόνον γε, ὃ ἐτεῖς, ἄλλα καὶ ὃτι οὐδὲ ἄλλο πω ἐνετύχοις εἰδότε, ὁς ἔμοι δοξῶ.

ΜΕΝ. Τί διὰ; Γοργία οὕς ἐνετύχες ὅτε ἐνετύχατε ἦν;

ΣΩ. Ἐρωτεῖν.

ΜΕΝ. Εἰτα οὐκ ἐδοκεῖ σοι εἰδέναι;

ΣΩ. Οὐ πάνω εἰμὶ μνήμων, ὁ Μένων, ἢς τε οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, πὼς μοι τὸτε ἔδοξεν. ἄλλ' ίσως ἐκεῖνος τε οἴδε, καὶ σὺ ἂν ἐκεῖνος ἔλεγεν· ἀνάμνησον οὖν τὸ μέ, πὼς ἔλεγεν. εἰ δὲ βουλεῖν, αὐτὸς εἰπὲ· δοξεί γὰρ ὅτι ποὺ σοι ἄπειρ ἐκεῖνο.

ΜΕΝ. Ἐρωτεῖν.

ΣΩ. Ἐκεῖνον μὲν τούτων ἔμενεν, ἐπειδὴ καὶ ἀπεστίν· σὺ δὲ αὐτός, ὃς πρὸς θεοῦ, Μένων, τί φῆς ἀρετὴν εἰναι; εἶπον καὶ μὴ φθονήσῃς, ὅνα εὐτυχεστάτον φεύσμα ἐσεβομένος δ', ἐὰν φανής σὺ μὲν εἰδὼς καὶ Γοργίας, ἐγὼ δὲ εἰρηκός μηδὲν πόσοτε εἰδότε ἐνετύχηκεναι.

III. ΜΕΝ. 'Αλλ' οὐ χαλεπῶν, ὁ Σῶρατες, εἰπεῖν. Ε
πρῶτον μὲν, εἰ βούλειι ἄνδρός ἄρετήν, σάδιου, ὅτι αὕτη ἡ στή ἄνδρός ἄρετή, ἢκανόν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ ἐχθροὺς κακῶς, καὶ αὐτὸν ἐμπαθείαν μηδὲν τοιοῦτον παθεῖν, εἰ δὲ βούλειι γνωσικός ἄρετήν, οὐ χαλεπόν διελθεῖν, ὅτι δὲ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν, σωζοῦσαν τε τὰ ἐνδον καὶ κατήκουν οὐδαν τοῦ ἄνδρός, καὶ ἀλλὰ ἐστὶ παιδὸς ἄρετή, καὶ θηλείας, καὶ ἀρρένως, καὶ πρεσβυτέρου ἄνδρός, εἰ μὲν 72 βούλειι, ἐλευθεροῦν, εἰ δὲ βούλειι, σοῦλον. καὶ ἀλλαὶ πάμπολλαι ἄρεται εἰςιν, ὅστε οὐκ ἄπορία εἰπεῖν ἄρετής πέρι ὁ τι ἐστι· καὶ ἐκάστην μὲν τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἐκαστὸν ἔρχον ἐκάστῳ ἡμῶν ἡ ἀρετή ἐστιν᾽ ἡσαυτός δὲ, οὗμαι, ὃ Σάμοκρετες, καὶ ἡ κακία.

ΣΩ. Πολλῇ γε τινὶ εὐτυχίᾳ έσικειαν κεχρήσται, ὁ Μένων, εἰ μὲν ξητοῦ ἄρετήν σμήνος τι ἀνευρήκα ἄρετῶν παρὰ σοι κειμένωσιν. ἀτάρ, ὁ Μένων, κατὰ ταύτην τὴν ἐκάστην τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἰ μοι ἐρομένον μελέτης περὶ οὐδίας οἳ τι ποτ' ἔστι, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἔλεγες αὐτὰς εἰναι, τί ἄν ἀπεκρίνω μοι, εἰ σε ἡρόμην· ἀρα τούτῳ φής πολλὰς καὶ παντοδαπὰς εἰναι καὶ διαφερούσας ἀλλήλων, τῷ μελέτης εἰναι; ἡ τούτῳ μὲν οὐδὲν διαφέροντιν, ἄλλω δὲ τῷ, οἷον ἡ κάλλει ἡ μεγέθει ἡ ἄλλοι τῷ τοιούτῳ; εἰπὲ, τί ἄν ἀπεκρίνω οὕτως ἐρωτηθεῖς;

ΜΕΝ. Τούτ' ἔρωσε, ὅτι οὐδὲν διαφεροῦσιν, ἡ μελέτης εἰςιν, ἡ ἐτέρα τῆς ἐτέρας.

ΣΩ. Εἰ οὖν εἰπον μετὰ ταύτα· τούτῳ τοῖνυν μοι αὐτὸ εἰπέ, ὁ Μένων, ὃ οὐδὲν διαφεροῦσιν ἀλλὰ ταύτῳ εἰσιν ἀπασαν· τί τούτῳ φής εἰναι; εἰχες δήποι ἄν τί μοι εἰπεῖν;

ΜΕΝ. "Ερωσε.

IV. ΣΩ. Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἄρετῶν· καὶ εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαὶ εἰσιν, εὖ γε τι εἴδος ταύτων ἐπα—
σαι ἔχονσι, δε' ὦ εἰσὶν ἀρεταῖς, εἰς ὦ καλῶς που ἔχει ἀποβλέ-
φαντα τὸν ἀποκρινόμενον τῷ ἐρωτήσαντι ἐκείνῳ δηλώσαι,
ο τυχάναι οὐσία ἄρετη; ἡ οὐ μανθάνεις ὦ τι λέω,
Ο ΜΕΝ. Δοκιμαὶ γε μοι μανθάνειν· οὐ μέντοι ὑς βοῦ-
λομαί γε ποι κατέχοι τῷ ἐρωτάμενον.
ΣΩ. Πότερον δὲ περὶ ἄρετῆς μόνον σοι οὐτοὶ δοκεῖ,
ὁ Μένον, ἀλλὰ μὲν ἄνδρός εἶναι, ἀλλὰ δὲ γυναικὸς καὶ
τῶν ἄλλων, ἡ καὶ περὶ ψυχεῖας καὶ περὶ μεγέθους καὶ περὶ
'σχύος ὡσαύτως; ἀλλὰ μὲν ἄνδρός δοκεῖ σοι εἶναι ψυχεῖα,
ἀλλὰ δὲ γυναικὸς; ἡ ταυτὸν παιτηχοῦ εἴδος ἔστιν, εάν
περ ψυχεῖα ἦ, εάν τε ἐν ἄνδρι ἐάν τε ἐν ἄλλω ὀτιγωθήν ἦ; Ε
ΜΕΝ. Ἡ αὐτῇ μοι δοκεῖ ψυχεῖα γε εῖναι καὶ ἄνδρος
καὶ γυναικός.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μέγεθος καὶ ἱσχὺς; εάν περ ἱσχυρὰ
γυνῆ ἦ, τῷ αὐτῷ εἰδεὶ καὶ τῇ αὐτῇ ἱσχύν ἱσχυρὰ ἔσται;
τὸ γὰρ τῇ αὐτῇ τοῦτο λέγω: οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ ἱσχὺς
εἶναι ἡ ἱσχὺς, εάν τε ἐν ἄνδρι ἦ, εάν τε ἐν γυναικὶ ἦ δοκεῖ
τί σοι διαφέρειν;
ΜΕΝ. Οὐκ ἐμοιεῖ.
ΣΩ. Ἡ δὲ ἄρετὴ πρὸς τὸ ἄρετὴ εἶναι διοίσει τι, εάν ἦν
τε ἐν παιδί ἦ εάν τε ἐν πρεσβύτη, εάν τε ἐν γυναικί εάν
τε ἐν ἄνδρι;
ΜΕΝ. Ἐμοιεῖ πως δοκεῖ, ὁ Σωκράτες, τοῦτο οὐκ-
ἐτί ὁμοιον εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις.
ΣΩ. Τί δαί; οὐκ ἄνδρος μὲν ἄρετήν ἐλεγες πόλιν
ἐν διοικεῖν, γυναικὸς δὲ οἰκίαν;
ΜΕΝ. Ἐγορεῖ.
ΣΩ. Ἀς οὖν οἴον τε εὖ διοικεῖν ἦ πόλιν ἦ οἰκίαν ἦ
ἄλλο ὁτιόν, μὴ σαφρόνοις καὶ δικαιῶς διοικοῦντα;
ΜΕΝ. Οὐ δήτα
ΣΩ. Οὐκοῦν ἄν περ δικαίως καὶ σαφρόνοις διοι-
κοῦσι, δικαιοσύνη καὶ σαφρόσυνη διοικήσουσιν;
MEN. Ἄναγκη.
ΣΩ. Τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι δέονται, ἐπεὶ ὡς ἐλθόν σεβάσθην ἄγαθον εἶναι, καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἄνδρος, δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης.
MEN. Φαίνονται.
ΣΩ. Τί δαί; παῖς καὶ πρεσβύτης μῶν ἀκόλουθοι οὔτε καὶ ἄδικοι ἄγαθοι ἄν ποτε γένοιτο;
MEN. Οὐ δήτα.
ΣΩ. Ἀλλὰ σωφρόνες καὶ δίκαιοι;
MEN. Ναι.
ΣΩ. Πάντες ἄρ’ ἀνθρώποι τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἄγαθοι εἰσὶν τῶν αὐτῶν γὰρ τυχόντες ἄγαθοι γίνονται.
MEN. "Εοικεν.
ΣΩ. Οὐκ ἂν δήποτε, εἰ γε μή ἡ αὐτὴ ἁρετὴ ἢν αὐτῶν [τῷ αὐτῷ ἂν τρόπῳ ἄγαθοι ἔσον].
MEN. Οὐ δήτα.
V. ΣΩ. Ἐπειδὴ τοῖνυν ἡ αὐτὴ ἁρετὴ πάντων ἐστὶν, πειρῶ εἰπεῖν καὶ ἀναμνησθῆναι, τί αὐτὸ φησί Γοργίας εἶναι καὶ οὗ μετ᾽ ἔκεινον.
MEN. Τί ἄλλο γ’ ἡ ἀρχειν οἶδον τ’ εἶναι τῶν ἄνδρῶν; εἰπὲς ἐν γε τί ζητεῖς κατὰ πάντων.
ΣΩ. Ἀλλὰ μήν ξητῶ γε. Ἀλλ’ ἄρα καὶ παιδὸς ἡ αὐτὴ ἁρετή, ὃ Μένων, καὶ δοῦλον, ἀρχειν οἶδο τε εἶναι τοῦ δεσπότου, καὶ δοξεῖ σοι ἐπὶ ἂν δοῦλος εἶναι ὁ ἄρχων;
MEN. Οὐ πᾶν μοι δοξεῖ, ὃ Σώκρατες.
ΣΩ. Οὐ γὰρ εἰκός, ὃ ἀριστε. ἔπὶ γὰρ καὶ τὸ δεῖ σκόπειν ἀρχειν ὃς οἶδον τ’ εἶναι: οὐ προσθῆσομεν αὐτὸσε τὸ δικαίως, ἄδίκως δὲ μή;
MEN. Οἶμαι ἔγορε: ἡ γὰρ δικαιοσύνη, ὃ Σώκρατες, ἁρετὴ ἐστὶν.
E ΣΩ. Πότερον ἁρετὴ, ὃ Μένων, ἡ ἁρετὴ τις;
MEN. Πῶς τούτο λέγεις;
ΣΩ. 'Ως περὶ ἄλλου ὄτου ὄνομ, εἰ βούλει, στρογ-γυλότητος πέρι εἰποιμὶ ἀν ἔγορε, ὅτι σχῆμα τι ἔστιν, οὐχ οὕτως ἀπλῶς ὅτι σχῆμα. διὰ ταύτα δὲ οὕτως ἄν εἰπομι, ὅτι καὶ ἄλλα ἔστι σχῆματα.
MEN. Ὠρθῶς γε λέγων σὺ, ἐπεὶ καὶ ἔριδο λέγω οὐ μόνον δικαιοσύνην ἄλλα καὶ ἄλλας εἶναι ἄρετάς.
ΣΩ. Τίνας ταύτας; εἰπέ· οἷον καὶ ἔριδο οἷον εἰποιμὶ 74 ἀν καὶ ἄλλα σχῆματα, εἰ με κελεύοις· καὶ σὺ οὖν ἐμοὶ εἰπέ ἄλλας ἄρετάς.
MEN. Ἡ ἀνδρεία ταύτην ἐμοιρῇ δοκεῖ ἄρετὴ εἶναι καὶ σωφροσύνη καὶ σοφία καὶ μεγαλοπρέπεια καὶ ἄλλα πάμπολλα.
ΣΩ. Πάλιν, ὁ Μένων, ταύτων πεπόνθαμεν, πολ-λῶς αὐτ εὐρήκαμεν ἄρετάς μιαν ξητούντες, ἄλλον τρόπον ἢ νῦν δὴ· την δὲ μίαν, ἢ διὰ πάντων τούτων ἐστίν, οὗ δυνάμεθα ἀνευρεῖν.
VI. MEN. Οὐ γὰρ δύναμαι πω, ὁ Σώκρατες, ὡς β σὺ ξιτεῖς, μίαν ἄρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων, ὥσπερ εἰν τοῖς ἄλλοις.
ΣΩ. Εἰκότως γε· ἄλλα ἐγὼ προθυμήσομαι, εἰνάν οἷός τι ὁ, ἡμᾶς προσβηθοῦσα. μανθάνεις γὰρ ποι, ὃς οὕτως ἐχει περὶ παντὸς· εἰ τις σε ἀνέροιτο τούτο, ἢ νῦν δὴ ἐρω ἐλέγον, τῇ ἄρετι σχῆμα, ὁ Μένων; εἰ αὐτῶι εἰπές ὅτι στρογ-γυλότης, εἰ σοι εἰπέν ἀπερ ἐρω, πότερον σχῆμα ἡ στρογ-γυλότης ἐστίν ἡ σχῆμα τι; εἰπές δήπον ἀν ὅτι σχῆμα τι.
MEN. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οὖν οὖν διὰ ταύτα, ὅτι καὶ ἄλλα ἔστι σχῆματα; c
MEN. Ναί.
ΣΩ. Καὶ εἰ γε προσανηρότα σε ὅποια, ἔλεγες ἃν; MEN. Ἐγώνε.
ΣΩ. Καὶ αὐτοὶ εἰ δερ ἤρωματος ἄσκωτος ἄνηρετο ὅ τι ἔστι, καὶ εἰπόντος σου, ὅτι τὸ λευκὸν, μετὰ ταύτα Plato III.
ὑπέλαβεν ὁ ἐρωτότων, πότερον τὸ λευκὸν χρῶμα ἔστιν ἡ χρῶμα τι; εἴπες ἂν ὦ πῶς ἐρωτήθητί, διότι καὶ ἄλλα τυχαῖ- νει οὕτα;

ΜΕΝ. Ἕγορε.

ΣΩ. Καὶ εἴ γε σε ἐκέλευε λέγειν ἄλλα χρώματα,

ὅθεν εῶς ἄλλα, ἀ οὐδέν ἦττον τυχαῖνει οὕτα χρώματα τοῦ λευκοῦ;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Εἰ ἄνεν ὁσπῆρ ἔγω μετήηει τον λόγον, καὶ ἐλε-
γεν ὦτι ἄει εἶς πολλὰ ἄφικνουμέθα, ἄλλα μὴ μοι οὕτως,

ἄλλ' ἐπειδή τὰ πολλὰ ταύτα ἐνὶ τινὶ προσαγορεύεις ὄνο-

ματι, καὶ φής οὐδέν αὐτὸν ὁ τι οὐ σχῆμα εἶναι, καὶ ταύτα

καὶ ἐναυτία ὦτα ἀλλήλους, τι ἔστι τούτο, ὁ οὐδὲν ἦττον

κατέχει τὸ στρογγύλου ἡ τὸ εὐθὺ, ὦ ὅ ὄνομάζεις σχῆμα

ἐ καὶ οὐδὲν μᾶλλον φῆς τὸ στρογγύλου σχῆμα εἶναι ἡ τὸ

εὐθὺ; ἡ οὐχ οὕτω λέγεις;

ΜΕΝ. Ἕγορε.

ΣΩ. Ἀρ' οὖν, ὅταν οὕτω λέγης, τότε οὐδέν μᾶλλον

φῆς τὸ στρογγύλου εἶναι στρογγύλον ἡ εὐθὺ, οὐδὲ τὸ

εὐθὺ εὐθὺ ἡ στρογγύλου;

ΜΕΝ. Ὁ θῆτον, ὦ Σάκρατες.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν σχῆμα γε οὐδέν μᾶλλον φῆς εἶναι τὸ

στρογγύλου τοῦ εὐθέος, οὐδὲ τὸ ἔτερον τοῦ ἔτερου.

ΜΕΝ. Ἀληθῆ λέγεις.

VII. ΣΩ. Τί ποτε οὖν τούτο, οὐ τούτο ὄνομά ἐστι

τὸ σχῆμα; πειρᾶο λέγειν, εἰ οὖν τὸ ἐρωτῶντι οὕτως ἡ περὶ

75 σχῆματος ἡ χρώματος εἴπες ὅτι ἄλλ' οὐδὲ μανθάνω ἕγορε

ὁ τι βούλει, ὡς ἄνθρωπε, οὐδὲ οἴδα ὅ τι λέγεις. Ἡσαῦ ἂν

ἐσπαύμασε καὶ ἐπίπεν· οὐ μανθάνεις, ὅτι ἔχει τὸ ἐπὶ πᾶσι

tούτοις ταύτοις; ἡ οὐδέ ἐπὶ τούτοις, ἔγορε Μένων, ἔχοις ἂν

eπιπει, εἰ τις ἐρωτήθη: τι ἔστιν ἐπὶ τοῦ στρογγύλῳ καὶ εὐθεῖ

καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ὧ δὴ σχῆματα καλεῖς, ταύτον ἐπὶ πάσιν:
πειρά εἰπειν, ἵνα καὶ γένηται σοι μελέτη πρὸς τὴν περὶ
tῆς ἀρετῆς ἀπόκρισιν.
ΜΕΝ. Μή, ἄλλα σὺ, ὁ Σῶκρατες, εἰπέ.
ΣΩ. Βούλει σοι χαρίσωμαι;
ΜΕΝ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Ἐθελήσεις οὖν καὶ σὺ ἐμοί εἰπεῖν περὶ τῆς
ἀρετῆς;
ΜΕΝ. "Ερωτε.
ΣΩ. Προθυμητέον τοῖνυν ἄξιον γὰρ.
ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν.
ΣΩ. Φέρε δὴ, πειράμεθά σοι εἰπεῖν, τί ἐστι σχῆμα,
οὐκέτι οὖν εἰ τὸ τοῦτο ἀποδέχει αὐτὸ εἰπάς; ἐστώ γὰρ δὴ ἡ ἡμῶν
tοῦτο σχῆμα, ὁ μόνον τῶν ὄντων τυχαίαν χρώματι ἀεὶ
ἐπομενον. Ἐκανὼς σοι, ἡ ἀλλακτὸς ποις ἔπεισις; ἔργῳ γὰρ καὶ
οὕτως ἀρματώ δὴ μοι ἀρετῆν εἰπὼν.
ΜΕΝ. Ἀλλὰ τοῦτο γε εὔηθες, ὁ Σῶκρατες.
ΣΩ. Πῶς λέγεις;
ΜΕΝ. Ὅτι σχῆμα ποῦ ἔστι κατὰ τὸν σὸν λόγον, ὁ
ἀεὶ χρῶς ἐπεται. εἰς· εἰ δὲ δὴ τὴν χρώσαν τις μὴ φαίη εἰδέ-
ναι, ἀλλὰ ἀσκευός ἀποροῦ ὁσπερ περὶ τοῦ σχῆματος, τί
ἀν οἶει σοι ἀποκρίσθαι;
VIII. ΣΩ. Τάληθή ἔρωτε· καὶ εἰ μὲν μετὰ τῶν σοφῶν
tις εἰς καὶ ἐρωτικῶν τε καὶ ἀρχιμετακον ὁ ἔφοιμος,
εἰποιμ' ἅν αὐτῷ ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρθαι· εἰ δὲ μὴ ἀρχόν
λέγω, σον ἔρων λαμβάνειν λόγον καὶ ἔλεγχειν. εἰ δὲ
ὁσπερ ἔρω τε καὶ σὺ νυνὶ φέλοι ὑντες βουλούμενοι ἀλλήλους
dιαλέγεσθαι, δεὶ δὴ προμετῶν ποις καὶ διαλεκτικάτερον
ἀποκρίσθαι. έστι δὲ ίσως τὸ διαλεκτικάτερον μὴ μόνον
tάληθθ ἀποκρίσθαι, ἀλλὰ καὶ δὲ 'ἐκείνον ὥν ἐν προσ-
ομολογῇ εἰδέναι ὁ ἐρωτόμενος. πειράσομαι δὴ καὶ ἐρώ
σου ὁσπερ εἰπεῖν. λέγε γὰρ μοι τελευτῆν καλεῖς τι;
τοίοῦδε λέγω σοι πέρασεω καθόματον παυτίνα ταύτα ταύτων ἐ.

21*
τι λέω; ἵσως δ' ἂν ἦμεν Πρόδικος διαφέροιτο· ἄλλα σὺ γέ ποιν καλεῖς πεπεράνθηται τι καὶ τετελευτηκέναι· τὸ τοιοῦτον βούλομαι λέγειν, οὐδὲν ποικίλον.

ΜΕΝ. Ἀλλὰ καλῶ, καὶ οἶμαι μανθάνειν ὁ λέγεις.

ΣΩ. Τί δ', ἑπίπεδον καλεῖς τί, καὶ ἑτερον αὖ στερεόν, οἰον ταῦτα τὰ ἐπὶ γραμματίαις;

ΜΕΝ. Ἐρωτευμα.

ΣΩ. Ἡδή τούτων ἂν μάθοις μου ἐκ τούτων, σχῆμα ὁ λέγω. κατὰ γὰρ παντὸς σχῆματος τούτο λέγω, εἰς δ' τὸ στερεόν περαινεῖ, τούτ' εἶναι σχῆμα· ὁπερ ἂν συλλαβοῦν εἰποιμί στερεοῦ πέρος σχῆμα εἶναι.

IX. ΜΕΝ. Τὸ δὲ χρώμα τι λέγεις, ὁ Σῶκρατες;

ΣΩ. Ὑθοστής γ' εἰ, ὁ Μένην ἄνδρι προεβηθη πράγματα προστάτεις ἀποκρίνεται, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔδει· λεῖς ἀναμνησθείς εἰπεῖν, ὃ τι ποτε λέγει Γοργίας ἀρετή· εἶναι.

ΜΕΝ. Ἀλλ' ἐπειδὴν μοι σὺ τούτ' εἶπης, ὁ Σῶκρατες, ἔρωθ' σοι.

ΣΩ. Καὶν κατακεκαλυμμένοις τις γυναῖκ', ὁ Μένην, διαλεγομένον σοι, ὅτι καλὸς εἶ καὶ ἑρασταὶ σοι ἕτει εἰς Ν.

ΜΕΝ. Τί δή;

ΣΩ. Ὡτι οὐδὲν Ἀλλ' ἡ ἐπιτάττεις ἐν τοῖς λόγοις· ὁπερ ποιοῦσιν οἱ τρυφώστες, ἄτε τυφαννεύστες, ἔσος ἂν ε ἐν ἱμα ὁδι. καὶ ἀμα ἰσος κατέγνωσας, ὧτι εἰμὶ ἥττων τῶν καλῶν. χαριῶμαι οὖν σοι καὶ ἀποκρινοῦμαι.

ΜΕΝ. Πάντων μὲν οὖν χάρισαι.

ΣΩ. Βούλει οὖν σοι κατὰ Γοργίαν ἀποκρίνωμαι, ἢ ἂν σὺ μάλιστα ἀκολουθήσῃς;

ΜΕΝ. Βούλομαι· πῶς γὰρ οὖ;

ΣΩ. Ὅκικον λέγετε ἀποφραῖς τινας τῶν ὧτων κατά Ἐμπεδοκλέα;

ΜΕΝ. Ῥόδια γε.
ΣΩ. Καί πόρους, εἰς οὐς καὶ δι' ὧν αἱ ἀπορροφαὶ 
πορεύονται;
ΜΕΝ. Πάνω γε.
ΣΩ. Καί τῶν ἀπορροφῶν τὰς μὲν ἀρμόττειν ἐνίοις 
tῶν πόρων, τὰς δὲ ἐλάττους ἡ μεῖζονς εἶναι;
ΜΕΝ. 'Εστι ταῦτα.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὦψιν καλεῖς τι;
ΜΕΝ. 'Εγώ γε.
ΣΩ. Ἐκ τούτων δὴ ξύνες ὁ τοι λέγω, ἐφ' Πίνδαρος, 
ἐστι γὰρ χρώα ἀπορροφὴ σχημάτων ὤψει σύμμετρος καὶ 
ἀσθητὸς.
ΜΕΝ. 'Ἀριστά μοι δοκεῖς, ὃ Σώκρατες, ταὐτὴν τὴν 
ἀπόκρυσιν εἰρηκέναι.
ΣΩ. Τίσος γὰρ σοι κατὰ συνήθειαν εἰρηκαίς καὶ ἅμα, 
οἶμαι, ἐννοεῖς, ὅτι ἔχως ἄν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ φανῆν, 
ὁ ἐστι, καὶ ὁμήρη καὶ ἀλλὰ πολλὰ ταῦτα τοιοῦταν. 
Ε
ΜΕΝ. Πάνω μὲν οὖν.
ΣΩ. Τραγικὴ γὰρ ἐστὶν, ὃ Μένων, ἡ ἀπόκρυσις, 
ὁστε ἄρεσκει σοι μᾶλλον ἡ ἡ περὶ τοῦ σχήματος.
ΜΕΝ. 'Εμοί γε.
ΣΩ. Ἀλλ' οὐκ ἐστιν, ὃ παῖ 'Αλεξίδημου, ὡς ἐγὼ 
ἐμαυτῷ πειθῶ, ἀλλ' ἐκεῖνη βελτίων οἶμαι δὲ οὕτως ἄν 
σοι δὸξαι, εἰ μή, ὀστεροὶ χθές ἔλεγες, ἀναρκαῖον σοι ἀπει

ΜΕΝ. Ἀλλὰ περιμένοιμ' ἄν, ὃ Σώκρατες, εἰ μοι 77 
pollά τοιαῦτα λέγοις.
Χ. ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν προθυμιάς γε οὐδὲν ἀπολείψω, 
καὶ σοὶ ἕνεκα καὶ ἐμαυτοῦ, λέγων τοιαῦτα· ἀλλ' ὥπως μὴ 
οὖν οἶδος τ' ἐσομαι πολλὰ τοιαῦτα λέγειν. ἀλλ' ἢ θι δὴ 
πειρῶ καὶ σὺ ἔμι τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδοῦναι, κατὰ ὅλον 
eἰπόν ἄρετῆς πέρι, δ' τι ἐστι, καὶ παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐκ
τοῦ ἐνὸς, ὀπερ' φασὶ τοὺς συντρίβοντας τι ἐκάστοτε οἱ σκόπτοντες, ἀλλ' ἐάσας ὀλην καὶ υψη εἰπὲ τί ἐστιν ἀρετής. 

Β τὰ δὲ γε παραδείγματα παρ' ἐμοῦ εἰλήφας. 

ΜΕΝ. Δοκεῖ τούτων μοι, ὦ Σωκρατές, ἀρετή εἶναι, καθάπερ ὁ ποιητὴς λέγει, χαίρειν τε καλοῖς καὶ δύνα

σθαι· καὶ ἐγώ τοῦτο λέγω ἀρετήν, ἐπισθυμοῦντα τῶν κα

λῶν δυνατοῦ εἶναι πορίζεσθαι.

ΣΩ. Ἀρα λέγεις τοῦ τῶν καλῶν ἐπισθυμοῦντα ἀρα

θῶν ἐπιστημητὴν εἶναι;

ΜΕΝ. Μάλιστα γε. 

ΣΩ. Ἀρα ὡς ὄντων τινῶν οἱ τῶν κακῶν ἐπισθυμοῦ

C οῖν. ἐτέρων δὲ οἱ τῶν ἀγαθῶν; οὐ πάντες, ἀριστε, δο

κοιοί οἱ τῶν ἀγαθῶν ἐπιστημεῖν;

ΜΕΝ. Οὔν ἔμοιρε. 

ΣΩ. Ἀλλ' τινες τῶν κακῶν;

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Οἰδίμενοι τὰ κακὰ ἁγαθὰ εἶναι, λέγεις, ἢ καὶ 

γιγνώσκοντες, ὅτι κακὰ ἐστίν, ὦμος ἐπισθυμοῦσιν αὐτῶν 

ΜΕΝ. Ἀμφότερα ἐμοίρε δοκεῖ. 

ΣΩ. 'Ἡ γὰρ δοκεῖ τίς σοι, ὦ Μένων, γιγνώσκων τὰ 

κακὰ ὧτι κακὰ ἐστίν ὦμος ἐπιστημεῖν αὐτῶν; 

ΜΕΝ. Μάλιστα.

ΣΩ. Τι ἐπιστημεῖν λέγεις; ἢ γενέσθαι αὐτῷ; 

D ΜΕΝ. Γενέσθαι· τί γὰρ ἄλλο; 

ΣΩ. Πότερον ἠρούμενος τὰ κακὰ ὀφελεῖν ἑκεῖνον 

ὁ ἂν γένηται, ἢ γιγνώσκων τὰ κακὰ ὧτι βλάπτει ὁ ἂν 

παρῇ;

ΜΕΝ. Εἰσὶ μὲν οἱ ἠρούμενοι τὰ κακὰ ὀφελεῖν, εἰσὶ 

dὲ καὶ οἱ γιγνώσκοντες ὧτι βλάπτει.

ΣΩ. Ἡ καὶ δοκοῦσι σοι γιγνώσκειν τὰ κακά, ὧτι 

κακὰ ἐστίν, οἱ ἠρούμενοι τὰ κακὰ ὀφελεῖν;

ΜΕΝ. Οὐ πάντων μοι δοκεῖ τούτο γε.
ΣΩ. Οὐκοῦν δῆλον ὑπηρτῶν ὑπὶ ὑπομονῆς, οἱ ἄγνωστοι αὐτὰ, ἀλλὰ ἐκεῖνοι, ἐκεῖνο εἰρήνη, ἐστὶ δὲ ταῦτα γε κακά· ἢ δὲ οἱ ἄγνωστοι ἐμὲ αὐτὰ καὶ οἴκημενοι ἀγαθὰ εἶναι δῆλον ὑπὶ τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμοῦσιν. ἢ οὕς;
ΜΕΝ. Κινδυνεύοντων ὑπὸ γε.
ΣΩ. Τί δαί; οἱ τῶν κακῶν μὲν ἐπιθυμοῦντες, ὡς φης αὐτὸ, ἐρωτήμενοι δὲ τὰ κακὰ βλάπτειν ἐκεῖνον, ὡς ἦν ῥυμηθαι, γρηγορῶς δὴ ποιοῦ ὁτι βλαβήσονται ὑπὸ αὐτῶν;
ΜΕΝ. Ἀνάγκη.
ΣΩ. Ἀλλὰ τοῦτο βλαπτομένους ὑπὸ γε οὐκ οἴονται 78 ἀθλίους εἶναι καθ' ὅσον βλάπτονται;
ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο ἀνάγκη.
ΣΩ. Τοὺς δὲ ἀθλίους οὐ κακοδαίμονας;
ΜΕΝ. Οἴμαι ἐρωτεῖ.
ΣΩ. Ἐστὶν οὖν ὅστις βουλέται ἀθλίος καὶ κακοδαίμονας εἶναι;
ΜΕΝ. Οὐ μοι δοκεῖ, ὡς Σῶκρατες.
ΣΩ. Οὐκ ἄρα βουλέται, ὡς Μένοις, τὰ κακὰ οὐδὲς, εἰτερ μὴ βουλέται τοιοῦτος εἶναι. τί γὰρ ἀλλὰ ἐστὶν ἀθλίον εἶναι, ἢ ἐπιθυμεῖν τε τῶν κακῶν καὶ κτάσθαι;
ΜΕΝ. Κινδυνεύεις ἄλληθή λέγειν, ὡς Σῶκρατες· καὶ Β οὐδές βουλέσθαι τὰ κακὰ.
XI. ΣΩ. Οὐκοῦν νῦν ὑπὶ ἐλέγες, ὅτι ἐστὶν ἡ ἄρετή βουλέσθαι τε τάραθα καὶ δύνασθαι;
ΜΕΝ. Εἴποι γάρ.
ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦτον λέγοντος τὸ μὲν βουλέσθαι πᾶσιν ὑπάρχει, καὶ ταὐτῇ γε οὐδὲν ὃ ἐτερος τοῦ ἐτέρου βελτίων;
ΜΕΝ. Φαίνεται.
ΣΩ. Ἀλλὰ δῆλον ὑπὶ, εἰτερ ἐστὶ βελτίων ἄλλος ἄλλοι τοῦ, κατὰ τὸ δύνασθαι ἂν εἰη ἄρετον.
ΜΕΝ. Πάνυν χρή.
ΣΩ. Τούτ' ἔστιν ἄρα, ὡς έοικε, κατά τὸν σὸν λόγον ἀρετῆς, ὅν τὸν οὐκ εἶχει, ὡς οὐ γὰρ αὐτὸν πορίζεσθαι τάγαθά.
ΜΕΝ. Παντάπασι μοι δοκεῖ, ὡς Σώκρατες, οὕτως ἔχειν, ὡς οὐ νῦν ὑπολαμβάνεις.
ΣΩ. "Ἰδοὺ μεν ἡ καὶ τούτο εἰ ἄλληδες λέγεις ἵσως, γὰρ ὃν εὖ λέγοις, τάγαθά φης οἶνον τ' έἵναι πορίζεσθαι ἀρετῆν εἶναι;
ΜΕΝ. "Ἐρωγε.
ΣΩ. Ἀρα οὖν καὶ καλεῖς οὐλ' οἶνον ὑγείαν τε καὶ πλούτον, καὶ χρυσίων λέγω καὶ ἀργυρίων κτάσθαι καὶ τιμᾶς ἐν πόλει καὶ ἀρχας; μή ἀλλ' ἄττα λέγεις τάγαθα, η' τὰ τοιαύτα;
ΜΕΝ. Οὔκ', ἀλλ' πάντα λέγω τὰ τοιαύτα.
μετὰ δικαιοσύνης γέγυνται, ἀρετῆ ἔσται, ὅ δ' ἂν ἄνευ πάντων τῶν τοιούτων, κακία.

ΜΕΝ. Δοξεῖ μοι ἀναγκαῖον εἶναι ὅς λέγεις.

Χ. ΣΩ. Οὐκοῦν τούτον ἔκαστον ὁλίγον πρὸς ὁμόροιν ἀρετῆς ἐφαμεν εἶναι, τὴν δικαιοσύνην καὶ σωφροσύνην καὶ πάντα τὰ τοιοῦτα;

ΜΕΝ. Ναί.

ΣΩ. Εἶτα, ὁ Μένων, παίξεις πρὸς με;

ΜΕΝ. Τι δη, ὁ Σάκρατες;

ΣΩ. Ὅτι ἂρτο ἐμοῦ δεηθέντος σου μη καταργύναι μηδὲ κερματίζειν τὴν ἀρετὴν, καὶ δόντος παραδείγματα καθ' ἃ δεόν ἀποκορύφωσιν, τούτου μὲν ἡμέλησιν, λέγεις δὲ μοι, ὅτι ἀρετῆ ἐστιν ὁλὸν τ' εἶναι τάραττα πορίζεσθαι ἐμὲ δικαιοσύνης τούτῳ δὲ φῆς μόριον ἀρετῆς εἶναι;

ΜΕΝ. Ἑρωνε.

ΣΩ. Οὐκοῦν συμβαίνει εἰς ἂν σὺ ὀμολογεῖς, τὸ μετὰ μόριον ἀρετῆς πράττειν, ὅ τι ἂν πράττῃ, τὸντο ἀρετήν εἶναι τὴν γὰρ δικαιοσύνην μόριον φῆς ἀρετῆς εἶναι, καὶ ἔκαστα τοιουτον;

ΜΕΝ. Τι σὺν δή;

ΣΩ. Τοῦτο λέγω, ὅτι ἐμοῦ δεηθέντος ὁλον εἰπεῖν τὴν ἀρετήν, αὐτὴν μὲν πολλοῦ δεῖς εἰπεῖν ὃ τι ἐστι, πάσαν δὲ φής πράξεω ἀρετὴν εἰναι, ἕως περὶ μετὰ μορίον ἀρετῆς πράττειται, ὃσπερ ἐθνικῶς ὃ τι ἀρετή ἐστι τὸ ὅλον καὶ ἦδη γνωσμένον ἔμοι, καὶ ἔως ὅ τι κατακερματίζῃς αὐτὴν κατὰ μόρια. δεῖται σὺν σοι πάλιν εἰς ἀρχής, ὃς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς αὐτῆς ἐφαρμοσμένης, ὃ φίλε Μένων, τι ἔστω ἀρετή, εἰ μετὰ μορίον ἀρετῆς πᾶσα πράξεω ἀρετή ἔν εἰς; τοῦτο γὰρ ἐστὶ λέγειν, ὅταν λέγῃ τις, ὅτι πάσα ἡ μετὰ δικαιοσύνης πράξεως ἀρετῆ ἐστιν. ὃς ὅδε δοκεῖ σοι πάλιν δεῖσθαι τῆς αὐτῆς ἐφαρμοσμένης, ἀλλ' ὅτι τινὰ εἰδέναι μόριον ἀρετῆς ὃ τι ἔστιν, αὐτὴν μὴ εἴδοτα;
ΜΕΝ Ὅνιθ ἐμοιε ὁφειε.

1) ΣΩ. Ἐλ γὰρ καὶ μέμνησαι, ὅτε ἔγο τοι ἀπεκατιθαμὲν
περὶ τοῦ σχῆματος, ἀπεβάλλομεν ποὺ τὴν τοιαύτην ἀπό-
κρισιν τὴν διὰ τῶν ἐξε ἕξαμενῶν καὶ μὴπο ὁμολογη-
μένων ἐναρευοῦσαν ἀπεξαίρεσθαι.

ΜΕΝ. Καὶ ὁρθῶς γε ἀπεβάλλομεν, ἢ Σάκρατες.

ΣΩ. Μὴ τοίνυν, ὃ ἀμφθε, μηδὲ ὃ ἐν ἑς ἕξαμενῆς
ἀρετῆς ὅλης ὃ τῷ ἔστιν οἷον διὰ τῶν ταύτης μορίων ἀπο-
κρισιμομένοις δηλώσειν αὐτὴν ὀτιοῦν, ἡ ἄλλο ὄτιον τοῦ—
Ε τῷ τῷ αὐτῷ τρόπῳ λέγον, ἀλλὰ πάλιν τῆς αὐτῆς δεησι-
σθαι ἑρωτήσεως, τίνος ὄντος ἀρετῆς λέγεις ὡ λέγεις; ἡ
οὐδέν σοι δοκῶ λέγειν;

ΜΕΝ. Ἐμοιε ὁφειε ὁρθῶς ἐμοιε ἑρωτήσεως λέγειν.

XIII. ΣΩ. Ἀπόκριμα τοίνυν πάλιν ἐς ἄρχης; τι
φής ἀρετῆς εἶναι καὶ σὺ καὶ ὁ ἐταῖρός σου;

ΜΕΝ. Ό Σάκρατες, ἦκονου μὲν ἐγγεο πρῶ καὶ
80 συγγενεσθαι σοι, ὅτι σὺ οὐδὲν ἄλλο ἡ αὐτὸς τε ἀπορεῖς
καὶ τοὺς ἀλλοὺς ποιεῖς ἀπορεῖν· καὶ νῦν, ὃς ὃς μοι δο-
κεῖς, ὑγείευες μὲ καὶ φαραμάττες καὶ ἀτεχνῶς κατεπά-
δεις, ὥστε μεστὸν ἀπορίας γερονεύαν. καὶ δοκεῖς μοι παν-
τελῶς, εἰ δὲ τι καὶ σκῶσαι, ὄμωτατος εἶναι τὸ τε εἴδος
καὶ τάλλα ταύτῃ τῇ πλεῖστῃ νάοχῃ τῇ θαλαττῇ. καὶ γὰρ
αὐτὴ τὸν ἂν ἐπὶ πλησίαζον καὶ ἀποκέμενον ναρκὸν ποιεῖ
καὶ σὺ δοκεῖς μοι νῦν ἐμὲ τοιούτοις τι πεποιηκέναι, ναρ-
Β καὶ. ἀλὴθῶς γὰρ ἐγγεο καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ στόμα
ναρκῶ, καὶ σὺν ἔχα ὃ τι ἀποκατισμαῖ σοι. κατοὶ μνι-
ρικῖς γε περὶ ἀρετῆς παμπόλλους λόγους ἔφηκα καὶ πρὸς
πολλοὺς, καὶ πάνυ εὑ, ὃς ἐστὶν ἐποδοκοῦν· νῦν δὲ
οὐδ' ὃ τι ἔστι τὸ παράπταν ἐκαὶ εἰπεῖν. καὶ μοι δοκεῖς εὐ
βουλεύεσθαι σὺν ἐκπλέον ἐνθένδε οὐδ' ἀποδημοῦν· εἰ
γὰρ ἕνος ἐστιν ἄλλη πόλει τοιαύτα ποιεῖς, τὰς ἄν ὃς ἁπαχθεῖς.
ΣΩ. Πανόρμητος ει, ὁ Μένων, καὶ ὅλον ἔξηπά-
τησάς με.
ΜΕΝ. Τί μάλιστα, ὁ Σωκράτες;
ΣΩ. Γηρνάσκω οὔ ἔνεκά με εἰκάσας. σ
ΜΕΝ. Τίνος δὴ οἴει;
ΣΩ. Ἰον ἄντι κακῶς. ἔγω δὲ τούτο οἴδα περὶ πάν-
των τῶν καλῶν, ὅτι χαίρονσιν εἰκάζομεν. Ἀνατιλεῖ γὰρ
αὐτοῖς· καλαὶ γὰρ, οἴμαι, τῶν καλῶν καὶ αἰ εἰκόνες, ἀλλ' οὔκ ἄντι κακῶς ὃ ὑπ.' ἐπὶ δὲ μὴν, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποιεῖ ναρκᾶν, ἑοῦκα αὐτῆς, εἰ
dὲ μὴ, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποιο ἀπο-
ρεῖν, ἀλλὰ πεντὸς ἦλιον αὐτὸς ἄπορον ὑπήκοο καὶ τοὺς
ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν, καὶ νῦν περὶ ῥητῆς, ὃ ἔστιν, ἔγω δὲ
μὲν οὐκ οἴδα, σὺ μέντοι ἵσως πρότερον μὲν ἦδησά τοι
ἐμοῦ ἄφασθαι, νῦν μέντοι οὕσως εἰ οὐκ εἰδότε. ὡμως δὲ
ἐπελά τοῦ σοῦ σκέψασθαι καὶ συζητησαί ὃ τὸ ποτὲ ἔστιν.

ΧΙ. ΜΕΝ. Καὶ τίνη τρόπον ἐξητίσεις, ὁ Σωκρα-
τες, τούτο, ὁ μὴ οἴδα τὸ παράπαν ὅ τι ἔστι; ποιον γὰρ
οὐκ οἴσθα προθέμενοι ἐξητίσεις; ἢ εἰ καὶ ὃ τι μά-
λιστα ἑντύχοις αὐτῷ, πῶς εἰδεῖ ὅτι τούτῳ ἔστιν, ὃ σὺ οὐκ
ὕδησθα;
ΣΩ. Μάνθανοι οἶον βούλει λέγειν, ὁ Μένων. ὅρος ὁ
tούτων ὡς ἔριστικον λόγον κατέργεις, ὡς οὔκ ἄρα ἔστι ἐξή-
tειν ἄνθρωποι οὔτε ὁ οἶδεν οὔτε ὁ μὴ οἴδεν; οὔτε γὰρ ἂν
γε ὁ οἶδε ξητοί· οἶδε γὰρ, καὶ οὐδὲν δεῖ τῷ γε τῷ ὑποτέρον
ἐξητίσεως· οὔτε ὁ μὴ οἴδει· οὔδε γὰρ οἴδει ὃ τι ξητίσει.
ΜΕΝ. Ὁποῖον καλῶς σοι δοξεῖ λέγεσθαι ὃ λόγος 
οὕτως, ὁ Σωκράτες;
ΣΩ. Οὔχ ἐμοῦ ἔμαθε.
ΜΕΝ. Ἑξείς λέγειν ὅπη;
ΣΩ. Ἐνώπιον ἀκήκοα γὰρ ἄνθρωπος καὶ γυναῖκῶν
σοφῶν περὶ τὰ θεία πράγματα —
ΜΕΝ. Τίνα λόγου λέγονταί;
ΣΩ. Ἀληθῆ, ἐμοσφυ δοκεῖν, καὶ καλόν.
ΜΕΝ. Τίνα τούτον, καὶ τίνες οἱ λέγοντες;
ΣΩ. Οἱ μὲν λέγοντες εἰσὶ τῶν λεγέων τε καὶ λεγεών ὅσως μεμέληκε περὶ ὧν μεταχειρίζονται λόγον οὐκεὶς τε ἐις διδόμαι λέγει δὲ καὶ Πνεύματος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὡσοι θεοὶ εἰσὶν. ὃ δὲ λέγονται, ταυτὶ ἐστὶν ἄλλα ὑπόκειται, εἰ σοι δοκοῦσιν ἀληθῆ λέγειν. φασὶ γὰρ τὴν φυσικὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατον, καὶ τὸτε μὲν τελευτᾷ, ὃ ὅτι ἀποκληρικεῖν καλοῦσι, τότε δὲ πάλιν γίνεσθαι, ἀπόλλυσθαι δὲ ὑπέδειτε. δεῖν δὴ διὰ ταῦτα ὡς ὀσιώτατα διαβιάζων τὸν βίον ὅσὶ γὰρ ἡ Φερσέφωνα ποικίλῳ παλαιῷ πένθεος δέξεται, εἰς τὸν ὑπερθέν ἄλλοι κεῖσθαι ἐνάτῳ ἐτεὶ ἀνδριδίοι ψυχὴν πάλιν,

 tote ἐκ τῶν βασιλεὺς ἀρχαὶ καὶ συνένει χρώματι σοφία τῇ κόσμῳ ἀνδρεῖς ἀνύξοντο· ὡς δὲ τὸν λουτρὸν χρόνου ἔχουσι ἁρπαὶ πρὸς ἀνθρώπους καλεῖσθαι.

XV. Ἄτε οὖν ἡ ψυχή ἀθάνατος τε ὁ ὅσια καὶ πολλάκις γεγονότα, καὶ ἑαυτὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν Ἀριστοτέλεις καὶ πάντα χρῆμα, οὕτως ἐστιν ὃ τι οὐ μεμάθηκεν ὅστε ὅσοι θαυμάστων καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ ἄλλων ὁλόκληρος εἶναι αὐτήν ἀναμφιθητήν, ὃ γε καὶ πρότερον ἡπιοδοταί. ἀτε γὰρ τῆς φύσεως ἀπάθεις συγγενοῦσα ὁδὴς,

ὅτα μεμαθηκέναι τῆς ψυχῆς ἀπαίτα, οὐδὲν καλότει ἐν μόνῳ ἀναμφιθεῖν, ὃ δὴ καθηκέναι καλοῦσιν ἀνθρώποι, τάλλα πάντα αὐτῶν ἀνευρέθη, εὰν τις ἀνθρεῖς ἢ καὶ μὴ ἀποκάμψει ἔξωθεν τὸ γὰρ ἐξοιτεῖ ἂν καὶ τὸ μανάθαις ἀναμφιθεῖς ὅλον ἐστίν. οὐκοῦν δὲ τε πεῖσθαι τούτῳ τῷ ἐξοιτικῷ λόγῳ· οὕτως οὖν μὲν γὰρ ἡ μαρτυρία ποιήσεις καὶ ἑτεῖ τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀνθρώπων ἡδὺς ἀκούσαι, ὃς
δὲ ἐργασίαν τε καὶ ἐργασίαν πολεῖτ· ὡς ἐργά τις πυρήναν ἐν
ἀληθείᾳ εἶναι ἔθελον μετὰ σοῦ ἐκείνῳ ἀφετή ὁ τι ἔστιν.
ΜΕΝ. Ναὶ, ὥς Σαῦροτας, ἀλλὰ πῶς λέγεις τούτο, ὅτι οὐ μαντάνουμεν, ἀλλὰ ἢν καλοῦμεν μάθησιν ἀνά
μυνήσις ἐστίν; ἔχεις ὑπὸ τούτῳ διδάξαι ὡς οὐ涂ς ἔχεις;
ΣΩ. Καὶ ἄρτι εἶπον, ὥς Μένουν, ὅτι πανοῦργος εἰ,
καὶ νῦν ἔρωτάς εἰδέχω σε διδάξαι, ὅσ οὐ γῇ νεμεὶς ἐννμε 
ἀναμμήνην, ἵνα δὴ εὐθὺς φαινομαι αὐτὸς ἐμαυτῷ
τάναντι λέγων.
ΜΕΝ. Οὐ μᾶ τὸν Δία, ὥς Σαῦροτας, οὐ πρὸς τούτο
βλέφας εἴπον, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ ἔθους. ἀλλὰ εἰ πῶς μοι ἔχεις
ἐνδείκνυται, ὅτι ἔχει ὡσπερ λέγεις, ἐνδείκνυ.
ΣΩ. Ἀλλ' ἔστι μὲν οὐ ἡμίδιον, ὡμοὶ δὲ ἐθέλω προ-
θυμήσεως σοῦ ἐνεκέειν, ἀλλὰ μοι προσκάλεσον τῶν πολ-
λῶν ἀκολούθουν τοιτοῦτο τῶν σαμτοῦ ἑνα, ὅτεινα βούλει, Β
ἵνα ἐν τούτῳ σοι ἐπιδείκνυομαι.
ΜΕΝ. Πάνυ γε, δεύορ πρόσελθε.
ΣΩ. Ἠκλῆν μὲν ἔστι καὶ ἠλληνίζεις;
ΜΕΝ. Πάνυ γε σφόδρα, οἰκορενήσ.
ΣΩ. Πρόσελθε δὴ τῶν νοῦν, ὅποτε δὴ ὑο φαινήται,
ἡ ἀναμμήνησις μος ἡ μαντάνων παρ' ἐμοῦ.
ΜΕΝ. Ἀλλὰ προσέλθω.
ΧΩΛ. Εἰπὲ δὴ μοι, ὥς παῖ, γυναῖκες τετρα-
γόνον χαρίον ὅτι τοιοῦτον ἔστιν;
ΠΑΙ. Ἔγωγε.
ΣΩ. Ἐστιν οὖν τετράγωνον χαρίον ἴσας ἔχου τάς
γραμμάς ταύτας πάσας, τέταρτας οὔτας;
ΠΑΙ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οὐ καὶ ταυταῖ τάς διὰ μέσου ἔστιν ἴσας ἔχουν;
ΠΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰπὲ ὅτι τοιοῦτον χαρίον καὶ μείζον καὶ
ἐλάττον.
ΠΑΙ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Εἰ οὖν εἰη ἀυτή ἡ πλευρά δυοῖν ποδοῖν καὶ ἀυτή δυοῖν, πόσων ἂν εἰη ποδῶν τὸ ὄλον; ὡδὲ δὲ σκόπει: εἰ ἦν ταύτη δυοῖν ποδοῖν, ταϋτη δὲ ἐνὸς ποδὸς μόνον, ἀλλο τι ἀπαξ ἄν ἦν δυοῖν ποδοῖν τὸ χαρίον;
ΠΑΙ. Ναι.

ΣΩ. Ἐπειδή δὲ δυοῖν ποδοῖν καὶ ταύτη, ἀλλο τι ἦ δις δυοῖν γίγνεται;
ΠΑΙ. Γίγνεται.
ΣΩ. Δυοῖν ἄρα δις γίγνεται ποδῶν;
ΠΑΙ. Ναι.
ΣΩ. Πόσον οὖν εἰδήν οἱ δύο δις πόδες; λογισάμενος εἰπὲ.
ΠΑΙ. Τέταρτος, ὁ Σάκρατες.
ΣΩ. Οὐκοῦν γένοιτ' ἂν τοῦτον τοῦ χαρίον ἐτερον διπλάσιον, τοιοῦτον δέ, ἵσας ἔχον πάσας τὰς γραμμὰς ὀσπερ τοῦτο;
ΠΑΙ. Ναι.
ΣΩ. Πόσον οὖν ἔσται ποδῶν;
ΠΑΙ. Ὅστω.

Ε ΣΩ. Φέρε δή, πειρώ μοι εἰπεῖν πηλίκη τις ἔσται ἐκείνου ἡ γραμμὴ ἐκάστη; ἡ μὲν γὰρ τοῦτῳ δυοῖν ποδοῖν τι δὲ ἡ ἐκείνου τοῦ διπλασίου;
ΠΑΙ. Δήλον δὴ, ὁ Σάκρατες, ὅτι διπλασία.
ΣΩ. Ὅρας, ὁ Μένων, ὡς ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδασκό, ἀλλ' ἐρωτῶ πάντα; καὶ νῦν οὗτος οἴηται εἰδέναι, ὅποια ἔστιν ἄφ' ἦς τὸ ὀκτάπουν χαρίον γενήσεται; ἢ οὐ δοκεῖ σοι;
ΜΕΝ. Ἕμοιγε.
ΣΩ. Οἴδεν οὖν;
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα.
ΣΩ. Οἴηται δὲ γε ἀπὸ τῆς διπλασίας;

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
MEN. Ναι.

XVII. ΣΩ. Θεσθ ἐκ αὐτῶν ἀναμμηνησκόμενον ἐφε- 
ξῆς, ὡς δεῖ ἀναμμηνησκέσθαι. σὺ δὲ μου λέγε· ἀπὸ τῆς 
dìplasiās γραμμῆς φῆς τὸ διπλάσιον χωρίον γίνεσθαι; 83 
toiόνυμε λέγω, μὴ ταυτή μὲν μαχρὸν, τῇ δὲ βραχῦ, ἀλλὰ 
ἰσον πανταχῇ ἑστὶν ἀσπερ τούτοις, διπλάσιον δὲ τοῦτον, 
'ικτάπονν· ἀλλ' ὅρα, εἰ ἔτι σοι ἀπὸ τῆς διπλασίας δοξεῖ 
ἔσεσθαι.

ΠΑΙ. 'Εμοίγε.

ΣΩ. Οὔκοιχι διπλάσια αὕτη ταυτής γίνεται, ἡν ἔτε-
ραν τοσαυτὴν προσθόμεν ἐνθέντε; 

ΠΑΙ. Πάννυ γε.

ΣΩ. Ἀπὸ ταυτῆς δῆ, φῆς, ἔσται τὸ ὀκτώπονν χω-
ρίον, ἐν τετταρες τοσαυτὴ γένοσθαι;

ΠΑΙ. Ναι.

ΣΩ. Ἀναγραφώμεθα δὴ ἀπ' αὐτῆς ἰσος τέτταρας. ἐν 
ἀλλο τῇ τούτῳ ἐν εἴη ὁ φῆς τὸ ὀκτώπονν εἶναι;

ΠΑΙ. Πάννυ γε.

ΣΩ. Οὔκοιχι ἐν αὐτῷ ἓστὶ ταυτὶ τέτταρα, ὥν ἔκα-
στον ἰσον τούτῳ ἓστι τῇ τετράποδι;

ΠΑΙ. Ναι.

ΣΩ. Πόσον οὔν γίνεται; οὔ τετράκις τοσοῦτον;

ΠΑΙ. Πάς ὁ ὁὐ;

ΣΩ. Διπλάσιον οὔν ἐστὶ τὸ τετράκις τοσοῦτον;

ΠΑΙ. Οὐ μὲ Δία.

ΣΩ. Ἀλλ' ποσαπλάσιον;

ΠΑΙ. Τετραπλάσιον.

ΣΩ. Ἀπὸ τῆς διπλασίας ᾳρα, ὥ παι, οὔ διπλάσιον ἀ-
ἀλλω τετραπλάσιον γίνεται χωρίον.

ΠΑΙ. Ἀληθὴν λέγεις.

ΣΩ. Τεττάρων τὰς τετράκις ἕστιν ἐκαθενα. οὔξη;

ΠΑΙ. Ναι.
ΣΩ. 'Οκτάπουν δ' ἀπὸ πολας γραμμῆς; οὐχὶ ἀπὸ μὲν ταύτης τετραπλάσιον;
ΠΑΙ. Φημι.
ΣΩ. Τετράπουν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας ταυτησὶ τούτα; 
ΠΑΙ. Ναι.
ΣΩ. Εἰεν τὸ δὲ ὀκτάπουν οὐ τούδε μὲν διπλάσιον ἔστι, τούτου δὲ ἡμισίν;
ΠΑΙ. Πάντες γε.
ΣΩ. Οὐν ἀπὸ μὲν μείζονος ἔσται ἡ τοσαυτῆς γραμ-
Δυμῆς, ἀπὸ ἐλάττωνος δὲ ἡ τοσηπόδι; ἡ οὖ,
ΠΑΙ. Ἔρμοις δοκεῖν οὖτος.
ΣΩ. Καλῶς τὸ γὰρ σοι δοκοῦν τοῦτο ἀποκρίνον.
καὶ μοι λέγει οὐχὶ ἂν μὲν δυὸν ποδοῦν ἂν, ἡ δὲ τεττάρων;
ΠΑΙ. Ναι.
ΣΩ. Δεί ἄρα τὴν τοῦ ὀκτάποδος χωρίου γραμμῆν
μείζον μὲν εἶναι τῇς δύποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετρά-
ποδος.
ΠΑΙ. Δεί.
Ε
ΣΩ. Πειρῶ δὴ λέγειν πηλίκην τινα φῆς αὐτήν εἶναι
ΠΑΙ. Τρίποδα.
ΣΩ. Οὐκοῦν ἄνπερ τρίπονς ἦ, τὸ ἡμισυν ταύτης προς-
ληψόμεθα καὶ ἔσται τρίποσ; δύο μὲν γὰρ οίδε, ὃ δὲ εἰς
καὶ ἐνθάντε οὕσαυτας δύο μὲν οίδε, ὃ δὲ εἰς καὶ γίγνεται
toῦτo τὸ χωρίου ὃ φῆς.
ΠΑΙ. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν ὃν ἢ τῇς τριῶν καὶ τῇς τριῶν, το
ἔλον χωρίον τριῶν τρίς ποδῶν γίγνεται;
ΠΑΙ. Φαίνεται.
ΣΩ. Τρεῖς δὲ τριῶς πόσον εἰδοὶ πόδες;
ΠΑΙ. Ἐννέα.
ΣΩ. Ἐδει δὲ τῷ διπλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν;
ΠΑΙ. 'Οκτώ.
ΣΩ. Ουδ' ἄρα ἀπὸ τῆς τρίποδος πα τὸ ὀκτάπονυ χειρίου γίνεται.
ΠΑΙ. Οὐ δήτα.
ΣΩ. Ἀλλ' ἀπὸ ποιας; πειρᾶ ἡμῖν εἰπεῖν ἄριστως καὶ εἰ μὴ βούλειι ἄριστως, ἀλλ' δεῖξον ἀπὸ ποιας.
ΠΑΙ. Ἀλλὰ μᾶ τὸν Δία, ὁ Σωκράτης, ἔκαψε οὐκ οἴδα.

XVIII. ΣΩ. Ἑυνοεῖς αὖ, ὁ Μένων, οὐ ἔστιν ἡδῆ βαδίζων οἴδα τοῦ ἀναμιμῆσκεσθαι; ὥστε τὸ μὲν πρῶτον ἦδει μὲν οὖ, ἠ τοῖς ἔστιν ἠ τοῦ ὀκτώπονυ χειρίου γραμμῆς, ὃς περ οἴδην νῦν πι οἶδεν, ἀλλ' οὐν ἤπετο γ' αὐτῆς τῆς εἰδέναι, καὶ θαρραλέως ἀπεχρίνετο ὡς εἰδᾶς, καὶ οὖ οὖ ηρεῖτο ἀπορεῖν· νῦν δὲ ἤρεῖται ἀπορεῖν ἡδῆ, καὶ ὡσπερ οὖν οἴδεν, οὐν' οἴεται εἰδέναι.

MEN. Ἀληθῆ λέγεις.
ΣΩ. Οὐκοῦν νῦν βέλτιον ἔχει περὶ τὸ πράγμα οὐκ ἦδει;

MEN. Καὶ τούτο μοι δοκεῖ.
ΣΩ. Ἀπορεῖν οὖν αὐτόν ποιήσαντες καὶ ναρκᾶν ὡς πέρ η νάρκη, μῶν τι ἐβλάψαμεν;

MEN. Οὐκ ἐμοιγε δοκεῖ.

ΣΩ. Προφησάμον ροῦν τι πεποίηκαμεν, ὡς οὐκε, πρὸς τὸ ἐξευρεῖν ὅπῃ ἔχει· νῦν μὲν γὰρ καὶ ἐρωτήσειν ἂν ἡδέως οὐκ εἰδῶς, τότε δὲ φαῦσως ἂν καὶ πρὸς πολλοῖς καὶ πολλοῖς ὡς ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου χειρίου, ὡς ὃ δεῖ διπλασίαι τῆς γραμμῆς ἔχειν μήκει.

MEN. Ἑοικέν.

ΣΩ. Ὅταν οὖν ἂν αὐτόν προτέρον ἐπιχειρήσωσι εἰπεῖν ἢ μανθάνειν τοῦτο, ὃ ἴπειο εἰδέναι οὐκ εἰδᾶς, πρὸς εἰς ἀπορίαν κατέπεσεν ἡμησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπονθησε τὸ εἰδέναι;

MEN. Οὐ μοι δοκεῖ, ὁ Σωκράτης.

Plato III.
. ΣΩ. Ἄνηπτο ἄρα ναρκήσας;
ΜΕΝ. Ασκεῖ μοι.
ΣΩ. Σκέψαι δὴ ἐκ ταύτης τῆς ἀποφίας ὁ τι καὶ ἀνεφόβησε ξητῶν μετ' ἐμοῦ, οὔδεν ἀλλ' ἦ' ἐρωτώντος ἐμοὺ διὸ καὶ οὐ διδάσκοντος. φύλαττε δὲ ἂν που εὔρης με διδάσκοντα καὶ διεξόντα αὐτῷ, ἀλλὰ μὴ τὰς τούτων δόξας ἀνεροτάντα.

XIX. Λέγε γὰρ μοι σὺ, οὐ τὸ μὲν τετράπον τούτο ἡμῖν ἔστι χωρίον; μανθάνεις;
ΠΑΙ. Ἑγώγε.
ΣΩ. Ἐτερον δὲ αὐτῷ προσθέειμεν ἂν τούτι ἱσοῦν;
ΠΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Καὶ τρίτον τόδε ἱσοῦν ἑκατέρῳ τούτων;
ΠΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Οὐκοῦν προσαναπληρωσαίμεθ' ἂν τὸ ἐν τῇ γω- νίᾳ τόδε;
ΠΑΙ. Πάνυ γε.
Ε ΣΩ. Ἀλλοτιοῦν γένοιτ' ἂν τέταρτα ἵσα χωρία τάδε;
ΠΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Τι οὖν; τὸ ὅλον τόδε ποσαπλάσιον τούδε γί- ρυνται;
ΠΑΙ. Τετραπλάσιον.
ΣΩ. Ἐδει δὲ διπλάσίον ἡμῖν γενέσθαι· ἦ' οὖ μέ- μνησαί;
ΠΑΙ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐστίν αὐτὴ γραμμή ἐκ την ῥητικὴν εἰς γυνικὴν
86 τεῖνοσα, τεῖνοσα δίχα ἑκαστοῦ τούτων τῶν χωρίων;
ΠΑΙ. Ναί.
ΣΩ. Οὐκοῦν τέταρτας αὐταίρικονται γραμμαί ἑσαίαν
περιέχουσαι τούτα τὸ χωρίον;
ΠΑΙ. Γίγνονται.
ΣΩ. Σκόπει δὴ· πηλίκον τι ἔστι τούτο τὸ χωρίον;
ΠΑΙ. Οὐ μανθάνω.

ΣΩ. Οὐχὶ τεττάραν ὠντων τούτων ἡμίσιν ἐκάστου ἐκάστη ἡ γραμμὴ ἀποτετμηκεν ἐντὸς; ἡ οὖ;  

ΠΑΙ. Ναι.

ΣΩ. Πόσα οὖν τηλικαῦτα ἐν τούτῳ ἑνεστίν;  

ΠΑΙ. Τέτταρα.

ΣΩ. Πόσα δὲ ἐν τῷ δὲ;  

ΠΑΙ. Δύο.

ΣΩ. Τὰ δὲ τέτταρα τοῖν δυοῖν τί ἔστιν;  

ΠΑΙ. Διπλάσια.

ΣΩ. Τόδε οὖν ποσάπονν γίγνεται;  

ΠΑΙ. Ὅκτωπονν.

ΣΩ. Ἀπὸ ποὺς γραμμῆς;  

ΠΑΙ. Ἀπὸ ταύτης.

ΣΩ. Ἀπὸ τῆς ἑκ γραμμᾶς εἰς γραμμαν τεινοῦσης τοῦ τετράποδος;  

ΠΑΙ. Ναι.

ΣΩ. Καλοῦσι δὲ γε ταύτην διάμετρον οἱ σοφισταὶ· οὐτ' εἰ ταύτη διάμετρος ὄνομα, ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄν, ὡς σὺ φής, ὡ παῖ Μένωνος, γίγνοιτ' ἄν τὸ διπλάσιον χωρίον.  

ΠΑΙ. Πάνω μὲν οὖν, ὡ δύοποτέτας.

ΧΧ. ΣΩ. Τί σοι δοξεῖ, ὡ Μένων; ἐστὶν ἡμιτινά δόξαν οὐχ αὐτοῦ ὠντος ἀπεκρίνατο;  

ΜΕΝ. Οὐκ, ἀλλ' ἔαντοῦ.

ΣΩ. Καὶ μὴν οὐκ ἢδει γε, ὡς ἐφαμεν ὀλίγον προτερον.

ΜΕΝ. Ἀληθῆ λέγεις.

ΣΩ. Ἐνῆσαν δὲ γε αὐτῷ αὐταὶ αἱ δόξαι· ἡ οὖ;  

ΜΕΝ. Ναι.

ΣΩ. Τό οὖν εἰδοτε ἵνα περὶ ὧν ἂν μὴ εἰδῆ ἐνεισιν ἀληθεῖς δόξαι περὶ τούτων ὧν οὐκ οἴδειν;
ΜΕΝ. Φαίνεται.

ΣΩ. Καὶ νῦν μὲν γε αὐτῷ ἀόσπερ ὄναρ ἕρτι ἀνακάνηται αἰ δόξαι αὐτῶ· εἰ δὲ αὐτῶν τις ἀνεφίστηται πολλάκις τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πολλακῇ· οἴσθε ὅτι τελευτῶν ὁ οὐδενὸς ὑπὸ τὸν ἀκριβῶς ἐπιστήμηται περὶ τούτων.

ΜΕΝ. Ἡσυχεῖν.

ΣΩ. Οὖκον οὐδενὸς διδάσκαλος ἀλλ' ἐφωτισάμην εἰπίστηματα, ἀναλαβὼν αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Τὸ δὲ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν ἐν αὐτῷ ἐπιστήμην οὐκ ἀναμιμηθεῖσαν εἶστιν;

ΜΕΝ. Πάντα μὲ.

ΣΩ. Ἄρ' οὖν οὗ τὴν ἐπιστήμην, ἥν νῦν οὕτως ἔχει, ἦτοι ἔλαβε ποτε ἢ ἠεὶ εἰχέν;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Οὖκον εἰ μὲν ἠεὶ εἰχέν, ἠεὶ καὶ ἥν ἐπιστήμην εἰ δὲ ἐλαβέ ποτε, οὐκ ἂν ἦν γε τοῦ νῦν βίῳ εἰληφθείς εἰν. Ἔκεί δὲ δεδίδαξε τις τούτοις γεωμετρεῖν; οὕτως γὰρ ποιήσει περὶ πάσης γεωμετρίας ταὐτὰ ταῦτα, καὶ τὸν ἄλλον μαθημάτων ἀπάντων. ἐστιν οὖν ὅστις τούτοις πάντα δεδίδαξε; δίκαιος μάρτυς πον εἰ εἰδέναι, ἄλλος τε ἐπειδὴ ἐν τῇ οἴκῳ φέροντο καὶ τέθροπται.

ΜΕΝ. Ἄλλ' οἴδα ἔγραψε ὅτι οὐδεὶς πάποτε ἐδίδασκεν.

ΣΩ. Ἔγει δὲ ταῦτας τὰς δόξας, ἥν οὐχί;

ΜΕΝ. Ἀνάγκη, ὁ Σάκχρατες, φαίνεται.

XXI. ΣΩ. Εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβῶν, οὐκ ἦ δὴ 86 τοῦτο δῆλον, ὅτι ἐν ἄλλῳ τινι χρόνῳ εἰχε καὶ ἐμεμαθήκει;

ΜΕΝ. Φαίνεται.

ΣΩ. Οὖκον οὕτως γε ἐστιν ὁ χρόνος, ὃτι οὐκ ἦν ἄνθρωπος;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Εἰ σὺν ὃν ἣν ἦ χρόνον καὶ ὃν ἦν μὴ ἢ ἄνθρω-
πος, ἐνέσονται αὐτῷ ἀληθεῖς δόξαι, αἱ ἐρμηνεῖες ἐπεξερ- 
θείσαι ἐπιστήμης γίγνονται, ἃς οὐν τοὺν ἁλ ἁρῶν με-
μαθηματικὰ ἔσται ἡ ψυχή αὐτοῦ; δήλου γὰρ ὅτι τὸν πάντα 
χρόνον ἔστιν ἡ οὐκ ἔστιν ἃνθρωπος.
MEN. Φαίνεται.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ ἀεὶ ἡ ἀλήθεια ἡμῶν τῶν οὕτως ἔστιν 
ἐν τῇ ψυχῇ, ἀθάνατος ἐὰν ἡ ψυχή εἶ ἐκεῖ, ὅπερ ἱερατεύεται Β 
χρῆ, ὁ μὴ τυχόνας ἐπιστάμενος νῦν, τοῦτο δ' ἔστιν ὁ μὴ 
μεμνημένος, ἐπιχειρεῖν ἦττειν καὶ ἀκαμφήσηκεσθαι;
MEN. Εὕμοι δοκεῖσι λέειν, ὁ Σώκρατες, οὐκ οἶδ' 
ὅπως.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἐγώ ἐμοί, ὁ Μένων, καὶ τὰ μὲν γε ἀλ-
λα οὐ τῶν πάνω ὑπὲρ τοῦ λόγου διωσκυρισσαίην, ὅτι δ' 
ὁ λόγος ἐκεῖνον δεῖν ἦττειν, ἡ μὴ τις ὅποι, βελτίως ἐὰν εἴμεν καὶ 
ἀκούσατερ καὶ ἑττον ἄροι ἡ εἰ ὁοίμεθα, ἡ μὴ ἐπιστά-
μέθα, μηδὲ δυνατὸν εἴναι εὑρεῖν μηδὲ δεῖν ἦττειν, περὶ 
τοῦτού πάντω ἀν διαμαχοῦμην, εἰ οἶδ' τι εἴην, καὶ λόγῳ 
καὶ ἔργοι.

MEN. Καὶ τοῦτο μὲν γε δοκεῖσι μοι εὑ λέειν, ὁ 
Σώκρατες.

XXII. ΣΩ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν, ὅτι ἔτι-
τέτειν περὶ οὐ μὴ τις ὅποι, ἐπιχειρήσωμεν κοινὴ ἦττειν 
τι ποτ' ἔστιν ἀρετή;
MEN. Πάνω μὲν οὖν. οὐ μέντοι, ὁ Σώκρατες, ἀλλ' 
ἔρχομαι ἐκεῖνο ἀν ἠδίκτα, ὅπερ ἠρώπη τὸ πρῶτον, καὶ 
ἀκούσαμεν καὶ ἀκούσαμεν, ποτέροιν ὡς διδάκτιοι ὁντι αὐτῷ 
δεῖ ἐπιχειρεῖν, ἡ ἀρα φύσει ἡ ὡς τῶν ποτὲ τρόπω παραγό-
ν γνωμένης τοῖς ἀνθρώποις τῆς ἀρετῆς.

ΣΩ. Ἀλλ' εἰ μὲν ἐγὼ ἠρώπη, ὁ Μένων, μὴ μόνον 
ἐμακρυοῦ ἀλλὰ καὶ σοῦ, οὐκ ἂν ἐσκεφάλαιφθα πρῶτον εἰτε 
διδάκτον εἰτε οὐ διδάκτον ἡ ἀρετή, πρὸν ὅ τι ἔστι πρῶτον 
ἐκείνους αὐτὸ: ἐπειδὴ δὲ σον ἱεροῦ μὲν οὖν ἐπιχειρο-
ρείς ἀρχεῖν, ὑνα δὴ ἐλευθερο ής, ἐμοῦ δὲ ἐπιχειρείσθαι ἀρχεῖν καὶ ἄρχεις, συγκρατῆσαι σοι· τί γὰρ χρὴ ποιεῖται.

Ε ἔσωκεν οὖν σκεπτέον εἶναι· ποιῶν τι ἔστιν ὁ μῆτις ἱστηκαν ὁ τι ἔστιν, εἰ μὴ τι οὖν ἀλλὰ σμιχρῶν γε μοι τῆς ἀρχῆς ἱλασον, καὶ συγκρόμησον ἐξ ὑποθέσεως αὐτὸ σκοπεῖσθαι εἰτε διδακτόν ἔστιν εἰτε ὑπωσοῦν. λέγω δὲ τοῦ εἷς ὑποθέ

σεως ὁδε, ἀσπέρ οἰ χρωμάτωι πολλάκις σκοποῦντι εἰπεῖαν τις ἔρηται αὐτοῖς, οἶον περὶ χωρίου, εἰ οἶον τὸν τόν τοῦ κύκλου τόθε τὸ χωρίον τρίγωνον ἐντάσεις εἰπεὶ αὖ τις οὐπως οἶδα εἰ ἔστι τοῦτο τοιοῦτον, ἀλλὰ ἀλλ’ ἐστὶν περὶ μὲν τινα ὑποθέσεων προϋργον οἶμαι ἐχειν πρὸς πράγματος τοιαύτης· εἰ μὲν ἔστι τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον ὁιον παρὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτὸν γραμμὴν παρατείνεται ἐλλεῖπει τοιοῦτον χωρίον, οἰον ἔν αὐτῷ τὸ παρατεινώμενον ἦ, ἀλλ’ τι συμβαίνειν μοι δοθέω, καὶ ἀλλ’ αὐτ’ εἰ ἀδύνατον τὸν ἔστιν τοῦτι παθεῖν· ὑποθέμενος οὖν ἔσεϊλαι εἰπεῖν εἰτε.

Β τὸ συμβαίνειν περὶ τῆς ἐντάσεως αὐτοῦ εἰς τὸν κύκλον εἰτε ἀδύνατον εἰτε μή.

XXIII. Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἄρετῆς ἡμείς, ἐπειδὴ οὐκ ἔσωκεν οὐθ’ ὁ τι ἔστιν οὐθ’ ὁποῖον τῑ, ὑποθέμενον αὐτ’ σκοπᾶμεν εἰτε διδακτόν εἰτε οὐ διδακτόν ἔστιν, ἄδε λογίναντες εἰ ποιῶν τι ἔστι τῶν περὶ τὴν ψυχὴν ὁμοῦ ἑκατον περὶ τῆς, διδακτόν ἂν εἰη ἡ οὐ διδακτόν· προῦτον μὲν εἰ ἔστιν ἄλλοτεν ἡ οἰον ἐπιστήμη, ἡμα διδακτόν ἡ οὐ, ἡ ὁ νῦν ἐλέγομεν, ἁναμνήστων διαφερέων δὲ μὴν ἡμῖν ὑποτιθήνθω

C φη ἂν τὸ ὁνόματι χωρίου θείαν· ἀλλ’ ἂν διδακτόν· ἡ τοιαῦτ’ ἐπὶ παντί δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἄλλο διδάσκεται ἀνθρωπος ἐπιστήμης.

MEN. "Εμοίγε δοθέω.

ΣΩ. Εἶ δὲ γ’ ἔστιν ἐπιστήμη τις ἡ ἄρετή, δῆλον ὑπὸ διδακτόν ἂν εἴη.

MEN. Πῶς γὰρ οὖ;
Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεθα, ὅτι τὸν οὖθε μὲν ὄντος διδακτόν, τοιοῦτε δ᾽ οὖ.

ΜΕΝ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Τὸ δὴ μετὰ τούτο, ὥς έοικε, δεῖ σκέψασθαι, τότερον ἐστίν ἐπιστήμη ἡ ἁρετή ἡ ἄλλοιον ἐπιστήμης.

ΜΕΝ. Ὅμως δοκεῖ τούτῳ μετὰ τούτο ὁκεύετον δὲ εἶναι.

ΣΩ. Τί δὲλ δή; ἀλλο τι ἡ ἁγαθὸν αὐτὸ φαμεν εἶναι τὴν ἁρετὴν, καὶ αὐτὴν ἡ ὑπόθεσις μένει ἡμῖν, ἁγαθὸν αὐτὸ εἶναι;

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν τι ἐστιν ἁγαθὸν καὶ ἀλλο χωριζόμενον ἐπιστήμης, τᾶς ἡ ἁρετὴ οὐκ ἐπιστήμη τις· εἰ δὲ μηδέν ἐστιν ἁγαθὸν. ὁ οὖν ἐπιστήμη περιέχει, ἐπιστήμην ἄν τιν' αὐτὸ ὑποπτεύοντες εἶναι ὑποπτεύομεν.

ΜΕΝ. Ἑστὶ ταῦτα.

ΣΩ. Καὶ μὴν ἁρετὴ γ' ἐσμέν ἁγαθοὶ;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Εἰ δὲ ἁγαθοὶ, ὀφέλιμοι· πάντα γὰρ ἁγαθὰ ἐ ὀφέλιμα. οὐχὶ;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Καὶ ἡ ἁρετὴ δὴ ὀφέλιμοι ἔστιν;

ΜΕΝ. Ἀνάγκη ἐκ τῶν ὁμολογημένων.

ΧΧΙΒ. ΣΩ. Σκέψασθαι δὴ καθ' ἐκαστὸν ἁναλαμβάνοντες, ποιεῖ ἐστιν ἡ ἡμᾶς ὡφελεί. οὕτως, φαμεν, καὶ ἰσχὺς καὶ κάλλος καὶ πλούσιος δὴ ταῦτα λέγομεν καὶ τὰ τοιαύτα ὀφέλιμα. οὐχὶ;

ΜΕΝ. Ναὶ.

ΣΩ. Ταῦτα δὲ ταῦτα φαμεν ἐνίοτε καὶ βλάπτειν· ἡ 88 σὺ ἄλλως φής ὡς οὕτως;

ΜΕΝ. Οὐκ, ἀλλ' οὕτως.
ΣΩ. Σκόπει δή, ὅταν τι ἐκάστον τούτων ἤρηται, ὃφελεὶ ἠμᾶς, καὶ ὅταν τί, βλάπτει; ἄρ' οὖν ὅταν μὲν ὅρη· ἣ χρήσις, ὃφελεὶ, ὅταν δὲ μή, βλάπτει;
ΜΕΝ. Πάνω γε.
ΣΩ. Ἐτι τούτων καὶ τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν σκεφτόμεθα. σωφροσύνη τι καλεῖσ καὶ δικαιοσύνη καὶ ἄνδρεια καὶ εὐμάθεια καὶ μνήμη καὶ μεγαλοπρέπεια καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα;
ΜΕΝ. Ἔγγορε.
ΣΩ. Σκόπει δή, τούτων ἦτα σοι δοκεῖ μή ἐπιστήμην εἶναι ἀλλ' ἄλλο ἐπιστήμην, εἰ οὐχὶ τοτὲ μὲν βλάπτει, τοτὲ δὲ ὃφελεὶ; οἷον ἄνδρεια, εἰ μὴ ἔστι φρονήσις ἡ ἄνδρεια ἀλλ' οἷον θάρρος τὶ οὐχὶ ὅταν μὲν ἄνευ νοῦ θαρρῆν ἄνθρωπος, βλάπτεται, ὅταν δὲ σὺν νῷ, ὃφελεῖται;
ΜΕΝ. Ναὶ.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σωφροσύνη ὁσαύτως καὶ εὐμάθεια· μετὰ μὲν νοῦ καὶ μενοθανόμενα καὶ καταρτυόμενα ὁφέλιμα, ἄνευ δὲ νοῦ βλαβερὰ;
ΜΕΝ. Πάνω σφόδρα.
ΣΩ. Οὐκοῦν συλλήβδην πάντα τὰ τῆς ψυχῆς ἐπιχειρήματα καὶ κατεργήματα ἡγομένης μὲν φρονήσεως εἰς εὐδαιμονίαν τελευταὶ, ἀφροσύνης δ' εἰς τοιναῦτα;
ΜΕΝ. Ἐσιχεν.
ΣΩ. Εἰ άρα ἄρετή τῶν ἐν τῇ ψυχῇ τί ἐστι καὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ ὁφελέμορφο εἶναι, φρόνησιν αὐτῷ δεῖ εἶναι, ἐπειδήπερ πάντα τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτὰ μὲν καὶ 'αὐτά οὔτε ὁφέλιμα οὔτε βλαβερὰ ἐστὶ, προσγενομένης δ' φρονήσεως ἡ ἀφροσύνης βλαβερὰ τε καὶ ὁφέλιμα γίγνεται. κατὰ δὴ τούτων τὸν λόγον ὁφελέμον γε οὕσαν τὴν ἀρετὴν φρονίςεων δεῖ τιν' εἶναι.
ΜΕΝ. Ἐμοίως δοκεῖ.
ΧΧV. ΣΩ. Καὶ μὲν δή καὶ τάλλα, ἄ νῦν δὴ ἐλέγο-
μεν, πλούτον τε καὶ τὰ τοιαῦτα, τοτὲ μὲν ἄγαθῷ τοτὲ δὲ βλαβερὰ εἶναι, ἄρ' οὖν ὀσπερ τῇ ἄλλῃ ψυχῇ ἢ φρόνησις ἔργουμεν ὁφέλιμα τὰ τῆς ψυχῆς ἐποίει, ἢ δὲ ἀφροσύνη βλαβερὰ, οὔτως τι καὶ τούτως ἡ ψυχὴ ὀρθῶς μὲν χρω—Ε μὲν καὶ ἔργουμεν ὁφέλιμα αὐτὰ ποιεῖ, μὴ ὀρθῶς δὲ βλαβερὰ;

ΜΕΝ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Ὄρθως δὲ γε ἡ ἐμφρων ἥμεται, ἡμαρτημένως δ' ἡ ἀφρων;

ΜΕΝ. Ἑστὶ ταῦτα.

ΣΩ. Οὐκοῦν οὖτοι δὴ κατὰ πάντων εἰσεῖν ἔστι, τῷ ἀνθρώπῳ τὰ μὲν ἄλλα πάντα εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτῆσθαι, τὰ δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἰς φρόνησιν, εἰ μέλλει ἄγαθὰ 89 ἔχων· καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ φρόνησις αὐν εἰς τὸ ὁφέλιμον· φαμέν δὲ τὴν ἀρετὴν ὁφέλιμον εἶναι;

ΜΕΝ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Φρόνησιν ἀρα φαμέν ἀρετὴν εἶναι, ἢτοι ξύμπασαν ἡ μέρος τι;

ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι καλῶς λέγεσθαι, οὗ Σώκρατες, τὰ λεγόμενα.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐκ ἂν εἰςει φύσει οἱ ἄραθοὶ.

ΜΕΝ. Οὐ μοι δοκεῖ.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἃν ποιεῖ καὶ τὸδ' ἤμ' εἰ φύσει οἱ ἄρα—Β θοι ἐγέρνοιτο, ἤσαν ποιεῖ ἅν ἢμαῖν οἱ ἐγέρνουσιν τῶν νέων τοὺς ἄραθοὺς τὰς φύσεις, οὐσ ἢμεῖς ἂν παραλαβόντες ἔκεισιν ἀποφημάτων ἐφυλάττομεν ἐν ἀκριτολεία, καταστημανμένοι πολύ μάλλον ἡ το χρυσίον, ἵνα μηδεῖς αὐτοὺς διεφθειρεῖν, ἀλλ' ἐπειδή ἄρισκοιτο εἰς τὴν ἡλικίαν, χρήσιμοι γίγνοντο τοῖς πόλεσιν.

ΜΕΝ. Εἰκὸς γε τοι, οὗ Σώκρατες.
XXVI. ΣΩ. Ἀρ’ οὖν ἐπειδὴ οὐ φύσει ὁ ἀγαθοὶ
κ άγαθοὶ γίγνονται, ἀρα μαθήσεις;
ΜΕΝ. Δοξεῖ μοι ἡδή ἀναγκαῖον εἶναι· καὶ δῆλον, ὁ Ἔσωρατες, κατὰ τὴν υπόθεσιν, εἰπερ ἐπιστήμη ἐστὶν ἀρετή, ὅτι διδακτὸν ἔστιν.
ΣΩ. Ἡσυχάσθη Δία· ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ καλὸς ὡμολογήσαμεν;
ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐδόξει μὲν ἀρτὶ καλὸς λέγεσθαι.
ΣΩ. Ἀλλὰ μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄρτῳ μόνον δέ χυτὸ δοκεῖν καλὸς λέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ ἑπετα, εἰ μέλλει τι αὐτοῦ υφὲς εἶναι.

Δ. ΜΕΝ. Τι οὖν δῆ; πρὸς τι βλέπων δυσχεραίνεις αὐτὸ καὶ ἀπίστευς μὴ οὐκ ἐπιστήμη ἢ ἡ ἀρετή;
ΣΩ. Ἔγὼ σοι ἐρῶ, ὁ Μένων. τὸ μὲν γὰρ διδακτὸν αὐτὸ εἶναι, εἰπερ ἐπιστήμη ἐστίν, οὐκ ἀνατιθεμαι μὴ οὐ καλὸς λέγεσθαι. ὅτι δ’ οὐκ ἐστὶν ἐπιστήμη, σκέψῃ εἰς σοι δοκεῖ εἰκότως ἀπίστευν. τὸ δὲ γὰρ μοι ἐκεῖ· εἰ ἔστι διδακτὸν ὅτων πράγμα, μὴ μόνον ἀρετή, οὐκ ἀναγκαῖον αὐτοῦ καὶ διδασκάλους καὶ μαθητὰς εἶναι;
ΜΕΝ. Ἔμοιρε δοξεῖ.

Ε. ΣΩ. Οὖκουν τοῦναττόν αὖ, οὐ μήτε διδάσκαλο
μήτε μαθηταλ ἐεῖν, καλὸς ἂν αὐτὸ εἰκάζοντες εἰκάζομεν μὴ διδακτὸν εἶναι;
ΜΕΝ. Ἐστι ταῦτα· ἀλλ’ ἀρετῆς διδάσκαλοι οὐ δο-
κοῦσι σοι εἶναι;
ΣΩ. Πολλάκις γοῦν ἡγητῶν, εἰ τινες εἰεῖν αὐτῆς διδά-
σκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ δύναμαι εὔρειν. καίτοι μετὰ
πολλῶν γε ἡγητὸ καὶ τοῦτον μάλιστα, οὐς ἄν οἶκουμεν ἐμ-
πειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. καὶ δὴ καὶ νῦν, ὁ
Μένων, εἰς καλὸν ἤμιν”Ἀνυτος ὁ δὲ παρεκαθήξετο, ὧς με-
ταδομεν τῆς ἡγητῆς. εἰκότως δ’ ἂν μεταδοίμεν ἂν;
90 ”Ἀνυτος γὰρ ὁ δὲ πρώτον μὲν ἐστὶ πατρὸς πλουσίου τε καὶ
σοφοῦ Ἀνθεμίωνος, ὃς ἔρενετο πλούσιος οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὔδὲ δύνατος τινὸς, ἀδιπερ ὁ τόν νεωτικὴ εἰληφὼς τὰ Πολυνικάτους χρήματα Ἰσμηνίας ὁ Ὁηβαῖος, ἀλλὰ τῇ αὐτοῦ σοφίᾳ κτησάμενος καὶ ἑπιμελεῖα, ἐπείτα καὶ τὰ ἄλλα οὐχ ὑπερήφανος δοκόν εἶναι πολύτιτος οὔδὲ ὄρκῳ τῇ ἐπαχθῆς ἀλλὰ κόσμους καὶ εὐστάλησ ἀνήρ ἐπείτα τοῦτον ἐν ἐκφρασε καὶ ἑπαίδευσεν, ὡς δοκεῖ Ἀθηναιών τῷ πλήθει, αἰροῦνται ροῦν αὐτῶν ἐπὶ τὰς μεγάλας ἀρχὰς. δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ξιτείν ἀφετῆς πέρι διδασκάλους, εἰτ' εἰδον εἰστὶ μη, καὶ ὄτινες.

XXVII. Σὺ οὖν ἡμῖν, ὁ Ἀντία, συξῆτησον, ἐμοὶ τε καὶ τῷ σαυτῷ ξένῳ Μένωνι τόδε, περὶ τοῦτον τοῦ σάρκωτος, τίνες ἃν εἶνε διδασκάλους. ὥθε δὲ σχέψαι εἰ βουλούμεθα Μένωνα τόν ἀγαθόν ἰατρὸν γενέσθαι, παρὰ τίνας ἃν αὐτῶν πέμπομεν διδασκάλους; ἢρ' οὗ παρὰ τοὺς ἰατροῖς;

AN. Πάνυ γε.

ΣΩ. Τὶ δ' εἰ συκτοτόμου ἀγαθὸν βουλούμεθα γενέσθαι, ἢρ' οὗ παρὰ τοὺς συκτοτόμους;

AN. Ναι.

ΣΩ. Καὶ τάλα συώτας;

AN. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οδὲ δὴ μοι πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν εἰπέ. παρὰ τοὺς ἰατροὺς, φαιμέν, πέμποντες τόνδε καλῶς ἃν ἐπέμπομεν, βουλούμενοι ἰατρὸν γενέσθαι. ἢρ' ὅταν τοῦτο λέγομεν, τόδε λέγομεν, ὅτι παρὰ τοῦτον πέμποντες αὐτὸν ὁ σαφηνούμεν ἃν τοὺς ἀντιποιομένους τε τῆς τέχνης μᾶλλον ἡ τοὺς μη, καὶ τοὺς μισθὸν προτομένους ἐπὶ αὐτῷ τοῦτο, ἀποφηγόμενος αὐτοῖς διδασκάλους τὸν βουλομένου λέναι τε καὶ μανθάνειν; ἢρ' οὗ πρὸς ταῦτα βλέψαντες καλῶς ἃν πέμπομεν;

AN. Ναι.
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ περὶ αὐλήσεως καὶ τῶν ἄλλων τὰ Ε αὐτὰ ταύτα; πολλῇ ἁνοιά ἐστι βουλομένους αὐλητήν τινα ποιῆσαι παρὰ μὲν τοὺς ὑπισχυνομένους διδάξειν τὴν τέχνην καὶ μισθὸν πραττομένους μὴ ἐθέλειν πέμπειν, ἀλλοι δὲ τοις πράγματα παρέχειν. Ξητούντα μανθάνειν παρὰ τούτων, ὃ μήτε προσποιούνται διδάσκαλοι εἶναι μήτ' ἐστιν αὐτῶν μαθητής μηδὲς τούτον τοῦ μαθήματος, ὃ ἡμεῖς ἡξιωμένες μανθάνειν παρ' αὐτῶν ὅπεν ἄν πέμπομεν. οὐ πολλῇ σοι δοκεῖ ἀλλοίῳ εἶναι.

AN. Ναι μᾶλλον ἰδιὰ ἔμοιον, καὶ ἀμαθίᾳ γε πρὸς.

XXVIII. ΣΩ. Καλὸς λέγεις. νῦν τοινῦν ἔξεστί σε μετ' ἐμοῦ κοινῇ βουλεύεσθαι περὶ τοῦ ξένου τούτου; Μένωνος. οὔτος γὰρ, ὁ "Ἀντε, πάλαι λέγει πρὸς με, ὅτι ἐπιθυμεῖ ταύτης τῆς σοφίας καὶ ἀρετῆς, ὅτι ἐν θρόσῳ τῶν τε οἰκίας καὶ τᾶς πόλεως καλὸς διωκοῦσι, καὶ τοὺς γονέας τοὺς αὐτῶν θεραπεύουσι, καὶ πολλάς καὶ ξένους ὑποδιασκεδάζονται καὶ ἀποπέμφουσιν ἐπίστανταί αξίας ἀνθρώπων ἡμῶν. ταύτην οὖν τὴν ἁρετήν σκόπει παρὰ τίνας ἀν πεμπτοτες αὐτῶν ὀρθὰς πέμπομεν. ἡ δὴ λόγον δὴ κατὰ τὸν ἀρτι λόγον, ὅτι παρὰ τούτους τοὺς ὑπισχυνομένους ἁρετῆς διδασκάλους εἶναι καὶ ἀποφήμινασς αὐτοὺς κοινοὺς τῶν Ἑλλήνων τῶν βουλομένων μανθάνειν, μισθὸν τούτου ταξιανένους τε καὶ πραττομένους;

AN. Καὶ τίνας λέγεις τούτους, ὁ "Σωκράτης;

ΣΩ. Ὅσον δήποτε καὶ σὺ, ὅτι οὗτοι εἰσίν οίον οἱ ἀνθρώποι καλῶσι σοφιστάς.

C. AN. Ἡράκλεις, εὐφήμει, ὁ "Σωκράτης. μηδένα τῶν συγγενῶν μηδὲ οἰκεῖον μηδὲ φίλον, μήτε ἁστόν μήτε ξένον, τοιαύτη μανία λάβοι, ὃστε παρὰ τούτους ἑλθόντα λαβηθῆναι, ἐπεὶ οὗτοι γε φανερὰ ἐστὶν λάβη τε καὶ διάφορα τῶν συγγενομένων.

XXIX. ΣΩ. Πῶς λέγεις, ὁ "Ἀντε, οὗτοι ἄρι
μόνοι τῶν ἀντιποιουμένων τι ἐπίστασθαι εὐφρενεῖν το-
σοῦτον τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, ὡσον οὐ μόνον οὐκ ὑφε-
λοῦσιν, ὡσπερ οἱ ἄλλοι, ὡ τι ἂν τις αὐτοῖς παραδῷ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐναντίον διαφθείρουσι, καὶ τούτων ἡμεῖς χρῆ—
ματα ἐξιούσι πράττεσθαι; ὡμοί, μὲν ὅσιν οὐκ ἔχω ὅποις ὑπὲρ πιστεύσατο ὅταν γὰρ ἄνδρα ἑνα Προταγόρας πλεῖον 
χρήματα κτησόμενον ἀπὸ ταύτης τῆς σοφίας ἡ Φείδιαν ἄν
τις οὖτο περιπατῶς καὶ ἐπὶ ἐνεγάζετο, καὶ ἄλλοις δέναι 
tῶν ἀνθρωποποίειν καὶ τοὺς τέρατα λέγεις, εἰ οὐ μὲν 
tὰ ὑποδήματα ἐφαρμόζουν τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἱμάτια ἔχακον-
νυνοι οὐκ ἄν δύναστι λαθεῖν τομάκουθ' ἡμέρας μοχθή—
Εφώτερα ἀποδιδόντες ἡ παρέλαβον τὰ ἱμάτια τοῖς καὶ ὑποδή-
ματα, ἄλλ' εἰ τοιαύτα ποιοῖν, ταχὺ ἄν τοῖς λυμοῖς ἐποιήσον-
εν, Ἀριστογέρας δ' ἀπ' ἄλλην τῇ Ἑλλάδα ἐλάνθανε δια-
φθείρον τοὺς συγγενομένους καὶ μοχθησότερος ἀπὸ-
πέμπον ἡ παρελάμβανε πλέον ἡ τεταράκοντα ἐτὸς; οἴμαι 
γὰρ αὐτῶν ἀποθανεῖν ἐγγὺς καὶ ἐβδομήκοντα ἐτη γενο-
νώτα, τεταράκοντα δὲ ἐν τῇ τέχνῃ οὖντα; καὶ ἐν ἂπαντι 
τῶν χρόνων τούτω ἐτι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην ἐνδοξίμων 
οὐδὲν πέπαντω; καὶ οὐ μόνον Προταγόρας, ἄλλα καὶ 
ἄλλοι πάμπολλοι, οἱ μὲν πρότερον γεγονότες ἐκεῖνον, οἱ γὰ 
δὲ οὐ νῦν εἰπεῖν. πότερον δὴ οὐν φῶς οὐκ ὁμοιοῖ 
τὸν σὸν λόγον εἰδοτας αὐτοὺς ἐξαπατᾷς καὶ λοιπόν τοὺς τέ-
νον, ἡ λειτυέναι καὶ ἐαυτοῖς; καὶ οὐτοὶ μανεσθαί ἀξίω-
ςαμεν τούτος, οὐς ἐνιοῖ φασὶ σοφιστάτους ἀνθρώπων 
eiναν;

XXX. AN. Πολλοῦ γε δέουσι μανεσθαί, ὡς Σω-
krateis, ἄλλα πολὺ μᾶλλον οἱ τούτως διδόντες ἀφροῦμον 
tῶν νέων τούτων δ' ἐτί μᾶλλον οἱ τούτοις ἐπιτρέποντες, 
οἱ προσήκοντες πολὺ δὲ μάλιστα πάντων αἱ πόλεις, ἐδε—
θαυ αὐτοὺς εἰσαφικνεῖσθαι καὶ οἱκ ἑξελάμουσαι, ἐπεὶ τῆς 
ξένως ἐπιχειρεῖ τοιοῦτον τι ποιεῖν εἴτε ἄστος.
Π. Πότερον δὲ, ὡς Ἀντίκα, ἠδήληκε τίς σε τῶν σοφιστῶν, ἦ τί οὕτως αὐτοῖς χαλεπός εἴει.

AN. Οὐδὲ μὰ Δίω ἔρχετε συγγένεια πάσοτε αὐτῶν οὐδένι, οὐδὲ ἄν ἄλλον εἴσαμι τῶν ἐμῶν οὐδένα.

Σ. Ἀπειρός ἄρ’ εἰ παντάπασι τῶν ἀνδρῶν;

AN. Καὶ εἴην γε.

Σ. Πῶς οὖν ἄν, ὁ διαμόνις, εἰδείςς περὶ τούτων τοῦ πράγματος, εἰτε τί ἄραθίν έχει ἐν ἑαυτῷ εἰτε φλαύρου, οὐ παντάπασιν ἀπειρός εἴης;

AN. Ὁδίος τούτους μοῦν οἴδα οἴοι εἰσίν, εἰτ’ οὐν ἀπειρός αὐτῶν εἰμι εἰτε μή.

Σ. Μάντις εἰ ἰσως, ὁ Ἀντίκα· ἐπεὶ ὅπως γε ἄλλοις οἴσθα τούτων πέρι, εἰς ὅν αὐτός λέεις θαυμάζωμι ἂν, ἄλλα γὰρ οὐ τούτως ἐξητούμεν τίνες εἰσί, παρ’ οὓς ἂν

Ἡ Μένου ἀρισκόμενος μοχθῆρος γένοιτο· οὕτως μὲν γὰρ, εἰ σὺ βούλει, ἐστισθάν οἱ σοφισταὶ· ἄλλα δὴ ἐκείνους εἰπὲ ἡμῖν, καὶ τὸν πατρικὸν τότε ἐταίροιν ενεργεῖσθαι, φρασάς αὐτὸ, παρὰ τίνας ἀφικόμενος ἐν τοσαύτη πόλει τὴν ἀρετὴν ἣν τού δὴ ἐρω διηλίθθων γένοιτ’ ὁμ άκιος λόγον.

AN. Τί δὲ αὐτῶν οὐ σὺ ἑφρωσάς;

Σ. Ἀλλ’ οὕς μὲν ἐρω δύμην διδασκάλους τούτων εἴναι, εἰποῦ, ἄλλα τυχάνως οὐδὲν λέγαν, ὅς σὺ φης· καὶ

Εἰ ἰσως τί λέεις. ἄλλα σὺ δὴ ἐν τῷ μέρει αὐτῶ εἰπὲ παρά τίνας ἐλθῃ Ἀθηναίων· εἰπὲ ὅνομα ὅτου βούλει.

XXXI. AN. Τί δὲ ἐνός ἀνθρώπου ὄνομα δεῖ ἀκοῦσαι; ὅτι γὰρ ἂν ἐνυότα Ἀθηναίων τῶν καλῶν κάγαθῶν, οὐδεὶς ἐστιν ὃς σὺ βελτίω αὐτῶν ποιήσῃ ἡ οἱ σοφισταὶ, εάν περ ἐφέλξην πειθέσθαι.

Σ. Πότερον δὲ οὕτως οἱ καλοὶ κάγαθοι ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἑρενοῦτο τοιοῦτοι, παρ’ οὐδένῳ μαθόντες ὃμας μέντοι ἄλλους διδάσκειν οἴοι τε ὄντες ταῦτα, ὡς ἀν-93 τοι οὐκ ἐμαθοῦν;
AN. Καὶ τούτους ἔγαρε ἀξιό παρὰ τῶν προτέρων μαθεῖν, ὅντων καλῶν κἀγαθῶν; ἣ οὐ δοκοῦσιν σοι πολλοὶ καὶ ἀγαθὸν γεγονέναι ἐν τῇ δὲ τῇ πόλει ἄνδρες;

ΣΩ. Ἔσομαι, ὡς Ανυτε, καὶ εἶναι δοκοῦσιν ἐνθάδε ἀγαθοὶ τὰ πολιτικὰ, καὶ γεγονόται ἐτί οὐκ ἦττον ἡ εἶναι· ἀλλὰ μὲν καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγόνασι τῆς αὐτῶν ἀρετῆς; τοῦτο γὰρ ἐστὶ περὶ οὗ ὁ λόγος ἡμῖν τυχαῖαν ὠμοιομομενοὶ οὐκ ἔχει εἰς εἰς ἀγαθόν ἡ μὴ ἄνδρες ἐνθάδε, οὔτε εἰ γεγονόται ἐν τῷ πρόσθετε, ἀλλὰ εἰ διδασκόν ἐστιν ἀρετή τῆς πάλαι σκοπούμεν. τοῦτο δὲ σκοπούμεν τόδε σκοπούμεν, ὅπως οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες καὶ τῶν νῦν καὶ τῶν προτέρων ταύτην τὴν ἀρετήν, ἡν αὐτοὶ ἀγαθοὶ ἠσθον, ἡπίστατο καὶ ἀλλ' παραδοθυνότα, ὃ οὐ παραδοτον τοῦτο ἀνθρώπων νῦν σε παραληπτον ἀλλ' παρ' ἀλλ' τοῦτ' ἐστιν ὃ πάλαι ἐξητομεν ἐγὼ τε καὶ Μένων.

XXXII. Ὡδε οὕνεκε εἰκ τοῦ σαυτοῦ λόγου. Θεμιστοκλέα οὐκ ἀγαθὸν ἢν φαίηκε ἄνδρα γεγονέναι;

AN. Ἔγαρε, πάντων ὑπε μάλιστα.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ, εἰπέρ τις ἄλλος τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς διδάσκαλος ἢν, κάκεινον εἰναι;

AN. Ὅμως ἐγαρε, εἰπέρ ἐβούλετο γε.

ΣΩ. Ἀλλ' οἷείς, οὐκ ὃν ἐβούλκησθη ἄλλους τὲ τινὰς καλοὺς κἀγαθοὺς γενέσθαι, μάλιστα δὲ τοῦ τῶν νῦν τῶν αὐτοῦ; ἡ οἷείς αὐτοῦ φθονεῖν αὐτῷ καὶ ἐξεπίτηδες ὃν παραδοθυνόντα τὴν ἀρετήν, ἡν αὐτὸς ἀγαθὸς ἢν; ἡ οὐκ ἀληθείας, ὃς Θεμιστοκλῆς Κλεοφαντὸν τὸν νῦν ἵππα μὲν ἐδιδάζατο ἀγαθοῦν; ἐπέμενε μοῦν ἐπὶ τῶν ἵππων ὀρθὸς ἔστηκες, καὶ ἦκοντιμεν ἀπὸ τῶν ἰππα πῶν ὀρθος, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ θαναμικὸ εἰργαζότε, ἡ ἐκεῖνος αὐτοῦ ἐπαύδενοστα καὶ ἐποίησε σοφον, ὃσα διδασκάλους ἀγαθῶν εἰχέτο, ἡ ταύτα οὐκ ἀκήκουσ τῶν πρεσβυτέρων;

AN. Ἀκήκου.
ΣΩ. Οὔκ ἂν ἅρα τήν γε φύσιν τοῦ υἱέως αὐτοῦ ἔτισατ' ἀν τις εἶναι κακὴν.

Ε ΑΝ. Ἡσυς οὖν ἂν,

ΣΩ. Τὶ δὲ τόδε; ὡς Κλεόφαντος ὁ Θεμιστοκλέους ἄνηρ ἁγαθὸς καὶ σοφὸς ἐγένετο ἀπερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἦδη τοῦ ἀχήρους ἥ νεωτέρου ἥ πρεσβυτέρου;

ΑΝ. Οὐ δήτα.

ΣΩ. Ἁρ' οὖν ταῦτα μὲν οἶλομεθα βούλεσθαι αὐτὸν τοῦ αὐτοῦ υἱὸν παιδεύσαι, ἦν δὲ αὐτὸς σοφίαν ἦν σοφὸς, οὔδὲν τῶν γειτόνων βελτίων ποιήσαι, εἰπερ ἦν γε διδακτὸν ἡ ἁρτή;

ΑΝ. Ὁσις μὰ Δι' οὖ.

XXXIII. ΣΩ. Οὕτως μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσκαλος ἁρτής, ἐν καὶ οὔ ὁμολογεῖς ἐν τοῖς ἀριστοῖς τοῖς προ- ὑγα τέρων εἶναι ἀλλον δὲ δή σκεφτόμεθα, Ἀριστείδην τὸν Ἀντιμάχου ἡ τοῦτον οὖν ὁμολογεῖς ἁγαθὸν γεγονέναι;

ΑΝ. Ἐγώη, πάντως δὴτον.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οὕτως τοῦ υἱὸν τοῦ αὐτοῦ Ἀνθι- μαχοῦ, ὅδ' μὲν διδασκαλόν εἶχετο, κάλλιστα Ἁθηναῖοι ἐπαιδευσέν, ἄνδρα δὲ βελτίω δοκεῖ σοι ὅτου εὖ γειτονή- κεναι; τοῦτο γάρ πον καὶ συγγέγονας καὶ ὁρᾶς οἴδας ἐστιν εἰ δὲ βούλει, Περικλέα, οὕτω μεγαλοπρεπῶς σοφῶν ἄνδρα, οἴθή' ὅτι ὅν υἱῶς ἐθνεψε, Πάραλον καὶ Σῶν- θιππον;

ΑΝ. Ἐγώη.

ΣΩ. Τοιοῦτος μὲντοι, ὡς οἶδαν καὶ σύ, Ἱππέας μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους Ἁθηναίων, καὶ μουσικὴν καὶ ἀργονίαν καὶ τάλλα ἐπαιδευσέν, ὅσα τέχνης ἐχεται, οὕδε- νος χείρους ἁγαθοὺς δὲ ἀρα ἄνδρας οὔκ ἔβούλετο ποιή- σαι; δοκοῦ μὲν, ἐβούλετο, ἀλλὰ μὴ οὖν ἢ διδακτὸν, ἵνα δὲ μὴ ὁλίγους οἰη καὶ τοὺς φαυλοτάτους Ἁθηναίων ἄνυνα- ξί τοὺς γεγονέναι τοῦτο τὸ πράγμα, ἐνθυμηθητι ὅτι Ὁουκν-
δίδης αὐ̄ τὸν νῦν μαρτυρεῖ Ἔσθησε ὡς Ἡμηναίον καὶ Στέφανον, καὶ
tούτους ἐπαιδεύεσθαι τὰ τε ἄλλα εἰν καὶ ἐπάλαβεν κάλλιστα
Ἀθηναίων· τὸν μὲν γὰρ Ἐσθησὶς ἔδωκε, τὸν δὲ Ἐυδώκρον,
οὕτω δὲ πον ἐδόκουν τῶν τότε κάλλιστα παλαίειν, ἣ οὖν
μέμνησαι;

ἈΝ. Ἐρωτε, ἀκοῦ.

XXXIV. ΣΩ. ὘νοκοῦν ὡς τι οὕτως οὐκ ἄν ποτε,
οὐ μὲν ἔδει δαπανάμενον διδάσκειν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξεν
τοὺς παιδιας τοὺς αὐτούς, οὐ δὲ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαντα
ἀραθοὺς ἀνδρας ποιῆσαι, ταῦτα δὲ οὐκ ἐδίδαξεν, εἰ διδα-
κτὸν ἦν; ἀλλὰ γὰρ ἵσως ὁ Θεοκυνίδης φαύλος ἦν, καὶ
οὐκ ἤσαν αὐτῷ πλείοτοι φίλοι Ἀθηναίοι καὶ τῶν συμ-
μάχων; καὶ οἷς λικας μεγάλης ἦν καὶ ἐκύκλωτο μέγα ἐν τῇ
πόλις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἐλλησίων, ὡστε εἰπερ ἦν τοῦτο
διδακτόν, ἐξενεθεῖν ὡν ὡστις ἐμελλεν αὐτοῦ τοὺς νεῖς
ἀράθους ποιήσειν, ἣ τῶν ἐπιχορίων τις ἡ τῶν ἕνων, εἰ
αὐτὸς μὴ ἐσχολάζει διὰ τὴν τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν. ἀλλὰ Ε-
μᾶρ, ὅ ἑσταύρε Ἀντερ, μὴ οὖν ἡ διδακτὴν ἁρετή.

ἈΝ. Ὅ Σύνερτες, ὕσπιτι μοι δοκεῖς κακῶς λέγειν
ἀνθρώπους. ἔγὼ μὲν οὖν ἄν σοι συμβουλεύσωμεν, εἰ ἐθε-
λεις ἐμοὶ πείθεσθαι, εὑράβεσθαι ὡς ἵσως μὲν καὶ ἐν
ἀλλη πόλει ὑδαίον ἐστι κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους ἡ εὐ,
ἐν τῇ δὲ καὶ πάνυ· οἴμαι δὲ ἐν καὶ αὐτὸν εἰδέναι.

XXXV. ΣΩ. Ὅ Μένων, Ἀντος μὲν μοι δοκεῖ χα-
λεπαινεῖν καὶ οὐδὲν θαυμάζω· οἶτει γὰρ μὲ πρῶτον
μὲν κακηροθείν τοῦτος τοὺς ἀνδρας, ἐπειτα ἥρεται καὶ
αὐτὸς εἶναι εἰς τῶν τινα. ἀλλ' οὕτος μὲν εὰν ποτε γινώ,
οἶν ἐστὶ τὸ κακῶς λέγειν, παύσεται χαλεπαὶνεῖ, νῦν δὲ
ἀγνοεῖ συ δὲ μοι εἰπε, οὐ καὶ παρ' ἢμῖν εἰσὶ καλοὶ κάθα-
θοι ἄνδρες;

ΜΕΝ. Πάνω ρέ.
ΣΩ. Τί οὖν; ἐθέλουσιν οὕτως παρέχειν αὐτοὺς ὃι—Β
ΠΛΑΤΟ III. 23
δασκάλους τοῖς νέοις, καὶ ὁμολογεῖν διδάσκαλοι τε εἶναι ἦ διδακτὸν ἀρέτην;

ΜΕΝ. Οὗ μὰ τὸν Δία, ὁ Σώκρατες, ἀλλὰ τοτὲ μὲν ἀν αὐτῶν ἁκούσαις ὡς διδακτὸν, τοτὲ δὲ ὡς οὐ.

ΣΩ. Φάμεν οὖν τούτους διδασκάλους εἶναι τοῦτον τοῦ πράγματος, ὅσ πρός αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖται;

ΜΕΝ. Οὐ μοι δοκεῖ, ὃ Σώκρατες.

ΣΩ. Τί δειδή; οἱ σοφισταὶ σοι οὕτω, οὐκερ μόνοι ὁ ἐπαργγέλλονται, δοκοῦσι διδάσκαλοι εἶναι ἀρέτης;

ΜΕΝ. Καὶ Γοργίον μάλιστα, ὁ Σώκρατες, ταῦτα ἄγαμαι, ὅτι οὐκ ἂν ποτὲ αὐτοῦ τοῦτο ἁκούσαις ὑπὸ σχοῦνο-

μένου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων καταγιλῆ, ὅταν ἁκοῦσῃ ὑπο-

σχοῦνομένων· ἀλλὰ λέγειν οἶτε οἱ δεῖν ποιεῖν δεινοῦς.

ΣΩ. Οὐδ' ἄρα σοι δοκοῦσιν οἱ σοφισταὶ διδάσκα-

λοι εἶναι;

ΜΕΝ. Οὐκ ἔχω λέγειν, ὃ Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐ-

τοῦ ὅπερ οἱ πολλοὶ πέπονθ' τοτὲ μὲν μοι δοκοῦσι, τοτὲ δὲ οὐ.

ΣΩ. Οἰσθα δὲ ὅτι οὐ μόνον σοὶ τε καὶ τοῖς ἄλλοις

ὄ τοις πολιτικοῖς τοῦτο δοκεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδακτόν, τοτὲ δ' οὐ, ἀλλὰ καὶ Θέορμιν τοῦ ποιητῆν οἰσθ' ὅτι ταῦτα

tαῦτα λέγει;

ΜΕΝ. Ἐν ποιοῖς ἔπεσιν;

XXXVI. ΣΩ. Ἐν τοῖς ἔλεγέωις, οὐ λέγει

καὶ παρὰ τοῖς πίνει καὶ ἔσθε, καὶ μετὰ τοῖς

ἀχε, καὶ ἀνδανε τοῖς, ἦν μεγάλη δύναμις.

ἔσθηλον μὲν γὰρ ἀπ' ἔσθηλα διδάξει· ἦν δὲ κακοῖς

συμμισθης, ἀπολείς καὶ τὸν ἐόντα νόον.

οἶσθ', ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτῷ ὁὔσης τῆς ἀρετῆς

λέγει;

ΜΕΝ. Φαίνεται γε.

ΣΩ. Ἐν ἄλλοις δὲ γε ὃλην μεταβάσ,
εἰ δ' ἦν ποιητόν, φησί, καὶ ἐνθέτον ἄνδρι νόημα, λέγει πως ὅτι
πολλούς ἄν μισθούς καὶ μεγάλους ἔφεσον
οἱ δυνάμενοι τοῦτο ποιεῖν, καὶ
οὐ ποτ' ἢ ἢ ἀραθόν πατρὸς ἔγενοτο κακός,
πειθόμενος μύθοις σαφροσύνῃ, ἀλλὰ διδάκτυον
οὐ ποτὲ ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ' ἀραθόν.
ἔννοεῖς ὅτι αὐτὸς αὐτῷ πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν τάναιν-
τα λέγει;
ΜΕΝ. Φαίνεται.
ΣΩ. Ἐχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλον ὑτονοῦν πράγματος,
οὐ οὐ μὲν φάσκοντες διδάσκαλοι εἶναι οὔχ ὅπως ἄλλον
διδάσκαλοι ὁμολογοῦνταί, ἀλλ' οὐδὲ αὐτοὶ ἐπίστασθαι,
ἀλλὰ πονηρὸν εἶναι περὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πράγμα οὐ φασὶν
διδάσκαλοι εἶναι, οὶ δὲ ὁμολογοῦμενοι αὐτὸι καλόι κάρα-
θολ τὸτε μὲν φασίν αὐτὸ διδακτὸν εἶναι, τοτε δὲ οὐ;
τοὺς οὖν οὕτω τεταφαρμένους περὶ ὑτονοῦν φαγῆς ἃν οὐ κυ-
φίς διδασκάλους εἶναι;
ΜΕΝ. Μὰ Δι' οὖν ἔγορε.
XXXVII. ΣΩ. Οὔκοιν εἰ μὴ τε οἱ σοφισταὶ μὴτε οἱ
αὐτοὶ καλοὶ κάραθολ ὄντες διδάσκαλοι εἰσὶ τοῦ πράγμα-
τος, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν ἄλλοι γε;
ΜΕΝ. Οὐ μοι δοκεῖ.
ΣΩ. Εἰ δὲ γε μὴ διδάσκαλοι, οὔδὲ μαθηταί;
ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἓρειν ὡς λέγεις.
ΣΩ. Ὡμολογήκαμεν δὲ γε, πράγματος οὐ μὴτε δι-
δάσκαλοι μὴτε μαθηταὶ εἰεν, τοῦτο μηδὲ διδακτῶν εἶναι;
ΜΕΝ. Ὡμολογήκαμεν.
ΣΩ. Οὔκοιν ἀρετῆς οὐδαμοῦ φαίνονται διδά-
σκαλοί;
ΜΕΝ. "Εστὶ ταῦτα.
ΣΩ. Εἰ δὲ γε μὴ διδάσκαλοι, οὔδὲ μαθηταί;
MEN. Φαίνεται ούτως.
ΣΩ. Ἀρετή ἄρα οὖν ἄν εἰ ἡ διδασκόν;
D MEN. Οὐχ ἐστιν, εἰπερ ὁρθῶς ἡμεῖς ἐσκέμμεθα. ὥστε καὶ θαυμάζω δή, ὃ Σώκρατες, πότερον ποτὲ οὐδὲ εἰσὶν ἀγαθοὶ ἄνδρες, ἣ τύς ἂν εἰ ὁ τρόπος τῆς γενέσεως τῶν ἀγαθῶν γεννομένων.
ΣΩ. Κινδυνεύομεν, ὃ Μένων, ἐγώ τε καὶ ὃν φαύλοι τινες εἶναι ἄνδρες, καὶ σε τε Γοργίας οὐχ ἱκανῶς πεπαιδευκέναι καὶ ἐμὲ Πρόδικον, παντὸς μᾶλλον οὖν προσεκτέου τοῦ νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ ξητητέου ὅστις ἡμᾶς Ε ἐν γέ τροπον βελτίως ποιήσει — λέγω δε ταῦτα ἀποβλέψας πρὸς τὴν ἄρτι ξητησίν, ὡς ἡμᾶς ἐλάθε καταγελάστως, ὅτι οὐ μόνον ἐπιστημῆς ἡγομένης ὁρθῶς τε καὶ εὗ τοῖς ἄνθρωποις πράττεσθαι τὰ πράγματα — ἢ ἰσως καὶ διαφεύγειν ἡμᾶς τὸ γυναι, τίνα ποτὲ τρόπον γίγνονται οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες.
MEN. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὃ Σώκρατες;
XXXVIII. ΣΩ. Ὡδε ὅτι μὲν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας δεῖ ὁφέλειοι εἶναι, ὅρθως ὁμολογήκαμεν τούτο γε, ὅτι 97 οὐκ ἂν ἄλλοις ἔχοις ἡ γάρ;
MEN. Ναλ.
ΣΩ. Καὶ ὅτι γε ὁφέλειοι ἔσονται, ἢν ὁρθῶς ἡμῖν ἠρώνεται τῶν πραγμάτων, καὶ τούτο ποιν καλῶς ὁμολογοῦμεν;
MEN. Ναλ.
ΣΩ. Ὅτι δ' οὐκ ἔστιν ὁρθῶς ἠρείσθης, ἢν μὴ φρονήμον ἑ, τοῦτο ὁμοιότερον ἐσμέν οὐκ ὁρθῶς ὁμολογηκόσιν.
MEN. Πῶς δή ὁρθῶς λέγεις;
ΣΩ. Ἔρω ἐρω. εἰ τε εἰδοὺς τὴν ὁδὸν τὴν εἰς Ἀθηναίους ἡ ὅποι βούλει ἄλλοσε βαδίζοι καὶ ἄλλους ἠροίτο, ἄλλο τε ὁρθῶς ἂν καὶ εὗ ἠροίτο;
MEN. Πάνω γε.
ΣΩ. Τι δ’ εἰς τις ὥρθως μὲν δοξάζων, ἦτις ἔστιν ἡ Βόδος, ἐξήλυσᾶς δὲ μὴ μηδ’ ἐπιστάμενος, οὐ καὶ οὗτος ἂν ὥρθως ἤροιτο;
ΜΕΝ. Πάνω γε.
ΣΩ. Καὶ ἔως γ’ ἂν που ὥρθην δόξαν ἡκὶ περὶ ὁν ὁ ἔτερος ἐπιστήμην, οὔθέν χείρων ἤγεμὼν ἔσται, οἰόμενος μὲν ἀληθῆ, φρονῶν δὲ μὴ, τοῦ τούτῳ φρονοῦντος.
ΜΕΝ. Οὔθέν γάρ.
ΣΩ. Δόξα ἡρα ἀληθῆς πρὸς ὥρθότητα πράξεως οὔθέν χείρων ἤγεμὼν φρονήσεως καὶ τούτῳ ἐστιν ὁ νῦν δή παρελείπομεν ἐν τῇ περὶ τῆς ἁρετῆς σκέψει, ὅπουόν τι εἴη, λέγοντες ὅτι φρονήσεις μόνον ἤρειται τοῦ ὥρθως ο πράπτειν τὸ δὲ ἁρα καὶ δόξα τὴν ἀληθῆς.
ΜΕΝ. Ἐσοκέ γε.
ΣΩ. Οὔθέν ἁρα ἤττου ὁφελιμὸν ἔστιν ὥρθη δόξα ἐπιστήμης.
ΜΕΝ. Τοσούτῳ γε, ὡς Σάκρατες, ότι ὁ μὲν τὴν ἐπιστήμην ἔχουν ἢεὶ ἂν ἐπιτυχανον, ὁ δὲ τὴν ὥρθην δόξαν τοτὲ μὲν ἂν τυχανον, τοτὲ δ’ οὔ.
XXXIX. ΣΩ. Πῶς λέγεις; ὁ ἢεὶ ἔχουσιν ὥρθην δόξαν οὖν ἢεὶ τυχανον, ἐσσέπερ ὥρθα δοξάζοι;
ΜΕΝ. Ἀνάγκη μοι φαίνεται ὅτι ταυμάζω, ὡς Σάκρατες, τούτου οὗτος ἢσχος, ὁ τε δὴ πολὺ ὁ τιμωτέρα ἡ ἐπιστήμη τῆς ὥρθης δόξης, καὶ δὲ ὁ τε τὸ μὲν ἔτερον, τὸ δὲ ἔτερον ἔστιν αὐτῶν.
ΣΩ. Οἰσθαν οὖν δι’ ὁ ταυμάζεις, ἡ ἐγὼ σοι εἰπὼν;
ΜΕΝ. Πάνω γ’ εἰπέ.
ΣΩ. Ὁτί τοῖς Ἀσιδάλου ἀγάλμασιν οὐ προσέσθηκας τοῦ νοῦν· ἰδοὺ δὲ οὖν’ ἐστὶ παρ’ ὑμῖν.
ΜΕΝ. Πρὸς τί δ’ δὴ τούτο λέγεις;
ΣΩ. Ὁτι καὶ ταύτα, εὰν μὲν μὴ δεδεμένα ἡ, ἀπο- διδράσκει καὶ ὑπατεύει, εὰν δὲ δεδεμένα, παραμένει. 
Ε  ΜΕΝ. Τί οὖν δή; 
ΣΩ. Ταύν ἐκείνου ποιημάτων λελυμένον μὲν ἐκτη-
σθείν οὐ πολλῆς τινὸς ἀξίων ἐστι τιμής, ὥσπερ δραπέτην ἀνθρώπου· οὐ γὰρ παραμένει· δεδεμένον δὲ πολλοῦ ἀξίων· πάντως ράπε καλὰ τὰ ἔργα ἐστὶ. πρὸς τί οὖν δὴ λέγω ταῦτα; πρὸς τὰς δοξὰς τὰς ἀληθείς. καὶ γὰρ αἱ δοξαὶ αἱ ἀληθείς, ὃσον μὲν ἂν χρόνον παραμένωσι, καλὸν τὸ 
χρόνιμα καὶ πάντα τάραθα ἐργαζόμενοι· πολὺν δὲ χρόνον ὧν ἐπέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δραπέτευσον ἐν τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἀξιαὶ εἰσιν, ἦσο 
ἀν τις αὐτὰς δήσῃ αἰτίας λογισμοῦ. τούτῳ δ' ἐστίν. Μέ-
νοιν ἔταιροι, ἀνάμμησις, ὥς ἐν τοῖς πρόσθεν ήμιν ὁμο-
λόγηται. ἐπειδὰν δὲ δεθῶσι, πρῶτον μὲν ἐπιστήματα γί-
γονται, ἐπειτὰ μόνην· καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμώτερον ἐπιστήμην ὀρθὴς δοξής ἐστὶ, καὶ διαφέρει δεσμῷ ἐπιστήμης ὀρθῆς δοξῆς.

Β  ΜΕΝ. Νὴ τὸν Δίκα, ὦ Σώκρατες, ἐοικε τοιοῦτο 
τινί.

ΧΙ. ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ ἐγὼ ὃς οὐκ εἴδως λέγω, ἀλλ' 
eikázein· ὅτι δὲ ἐστὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ὀρθὴ δόξα καὶ ἐπιστήμη, 
οὐ πάνω μοι δοξῶ τούτῳ εἰκάζειν, ἀλλ' εἰπερ τι ἄλλο 
φαίνην ἄν εἰδέναι, ἀλλὰ δ' ἂν φαίνην, ἐν δ' οὖν καὶ τούτῳ 
ἐκείνου δείην ἄν ὃν οἴδα.

ΜΕΝ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες, λέγεις.

ΣΩ. Τι δαί; τοῦτο οὐκ ὀρθῶς, ὅτι ἀληθὴς δόξα ἠγο-
méνη τὸ ἔργον ἐκάστης τῆς πράξεως οὐδὲν χείρου ἀπερ-
γαζεῖται ἡ ἐπιστήμη;

c  ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο δοξεῖς μοι ἀληθῆ λέγειν.

ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα ὀρθὴ δόξα ἐπιστήμης χείρον οὐδὲ 
ἔττον ὀφελήματι ἐσται εἰς τὰς πράξεις, οὐδὲ ἀνὴρ ὁ ἔχων 
ὀρθῆν δόξαν ἢ ἡ ἐπιστήμην.

ΜΕΝ. Ἐστι ταῦτα.
ΣΩ. Καὶ μὴν ὁ γε ἀγαθὸς ἀνὴρ ὀφέλιμος ἡμῖν ὁμολόγηται εἶναι.

MEN. Ναὶ.

ΣΩ. Ἐπειδὴ τοῦτον οὐ μόνον δὲ ἐπιστήμην ἀγαθὸν ἄνδρας ἄν εἶνεν καὶ ὀφέλιμοι ταῖς πόλεσιν, εἰπερ εἰεν, ἀλλὰ καὶ δὲ ὤρθην δόξαν, τούτοις δὲ οὐδέτερον φύσει ἐστὶ τοῖς ἀνθρώποις, οὔτε ἐπιστήμη οὔτε δόξα ἀληθῆς, δὲ οὐδὲ ἐπίκτητα — ἦ δοξεῖ σοι φύσει ὀποτερονοῦν αὐτοῖν εἶναι;

MEN. Οὔξ ἐμοιονε.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐ φύσει, οὐδὲ οἱ ἀγαθοὶ φύσει εἰεν ἄν.

MEN. Οὐ δήτα.

ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ γε οὐ φύσει, ἐσκοποῦμεν τὸ μετὰ τοῦτο, εἰ διδακτῶν ἐστίν.

MEN. Ναὶ.

ΣΩ. Οὐκοῦν διδακτῶν ἐδοξεῖν εἶναι, εἰ φρόνησις ἡ ἀρετή;

MEN. Ναὶ.

ΣΩ. Κἂν εἰ γε διδακτῶν εἰή, φρόνησις ἄν εἶναι;

MEN. Πάνω γε.

ΣΩ. Καὶ εἰ μὲν γε διδασκαλοῦ εἰεν, διδακτῶν ἄν ε εἶναι, μὴ ὄντων δὲ οὐ διδακτῶν;

MEN. Οὔτας.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ὁμολογήκαμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδασκάλους;

MEN. Ἐστὶ ταῦτα.

ΣΩ. Ὀμολογήκαμεν ἀρα μὴτε διδακτῶν αὐτὸ μὴτε φρόνησιν εἶναι;

MEN. Πάνω γε.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ἀγαθόν γε αὐτὸ ὁμολογοῦμεν εἶναι;
MEN. Ναι.
ΣΩ. Ὄψελιμον δὲ καὶ ἄραθὸν εἶναι τὸ ὅρθως ἤγου-μενον;
MEN. Πάνω γε.
99 ΣΩ. Ὅρθως δὲ γε ἤγείσθαι δύο οὕτω ταῦτα μόνα, σῶζεις τε ἄληθῇ καὶ ἐπιστήμῃ, ἣ ἔχουν ἀνθρωπος ὅρθως ἤγεται. τὰ γὰρ ἀπὸ τύχης γενόμενα οὐκ ἀνθρωπίνη ἔργημοις γίνεται. δὲ δὲ ἀνθρωπος ἔργων ἐστίν ἐπὶ τὸ ὅρθων, δύο ταῦτα, δόξα ἄληθής καὶ ἐπιστήμη.
MEN. Δοκεῖ μοι οὖτως.
XLI. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐπειδή οὐ διδακτὸν ἔστιν, οὐδὲ ἐπιστήμη δὴ ἐπιγίνεται ἡ ἀρετή;
MEN. Οὐ φαίνεται.
8 ΣΩ. Ανοιχ ὁρα ὅντων ἄραθον καὶ ὀψελιμον τὸ μὲν ἑτερον ἀπολέλυται, καὶ οὐκ ἂν εἶν ἐν πολιτικῇ πράξει ἐπιστήμη ἔργων.
MEN. Οὐ μοι δοκεῖ.
ΣΩ. Οὐκ ὁρα σοφία των οὐδὲ σοφοὶ οὕτως οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες ἤγοντο ταῖς πόλεισιν, οἱ ἀμφὶ Θεμιστοκλέα τε καὶ οὐς ἄρτι Ἀντωνὸς ὅδε ἑλεγε· διὸ καὶ οὐκ οἶοι τε ἄλλους ποιεῖν τοιούτους οἴοι αὐτοῖς εἶλον, ἀτε οὐ δὲ ἐπιστήμην οὕτως τοιοῦτοι.
MEN. Ἐσικεῖν οὕτως ἔχειν, οἱ Σάκρατες, ὡς λέγεις.
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ ἐπιστήμη, εὔδοξία δὴ τὸ λοιπὸν γίνεται· ἢ οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες χράμενοι τὰς πόλεις ὅρθωσιν, οὐδὲν διαφέροντος ἔχουτες πρὸς τὸ φρονεῖν ἢ οἱ χρησμαδὸν τε καὶ οἱ Θεομάντες· καὶ γὰρ οὕτωι λέγουσι μὲν ἄληθῆ καὶ πολλά, ἵσασι δὲ οὐδέν δὲν λέγουσιν.
MEN. Κινδυνεύει οὕτως ἔχειν.
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὅ Mένων, ἢ ἔξω τούτους θείους κα- λεῖν τους ἄνδρας, οὐτίνες νοοῦν μὴ ἔχουσι πολλὰ καὶ με- γάλα κατορθοῦσιν ὅν πράττουσι καὶ λέγουσιν.
MEN. Πάνυ γε.
ΣΩ. Ὁρθὸς ἄρ' ἂν καλοίμεν θείους τε, οὐς νῦν ὅη ἐλέγομεν χρησμοδούς καὶ μάντεις καὶ τοὺς ποιητικοὺς ἄπαντας καὶ τοὺς πολιτικοὺς οὐχ ἥκιστα τοῦτον φαίμεν ὁμ θείους τε εἶναι καὶ ἐνθουσιαζόμεθα, ἐπίπτονς οίντας καὶ κατεχομένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὅταν κατορθώσει λέγοντες πολλὰ καὶ μεγάλα πράγματα, μηδὲν εἰδότες ὁμ λέγονσιν.
MEN. Πάνυ γε.
ΣΩ. Καὶ ἐλ γε γνωίκες δῆπον, ὁ Μέναν, τοὺς ἀραθοὺς ἀνδρας θείους καλοῦσι καὶ οἱ Δάκωνες ὅταν τινὰ ἐγκομιᾶσασιν ἀραθὸν ἀνδρα, θείος ἀνήρ, φασίν, οὐτος.
MEN. Καὶ φαίνονται γε, ὁ Σώκρατες, ὁρθὸς λέει γεων. καίτοι ἰσος Ἀντίος ὢδη σοι ἀρχηται λέγοντι.
XLII. ΣΩ. Οὐδὲν μελεί ἐμοίγε. τοῦτο μέν, ὁ Μέναν, καὶ ἀθίς διαλεξόμεθα εἰ δὲ νῦν ἥμεις ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐξηγήσαμεν τε καὶ ἐλέγομεν, ἀρετὴ ἂν εἰς οὔτε ψυχὴ οὔτε διδακτῶν, άλλα θεία μοίρα παραγιγμομένη ἄνευ νοῦ, οἷς ἂν παραγίγνεται, εἰ μή τις εἰς 100 τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν ἄνδρῶν, οἷς καὶ ἀλλοι ποιήσαι πολιτικῶν, εἰ δὲ εἰς, σχεδὸν ἂν τι οὕτος λέγοντο τοιοῦτος ἐν τοῖς ξώσιν, οἷον ἐφ' Ὀμηρὸς ἐν τοῖς τεθνεώσι τῶν Τειρεσίαν εἰναι, λέγον περὶ αὐτοῦ, ὅτι οἷς πέπνυται τῶν ἐν Ἄιδου, αἱ δὲ σκλαβοί ἀθόσουσι. τοιῶτον ἂν καὶ εὔθυς τοιοῦτος ὁπερ παρὰ σκλαβοί ἀθήνης ἂν πράγμα εἰς πρὸς ἀρετὴν.
MEN. Καλλίστα δοξεῖς μοι λέγειν, ὁ Σώκρατες. B
ΣΩ. Ἐκ μὲν τοῦτον τοῦτον τοῦ λογισμοῦ, ὁ Μέναν, θεία μοίρα ἡμῖν φαίηται παραγιγμομενή ἡ ἀρετή οἷς παραγίγνεται. τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ εἰσόμεθα τότε, ὅταν πρὶν ἕτειν τρόπος τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεται
ἀρετή, πρότερον ἐπικειρήσωμεν αὐτὸ καθ’ αὐτὸ ξητεῖν τί πολ’ ἔστιν ἀρετή. νῦν δ’ ἐμὸι μὲν ἢρα ποι ἔναι, σὺ δὲ ταύτα ἀπερ αὐτὸς πέπεισαι πείθε καὶ τὸν ξένον τὸντον ᾧντον Ἄνυνικον, ἢν πραότερος ἤ ὅς ἐὰν πείς ὑδ’ τοῦτον, ἔστιν δ’ τι καὶ Ἄθηναιόν ὑπήκεις.
ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ
[ἡ περὶ τοῦ καλοῦ, ἀναθετικὸς.]

TA ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΠΠΙΑΣ.

1. Ἡ Ιππίας ὁ καλὸς τε καὶ σοφός, ὥς διὰ χρόνου ἡμῖν 281
κατήρας εἰς τὰς Ἀθηναίας.

ΠΙ. Οὗ γὰρ σχολῆ, ὁ Σωκράτης. Ἡ γὰρ Ἡλίς ὅταν
τι δέχτω διαποάξεις τις τις τῶν πόλεων, ἀεὶ ἔπει
πρῶτον ἐκεί ἔχοντα τῶν πολιτῶν αἰρομενή πρεσβευτήν,
ἡμορραμένη δικαστήν καὶ ἀργελον ἰκανότατον εἰναί τῶν
λόγων, ὀδ ἄν παρὰ τῶν πόλεων ἑκάστον λέγουσιν, πολ-
λίκης μὲν ὃν τε καὶ ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα, πλείστα
ὅτε καὶ περὶ πλείστων καὶ μεγίστων εἰς Ἀλεξάνδραιν ο κῦ
δῆ, ὥστε ἐρωτῶ, οὐ διαμένω εἰς τούσδε τοὺς τόπους.

ΣΩ. Τοιούτων μέντοι, ὁ Ἰππίας, ἦστι τὸ τῇ ἐλπίδεις
σοφὸν τε καὶ τέλειον ἀνδραὶ εἰναι. σὺ γὰρ καὶ ἰδία ἰκανὸς
ἐλ παρὰ τῶν νέων πολλὰ χρήματα λαμβάνων ἐτι πλείο
ὡρελείν ὃν λαμβάνων, καὶ αὐ δημοσίᾳ τὴν συντοῦ πόλιν ὃ
ἰκανὸς εὔφρονεται, ὡστερ χρὴ τὸν μέλλοντα μὴ καταφρο-
νὴσεθαι ἀλλ' εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἀτάρ, ὁ
Ιππίας, τί ποτε τὸ αὕτων, ὅτι οἱ παλαιοὶ ἑκέινοι, ὅτι ὁνο-
ματα μεγάλα λέγεται ἐπὶ σοφία, Πυτακοῦ τε καὶ Βίλαντος
καὶ τῶν ἀμφὶ τῶν Μελήσιον Ῥώμην καὶ ἢτι τῶν ἐστεροῦν
μέχρι Ἀναξαγόρου, ὡς ἡ πάντες ἦ οἱ πολλοὶ αὐτῶν φαί-
νονταί ἀπεχομένου τῶν πολιτικῶν πράξεων;

ΠΙ. Τί δ' οὖν, ὁ Σωκράτης, ἄλλο γε ἡ ἀδύνατοι
ΠΛΆΤΩΝΟΣ

Ι. Ἡσαν καὶ οὐχ ἰκανοὶ ἐξικνεῖσθαι φρονήσει ἐπ' ἀμφότερα, ταὶ τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια;

II. ΣΩ. Ἀγ' οὖν πρὸς Διός, ὡςπερ αἱ ἄλλαι τεχναὶ ἐπιδεδώκασι καὶ εἰςὶ παρὰ τοὺς νῦν δημιουργοὺς οἱ παλαιοὶ φαύλοι, οὕτω καὶ τὴν ὑμετέραν τῶν σοφιστῶν τεχνὴν ἐπιδεδωκέναι φῶς ἔμεν καὶ εἶναι ταῖς ἀρχαιῶν τοὺς περὶ τὴν σοφίαν φαύλους πρὸς ὑμᾶς;

III. Πάντα μὲν οὖν ὅρθως λέγεις.

ΣΩ. Εἰ ἂν τις νῦν ἤμιν, ὁ Ἡρώδ., ὁ Βιάς ἀναμφίη, 281 γέλωτ' ἀν ὁφλοὶ πρὸς ὑμᾶς, ὡςπερ καὶ τῶν Δαιδαλοῦ φασὶν οἱ ἀνδριαντοποιοί, νῦν εἰ γευόμενος τοιαύτης ἐφοίτησεν οἶκοι ἢ ἄφιν ἄν τοῦ νόμον ἐσχο, καταγέλαστον ἂν εἶναι.

III. Ἡστι μὲν ταῦτα, ὁ Σώκρατες, οὕτως, ὡς οὕτω λέγεις: εἰσάγαγε μέντοι ἔργον τοὺς παλαιοὺς τε καὶ προτέρους ἦμων προτέρους τε καὶ μᾶλλον ἐγκατατέθεν ἡ τοὺς νῦν, εὐλαβοῦμενος μὲν φθόνον τῶν θανῶν, φοβοῦμενος δὲ μὴν τῶν τετελευτηκότων.

Β. ΣΩ. Καλῶς γε σὺ, ὁ Ἡρώδ., νομίζεις τε καὶ διανοούμενος, ὡς ἐνοψρ εἰσχαί. συμμαρτυρηθῶ τε σοι ἂν, ὅτι ἄλλης λέγεις, καὶ τῷ ὅτι ἦμων ἐπιδεδωκέναι τὴν τεχνήν πρὸς τὸ καὶ τὰ δημοσία πράττειν δύνασθαι μετὰ τῶν ἴδιων. Γοργίας τε γὰρ οὕτως ὁ Δεοτίνος σοφιστής δεῦρο ἀφίκετο δημοσία σοφιστὴν προσβεβό τε, ὡς ἱκανότατος ὁν Ἰούσινον τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ ἐν τῷ δήμῳ ἔδοξεν ἀριστα ἐπεῖθεν, καὶ ἴδια ἐπιδείξεις ποιοῦμενος καὶ συνάν

C. τοῖς νέοις χρήματα πολλὰ εὑρόμενα καὶ ἐλαβέν ἐν τῇ ἑκά τῆς πόλεως εἰ δὲ βουλεύτε, ὁ ἡμέτερος ἐκαίρος Πρόδινος οὕτως πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε δημοσία ἀφίκετο, ἀτὰρ τὰ τελευταία ἐναρχής ἀφρικόμενος δημοσία ἐν Κέα λέγειν τ' ἐν τῇ βουλή πάνω εὐδοκίμησε καὶ ἴδια ἐπιδείξεις ποιοῦμενος καὶ τοῖς νέοις συνόν χρήματα ἐλαβεί διαμαστέ ὁσα. τῶν δὲ παλαιῶν ἐκείνων οὐδὲς ποίοτε ἡξίωσεν ἀργύριον
μισθὸν πράξασθαι οὔτε ἐπιδείξεις ποιήσασθαι ἐν παντο-
δαποῖς ἀνθρώπων τῆς ἑαυτοῦ σοφίας· οὔτως ἦσαν εὐθὺ· ὁ
θεὸς καὶ ἔλελήθη αὐτοῦς ἀρχύριον ὥς πολλὸν ἡξίον εὐθ.
τούτων δὲ ἐκάτερος πλέον ἀρχύριον ἀπὸ σοφίας εἰργάσατα
η ἄλλος ἀρμονοργὸς ἢ ἡ ἐτυδός τέχνης καὶ ἐτὶ πρὸτε-
ρος τούτων Πρωταγόρας.

III. III. Οὐδὲν γὰρ, ὃ Σόκρατες, οἴσθα τῶν κα-
λῶν περὶ τούτο. εἰ γὰρ εἰδεῖς, ὅσον ἀρχυρίον εἰργάσαμαι
ἐγὼ, ἑαυτοῦς ἂν· καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐστὶν ἀρικόμενος δὲ
ποτὲ εἰς Σικελίαν, Πρωταγόρου αὐτοῦ ἐπιδημούντως καὶ
ἐὐδοκιμοῦντος καὶ προσβυτέρου ὅντος [καὶ] πολύν νεότε-
ρος ἢ ἢ ἐν ὅλῳ πολλῷ πάντων πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ
ἐκατόν μναὶς εἰργάσαμην, καὶ ἐκ ἐνὸς σε γαρίν πάντως
σμικροῦ, Ἰννυκοῦ, πλέον ἢ εἰκοσὶ μναὶς καὶ τοῦτο ἔλθαν
νῦν ἐκεῖτε σφέρων τῷ πατρί ἐδώκα, ὡστε ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἄλ-
λους πόλιτας ἑαυτοῦς καὶ ἐκπελλήχθην· καὶ σχεδόν
τι οἴμαι ἐμὲ πλεῖον χρήματα εἰργάσαται ἢ ἄλλους σύνδοι
ουσίνας βούλει τῶν σοφιστῶν.

ΣΩ. Καλὸν γέ, οἳ Ἰππία, λέγεις καὶ μέγα τεκμήριον
σοφίας τῆς τε σεαυτοῦ καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων πρὸς τούς
ἀρχαιοὺς, οὐσον διαφέρουσι, τῶν γὰρ προτέρους περὶ Ἀνα-
ζαγόρου λέγεται πολλῇ ἀμαθίᾳ κατὰ τὸν σὸν λόγον· τοῦ-
ναυτίνι γὰρ Ἀναζαγόρας φασὶ συμβῆναι ἢ ὑμῖν· κατα-
λειφθέντων γὰρ αὐτῶν πολλῶν χρημάτων καταμεληθαὶ
cαὶ ἀπολέσαν πάντα· οὔτως αὐτῶν ἄνθητα σοφίζεσθαι,
λέγοντι δὲ καὶ περὶ ἄλλοι τῶν παλαιῶν ἔτερα τωιαῦτα.
tούτο μὲν οὐν μοι δοκεῖς καλὸν τεκμήριον ἀποφαίνειν
περὶ σοφίας τῶν νῦν πρὸς τοὺς προτέρους· καὶ πολλοῖς
συνδοκεῖ, ὅτι τῶν χρημάτων αὐτῶν αὐτῷ μᾶλλα δεῖ σοφόν
εἶναι· τούτου δὲ ἄρος ἐστὶν ἄρα, ὃς ἐν πλεῖστον ἀρχύριον
ἐργάσηται.

IV. Καὶ ταῦτα μὲν ἰκανῶς ἔχετα· τόδε δὲ μοι εἴπέ,
σὺ αὐτὸς πόθεν πλείστον ἀργύριον εἰργάσω τῶν πόλεων εἰς ἃς ἠφίκνει; ἢ δῆλον ὅτι ἐκ Λακεδαιμονος, οἴπερ καὶ πλειστάκις ἀφίκας;

Π. Οὐ μᾶ τῶν Δια, ὃ Σώκρατες.

Σ. Πῶς φῆς; ἀλλ' ἐλάχιστον;

Π. Οὐδὲν μὲν οὖν τὸ παράταν πώποτε.

Σ. Τέρας λέγεις καὶ θαυμαστόν, ὥς Ἰππία, καὶ μοι εἶπέ· ἡ σοφία ἡ ὑή σοι οὖν οίᾳ τοὺς συννότας αὐτῇ καὶ μαν-θάνοντας εἰς ἄρετὴν βελτίων ποιεῖν;

Π. Καὶ πολὺ ρε, ὃ Σώκρατες.

Σ. Ἀλλὰ τοὺς μὲν Ἰννυκηρών νεῖς οἶς τε ἡ σοφία ἀμείνουσιν ποιήσαι, τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν ἠθυνάτεις;

Π. Πολλοὶ γε δέο.

Σ. Ἀλλὰ δὴ τα Σικελικῶτα μὲν ἐπιθυμοῦσιν ἀμεί-νοβος γίγνεσθαι, Λακεδαιμόνιοι δ' οὖ;
ΠΙΤΑΣ ΜΕΙΖΩΝ

Π. Οὐκ οἴμαι ἐρωτευμένης.
ΣΩ. Ἄλλα μὴν εὐνομόσ γ' ἢ Ἀκεδαιμὸν.
Π. Πῶς γὰρ οὖ?
ΣΩ. Ἐν δὲ ταῖς εὐνόμοις πόλεσι τιμίστατον ἢ 284 ἄρετή.
Π. Πάνω γε.
ΣΩ. Σὺ δὲ ταύτην παραδιδόναι ἄλλα κάλλιστ' ἀνθρώπων ἐπίστασαι.
Π. Καὶ πολύ γε, ὦ Σώκρατες.

V. ΣΩ. Ὁ οὖν κάλλιστ' ἐπιστάμενος ἰππικήν παραδιδόναι ἄρ' οὖν ἂν ἐν Ἡσσαλίᾳ τῆς Ἐλλάδος μάλιστα τιμήτω καὶ πλείστα χρήματα λαμβάνω, καὶ ἄλλοι ὁποῖον τούτο σπουδάζων;
Π. Εἰκὸς γε.
ΣΩ. Ὡ κῆ δυνάμενος παραδιδόναι τὰ πλεῖστον ἄξια μαθήματα εἰς ἄρετήν οὐκ ἐν Ἀκεδαιμῷ μάλιστα τιμή-Β σετε καὶ πλείστα ἐφράζεται χρήματα, ἂν βουλήται, καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει, ἥτις τῶν Ἐλληνιδῶν εὐνομεῖται, ἄλλῃ ἐν Σισιλίᾳ, ὦ ἔταις, οἶτι μᾶλλον καὶ ἐν Ἰννυκῆ; ταύτα πειθῶμεθα, ὦ Ἰππία; εάν γὰρ σὺ κελεύῃς, πειστέον.
Π. Οὐ γὰρ πάτριοι, ὦ Σώκρατες, Ἀκεδαιμονίοις κινεῖν τοὺς νόμους, οὔτε παρὰ τὰ εἰσόθητα παιδεύειν τοὺς νείτε.
ΣΩ. Πῶς λέγεις; Ἀκεδαιμονίοις οὐ πάτριοι ὅρθως πράττειν ἄλλ' ἐξακολουθεῖν;
Π. Οὐκ ἂν φαινὴν ἐρωτευμένη, ὦ Σώκρατες.
ΣΩ. Οὐκοῦν ὅρθως ἂν πράττοι εἰς βέλτιον ἄλλα μὴ χείρον παιδεύνοντες τοὺς νέους;
Π. Ὅρθως; ἄλλα ἔσχεν κην παιδεύαν οὐ νόμιμον αὐτοῖς παιδεύειν, ἐπεὶ εὐ ἱστήν, εἰπερ τῷ ἄλλῳ ἐκείθεν χρήματα ἐλαβέτε πόσοτε ἐπὶ παιδεύσει, καὶ ἐμὲ ἄν λαβεῖν.
πολύ μάλιστα· χάρωνσι γονών ἀκούοντες ἐμοῦ καὶ ἐπαινοῦσιν· ἀλλ', ὁ λέγω, οὐ νόμος.

ΣΩ. Νόμον δὲ λέγεις, ὡ Ἰππία, βλαβήν πολεώς
d εἶναι ἡ ὄφελειαν;

III. Τιθεται μὲν, οἴμαι, ὄφελείας ἐνεκα, ἐνίοτε δὲ καὶ βλάπτει, ἐάν κακῶς τεθῇ ὁ νόμος.

ΣΩ. Τι δέ; οὐχ ὅσ ἀγαθὸν μέριστον πόλει τιθένται
tοῦ νόμου οἱ τιθέμενοι; καὶ ἀνευ τοῦτον μετὰ εὐνομίας
adύνατον οἴκειν;

III. Ἀληθῆ λέγεις.

ΣΩ. Ὄταν ἀρα ἀγαθὸν ἀμάρτωσιν οἱ ἐπιχειροῦντες
tοὺς νόμους τιθέναι, νομίμοι τε καὶ νόμου ἡμαρτήκασιν·

η πῶς λέγεις;

Ε. III. Τῷ μὲν ἀκριβεὶ λόγῳ, ὡ Σάκρατες, οὗτοι ἔχει
oυ μέντοι εἰώθασιν ἀνθρώποι ὁνομάζειν οὕτως.

ΣΩ. Πότερον, ὡ Ἰππία, οἱ εἰδότες ή οἱ μὴ εἰδότες;

III. Οἱ πολλοὶ.

ΣΩ. Εἰδοὶ δ', οὗτοι οἱ εἰδότες τάληθες, οἱ πολλοὶ;

III. Οὐ δήτα.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν που οἱ γ' εἰδότες τὸ ὀφελήματερον
tοῦ ἀνωφελεστέρου νομιμάτερον ἡγοῦνται τῇ ἀληθείᾳ

πάσιν ἀνθρώποις· ή οὐ συγχωρεῖς;

III. Ναι, συγχωρῶ, ὅτι γε τῇ ἀληθείᾳ.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἔστι τε καὶ ἔχει οὕτως, ὥς οἱ εἰδότες

ηγοῦνται;

III. Πάνυ γε.

VI. ΣΩ. Ἐστι δὲ γε Ἀκαδαιμονίοις, ὡς οὐ φήσι,

285 ὀφελήματερον τὴν ὑπὸ σοῦ παιδευσίν, ἤθελκῃν οὖσαν,

παιδεύσεις τοῖς μᾶλλον ἡ τῆς ἐπιχειρίας.

III. Καὶ ἀληθῆ γε λέγω.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ὅτι τὰ ὀφελήματερα νομιμάτερα ἔστι,

καὶ τοῦτο λέγεις, ὡ Ἰππία.
Τ. Εἰπὼν γὰρ.

Σ.Κ. Κατὰ τὸν σὺν ᾧ ἐρεῖ λόγον τοῖς Ἀκαδημοῦντις ἔλεεν ὑπὸ Ἰππίων παϊδεύεσθαι νομιμότερον ἐστιν, ὑπὸ δὲ τῶν πατέρων ἀνομότερον, εἴπερ τῷ ὁντὶ ὑπὸ σοῦ πλείω ἀφελήθησονται.

Τ. Ἀλλὰ μὴν ἀφελήθησονται, ὡς Σώκρατες.

Σ.Κ. Παρακαλοῦσιν ᾧ Ἀκαδημοῦντις οὐ διδόντες Θεοῖς χρυσίον καὶ ἐπιτρέποντες τοὺς αὐτῶν ὑλέις.

Τ. Συγχωρῶ ταῦτα· δοξεῖς γὰρ μοι τὸν λόγον πρὸς ἐμὸν λέγειν, καὶ οὐδὲν με δεῖ αὐτῷ ἐναντιοῦσθαι.

Σ.Κ. Παρασκευόμεν μὲν δῆ, ὡς ἔταφε, τοὺς Δάκωνας εὐρίσκομεν, καὶ ταύτ᾽ εἰς τὰ μέριστα, τοὺς νομιμοτάτους δοκοῦντας εἶναι. ἐπανούσι δὲ ὡς σε πρὸς θεῶν, ὡς Ἰππίων, καὶ χαλφοῦσιν ἀκοῦστες ποια; ἢ δήλου ὡς ὅτι ἐκείνα, ἢ σὺ καλλιστα ἐπίστασαι, τὰ περὶ τὰ ἄστρα τε καὶ τὰ οὐράνια οἰ παῦς;

Τ. Ὡθοὶ ὅπωςτιοι· ταῦτα γε ὡθοὶ ἀνέχονται.

Σ.Κ. Ἀλλὰ περὶ γεωμετρίας τι χαλφοῦσιν ἀκοῦστες;

Τ. Ὡθοὶ ὅπως, ἐπεὶ ὡθοὶ ἄριστοι ἐκεῖνον γε, ὡς ἐπος εἰπεῖν, πολλοὶ ἐπίστασαι.

Σ.Κ. Πολλοὶ ἄρα δέονσι περὶ τε λογισμὸν ἀνεχόμεθα σοι ἐπιδείκνυμένου.

Τ. Πολλοὶ μὲντοι νῦν Δία.

Σ.Κ. Ἀλλὰ δήτε ἐκεῖνα, ἢ σὺ ἀκριβέστατα ἐπίστασαι ἀνθρώπων διαφεῖν, περὶ τε γραμμάτων δυνάμεως καὶ τοῦ συλλαβίου καὶ ὅμοιον καὶ ἀρμονίον;

Τ. Περὶ ποιῶν, ὡς ἔστε, ἀρμονίοι καὶ γραμμάτων;

Σ.Κ. Ἀλλὰ τίνα μὴν ἐστίν, ἢ ἑδέοις σοι ἀκριβῶνται καὶ ἐπανοοῦσιν; εὐτυχς μοι εἰπέ, ἐπειδὴ ἔρωθ υἱεῦρισκο.

Τ. Εἰπέ τῶν γενῶν, ὡς Σώκρατες, τῶν τε ἡμῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν κατοικίσεων, ὡς τὸ ἀρχαῖον ἐκτίσθησαν αἱ πόλεις, καὶ συλλήβδην πάσης τῆς ἀρχαιο-

Πλάτων Τ.
λογίας ἡδιστά ἀκούονται, ὥστε ἔρως δι' αὐτοῦς ἦμάρ-
Ε λαθροὶ έκμεμαθηκέναι τε καὶ έκμεμελητηκέναι πάντα τὰ
tοιοῦτα.

ΣΩ. Ναὶ μὲ Δίδ, ὁ Ἰππία, εὐτύχησες γε, ὅτι Δακε-
δαμόνιοι οὐ χαλαρώσων, ἐν τῷ αὐτοῖς ἀπὸ Σέλωνος τοὺς
ἀρχοντας τοὺς ἤμετέρους καταλέγη: εἰ δὲ μὴ, πρόκριματ
ἀν εἰχες ἐκμεμελήσαι.

III. Πόθεν, ὁ Σώκρατες; ἀπαξ ἀκούσας πεντῆ-
κοντα õνοματα ἀπομνημονεύσω.

VII. ΣΩ. Ἀληθῆ λέγεις, ἀλλ' ἐγὼ οὐκ ἐνενόησα
ὅτι τὸ μνημοσυνὸν ἔχεις; ὡστ' ἐννοῶ ὅτι εἰκότας σοι καὶ-
286 οὖσιν οἱ Δακεδαιμόνιοι ἢ τὸ πολλά ἐιδότι, καὶ χρώνται
ὅσπερ ταῖς προσβύτισιν ὀν παίδες πρὸς τὸ ἡδέως μυθο-
λογήσαν.

III. Καὶ ναὶ μὲ Δίδ, ὁ Σώκρατες, περὶ γε ἐπιτη-
δειματὰν καλῶν καὶ ἐναγχος αὐτῶι εὐδοκίμησα διέξεισέν,
ὡ χοῖ τῶν νεῶν ἐπιτηδεύειν. ἔστι γὰρ μοι περὶ αὐτῶν
παγκάλως ἡγοὺσα συνεκείμενος, καὶ ἄλλως εὖ διακείμενος
καὶ ταῖς ὀνήμασι προσχήμα δὲ μοι ἔστι καὶ ἄρχη τοιάδε
τις τῶν ἡγειν ἐπείδη ἡ Τροΐα ἡλιος, λέγει ο λόγος ὅτι
B Νεοπτόλεμου Νέστορα ἔροιτο, ποιὰ ἔστι καλὰ ἐπιτηθεῖ-
ματα, ἐν τις ἐπιτηθεύσας νέος ὧν εὐδοκιμώτατος γέ-
νοιτο, μετὰ ταῦτα δὴ λέγων ἔστιν ὁ Νέστορ καὶ ὑποτιθε-
μένος αὐτῷ παμπολλα νόμιμα καὶ πάγκαλα, τούτων δὴ
c καὶ ἐκεῖ ἐπεδεἰξάτη καὶ ἐνθὰδε μέλλω ἐπεδεικνύναι εἰς
tρίτην ἥμεραν, ἐν τῷ Φειδοστράτου διδασκαλεῖσθαι, καὶ
ἀλλα πολλά καὶ ἀξίαι ἀκοῆς ἐδειχθα γὰρ μοι Εὐδίκος ὁ
Ἀπημάντου. ἀλλ' ὅπως παρέσει καὶ αὐτοῦ καὶ ἄλλως
C ἀξιοῖς, οὔτενες ἐκανον ἀκούσαντες κρίναι τὰ λεγόμενα.

VIII. ΣΩ. 'Αλλ' ταύτ' ἔσται, ὥστε ὑθλῆ, ὁ
Ιππία. οὐδὲ μέντοι βραχύ τι μοι περὶ αὐτοῦ ἀπόκριναι
καὶ γάρ με εἰς καλῶν ὑπέμνησας. ἐναγχος γὰρ τις, ὁ
άριστε, εἰς ὁποιαν μὲ κατέβαλεν ἐν λόγοις τις τὰ μὲν ψέφοντα ὡς αἰσχρὰ, τὰ δ' ἐπαίνοντα ὡς καλὰ, οὕτω ποιός ἑρώτευσε καὶ μᾶλα ὑβριστικῶς· πόθεν δὲ μου σὺν, ἑφη, ὦ Σωκρατες, οἴστι ποικιλά καὶ αἰσχρά· ἐπεὶ φέρε, ἔχοις ὃ ἂν εἴπετε τί ἔστε τὸ καλὸν; καὶ ἕρω διὰ τὴν ἐμὴν φαντασίαν την ἐποροῦμεν τε καὶ σὺν εἴχον αὐτὸ κατὰ τοῦ ποιου ἀποκρίνασθαι· ἀπὸν ὃν ἐκ τῆς συνοποίης ἐμαυτῶ τε φημιζόμην καὶ ὑπείλουν, ὡστε πρῶτον ὑμὸν τοῦ σοφῶν ἐντύχωμι, ἀκούσας καὶ μαθὼν καὶ ἐκμελήθης ἔνει πάλιν ἐπὶ τὸν ἐρωτήσαντα, ἀναμαρω- μενος τὸν λόγον. νῦν οὖν, ὦ λέγω, εἰς καλὸν ἥκεις, καὶ με δίδαξον ἑκατὸν αὐτὸ τὸ καλὸν ὃ τι ἔστι, καὶ πειρῶ καὶ ὃ τι μάλιστα ἥκρις εἴπειν ἀποκρινόμενος, μὴ ἐξε- λεγξεῖς τὸ δεύτερον αὖθις φέλοιτα ὁρλῶ. οἴσθα γὰρ ἡ ποιου σαρκῶς, καὶ σωματον ποιου τοῦτ' ἕν εἰ ἡ μάθημα ὃν σὺ τῶν πολλῶν ἐπίστωσιν.

III. Σωματευος μέντοι νὴ Ἀτ, ὦ Σωκρατες, καὶ οὐδε- νος ἡξιον, ὅς ἔτοι εἴπειν.

ΣΩ. 'Ραδίως ἄρα μαθήσομαι καὶ οὖδεὶς με ἐξελέγ- χει ἐτί.

III. Οὐδεὶς μέντοι· φαῦλον γὰρ ἐν εἰ ἐμὸν πράγμα καὶ ἴδιωτικὸν.

ΣΩ. Ἐν μὲ νὴ τῆς Ἡρών λέγεις, ὦ Ἰππία, εἰ χειρο- σώμεθα τῶν ἄνδρας. ἀτάρ μὴ τι καλῶς μιμοῦμενος ἐγὼ ἐκεῖνον, ἔαν σοι ἀποκρινομένοιν ἀντιλαμβάνομαι τῶν λόγον, ἵν' ὃ τι μάλιστα μὲ ἐκμελήσῃς· σχεδὸν γὰρ τι ἐμπειρος εἰμι τῶν ἀντιλήψεως. εἰ οὖν μὴ τί σοι διαφερεῖ, βούλομαι ἀντιλαμβάνεσθαι, ἵν' ἐρρομενέστερον μάθω.

III. Ἀλλ' ἀντιλαμβάνων, καὶ γὰρ, ὃ νῦν δὴ εἶπον, οὐ μέγα ἐστὶ τὸ ἐρώτημα, ἀλλ' καὶ πολὺ τούτον χαλέπω- τερα ἐν ἀποκρίνασθαι ἐγώ σε διδάξομι, ὥστε μηδέν' ἀνθρώπων δύνασθαι σε ἐξελέγχειν.
IX. ΣΩ. Φεῦ ὤς εὖ λέγεις ἀλλ' ἄρ', ἐπειδὴ καὶ σὺ κελεύεις, φέρε ὦ τι μάλιστ' ἐκεῖνος γενόμενος πειρώμαι σε ἔφωταν. εἶ γὰρ δὴ αὐτῷ τὸν λόγον τούτον ἐπιδείξαια ὅν φῆς, τὸν περὶ τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀκούσας, ἐπειδὴ παύσαι λέγων, ἔροιτ' ἄν οὐ περὶ ἄλλου πρότερον ὃ ἦ περὶ τοῦ καλοῦ, ἔθος γὰρ τί τούτ', ἔχει, καὶ εἴποι ἄν· ὃ ξένε 'Ἥλειε, ἂρ', οὐ δικαιοσύνη δίκαιοι εἰσίν οἱ δίκαιοι; ἀπόκριναι δὴ, ὃ Ἰππία, ὃς ἐκεῖνον ἔφωτόν τος.

Π. Ἀποκρινοῦμαι οτι δικαιοσύνη.
ΣΩ. Οὐκοῦν ἔστι τι τούτο, ἡ δικαιοσύνη;
Π. Πάννα γε.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σοφία οἱ σοφοὶ εἰσὶ σοφοὶ καὶ τῷ ἁγαθῷ πάντα τἀγαθὰ ἁγαθὰ;
Π. Πῶς δὴ οὐ;
ΣΩ. Οὐσὶ γε τοις τούτοις· οὐ γὰρ δὴ που μη οὐσὶ γε.
Π. Οὐσὶ μέντοι.
ΣΩ. 'Αρ' οὖν οὐ καὶ τὰ καλὰ πάντα τῷ καλῷ ἐστὶ καλὰ;

D
Π. Ναί, τῷ καλῷ.
ΣΩ. 'Οντι γε τινι τούτοι;
Π. Π. 'Οντι· ἀλλὰ τί γὰρ μὲλλει;
ΣΩ. Εἰπὲ δὴ, ὃ ξένε, φῆσει, τί ἐστι τούτο τὸ καλὸν;
Π. 'Αλλο τι οὖν, ὃ Σώκρατες, οὐ τοῦτο ἔρωτον δεῖ· ταῖ πνεύματι ἤ τι ἐστὶ καλὸν;
ΣΩ. Οὐ μοι δοκεῖ, ἀλλ' ὦ τι ἐστι τὸ καλὸν, ὃ Ἰππία.
Π. Καὶ τι διαφέρει τούτ' ἐκεῖνοι;
ΣΩ. Οὐδέν σοι δοκεῖ;
Π. Οὐδέν γὰρ διαφέρει.
ΣΩ. 'Αλλὰ μέντοι δὴλον οὐ τι κάλλιον οἶσθα. ομος δὲ, ὃ γαθὲ, ἄθρει· ἔρωτῃ γὰρ σε οὐ τί ἐστι καλὸν,
Ε ἀλλ' ὦ τι ἐστι τὸ καλὸν.
Π. Μανθάνω, ὃ γαθὲ, καὶ ἀποκρινοῦμαι γε αὐτῷ.
ο τί ἐστι τὸ καλὸν, καὶ ὁὐ μὴ ἐλεγχθῶ. ἐστὶ γὰρ, ὁ Ἐπὶκρατεῖς, εὖ ἱστι, εἰ δεῖ τἀληθῆς λέγειν, παρθένος καλὴν καλὸν.

ΣΩ. Καλὸς γε, ὁ Ἰππία, νῦ ὁ τὸν κύνα καὶ εὐθός ἄπειρον ᾧ. ἀλλο τι ὅυ, ἂν ἐγὼ τούτῳ ἀποκρίνωμαι, τὸ ἐρωτήματον τὸ ἀποκριμένος ἔσομαι καὶ ὀρθῶς, καὶ ὁ 288 μὴ ποτὲ ἐλεγχθῶ.

III. Πῶς γὰρ ἂν, ὁ Ἐπίκρατεῖς, ἐλεγχθεῖσα, ὁ γε πάσι δοξεῖ καὶ πάντες σοι μαρτυρήσωσιν οἱ ἀκούσατε ὅτι ὀρθῶς λέγεις;

ΣΩ. Εἰεν' πάνυ μὲν ὅυν σφῆνε δή, ὁ Ἰππία, πρὸς ἐμαυτῷ ἀναλάβῃ τὸ λέγεις. ὁ μὲν ἐρήμηται με ὀντὼς ποις ἵνα μοι, ὁ Ἐπίκρατεῖς, ἀπόκριναι ταῦτα πάντα ὁ φής καλὰ εἶναι, εἰ τι ἐστίν αὐτὸ τὸ καλὸν, ταῦτ' ἂν εἰ ὁ καλὸν ἐγὼ δὲ δῆ εἰρῶ ὅτι εἰ παρθένος καλῆ [καλὸν ἐστὶ, δι' ὅ ταῦτ' ἂν εἰ ὁ καλὸς ἐγὼ]

III. Οἰεν' ὅυν ἐπὶ αὐτὸν ἐπιχειρήσειν σε ἐλέγχειν ὡς ὁ καλὸν ἐστίν τὸ λέγεις, ἦ εἰν ἐπιχειρήσης, οὐ καταγέλα-στον ἐξέσθας;

ΣΩ. 'Ὅτι μὲν ἐπιχειρήσει, ὁ θανμασίε, εὖ οἴδας. εἰ' ἐπιχειρήσης ἐσται καταγέλαστος, αὐτὸ δεῖξει. ὁ μεντοι ἐρεῖ, ἐθέλω σοί λέγειν.

III. Λέρε δή.

Χ. ΣΩ. Ὁς γλυκὸς εἰ, φησίς, ὁ Ἐπίκρατεῖς. θήλεια δ' ἰππος καλὴ οὐ καλὸν, ἢν καὶ ὁ θεὸς ἐν τῷ ὄνοματί ἐπή-νεσε; τι φῆσομεν, ὁ Ἰππία; ἀλλο τι ἡ φῶμεν καὶ τὴν ἵπτο πον καλὸν εἰναι, τὴν γε καλὴν; πῶς γὰρ ἄν τολμήσων ἐξαρνιν εἰναι τὸ καλὸν μὴ οὐ καλὸν εἰναι;

III. Ἀληθῆ λέγεις, ὁ Ἐπίκρατεῖς· ἐπεί τοι καὶ ὀρθῶς αὐτὸ ὁ θεὸς εἶπε· πάγκαλαι γὰρ παρ' ήμῖν ἰπποι γίγνονται.

ΣΩ. Εἰεν, φησίς δή· τι δὲ λύρα καλὴ; οὐ καλὸν; φῶμεν, ὁ Ἰππία;
III. Ναῦ.

ΣΩ. 'Ερετ τούτων μετὰ τούτ', ἐκείνως, σχεδόν τι εὖ οἶδα ἐκ τοῦ τρόπου τεκμαίρόμενος. ὃ βέλτιστε σὺ, τι δὲ χύτρα καλή; οὐ καλὸν ἄρα;

Ω. Σῶκρατες, τίς ὁ ἐστὶν ὁ ἀνθρώπος; ὃς ἀπαίδευτός τίς, ὃς οὕτω φαύλα ὁνόματα ὄνομαζειν τομῆς ἐν σεμνῷ πράγματι.

ΣΩ. Τοιοῦτός τις, ὃ Ἰππία, οὐ κομψὸς ἀλλὰ συγκεκριμένος, οὐδὲν ἄλλο φροντίζω ἢ τὸ ἀληθὲς. ἄλλ' ὁμοίως ἀποκρίτεν τῷ ἀνδρὶ, καὶ ἔριον προαποφαίνομαι, εἰπερ ἡ χύτρα κεκεφαμεμένη εἰι ὑπ' ἅμαθν κεφαμεέως λεία καὶ στρογγύλη καὶ καλῶς ὁπτημένη, οἶαι τῶν καλῶν χυτρῶν εἰσίν τινες δίωτοι, τῶν ἑξ χῶς χωροῦσον, πάντες καλοὶ, εἰ τοιαύτῃ ἐρωτήθη χύτραν, καλὴν ὁμολογητέον εἶναι. πὸς γὰρ ἄν φαινεμεν καλὸν ὅν μὴ καλὸν εἴναι;

ΠΙ. Ἐνδικῶς, ὃ Σῶκρατες,

ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ χύτρα, φήσει, καλὴ καλὸν; ἀποκρίνον.

ΠΙ. 'Ἀλλ' οὕτως, ὃ Σῶκρατες, ἔχει, οὕμαι καλὸν μὲν καὶ τοῦτο τὸ σχεδὸς ἐστὶ καλῶς εἰργασμένον, ἄλλα τὸ ὅλον τοῦτο ὑπὲρ ἐστὶν ἄξιον κρίνειν ὅσ ὅν καλὸν πρὸς Ἰππία τε καὶ παρθένου καὶ τάλλῳ πάντα τὰ καλὰ.

ΣΩ. Εἶνεν μανθάνω, ὃ Ἰππία, ὃς ἄρα χοῦ ἀντιλεγέτων πρὸς τὸν ταύτα ἐρωτῶντα τάδε, ὃ ἀνθρώπω, ὕστασις ὅτι τοῦ Ἡρακλείτου εὖ ἔχει, ὃς ἄρα πιθήκαν ὃ καλάστατις αἴσχρος ἀνθρωποίῳ γένεις συμβάλλειν, καὶ χυτρῶν ἡ καλλιστὴ αἴσχρα παρθένων γένεις συμβάλλειν, ὃς ψηφεῖ Ἰππίας ὁ σοφός, ὁ ὅποια, Ἰππία;

ΠΙ. Πάντα μὲν οὖν, ὃ Σῶκρατες, ὃθεν ἂπεκρίνω.

ΣΩ. 'Ακουε δὴ, μετὰ τοῦτο γὰρ εὖ οἶδ' ὃτι φήσει τι δέ, ὃ Σῶκρατες; τὸ τῶν παρθένων γένος ἦνον δὲ γένει ἂν τίς συμβάλλῃ, οὐ ταῦτα πείσεται ὅπερ τὸ τῶν
χυτρών τὸ τῶν παρθένων συμβαλλόμενον; οὐχ ἦ ἐκ
καλλιστὴν παρθένος αἰσχραὶ φανεῖται; ἦς οὖ καὶ Ἡράκλειτος
tάυτῶν τοῦτο λέγει, ὅτι οὐ εἴπαγε, ὅτι ἀνθρώπων ὁ σο-
φότατος πρὸς τὸν πίθηκον φανεῖται καὶ σοφία καὶ κάλ-
λει καὶ τοῖς ἄλλοις πάσιν; ὁμολογήσωμεν, Ἰππία, τὴν
cαλλιστὴν παρθένον πρὸς θεῶν γένος αἰσχροὶ εἶναι.

III. Τίς μὲν ἂν αὐτεῖτοι τοῦτο γε, ὁ Σώκρατες;

ΣΩ. Ἀν τοινυν ταῦτα ὁμολογήσωμεν, γελᾶσεται τε ὁ
καὶ ἐρεί: ὁ Σώκρατες, μένιν σαι οὖν οἱ τί ἡρωτήθης;
ἔγογη, φήσοι, ὅτι αὐτὸ τὸ καλὸν ὁ τί ποτ' ἔστιν. ἔστητα,
φήσοι, ἔρωτηθέλθε τὸ καλὸν ἀποκρινεῖ, ὃ τυρχαίει οὖν, ὡς
αὐτὸς φήσ, οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἡ αἰσχρὸν; ἐσιχε, φήσοι,
τί μοι συμβουλεύεις, ὁ φίλο, φάναι;

III. Τούτῳ ἔγογη· καὶ δὴ πρὸς γε θεοῦς ὅτι οὐ κα-
λὸν τὸ ἀνθρώπων γένος, ἀληθῆ ἔστι.

ΣΩ. Εἰ δὲ σε ἡρώμην, φήσοι, ζε ἄρχῃς, τί ἐστι καλὸν
τε καλὰ αἰσχρὸν, εἰ μοι ἀπεργοῦν ἀπεκρίνω, καὶ οὐκ ἀν ὀρθῶς ἡ
ἀπεκέφασο; ἐπὶ δὲ καὶ δοκεῖσοι εἰτὸ τὸ καλὸν, ὃ καὶ τὰλα
πάντα κοσμεῖται καὶ καλὰ φαινεται, ἐπειδὰν τὸ προσηγενή-
ται ἐκεῖνο τὸ εἴδος, τούτῳ εἶναι παρθένος η ἱππος η λύρα;

III. Ἀλλὰ μὲντοι, ὁ Σώκρατες, εἰ τοῦτο γε ἔρει, καὶ
πάντων ὅστον ἀποκρίνασθαι αὐτῷ, τί ἐστι τὸ καλὸν, ὃ
καὶ τὰλα πάντα κοσμεῖται καὶ προσεγενουμένου αὐτοῦ καλὸ
φαινεται. εὐθεῖστοτε οὖν ἐστιν ὁ ἀνθρώπος καὶ οὐδὲν ἔ
ἐπαιτε περὶ καλῶν κτημάτων. εἰπὲ γὰρ αὐτῷ ἀποκρινθη
ὅτι τούτῳ ἔστιν ὁ ἐρωτᾶς τὸ καλὸν οὐδὲν ἄλλο ἡ χρυσὸς,
ἀπορήσει καὶ οὐκ ἐπιχειρήσει σε ἐλέγχειν. ἵσεμεν γὰρ ποι
πάντες, ὅτι ὅπου ἂν τὸ τοῦτο προσφέρεται, καὶ πρῶτον
αἰσχρόν φαινεται, καλὸν φαινεῖται χρυσὸ χρυσὴ λοιπῆναι.

ΣΩ. Ἀπειρὸς εἰ τοῦ ἀνθρώπος, ὁ Ἰππία, ὁς σχέτιος
ἐστι καὶ οὐδὲν ὅμως ἐποδεχόμενος.

III. Τί οὖν τοῦτο, ὁ Σώκρατες; τὸ γὰρ ὅθεν ἔ—

13 ΙΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ. 375
290 γόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀποδέχεσθαι, ἢ μὴ ἀποδεχομένῳ καταγελάστα ἐίναι.

XII. ΣΩ. Καὶ μὲν δὴ ταύτην γε τὴν ἀπόκρισιν, ὁ ἀριστε, οὐ μόνον οὐκ ἀποδέξεται, ἀλλὰ καὶ πάνω με τὸ-

θάσεται, καὶ ἐρεῖ: ὁ τετυφωμένει σὺ, Φειδίαν οἷς κακὸν

ἐίναι δημιουργόν; καὶ ἐγώ, ὦμα, ἐρῶ ὅτι οὐθ' ὑπωστην. 

III. Καὶ ὄρθως γ' ἐρεῖς, ὁ Ἐσχήρατε.

ΣΩ. Ὁ ὅρθως μὲντοι, τοιαύτα τοι ἐκεῖνοι, ἐπειδ' ἂν ἔγω ὄρολογω ἀραθὸν εἶναι δημιουργὸν τῶν Φειδίαν, εἶτα, 

Β φήσεις, οἰς, τούτῳ τὸ καλὸν ὁ σὺ λέγεις, ἢ γέρες Φειδίας; 

καὶ ἐγώ τι μάλιστα; φήσα, ὅτι, ἐρεῖ, τῆς Ἀθηνᾶς τοῦς

ὅρθαλμοὺς οὐ χρυσοὺς ἐποίησεν, οὐδὲ τὸ ἀλλο πρόσωπον 

οὐδὲ τοὺς πόδας οὐδὲ τὰς χείρας, εἰτερ χρυσοῦν μὲ δὴ ὅ

καλλίστον ἔμελλε φαίνεσθαι, ἀλλ' ἐλεφάντινου; ἱππο

ὅτι τούτῳ ὑπὸ ἀμαθίας ἐξήματεν, ἀρνοῦν ὅτι χρυσὸς

ἀν' ἐστὶν ὁ πάντα καλὰ ποιῶν, ὅπως ἐν προσγένηται,

ταύτ' οὖν λέγοντι τὶ ἀποκρινώμεθα, ὁ Ἰππία;

C III. Οὐδὲν ἀκαλέτον ἐροῦμεν γὰρ ὅτι ὁ ὅρθως ἐποίη-

σε. καὶ γὰρ τὸ ἐλεφάντινου, οἷμαι, καλὸν ἐστιν.

ΣΩ. Τοῦ οὖν ἑνεκά, φήσεις, οὐ καὶ τὰ μέσα τῶν

ὁρθαλμῶν ἐλεφάντινα εἰργάσατο, ἀλλὰ λίθων, ὥς οἴον

τ' ἣν ὁμοιότητα τοῦ λίθου τῷ ἐλεφάντι ἐξευρών; ἢ καὶ

ὁ λίθος ὁ καλὸς καλὸν ἐστι; φήσομεν, ὁ Ἰππία;

III. Φήσομεν τοι, ὅταν γε πρέπον ὦ.

ΣΩ. "Οταν δὲ μὴ πρέπον, αἰσχρόν; ὄρολογῳ ἡ μή; 

III. Ὄμολογες, ὅταν γε μὴ πρέπη.

Ω. Τί δὲ δή; ὁ ἐλέφας καὶ ὁ χρυσός, φήσει, ὁ σο-

φελόν, οὖχ ὅταν μὲν πρέπη, καλὰ ποιεῖ φαίνεσθαι, ὅταν 

δὲ μή, αἰσχρά; ἐξαρνοῦ ἐσόμεθα ἡ ὄρολογησόμεν αὐτῷ 

ὁρθῶς λέγειν αὐτόν;

III. Ὅμολογησόμεν τοιτό γε, ὅτι δ' ἂν πρέπη ἐκε-

στρ, τούτῳ καλὸν ποιεῖ ἐκαστόν.
Πότερον πρέπει, φήσει, όταν τών χύτρας ἦν ἑστὶ ἐλέγομεν, τήν καλήν, ἐγὼ ἐτνος καλοῦ μεστήν, χυσὴ τορφὴ αὐτῇ ἦ συκίνης.

ΧΙΙΙ. Ηράκλεις, οἱ οὐν λέγεις ἀνθρώπων, οἳ Σώκρατες, οὐ βούλεις μοι εἰπεῖν τις ἐστὶν;

ΣΩ. Οὐ γὰρ ἂν γνύοις, εἰ οὐ εἰπομι τοῦνωμα.

ΠΙ. Ἀλλα καὶ νῦν ἐγὼ γεγονεὶ γιγνώσκω, ὅτι ἀμανθής τις ἐστίν.

ΣΩ. Μέρομερος πάνω ἐστίν, ὢ Πιπία· ἂλλ' ὅμως τι φήσομεν; ποτέρον πρέπειν τοῖν τορφίναν τῷ ἐτνος καὶ τῇ χύτρᾳ; ἢ δήλον ὅτι τήν συκίνην; εὐῳδότερον γὰρ ποιεῖν, καὶ ἀμα, ὃ ἑταῖρε, οὐκ ἂν συντρίφασα ἡμῖν τήν χύτραν ἐκχέει τῷ ἐτνος καὶ τῷ πῦρ ἀποβῆσεις καὶ τοὺς μέλλοντας ἐστιάσεις ἄνευ ὄψων ἂν πάνω γενομένοις τοὺς ποιήσεις; ἢ δὲ χυσῆ ἐκεῖνη πάντ' ἂν πολλὶς ποιήσεις, ὅστ' ἐμοί δοκεῖ τήν συκίνην ἡμᾶς μᾶλλον φέραι πρέπεις ἢ τήν χυσήν, εἰ μὴ τι σοῦ ἄλλο λέγεις.

ΠΙ. Πρέπει μὲν γὰρ, ὃ Σώκρατες, μᾶλλον οὐ μὲν τ' ἂν ἔγονε τῷ ἀνθρώπῳ τοιαύτ' ἐφοτάντες διαλεγομένην.

ΣΩ. 'Ορθὰς γέ, ὃ φίλε· σοι μὲν γάρ οὐκ ἂν πρέποι τοιούτων ὀνομάτων ἀναπημπλασθήσει, καλίδας μὲν οὖντοι ἀμπερχομένῳ, καλίδας δὲ ὑποδεδεμένῳ, εὐθοκομοῦντι δὲ ἐπὶ σοφίᾳ ἐν πάσι τοῖς 'Ἐλλησίων· ἄλλ' ἔμοι οὐδὲν πράγμα φύρεσθαι πρὸς τόν ἄνθρωπον· ἐμὲ οὖν προδίδασκε καὶ Βέμην χάριν ἀποκρίνον. εἰ μᾶρ δὴ πρέπει γε μάλλον ἡ συκίνη τῆς χυσῆς, φήσεις ὃ ἀνθρώπος, ἄλλο τι ἦ καὶ καλλίων ἂν εἰς ἐπειδὴ πρὸ το πρέπον, ὃ Σώκρατες, κάλλιον ἀμολογήσας ἐναι τοῦ μὴ πρέποντως; ἄλλο τι ἡ ὁμολογώνιεῖν, ὃ Πιπία· τῆν συκίνην καλλίω τῆς χυσῆς εἰναι;

ΠΙΙ. Βουλεί τοι εἰποῦ, ὃ Σώκρατες, ὃ εἰπόδω εἰναι τοῦ ἀπαλλάξεις σαυτοῦ τῶν πολλῶν λόγων;

ΣΩ. Πάνω μὲν οὖν· μὴ μέντοι πρότερον γε, πρὶν ἂν τ'
μοι εἴτης, ποτέραν ἀποκρίνομαι οὖν ἢ ἄρτι ἔλεγον τοῖν το-γύναι πρέπουσαν τε καὶ καλλίω εἶναι.

ΠΙ. 'Ἄλλα', εἶ βούλει, αὐτῷ ἀποκρινάτης, ὅτι ἡ ἐκ τῆς
συνής εἰργασμένη.

ΣΩ. Λέγε δὴ νυν ὃ ἢ ἄρτι ἐμελλές λέγειν. ταύτῃ μὲν
μᾶρ τῇ ἀποκρίσει, [ἡ] ἂν ἦν τὸ καλὸν χρυσὸν εἶναι, οὐδὲν
ός ἐσικὲ μοι ἀναφευγήσεται κάλλιον ὃν χρυσὸς ἢ ξύλον
σύκον τὸ δὲ νῦν τὶ αὐτός λέγεις τὸ καλὸν εἶναι;

ΠΙ. 'Ἐγὼ σοι ἔφη. ἔστειν μέρος μοι δοκεῖς τοιούτον τι
tὸ καλὸν ἀποκρίνασθαι, ὁ μηδέποτε αἰσχρὸν μηδεμιοῦ
μηδὲν φανεῖται.

ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὃ Ἰππία καὶ καλῶς ὑπὲρ νῦν
ὑπολαμβάνεις.

ΠΙ. 'Ακουε δὴ: πρὸς γὰρ τοῦτ ἠδὴ, ἐὰν τις ἔχῃ ὡς
τὴν ἀντίτητα, φάναι ἐμὲ μηδὲν ὅτι ἐπέειν.

ΣΩ. Λέγε δὴ ὡς τἀχθείτο πρὸς ἑαυτόν.

ΠΙ. Δέρο τοίνυν ἐσεὶ καὶ παντὶ καὶ πάντα ἐκεῖνο εἶναι
ἀνδρὶ, πλούτωσι, ὑμιᾶνουτι, τιμωμένῳ ὑπὸ
tῶν Ἑλλήνων, ἀριστομένῳ εἰς ὑήμας, τοὺς αὐτοῦ ὁμοίας
τελευτήσαντας καλῶς περιστείλαντι, ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐχθρῶν
καὶ καλῶς καὶ μεγαλοποιῶς ταφῆναι.

XIV. ΣΩ. 'Ἰππία, ἤ θαυμασίας τε καὶ
μεγάλους καὶ ἀξίως σαυτοῦ εἰρήκες· καὶ ἦν τὴν 'Ἡραν
ἀρμαίας σου, ὅτι μοι δοκεῖς εὐνοικοῦς, καθ' ὅσον νῦν ὄντι
βοηθεῖν· ἀλλὰ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς οὐ τυχημένοις, ἀλλ' ἡμῶν
dὴ νῦν καὶ πλεῖστον καταρεῖσθαι, εὗ ἠδήν.

ΠΙ. Πορνηρὸν ἦν, ὃ Σώκρατες, ἔλεστε; ὅταν γὰρ
πρὸς ταῦτα ἔχει μὲν μηδὲν ὃ τελείη, γελᾶ δὲ, αὐτοῦ καταγε-
292 λάστεια καὶ ὑπὸ τῶν παρόντων αὐτὸς ἔσται καταρεῖστος.

ΣΩ. 'Ἰδοὺς οὗτος ἔχεις ἢ δοκεῖς μὲν τῶν τοιαύτης τῇ
ἀποκρίσει, ὡς ἐρωτεύσας ἑαυτὸν οὐ μόνον μοι
καταφέλαν.
Π. 'Αλλά τι μήρ; 
Σ. Ὄτι, ἂν τῆς βασιλείας ἔχων, ἂν μή ἐκφύερω 
φεύγων αὐτόν, εὐ μᾶλλα μοι ἐφικάσθαι πειράσεται.
Π. Πῶς λέγεις; δεσπότης τίς σου ὁ ἄνθρωπός ἐστι, 
καὶ τούτο ποιήσας σὺν ἀχθήσεται καὶ δίκαιος ὄρθισες; ἡ 
οὔπε ἐνδίκου ὡμὲν ἡ πόλεις ἔστιν, ἀλλ' ἐὰν ἐδίκως τοῦπειν ἐ 
ἀλλήλους τῶν πολιτῶν.
Σ. Οὔδ' ὄνομασίον ἐδ. 
Π. Οὐκοὖν δώσει δίκην ἐδίκως γέ σε τοὺπτων.
Σ. Οὐ μοι δοκεῖ, ὁ Ἰππίας. οὐκ, εἰ ταῦτα γε ἀπο 
κριναίμην, ἀλλὰ δικαιώς, ἐμοίρε δοκεῖ.
Π. Καὶ ἔμοι τοῖνυν δοκεῖ, ὁ Σώκρατες, ἐπειδὴ περ 
γε αὐτὸς ταῦτα οἴει.
Σ. Οὐκοὖν εἶπο σοι καὶ ἡ αὐτὸς οἴομαι δικαίως 
ἀν τυπτεθαί ταῦτα ἀποκρινόμενος; ἡ καὶ σὺ με ἄκριτον 
tυπτήσεις; ἡ δέξει λόγον;
Π. Δεινοί γὰρ ἐν εἰ, ὁ Σώκρατες, εἴ μὴ δεχομ 
μην· ἀλλὰ πᾶς λέγεις;
ΧV. Σ. Ἐγὼ σοι ἔρω, τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐνπερ 
νὸν δὴ, μιμούμενος ἑκεῖνον, ἵνα μὴ πρὸς σὲ λέγω ὡμι 
ματα, οὐ ἑκεῖνος εἰς ἐμὲ ἑρεῖ, χαλεπὰ τε καὶ ἀλλόκοτα. εἰ 
μᾶρ ἱκθί, εἰπὲ μοι, φήσει, ὁ Σώκρατες, οἰεὶ ἁν ἀδίκως 
πληράς λαβείν, ὡς τίνης ὄρθρος τοσοῦτοι ἄσος οὕτως ἀμοῦ 
σως πολὺ ἀπῆκες ἀπὸ τοῦ ἐρατήματος; πώς δὴ; 
φήσω ἐγώ. ὅπως; φήσει: οὐχ ὅδις τ' εἰ μεμνήσθαι, ὅτι 
to kalon autò ἡμών, o panti id' an prosphènetai, ὑπ' 
χεὶ ἑκείνα καλὸ εἶναι, καὶ λίθω καὶ εὔλογα καὶ ἄνθρωπο 
καὶ θεό καὶ ἀπάση πράξει καὶ παντὶ μαθήματι; αὐτὸ 
γαρ ἐγορα, ὁ ἄνθρωπος, κάλλος ἐγνωτὸ ὁ τι ἔστι, καὶ οὐ 
δὲν σοι μάλλον γεγονεῖν δύναμαι ἡ εἰ μοι παρεκάθησο 
λόθως, καὶ οὕτως μυλίας, μήτε ὃτα μὴ ἐγκέραλον ἔχων. 
εἰ οὔν φροβηθεῖς εἰπομι ἐγὼ ἐπὶ τοῦτος τάδε, ἀρα οὐκ
αὖν ἀχθοίοι, ὁ Ἰππίας, ἀλλὰ μέντοι τόδε τὸ καλὸν εἶναι
Ε Ἰππίας ἔφη: καίτοι ἐγὼ αὐτὸν ἡράτων οὖτως, ὡσπερ σὺ ἐμέ, ὁ πᾶσι καλὸν καὶ αἱ ἐστί. πῶς οὖν φήσ; οὐκ ἄχθεσί,
ἀν εἴπω ταῦτα;

III. Εὖ γ' οὖν οἶδα, ὁ Ἑρμής, ὃ τι πᾶσι καλὸν
tούτ' ἔστιν, ὃ ἐγὼ εἴπον, καὶ δόξης.

ΣΩ. Ἡ καὶ ἐσται; φήσει· αἱ γὰρ ποι καλὸν τὸ γε
καλὸν.

III. Πάνυ γε.

ΣΩ. Ὀὐκοῦν καὶ ἦν; φήσει.

III. Καὶ ἦν.

ΣΩ. Ἡ καὶ τῷ Ἀχιλλεῖ, φήσει, ὃ ξένος ὁ Ἡλείος ἐφη
cαλὸν εἶναι ὡστέοφ τῶν προγόνων ταφῆναι, καὶ τῷ πάπ-
pερ αὐτοῦ Ἀλκυί, καὶ τοῖς ἄλλοις ὁσοὶ ἐκ θεῶν γεγόνασι,
293 καὶ αὐτοῖς τοῖς θεοῖς;

XVI. III. Τι τούτο; βαλλ' ἐς μακαρίαν! τοῦ ἀνθρώ-
pου οὕτ' εὕφημα, ὁ Ἐρμῆς, ταῦτα γε τὰ ἐρωτήματα.

ΣΩ. Τι δαί; τὸ ἐρωτωμένον ἐτέρον φάναι ταὐθ'
οὕτως ἔχειν οὐ πάνυ δύσφημον;

III. Ἰσώς.

ΣΩ. Ἰσῶς τοῖς σὺ εἰ οὕτος, φήσει, ὃς παντὶ φής
καὶ αἱ καλὸν εἶναι ὑπὸ μὲν τῶν ἐγκόνων ταφῆναι, τοὺς
δὲ γονέας θάψαι· ἡ οὖν εἰς τῶν ἀπάντων καὶ Ἡρακλῆς
ἡν καὶ οὓς νῦν δὴ ἑλέγομεν πάντας;

III. Ἀλλ' οὐ τοῖς θεοῖς ἔρωγε ἐλέγον.

ΣΩ. Οὐδὲ τοῖς ἡράσιν, ὡς ἐσκίναι.

III. Οὐχ ὁ σοι γε θεῶν παίδεσ ἦσαν.

ΣΩ. Ἀλλ' ὁ σοι μή;

III. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν κατὰ τὸν σὸν αὖ λόγον, ὡς φαίνεται,
tῶν ἡράσιν τῷ μὲν Ταυτάλῳ καὶ τῷ Δαρδάνῳ καὶ τῷ
Ζηθηρ δεινόν τε καὶ ἀνόσιον καὶ αἰσχρόν ἦστι, Πέλοπι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς οὕτω γεγονόσι καλὸν.

III. Ἐμοιφε δοκεῖ.

ΣΩ. Σοι τοίνυν δοκεῖ, φησει, ὃ ἀρτι οὖν ἔφησα, τὸ διόριζεν τοὺς προφόνους ταφῆμαι ὑπὸ τῶν ἐγκορών ἐνοτε καὶ ἐνοίς αἰσχρόν εἶναι· ἐτι δὲ μάλλον, ὡς έσκεπε, ὃ ἀνόσιον πάσι τούτῳ γενέσθαι καὶ εἶναι καλὸν, ὡστε τοὺς τοῦτος ὡςπερ καὶ τὰ ἐμπροσθεν ἐκεῖνα, ἡ τε παρθένος καὶ ἡ χύτρα, ταυτόν πέπονθε, καὶ ἐτὶ γελοιοτέρος τοῖς μὲν ἔστι καλὸν, τοῖς δ' οὖ καλὸν. καὶ οὐδέπω καὶ τίμερον, φησει, οἶος τ' εἰ, ὃ Σώκρατες, περὶ τοῦ καλοῦ τι ἔστι τὸ ἐρωτόμενον ἀποχρίσασθαι. ταυτά μοι καὶ τοιαῦτα ὀνειδεῖ δικαίως, ἐάν αὐτῶ οὕτως ἀποχρίσωμαι.

XVII. Τὰ μὲν οὖν πολλά, ὃ Ἰππία, σχεδὸν τι μοι οὕτω διαλέγεται· ἐνοτε δ' ὡςπερ ἐλεήσως μου τὴν ἁπει-θίαν καὶ ἀπαιδευόμενον αὐτὸς μοι προβάλλει ἑρωτῶν, εἰ τοι-όντε μοι δοκεῖ εἶναι τὸ καλὸν, ἡ καὶ περὶ ἄλλον ὄτον ἄν τύχῃ πυνθανόμενος καὶ περὶ οὖ ἄν λόρος ἦ.

III. Ποῦς τούτῳ λέγεις, ὃ Σώκρατες;

ΣΩ. Ἐγὼ σοι φρόνος, ὃ διαμόνιε, φησί, Σώκρα-τες, τὰ μὲν τοιαῦτα ἀποχρίσασθαι καὶ οὕτω πάσσαι· λαμ ἀρα χαὶ ἐνδιδότη το γενέσθαι τα ἀντικείμενα ἐστιν· ἀλλὰ τὸ τοιοῦτο σκόπει εἰ σοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, οὐ καὶ νῦν δὴ ἐπελαβό· ἑ μεθα ἐν τῇ ἀποφάσει, ἡνὶ ἐφαίνε μεν τὸν χρυσὸν, οἷς μὲν πρέπει, καλὸν εἶναι, οἷς δὲ μή, οὐ, καὶ τόλλα πάντα, οἷς ἀν τούτῳ προσῆ· αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ πρέπον καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ πρέποντος σκόπει, εἰ τοῦτο τυχάνει ὁν τὸ κα-λὸν. ἐρῶ μὲν οὖν εἰσαὶ συμφάνας τὰ τοιαῦτα ἐκάστοτε· ὀν γὰρ ἔχω ὃ τί λέγω· σοι δ' οὖν δοκεῖ τὸ πρέπον καλὸν εἶναι;

III. Πάντως δὲπον, ὃ Σώκρατες.

ΣΩ. Σκοπόσεσκε, μή πη ἀρ' ἐξαιπατόμεθα.
III. Ἀλλὰ χρή ἔκοπτειν.
ΣΩ. Ὁρα τοιννυ: τὸ πρέπον ἄρα τοῦτο λέγομεν, 
παραγενόμενον ποιεῖ ἐκαστα φαίνεσθαι καλὰ τούτων, 
ὅσι ἂν παρῇ, ἦ ὅ εἶναι ποιεῖ, ἦ οὐδέτερα τοῦτων;
III. Ἐμοιρε δοκεῖ.
ΣΩ. Ποτερεὶ δ' ποιεῖ φαίνεσθαι καλὰ; ὡσπερ γε ἐπει-
δαν ἰματία τις λάβη ό ὑποδήματα ἁρμόττουτα, καὶ ὅ γε-
λῶς, καλλίως φαίνεται; οὐκοῦν εἰπέρ καλλίω ποιεῖ φαῖ-
νεσθαι ἦ ἔστι τὸ πρέπον, ἀπάτη τις ἂν εἶη περὶ τὸ καλὸν 
τὸ πρέπον, καὶ οὐκ ἂν εἶη τοῦτο, ὦ ἡμεῖς ἔχομεν, ὥσ-
ὃ Ἰππία; ἡμεῖς γὰρ ποιεῖν ἐξητοῦμεν, ὃ πάντα τὰ καλὰ 
πράγματα καλὰ ἔστιν; ὡσπερ ὃ πάντα τὰ μεγάλα ἔστι 
μεγάλα, τὸ ὑπερέχουντε τὸῦτῳ γὰρ πάντα μεγάλα ἔστι, 
κἂν μὴ φαίνηται, ὑπερέχη δέ, ἀνάργυρη αὐτοῖς μεγάλοις 
eίναι· οὕτω δὴ, φαίμεν, καὶ τὸ καλὸν, ὡς καλὰ πάντα 
ἔστιν, ἀν τῶν φαίνηται ἂν τῇ μῆ, τι ἂν εἶη; τὸ μὲν γὰρ 
πρέπον οὐκ ἂν εἶη· καλλίω γὰρ ποιεῖ φαίνεσθαι ἦ ἔστιν, 
ἀφ' ὃ σος λόγος, οἷα ὃ ἔστιν οὐκ εἰ φαίνεσθαι. τὸ δὲ ποι-

Ο οὖν εἶναι καλὰ, ὡσπερ ὅντα δὴ εἶπον, ἅν τε φαίνηται ἐὰν 
τῇ μῆ, πειράτειον λέγειν τί ἔστι· τοῦτῳ γὰρ ἐξητοῦμεν, εἰ-

per τὸ καλὸν ἔχομεν.

III. Ἀλλὰ τὸ πρέπον, ὃ Σώκρατες, καὶ εἶναι καὶ 
φαίνεσθαι ποιεῖ καλὰ παρὸν.
ΣΩ. Ἀδύνατον ἄρα τῷ ὄντι καλὰ ὅντα μὴ φαίνεσθαι 
καλὰ εἶναι, παρὸντος τοῦ ποιεῖν φαίνεσθαι;
III. Ἀδύνατον.
XVIII. ΣΩ. Ὄμολογησόμενοι οὖν τοῦτο, ὃ Ἰππία, 
πάντα τὰ τῷ ὄντι καλὰ καὶ νόμιμα καὶ ἐπιτηθεύματα καὶ 
δοξάζομεν καλὰ εἶναι καὶ φαίνεσθαι αἰεὶ πάντων, ἦ πᾶν 
τοῦντιον ἀρνοιοῦσαι καὶ πάντων μάλιστα ἔρων καὶ μά-
χην περὶ αὐτῶν εἶναι καὶ ἰδία ἐκάστως καὶ δημοσίᾳ ταῖς 
πόλεσιν;
Π. Οὔτω μᾶλλον, ὁ Ἔμοι Ἑλληνικά: ἀγνοεῖσθαι.

Σ. Όὔκ ἂν, εἰ γέ ποτε τὸ φαίνεσθαι αὐτοῖς προφήτη σου δ' ἂν, εἰπερ τὸ πρέπον καλὸν ἢν καὶ μὴ μονὸν καλά ἐποίει εἶναι ἄλλα καὶ φαίνεσθαι. ὡστε τὸ πρέπον, εἰ μὲν τὸ καλὰ ποιοῦν ἔστιν εἶναι, τὸ μὲν καλὸν ἂν εἴη, ὁ ἡμείς ξητοῦμεν, οὐ μὲντοι τὸ γε ποιοῦν φαίνεσθαι· εἰ δ' αὐτὸ τὸ φαίνεσθαι ποιοῦν ἔστι τὸ πρέπον, οὔκ ἂν εἴη Ε' τὸ καλὸν, ὁ ἡμείς ξητοῦμεν, εἶναι μαρτίον γε ποιεῖ, φαίνεσθαι δὲ καὶ ποιεῖν εἶναι οὐ μόνον καλὰ ὧν ἂν ποτὲ ὄντα οὐτὸ τὸ αὐτὸ, ἂλλ' οὔδε ἄλλο ὅτι οὖν. ἐλάμβανα δὴ, πάτερα δοκεῖ τὸ πρέπον εἶναι τὸ φαίνεσθαι καλὰ ποιοῦν, ἣ τὸ εἶναι.

Π. Τὸ φαίνεσθαι, ἔμοι γε δοκεῖ, ὁ Ἔμοι Ἑλληνικά.

Σ. Βασιλεί, οἴκηται ὁ γ' ἡμᾶς διαπερευμο.ὁ Ἰππία, τὸ καλὸν γνώναι ὧ τὶ ποτ' ἐστὶν, ἐπειδὴ γε τὸ πρέπον ἀλλο τῷ ἐφανῇ ὧν ἡ καλὸν.

Π. Ναλ μᾶ Διά, ὁ Ἂγαθὸς, καὶ μᾶλα ἔμοι γε ἀπό τῆς ἡμέρας.

Σ. 'Αλλὰ μέντοι, ἃ ἐστάθη, μήπω γε ἁπάντω ἀν—the 295 τὸ ἐς τὰς ἐπίδας ἔχω ἐφανερωθεῖσθαι, τὶ ποτ' ἐστὶ τὸ καλὸν.

Π. Πάντως ἡμέτω, ὁ Ἂγαθὸς ὡς τὸ καλὸν ἐστὶν εὐφρεῖν, εἰ ἡμέρᾳ ἢν ὥδ' ὃτι, εἰ διάγων χρόνων εἰς ἐρημίαις ἔλθῃν ἰκανούμην πρὸς ἐμαυτόν, ἀκριβεῖστορον ἂν αὐτὸ σοι εἴποιμι τῆς ἀπάσης ἀκριβείας.

Χ. Σ. Ἀ μὴ μέρα, ὁ Ἰππία, λέγε. ὅρας ὧν πράγματα ἡμῖν ἡδ' παρέσχεται μὴ καὶ ὃργισθέν ἡμῖν ἐν τῷ μᾶλλον ἀποδην. καὶ τὸν ἀδεικεῖ ὅτι τί καὶ ὅρας, οἴ—Β μαί, ὑμᾶς αὐτὸ ἐυφρεῖσις, ἐπεῖδὴν μόνος γένη, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐμοῖ ἐναντίον αὐτὸ ἔξειν, ἢ δ' ἔστειλε, ὅτε πέτον ἐμοῖ συνεῖστε· καὶ εἰς μὲν ἐναὶ δειν ἐφρομενε, καλλίστα ἐξειν· εἰ δ' ἐμ' στέρξα, οἴμαι, ἐγὼ τῇ ἐμ' τύχῃ, σὺ δ'
απελθὼν δαδίως εὐρήσεις. καὶ ἐὰν νῦν εὐφραμεν, ἐμέλεια
οὐχ ὀχλήμος ἑσομαι σοι πινδανόμενος, ὅ τι ἦν ἐκεῖνο, ὅ
κατὰ σαντὸν ἔξευρες· νῦν δὲ θέλασι αὐτὸ τὸ δὲ εἰ σοι δοκεῖ
ὡς εἶναι τὸ καλὸν· λέγω δὴ αὐτὸ εἶναι— ἀλλὰ γὰρ ἐπισκόπει
μοι πάνυ προσέχων τὸν νοῦν, μὴ παραληφθῶ— τοῦτο
γάρ δὴ ἔστω ἡμῖν καλὸν. ὅ ἣν χρήσιμον ἦ. εἰπον δὲ ἐκ
τῶνδε ἐννοούμενος· καλοί, φαμέν, οἱ ὀφθαλμοὶ εἰσίν,
οὐχ οὔ ἄν δοκόσι τοιοῦτο εἶναι, οὐκ ἢ δύνατοι ὄρᾳν, ἀλλ' ὅ
ο�� ἄν δύνατοι τε καὶ χρήσιμοι πρὸς τὸ ἴδειν. ἦ γὰρ;

III. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὅλον σῶμα οὕτω λέγομεν καλὸν
eἶναι, τὸ μὲν πρὸς ὅρομον, τὸ δὲ πρὸς πάλην, καὶ αὐτὰ
tὰ ἐξαί πάντα, ἔπιπον καλὸν καὶ ἀλεξτρώνα καὶ ὀρτυγα, καὶ
tὰ σχεδὸν πάντα καὶ τὰ χρήματα τὰ τε πεζὰ καὶ τὰ ἐν τῇ
θαλάσσῃ πλοῦτι καὶ τιμήσεις, καὶ τὰ γε ὅρωνα πάντα
tὰ τε ὅπο τῇ μονοίᾳ καὶ τὰ ὑπὸ ταῖς ἄλλαις τέχναις, εἰ
dὲ βούλεισ, τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τοὺς νόμους, σχεδόν τι
πάντα ταύτα καλὰ προσαγορεύομεν τῷ κατὸ τρόπῳ·
ἀποβλέποντες πρὸς ἐκαστὸν αὐτῶν, ἦ πέφυκεν, ἦ εἰρ-
γασται, ἦ κεῖται, τὸ μὲν χρήσιμον καὶ ἦ χρήσιμον καὶ
Β. πρὸς ὁ χρήσιμον καὶ ὑπὸ τε χρήσιμον καλὸν φαμέν εἶναι,
tὸ δὲ ταύτῃ πάντῃ ἀχρηστὸν αἰσχρὸν· ἄρ' οὖν οὐ καὶ σοὶ
δοκεῖ οὕτως, ὥ Ίππια;

III. Ἅμους.
XX. ΣΩ. Ὑπόθως ἄφα νῦν λέγομεν, ὅτι τυρχάνει
παντὸς ὃν μᾶλλον καλὸν τὸ χρήσιμον;
III. Ὑπόθως μὲντοι, ὡ Σώκρατες.
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ δυνατὸν ἐκαστὸν ἀπεργάζεσθαι, ἐις
ὅπερ δυνατόν, εἰς τούτο καὶ χρήσιμον, τὸ δὲ ἀδύνατον
ἀχρηστὸν;
III. Πάντως γε.
ΣΩ. Αὐτάμες μὲν ἄφα καλὸν, ἀδυναμία δὲ αἰσχρὸν;
III. Σφόδρα ἐσ. τα τε οὖν ἄλλα, ὃ Σάκχρατες, μαρτυρεῖ ἡμῖν, ὃτι τούτῳ οὔτως ἔχει, ἀτὰ ὡς οὖν καὶ τα πολι-296
tικά· ἐν γὰρ τοῖς πολιτικοῖς τε καὶ τῇ αὐτοῦ πόλει τὸ μὲν
dυνατὸν εἶναι πάντων κάλλιστον, τὸ δὲ ἀδύνατον πάν-
tων αἰσχρότον.

ΣΩ. Εὖ λέγεις. ἢ ὃ οὖν πρὸς θεόν, ὃ Ἰππία, διὰ
tαύτα καὶ ἡ σοφία πάντων κάλλιστον, ἡ δὲ ἁμαθία πάν-
tων αἰσχρότον;

III. Ἀλλὰ τι οἴει, ὃ Σάκχρατες;
ΣΩ. Ἐχε δὴ ἡ ἡρέμα, ὃ φίλε ἑταίρε. ὃς φοβοῦμαι,
tὶ ποτ' αὐ λέγομεν.

III. Τὸ δ' αὐ φοβεῖ, ὃ Σάκχρατες, ἐπεί νῦν γε σοι ὃ 
λόγος παράκλασις προβοῆξέν;

ΣΩ. Βουλοίμαι ἂν, ἀλλὰ μοι τόδε συνεπίσκεψαι· ἂν ἂν 
tὶς τι ποιήσειν, ὃ μήτ' ἐπίστατο μήτε τὸ παρά-
παν δύνατο;

III. Οὐδαμῶς· πῶς γὰρ ἂν ὃ γε μή δύνατο;

ΣΩ. Οἱ οὖν ἐξαμαρτάνοιτε καὶ κακὰ ἐγκατέσχεοι 
tε καὶ ποιοῦντες ἁκούετε, ἀλλο τι οὔτοι, εἰ μή ἐδύναντο 
tαύτα ποιεῖν, οὐκ ἄν ποτε ἐποίον;

III. Δῆλον δή.

ΣΩ. Ἀλλὰ μέντοι δυνάμεις ἐν δύνανται οἱ δυνάμενοι δὴ 
οὗ γὰρ ποιεῖν ἀδύνατο χε.

III. Οὐ δήτα.

ΣΩ. Δύνανται δὲ γε πάντες ποιεῖν οἱ ποιοῦντες ἐ 
poiouσιν;

III. Ναι.

ΣΩ. Κακὰ δὲ γε πολύ πλείω ποιοῦσιν ἡ ἀγαθὰ πάν-
tες ἀνθρώπων, ἀρξάμενοι ἐκ παιδῶν, καὶ ἐξαμαρτάνον-
σιν ἁκούετε.

III. Ἔστι ταύτα.

ΣΩ. Τί οὖν; ταύτην τὴν δύναμιν καὶ ταύτα τὰ χρή-

PLATO III.
σίμα, ἀν ᾐ ἐπὶ τὸ καλὸν τι ἐφράζεσθαι χρήσιμα, ἀρα φήσομεν ταῦτα εἶναι καλὰ, ἢ πολλὸν δεῖ;

Π. Πολλοῦ, ἔμοιγε δοξεί, ὁ Σάκχρατες.

Σ. Οὔκ ἀρα, ὁ Ἰππία, τὸ δυνατὸν τε καὶ τὸ χρήσιμον ἦμιν, ὡς ἑοικεν, ἔστι τὸ καλὸν.

Π. 'Εάν γε, ὁ Σάκχρατες, ἀραθα δύνηται καὶ ἐπὶ τοιαύτα χρήσιμον ἦ.

Χ. Σ. 'Εκείνῳ μὲν τοῖνυν οἶχεται, τὸ δυνατὸν τε καὶ χρήσιμον ἀπλῶς εἶναι καλὸν; ἀλλ' ἀρα τούτ' ἦν ἐκείνῳ, ὁ Ἰππία, ὁ ἐβουλεύον ἦμων ἡ ψυχὴ εἰπείν, ὅτι τὸ χρήσιμον τε καὶ τὸ δυνατὸν ἐπὶ τὸ ἀραθόν τι ποιήσαι, τούτ' ἔστι τὸ καλὸν;

Π. Σ. Ἐμοιγε δοξεί.

Σ. Ἀλλὰ μὴν τούτῳ γε ὀφέλιμον ἔστιν. ἡ οὖ; 

Π. Πάντων γε.

Σ. Οὔτω δή καὶ τὰ καλὰ σώματα καὶ τὰ καλὰ νόμιμα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ ὑν ὅν ἐλέγομεν πάντα καλὰ ἔστιν, ὅτι ὀφέλιμα.

Π. Δήλοιν οτί.

Σ. Τὸ ὀφέλιμον ἀρα ἑοικεν ἦμιν εἶναι τὸ καλὸν, ὁ Ἰππία.

Π. Πάντως δήπου, ὁ Σάκχρατες.

Σ. Ἀλλὰ μὴν τὸ γε ὀφέλιμον τὸ ποιοῦν ἄραθόν ἔστιν.

Π. Ἐστὶ γὰρ.

Σ. Τὸ ποιοῦν δὲ γ' ἔστιν οὔκ ἄλλο τι ή τὸ αἰτίων· ἡ γάρ;

Π. Οὔτως.

Σ. Τοὐ ἄραθόν ἀρ' αἰτίων ἔστι τὸ καλὸν.

Σ. Ἐστὶ γὰρ.

Σ. Ἀλλὰ μὴν τὸ γε αἰτίων, ὁ Ἰππία, καὶ οὐ ἄν αἰτίων ἢ τὸ αἰτίων, ἄλλο ἔστιν· οὔ γὰρ ποιοῦ τὸ γε αἰτίων.
αἰτίου αἰτίου ἂν εἰη. ἄδε δὲ σκόπης: οὐ τὸ αἰτίου ποιοῦν ἐφάνη;

Π. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὑπὸ τοῦ ποιοῦντός ποιεῖται οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ γιρνόμενον, ἄλλ' οὐ τὸ ποιοῦν;

Π. 'Εστι ταῦτα.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἄλλο τι τὸ γιρνόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ποιοῦν;

Π. Ναι.

ΣΩ. Οὐκ ἂρα τῷ γ' αἰτίου αἰτίων αἰτίου ἐστὶν, ἄλλα τοῦ γιρνομένου ὡς ἐκεῖνοῦ.

Π. Πάνυ γε.

ΣΩ. Εἰ ἂρα τὸ καλὸν ἐστὶν αἰτίου ἀγαθοῦ, γίγνοιτ' ἂν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαθῷ· καὶ διὰ ταῦτα, ὡς ἔδεικε, σπουδαζομεν καὶ τὴν φρονήσουμεν καὶ τάλλα πάντα τὰ καλά, ὅτι τὸ ἑχον αὐτῶν καὶ τὸ ἔχονον σπουδαστὸν ἐστὶν, τὸ ἀγαθὸν, καὶ κινδυνεύει εἰς ὃν εὐρίσκομεν ἐν πατρὸς τινος ἰδέα εἴναι τὸ καλὸν τοῦ ἀγαθοῦ.

Π. Πάνυ μὲν οὖν· καλῶς γὰρ λέγεις, ἄδε Σώφρατες.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸδε καλῶς λέγω, ὅτι οὔτε ὁ πατὴρ νῦν ἐστίν, οὔτε ὁ νῦν πατήρ;

Π. Καλῶς μεντοι.

ΣΩ. Οὐδὲ γε τὸ αἰτίων γιρνόμενον ἐστὶν, οὐδὲ τὸ γιρνόμενον αὐτοί αἰτίων.

Π. 'Αληθῆ λέγεις.

ΣΩ. Μά Δ', ὃ τε ἄριστε, οὐδὲ ἂρα τὸ καλὸν ἀγαθὸν ἐστίν, οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλὸν· ἢ δοκεῖ σοι οἶνον τε εἶναι ἐκ τῶν προειρημένων;

Π. Οὐ μὰ τὸν Δ', οὐ μοι φαίνεται.

ΣΩ. 'Ἀρέσκει οὖν ἡμῖν καὶ ἐθέλομεν ἂν λέγειν, ὅσ τὸ καλὸν οὐκ ἀγαθὸν οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλὸν;

Π. Οὐ μὰ τὸν Δ', οὐ πάνυ μοι ἀρέσκει.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΣΩ. Ναλ μα τῶν Ἄροι, ὦ Ἰππία: ἐμοὶ δὲ γε πάντων ἡκιστ' ἀρέσκει ὃν εἰρήκαμεν λόγον.

III. Ἕοικε γὰρ ὦτως.

XXII. ΣΩ. Κινεύεις ἄρ' ἡμῖν, οἷς ὠσπερ ἀρτι ἐφαίνετο κάλλιστος εἶναι τῶν λόγων τὸ ὀφέλιμον καὶ τὸ χρῆσιμον τε καὶ τὸ δυνατὸν ἀριθτὸν τι ποιεῖν καλὸν εὑρεῖν, οὐχ οὖτως ἔχεις, ἄλλ᾽, εἰ οἶον τ᾽ ἑστίν, ἐκείνων εἶναι γελοιοτέρους τῶν πρώτων, ἐν οἷς τὴν τε παρθένων φύσεων εἶναι τὰ καλὰ καὶ ἐν ἑκατὸν τῶν ἐμπροσθεν λεγήτερων.

III. Ἕοικεν.

ΣΩ. Καὶ ἔγρα μὲν γε οὐκ ἔτι ἔχει, ὦ Ἰππία, ὅποι τραπέζωι, ἄλλ᾽ ἀπορῶ: εἰ δὲ ἔχεις τι λέγεις;

Ε. ΠΙΙ. Οὐκ έν γε τῷ παρόντι, ἄλλ᾽, ὠσπερ ἀρτι ἑλεγαν σκεφαλέννοι εἰ διὸ ὁτι εὐφήσω.

ΣΩ. Ἀλλ᾽ ἔγρα μοί δοκῶ ὑπὸ ἐπιθυμίας τοῦ εἰδεναι οὐχ οἴος τε σὲ εἶναι περιμένειν μέλλοντα· καὶ γὰρ οἰον ἢτι τε καὶ οἴμαι ἄρτι εὐπορηκέναι. ὥσ γὰρ εἰ ὁ ἁπάχθειν ἡμᾶς ποιή, μὴτα πάσας τας ἡδονὰς, ἄλλ᾽ ὁ ἂν διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὕφες, τοῦτο φαινεσ εἶναι καλὸν, πῶς τι ἂν ἄρ᾽ ἀργονιζομεθά; οὐ τε γε πον καλοὶ ἀνθρωποι, ὦ Ἰππία, καὶ τὰ ποικίλλα πάντα καὶ τὰ ἐφαρμάτα καὶ τὰ πλάσματα τέρσει ἡμᾶς ὄρωντας, ὃ ἂν καλὰ ἡ καὶ οἱ φύγραι οἱ καλοὶ καὶ ἡ μονικὴ ἐξύμπασα καὶ οἱ λόγοι καὶ οἱ μυθολογίαι ταῦτων τοῦτο ἐφράζουναι, ὅστε εἰ ἀποκριναιμεθα τὸ θρασεῖ ἐκείνῳ ἀνθρώπῳ ὃτι ὁ γενναίε, τὸ καλὸν ἐστὶ τὸ δὲ ἀκοῆς τε καὶ ὅψεως ἡδὺ, οὔκ ἂν, οἷοι, αὐτὸν τοῦ θράσους ἐπισχοιμεν;

ΠΙ. Ἕμοι γοῦν δοκεῖ νῦν, ὢ Σώκρατες, ὡς λέγειν· Β οθαί τὸ καλὸν ὃ ἔστιν.

ΣΩ. Τι δ᾽ ἄρα; τα ἐπιτηδεύματα τὰ καλὰ καὶ τοὺς νόμους, ὦ Ἰππία, δὲ ἀκοῆς ἢ δὲ ὅψεως φήσομεν ἥδεα ὃντα καλὰ εἶναι, ἡ ἄλλο τι εἴδους ἔχειν.
Π. Ταύτα δ' ίσως, ὁ Σωκράτες, καὶ παραλάθοι τοῦ ἀνθρώπου.

ΣΩ. Μὰ τὸν κύρια, ὁ Ἰππία, οὐχ ὄν γὰρ ἐγὼ μάλιστ' αἰσχυνομην λησόμεν καὶ προσποιουμένος τι λέγειν μηδὲν λέγων.

Π. Τίνα τούτοις;

ΣΩ. Σωκράτη τοῦ Σωφρονίσχου, ὁς ἔμοι οὐδέν ἂν μᾶλλον ταύτα ἐπιτρέποι ἀνεφεύγητα οὖντα ἄφθιος λέγειν οMouseListener η' ὡς εἰδότα ἢ μὴ οἴδα.

Π. 'Αλλὰ μὴν ἔμωικε καὶ αὐτῷ, ἐπειδὴ σὺ εἶπες, δοξεῖ τι ἄλλο εἶναι τούτο τὸ περὶ τοὺς νόμους.

XXIII. ΣΩ. Ἔγερ' ἤσυχη, ὁ Ἰππία· κυνιδυνεύομεν γὰρ τοι ἐν τῇ αὐτῇ ἐμπεπτωκότες ἀποφίλη περὶ τοῦ καλοῦ, ἐν ἦπερ νῦν δή, οἴσοταὶ ἐν ἄλλῃ τινὶ εὐπορίᾳ εἶναι.

Π. Πόσ τούτῳ λέγεις, ὁ Σωκράτες;

ΣΩ. Ἐγὼ δὲν φράσασο, ὃς ὑμεῖς ἑκαταραίνεσθαι, εἴ ἄρα τι λέγαμαι. ταύτα μὲν γὰρ τὰ περὶ τοὺς νόμους τε καὶ τὰ ἡ ἐπιτηδεύματα τὰχ' ἂν φανεῖ ὡν ἐκτός οὖντα τῆς αἰσθή- σεως, ἡ διὰ τῆς ἁκοῆς τε καὶ ὤσεως ἡμῖν οὐσα τυχάναι: ἄλλα ὑπομεινώμεν τούτοις τοῦ λόγου, τὸ διὰ τούτων ἢδ' καλὸν εἶναι, μηδὲν τὸ τῶν νόμων εἰς μέσον παράροντες. ἄλλα εἰ ἡμᾶς ἐροῦτο εἰδ' οὕτως, ὡν λέγω, εἰτε ἄλλος ὀστικο- οῦν, τί δή, ὃ Ἰππία τε καὶ Σωκράτες, ἀφορισάτε τοῦ ἡδέος τὸ ταύτη ἡδοῦ, ἡ λέγετε, καλὸν εἶναι, τὸ δὲ κατὰ τὰς ἀλλὰς αἰσθήσεις σίταν τε καὶ ποτῶν καὶ τῶν περὶ τὰ ταφροδίσια καὶ τάλλα πάντα τὰ τουαύτα οὐ φατε καλὰ εἶναι; ἦ οὐδὲ ἡδέα, οὐδὲ ἡδονᾷς τὸ παράπαν ἐν τοῖς τοι- ούτοις φατε εἶναι, οὐδ' ἐν ἄλλῳ ἡ τῇ ἱδείν τε καὶ ἄκου- σαι; τι φήσομεν, ὃ Ἰππία;

Π. Πάντως δήποτε φήσομεν, ὁ Σωκράτες, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μεγάλας πάντω ἡδονᾶς εἶναι.

ΣΩ. Τί οὖν, φήσει, ἡδονᾶς οὔσας οὐδέν ἔτούν ἣ
καὶ ἐκείνας ἀφαιρεῖτε τοῦτο τούνομα καὶ ἀποστερεῖτε τοῦ καλὸς εἶναι; ὅτι, φήσομεν, καταγελάῃ ἂν ἦμων οὐ‑
δὲς ὅστις οὖ, εἰ φαίμεν μὴ ἦδον εἶναι φαγεῖν, ἀλλὰ καλὸν, καὶ ὅξειν ἦδον μὴ ἦδον ἀλλὰ καλὸν: τὰ δὲ ποι ντά ἄφροδισία πάντες ἂν ἦμεν μάχουστο ὡς ἦδιστον ὦ, δεῖ δὲ αὐτὸ, ἐὰν τις καὶ πράττῃ, οὕτω πράττειν, ὡς τινὶ ἕδεν ὃν, ὡς αἰσχρότον ὃν ὁρᾶσθαι, ταῦτα ἦμων λεγόντων. ὁ Ἰππία, μανθάνω, ἂν ἰσας φαίη, καὶ ἐρώ, ὅτι πάλαι αὐ‑
σχύνεσθε ταῦτας τάς ἠθοποιός φάναι καλὰς εἶναι, ὅτι οὐ δο‑
Β καὶ τοὺς ἀνθρώπους· ἀλλὰ ἐρώ οὐ τοῦτο ἡρῴτων, ὁ δοκεῖ
to εἰς πολλοῖς καλὸν εἶναι, ἀλλὰ ὁ τε ἐστὶν. ἐροῦμεν θῇ, οὐκαὶ, ὁπερ ὑπεθέμεθα, ὅτι τοῦτό ἦμεις γε φαίεν τὸ μέρος
to ἡδέος, τὸ ἐπὶ τῇ ὑψεῖ τε καὶ ἀκοῆ γεινόμενον, καλὸν εἶναι. ἀλλὰ ἔχεις τι χρῆσθαι τὸ λόγω, ὅτι καὶ ἄλλο ἐροῦ‑
μεν, ὁ Ἰππία:

Π. Ἀνάγκη πρὸς γε τὰ εἰδομένα, ὢ Σωκρατεῖς, μὴ ἀλλὰ ἄττα ἡ ταῦτα λέγειν.

XXIV. ΣΩ. Καλῶς δὴ λέγετε, φήσει. οὐκοῦν εἰπερ C τὸ δὲ ὑφεσι καὶ ἀκοῆς ἦδον καλὸν ἐστὶν, ὃ μὴ τοῦτο τυχ‑
χάνει ὅν τῶν ἡδέων, δηλοῦν ὅτι οὐκ αὖ καλὸν εἰη; ὡμολο‑
γήσομεν;

Π. Ναὶ.

ΣΩ. Ἡ οὖν τὸ δὲ ὑφεσι ἦδον, φήσει, δὲ ὑφεσι καὶ ἀκοῆς ἐστὶν ἦδον, ἣ τὸ δὲ ἀκοῆς ἦδον δὲ ἀκοῆς καὶ ὑφεσι ἐστὶν ἦδον; οὐδαμῶς, φήσομεν, τὸ δὲ τοῦ ἐτέρου οὖν τοῦτο δὲ ἀμφοτέρου εὶη ἡν· τοῦτο γὰρ δοκεῖς ἦμεν λέ‑
γειν· ἀλλὰ ἦμεις ἐλέγομεν, ὅτι καὶ ἐκάτερον τοῦτον αὐτὸν καὶ αὐτὸ τῶν ἡδέων καλόν εἰη, καὶ ἀμφότερα. οὖχ οὕ‑
τως ἀποκρινοῦμεθα;

Π. Πάνω μὲν οὖν.

ΣΩ. Ἀγ' οὖν, φήσει, ἦδον ἡδέος οὕτων οὕτων δια‑
φέρει τούτος τῷ ἦδον εἴηι; μὴ γὰρ εἰ μεῖξον τε τῆς ἡδονή
η ἐλάττων ἡ μᾶλλον ἡ ἤττόν ἐστιν, ἄλλ' εἴ τις αὐτῶ τοῦ-τοι διαφέρει, τῷ ἡ μὲν ἡδονῇ εἶναι, ἢ δὲ μὴ ἡδονῇ, τῶν ἡδονῶν; οὐχ ἡμῖν γε δοκεῖ· οὐ γάρ;  
III. Οὐ γὰρ οὖν δοκεῖ.  
ΣΩ. Οὐκοῦν, φήσει, δι' ἄλλο τι, ἡ ὁτι ἡδονᾷ εἰσι, προείλεσθε ταῦτας τὰς ἡδονὰς ἐκ τῶν ἄλλων ἡδονῶν, τοιούτων τι ὀρθῶν ἐπὶ ἀμφοῖν, ὡτι ἔχουσι τι διάφορον Ε τῶν ἄλλων, εἰς δ' ἀποβλέποντες καλὰς φατε αὐτὰς εἶναι; οὐ γὰρ πω διὰ τοῦτο καλῆ ἐστὶν ἡδονή ἡ διὰ τῆς ὀφειας, ὡτι δ' ὀφειας ἐστὶν· ἐν γὰρ τοῦτο ἢν αὐτῇ τὸ αἰτίον καλῆ εἶναι, οὐκ ἂν ποτε ἢν ἢ ἑτέρα, ἡ διὰ τῆς ἀκοῆς, καλὴ οὐκοῦν ἐστὶ γε δ' ὀφειας ἡδονή. ἀληθῆ λέγεις, φήσομεν;  
III. Φήσομεν γάρ.  
ΣΩ. Οὕτω γ' αὐ ἡ δ' ἁκοῆς ἡδονῆς, ὡτι δ' ἁκοῆς ἐστὶ, 300 διὰ ταῦτα τυχάναι καλῆ· οὐ γὰρ ἂν ποτε εἰ διὰ τῆς ὀφειας καλῆ ἢν· οὐκοῦν ἐστί γε δ' ἁκοῆς ἡδονῆ. ἀληθῆ φήσομεν, ὁ Ἰππία, λέγειν τὸν ἀνδρα ταῦτα λέγοντα;  
III. Ἀληθῆ·  
ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ἀμφότεραι γ' εἰσὶ καλαί, ὡς φατέ φαμέν γάρ;  
III. Φαμέν.  
ΣΩ. Ἐχουσιν ἢρα τι τὸ αὐτὸ, ὁ ποιεῖ αὐτὰς καλὰς εἶναι, τὸ κοινὸν τούτο, ὡ καὶ ἀμφότερας αὐταῖς ἐπεστὶ κοινῇ καὶ ἐκατέρα ἵδιος· οὐ γὰρ ἂν πον ἀλλυς ἀμφότερας τε καλαί ἢσαν καὶ ἐκατέρα. ἀποκρίνοντι ἐμοὶ ός ἐπελεῖν.  
III. Ἀποκρίνομαι, καὶ ἐμοὶ δοκεῖ ἔχειν ὡς λέγεις.  
ΣΩ. Εἴ ἢρα τι αὐταί αἰ ἡδοναί ἀμφότεραι πεπόνθασιν, ἐκατέρα δὲ μή, οὐκ ἂν τοῦτο γε τῷ παθήματι εἰς καλαί.  
III. Καὶ πώς ἂν εἰς τοῦτο, ὁ Σάκχρατες, μηδετέρας πεπονθήλας τι τῶν ὀντων ὀτιοῦν, ἐπείτα τοῦτο τὸ πάθος, ὁ μηδετέρα πέπονθεν, ἀμφότερας πεπονθέναι;
κ. ΣΩ. Οὐ δοκεῖ σοι;
III. Πολλῇ γὰρ ἂν μὲ ἔχωι ἀπειρία καὶ τῆς τούτων φύσεως καὶ τῆς τῶν παρόντων λέξεως λόγων.
XXV. ΣΩ. Ἡδέως γε, ὦ Ἰππιά. ἀλλὰ γὰρ ἐγα ἱσας κινδυνεύω δοκεῖν μὲν τί ὅραν οὕτως ἔχω, όσο σὺ φῆς ἀδύνατον εἶναι, ὡς ὁ δὲ οὐδέν.
III. Οὐ κινδυνεύεις, ὦ Σῶκρατες, ἀλλὰ πάνω ἐτοῖμως παροράς.

ΣΩ. Καὶ μὴν πολλὰ γέ μοι προφανείται τοιαύτα πρὸ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ἀπιστῶ αὐτοῖς, ὅτι σοι μὲν οὐ φαντάζειται, ἀνδρὶ πλεῖστον ἀφοῦ κινδυνεύῃ τῶν ὑπὸ ἐπὶ σοφίας, ἐμοὶ δὲ, ὃς οὐδὲν πάσποτε εἰργασάμην καὶ ἐνθυμούσι, ὁ ἐταῖρε, μὴ παλέψῃς πρὸς με καὶ ἐκὼν ἔχασας οὕτως μοι σφόδρα καὶ πολλὰ καταφαίνεται.

III. Οὐδέις σοῦ, ὦ Σῶκρατες, κάλλιον εἰσεῖται, εἰτε παλέῳ εἰτε μη, ἕαν ἐπιχειρήσῃς λέγειν τὰ προφανεῖμενα σοι ταῦτα· φανήσῃς γὰρ οὐδέν λέγων. οὐ γὰρ μήποτε εὑρήσῃς, ὅ μητ' ἐγὼ πεπονθάμητε σύ, τούτ' ἀμφότεροις ἠμᾶς πεποιθότατος.

Ε. ΣΩ. Πῶς λέγεις, ὦ Ἰππιά; ἰδιαὶ μὲν τὶ λέγεις, ἐγὼ δ' οὐ μανθάνω· ἀλλὰ μοι σαφείστερον ἀκούσον ὅ βουλομαι λέγειν. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὅ μητ' ἐγὼ πεπονθάμητε εἶναι μητε' εἰμι μητ' αὐτ' σὺ σὺ εἰ, τούτ' ἀμφότεροις πεπονθέναι ἠμᾶς ὅλον τ' εἶναι· ἐτερα δ' αὐτ', αἱ ἀμφότεροι πεπονθέναι εἰναι, ταῦτ' οὐδέτερον εἶναι ἠμῶν.

III. Τέρατα αὐτοφυομομένω ἐοικαζό, ὥ Σῶκρατες, ἐτι μεῖξω ἦ ὅλου πρώτων ἀπεκρίνασθ. ἐκοπεῖ γὰρ πότερον εἰ ἀμφότεροι δίκαιοι ἔσμεν, οὐ καὶ ἐκάτερος ἡμῶν εἴη ἂν, ἢ εἰ ἄδικος ἐκάτερος, οὐ καὶ ἀμφότεροι αὐτ', ἢ εἰ ῥειμαίνοντες, οὐ καὶ ἐκάτερος; ἢ εἰ κεκυρωμένος ἢ πεπληγμένος ἢ ἄλλ' ὅτι οὐκ ἐπονθός ἐκάτερος ἡμῶν εἴη, οὐ καὶ ἀμφότεροι ἂν τούτω πεπονθοίμεν; ἔτι
τοίνυν εἰ χρυσοὶ ἡ ἀργυροὶ ἡ ἔλεφαντίνοι, εἰ δὲ βουλεῖται, γενναίοι ἡ σοφοὶ ἡ τίμιοι ἡ γέρουτες γε ἡ νέοι ἡ ἄλλο οὐ του μεγάλη ἄναγκη καὶ ἐκάστερον ἴμων τούτο εἶναι;

ΣΩ. Πάντως γε ὅπως.

ΠΙ. Ἀλλὰ γὰρ ὅσον, ὁ Σώκρατες, τὰ μὲν ὅλα τῶν πραγμάτων ὕμνο σκοπεῖς, οὐδ' ἐκεῖνοι, οἷσ σὺ εἰσῆλθας διαλέγεσθαι, ξυρεῖτε δὲ ἀπολαμβάνοντες τὸ καλὸν καὶ ἐκάστου τῶν ὦντων ἐν τοῖς λόγοις κατατέμνοντες. διὰ ταῦτα οὕτω μεγάλα ὦμας λανθάνει καὶ διανοηκή σώματα τῆς υἱᾶς περικότα, καὶ νῦν τοσοῦτον σε λέληθεν, ἀστε ὀλεί εἶναι τῷ ἡ πάθος ἡ ὄνομα, ἡ περὶ μὲν ἀμφότερα ταῦτα ἔστιν ἴμα, περὶ δὲ ἐκάτερον οὐ, ἤ αὐτὸ περὶ μὲν ἐκάτερον, ο ἐκάτερον οὐ, οὕτω ἀλογίστατι καὶ ἄσκεπτος καὶ εὐθύς καὶ ἐρευνητός διάκεισθε.

XXVI. ΣΩ. Τοιάτα, ὁ Ἱππία, τὰ ἡμετέρᾳ ἔστιν, όχι οἷα βουλεῖται τις, φασιν ἀνθρώποι ἐκάστοτε παροιμιαζόμενοι, ὁλ' οἷα δύναται: ἀλλὰ ὅπο ἡμὰς ὄνειρα γεννησίαν, ἐπεὶ καὶ νῦν, πρὶν ὑπὸ σοῦ ταῦτα νοσθετῇ, ὅς εὐθύς διεκεῖμεθα, ἐτει σοι μάλλον ἵνα ἐπιδειξον, ὁ διεννοοῦμεθα περὶ αὐτῶν, ἤ μή εἶπον;

ΠΙ. Εἰδότι μὲν εἰρεῖς, ὁ Σώκρατες οἶδα γὰρ ἐκάστους ο τῶν περὶ τοὺς λόγους, ὃς διάκεινται: ὅμως δ' εἰ τί σοι ἴδιον, ἔρε.

ΣΩ. Ἀλλὰ μήν ἴδιον γε. ἴμεῖς γὰρ, ὃ βέλτιστε, ὁμοίως ἀβέλτεροι ἴμεν, πρὶν σε ταῦτ' εἰπεῖν, ὅστε δόξαν εἰχομεν περὶ ἐμοῦ τέ καὶ σοῦ, ὃς ἐκατέρος ἴμων εἰς ἔστιν, τούτο δὲ, ὁ ἐκάτερος ἴμων εἰς, οἷσ ἄρα εἰκομεν ἀμφότεροι, οὐ γὰρ εἰς ἐσμεν, ἀλλὰ δύο, οὕτως εὐθύνως εἰχομεν' νῦν δὲ παρὰ σοῦ ἑδο ᾿ανεδιδάχθημεν, ὅτι εἰ μὲν Εὐω ἀμφότεροι ἐσμεν, δύο καὶ ἐκάτερον ἴμων ἀνάγκην.
eiναι, ei ðe eiς εκάτερος, éna kai áμφοτέρους ἀνάρκην
ou γάρ οἶδ᾽ον τε διανεχεῖ λόγῳ τῆς οὐσίας κατὰ Ἰππίαν ἀλ-
λοις ἔχειν, ἀλλ᾽ ὁ ἂν ἀμφότερα ἤ, τούτο καὶ ἐκάτερον καὶ
ὁ ἐκάτερον, ἀμφότερα εἰναι. πεπεισμένος δὴ νῦν ἐγὼ
ὑπὸ σοῦ εὔναδε καθήμαι πρότερον μέντοι, ὁ Ἰππία, ὑπόμυησον ἡ
tóteron eis ésmen égw te kai su, ἡ su te
du éi kárgo dúo;

III. Τῇ λέγεις, ὁ Σώκρατες;
ΣΩ. Ταῦτα ἀπερ λέγω φροβοῦμαι γάρ σε σαφῶς
λέγειν, ὅτι μοι χαλεπαίνεις, ἐπειδὰν τι δόξης σαυτῷ λέ-
302 γειν· ὅμως δ᾽ ἔτι μοι εἰπεῖ· οὐχ εἰς ἣμῶν ἐκάτερος ἐστὶ
cal péponthe toúto, eis eínai;

III. Πάνυ γε,
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰπερ εἰς, καὶ περιττὸς ἄν εἰη ἐκάτερος
ἡμῶν· ἢ οὔ τὸ ἐν περιττὸν ἥρει;

III. Ἑρωγη.
ΣΩ. Ἡ καὶ ἂμφοτέροι οὐν περιττοί ἐσμεν δύο
ἀντες;

III. Οὐν ἄν εἰη, ὁ Σώκρατες.
ΣΩ. Ἀλλ᾽ ἄρτιοι γε ἂμφοτέροι· ἡ γάρ;
III. Πάνυ γε.
ΣΩ. Μῶν οὖν, ὅτι ἂμφοτέροι ἄρτιοι, τούτοις ἐνε-
κεν καὶ ἐκάτερος ἄρτιος ἡμῶν ἐστιν;

III. Οὐ δήτα.

Β
ΣΩ. Οὐκ ἁρα πᾶσα ἀνάρκη, ὡς νῦν δὴ ἔλεγες, ὁ ἂν
ἀμφότεροι, καὶ ἐκάτερον, καὶ ὁ ἂν ἐκάτερος, καὶ ἂμφοτε-
ρους εἶναι.

III. Οὐ τά γε τουτά, ἀλλὰ οἷα ἐγὼ πρότερον
ἐλέγον.

XXVII. ΣΩ. Ἑξωκεὶ, ὁ Ἰππία· ἀγαπητὰ γὰρ καὶ
táuta, ἐπειδὴ τά μὲν οὗτο φαίνεται, τά δ᾽ οὐχ οὗτος
ἔχοντα. καὶ γάρ ἐγὼ ἐλέγον, εἰ μέμησαι οἶδ᾽ ἐν οὕτος ὁ

Δημόσιοι Κεντρική Βιβλιοθήκη Θέρσου
λόγος ἐλέχηθη, ὅτι ἦ διὰ τῆς ὀψεως καὶ δὴ ἄκοψη ἡδονῆ οὐ τούτῳ εἶν εκατέρα μὲν αὐτῶν οὐ εἶναι πεπονθύνα, ἀμφότεραι δὲ μή, ἡ ἀμφότεραι μὲν, ἐκατέρα δὲ μή, ἀλλ' ἐκείνῳ, ὡς ἀμφότεραι τε καὶ ἐκατέρα, διότι συνεχώρεις ἀμφότερας τε αὐτὰς εἶναι καλὰς καὶ ἐκατέρας. τούτου δὴ ἔνεκα τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐπὶ ἀμφότερα ἐπομένῃ οὕσην, εἰπερ ἀμφότερα ἔστι καλὰ, ταύτῃ δὲν αὐτὰ καλὰ εἶναι, τῇ δὲ κατὰ τὰ ἔτερα ἀπολειπομένῃ μη' καὶ ἐτὶ νῦν οὖσαι ἄλλα μοι λέγε. ὥσπερ εὖ ἂρχησ' ἢ δὴ ὀψεως ἡδονῆ καὶ ἢ δὲ ἄκοψη, εἰπερ ἀμφότεραι τ' εἰσὶ καλαὶ καὶ ἐκατέρας, ἀφ' ὃ ποιεῖ αὐτὰς καλὰς οὖχι καὶ ἄμ - ἐφοτέραις ἐς αὐτὰς ἐπεται καὶ ἐκατέρας;

III. Πάνυ γε.

ΣΩ. ᾧ ὅνην ὅτι ἡδονῆ ἐκατέρα τ' ἔστι καὶ ἄμφοτεραι, διὰ τούτῳ ἐν εἶν καλαὶ; ἦ διὰ τούτῳ μὲν καὶ αἱ ἄλ- λας πᾶσαι ἐν οὐδὲν τούτων ἢττον εἶν καλαὶ; οὐδὲν γὰρ ἢττον ἡδονᾶ ἐφανήσαν οὖσαι, εἰ μεμνησάι.

III. Μέμνησαι.

ΣΩ. Ἀλλ' ὅτι γε ἐς ὀψεως καὶ ἄκοψης αὐταῖ εἰσι', διὰ τούτῳ ἐλέγετο καλὰς αὐτὰς εἶναι.

III. Καὶ ἐρωτήθη οὕτως.

ΣΩ. Σκόπει δέ, εἰ ἀληθὴν λέγω. ἐλέγετο γὰρ, ὡς ἐγὼ μνήμης ἔχω, τούτῳ εἶναι καλὸν τὸ ἡδύ, οὐ πάνυ, ἀλλ' ὃ ἐν δὲ ὀψεως καὶ ἄκοψης ἦ.

III. Ἀληθῇ.

ΣΩ. οὐκοῦν τούτῳ ὃν τοῦ πάθους ἀμφότερας μὲν ἐπεται, ἐκατέρα δ' οὐ; οὐ γὰρ ποὺ ἐκατερον γε αὐτῶν, ὑπ' ἐν τοῖς προσθεν ἐλέγετο, δὴ ἀμφότερον ἔστιν, ἀλλ' ἀμφότερα μὲν δὴ ἀμφοῖν, ἐκατερον δ' οὖν ἔστι ταύτα;

III. Ἐστιν.
Σω. Όυκ ἄρα τούτῳ ἐκάτερον αὐτῶν ἔστι καλὸν, ὃ μὴ ἔπεται ἐκάτερος· τὸ γὰρ ἄμφοτέρου ἐκάτερος οὐχ ἔπεται· ἄστε ἄμφοτέρα μὲν αὐτὰ φάναι καλὰ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ἐξεστιν, ἐκάτερον δὲ οὐκ ἔξεστιν· ἣ πῶς λέγομεν; οὐκ ἀνάγκη;

303 III. Φαίνεται.

XXVIII. Σω. Φάμενον οὖν ἄμφοτέρα μὲν καλὰ εἶναι, ἐκάτερον δὲ μὴ φάμενον;

III. Τί γὰρ καλύει;

Σω. Τὸδε ἐμοίης δοκεῖτ, ὥς φίλε, καλύειν, ὅτι ἦν ποὺ ἡμῖν τὰ μὲν οὕτως ἐπιγραφόμενα ἑκάστοις, εἴπερ ἄμφοτέροις ἐπιγραφόντο, καὶ ἐκάτερος, καὶ εἴπερ ἐκάτερος, καὶ ἄμφοτέροις, ἀπαντα ὅσα σὺ διήλθας· ἢ γὰρ;

III. Νει.

Σω. Ἄδε γε αὐτὸ ἄγαδ διήλθον, οὐ· ὅν δὴ ἦν καὶ αὐτὸ τὸ ἐκάτερον καὶ τὸ ἄμφοτέρον. ἔστιν οὕτως;

III. "Εστιν.

B Σω. Ποτέρων οὖν, ὃ Τιππία, δοκεῖ σοι τὸ καλὸν εἶναι; ποτέρων ἄν σὺ ἐλεγες· εἴπερ ἐργὸ ἱκανὸς καὶ σὺ, καὶ ἄμφοτέροις, καὶ εἴπερ ἐργὸ δίκαιος καὶ σὺ, καὶ ἄμφοτέροις, καὶ εἴπερ ἁμφότεροι, καὶ ἐκάτερος· οὕτω δὴ καὶ εἴπερ ἐργὸ καλὸς καὶ σὺ, καὶ ἁμφότεροι, καὶ εἴπερ ἁμφότεροι, καὶ ἐκάτερος; ἥ οὐδὲν καλύειν, ὡς εἰρήνην ὅπουν τινῶν ἁμφότερον τἀχα μὲν ἐκάτερα περιπτά εἶναι, τἀχα δ᾽ ἄρτια, καὶ αὐτοὶ ἀρχήτων ἐκάτερον ὅπουν τἀχα μὲν ὡτὸ τὰ συμμφότερα εἶναι, τἀχα δ᾽ ἀρχὴς, καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα, ὃ δὴ καὶ ἐργὸ ἔφη βολὴν ἐμοὶ προφαίνεσθαι; ποτέρων δὴ τίθης τὸ καλὸν; ἡ ἀριστερή ἐμοὶ περὶ αὐτοῦ καταφαίνεται, καὶ σοι; πολλὴ γὰρ ἀλογία ἐμοιγε δοκεῖ εἶναι ἁμφότερος μὲν ἡμᾶς εἶναι καλὸς, ἐκάτερον δὲ μὴ, ἡ ἐκάτερον μὲν, ἁμφότερος
δὲ μὴ, ἡ ἄλλο ὅτι οὖν τῶν τοιούτων. οὔτως αἰρεῖ, ὡσπερ ἐγὼ, ἡ ἐκεῖνος;

Π. Οὕτως ἔρωγε, οὐ Σάκρατες.

Σ. Ω. Εὗ γε σὺ ποιῶν, ὦ Ἰππία, ἵνα καὶ ἀπαλλαγώ-μεν πλειόνοις ξητήσεως: εἰ γὰρ τούτων γ᾽ ἐστὶ τὸ καλὸν, οὐκ ἢν ἔτι εἰ ἢ τὸ δὲ ὅψεως καὶ ἀκοῆς ἦδυ καλὸν. ἀμφό-τερα μὲν γὰρ ποιεῖ καλὰ τὸ δὲ ὅψεως καὶ ἀκοῆς, ἐκάτεροι δ᾽ οὐ τούτο δ᾽ ἦν ἄδυνατον, ὡς ἐγὼ τε καὶ σὺ δὴ ὁμολογοῦμεν, ὦ Ἰππία.

Π. Ὡμολογοῦμεν γὰρ.

Σ. Ω. Ἀδύνατον ἄρα τὸ δὲ ὅψεως καὶ ἀκοῆς ἦδυ κα-λὸν εἶναι, ἐπειδὴ γε καλὸν μην ὑπομενοῦν τῶν ἄδυνατων τί παρέχεται.

Π. Ἑστὶ ταῦτα.

XXIX. Σ. Ω. Δέγετε δὴ πάλιν, φήσει, εὖ ἀρχής, ἐπειδὴ τούτου διμαρτυρεῖ· τί φατε εἶναι τούτο τὸ κα-λοῦν τὸ ἐπ᾽ ἄμφοτέρως ταῖς ἡδοναῖς, δι᾽ ὃ τι ταῦτας πρὸ τῶν ἅλλων τιμήσαντες καλὰς ὁμομᾶσατε; ἀνάρχη δὴ μοι δοκεῖ. ὦ Ἰππία, λέγειν, ὅτι ἀσινετάτατα ἀντὶ τῶν ἡδονῶν εἰσὶ καὶ βέλτισται, καὶ ἀμφότεροι καὶ ἕκατερα: Ἦ σὺ τί ἐχεις λέγειν ἄλλο, δ᾽ ἄδιαφροσυνί τῶν ἅλλων;

Π. Οὐδεμαίος· τῷ ὡς τὸ γὰρ βέλτισται εἰσίν.

Σ. Ω. Τούτ' ἄρα, φήσει, λέγετε δὴ τὸ καλὸν εἶναι, ἡδονῆς ὑφέλεμον; ἐνίκαμεν, φήσον ἔρωγε· σῦ δὲ;

Π. Καὶ ἔρω.

Σ. Ω. Οὐκοῦν ὑφέλεμον, φήσει, τὸ ποιοῦν τάγαθον, τὸ δὲ ποιοῦν καὶ τὸ ποιούμενον ἐτερον νῦν δὴ ἐφάνη, καὶ εἰς τὸν πρότερον λόγου ἤκου ὑμῖν ὁ λόγος; οὔτε γὰρ τὸ ἀγαθὸν ἂν εἰ ἢν καλὸν οὔτε τὸ καλὸν ἀγαθὸν, εἰπερ 304 ἂλλο αὐτῶν ἐκάτερον ἐστὶ. παντὸς γε μάλλον, φήσομεν, ὦ Ἰππία, ἂν ὁμοφρονῶμεν· οὐ γὰρ ποὺ θέμεις τῷ ὅρθῳς λέγοντε μὴ συγχώρειν.
ΠΗΛΩΝΟΣ

Π. Ἀλλὰ δὴ γ', ὁ Σώκρατες, τι οἶει ταῦτα εἴναι ἐννεάπαντα; καὶ Σώκρατες τοῦ ἔστη καὶ περιτυμῆμα τῶν λόγων, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, κατὰ βραχὺ διηρημένα—ἀλλὰ ἐκεῖνο καὶ καλὸν καὶ πολλὸν ἄξιον, οἷον τ' ἐιναι εὔ καὶ καλὸς λόγον καταστησάμενον ἐν διικαστηρίῳ ἢ ἐν βου-Β λευτηρίῳ ἢ ἐκ' ἀλλή τινι ἄρχῃ, πρὸς ἡν ἂν ὁ λόγος ἤ, πείσαντα σιγεθαίρι φέροντα ὅπ τα σμικρύτατα ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν ἄθλων, σωτηρίαν αὐτός τε καὶ τῶν αὐτοῦ χρημάτων καὶ φίλων. τούτων οὖν χρὴ αντεχεθαι, καὶ ρειν ἐσάνατα τὸς σμικρολογίας ταύτας, ἢν μὴ δοκῇ λιαν ἀνώντος εἶναι λήψως καὶ φλωρίας δύσερ νῦν με-ταχειρίζομενος.

XXX. ΣΩ. Ὅ Πρίνα φίλε, οὐ μὲν μακάριος εἰς ὁτι τε οἴσθα ἡ χρή επιτηδεύειν ἀνθρωπῶν, καὶ ἐπιτετη-δεικνύς ἵκανός, ὡς φης: ἐμὲ δὲ διαμοίρα τις τύχη, ὡς C ἐσικε, κατέχει, ὅστις πλανῶμαι μὲν καὶ ἀπορῶ ἅ, ἐπι-δεικνύς δὲ τὴν ἐμαντου ἁπορίαν ὧμιν τοῖς σοφοῖς λόγῳ αὐ ὑπὸ ὑμῶν προπηλαξίζομαι, ἐπειδὰν ἐπιδείξω. λέ-γετε γὰρ με, ἀπερ καὶ σὺ τῶν λέγεις, ὡς ἠλίθια τε καὶ ὅμως καὶ οὐ̄δενός αὖ μαρματεύομαι:: ἐπειδὰν δὲ αὐ ἀναπεισθῆς ὧρ' ὑμῶν λέγω ἀπερ ὑμεῖς, ὡς πολὺ κρα-τιστῶν ἐστίν οἴον τ' εἰναι λόγον εὔ καὶ καλὸς καταστη-σάμενον περαῖνειν ἐν διικαστηρίῳ ἢ ἐν ἀλλή τινι συλλό-D ρα, ὅποι τε ἀλλὰν τινῶν τῶν ἐνθάδε καὶ ὑπὸ τοῦτο τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἄει με ἐλέγχοντος πάντα κακὰ ἀκουόν, καὶ γὰρ μοι τυγχάνει ἐγκινετὰ τά φέροντο ὅν καὶ ἐν τῷ αὐ-τῷ οὐκῶν: ἐπειδὰν οὖν εἰσῆλθοι οἰκαὶ εἰς ἐμαντοῦ καὶ μου ἀκούσῃ ταύτα λέγοντος, ἐρωτάτη, ἐι οὐκ αἰσχύνομαι τολμῶν περὶ καλῶν ἐπιτηθεμάτων διαλέγεσθαι, οὕτω φανερῶς ἐξελεγχόμενος περὶ τοῦ καλοῦ, ὅτι οὕτ' αὐτῷ τοῦτο ὁ τ' ποτ' ἐστιν οἶδα. καίτοι πῶς σὺ εἶσαι, φησίν, Β ἢ λόγον ἀστίς καλὸς καταστήσατο ἢ μή, ἢ ἄλλην πρά-
ξιν ἡντινοῦν, τὸ καλὸν ἄριστον; καὶ ὅποτε οὕτω διάκει-
σαι, οἷεὶ σοι πρεῖτον εἶναι ξῆν μᾶλλον ἡ τεθνάναι; συμ-
βέβηκε δὴ μοι, ὅπερ λέγω, κακῶς μὲν ὑφ' ὑμῶν ἁκοῦ-
ειν καὶ ὁνειδίζεσθαι, κακῶς δὲ ὑπ' ἐκείνου· ἄλλα γὰρ
ἰσως ἀναγκαῖον ὑπομένειν ταῦτα πάντα· οὐδὲν γὰρ
ἀτοπον, εἰ ὀφελοῦμην. ἐρῶ οὖν μοι δοκῶ, ὃς Ἰππία,
ὀφελῆσθαι ἀπὸ τῆς ἀμφοτέρων ὑμῶν ὀμιλίας· τὴν γὰρ
παροιμίαν ὅ τι ποτε λέγει, τὸ χαλεπὰ τὰ καλά, δοκῶ μοι
εἰδέναι.
ΠΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

[ἡ περὶ τοῦ ψεύδους ἀνατριπτικῷ.]

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΥΔΙΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΠΙΑΣ.

St. 1.

P. 363

I. Σὺ δὲ δὴ τε σιγᾶς, ὦ Σώκρατες, Ἰππίου το-
ςαῦτα ἐπιδειξομένου, καὶ οὖν ἡ συνεπαινεῖς τι τῶν
εἰρημένων ἢ καὶ ἐλέγχεις, εἰ τί σοι μὴ καλῶς δοκεῖ εἰρη-
κέναι; ἄλλως τε ἐπείδη καὶ αὐτοὶ λελείμμεθα, οὐ μάλιστ' ἁν ἀντιποιησάμεθα μετείναι ἢμῖν τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ δια-
τριβῆς.

ΣΩ. Καὶ μὴν, ὦ Εὐδίκε, ἔστι γ' ἢ ἠδέως ἂν τυθοὶ-
θεὶν ἤδη ᾧ Ἰππίου ὦν τὴν δὴ ἐλέγει περὶ Ὀμήρου. καὶ γὰρ τοὺς
σοῦ πατρὸς Ἀπημάντου ἤκουσον, ὅτι ἢ Ἰλίας κάλλιον εἰς
ποίημα τῷ Ὀμήρῳ ἢ ἢ Ὀδύσσεια, τοσοῦτοι δὲ κάλλιον,
ὁσον ἀμείνων Ἀχιλλεὺς Ὀδυσσέως εἰς ἐκάτερον γὰρ τού-
των [τῶν ποιημάτων] τὸ μὲν εἰς Ὀδυσσέα ἔφη πεποιη-
σθαι, τὸ δ' εἰς Ἀχιλλέα. περὶ ἐκείνου οὖν ἠδέως ἂν, εἰ
βουλομένῳ ἐστὶν Ἰππίας, ἀναπτυθοῖμην, ὅπως αὐτῷ δοκεῖ
περὶ τῶν ἀνδροῖς τούτοις, πότερον ἀμείνω φησίν εἶναι,
καὶ ἐπείδη καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ πάντωδεῖα ἢμῖν ἐπιδεικτικαῖ
καὶ περὶ ποιητῶν τε ἄλλων καὶ περὶ Ὀμήρου.

II. ἘΤ. Ἀλλὰ δὴ λέγεις γὰρ εἰ τοῦτο τοῦτο; ἐὰν
τὶ αὐτῶν ἔρωτας, ἀποκρίνεσθαι. ἡ γὰρ, ὦ Ἰππία, ἐὰν τὰ
ἐρωτὰ σε Σωκράτης, ἀποκρίνεται; ἢ πῶς ποιήσεις;

III. Καὶ γὰρ ἂν δεινὰ ποιήην, ὦ Εὐδίκε, εἰ Ὀλυ-
πιάδε μὲν εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων πανήγυροι, ὅταν τὰ
Ολυμπίας ἦ, ἂν ἔπανων οἶκοθεν εἴη Ἡλίδος εἰς τὸ ἱερὸν παρέχει ἐμαυτὸν καὶ λέγοντα ὃ τι ἂν τις βούληται αὐν ἂν ἡ ἐμοί εἰς ἐπιδειξιν παρεσκευασμένον ἦ, καὶ ἀποκρινομένου τῷ βουλομένῳ ὃ τι ἂν τις ἔρωτα, νῦν δὲ τῷ Σωκράτους ἐρωτηθήσομαι φύγειμι.

ΣΩ. Μακάριον γε, ὁ Ἰππία, πάθος πέπονθας, ἐκ 364 ἐκείνης Ὀλυμπιάδος οὗτος εὐδελπίς ὃν περὶ τῆς φυχῆς εἰς σοφίαν ἀφικνεῖ εἰς τὸ ἱερὸν· καὶ Ἡλικέαμα ἐὰν εἶ τῶν τῶν περὶ τὸ σῶμα ἠθλητῶν οὗτος ἄροβος τε καὶ πιστευτικὸς ἔχον τῷ σώματι ἔρχεται αὐτῷς ἀγωνιούμενος, ὀδηγεῖν σὺ φής τῇ διανοίᾳ.

III. Εἰκότως, ὁ Σωκράτης, ἐγὼ τοῦτο πέπονθα· ἐς οὐ γὰρ ἄργον Ὀλυμπιάδος ἄρωμον ἔχεται, αὐθεντεῖ πάσης χρείττον εἰς οὐδὲν ἐμαυτὸν ἐνέτυχον.

III. ΣΩ. Καλὸν γε λέγεις, ὁ Ἰππία, καὶ τῇ Ἡλικέας πόλει τῆς σοφίας ἀνάθημα τὴν δόξαν εἶναι τὴν σημαίαν καὶ τοῖς γονεύτο τοῖς σοὶς. ἀταῦ τι δὴ λέγεις ὡμών περὶ τοῦ Ἀχιλλέας τε καὶ τοῦ Ὁδυσσέας; πότερον ἀμένω καὶ κατὰ τί φής εἶναι; ἡμικα μὲν γὰρ πολλοὶ ἐνδοῦ ἠμεν καὶ σὺ τὴν ἐπιδείξιν ἐποιοῦ, ἀπελεύθην σου τῶν λεομέρεων ὠξινων γὰρ ἐπανερέεσθαι, διότι ὕψος τε πολὺς ἐνδοῦ ἠμεν· καὶ μὴ σοι ἐμποδίσει εἰς ἐρωτῶν τῇ ἐπιδείξιν νυνί δὲ ἐπείδη ἐλαττυστε ἐσμέν καὶ Ἐνδικος ὁδε κελένει ἐφεσθαι, εἰπὲ τε καὶ δίδαξον ἡμῖν σαφῶς, τι ἔλεγεν περὶ τούτων καὶ τῶν ἀνδρῶν; πῶς διεκρίνεις αὐτοὺς;

III. Ἀλλ' ἐγὼ σοι, ὁ Σωκράτης, ἐθέλω σαφέστερον ἐτι ἡ τότε διέλειπον ἡ λέγω καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ ἄλλων. φημὶ γὰρ Ὁμήρου πεποίηκενα ἄριστον μὲν ἄνδρα Ἀχιλλέα τῶν εἰς Τροίαν ἀρχικομένων, σοφοτάτου δὲ Νε- στορα, πολυτροποτάτου δὲ Ὀδυσσέα.

ΣΩ. Βεβαι, ὁ Ἰππία· ἂρ' ἂν τι μοι χαρίσαι τοι- ούσι, μή μου καταρέλαν, εάν μόρις μαυτάνοι τὰ λεγόμενα

Plato III.
δ καὶ πολλάκις ἄνεργοτή; ἀλλὰ μοι πειρῶ πράως τέ καὶ ἐνυκλώς ἀποκρινέσθαι.

Τ. Αἰσχρόν γὰρ ἂν εἰ, οὔ Σώκρατες, εἰ ἀλλούς μὲν αὐτὰ ταύτα παίδευοι καὶ ἀξιῶ διὰ ταύτα χρήματα λαμβάνειν, αὐτὸς δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρωτῶμεν μὴ συγγνώμην τῇ ἐχοίμι καὶ πρᾶως ἀποκρινούμην.

Τ. ΣΩ. Πάνω καλῶς λέγεις. ἔγὼ γὰρ τοι, ἡνίκα μὲν ἀριστον τὸν Ἀχιλλέα ἐφησθοῖ πεποιηθήτω, ἑδοκοῦν σοι μανθάνειν ὅ τι ἐλέγεσ, καὶ ἡνίκα τὸν Νέστορα σοφῶτερον ἐπειδῆ δὲ τὸν Ὀδυσσέα εἶπες ὅτι πεποιηκός εἰ ὁ ποιητὴς πολυτροπότατον, τοῦτο δ', ὅς γε πρὸς σὲ τάλαγα ἐφήσθαι, πανταπασὶν οὐκ οἴδα ὃ τι λέγεις, καὶ μοι εἰπέ, ἀν τι ἐνθένδε μᾶλλον μάθω: ὁ Ἀχιλλεὺς οὐ πολυτροπος τῷ Ὀμήρῳ πεποιηται;

Τ. Ἡκιστά γε, οὔ Σώκρατες, ἀλλὰ ἀπλούστατος, ἐπεὶ καὶ ἐν Λιταῖς, ἡνίκα πρὸς ἀλλήλους ποιεῖ αὐτοὺς διαλεγομένους, λέγει αὐτῷ ὁ Ἀχιλλεύς πρὸς τὸν Ὀδυσσέα,

365 Διορετική Λαερτιαδή, πολυμήχανον Ὀδυσσεύ, χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέοις ἀποειπεῖν, ἠσπερ δὴ κρανέα τε καὶ ὡς τελέσθαι ὅιω, [ὡς μὴ μοι τρύχητε παρῆμενοι ἀλλοθεν ἄλλοιον.] ἐχθρὸς γὰρ μοι κεῖνος ὡμῶς Ἄιδνος πύλησιν,

B ὡς ἥ ἐρεθοῦς μὲν κεῖσθη ἐνη φρεσίν, ἀλλο δὲ ἐλπη. αὐτὰρ ἐρων ἐρέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται.

ἐν τούτωι δήλοι τοῖς ἐπεσι τοῦ τρόπου ἐκατέργος τοῦ ἀνδρός, ὅς οἱ μὲν Ἀχιλλεύς εἰν ἀληθῆς τε καὶ ἀπλοῦς, ὃ δὲ Ὀδυσσεύς πολυτροπός τε καὶ ψευδής: ποιεῖ γὰρ τὸν Ἀχιλλέα εἰς τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα ταύτα τὰ ἐπη.

ΣΩ. Νῦν δὴ, ὁ Ἰππία, κυνδυνεύω μανθάνειν ὅ λέγεις· τὸν πολυτροπὸν ψευδῆ λέγεις, ὅς γε φαίνεται.

C Τ. Μάλιστα, οὔ Σώκρατες· τοιοῦτον γὰρ πεποιηκα...
τον Ὄδυσσεα Ὅμηρος πολλαχοῦ καὶ ἐν Ἰλιάδι καὶ ἐν Ὄδυσσείᾳ.

ΣΩ. Ἐδόξει ἄρα, ὡς ἐσικεῖν, Ὅμηρος ἔτερος μὲν ἀνήρ εἶναι ἀληθῆς, ἔτερος δὲ ψευδῆς, ἀλλ᾿ σὺν ὦ αὐτὸς.

III. Πῶς γὰρ οὐ μέλλει, ὥς Σάκχαρες;
ΣΩ. Ὡς καὶ σοι δοκεῖ αὐτῷ, ὥς Ἰππία;

III. Πάντων μάλιστα· καὶ γὰρ ἂν δενόν εἶν, εἰ μὴ.

V. ΣΩ. Τὸν μὲν Ὅμηρον τοῖνυν ἔσομεν, ἐπειδὴ καὶ ἄδυνατον ἐπανεφέσθαι, τι ποτὲ νοοῦν ταῦτα ἐποιήσει, ικετεύει γὰρ ὅσιον τοὺς ἐνεργοῦν οἱ διὸ ἐπειδῆ φαίνει ἀνυδρεχόμενος τὴν αἰτίαν, καὶ σοι ἄσπεσε ταῦτα, ἀπερ φης Ὅμηρον λέγειν, ἀπόκριναι κοινῆς ὑπὲρ Ὅμηρον τε καὶ σαυτοῦ.

III. Ἑστεῖ ταῦτα· ἀλλ᾿ ἐρωταὶ ἐμβασχοῦ δι᾿ τι βούλεις.
ΣΩ. Τοὺς ψευδεῖς λέγεις οἰον ἄδυνατος τι ποιεῖν, ἄσπερ τοὺς κάμνοντας, ἡ δυνατος τι ποιεῖν;

III. Αὐτατοφι λέγεις καὶ μᾶλα σφόδρα ἄλλα τε πολλά καὶ ἐξαπατάρ ἄνθρωπος.
ΣΩ. Ἀνατολὶ μὲν δὴ, ὡς ἐσικεῖν, εἰδὶ κατὰ τὸν σὸν Ἔλγον καὶ πολύτροποι· ᾦ γὰρ;

III. Ναι.
ΣΩ. Πολύτροποι δι᾿ εἰδὶ καὶ ἀπατεώνες ὑπὸ ἡλιθίων, τετοιοῦ καὶ ἀφροσύνης, ἢ ὑπὸ πανουργίας καὶ φρονήσεως τύχους;

III. Ὡς πανουργίας πάντων μάλιστα καὶ φρονήσεως.
ΣΩ. Φρόνιμοι μὲν ἄρα εἰσίν, ὡς ἐσικεῖν.

III. Ναι μὲ Αἰα, λίαν χρὲ.
ΣΩ. Φρόνιμοι δὲ οὔτε οὐκ ἐπιστάνται ὅ τι ποιοῦσιν, ἢ ἐπιστάνται;

III. Καὶ μᾶλα σφόδρα ἐπιστάνται· διὰ ταῦτα καὶ κακουργοῦσιν.
ΣΩ. Ἐπιστάμενοι δὲ ταῦτα ἄπιστανται πότερον ἄμαθεὶς εἰσίν ἡ σοφοί·

III. Σοφοὶ μὲν οὖν αὐτὰ γε ταῦτα, ἐξαπατάν.

VI. ΣΩ. Ἐχε δὴ ἀναμηνησίαν τι ἑστιν ὁ λέρεις. τοὺς ψευδεῖς φής εἶναι δυνατοὺς καὶ φρονίμους καὶ ἐπιστήμονας καὶ σοφοὺς εἰς ἀπερ ψευδεῖς;

III. Φημὶ γὰρ οὖν.

ΣΩ. Ἀλλούς δὲ τοὺς ἀληθεῖς τε καὶ ψευδεῖς, καὶ ἐναντιώτατον ἀλλήλοις;

III. Λέγω ταῦτα.

ΣΩ. Φέρε δὴ τῶν μὲν δυνατῶν τινῶς καὶ σοφῶν, ὡς ἐφικεν, εἰσὶν οἱ ψευδεῖς κατὰ τὸν σὸν λόγον.

III. Μάλιστα γε.

B ΣΩ. Ἐστὶν δὲ λέγομεν δυνατοὺς καὶ σοφοὺς εἶναι τοὺς ψευδεῖς εἰς αὐτὰ ταῦτα, πότερον λέγεις δύνατος εἶναι ψευδεσθαι, ἐὰν βούλονται, ἡ ἄδυνατος εἰς ταῦτα ἀπέρψευδονται;

III. Δυνατοὺς ἔρωμε.

ΣΩ. Ὅς ἐν κεφαλαίῳ ἄρα εἰρήσθαι, οἱ ψευδεῖς εἰσ. σοφοὶ τε καὶ δυνατοὶ ψευδεσθαι.

III. Ναι.

ΣΩ. Ἀδύνατος ἄρα ψευδεσθαι ἀνὴρ καὶ ἀμαθῆς

III. Ἐχει οὐτός.

ΣΩ. Δυνατὸς δὲ γ' ἑστὶν ἐκατός ἄρα, ὡς ἂν ποιή

C τότε ὁ ἄν ὑπολήται, ὅταν ὑπολήται· οὐχ ὑπὸ νόσου λέγο

ἐξειρογόμενος οὐδὲ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ ὡσπερ οὐ δυνατὸς

ἐι γράψαι τοιμὸν ὄνομα, ὅταν βούλη, οὕτω λέγω· ὡς οὖν,

οὐς ἂν οὕτως ἔχω, καλεῖς σὺ δυνατόν;

III. Ναι.

VII. ΣΩ. Λέγε δὴ μοι, ὁ Ἰππία, οὐ σὺ μέντοι

ἐμπειρος εἰ λογισμῶν καὶ λογιστικῆς;
III. Πάντων μάλιστα, ὃ Σώκρατες.
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ καὶ τίς σε ἔροιτο, τὰ τρὶς ἐπηκόοια ὑπόσος ἐστὶν ἀριθμὸς, εἰ βούλου, πάντων τάχιστα καὶ μάλιστ' ἂν εἶποις τάληθι περὶ τούτου;
Ε. Πάνω γε.
ΣΩ. Ἀρα ὅτι δυνατότατός τε εἰ καὶ σοφότατος κατὰ ταύτα;
Ε. Ναι.
ΣΩ. Πότερον οὖν σοφότατός τε εἰ καὶ δυνατότατος μόνον, ἢ καὶ ἁριστός ταύτα ἀπερ δυνατότατος τε καὶ σοφότατος, τὰ λογιστικά;
Ε. Καὶ ἁριστός δήμοι, ὃ Σώκρατες.
ΣΩ. Τὰ μὲν δὴ ἀληθῆ σὺ ἂν δυνατότατα εἶποις περὶ τούτων ἡ γὰρ;
Ε. Οἴμαι ἐγώρη.
ΣΩ. Τι δὲ τὰ ψευδή περὶ τῶν «αὐτῶν τούτων» καὶ ἔμοι, ἄσπερ τὰ πρότερα, γενναίως καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀπόκριναι, ὃ Ἰππία · εἰ τίς σε ἔροιτο, τὰ τρὶς ἐπηκόοια πόσα ἐστὶν, πότερον οὖν ἂν μάλιστα ψευδότω χαὶ ἂεί κατὰ ταύτα ψευδὴ λέγοις περὶ τούτων, βουλόμενος ψευδόθεται καὶ μηδὲν τοτε ἀληθῆ ἀποκρίνεσθαι, ἢ ο ἁμαθὴς εἰς λογισμοὺς 367 δύναι τινα τὸν μᾶλλον ψευδόθεται βουλομένου; ἢ ἂν μὲν ἁμαθὴς πολλάκις ἂν βουλόμενος ψευδὴ λέγειν τάληθι ἂν εἰποί ἄκουν, εἰ τύχοι, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι, οὐ δὲ ὁ σοφὸς, εἰπερ βούλου ψευδόθεται, ἂεί ἂν κατὰ τὰ αὐτὰ ψευδότων;
Ε. Ναι, οὕτως ἔχει, ὡς οὐ λέγεις.
ΣΩ. ὁ ψευδὴς οὖν πότερον περὶ μὲν τᾶλα ψευδῆς ἔστιν, οὐ μὲντοι περὶ ἁριστῶν, οὐδὲ ἁριστῶν ἂν ψευδότος;
Ε. Καὶ ναὶ μᾶ Δία περὶ ἁριστῶν.
VIII. ΣΩ. Θῶμεν ἄρα καὶ τούτο, ὃ Ἰππία, περὶ λογισμὸν τε καὶ ἁριστῶν εἶναι τινα ἀνθρωπον ψευδή;
ΠΝ. Ναι.

ΣΩ. Τις οὖν ἂν εἰς οὕτως; οὕτω δὲ ὑπάρχειν αὐτῷ, εἰπερ μέλλει ψευδῆς ἔσεσθαι, ὡς συ ἄρτι ὁμολογεῖς, δυνατόν εἶναι ψευδεσθαι; ὁ γὰρ ἀδύνατος ψευδεσθαι, εἰ μὲν μησαι, ὑπὸ σοῦ ἐλέγετο ὅτι οὐκ ἂν ποτε ψευδῆς ρένοιτο.

ΠΝ. Ἀλλὰ μεμνημαι, καὶ ἐλέξαθι οὕτως.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἄρτι ἑράνης σὺ δυνατότατος ἂν ψευδεσθαι περὶ λογισμῶν;

ΠΝ. Ναι, ἐλέξαθι γέ τοι καὶ τούτο.

ΣΩ. Ἀρ' οὖν καὶ δυνατότατος εἰ ἀληθῆ λέγειν περὶ λογισμῶν,

ΠΝ. Πάνω γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς ψευδῆ καὶ ἀληθῆ λέγειν περὶ λογισμῶν δυνατότατος: οὕτως δ' ἐστίν ὁ ἁγαθὸς περὶ τούτων, ὁ λογιστικός.

ΠΝ. Ναι.

ΣΩ. Τις οὖν ψευδῆ περὶ λογισμῶν γίγνεται, ᾧ Ἡπείρα, ἄλλος ἢ ὁ ἁγαθὸς; ὁ αὐτὸς γὰρ καὶ δυνατὸς: οὕτως δὲ καὶ ἀληθῆς.

ΠΝ. Φαίνεται.

ΣΩ. Ὁρᾶς οὖν, ὅτι ὁ αὐτὸς ψευδῆς τε καὶ ἀληθῆς περὶ τούτων, καὶ οὐδὲν ἀμείωτον ὁ ἀληθῆς τοῦ ψευδοῦς; ὁ ὁ αὐτὸς γὰρ δήποτε ἐστὶ καὶ οὐκ ἐναντιώτατα ἔχει, ὡσπερ σὺ φοῦν ἄρτι.

ΠΝ. Οὐ φαίνεται ἐνταῦθα γε.

ΣΩ. Βούλεις οὖν σκηψόμεθα καὶ ἄλλοθι;

ΠΝ. Εἰ [ἄλλος] γε σὺ βούλει.

ΙΧ. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ γεωμετρίας ἐμπείρος εἶ;

ΠΝ. Ἔρωτε.

ΣΩ. Τι οὖν; οὐ καὶ ἐν γεωμετρίᾳ οὕτως ἔχει· ὁ αὐτὸς δυνατότατος ψευδεσθαι καὶ ἀληθῆ λέγειν περὶ τῶν διαγραμμάτων, ὁ γεωμετρικός;
Π. Ναί.

ΣΩ. Περὶ ταύτα οὖν ἄραθὸς ἄλλος τίς ἢ οὕτως;

Π. Οὐκ ἄλλος.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ ἄραθὸς καὶ σοφὸς νεωμέτορης δυνατῶτας γε ἀμφότερα; καὶ εἶπερ τις ἄλλος ψευδής περὶ διαγράμματα, οὕτως ἀν εἶη, ὁ ἄραθὸς; οὕτως μὲρ δυνατός, ὁ δὲ κακὸς ἄδυνατος ἢ ψευδήσει: ἄστε οὖν ἂν γένοιτο ψευδής ὁ μὴ δυνάμενος ψευδήσει, ὡς ἀμφότεροι.

Π. "Εστι ταύτα.

ΣΩ. "Ετι τοίνυν καὶ τὸν τρίτον ἐπισκεψάμεθα, τὸν ἀστρονόμον; ἦς καὶ ὁυ τεχνὴς ἐτι μᾶλλον ἐπιστήμων οἰεὶ εἶναι ἢ τῶν ἐμπροσθεν ἢ γὰρ, ὁ Ἡππία;

Π. Ναί.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ταύτα ταύτα ἔστιν;

Π. Εἰκός γε, ὁ Σάκρατες.

ΣΩ. Καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ἄρα εἶπερ τις καὶ ἄλλος ψευδής, ὁ ἄραθὸς ἀστρονόμος ψευδής ἔσται, ὁ δυνατός ψευδήσει, οὐ γὰρ ὁ γε ἄδυνατος ἀμαθὴς γὰρ.

Π. Φανερεῖται οὕτως.

ΣΩ. Ὁ αὐτὸς ἄρα καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ἀληθῆς τε καὶ ψευδῆς ἔσται.

Π. "Εικεν.

Χ. ΣΩ. "Θυν δὴ, ὁ Ἡππία, ἀνέδημον οὕτωσι ἐπίσκεψαι κατὰ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, εἰ ποῦ ἔστιν ἄλλος ἔχον ἢ οὕτως. πάντας δὲ πλείστας τέχνας πάντων σοφάτας εἰ ἀνθρώπων, ὡς ἔρι γοτέ σοι ἢκουνον μεγαλαυχομένου, πολλῆν σοφίαν καὶ ἀληθῆναν σαυτοῦ διεξομένου ἐν ἁγορᾷ ἐπὶ ταῖς τραπέζαις. ἐρημίσθα δὲ σοφίσθαι ποτὲ εἰς Ὀλυμπίαν ἃ εἶχες περὶ τοῦ σώμα ἀπαντά σαυτοῦ ἕργα ἔχουν· πρῶτον μὲν δακτύλιον — ἐντεῦθεν γὰρ ἤρχου — ὃν εἶχες σαυτοῦ ἐχειν ἐργον, ὡς ἐπιστήμων δακτυλίους πλύσειν, ὁ καὶ ἄλλην σοφαιδα σὸν ἔργον, καὶ στεγγίδα καὶ λήμνο—
θον, ἀ αὐτὸς εἰργάσω· ἔτι τὰ υποδήματα ἡ εἰχες ἔφησαν
αὐτὸς σκυτατομηθήσα· καὶ τὸ ἱμάτιον υφήναι καὶ τὸν χιτω-
νίσκον· καὶ ὁ γε πάσιν ἐδοξην ἀτοπώτατον καὶ σοφίας
πλείστης ἐπίδειγμα, ἐπειδή τὴν ζώνην ἔφησαν τοῦ χιτω-
νίσκου, ἦν εἰχες. εἶναι μὲν οἷοι αὐ τοὺς Περσικαί τῶν πολιτε-
λῶν, ταύτην δὲ αὐτὸς πλέξαι· πρὸς δὲ τούτως ποιήματα
ἐχουν ἔλθειν, καὶ ἔτη καὶ τραγῳδίας καὶ διηθοράμβους, καὶ
ἡ καταλογάδην πολλοὺς λόγους καὶ παντὸς ἀποκορύφως συνεκαίρι-
νους· καὶ περὶ τῶν τεχνῶν δὴ ἂν ὧρτε ἐγώ ἔλεγον ἐπιστή-
μων ἀριστεῖς διαφερόντως τῶν ἄλλων, καὶ περὶ ὑψη-
λῶν καὶ ἀρμονιῶν καὶ γραμμάτων ὁρθότητος, καὶ ἄλλα
ἐτι πρὸς τούτως πάντα πολλά, ὥς ἐγώ δοκῶ μηνονεύειν:
καίτοι τὸ γε μηνονεύειν ἐπελθόμην σοι, ὥς ἔοικε, τε-
χνημα, ἐν ὧδε οἷοι λαμπρότατοι εἰναι· οἷοι δὲ καὶ ἄλλα
Ε πάμπολλα ἐπιλείησθαι. ἀλλ' ὑπερ ἐγώ λέγω, καὶ εἰς τὰς
σαντοῦ τέχνας βλέψας — ἰκανοὶ δὲ — καὶ εἰς τὰς τῶν
ἄλλων εἰπὲ μου, ἐκ τοὺς παράπτως ἐκ τῶν ὁμολογημένων
ἐμοὶ τε καὶ σοί, ὅπου ἔστίν ὁ μὲν ἀληθῆς, ὁ δὲ ψευδῆς,
χρος καὶ νῦν ὁ αὐτὸς; ἐν ἢ τούς βούλει σοφία τοῦτο
369 σκέψαι ἡ πανορμύκτη ἡ ὄτιον χαίρεις ἀνομαζόν· ἀλλ' ὃ
νῦν εὐφήσεις, ὃ ἐταῖρε· οὗ γὰρ ἐστίν· ἔπει σοι εἰπέ·
XI. III. 'Αλλ' οὐκ ἔχω, αδέ Σώκρατες, νῦν γε οὕτως.
Σ. Οὐδε γε ἔχεις, ὡς ἐγὼ; εἰ δὲ ἔγο ἀληθῆ
λέγω, μέμησαι ὃ ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τοῦ λόγου, ὃ Ἰππία.
III. Οὐ πάντα τε ἐννοοῦ, αδε Σώκρατες, ὁ λέγεις.
Σ. Νῦν γὰρ ἴσως ὡς χρὴ τὸ μηνονεύκα τεχνη-
ματι· δήλου γὰρ ὧτι αὐτὶ νῦν τρεῖν· ἀλλ' ἐγὼ σὲ ὑπομνήσαν,
οἴσθα διὸ τοῦ μὲν Ἀχιλλέα ἔφησαν ἀληθῆ εἰναι, τὸν δὲ
β' Οὐδοσεά ψευδή καὶ πολύτροπον:
III. Ναι.
Σ. Νῦν οὖν αἰσθάνειται, ὃτι ἀνατέφανται ὁ αὐτὸς
ὖν ψευδῆς τε καὶ ἀληθῆς, ὡστε εἰ ψευδῆς ὁ Οὐδοσεάς ἢ.
καὶ ἀληθῆς γίνεται, καὶ εἰ ἀληθῆς ὁ Ἀχιλλεύς, καὶ ψευ- 
δῆς, καὶ οὐ διάφοροι ἄλληλοι οὐδὲ ἐναντίων, ἀλλ' ὅμοιοι;

Π. Ὡ Σώφροτες, άεὶ σῷ τινας τοιούτους πλέκεις 
λόγους, καὶ ἀπολεμβάνου, ὡς ἐν ἦ δυσχερέστατον τοῦ λό-
γου, τούτου ἔχει κατὰ σμικρὸν ἑραπτόμενος, καὶ σὺν ὅλοι 
ἀγωνίζεται τῇ πράξει, περὶ ὅτου ἄν ὁ λόγος ἦ ἐπεὶ καὶ 
νῦν, ἐάν βούλητ, ἐπὶ πολλῶν τεκμηρίων ἀποδείξω σοι 
ἰκανό λόγον Ὀμηρόν Ἀχιλλεύς πεποίηκεναι ἀμείνα Ὀδύσ-
σέως καὶ ἄσφεσθη, τὸν δὲ δολερόν τε καὶ πολλὰ ψευδόμε-
νον καὶ χεῖρος Ἀχιλλέως. εἰ δὲ βούλεις, σὺ ὁποῖον 
ἀντιπαραβάλει λόγον παρὰ λόγον, ὡς ὁ ἔτερος ἀμείναν ἐστὶ καὶ 
μάλλον εἴσονται σῶτοι, ὁπότερον ἀμείνον λέγει.

Χ. Ὡ Άριστα, έγώ ταυτα συν ἀμφιρρητῶ μὴ τὸ 
οὐχὶ δὲ εἶναι σοφότερον ἢ ἔμετ 'ἀλλ' ἄεὶ εἰσῶθα. ἐπειδὰν 
τις λέγη τι, προσέχει τὸν νοῦν, ἀλλος τε καὶ ἐπειδὰν 
μοι δοκῇ σοφὸς εἶναι ὁ λέγων, καὶ ἐπιθυμών μαθείν ὅ τι 
λέγει διακρίνεται καὶ ἐπανασκοπῶ καὶ συμβιβάζω τὰ 
λεγόμενα, ἴνα μάθω τις εάν δὲ φαίνομαι δοκῇ ὁμία 
ἐν τῷ λέγων, οὔτε ἐπανεργῶται οὔτε μοι μέλει ὅν λέγει. καὶ γενι-
θέτει τούτο σὺς ἂν ἐγὼ ὡς τούτοις σοφοὶς εἶναι: εὐρήσεις γὰρ 
με λιπαρῆ ἄντι τοῦ λέγομεν ὑπὸ τοῦτον καὶ πυνθά- 
ποιμενον παρὰ αὐτοῦ, ἴνα μαθῶν τι ἀφεληθῶ. ἐπεὶ καὶ 
νῖν ἐνευόμενα σοῦ λέγοντος, ὅτι ἐν τοῖς εἴπεσιν οἷς σὺ 
ἀρτι ἔλεγες, ἐνευόμενος τῶν Ἀχιλλέως εἰς τῶν Ὀδυσσέως 
λέγειν ὅτι ἀλαξάνα ὅντα, ἀτοποῦν μοι δοκεῖ εἶναι, εἰ σὺ 
ἀληθῆ λέγεις, ὅτι ὁ μὲν Ὀδυσσέας ὑδαμοῦ φαινεται ψευ-

370 σάμενος, ὁ πολύτροπος, ὁ δὲ Ἀχιλλεύς πολύτροπος τοῖς 
φαινεται κατὰ τῶν σών λόγων: ψεύδεται ροήν, προεπιτῶν 
μάρτυροι τὰ ταῦτα τὰ ἔπη, ἄπειρο καὶ σὺ ἐπέσεις ἀρτί.

ἐθνὸς γὰρ μοι κείνος ὁμοίος Ἀδας πύλησιν,
ὁς Χ' ἔτερον μὲν κενὴν ἐν φρεσίν, ἀλλ' δ' εἴπη.
Β ὁλέγον ὑστερον λέγει, ὡς οὕτως ἀναπεισθεῖς ὑπὸ τοῦ ὘δυσσέως τε καὶ τοῦ Ἀγαμέμνονος οὔτε μένοι τὸ παράπαν ἐν τῇ Τροίᾳ, ἄλλο

αὕριον ἤδε ἄλεξας, φησὶ, καὶ πάσι θεοῖσιν, μηδέσας εὐ νήμασ, ἐπὶν άλαδε προεφύσω, ὁφεις, καὶ ἐθελήσαντα καὶ αἱ κεν τοῖς τὰ μεμήλῃ, ἦρι μᾶλλον Ἐλλησποντον ἐπὶ ἱχνονεντα πλεούσας νήμας ἐμάς, ἐν δὲ ἀνθρᾶς ἐρεσάμεναι μεμάωτας· εἰ δὲ κεν εὐπλοίην δοῦν κλυτός Ἐννοιώνεις, ἦματι κεν τριτάτω Φθίην ἐρίβολον ἱκοίμην.

ἐτῇ δὲ πρῶτον πολὺν πρῶς τοῦ Ἀγαμέμνονα λοιδοροῦμενος εἴπε:

ὡν δ' εἰμὶ Φθίην', ἐπεὶ πολὺ λαβίὸν ἐστίν οἰκάδ', ἦμεν σὺν υπον φορωνίσων, οὐδὲ σ', οἴω

ἐνθάδ' ἀτιμώς εἴον ἄφενος καὶ πλούτου ἄρφειν. ταῦτα εἰπὼν τοῦτο μὲν ἐνεπίτου τῆς στρατείος ἀπάθης, τοῦ δὲ πρῶς τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρος, οὐδαμὸν φαίνεται οὗτε παρασκευασάμενος οὔτ', ἐπιχειρήσας καθέλκειν τὰς ναῦς ὡς ἀποπλευσόμενος οἰκάδε, ἄλλα πάνω γενναίος ὁλογρωφών τοῦ τάληθη λέγειν. ἔγῳ μὲν οὖν, ὡς Ἰππία, καὶ εἴ ἀρχῆς σε ἥρομην ἀπορών, ὁπότερος πολύτοις τοῖς ἀνδρῶν ἀμείνων πεποίηται τοῦ ποιητῆ, καὶ ἴππουμενος ἀμφώτερος ἀρίστω εἶναι καὶ ὅσχρισαν ὁπότερος ἀμείνων εἴη καὶ περὶ ψεύδους καὶ ἄληθελας καὶ τῆς ἀλῆς ἀρετῆς· ἀμφώτερω γὰρ καὶ κατὰ τοῦτο παρατλήσια ἐστόν.

XIII. 33. Οὐ γάρ καλῶς σκοπεῖς, ὁ Σάμορατες. ἀ μὲν γάρ ὁ Ἀχιλλεὺς ψεύδεται, οὐχ ἐκ ἐπιβουλῆς φαίνεται ψευδόμενος ἀλλ' ἄκων, διὰ τὴν συμφορὰν τὴν τοῦ στρατοπέδου ἀναγκασθῆς καταμείναι καὶ βοηθῆσαι· ὥς δὲ ὁ Ὀδυσσέας, ἐκὼν τε καὶ εἴ ἐπιβουλῆς.

ΣΩ. Ἐξιπατάς με, ὃ φίλτατε Ἰππία, καὶ αὐτὸς τοῦ Ὀδυσσέα μιμεῖ.
III. Ούδαμός, ὁ Σάκρατες: λέγεις δὲ δὴ τί καὶ 371 πρὸς τί;

ΣΩ. Ὅτι οὖν ἐξ ἐπιβουλῆς φής τὸν Ἀχιλλέα ψεύδεσθαι, ὡς ἦν οὗτος γονῆς καὶ ἐπιβουλομένος πρὸς τῇ ἀλαξονείᾳ, ὡς πεποίηκεν Ὀμήρος, ἦστε καὶ τοῦ Ὀδυσσέας τουτοῦτον φαίνεται φρονεῖν πλέον πρὸς τὸ βραδύς λαρυγγάνειν αὐτοῦ ἀλαξονεύμενος, ἦστε ἐνακτίον αὐτοῦ αὐτὸς ἐκεῖθεν ἐστὶν ἐνακτία λέγειν καὶ ἐλάνθανε τὸν Ὀδυσσέα: οὐδὲν ροῦν φαίνεται εἰπὼν πρὸς αὐτὸν ὡς αἰσθανόμενος αὐτοῦ ψευδομένον Ὀδυσσέας.

III. Ποία δὴ ταῦτα λέγεις, ὁ Σάκρατες;

ΣΩ. Οὐκ οὖσα ότι λέγων ὑστερον, ἢ ὡς πρὸς τὸν Ὀδυσσέα ἐφή ἄμα τῇ ἤοι ἀποπλευσεῖσθαι, πρὸς τὸν Ἀιαντα οὐκ ὡς φησὶν ἀποπλευσεῖσθαι, ἀλλὰ ἄλλα λέγει:

III. Ποῦ δὴ;

ΣΩ. Ἔν οἷς λέγει

οὐ γὰρ πρὸν πολέμοιο μεθύσομαι αἰματόδεντος, πρὸν γ' υἱόν Πριάμοιο δαίφρονος. Ἐκτορα δίδων.

Μυθιδύοντι ἐπὶ τε κλίσιας καὶ νήσας ἵκεσθαι κτείνοντ' Αρηίων, κατα τε οὐκέων ποιή σφής ἀμφὶ δὲ μιν τῇ μη κλίσιι καὶ τῇ μελαινῇ.

Ἐκτορα καὶ μεμαχότα μήχης σχῆματα ἄθι.

οὐ δὴ οὖν, ἢ Ἰππία, πότερον οὖτος ἐπιλήσομαι οἰεὶ εἶναι τὸν τῆς Θεσίδος τε καὶ ὑπὸ τοῦ συφαστὰτον Χείρωνος ἐπιφαινεμένον, ὡς ὁλίγον πρότερον λοιδοροῦντα τοὺς ἀλαξόνας τῇ ἐσχάτῃ λοιδορίᾳ αὐτῶν παραχοῆμα πρὸς μὲν τὸν Ὀδυσσέα φάναι ἀποπλευσεῖσθαι, πρὸς δὲ τὸν Ἀιαντα μενεῖν, ἀλλ' οὐκ ἐπιβουλεύοντά τε καὶ ἑρώτημεν ἄρχαιον εἶναι τὸν Ὀδυσσέα καὶ αὐτοῦ αὐτῷ τούτῳ τῷ τεχνάζειν τε καὶ ψεύδεσθαι περιέστεθαι;

XIV. Ποίων ἐμοίῃ ὁδοεῖ, ὁ Σάκρατες ἄλλα καὶ αὐτὰ ταῦτα ὑπὸ εὐθείας ἀναπεισθείς πρὸς τὸν Ἐ
Αλλα εἶπεν ἦ πρὸς τὸν Ὄδυσσέα· ὃ δὲ Ὅδυσσεύς ἦ τε ἄληθῆ λέγει, ἐπιβουλεύσας ἂνε λέγει, καὶ ἦσα ψευ-
δεταί, ἀδαφύτως.

ΣΩ. 'Αμεῖνων ἂφ' ἐστίν, ὡς ἔσκευε, ὃ Ὅδυσσεύς ἀχιλλέως.

ΠῚ. Ἡμιστα γε δήτου, ὁ Σάκρατες.

ΣΩ. Τί δέ; οὐχ ἁρτὶ ἐφάνησαν οἱ ἐκόντες ψευδο-
μενοι βελτίως ἡ οἱ ἀκόντες;

ΠῚ. Καὶ πῶς ἂν, ὁ Σάκρατες, οἱ ἐκόντες ἀδικοῦντες
καὶ ἐκόντες ἐπιβουλεύσαντες καὶ κακὰ ἐργασάμενοι βελ-
τίως ἂν εἶν τῶν ἀκόντων, οἷς πολλὴ δοξαὶ συγγυμνὴ ἐ
εῖναι, ἐὰν μὴ εἰδὼς τις ἀδικήσῃ ἡ ψεύδηται ἡ ἄλλο τι
κακὸν ποιήσῃ καὶ οἱ νόμοι δήτου πολὺ χαλέπωτεροὶ
eἰσὶ τοῖς ἐκοῦσι κακὰ ἐργασομένους καὶ ψευδομένους ἡ
toῖς ἀκοῦσιν.

XV. ΣΩ. Ὁρᾶς, ὃ Ἰππία, ὅτι ἐγὼ ἄληθῆ λέγω,
Β λέγων ὃς λιπαρῆς εἴμι πρὸς τὰς ἐρωτήσεις τῶν σοφῶν;
καὶ κινδυνεύω ἐν μόνον ἐχειν τοῦτο ἀγαθόν, τάλλα ἔχουν
πάνυ γε φαῦλα· τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων ἦ ἐχει ἐσφαλ-
μαί, καὶ οὐκ οἶδ' ὅπῃ ἐστί. τεκμήριον δὲ μοι τοῦτον ἱκα-
νόν, ὅτι ἐπειδὰν συγγνώμοι τοῦ ὑμῶν τῶν εὐδοκιμοῦν-
των ἑπὶ σοφία καὶ οἷς ὁ Ὁληνες πάντες μάρτυρες εἰσὶ
τῆς σοφίας, φαινομαι οὐδὲν εἰδώς· οὐδὲν γὰρ μοι δοξεί
τῶν αὐτῶν καὶ ύμῶν, ὃς ἔπος εἰπεῖν· κατοι τί μείζον ἀμα-
C θίας τεκμήριον, ἦ ἐπειδὰν τίς σοφοὶ ἀνδρὰς δισφέρη-
ται; ἐν δὲ τοῦτο θαυμάσιον ἔχω ἀγαθόν, ὃ με σώζει· οὗ
γὰρ αἰσχύνομαι μανθάνων, ἀλλὰ πνευτάνοιμαι καὶ ἐροτῶ
καὶ χάριν πολλὴν ἔχω τῷ ἀποκρινομένῳ, καὶ οὐδένα ποί-
ποτε ἀπεστέρησα χάριτος. οὐ γὰρ πάσποτε ἐξαρνος ἐγνώ-
μην μαθῶν τι, ἐμεντοὶ ποιούμενος τὸ μάθημα εἰναι ὅς
ἐυρήμα· ἀλλ' ἐγκακισάζω τῶν διδάξαντα με ὡς σοφὸν
ὄντα, ἀποφαίνων ἄ ἐμαθὼν παρ' αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ νῦν
ἐ συ λέγεις σύχ ὁμολογῶ σοί, ἀλλὰ διαφέρομαι πάνταν σφόν. ἦ δὲ καὶ τοῦτο ἐν οἴδας ὅτι δὲ ἐμὲ γίγνεσθαι, ὅτι τοιοῦτός εἰμι οὐδὲ πέρι εἰμι, ἦνα μηδὲν ἐμαυτὸν μείζον εἰπώ. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὃ Ἰππία, πάν τούναντι ἦ σὺ λέγεις· οἱ βλάπτοντες τοὺς άνθρώπους καὶ ἁδικοῦντες καὶ πεινό‐μενοι καὶ ἐξαπατώντες καὶ ἀμαρτάνοντες ἐκόντες, ἀλλὰ μη ἀκούντες, βελτίως εἶναι ἢ οἱ ἀκούντες. ἐνίσθε μένεις καὶ τούναντι δοξεῖ μοι τοῦτον καὶ πλανάμαι περὶ ταῦτα, δήλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι· καὶ δὲ ἐν τῷ παρόντι μοι ἑ σύσσερ κατηκολῆ ἐπηελήλυθε, καὶ δοκοῦσθε μοι οἱ ἐκόντες ἐξαμαρτάνοντες περὶ τὶ βελτίως εἶναι τῶν ἀκούντων. αἰτίᾳ δὲ τοῦ νῦν παρόντος παθήματος τοῦς ἐμπρο‐σθέν λόγους αἰτίους εἶναι, ὅτε φαίνεσθαι νῦν ἐν τῷ παρόντι τούς ἀκούντας τούτων ἐκαστα ποιοῦντας ποιηο‐τέρους ἢ τοὺς ἐκόντας. σὺ οὖν χαίρεις καὶ μὴ φθονεῖς ἢ λάσκεις τὴν ψυχήν μου· πολὺ μᾶρ τοι θείον με ἀγαθὸν ἐγκάθει ἀμαθίας παῦσαι τὴν ψυχὴν ἡ νόσου τὸ σῶμα. 373 μακρὸν μὲν οὖν λόγου εἰ ἢελείς λέγειν, προλέγω σοι, ὅτι νῦν ἐν με ἱασαίοι—οὐ γὰρ ἂν ἀκολούθησαι—ἐσπερ δὲ ἀρτί εἰ ἢελείς μοι ἀποκρίνεσθαι, πάνυ οὐκείς, οἰμαὶ δὲ οὐδὲ ἀυτὸν σὲ βλαβήσεσθαι. δικαίως ὅ ἂν καὶ δὲ περα‐καλοῦν, ὃ παῖ Ἀπημαίτου· οὐ γὰρ μὲ ἑπήας Ἰππία δια‐λέγεσθαι καὶ νῦν, ἐὰν μὴ μοι ἐθέλῃ Ἰππίας ἀποκρίνε‐σθαι, δίὸν αὐτῶν ὑπὲρ ἐμοῦ.

ΕΤ. 'Ἀλλ', ὁ Σωκράτης, οἴμαι οὐδὲν δεχθέσθαι Ἰπ‐πίαν τῆς ἡμετέρας δεχθεῖσας· οὐ γὰρ τοιοῦτε αὐτῷ ἑστὶ ἐν τὰ προειρημένα, ἀλλ' ὅτι οὐδενὸς ἂν φύγωι ἀνδρὸς ἐρώ‐τησιν. ἦ μὰρ, ὁ Ἰππία; οὐ ταῦτα ἤν ἢ ἐλέγες;

Π. 'Εγώ ρα' ἀλλ' ὁ Σωκράτης, ὁ Εὔδικη, ἂν ταράττει ἐν τοῖς λόγοις καὶ ἔσθεν ὑπέρ κακονογοντι·

ΣΩ. Ὁ βελτίωτε Ἰππία, οὗτος ἐκὼν οἱ ταῦτα ἐγώο‐ντο· σοφὸς γὰρ ἂν ἢν καὶ ἰδιούς κατὰ τὸν σὸν λόγον·
αλλ' ἂνοι, ὥστε μοι συγγνώμην ἐξε· φής γάρ αὐ  δεῖν, 
δὲ ἂν κακοπορτή ἂνοι, συγγνώμην ἐχειν.

C EΤ. Καὶ μηδαμῶς γε, ὥ Ἰππία, ἄλλως πολεί, ἄλλα 
καὶ ἦμων ἔνεκα καὶ τῶν προειρημένων σοι λόγων ἀποκρί- 
νου ἡ ἂν σε ἔφωτα Σωκράτης.

Π. Ἀλλ' ἀποκρινόμαι, σοῦ γε δεομένον. ἄλλ' 
ἔφωτα ὃ τι βούλει.

XVI. ΣΩ. Καὶ μὴν σφόδρα γε ἐπιθυμω, ὥ Ἰππία, 
διασκέψασθαι τὸ νῦν ὅτι λεγόμενον, πότεροι ποτε ἀμεί- 
νους, οἱ ἐκόντες ἢ οἱ ἁκόντες ἁμαρτάνοντες. οἴμαι οὖν 
ἐπὶ τὴν σκέψιν ὅρθότατ' ἂν ὄθε ἔλθειν. ἄλλ' ἀποκρινώ 
καλεῖς τινὰ δρομέα ἀγαθὸν;

D Π. Ἐγώγω.

ΣΩ. Καὶ κακόν;

Π. Ναὶ.

ΣΩ. Οὖκοιν ἄγαθὸς μὲν ὦ εὖ θέων, κακὸς δὲ ὁ 
κακῶς;

ΠΙ. Ναὶ.

ΣΩ. Οὖκοιν ὁ βραδέως θέων κακῶς θεῖ, ὡ δὲ τα- 
χέως εὖ;

ΠI. Ναὶ.

ΣΩ. Ἐν δρόμῳ μὲν ἄφα καὶ τῷ θείν τάχος μὲν ἄγα- 
θόν, βραδυτῆς δὲ κακῶν;

ΠI. Ἀλλὰ τι μέλλεις;

ΣΩ. Πότεροι οὖν ἁμείλων δρομευν, ὁ ἐκὼν βρα- 
δέως θέων ἢ ὁ ἂνοι;

ΠI. Ὁ ἐκὼν.

ΣΩ. Ἄρ' οὖν οὐ ποιεῖν τί ἐστι τὸ θεῖν;

ΠI. Ποιεῖν μὲν οὖν.

Ε ΣΩ. Εἰ δὲ ποιεῖν, οὐ καὶ ἐφαξέσθαι τι;

ΠI. Ναὶ.
ΣΩ. Ὅς κακὸς ἄρα θέων κακὸν καὶ αἰσχρὸν ἐν δρόμῳ τούτῳ ἔφγαζεται;
Τ. Κακὸν· πῶς γὰρ οὐ;
ΣΩ. Κακὸς δὲ θεῖ ὁ βραδεώς θέων;
Τ. Ναι.
ΣΩ. Οὐκοῦν ὃ μὲν ἀγαθὸς δρομεύς ἔκον τὸ κακὸν τούτῳ ἐφόσιζε ται καὶ τὸ αἰσχρὸν, ὃ δὲ κακὸς ἄκον;
Τ. Ὁσιέ γε.
ΣΩ. Ἐν δρόμῳ μὲν ἄρα πονηρότερος ὃ ἄκον κακὰ ἐφόσιμενος ἡ ἡ ἔκον;
Τ. Ἐν δρόμῳ γε.
ΣΩ. Τι δ' ἐν πάλη; ποτέρος παλαιστὴς ἀμείνων, ὃ 374 ἔκον πίπτειν ἡ ἡ ἄκον;
Τ. Ὁ ἔκον, ὕοικεν.
ΣΩ. Πονηρότερον δὲ καὶ αἰσχιον ἐν πάλη τὸ πίπτειν ἡ τὸ καταβάλλειν;
Τ. Τὸ πίπτειν.
ΣΩ. Καὶ ἐν πάλη ἄρα ὃ ἔκον τὰ πονηρὰ καὶ αἰσχρὰ ἐφόσιμενος βελτίων παλαιστὴς ἡ ἡ ἄκον.
Τ. Ὁσιένεν.
ΣΩ. Τι δὲ ἐν τῇ ἄλλῃ πάλῃ τῇ τοῦ σώματος χρείας; οὐχ ὁ βελτίων τὸ σῶμα δύναται αμφότερον ἐφόσιμεσθαι, καὶ τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀσθενή, καὶ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ καλά. Βιστέ ὅταν κατὰ τὸ σῶμα πονηρὰ ἐφόσιζηται, ἐκὸν ἐφόσιζηται ὁ βελτίων τὸ σῶμα, ὃ δὲ πονηρότερος ἄκον;
Τ. Ὁσιέ κατὰ τὴν ἰσχυν οὔτως ἔχειν.
ΣΩ. Τι δὲ κατ' εὐσχήμωσιν, ὃ Ἰππία; οὐ τοῦ βελτίωνος σώματος ἐστίν ἐκόντος τὰ αἰσχρὰ καὶ πονηρὰ σχῆματα σχηματιζείν, τοῦ δὲ πονηροτέρου ἄκοντος; ἡ τῶς σοι δοκεῖ;
Τ. Οὔτως.
ΣΩ. Καὶ ἀσχημοσύνη ἄρα ἢ μὲν ἐκουσίως πρὸς ἀρε-
τής ἐστίν, ἢ δὲ ἀκουσίως πρὸς πονηρίας σώματος.
III. Φαίνεται.
ΣΩ. Τί δὲ φωνής πέρι λέγεις; ποτέραν φής εἶναι
βελτίω, τὴν ἐκουσίως ἀπέδουσαν ἢ τὴν ἀκουσίως;
III. Τὴν ἐκουσίως.
ΣΩ. Μοχθηροτέραν δὲ τὴν ἀκουσίως;
III. Ναι.
ΣΩ. Δέξαι δ’ ἂν πότερον τάγαθα κεκτήσθαι ἢ
tὰ κακὰ;
III. Τάγαθα.
ΣΩ. Πότερον οὖν ἂν δέξαιο πόδας κεκτήσθαι ἐκου-
sίως χωλαίνοντας ἢ ἀκουσίως;
III. Ἐκουσίως.
D ΣΩ. Χωλεία δὲ ποθῶν οὐχὶ πονηρία καὶ ἀσχημο-
sύνη ἐστίν;
III. Ναι.
ΣΩ. Τί δὲ; ἀμβλυωπία οὐ πονηρία ὀφθαλμῶν;
III. Ναι.
ΣΩ. Ποτέρους οὖν ἂν βούλοιο ὀφθαλμοὺς κεκτή-
sθαι καὶ ποτέρους συνεῖναι; οίς ἔκαν᾽ ἂν τις ἀμβλυωττοί
καὶ παρορθῇ ἡ οίς ἔκαν;
III. Οίς ἔκαν.
ΣΩ. Βελτίω ἄρα ἦρησαι τῶν σαυτοῦ τὰ ἐκουσίως
πονηρὰ ἐφραζόμενα ἢ τὰ ἀκουσίως;
III. Τὰ γοῦν τοιαῦτα.
ΣΩ. Οὐχοῦν πάντα, οὐχὶ καὶ ὅτα καὶ δῖνας καὶ
στόμα καὶ πάρας τὰς αἰσθήσεις, εἰς λόγος συνέχει, τὰς
ἐ μὲν ἀκόντως κακὰ ἐφραζόμενας ἀκτήτους εἶναι ὡς πονη-
ρὰς οὕσις, τὰς δὲ ἐκουσίως κτητὸς ὡς ἄραθὰς οὕσις.
III. Ἕμοιοι δοκεῖ.
XVII. ΣΩ. Τί δὲ; ὄργανον ποτέρων βελτίων ἢ
κοινωνία, οἷς ἔκοψ τις κακὰ ἐφορᾶτει ἡ ὁἰς ἄκων; οἴον πηδάλιον, ἡ ἄκων κακῶς τῶν κυβερνῆσει, βέλτιον, ἡ ὑ ἔκον;

III. Ὡν ἔκον.

ΣΩ. Όὐ καὶ τόξων ὁσαίτως καὶ λύρα καὶ αὐλοὶ καὶ τάλλων ἔμπαντα;

III. Ἀληθῆ λέγεις.

ΣΩ. Τῇ δὲ; ψυχῆν κεκτήσθαι ἵππου, ἦ ἔκον τὸς 375 κακὸς ἴππεύσει, ἀμείνον ἥ ἁ ἄκων;

III. Ἡ ἔκον.

ΣΩ. Ἀμείνον ἄρα ἔστιν.

III. Ναι.

ΣΩ. Τῇ ἀμείνοιν ἄρα ψυχὴ ἵππου τα τῆς ψυχῆς ἐφορα ταύτης τὰ ποιησά ἐκουσίως ἐν ποιοῖ, τῇ δὲ τῆς ποιησάς ἀκουσίως;

III. Πάνυ γε.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ κυνὸς καὶ τῶν ἄλλων ζῴων πάντων;

III. Ναι.

ΣΩ. Τῇ δὲ δῇ; ἀνθρώπου ψυχὴν κεκτήσθαι τοξῶν ἀμείνοιν ἔστιν, ἡτίς ἐκουσίως ἀμαρτάνει τοῦ σκοποῦ, ἦ Β ἡτίς ἀκουσίως;

III. Ἡτίς ἐκουσίως.

ΣΩ. Οὐκοῦν αὕτη ἀμείνοιν εἰς τοξικὴν ἔστιν;

III. Ναι.

ΣΩ. Καὶ ψυχὴ ἄρα ἀκουσίως ἀμαρτάνουσα ποιησάτερᾳ ἡ ἐκουσίως;

III. Ἐν τοξικῆ γε.

ΣΩ. Τῇ δ' ἐν ἵππω ἵππω; οὐχὶ ἡ ἐκουσία κακὰ ἐφοράζο-μένη περὶ τὰ σώματα ἰατρικατέρᾳ;

III. Ναι.

ΣΩ. Ἀμείνοιν ἄρα αὕτη ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ τῆς μη

[ἰατρικῆς].

PLATO III.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΠΙ. ἢμείνων.

ΣΩ. Τι δέ; ἡ καθαριστικοτέρα καὶ αὐλητικοτέρα ὦ καὶ τάλλα πάντα τὰ κατὰ τὰς τέχνας τε καὶ τὰς ἐπιστήμες, οὔτε ἡ ἀμείνων ἑκούσα τὰ κακά ἐφαρμέται καὶ τὰ αἰσχρά καὶ ἐξαμαρτάνει, ἢ δέ ποιητικόρεα ἄκουσα;

ΠΙ. Φαινεῖται.

ΣΩ. Ἀλλὰ μήν ποὺ τὰς γε τῶν δούλων ψυχὰς κεπτήσθαι δεξαμεθ' ἂν μᾶλλον τὰς ἑκούσιος ἢ τὰς ἡκουσίος ἀμαρτανοῦσας τε καὶ κακοφυοῦσας, ὡς ἀμείνως οὕσας εἰς ταῦτα.

ΠΙ. Ναι.

ΣΩ. Τι δέ; τὴν ἡμετέραν αὐτῶν οὐ βούλοιμεθ' ἢ ὡς βελτίστην ἐκτῆσθαι;

ΠΙ. Ναι.

ΣΩ. Οὐκοῦν βελτίων ἔσται, ἔδω ἑκούσα κακοφυῆ τε καὶ ἐξαμαρτάνη, ἢ ἐδώ ἄκουσα;

ΠΙ. Δεινον μέντ' ἂν εἶ, ὦ Σώκρατες, εἰ οἱ ἐκόντες ἀδικοῦντες βελτίους ἔσονται ἢ οἱ ἄκουστες.

ΣΩ. Ἀλλὰ μήν φαινεῖται γε ἐκ τῶν εἰρημένων.

ΠΙ. Οὐκοῦν ἐμοιε. Χ.Π.ΙΨ. modeling error

ΣΩ. Ἐρώ δὲ φίλην, ὦ Ἰππία, καὶ σοι φανήμει. τάλιν δ' ἀπόκοπων ἡ δικαιοσύνη οὐχ ἡ δύναμις τις ἐστιν ἡ ἐπιστήμη ἡ ἀμφότερα; ἡ οὐκ ἀνάρχῃ ἐν γε τοῦτον εἶναι τὴν δικαιοσύνην;

ΠΙ. Ναι.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν δύναμις ἔσται τῆς ψυχῆς ἡ δικαιοσύνη, ἡ δυνατοτέρα ψυχῆ δικαιοτέρα ἔστι; βελτίων γὰρ που ἦμιν ἐφάνη, ὦ ἀριστε, ἢ τοιαύτη.

ΠΙ. Ἐφάνη γάρ.

ΣΩ. Τι δ' εἰ ἐπιστήμη; οὐχ ἡ σοφιτερὰ ψυχῆ δικαιοτέρα, ἢ δὲ ἀμαθετετέρα ἀδικοτέρα;

ΠΙ. Ναι.
ΣΩ. Τι δ’ εἶ ἀμφότερα; οὖν ἡ ἀμφότερας ἔχουσα, ἐπιστήμην καὶ δύναμιν, δικαιοτέρα, ἡ δὲ ἀμαθεστέρα ἀδικοτέρα; οὖν οὕτως ανάγκη ἔχειν;

III. Φαίνεται.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ δυνατοτέρα καὶ σοφοτέρα αὐτὴ ἀμείνων οὖσα ἐφανή καὶ ἀμφότερα μᾶλλον δυναμένη ποιεῖν, καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ αἰσχρά, περὶ πᾶσαν ἐργασίαν;

III. Ναὶ.

ΣΩ. ὁταν ἄρα τὰ αἰσχρὰ ἐργαζήτατο. ἐκουσά ἐργάζεται διὰ δύναμιν καὶ τέχνην ταῦτα δὲ δικαιοσύνης φαίνεται, ἦτοι ἀμφότερα ἡ τὸ έτερον.

III. Ἕχειν.

ΣΩ. Καὶ τὸ μὲν γε ἀδικεῖν κακὰ ποιεῖν ἐστὶ, τὸ δὲ μὴ ἀδικεῖν καλά.

III. Ναὶ.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ δυνατοτέρα καὶ ἀμείνων ψυχή, ὅταν περ ἀδική, ἐκουσά ἀδικήσει, ἡ δὲ ποιησά ἄκουσα;

III. Φαίνεται.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀγαθὸς ἀνήρ ὁ τὴν ἀγαθὴν ψυχὴν βέβαιος, κακὸς δὲ ὁ τὴν κακὴν;

III. Ναὶ.

ΣΩ. Ἀρακοῦ μὲν ἄρα ἀνδρὸς ἐστὶν ἐκοντα ἀδικεῖν, κακοῦ δὲ ἀκοντα, εἰπέρ ὁ ἄρα ἀγαθὸς ἀγαθὴν ψυχὴν ἔχει.

III. Ἀλλὰ μὴν ἔχει γε.

ΣΩ. ὁ ἄρα ἐκὼν ἀμαρτάνων καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀδίκα ποιών, ὁ Ἰππίας, εἰπέρ τίς ἔστιν οὕτως, οὐκ ἀν ἄλλος εἰη ἡ ἄρα ἀγαθός.

III. Οὐκ ἔχω ὁποῖς σοι συγχωρήσω, ὁ Σῶκρατες, ταῦτα.

ΣΩ. Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ ἐμοὶ, ὁ Ἰππίας ἀλλ’ ἀναγκαῖον οὕτω φαίνεσθαι νῦν γε ἦμιν ἐκ τοῦ λόγου. ἐπερ μὲντοι ζ
πάλαι ἔλεγον, ἐγὼ περὶ ταῦτα ἄνω καὶ κάτω πλανῶμαι καὶ οὐδέποτε ταῦτα μοι δοκεῖ· καὶ ἐμὲ μὲν οὐδὲν θαυμαστὸν πλανῶσθαι οὐδὲ ἄλλον ἰδιώτην· εἰ δὲ καὶ ὦμεῖς πλανήσεσθε οἱ σοφοὶ, τούτο ἦδη καὶ ἡμῖν δεινόν, εἰ μηδὲ παρ᾽ ὦμᾶς ἀφικόμενοι πανομέμβατα τῆς πλάνης.
ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΩΝ.

1. Τόν Ἰωνα χαίρειν, πόθεν τὰ νῦν ἤμιν ἐπιδεδή- 530
μηκας; ἡ οἶκοθεν ἐξ Ἐφέσου;
ΙΩΝ. Οὐδαμῶς, ὁ Σωκράτες, ἀλλ' ἐξ Ἐπιδαύρου
ἐκ τῶν Ἀθηναίων.
ΣΩ. Μόν καὶ ἡφαιστόν ἀράνα τιθέασι τῷ θεῷ οὗ
Ἐπιδαύριοι;
ΙΩΝ. Πάνυ γε, καὶ τῆς ἄλλης γε μουσικῆς.
ΣΩ. Τί σὺν; ἡγουμίζου τῇ ἡμέρᾳ; καὶ πῶς τι ἡγούμεθα;
ΙΩΝ. Τὰ πρῶτα τῶν ἄθλων ἡμερικάμεθα, ὁ Σω-
κράτες.
ΣΩ. Εὗ λέγεις: ἔγε δή ὅπως καὶ τὰ Παναθηναῖα
νικήσωμεν.
ΙΩΝ. Ἀλλ' ἔσται ταῦτα, εἰάν θεὸς ἑθέλῃ.
ΣΩ. Καὶ μὴν πολλάκις γε ἐξέλεγον ὑμᾶς τοὺς ἡφαι-
στοὺς, ὁ Ἰων, τῆς τέχνης τὸ γὰρ ἄμα μὲν τὸ σῶμα κε
κομβηθαίτω αἰεὶ πρόπον ἤμαν εἶναι τῇ τέχνῃ καὶ ὡς καλ-
λίστοις φαίνεσθαι, ἀμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἐν τε ἄλλοις
ποιηταῖς διατρίβειν πολλοίς καὶ ἀγαθοῖς καὶ δὴ καὶ μά-
λιστα ἐν Ὀμήρῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ θειοτάτῳ τῶν ποιητῶν,
καὶ τὴν τούτου διάνοιαν ἐκμανθάνειν, μὴ μόνον τὰ ἐπι,
Σξελοτοτίν ἔστων. οὐ γὰρ ἔν γένοιτο ποτὲ ἡφαιστός, εἰ μὴ
συνείδη τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. τὸν γὰρ ἡφαιστόν
ἐφημεία δεῖ τοῦ ποιητοῦ τῆς διανοίας γίνεσθαι τοῖς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ἄκουσαι τούτο δὲ καλῶς ποιεῖν μὴ γινοῦσκοντα ὁ τι λέγ. ὁ ποιητής ἀδύνατον. ταῦτα οὖν πάντα ἂξια ἔλογος ἔγραψε.

II. Ἡ.Ν. 'Ἀληθὴ λέγεις, ὃ Σάκρατες ἐμοι ὅν ποὺ τοῦτο πλείστον ἔργον παρέσχε τῆς τέχνης, καὶ οἴμαι καλώς τὰ ἄνθρωπον λέγειν περὶ Ὀμήρου, ὡς οὔτε Μητρόδοφος ὁ Δαμφακηνός οὔτε Στησίμβροτος ὁ Θέοις οὔτε Πλαύκων οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πῶς τοις γενομένων ἔχειν εἰπεῖν οὔτω πολλάς καὶ καλὰς διανοοῖς περὶ Ὀμήρου, ὡς ἐγώ.

ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὃ Ἰων. δήλου γὰρ ὅτι οὐ φθονοῦσεις μοι ἐπιδείξαι.

Ἡ.Ν. Καὶ μὴν ἢν έκοι ἄκουσαι, ὃ Σάκρατες, ὡς εἰ κεκόσμηκα τῶν Ὀμήρου. ὡστε οἴμαι ὑπὸ Ὀμηροδῶν ἢ ἔχειν χρυσῶ στραφύ πρὸς οὖν ὑπαξίωθηναι.

ΣΩ. Καὶ μὴν ἐγὼ ἐτι ποιήσομαι σχολὴν ἄχροιθαί σου νῦν δὲ μοι τοσόνδικε ἀπόκρισιν ποτέ οὐκέτοις περὶ Ὀμήρου μόνον δεινὸς ἤ καὶ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ἀρχιλόχου;

Ἡ.Ν. Οὐδεμισθα, ἀλλὰ περὶ Ὀμήρου μόνον ἰκανοὶ γὰρ μοι δοκεῖ εἶναι.

ΣΩ. 'Εστι δὲ περὶ ὅτου Ὀμηρός τε καὶ Ἡσιόδος ταῦτα λέγετον;

Ἡ.Ν. Οἴμαι ἐρωγε καὶ πολλά.

ΣΩ. Πότερον οὖν περὶ τούτων κάλλιον ἢν ἐξηγηθείσοις ὁ Ὀμηρός λέγει ἢ ἢ Ἡσιόδος;

Ἡ.Ν. Ὁμοίως ἢν περὶ ὑπὸ τούτων, ὃ Σάκρατες, περὶ ὃν ταῦτα λέγουσιν.

Β. ΣΩ. Τί δὲ, ὃν περὶ μὴ ταῦτα λέγουσιν; οἶνον περὶ μαντικῆς λέγει τι Ὀμηρός τε καὶ Ἡσιόδος.

Ἡ.Ν. Πάνω γε.

ΣΩ. Τί οὖν; ὡς τα ὄμουσα καὶ ὡς διαφώρος περὶ
μαντικής λέγετον τά ποιητά τούτων, πότερον εις κάλλιον
ἀν ἔσημαι ἡ τῶν μάντεων τις τῶν ἀραθῶν;
ΙΩΝ. Τῶν μάντεων.

ΣΩ. Εἴ δὲ εἰς ἡσύχα μάντις, οὐκ, εἴπερ περὶ τῶν
ὅμοιως λεγομένων οἷος εἰς ἡσύχα ἐξηρήσασθαι, καὶ περὶ
tῶν διαφόρως λεγομένων ἡπίστω ἂν ἔσημαι;
ΙΩΝ. Δῆλον ὦτι.

ΣΩ. Τί οὖν ποτὲ περὶ μέν Ὄμηρον δεινὸς εἶ, περὶ δὲ
ὁσιόδον οὐ, οὐδὲ τῶν ἀλλῶν ποιητῶν; ἡ Ὄμηρος περὶ
ἀλλοι τινῶν λέγει ἡ ὁπερ σύμπαντες οἱ ἄλλοι ποιηταὶ;
οὐ περὶ πολέμου τε τὰ πολλὰ διελήλυθε καὶ περὶ ὁμοιῶν
πρὸς ἀλλήλους ἀνθρώπων ἀράθων τοῖς ἀκαθῶν καὶ
ἰδιωτῶν καὶ δημιουργῶν. καὶ περὶ θεῶν πρὸς ἀλλήλους
καὶ πρὸς θεοῦς ὁμολογοῦν, ὡς ὁμολογεῖ, καὶ περὶ
tῶν οὐρανίων παθημάτων καὶ περὶ τῶν ἐν ᾽Αἴδου, καὶ
γενέσεως καὶ θεῶν καὶ ἡρώων; οὐ ταῦτα ἐστι περὶ ὧν ὁ
Ὅμηρος τινὸς ποιήσεις πεποίηκεν;
ΙΩΝ. Ἀληθῆ λέγεις, ὁ Ὁμήρους.

III. ΣΩ. Τί δὲ; οἱ ἄλλοι ποιηταὶ οὐ περὶ τῶν αὐ-
tῶν τούτων;
ΙΩΝ. Ναλ., ἄλλ', ὁ Ὁμήρους, οὐχ ὁμοιῶς πεποίη-
κασὶ καὶ Ὅμηρος.

ΣΩ. Τί μὴν; κἀκεῖνον;
ΙΩΝ. Καὶ πολὺ γε.

ΣΩ. Ὅμηρος δὲ ἄμεινον;
ΙΩΝ. Ἀμεινοῦμεντοι νῦ Άλα.

ΣΩ. Οὐκοῦν, ὃ φίλη κεφαλῆ Ἰων., ὅταν περὶ ἄρισ-
τιον πολλῶν λεγοντων εἰς τις ἡροῦτα λέγη, γνώσθαι δὴ-
ποιοι τοῖς τοῖς εὐ λέγοντα;
ΙΩΝ. Φημι.

ΣΩ. Πότερον οὖν ὁ αὐτός, ῥόσπερ καὶ τοῦς κακῶς
λέγοντας, ἢ ἀλλος;
ΙΩΝ. Ὅ αὐτὸς δήπου.  
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ τῷ ἁρματικήτῳ τέχνῃ ἔχων οὗτός ἐστιν;  
ΙΩΝ. Ναι.  
ΣΩ. Τί δ᾽; ὅταν πολλῶν λεγόντων περὶ ὑμινων σιτίων, ὅποιὰ ἐστιν, εἰς τις ἁριστα λέγη, πότερον ἔτερος μὲν τις τὸν ἁρίστα λέγοντα γνωσται δι᾽ ἄριστα λέγει, ἔτερος δὲ τὸν κάκιον ὅτι κάκιον, ἢ ὁ αὐτός;  
ΙΩΝ. Δήλον δήπου, ὁ αὐτός.  
ΣΩ. Τίς οὗτος; τί ὅνομα αὐτῶ;  
ΙΩΝ. Ιατρός.  
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν κεφαλαίῳ λέγομεν, ὡς ὁ αὐτός γνωσται ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν πολλῶν λεγόντων, ὡστὶς τε 532 εὗ λέγει καὶ ὡστὶς κακῶς. ἢ εἴ μὴ γνωσται τὸν κακῶς λέγοντα, δήλον ὅτι οὐδὲ τὸν εὗ, περὶ γε τοῦ αὐτοῦ.  
ΙΩΝ. Οὗτος.  
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ αὐτός γίγνεται δεινὸς περὶ ἀμφοτέρων;  
ΙΩΝ. Ναι.  
ΣΩ. Οὐκοῦν σὺ φήσῃ καὶ Ὑμηροὺς καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς, ἐν οἷς καὶ Ἡσίοδος καὶ Ἀρχιλόχος ἐστι, περὶ γε τῶν αὐτῶν λέγειν, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ τῶν μὲν εὗ, τοὺς δὲ χείρον;  
ΙΩΝ. Καὶ ἀληθῆ λέγω.  
ΣΩ. Οὐκοῦν, εἰπερ τοὺς εὗ λέγοντα γιρνόσκεις, καὶ  
Β τοὺς χείρον λέγοντας γιρνόσκοις ἀν δι᾽ χείρον λέγουσιν  
ΙΩΝ. "Εοικε γε.  
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὁ βελτιστε, ὁμοίως τοῦ Ἰονα λέγοντες  
περὶ Ὑμηροῦ τε δεινὸν εἰναι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν  
οὐχ ἁμαρτησόμεθα, ἐπειδὴ γε αὐτὸς ὁμολογεῖ τὸν αὐτὸν  
ἐσεσθαι κρίτην ἰκανόν πάντων, ὡσοὶ ἐν περὶ τῶν αὐτῶν  
λέγοσι, τοὺς δὲ ποιητὰς σχεδὸν ἀπαντας τὰ αὐτὰ ποιεῖν.
IV. Ἡ Ἡ. Τι οὖν ποτὲ τὸ αἰτίον, ὁ Σώκρατες, ὅτι ἔγω, ὅταν μὲν τις περὶ ἄλλου του ποιητοῦ διαλέγηται, οὔτε προσέχω τὸν νοῦν ἀδυνατῶ τε καὶ ὁτιοῦν συμβαλέ— οὐσιν λόγου ἄξιον, ἀλλ' ἀπεικόνισεν συμπτῶμα, ἐπειδή δὲ τίς περὶ Ὀμήρου μνησθῇ, εὐθὺς τε ἐγρήγορα καὶ προσέχω τὸν νοῦν καὶ εὐπορῶ ὁ τι λέγω; 

ΣΩ. Οὐ καλεσόν τοῦτό γε εἰκάσαι, ὥς έταιρε, ἀλλὰ παντὶ δῆλον ὅτι τέχνη καὶ ἔπιστήμη περὶ Ὀμήρου λέγειν ἀδυνατος εἰ: εἰ μὲν τέχνη οἷος τε ἡσύχα, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἀπάντων λέγειν οἷος τ' ἐν ἡσύχᾳ, ποιητικὴ γὰρ ποι ἐστι τὸ ὄλον. ἢ οὖ; 

ΙΩΝ. Ναι. 

ΣΩ. Ὁνκούν ἐπειδήν λάβητις καὶ ἄλλην τέχνην ἢ— διὰ τινοῦν ὄλην, ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς σκέψεως ἐστι περὶ ἀπασάν τῶν τεχνῶν; πὼς τούτῳ λέγω, δέει τί μου ἄκουσία, ὁ Ἰων; 

ΙΩΝ. Ναι μὰ τὸν Δε', ὁ Σώκρατες, ἔγορε· χαίρω γὰρ ἀκούσαν ὑμῶν τῶν σοφῶν. 

ΣΩ. Βουλοῦμην ἂν σε ἀληθῆ λέγειν, ὁ Ἰων· ἀλλὰ σοφὸι μὲν ποὺ ἐστε ύμεῖς οἱ δαφνὸς καὶ οἱ ὑποχριταῖ καὶ δὲν ἔχετε τὰ ποιήματα, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἡ τάληθη λέγω, οἷον εἰκὼς ἵδιότην ἀνθρωπον. ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων Εὖ ὑν ἣρόμην σε, θεάσαι ὡς φαύλον καὶ ἰδιωτικῶν ἐστὶ καὶ παντὸς ἀνθρώπου γνῶναι ὃ ἐλέγεα, τὴν αὐτὴν εἶναι σκέψις, ἐπειδὴ καὶ τὰ ὄλην τέχνην λάβη, λάβωμεν γὰρ τὸ λόγον ἀργοφικὴ γὰρ τίς ἐστι τέχνη τὸ ὄλον; 

ΙΩΝ. Ναι. 

ΣΩ. Οὐκούν καὶ γραφεὶς πολλοὶ καὶ εἰσὶ καὶ γερόνασιν ἀραθόλοι καὶ φαύλοι; 

ΙΩΝ. Πάνω γε. 

ΣΩ. Ἡδη οὖν τινὰ εἰδες, ὅστις περὶ μὲν Πολυνάτου τοῦ Ἀγλαοφρῶντος δεινὸς ἐστιν ἀποφαίνειν, ὃ εὖ τε
γράφει καὶ ἡ μῆ, περὶ δὲ τῶν ἄλλων γραφέων ἀδύνατος;
533 καὶ ἐπειδὰν μὲν τις τὰ τῶν ἄλλων ξωγράφον ἔγγα ἐπιδέι-
κνύῃ, νυσταξεῖ τε καὶ ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει ὃ τι συμβάλλει
tαι, ἐπειδὰν δὲ περὶ Πολυμνίστου ἦ ἄλλου ὅτου βουλεί 
tῶν γραφέων ἐνὸς μόνου ἐνεπαρθενισθαι γνώμην, ἐγγο
γορε τε καὶ προσέχει τὸν νοῦν καὶ εὐπορεῖ ὃ τι εἰπὴ;

ΙΩΝ. Οὐ μὰ τὸν Δικαίον, οὐ δίητα.

ΣΩ. Τί δέ; ἐν ἀνδριαντοποιίᾳ ἡ ὡς τῶν ἐδεικτικῶν, ὅστις 
περὶ μὲν Διαδάλου τοῦ Ἡρέωνος ἢ Ἑπειοῦ τοῦ Πανο

B πέως ἢ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἦ ἄλλου τινὸς ἀνδριαντο-
poioiōn ἐνὸς πέρι δεινὸς ἐστὶν ἐξηγεῖσθαι ὡς εἴπερ 
πεποίηκαν, ἐν δὲ τοῖς τῶν ἄλλων ἀνδριαντοποιῶν ἐγγορεῖ ἀπορεῖ τε
καὶ νυσταξεῖ, οὐχ ἔχειν ὃ τι εἰπῇ;

ΙΩΝ. Οὐ μὰ τὸν Δικαίον, οὐδέ τούτῳ ἔσφαλκα.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν, ὥς ἐρωτώσαμει, οὐδ' ἐν κύλίσματι

C μὲν ἐν κύθαιρῳ οὐδὲ ἐν κύθαιρω διὰ οὐδὲ ἐν δαφροῦ
do pọt' εἶδες ἄνδρα, ὅστις περὶ μὲν Ὀλυμποῦ δεινὸς

C έστιν ἐξηγεῖσθαι ἢ περὶ Θεμύσον ἢ περὶ Ὅμηρος ἢ περὶ

Φημίου τοῦ Ἰθακείου δαφροῦ, περὶ δὲ Ἰονοῦ τοῦ

Ἐφεσίου ἀπορεῖ καὶ οὐχ ἔχει συμβάλλεσθαι, ὡς εἴπερ 

δαφροῦς καὶ ἡ μῆ.

ΙΩΝ. Οὐκ ἔχω σοι περὶ τούτῳ ἀντιλέγειν, ὁ Σω-

χράτες: ἀλλ' ἐκεῖνο ἐμαυτῷ σύνιοιδά, ὅτι περὶ Ὅμηρο

καλλίστ' ἀνθρώποιον λέγω καὶ εὐποροῦ καὶ οἱ ἄλλοι πάν

τες μὲ φασιν εἰ λέγειν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ. καίτοι ὁρά

τούτῳ τί ἐστίν.

V. ΣΩ. Καὶ ὁ ρώδ, ὃ Ἰιόν, καὶ ἐρχόμεθα γε σοι ἀπο-

τω φαινόμενος, οἳ μοι δοκεῖ τούτῳ εἶναι. ἔστι γὰρ τούτῳ τέχνῃ

μὲν * οὐ, ὡς ὄν παρὰ σοι περὶ Ὅμηρον εὐ λέγειν, ἢ νῦν

ὡς ἔλεγον, Θεία δὲ σύναιμας, ἢ σε κείμεν, ὡς περὶ εἰν τῇ λέκω,

ἣν Εὐρίπιδῆς μὲν Μαρνῆτιν ὀνόμασεν, οἳ δὲ πολλοὶ Ἡμι-

κλειαν. καὶ γὰρ αὐτῇ ἢ λήθος οὐ μόνον αὐτοῦς τοὺς ἰο-


κτυλίους ἄρει τοὺς σιδηρούς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι
tοῖς δακτυλίοις, ὥστε δύνασθαι ταύταν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ
ἡ λίθος, ἀλλος ἄρειν δακτυλίους, ὥστε ἐνώτε οὐραθὸς Ε
μακρὸς πάνω σιδηρίων [καὶ δακτυλίων] ἐξ ἀλλήλων ἰσό-
tηται: πάντες δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίθου ἡ δύναμις
ἀνήφθηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτήν,
dιὸ δὲ τὸν ἐνθέου τούτων ἀλλον ἐνθοσιαξόντων οὐρα-
θὸς ἐξαρτᾶται. πάντες γὰρ οἱ τέκνα τοῦ παῖν ποιηταὶ οἱ
ἀραθοὶ οὐκ ἐκ τῆς ἐνθησίας ἀλλ' ἐνθέου ὄντες καὶ κατεχομένοι
πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ
οἱ ἀραθὸι ἁσαύτως. ὅσπερ οἱ κορυβαντίοντες οὐκ ἐμ-
334
φρονεῖς ὄντες ὁροῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἐμ-
φρονεῖς ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ' ἐπειδὰν
ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἀρμονίαν καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπον, βασιλε-
ουσί καὶ κατεχομένοι, ὅσπερ αἱ βασιλεῖς ἀργοῦνται ἐκ τῶν
ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχομέναι, ἐμφρονεῖς δὲ οὕσω
οὗ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅσπερ αὐ-
τοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ δήποτε πρὸς ἰμάς οἱ ποιηταὶ,
ὅτι ἀπὸ κηρυκών μελιορῶν ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν ἢ
καὶ κατὰν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἢμῖν φέρουσιν ὅσπερ αἱ
μελιτταὶ, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι καὶ ἀληθὴ λέγουσιν
κούοντον γὰρ κηρύκη ποιητῆς ἐστὶ καὶ πτηρῶν καὶ λεβοῦν,
καὶ οὐ πρὸτερον οἶος τε ποιεῖν, πρὸν ὅν ἐνθέοις τε γενήται καὶ
ἐκφραζοῦμαι ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνή· ἐως δ' ἐν τοῦτο
ἐξὶ τὸ κτήμα, ἀδύνατος παῦς ποιεῖν ἐστίν ἄνθρωπος καὶ
χρησιμοδεῖν. ἄτε οὖν αὐτῇ τεχνῇ ποιοῦντες καὶ πολλὰ λέ-
γοντες καὶ καλὰ περὶ τῶν πράγματων, ὅσπερ οὐ περὶ
Ομήρου, ἀλλὰ θεία μορφή, τοῦτο μόνον οἶος τε καταστός ο
ποιεῖν καλῶς, ἐφ' οὗ ἡ Μοῦσα αὐτῶν ὁμοιήσει, ὁ μὲν ἄθρω-
κομῆς, ὁ δὲ ἐγκώμως, ὁ δ' ὑποχήματα, ὁ δ' ἐπη, ὁ δ'
ἀλμῆς· τὰ δ' ἀλλὰ φαῦλος αὐτῶν ἕκαστος ἐστίν. οὐ
γὰρ τεχνῆς ταύτα λέγοντι, ἀλλὰ θεία δυνάμει, ἐπεὶ, εἰ
περὶ ἕνος τέχνης καλὸς ἦπισταντο λέγειν, κἂν περὶ τῶν ἀλλῶν ἑπάνωτων· διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὸς ἐξαιροῦμενος τούτων τὸν νοῦν τούτοις χορτάζει ὑπηρέτας καὶ τοῖς χρήσμοις· δοῖς καὶ τοῖς μάντεσι τοῖς θείοις. ὑπὸ ἡμέρας οἱ ἀκούοντες εἰδάμεν, ὅτι οὐκ οὗτοι εἰσίν οἱ ταύτα λέγοντες οὗτοι πολλοὶ ἄνω, ὅς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλὰ ὁ θεὸς αὐτὸς ἔστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φησί· γεγαμένοι δὲ τεκμήριον τὸ λόγῳ Τύνκης ὁ Χαλκιδεύς, δὲ ἄλλο μὲν οὐδέν πάτορ' ἐποίησε ποιήμα, ὅτου τις ἂν ἐξισχύσῃ μνήμη· τοὺς δὲ παλάνθων παντεῖς ἄδονου, σχεδὸν τι πάντων μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνάς, ὅπερ αὐτὸς λέγει, εὔφορημα τι Μοισίος. ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μάλιστα μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐν·

Ε δεύσασθαι ἕμιν, ἵνα μὴ διστάσομεν, ὅτι οὐκ ἀνθρώπων ἐστιν τὰ καλὰ ταύτα ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεία καὶ θεῖα, οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἡ ἐρμηνεία εἰς τὸν θεόν, κατεχόμενοι έξ ὅτου ἄν ἐκαστὸς κατέχηται. ταύτα ἐνδεικνύμενος ὁ θεὸς ἐξεπίτευξε διὰ τοῦ φαντάσματος

535 ποιητοῦ τὸ κάλλιστον μέλος ἡς· ἥ σοι δοκῶ σοι ἄληθῆ λέγειν, ὁ Ἡσίος.

ΙΩΝ. Ναὶ μὲ τὸν Δία, ἐμοίγε· ἀπει άρ πῶς οἱ τοῖς λόγοις τῆς ψυχῆς, ὁ Ὁσκρατεῖς, καὶ μοι δοκοῦν θεῖα μοῖρα ἡμῖν παρὰ τῶν θεῶν ταύτα οἱ ἄραθοι ποιηταὶ ἐρμηνεύειν.

VI. ΣΩ. Ὅποιον ἡμεῖς αὐτοὶ διαφθορά τὰ τῶν ποίησεν ἐρμηνεύετε;

ΙΩΝ. Καὶ τούτο ἀληθῆς λέγεις.

ΣΩ. Ὅποιον ἐρμηνεύων ἐρμηνείας γίνεσθε;

ΙΩΝ. Πανταπαθείς γε.

Β ΣΩ. Ἐχε δὴ [καὶ] μοι τὸ δὲ εἶπε, ὁ Ἡσία, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὁ τι ἄν σε ἐρωμαι· ὅταν εἰς ἑπτὰς ἑπτὰ καὶ ἐκπληκτικὸς μάλιστα τοὺς θεομένους, ἂ τὸν Ὅδυσσέα ὅταν ἑπὶ τὸν οὐδὸν ἐφαλλόμενον ξύμη, ἑκφανὴ γιγνόμενον τοῖς
μην στήσει καὶ ἐκχέουτα τοὺς οἴκτονες πρὸ τῶν ποδῶν. ἦ Ἀριλέα ἐπὶ τὸν Ἐκτορά οἰκεύοντα. ἦ καὶ τῶν περὶ Ἀνδρομάχην ἐλεεινὸν τι ἦ περὶ Ἐκάβην ἦ περὶ Πρίαμου, τότε πότερον ἔμφορον εἶ. ἦ ἐξω σαυτοῖς γίνεται καὶ παρὰ τοῖς πράγμασιν οὐτε τις οὐ εἶναι ἡ ψυχή οἰς λέγεις ἐνθονήσα— οὐ διόνυσα. ἦ ἐν Ἰθάκῃ οὖσιν ἦ ἐν Τροίᾳ ἡ ὁπώς ὁ λείπει καὶ τὸ ἐπὶ ἐκι;

Ἰων. Ὁς ἐναρεῖς μοι τοῦτο, ὃς Σώκρατες, τὸ τε-κμήριον εἴπες: ὦ γὰρ σε ἀποκρυψάμενος ἔρως. ἐρῶ γὰρ ὅταν ἐλεεινὸν τι λέγω, δακρύοις ἐμπτέλαιοι μοι οἱ ὀφθαλμοὶ: ὅταν τε φροβεῖν ἡ δεινὰ, ὀρθάις αἱ τρίχες ἵσταται ὑπὸ φόβου καὶ ἡ καρδία πηδᾶ.

Θ. Τί οὖν; φῶμεν, ὃ Ἰχών. ἔμφρονα εἶναι [τότε] ἢ τούτων τοῦ ἀνθρώπου, ὃς ἂν κεκοσμιμένος ἐσθήτη ποι-κιλὴ καὶ χρυσὸς στεφάνοις κλαίῃ τ' ἐν θυσίαις καὶ ἐφο-ταῖς, μηδὲν ἀπολογεῖος τούτων. ἡ φοβήται πλέον ἢ ἐν δισμυρίοις ἀνθράκοις ἐστηκῶς φιλίως, μηδενὸς ἀποδύ- οντος ἡ ἀδικοῦντος;

Ἰων. Οὐ μὴ τῶν Δίων, οὐ πάνω, ὃς Σώκρατες. ὡς ἐν τέληθες εἰρήσθαι.

Θ. Οἰσθάντα οὖν ὁτι καὶ τῶν θεατῶν τοὺς πόλλους ταῦτα ταῦτα ὑμεῖς ἀργάζεσθε;

Ἰων. Καὶ μέλα καλὸς οἶδα· καθορὼ γέρο ἐκάστοτε ἐ- αὐτοὺς ἀνωθεν ἀπὸ τοῦ βήματος κλαίοντας τε καὶ δεινὸν ἐμβλέποντας καὶ συνάρμοιντας τοῖς λεγομένοις. δεῖ γὰρ με καὶ σφόδρο αὐτοῖς τῶν νοῦν προσέχειν· ὡς εἴη μὲν κλαίοντας αὐτοὺς καθίσῳ, αὐτὸς γελάσομαι ἀργυρίῳ λαμβάνων, ἐὰν δὲ γελᾶντας, αὐτὸς κλαίοναι ἀργυρίῳ ἀπολλύς.

VII. Θ. Οἰσθάντα οὖν ὅτι οὐτὸς ἐστὶν ὁ θεατὴς τῶν δακτυλίων ὁ ἔσχατος, ὃν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλείως- τιδος λέοντος ἀπ' ἀλληλοῦ τῆς δύναμεν λαμβάνειν; ὃ δὲ
μέσος τιν ὁ ὡφρηδὸς καὶ ὑπονομητής, ὁ δὲ πρώτος αὐτοῦ ὁ ποιητής, ὁ δὲ θεός διὰ πάντων τούτων ἐξει τῇν ψυχῇν ὅτιν ἦθελ ἤτοι τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαμένος εἰς ἀλλήλου τῆν δύναμιν. καὶ ὅσπερ ἐκ τῆς λίθου ἑιρήνης ὄρμαθος πάμπολυς ἐξηρτισχθεὶς χορευτάν τε καὶ διδασκάλων καὶ ὑποδιδασκάλων, ἐκ πλαγίων ἑξηρτημένων τῶν τῆς Μοῦσης ἐκκρεμαμένων δακτυλίων. καὶ ὁ μὲν τῶν ποιητῶν ἐξ ἀλλής Μοῦσης, ὁ δὲ ἐξ ἀλλῆς ἑξηρτηται ὄνοματι ζομεν δὲ αὐτὸ κατέχεται τὸ δὲ ἐστὶ παραπλήσιον ἑχεται γὰρ ἐκ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἅλλοι εἰς ἄλλουν εὐθυμείνου εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζοντος, οὐ μὲν εἰς Ὀρφέως, οὐ δὲ ἐκ Μοῦσαιον. οὐ δὲ πολλοὶ εἰς Ὀμήρου κατέχονται τε καὶ ἐχονται. ἀν οὖ, ὁ Ἰαυν, εἰς εἰ καὶ κατέχει ἐξ Ὀμήρου. καὶ ἐπειδάν μὲν τις ἄλλου τοῦ ποιητοῦ ᾗδη, καθενῦσι τε καὶ ἀπορεῖ τινὶ λέγης, ἐπειδᾶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ φθέρχηται τις μέλος. εἰς ἔργα καὶ ὅρχεται σου ἡ ψυχῇ καὶ εὐπορεῖς τι λέγης. οὐ γάρ τεχνὴ υἱόν ἐπιστήμη περὶ Ὀμήρου λέγεις ὁ λέγεις, ἁλλὰ θεία μοίρα καὶ κατακλωχυ ὅσπερ οἱ κορυφαιοί. τε τε καὶ ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλους ὀξέως, ὁ ἄν τοῦ θεοῦ ἐξ ὑπὸ τοῦ ἀν κατέχονται, καὶ εἰς ἐκείνο τοῦ μέλος καὶ θητικώς καὶ θητικῶς εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίζοντες οὐτὸ καὶ σύ, οὐ Ἰαυν, περὶ μὲν Ὀμήρου όταν τις μιθήτῃ, εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπορεῖς. τοῦτον δὲ ἐστὶ τὸ αἰτίον, ὁ μὴ ἑρωτάς, δὲ ὁ τι σὺ περὶ μὲν Ὀμήρου εὐπορείς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ, ὅτι οὐ τεχνῆ ἀλλὰ θεία μοίρα Ὀμήρου δείνος εἰ ἐπαινεῖς.

VIII. ἩΝ. Ὁ μὲν εὖ λέγεις, ὁ Σώκρατης ἑαυτοῦ μέντοι ἂν εἰ ὑπὸ τοῦ εἰποῖς, ὡστε μὲ ἀναπείσα, ὥσ ἐγὼ κατεχόμενος καὶ μειωμένος ὁμήρου ἐπαινῶ. οἷς μὲν ὑπὸ ὅτι σοι δόξαμι, εἰ μοι ἀκούσας λέγοντος περὶ Ὀμήρου.
ΣΩ. Καὶ μὴν ἐθέλον γε ἀκούσαι, οὐ μέντοι πρῶτον ἔτρειν ἀν μοι ἀποκριθή τάδε· ἵνα ὁ Ὁμήρος λέγει περὶ τίνος ἐν λέγεις· οὐ γὰρ δήποτε περὶ ἀπάντων γε.

ΙΩΝ. Ἐν ἑσθεί, ὁ Σάκρατες, περὶ οὐδένος ὅτου οὐ.

ΣΩ. Οὐ δήποτε καὶ περὶ τούτων, ὅπως καὶ μὲν τυχόν ἀρχαῖας ἡ τοῖς εἰδικοῖς ὁ Ὁμήρος δὲ λέγει.

ΙΩΝ. Καὶ ταῦτα ποία ἔστιν, ὁ Ὁμήρος μὲν λέγει, γωνία δὲ οὐκ ὁδηγεῖ.

ΣΩ. Οὐ καὶ περὶ τεχνῶν μέντοι λέγει πολλαχοῦ 537 ὁ Ὁμήρος καὶ πολλά· οἴον καὶ περὶ ἴμοιχείας — ἐὰν μὴ

ΙΩΝ. Ἀλλ' ἐγὼ ἔριξ' ἐγὼ γὰρ μέμνημαι.

ΣΩ. Εἰπὲ δὴ μοι ὁ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχος τοῦ νεῶν

ΙΩΝ. Καὶ ἐκεῖνος ἱστείς, φησὶν, καὶ αὐτὸς εὑρίσκει πρὶν ἀδίφορο

ΣΩ. ἐν νόσσῃ δὲ τοῦ ἱπποῦ ἀριστερὰς ἐρχομενῷ τοῦ Ἐπιβολοῦ

ΙΩΝ. Ἀρχεῖ. ταῦτα δή, ὁ Ἰων, τὰ ἔπη ἐπεις ὁ δὴ λέγει ὁ Ὁμήρος ἔτη μή, πότερον ἐν γυναικὶ ἅμελενοι, ἰατρὸς οὐ

ΙΩΝ. Ηνίοχος δὴποτε.

ΣΩ. Πότερον ὅτι τέχνην ταύτην ἔχει ἦ καὶ Αλλο τι; ΙΩΝ. Οὐκ, ἀλλ' ὅτι τέχνην.

ΣΩ. Ὅμως ἐκάστη τῶν τεχνῶν ἀποδέδοται τι ὑπὸ του Θεοῦ ἔργων ὅλα τε εἶναι μνημοσύνην; οὐ γὰρ ποι ἢ

ΙΩΝ. Οὐ δήποτε.
ΣΩ. Ουδὲ με ἡ ἱατρική, ταύτα καὶ τεκτονικὴ.
ΙΩΝ. Οὔ δήτα.

1) ΣΩ. Οὐκοῦν οὖτω καὶ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν, ἡ τῇ ἔτερᾳ τέχνῃ γινομόσχομεν, οὐ γινομόσχομεν τῇ ἔτερᾳ; τὸδε δὲ μοι πρὸτερον τούτου ἀπόκομιναι τὴν μὲν ἔτεραν φήμι εἶναι τινα τέχνην, τὴν δὲ ἔτεραν;
ΙΩΝ. Ναι.

ΣΩ. Ἀρα ὡςπερ ἐγώ, τεκμαίρομενος, ὅταν ἡ μὲν ἔτεραν πραγμάτων ἡ ἐπιστήμη, ἡ δὲ ἔτεραν, οὖτοι καλὰ τήν μὲν ἄλλην, τήν δὲ ἄλλην τέχνην, οὖτω καὶ σύ;
ΙΩΝ. Ναι.

ΣΩ. Εἰ γὰρ πον τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐπιστήμην εἰ ὑπὲρ της, τί ἢν τῇ μὲν ἔτεραν φαινεῖν ἐσται τῇ δὲ ἔτεραν, ὡςπερ ἐγώ, πρὸτερον τούτων ταύτα γινομόσχομεν καὶ εἰ ἢν ἐγώ ἔριν ἐρώμεν, εἰ τῇ αὐτῇ τῇ τέχνῃ γινομόσχομεν τῇ ἀριστομηνήτητι τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ σύ, ἡ ἄλλη, φαίνεις ἂν δὴ πον τῇ αὐτῇ.

ΙΩΝ. Ναι.

538 ΣΩ. Ὅ τοιον ἄρτι ἐμελλον ἐρώσεσθαι σε, νυνὶ εἰ πέ, εἰ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν οὖτω σοι δοξεῖ, τῇ μὲν αὐτῇ τῇ τέχνῃ τὰ αὐτὰ ἀναγκαῖον εἶναι γινομόσχομεν, τῇ δὲ ἔτερῃ μὴ τὰ αὐτὰ, ἀλλὰ εἰπερ ἄλλῃ ἐστίν, ἀναγκαῖον καὶ ἔτερα γινομόσχομεν.
ΙΩΝ. Οὔτω μοι δοξεῖ, ὡς Σώκρατες.

IX. ΣΩ. Οὐκοῦν ὡςίς ἡν μὴ ἔχῃ τινα τέχνην, ταύτῃ τῆς τῆς τέχνης τὰ λεγόμενα ἡ πραττόμενα καλῶς γινομόσχομεν οὐκ ὄντος τ᾽ ἑσται;

B ΙΩΝ. Ἀληθὴ λέγεις.

ΣΩ. Πότερον οὖν περὶ τῶν ἐπῶν ἢν εἰπεῖς, εἰτε καλῶς λέγει Ὀμηρος εἰτε μή, σὺ κάλλιον γνωσει ἡ ἤμων ὁμολογία.
ἸΩΝ. Ἦνίοχος.
ΣΩ. Ῥαψαθός μάρ ποι εἰ, ἄλλ' οὐχ Ἦνίοχος.
ΙΩΝ. Ναι.
ΣΩ. Ἡ δὲ δαψαθικὴ τέχνη ἔτερα ἐστὶ τῆς ἰνισχικῆς;
ΙΩΝ. Ναι.
ΣΩ. Εἰ ἔρα ἐτέρα, περὶ ἐτέρου καὶ ἐπιστήμη προς μάτων ἐστὶν.
ΙΩΝ. Ναι.
ΣΩ. Τι δὲ δή, ὅταν Ὄμηρος λέγη, ὡς τετραμένω τῷ Μαχάωνι Ἐκαμήδη ἡ Νέστορος παλλική κυκεώνα πιένει δίδοις; καὶ λέγει ποις οὕτως:
οὔν πραμνεῖον φησίν, ἐπὶ δ' αὐρειον κυή τυρόν κυνήτει χαλκεῖλ' παρά δὲ κρόμουν ποτῷ ὄψων ταῦτα εἰτε ὀρθῶς λέγει Ὅμηρος εἰτε μή; πότερον ιατρικῆς ἐστὶ διαγνώναι καλῶς ἡ δαψαθικῆς;
ΙΩΝ. Ιατρικῆς.
ΣΩ. Τι δέ, ὅταν λέγῃ Ὅμηρος:
ἡ δὲ μολυβδαῖνη ἱκέλῃ ἐς βυσσόν ἵκανεν,
ἡ τε κατ' ἀγραφόλοιο βοδὸς νέρας ἐμμεμανία ἐρχεται ὀμηστής μετ' ἰχνοῦς πῆμα φέροντας:
ταῦτα πότερον φῶμεν ἀλευτικῆς εἰναι τέχνης μᾶλλον κρίναι ἡ δαψαθικῆς, ἀττὰ λέγει καὶ εἰτε καλῶς εἰτε μή;
ΙΩΝ. Δῆλον δή, ὁ Σάκρατες, ὁτι ἀλευτικῆς.
ΣΩ. Σκέψασθαι δή, σοῦ ἐφομένων, εἰ ἔροι μὲ ἐπειδὴ τοῖνυν, ὁ Σάκρατες, τούτων τῶν τεχνῶν ἐν Ὅμηρῳ εὔ-
ῥίσκεσι αὐτοῖς ἐπιστήμη διακρίνειν, ἢ δ' ἔχειν ἔξω καὶ 
to τοῦ μάντειας τε καὶ μαντικῆς, ποιά ἐστιν αὐτὰ 
αὐτῷ οὕρ τ' εἰναι διαγνωσθέντα, εἰτε εὖ ἐντε καλῶς πε 
pοίηται — σκέψαι οὐς δαδίης τε καὶ ἀληθῆ ἐγώ σοι ἀπο-
χρινοῦμαι. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐν Ὅδυσσεῖα 
λέγει, οἶον καὶ οὗ τῶν Μελαμποδιδῶν λέγει μάντις πρὸς 
τοὺς μνη-
στήρας, Θεοκλύμενος.
Πλάτων III.
διαμόνως, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων ἐλλυται κεφάλαι τε πρόσωπα τε νέρθε τε γυναι, οἰμωγὴ δὲ δέδησε, δεδάκρουντα δὲ παιρείαι· εἴδαλον τε πλέον πρόθυρον, πλεῖθ ἔδε καὶ αὐλῆ ἰσμέναις ἐφεβόσθε ὑπὸ ἓτορον· ἥλιος δὲ

B οὐρανοῦ ἐξοπλόλαξε, κακῇ δ' ἐπισιδήρομεν ἀχλὺς· πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι, οἴον καὶ ἐπὶ τειχομαχίας· λέγει γὰρ καὶ ἐνταῦθα

όρνις γὰρ φων ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαθῶν, αἰετὸς ψυπτῆς, ἐπ' ἀριστερὰ λαδὸν ἔφρουν,

C φοινήτην δράκοντα φέρον ὁνύχεσι πέλαρον, ξυόν, ἐτ' ἀσπαίροντα· καὶ ὀφθα λήθετο χάρμης.

κύψε γὰρ αὐτὸν ἵππον κατὰ στήθος περὶ δειρήν· ἰδιωθεὶς ὁπίσω, ὁ δ' ἀπὸ ἔθεν ἤκε χαράζε

αλγήσως ὀδύνησι, μέσρο δ' ἐρκάββαλ' ὀμίλω·

D αὐτὸς δὲ κλάρξας ἔπετο πνοῆς ἀνέμου.

tαῦτα φήσω καὶ τὰ τοιαῦτα τῇ μάντει προσήκειν καὶ σκοπεῖν καὶ κρίνειν.

ΙΩΝ. Ἀληθῇ γε σὺ λέγων, ὦ Σάκρατες.

X. ΣΩ. Καὶ σὺ γε, ὦ Ἰων, ἀληθῇ ταῦτα λέγεις· ἠν δὴ καὶ σὺ ἐμοὶ, ὁπερ ἐγὼ σοι ἐξέλεξα καὶ εἰ Ὠδυσ-

σείας καὶ εἰ Ἰλιάδος ὁποια τοῦ μάντεως ἐστὶ καὶ ὁποῖα τοῦ

Ε ὑπατοῦ καὶ ὕποια τοῦ ἀλείως, οὕτω καὶ σὺ ἐμοὶ ἐκλεξον, ἐπειδὴ καὶ ἐμπειρώτερος εἰ ἐμοῖ τῶν Ὄμηρον, ὁποῖα τοῦ

δαφαδοῦ ἑστίν, ὦ Ἰων, καὶ τῆς τεχνῆς τῆς δαφαδοκῆς, ὥ

τῷ δαφαδῷ προσήκει καὶ σκοπεῖσθαι καὶ διακρίνειν πα-

ρὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

ΙΩΝ. Ἐγὼ μὲν φημὶ, ὦ Σάκρατες, ἀπαντά.

ΣΩ. Οὐ σὺ γε ἐφῆς, ὦ Ἰων, ἀπαντά· ἦ οὐτώς ἐπι-

λήσμων εἰ; καίτοι οὐκ ἂν πρέποι γε ἐπιλήσμονα εἶναι

δαφαδὸν ἀνάφω.

ΙΩΝ. Τί δὲ δὴ ἐπιλαμβάνομαι.
ΣΩ. Οὐ μέμνησαι ὅτι ἔφησα τὴν ἡμερησίαν τῇ· γυναῖκι ἐτέραν εἶναι τῆς ἡμιοικής;
ΙΩΝ. Μέμνημαι.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἔτεραν οὖσαν ἔτερα γυναῖκες ὀμολόγεις;
ΙΩΝ. Ναὶ.
ΣΩ. Οὐκ ἀρα πάντα μὲ γυναῖκα ἥραφαδική κατό τοῦ σὸν λόγου, οὐδὲ ὁ ἡμερησίας.
ΙΩΝ. Πλὴν ὅτα ἴσως ὁ τωκάντα, ὁ Σάκρατες.
ΣΩ. Τὰ τωκαντα δὲ λέγεις πλὴν τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὑπὸ σχέδου τι· ἄλλα ποία δὴ γυναῖκα, ἐπειδή ὑή ἀπαντα;
ΙΩΝ. "Ἀ πρέπει, οἴμαι ἔγονε, ἀνδρὶ εἶπεῖν καὶ ὁποῖα γυναῖκι, καὶ ὁποία δούλῳ καὶ ὁποία ἑλευθέρῳ, καὶ ὁποία ἔχομενος καὶ ὁποία ἄρχοντες.
ΣΩ. "Ἀρ' ὁποῖα ἄρχοντες, λέγεις, ἐν ἀλάττῃ χειμαζόμενον πλοίοιν πρέπει εἶπεῖν, ὁ δαψιωθὸς γυναῖκα πάλιν ἢ ὁ κυβερνήτης;
ΙΩΝ. Οὔ, ἄλλα ὁ κυβερνήτης τοῦτο ἐν.
ΣΩ. Ἀλλ' ὁποία ἄρχοντες κάρυνον πρέπει εἶπεῖν, ὁ δαψιωθὸς γυναῖκα πάλιν ἢ ἡ ἰατρός;
ΙΩΝ. Οὐδὲ τοῦτο.
ΣΩ. Ἀλλ' οἷα δούλῳ πρέπει, λέγεις;
ΙΩΝ. Ναί.
ΣΩ. Οἶνον βουκόλαι λέγεις δούλῳ ὁ πρέπει εἶπεῖν ἀργοιναννό̂ιν βοῶν παραμυθονμένω, ὁ δαψιωθὸς γυναῖκα, ἄλλ' οἷ ὁ βοικόλος;
ΙΩΝ. Οὐ δήτα.
ΣΩ. Ἀλλ' οἷα γυναικὶ πρέποντα ἐστὶν εἶπεῖν ταλασσογραφίᾳ περὶ ἑρεῖν ἐργασίας;
ΙΩΝ. Οὔ.
ΣΩ. Ἀλλ' οἷα ἀνδρὶ πρέπει εἶπεῖν γυναῖκα στρατηγοῦσί τετραπαλίνοντες παραμυθονμένω;
ΙΩΝ. Ναι, τὰ τοιαῦτα γνώστεται ὁ δαφριδὸς.
XI. ΣΩ. Τι δὲ; ἡ δαφριδικὴ τεχνὴ στρατηγικὴ ἔστιν;
ΙΩΝ. Γνοίην γοῦν ἂν ἔρω ὁι στρατηγῶν πρέπει εἰπεῖν.
ΣΩ. Ἡσας γὰρ εἶ καὶ στρατηγικὸς, Ἰων. καὶ γὰρ εἰ ἐτύγχανες ἰππικὸς ὁν ἀμα καὶ κυθαριστικὸς, ἔρως ὃν ἐ ἰπποὺς εὐ καὶ κακῶς ἰππαξομένους ἀλλ' εἶ 'ο ἐρω ἡρόμην, ποτέρα δὴ τεχνὴ, ὅ Ἰων, μυργοσκεις τοὺς εὐ ἰππαξομένους ἰπποὺς; ὃ ἰππεὺς εἰ ἡ ἡ κυθαριστής, τὶ ἂν μοι ἀπεκρίνω; ΙΩΝ. Ἡ ἰππεύς, ἐρω' ἂν.
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ καὶ τοὺς εὖ κυθαριζόντας διερήνωσκες, ὀμολογείς ἂν, ἡ κυθαριστής εἰ, ταὐτὴ διαγιρνάσκειν ἀλλ' οὐχ ὃ ἰππεύς.
ΙΩΝ. Ναὶ.
ΣΩ. Ἐπειδῆ δὲ τὰ στρατιωτικὰ μυργοσκεις, πότεροι ἡ στρατηγικὸς εἰ μυργοσκεις ἡ δαφριδὸς ἀγαθὸς;
ΙΩΝ. Οὔδεν ἐμοίγε δοκεῖ διαφέρειν.
541
ΣΩ. Πῶς; οὔδεν λέγεις διαφέρειν; μίαν λέγεις τε-χνήν εἶναι τὴν δαφριδικὴν καὶ στρατηγικὴν ἡ δύο;
ΙΩΝ. Μία ἐμοίγε δοκεῖ.
ΣΩ. Ὡσίς ἄρα ἀγαθὸς δαφριδὸς ἔστιν, οὖτος καὶ ἀγαθὸς στρατηγὸς τυχάνει ἂν;
ΙΩΝ. Μάλιστα, ὃ Σάκρατες.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὡσίς ἀγαθὸς στρατηγὸς τυχάνει ἂν, ἀγαθὸς καὶ δαφριδὸς ἔστιν.
ΙΩΝ. Οὐκ αὖ μοι δοκεῖ τοῦτο.
ΣΩ. Ἀλλ' ἐκείνο μὴν δοκεῖ σοι, ὡσίς γε ἀγαθὸς ἐ ἰ δαφριδὸς, καὶ στρατηγὸς ἄγαθὸς εἶναι;
ΙΩΝ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Οὐκοῦν εὐ τῶν Ἑλλήνων ἀριστὸς δαφριδὸς εἰ; ΙΩΝ. Πολὺ γε, ὃ Σάκρατες.
ΣΟ. Ὠ καὶ στρατηγὸς, ὁ Ἰων, τῶν Ἑλλήνων ἀριστος εἰς;

ΙΩΝ. Εὑ ἰσθι, ὁ Σώκρατες· καὶ ταῦτα γε ἐκ τῶν Ὀμήρου μαθῶν.

ΧΙ. ΣΟ. Τι δὴ ποτ' οὖν πρὸς τῶν θεῶν, ὁ Ἰων, ἀρετὴν ἄριστον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, καὶ στρατηγὸς καὶ ὀρειχάλκης, ὁρειχάλκης μὲν περισσῶν τοῖς Ἑλλησποντικοῖς, στρατηγεῖς δὲ οὐ; ἡ ὁμολογία μὲν δοκεῖ σοι χρυσῶν στεφάνων ἐστεφανώμενον πολλῆς χρείας εἶναι τοῖς Ἑλλησποντικοῖς στρατηγοῖς δὲ ὀυδεμίας.

ΙΩΝ. Ὁ μὲν γὰρ ἤμετέρα, ὁ Σώκρατες, πολὺς ἀριστος ὑπὸ οὕτων καὶ στρατηγεῖται καὶ οὐδὲν δεῖται στρατηγοῦ, ἡ δὲ ὑμετέρα καὶ ἡ Ἀκαδημείαν οὐκ ἢν μὲ ἔλοιπο στρατηγὸν· αὐτός γὰρ οὐδεὶς ἱκανὸς εἶναι.

ΣΟ. Ὡ βέλτιστον Ἰων, Ἀπολλόδωρου οὖ μικρόσκεις τῶν Κυκλάδῶν;

ΙΩΝ. Ποιον τούτον;

ΣΟ. Ὁν Ἄθηναιοι πολλάκις ἐαυτῶν στρατηγὸν Ἰσχυρύτατον ζέων οὖν καὶ Φανοσθενῆ τὸν Ἀνδριαν καὶ Ἡρακλείδην τὸν Κλαδομένων, οὐκ ἦδεν ἡ πόλις ζέων οὖν ταῖς, ἐνδεξαμένοις οὕτως ἢξοι λόγον εἰσὶν, καὶ εἷς στρατηγίας καὶ εἷς τὰς ἀλλὰς ἀρχαῖς ἀγαπεῖ. Ἰονά δὲ ἀρκετὸν Ἐφεσίου οὐκ αἰρήσεται στρατηγὸν καὶ τιμήσει, εἰνὲ δοξῆς ἢξοι λόγον εἰσίν; τι δὲ, οὐκ Ἄθηναιοι μὲν ἐστε οἱ Ἐφέσιοι τῷ ἀρχαιῷ, καὶ ἢ Ἐφεσίων οὐδεμίῳς ἑλαττῶν πόλεως; ἀλλὰ εὖ γὰρ, ὁ Ἰων, εἰ μὴν ἀληθῆ λέγεις, ὡς τέχνη καὶ ἐπιστήμη οὕς τε εἰ Ὀμηρὸν ἐπαινεῖν, ἀδικεῖσ, ὥστε σὺς ὑποχρέομενος, ὃς πολλὰ πολλὰ καὶ καλὰ περὶ Ὀμηροῦ ἐπίστασαι, καὶ φάσιν ἐπιδεικνύειν ἢ ξαπατᾶς καὶ πολλοῦ δεῖς ἐπιδεικνύει, ὡς γε οὐδὲ ἢτο ἢτο τούτα, περὶ ὥν δεινὸς εἰς ἐπιθέλεις εἰπεῖν, πάλαι ἐμοὶ λυπαροῦσθος, ἀλλὰ ἀτεχνῶς ὀστῆρ ὁ Πρωτεύς παντοδαπὸς ὤργης στρεφόμενος ἀνω
καὶ κάτω, ἔως τελευταῖον διαφυγὼν με στρατηγὸς ἀνεφαρ-νησ, ἵνα μὴ ἐπιδείξης ὡς δεινὸς εἶ τὴν περὶ Ὅμηρον σοφίαν. εἰ μὲν οὖν τεχνικὸς ὃν, ὅπερ νῦν δὴ ἔλεγον, περὶ Ὅμηρον ὑποσχόμενος ἐπιδείξειν ἐξαπατᾶς με, ἀδικος εἰ. εἰ δὲ μὴ τεχνικὸς εἰ, ἄλλα θεία μοίρα κατεχόμενος ἕξ Ὅμηρον μηδὲν εἰδὼς πολλά καὶ καλὰ λέγεις περὶ τοῦ ποιητοῦ, ἀἀπαρ ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν ἀδίκεις. ἔλον οὖν πότερα βουλείς νομίζεσθαι ὑπὸ ἡμῶν ἀδικος ἀνὴρ εἶναι ἡ θείος.

ΙΩΝ. Πολὺ διαφέρει, ὡς Σωκράτες· πολὺ γάρ καλὸν τὸ θεῖον νομίζεσθαι.

Β. ΣΩ. Τοῦτο τοῖνυν τὸ κάλλιον ὑπάρχει σοι παρ’ ἡμῖν, ὡς Ἰων, θείον εἶναι καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὅμηρον ἐπαι-νέτην.
ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ
[ἡ ἐπιτάφιος· ἡθικός.]

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ.

Ι. Ἐξ ἀγορᾶς ἦ πόθεν Μενεξενός;
ΜΕΝ. Ἐξ ἀγορᾶς, ὁ Σώκρατες, καὶ ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου.

ΣΩ. Τί μάλιστα σὺ πρὸς βουλευτήριον; ἡ δὴ δὴ ὅτι παιδεύσεως καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τέλει ἤρει εἶναι, καὶ ὡς ἰκανῶς ἦδη ἔχων ἐπὶ τὸ μείζω ἐπινοεῖς τρέπεσθαι, καὶ ἀρχεῖν ἡμῶν, ὁ θαυμάσιε, ἑπιχειρεῖς τὸν προβολτέρον τηλικοῦτος ὅτι, ἦν μὴ ἐκλιπὼ ἡμῶν ἡ ὀἰκία αὐτὶ τινα ἡμῶν ὁ ἐπιμελητὴν παρεχομένη;

ΜΕΝ. Ἐὰν σὺ γε, ὁ Σώκρατες, ἐξει καὶ συμβουλεύεις ἀρχεῖν, προθυμήσομαι· εἰ δὲ μη, οὐ. νῦν μέντοι ἀρικόμην πρὸς τὸ βουλευτήριον πυθόμενος, ὅτι ἡ βουλὴ μέλλει αἰρεῖσθαι ὅστις ἐρεῖ ἐπὶ τοὺς ἀποθανόντοις ταφῶς γάρ οἴστα ὅτι μέλλουσι ποιεῖν.

ΣΩ. Πάντα γε· ἀλλὰ τίνα εἶλοντο;
ΜΕΝ. Οὐδένα, ἀλλὰ ἀνεβάλοντο εἰς τὴν αὐριον. οἴμαι μέντοι Ἀρχίνου ἡ Δίωνα αἰρεθήσεσθαι.

ΙΙ. ΣΩ. Καὶ μήν, ὁ Μενεξενε, πολλαχῇ κινδύνευες καὶ καλὸν εἶναι τὸ ἐν πολέμῳ ἀποθνῄσκειν. καὶ γὰρ ταφῆς καλῆς τε καὶ μεγαλοπρεποῦς τυρχάνει, καὶ ἑὰν πένης τις ὁν τελευτήσῃ, καὶ ἐπαινῶν αὐτὸ ἐτυχεῖ, καὶ ἑὰν φαύλος ἢ, ὅπ᾿ ἀνδρῶν σφηκὸν τε καὶ οὐκ εἰκῇ ἐπαινοῦντων, ἀλλὰ ἐκ
πολλού χρόνου λόγους παρεσκευασμένοιν, οἵ ούτω καλῶς ἐπαινοῦσιν, ὡστε καὶ τὰ προσόντα καὶ τὰ μὴ περὶ ἐκάστου λέγοντες. καλλιστά ποις τοῖς ὑμνομασι ποικιλλόντες, γοη-
τεύουσιν ἡμῶν τὰς ψυχὰς, καὶ τὴν πόλιν ἐγκαμμάξοντες κατὰ πάντας τρόπους καὶ τοὺς τετελευτηκότας ἐν τῷ πο-
λέμῳ καὶ τοὺς προφόνους ἡμῶν ἁπαντὰς τους ἐμπρο-
σθέν καὶ αὐτοῖς ἡμᾶς τοὺς ἔτι ἑώρα τις ἐπαινοῦντες, ὡστε ἔγγορε, ὡς Μενεξένε, γενναῖος πάνω διατίθεμαι ἐπαινοῦ-
μένος ὑπ' αὐτῶν, καὶ ἐκάστοτε ἐστήκα ἀκροάμενος καὶ

β. κηλούμενος, ἤροιμενος ἐν τῷ παραχορήμα μείζοναν καὶ γεν-

ναύτερος καὶ καλλίσταν γεγονέναι. καὶ οἷα δὴ τὰ πολλὰ

ἐσεῖ μετ' ἔμου ἕξοι τινὲς ἐποντά καὶ ἵναναροῦται, πρὸς

οὓς ἔρων σεμνότερος ἐν τῷ παραχορήμα γίγνομαι καὶ γὰρ

ἐκεῖνοι ταῦτα ταῦτα δικοῦσί μοι πάσχειν καὶ πρὸς ἐμὲ καὶ

πρὸς τὴν ἄλλην πόλιν. θαυμασιωτέραν αὐτήν ἤρεισθαι

ἐναντίον, ὅπο τοῦ λέγοντος ἀναπειθόμενοι καὶ

μοι αὐτὴ ἡ σεμνότης παραμεῖνει ἡμέρας πλεῖος ἡ τρεῖς.

γ. οὕτως ἐναυλὸς ὁ λόγος τε καὶ ὁ φθόρρος παρὰ τοῦ λέγον-

τος ἐνδύεται εἰς τὰ ἄτα, ὡστε μόνος τεταρτή ἡ πέμπτη

ἡμέρα ἀναμμυνήσκομαι ἐμαντῶ καὶ καὶ τῆς ἡμέρας οὐ

γῆς εἰμι, τέως δέ ὑμαί μόνον ὑμῖν ἐν μακάρων ἡσοίοις ὀικεῖν

οὕτως ἡμῖν οἱ δῆτορες δεξιοί ἔσων.

III. MEN. ἂεὶ οὖ προσπαίζεις, ὁ Σάκχωτες, τοὺς

δήτορας. νῦν μέντοι ὑμᾶι ἔγω τὸν ἁγεθέντα οὔ πᾶνο

εὐπορῆσειν ἐξ ὑπογόνου γὰρ πανταπᾶσιν ἡ ἁγεσία γέγο-

νεν, ὡστε ἵκως ἀναγκασθήσεται ὁ λέγων ὀσπερ αὐτοσχε-

διαίζειν.

D. ΣΩ. Πόθεν, ὡς γαθεῖ; εἰςον ἐκάστους τούτων λόγοι

παρεσκευασμένοι, καὶ ἄμα νῦνδὲ αὐτοσχεδίαις τά γε τοι-

κατε χαλεπόν. εἰ μὲν γὰρ δέου Ἀθηναίων ἐν Πελοποννη-

σίοις εὖ λέγεις ἡ Πελοποννησίος ἐν Ἀθηναίοις, ἡραδίου

ἀν δῆτορος δέοι τοῦ πεισόντος καὶ εὐδοκιμήσειτο. ὥστεν
δέ τις ἐν τούτῳ ἀγωνίζηται, οὕσπερ καὶ ἐπανεῖτ, οὐδέν μένα δοκεῖν εὐ λέγειν.

ΜΕΝ. Οὐκ οἶει, ὡς Σωκράτες;

ΣΩ. Οὐ μέντοι μὰ Δία.

ΜΕΝ. Ἦ όιεὶ οἴος τ' ἄν εἶναι αὐτὸς εἰπεῖν, εἰ δὲοι ἐ
cαὶ ἐλοιτό σε ἡ βουλή;

ΣΩ. Καὶ ἐμοὶ μὲν γε, ὡς Μενέχενε, οὐδὲν ἑαυτοῦ

εἰσὶν οἴος τ' εἶναι εἰπεῖν, ὃ τυχάνει διδάσκαλος οὐδα μου

πάνυ φαύλῃ περὶ ὡτορικῆς, ἀλλ' ἦπερ καὶ ἄλλους πολ-

λούς καὶ ἀνθρώπους πεποίηκε ὡτοράς, ἐνα δὲ καὶ διαφέ-

ροῦντα τῶν Ἑλλήνων, Περικλέα τὸν Ἑαυτίππου.

ΜΕΝ. Τίς αὐτὴ; ἡ δηλοῦν ὅτι Ἀσπασίαν λέγεις;

ΣΩ. Λέγω γαρ, καὶ Κόννων γε τὸν Μητροβίου. οὐ-

τινα γάρ μοι δύο εἰς διδάσκαλοι, ὃ μὲν μονοτικὴς, ἡ δὲ ὡτο-

τορικῆς, οὕτω μὲν ἐν τού θυρέομεν άνδρα οὐδὲν ἑαυτοῦ

τοσούτων δεινὸν εἶναι λέγειν ἀλλ' καὶ διὸς ἐμὺν κάκιον ἐπαι-

dευθή, μονοτικὴν μὲν ὑπὸ Λαμπροῦ παιδευθεῖς, ὡτορι-

κὴν δὲ ὑπ' Ἀντιφάστος τοῦ Ραμνουσίου, ὃμοιος καὶ οὐ-

τος οἴος τ' εἰς Ἀθηναίων γε ἐν Ἀθηναίωις ἐπαινῶν εὐ-

δοξιμεῖν.

IV. ΜΕΝ. Καὶ τι ἄν ἔχοις εἰπεῖν, εἰ δέοι σε λέγειν;

ΣΩ. Αὐτὸς μὲν παρ' ἐμαυτοῦ ἰσως οὐδέν, Ἀσπασίας
dὲ καὶ χθες ἡκωσίμην περαινοῦσης ἐπιτάφιον λόγον περὶ

τῶν τούτων. ἡκουσὲ γάρ ἀπερ σο λέγεις, ὅτι μέλλοιον

Ἀθηναίοι αἰρεῖσθαι τὸν ἐρούντα ἐπείτα τα μὲν ἐν τοῦ

παραχρήμα μοι διηνε, οἷα δέοι λέγειν, τα δὲ πρότερον

ἐκείμενη, ὅτε μοι δοκεῖ συνετίθει τὸν ἐπιτάφιον λό-

γον, ὅτι Περικλῆς εἰπε, περιλείμματ' ἀττα ἐς ἐκεῖνον

συνχολλωσά.

ΜΕΝ. Ἡ καὶ μνημονεύσας ἄν ἄ έλεγεν Ἀσπασία;

ΣΩ. Εἰ μὴ ἄδικον γε' ἐμαυτοῦν γέ τοι παρ' αὐτῆς,

καὶ ὁλον πληρὰς ἐλαβον, ὅτι ἐπελανθανόμην.
MEN. Τι οὖν οὐ διήλθες;
ΣΩ. Ἄλλ' ὡπως μὴ μοι χαλεπανεί ἡ διδάσκαλος, ἂν ἐξενεργῶ αὐτῆς τὸν λόγον.
MEN. Μηδαμῶς, ὁ Σώκρατες, ἄλλ' εἶπε, καὶ πάνυ μοι χαριζεὶ, εἰτε Ἀσπασίας βούλευ λέγειν εἰτε ὄτονοῦν' ἀλλὰ μόνον εἶπε.
ΣΩ. Ἄλλ' ἵσος μοι καταγελάσας, ἂν σοι δόξω προσβύτης ὃν ἔτι παίξειν.
MEN. Οὐδαμῶς, ὁ Σώκρατες, ἄλλ' εἶπε παντὶ τρόπῳ.

V. ΣΩ. Ἀλλὰ μέντοι σοι ὡς δεῖ χαριζεσθαι, ὅστε ὃ καὶ οἷον, εἰ με κελεύοις ἀποδύνα τὴν ἐχθρασθαι, χαρισάμην ἃν, ἀπειδὴ μὴ μόνῳ ἐσμέν. ἄλλ' ἀκονου. ἔλεγε γὰρ ὃς ἐγέρθησαι, ἀρξαμένη λέγειν ἃπ' αὐτῶν τὸν τεθυνοῦταν οὕτωσί. Ἑργὸ μὲν ἡμῖν οἴδα ἔχουν τὰ προσήκοντα σφίσιν αὐτοῖς, ὃν τυχόντες πορεύονται τὴν ἐμφαμένην πορείαν, προπεμφθέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως, ἵδια δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων. λόγῳ δὲ δή τὸν λειτομένου κόσμου ὁ τε νόμος προστάτητε ἀποδοῦναι τοῖς ἀνδράσι καὶ χρή. ἔργον γὰρ εὐ πραγματεύτων λόγῳ καλός ἐθέτευ τυφώμη καὶ κόσμος τοῖς πράξεως γίνεται παρά τῶν ἁκούσαντων. δεὶ δὴ τοιούτου τινὸς λόγου, ὡστε τοὺς μὲν τετελευτηκότας ἐκανόνες ἐπαινεῖται, τοῖς δὲ ἄσσιν εὐμενῶς παραινεῖται, ἐκγόνως μὲν καὶ ἁδελφοὶς μιμεῖσθαι τὴν τῶν ἀρετῆς παρακαλεούμενος, πατέρας δὲ καὶ μητέρας καὶ εἰς τινὲς τῶν ἀνεθεν ἔτι προγόνων λειπονταί, τούτως δὲ παρα-237 μυθουμένος. τις οὖν ἄν ἡμῖν τοιοῦτος λόγος φανεῖ; ἦν πόθεν ἄν ὅρθως ἀρξαίμεθα ἢ ἄγαθος ἐπαινοῦντες, οἱ ξόντες τε τοὺς ἐκατόντων ἐφραιμον δέ ἀρετῆς, καὶ τὴν τελευτήν ἀντὶ τῆς τῶν ξάνθων σωτηρίας ἣλλάξαντο; δοκεῖ μοι χρὴναι κατὰ φύσιν, ὡσπερ ἄγαθοι ἐγένοντο, οὕτω καὶ ἐπαινεῖν αὐτούς. ἄγαθοι δ' ἐγένοντο διὰ τὸ φύναι
εξ ἀγάθων. τήν εὐρένειαν οὖν πρῶτον αὐτῶν ἐρχομικα-ξομεν, δεύτερον δὲ τροφήν τε καὶ παιδείαν· ἐπὶ δὲ τούτων τε τήν τῶν ἐργῶν προέξει ἐπιδείξασθαι, ὡς καλὴν καὶ ἀξίαν τούτων ἀπερίφραστον.

VI. Τῆς δὲ εὐρένειας πρῶτον ὑπῆξε τυόσδε ἢ τῶν προγόνων γένεσις οὐκ ἐπηλύεσθαι, οὔτε τούς ἐγκόμους τούτους ἀποφηματεῖ προεκούσας ἐν τῇ χώρᾳ ἄλλοθεν σφῶν ἴμοντας, ἀλλ' αὐτόχθωνας καὶ τῷ ὅντι ἐν πατρίδι οἰκούντας καὶ ξύντας, καὶ τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρὶς ὡς ἄλλοι, ἀλλ' ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας ἐν ἶδιοις, καὶ νῦν κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις τῆς τεκούσης καὶ ὀρθοφνήσεις καὶ ὑποδεξαμένης. δικαιώτατον δὴ κοσμήσαι πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν, οὕτω γὰρ συμβαίνει ἀμαὶ καὶ ἡ τάσςει εὐφένεια κοσμομενή.

VII. "Εστι δὲ αξία ἡ χώρα καὶ ὑπὸ πάντων ἀνθρώ-πων ἐπαινεῖται, οὐ μόνον ὑπ' ἴμον, πολλαχῆ ἡμὲν καὶ ἅλλῃ, πρῶτον δὲ καὶ μεγίστων ὅτι τυχάναι οὕσα θεοφι-λῆς, μαρτυρεῖ δὲ ἴμον τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφισβητησάντων περὶ αὐτῆς θεόν ἔριθε τε καὶ κρίσεις· ἢν δὴ θεὸς ἐπήρεσαν, πῶς οὖν ὑπ' ἀνθρώπων με ἐξυπάκων δικαίω ἐπανεῖ-δσαι; δεύτερος δὲ ἐπαίνοις δικαίως ἢν αὐτῆς εἰη, ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐν ὡς ἡ πάσα γῆ ἀνετίδου καὶ ἐφυέ ξίδα ποτοδαπή, ἑρία τε καὶ βοτά, ἐν τούτῳ ἡ χρήσω ἡ-ρίαν μὲν ἄγριον ἄγονος καὶ καθαρὰ ἐραίνη, ἐξελέβατο δὲ τῶν ἱερῶν καὶ ἐγέννησεν ἀνθρώπον, ὦ συνεσθεί τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων καὶ δικήν καὶ θεοῦς μῶνον νομίζει. μέγα δὲ τεκμήριον τούτῳ τῷ λόγῳ, ὅτι ἢ ἔτεκεν ἡ γς τούς τῶν ἐπὶ τε καὶ ἡμετέροις προγόνοις· πᾶν γὰρ τὸ τεκύν τροφήν ἔχει ἐπιτηδείαν ὄ ων τέκνη· ἢ καὶ γνω ὑπήλιτα ἐπαυσά τε ἀληθῶς καὶ μή, ἀλλ' ὑποβελλομένη, ἕως μὴ ἐχ' ἐγος τροφής ταῖς γενναμέναι. δὴ καὶ ἡ χρήσεις γῆ τε καὶ μή- τηρ ἰδιοὶ τεκμήριον παρέχεται ὡς ἀνθρώπων γεννήσα-
μένη, μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρῶτῃ τροφῇ ἀνθρωπείᾳ
238 ἦνερχε τόν τῶν πυρῶν καὶ κριθῶν καρπῶν, ὡς κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον ρέον, ὡς τῷ οὗτῳ τούτῳ τῷ ξάπο αὐτὴ γεννησαμένη, μάλλον δὲ ὑπὲρ γῆς ἡ γυναικὸς προσήκει δέχεσθαι τοιαύτα τεκμηρίᾳ—οὐ γὰρ γῆ γυναικα μελλόντα κυνὴς καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ γῆ, τούτου δὲ τοῦ καρποῦ οὐκ ἐφθονησεν, ἀλλ᾽ ἐνείμε καὶ τοῖς ἄλλοις· μετὰ δὲ τούτῳ ἐλαῖον γενέσιν, πῦροι ἀρωγῆς, ἀνήκετοι ἕγκονοις. Θεφαμενή δὲ καὶ αὐξή—

VIII. Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως ὁ τόνδε πρόγονοι ὥσιν πολιτείαν κατακεφαλαμένου, ἢς

C ὁρθῶς ἐχει διὰ βραχεῶν ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφῇ ἀνθρώπων ἐστὶ, καλὴ μὲν ἄγαθῳ, ἡ δὲ ἐναντία καὶ καὶ οὐ σου ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαιῶν δηλάσαι, δὲ ἦν δὴ κακέτων ἄγαθοι καὶ οἱ νῦν εἰσίν, ἦν οὐδὲ τυχάνουσιν ὅντες οἱ τετελευτηκότες. ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τοῦτο ἦν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, ἐν ἦ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἅμιχον ζώνον ἐξ ἐκεῖνων ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ὁ ὡς καίρη ἐστὶ δὲ τῇ ἐλπίδει μετ᾽ εὐδοξίας πλῆθους ἀριστοκρατία. βασιλεῖς μὲν γὰρ ἠδὲ ἡμῖν εἰσίν· οὕτωι δὲ τότε μὲν ἐκ τῶν, τότε δὲ αἱρετοὶ ἐγκρατεῖς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς διδώσαι καὶ κράτος τοῖς ἂν διδάσκαι ἀριστοὶς εἰναι, καὶ οὕτε ἀσθενεία οὕτε πενία οὕτε ἀρνησία ποτέροι ἄπελθαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, ὅσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ
εἰς ὄρος, ὁ δὲξας σοφὸς ἤ ἁγαθὸς εἶναι κρατεῖ καὶ ἀρχεῖ.

αὐτία δὲ ἡμῖν τῆς πολιτείας ταύτης ἢ ἐξ ἱσού γένεσις. ὁ Ἐ

μὲν γὰρ ἄλλων πόλεις ἐκ παντοδαπῶν κατεσχενάρειν ἀνθρώπων εἰσὶ καὶ ἀναμάλαιν, ὡστε αὐτῶν ἀνάμαλοι καὶ

αὐτής πολιτείας, τυραννίδες τε καὶ ὀλύνοιν. οἰκούσιν οὖν

ἐναι μὲν δοῦλοις, δὲ δὲ δεσπότας ἀλλήλους νομίζοντες,

ήμειρας δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, μᾶς μητρὸς πάντες ἀδελφοὶ 239

φύτες, οὐκ ἄξιονεν δοῦλοι οὔτε δεσπόται ἀλλήλους εἶναι, ἂλλοι ἡ ἱσοροια ἡμᾶς ἡ κατὰ φύσιν ἱσοροιαν ἀναγκαίζει ξητεῖν κατὰ νόμον, καὶ μηδὲν ἀλλο ὑπείρειν ἀλλήλους ἡ ἀρετής δοξῆ καὶ φρονήσεως.

IX. Ὁθεν δὴ ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ τεθάμηναι να

tάνδε πατέρες καὶ οἱ ἡμέτεροι καὶ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶς φύτες, πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἐγγὺ ἀπεφήναντο εἰς πάντας ἀνθρώπους καὶ ἰδία καὶ δημοσία, οἰομενοι δεν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ Ἑλλησσαν ὑπὲρ Ἑλληνον μάχησθαι καὶ 

βασιλάροις ὑπὲρ ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων. Εὐμαθους μὲν

οὖν καὶ Ἀμαρσον ἐπιστρατευσάντων ἐπὶ τὴν χώραν καὶ

tὸν ἐπὶ προτέρων ὡς ἡμύναιντο, καὶ ὡς ἡμυναν Ἀργείων πρὸς Καθμίους καὶ Ἡρακλείδιας πρὸς Ἀργείων, ὅ τε

χρόνος μερικώς ἀξίως δηηήσασθαι, ποιηταὶ τε αὐτῶν ἡδ

ἰκανοῖς τὴν ἀρετὴν ἐν μουσικη ὑμηθήτορες εἰς πάντας μημηνύκασιν, εὖν οὖν ἡμεῖς ἐπιχειρῶμεν ὅτα αὐτὰ λογοὶ ἐ

ψιλῷ κοσμεῖν, τὰς φεύτεροι φαινομένα. ταῦτα μὲν

οὖν διὰ ταῦτα δοξεῖ μοι ἐκεῖ, ἐπειδὴ καὶ ἔθει τὴν ἀξίων,

ὅν δὲ οὐκε τοιχος πα όδεξαι ἀξίων ἐπὶ ἀξίων λαβὼν ἔχει

ἐτὶ τῇ ἐστὶν ἐν ἀμνησίς, τούτων πέρα μοι δοξεῖ χρὴ

ἐπιμνησθῆναι ἐπαινοῦνται τε καὶ προμνήσων ἄλλως ἐς

ἀεῖς τε καὶ τὴν ἄλλην ποιήσων αὐτὰ θείως προπόντος

tῶν πράξανταν. ἔτοι δὲ τούτων ὁ λέγω πρῶτα. Πέρις

ἡγομένους τῆς Ἀσίας καὶ δουλουμένους τῆς ἤλθαι στὸ

ἐξοχον οἱ τῆς τῆς ἀρατᾶ ἑγκόνοι, γονεῖς δὲ ἡμέτεροι,
ον καὶ δίκαιων καὶ χρή πρώτου μεριμνήμενους ἐπαινέσαι·

κατ' αὐτῶν τῆς ἀρετῆς. δέι δὴ αὐτὴν ἰδεῖν, εἰ μέλλει τις κα-

λὼς ἐπαινεῖν, ἐν ἑκείνῳ τῷ χρόνῳ γενόμενον λόγῳ, ὅτε

πᾶσα μὲν ἡ Ἄσια ἐδουλεύεται τρίτῳ ἱδὴ βασιλείᾳ, ὅποιο δὲ

πρῶτος Κύρος ἐλευθερώσας Πέρσας τοὺς αὐτοῦ πολιτῶς

Ε τῇ αὐτοῦ φρονήματι ἔμαθεν καὶ τοὺς δεσπότας Μήδους

ἐδουλώσατο καὶ τῆς ἀλλής Ἄσιας μέχρι Ἀιγύπτου ἡδεῖν,

ὁ ἐν τῷ αὐτοῦ Ἀιγύπτου τε καὶ Αἰπύρης ὅσον οἶδαν τῇ ἀρχῆ

ἐπιβαίνειν, τρίτος δὲ Δαρείος πεζῷ μὲν μέχρι Σκύθων τῆς

ἀρχῆς ἄριστο, ναῦσὶ δὲ τῇ τε Σαλάττης ἔκρατει καὶ

τῶν νῆσων, ὡστε μηδὲ ἄξιον ἀντίπαλον αὐτῷ μηδένα

εἰναι· αἱ ἡ γνώμῃ δεδουλωμέναι ἂντίπαλον ἀνθρώπων

ἤσαν· ὥστε πολλᾶ καὶ μεγάλα καὶ μάχμα γένει καταδε-

δουλωμένη ἡ Περσῶν ἀρχή.

X. Ἀλκιάδάμενος δὲ Δαρείος ἡμᾶς τε καὶ Ἐρέτριας,

Σάρδεσιν ἐπιβουλεύσαι προφασίζουμεν, πέμψας μυριά-

δας μὲν πεντήκοντα ἐν τεπλοῖοι καὶ ναυσὶ, ναῦς δὲ τρια-

κοσίας, Ἀττιν δὲ ἄρχοντα, εἰπεν ἡκεῖν ἄροντα Ἐρέτριας

καὶ Ἀθηναίους, εἰ βουλούσα τὴν ἐκατον κεφαλὴν ἔχειν· ὁ

δὲ πλευρᾶς εἰς Ἐρέτριαν ἐπ' ἀνδρας, οὗ τῶν τότε Ἐλλή-

νων ἐν τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἦσαν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον

καὶ σὺν όλιγοι, τούτους ἐχειρώσατο μὲν ἐν τρισὶν ἡμέραις,

ἀναιρεῖσθαι δὲ αὐτῶν πάσαν τὴν χώραν, ἑνα μηδὲς

ἀποφύγοι, τοιούτῳ τρόπῳ ἔπει τῇ ὅρᾳ ἐλθόντες τῆς

Ερέτριας ὁ στρατιώται αὐτοῦ, ἐν Σαλάττης εἰς Σαλάτ-

ταν διαστάντες, συνάφαντες τὰς χείρας διήλθων ἀπασάν

θήν χώραν, ἦν ἔχουσι τῷ βασιλεύς εἰπεν, ὡς οὗτος σφάς

ἀποπερευράς εἰπ. τῇ δ' αὐτῇ διανοίᾳ κατηγοροῦτο ἐξ

'Ερετρίας εἰς Μαραθῶνα, ὡς ἔτοιμον φροσίν ὅν καὶ Ἀθη-

ναίους ἐν τῇ αὐτῇ ταυτῇ ἀνάγχῃ ζεῦξαις 'Ερετρισιόν

ἀρέως. τούτων δὲ τῶν μὲν προκεῖτοντων, τῶν δ' ἐπιχειρου-

μένουν οὗτ' 'Ερετρισιός εἰβοήθησεν Ἐλλήνων οὐδές οὕτε
Αθηναίοις πλήν Λακεδαιμονίων· ούτοι δὲ τῇ ύστερᾳ τῆς μάχης ἀφίκοντο· οἱ δὲ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμένοι, ἀγαπῶντες τὴν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν, ἤσχημαν ἤγουν. Ὁ ἐν τούτῳ δὴ ἀν τῆς γενόμενης γνώης, οἱ οὖν ἐν τῷ ἐντὸν καὶ καλοσάμενοι τῇ ὑπερηφανίᾳ ὅλης τῆς Ἁσίας καὶ πρότατοι στήσαντες τρόπως τῶν βαρβάρων, ἤγειρον· καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ὅτι οὐκ ἦν μαχαῖς ἢ Περσῶν δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆθος καὶ πᾶς πλουτὸς ἀρετὴ ὑπεύχει, ἐγὼ μὲν οὖν ἐκεῖνοι τοὺς ἄνδρας Εἰρηνίου οὐ μόνον τῶν σαματῶν τῶν ἡμετέρων πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τῇ ἡμετέρας καὶ ἕμπαντος τῶν ἐν τῷ ἐν τῇ ἑπετίᾳ· εἰς ἐκεῖνον τὸν ἐφόδου ἀποβλέπουσας καὶ τὰς υἱὰς μαχαῖς ἐπολύμησαν διακαταδεδυναμών τῆς Ἐλληνες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι· γενόμενοι.

XI. Τὰ μὲν οὖν ἀριστεῖα τοῦ λόγου ἐκεῖνοι ἀναθετέον, τὰ δὲ δευτερεῖα τοῖς περὶ Σαλμίνα καὶ ἐπὶ Ἀρτέμιδος· 241 μισίρι ναυμαχήσαι καὶ νικήσαι· καὶ γὰρ τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλὰ μὲν ἀν τῆς ἔχουσι διελθεῖν, καὶ οἶα ἐπιστολὴ ὑπέμειναν κατὰ τῷ γῆν καὶ κατὰ θαλάτταν, καὶ ὡς ἡμῦναντο ταῦτα· δὲ μοι δοκεῖ καὶ ἐκείνους καλλίστον εἶναι, τούτων μην ἐκείνοις, ὅτι τὸ ἐξῆς ἔφρον τοῖς Μαραθῶνι διεκράνοντο, οἱ μὲν γὰρ Μαραθῶνι τοσοῦτον μόνον ἐπεδείκνυον τοῖς Ἐλληνοις, ὅτι κατὰ γῆν οἷον τε ἀμύνεσθαι τοὺς ἐβαλόμενος ἀλλοίμοις πολλοῖς, ναυσὶ δὲ ἐν ἐντὁν καὶ δοξαν εἶχον Πέρσαι Αμαχοὶ εἶναι κατὰ θαλάτταν καὶ πληθυῖς καὶ πλούσιοι καὶ τέχνη καὶ δόμημα· τούτῳ δὴ ἄξιον ἐπανεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τῶν ἐκυμενοὺς φόρον διέλυσαν τῶν Ἐλλήνων καὶ ἐπανεῖσαν φοβομένους πλήθος νεών τε καὶ ἀνδρῶν. ὅτε ἀμφοτέροις δὴ ἐπιμέλεια, τῶν τε Μαραθῶνι μαχασάμενος καὶ τῶν
C ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχησάντων, παρευθύνει τοὺς ἀλλοὺς Ἑλλήνας, ὑπὸ μὲν τῶν κατὰ γῆν, ὑπὸ δὲ τῶν κατὰ δᾶλαταν μαθόντας καὶ έθειοθετάς μὴ φοβεῖσθαι τοὺς βαρβάρους.

XII. Τούτον δὲ λέγω τὸ ἐν Πλαταίαις ἔρρον καὶ ἀμιθοὶ καὶ ἀτεχνήτως ἡγεῖσθαι τῆς Ἑλληνικῆς σωτηρίας, κοινόν ἦδη τοῦτο Ἀκαδημομονίων τε καὶ Ἀθηναίων. τὸ μὲν οὖν μέγιστον καὶ γαλήπωτατον οὔτοι πάντες ἡμύνναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀτεχνήτην νῦν τε ὑπ' ἥμων ἐγκυμονώσονται καὶ εἰς τὸν ἐπειτα χρόνον ὑπὸ τῶν ὑστερον· μετὰ δὲ τοῦτο πολλαὶ μὲν πόλεις τῶν Ἑλλήνων ἐτέ ἦσαν μετὰ τοῦ βαρβάρου, αὐτὸς δὲ ἡγεῖται βασιλεὺς διαυοισθαί ὡς ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὶ τούς Ἑλλήνας. δίκαιον δὴ καὶ τούτων ἡμῶν ἐπιμυθήσει, οἱ τοῖς τῶν προτέρων ἔρροις τέλος τῆς σωτηρίας ἐπέθεσαν ἀνακαθηράμενοι καὶ ἐξελάπαντες πάν τὸ βαρβάρον εκ τῆς θαλάτης. ἦσαν δὲ οὕτως ἐν τε ἐπὶ Εὐφρομεδόντες ναυμαχησάντες καὶ οἱ εἰς Κύπρον στρατεύσαντες καὶ οἱ εἰς Αἴγυπτον πλεύσαντες καὶ ἄλλος ἀπειλήσει, ὃν χρῆ μεμυθήσατε καὶ χάριν αὐτοῖς εἰδέναι, ὅτι βασιλέα ἐποίησαν δεισάντα τῇ ἑαυτοῦ σωτηρίᾳ τῶν νοῦν προσέχειν, ἀλλὰ μὴ τῇ τῶν Ἑλλήνων ἐπιβουλεύειν φθορᾷ.

XIII. Καὶ οὗτος μὲν δὴ πάση τῇ πόλει διηνυσῆτι, ὁ πόλεμος ὑπὲρ ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ὁμοφόρων πρὸς τοὺς βαρβάρους· εἰρήνης δὲ γενομένης καὶ τῆς πόλεως ταιμομένης ἠλθεῖν ἐπὶ αὐτὴν, δὴ φιλεῖ ἐν τοῖς ἄνθρωποι τοῖς εὐ πράττουσι προσπίπτειν, πρῶτον μὲν ἔτι λος, ἀπὸ ἐκείνου δὲ φθόνος· ὁ καὶ τῇν τῆς πόλιν ἁκούσαι ἐν πολέμῳ τοῖς Ἑλληνιστατέστησε. μετὰ δὲ τούτῳ γενομένου πόλεμου, συνέβαλον μὲν ἐν Τανάγρᾳ ὑπὲρ τῆς Βοιωτῶν ἔλευθερας Ἀκαδήμομονίως μαχόμενοι, ἀμφιβολοῦν δὲ τῆς μάχης γενομένης, διέκρινε τὸ ὑστερον
ἐγὼν· οἱ μὲν γὰρ ὄχιοντο ἀπίστευτες, καταληπτότες [Βοιωτοῦς] ὡς ἐβοηθοῦν, οἱ δὲ ἡμέτεροι τρίτη ἡμέρᾳ ἐν Οἶνοφύτων νικήσαντες τοὺς ἀδίκως φεύροντας δικαίως κατήγαγον. οὕτωι δὴ πρῶτοι μετὰ τῶν Περσικῶν πόλεων. "Ελλησίων ἱδη ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας βοηθοῦντες πρὸς "Ελλήνως, ἀνδρεῖς ἀραθόν γενόμενοι καὶ ἐλευθερώσαντες οἷς ἐβοηθοῦν, ἐν τοῖς τις μνήματι τυμηθέντες ὑπὸ τῆς πόλεως πρῶτοι ἐπέθησαν. μετὰ δὲ ταύτα πολλοὶ πολέμους γενομένους, καὶ πάντων τῶν Ἐλλήνων ἐπιστρατευόμενοι καὶ τεμόντων τὴν χώραν καὶ ἀναζητῶν χάριν ἐκτενῶν τῇ πόλει, νικήσαντες αὐτοὺς γεμάτα οἱ ἡμέτεροι καὶ λαβόντες αὐτῶν τοὺς ἱγμόνας Ἀκαδαιμονίους εἰς τῇ Σφαγία, ἔδωκαν αὐτοῖς διαφθείρει ἔφαίσατο καὶ ἀπέδοσαν καὶ εἰσήνην ἐποιήσαντο, ἠρούμενοι πρὸς μὲν τὸ ὄμολολον μέχρι νίκης δειν πολεμεῖν, καὶ μὴ δὲ ὠρίζην ἴδιαν πόλεως τοιοῦτον τῶν Ἐλλήνων διολλύνας, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους μέχρι διαφθοράς. τούτους δὴ ἄξιον ἐπανεῖσαι τοὺς ἄνδρας, οὗ τούτων τὸν πόλεμον πολεμήσαντες ἐνθάδε κεῖται. οὕτω ἐπέδειξαν, εἰτις ἢμα ἡμφορήτευς, ὥς ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ τῷ πρῶτος τοὺς βαρβάρους ἄλλοι τινὲς εἰεν ἁμείνους Ἀθηναίους, ὅτι οὐκ ἀληθῆ ἡμφορήτοιες. Ἐν τούτῳ γὰρ ἐνταῦθα ἐδείξατε, στασιασάσθης τῆς Ἐλλάδος περιπεσόμενοι τῷ πολέμῳ, τοὺς προεστῶτας τῶν ἄλλων Ἐλλήνων ἡμαρσάμενοι, μεθ᾽ ἃν τότε τοὺς βαρβάρους ἐνίκησαν κοινῷ, τούτους νικώντες ἴδια.

ΧΙΒ. Τρίτος δὲ πολέμος μετὰ ταύτην τὴν εἰσήνην ἀνέλπιστος τε καὶ δεινὸς ἐγένετο, ἐν δὲ πολλοῖς ἡμεροῖς τελευτήσαντες ἐνθάδε κεῖται, πολλοὶ μὲν ἄμφι Σικελίων πλείστα τροπαία στήσαντες ὑπὲρ τῆς Λεωνίνων 243 ἐλευθερίας, ὡς βοηθοῦντες διὰ τοὺς ὄρκους ἐπέλευσαν εἰς ἁμείνους τοὺς τόπους, διὰ δὲ μέχρι τοῦ πλοῦ εἰς ἀπορίαν τῆς πόλεως κατασταθῆς καὶ οὔ τυχεμένης αὐτοῖς.
η πηρετεύν, τούτω ἀπειπούντες ἐδυστύχησαν· δὲν οἱ ἐκήρυκεν καὶ προσπολημόσαντες πλεῖον ἔπαινον ἔχουσι σωφροσύνης καὶ ἀρετῆς η τῶν ἄλλων οἱ φίλων· πολλοὶ δὲ ἐν ταῖς ναυμαχίαις ταῖς καὶ Ἐλλησαντοῦν, μιᾷ μὲν ἡμέρᾳ πάσσως τάς τῶν πολεμίων ἔλοντες ναῦς, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας νικήσαντες· δὲ εἶπον δεινὸν καὶ ἀνέπλυσον τοῦ πολέμου γενέσθαι, τόδε λέγω τὸ εἰς τοσοῦτον φιλονεικίας ἐλθεῖν πρὸς τὴν πόλιντος ἄλλοις Ἐλληνας, ὡστε τολμήσαι τῷ ἐγκύρῳ ἐπικρυκεύσασθαι βασίλει, ὅπως ἐξεβαλὼν μεθα ἡμῶν, ἵδι τούτου πάλιν ἐπάγεσθαι. βαρβαροὶ ἐφ᾽ Ἐλληνας, καὶ εὐναυτοῦσθαι ἐπὶ τὴν πόλιν πάντως Ἐλληνας τε καὶ βαρβάρους. οὐ δὲ καὶ ἐκφράσεις ἐγένετο ἡ τῆς πόλεως ἡμᾳ τε καὶ ἀρετή. οἰσμένων γὰρ ἡ ἡ συντήρησιν καὶ αἰσχρομενῶν ἐν Μυτιλήνῃ τῶν νεὼν, βοηθήσαντες ἔχθισαν ναυσίν, αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς τάς ναῦς, καὶ ἄνδρες γενομένοι ὁμολογομενῶς ἁριστοί, νικήσαντες μὲν τοὺς πολεμίους, λυσάμενοι δὲ τοὺς φιλεῖν, ἀναξίου τύχῃς τυχόντες, οὐκ ἀνωρθώτες ἐκ τῆς θαλάττης κεῖται ἐντάξει, ὅτι χρή ἀεὶ μεμνημόθει τε καὶ

Π Η Α Τ Ο Ν Ο Σ

88

Η Ἐπαυνεῖν τῆς μὲν γὰρ ἑκείνων ἀρετῆς ἐνικήσαμεν οὐ μόνον τὴν τότε ναυμαχίαν, ἄλλα καὶ τὸν ἄλλον πόλεμον· δοξᾶν γὰρ δὲ αὐτοὺς ἡ πόλις ἔχει μὴ ποτὲ ἀν καταπολεμηθῆναι μηδὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων· καὶ ἂν ἠπόετε τῇ δὲ ἡμετέρᾳ αὐτῶν διαφορᾷ ἐκρατηθημένως, οὐκ ὑπὸ τῶν ἄλλων· ἀρτιττοι γὰρ ἦτο καὶ νῦν ὑπὸ τῶν ἑκείνων ἔσμεν, ἡμεῖς δέ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐνικήσαμεν καὶ ἡττήμεν. μετὰ δὲ ταύτα ἡ συχνὰς γενομένης καὶ εἰρήνης πρὸς τοὺς ἄλλους, ὁ οἰκείος ἡμῶν πόλεμοι οὕτως ἐπολεμήθη, ὡστε εἰπερ εἰμαρμένου εἰ ἀνθρώπως στασιάζαι, μὴ ἐν ἄλλω εὐξασθαι μηδένα πόλιν ἑαυτοῦ νοσῆσαι. ἐκ τριῶν τοῦ Πειραιῶς καὶ τοῦ ἅγιος ἁγίων καὶ οἰκείως ἁλλήλως συνέμειξαν οἱ πολίται καὶ παρ᾽ ἐλπίδα
τοίς ἄλλοις Ἕλλησι, τὸν τε πρὸς τοὺς Ἑλευσίνιν πόλεμον ὡς μετρίως ἔθεντο· καὶ τούτων ἀπαντῶν οὐδὲν ἄλλα αἰ—244 τίνος ἢ τὸ ὄντι ἐξυγγένεια, φιλίαν βέβαιον καὶ ὁμόφυλον ὅλῳ λόγῳ ἄλλῳ εἴρην παρεχομένη. χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτω τῷ πολέμῳ τελευτησάντων ὑπ’ ἀλλήλων μυελαν ἔχειν καὶ διαλλάττειν αὐτοὺς ὑ δυνάμεθα, εὑράξας καὶ ὑποσκις, ἐν τοῖς τουσίδε, τοῖς κρατούσιν αὐτῶν εὐχομένους, ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς διηλάγμεθα. οὐ γὰρ κακὰ ἀλλήλων ἣμαν—τὸν οὖν ἔχθρα, ἀλλὰ δυστυχία, μάρτυρες δὲ ἡμεῖς αὐτοὶ Β ἐσμεν τούτων οἱ ἔχοντες· οἱ αὐτοὶ γὰρ ὄντες ἐκείνοις ἡμῖν συγγνώμην ἀλλήλωι ἐχομεν ἃν τ’ ἐποιήσαμεν ἄν τ’ ἐπάθομεν.

XV. Μετὰ δὲ τούτῳ παντελοῦσ εἰρήνης ἡμῖν γενομενης, ἡσυχίαν ἴπτεν ἡ πόλις. τοῖς μὲν βαρβάροις συγγενομάκουσα, ὅτι παθόντες ὑπ' αὐτῆς κακῶς ἤκακον ὅλῳ ἐνδεχομαι ἤμαντο, τοῖς δὲ Ἐλλησιν ἀγαπητούσα, μεμνημένη ὡς εὖ παθόντες ὑπ' αὐτῆς ὄλων χάρων ἀπέδοσαν, οὐκοσμότατοι τοῖς βαρβάροις, τοῖς τε ναῦς περιελώμενοι, αὐτοὶ ἐκείνοις ἐσοσαν, καὶ τεχνὴ καθελῶτες ἀνθ' ἰδὶ ἡμεῖς τάκειον ἐκαλύσαμεν πεσεῖν, διανουμένη δὲ ἡ πόλις, μὴ ἀν ἐτι ἀμύναι μήτε Ἑλλησι πρὸς ἀλλήλων διουλομένοις μήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ὢκε. ἡμῶν οὖν ἐν τοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων ἐρημάσαμεν Ἀκαδαμίουν τοὺς μὲν τῆς ἐλευθερίας ἐπικούρους πεπτωκέναι ἡμᾶς, σφέτερον δὲ ἴδῃ ἐργον εἶναι καταδολουσθαί τοὺς ἄλλους, ταῦτ' ἐπραττον.

XVI. Καλ μνημόνειν μὲν τί δεί; ὅτι γὰρ πάλαι νῦν' ἐπ' ἄλλων ἀνθρώπων γεγονότα λέγομι ἃν τὰ μετὰ ταῦτα αὐτοὶ γὰρ ἐσμεν, ὡς ἔπεπληγμένοι ἀφίκοντο εἰς χρείαν τῆς πόλεως τῶν τε Ἐλλήνων οἱ πρῶτοι, Ἀργείοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ Κορίνθιοι, καὶ τὸ γε θεότατον πάντων, τὸ καὶ βασιλέα εἰς τότῳ ἀπορίας ἀφικέσθαι, ὅστε περιστήραι.
αὐτῷ μηδαμῶθεν ἥλλοθεν τὴν σωτηρίαν γενέσθαι ἐλλῆν ἦ
Ε ἐκ ταύτης τῆς πόλεως, ἵνα προθύμως ἀπολλυ. καὶ δὴ καὶ εἰ τις βουλότο τῆς πόλεως κατηροῆσαι δικαίως τουτὲ ἢν μόνον λέγων ὅρθῶς ἢν κατηροῦτ, διό ἐστι λεγω
φιλοικτίμων ἐστὶ καὶ τοῦ ἦττους θεραπείας. καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ τότε ἐν τῷ οὐχ οὐκ ἐκ ἐν τῷ ἔγενετο κατηροῆσαι οὔδε διά
φυλάξαι ἡ διδακτοὶ αὐτῆς, τῷ μηδεὶ δουλουμένῳ βοη-
θεῖν τῶν σφας ἀδικησάντων, ἀλλὰ ἐκάμφθη καὶ ἐβοη-
θήσατο, καὶ τοὺς μὲν Ἑλλήνας αὐτῇ βοηθήσασα ἀπελύσατο δουλείας, ὡς ἐλευθέρους εἶναι μέχρι οὐ πάλιν αὐτοῖς κατεδούλασεν, βασιλεῖ δέ αὐτῇ μὲν οὐκ ἐτολ-
μησε βοηθήσαι, αἰσχυνομένη τὰ τρόπαια τὰ τε Μαρκ-
θῶν καὶ Σαλαμίνι καὶ Πλατααιῶν, φυγάδας δὲ καὶ ἐπε-
λυτῶς ἐδόσασα μόνον βοηθήσαι ὁμολογομένῳ ἐσοσσαι. 
Β τεχνίαμενή δὲ καὶ νοοπυργοσκείν, ἐκδεξιομένη τὸν πόλε-
μον, ἐπειδὴ ἡ μαγκάσθη πολεμεῖν, ὑπὲρ Ἀργείων ἐπολέμησε Ἀλκεδαμίωνος.

XVII. Φοβηθεὶς δὲ βασιλέους τὴν πόλιν, ἐπειδὴ ἐῳ-
ρά Λακεδαμίωνος τῷ κατὰ θάλασσαν πολέμῳ ἀποροεύ-
οντας, ἀποστήμην βουλόμενος ἐξῆτε τοὺς Ἑλλήνας τοὺς ἐν τῇ ἡπείρῳ, οὗτοι πρότερον Λακεδαμίωνοι αὐτῷ ἐξε-
δοσάν, εἰ μέλλον συμμαχήσειν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις συμμαχοῖς, ἡρούσαντος οὐκ ἐθελήσαν, εἰν' αὐτῷ προφασις ὁ ἀποστάσεως. καὶ τῶν μὲν ἄλλον ξυμμαχὸν ἔσων-
σθῇ ἴθέλησαν γὰρ αὐτῷ ἐκδιδόναι καὶ ἐξωθῆναι καὶ ὡμοσαν Κορινθίοι καὶ Ἀργεῖοι καὶ Βωιστοῖ καὶ ἄλλοι συμμαχοὶ, εἰ μέλλοι χρήματα παρέχειν, ἐκδοσάν τοὺς εἰ 
τῇ ἡπείρῳ Ἑλλήνας μόνοι δὲ ἠμεῖς οὐκ ἐτολμήσαμεν οὔ-
τε ἐκδούναι οὔτε ὡμόσας. οὕτω δὴ τοῦ τὸ γε τῆς πόλεως 
γενναίον καὶ ἐλευθέρον βεβαιοῦ τε καὶ ὑμῖς ἐστι καὶ φύ-
σει μισοβάμβακον, διὰ τὸ εἰλικρινῶς εἰσαὶ Ἑλλήνες καὶ ἀμηγεῖς μερισμένοις, οὐ γὰρ Πέλοπος οὐδὲ Κάδμοι οὐδὲ
Αἰγυπτοὶ τε καὶ Δαναοὶ οὐδὲ ἀλλοι πολλοὶ φύσει μὲν βάρβαροι οὖντες, νόμῳ δὲ Ἕλληνες, συνοικούντων ἡμῖν, ἀλλ᾿ αὐτοὶ Ἕλληνες, οὐ μεσοβάρβαροι οἶκοιμεν, ὃθεν καθαρόν τὸ μίσος ἐντέτηκε τῇ πόλει τῆς ἀλλοτρίως φύσεως. ὡς δ᾽ οὖν ἐμοναδόθημεν πάλιν διά τὸ μὴ ἐσθέλειν αἰσχρόν καὶ ἄνοσίον ἔφορον ἐφάγασθαι Ἕλληνας βουβάρδοις ἐκ- ἔδοντες. ἐλθόντες οὖν εἰς ταῦτα, ἐξ ὧν καὶ τὸ πρότερον κατεπολεμήθημεν, σὺν θεῷ ἄμεινον ἡ τοῦτο ἐθέμεθα τῶν τόλμων· καὶ γὰρ νὰς καὶ τεχνὴ ἔχουτε καὶ τὰς ἁματε- μας ἑυτὸν ἀποκλεῖσας ἀπηλλάγημεν τοῦ πολέμου [οὔτως ἀραπητῶς ἀπηλλάγητο καὶ οἱ πολέμιοι]. ἄνδρῶν μὲν- τοι ἄγαθων καὶ ἐν τούτῳ τό πολέμῳ ἑστερήθημεν, τῶν τε ἐν Κοινήθνη χρησαμένους ἰσχυροὺς καὶ ἐν Λεχάιῳ προδο- σίας ἄγαθοι δὲ καὶ οἱ βασιλέα ἐλευθερώσαντες καὶ ἐκ- βαλόντες εἰς τῆς Ἡλλάτης Λακεδαιμονίας· ἵνα ἐρῶ μὲν ἡμᾶς ἀναμιμνήσκοι, ὑμᾶς δὲ πρέπει ἐξυπηρετεῖν τε καὶ κοσμεῖν τοιούτους ἄνδρας.

XVIII. Καὶ τὰ μὲν δὴ ἔργα ταῦτα τῶν ἄνδρων τῶν ἐνθάδε κειμένους καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ὑπὲρ τῆς πόλεως τετελευτήκασι, πολλὰ μὲν τὰ εἰρημένα καὶ καλά, πολὺ δ᾽ ἐπὶ πλείον καὶ καλλίωτα τὰ ὑπολειπόμενα πολλαῖς γὰρ ἡμεῖς· Βραυ καὶ νῦντες οὐχ ἵκανοι γένοιτο τῷ τὰ πάντα μέλλοντι περαινέιν, τούτων οὖν ἡμῖν μὲμιμήμενοι τοῖς φοιτῶν ἐκρόνοις πάντ᾽ ἄνδρα παρακελεύεσθαι, ἀσπερ ἐν πολέμῳ, μὴ λειτεύν οἱν τὴν τάξιν τὴν τῶν προσόνων μηδ᾽ εἰς τοπίσσω ἀναχωρεῖν εἰκονικὰς κάνης. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ αὐ- τοῖς, ὁ παῖς ἄνδρῶν ἁρῴδων, νῦν τα παρακελεύσωμαι καὶ ἐν τῷ λοιπῷ χρόνῳ, ὅπου ὡς ἐντυγχάνειν ύμῶν, ὦ καὶ ἀναμνήσω καὶ διακελεύσωμαι προθυμεῖσθαι εἰναι ὧς ἀρίστους· ἐν δὲ τῷ παρόντι δίκαιος εἰμι εἰπεῖν, ὅ οἱ πα- τέρες ἡμῖν ἐπέσκιπτον ἀπαγγέλλειν τοὺς λειτουργοὺς, εἰ- τε πάσχοιες, ἡμῖν καὶ ταῦτα οὕτως ἐμελλόν, φράσοι δὲ ὑμῖν,
α τε αυτῶν ἤκουσα ἔκεινων καὶ οἷα νῦν ἦδέως ἄν εἴποιεν ἵμαν λαβόντες δύναμιν, τεκμαίρομενος ἐξ ὧν τότε ἔλεγον. ἀλλὰ νομίζειν χρὴ αὐτῶν ἀκουόειν ἔκεινων ἃ ἂν ἀπαγγέλλων ἔλεγον ἰδίᾳ.

Χ. Ο ναῦθες, ὅτι μὲν ἐστε πατέρων ἀγαθῶν, αὐτὸ τε μην ἴν τό νῦν παρόν· ἤμιν δὲ ἔξον ἐξ ἵλῳ καλὸς, καλὸς αἴρομεθα μᾶλλον τελεύται, πρὸν ἰμαῖς τε καὶ τοὺς ἑπείτε εἰς ὅνειδα καταστήσαι καὶ πρὸν τοὺς ἡμετέρους πατέρας καὶ πάν το πρόσθεν γένος αἴσχυναι, ἱροῦμενοι τοῦ ὀποίου αἰσχύνοντε ἁβίσται εἶναι, καὶ τὸ τοιοῦτον οὔτε τινά ἄνθρωπον οὔτε ἔντων φίλον εἶναι οὔτε ἐπὶ γῆς οὔθ' ἕπει γῆς τελευτήσαντε. χρὴ οὖν μεμινημένους τοὺς ἡμετέρους λόγους, ἐαν τι καὶ ἀλλο ἁσκήτε, ἁσκείν μετά ἁρετῆς, εἰδότας ὅτι τούτου λειπόμενα πάντα καὶ κτήμε- τα καὶ ἐπιτηθεύματα αἰσχρα καὶ κακά. οὔτε γὰρ πλοῦτος κάλλος φέρει τοῦ κεκτημένος μετὰ ἀνευδίκας ἐλλο καὶ τοιοῦτος πλουτεῖ καὶ οὖχ ἀετᾶτο οὔτε σώματος κάλλος καὶ ἰσχύς δειλός καὶ κακό ἐνυποκούοντα πρέποντα φαίνε- ται ἀλλ' ἀπρεπῆς, καὶ ἐπιφανέστερον ποιεῖ τοῦ ἄτομο καὶ ἐκφαίνει τῇ δελίων· πάσαι τε ἐπιστημή χαροτομεῖν, 247 δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀλλής ἁρετῆς πανουργία, οuale σοφία φαίνεται. ἄν ἐνεκα καὶ πρῶτον καὶ ὕστατον καὶ διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως προδομίαν πιστεύσθη ἔχειν, ὅπως μάλιστα μὲν ἐπερβαλείσθη καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πρόσθεν τικλείαν· ει δὲ μη, ἱστε ὡς ἥμιν, ἐν μὲν νικώμεν ἤμις ἁρετῆ, ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δὲ ἱστα, ἐὰν ἡττομε- να, εὐδαιμονίαν. μάλιστα ὅτι ἐν νικώμεθα καὶ ἰμαῖς νικήσαντε, εἰ παρασκευάσασθε τῇ τῶν προχόνων δόξῃ μη ἢ καταρχησόμενοι μηδ' ἀναλώσοντες αὐτήν, γνώστες ὅτι ἂνδρὶ οἰομένῳ τῇ εἰσιν οὖν αἰσχρόν οὐδέν ἡ παρέ- χειν ἑαυτὸν τιμῶμενον μη δ' ἑαυτὸν ἀλλά διὰ δόξαν προχόνων. εἰναι μὲν γὰρ τιμᾶς γονέων ἐκρόνοις καλὸς
τηρανός καὶ μεγαλοπρεπῆς· χωῆσθαι δὲ καὶ χομάτων καὶ τιμῶν τηρανό, καὶ μὴ τοῖς ευρόνοις παραδιδόναι, αἰσχρῶν καὶ ἄνανδρον, ἀπορία ἰδίων εὐτυμάτων τε καὶ εὐδοξίων. καὶ εὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσῃ, πἀρι παρὰ φίλους ἡμᾶς ἀφίεσθε, ὅταν ἡμᾶς ἡ προσθήκηναι η μοῦρα κομίσῃ· ἀμελήσαντας δὲ ἡμᾶς καὶ κακισθέντας οὐδὲς εὔμενως ὑποδεξηται, τοῖς μὲν ὑπὸ παιό ταῦτ᾽ εἰσήσωθο.

XX. Πατέρας δὲ ἡμῶν, οἷς εἰσὶ, καὶ μητέρας ἐκείνη παραμυθεῖται ὁς ὄστα σφέειν τῆν εὐμορφον, εἰν ἄσον ἐνυμβῆ γενέσθαι, καὶ μὴ εὐνοούσθαι — οὐ γὰρ τοῦ λαυτοτοιο προσδεχομαι· ἱκανὴ γὰρ ἦσται καὶ ή ἑνομένη τόχη τοῦτο πορίζειν — ἀλλ’ ἱσομένοις καὶ προϊ-Βοντας ἀναμμηνήσκειν αὐτοὺς, ὅτι ἢν εὐχοντο τὰ μέριστα αὐτοῖς οἱ θεοὶ ἐπήκουν γερόνασιν, οὐ γὰρ ἀθεοῦσι οἱ οἱ παιδας εὐχοντο γενέσθαι ἀλλ’ ἀγαθοὺς καὶ εὐκλε-εις ὁν ἐνυρχον, μεγίστων ἀγαθῶν ὅντων πάντα δὲ ὅτι ἀδικὼν θυμήμων ἄνδρι κατὰ νοῦν ἐπὶ τῶ ἑαυτοῦ βίῳ ἐκβαίνειν. καὶ φέροντες μὲν ἁνδρείως τὰς εὐμορφας δάξοντι τὸ ὅστι ἁνδρείαν παῖδαν πατέρας εἰναι καὶ αὐτοὶ τοι— Εν ὅσιον ὑπείκουτες δὲ ὑποψιῶν παρέξουσιν η μὴ ἡμέρεροι εἰναι η ἡμῶν τοὺς ἐπαινοῦντας καταψεύδωσθαι· χρὴ δὲ συνέτερο τοῦτον, ἀλλ’ ἔκεινοις μέλιστα ἡμῶν ἐπανάθεται εἰναι ἔργα, παρέξουσιν αὐτοὺς φαινομένους τὸ ὅστι πατέρας ὅντας ἁνδρας ἁνδρῶν. πάλαι γὰρ η τὸ μηδὲν ἀγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι· τὸ γὰρ ὅντι εὐ λέγεται ὅτι γὰρ ἁνδρὶ εἰς ἑαυτοῦ ἁνήριτητα πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα ἡ ἐγρήγορτον, καὶ μὴ ἐν ἄλ-λοις ἁνθρώποις ἢσσείται, ἐξ ὧν ἡ εὗ ἡ κακῶς προέξε-των πλανᾶσθαι ἡμᾶρκασται καὶ τὰ ἔκεινον, τοῦτο ἁρίστα παρεσκεύασται ἐχὴν, οὕτως ἐστιν ὁ σῶφρον καὶ ὅτους ἃ ἁνδρείος καὶ φρονίμως· οὕτως γιρνομένων χορμάτων καὶ
παιδών καὶ διαφθειρόμενων μάλιστα πείσεται τῇ παροι-μίᾳ· οὔτε γὰρ χαλίτων οὔτε λυπούμενος ἄραν φανησται διὰ τὸ αὐτὸ πεποιθέναι. τοιούτους δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦμεν ἐκαὶ τοὺς ἡμετέρους εἶναι καὶ βουλόμεθα καὶ φαμέν, καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς νῦν παρέχομεν τοιούτους, οὐκ ἀρανωμεν-τας οὐδὲ φοβούμενος ἄραν, εἰ δὲι τελευτάν ἐν τῷ παρ-ὑντί. ἤσμες δὴ καὶ πατέρων καὶ μητέρων, τῇ αὐτῇ εὐθυγλείας χρομένους τῶν ἐπίλοιπον βίων διάγεραν, καὶ εἰδέναι, ὅτι οὐ θηραύνουτες οὔδε ὀλοφυρόμενοι ἡμᾶς ἡμῖν μάλιστα χαριζοῦνται, ἀλλ' εἰ τῆς ἐστι τοῖς τετελευτη-κόσμω ἀφθονοῖς τῶν ξόντων, οὕτως ἑκάριστοι εἶεν ἂν μα-λιστα, ἐκαίνος τε κακοῦσται καὶ μαρτύρως εἰς τὰς συμφορὰς· κόρας δὲ καὶ μετρίοις μάλιστ' ἀν χαρίζοντο. τὰ μὲν γὰρ ἡμέτερα τελευτην ἡδὴ ἔστι, ἠπέρ καλλίστη γίνεται ἀνθρώποις, ὅστε πρέπει αὐτὰ μᾶλλον κοσμεῖν ἡ θυμοῦν· γυναικῶν δὲ τῶν ἡμετέρων καὶ παιδῶν ἐπι-μελοῦμενοι καὶ τρέφοντες καὶ ἑναντία τῶν νῦν τρέπον-τες τῆς τε τύχης μάλιστ' ἢν εἶεν ἢν μήθη καὶ ἔρθεν καὶ-λ-λιον καὶ ὅρθοτερον καὶ ἡμῖν προσφιλέστερον. ταῦτα δὴ ἦκανα τοῖς ἡμετέρως παρ' ἡμῶν ἀγγέλλεως· τῇ δὲ πόλει παρακελευμοίμεθ' ἄν, ὅπως ἡμῖν καὶ πατέρων καὶ νεών ἑπιμελήσομεν, τοὺς μὲν παιδεύοντες κοσμίως, τοὺς δὲ γηροτροφοῦντες αξίως· νῦν δὲ οἴμεν ὅτι, καὶ εὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευμοίμεθα, ἦκανος ἑπιμελήσεται.

XXI. Ταῦτα οὖν, ὅ παιδες καὶ γυνεῖς τῶν τελευ-ετερόσοντων, ἐκεῖνοι τε ἐπέσκητον ἡμῶν ἀπαγγέλλειν, καὶ ἐρῶ ὅς δύναμι προσθυμότατα ἀπαγγέλλω· καὶ αὐτὸς δέομαι ὑπὲρ ἐκείνων, τῶν μὲν μιμεῖσθαι τοὺς αὐτῶν, τῶν δὲ θαρρεῖν ὑπὲρ αὐτῶν, ὅς ἡμῶν καὶ ἱδία καὶ δη-μοσία γηροτροφησοῦντας ἡμῖς καὶ ἑπιμελησομένον, ὅπον ἄν ἔκαστος ἐκάστῳ ἐντυγχάνῃ ὅρῳ τῶν ἐκείνων. τῆς δὲ πόλεως ὅστε που καὶ αὐτὸ τῆν ἑπιμέλειαν, ὅτι νόμους
Θεμένη περὶ τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτήσαντων παιδάς τε καὶ γεννητορας ἐπιμελεῖται, καὶ διαφεροῦντος τῶν ἄλλων πολιτῶν προστετακται φυλάττειν ἄρχη ἣπειρ μὲ - 249 γίστη ἑστὶν, ὅπως ἂν οἱ τούτων μὴ ἀδικῶνται πατέρες τε καὶ μητέρες· τούς δὲ παῖδας συνεκτρέφει αὐτή, προ-
θυμουμένη ὡ τι μάλιστ' ἄδηλον αὐτοῖς τὴν ὀρθομορίαν γε-
νέσθαι, ἐν πατρὸς ἠχήμασι καταστάσα αὐτοῖς αὐτὴ ἐτι 
τε παισιν ὅτι, καὶ ἑπειδὴν εἰς ἄνδρος τέλος ἱσσιν, ἀπο-
πέμπει ἐπὶ τα σφέτερ' αὐτῶν πανωπλία κοσμήσασα, ἐν-
δεικνυμένη καὶ ἀναμμηνήσχονα τὰ τοῦ πατρὸς ἐπιτη-
δεύματα ὄργανα τῆς πατρίως ἑστης διδοῦσα, καὶ ἢμα 
βιώσον χάριν ἁρχέσθαι ἱέναι ἐπὶ τὴν πατρίων ἔστιαν 
ἀξίζονται μετ' ἑσχύνος ὄπλοις κοιμομημένων, αὐτῶς δὲ 
τοὺς τελευτήσαντες τιμᾶσα νυτήστω ἐκλείπει, καθ' ἐκα-
στον ἐναυτῶν αὐτὴ τὰ νομίζομενε ποιώσα κοινῇ πᾶσιν, 
ἀπε τὸ ἑδα ἐκάστῳ ἑδα γίγνεται, πρὸς δὲ τούτους ἄρανας 
γυμνων τὲ ἐπικοίνω τιθείσα καὶ μουσικῆς πάσης, καὶ 
ἀτεχνῶς τῶν μὲν τελευτήσαντων ἐν νικηφόρῳ καὶ ἴδος 
μοίρας καθεστηκυνία, τῶν δὲ ἴδος ἐν πατρός, γυναῖκας δὲ 
καὶ τῶν τοιούτων ἐν ἑπιτρόπω, πᾶσαν πάντων παρὰ 
πάντα τὸν χρόνον ἐπιμέλειαν ποιομημένη. ὅν χρῆ ἐνθυ-
μομένων πρότερον φέρειν τὴν ἔμφροναν - τοίς τε γὰρ 
teleúthasai kai tois xwris outhos en prosofleóstato ei-
hte kai òwstoi therapevein te kai therapeusasetai. ùnd ðe 
ðið ðímei te kai ðe ålloi ðántes ðoiñh kata ðaòv ðómov 
ðóu ðeteleúthíasatag àpòlofoumëmenoi ùptite.

XXII. Óðtòs soi ð lògoros, ð Òlwêzene, 'Astrapáias 
tis Mìllhas èsíten.

MEN. Ñì Dìa, ð Òw Sàkwìtes, mìkàriàn ði lêgeìs 
tis 'Astrapáias, ei ywìñh ðíða toioùtous lògorous ðia t' èsì 
swntiðéna.
ΣΩ. 'Αλλ' ει μὴ πιστεύεις, ἀκολούθει μετ' ἐμοῦ, καὶ ἀκούσει αὐτῆς λεγοῦσις.
ΜΕΝ. Πολλάκις, ὁ Σάκρατες, ἔγρα ἐντετύχηκα Ἀσπασία, καὶ οἶδα οἷα ἐστὶν.
ΣΩ. Τί οὖν; οὐκ ἂγασαν αὐτῆν καὶ νῦν χάριν ἔχεις τοῦ λόγου αὐτῆ; 
ΜΕΝ. Καὶ πολλὴν γε, ὁ Σάκρατες, ἔγρα χάριν ἔχω Ε τούτων τοῦ λόγου ἐκείνη ἢ ἐκείνῳ, ὡστὶς σοι ὁ εἰπόν ἐστιν αὐτὸν· καὶ πρὸς γε ἄλλην πολλὴν χάριν ἔχω τῷ εἰπόντι.
ΣΩ. Ἐν ᾧν ἔχοι· ἀλλ' ὅπως μοι μὴ κατερεῖς, ἵνα καὶ αὐθίς σοι πολλοῦς καὶ καλοῦς λόγους παρ' αὐτῆς πο λιτικοῦς ἀπαγγέλλω.
ΜΕΝ. Θάρρος, οὐ κατερεῖ· μόνον ἀπαγγέλλε. 
ΣΩ. Ἀλλ' ταῦτ' ἔσται.
ΚΛΕΙΤΟΦΩΝ

[ἡ προτρεπτικὴς ἡθικὸς]

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΛΕΙΤΟΦΩΝ.

I. Κλειτοφώντα τὸν Ἀριστοτέλη τοὺς ἡμῖν διηγεῖ-το ἐναρχαῖοι, ὅτι Ἀνδριδὸς διαλεγόμενος τὰς μὲν μετὰ Σω-
κράτους διατριβὰς ψέγοι, την Ὀρασυμαχὴν δὲ ἱπποποιῶν ὑπερεπαίνοι.

ΚΛΕΙ. Ἡστίας ἡν, ὁ Σωκράτες, οὐκ ὁρθῶς ἀπε-
μηνύμενεν σοι τοὺς ἐμοί περὶ σοῦ γενομένους λόγους
πρὸς Ἀνδριδόν· τὰ μὲν γὰρ ἐγὼ γε οὐκ ἐπήνυν σε, τὰ δὲ
καὶ ἐπήνυν. ἐπεὶ δὲ δήλος εἰ μεμφόμενος μὲν μοι, προσ-
ποιούμενος δὲ μηδὲν φροντίζειν, ἢδιστ' ἂν σοι διεξέλθω-
μι αὐτοῦς αὐτοῖς, ἐπειδὴ καὶ μόνῳ τυχόντοις ὄντε, ἵνα
ἡττῶν με ἡρῆ πρὸς δὲ φαύλως ἐγείν. τῶν γὰρ ἑσούς οὐκ
ὁρθῶς ὄνημας, ὡστε φαίνει πρὸς ἐμὲ ἐγείν τραχυτέρως
tοῦ δέοντος· εἰ δὲ μοι δίδωσι παιρησίαν, ἢδιστ' ἂν δεξα-
μην καὶ ἐθέλω λέγειν.

ΣΩ. Ὄλλ' αἰσχρὸν μὴν σοῦ γε ὁφελεῖν με προθυ-407
μονεῖνοι μὴ ὑπομένειν· δῆλον γὰρ ὡς γνοὺς, ὃπῃ χείρων
ἐμι καὶ βελτίων, τὰ μὲν ἀκριβώς καὶ διάξομαι, τὰ δὲ φεύ-
ξομαι κατὰ κράτος.

II. ΚΛΕΙ. Ἀκούοις ἂν, ἐγώ γὰρ, ὁ Σωκράτες, οὐλ
συγγενόμενος πολλὰς ἐξεπληγτομὴν ἄκουσον, καὶ μοι
ἔδοξεις παρὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κάλλιστα λέγειν,
ὁπότε ἐπιτιμῶν τοῖς ἀνθρώποις, ὡστε ἐπὶ μηχανής τρα-
κινής θεός, ύμνεις λέγων. ποι φέρεσθε, ἀνθρώποι, καὶ ἄγνοείτε οὐδὲν τῶν δεινῶν πράττοντες, οὕτως χρηματιστῶν μὲν πέρι τῆς πάσης σπουδῆς ἔχετε, ὅπως ὑμῖν ἔσται, τῶν δ᾿ ὑλῶν οἷς ταύτα παρεδώσετε, ὅπως ἐπιστήσονται χρηστῶς διὰ κάθος τούτοις, ἀμελείτε, καὶ οὕτε διδασκάλων αὐτοῦς εὐφύεστα τῆς δικαιοσύνης, ἐπερ μαθητῶν· εἶ δὲ μελετητῶν τε καὶ ἁσκητῶν, οὕτως ἐξακολουθοῦσι καὶ ἐκμελετηθῶσιν ἱκανῶς· οὐδὲ γ᾿ ἐτι πρότερον ὑμᾶς αὐτοὺς οὕτως ἔθεραπεύσατε, ἀλλ᾿ ὁρῶντες γράμματα καὶ μνημεία κῆν καὶ γυμναστικῆς ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς παιδας ἱκανῶς μεμαθητώτας, ὅ δ᾿ ἡ παιδείας ἀρετὴς εἶναι τελέσω ἤγεσις, καπεταιούδεν ἦττον κακοὺς γιγαντιδένους περὶ τὰ χρήματα, ὅμως οὐ καταφρονεῖτε τῆς νῦν παιδεύσεως οὐδὲ ἤγεσιν ὑμᾶς παύσουσι ταύτης τῆς ἀμοιβίας; καὶ τοι διὰ γεταντητήρι πλημμέλειαν καὶ δραστηρίων, ἀλλ᾿ οὐ διὰ τὴν ἐν τῷ πολέμῳ τῆς λύραν ἀμετρίων καὶ ἁθελοῦς ἁθελοῦ καὶ πόλεις πόλεσιν ἀμέτρος.

καὶ ἀναφώστεος προσφερόμενος σταυριακοῦ καὶ πολεμοῦντες τὰ ἐσχήτα ὁμοῖοι καὶ πασχοῦσιν· ὑμεῖς δὲ φατε οὐ δ᾿ ὑπαιδευναίσποντες δι᾿ οὕτως πολέμιοις, ἀλλἀ ἐκοίτασε τοὺς ἀδίκους ἀδίκους εἰναι. πάλιν δ᾿ αὐ τοικαὶ λέγειν οὐς αὐχρὸν καὶ θεωμεῖς ἡ ἀδικία· ποὺς οὖν δὴ τοῖς τοι—

III. Ταῦτ᾿ ὦν, ὁ Ἔσωστες, ἐρῶ ὅταν ἄκουσα σοῦ ὑμᾶς λέγοντος, καὶ μάλα ἀγαμει καὶ θαυμαστώς ὡς ἐπαναίη· καὶ ὅπως αὕ τοῦ ἐφεξῆς τοῦτοι, τοὺς ἄκουοντας μὲν τὰ σώματα, τῇς δὲ φυγῆς ἡμελημένοις ἔτερον
τι πρότετειν τοιούτον, τού μὲν ἀρξόμενον ἁμελεῖν, περὶ δὲ τοῦ ἀρξόμενον ἐσποιδακέναι καὶ ὅταν λέρης ὡς ὅτα τις μὴ ἐπισταται χρησθαι, κρείττον εἰς τὴν τουτοῦ χρῆσθαι, ἐν δὴ τις μὴ ἐπισταται όφθαλμοις χρησθαι μηδὲ ὅσι μηδὲ ξύμπαντε τῷ σώματι, τούτῳ μητε ἀκουεῖν μηθ', ὡρὰν μητ' ἀλλην χρείαν μηδεμίαν χρῆσθαι τῷ σώματι κρείττον ἡ ὁπρούν χρῆσθαι, καὶ δὴ καὶ περὶ τέχνην ἀσαυτὸς ὡσις 408 γὰρ δὴ μὴ ἐπισταται τῇ ἑαυτοῦ λύσι χρῆσθαι, ἤλην ὡς συνδεῖ τῇ τοῦ γείτονος, οὐδὲ δητεις μὴ τῇ τῶν ἄλλων, οὐδὲ τῇ ἑαυτοῦ, οὐδ' ἀλλ' τῶν ὁρανόν ὀνδεὶ κτηματών οὖν δειν. καὶ τελευτᾷ δὴ καλῶς ὁ λόγος οὔτος σοι, ὡς ὅσις ψυχὴ μὴ ἐπισταται χρησθαι, τούτῳ τὸ ἄγειν ἱσυρικὴν τῇ ψυχῇ καὶ μὴ ἐξήν κρείττον ἡ ἔξ ἐπετοιν καὶ αὐτὸν εἴ δέ τις ἀνάγκη ἐξήν εἰ, ὠδοὺρ ὠμελεῖν ἡ ἐνευσηφία διάγειν τῷ τοιούτῳ τοῦ βίου ἔστιν ἀγα, καθάπερ πλοῖον ὀμαρδόντες τὰ πολλὰ τῆς διανοίας ἄλλος, τοῖς μαθοῖς τὴν τῶν ἀνθρώπων κυβερνητικήν, ἡν δὴ σὺ κυβερνητικήν, ὡς Σώφρατες, ἐπονομαζεῖς πολλές, τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην δικαστικὴν τε καὶ δικαιοσύνην ὡς ἐστὶ λέγειν.

IV. Τούτως δὴ τοῖς λόγοις καὶ ἔτεροις τοιούτοις παμπόλλοις καὶ παγκαλώς λεγομένοις, ὡς διδακτοῦ ἄρετι καὶ πάντων ἑαυτοῦ δεῖ μάλιστα ἐπιμελεῖσθαι, σχεδὸν οὔτ' ἀντείπων πιστοτέ οὔτ' ὑμιᾶς μητὸς ὕστερον ἀντείπων προτεστατάτως τε γὰρ ἡμοίωμα καὶ οἰρέλι- ο μοστάτους, καὶ ἀτεχνῶς ἄσπερ καθεύδοντας ἐπερείδειν ἡμᾶς, προσείξαν ὁτ' ὅτι οὐ μητ' ἐπετοιν ὑπὲρ αὐτῶν τὸ τοιούτον οὐκ ἐπονομαζεῖν, ἐπανερατῶν οὐ τι σὲ τὸ πρῶτον, ὡς Σώφρατες, ἀλλ' τῶν ἥλιοστον τῷ καὶ συνεπίθυμην ἢ ἐπειρών σώλ, ἡ ὁπεῖς δεῖ προς σὲ περὶ αὐτῶν τὸ τοιούτον ὁμολογεῖν. τούτων γὰρ τοὺς τὶς μάλιστα εἰσὶν διὸ βασικομένους ὑπὸ σοῦ πρῶτον ἐπανηράτων, πυρθυανόμενος τὶς τὸ μετὰ ταῦτ' εἰς λόγον, καὶ κατὰ σὲ τρόπον τινὰ ὑποτείνων οὖ-
τούς, ὁ βέλτιστος, ἔργη, ύμεῖς, πῶς ποτὲ [γι'α] ἀποδεχώμεθα τὴν Σωκράτους προτροπήν ἡμῶν ἐπ' ἀρετήν; ὡσ οὖν τὸν μόνον τοῦτον, ἐπεζήλθειν δὲ οὐκ ἔνι τῷ πρὸς ἀληθινῷ καὶ λαβεῖν αὐτῷ τέλειος, ἀλλ' ἡμιν ποτὲ πανταί δὴ τῶν βιῶν ἔργων τοῦτ' ἔσται, τοὺς μήπω προτεταμμένους προτρέπειν, καὶ ἐκείνους αὖ ἐτέρους; ἦ δὲ τὸν Σωκράτη καὶ ἐ ἀλλήλους ἡμᾶς τὸ μετὰ τούτῃ ἐπανερχόμεθα, ὁμολογήσαμεν· ταῦτ' αὐτῷ ἀνθρώπῳ προκέτειν εἶναι, τί τοις ποιεῖτε; πῶς ἀρχεῖσθαι δέν φαμέν δικαίωσιν πέρι μαθήματος; ὡσπερ ἂν τις ἡμᾶς προτρέπει τοῦ σώματος ἐπιμελείαν ποιεῖσθαι, μηδὲν προνοούντας ὅραν καθάπερ πάθος, ὡς ἑστὶ τῆς γυμναστικῆς καὶ ἱπποκατηγορίας, κατείσταται ἄνευδε λέγουν, ὡς ἀλήθεια πυρὸν μὲν καὶ κρύον μὲν καὶ ἀμέλειαν ἐπιμελείαν πάσαν ποιεῖσθαι, καὶ ὧν τοῦ σώματος ἑνεκα διαπονοομένα τε καὶ κτωμεθα, τούτοι δ' αὐτῶν κρίνομεν τέχνην μηδὲ μηχανήν, ὅπως ὁς βέλτιστον ἔσται τὸ σῶμα, ἐξευθείᾳ, καὶ ταῦτα ὡσαυτοί εἰ δ' ἐπανηρόμενα τοὺς ταύθ' ἡμᾶς προτρέπουσα τέχνης δὲ εἶναι τῶν ταύτας τις τέχνας; εἴπερ ἂν ἵσως ὑπ' ἑνεκα ἀνθρωπικῆς καὶ ἱπποκατηγορίας, καὶ νῦν δὴ τῶν φαιμέν εἶναι τὴν ἐπὶ τῇ τῆς ψυχῆς ἀρετῆς τέχνης; λεγόμεθα.

V. Ὅ δ' ἀυτῶν αὐτῶν ἐρρομενοῦσας εἶναι πρὸς ταῦτα ἀποκρινοῦμενος εἰπὲ μοι ταύτην τῆς τέχνης εἶναι ἤπειρα γιορεῖς ὅτ' ἐργοντος ἔργη, Σωκράτους, ὅκα ἀλλήρ ἡ δικαίωσιςν; εἰπόντως δ' εἰμι μὴ μοι τὸν ὅραμα μονον εἰπτης, ἀλλ' ὁδὲ ἱπποκατηγορίας τοῖς τις ἑρετεῖ τέχνης ταῦτ' ἃς δ' ἔστι διίτα τοῖς ἀποτελοῦμαι, τὸ μὲν ἱπποκατηγορίας αἰτία πρὸς τοῖς ὡσιν ἐτέρους ἐξεργάζεσθαι, τὸ δὲ ὑγίειαν ἕστι δὲ τοῦτον ἐπάνων οὐκέτι τέχνης, τῆς τέχνης δὲ τῆς διδασκονομίας τε καὶ διδασκομένης ἐργον, ὃ δ' ἱπποκατηγορίας αἰτία πρὸς τὸ μὲν διδασκομένης ἑργον τῷ δὲ διδαγμα τῆς ἦ δικαίωσιν ἀνακύκλωσε τὸ μὲν δικαίως ἔστω ποιεῖν, καθάπερ ἐστὶν τοὺς τεχνίτας ἐκάστους τὸ δ' ἐτέρον, τὸ ὡσινται ποιεῖν ἡμῖν ἐργον ό δικαίος, τοῦ τοῦτο φαιμέν; εἰπτε'- νῦτος μὲν, ὡς ὁ ὅμαι, τὸ συμφέρον ἀπεκρίνατο, ἀλλ' δὲ τὸ θέον ἐτερο δ' τῷ ἀφελίμον, ὃ δὲ τὸ λυσιτελοῦν, ἐπανηρόμεθα δὴ ἔργο
λέγον, ὑπὲρ τὸ γε ὁμοματίας ταῦτ᾽ ἐστιν ἐν ἑκατέρῳ τῶν τεχνῶν, ὁρθῶς προτείνειν, λυσιτελοῦντα, ὁφελίμα, καὶ ὅλα τὰ τωμάτα· ἀλλὰ πρὸς ὅ τι ταὐτὰ πάντα τεῖνει, ἐρεῖ τὸ ἱδίον ἑκατέρῳ τῇ ἑκατέρῳ τῇ ἑκατέρῳ, ὅπως ἐκ τοῦ ἔργου τῆς τεχνῆς, ὡς ἡ τεχνοτήτική τὸ εὖ, τὸ καλός, τὸ δήσιμος, ἀπὸ τὰ ἐξόμιλα, φησὶ, σκευὸν γιγνόμενα, ὁ δή ρήκε ἐστὶ τῇ ἑκατέρῃ· λεγείςθαι δὴ καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης ὀδοντάς;

VI. Τελευτάν ἀπεκδισάτο τις ὁ Σωκράτης μεί τῶν τῶν ἔταιρων, ὃς δὴ κουμπότατα ἐδοξῆς εἴπείν, ὅτι τοῦτον ἔργον τῆς δικαιοσύνης ἱδίον ἔργον, τῶν ἄλλων ὑστεροί, φιλίαν ἐν ταῖς πολείσιν ποιεῖν, οὔτως θ' ὡς ἐρωτάμενος τῇ φιλίᾳ ἅγιον τῇ ἐργῷ εἶναι καὶ ὑπερεύποτος θαυμών, τὰς ὑπὸ τῶν πᾶσιν φιλίας καὶ ταῖς τῶν ὑποθέσεις ὡς ἡμεῖς τούτο τούτῳ ἐπονομάζομεν, οὐκ ἀπεδέγετο εἰναι φιλίας ἔπαινος· ὑπερεύποτος γὰρ αὐτῷ τὰ πλεῖον τῶν τωμάτων βλάβησθαι ἢ ἁγιάζει εἰναι. ὑπερεύποτος δὴ τοῦτον· Εἰ τούτῳ οὐδὲ φιλίας ἐργῇ τὰς τωμάτας εἶναι, φευδαὶς δὲ ὑπομαζέων αὐτῶς τῷ ὑπάρχῳ νομαξοῦσα τῇ ὑπὸ τὸ ὑπάρχῃ καὶ ἀληθῶς φιλίας εἰναι σαφέστατα ὑμοῦναν. τῇ δὲ ὑμοῦναν ἐρωτάμενος εἰ νομοδοξίαν εἶναι λέροι ἡ ἐπιστήμη, τὴν μὲν νομοδοξίαν ἡτίμαζεν ἠναγκάζοντα γὰρ πολλὰς καὶ βλαβεῖσθαι γιγνόμεθα νομοδοξία ανθρώπων, τῇ δὲ ρήματι ἁγιῶν νομολογημένη πάντως εἰναι καὶ δικαιοσύνης ἔργον, ὅστε ταὐτὸν ἐργῆς εἰναι ὑμοῦναν καὶ δικαιοσύνης ἐργῆς ἐπιστήμην οὐσίας, ἀλλ' ἃν δοξάν, ὧτε δὴ ἐνταύθα ἡμεῖς τοῦ λόγου ἀπορούμενέ τε, οἱ παρόντες Ικανοὶ ἕσον 110 εἰπτιθετεῖν τοις ἀντὶ καὶ λέγειν, ὅτι περιδεδομένη εἰς ταύτῃ τῷ λόγῳ τοῖς πρώτοις καὶ ἐλεγὼν ὅτι καὶ ἡ ἱεροτείχει ὑμοῦνα τις ἐστι καὶ άπασεν αὐτῇ τῇ ἑκατέρᾳ, καὶ περὶ ὧν εἰς τὸν ἐχούσι λέγειν· τῇ δὲ ὑπὸ σοῦ λεγομένην δικαιοσύνην ὑμοῦναν, ὅπως τεινοῦσα ἐστι, διατέφεινε, καὶ ἀδηλον ἀντὶς ἦ τοῦτον ἐστὶ τῷ ἔργῳ.

VII. Ταῦτα, ὁ Σωκράτης, ἐγὼ τελευτάν καὶ σε αὐτοῦ ἡμῶν, καὶ εἰπές μοι δικαιοσύνης εἶναι τοὺς μὲν ἐκθροὺς βλάπτειν, τοὺς δὲ φίλους εν ποιεῖν ὑπετερον Β δὲ ἐφοιν βλάπτειν γε οὐδέποτε ὁ δικαίος οὕδεν· πάντα γὰρ ἐπὶ ὁφελίμα πάντας δρᾶν. ταῦτα δὲ οὐκ ἀπαξ οὐδὲ
δις ἀλλὰ πολὺν ἥ ὑπομείνας χρόνον καὶ λιπαρών ἀπειρήματι, νομίζως τε ὁ μὲν προτρεπεῖν εἰς ἀφετήρης ἐπιμέλειαν καλλίστῃ ἀνθρώπων δρᾶν, δυνών δὲ Θάτερον, τῇ τοσοῦτον μόνον δύνασθαι, μακρότερον δὲ οὐδέν, ὅ γένουτ' ἂν καὶ περὶ ἄλλην ἡντινοιν τέχνην, οἷον μὴ ὑπνότα κυβερνήτην

καταμελετήσαι τὸν ἐπαινοῦ περὶ αὐτῆς, ὥς πολλον τοις ἀνθρώποις ἡξίω, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὡσάυτος ταύτων δὴ καὶ σοι τις ἐπενέχει ταύτης ἃν περὶ δικαιοσύνης ὡς οὐ μᾶλλον ὑπόν τις δικαίωμαν ἐπιστήσομαι, διότι καλῶς αὐτὴν ἐγκαθιάζεις. οὐ μὴν τὸ γε ἔμοι ὑπότα ἐξελέγχου ἡτα Θάτερον, ἦ γὰρ εἰδέναι σε ἡ οὐκ ἐθέλειν αὐτής ἐμοὶ κοινοῦν, διὰ ταύτα δὴ καὶ πρὸς Θαρσύμαχον, ὁμοί, πορεύομαι καὶ ἀλλοτρότοις ὅποι ὑπάρχει, ἀπορῶν ἐπειδὲ εἰ γ' ἐθέλεις σὺ τούτων μὲν ἢ διο θαυμάσθαι πρὸς

η ἐμε τῶν λόγων τῶν προτρητικῶν, οἴνον δὲ, εἰ περὶ γνωμαστικῆς προτετραμμένους ἡ τοῦ σάματος δείκτης ἀμελεῖν, τὸ ἐφεξῆς ἂν τὸ προτρητικό λόγον ἔλεγχε, οἴνον τὸ σωμάτι μου φυσει ὡς οἶνος θεάτης δεῖται καὶ νῦν δὴ [ταύτων γνωρίσθαι] τὸς τοῦ Κλειτορόντα ὁμολογοῦντα ὡς ἕστι κατακελαστῶν τῶν μὲν ἄλλων ἐπιμελείαν ποιεῖσθαι, ψυχῆς δὲ, ἦς ἐνεκα τάλλα διαπονοούμεθα, ταύτης

ἐ ᾿ημελημέναι καὶ τάλλα πάντα οἴον με νῦν οὕτως εἰρήκης καὶ τὰ τοῦτοις ἔχεις, ἢ καὶ νῦν δὴ διηλθοῦν καὶ σοι δεδομένος λέγω μηδαιμῶς ἄλλως ποιεῖν, ἵνα μή, καθόπερ νῦν, τὰ μὲν ἐπαινοῦ σὲ πρὸς Δυσίαν καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, τὰ δὲ τι καὶ ψέω, μή μὲν γὰρ προτετραμμένοι σε ἀνθρωπος, ὡς Σωκράτες, ἀξιόν εἶναι τοῦ παντός φήσιω, προτετραμμένοι δὲ σχεδὸν καὶ ἐμπώδιον τοῦ πρὸς τέλος ἀφετήρης εἰς

θόντα εὐδαιμον θεομοῦ. 

——