ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

πο
Κ. Μ. ΚΩΣΜΑ

Σχολάρχου του τής ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, και Διάδρομων Μαθηματικών Επισημών και τής Φιλοσοφίας

εἰς χρήσιν τῶν ἐαυτοῦ μαθητῶν.

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Περιεχομένων Λογικής, καὶ επίμετρου αὐτῆς τῆς καθολικῆς Γραμματικῆς.

Ε Ν Β I E N N H, ΤΗΣ Α Σ Τ Ρ I A S, ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰωαν. Βαρθ. Τσεσδέκου
Α. Ω. Η. 315, 6 Στ. 1818.
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Σελ.
Προεικονία. Τίνα σκοπού ἔχει ἡ Θεωρητική φιλοσοφία καὶ Τι εἶναι Λογικὴ.
1
Σώματος Ιστορία περὶ ἀρχῆς καὶ προοίμου τῆς Λογικῆς ἐπιστήμης.
8
ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α'. ΜΕΡΟΣ Α'.
Περὶ ἴδεων καὶ τῶν ἐκφραζομένων ταύτας ὁρών.

ΚΕΦ. Α'. Περὶ ἀπλῶν καὶ συνθέτων ἐννοιῶν. 14
ΚΕΦ. Β'. Περὶ συγκεκριμένων καὶ ἁρμονικῶν ἐννοιῶν. 19
ΚΕΦ. Γ'. Περὶ ἴδεων καὶ μερικῶν ἐννοιῶν, ἀλλὰ περὶ ἐκφραζομένων ἐννοιῶν. 22
ΚΕΦ. Δ'. Περὶ νοητῶν ἀντικειμένων, ἀποτελεσμάτων καὶ πρώτων ἀρχῶν τῆς Λογικῆς. 24
ΚΕΦ. Ε'. Περὶ τῶν πέντε φυσικῶν τοῦ Πορφυρίου. 32
ΚΕΦ. Ζ'. Περὶ τῶν κατ' Ἀριστοτέλους ἐννοιῶν καὶ κατηγοριών. 36
ΚΕΦ. Η'. Περὶ Ὀρισμοῦ καὶ Διαφορέσεως. 47
ΚΕΦ. Θ'. Περὶ σημείων τῶν ἴδεων καὶ ἄλλων ὁρών. 53

ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α'. ΜΕΡΟΣ Β'.
Περὶ Κρίσεως.
ΚΕΦ. Α'. Τι εἶναι Κρίσις καὶ περὶ τῶν σημείων αὐτῆς. 61
Τόμ. Β'.
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Σελ.
ΚΕΦ. Β'. Περὶ παντοτῶν εἰδῶν Προτάσεων. 64
ΚΕΦ. Γ'. Περὶ συνθέτων Προτάσεων. 70
ΚΕΦ. Δ'. Περὶ τινῶν παθῶν τῶν Προτάσεων. 74

ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α'. ΜΕΡΟΣ Γ'.

Περὶ Διανοίας.

ΚΕΦ. Α'. Τι εἶναι Διανοία καὶ περὶ τοῦ ἐρμηνευόντος αὐτὴν λόγου. 79
ΚΕΦ. Β'. Περὶ ἀμέσων Συλλογισμῶν. 82
ΚΕΦ. Γ'. Περὶ Συλλογισμοῦ καὶ Ἐπαγωγῆς καὶ Παραδείγματος. 86
ΚΕΦ. Δ'. Περὶ σχημάτων καὶ τρόπων μεθοδικοῦ Συλλογισμοῦ. 94
ΚΕΦ. Ε'. Περὶ Ἐνθυμήματος καὶ Σωφροτοῦ. 105
ΚΕΦ. Ζ'. Περὶ Συνθέτων Συλλογισμῶν. 111
ΚΕΦ. Η'. Περὶ Συλλογισμῶν ἀποδεικτικοῦ καὶ ἀπαγωγικοῦ καὶ τοπικοῦ. 117

ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β'.

'Ἡ ἐφημοσυμένη Λογική.

Προδιοκήσεως. 125

ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'. ΜΕΡΟΣ Α'.

Περὶ τῶν μέσων τῆς ἀποφυγῆς τῆς ἀπάτης.
ΚΕΦ. Α'. Περὶ ἀληθείας καὶ βεβαιότητος καὶ ἀπάτης. 129
ΚΕΦ. Β'. Περὶ Συρισμάτων καὶ τῶν αὐτῶν ἀποφυγῆς. 133
ΚΕΦ. Γ'. Αἰσθήσεως καὶ φαντασίας ἀπάται καὶ τὰ κατ' αὐτῶν ἀντίδοτα. 140
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

Σελ.

ΚΕΦ. Δ'. Μυθήματα καὶ προσοχῆς ἀπάται, καὶ οἴι κατ' αὐτῶν κανόνες.

ΚΕΦ. Ε'. Περί τῆς ἀπὸ τὰ πάθη ἀπάτης καὶ τῶν τατ' αὐτῆς κανόνων.

ΚΕΦ. Ζ'. Περί τῶν ἐκ τῆς γλώσσης γεννημένων αποτελεσμάτων καὶ τῶν εἰς ἀποφυγήν αὐτῶν ἀναγκαίων κανόνων.

ΚΕΦ. Η'. Περί Προλήψεως καὶ Συναρπαγῆς καὶ τῆς αὐτῶν Θεραπείας.

ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'. ΜΕΡΟΣ Β'.

Περί Πεθανότητος.

ΚΕΦ. Α'. Τι εἶναι Πεθανότης, καὶ περὶ διαφόρων αὐτῆς βαθμῶν.

ΚΕΦ. Β'. Περὶ διαφόρων εἰδών Κριτικῆς, καὶ μολυσματικής. Πώς πρέπει νὰ κρίνωμεν τὰς έννοιας τῶν παλαιῶν συγγραφέων.

ΚΕΦ. Γ'. Περὶ νοθεύων τῶν συγγραμμάτων καὶ τῶν να αὐτούς εὑρίσκωμεν τὴν γνωστικῆτα τῶν.

ΚΕΦ. Δ'. Πώς νὰ μανθάνωμεν πεθανόντων αἰσχρῶν καὶ σωμάτων, ἡ ιεροπληροφόρησις τῶν μαρτυρουμένων, τῆς ἀλήθειας καὶ τῶν σώματος.

ΚΕΦ. Ε'. Περὶ Πολιτικῆς 'Επικρίσεως.

ΚΕΦ. Ζ'. Περὶ Πρακτικῆς 'Επικρίσεως.

ΚΕΦ. Η'. Περὶ Φυσικῆς 'Επικρίσεως.

ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'. ΜΕΡΟΣ Γ'.

Περὶ Μεθοδού.

ΚΕΦ. Α'. Τι εἶναι Μέθοδος καὶ παντοτικὴ αὐτῆς εἰδὴς.
<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΕΦ.</th>
<th>Β'. Μέθοδος του ἐπωφελώς ἀναγινώσκειν τῶν ἀλλών τὰ συγγράμματα.</th>
<th>203</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΕΦ.</td>
<td>Γ'. Περὶ Μεθόδου του ἀκροάσθαι διδασκάλων μαθήματα.</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>ΚΕΦ.</td>
<td>Δ'. Περὶ Μεθόδου του διὰ συγγραφής ἐκθέτειν ἢ ἀπὸ τόματος διδάσκειν πὸν μάθημα, μάλιστα δὲ ἐπιτηθυμικοῦ.</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>ΚΕΦ.</td>
<td>Ε'. Περὶ Μεθόδου του πρὸς ἄλλου κατ' ἀντίθεσιν προσδιαλέγωμαι.</td>
<td>217</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.**

| Προσδιορισμός. Τ' εἶναι Καθόλου Γραμματική. | 223 |
| ΚΕΦ.  | Α'. Περὶ τῶν του Δόγου μέρων. | 230 |
| ΚΕΦ.  | Β'. Περὶ Ὀνόματος οὐσίασικοῦ καὶ ἐπιθέτου καὶ τῶν διαφόρων αὐτοῦ βαθμῶν, καὶ τῶν παρεπομένων εἰς τὸ ὄνομα Γένους καὶ πτώσεως καὶ ἄριθμοῦ. | 234 |
| ΚΕΦ.  | Γ'. Περὶ Ἀρθρου. | 244 |
| ΚΕΦ.  | Δ'. Περὶ Ἀυτωνομίας. | 247 |
| ΚΕΦ.  | Ε'. Περὶ Ῥήματος καὶ τῶν εἰς αὐτὸ παρεπομένων. 251 |
| ΚΕΦ.  | Σ'. Περὶ Μεταχησ. | 262 |
| ΚΕΦ.  | Ζ'. Περὶ Ἑφιπρήματος. | 263 |
| ΚΕΦ.  | Η'. Περὶ Προθέσεως. | 266 |
| ΚΕΦ.  | Θ'. Περὶ Συνθέσεως. | 268 |
| ΚΕΦ.  | Γ'. Περὶ Συντάξεως. | 274 |
| ΚΕΦ.  | ΙΑ'. Περὶ Ἀναλύσεως. | 281 |
| ΚΕΦ.  | ΙΒ'. Περὶ Στιγματισμοῦ. | 290 |
Τίνα σκοπὸν ἔχει ἡ Θεωρητικὴ φιλοσοφία, καὶ Τί εἶναι Δογικὴ.

Α'.

Φιλοσοφία μὲν ἐν γένει εἶναι ἐπισήμη τῶν ἄρχικῶν νόμων τῆς ἐνεργείας τοῦ ἄνθρωπίνου πνεύματος. Θεωρητικὴ δὲ φιλοσοφία, ἐπισήμη τῶν νόμων τῆς ἐνεργείας ἑκείνης, ἢτις σφέρεται εἰς τὰς ἐννοίας καὶ γνώσεις τῶν πραγμάτων (Κρητ. Φιλ. ΡΚΑ, ΡΚΔ'). Ἑπειδὴ δὲ σκοπὸς πρῶτος τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀρμονία τῶν ἐνεργείων τοῦ ἄνθρωπίνου πνεύματος (Κρητ. ΚΖ'). Ἐπεται ἐκ τούτου ἀναγκαῖος ὅτι σκοπὸς τῆς Θεωρητικῆς φιλοσοφίας ἔχοχος εἶναι ὁλοί τῶν ἐννοιῶν καὶ γνωσεων ἡ ἀπόλυτος ἀρμονία, ἢτις εἶναι ἡ ἀληθεία. Ἑμπορεῖ λοιπὸν ἐδώ νὰ εἴτη ὁ φιλοσοφὸς· Ζητῶ ἀπόλυτον ἀρμονιαν τῶν ἐννοιῶν μου καὶ γνώσεων· ἤγον ἥπτω τὴν ἀληθείαν εἰς τὸ Θεωρητικῶν μέρος τῆς φιλοσοφίας καὶ ἔξ ἐναυτίας ἀποφεύγω τὴν διαφωνίαν τῶν, ἢτις εἶναι ψεύδος.

Τόμ. Β'.
Β. Ἀλλ' ἡ ἀπόλυτος ἀρμοδία πασών εὐ γένει τῶν ἐνυσμάτων καὶ γνώσεων ἐμπορεῖ να ἐκμαθηθῇ τῷ ἀρχαῖῳ ἂν ποι ὑπὸ τῆς ἀληθείας, ἢ τῷ πρωτότυπῳ ἀπάσης Θεωρητικῆς τελείωτης· διότι ἔξετάζουσι τὴν ἀληθείαν. Ἑσέρας τῶν ἑαυτῶν, ἕως, ψευδεῖν, ἢ γὰρ εἶναι ἑραγγύλη, τίποτ' ἄλλο δὲν καμάρομεν, ἐκ μὴ ξιτούμεν, ἐναί ἐγινοίας. Ποιητικὴ, συμφωνοῦσα πρὸς ἀλλήλας καὶ πρὸς ἄλλας ἐνυοίας, αὐτικές χρησιμοποιοῦν εἰς γνώσιν τούτων καὶ ἀλλού αὐτικειμένων ἐμποτὐμεν λοιπὸν νὰ νοσῶμεν τῇ ὀλυκληρίᾳ ὅλων τῶν ἐνυσμάτων καὶ γνώσεως ὅσι να κυντών ὀλυκλήρειν σύνημα, τῶν ὑπόπου μὲρη εἶναι αἱ μερικαὶ ἢμῶν ἐνυοίας καὶ γνώσεως· καὶ διὰ τούτο ἔξετάζουσι πάσης ἐνυοίας καὶ γνώσεως τὴν ἁληθείαν, τὰς παραβάλλομεν μὲ ἐνυοίας καὶ γνώσεις ἀλλάς, τῶν ὑπόπου ὁμολογοῦμεν τῇ ἀληθείᾳ, διὰ νὰ καταλάβωμεν εάν συνορμολογηθοῦμεν μὲ ταύτας, ἡ διαφωνιαὶ καὶ ἐκφράζωμαι· καὶ εἰ μὲν τὸ πρῶτον, τὰς ἀποδιδόμεν εἰς τὸ σύνημα τῶν ἁληθειῶν εἰ δὲ τὸ δεύτερον, τὰς ἐπιτομές εἰς τῆς ψυχικῆς τούς ἀποθέτας.

Γ. Πάντος δυνάμεθα νὰ ἐξεύρωμεν εἀυτὶ προσαρμόζεται τῷ ὅτι εἰς τὸ σύνημα τῶν συμφωνοῦσων ἐνυσμάτων καὶ γνώσεων, ἡ ὁχὴ καὶ ἐπομένως, ἡν εἶναι ἀληθείας καὶ γνώσεις· εἰκολάς εἶναι τοῦ ξητήματος ἡ λύσις. Ἡ ἀρμοδία ὅλων τῶν δυνατῶν ἐνυσμάτων καὶ γνώσεως εἶναι πράγμα ἰδαιμίων, τὸ ὑπὸν νὰ φθάσῃ μὲν ἀναφύτη δὲ νὰ ἀναφέρετα, ἢ ἀνθρώπων ἁθενεία, δύναται δὲ νὰ πλησιάζῃ εἰς αὐτῷ μᾶλλον καὶ πάλλον. Καῦνα ἀπαραίτητον πρέπει νὰ ἔχῃ πάς ἔκκεντρος ψολογοῦς τοῦτο τὸ ἰδαιμίων καὶ όταν ὀς ἰχθες ἐνυοίας καὶ γνώσεις τὰς κατασκευὴς συμφωνοῦν, ἔσον εὐδείης, ἀν τὸς ἐκλαμβάνῃ κατὰ τὴν συμφωνοῦσαν ταύτην ὅσα ἀληθεῖς.
Δ'. "Οτε δὲ η ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι σχετική, γίνεται φανέρων ἐκ τῆς πεπερασμένης τοῦ ἀνθρώπου φύσεως· διότι αὐτὲς ἐννοιαὶ καὶ γνώσεις μας, ως ἐξεύρομεν ἐκ πείρας, πληθοῦσαν τἀντὸτε καὶ καθ' ἕνα ἐκαστὸν, καὶ ὀλίκως εἰς τὴν ἀνθρωπότητα· καὶ εὐρέσκον λοιποὺ δυσαφώς σήμερον ἁρμονία ἐκαθαιρεί βλέπων ἡμῶν πέρας· καὶ ὅτε ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀνὴρ εἶναι ἀπλοῦς· ἐσυμφωνεῖ πρὸ πεντήκοντα ἐναυτῶν μὲ τὰς ἐννοιας καὶ γνώσεις τῶν τότε φυσιολογούντων· ἀντίκειται ὁμοὶ τὴν σήμερον ἐκ διαμέτρου καὶ ἀντιμαχεῖται σφαδρώς μὲ τὰς τῶν φιλοσοφικῶν κατὰ τὴν γεωναυτὴν τὰτην· καὶ τὸς ἡδη συμφώνους πολλὰ πιθανὸν εἶναι ὅτι Θέλει ἐξελέγησιν ἀσυμβεβάζουσας ὁ ἐφεξῆς χρόνος.

Π'. Ἀπολύτως ἐρα ἀλήθεια γινώσκεται ὡς ὅτε, τὸ ὁποῖον περιέχει εἰς ἐαυτὸ πάσας ὁμοῖα τὰς ἐννοιας καὶ γνώσεις, καὶ δίναται διὰ μίας τῶν μος ἐποπτείας νὰ τὰς Θεωρήσῃ ἑλας, καὶ μὰ χρίσῃ τίν πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν ἁρμονιῶν καὶ συνέχειαν. Τοιοῦτον "Ον εἶναι ὁ παντεπόπτης καὶ ὁ πάνσωφος Θεός, ὃς τις γεραιτείται καὶ ἐξουμείναι ὁ καὶ ἐξοχικὸς Ἁληθεία, καὶ εἰς πολλὰ μέρη τῶν Θεοπνεύων γραφῶν, Ἔγὼ εἰμὶ ἡ ἀληθεία, συναγινώσκομεν λέγοντα τῶν κύριου ἡμῶν καὶ Σωτῆρα Ἰησοῦν· ὁ δὲ ἀσθενικὸς ἀνθρώπος, ὃς τις πολλὰ ὁλίγα γνώσεις, καὶ ταῦτα νὰ καθυποβάλῃ διὰ μίας εἰς τὸ νοερὸν ὀμμα δὲν δύναται, ἐκλαμβάνει πολλὰς σύμφωνα μὲν τὰ ἁμφίφωνα, διαμαχόμενα νὰ δὲ τὰ ἀκριβῶς συναρμολογοῦμενα, καὶ περιπέτειες εἰς τῶν ἀπατητάς, ἦγου τῶν τοῦ ἀληθοῦς ὡς ψεύδους, ἢ τῶν τοῦ ψεύδους ὡς ἀληθείας ὑπολήψιμος καὶ ἐπειδὴ πᾶς ἀνθρώπος εἶναι πεπερασμένος καὶ ἀσθενικὸς καὶ ἐπομένως

Α2
ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

εἰς ἀπάτην ὑποκείμενος· διὰ τοῦτο εἶναι ἀλήθεια ἀναιτίρητος τὸ Παύς ἀνθρώπος ἡς ἔνωσις.

5. Πρὸς ἑλάττωσιν δὲ τοῦ κακοῦ χρῆσιμον εἶναι νὰ παραδοθήσωμεν τὰς γνώσεις μας μὲ τοὺς περὶ τῶν αὐτῶν προγνώματος γνώσεις ἀλλῶν ἀνθρώπων· καὶ ὅσον πλέον ἡ ἁρμονία τῶν ἀδικίων μας γνώσεως ταυτίζεται μὲ τὴν ἁρμονίαν πλεονεκρῶν ἀλλῶν, τόσον εἰσεθαί ἀσφαλέστερον, ὅτι αἱ γνώσεις μας ἀνήκουσι εἰς τὸ ἁρμονικὸν ὅλου σύστημα τῶν γνώσεων, καὶ ἐπομένως εἶναι ἀληθεία· διὰ τοῦτο δὲν εἶναι χρόνος, ὅποτε ἡ συμφωνία τῶν πλεονεκρῶν, καὶ ἡ μαρτυρία τῶν ἄνδρονζτερῶν δὲν εἶχε τὸ κράτος εἰς ἀληθείας βεβαιώμενον.

6. Ἡ δὲ προκαταλήθεισα ἀρχὴ (Α') Κριτηρίου μὲν τῆς ἀλήθειας δὲν εἶναι, ἂν οὖν δὲ μόνον (Γ') γενικός πρὸς αὐτὸ ὅποιον ἀπευθύνεται πᾶσα ἀλήθεια. Τὰ δὲ κριτήρια τῶν ἁρμονικῶν θέλουσι εκτεθῆναι εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀειωρητικῆς φιλοσοφίας, κατὰ τὸν ὅποιον ἔχει ἔκαστον σκοπὸν ἔρευνας καὶ Ἀφορίσεις. Τρίτα δὲ εἶναι τὰ μέρη ταῦτα, ὡς εἴπαμεν (Κρητ. ΡΚΕ') Λογική, Μεταφυσική, Ἀισθητική· Ἀρχαῖον δὲ συν Θεῷ τὸ πρῶτον.

7. Λογικὴ εἰσὶ τίτημι τῶν ἁρμονικῶν τοῦ δια- νοιασθαι νόμων· ἡμομάθημεν δὲ Λογικὴ· ἀπὸ τὸ Λόγος, τὸ ὅποιον κατὰ πλεονεκρῶν σημασίαν φανερώνει τὴν τρεπληθέννων δύναμιν τοῦ ἀνθρώπου (Ἐκπ. Ἠγ. ΡΝΖ'). Κρητ. ΝΔ')· πρῶτη δὲ ἀρχὴ τῆς Λογικῆς εἰσαι· Νομος τὸ ὅποιον ὡς ἐργον τῆς συνειδήσεως εἶναι ἀμέσως βεβαίων.

Σημείωσες. Ἀναιτίρητον μὲν εἶναι ὅτι Λογικὴ παράγεται ἀπὸ τοῦ Λόγου· ἐπεὶ δὲ λόγος σημαίνει καὶ τῶν προφητευκόν καὶ τῶν ἐνδιάθετων, εὐλόγως ἠπείτηται Πολον ἐκ τῶν δύο ἐστίμων ἡ Λο-
Θ'. Διανοείθαι είναι τὸ ἐμμέσως ἀντιλαμβάνεται τῶν πραγμάτων· αἱ δὲ ἐμμέσαι ἀντιλυπέσεις ὁνομάζονται ἐδένε (Κρηπ. ΝΖ). Προϋποθέτεται λοιπὸν ἀλλὰς ἀρχηγέτρος ἐννοιας, τὰς ὁποίας συνάπτουν ὁ λόγος εἰς ἐν ἐκτελεί τὴν τοῦ διανοείθαι λειτουργίαν. Ταύτην δὲ ἐκτελεί ἡ καθ' ἑαυτὴν παραδόλων πρὸς ἀλλήλας τὰς ἐννοιας διὰ νὰ μάθῃ τὰς ἴδιοτήτας καὶ σχέσεις τους, χωρίς νὰ προσέχῃ εἰς τὰ ἀντικείμενα, εἰς τὰ ὁπότα ἀναφέρονται· ἡ τὴν ἑφαρμοζεῖ εἰς τὰ ὁντικείμενα, διὰ νὰ τὰ μάθῃ κατὰ τὰς διαφόρους των καταστάσεις· κ' ἐκείνης μὲν ὁ τρόπος τοῦ διανοείθαι εὑρίσκεται εἰς τὴν Λογικὴν· οὕτως δὲ, εἰς τὴν Μεταφυσικὴν (Κρηπ. ΡΚΕ').

Γ. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ Λογικὴ περιέχει τὸ κατ' ἐνδοὺς καὶ ἀναλυτικῶς διανοείθαι· ἡ δὲ Μεταφυσική,

(α) Ὁ Ἀριστοτέλης μεταχειρίζεται πολλαχοὺ ὁποδομῶν τὰς λέξεις Λογικῶς καὶ Διαλεκτικῶς. Ἀναλυτ. Τεύερ. Α, 22, 24, 32. Ὁ δὲ Στοιχεῖον ὁμόρρια τὴν Λογικὴν τὸ Λογικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας, καὶ τὸ ἐδιάτροφον εἰς μέρη διὰ Διαλεκτικὴν καὶ Ρητορικήν· Βι. Διογ. Αὐτ. εἰς Βίον Ζήμωνος.
τὸ καθ’ ὅλην καὶ συνθετικῶς· διὰ τι νὰ μὴν προταχθῇ αὐτή ἐμπροσθεν ἐκείνης· ἐνώ μᾶλλον ἡ φύσις τῶν πραγμάτων φαίνεται προσάξουσα τοῦτη τὴν προτέρους· δὲν μανθάνουμε τὸ πρόγματα πρότερον, πρὶν μάθωμεν νὰ παραβάλλωμεν πρὸς ἄλληλας τὰς ἑννοιας τῶν· κἂν εἰς τὸ ἀριστερὸν ἀλλ’ ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἐμβδομεθα εἰς τὴν Μεταφυσικήν, ὡς ἵνα ἐξερευνήσωμεν ὅρθῶς· ἵνα ὁι κανόνες ὁυτοι εὑρίσκομεν. Τῷ χρησιμεύει εἰς τὴν συγχρονικὴν ἀπασχολήσεως ἐπιτηδείαν καὶ ἐπειδὴ ἡ Μεταφυσικὴ πάντως ὑποπτεύθην· ὡς εὖ αἰτήματα δημιουργηθῶσα· καὶ ἑννοιαν ἐπιτηδείαν· διὰ τοῦτο εἶναι τῶν ἀναγκασμάτων νὰ μάθωμεν πρῶτον καθορίζω· τοὺς τῆς Λογικῆς κανόνες διὰ νὰ βασανίζωμεν μὲ πᾶσαν λογικὴν αὕτην τὰ ἑκείνης Θεωρήματα καὶ τὰς ἀποδείξεις.

Σὴμείωσις. Εἰς πρῶτον τὸν περικλειστὸν κάντον χρεωστεῖ ἡ φιλοσοφία τὴν τοῦ καὶ ἐνδοὺς ἀπὸ τὸ καθ’ ὅλην διάνοιαν διάκρισιν, διὰ τῆς ὑποθεσεως ἀμετασκευασμοῦ τοῦ μεταξέρεως Λογικῆς καὶ Μεταφυσικῆς ὁριοῦ καὶ ἀπεκτηθῆνεν ἐνετειθὲν κλέος, τὸ ὑποτικὸν δὲν θέλετο τὸ αρματάνειν κἂνες αὐτὸ τὸν εὐγνωμονείρους φιλοσόφους τῆς ἐπερχομένης γενεᾶς.

ΙΑ. Ἡ Λογικὴ λοιποῦ ὡς πρὸς τὸν ἄλλας ἐπιτηδείας· δεν εἶναι ὁλίκον· ἀλλ’ εἶδεικόν ὄργανον· ἤργου δὲν εἶναι εὐφρητικὴ νέοις πραγματικῶς γνώσεως· ἀλλὰ πλαστικὴ καὶ μορφωτικὴ τῶν ἴδιων προϋποτροφοδοσίων· καὶ καθορισμὴ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ τῆς ἀνακολούθους σφάλματα καὶ ἀπὸ τῶν εἰς τὸ διανοιακήθηκα σύγχυσιν· διὰ τοῦτο ἡ εὑρισκήτως τῶν κανόνων τῆς γνώσεως εἶναι ἀπαραίτητος· ἐς πάντα· ὡς τὸς Θέλει νὰ διανοιάζονται βασικῶς καὶ ἀπαίτους.
ΣΥΜΕΙΩΣΕΙΣ. Γνωστοί είναι οι συγγραμματα τινα του 'Αριστοτέλους, οίνον αἱ Κατηγορίες, το περί 'Ερμηνευμα, το 'Αναλυτικα, το 'Εργα", περί 'Ερμηνευμα, επιγραφήν ὁ οριγανον 'Αριστοτέλους τα συγγραμματα των περιεχον κοινωνας της Λογικής' ἀλλ' είναι ἀναιρετοὶ, ὁτι ο Φιλόσοφος ούτε με την ταξιν ταυτα το Εργα, ούτε το Εργαρχήσεων το τέλος, τον τινα τινα τον ταγμα. Λογικής πολύ λειπει να τα ονομασεν 'Οργανον. Εις δε τους εφετες χρόνους πολο ύστερα εξελιχθηνε τως τα συγγραμματα τα ταυτα το τέλος: αυτα το συνταγμα Λογικης και το ονομασεν "Οργανον των της φιλοσοφιας, αλλα και ταυτα της αλλης επιστημης" μετα ταιρια σε μη μεμιθθεινε και αλλο το άντιμον τουτο σωμα, το προετοιμασι ήν εις τας Λογικης των και όχι μονον τουτο, αλλα επικυρωσαν και αλλα πολλα τιμητικα της επιστημης ονοματα οινον, Προσητεινην, Ιταριαν, του ανθρωπου νοσος, Κλειδα φιλοσοφιας κτ. ολικα τα ταυτα, καθ' υλην μεν εκλαμβανομενα εισαι φιλονικον, κατ' ειδος δε, αφιερων διδαγμα παραγωγων δεν μας διδασκειν η Λογικη, αλλα μονον τον προτον του να διαφοροθει αριθμοι περι αυτον. Δεν αυξαιναι τας γνωσεως και κατ' εκτασιν, αλλα τας μεγαλυναν και επιταχυναν διδαγμα εις αυτας ευκριναιν, προσδιοριζον, τα'ειν, σωνεχειαν" και ειπον δε παρατηρα, η Λογικη ειναι οναγωγια εις το διανοησια, καθος τη Γραμματικη, εις το εκφραζοθαι και αι δυναστην ειναι αρετης και αναγκαια εις τον οχοτο Θελει να σεμνοναι με το σωμα του Λογιου και γραμματισμουν" αλλα καθος τη Γραμματικη δεν περιεχε την υλην, αμφη το ειδος της γλωσσης" ουτω και η Λογικη μονον το ειδος, αυχε δε και την υλην του διανοησια δυναται να μας διδαξην."
ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΕΣ.

Π'. Ἐπειδὴ δὲ τριπλῆ τις εἶναι ἡ δύναμις τοῦ Λόγου. Νοῦς, ὁς τις αὐτολαμβάνεται τάς ἱδέας. Κρίσεις, ἦτες συνάπτει ταύτας ἡ διαίρει* καὶ Λόγος μερικῶτερον, ὁς τις συλλογεῖται; διὰ τοῦτο ἡ καθαρὰ Λογικὴ προσφυγὸς πρέπει νὰ διαίρεθῃ εἰς τρία μέρη. Περὶ ἱδεῶν, Περὶ Κρίσεως, Περὶ Συλλογισμοῦ καὶ Ἐπειδὴ τὰ εἰς τὸν νοῦν μας ἑνεργοῦμεν γίνονται καταληπτὰ; ὅταν ἐκτεθῶσι διὰ τοῦ προφορικοῦ ἡ γραπτοῦ λόγου ἀνοχὴ εἶναι διαλαμβάνουσας περὶ ἱδεῶν καὶ κρίσεως καὶ συλλογισμοῦ μὲ συνάψωμεν εἰς αὐτὰ τοὺς τῶν ἱδεῶν ἐκδηλωτικοὺς ἡρῶς, καὶ τὰς τῆς κρίσεως ἐρμηνευόμενας προτάσεις, καὶ τὰ τοὺς συλλογισμοὺς παρεξάνουτα οἰκειότητα.

ΙΔ'. Εἰς τὴν ἐφημερισμένην Λογικήν Θέλουμε δεῖξει τὸν τρόπον τῆς ἀνατροπῆς τῶν συστημάτων καὶ τῆς τῶν ἀπατῶν ἀποριγῆς, καὶ τῶν πεθανολογοπείς, καὶ τῆς μέθοδος, τῶν ὡς ἐκάστων πρέπει νὰ φυλάττωμεν εἰς πολλὰ εἰδὴ φιλολογικῶν καὶ γνωσειματων. Άλλα πρὸς ἀρχισώμεν, ἀναγκαῖον κρίνομεν νὰ ὑποσυνάψωμεν ἐφορικῷτερον μὲ συντομίαν τὰ περὶ τῆς ἀρχῆς καὶ προσόδου ταύτης τῆς ἐπιστήμης.

Σύντομος Ἰσορία περὶ ἀρχῆς καὶ προσόδου τῆς Λογικῆς ἐπιστήμης.

ΙΕ'.

Ἑπειδὴ δὲ τὴν γένεσιν τὴν φιλοσοφίας εὑρίσκομεν κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα (Ἑμ. Ψυχ. ΙΕ.)· εἰς αὐτὴν πρέπει νὰ ἤτοισωμεν καὶ τὴν πατρίδα τῆς Λογικῆς, ἦτες εἶναι μέρος.
οὐσίωδες τῆς φιλοσοφίας. Ἐκ τῆς τοῦ Θάλητος λοιπῶν Ἰω-

νικῆς σχολῆς μονοῦ Φυσικαὶ Θεωρίαι ἐφάνησαν· εἰς δὲ τήν

Ἰταλικήν τοῦ Πυθαγόρου, μόνον Μαθηματικὰ. Ἡ 'Ελεατι-

κὴ Σχολὴ ἤρχεται νὰ φιλοσοφή Θεωρητικὸτέρου, καὶ, καθὼς

μαρτυροῦσι Διογένης ὁ Λαέρτιος εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ βίου τοῦ

Ζήσων, καὶ Σέκτος ὁ ἐμπειρικὸς (πρὸς τοὺς Μαθημάτικα. Ζ'. 7)

καὶ ἀλλαὶ, ὁ Ἀριστοτέλης Θέλει ὅτε ἐυρετής τῆς Λογι-

κῆς ὑπήρχει Ζήσων ὁ Ελεάτης ('Ἐμπειρ. Τυχ. ΚΕ').

ἀλλ' ἡ Λογική του ἐφερε τόμαμα δείκτηκεν η, ὥστε ἠ-

τα πλέον ἐρείσκει τέχνη καὶ σοφισμάτων γεννητρία εἰς χει-

ρας τῶν ἀλεξίων παρὰ φιλοσοφία. Οἱ διαδώκοντο σοφι-

σαι, καὶ μάλιστα ὁ Γαρρίας, εἰς τοῦ Ζήσων τῶν Διαλε-

κτικῶν ἐπαιρομένων ἐμεγαλορρημόνως, ὅτε ἠδύνατο νὰ

δεῖξαι καὶ νὰ ὀνομάσιοι πάσαν πράτασιν.

15. Τα ταυτίνα λογικὴ προῆγαγε καὶ ἡ Μεγα-

ρικὴ αἰσθησις, ἡ ἀπὸ 'Ευκλείδην τοῦ Μεγαρέα συγκροτη-

θείαν ('Ἐμ. Τυχ. ΚΕ'). καὶ ὁνομασθεῖα καὶ Διελεκτικὴ

καὶ Ἑρμηνευζ. Ἐυθυλοίδης ὁ 'Ευκλείδου μαθητής ἐφευ-

ρηκε πολλά σοφίσματα. Ἐφεξῆς δὲ Φίλου καὶ Δεδωροῦ ἡ-

γωνίαν ἐπίτόπως νὰ εὑρώσοι τοὺς ὑποθετικὰς κρίσεις καὶ προ-

τάσεις, αἰτιείς ἡμᾶς τώρα φαινόμεθα εὐκαταληπτοτάται.

17. Εἰς τοῦ Πλάτωνος τοῦ Ἐιδαλογίου Ἀπαντῶντα

τῆς λογικῆς ἐπισημῆς πολλῶτατα ἐφιππάται: ἐδοὺ βλε-

πομεν καθαρῶς τὰ Γένη καὶ τὰ ἐνὶ, καὶ τὰ ἀτο-

μα, καὶ (ἐν τοῖς Θεατήτοι τῆς πραγματείᾳ τοῦ Διαλεγ-

θαι) παρατηρήσεις τινας περὶ Κρίσεως, 'Ορισμοῦ, Διαρε-

σεως· ἀλλ' ἐπιείδη πραγματείας λογικής δὲν μᾶς ἀφήκεν ὁ

Πλάτων, δέν εἶναι δυνατύ νὰ κριῶν. Πολὺς προσδοκῶς εἰ-

χε κάμειν εἰς ταύτην τὴν Θεωρίαν.
ΗΠ. 'Ο Ἄριστοτέλης ἐμπορεύεται εὐλόγως ὑπὸ ὀρομαθὴ
πατὴρ τῆς Λογικῆς. Ἐπειδὴ τοῦ μεγάλου τοῦτοῦ ἀνδρός
πολλαχῶς συγγρήματα ἀναπληρώσει λαμβάνομεν ὁ
μου πραγματείαν Λογικῆς, ὡς τῶν ἐξελθάν μᾶλλον
αἱ μεταγενέστεροι (ΙΑ. Σημ.)· ἐὰν καὶ δὲν φαίνεται
εἰς αὐτὴ ἡ διάκρισις τῆς εἰδικῆς ἀπὸ τῆς καθ' ὑπὸν
φιλο-

οσοφίας, με ὁλοκοῦτο ἐκφάνησαν ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἀρι-
στούργημα, καὶ ὁ Κάντες (α) ἐσχάζει ὡς κατὰ τὰ συ-

στατικὰ μέρη τῆς ἐπιστήμης ταύτης δὲν ἀργίειν ὁ Ἄριστο-
τέλης εἰς τοὺς μεταγενέστερους τοὺς ἐν εὐρώποι τίποτε. Τὸ φι-

λοσοφικὸς τοῦ τοῦ Ἄριστοτέλους ἐπεκράτησεν εἰς τὰς φι-

λοσοφικὰς διάτριβας δυός χειλάδας περί ποὺ ἑναυτῶν.

ΗΘ. Ὁ δὲ Ἐπίκουρος ἀπορρέει γάλας τῆς Διαλεκτι-
κῆς τὰς ποιολογίας, ἐκράτησε μέρος αὐτῆς σύντομοι, τὸ
ἀπὸ τὸν ὀνόμασε Κανονικὰ ἐν περὶ κριτικῆς, ὡς ἐπαγωγὴ
eἰς τὰς φυσικὰς ἐρεύνας του (Π. Σημ.).

Κ. Ζήμων ο Κεττίνους, πολεμῶν τὸ ἐφεξεκκοῦ
tον Ἀκαδημικὸν Ἀρκοστάσου, ἐνσαρκικὴ ἐνεῖ τὴν Λογικήν,
καὶ μᾶλλον ἐφὶ τὸ Κριτικὸν τῆς ἀληθείας· εὐρήκα
dιασέεις τῶν κρίσεων· ὑμίλησε περὶ τῶν ὑποθετικῶν καὶ
dιακειμενικῶν συλλογισμῶν. Ἐπειδὴ ὁμοίως δὲν ἦτο ἀκόμη
ἐυκρινῆ ἡ τῆς ἀληθείας ἡ ἡ ὁμοίως συλλογισμῶν, ὁποῖα ἐφὶ
μεταξύ τῶν Στοχ.

(α) Übrigens hat die Logik von Aristoteles Zeiten
her an Inhalt nicht gewonnen und das kann sie ihrer
Natur nach auch nicht; γι' αυτὸν η Λογικὴ ἀπό τοὺς χρόνους τοῦ
Ἀριστοτέλους κατὰ τὸ περιεχόμενον τῆς δὲν μετέχει, ὡδὲ δύναται νὰ
ἀμείβεται ὁμοίως (προσθέτει) κατ' ἀκριβείαν καὶ ὁμορρίαιαν.
Καντ, Λεγ. σελ. 18, εκδ. τοῦ Καννιγέφρυ 1800.
κών καὶ Σκεπτικῶν λογομαχίας ἐγίνοντο ἀκαρποὶ καὶ ἀ-
συντελεῖς.

ΚΑ'. 'Απὸ τοὺς πρῶτους χρόνους τῆς Σωτηρίου ἐπο-
χῆς πολλὰς ἐκατοτονατηρίδας ἔφεξεν δὲν ἀπαντῶνται: ἀλ-
λοι λογικογράφοι, εἰμὶ ὑπομνηματικεῖ ὑπὸ Ἀριστοτέλους.
Ταλίνος ὁ ἴατρος ὑπεμνημάτισε τᾶς Κατηγορίας, καὶ τὰ 
περὶ 'Ερμηνείας καὶ τὰ 'Ἀναλυτικά. Ἐπενύσασθεν αὐτῶς τὸ
τέταρτον σχῆμα τῶν κατηγορικῶν συλλογισμῶν. Κατὰ δὲ 
τὴν τρίτην ἀπὸ Χριστοῦ ἐκατοτονατηρίδα Ἀλέξανδρος ὁ 'Α-
φροδίσειος ἐγραψεν ὑπομνήματα εἰς τὸν Ἀριστοτέλη καὶ 
Πορφυρίου. Ἀποκατέσθη ἐκτοτε ἡ 'Ἀριστοτελικὴ Λογι-
κὴ κυρία καὶ δεσποινα πάσης φιλοσοφίας εἰς ὅλα τὰ μέρη 
τῆς 'Ελλάδος καὶ τῆς 'Ευρώπης.

ΚΒ'. Ἐφεξῆς δὲ ἐναγκαλισθέντες τὰς ἐπιτήμας οἱ 'Α-
ραβεί παρέλαβαν καὶ αὐτοὶ ὁδηγοῦν εἰς τὰ διάλεκτικὰ τῶν 
Ἀριστοτέλην, ὡς τίς ἔκρατεσθεὶς ἄθλως, ἔθαπταν ὅλην τῶν 
τῶν ζωῆς εἰς λογικὰς διειρήσεις καὶ ὑποδιειρήσεις· διὰ δὲ 
τῶν Ἀράξου ἠλθεν εἰς τὴν Ἰσπανίαν ὁ 'Ἀριστοτέλης καὶ κα-
τὰ τὴν Π' καὶ ΙΔ' ἐκατοτονατηρίδα ἐσώζετο τὴν Σχολα-
τικὴν φιλοσοφίαν πρὸς διδασκαλίαν τῶν ἐκεῖ Θεολόγων 
('Εμπ. Ψυχ. ΛΖ').

ΚΓ'. Κατὰ δὲ τῇ IE' ἐκατοτονατηρίδα ἦ διὰ τῶν 
προσφύγων 'Ελλήνων μετὰ τῇν ἀλώσιν τῆς Ἡπίσχησει 
πόλεως διεγερθέως μελετή τῶν κλασικῶν συγγραφέων ἐξ 
ὑποψεν κατ' ἀλάγον τῶν φυχῶν τῶν 'Ευρωπαίων εἰς ψυχο-
τέρας θεωρίας καὶ τοὺς ἔκαμπτο ἀπαθιάσαντες, ὅτι τὸ 'Ορ-
γάνον τῶν Ὀργάνων καὶ ἡ χείρ τῆς φιλοσοφίας δὲν ἔμει 
ἐπισημανεῖ καὶ φιλοσοφίας καὶ ἐλυμὸν πρόξενα. "Πρίχαι λοι-
ποῦ ἡ ὀντόθεσις κατὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, καὶ πρῶτος Πέτρος
ο Ράμος ἐπεχείρησε τῶν ἀγώνων, ἀποδείξεις τὴν ἀπελευθερία τοῦ Ἀριστοτελικοῦ Ὀργάνου καὶ προσπαθήσας νὰ δεῖξην μέθοδον καλυτέρων.

ΚΔ. Ἰσχυρώτερος δὲ ὑπήρξεν ὁ ἀγὼν Φραγκίσκου Βάκωνος ἐκ Βερουλάμου. Κατεσχεύσας οὕτως νέου ὄργανου· ἔδειξε τοὺς συλλογισμοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπανθαλαμοῦσα, καὶ ἐνέκρινε μέσουν τὸν ἐκ τῆς πείρας γυνομένην ἐπιγοηθήν. Ἡ Λογική τοῦ ἐπενήργησε κατὰ τὸ μάλλον καὶ ὦττον εἰς τοὺς Ἀγγλοὺς, οἱ τινες ἐφιλοτόνησαν πολλὰ ἐμπειρικά συγγραμματὰ ἀλλ' ἡ ἀντίθεσις τοῦ προσπαθήσασα νὰ ἐξουδενώσῃ παντάπασι τὸν συλλογισμὸν ἐσύγχυσα τῆς Ἀγγλικῆς σχολῆς τῆς νεωτέρων ἐμπειρίας (Ἐμπ. Ψυχ. MB').

ΚΕ. Βαρτέσιος ὁ Γάλλος ἐγνώρισε τὸ ἐλαττώμα ταῦτα τῆς Λογικῆς, καὶ ἐπροσπάθησας νὰ διορθώσῃ τὴν Ἀριστοτελικοσχολικήν μέθοδον. Ἀντεταξίας εἰς τῶν ἐμπειρίας τῶν Ἀγγλῶν τὴν συλλογισμικὴν μέθοδον, συνάψας τῶν Σκέψεως μὲ τοὺς αὐτοχρόους συστηματικοὺς δοματισμοὺς, τῶν ὅποιον ὑπόμνησε Μαθηματικὴν μεθοδοὺν.

ΚΣ. Ἰωάννης Δάκκιος ὑδηγήθη ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Βάκωνος νὰ ἐρευνήσῃ ἀκριβέστατα τὴν ἐσωτερικὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, ἐκ τῆς ὅποιας ἑρμηνεύεις τὰς ἀποδείξεις τῆς Λογικῆς πλέον ἐφημερομενας εἰς τὰ πρόγματα παρὰ καθαρὰς καὶ ὁμογενῶς.

ΚΖ. Εἰς τὴν Γερμανικὴν ὁ περὶφημος Δεικτικος, συμμάτων ἀλλων φιλοσοφικῶν τοῦ Ασκολείου, κατέγινες καὶ εἰς τὴν Λογικὴν εἰπών ἰκανὰ καὶ γενικὰ περὶ τῶν ἀποδεικνυμένων γνώσεων, καὶ περὶ τῆς διαφοράς τῶν ἀσαρκῶν καὶ ἐνεργῶν ἐννοιῶν.

ΚΗ. Βόλφιος ὁ τοῦ Δεικτικοῦ μαθητής ἐπραγματεύθη
διὰ Μαθηματικῆς μεθόδου ὅλα τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς
Λογικῆς μὲ πολλὴν εὐχρήσειν καὶ μεγάλῃ ἀκριβολογίᾳ. "Ες
γραφαῖς δὲ Λογικᾶς εἰς τὴν Γερμανίαν Πλουκέτος, έΕρρίκος
Λαμψέρτος, Σαμουήλ Γέεικάρος. "Ολοι δὲ οἱ νεώτεροι Λογι-
κογράφοι ἴσαι ἢ ὑπὲρ τὸ θέου σχολασκόι, ἢ ᾧμέρως ἐμπερικοί προσπαθοῦντες μὲ ψυχολογικάς τῆς ἐμπειρίας ἐρεί-
νας νὰ ἐξηγησώσατος τῆς Λογικῆς κανόνας. Τοιούτως ὑπήρ-
ξε καὶ ὁ Γάλλος Κουνιλλάκτιος, ἀνήρ τάλλα ἐπίσημος, καὶ πολὺ
συνεξεσθενικῶς εἰς τὸ ἐμπειρικὸν μέρος τῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐρεί-
νας, ἀλλὰ μὴ συνιδων ἀκριβέτερον Τίς εἶναι ἡ κυρίως λε-
γομίνη Λογικῆς ἐπιστήμη.

ΚΘ. Τούτῳ τὸ κλέος ἐναπεταμείλετο ἀναμφισβήτως εἰς
tὸν περικλεξίτατον Καύτιον, ὡς πολλάκις ἐν παρόδῳ τὸ ἐπιστήμ. (Κρητ. ΡΚΒ' καὶ ένταυθὰ Γ. Σημ.,). "Εδείξε Τίς εἶναι ἡ ἐπιστή-
μή αὐτῇ, καὶ Τίνα σχέσις ἔχει πρὸς τάλλα τῆς φιλοσοφίας μέ-
ρη; διώταξαν ὑφότερα τὰ περὶ κρίσεως καὶ συλλογισμοῦ, ἐλευ-
θερῶς αὐτὰ ἀπὸ τὰς μεταίες κενολογίας. Αἱ διορθώσεις καὶ
ἐκκαθάρσεις τοῦ αὐτῶν εὑρήκουνται σποράδων διευκρινήτων εἰς
tὸ συγγράμματά του καὶ μάλιστα εἰς τὴν Κριτικὴν τοῦ κα-
θαροῦ λόγου " οἷα δὲ περίερχε ἐκ τούτου ἢ ἂν ἄλλους
ἐκδοθέκα Λογικῆς τοῦ" οἱ δὲ μετὰ Καύτιον ἀσχολήθησεν
εἰς συγγραφῆς Λογικῶν εἶναι Σαλομών Μαυμίου, Ωφελίμων,
Καπεδέτερος ο ἐσις Βερολίνου ἦδη τῶν Καύτικων φιλοσοφικῶν δι-
δάσκαλος, Κρύμιος ο εὔκριτος καὶ ἀκριβῶς ἐπίσης συντάξας τῶν
το 1809, ἐκδοθέθεαν Λογικῆς του, καὶ εἰς Λειψίαν τὴν σημε-
ροῦ εὐκλείως φιλοσοφῶν καὶ Φρειδερίκος Φρέισος ο εἰς Τίνα
τῆς φιλοσοφίας διδάσκαλος, ἐκδοὺς τὸ σύνημα τῆς Λο-
γικῆς του το 1811.

Α'. Εἰς τὸ ἰσόπως εὖ ἐξέμμα καὶ εἰς τὸν ταπεινώμε-
14 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΟΓΙΚΗΣ.

νην Ἑλλάδα, μετά τοὺς πολλοὺς ύπομνηματικὰς τοῦ Ἀριστοτέλους, ὁλιγαρήθυμος τινας εὑρίσκομεν τοὺς Λογικογράφους. Ἡ Ἰωάννης ᾽Δαμασκήνως κατὰ τὰ μέσα τῆς Ἡ ἑκατοτεταῖον, ἐγραψε σύντομον τε Ὀρατοτητικὴν ἑδάς βιβλιαδάριον καὶ Νικηφόρος Βλεμμίδης τοῦ εἰς ὅλους μας γνωσὶν Λογικῆν τοῦ καὶ Γεωργιός Σουγδαυρίδης εἰς Ἰωάννην συνέταξε κατὰ τὰ μέσα τῆς παρελθόντος Ἡ ἑκατοτεταῖον. εἰσαγωγὴν εἰς τὴν Λογικήν, ἐκδόθεισαν ἐν Βιέννη τοῦ 1792. Τοῦ δὲ τελειώτερον καὶ εὐδοξοτερον ἀγῶνα ἀνέλαβεν ὁ κλείσιος Ὑψιγέιος μας, συντάξας τὴν περιοδικὴν Λογικὴν τοῦ, κατὰ μὲν τὴν ώλην Βολφραζί, κατὰ δὲ τὸ εἰδος οὐχὶ τόσον ἀκολουθήσας τὴν μαθηματικὴν μέθοδον, ἀλλὰ ὡς ἐπί τὸ πλείον ἐκθέσας τὰς ἰδέας του μὲ τακτικὴν ἀκολουθήσαν καὶ συνέχειαν ἡ ἐκδόσῃ, δὲ ἡ Λογικὴν τοῦ 1767 εἰς Λειζίαν τῆς Σαξωνίας καὶ εἶναι, ὡς ἐγώ υμιζόω, καλὶ μὲ μελετᾶται ἀκόμη καὶ τῶρα ἀπὸ τοὺς Ἑλληνας, διότι, ἀν καὶ δεν εὑρίσκεται εἰς αὐτὴν ἡ ἀκριβεία, τὴν ὁποῖαν ζητοῦσιν οἱ Νεωτέροι ἀπὸ τὴν Λογικὴν, καθὼς τουσιταῦτα, εἶναι ὡς καὶ ὑλη ὀρθὲιμος εἰς ἡμᾶς, ὡς εὑρίσκοντας πολλά καὶ τῶν προγόνων μας καὶ τῶν Νεωτέρων ἀπαγογήματα. Ἡ ἡκομεν δὲ καὶ μεταφρασμένας ἐκ μὲν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τῆς τοῦ Κουβιλλακιοῦ Λογικῆς ὑπὸ Δημήτριου Δανείλ Φιλεππίδου Μηλιώτου ἐκδοθείσαν τὸ 1800 ἐν Βιέννη ἡ ἡκομεν τῆς Ἰταλικῆς τῆς τοῦ Σοκιου κατατομῆς ἀλλων μερῶν τῆς φιλοσοφίας του, ὑπὸ Γρηγορίου Κωνσταντίνου Μηλιώτου καὶ τούτου ἐκδοθείσαν τὸ 1804 ἐν Βιεννη.
ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α'.

ΜΕΡΟΣ Α'.

Περὶ Ἰδεῶν καὶ τῶν ἐκφραζόντων αὐτὰς ὄρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περὶ ἀπλῶν καὶ συνθέτων ἐννοιῶν.

ΔΑ'.

Ε'πειδὴ πάσα ἰδέα εἶναι ἐμέσος ἀντιλήψεως τοῦ νοοῦ νομομένη ἡ ἀντιλήψεως ἀμέσως, τὰς ὁποίας λαμβάνομεν διὰ τῶν αἰσθήσεων καὶ ἐπειδὴ ὁ νοῦς φιλοτεχνεῖ τὰς ἱδέας, ἐνεχθεὶς ἀφαιρεῖ μὲν τὰ προσανάγοντα, κατέχει δὲ τὰ κοινῶς προσόντα (Ἐμπ. Ψυχ. ΡΝΗ.)· διὰ τούτο πρὶν ἐπιφωνεῖ περὶ ἰδεῶν ἐκρίναμεν εὐλογοῦν παρὰ διαλάβομεν περὶ ἀντιλήψεως μερικῶς, ὥστε ἡ ἐργα τοῦ νοοῦ, ἀλλ' ὡς ὑλὴ συναγκαίας εἰς κατασκευὴν τῶν ἰδεῶν τοῦ· καὶ περὶ ἀφαιρέσεως, ἠγομεν τοῦ τρόπου, κατὰ τοῦ ὁποίου ὁ νοῦς ἐκ τῶν ἀντιλήψεως ἐργάζεται τὰς ἱδέας, εἰς τὰ δύο πρῶτα Κεφάλαια τοῦ ἀνὰ χείρας Μέρους.
ΛΒ. Ἀντικειμένου ἀντιλήψεως ὄνομαζεται, ὅτι ἀν
tilambranomebha μὲ τὴν αἰσθησιν ἡ τῆς ψυχασίας· τὸ ὄποιον
πρεπόντως ὄνομαζεται καὶ ὡς τῆς ἀντιλήψεως· ὁ δὲ τρό
pος, κατὰ τὸ ὄποιον τὸ ἀντιλαμβανόμεθα, ὄνομαζεται τῆς
ἀντιλήψεως τὸ εἶδος. Τὸ δὲ τὴν ἀντιλήψιν δεχόμενον ὄ
νομαζεται ὑποκείμενον τῆς ἀντιλήψεως· ἀντιλαμβάνεται,
φέρει εἰπεῖν, τὴν τράπεζαν ταὐτὴν διὰ τῆς ὁράσεως. Ἡ τρά
pεζα εἶναι τῆς ἀντιλήψεως τὸ ἀντικείμενον καὶ ἡ ὡλὴ· ὁ
κατὰ τὸν ὄποιον τὴν βλέπεις τρόπος, τὸ εἶδος· σὺ, τὸ
ὑποκείμενον.

ΛΓ. Χαρακτήρ ἀντικειμένου ὄνομαζεται ὅτι εὑρί
σκεται ἀναπόσπαστον ἀπ' αὐτοῦ· εἰς ταύτην, φέρει εἰπεῖν, τὴν
τράπεζαν, τὸ τετράπλευρον σχῆμα, ἡ ἐκλύσῃ ὡλή, τὸ
τερέρου, τὸ μελανωτὸν χρώμα, τὸ τετράπλοιον αὐτῆς,
ἐίναι ὁλὰ χαρακτήρες τοῦ ἀντικείμενου.

ΛΔ. Φανερὸν δὲ εἶναι ὅτι καθές χαρακτήρ, δει
ρούμενος χωρίς, γίνεται ἀντικειμένου ἀντιλήψεως· καὶ κα
θὼς τὸ ἀντικείμενον δυνάμεθα νὰ εἰπώμεν σύνθετον ἐκ πολλ
ῶν ἀντικειμένων· οὔτω καὶ τὴν ἀντιλήψιν σύνθετον ἐκ
πολλῶν ἀντιλήψεων.

ΛΕ. Ἐξεύρομεν δὲ πολλα ἀντικείμενα, εἰς τὰ ὄποια ἀ
λλα ἀντικείμενα νὰ εὑρώμεν δὲν δυνάμεθα, οἷον Θερμά
tης, ψύχος, ὀμηνά, ἕκκλημα, πράσινον κτλ. Καθὼς δὲ τὰ
ἀντικείμενα, οὔτω καὶ τὰς ἀντιλήψεις τῶν δυνάμεθα νὰ ὄνο
μάσωμεν, ἀπλάς.

ΛΣ. Ἐντεύθεν προέρχεται τῶν ἐννοιῶν ἡ διαίρεσις
eis ἀπλάς καὶ μη ἀπλάς· ἐκ τῶν ὄποιων αἱ μὲν πρώ
tας εἶναι αἱ χαρακτήρες παντὸς ἀμοιροί· αἱ δὲ δεύτεραι, αἱ
ἐξ ἀπλουσέρων ἄλλων χαρακτηριζόμεναι. Ἀπὸ δὲ τὸς μὴ
άπλος αἱ μὲν εἶναι σύμβεται, εἰς ὅσας γυμνικῶς συνέρχονται: αἱ ἀπλούστεραι, οἷς ἡ τῆς φλογὸς, εἰς τὴν ὁποίαν γυμνικῶς συνέρχονται φῶς καὶ καθισκον καὶ σχήμα: αἱ δὲ συμπεπληγμέναι, εἰς ὅσας αἱ ἀπλούστεραι εἰσδιάδοσται ἡ ὑπὸ τῆς φαντασίας ἢ ὑπὸ τῆς τέχνης.

ΔΛ. Καὶ ὑπὸ μὲν τῆς φαντασίας συμπλέκονται αἱ ἐνυσιαὶ κατὰ τε τοὺς εἰρημένους (Ἑμ. Υοχ. ΡΔ.) τρόπους, καὶ καὶ ἀλλοις ιῶσι, τοὺς ὁποῖους ἐμπορεύει τε καὶ προσβέσει εἰς ἑκείνους· ὑπὸ δὲ τῆς τέχνης συμπεπληγμέναι εἶναι ἢ τοῦ καραβίου, τοῦ οἴκου, τοῦ ϒρολογίου, καὶ ἀλλων πολλῶν τεχνουργημάτων.

ΔΗ. Ὀφειλομέναι δὲ αἱ ἐνυσιαὶ ἐκ τῶν εἴδους (ΔΒ) ἡγοῦν τοῦ τρόπους, κατὰ τοῦ ὁποίου τὰς ἐνυσια τοῦ ὑποκείμενων, διαφορούνται εἰς ἐναρχεῖς καὶ ἀμύδρας. Ἐναρχὴς ἐνυσιά εἶναι, διὰ τῆς ὁποίας καταλαμβάνει τὸ πρόγμα καθαρῶς, καὶ τὸ διακρίνεις ἀπὸ πάν ἄλλο, οἷον ἡ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ βοῶς, τοῦ οἴκου, τοῦ τρεγγοῦντος, καὶ τῶν ἀλλων γυμνιμοτάτων πραγμάτων ἀμύδρα δὲ, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀμφιβάλλεις, ἀν εἶναι τοῦτο ἡ ἕκειν τὸ πρόγμα ὑπὸ πάσης, ὅταν ἀκούσῃς φωνὴν τινὸς συνεδριαμένην ὑπὸ ἐμπορίας καὶ διακρίνεις καὶ Τέες τῶν γυμνιμοτάτων ἐνυσιας καὶ τοῦ μακρύνον θελητήμονος ἀμύδρας καταλαμβάνεις ως ὑπὸ τῶν Φεδίαν τῶν φίλον καὶ τῶν ὁμοίων ἐκείνων.

ΔΘ. Ἡ ἑναρχεία τῶν συνδιότων καὶ συμπεπληγμένων ἐνυσιαὶ (ΔΣ) γευνάται ἀπὸ τὴν ἑναρχὴν κατανοήσω τῶν, ἐκ τῶν ὁποίων, συγκροτούμεναι ἀπλούστεροι καθὼς ἐξ ἑναρχῆς ἡ ἀμύδρα, ἀπὸ τὴν ἑκείνων ἢ ὀσφρή καταληκτικῶς ἡ ἀκαταληκτικῶς ἐνυσιας, ϕέρε ἑκείνων, Τέ εἶναι φλογῖς, Τόμ. Β'.
Επειδή ἐννοοῦ ἔναρχος Τῇ ἔδωκε Θερμότης, Τῇ φῶς, Τῇ τὸ πυραιμοδοικίας καὶ εἰς ὁξύτητα λήγουν σχήμα· εὖν δὲ ἁγνῶται τῇ ἐκ τούτων, ἡ ἐννοια ἔδωκε ἄσαφης καὶ ἀμυνοδρά· αἱ δὲ ἀπλαὶ ἐννοοια, (ΔΕ') ἔχουσιν ἐξ ἐκατον τὴν ἐνάργειαν ἡ τῆν ἀμυνθρίαν· διότι Τῇ ἔδωκε γλυκύτης, Τῇ Θερμότης κτλ. ἐξευρίσκω ἔναρχος ἐξ αὐτῶν τούτων, καὶ υἱῷ ἐκ τῶν ὑποκειν δὲν ἔχουσι χαρακτήρων.

Σημειώσεις. Επειδὴ τὰς ἀπλάς ἐννοοῖς, ἂς ἀμυνόρροις χαρακτήρως, εἰς ἄλλους δὲν εἰμπαιρόμενοι να εὐχηρήσαμεν, εἰναι δὲν τὰς γνωρίζοις ὡς ὅιος ἐκατον πείρας· διὰ τὸν πολλοὶ νεώτεροι τὰς ἐνομαξίους συγκεκριμένας ἔναρχοις, εἰναι εἰναι γνώριμοι· ἀλλὰ τὰ ἀπλοῦν· ὁ λόγος ὡς ὁ ὀρθὸς, σύγχυσι πῶς πάσχει ποτὲ συνειμιαν· καὶ ἄλλως ἐννοια συγκεκριμένους ἐναρχής μὲ φανεῖται πράγμα τραγικάρμον· διότι ἡ τῷ ἐν εἰς ἀνάγκης πρότειν να εἰναι ἡ τῷ ἄλλο.

Μ. 'Ἡ αὐτή σύνθετος ἐννοια συμβαίνει συγχάκις να εἴναι καὶ ἔναρχος καὶ ἀμυνθρακτός ἐκ ἀλλο καὶ ἄλλο· αἰτία τῇ σύνθετον ἐννοιαν τῶν τριῶν γραμμάτων α', β', γ', αὐτικάμπτεσθαι ἔναρχος· ἐπειδὴ ἑξευρίσκεις καθευνός καὶ τῷ σχήμα καὶ τῷ δύναμιν, καὶ οὐάκες Θελήσης, τα φαντάζεσαι καὶ τα τρία ὁμοῦ ἔναρχεσατά· ὁσαυτώς ἔναρχως μεν ἐννοεῖς καὶ οἷς τα εἰκοσεκάκαρα γραμματα, γνωσικοίν ἀκροδύτους καὶ τῷ σχήμα καθευνός καὶ τῷ δύναμιν· ἀλλ' εἰς ἀλλ' Θελήσῃς καὶ τα καθυστερώσθης οἷς ἑντάμα εἰς τὴν ἐποπτευσαι, καὶ να τα φαντασθής ἐν ταύτῃ, εἰς μάτην Θελῆς εἰναι ἀναγκάσεως τὴν φαντασίαν.
Περί συγκεκριμένων και ἀφηρημένων ἐννοιῶν.

ΜΔ.

Ο"λα τὰ ἀντικείμενα, ὧνων ἔλαβαμεν καὶ ὁποιανδόποτε τρόπον τὰς ἐννοιὰς, εἶναι μὲ χαρακτήρας (ΛΓ'), καὶ κἂν ἐν δὲν ἀπαντᾷ εἰς τὴν φύσιν ἀρχαρακτήριον καὶ μονὴς· μηδὲ ἐμποροῦμεν νὰ ἐφημερίζομεν ἀπλοῦν ἀντικείμενον, ἐκ τοῦ ὁπολού νὰ λάθωμεν ἐννοιαν ἀπλήν· ἀνθρώπος ἔχει ψυχὴν καὶ σῶμα· καὶ ἡ ψυχὴ παντοῦς δυνάμεις· τὸ δὲ σῶμα παντοῦα μέρη καὶ μέλη· γλυκύτητις εἶναι ἑυμομένη πάντοτε μὲ τὸ σάκχαρον, φέρε ἐπειδή· καὶ ἡ λευκότης μὲ τὸ γάλα κτλ. Διὰ τοῦτο ὅλαι αἰ ἐννοιαι τῶν περικυκλούμοντων ἡμᾶς πραγμάτων ὁμολογοῦνται συγκεκριμέναι, ἥγουν ἐκ πολλῶν ἄλλων ἐννοιῶν ἀναμιγμέναι καὶ σύνθετοι.

ΜΒ. Εἰς παντὸς ἀντικείμενον συγκεκριμένην ἐννοιαν εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐννοια πρώτης τινος βάσεως, εἰς τὴν ὁπολαν ἐπισυνάγονται αἰ ἀπλούζεραι ἐννοιαι· οἷον, ἐὰν ἔχῃς εἰς χείρας σῶματι, καὶ ἀντιλαμβάνεσαι ἐξ αὐτοῦ πολλὰς ἀπλούζεραι ἐννοιας, φέρε ἐπειδή, βαρύτητα, γελώτητα, εὐχή, εὐφρονία κτλ. Ὅλα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα Θέλεις ἀναγκασθῆναι νὰ τὰ ἀποδώσῃς εἰς βάσιν τινὰ τοῦ σώματος εἰς τὴν ὁπολαν ἐπιφέρονται καὶ ἐκ τῆς ὁπολας πνεύμων. Ταῦτα, τὴν ὁπολαν δὲν ἐξεύρομεν πολλαῖς εἴναι, τῆς Ἡθ
βάσιν ουρομάζουσιν ουσίαν τοῦ πράγματος, καὶ ὑποκείμενου πρῶτου.

ΜΓ'. Πολλάκις δὲ ἡ συγκεκριμένη ἐννοια σύγκειται ἀπ' ἀλλὰς συγκεκριμένας, καθὼς ἡ συγκεκριμένη ἐννοια τῆς μηχαίρας ταύτης ἦναι συνήθες ἐκ τῆς συγκεκριμένης ἐννοιας τοῦ σιδηροῦ, καὶ τῆς συγκεκριμένης ἐννοιας τοῦ τῆς λαβῆν χοσμοῦτος ἀρχώρου. Εἰς δὲ τὰς συγκεκριμένας ἐννοιας αἱ ἀπλοῦσθαι ἦν ἐγκαίναται, καθὼς εἰς τὴν φλόγα τῆς θερμάτητος, καὶ ἡ τῆς λάμψεως· ἡ ἐκδεχόμεναι, καθὼς εἰς τὸ σῶμα τούτο νὰ ἐναι σφαιροειδεῖς καὶ κόκκινου.

ΜΔ'. Καθὼς δὲ διὰ τῆς φαντασίας ('Εμ. Ψυχ. ΡΔ.) ἐμποροῦμεν πολλαχῶς νὰ συνάψωμεν πολλάς ἀπλὰς ἐννοιας εἰς μίαν σύνθετον· οὕτως ἐξ ἐναντίας ἀπὸ συγκεκριμένη ἐννοιαν ἐμποροῦμεν νὰ ἀποχωρίσωμεν ἀπλοῦσθας, αἱ ὁποῖαι χωρισταὶ νὰ ὑπάρχωσιν εἰς τὰ πράγματα ἦναι ἀδύνατον· αἱ ἀποχωρίζομέναι δὲ αὐταὶ ἐννοιαι οὐρομάζονται ἀρχηγήμεναι ἐννοιας κατὰ τοὺς ἑφεξῆς τρεῖς τρόπους.

α. Ἀποχωρίζομεν τὸ ἐσχάτῳ ὑποκείμενου γ' τῆν πρῶτὴν οὐσίαν (ΜΒ') ἀπὸ τὰς ἐννοιας, αἱ τινὲς ἐπιφέρομεν εἰς αὐτό, μὲ βεβαίωσεν καὶ ἀμείλητον ἐπεννοιαν· διότι ἀρχισθείς νὰ τὸ κατανοήσωμεν εἶναι πρόγυμα ἀδύνατον.

β. Ἀποχωρίζομεν ἐξ ἐναντίας ἄλλας τὰς ἀπλοῦσθας ἐννοιας, καὶ τὰς φανταχόμεθα χωρίσα ἀπὸ τὸ πρῶτον ἑκεῖνο ὑποκείμενον.

γ. Ἀποχωρίζομεν χωρίσα μίαν ἀπὸ τὰς ἀπλοῦσθας, καὶ τὴν Θεοφροσύνην κατὰ μέρος· οὕτω κατὰ τῶν δευτεροῦ τρόπου ἀπὸ τῶν Σωκράτην ἀφαιρὼ ἄλλας τὰς ἀπλοῦσθας.
ΚΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. 21

ἐννοιάς ἀπὸ τὸ ὑποκείμενον τὸ πρῶτον· ἦ, κατὰ τῶν τρίτων, μόνον τὸ φιλοσοφικόν ἄθοστον· ἐκφράζονται ὃ ἀπὸ τοὺς γραμματικοὺς οἱ δύο οὐκ ἔτροποι ποτὲ μὲν ὁμοίως μὲ τὰ συγκεκριμένα ὑνώματα, οἴον ὁ ἀνθρώπος· ὁ φιλόσοφος· ποτὲ δὲ μὲ τὰ διὰ τούτο ὑπ’ αὐτῶν ὑπομαθητεύτω προσευχῆ, οἴον ἀνθρωπότης, φιλοσοφία, βαρύτης, σῶμα, λευκότης κτλ.

ΜΕ. Πόσον δὲ ὁμολογεῖ ὁ ἀνθρωπός ὁ πίστις ὑποκείμενος ἐννοιάς μηδὲ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγηθῶμεν· διότι εἶναι ἀ- δύνατον τὰ πολυμερή καὶ πολυσύνθετα νὰ Θεωρῶμεν ὑλὴ ἐντάμα· διὰ δὲ τῆς ὁφαίρεσιν ἀποχωρίζοντες τὸ ἐν αὐτὸ τὸ ἄλλο τὰ Θεωροῦμεν ἐπ’ αὐτὸς χωρίζεται καὶ μανθάνομεν ἀκριβῶς τὰς ἱδιότητάς των· οὕτως εἰς τὴν Γεωμετρίαν Θεωροῦμεν χωρίζεται πρῶτον γραμμῶν ἱδιότητα, δεύτερον ἐπιφανείων, τρίτον σωμάτων· ἢ ὁλον ὅτι εἰς τὴν φύσιν εἶναι καὶ τὰ τρία ἐντάμα ὑμωμένα καὶ ἀγώριστα· μηδὲ τὰς ἱδέας, αἱ τινὲς εἶναι ἐφαρμόζει, ὡς Θέλομεν ἰδεῖν, ἥ- ἰδεωμεθά ὑ ἀποκτήσωμεν χωρίς τὴν ἀφαιρετικήν ταύτην τῆς ψυχῆς μας δύναμιν· χωρίς αὐτῆς πότε δὲν ἐδιαφέ- ραμεν ἀπὸ τὰ κτήνη, τὰ ὅποια μόνον τὰ παρόντα γνωρί- ζοιμι.

Μ57. Ἀλλ’ ὅτι αἱ ἐφαρμόζονται ἐννοιαι μόνον ἐν τοῦ ὑποκείμενοι ὑπάρχουσιν, ὡς φαντασίαις ἀναπλάσματι, εἰ- παμεν ἡδὴ ἄλλαχου (Ἑμ. Ψυχ. Ρ5·).
Πέρι ἰδεῶν καὶ μερικῶν ἐννοιῶν, ἢ περὶ Πλάτωνος καὶ βαθύος ἐννοιῶν.

ΜΖ'

Πάσης συνθέτου καὶ συγκεκριμένης ἑννοίας ὑμομάζεται θάθος τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπλουσέρων ἐννοιῶν, ἐκ τῶν ὕπολων συναπαρτίζεται. Τῆς ἑννοίας τοῦ ἀνθρώπου βάθος εἶναι αἱ ἑννοίαι ζῆσον καὶ λογικῶν. Τὸ δὲ μία καὶ ἡ αὐτή ἑννοια νὰ ἐφαρμοζεται εἰς πολλὰ πράγματα, καθὼς ἡ ἑννοια τοῦ ἀνθρώπου ἐφαρμοζεται καὶ εἰς Πλάτωνα καὶ εἰς Σωκράτην κτλ. τούτα λέγεται Πλάτος τῆς ἑννοιας.

ΜΗ'. Πάσα ἑννοια, ὡς πλατεία μὲν θεωρομένη περιεχεῖ ὑφ’ ἐαυτὴν πολλὰς ἄλλας ἑννοιας, πάσα δὲ μὲν ἐκ τῶν πολλῶν τούτων λέγεται ὅτε ὑπάγεται ὑπ’ ἐκείνην ὑπὸν ἑννοια πολλὰς ἀπλουσέρας ἑννοιας, αἱ ὑπὸ ἑαυτῆς τοῦ ἀνθρώπου ἑννοιας, ὡς βαθεία ἐμπεριέχει ἐντὸς ἑαυτῆς ἑννοιας πολλὰς ἀπλουσέρας ἑννοιας, καὶ ὑπὸ ἑαυτῆς δὲ τοῦ ἀνθρώπου ἑννοιας, ὡς βαθεία ἐμπεριέχει ἐντὸς ἑαυτῆς τῆς τοῦ ζῶον καὶ τῆς τοῦ λογικοῦ ἑννοιας.

ΜΘ'. Πάσα δὲ ἑννοια ὅσον πλειστοτέρον πλατύνεται, τοσοῦτον ὁλιγότερον βαθύνεται; καὶ ἄντιστρόφως: ὡς ἐν τῆς ἀνθρώπου ἑννοιας βάθος εἶναι τῷ ζῷον καὶ τῷ λογικῷ, εἰς
ΠΕΡΙ ΠΛΑΤΟΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΤΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ. 23

tά ὁποία, ἐὰν προσεβῇ τῷ φιλόσοφῳ, καὶ αὐξηθῆ ὑπὲρ τὸ βάθος, Ἐλείς ὑπολαίθην τὸ πλάτος, ἐπεινῇ δὲ αὐτῆς δὲν Ἐλούν σημαίνεσθαι ὅλοι οἱ ἀνθρώποι, ὅλλα μόνον οἱ φιλό-
σοφοι. Ἐξ ἐναντίας δὲ, ἐὰν ἀφαιρέσῃ τὸ λογικόν, καὶ ἐ-
λαττώσῃ τὸ βάθος, Ἐλείς μεγαλύνει τὸ πλάτος· διότι
Ἑλείς ἐκτείνει τὸν ἐννοιαν μὲ μόνον τὸ ξύον εἰς πόντα τὰ
ζωῆς μέτοχα. φανερῶν δὲ γίνεται ἐκ τούτων, ὅτε αἱ ἀ-
πλούσιαι δὲν ἔγοραι παντάπασι βάθος, μηδὲ αἱ συνήθει-
ταται πλάτος (ἈΣ').

Ν. Καὶ κατὰ βάθος καὶ κατὰ πλάτος Θεοφορομένη ἡ
ἐννοια ἐμπορεῖ νὰ ἐκληρὴθῇ ώς ὀλοντε, τοῦ ὁποῖου μέρη
κατὰ βάθος μὲν ἐναι οἱ καρακτήρες, κατὰ δὲ πλάτος τὰ ὑπά-
αυτὴν ὑπαγόμενα ἀντικείμενα (ΜΗ''). ἀλλὰ τὸ ὅλον κατὰ
μὲν τὴν πρῶτην περὶπτώσιν ἐναι, ως λέγουσιν, ἐνεργεῖα
καὶ πραγματείας, κατὰ δὲ τὴν δεύτεραν, ὄνομας καὶ κατ'
ἀφαιρεῖν· διότι οἱ ἀνθρώποι ξύον μὲν καὶ λογικὸν ἐναι
πραγματεῖς, καὶ ἀλλοις νὰ γεινὴ ἐναι τῶν ἀδυνάτων.
Σωκράτης δὲ καὶ Ξενοφῶν ἐμπορεῖ ἐναι καὶ μὴ ἐναι,

ΝΑ. Ἡ παντάπασιν ἀπλατῆς ἐννοια, κατὰ τὴν ὁ-
πολιαν ἐντὸς τοῦ σημαίνεται, ὄνομαζεται μερική; τὸ δὲ
ἀντικείμενον τῆς, ἄτομον μὲν εἰς τᾶλα, πρόσωπον δὲ
ὄνυμαζεται εἰς τὸν ἀνθρώπον- ὅτι αὐτὴ ἡ τράπεζα ἐγώ
οὐ· Σωκράτης ὁ Σωφρονισκός.

NB. Παρεκτὸς τῶν ἀτομικῶν ἢ προσωπικῶν τοιοῦτων
ἐννοιαν, ὅσα ἔχουσιν ὀποιοδήποτε τι πλάτος ὅλαι ὄνω-
μαζοῦσι οἱ ἐννοια καθολικῶς, καὶ τοσοῦτον καθολικῶτερα,
ὅσον ἐκτείνονται εἰς πλειοτέρα ἀντικείμενα. Τοιαύτην ἐννοι-
αν ὀνομάζομεν μετὰ τῶν ἑωτέρων ἢ ἐν (Ἑμ. Τυχ.
PΝΔ.), τὴν ὁπολιαν γενὲς ὁ νοὸς βοηθοῦσιν ὑπά τῆς
Φαντασίας, διὰ τῆς ὁποίας ἀφαιρέως καὶ ἀποθάλλων τάλλα, κρατεῖ ὁσα εἶναι ίκανα πρὸς τὸν σκοποῦν τοῦ.

ΝΔ. Ἐπειδὴ δὲ διὰ τῶν χαρακτήρων, τοὺς ὁποίους κρατεῖ ὁ νοῦς εἰς ἑδέας γέννησα, σημαίνεται καὶ ἕνα τοῦ-το καὶ πολλὰ κατὰ τοῦτο, οἷον μὲ τὴν ἑδέαν τοῦ ἀνθρώ-που καὶ οὕτως ἀνθρώπος, καὶ πᾶς τὰς ἄλλας εὐλογίας λέ-
γουσιν οἱ νεώτεροι, ὅτι ἑδέα εἶναι ἡ συνάπτουσα τὰ πολ-
λὰ εἰς ἐν, καὶ τὸ ἐν πολλαπλασιάζουσα.

ΝΔ. Καθὼς δὲ τὸ ἀντικεῖμενον τῆς αἰσθητικῆς ἀν-
tιλήψεως λέγεται αἰσθήτων, καὶ τὸ τῆς φαντασίας, φαντα-
ζοῦν· οὕτω καὶ τῆς ἑδέας τὸ ἀντικεῖμενον πρέπει νὰ τὸ ση-
μαίνουμεν μὲ ὀνοματε ὀψείον καὶ προσφέρει· ἄλλο ἐπειδὴ ἡ
ἑδέα εἶναι ἡ γέννησα τοῦ νοὸς περὶ τῆς ὁποίας ὀμιλοῦμεν
κατὰ τὸ παρόν ἡ τοῦ Λόγου (Κρηπ. Ἐλ.) περὶ τῶν ὁ-
ποιας θέλομεν εἰπεῖν τὸ δέσμην ἀλλαχῶν τῆς μὲν ἐνταὐ-
θα ἑδάς τοῦ νοὸς τὸ ἀντικεῖμενον ὀνομαζομεν υοητοῦ·
ἐκείνης δὲ, Ἰδαν εΙκόν."
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. 25

Εξ' ανάγκης απαιτεῖται να είναι σύμφωνον προς έαυτό· διότι, εάν δέν είναι σύμφωνον, δεν προσαρμόζεται είς τόν συμφωνίαν τών έννοιών και γνώσεων· και έπομένως, εφ' άυτον θεώνες (Α'). Τοιούτων έννοιών έννοιωτέων "Ον κατά λογικήν σημασίαν· τό δέ μη διαμένειν να νοηθή, μη όν η μη δέν· και τά δύο δέ εκλαμβάνομεν αφηρημένοις, χωρίς τών πραγμάτων εἰς τά σποίτα τό μέν οποδέδειν ώς όν, τό δέ απάγεται απ' αυτών ώς μηδέν· ούτω, όρθ' είπειν, τό τριγώνιον με τρεῖς γωνίας και τρεῖς πλευράς έννοιον ώς ου λογικώς· τό δέ τριγώνιον με πέντε πλευράς ώς μηδέν.

Ν5. Αλλά μη ούτα είναι και τής φαντασίας τά αναπλάσματα· οίνοι χρυσοί όροι, τραγέλαφος, πήγαρος· τό σποίτα πραγματικώς δεν ύπάρχουσιν (Εμπ. Ψυχ. Ρ5') μ' όλου ότι και αυτά είναι νοητά. Τό ους λοιπον εμπορεύον νά εκλειφθή δεττός· κατά λογικήν και κατά πραγματικήν σημασίαν· καί οτι μεν ύπάρξει πραγματικώς είναι και νοητών· ότι δέ νοείται· δεν είναι εξ' ανάγκης και πράγματεν· εάν δέ υποθέσωμεν δύον όμοκεντρούς κύκλους, τόν μεν· μεγαλύτερον Α τῆς νοησεως, τόν δέ μικρότερον Β τῆς ύπαρξεως· βλέπομεν προφανώς, ότι τό εἰς τόν κύκλον τῆς ύπαρξεως, περικλείεται· καί εἰς τόν τῆς νοησεως· ἄλλῳ τό εἰς τόν κύκλον τῆς νοησεως δεν περικλείεται· εύταυτον· και εἰς τόν τῆς ύπαρξεως.

Ν6. Πάσης ιδέας τό νοητόν παριστάνεται εἰς τόν νοού μας διὰ τῶν χαρακτήρων τῆς (Ν6'), τόσο όποίους περιέχει κατὰ βάθος· οίνοι ού ανδρώπων παριστάνεται εἰς τόν νοού μας.
μὲ τοὺς χαρακτήρας ζῶον καὶ λογικῶν, συνάμα λαμβάνομένους. Πάσα λοιπῶν ἢδεια εἶναι ἵνα μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν χαρακτήρων τῆς ἡμέρας, ἄντικειμένου τῆς ἤδειας, ἀντικείμενον ἐπείτα εἰς αὐτὸ τῶν χαρακτήρων τοῦ ἄθροισμα, καὶ εὐφημικοῦτες τὰ ἵσα, τὰ συνεπειόμενα εἰς ἤδειας λογικῶν ὑμῶν συμπληρώσουν (ΝΕ'). ὁ τύπος Α-Α ἐμπροέι νὰ ἀναγνωσθῇ διαφόρως ἀναλυόμενος εἰς διαφόρους μὲν ἀποφάσεις, τὸ αὐτὸ δὲ πάντοτε σηματωδός ἂν. "Απαν ὁν εἶναι ἢσον ἑαυτοῦ καὶ, "Απαν ὁν εἶναι σύμφωνον πρὸς ἑαυτό καὶ, "Απαν ὁν εἶναι ἐκείνον, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ, "Απαν ὁν ἐςειν, ὁ ἐςει καὶ (ὅταν ἐκλήθη ἡ Ἴδεια ὡς ὄλων, τοῦ ὁποίου μέρη εἶναι οἱ χαρακτήρες (Ν')). Τὸ ὕλου εἶναι ἢσον μὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ ὅμοιο λαμβανόμενα καὶ ὅλα τὰ μέρη ὅμοιο λαμβανόμενα συναποτελοῦσι τὸ ὕλον ὁ τύπος ὑμῶν περιέχει τῆς ἤδειας ἢσον τῇ ἴδεια ὑποθέτησις καὶ ἀντικείμενος καὶ συνθέσεως ήτις ἄλλης καὶ ἀρχή τῆς ἀπολύτου ταυτότητος. Σέλομεν δὲ ἢδειν εὐθὺς τρεῖς ἄλλας ἀρχὰς ἔχουσι πρὸς ἄλλης ὑποθέτησις καὶ συνθέσεως.

ΝΗ. "Ὅσοι μὲν χαρακτήρες δὲν δύναται να ἐνωθοῦσιν εἰς ἀντικειμένου ἢδειας συμπλήρωσιν, ἔπειτα ἀναφοροῦνται ὑπὸ ἄλλης, ὅνομαζονται ἀντιφάσισσας. Εἰς τὸ τρέγμων, φιλοί ἐπείν, ἢ σφαγιαλότης καὶ τὸ τρεῖς γνωῖας ἤχειν εἰς τῶν ἄθροισμα τοῦ ἥδεια καὶ τὸ πάνω, εἶναι χαρακτήρες ἀντιφάσισσας, ἔπειτα δὲ εἰς ἄναπτον ἄλλων. "Ὅσοι δὲ δύναται να ἐνωθοῦσι, λέγονται
ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.

αύμφωνοι τοιοῦτοι εἶναι εἰς μὲν τὴν ἲδέαν τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι καὶ αἱ τρεῖς πλευραὶ εἰς δὲ τήν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ζῷον καὶ τὸ λογικόν. Ἐπειδὴ δὲ δὲν ἰσχύουσαν χαρακτηρίζον ἡ ἀρμονία τῶν ἐννοιῶν καὶ γνώσεων (ΝΕ), ἐξ τούτου προέρχεται γενικός νόμος τῆς Λογικῆς ἡ ἀρχή. Μη Θέσης ἀντιφάσκοντα, ἀλλὰ σύμφωνα "Ονομάζεται δὲ Ἀρχή Θέσεως.

ΝΩ. Ἡ ἀρχή τῆς Θέσεως συνέχεται αναγκαίως μὲ τὴν ἀρχήν τῆς ταυτότητος (ὄνωτι). Ἐπειδὴ δηλούντοι Α = Α, ἀρα καὶ —Α = —Α, ἡγοῦν ἐπειδὴ ἡ ἰδέα ταυτίζεται μὲ τὸ ὀφθαλμα τῶν χαρακτηρίζων της, εάν ἐννοεῖμεν αὐτικεῖμενον ἰδέας μὲ χαρακτηρίζει αὐτορύθμως τὸ ὑπὸ τῆς ἰδέας παραπομονοῦν, ἡ νόησις μας εἶναι αὐτοματος, καὶ συντομωτέρον, εάν ἀποδώσωμεν εἰς τὴν ἰδέαν αὐτιφάσκοντα χαρακτηρίζει ἐμπορεί λοιπὸν να ἐκφρασθῇ ἡ ἀρχὴ τῆς Θέσεως καὶ οὕτως, εἰς κοινὲν "Ον δὲν ἀποδίδονται αὐτιφάσκοντες χαρακτηρίζοντες υπὸ τοῦ ἑρμαζόμενος όρχείς τῆς Ἀντιφάσεως τοῦ ὑμώς κάλλιον, εάν τὴν ὑδώρομαι ἀρχὴν τῆς μη αὐτιφάσεως, ἐπειδὴ δὲ αὐτή ἀποδώσωμεν εἰς αὐτοφάσεις ἀπὸ τὴν ἰδέαν, ἀλλὰ δὲν εἰςαγαθεῖ. Εὐφραίνειν εἶναι ὁμοίως καὶ τὴν συνειδημένην ἐκφράσεις ταύτης τῆς ἀρχῆς αὐτοματον τὸ αὐτὸ εἶναι ἀμα καὶ μη εἴναι διότι, εἰ μὲν ἐκληροθῇ Λογικῆς (ΝΣ), ὁρθῶς ἑδεικνύει ἐκφρασθῇ αὐτοματον τὸ αὐτὸ νοεῖσθαι ἀμα καὶ μη νοεῖσθαι εἰ δὲ ἐκλήρῳ πραγματικῶς, δὲν ἰσχύεισθαι πλέον ἀρχή τῆς Λογικῆς, ἀλλὰ τῆς Μεταφυσικῆς, διὰ τῆς ὁ ποιας διδάσκεται οὐχ ἡ νύσις, ἀλλὰ ἡ γνώσεως τῶν πραγμάτων.
Ε. 'Επειδή δὲ πάν νοητὸν ἔχει χαρακτῆρας, διὰ τῶν ὀποίων προσδιορίζεται (ΝΖ'), καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν, ὡς εἰς τὸ αὐτὸ νοητὸν ὁ αὐτὸς χαρακτὴρ καὶ νὰ ἀποδιδέται ἐντούτῳ καὶ νὰ μὴ ἀποδιδέται, δὲν δύναται, φάρει εἰς τὸ ἀρθρικὸν τρίγυμνον νὰ ἔχῃ μᾶλλον γνωσίαν ὁρθήν καὶ νὰ μὴ ἔχῃ μᾶλλον γνωσίαν ὁρθήν· διότι τότε εἶναι ἀντιφατικοῦ. Διὰ τοῦτο ἐκ δύο ἀντιθέτων καὶ ἀντιφατικῶν χαρακτήρων οἱ εἰς μόνον ἀποδιδέται εἰς νοητὸν, ὁ δὲ ἐτερος ἀποφασίσκεται. Ἐπειδὴ δὲ προῆλθεν ὁ ἀρχὴ, εἶκος δὲν ἀντιθέτων χαρακτήρων ἐνα μόνον Θεόσου εἰς τὸ νοητὸν, καὶ ἐξ ὁ Θεός τοῦ ἐνα τοῦτον τοῦ ἐτεροῦν ἐν ἀνάγκης πρέπει νὰ τοῦ ἀρχῆς ὁνομάζεται δὲ ἀρχὴ τῆς ἀντιθέτισεως· ἐπειδὴ δὲ εἰς δύο ἀντιφατικῶν χαρακτήρων ἦν οὐκ ἐκ πρώτου ἀποδοθῆ, ὁ ἐτερος καὶ ὁ μεταξύ τοῦ ἐνατοῦ καὶ τοῦ ὀλλοῦ διότι εἰς τὰ ἀντιφασίσκοντα μεσιτὲν ὑπὸ εἶναι· διὰ τοῦτο ἐμπνεύει ἡ ἀρχὴ αὐτὴ νὰ ἀνομαζῇ καὶ τῆς ἀποθέλης τοῦ μέσου ἡ τρέτου ἐπὶ δύο ἀντιφασίσκοντων.

ΞΔ. Ἑπειδὴ δὲ πάντωτε ὡς πορευόμενον διὰ τῶν χαρακτήρων τοῦ, ἐκ δύο ἀντιθέτων τιθέται μὲν ὁ εἰς 'ἀνωτ., ἐμπνεύει δὲ, ἃν ἰδιορρημένοις αὐτῶς καὶ ἐκατούς τοὺς χαρακτῆρας, νὰ τεθῇ ὁποῖος τῶν χρηστοῖς διὰ τούτου δὲν δυνάμεθα νὰ Θεός ἐπὶ ἀπλώς, ἐὰν δὲ ἄναγκαθίζωμεν ὑπὸ τοῦς νὰ Θεός ἐν τοῦ ἐνα, καὶ νὰ ἀποθέλωμεν τοῦ ἐτεροῦ. Τὸ ἄναγκαζων τοῦτο πρέπει νὰ ἐδώκῃ προτεθειμένου, μὲ τὸ ὁποῖον συμφωνεῖ τὸ Θεόμενον εἰς τρόπον, ὡς τὸ προτεθειμένον καὶ τὸ τεθέμενον εἶναι ἡμῶν μένα εἰς τὸν νοὴν μας ὡς κατὰ τοῦ αὐτὸν χρόνον τεθέμενον.
ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ. 29

... η μέθη, φέρει ειπέων, είναι ψεκτή: διὰ τὸ νὰ μὴ εἶναι ἑπανεικτή: διότι η' κακία είναι ψεκτή καὶ η' μέθη εἶναι κακία. Τὸ προτεθειμένον τοῦτο η' κακία εἶναι ψεκτή, καὶ ἀναγκαίον ἦμας νὰ Θέσωμεν καὶ εἰς τὴν μέθην τὸ ψεκτὸν λέγεται αἰτίαν η' ἡγούμενον τὸ ὁ ὁδὸς ἄλλος τιθέμενον προτάζεται ἀπὸ τὴν ἐφεξῆς Λογικῆς ἀρχής: Μὴ Θέσῃς τίποτε χωρὶς αἰτίαν, ἡ γον ἡ ἡμείς προτεθειμένον τοῦ τινα ἡγούμενον μὲ προτεθειμένον τοῦ ἡγούμενον ἡμομάζεται δὲ αὐτὴ ἡ ἀρχή τῆς συνώβεσις: ἡ δὲ μεταξύ τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ αἰτιατοῦ σχέσεως λέγεται συνέπεια.

ἔβ. "Ὅταν ἡ συμφωνία δύο ἰδεῶν εἶναι ἀμέσως καταφαγανής, ἀλλο ἢτοι τῆς συνάφεωστων δεύ χρησιμερή: διότι ἡχουσιν εἰς εαυτάς τῆς ἀρχῆς τῆς συνώβεσις: τούτως, ὅταν λέγω: ὁ Θεὸς εἶναι ἀδάνατος: ὁ κύκλος εἶναι περιφερής: τὸ τετράγωνον ἤχει γωνίας: εἰς πᾶσαν μὲν ἐκ τῶν τρεῖν τοῦτον προτάζομεν αἱ ιδέαι εἶναι ἀρχικῶς συντεθειμέναι: εὰν λοιπὸν ἐνορμάσαμεν τὴν μὲν τῶν ἰδεῶν Α, τῶν δὲ ἐτέραν Β, ἡ συνώβεσις τοῦ Θέου: φανερωθή γιὰ τῆς ἐξεσώσεως Α=Β ὅλλο ὅταν ἡ συμφωνία τῶν εἶναι ἀραμής καὶ λαμβάνουσα, πρέπει νὰ προπρέξαμεν εἰς τὸ αἰτίον, τὸ ὁποῖον Θεωρεῖται μὲν ἐν ἑξωτερικοῦ, ἐμπλοκορεῖ τὸ ἀληθῶς εἰς πᾶσαν μὲν ἀπὸ τὰς δύο ἱδέας· καὶ ὅταν τὸ αἰτίον Γ συμφωνεῖ μὲ τὴν Α, καὶ μὲ τὴν Β, ἔναν ἀνάγκης συναφολογοῦνται καὶ αἱ Α, Β· διότι ἐὰν εἴπομεν, Ἀ καὶ Β εἶναι ἀκολουθητοί, Γ δὲ κοινωνεῖ καὶ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

μὲ τὴν Α καὶ μὲ τὴν Β, αὐτοφάσχομεν προ-
φανέστατα πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς: οὐ δὲ γεγο-
νός τῶν τῆς παραθέσεως θαύμαται ἐνταὐ-
θα ἐπικηματογραφήμενος.

ΕΠ. Οὐ δὲ τῶπος ὁτὸς ἐρμηνευόμενος μὲ λέξεις μᾶς
διδὴ τὴν ἐφεξῆς ἀρχὴν· ιδεῖα διὸ συμφωνοῦσα εἰ
tρίτη τινὰ, εἶναι καὶ πρὸς ἀλλήλας σύμφωνος, ἦ, ἐπειδὴ ἀντι τῶν ἰδεών δυνάμεθα νὰ λα-
θῶμεν τὸ νοητά, Τὰ τρίτῳ τινὶ ταυτὰ καὶ ἀλ-
λήλοις εἰσί ταυτὰ· Οὐνομάζεται δὲ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ
σχετικὴς ταυτότητος, καὶ πρέπει νὰ τὴν διακρι-
νῶμεν ἀπὸ τὴν τῆς ἀπολύτου (ΝΖ'). Κατὰ ταυτή τὴν ἀρ-
χὴν κρίνομεν ὅτι, ἑπειδὴ, σὲ ἐπείπε, 180 μοῖραι εἶναι τὸ
μέτρου δύο γωνίων σχηματιζόμενον ὅταν εὐθεία σαθὴ ἐν
εὐθείας ὁποῖς ἔτυχε (Γ=Β), καὶ δύο ὀρθαὶ γωνίαι εἶναι
ἐναὶ μὲ 180 μοίρας (Α=Γ), δύο ἀρα ὀρθαὶ γωνίαι εἶναι
ἐναὶ μὲ τὰς γωνίας ὅταν εὐθεία ἐπὶ εὐθείας σαθὴ ὁποῖς
ἔτυχε (Α=Β)· ἦ, ἑπειδὴ ἡ καθὰ εἶναι φευξτέα (Β=Γ),
καὶ ἡ μέθη εἶναι καθὰ (Α=Γ). ἀρὰ ἡ μέθη εἶναι φευξτέα
(Α=Β). Πόθεν δὲ ἐλήφθη τὸ Γ, καὶ ἐὰν ἐχῃ καὶ τοῦτο
χρείαν ἄλλου Γ, νὶ Λογικὴ δὲν φροντίζει παντελῶς. Ἀ-
ποτὲ μόνον αὐτὴ ἐν τῷ Γ διὰ πάσαν σύνθεσιν, καὶ ἀφίνει
τὴν φροντίδα εἰς ἄλλας ἐπιστήμας, αἱ ὁποῖαι ἐναχρολογοῦ-
ται εἰς τὴν ὅλην τῆς διανοήσεως, νὰ ἐξετάζωσιν ὁν τὸ Γ
ἐναι χύριον ν ὥριν· διότι ν διατὶ ν Δογμῆ, τὸ εἰπαρεν πολλάκις,
ἐναὶ μόνον τού εἴδους τῆς διανοήσεως σοφικὴ, σὐχὶ δὲ
καὶ τῆς ὅλης.

Σημειώσεις. Μ' ὅλον ὡς αἰτία καὶ αἰτίου, καὶ ἀποτέλεση
μα καὶ αἰτιατον ἐξελήφθησαν αἰδιαφόρως, ἀλλὰ δὲ ἐνυπέριστα.
καὶ ἀκριβολογίαν ἐπισημειωθην κἂν μὲς συγχωρήθῃ νὰ καμιὼν με-
tαξὺ ποὺν διάκρισιν, διὰ μὲ ἡν συγχωρῶνται αἱ ἱδὲς μας. Αἱ-
tιον ὁνομάξω τὸ προπερερακίαν λογικὸν τὶς κατανόησιν ἄλλου,
τὸ ὑπόπον ὁνομάζω αἰτίατον. Αἱ ἰτίαιν ἐν τῇ προπερερακένην
πραγματικῶς εἰς γένεσιν ἄλλου, τὸ ὑπὸπον εἶναι ἀποτελεῖσθαι
ἐκεῖνης καὶ εἰς ἔκεινα μὲ τὰ δῶα περιέχεται ἡ ἀρχὴ τῆς λο-
γικῆς συνθέσεως (ἄνωτα) εἰς τοὺτα δὲ ἡ ἀρχὴ τῆς Μεταφυσικῆς
αἰτιολογίας. Γενικῶς δὲ λέγω ἡ γνώμην καὶ ἀπὸ μέ-
νον, ἔκεινα μὲ τὸ προσδοκῆτον, τοὺτο δὲ τὸ προσδοκῆμενον
καὶ εἰ μὲν ᾧ προσδοκῆμεν εἶναι λογικὸς, τὸ μὲν ἡ γνώμην ὠνο-
μάζω αἰτίαν, τὸ δὲ ἐπομένον αἰτίατον εἰ δὲ πραγματικῶς, ἐκεῖ-
νο μὲν αἰτίαιν, τοὺτο δὲ ἀποτέλεσμα.

ΞΔ'. Δὲ μέγρι τοῦτο ἐκατεβάζοισα ἀρχαῖ, ὡς ἀρχικὸς
νὸμος τῆς διανοησίας, συνειδώσων ἄλλου τε τέλειον ἀλλη-
λοουχοῦντα ὀργανικὰς ἤ μὲα μὲ τήν ἄλλην, καὶ προσδο-
κήσασα τὸ ἐἴδος καὶ τήν μορφήν ἀπάσης σατικῆς σειράς
διανοημάτων, καὶ ἐπομένως ἁπάσης ἐπισημής· καὶ ἡ μὲν
ἀρχή τῆς ἄπολυτου ταυτότητος περιέχει εἰς ἐαυτὴν καὶ
τὴν θέσιν καὶ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν σύστασιν, ἐνώ τὸ νοη-
τὸν ἄ τιθεται ἐν ταυτῷ καὶ ὀντίτιθεται πρὸς ἐαυτὸ καὶ
συντίθεται μὲν ἐαυτοῦ (ΝΠ')· εἰ δὲ τῶν ἄλλων τριῶν
ἀρχῶν ἡ μὲν πρώτη περιέχει τὴν θέσιν (ΝΠ'), ἡ δὲ δευ-
τέρα τῆς ἀντίθεσις (Ξ'), ἡ δὲ τρίτη, τῆς σύστασις (ΞΔ'),
ἐπειδὴ δὲ ὁ τρόπος σωτοῦ ταῦτα διανοηεῖται ἑφαρμοζέται
eἰς πάσαν ἐπισημήν, ἡτες παραστάται εἰς ὀργανικὸν τε ὅλον
γνώσεων (Ἐμπειρ., Ψυχ., Ζ. Κρηπ., ΠΔ'). δικαιώς ἐμπο-
ρεῖ νὰ ὀνομασθῇ ἡ Λογικὴ "Ὁ ῥ θ τὸν καὶ ἐ ἐ ἰ δος".

ΞΕ'. Τὸ μὴ ἀντιφάσεων λοιπὸν καὶ ἡ συν-
ἐπειδη εἶναι τὰ γενικὰ κριτήρια τῆς Λογικῆς ἀληθείας,
διὰ τοῦ ὁποίου βασανιζομεν τὴν συμφωνίαν τῶν ἐνοικῶν
cαὶ εἰδωλικῶν ἀλλὰ τὰ αὐτὰ δὲν εἶναι εἰς ἀνάγκης καὶ
κριτήρια τής μεταφυσικής ἀληθείας, ὅτις πρέπει νὰ κριθῇ ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα συμφωνίας καὶ ἀρμοσίας τῶν ἐνυνομῶν μας ὀναφερομένων εἰς τὰ νοοῦμενα πράγματα, καὶ αὐτὰ μὲν εἶναι αἱ τῆς Δογμᾶς ἀρχαὶ, ἐπάνω τῶν ὀποῖων ἐπιτηδεύτωσι ὅλαι αἱ πράξεις τῆς διάνοιας· ἥμεις δὲ ἐπανερχόμεθα πάλιν εἰς τὴν Θεωρίαν τῶν ἰδεῶν, ἐκ τῶν ὀποίων ἐπήγαγον ἡ ἐκτεθείσα τῶν ἀρχῶν Θεωρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Περὶ τῶν Πέντε Φωνῶν τοῦ Πορφυρίου.

Εἰς τὸν χαρακτῆρας, ὅτι πρέπει νὰ ἀποροσὶ μιᾷ ἐν ἄνθρωπῷ καὶ μὴ χαλάσῃ τὴν ἴδεαν, ὕσσων δὲ νὰ ἀποροσὶ τὴν ἴδεαν τοῦ ἀνθρώπου· ἀλλάζει τὴν ἴδεαν τοῦ ἄνθρωπου, ὅτι δὲ καὶ ἐφικτὸς ἐμὲ τὴν ἴδεαν, ὡς ἄνθρωπος, μέλας, φαλακρὸς, πολιος, νέος, κτλ. Ἀπορεῖται τὸ πρὸς τῶν ὀποῖων καχεῖται νὰ ἀπορεῖται τὸ πρὸς τῶν ὀποῖων καὶ συμβεβηκότα, τῶν ὀποῖων καχεῖται νὰ ἀπορεῖται τὸ πρὸς τῶν ὀποῖων καὶ συμβεβηκότα.

ΕΠ. Ἡ ἴδεα, ὅτι περιέχει τοὺς κοινοὺς συστημάτες χαρακτηράς πολλῶν ἀτόμων (ΝΑ), ὕσσων, ἀπορεῖται, ἐδοσ. οἷον ἀνθρωπος, ὅτι περιέχει τοὺς κοινοὺς εἰς Σωκράτην,
Ξενοφώντα, Πλάτωνα, χαρακτήρας. Κυπάρισσας, ήτις περιέχει τοὺς κοινοὺς εἰς ταύτην καὶ ἐκείνην τὴν κυπάρισσαν χαρακτήρας. Τὰ αὐτὰ ἐνοίκει βεθαίαι καὶ ὁ Πορφύριος λέγειν "εἶδος ἐσι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφεροῦντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ Τί ἐσι κατηγορούμενον " διότι ἐὼν μᾶς ἐρωτήσασι τῇ Ἔστι Σωκράτης, ἀποκρινόμεθα μὲ τὴν σημαίνουσαν τὸ εἴδος, λέξιν "Αὐθρώπος.

ΕἹ. ' Ἡ δὲ ἰδέα, ἦτις περιέχει τοὺς κοινοὺς καὶ αὐτοκόμωδες χαρακτήρας πολλῶν εἰδῶν, ὁνομάζεται Γένος. ὁ όν τὸ ζῷον, εἰς τὸ ὁποίου ἐκπεριέχεται κατὰ βάθος τὸ αἰσθητικὸν, καὶ τὸ κατὰ προαίρεσιν ἀπὸ τόπου εἰς τόπου μεταβατικὸν, τοὺς κοινοὺς καὶ αὐτοκόμωδες χαρακτήρας ἀνθρώπου, καὶ ἵππου, καὶ βοῶς, καὶ ἐλέφαντος κτλ. ὁνομάζεται γένος τούτων ὅλων τῶν εἰδῶν. οὐ δὲ περὶ τοῦ Πορφύριου Γένος, λέγουσαν, ἐς τὸ κατὰ πλειόνων διαφεροῦντων τῷ εἴδει ἐν τῷ Τί ἐσι κατηγορούμενον "διότι εἰς τοὺς ὅσις μᾶς ἐρωτήσασι, τῇ Ἔστιν ἀνθρώπος καὶ τῇ Ἴππος, τὰ ὁποία διαφέρουσιν κατὰ τὸ εἴδος, ἀποκρινόμεθα μὲ τὴν σημαίνουσαν τὸ γένος λέξιν Ἰδῶν.

ΕΘ. ' Ὅπως δὲ, περιέχουσα χαρακτήρας κοινοὶ πολλῶν γενῶν, ὁνομάζεται καὶ αὐτὴ γένος, πρὸς τὸ ὁποῖον ἔλεινα διαφερομένα λέγονται εἰδὴ τοῖς ἄντοις ἐναι τῷ Ὁργανικὸν ὅν, εἰς τὸ ὁποῖον περιέχεται οἱ κοινοὶ χαρακτῆρες φυτῶν καὶ ζώων τοῦτοῦ δὲ γενικότερον ἀκόμη εἴναι τὸ σῶμα καὶ τοῦτο ἐτε γενικότερον καὶ πλατύτερον ἢ οὐσία καὶ ταύτης ἐτε καθολικότερον ἐναι τὸ ὁν ἀπλῶς τὸ λεγόμενον καὶ κατὰ τῶν οὐσιών καὶ κατὰ τῶν μη οὐσιών.

Ο. "Ο, τε μὲν εἶναι γένος καὶ δὲν εἶναι ἐνταυτὸ καὶ εἴδος λέγεται γένος γενικότατον τὸ δὲ εἴδος τοῖς Β'.
μόνου, ούχι δὲ καὶ γένους, εἰδικότατον εἶδος ταῦτα δὲ μεταξὺ, οὐνομάζονται καὶ γένη καὶ εἶδη ὑπάλληλα, τὰ ὁποία πρὸς μὲν τὰ ἀνωτέρω λέγονται εἶδη, πρὸς δὲ τὰ κατωτέρω, γένη ὧποιον πρέπει νὰ συνεισάχσωμεν, ὅτι τὰ εἶδη συνεισάρχουσιν τὰ γένη, καὶ συναντηροῦμεν ὑπὸ τῶν γενῶν ὡστέ, εὰν εἶναι ἀνθρώπος εἶναι καὶ ζῷον, εὰν δὲν εἶναι ζῷον, υἱὸς ἀνθρώπου.

ΟΑ'. Ἐκεῖνος οὖ χαρακτήρ, ὡς τες δὲν εἶναι κοινὸς εἰς πολλά ἀντικείμενα, ἡ εἶδη ἡ γένη ὀνομάζεται Διαφοράς εἰς εἰς μὲν Σωκράτους οἱ ἄτομοι εἰς τὸ λογικὸν, ἐπὶ δὲ ἀνθρώπου τὸ λογικὸν, εἰς δὲ ζῴου, τὸ αἰσθητικὸν, οἱ δὲ περὶ Πορφύριον λέγουσιν, ὅτι διαφορά εἶναι κοινὸν πλεῖον ἐν τῷ ὁποῖον τε ἐγς κατηγοροῦμεν, διὸτ' πρὸς τὸν ἑρωτώτα, Ποῖον τε ζῴου ο ἀνθρώπος ἡ φύσεως ἀποκαθίη λογικὸν.

ΟΒ'. Ἐκεῖνος δὲ ὁ χαρακτήρ, ὡς τες εἶναι μὲν οὐσίων ἐς εἰδοτι, παρέπτεται δὲ ἀναγκαίως ἀπὸ τὴν διαφοράν, ονομάζεται "Ιδέαν" καθὼς εἰς τὸν ἀνθρώπον, εἰς τοὺς άτομα, εἰς τὸν Σωκράτης, Πλάτων.
θρωπον το μον και ἐπισήμης δεκτεύον εἶναι καὶ τὸ γελασικὸν· τὰ ὁποῖα φυσικῶς ἔχει ὁ ἀνθρώπος διὰ τὸ λογικὸν.

Σημείωσε. Τὸ ἑδον λέγεται κατὰ τέσσαρας τις τρόπους. Τὸ εἰς μόνον το ἑδον προσικον, ἀλλὰ ὃ ἦν εἰς πᾶν τὸ ἑδον· ὁποῖον εἶναι εἰς τὸν ἀνθρώπον τὸ γεομετρεῖν, τὸ ἀγρονομεῖν κτλ. Τὸ εἰς πᾶν μὲν τὸ ἑδον, καὶ εἰς πάντα τοῦ ἑδον τὰ ἁτομα, ἀλλὰ ὃ ἦν εἰς μόνον τὸ ἑδον καθὼς εἶναι τὸ δίτουν. Τὸ εἰς μόνον τὸ ἑδον καὶ εἰς πᾶν, ἀλλὰ ὃ ἦν πάντοτε, οἷον τὸ γελάν. Τὸ εἰς μόνον τὸ ἑδον καὶ πᾶν τὸ ἑδον καὶ πάντοτε, οἷον τὸ γελασικὸν, τὸ ὁποῖον ἐμπορεῖ να ἑκατοθῆ καὶ ὃς κυρίως ἑδιον.

ΟΓ. "Ὅσ τις δὲ χαρακτήρ, καὶ εἶναι, καὶ δὲν εἴ


αϊ, δὲν ἐπιφέρει μεταθελήν εἰς τὴν ἑδονας τινος ἴδεαν, λέ


γεται, ὃς προεπαμέν (ΞΕ) συμβεβηκός.

Σημείωσε. Αἱ εἰρήμεναι ἴδει τοῦ ἑδον, τοῦ γένους, τῆς δια


φορᾶς, τοῦ ἑδου, τοῦ συμβεβηκότος, εἶναι αἱ παρὰ Πορφύρου περι


τὸ ἐκτεθεῖσαι καὶ ὁνομασθεῖσαι καθόλου φωναί, εἰς τὰς ὁποίας πρε


παι ἀφεθῆς να προσθεσθομεν τὰς κατ' Ἀριστοτέλην δὲνα κατηγορεῖς, ὥς ὁλήθην ὑποσχυμομένον τῆς ὁφέλειαν κατὰ τὰ τὰ διαλεκτικά, καὶ κατὰ πᾶσαν παλαιοῦ συγγράμματος φιλοσοφικοῦ ἀναγνώσων καὶ με


λήτην, ὃν καὶ ἐπὶ τοῦς νεώτα τούς τὰς βλέπωμεν παραβιέσιμανα.
Περὶ τῶν κατ’ Ἀριστοτέλην δέκα κατηγοριῶν.

ΟΔ.

Τὸ ἀπ’ ὅλα τὰ γένη γενικῶτατον ἰδαμεν (Ο’). ὅτι εἶναι τὸ ὅν· τούτο δὲ, προσαλμεβᾶνον τὸ ἀνθύπαρκτον γίνεται οὐσία, τὴν ὁποίαν ἐξελάθαμεν ὡς γενικῶτατον γένος εἰς τὸ προαιρετικὸν διάγραμμα. Ἡδον δὲ ἔχῃ τὸ εἶναι εἰς ὁλὸν τὸ, γίνεται τὸ συμβεβηκὸς εἰς τὴν οὐσίαν, τὴν ὁποίαν τροπολογεῖ καὶ διαθέτει παντοκράτοις χωρίς ποσῶς νὰ τὴς μεταβάλῃ τὸ εἶναι. Διὰ τοῦτο πῶς συμβεβηκὸς ἐμπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ καὶ τρόπος τῆς οὐσίας εἰς τὸ εἶναι.

ΟΕ. Τὸ συμβεβηκὸς λοιπὸν ἢ μετρεῖ τὴς οὐσίας τὸ μέγεθος, καὶ ὄνομαζεται ποσότης ἢ τὴν ἀναδεικνύει ποιῶν τινα, καὶ λέγεται ποιότης ἢ ἐρμηνεύει τὴν πρὸς ἐτερομορφίαν ἀναφοράν της, καὶ εἶναι ἢ σχέσις ἢ τὸ πρός τι ἢ τὸν τόπον, ὅπου εὑρίσκεται, καὶ εἶναι τὸ Ποῦ ἢ τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὁποῖον ὑπάρχει, καὶ εἶναι τὸ Ποτὲ, ἢ ὅτι κυνεῖται ὑπὸ ἄλλου, καὶ τούτο εἶναι τὸ Πάσχειν ἢ τὴν τῶν μέρων αὐτῆς θέσιν, καὶ τούτο εἶναι τὸ Κεῖσθαι ἢ, ὅτι περιβάλλεται οὐσίαν ἄλλην, καὶ τούτο εἶναι τὸ Ἐχεῖν.

ΟΣ. Ταῦτα δὲ τὰ δέκα γένη λέγονται καὶ κατηγορίαι, ἐπειδὴ περιέχονται κατὰ βάθος καὶ εἰς τὰ ὑπάλληλα.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤ ΑΡΙΣΤ. ΔΕΚΑ ΚΑΤΗΓ. 37

ληλα είδη και εἰς τὰς ἀτομικὰς ἐνυόλιας, καὶ κατηγοροῦνται κατ’ αὐτῶν, ἢ μὲν οὐσία ὡς ἀναγκαῖος χαρακτήρ καὶ ἀναπόσπαστος (Ἑς.) τὰ δὲ περὶ τὸ συμβεβηκός ὡς τρόποι ἐνδεχόμενοι καὶ ἰδιότητες εἰς τὸν Σωκράτην κατηγορεῖται ὁ ἀνθρώπος, καὶ τὸ ζῷο, καὶ τὸ σῶμα, καὶ ἡ οὐσία, καὶ τὸ φιλόσοφον εἶναι καὶ ἐναρέτου, καὶ ποιῶν τινα καὶ τὸ ἐκτασις τινα ἔχειν, καὶ ποσῶν εἶναι, διηθεῖν, φέρ' εἰπεῖν, εἶναι κτλ.

ΟΖ. 'Ο νοσί' α λοιπὸν εἶναι πάν τὸ καὶ ἐαυτὸ ὑφε- τὼς, καὶ μηδενος ἀλλοι χρεῖαν ἐχον εἰς ὑπαρξιν' οὐσία εἰμαι ἐγώ, ἐπειδὴ ὑπάρχω κατ' ἐμαυτοῦ' οὐσία πᾶς ἀν- θρώπος, ἐπειδὴ, καθό ἀνθρώπος, εἶναι πρᾶγμα ἀνθυπαρκτοῦ οὐσία πᾶν ζῷον, διὰ τοῦ αὐτοῦ λόγου' πᾶν σῶμα' πᾶν ὄν ἀν- θυπαρκτοῦ. Πᾶσα λοιπὸν οὐσία δὲν εἶναι εἰς ἀλλο, καθὼς τά συμβεβηκότα, καὶ εἰ μὲν εἶναι ἀτομικὴ ἡ προσωπική, σημαίνει ἐν τι, ὑγιον, ἐμὲ, τοῦ Πλάτωνος' εἰ δὲ εἶναι εἰ- δικῇ ἡ γενεική, κατηγορεῖται κατά τῶν ἀτομικῶν καὶ προσ- ωπικῶν. Τὸ μᾶλλον καὶ ἕττον δὲν ἐπιδεχεῖται' διότι, ἐπίσης πᾶσα οὐσία εἶναι ὄν ἀνθυπαρκτοῦ.

ΟΗ. Ποσότης εἶναι συμβεβηκός, κατὰ τὸ ὁποῖον διαφέρεται τὸ πεποιημένον εἰς ἐνυπάρχουτα μὲ πρὸς. Εἰ δὲ τὰ ὄνομα ἄλλα ὀνομασία, καὶ λόγος ἡ διακεκριμένη, ὥσιμον κόκκον ἄμμου, φακαὶ κτ. καὶ λόγος ὁ προφερόμενος. Ἀπὸ δὲ τὰς συνεχεῖς, γραμμὴ μὲν καὶ ἐπιφάνεια καὶ σῶμα εἶναι συνεχὴ κατὰ διαμονήν' χρόνος δὲ καὶ κώνος, συνεχὴ κατὰ διαδοχήν' ὅσαίτως ἀπὸ τὰς διακεκριμένας ποσότητας, ἀριθμὸς μὲν εἶναι διακεκριμένης.
κατά διαμονήν· λόγος δε, κατά διαδοχήν. Κατά δε τήν
ποσότητα λέγονται τά πράγματα ἵσα η ἁπασα.

ΟΘ'. Ποιότητας δε εἶναι συμβεβηκός, κατά το ὁ-
ποιον η ὁνόμα λέγεται τοιαύτη ἑ τοιαύτη· οἴον λευκός λέ-
θρος, ἐπισίθμων ἄνηρ, γλυκό τό γάλα καὶ λευκόν. Πο ὀνε-
ταί δε η ὁνόμα, ἡ ἐξωθεν, καθὼς ἄνηρ ἐπισίμων, ἐπί-
τρος, λευκός τοῖχος· ἡ αἰκαθεν καὶ ἐμφυτώς, καθὼς σκλη-
ρῶν, μαλαχῶν, γλυκῶν, πικρῶν κτλ. εἰς τά ὁποία πρέπει νά
προσέθωσι καὶ τά ἐκ τοῦ φυσικοῦ εἴδους, τά ὁποία εἶναι
τὸ σχῆμα καὶ ἡ μορφή, καθὼς σρογγύλου, πυραμιδοει-
δές, οὐσιδές, δυσιδές κτλ. Κατ' αὐτόν δε τά πράγματα
λέγονται ὁμοία ἡ ἁνόμοια.

Π'. Πρός τε λέγεται, ὅταν ἐννοια τινος εἶναι συν-
δεμένη με ἀλλον ἐννοιαν· καθὼς Πατήρ, δεσπότης, μέ-
γα, τῶν ὁποίων αἰ ἐννοια εἶναι συνδεμέναι με τὰς ἐννοιας
μεν, δουλοῦ, μικροῦ· ἀπαιτοῦνται λοιπῶν δύω πράγμα-
τα ἔχουσα τὴν σχέσιν, καὶ ὁ λόγος τῆς σχέσεως εἰς τὰ
πρός τε· εἰς πατήρ καὶ μεν ὁ ἐκ τῆς φυσικῆς γέννησιν.
Ἀπὸ δε τὰ πρός τε τὰ μέν εἶναι κατά φαντασίαν οἷον γένος
καὶ εἴδος· τὰ δε πραγματικά, οἷον πατήρ, μεν. Ἡναι
δε πάλιν ἡ σχέσις ἡ κατὰ τὸ αἴτιον καὶ αἴτιατον, οἷον
διδάσκαλος καὶ μαθητής, τύπτων καὶ τυπτόμενος· ἡ κατὰ
tόπου, οἷον ἄνω, κατω· ἡ κατὰ χρόνου, οἷον προσδυτέρον
καὶ νεώτερον. Ἀποικείται δε εἰς τά πρός τε τὸ νῦ ἐναι
κατὰ τοῦ αὐτοῦ χρόνου ἡ εἰς τῆς φύσις ἡ εἰς τῆς γνώσεως
ὅτι ἡ σχέσις ἄλλως δεν εἶναι νοητή· πλὴν ἐὰν εἶναι καὶ
τὰ δύω σχετικά παρόντα εἰς τὸν νῦν καὶ να ὁντισερέφω-
sι πρὸς ἀλληλα, οἷον ὁ πατήρ εἶναι μεν πατήρ, καὶ ο
μεν εἶναι πατρός μεν,
ΠΑ. Ποιεῖν εἶναι συμβεβηκός, κατὰ τὸ ὅποιον τὸ αἷτιον ἀναδεικνύεται ἐνεργῶν καὶ πραγματικῶν. Ποιεῖν δὲ λέγεται τὸ μὲν εἰς ἑαυτὸν· καθὼς Θεωρεῖν, διανοοῦσαι, φαντάζεσθαι· τὸ δὲ, εἰς ἀλλο· οἶνον διδόσκειν· διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ τὰς ἐνεργείας, αἱ μὲν ὁμοφώνεται ἐμμοῦν, αἱ δὲ μεταδαπανάι.

ΠΒ. Πάγχειν δὲ λέγεται τὸ ὑπότιμον κινεῖσαι καὶ μετάσταλλεσθαι. Πάγχει δὲ τις, ἡ αὐξανόμενον καὶ μειονόμενον κατὰ ποιότητα, ἡ μεταβαλλόμενον κατὰ ποιότητα· ἐπειδὴ δὲ αἱ μεταβολαὶ εἶναι ἡ τῶν χειρόνων ἡ τῶν κρειττόνων· διὰ τοῦτο ὁ πάσχων ἡ εἶναι ἐλεεῖνος, ὡς ὁ δαυρόμενος, ὁ τὰ ἡπτὶ φθειρόμενος· ἡ μακαριτὸς, ὡς ὁ παιδευόμενος, καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ χρήτα διδασκόμενος.

ΠΓ. Ποῦ δὲ λέγεται τὸ εἰς τόπον τινα εἶναι, οἷον εἰς Ἀθήνας, κατὰ τὴν ὁμορραῖ, ἔξω τῆς πόλεως.

ΠΔ. Ποτὲ δὲ λέγεται τὸ εἰς χρόνων εἶναι, τοῦ ὁποίου μέρη εἴναι τὸ πρῶτον καὶ τὸ νῦν καὶ τὸ εἰσόδευτα· ἐκ τούτων δὲ τὸ μὲν πρῶτον καὶ ἐπείτα ἐμπορεῖ νὰ ἐκτίθης µὲ τὴν φαντασίαν σου, ὅσον ἐν Θείᾳ, ὡς δὲ καὶ τὸ νῦν, διότι τοῦτο εἶναι ἀκραῖς καὶ ἀνέκδοτον.

ΠΕ. Τὸ δὲ Κέισαρι σημαίνει τὴν τῶν ἐπισημοτέρων μερῶν τοῦ πράγματος πρὸς τὸν τόπον σχέσιν· οἶον ἕτερα ὁρθὸς, καθήται, ὑποτὰξιν.

ΠΣ. "Ἐχειν λέγεται συμβεβηκός οὐσίας ψυχῆς, κατὰ τὸ ὅποιον περιτίθεται ἄλλην οὐσίαν τεχνικὴν, οἷον ἐχει χιτώνα, δακτυλίδιον κτλ. ὁποῖοι δὲ εἰς τὸ ἔχειν τὸ νὰ μὴ λυπῆ τὸν ἔχοντα· διὰ τοῦτο δὲν λέγομεν ἔχει ἀλλήσεις, ἀλλὰ οἰκείοτέρων πρέπει νὰ λέγομεν φέρει, καὶ τὸ νὰ βασανίζεται ὅπο τὸν ἔχοντα· διὰ τοῦτο μηδὲ τὸ
ΠΩ. "Αυτοὶ μὲν εἶναι αἱ κατ' Ἀριστοτέλην δέκα κατηγορίαι: μὲ ὅσης εἶναι δυνατὸν συντομίαν ἑκτεθειμέναι: τὰς παρέχονται δὲ οἱ καθ' ἡμᾶς φιλοσοφοῦντες, νομίζοντες τις τέσσαρες μέροι μὲν γραμματικοτέρας Θεωρίας, μέρος δὲ μεταφορικοτέρας, καὶ ὅτι μὲν, ὡς τὸς ἐπραγματεύθη ἡ Ἀριστοτέλης, καὶ ὡς τὰς ἡμέρας αἱ υπομνηματικές· τῶν ἐγκυμίων ἀνάμμημα τῶν δύο τούτων Θεωρίων, καὶ τὸ ὅλον σχολαστικὴ ἐρευκελεία, γίνεται φαινομένου εἰς τούς, ὅστις καὶ ἐλέγον προσέχει εἰς ὅποιον ὑποσχέσεως κατ' Ἀριστοτέλην, ἑκτεθειμένου λογικῆς σύνταγμα, ὅτι δὲ εἶναι παντάπασι περιττὴ ἡ τούτων διάσκεψις εἰς τῆς λογικῆς τὰ μαθήματα, τοῦτο μᾶς φαίνειν σοφοὺς εἰς τὸν εὐλογίας υἱὸν ἀληθῶς λεγόμενον· διότι ἐπειδὴ πάσης εἰνοικίας, καὶ ίδιες ἀπάνως ξηρατάδεις καὶ προσδοκιματίας· οὕτω δὲ εἶναι ἡ οὐσιώδης προσόντα, ἡ ἐπουσιώδης κατηγορίαι, εἰς ἐν ἐκ τῶν δέκα εἰρημένων γενικότερου ιδέας συγκεκριμένων.
ΔΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.

ἀναφέρομεν: φανέρων εἶναι ὅτι χρησιμευέτι πολὺ εἰς τοῦ ἀκροώμενο τὰ τῆς Λογικῆς ἡ τούτων εἰδήσεις. Αἱ δὲ κατηγορίαι αὐταὶ εἶναι λογικαὶ, καὶ διάφοροι παρὰ τὰς κατηγορίας τῆς Μεταφυσικῆς, καθὼς Ἐξέλομεν ἑδειν ἐκεῖ ἀ-κριθῶς τὴν διαφοράν τῶν.

ΧΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Θεωρία τῶν Ἰδεῶν κατὰ Ποσότητα καὶ Ποιό-τητα καὶ Σχέσιν καὶ Τρόπου.

ΠΙΙ.

Ἀλλὰ καὶ ἄλλως οἱ καθ’ ηῇς περιεργαζόμενοι τὰς ἱδέας εὐρίσκουσι Τίνες μὲν αὐτῶν εἶναι ἐναρχῇς, Τίνες δὲ ἀμύ-βραί· καὶ Τίνες μὲν γενικότεραι, Τίνες δὲ μερικότεραι, καὶ ὅσα ἄλλα ἑπιθεωροῦνται εἰς αὐτὰς. Διότι αἱ ἱδέαι δυ-ναται νὰ Θεωρήθωσι πρῶτον αὐταὶ καθ’ ἑαυτας, καὶ τοὐ-τὸ ἡ κατὰ ποσότητα ἡ κατὰ ποιότητα· δεύτερον ἐτεροτε-λιῶς, καὶ τούτῳ ἡ πρὸς ἀλλήλας παρεξετάζομεν, ἡγουν κατὰ σχέσιν· ἡ πρὸς τὰ ἑνωντά ὑποκείμενα, ἡγουν κατὰ τρόπου· ἐνετεύθεν προσήλθε κατὰ τοὺς μετατάτους χρόνους ἡ τετραπλῆ Θεωρία τῶν ἱδεῶν κατὰ Ποσότητα, Ποιότητα, σχέσειν, τρόπον, ἀφ’ οὗ ἔγνων ἀρχηγὸς τούτης ὁ Καντίος (α'). Θέλομεν ἔξετάσει καὶ ἥμεις κατὰ

(α) Καντίου Λογικῆς Εἰσαγωγή VI, VII, VIII, IX. ἐκδοσι απὸ τὸν Ηαγιογέργη, 1800.
ταύτην τὴν Θεωρίαν τοὺς ἰδέας, ἐπειδὴ ἡ διάκρισις τῶν αὐ-
τῶν Θέλει μᾶς χρησιμεύσειν εἰς πολλά μέρη τῆς φιλοσοφίας.
ΠΘ'. Πάσα ἰδέα εἶναι ποσοῦ, τοῦ ὅποιοῦ μέρη εἶναι
αἱ ἑνώσεις, ἐκ τῶν ὁποίων συνίσταται εἶναι δὲ ἡ κατ' ἐ-
πίτασιν, ἡ γούν ποσοῦ βαθοῦς, ἐὰν αἱ ἑνώσεις περιέ-
χωνται ἑνώ ταῖς αὐτῶς (ΜΗ''). ἡ κατ' ἐκτάσειν, ἡ γούν
ποσοῦ πλάτους, ἐὰν εὑρίσκονται ὑπὸ αυτῆς. Θεωροῦντες
λοιπὸν τὰς ἰδέας κατὰ ποσότητα, ἀνθρωπόνθευ τὸ πλάτος
αὐτῶν καὶ τὸ βάθος, τὸ ὅποιον ἐκάμαμεν (ΜΖ—ΜΑ').
ΤΤ'. Ἐπειδὴ δὲ ἰδέα εἶναι ἡ συνάπτουσα τὰ πολλὰ
ἐἰς ἐν (ΜΤ'). ἐς τῶν νοοῦμας· ἐκ τούτου εἶναι φανέρον,
ὅτε τὴν ἑνότητα μετὰ τοῦ πολλαπλοῦ τῆς ἰδέας ἐμποροῦ-
μενα παραγγελοῦμεν διαφόρως εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς. Ποτὲ τοῖς
λοιπῶν ἰδέαις εἶναι ἡ ἐνεργοκράτεια ἡ ἀτελειότερον ἰδεῶν ἐἰς
τῶν νοοῦμας παράτασσαι· ὅσον δὲ καθαρωτέρα καὶ ἐνεργο-
κράτεια εἶναι ἡ ἰδέα, τόσον εἶναι λογικὸς τελειοτέρα. Ἐνερ-
γεία λοιπῶν καὶ ἐνεργεία τῶν ἰδεῶν εἶναι ὑπὸ δυῶν τελειοτή-
τος αὐτῶν βαθμοῦ· ἡ δὲ ἁμορφία καὶ ἁσάφειά των εἶναι αἱ
ἀτελειώταται· εἰδὴ λοιπῶν τῶν ἰδεῶν κατὰ ποσότητα Θεω-
ροµένων εἶναι ἐναργίας καὶ ἁµορφίας, καὶ ἐνεργίας καὶ ἡ-
σαρχίας (ΛΗ', ΔΘ').
ΤΙΑ'. Ἐναργίας εἶναι ἡ ἰδέα, ὅταν τὸ δὲ αὐτῆς νο-
ητῶν διακρίνωμεν ἀπὸ πάν ἄλλο δὲ ἄλλης ἰδέας παρακολο-
μενον αὐτῶ, φέρῃ εἰς εἰς ἐναρχής ἑνωῦν τοῦ ἀνθρωποῦ δια-
κρίνων αὐτῶν ἀπὸ πᾶν ἄλλο γεγονός καὶ ὅταν μὲν τὸ διακρί-
νωμεν ἀπὸ ὅλα, ἡ ἰδέα εἶναι ἐναργεστάτη, καθὼς ἐπὶ τὸν
λυθέντος παραδείγματος σῆς ἀπὸ τὸν τοῦ ἑνεργείας ἑξῆς ἐναργίας, ὅσον πλειότερα ἡ ὑλι-
γιάτερα εἶναι τὰ νοητὰ, ἀπὸ τῶν ὁποίων τὰς ἰδεῶς τῆς δια-


Λαμπρός Καθηγητής Αἰθλανίας, Βεροίας.
χρύσομεν· οὖτω, φέρε ἐπειέν, ἐντελῶς ἐναργῆς ἢ τοῦ χρυσοῦ ἰδέα δὲν εἶναι, ἐὰν τῶν διακρίνωμεν ἀπὸ τῶν ἁγιωργῶν καὶ τῶν σώματός, ἀλλ' ὅχι καὶ ἀπὸ τὰ λογισμοὺς Τοματίων ἐγείρεις λοιπῶν βαθμοὺς διαφόρους ἡ ἐναργεία. ἢ μὲν γὰρ δὲν εἶναι, ὅταν τὴν διακρίνεις ταύτην δὲν δυνάμεθα νὰ καίμωμεν καὶ ἀμφότερο ἐνεργὴς δὲν ὑπάρχει νὰ εἶναι καμία ἱδέα· σχετικοὺς δὲν, ἡ ὀλγωνύτερον ἐναργῆς εἰναι κατὸ τοῦτο καὶ ἀμφότερον.

ΤΙΒ. Ἔνοχρης δὲ εἶναι ἡ ἱδέα, ὅταν ἐννοοῦμεν ἐναργῶς τοὺς χαρακτήρας, ἐκ τῶν ὁποῖον συμπληρώνεται τοιοῦτον δὲ, εἶναι ἀσαρχῆς καὶ συγκεκχυμένη· εὔκρηνης, φέρε ἐπειν, εἶναι τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἱδέα, ὅταν ὅχι μόνον διακρίνουμεν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ἄλλα ὅπως ἀλλ' ἐνταῦθα ἐννοοῦμεν ἐναργῶς καὶ Τ' μὲν εἶναι ζώον, Τ' δὲ λογικόν, ὡς τῶν ὁποῖον συναπαρτίζεται ἡ ἱδέα τοῦ ἀνθρώπου.

ΤΙΠ'. Ἐπειδ' δὲ πάσα ἱδέα περιέχει τοὺς χαρακτήρας ἡ ἐντὸς ἐαυτῆς ἡ ὧν ἐαυτὴν (ΠΟ'), ἡ κατ' ἐπίτασιν ἡ κατ' ἐκτάσει καὶ ἡ εὐχρηστία λοιπὸν εἶναι δετην, ἡ μὲν κατ' ἐπίτασιν, ἡ δὲ, κατ' ἐκτάσει καὶ ἡ μὲν προτής ἐμφανοθεί, ὅταν ἐννοοῦμεν τοῦ ἀνθρώπου ζώον καὶ λογικόν· ἡ δὲ, ὅταν τούτων, ἀνθρακέλα, ἡ γνώσεα καὶ ἐπειδὴ δύναμεν νὰ εἶναι καὶ ἱδέαι ἐκτελεσθεὶ πρὸς, ἀνεπιτάσιο δὲ, ἡ ἐπιπλήρωμα μὲν, ἀνεκτάσει δὲ ἐκεῖνο μὲν, ὅσα αἱ γενικώτερα καὶ ἀπλούστερα, οἷον οὐσία· τοῦτο δὲ, ὅσα αἱ ἀτόμικαι, οἷον ἐκό, σὺ κτλ. θανερῶν εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ἐπεδέχονται τὴν κατ' ἐπίτασιν εὐχρηστίαν, ὅμως δὲ καὶ τὴν κατ' ἐπίτασιν αὐτὴν δὲ, τὴν κατ' ἐπίτασιν, ἀλλ' ὅχι καὶ τὴν κατ' ἐκτάσειν.
ΤΙΔ. Ἡ δὲ σχέσις τῶν ἰδεῶν περιέχει τοὺς προσ- 
διαφοραμοῦσι, οἷς δὲν εὑρίσκονται εἰς αὐτὰς ἀπολύτως, 
ἀλλ’ ἐνῷ παραδίδεται μέα μὲ τὴν ἄλλην ἐπειδὴ δὲ ἐμ- 
ποροῦ ἡ παραδείγματι ἡ κατ’ ἐκτάσει ἡ κατ’ ἐπίτασιν 
διὰ τοῦτο πᾶσα σχέσις τῶν ἰδεῶν ἐκπηγάζει ἡ ἀπ’ το πλά- 
τος ἡ ὑπὸ τὸ βάθος τῶν.

ΤΙΕ. Ἐκ τοῦ βάθους προέρχεται πρῶτον ἡ σχέσις 
τῆς ταυτότητος καὶ ἐτερότητος τῶν ἰδεῶν καὶ 
ταυτότητας μὲν ἰδεῶν εἰναι ἡ ἴδιότης, ἐτερότης δὲ, ἡ 
ἀνισότης τῶν χαρακτήρων τῶν. αἱ αὐτὲς λοιπὸν ὁμορ- 
κοῦνται αἱ ἴδεαι, εἰάν συναπαρτίζονται ἐκ τῶν αὐτῶν χαρα- 
kτήρων ἐτεραί, εἰάν εἰς ἐτέρων ἀλλ’ ἐπειδὴ ἱδεῖι 
ἀπολύτως αἱ αὐτὲς ἀντιπολίτως εἰς ἐν καὶ τὸ ἀυτὸ ὕστη 
ἀντικείμενον διὰ τοῦτο ἐμποροῦ ἐν ἐκλειψίᾳ ὑπὸ δῶ 
ἡ εἰς τὸς ἔσχορος δώμα ἀνθρώπου, ἡ εἰς κατὰ διαφόρους 
χρόνους, ἡ εἰάν εἰσὶ μὲν ἴδεα κοινῆς χαρακτήρος πολλῶν 
ἄλλων ἰδεῶν ὑπ’ ὑπὲρ ἐπειδ’ ἔχουμεν τὴν αὐτὴν ἴδεαν 
τοῦ ἀνθρώπου ἐγώ καὶ σύ, ὅταν καὶ σὲ δώμα τῶν ἑνοῦ 
μεν ὑπὸ καὶ λογικοῦ ἡ ἔχω τὴν αὐτὴν ἴδεαν τοῦ ἀνθρώ- 
kπου σήμερον, τὴν ὑπὸ ἔχω καὶ πέρυσιν ἡ εἰς τῶν ἀν- 
θρώπου καὶ ὑπὸν ἑυρίσκω κοινῆς χαρακτῆρα τὴν αὐτὴν ἴ- 
dεαν τοῦ ζώου.

ΤΙΣ. Προέρχεται δεύτερον ἡ σχέσις τῆς συμφω- 
nίας καὶ διαφωνίας καὶ ἴδεαι μὲν σύμφωνον 
ονομάζονται, ὅσαι δύνανται νὰ συμφωνῶν εἰς παράσας 
ἀντικείμενον αἱ δὲ μὴ δύναμεν, λέγονται διαφωνοί 
καὶ ἀντιθέτοι. χρῄζει δὲ νὰ μὴ συγχέωμεν οὔτε τὴν 
tautότητα μὲ τὴν συμφωνίαν, οὔτε τὴν ἐτερότητα μὲ 
tὴν διαφωνίαν διότι ἡ μὲν ταυτότης τῶν ἰδεῶν εἰναι καὶ
συμφωνία" πάσα δε συμφωνία δεν είναι καὶ ταυτότης ὁμοτικώς, φέρει εἰπεῖν, παιδεία, κάλλος, πλούτος εἴναι μὲν σύμφωνοι, καθὸ δύναται νὰ συναφθῶσιν εἰς τὸν αὐτὸν ὄντος, εἶναι δὲ πολὺ ἀπὸ ἀλλήλων ἐτέρας ὡςαυτός αἰ διαφωνοῦσαι ἐδεικνύει μὲν αὐτὸτροπὸν, ἐκ τῶν ὁποῖων ἢ μία ἀντιμαχεῖται προφανῶς καὶ ἐπὶ εὐθείας τὴν ἀλήθειαν ὅσον ἀρέτῃ καὶ κακία, καλλονὴ καὶ αἰσχρότης, πλούτος καὶ πτωχεία.

ΤΙΣ. Προέρχεται τρίτων ἡ σχέσις τοῦ ἐς ὁμοτικὸν καὶ ἐξωτερικοῦ τινῶν ἤ ἐκ τοῦ ὁμοτικοῦ καὶ ἐσωτερικοῦ μὲν τῆς ἰδεῶς εἶναι οἱ συνιστά, χαρακτηρίζεται εἰς ἐξωτερικοῦ δὲ, τὰ συμβεβηκότα, ἢ οἱ τρόποι (ΣΕΣ').

ΤΙΗ. Ἐκ δὲ τοῦ πλάτους προέρχεται ἡ σχέσις ἡ τῆς ὑπαλλήλιας ἡ τῆς συσυναλλήλους τῶν ἰδεῶν καὶ ὑπαλλήλους μὲν ἰδεῶς εἶναι, ὅταν ἢ μὲν ἰδεῶς ἦν ὁ γένος, ἢ ἤδη ἐστὶ εἰσὶν, ὁ ὁ ἦν καὶ ἄνθρωπος (Ο'). συναλλήλους δὲ, ὅταν συναρμότατοι ἢ ἐπὶ διαφόρῳ τῷ αὐτῷ γένους καθαυτογόμενα ὅσον, ἤ ἔστιν τοῦ ὀργανικοῦ σώματος ἡ πνεύμα καὶ σώμα, ὅσον ἐπὶ ἐς τῷ αὐτῷ γένους τῷ σώματι ὑποτασσόμενα.

ΤΙΘ. Τρόπος δὲ τῶν ἰδεῶν εἶναι ἡ αὐτῶν πρὸς τῶν νοῦν σχέσεις. Κατὰ δὲ ταὐτην τὸ νοητὸν παριστάνεται εἰς τῶν νοῶν ὅς δυνάμενον νὰ νοηθῇ, ἢ ὡς νοοῦμεν ὑπαρχοῦσα διὰ νὰ νοηθῇ, ἑαυτὲς ἄντεράσχοι αἱ ἡ ἰδεῶς, ὅταν λέγεται καὶ ἀλήθεια καὶ λογικὴ σχισματικοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ ἐναντίον εἶναι ὑπερεῖς (ΣΕΣ') νοεῖται δὲ, ἐὰν ἐνεργεῖς παριστάνεται εἰς τῶν νοῶν ἢ ἐκεῖ μὲν
46 ἘΔΕΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΠΟΙΟΤ. ΣΧΕΣΙΣ, ΤΡΟΠΟΣ.

ὁυμολείται ἡ ἑδὲ δὴ ματή ἡ ἐδὼ δὲ, ὑπαρκτὴ συν-


tω, φέρ εἰπεῖν, δύναται μὲν νὰ γεύῃ τοῦ ἀνθρώπου ἡ


κατανόησις, ἐπειδὴ ζωῦν καὶ λογικῶν οἱ χαρακτήρες τού


δὲν ἀντιφάσκουν· ὑπάρχει δὲ ἡ κατανόησιστοῦ, ὅταν ἐ-


νέργεια τοῦ ἑνωθ ἔκα το το παρόν.

Ρ. Ἡ δὲ ὑπαρκτὴ ἑδὲ ἐμπορεῖ πάλιν νὰ Θεωρηθῇ


ἡ ἡ ὡς ἐνδεχομένη; ἡ ἡ ἃναγκαῖα· κ ἐκείνῳ μὲν ἐῖναι,


ὅταν ἐνοχύται χωρὶς τῷ ἃναγκαῖον λόγου· τούτῳ δὲ,


καὶ ταῦτα μᾶς ἄναγκαζήται νὰ τῆς ἐνοχυσωμεν οὕτω καὶ ὥρι


ἀλλήν ἡ ἑδὲ εἰπεῖν, Χριστιανῶν κατοικούντων εἰς τὸς


Ἰνδίας, ἐπειδὴ δὲν περίεχεν καμίαν ἀντιφασισμὸν εἶναι ἐνδε-


χομένην· ἀλλὰ ἡ ἑδὲ Χριστιανῶν κατοικίων τῆς Ἄμερικῆς


εἶναι ἄναγκαία, ἐπειδὴ ἐξεύρομεν βεβαιῶς, ὅτι ἔδαχθη


ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς Ἐυρωπαίους τὸ Ἐυαγγέλιο. Τὸ ἱδέας λοι-


πῶν τροπικῶν Θεωροῦμενε: εἶναι ἡ δύναμις ἡ ἀδύνασις; αἱ


δὲ δύναται, ἡ ὑπαρκτεῖ ἡ ἀναπαρκτεῖ; αἱ δὲ ὑπαρκτεῖ,


ἡ ἐνδεχόμεναι ἡ ἄναγκαία.

ΡΑ. Καὶ αὐτὴ μὲν ἐῖναι ἡ τῶν ἱδέων Θεωρία κα-


τὰ ποσότητα καὶ ποιότητα καὶ σχέσιν καὶ τρόπον, ἀφ' ὅν


οὕτω τὰς ἔννοιαν ὁ Κάντορ (ΠΗ'). Ἐπειδὴ δὲ ἡ τῶν


ἰδέων εὐκρίνεια κατὰ μὲν ἐπίτασιν ἐκτελέσθαι δὲ ὁρισμοῦ·


κατὰ δὲ ἐκτάσεως διὰ διαφρέσεως· διὰ τοῦτο λέγομεν διὸ τὸ


ἔρθης Κεράλαοι περὶ τῶν ὅψω τοίτων ἀναγκαστάτων σα-


φανικικῶν μέσω τῶν ἱδέων μας.
Πέρι Ὄρισμοῦ καὶ Διαφέσεως.

Πάσαν ἰδέαν βάθος μὲν ἔχουσαν ἐμποροῦμεν ἀναλύσουμεν εἰς τὰς ἀπλουσέρας ἐννοίας τὰς ὅποιὰς περιέχει. Πλατείαν δὲ ὅρισαν (ΜΖ'—ΝΑ'), ὅπως τῶν ἐφαρμόζομεν εἰς τὸν ὑποτασσομένας· οὔτε τὸ ζῷον ἀναλύομεν εἰς τὸ σώμα ὄργανικον, ἀισθητικόν, μεταβατικόν· τὸ ἐφαρμόζομεν δὲ εἰς τὸν ὑπὸν καὶ βοῶν καὶ κύνα κτ. καὶ τὸ μὲν πρῶτον λέγεται ἀνάλυσις, κατὰ τὴν ὅποιαν ἀφαιροῦτες (ΜΔ'), ἑξετάζομεν ἰδίως τὰς ἀπλουσέρας ἐννοίας· τὸ δεύτερον δὲ σύνθεσις, κατὰ τὴν ὅποιαν τὰς ἡγημονικες καὶ ἀπλουσέρας ἀποδίδομεν εἰς τὰς ἀπὸ τῶν ὅποιων τὰς ἀφαιρέσεις. Καὶ ἐκ μὲν τῆς ἀναλύσεως προηλθεὶς ὁ Ὅρισμός· ἐκ δὲ τῆς συνθέσεως ἡ Διαφέσεις, περὶ τῶν ὅποιων πρόκειται νὰ ἐιπτώμεν.

ΡΓ'. Ὅρισμός λοιπὸν εἶναι ἀνάλυσις τῆς ἰδέας ἀντικείμενον τινός, διὰ νὰ διακρίνεται καὶ πανταχόθεν νὰ περιορίζεται, καὶ εὐκρινῶς νὰ διασέλεται ἀπὸ τάλλα· ὄνομάζομεν δὲ τότε τὸ ἀντικείμενον τούτο Ὅρισμον. Διαφέρεται δὲ ὁ Ὅρισμός εἰς ὁνοματωδῆ καὶ πραγματικοῦ· ὁ δὲ πραγματικὸς εἰς τὸν χαρακτηριστικὸν καὶ γενετικὸν.

ΡΔ'. Ὅνοματωδῆς Ὅρισμὸς εἶναι, ὡς τίς ἐξηγεῖ τὴν
δύναμιν ὑμώματος τινος, ἢτοι νέοι πλασθέντος εἰς νεωτικοὺς γνωσθέντος πράγματος φανέρωσιν, ἡ ές προσδοκημοντὶς σημασίας του, ἐὰν τίνι να εἶναι πολυμαχόμενος οἶον, βαθικύν υμώματος τὸ γνῷμου ὑπὸ ποσότητος ἐστὶ ἐκείνην πολλαπλασιασθείσης. Νομίζω τὸν κρόνον τῆς ψυχῆς δύναμιν. Προσοχῆς δὲ μεγάλην χρείαν πρέπει νὰ ἔχομεν μὴ εἰς νέα πράγματα εἰσαγάγομεν ὑμώματα ἀσύμφωνα, ἡ μηδέμιαν ἀναλογιὰν διατηροῦντα πρὸς τὴν γλώσσαν, μᾶλλον τὴν παλαιὰν, καὶ μὴ ὑπολογισμένη, ὡς τῶν ὑμώματων ὑμώμων εἶναι πάντοτε τὰ ὀρίστα νῦσσ ἀντικείμενα. Τὰ σημαίνει τόνομα τραγέλαφος τὸν σώματος ἐν τράγῳ καὶ ἑλάφῳ ὁ ὑμώμος εἶναι ἀληθῆς τὸ δὲ ὀρίστα ὑδροῦ εἶναι τὸ ὀρίστα νῦσσ ἀλλὰ τῆς φαντασίας.

ΠΕ. Γενετικὸς δὲ ὑμώμος εἶναι ὁτις ἑξηγεῖ τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον γίνεται τι οἶον, Ἥκυκλος εἶμαι σχῆμα γνώμου, εἰς εὐθεία γραμμὴν ἔρεμωσα καὶ ἐν αὐτῷ τῶν ἀκρῶν, κατὰ δὲ τὸ ἄλλο κυνούμενη ἐπανέλθη ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον, ὥστε τὸ ὁποῖον ἥρχας νὰ κινῆσαι καὶ Σελήνης ἐκλειψὶς εἶναι παρέμπτωσις τῆς γῆς μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ ήλίου.

ΠΕ. 'Ὁ χαρακτηριστὸς πάλιν ὅρισμὸς (ΡΓ) διαφημίζεται εἰς τὸν Ὁποίωδη καὶ ἐποιουθανίαν.

ΠΕ. 'Ὁ Ὁποίωδης, ὁτις ὑμώμαζεται καὶ Λογικός, ἀπαιτεῖ γένους καὶ συζητητικὴ διαφορὰν, ἡ, ἀντὶ αὐτῆς, πολλὰ ἰδὼν, Ἀνθρωπος εἶναι ζώον λογικόν, ὅπου γένους μὲν εἶναι τὸ ζώον, συζητητικὴ δὲ διαφορὰ τὸ λογικόν καὶ Ἰππος εἶναι ζώον ἀλογοῦ, τετράποτον, χρεμετικοῦ ὅπου γένους μὲν εἶναι τὸ ζώον, τὸ δὲ ἀλλὰ εἶναι ἰδίας διακρίνουσα τὸν ἰππόν ἀπὸ ἀλλα ἀλογα ζώα.
ΡΗ. Ἐὰν λάθωμεν μέρος τοῦ ὀρίσμον καὶ τοῦ ὀρίσμον περαιτέρω, ὁ ὀρίσμος τότε δύναται νὰ ὁνομασθῇ εὐλογῶς ὑφ' ὀρίσμον, Τρέγωνον εἶναι σχήμα τριπλευροῦ, εἶναι ὀρίσμος. Ἐὰν δὲ ἐκ τούτου λάθωμεν τὸ σχῆμα, καὶ τὸ ὀρίσμον καὶ αὐτὸ λέγοντες. Σχήμα δὲ εἶναι διάσχισια περικλείσμου πανταχοῦν ὑπὸ γραμμῶν ἡ γραμμὴ ἡ δεύτερος ὑπὸ ὀρίσμος, εἶναι ὑφορισμὸς διὰ δὲ τῶν ὑφορισμῶν λαβῶμεν ἡ ἱδέα πάσαν αὐτῆς τῆς σύνθεσιν (ΤΘΒ').

ΡΘ. Ἀρεταὶ δὲ ὀρισμοῦ χαρακτηριστικοῦ οὐσιώδους εἶναι νὰ εἶναι σαφῆς καὶ ἐξηγητικοῦ, ὥστε κρυπτικός τοῦ ὀρίσμον. Τοιούτους σκοτεινοὺς ὀρισμοὺς εὐρίσκομεν εἰς πολλαύς συγγραφεῖς καθώς εἶναι ὁ Πυθαγορικὸς τῆς ψυχῆς, ψυχὴ ἐπὶ ἀριθμῷ κινών ἑαυτῶν. Να μὴ πλεονάζῃ, μηδὲ νὰ ἐλλειπῇ, διότι ὁ μὲν πλεονασμὸς φέρει ἐλλειψιν ὡς δὲ ἐλλειψις, πλεονασμὸν εἰς τα ὀρίστα ὁμώς ὁ μὲν πλεονασμός, Ἀνθρώπος εἶναι ζωοῦ λογικοῦ φιλόσοφον, μόνως τούς φιλοσόφους περιλαμβάνει, ὁποικλεῖ δὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὅσον δὲν φιλοσοφοῦσι ὁ δὲ ἐλλειπτικὸς, Ἀνθρώπος εἶναι ζωοῦ, ἐλλειπτικοῦ κατὰ τὸ λογικοῦ, πλεονάζει κατὰ τα ὀρίστα ὁς περιλαμβάνει καὶ ὅλα τὰ παρὰ τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς. Βάσανος δὲ ἀνελλεπτοῦς καὶ ἀπερίπτου ὁ ὀρισμὸς εἶναι ὡς ἀντικήρητο τὸ ὀρίσμον εἰς τοῦ ὀρισμοῦ, καὶ ὁ ὀρίσμος εἰς τὸ ὀρίσμον ὁποῖον, ὃτε εἶναι ἀνθρώπος, εἶναι καὶ ζωοῦ λογικοῦ καὶ ὃτε εἶναι ζωοῦ λογικοῦ εἶναι καὶ ἀνθρώπος. Τελευταίον δὲ ὁ ὀρισμὸς πρέπει νὰ εἶναι ἐλευθερωθεὶς ἀπὸ πολυλογίαν καὶ ἀδιάδοξάν διὰ τοῦτο, µ' ὅλου ὡς ἐμπαροῦμεν νὰ ὀρίσωμεν τοῦ ἀνθρώπου, οὕτων, σωματικῶν, αἰσθητικῶν, λογικῶν εἶναι ὁμοῦ περιττὴ πολὺ.
λογία, διότι τὸ ἁμέσον εἰς αὐτὸν γένος περιέχει καὶ τὰ ἀνωτέρω· εἰς τὸ ζῶον, φέρει εἰπεῖν, περιέχονται κατὰ βάθος καὶ τὸ αἰειθυτικὸν καὶ τὸ σωματικόν καὶ ἡ οὐσία (N'). Σημειώσεις. Αἱ ἀπολύτωται καὶ ἀδαθεῖς παντάπανν' ἐννοοῦν· ὁ σωματικόν καὶ γνωρισμάτων ἁμέσοι, ἀδύνατον εἰναι νὰ σαφήνισθω δι' ὀρισμὸν· οὕτω τὸ 'Ον, τὴν σχέσιν, τὴν ὑπάρξειν καὶ τὰ τοιάντα, πλέον τὰ σκοτιζόμε παρὰ τὰ ἐξηγεῖς, εἰν αὐτὴ τὴς ὅμοιος· σαφήνικον εἰμι καὶ ἐκτασθαὶ διὰ διαφάνειας, ἣς Ἴδομεν δὲν κατ' ὁλὴν.

ΡΓ. Ὡς ἐπουσιώδης ὀρισμὸς, ἀς τις ὁφομείζεται καὶ ὑπογραφικὸς καὶ ὑπογραφή, συμπληρώνεται ἀπὸ συμβεβηκότα· οἷον, ωρολόγιον εἶναι τὸ κρεμάμενον ἀπὸ τὸν τοίχο τοῦ ὁἰκήματος μου ἐμπροσθεν τοῦ κατόπτρου, καὶ ἀράπτου ἀπὸ τὰ κοσμήματα. Πέτρος εἶναι οἱ περιπατῶν χρῆς εἰς τὸν ὁγρῶν, ἐνδεδυμένος λευκῆν ἔσχατα, καὶ τοὺς τάχυνας περιεργαζόμενος· καὶ ὅταν ἄλλως δὲ ἐρμηνεύον- 
tες τὸ ὀρίζὸν μὲ συμβεβηκότα, ὑπογραφικὸν ὀρισμὸν ὁνομάζονται. Ὁλα δὲ, ὅσα δὲν περιλαμβάνονται εἰς ἱδέαν χαρακτηριζομένην διὰ γένους καὶ εἴδους, ὑπογραφικὸς ἀναπτύσσονται καὶ σαφήνικον τοιαύτα εἶναι, 'Τὸ ἔργον, πῦρ, χρυσός, ὀψάριον, ἄνθος, φῦλλον, καὶ πάντα τὰ τῆς φυ- σικῆς λεγομένης ἔσχασι, ἢ τὸ ὑπογράφα τὰ ψυκτικὰ τῆς γῆς σώματα, καὶ διὰ τότι τοιχοτερα πρέπει νὰ ὁμοιά- 
ζεται Ψυκτικὴ Ῥηγαφῆ ὁ Περιγραφῆ. Πολὺ ὁλογίτερον 
δύναται νὰ ὁρισθῶ σαφὴντης χαρακτηριζικὸς αἰ ἐννοοὶ τῶν ἀτό-
μων· διὰ τότῳ εἰς ὅπως παντί ἀνθρώπωσ καὶ χαμένα πρόγ-
ματα ὁποιδοδου δὲ ὑπογράφης πολλὰ ἀτομικὰ γνωρίζομα 
διὰ νὰ εὑρεθῶ καὶ διακριθῶν εὑρίσκω· οἷον ἐπιταξ-
διάδος τὸ ἀνάσημα, ἕανθος τῶν κόμην, βλοσυρὸς τὸ βλέμ-
μα, σιμὸς τὴν μυτην κτλ.
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ.

Σημειώσεις. Τούτους τούς ορισμούς μεταχειρίζονται σε φιλόσοφοι, αυτοφανείς, ὦτοι δύνανται, τοὺς διαλλήλους ὑμνημοζέμους καὶ τοὺς ἀποφασικοὺς· καὶ ἀποφασικοὶ μὲν εἰσὶ οἱ ἔρημουντες ὥς ἢ Τί ἐγίνε το ὀρίσον, ἀλλὰ Τί δὲν εἶναι σοὶ, ἀνθρώπος δὲν εἶναι ἢ, μὴν ἄλλον ἄλλον, μοναχὴ ἡ μαθησια ἀνεπιδέκτου, Διαλλήλου δὲ ἡ κυκλικῇ αἰ σημαντικα τα ἐπανάλημμα, εἶναι ἡ ἰδιό λογικῇ διοικητικοῦ, τοῦ πράγματος. Νάμος εἰναι νόμιμος προσκυνη ἡ καθήμενος ἐν τῶν ὑποσιμῶν σοί, Ἐνιαυτες εἰναι ἡ ἤπατον διαίρεσις διδυμα μηνὸς περιεκτικοῦ μὴν δὲ εἰναι ἐνιαυτοῦ διαίρεσις, καὶ Νάμος εἰναι ἡ Θελήσεως τοῦ τυράννου τῷ ἱεράννῳ εἰναι, ὡς τις διδει νόμιμος ἢ τῶν ἔνθα.

ΠΙΑ'. "Ὅταν ἐννοιαν πλατείαν καὶ καθολικῶν καὶ ἐξοτερικῶν ἐφαρμοζόμενα εἰς ἄλλας βαθύτερας καὶ μερικοτέρας καὶ ἐπίτεταμένας, μεταχειρίζομεθα διαίρεσιν· καὶ διαιρέσεις μὲν ἄλλος εἶναι μερισμός τοῦ ὄλου εἰς τὰ μέρη του· ἡ δὲ περὶ τῆς ὑπολογίας γίνεται ἐνδιά λόγος, διαιρέσεις, ὡς ὑνομίζεται καὶ λογικὴ διαιρέσις εἰναι μερισμὸς τοῦ δυνάμει ὄλου, ἡγοῦν τοῦ καθολου, εἰς τὰ ὑπ'Aυτό ὑπαγόμενα, ἡγοῦν τὰ μερικὰ (Ν.)· οὕτω λοιπῶν ἀπὸ τῶν καθολικῶν καταβαθμόντων τρόπῳ τινα εἰς τὰ μερικὰ, συνάπτοντες τὸς ἀπλουστέρας ἐννοιαν εἰς τὰς ὀλγισκότων ἄλλας δια συνεδρασσόμενα (ΠΒ') καὶ συναπτούντες οὕτω τὸ διὰ τὴν καθολικοτήτα ἀσαφὸς πως καὶ ἀποστολομεῖς παρασκευήσεων. Καὶ τὸ μὲν ὄλου ὑνομίζεται Δειαρέτων· εἰς τὰ ὑπολογία δὲ γίνεται ἡ διαιρέσις, μὲν ρη διαιρέσεις αὐτὴ δὲ ἡ διαιρέσις ἑπιτυχήσεται εἰς ἀπαύτος εἰς διαιρέτη κῆς τινα καθολικοτήτα διαφοράν.

ΠΙΒ'. Διαιρέται λοιπῶν τοῦ καθολοῦ ἡ ὡς γένος εἰς εἰδή, ὦτοι, τὸ ζῶον εἰς ἀνθρώπου καὶ ἐποιου, καὶ βοῶν κτλ. τὸ χρώμα, εἰς λευκὸν καὶ μέλαν· ἡ ὡς εἴδος εἰς ἀρχαίαν.
τομα' οίου, ο Πλανήτης εις Κρόνου και Δία κτλ. 'Αλλα πρέπει καὶ τὰ γένη νὰ εἰναι ὄλγων εἰδῶν περιστικὰ, καὶ τὰ εἴδη ὄλγων ἀτόμων* διότι καὶ τοῦ θεοῦ τὰ εἴδη νὰ εὑρῆς εἶναι δύσκολον, καὶ τοῦ ἀνθρώπου τὰ πρόσωπα, ἀδύνατον.

ΠΙΓ'. 'Ἡ μετὰ τὴν πρώτην τοῦ αὐτοῦ ὅλου κατὰ λόγου ἀλλού γενομένη δευτέρα διαίρεσις ὀνομάζεται ἐπὶ διαίρεσις* ἀλλ' ἐὰν μέρος τῆς διαιρέσεως ἐκλαθῶν ὅσον διαιρέσεως εἶς ἄλλα μέρη, τὸ τοιούτου ὀνομάζεται ὅποι διαιρέσεις* οὕτως ο ἀνθρώπος διαιρεῖται εἰς ἀνθρόπος καὶ γυναῖκα* καὶ ἐπιδιαιρεῖται εἰς φύσιν καὶ ἀρφονω* ἢ εἰς παθεῖσας μέτοχον, καὶ εἰς ἀπαθεότου* ὃ δὲ ἄγνη ὑποδιαιρεῖται εἰς τοῦ πολέμικον καὶ τοῦ ἀπόλεμον.

ΠΙΔ'. 'Εκ δὲ τῶν μερῶν τῆς διαιρέσεως, η μὲν τοῦ γενεικτάτου γενούς εἰς ἄλλα γένη διαιρεῖται γενεικτά* ἢ δὲ τοῦ γενούς εἰς τὰ εἰδικώτατα εἴδη, εἰδική* ἢ δὲ τοῦ εἰδικώτατον εἴδους εἰς τὰ ἀτομά, ἀτομικὴ καὶ ἀριθμητικὴ. Διὰ τούτῳ σώμα καὶ πνεῦμα λέγονται διάφορα κατὰ γένος* ἢποι δὲ καὶ βοῶς, κατὰ τὸ εἶδος. Πλάτων δὲ καὶ Σωκράτης, κατὰ τὸν ἄριθμον. Καὶ πάντοτε τὰ κατὰ γένος διάφορα εἶναι διάφορα καὶ κατ' εἴδος* καὶ τὰ κατ' εἶδος, καὶ κατ' ἄριθμον· ὁχῑ ὀμοὶ καὶ ἀνάπαλω· διότι τὸ κατ' ἄριθμον διάφορα εὐδεχεται νὰ εἰναι κατ' εἶδος τοῦτο ταῦτα καὶ τὰ κατ' εἶδος, κατὰ γένος ταῦτα.

ΠΙΕ'. 'Ἡ διαιρέσις εἶναι η διμερῆς η πολυμερῆς, η̄ τις εκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μερῶν εἶναι τριμερῆς, τετραμερῆς κτλ., ἀλλ' ἡ λογικὴ διαιρέσις δύναται νὰ γενιὴ διὰ τῶν ἀνθρωπικῶν διαφορῶν κατὰ πρώτον διμερῆς* οἶον ἡ σύστα εἶναι ἡ πνεῦμα ἡ μη. Τὸ θεοῦ εἶναι ἡ λογικὴ ἡ μη * ἐ-
πειθή δὲ καθ' ἑαυτὸ τῷ μέρῃ ἐκ τῶν διαφορῶν των ὑπάνω
ταί σὺν διαφορὰς, καὶ σὺ προσυποδιαφορὰς· ἐὰν τὰ
πρῶτα μέρη, τῆς διαφορᾶς, ὑπαλληλοθῶσι καὶ συναλ-
ληλοθῶσι ὡς πρέπει, γεννᾶται ψῦνες, ὡς τις περιέχει τὸ σύ-
ρημα ἡ σύνταγμα τῶν γενεῶν καὶ εἴδους καὶ ἀτόμων, τὸ ο-
ποίον ὁμοφύσατο, Classification, καὶ ἡμεῖς ἠσώς εἶναι κα-
λῶν τὸ ὁμοφύσωμεν Ἄνθρωπων Ἐν αὐτῷ, ἐπει-
δὴ τὰ μέρη τῆς διαφορᾶς περιέχονται ὡς μέλη ὅλου
των ὁμογένεων σώματος. Πολλοὶ δὲ ὁμοφύσαμεν δὲ οὖ-
γαρμα τῶν ἐκθέσεως τουσιτής λογικῆς ὀλοκληρωμένος.

ΠΙΣ. Τιγνοῦσι δὲ καὶ ὁρθῆς διαφορᾶς ὡς εἶναι κα-
νώνες οὐ ἀφεξῆς.
α. Τὰ μέρη τῆς διαφορᾶς οὐ εἶναι ἀθηνηθῶς αὐτοδίκητα,
καὶ νὰ μὴν ταυτίζεται κἂν ἐν μὲ ἄλλο, ἀλλὰ νὰ εἶναι διά-
φορα ἀπὸ ἀλλιώτων πραγματικῶν, τοῦ κανόνα τουτοῦ παρα-
δοσῶναι οἱ διαφορές. Οἱ ἄσερες διάφοροτα εἰς ἀπλανεὶς
καὶ πλανήτας καὶ ξώδεια. Τὰ ζώα διαφοροῦται εἰς χερσαίω
καὶ λέουσας καὶ πετεινᾶ καὶ ἀετοῦς καὶ ἐνυδρα καὶ κύκλω
ὅτι τὰ ζώδια περιέχονται εἰς τοῦτο ἀπλανεὶς ἄσερας, καὶ
οἱ ἀετοὶ εἰς τὰ πετεινᾶ κτλ.

β. Ἡ διαφορὰ νὰ γίνεται τελείᾳ, ἡγοῦν νὰ ἀποδείκνυ-
ται, ὅλα τὰ μέρη τᾶς εἰς τὰ διαφόρα περιεχόμεθα τῶν
κανόνα τουτοῦ ἀθετοῦσιν εἰς ἀφεξῆς διαφοράς. Τὰ ἰσο-
νηστα διαφοροῦται εἰς μακρὰ καὶ βραχεῖα, ὅπου ἐλλεῖπουσι
τὰ διάχρονα· τὸ τρέχειν διαφέρεται εἰς ἀπόπλευρον καὶ σκα-
λητὸν, ὅπου ἐλλείπει τὸ ἰσοσκέλες.

γ. Πῶς μέρος νὰ περιέχεται εἰς τὸ διαφόρον ὡς τε-
λειον μέρος, ἀλλ' ὡς μέρος μέρος· κατὰ τοῦ κανόνα.
νος τούτου σφάλλει η διαίρεσις. Το σχήμα διαιρεῖται εἰς εὐθύγραμμον καὶ καμπυλογραμμόν καὶ γωνίαν.

δ'. Νά μη γίνεται η διαίρεσις οὔτε εἰς μικρότατα πολύλα μέρη, οὔτε εἰς μεγαλύτατα ὀλίγα. Διότι το πρώτον ἔξεταζομενον εὑρίσκεται ἀληθεύερον ἀρίθμησις παρά διαίρεσις.

τὸ δὲ δεύτερον, ἂν ἡ φύσις τῶν πραγμάτων δὲν συγχωρήσῃ, εἶναι ἀπειρόκαλον, να τὸ βιαζόμενον-οὔτω βιασμένη γίνεται ἡ κατά δεμοφριαν διαίρεσις. Τὸ τρίτον διαιρεῖται εἰς τὸ ἱσοπλευρον καὶ μή. Τὸ μη ἱσοπλευρον διαιρεῖται εἰς ἰσοσκελες, καὶ σκαληνοε," ἐνω δυνάμεθα ἁμέσως κατὰ τριγωνοτομεῖν να εἰπώμεν. Τὸ τρίτον διαιρεῖται εἰς ἱσοπλευρον καὶ ἰσοσκελες καὶ σκαληνο." 

ε. Τὰ μέρη τῆς διαιρέσεως να σώζωσι καποιαν ἀναλογίαν πρὸς ἄλληλα, ἀλλὰ να μη εἶναι ἐν μέροι πρὸς ἄλλο παραβαλλόμενον ὅσ μηδέν καθὼς ἅπα τοὺς Σκύθας οἱ μὲν εἶναι ἀπαιδευτοι, οἱ δὲ φιλόσοφοι, διὰ τῶν ἔνα ʻΑνάχαρον.

ε'. 'Η διαίρεσις να γίνεται εἰς τὰ ὁμοια μέρη, ὅχι εἰς τὰ πόρροιν, δεν εἶναι λοιπον ὑγιὴς διαίρεσις. Η οὐσία διαιρεῖται εἰς ἀνθρώπους, καὶ ἔπον ἄλλα πρέπει να εἰπώμεν εἰς σωματικήν καὶ ἁσματου, τὰ ἁμέσως εἰς τῶν οὐσιών παρακείμενα.

ζ. Νά μη διαιροῦμεν πράγμα, διὸ ὑποστολὴν ἃν ὑπάρχῃ, ἡ Ποις τι εἶναι κατὰ φύσιν οἱ Σελήνας διαιροῦνται εἰς μέλας καὶ λευκούς ἀπὸ τὰ εἰς τὸ κέντρον τῆς γῆς ἑωράσκημενα σώματα ἄλλα μὲν εἶναι κύτταρα, ἄλλα δὲ μούρα. Ἐμπορεῖ ποτέ φρόνιμος ἀνθρώπος νὰ καρη τοιαύτας διαιρέσεις.
ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ.

Σημειώσεις. Ο μέν λοιπόν ὁμιλητὴς καὶ η διαίρεσις σχεδόν ταύτων εἶναι, καὶ εἰς τούς εὐρυμενοὺς κανόνας ἐπισκηπτόμενος: Πόσον δὲ χρησιμεύωμεν εἰς τὰς ἑπιστήμας, καὶ εἰς τὴν φιλοσοφίαν, μηδὲ ἐμποροῦμεν νὰ εἴπωμεν. Μεταβαίνομεν δὲ τῶρα εἰς τὸ περὶ ὄρων ἕκ- δηλωτῶν τὰς ἱδέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ.

Περὶ Σημειῶν τῶν ἱδεῶν ἢ περὶ ὁρών.

ΠΙΖ'.

Ὅτι μὲν ὁ ἀνθρώπος ἔχων χρείαν σημειών διὰ νὰ φανερώνῃ τὰς ἱδέας του, ἐπενόησε τὴν γλώσσαν, προεπαμεν εἰς τὴν ἐμπειρικὴν ψυχολογίαν ('Εμπ. Ψυχ. ΡΞΓ'). Ἐπειδὴ δὲ ὁ συλλογισμὸς, τὸ τέλος καὶ ὁ σκοπὸς τῆς Λογικῆς, ἐμπνεύσταται, μὲ τὰ λεκτικὰ ταῦτα σημεῖα, ἀναγκαῖον εἶναι, ἀρ' οὖ εἴπαμεν περὶ ἱδεῶν, νὰ ὀμιλήσαμεν ἅλγα καὶ περὶ τῶν κυριωτέρων τῶν σημειῶν.

ΡΙΗ'. Ἀπ' ὅλας τὰς λέξεις κυριώτεραι, καὶ χρησιµωτέραι εἰς τὸν συλλογισμὸν, εἶναι τὸνομα καὶ τὸ ῥῆμα, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὅνομα σημαίνει νοητὸν τι ὑ' χαρακτηρα τινα τοῦ ὄντος, τὸ δὲ ῥῆμα φανερῶς πράγμα, ἡγοῦν ἔργον ἦ τοῦ πάθος τη τοῦ ὄντος.

ΡΙΘ'. Καὶ ὅνομα μὲν, καθώς τὰ ὀρίζει ὁ Ἀριστοτέλης (α)

(α) Περὶ Ἐρμηνείας. Κεφ. Γ'.

Διάφορα Κεντρική Βιβλιοθήκη Βοσκίας
είναι φωνή σημαντική κατά συνθήκην όνειρο χρόνου, ἢ πως
dέν μέρος σημαντικόν χειροφημένου· σημαίνει δὲ ἀτομοῦ καὶ
πρόσωπου, ὅποιον εἶναι τὸ κύριον όνόμα, καὶ αἱ ἀντι-
tωνομαία Ἐγώ, Ὅδε, Ὅς ὜ντος ἢ ἰδέαν, οἷον ἄνθρω-
πος, ἄνθρωπος ἢ χαρακτῆρα ἀναγκαίον τῆς ἱδέας, οἷον λο-
γικός, γελασικός ἢ συμβεβηκός τε, οἷον μέγας, μικρός κτ.

ΡΚ. „Ῥῆμα δὲ τὸ προσημαίνου χρόνου, οὐ μέρος
οὔτε σημαίνει χωρίς, καὶ ἐξι τοῖς καὶ ἐτέρῳ λεγό-
μένῳ σημείῳ,· ὡς πάλιν ὀρίζει ὁ αὐτὸς Ἀριστοτέλης·
οἷον, Τρέχει. Σημαίνει δὲ ἐνέργειαν ἢ πάθος ἢ ποιήσεως ἢ
ἀλλοιρ διάθεσιν· διακρίνει δὲ καὶ πρόσωπα εἰς τὰ παλ
λαία καὶ εἰς τὰ πλέον Ἑλληνικήν γλώσσαν· καὶ κατὰ τῶν
προσώπων τούτων ἑποδίδει τὸν σημαινομένην ἐνέργειαν,
η τὸ πάθος· οἷον Γράμφω, μαυθάνεις, ἤσαζω, Σωκράτης
μεταφορεῖ.

ΡΚΑ. Διὰ τούτῳ οἱ διαλεκτικοὶ τὸ μὲν όνομα λέ
gουσιν ὅποιεςμένου, ἐπάνω τοῦ ὁποίου τίθεται· τὸ δὲ
ῥήμα κατηγοροῦμενον, ἡγοῦν λεγόμενον ἐπάνω εἰς τὸ ὄνο
μα· ἐὰν δὲ συμβῇ καὶ ἕπτως· τὸ περιπατεῖν είναι ύμια
νόμον, τὸ μὲν ῥήμα περιπατεῖν ὀνομάζουσιν όνομα, τὸ δὲ
ὄνομα ύμεινόν, ῥήμα· ὀνομάζουσι δὲ καὶ τὰ δύο ὄμου
Ὡραὶ καὶ περίατα καὶ ἀκραία, ὡς περαιτέρω καὶ
περιπέτευσιν τὴν πρότασιν, καθὼς ἕλεμυμι ἰδεῖν ἐπειτα.

ΡΚΒ. Εἰσάγαι δὲ ὄρος οἷς μὲν ἄπλοι, οἷον ἄνθρωπος ῥ
ἐκαίνους· οἱ δὲ σύνθετοι καὶ συμπεπληγμένοι, οἷον. Τὸ
λογικὸν ζώον· ἤ περὶ τὰς διανομάς ἵσαρτης· διότι οἱ δει
τεροὶ σημαίνουσι τὸ αὐτὸ ύμήμα μὲ πολλὰς λέξεις. Καὶ ἄλ
λοις μὲν εἰσαγαγοί οἱ σημαίνουσι τὸ πράγμα, οἷον ζώ
λοι, ἄνθρωπος· ἀλλοι δὲ σερητικοὶ, οἷον ἄτεχνος, ἄ
μοισας τι σημαίνουσι σέρησιν δυσάμελώσιον, ἡ ἐ-

κεφας πολλοὶ δε σημαίνουσι τὸν σέρησιν χώρις τὸ σέρη-

σικόλυμα, οἴον χωλὸς, τυρφος· ἄλλοι δὲ ὅροι ἀόρητοι, τὴ-

τις σημαίνουσι πάντα καὶ ὄντα καὶ μὴ ὄντα παρεκτὸς
toù ενός, τὸ ὑπὸ τὸ δὲ ἀποκλείεται δὲ ἀρνητικοῦ τούτος μο-

ρίου· οἴον, οὐκ ἀνθρώπος, τὸ μὴ ξύλον (a)· καὶ ὅρος

οὐσιασικός, οἴον ἄρη· καὶ ἐπιθέτος, οἴον πολὺς, καλὸς,

αἰσχρος· καὶ ἀφήρημένος, οἴον μελανία· καὶ συγκεκριμέ-

νος, μέλαις· καὶ μερικὸς ἄφρος, οἴον ἀνθρωπότερος· καὶ ὀρισμένος, οἴον ὁ τὸ ἄνθρωπος· καὶ περιληπτικός,

οἴον, Στρατος· ἐκατόν· καὶ συνώνυμος ὁ πολλὰ τῆς αὐ-

tῆς οὐσίας σημαίνων, οἴον, Ἀνθρώπος· καὶ ὀμόνυμος ὁ
pollὰ diáfora φανερῶν· οἴον, Κύων, τὸ ὑπὸ τὸ σημα-

ίναι καὶ τὸν χερσαίον, καὶ τὸν Ἡλάστην, καὶ τὸν ἀζέρα·

καὶ ὅρος σέρις, τὸ τοῦ αὐτοῦ πάντως σημαίνων, οἴον ἐγὼ,

στὺ καὶ ὅρος ἀκατάστατος ἡ πολύσημος, οἴον, κόσμος καὶ
tὸ πᾶν καὶ ἡ τάξεις καὶ τὸ ἀνθρώπων γένος· φανερὸν δὲ
eiain, ὅτι ἀκατάστατο εἶναι καὶ οἱ ὀμόνυμοι, καὶ οἱ με-

tαφορικοὶ· τι σημαίνοντες ὁλοι·

ΡΚΓ. Προσετε ὅροι μὲν τινεσ λέγονται κατηγορικοὶ,

οἱ ἀναφέροντες τὸ σημαίνομενον εἰς κατηγορίαν των· οἴον

Σωκράτης μὲν εἰς τὴν οὐσίαν, διδασκεῖ δὲ εἰς τὸ ποιεῖν·

καὶ διαβατικοὶ, οἱ ἀναφερόμενοι εἰς ὅλας 'τ' ἀπὸ τῆς πλειοτέ-

ρας κατηγορίας, οἴον ὁ τ', ἀληθείς, ὑπάρχον· καὶ πά-

λυ ὅροι μὲν φυσικὸς εἶναι ὁ σημαίνοντε πράγμα, οἴον

tετράπου, ἀνθρώπος· τεχνικὸς δὲ, ὁ Θεωρόμενος κατὰ

tiα σημασίαν λογικῇ· η γραμματικῇ τεχνῇ· καθὼς, ἀν

(a) 'Αριστοτέλης Περί Κριμές κεφ. β."
Θεωρόντωμεν τὸ τετράπορτον ὡς ὑποκείμενον ἤ κατηγορούμενον προτάσεως, ἢ ὡς γένους οὐδετέρου, ὡς τρισύλλαβον κτλ. ἢ ὡς κατώτερον ὄρον, ἀνθρώπος, ὡς ὑμοί-
ζεται καὶ ἡγούμενος· ἢ ὡς ἀνώτερον, ὃν ζῴου, ὡς τες λέγεται καὶ ἐπόμενος· καὶ αὕτη μὲν εἶναι σὲ κυριότερα τῶν ὀρῶν διαφέρεις· πρέπει δὲ νὰ ἐκδίδουμεν ὄλγα τῶν καὶ περὶ τῆς ταὐτῆς ὑπομείως.

ΡΚΔ. Πᾶς ὁ Ὄρος τρέις τινας ἔχει ἰναιωμείς· διότι πρώτου σημαίνει τα νοήματα τοῦ λέγοντας ἢ γράφοντος· δεύτερου δὲ αὐτῶν, καὶ τα νοούμενα πράγματα· τρίτην δύναμιν ἔχει νὰ διεγερῇ τὴν ἁκόν τοῦ ἀκούστος, ἡ τὴν ὁρασία τοῦ ἀναγνώσκοντος εἰς τὸ νὰ νοήῃ τὰ λέγομεν ἢ γραφομένα· καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην καὶ δεύτεραν δύ-
ναμιν οἱ Ὄροι εἶναι σημεία τῶν ἐννοιῶν· κατὰ δὲ τὴν τρί-
την, παραίτετο ἐννοιῶν· διότι προέζοντο αὐτοὶ ἐννοιαῖς εἰς τοὺς ἀκούστος ἢ ἀναγνώσκοντος.

ΡΚΕ. Εἰς τὴν πρώτην τῶν ὀρῶν δύναμιν πρέπει νὰ σημειώσωμεν, α') ὅτι εἰς ἀδύνατα πράγματα οἱ Ὄροι δὲν ἔχουν κομίματο τὸν ὄροι, ἢ ἐχουν ἡγούμενοι καθὼς, Ἀνδρασφος, Βλέτυρος· β') τοῦ μὴ προσέχετος εἰς τὴν ὀμη-
λίαν, ἢ μὴ ἐξεχοροῦ ὅποιαν λαλέη γνωσαν οἱ Ὅροι εἶναι αἰσθεῖς καὶ ἀπαίτης. Εἰς δὲ τὴν δεύτερον, α') εἰς τὰ ἐπίπλασα (α) ὁ Ὅρος δὲν σημαίνει τέποτε, ὃν ταγέ-
λαχος, ἢ ποικιντύρως· β') Εἰς τὰ ἀφηρημένα ὁ Ὅρος εἶ-
ναι ἡμίων τῆς δύναμιν, ὃν ἀνθρωπότης· διότι δὲν ση-
μαίνει τὰ ὄντα, καθὼς εἶναι, ἄλλα καθὼς τὶ ἀναπλάτησεν.

(α) Πρέπει νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὴν διαφορὰν τῶν ἀδύνατον καὶ ἐπὶ-
πλάσιον (Ἐμπ., Ψυχολ. ΡΕ').
η φαντασία μας. γ') Εἰς τὰς ποιότητας συγκεκριμένου τι σημαίνουσαν οἱ ὁροὶ, ἐπειδὴ ἄλλος ἄλλος ἐννοεῖ τὴν αὐτὴν ποιότητα καὶ αἰσθανόμεθα κατὰ τὴν διάφορον ἔκχει καὶ ὀργανισμὸν καὶ τάλλα περιστατικά. δ') Εἰς ὅσα ἐπιδέχονται τὸ μάλλον καὶ ἤττον, οἱ ὁροὶ διωρισμένοι τι δὲν ἐμποροῦν ἕνα σημάνωσι· διότι καὶ τὰ προσδιοριστικὰ ἐπιφάνειμα μᾶλλον, ἤττον, σφόδρα, ἡρέμῳ ἐἶναι καθ' ἑαυτό ἀπροσδόριστα, ὡς εἶναι φανεροῦ. Καὶ κατὰ τὴν τρίτην ὅς ὑπάρχου ὁροὶ, δὲν γίνεται τὸ αὐτὸ εἰς ὅλους τοὺς ἀκούοντας καὶ ἀναγνωσκούτας ἀποτέλεσμα· ἀλλὰ κατὰ τὴν μάθησιν καὶ ἀγωγίᾳ καὶ συνήθειαν καὶ μοντεχιάς δυνάμεις καθενὸς, οἱ ὁροὶ, φέρει εἰπεῖν, Θεοῦ, φύσει, δόξαιο, πόνος· κτλ. ἀλλήν καὶ ἄλλην ἐννοιαν προσέχουσι.

Ῥ.Ο. Ὅταν ἐξετάζομεν τὰς δυνάμεις τῶν ὁρων πρέπει να προσέχουμε εἰς τὰς διαφόρους αὐτῶν ὑποθέσεις, ἡγομένος τὰς ὀποιας δίδοουσι εἰς αὐτοὺς ἐκδοχίας καὶ σημασίας οἱ λέγοντες.

α. Δυστόπιον πρέπει να ἐξετάζωμεν, ὅταν ὁροὺς της ἐξελίξθης φυσικῆς τῆς τεχνικῆς (Ῥ.Ο.) ἢ, καθὼς ἄλλοι λέγουν, ὑλικῶς· ἁμαξα ἐκδαίνη ἀπό τὸ σῶμα τοῦ, ἐγχαινιτιζούν τὸ ἠκάρφως ὁ σοφιστής· ἀλλ' ἐκδαίνη ὁχή ἡ ἁμαξα, ἀλλά ἡ ὕλη τῆς λέξεως ἠγον τὸ καὶ μ καὶ α καὶ ε καὶ σ. Πολλαῖς ἁμικοῖς φαίνεται ὁ ὁρος τεχνικός, μ' ὅλου ὁτι καθ' ἑαυτὸν ἐναι φυσικὸς, καθὼς ἂν εἰπωμεν· τὰ πολλα' σου προς ἑκάρια τῆν καρδίαν μου· τὸ ἐπείδη τοῦτο ἐμποδίσει τῶν ἀκοπομου.

β. Ὅταν ὁ ὁρος λέγεται καθ' ἑαυτὸν ἡ κατὰ συμβατικῆς· οίον ἀνθρώπος γεωμετρεῖ, ὁχή καθ' ἀνθρώπος, ἀλλὰ κάθ' ὑποθέσεις τῶν γεωμετριῶν.
γ. "Αυν ο ὄρος εἶναι μερικός, ἡ καθόλου. ὁ φιλόσο-
φος εἶναι ἄνθρωπος. τὸ ἄνθρωπος εἶναι μερικὸς. ὁ λέὸς
δὲν εἶναι ἄνθρωπος, τὸ ἄνθρωπος εἶναι καθόλου.
δ. Ἐὰν τὰ προσδιοριζόμενα μὲ τὸ Πᾶς εἶναι ἀληθῶς
καθολικά, ἡ σημαίνων τὸ ως ἐπί τὸ πλεῖστον διότι τὸ
Πᾶν λέγεται καὶ ἀντὶ τοῦ Πολὺ καθὼς λέγει ὁ Ἀριστο-
λῆς (α').
ε. Ταῦτα καὶ προσέτε οὐσα ἄλλα σημειώνονται ἀπὸ
tοὺς γραμματικοὺς καὶ ῥήτορας πρέπει νὰ προσέχῃ ἐπι-
μελῶς, ὡς τις Θελεῖ νὰ καταλάβῃ τῶν λεγομένων τῆς ἀ-
ληθινῆς ἐννοίας. ἡ ἡγοῦ, ἐάν λέγεται τε μεταφορικῶς, ἡ ἐμὲ
φαντικῶς, ἡ ἀναλογικῶς, ἡ ὅπως ἄλλως.

(α') "Ποιητ. Κεφ. ΚΕ'."
ΔΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α'.
ΜΕΡΟΣ Β'.
ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ.

ΡΚΖ'.

Ο'ΤΑΝ Ο ΝΟΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΛΩΝ ΔΟΥ ΕΝΝΟΙΑΣ Η ΙΔΙΑΙΣ ΕΥΡΙΣΚΕΙ
ΟΤΙ Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΛΗΝ ΗΝΩΜΕΝΗ, Η ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΠ' ΆΛΛΗΛΟΥ, ΤΟΤΕ ΛΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΡΙΝΕΙ* ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΛΟΙΠΟΝ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΤΙΝΑ ονάδος της ΦΥΣΗΣ Η ΑΝΑΒΑΣΕΙΑΣ,
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΡΙΟΝ ΝΑΙ Ή 'ΟΧΙ.

ΡΚΗ'. ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΚΡΙΣΙΝ ΕΜΠΡΟΘΗΜΕΝ ΝΑ ΙΔΟΜΕΝ ΤΗΝ
ΘΕΣΙΝ ΚΑΙ 'ΑΝΤΙΘΕΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΝ, ΚΑΘΩΣ ΤΗΝ ΙΔΑΜΕΝ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΙΔΕΑΝ (ΝΩΣ).* ΔΙΌΤΙ ΕΔΟΙ ΠΡΩΤΟΝ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΗΣ ΕΜΠΡΟΒΕΝ
ΤΟΥ ΔΟΥ ΙΔΕΑΣ, ΟΙΟΝ "ΗΧΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΤΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΛΕΙ
ΠΡΟΣ ΆΛΛΗΛΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΗ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑΝ ΤΩΝ· ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΠΟΡΩΝΤΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΦΩΝΟΥ Η ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΤΟΥ, ΛΕΓΟΝ. Ο ΗΧΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ,
ὁ ἥλιος δὲν εἶναι λαμπρός· τὸ πρῶτον εἶναι Ἰάσις· τὸ δεύτερον, ἀντὶθεσις· τὸ τρίτον, σύνθεσις εἰς τὴν κρίσιν.

ῬΚΘ. Ὄ δὲ τὴν εἰς τὴν ψυχὴν γενομένην κρίσιν ἀναγγέλλων καὶ προφέρων λόγος ὀρμαζέται ἀπὸ τοῦ Ἀριστοτέλην. Ἐρμήνευσα καὶ ἀπὸ τραυμάτων. Καὶ εἶναι λοιπῶν κρίσεωσις σημείου ἡ ἐρμηνεία, καθὼς ἐνοχῶν εἶναι οἱ ὄροι (ΡΙΖ.). Κατὰ τὖς διαφόρους, τὰς ὁποῖς ἐκπληρώνοιε κρίσεως ἡ ἐρμηνεία, ἐτυχεὶ καὶ διάφορα εὐμάται· διὸ τι προσαλλομένη μὲν εἶναι Προτασίσις υπὸ διὸ ληματικώς ἀντιφρομένης δὲ ἐν συνασίας ἡ ἀπαύνησις. Ὅταν δὲ έκ αὐτῆς ζητηθῆται νὰ πορισθῇ, κεῖμενον ἡ ἡ γούμενον ὅταν δὲ συμπεραινεῖται, συμπέρασμα· ἀλλὰ γενικῶ ὁτιῶν ὄνομα εἶναι Ἀπόφασις καὶ ἐρμηνεία.

ῬΔ. Ἀπόφασις λοιπῶν εἶναι λόγος προφορικός ἡ γραπτος, ἐξηγητικός τῆς ἐνδιαθέτου κρίσεως, καταφατικός ἡ ἀποφασικόσ, ἀληθής ἡ ψευδής· διότι ἐξαγγέλλων τὸ κρίθην, ἐξ ἀνάγκης ἡ συνάπτει ἱδέαν μὲ ἱδέαν· καὶ τούτῳ εἶναι κατάφασις· ἡ ἀπογωρίζει μίαν ἀπὸ τῆς ἁλλην· καὶ τούτῳ ἀπόφασις· ἐξ τούτου δὲ συμβαίνει ἡ ἀληθεία ἡ τὸ ψευδός, ὅνον ὁ ἁνθρώπος εἶναι λογικὸς· ὁ ἁνθρώπος δὲν εἶναι λογικὸς· ψευδῆς μὲν τὸ δεύτερον, ἀληθινῶν δὲ τὸ πρῶτον.

ῬΔΑ. Μέρη δὲ τῆς ἀποφάσεως εἶναι τὸ ὄνομα καὶ τὸ ὅμη (ῬΚΔ'). ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ μὲν καθυποθάλλεται ὡς ἑφαίνει τῆς ἀποφάσεως· τὸ δὲ ὅμη ἑπιτίθεται ὡς ἐποικοδομήμα· εἶναι δὲ τὰ δύο ταῦτα ἡ ἡ λὶ ἡ τῆς κρίσεως· ὀνομάζονται δὲ καὶ ὅροι καὶ ἀκρα καὶ πέρατα τῆς ἀποφάσεως (Ἄυτ.).

ῬΔΒ. Ἐπειδὴ δὲ ἀπόφασις εμπορεῖ νὰ γελήγη μονον
μὲ ρήμα· ὁ δὲ οὖν, γράφω· ἡ μὲ ὅνομα καὶ ρήμα, ὦν Σω-
κράτης διδάσκει· ἡ μὲ ὅνομα ἐκ πρώτου καὶ ὅνομα ἐκ τρί-
του καὶ μεταξύ τὸ Ἑλληνίκα· ἡ Ἑλληνίκα, ὦν οὐ Σω-
κράτης εἶναι σπουδαῖος· διὰ τοῦτο τὴν ἀποφάσιν ἐθαλάσσειν οἱ δια-
λεκτικοὶ εἰς τὴν ἐκ ἐνὸς κειμένου, καὶ τὴν ἐκ δευτέρου προσκειμένου, καὶ τὴν ἐκ τρίτου προσκατηγοροῦµενον.
Καὶ ἐκ ἐνὸς μὲν κειμένου εἶναι· Νῦ ὡς, γράφεις, ὁ-
ποὺ συνεπτυγμένως πάντοτε ἐννοεῖται τὸ Βιβλίο, Σῦ· ἐκ δε-
τέρου δὲ προσκειμένου, Σωκράτης διδάσκει· ἐκ δὲ τρί-
του προσκατηγοροῦµενον, ὁποῦ τοῦτο ὑποκειμένου εἶναι ὅ-
νομα καὶ τὸ κατηγοροῦµενον· συνάπτει ἐκ τὸ κατηγοροῦ-
µενον μὲ τὸ ὑποκειµένον τὸ εἶµαι, εἶσαι, εἶναι κτ. ῥήµα,
τὸ ὅπειρον διὰ τῶν λόγων τούτων ὑσυµµᾶζεται σύνδεσμος·
ὅσον Σωκράτης εἶναι ἄγαθος.

Σηµ. εἰς τὶς Α'. Εἰς πᾶσαν ἀποφάσιν ἐννοεῖται ἀναγκαῖος καὶ τὸ
ὑποκειµένον καὶ τὸ κατηγοροῦµενον καὶ ὁ σύνδεσµος· τὸ ὄνο
μα, φέρει εἴπειν, ταυτὸν εἶναι μὲ τὸ, Ἑλληνίκα εἶµαι νοῦς· καὶ τὸ, Σω-
κράτης διδάσκει βασιλεύεται μὲ τὸ, Σωκράτης εἶναι διδάσκον· διὰ
tοῦτο τὸ Ἑλληνίκα ἐννοεῖται ὅτι αρχικά· ἐπειδὴ εἰς αὐτὸ α-
ναλάτεσθαι πᾶν ῥῆµα καὶ εἰς τὴν μετοχὴν τοῦ· καὶ ἐπειδὴ συνάπτει
διὰ τῶν ὕποκαθορίζει. διὰ τοῦτο δικαῖον ἐμπορεῖ να ὑσυµµᾶ-
ζεται ἐφάγος καὶ μορφή τῶν κρίσεών.

Σηµ. εἰς τὶς Β'. Καὶ τὸ εἴναι αὐτὸ τὸ Ἑλληνικόν, ὅταν σηµαινόν υπ-
παρξεῖν, ἀναλάτεσθαι διὰ ἐκατον· διὰ, ἐκείνων, τὸ αὐτὸ σηµαι-
νεῖ καὶ, χειμώνων ἐκ τῶν ὑπάρχον.

Σηµ. εἰς τὶς Γ'. Η τάξις αὕτη τῶν ἀποφάσεων δὲν φαίνεται
πάντοτε ἀπαραθάτος, μάλιστα εἰς ῥητορικὴς ὀµίλιον, καὶ οὗ δὲν
κηθεῖται ἀκριβῶς ἡ τέχνη τῶν συλλογισμῶν ἐκθέσεως· ἀλλὰ ἐκ


capitalize the text for readability
ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΟΙΩΝ

ποσείμενα μὲν εἶναι ὁ πλοῦτος, καὶ ὁ φθόνος, κατηγορούμενα δὲ, τὸ ἐπικάλυμμα, καὶ ὁ πρόων.

ΡΑΓ'. Ἀποφάσεις ταυτολογοῦσαι λέγονται όταν τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ ὑποκείμενον καὶ κατηγορούμενον· οἷον τὸ α' εἶναι α', ὡς τὸ τρίγωνον εἶναι τρίγωνον· ὑποκείμενον μὲν εἶναι τὸ ὁριστὸν, κατηγοροούμενον δὲ ὁ ὁρισμὸς, ἡ καὶ ἀνάπαλεν· οἷον ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἦλθον λογικῶν, τὸ λογικῶν ζῴων εἶναι ἀνθρωπός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ παντοίων εἴδου Protάσεων.

ΡΑΔ'.

Ε'πειδὴ πᾶσα θέα δὲν γίνεται καὶ ἂλλου τρόπου εὐκρινῆς ἐίμη διὰ τῶν ὁρισμῶν καὶ διαίρεσεων (ΡΑ'), οἱ δὲ ὁρισμοὶ καὶ αἱ διαίρεσις εἶναι προφανέστατα προτάσεις· ἐμποροῦμεν νὰ εἴπωμεν εὑλογώτατα, ὅτι πᾶσα κρίσεις ἡ προτάσεις εἶναι εὐκρινῶς παρεισαγωμένη θέα ἡ ἀναλυτικῶς διὰ τῆς ἐκθέσεως τῶν χαρακτηριῶν τῆς· οἷον, 'Ὁ ἀνθρώπος εἶναι Λογικός· ἡ συνθετικῶς διὰ τῆς εἰς τὰ μερικῶτερα ἐφικτικῆς τῆς· οἷον, 'Ὁ ἀνθρώπος εἶναι ἡ γραμματισμένη ἡ ἀγράμματος.

ΡΑΕ'. Θεωρούμενη δὲ οὕτως ἐμπορεῖ νὰ ἐξετασθῇ.
καὶ αὐτὴ, ὡς ἡ ἱδέα (ΠΗ') κατὰ ποσότητα, ποσό-τητα, σχέσις, τρόπον καὶ εἰς μὲν τὸ πρῶτον Θεω-ρεῖται ἡ ἐκτάσεις τοῦ ὑποκείμενον ὄρου, εἰς δὲ τὸ δεύτερον, Ποιοντι ἐναι τὸ κατηγορούμενον εἰς δὲ τὸ τρίτον, Τὶς ἐναι ἡ μεταχείρισις τῶν δύο σχεσιῶν εἰς δὲ τὸ τελευταῖον, Τὶς ἐναι ἡ σχέσις τῆς κρίσεως πρὸς τὸν κρίνοντα νου. Ὅταν Ποιότητα ἐναι ἡ καθόλου ἡ μερικὰ ἡ ἀτομικὰ. Τῶν πρῶτων ὑποκείμενου προσδιορίζεται μὲ καθόλου τινά φυσικόν, οἷον Πᾶς· καθὼς ἐπὶ τῆς προτάσεως. Πᾶς ἀνθρώπος ἐναι Θυγτός. Τῶν δεύτερων τὸ κατηγορούμενον λέγεται εἰς τὴν τινὰ ἀτόμα εἰκονιστών, τὸ δὲ ὑποκείμενου προσδιορίζεται μὲ τὸ Τὶς· οἷον, Τὶ ζῶον ἐναι τετράπον. Ἡ τῶν φύσεων ἐναι εἰς μέρος ἃτο-μικὴν πρόσωπον, ἡ πρότασις ἀνήκει εἰς τὰς ἀτομικὰς, οἷον, Σωκράτης φιλόσοφος; Ἡ γὰρ ἐναι σφραγίς.

ΠΑΣ· Κατὰ δὲ ποσότητα Θεωρούμεναι αἱ προτάσεις ἐναι ἡ καταρατικὴ ἡ ἀποφασικὴ ἡ ἐκ δύο ἀρνήσεων πε-ριωρισμένως καταρατικὰ· οἷον, Τὰ ρήτα ἐναι ὀργανικὰ σώματα. Οἱ λίθοι δὲν ἐναι ὀργανικὰ σώματα. Ἡ ψυχὴ δὲν ἀποδηνῇ συνεχεί. Ἡ ἐκ τῶν ποιοῦ καὶ ποιοῦ Θεωρηθῶσαν αἱ προτάσεις, εὐρίσκονται ὅτι ἐναι καθολου καταρατικαί καὶ μερικὰ καταρατικαὶ, καὶ καθόλου ἀποφασικαὶ καὶ μερικὰ ἀποφασικαὶ· οἱ δὲ προσδιορισμοὶ τῶν μὲν πρῶτων ἔρρη-σαν ἀνωτέρω τῶν δὲ δεύτερων ἐναι οὐδεὶς, οὐ πάς· οὐδεὶς ἀνθρώπος ἐναι λεγόντων ὁ καθόλου ἀποφασικὴ· Οὐ πάς ἀνθρώπος ἐναι φιλόσοφος, μερικὴ ἀποφασική.

Σημειώσεις. Οἱ προσδιορισμοὶ αὐτοὶ εἰναι τῆς παλαιᾶς Ελληνικῆς γλώσσης· καὶ πρόπηλτο, νομίζω, να συγχωρηθῶσαν καὶ εἰς τὴν νεω-τέραν διὰ τὴν τέχνην τοῦ συλλογισμοῦ. Εἰς τὴν νεωτέραν μαζ ἀρνήσεων, τὸ Πᾶς ἐκφράζεται Πᾶς εἰς, ἡ καθεῖς· τὸ Τὶς· ἡ μὲν·

Τόμ. Β'.
νει τὸ αὐτὸ, ἢ μεταβάλλεται εἰς τὸ ἱκανὸς· τὸ Ὀὐδεὶς ἀναλίσταται εἰς τὸ ἱκανὲς δὲν· οἶνος, ἱκανὲς ἄνθρωπος· δὲν εἰναι παντουδόνα· μος· τὸ Ὀὐ τὰς μεταβάλλεται εἰς τὸ Ὁχὶ καθοὶς.

ΠΛΩ'. Ἡ μὲν καθόλου καταφατική πράτασις ἔχει καθόλου μὲν τὸν υποκείμενον ὄρον· μερικοῦ δὲ τοῦ κατηγορούμενον όινον. Πᾶς ἄνθρωπος εἶναι ζῶον, ὅπου τὸ ἄνθρωπος σημαίνει ὅλου τὸ ἄνθρωπον γένος· τὸ δὲ ζῶον μόνον τη̃ς εἰς τὸν ἄνθρωπον Θεωρομένην ἐκεῖνην φύσιν· οὐχὶ δὲ καὶ τη̃ς τῆς τάλλα ζῶον· ἢ δὲ μερικήν καταφατική ἔχει καὶ τοὺς διὸς ὄρους μερικοὺς· όινον. Τὸς ἄνθρωπος εἶναι φιλόσοφος· ὥσαυτως καὶ ἡ ἀτομική· ὁ Σωκράτης εἶναι οὕσα· ἢ δὲ καθόλου ἀπορατική ἔχει καὶ τους διὸς ὄρους καθολικοὺς· όινον, Ὀὐδεὶς ἄνθρωπος εἶναι λέες· ὅπου ἀπὸ πάντα ἄνθρωπον ἀποφαίνεται τὸς λέες· ἢ δὲ μερική ἀπορατική ἔχει τὸν ἑαυτὸν καθόλου· ἅγους τῶν κατηγορούμενον π. χ. Ὄχι πάντα ἄνθρωπος εἶναι δίκαιος.

ΠΛΗ'. Κατὰ δὲ σχέσιν ἐξετάζομεν αἱ προφάσεις εἶναι ἡ κατηγοροικαί ἡ ὑποθετικαὶ ἡ διαξειμη- κτικαὶ· διὸτι ἡ ἀποδίδομαι εἰς ὑποκείμενον χαρακτῆρα των ὑσιόδης ἡ ἐπουσιόδης, όινον, Ὁ ἄνθρωπος εἶναι λογικὸς· Ὁ ἄνθρωπος εἶναι φιλόσοφος· ἢ ἄρ’ οὐ ὑποτεθῇ πρώτοις εἰς χαρακτῆρι, ἀποδιδομεν ἐπείτι καὶ ἅλλον ἐποµενον εἰς τὸ πρῶτον, όινον, Ὁ Ὁθεὸς εἶναι δίκαιος, τιμώρει τοὺς κακοὺς· ἡ ἡ κατηγοροιείν χαρακτῆρι εἶναι πολλὰ διαφόρα μέρη τοῦ ὑποκείσιμον ὑπὸ τὸ πλάτος ἑλείνω περιγόμενα, τὰ ὁποὶα ἀποδίδομαι εἰς αὐτὸ μετὰ διακρίσεως· όινον, Τὸ σώμα εἶναι ἡ ρυτὸν ἡ ζώον ἢ ὅρυκτον.

ΡΛΘ'. Κατὰ δὲ τὸν τρόπον, μὲ τῶν ὁποίων παρα- τάσονται εἰς τὸν νόμον μας αἱ κρίσεις, Θεωρούμεναι αἱ προ-
τάσεις εἶναι: πάλιν τριπλαί· διὸτι ἡ παρισάνομεν τὴν ἐνωσιν τοῦ ὀποιεμένου μὲ τὸ κατηγορούμενον ἀπλῶς ὡς διωματήν καὶ μὴ ἀντιφάσκουσαν, ἡ ὡς ἐνεργεία καὶ πραγματικῶς παροῦσαν, ἡ οὕτω παροῦσαν, ὡστε τὸ ἱεναυτίου αὐτῆς φέρει εἰς ἀντίφασιν· καὶ ταῦτα μὲν τῶν πρῶτων τροπου ἡ προτάσεις λέγεται ἐνδεχομένη ἡ προσδιορισμένη· οἷον, Ὁ παῖς εἶναι φιλόσοφος· κατὰ δὲ τῶν δεύτερων, πραγματική ἡ διαδεσθαιωτική· οἷον, Ὁ Σωκράτης εἶναι φιλόσοφος· κατὰ δὲ τῶν τρίτων, ἀναγκαία, οἷον, Ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, ὁ κύκλος εἶναι κρύπτος, ὁ ἥλιος λάμπει· ἀνυποκουσί τε ἢ τρεῖς αὐτῶν προτάσεις μὲ τὰ ἐφεξῆς ρήματα· ἐνδεχεται· ἐσιν, ἀναγκαῖος ἐσιν, ὃς ὅποιος ἢ ἑναυτὸς εἶναι, οὐκ ἐνδεχεται, οὐχ ἐσιν, ἀδυνάτως ἐσιν, ὅποτε ἢ τρίτη ὄνομαζεται προτάσεις ἀδύνατος·

PM· ἦπαρχον· λοιπὸν δώδεκα προτάσεις ἐκ τῶν προτέρων προσδιορισμέναι· δυλαδή.

Α. Κατὰ ποιότητα.
   α') Ἀτομική.
   β') Μερική.
   γ') Καθολική.

Β. Κατὰ ποιότητα.
   α') Καταφατική.
   β') Ἀπαφατική.
   γ') Περιώρισμένη ἐκ δύο ἄρνησεων.

Γ. Κατὰ σχέσιν.
   α') Κατηγορικὴ.
   β') Τιτηρικὴ.
   γ') Διαζευκτικὴ.
Δ. Κατά τρόπον.
α') 'Ενδεχομένως.
β') Διασεβαστική.
γ') 'Αναγκαία.

Τάς λέγωμεν δὲ ἐν τοῖς προτέρων προσδιορισμένως, ἐπειδὴ ἡ ἀρχικὴ τοῦ Λόγου δύναμις, μὲ τὴν ὁποίαν κρίνει, εἶναι οὐτὼ φύσει διατεθειμένη, ὡς κατὰ τούτους τοὺς τύπους δύναται νὰ κρίνῃ πᾶς λογικὸς ἀνθρώπος καὶ ἡ κρίσις μας αὐτὴ περὶ τῆς κρίσεως εἶναι κατὰ μὲν ποσότητα καθολικὴ, κατὰ δὲ ποιότητα καταφατικὴ, κατὰ δὲ σχέσιν κατηγορικὴ, κατὰ δὲ τρόπον ἀναγκαῖα, ὡς τὰ ἔκεισες γίνεται καὶ ἡ ἕνα τῶν δύο ἑκατά τούτων τύπων πάσα δὲ ἱδιαίτερα κρίσις ἀναγκαῖας ἀνάγεται εἰς ἑνά ἀπὸ τούτους τοὺς τύπους.

ΡΜΑ'. Οἱ δὲ Μαθητακοὶ καὶ οἱ τούτους μιμοῦμενοι εἰς τὴν ἐκθεσιν τῶν ἐπισημῶν, τοὺς ἀποφασικούς τῶν λόγων ὀνομάζουσι μὲ ἑκάτερο ὀνόματα. Διαιροῦσι δὲ οὕτως τὰς ἀποφάσεις τῶν εἰς ἀρχοὺ καὶ προτάσεις καὶ ἀρχαῖς μὲν ὀνομάζουσι τὰς μηδεμίον διέξοις χρειαζομένης ἀποφάσεις ἀπὸ τὰς ὁποῖας αἱ μὲν εἶναι "Οροί", αἱ δὲ ἄξιοι "ματα", αἱ δὲ "αἰτήματα". Προτάσεις δὲ τὰς δὲ... ξεινὰ ἐπιδεικτικὰ ἀπὸ τὰς ὁποίας ἀλλαὶ μὲν εἰναι Θεωρήματα, ἀλλαὶ δὲ προελάμματα, ἀλλὰ δὲ προφιλάματα.

ΡΜΒ'. Καὶ "Οροὶ μὲν ὀνομάζεται πᾶς ὀρισμὸς (ΡΔ', ΡΕ', ΡΖ'). "Αξιωματικὸς δὲ, προτάσεις Θεωρητικὲς, τῆς ὁποίας ἡ ἀλήθεια εἶναι καὶ ξανάθημα φανερά, καὶ διὰ τούτου μηδεμίαν χρειαζομένη ἀποδεικνύω. Τὸ ὀλοκληρωμένον ἴσον, ἐπεὶ ἴσον τὸ αὐτὸ τὰ μέρη τοῦ ἀμα λχρήματα. Αἰτήματα δὲ,
πρότασις πρακτική, τῆς ὁποίας ἡ πράξεις δὲν χρειάζεται κατασκευή, ἡς φανερά, καὶ ἀπὸ καθὲνα καταλαμβάνουμεν· οὗν, Ἀπὸ τὸ δοθὲν σημεῖον ἐπὶ ἀλλὸ δοθὲν ὡς ἀγαθὸς γραμμὴν εὐθείαν.

PMΓ'. Θα εἶδορὴ μα εἶναι πρότασις Θεωρητική, τῆς ὁποίας ἡ ἀληθεία χρειάζεται ἀπόδειξιν· οὗν, Παραλληλόγραμμα, τῶν ὁπολίων ἑσυχαίται αἱ βάσεις καὶ τὰ ύψη, εἶναι ἵνα. Πρὸς ἡλίθιον αὐτὸ δὲ, πρότασις πρακτική, τῆς ὁποίας ἡ μὲν πράξεις χρειάζεται κατασκευή, ἡ δὲ κατασκευή, ἀπόδειξις· οὗν, Ἀριθμὸν δοθέντα ὡς πολλαπλασιάσης μὲ ἀλλού δεδομένον καὶ αὐτῶν. Πόρισμα αὐτὸ δὲ, πρότασις συμπερανομένη ἀπὸ τὴν ἀποδείγμαται, καὶ ἀλλήν δείξεις μὴ χρειάζομεν· οὗν, ἀφ' ὧν γείνῃ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἡ πράξεις, ἐμποροῦμε τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἑκεῖ λόγου, ὡς οἱ πολλαπλασιασθέν πρὸς τὸν γινόμενον.

PMΔ. Πολλὰκις δὲ δὲ ἀπόδειξιν ἀληθείας τυποῦ τῆς προκειμένης ἐπιστήμης λαμβάνουσα πρότασις ἀπαρχηγείμενας εἰς ἀλλού· οὗν εἰς τὴν Γεωμετρίαν ἀπὸ τὸν Συμβολικὸν λογισμὸν· εἰς τὴν Μηχανικὴν καὶ Ὀπτικὴν ἀπὸ τὰς Μαθηματικὰς ἐπιστήμες· αἱ προτάσεις αὐτὰ λέγονται τότε Α ὡς ματα. Παραλληλόγραμμα δὲ καὶ τὸ Σχόλιον ἡ τὴν Συμβολική, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρουσι ἡ μαρτυρίας ἀλλού· ἡ τρόπους ἀπόδειξεν ἀλλού, ἡ ἀλλοτί λόγον ἀπογομονοῦ ἐξίον.

PMΕ. Εἰς ἐπιστήμας τινας, μάλιστα δὲ φυσιολογικικάς, παραλαμβάνονται καὶ ὑποθέσεις. Ὑπόθεσις δὲ εἶναι πρότασις ἡ παντελῶς βεβαιωτας, ἀλλ' ὡς τοιαύτη λαμβανομενή καὶ ὡς Θεμέλιον ὑποσχομομενή, διὰ νὰ ἐξηγηθοῖς γνω-
ΠΕΡΙ ΣΤΝΘΕΤΩΝ

σείς τινες ἀλλαὶ δὲ αὐτῆς· ὅσον δὲ πλειότερα ἀλήθεια ἔχει ἡγούνται δὲ αὐτῆς, τόσον εἶναι πεπισιντέρα ἡ ὑπόθεσις· καὶ ὅταν ἐρμηνεύωνται δὲ αὐτῆς ὅλα τὰ γνωστὰ μας φαινόμενα χωρὶς τινὸς ἀντιφάσεως, ἡ ὑπόθεσις πλησίωσει εἰς τὸν βαθμὸν τῆς ἀποδεδειγμένης βεβαιότητος· τοιαύτη ἡ ἂν ἡ Κοπερνική ὑπόθεσις, "Ὅτε οἱ πλανήται κινοῦνται περὶ τοῦ Πλ."

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ συνθέσεως προτάσεως.

PMΣ.

Προτάσεις σύνθεται ὁμομάζουσα, τῶν ὁποῖων δὲν εἶναι μία ἡ κατηγορία, ἀλλὰ δῶς ἡ πλειοτέρα. Πολλάκις δὲ φαίνονται συνθέται αἱ προτάσεις, διὸτι οἱ ὁροὶ τῶν εἶναι τοιούτοι, ἀλλ' εἶναι ὁπλαὶ διὰ τὸ ὀπλοῦν τῆς κατηγορίας· οἷον, Τὸ πλήθος τῶν ἀτέρων δὲν ἀρίθμεται. Ἡ τοῦ ὁν- θρώπου φυσικὴ εἶναι ὑπέρτερα ἑαυτόν κτλ. φαίνομεν δὲ σύνθετοι εἶναι καὶ αἱ ἐφεξῆς δῶς.

PMΖ. Ἡ ὑποθέσισις, ἡ ἂν δῶς προτάσεις συνάπτει διὰ τῶν μορίων εἰ, εάν· ὅσον, Ἐὰν ἂν φιλοσοφίας, ἐσμεν καὶ πολυμαθής. Τάντας δὲ τὸ ὑποτεθέμενον μέρος ὁμοίωσεται ἄγομενον· τὸ δὲ ἐπιφρόμενον, ἐπόμενον· ἡ δὲ μεταξὺ τούτων σχέσις, συνέπεια· τὸ δὲ ὅλον, συνημμένον.
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Σημαντικό τούτο είναι, η συμβασία, διά της είναι, εάν τούτας απλώς προτάσεις ο σύνδεσμος "οτι" δε είναι απλώς η πρότασις φανερών" διότι έν είναι το υποκείμενον (Συ)" εν και το κατηγορούμενον (πολυμαθώς) τα ὑπόθεσιν ἀποδίδεται ἐκ τῆς προτάσεως τοῦ φιλομ. αθήνας (ΡΗΜ')

PMH'. 'Τιπέλαθαν τινὲς οτι εὐχόλως μεταβάλλονται αἰς ὑποδεικτικα προτάσεις εἰς συνθέτους κατηγορικάς" ἀλλὰ τοῦτο δὲν συμβαίνει, παρεξ ἐνοῦ ἐκπέσωσι παντόπουσι ἀπὸ τὴν φύσιν τοῦ, ἦτις εἶναι πάντη διάφορος παρὰ τῶν τῶν κατηγορικῶν. Εἰς τὰς κατηγορικὰς τίποτε δὲν ξητεῖται, ἀλλὰ τὸ πάν τίθεται. Εἰς δὲ τὰς ὑποδεικτικὰς μόνον ἡ συν- ἐπειδὰ τίθεται, κατὰ τὴν ὑπολογίαν ἐμποτοῦ καὶ ἑαυτεῖς κρέ- σεις ὑπὸ συναρθόντων οἶνον, ἐνὸ τὸ κύκλος εἶναι τετράγωνος, ἔχει βέβαια τέσσαρας πλευράς.

PMΘ'. 'Ἡ διαζευκτική, ὃταν πολλὰ κατηγοροῦμενα διαζευγώνωνται μὲ τοὺς ἐστὶ συνδεόμενος μετ' ἀμφιβολίας τινὸς οἴνου, καθεξίας ἤ ἡ Γη ἢ ὁ Ἡλιος. Σημείωσες. Διὰ μὲν εἶναι δὲ ἀκριβές ἡ διαζευγής ὑποτεύνηται ὁ διὸ κακῶν πρώτος καὶ δεύτερος τῆς ἀκριβοῦς διαφέρουσας (ΡΙΣΤ', α, β').

PN'. 'Ἀπὸ δὲ τὰς συνθέτους προτάσεις τινῶν μὲν εἶ- ναι ἡ σύνθες κατηγορία φανερά, οἴνον, Σωκράτης περι- πατεῖ καὶ ὁμίλης" ἀλλως δὲ εἶναι κρυμμένη οἴνον, ὃν πρὸς ἐπος ἀπεκρίνατο διότι σημαίνει" Ἀπεκρίνατο μὲν, ἀλλὰ ἀπεκρίνατο ἀναρμοστώς. Τῶν φανερῶν τὴν συνθέτον κατηγορίαν ἐχοσίοις εἶδο εἶναι τὰ ἑρείξια.

PNA'. 'Ἡ ἀναπτυσσόμενη, τῆς ὑπολογίας τού ἐν αἰρον προτάσεις ὀλλὴ διασφαλίζει" ἢ τῶν ὑποκείμενων, οἴνον." Κείται: Σαρπηδῶν, Λυκίων ὁ γάς ἀπιστῶν ἢ τῶν κατηγοροῦμενον, οἴνον.
"Εκτωρ δ' ἦγετο, βροτολογοῦ ἢς Ἀρη.

PNΒ'. 'Η διορίζομένη, τῆς ὁποίας τοῦ ἔνα ὀρὸν ἀλλη πρότασις προσθέσαμεν συζέξεις εἰς τὸ μερικώτερον οὖν, Κέιται ἁνὴρ, οὗ πρῶτος εἰσήλατο τείχος Ἀχαιῶν.

Σημειώσεις. Διαφέρει ἡ διορίζομενη ἀπὸ τῆς ἀναπτυσσομένης καθότι εἰς ἑκείνην, καὶ ἂν ἐκλεύῃ ἡ ἀνάπτυξις, πάλιν τὸ κατηγορούμενον ἀποδίδεται εἰς τὸ ὑποκειμένον διὰ τὸ κύριον ὅνωμα· εἰς ταύτῃν δὲ ἡ ἐκλευσις τοῦ προσθιομοῦ ἐμποδίζει τὴν ἀληθειαν τοῦ κατηγορουμένου ὑπόδοσιν.

PNΓ'. 'Η αἰτιολογική, ἡ καὶ ἄλλη πρότασις συνεπηφορομένη μαρτύρωσαν τῶν ἑκείνης ἀληθειαν. Ἦ' Οὐδὲν ἀπώλεσα· Πόλεμος γὰρ οὐ λαμφραγγεύει ἀρέτην.' Εἶπεν ὁ Στιλβων.

PNΔ'. 'Η ἀναφορική· οὖν, 'Ὁσον εὐχαρίστης ᾠδών, τοσοῦτον ἔχωρος ἐλπίζων· καὶ, 'Ὡσπερ εἰς τοὺς σιδηρούς, οὕτω τὸ ἱδιον πάθος τοὺς πονηροὺς κατεσθείει.

PNΕ'. 'Η ἐναυτιωματική, οὖν

Κ' ὄν με φάνης ἐπὶ πρίζαν, ἀμώς ἔτει καρποφορήσω.

PNΣ'. 'Η συμπλεκτική, οὖν

Τὸ σύγκροι ἐξίων αἰμα καὶ ψυχή βροτεῖς.

PNΖ'. Τούτων τῶν προτάσεων καὶ τῆς σύνθεσις εἶναι φανερά, καὶ, ἐὰν εἶναι ἡμαρτημένως, ἐξελίγχεται εὐκόλως τὸ ἐλάττωμα τῶν· ἐὰν, χρόνος εἰπεῖν, δὲν ἀναπτύσσομεντα ὁρθῶς αἱ ἀναπτυσσόμεναι, μηδὲ διορίζωμεν οἴκρισις αἱ διοριζόμεναι (PNΑ', PNΒ'), καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων προτάσεων ὑπαύτως. Ἀλλὰ προτάσεις, τῶν ὑπολογία τῆς σύνθεσις δὲν εἶναι φανερά, χρείαζονται ἐκθέσιν καὶ ἐξήγησιν· τοιαύτα τὸ ἐν ἐνα.
ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ.

Η παρ' εν υποκείμενου τάλλα πάντα ἀπουκλείει· οίον·
Τὰ χρήματα εἶναι μόνα ὀργανικὰ ἄγαθα· η' Η σοφία μόνη
eῖναι κτήμα ἀθάνατον· διότι ἀπὸ ταύτας ἡ πρώτη μόνον
tὰ ὀργανικὰ ἄγαθὰ ἐκατογόρφησεν εἰς τὰ χρήματα· ἡ δὲ
δεύτερα εἰς μόνην τὴν σοφίαν ἐκατογόρφησε τὸ ἀθάνατον
cτῆμα· τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἀπουκλείσασα μόσ φίλει νὰ ἐν
νοῶμεν καὶ τινὰ ἀπόφασιν εἰς πᾶσαν μῖαν· οίον εἰς τὴν πρώ-
tην· Τὰ χρήματα δὲν εἶναι ἄλλοτε ἄγαθον· εἰς δὲ τὴν δευ-
tέραν· Ἀλλο τ' δὲν εἶναι ἀθάνατον κτήμα·

Σημείωσις. Ταῦτα πρὸς τοὺς εἶναι καὶ ὅσον ἄριστον τοῖς εἶναι συνιῶ
δευμένος μὲ τὰ πρῶτος· ἔχοντος· ἔχοχος· ἡ τοιοῦτον τῇ ὑποκριτὴ
cημοκρίνει καὶ ὑπέρβεσιν·

ΡΝΘ'. Ἡ ἐξαιρετικὴ· ήτις ἐξαιρεῖ τὴν ἄνευ ἀπὸ τὸ
ὑποκείμενον ἡ τὸ κατηγορούμενον· καὶ ἀφίνει τάλλα· κα-
tὰ τὸ ὁποῖον διαφέρει ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω· οίον· Ὅλου πα-
ρεκτοῦ τῶν κατοίκων του ἰσχερου· βλέπουσιν ἐνα πόλον
ὑπὲρ τῶν ἀρίζουντα· διότι νοεῖται· ὅτι οἱ μὲν τοῦ ἰσχε-
ρου κάτωκοι· βλέπουσι καὶ τοὺς δῶ ὑπὸ πολυσί· οὶ δὲ τῶν
ἀλλῶν τῆς γῆς τοπῶν· τὸν ἐνα·

ΡΕ. Ἡ συγκριτικὴ· οίον
Πολλοῦ χρυσοῦ καὶ πλούτου κρείττων πάτρα·
γνωσι καὶ ὁ χρυσός μὲν καὶ ὁ πλοῦτος εἶναι τρόπον τῶν
ἀγαθῶν· ὅλ' ἡ πατρίς εἶναι ὅς πρὸς ταύτα σοφιστέρα·

Σημείωσις. Ἡ συγκριτικὴ πρέπει να γίνεται πάντατε εἰς τὰ με-
tόξοντα ἀπὸ τὸ αὐτὸ Θετικὸν· διότι γελοῖον εἶναι να εὐποίον,
Νηστείας εἶναι καὶ ἡ τερτία παρὰ τοῦ Θερμίτην· Τὸ δὲ, Κραδίσοι Ἀθ-
νείν ἡ πενεξέλθη ἐκλαμβάνεται ἀντὶ τοῦ· ὁ λόγου τοῦ κακοῦ·

ΡΕΑ. Ἡ 'Ἀρκτική· ήτις πανερόου τι τῶρα ἀρχίσαι
μα γίνεται· οίον· Ὁ Σειρίσος ἐπιτελείς· τοιούτου εἶναι καὶ
ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΠΑΘΩΝ

tο του Χρυσίττου από τουν Ευρυπίδην ἐπαρθέν. Ὅμως κατασχέυη! Ὅμως σοῦ ταραττεῖαι, ἥγουν ἀρχίζει νὰ ταραττεῖαι καὶ νὰ συμφώνησεῖαι.

ῬΕΒ. Ἡ Ληθείη, ἐναντία τῆς εἰρημένης, σημαίνουσα ὅτι παύει τι νὰ ἑνεργήσει οἶνον. Ὅ λύχυνος συνένυσεν. 

Ταύτα εἶναι τὰ κυριώτερα εἰδή τῶν συνθέτων προτάσεων καὶ τῶν ἔχουσῶν φανερῶν τῆς σύνθετου κατηγορίας, καὶ τῶν ὁποίων ἡ σύνθεσις χρειάζεται ἐκθεσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Περιτινων παθῶν τῶν προτάσεων.

ῬΕΓ.

Εἰς τὸς προτάσεις συνεθήκους ποι Διαλεκτικὸι νὰ ἐξετάζωσι ἐπισκευαῖμενα τῶν πάθη, ἀπὸ τά ὁποία πρῶτον περιεργαζόμενα τῶν ἀντίθεσεων. Ἐκάνε δὲ ἀντίθεσις μάχη προτάσεων, αἱ ὁποίαι κατὰ τοῦ αὐτοῦ ύποκειμένου ἐναντία τῶν κατηγοριών. οἶον, Πᾶς ἀνθρώπος περιπατεῖ. Ὅψεις ἀνθρώπου περιπατεῖ, 

ῬΕΔ. Ἐμαυντιὰ ἀντίθεσις δῶν προτάσεων εἶναι, ὅταν κατὰ μὲν τὸ ποσόν εἶναι καὶ αἰς ἄλλος καθόλου, κατὰ ὅ ἐν τὸ ποσόν, ἡ μὲν καταφατική, ἡ δὲ ἀποφατική. οἴον, Πᾶς ἀνθρώπος λογικὸς. Ὅψεις ἀνθρώπου λογικὸς. Αὕτη, εἰς
ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. 75

χαρακτήρα ούσιώδη, ὃποῖος εἶναι ὁ εἰρημένος, ἔχουσιν τὴν ἑδοτηταν ἀλήθειαν μὲν ἡ καταφάσκουσα, νὰ ψεύδεται δὲ ἡ ἀποφάσκουσα. Εἰς δὲ ἀδύνατον, ἀλήθεις μὲν εἶναι ἡ ἀπορατική, Ψευδής δὲ ἡ καταφατική· οἶον Πᾶς ἀνθρώπος τετράπος. Οὐδεὶς ἀνθρώπους τετράπους· εἰς δὲ ἐνδεχόμενου, συμψεύδονται, οἶον, Πᾶς ἀνθρώπος εἶναι φιλόσοφος. Οὐδεὶς ἀνθρώπος εἶναι φιλόσοφος.

ῬΕΕ. Ῥρραντία δὲ ἀντίθεσις εἶναι, ὅταν αἱ προτάσεις κατὰ μὲν ποσὸν εἶναι καὶ αἱ δύο μερικαὶ, κατὰ δὲ τὸ ποιὸν, ἡ μὲν καταφάσκη, ἡ δὲ ἀποφάσκη. Λέγονται δὲ ὑπεναντίαι ὡς ὑποτάσσομεν εἰς τὸς ἐναντίας, καθὼς φαίνεται ἀπὸ τὸ ἐρε-ξῆς διάγραμμα· οἶον, Τίς ἀνθρώπος λογικὸς· Οὐ πᾶς ἀνθρώπος λογικὸς. Αὐταὶ δὲ εἰς μὲν οὐσίωδη χαρακτήρα ἔχουσι τὴν καταφατικήν ἀλήθινην, τὴν δὲ ἀποφατικὴν ψευδὴν, εἰς δὲ ἀδύνατον, τούτων ὑποτάσσονται, ἀληθεύνων μὲν τὴν ἀποφατικήν, ἤσθι δὲ τὴν καταφατικὴν· εἰς δὲ ἐνδεχόμενον, συμψεύδοντες.

ῬΕΣ. Αἱ δὲ κατὰ ποιὸν μὲν ταυτόχρονα, κατὰ δὲ ποσὸν διαφέρουσαν λέγονται ὑπάλληλοι· οἶον, Πᾶς καὶ Τίς, οὐδείς καὶ οὐ πᾶς· λέγονται δὲ ὑπάλληλοι, ἔπειδη αἱ μὲν καθόλου ὑποτάσσουσιν εἰς ἑαυτὰς τὰς μερικὰς, αἱ δὲ μερικῶς ὑποτάσσουσι εἰς τὰς καθόλου· διὰ τοῦτο ἡ ὑ-πὸ εἰς μὲν τὰς καθόλου συμμαχεῖ ἐνέργειαν, εἰς δὲ τὰς μερικὰς, πάθος. Εἰς χαρακτήρα ούσιώδη αἱ μὲν καταφάσκουσιν· ὑπάλληλοι συμψεύδοντες· αἱ δὲ ἀ-ποφάσκουσιν· συμψεύδονται· οἶον, Πᾶς ἀνθρώπος λογικὸς.
ἀοι καὶ Τίς· ἀληθὴ καὶ τὸ δόω· Οὐδεὶς ἄνθρωπος λογικός, τιμηθής· τιμηθής καὶ, Οὐ πᾶς ἄνθρωπος λογικός.

Ἡ Αὐτοίρασις δὲ ἐπροτάσεων εἶναι μάγιν καὶ κατὰ ποιοῦ καὶ κατὰ ποσὸν συμβαίνουσα· οὐκ, Πᾶς καὶ Ὁ ὅμοι, Οὐδεὶς καὶ Τίς· ὑδαι δὲ τούτων εἶναι οὕτως ἡ μὲν ἀληθεία, ἡ ἀλλη νὰ ἦν ἠπειράτως, ἡ ἀλλη ἡ ἀληθεία· διὸ, ἕκαν καὶ αἱ δῶ να αὐθινήθειαν, ἡ συνεσφυδούτου, ἡ κολουθεῖ εἰς ἀπαντος ἡ ἀποτεφρασις (Ἐρ.).

Ἡ Αὐτοίρασις. Αὐτοίρασις εἰς τὰς προτάσεις ἡ ἐκ συναφείας, ἡ τίς εἰναι συμβαίνουσα νὰ αὐτοπειρατήμουν προτάσεων γενομένη ἀπὸ προσθήκης τῶν 'Ον μορίων.

Ἡ Αὐτοίρασις. Ἡ συναφίας λοποῦ γίνονται προτάσεις δὐναμεσίς ἀντιθέτοις, ὡς πρὸ μᾶς αὐτῶν βαλθῇ τὸ ἀρνητικόν μορίον. 'Ον καθίσ καὶ μὲν τὰς ἀντιφάσιζ ἡ καὶ ἀπαντάτω ἡ διδοθέου διοῦς Πᾶς καὶ οὐχ. 'Ον πᾶς· ἡ οὗ Πᾶς καὶ Ὁ πᾶς· 'Οδείς καὶ οὗ Τίς, ἡ Τίς καὶ οὐχ 'Οδείς. Ἐς ἡ τὰς ἀνατίθεντας καὶ ἢ προσπεκτίζει εἰς τὸ καὶ τοῦ ὅματος· οὗν Πᾶς ἐς· 'Οδείς οὐκ ἐς· ἡ 'Οδείς ἐς· Πᾶς, οὐχ ἐς. 'Ος ἐς τὸν 'Ον πᾶς οὐκ ἐς· ἡ Ὁ πᾶς εἰς, ἡ 'Ος οὐκ ἐς. Εἰς ἐς τὸν ὁ πάλιν τὰς μερίκως πρότει μορίων καὶ Μᾶς· ἡ διδοθείς διδλούσ καὶ πρὸ τοῦ προσδοκίμου καὶ πρὸ τοῦ ὅματος· οὗν Πᾶς ἐς, οὗ Τίς οὐκ ἐς· ἡ 'Ος ἐς· Ὁ Πᾶς οὐκ ἐς· 'Οδείς ἐς, οὐχ ἐς· ἡ 'Ος πᾶς οὐκ ἐς· ἡ 'Ος πᾶς ἐς, οὐχ 'Οδείς οὐκ ἐς. Περιστροφικῶς δὲ ἐμφανίζει τοὺς κανώνας τοὺς τοῦ περικλεάζουσ Ἐυπρεπεῖν τὸ ἔφεξῃ τετράτιχον.

Τοῦ Ὁν τεθέντως ἀντιφασικούσας πρόσωπο. Ἡ Ὁπιαθ' ἐναντίας τοῦ 'Ομοπραντίας.
ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Ἐν ταῖς ὑπαλλήλοις δὲ ὡς ἐκατέρως,
Ἰσοσθενεῖς ἔσονται αἰ ἀντιθέσεις.

ΡΟ. Λόγος δὲ τούτων τῶν ἐσοδυνάμεων εἶναι, ὅτι τὸ ἀρνητικὸν μόριον ἀναίρεται τὰ πρὸ τῶν ὁποῖων τεθεται καὶ προτεθέν εἰς τὸ καθόλου καὶ καταφατικὸν Πᾶς μεταθάληλε τὴν πρότασιν εἰς τὴν μερικὴν, καὶ ἀποφατικὴν οὔτε πᾶς προταγθέν δὲ εἰς τὴν μερικὴν καὶ ἀποφατικὴν οὔ τὸ πᾶς τὴν τρέπει εἰς τὸ καθόλου καὶ καταφατικὴν οὐχι οὔ πᾶς. Ἐάν δὲ, καθὼς εἰς τὰς ἑναντίας καὶ ὑπεναντίας, βαθὺ πρὸ τοῦ ρήματος, η μὲν ποσότης μένει ἡ αὐτὴ, ἡ δὲ ποσότης μεταθάληλε τὰ έαν δὲ τεθή καὶ πρὸ τοῦ προσδιορισμοῦ καὶ πρὸ τοῦ ρήματος, τὴν μία ποσότητα τρέπει, τρέπον δὲ ἑναντία καὶ τὴν ποσότητα, τὴν ἀντικαθίσταται πάλιν.

ΡΟΑ. Τρέτου διεωρεῖται εἰς τὰς προτάσεις ἡ ἀντιθετική. Ἀντικροφοῦ δὲ προτάσεις λέγονται, αἰτίες, ἂς οὐ ἀντικροφῶσιν οἱ ὁροι τῶν, συναλληθεύουσιν ή συμψευδοῦσιν. Εἰδὴ δὲ ἀντικροφῆς εἶναι τέσσαρα ἀπλὴ, κατὰ συμβαθηκός, κατ᾽ ἀντιθέσιν, ἑνδεχομένη.

ΡΟΒ. Ἀπλὴ ἀντικροφὴ εἶναι, κατὰ τὴν ὁποῖαν μετατιθένται μὲν οἱ ὁροὶ, ἡ δὲ ποσότης φυλάττεται. Ἀντικροφοῦσι δὲ κατ᾽ αὐτὺς ἡ καθόλου ἀποφατικὴ καὶ ἡ μερικὴ καταφατικὴ ὁ οὔ, Οὐδεὶς ἀνθρώπος λέθος εἰς τὴν, Οὐδεὶς λέθος ἀνθρώπος καί η Τίς ἀνθρώπος φιλόσοφος εἰς τὴν Τίς φιλόσοφος ἀνθρώπος.

Συμβαθηκός δὲ οἱ ὁροὶ διεωρεῖται εἰς τὴν μὲν καθόλου καταφατικήν πρότασιν, ἔκλεισαν συμβαθηκός μὲ τὸ Α, τὴν δὲ καθόλου ἀποφατικήν μὲ τὸ Ε καὶ τὴν μερικὴν καταφατικὴν μὲ τὸ I, τὴν δὲ μερικὴν ἀποφατικὴν μὲ τὸ O.

ΡΟΓ. Εἰς τὴν κατὰ συμβαθηκὸς ἀντικροφήν μετατιθένται μὲν οἱ ὁροὶ, σωζότατο δὲ ἡ τῆς πρότασεως ποσότης,
ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

άλλον η ποσότης μεταβάλλεται από το καθέλου εἰς τὸ μερικὸν. Αὐτιστέρωσι δὲ ἡ μὲν Α ἐἰς Ι, ἡ δὲ Ε ἐἰς Ο.

ΡΩΔ. Εἰς τὴν κατ' ἀντιθέσιν ἀντιστροφὴν φυλάσσομα: μὲν αὐτὶ προτάσεις τὸ ποσόν, μεταβάλλομα: δὲ τὸ ποσόν, τρέπομαι δὲ τῶν ἀντιστροφῶν ὅρων εἰς ἀόριστον ἀντιστέρωσι δὲ ὁμοίως ἡ Ο καὶ ἡ Α' ὄροι. Οὐ πᾶς ἀνθρώπος πένης. Τῆς οὖ πένης ἐστὶν ἀνθρώπος. Πᾶς ἀνθρώπος λογικὸς, καὶ Οὐ- δεν οὐ λογικὸν ἐστὶν ἀνθρώπος.

ΡΟΕ'. Εἰς δὲ τὴν ἐνδεδομένην ἀντιστροφὴν, οἱ μὲν ὁροὶ τῆς προτάσεως φυλάττομα τὴν αὐτὴν τάξιν, μεταβάλλομα δὲ μέσῳ τῆς ποιότητας ἀντιστέρωσι δὲ ὁμοίως η Ἡ καὶ ἡ Ο εἰς ἐνδε- δομένην ἀλήθειαν ὀρῶς τῆς ἀνθρώπου περιπατεῖ, καὶ τῆς οὐ περιπατεῖ· ἀλλ' ἐνώ τοῦ μάλλον ὑπεναντίως (ΡΞΕ') παρὰ ἀντιστροφῇ.

ΡΟΣ'. Οὗ δὲ κανονὸς οὗτος ἐπισημεῖται εἰς τοὺς ἐφεξῆς λόγους. Τῆς Ε οὗ ὁροὶ εἰναι καθόλου, τῆς δὲ Ι μέρικον (ΡΔΖ'), δια τούτο καὶ μετατοπίζομαι δεν μεταβάλλομα τὸ ποσόν (ΡΞΘ'). Τῆς δὲ Α ὁ κατηγοροῦμενος μερικὸς ὁν' (ΡΔΖ'), με- τατοπίζομαι εἰς ἀνάγκης πρέπει νὰ μερικευθῇ (ΡΟΓ'). Τοῦτο δὲ παρὰ καὶ ἡ Ε', ἐπειδὴ ὁ κατηγοροῦμενος ὁροὶ τῆς καθόλου ὡς ἐμπορεῖ νὰ ἐκληρῇ καὶ εἰς μερικοῦς. Ἡ δὲ Ο ἀντιστέρωσι κατ' ἀντιθέσιν καὶ διασώζεται ἡ ἀλήθεια της διότι, ἐπειδή Οὐ πᾶς ἀνθρώπος Πένης, ἀρὰ Τῆς οὐ πένης εἶναι ἀνθρώπος καὶ ἐπειδή Πᾶς ἀνθρώπος Λογικός, ἀρὰ Οὐδεὶς ἡ λογικὸς εἶναι ἀνθρώπος· διότι εἰ πένης Θέλει νὰ εἴη πλούσιος, εὐγενῆς, ὁραῖος, καὶ πᾶν ἐπεθετὸν παρεκτὸς τοῦ Πένης (ΡΚΒ') ἀρὰ Τῆς πλούσιος εἶναι ἀνθρώπος, Τῆς εὐγενῆς εἶναι ἀνθρώπος κτ. ὡσαύτως οὐ λογικὸς Θέλει νὰ εἴη, ἀληθείᾳ, ἀλογικός, ἀναίθητος, κτ. ἀρὰ οὐδεὶς ἀλο- γοῦ εἶναι ἀνθρώπος κτλ.
ΔΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α'.
ΜΕΡΟΣ Γ'.
ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

Τι εἶναι Διάνοια καὶ περὶ τοῦ ἐρμηνεύοντος αὐτῆν λόγου.

ΡΟΖ'.

Τὸ ἔργον τοῦ Δόγου, κατὰ τὸ ὁποῖον ἀπὸ κρίσεως μεταβαίνει εἰς ἄλλην κρίσιν, ὁνομάζεται Διάνοια. Μεταβαίνει δὲ ἡ ἀμέσως, οἷον,

Πᾶς ἀνθρωπὸς θυμὸς ἄρα καὶ, Τὸς ἀνθρωπὸς θυμὸς ἡ διὰ μεστενούσης ἄλλης κρίσεως, οἷον,

Πᾶς ἀνθρωπὸς θυμὸς Σωκράτης εἶναι ἀνθρωπὸς ἄρα καὶ Σωκράτης εἶναι θυμὸς.

ΡΟΗ'. Εἶναι λοιπὸν διῷ γένη Διάνοιας. Διάνοια ἀμεσος καὶ Διάνοια ἐμμεσος, τῶν ὁποίων τὰ ἐιδὴ Θέλομεν ἰδία ἐκθέσεων ἐφεξῆς.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑ.

ΡΩΘ. Πάσα διάνοια περιέχει ήλίθιο και εἶδος· καὶ ήλίθιο μὲν εἶναι αἱ κρίσεις, ἐκ τῶν ὁποίων συμπαρτικται· εἰδος δὲ, ὁ τρόπος, κατὰ τὸν ὁποῖον συνάπτονται εἰς τὸ να παραχθῇ ὁπὸ τὰς δόμω ἡ ἀπὸ τὸν μέαν ἀλληλας κυρία καὶ ἀλήθεια· εἰς πάσαν λοιπον διάνοιαν ἐμφαινομενει τὴν παντοδαπότητα, τὴν ὁποίαν συνδέει ὁ Λόγος εἰς ἐνότητα, ἡγοῦται τὰ παντοδαπα τὰ συνάπτεται καὶ τὰ κάμπτει ἐν, καὶ ἐπομένως εἰς πάσαν διάνοιαν ἐμφαινομενει Θέσεις, ἀντίθεσεις, σύνθεσεις.

ΡΠ. Ἡδὲ ἐπιθεώρησομεν τὰ ἔργα τοῦ λόγου, ἐδέαν καὶ κρίσει καὶ διάνοιαν, Θέλομεν ἐδείν, ὅτι καθὼς εἰς καθὼς ἐπεκράτησεν ἡ Θέσεις καὶ ἀντίθεσεις καὶ σύνθεσεις (ΝΖ, ΡΚΒ, ΡΩΘ), οὕτως ἐπικράτειν τὰ τρεῖς ταῦτα καὶ εἰς τὰ τρεῖς ὁμοῦ παραβάλλομεν πρὸς ἀλληλας· διότι πᾶσα ἤδεα νοητῶν τι παριστάνουσα, τὸ Θέτει ὡς νοημένου· φαίνεται λοιπὸν εἰς τὴν ἤδεαν ἡ Θέσεις· ἐπειτα ἐπεροῦν νὰ ἀντιπαραταχθῶσι δόμω ἤδεαι, διὰ νὰ ἐξιμένω ἡν εἰς ὥστε ὁδεῖαι, ἡ ἀλλότρια· καὶ ἐδὸ τοῦτο φαίνεται ἡ ἀντίθεσις τῶν ἤδεων, πρὸς μάθημα τῆς σχέσεως τῶν· τελευταίον δὲ πολλαὶ κρίσεις συναπτόμεναι ἀποτελοῦσι τὴν διάνοιαν, ὅπου ἀναφαίνεται ἡ σύνθεσις τῶν τοῦ Λόγου ἔργων.

Σημείωσις. Αἱ τρεῖς αὕται τοιχοδοθεῖσα θρασκεία Θέσες καὶ ἀντίθεσεις καὶ σύνθεσις εἶναι εἰς ὅλας τὰς ἐπιτηδείας καὶ τὰ μέρη τῶν ἐπιτηδείων ἀναγκαστικῶς. Ἡ σφιχθεὶς γεννᾶται ἀπὸ τὴν Θέσιν καὶ ἀντίθεσιν καὶ σύνθεσιν τῆς μονάδος. Ι + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. Ὡς αὐτῇ ἐνηθεμετηκῇ ἐπιτρικτεῖται εἰς ταύτα τὰ τρεῖς διότι εἰς τὴν Πρόθεσιν, Ἀφαίρεσιν, Πολλαπλασιασμὸν, Διαίρεσιν εἰσίναι μὲν ὡς Θέσεως καὶ ἀντίθεσεως, οἱ συναπτόμενοι, οἱ μεῖζον καὶ οἱ ἐλάττων τῆς ἀφαίρεσις, οἱ δύο παράγοντες, οἱ διαιροτικοί καὶ οἱ διαιρετικοί εἰσίναι δὲ σύνθεσις τὸ ἀθροισμα, τῇ διαφορᾷ, ὅ παρα-


TI EINAI DIANOIA.

γόμενος, τό τηλίκον. Εἰς δὲ τήν Γεωμετράν ἡ γραμμὴ, τό στις
χείλειαν καὶ ἡ ἀρχὴ παύτος σχήματος, κατασκευάζεται ἐκ τῶν ση-
μειῶν, καθὼς εἰς τήν Ἀριθμητικήν ὁι ἀρίθμοι ἐκ τῶν μονάδων
διότι Ἑλεμόν πρῶτον ἐν σημείον Α ἐν τῶν τόπων, ἐτείπτα ἀντι
θέτετον εἰς αὐτὸ ἄλλο σημεῖον τό Β, καὶ τελευταίον ἄγωμεν τήν
γραμμήν ὡς σύνθεσιν τῶν ὀλίγων τούτων σημείων A———Β. ἄνθρω-
πων δὲ τό λαγόμενον καὶ ὁ ἄρισμος τής, εὐθείας διὰ εἶναι ἡ ἐ-
θεία τής ὑστὲρας μεταξύ δύο σημείων. Διὰ τής αὐτῆς δὲ τριπλῆς ἐργασίας γίνεται ἐκ τῶν γραμμῶν ἡ ἐπιφάνεια, ὥστε εἶναι
σύνθεσις μεταξὺ αὐτικῶν γραμμῶν* καὶ ἐκ τῶν ἐπίφανων τό
σώμα, τό ὁποῖον εἶναι σύνθεσις μεταξύ ἀντιθέτων ἐπιφάνειων
Διὰ τῶν αὐτῶν δὲ λόγου ὥστε ἔχει καὶ τρεῖς διακάσεις, αὔτες
ἔχει πρὸς ἀλλήλας ὡς θέσεις καὶ ἀντιθέσεις καὶ σύνθεσις. 'Αλλα καὶ
ἐς τὸν χρόνον, μείζον ὅτι ἔχει μίαν διάστασιν Θεωρούμενος ὡς
εὐθεία γραμμή, εὑρίσκονται τα τρία τάυτα* καὶ Θέσεις μὲν εἶναι
τὸ παραθέν, ἀντιθέσεις δὲ τὸ μέσον, σύνθεσις δὲ τὸ παρόν. Πα-
ραὶ δὲ ταύτα ἀπεδείχθη (Ἡροπ. Φιλοσ. ΠΑ) ὅτι τρεῖς μὲν εἶναι
καὶ φιλοσοφοῦσιν δύο, Θεοτική, ἀντιθετική, συνθετική* τρεῖς δὲ αἰ
μᾶθαις, δογματικὴ — μὲ τήν Θεοτικὴν, σκεπτικὴ — μὲ τήν ἀντι-
θετικὴν, κριτικὴ — μὲ τήν συνθετικὴν* εἰς δὲ τὴν κατὰ τὴν σχε-
σιν εὑρίσκονται καὶ αἱ τρεῖς δύναμεις τοῦ ἀνθρώπου πνεύματος,
τὸ αἰσθητικὸν, τὸ νοητικὸν, καὶ τὸ λογικὸν, ἐνῷ αἰ ἑδαί καὶ
αἰ ἀρχαὶ τῶν λόγων εἶναι ἡ ἀνωτάτη σύνθεσις τῶν τριῶν ἐνείσιν
δυνάμεων (Ἡροπ. Φιλοσ. ΜΓ). 'Αλλα ταῦτα μὲν παρεκκλησικῶς
τον ἐπὶ τῆς σημείωσις ταύτης, διὰ νὰ διεξόμειν τὴν εἰς τὰς
μᾶς τὰς φυσικὰς ἐργασίας τριπλῶν τῶν τρίτων τούτων τῆς Θέο-
σεως καὶ ἀντιθέσεως καὶ συνθέσεως.

ΠΠΑ. 'Εκφερομένη δὲ διὰ προφορικοῦ λόγου ἡ διά-
νοια ἡ γραφομένη ὑπομάζεται. 'Επεὶ γὰρ εἶναι ἀνθρώ-
πων ὁ λόγος προφορικός ἡ γραπτός πειστικός ἀδηλοῦ καὶ
ἀμφιβολομένης ἀποφάσεως δὲ ἀποφάσεως ἡ ἀποφάσεως
ἀλλού γνώρισιν καὶ ὑπολογομένον καὶ αὐτοῦ ὑμολογο-
μένου καὶ γνώρισιν ὑπομονεῖται. Τό ἡ γράμματος τό
Τόμ. Β.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑ.

έπιχειρήματος ἡ δε πυτομένη καὶ κατασκευαζόμενη, το ἐπὶ μὲν οὐ. Εἰς τὸ προεξετέθην παράδειγμα ἱγούμενων μὲν εἶναι αἰτῶν ἀποφύσεις, Πᾶς ἀνθρώπος θυετὸς, καὶ, Σωκράτης εἶναι ἀνθρώπος ἐπομενον δε ἢ, "Ἀρα Σωκράτης εἶναι θυετός.

ῬΠΒ. Ἐδὴ δὲ τοῦ ἐπιχειρήματος εἶναι Συλλογισμὸς καὶ Ἐπαγωγὴ καὶ Παράδειγμα, τα ὁποῖα Θέλομεν ἐξετάσειν εὑρίσκομεν.

ῬΠΓ. Ἀλλὸ πρὶν εἰπώμεν περὶ τῶν τριῶν τούτων ἐπι-

χειρημάτων, ἐπειδὴ ἡ διάνοια εἶναι ἡ ἀμεσος ἡ ἐμβεος, καὶ εἰς αὐτὴν πρέπει νὰ αὐτοριχη τό γος προφανής ἡ ἐπι-

χειρήμα διπλῶν, ἱγον ἁμεσον καὶ ἐμβεος, ἀνοικαίον εἶναι νὰ προτάξωμεν τὰ ἁμεσα ταῦτα ἐπιχειρήματα, τα ὁ-

ποῖα λέγονται καὶ συλλογ οίκοι ἁμεσοι, καὶ σωκείων οἱ ὁ-

ἴανται καὶ ἁρχικοὶ καὶ διαλακτικοί, ἐπεὶ διαδοθοῦσα

διὰ πολλῶν μερικοτέρων καὶ ἐφαρμοζοῦνται εἰς αὐτοὺς, καὶ εἶναι τρόπον τω διὸ Σεμελεωδεῖς ἁρχαῖ, κατὰ τὰς ὀποῖς ἐπιθέρουνται τῶν διαφόρων ἐπιχειρημάτων τὰ πρόσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ ἁμέσων Συλλογισμῶν.

ῬΠΔ.

Τοὺς ἐπιμένουσαν ἁμέσως συλλογισμοὺς, ἱγον εἰς τοὺς ὁποῖους δὲν μεσολαβεῖ κρίσεις δεύτερα διὰ νὰ γείνη συμπέ-

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΩΝ ΣΤΥΛΟΓΙΣΜΩΝ.

εύποροιμεν να λαθομεν απο πεντε τοπους: Απο το πλατος των ευνουχων (ΠΘ') απο το βαθος (αυτ.): απο των προτασεων των αντιθεσιων (ΡΞΔ'—ΡΞΗ'): απο την ισοδυναμιαν των (ΡΞΘ') και απο την αντιστοιχημα των (ΡΟΔ').

ΡΠΕ'. Εκ του πλατους λοιπον:
α'. Εις ποσον προτασιν, της οποιας ὑποκειμενος ὄρος ειναι καθολου της ιδεας, ἐπουται ἀρκετος ὅλαι αἱ προτασεις, των ὑποκειμενοι ὄροι ειναι μερικωτεροι μεν, ὑπο δὲ της καθολου ἐκεινης ὑποτασσομενοι, κατηγορουμενος δε ὁ αυτος: οιου.

Πισα ουσια αυθυπαρκτος:
ἀρα και παν σωμα αυθυπαρκτου;
ἀρα και παν ζων αυθυπαρκτου:
ἀρα και πας ανθρωπος αυθυπαρκτος:
ἀρα και ὁ Σωκρατης αυθυπαρκτος.

β'. Εις προτασιν, της ὑποκειμενος μεν ὄρος ειναι κατωτερος, κατηγορουμενος δε ανωτερος, οκουμουνοι ομε- σως ὅλαι αἱ προτασεις, αἱ ὑποιας κατα του αυτος κατη- γορους: τα κατωτερα διαζευκτικως, διότι ὁ κατηγορομε- νος μερικευεται (ΡΑΖ'): οιου,

Ὁ Σωκρατης ειναι ουσια:
ἀρα ειναι ἡ σωμα ἡ ασωματου:
ἀρα ειναι ἡ ἐμψυχου ἡ ἐψυχου:
ἀρα ειναι ἡ ζωου ἡ φυτου:
ἀρα ειναι ἡ ἀνθρωπος ἡ κτινος.

Ἀπορητικος δε, διότι ὁ κατηγορομενος ειναι καθολου, (ΡΑΖ') ακουσανοι και χωρις διαζευκτικων: οιου, Ἡ δικαιοσυνη δει ειναι ουσια: λοιπον ουτε σωμα, ουτε ἐμψυχου, ου- τε ζωου, ουτε ἀνθρωπος.

F 2
ΠΠΣ. Ἐκ δὲ τοῦ βάθους
α. Ἀπὸ πρώτασιν, τῆς ὁποίας τὸ ὑποκείμενον εἶναι μερικῶν ἡγουμ. κατώτερον, συνόγονται ὅλαι αἱ κατηγοροῦσαι τὸ αὐτὸ κατὰ τῶν ἀνωτέρων μερικῶς λαμβανομένων, ἐπειδὴ περιέχονται τὰ ἀνωτέρω εἰς τὰ κατώτερα κατὰ βάθος (ΜΗ') ὀδὸν,

Ὁ Σωκράτης εἶναι φιλόσοφος
ἀρα καὶ τῆς ἀνθρώπους
ἀρα καὶ τῆς ζωῆς κτλ.

β. Εἰς πρώτασιν, τῆς ὁποίας ὁ κατηγορούμενος ὄρος εἶναι μερικῶς καὶ κατώτερος, ὁκουλουθοῦσιν ὅλαι αἱ κατὰ τὸν αὐτὸν κατηγοροῦσαι τὰ ἀνωτέρω ἐδώτη τὸ κατηγορούμενον ἔχει οἷον τὸ βάθος τοῦ ὀδοῦ. Σωκράτης εἶναι ἀνθρώπος
ἀρα καὶ ζωῆς
ἀρα καὶ σώματα
ἀρα καὶ οὐσία.

γ. Εἰς τὴν κατηγοροῦσαν τὸ ὁρεῖον ὁκουλουθοῦσιν αἱ κατηγοροῦσαι τὴν διαφοράν καὶ τὸ κατὰ τὸν τέταρτον τρόπον ἤδον (ΟΒ', Σημ.), οἶον,

Σωκράτης εἶναι ἀνθρώπος
ἀρα καὶ Λογικὰ ζωῆς
ἀρα καὶ δέσποινα, καὶ γελασίκοιν.

δ. Εἰς πρώτασιν ἀποφάσκουσαν τί ἔπονται ἄμεσος αἱ τὸ αὐτὸ καὶ ὁπὸ τῶν ἀνωτέρω ἀποφάσκουσαι, ἔως ὅταν συναντηθῇ τι συνεπιστευόμενον μετα τοῦ κατηγορούμενου ὀδὸν,

Σωκράτης δὲν εἶναι γραμμή
ἀρα καὶ ἡ ἀνθρώπος δὲν εἶναι γραμμῆ
cαι τὸ ζωῆς, καὶ τὸ σώματι, ἔως τῆς οὕσεός
εἰς δὲ τὴν Σωκράτης δὲν εἶναι τετράπονον, ἀκολουθεῖ καὶ ἡ. Καὶ οὐκ ἄνθρωπος δὲν εἶναι τετράπονον· ἀλλ' ὥς καὶ ἡ. Καὶ τὸ ζῶον δὲν εἶναι τετράπονον· διότι τὸ ζῶον συνεπικοινωνεῖ μὲ τὸ τετράπονον.

ε. Εἰς τὴν ἀποφασίσκουσαν ἀκολουθοῦν ἀμέσως αἱ ἀποφάσισκος τὰ ἀνώτερα τοῦ ἀποφασικῶς κατηγορηθέντος παρεκτὸς, εὖν καὶ ἐδώ συνεντυχὲ τε συνεπικοινωνεῖ μὲ τὸ ύποκείμενον, ὅτι,

'Ἡ γραμμὴ δὲν εἶναι ἄνθρωπος'

οὐδὲ ζῶον·

οὐδὲ σώμα κτλ.

ἀλλ' εἰς τὴν 'Ὁ λήθος δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ἀκολουθεῖ μὲν καὶ ἡ. Οὐδὲ ζῶον, ἀλλ' ὥς καὶ ἡ. Οὐδὲ σώμα· διότι τοῦτο συνεπικοινωνεῖ κατὰ βάθος εἰς τὸ λήθος·

ῬΠΗ. 'Εκ δὲ τῆς ἁντιθέσεως.

α. Εἰς ὅλην ἀναγκαίον καὶ ἀδύνατον ἀπὸ τὴν ἑπτά τῆς ἑναύξεως συνάγεται ἀμέσως ἡ ἀραία τῆς ἑναύξεως, οἴνου

Πᾶς ἄνθρωπος λογικός·

ἄρα οὐκὶ Οὐδεὶς ἄνθρωπος λογικός·

καὶ, Οὐδεὶς ἄνθρωπος ἀναίσθητος

ἄρα οὐχὶ Πᾶς ἄνθρωπος ἀναίσθητος·

εἰς δὲ ἐνδεχομένων ὅλην ἀπὸ ἄραν παρέπτεται ἁραίας· οἴνου,

οὐχὶ Πᾶς ἄνθρωπος σοφὸς·

ἄρα οὐχὶ καὶ Οὐδεὶς ἄνθρωπος σοφὸς·

καὶ, οὐχὶ Οὐδεὶς ἄνθρωπος λευκός

ἄρα καὶ οὐχὶ Πᾶς ἄνθρωπος λευκός.

β. Εἰς ὅλην ἀναγκαίον καὶ ἀδύνατον ἀπὸ τὴν ἑπτά τῆς ὑπεναύξεως συνάγεται τῆς ἀλλής ἡ ἁραίας· οἴνου,

Τὸς ἄνθρωπος γελασικός·
περί ἀμεσών σταλογισμών.

όρα συχ! Ού πάς ἀνθρώπος γελασικός·
εἰς δὲ ἐνδεχόμενον, ἀπὸ τὴν θέσιν συνάγεται Θέσις, οἶον,
Τῆς ἀνθρώπους πένης
όρα Οὐ πάς ἀνθρώπος πένης

γ'. Εἰς ὁποιαδήποτε ἐλλιν ἀντιφασικοῦς τινὸς ἡ Θέ-
σις συνάγεται τὴν ἁρσιν τῆς ἔτερας, καὶ εἰς ἐναυτίας ἡ ἁρ-
σις τῆς Θέσιον, ἐπειδή αὐτὰς μὴν συναλληθεύωσι ποτὲ,
μὴ τε συμφεύδονται (ΡΠΣ').

ΠΠΘ'. Ἡκ δὲ τῆς ὕσυναιμίας, ἡ μὲν πρότασις ἀ-
κολουθεῖ ἁμέσως εἰς τὴν ἄλλην· διότι αὐτ ἑις ὕσυναμίου ἀντι-
καθίζεται ἑις ὕσυναμίαν αὐτὴ τῆς μιὰς ἡ ἄλλη.

ΡΤΙΑ'. Τελευταίον δὲ ἐκ τῆς ἀντίφροψις, ἡ ἀντιφρά-
φοπα ἀκολουθεῖ εἰς τὴν ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐγενέσθη ἡ ἀντιφρά-
ψις· διότι εἰς αὐτὰς εἴην ἀπαρατήτου τὸ νὶ συναλληθεύω-
σιν ἡ νὰ συμφεύδωμεν (ΡΟΑ'). Καὶ τούτα μὲν περὶ τῶν ἁμέ-
σων συλλογισμῶν, τοὺς ὁποῖους ἄλλου ὁχὴ ἀνοικείως ἰσώς ἀκολουθεῖ ἀκολούθας ἐπίμασαν προτάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ Συλλογισμοῦ καὶ Ἐπαγωγῆς καὶ Παραδείγματος.

ΡΤΙΑ'.

Συλλογισμὸς καὶ Ἀριστοτέλη (Προτ. Ἀναλυτ. Βιβλ. Α',
Κερ. α.) ἐγώ λόγος, ἐν ὧν τελεύτων τινῶν, ἐτερον τι τῶν
ΠΕΡΙ ΣΤΑΛΟΓΙΣΜ. ΚΑΙ ΕΠΑΤΟΓ. ΠΑΡΑΔ. 87

κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει τῷ τάτῳ εἶναι. Δέχεται δὲ συλλογισμὸς, διότι εἶναι συλλογὴ πολλὸν λόγων, τεθέντα δὲ ὄνομαζει τὰς προκειμένας προτάσεις, αἱ ὁποίαὶ εἶναι τὸ ἡγούμενον αὐτοῦ μέρος (ῬΠΑ). Ἑτεροῦτῳ δὲ εἶναι τὸ ἐπίρμινου μέρος (αὐτ. τὸ ὁποῖον ὄνομαζεται συμπέρασμα. Πρέπει δὲ νὰ σημειώσωμεν α', ότι αἱ προκειμέναι προτάσεις λέγονται τεθέντα, διότι πρέπει νὰ εἶναι ὄμολογομεναι καὶ γανερα' β', ὅτε τὸ συμπέρασμα συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης, ἡγοῦν καὶ Θελωμεν καὶ ὧν, πρέπει ἀναγκαῖως νὰ δεχθοῦμεν τὸ συμπέρασμα, ὥστε ὃ ὃς δεχθοῦμεν τὰς προτάσεις, ὁς πρέπει προδιατάχθειν, τότε δὲ σημαίνει καὶ τό, τῷ τάτῳ εἶναι, ἡγοῦν διὸτι προμετεβήθησαν ἕκεινα, ἐξ ἀνάγκης ἐπεται καὶ τούτο' οἶοι.

Πάσα ἐπισήμην εἶναι ψέλλης.
Αλλοιμη ἡ γεωμετρία εἶναι ἐπισήμη
Αρα ἡ γεωμετρία εἶναι ψέλλης.

ΡΤΙΒ. Εἰς τὰ πάντα συλλογισμὸν παρατηροῦνται τρεῖς ὁροι, καθὼς εἰς τὰ παραδείγματα εἶναι οἱ ὁροὶ Κτισθήμη, Γεωμετρία, Ψέλλης· ἀπὸ τούτους οἱ εὐρέσκομεν εἰς τὸ συμπέρασμα ὄνομαζονται ἀρχαῖοι καὶ ἀρχον μεθὲ ζουν εἶναι ὁ κατηγοροῦμενος (ψέλλης), ἀρχον δὲ ἐλαττόν ο ὁποιεῖμεν (γεωμετρία)· ὁ δὲ τρίτος, ὅτις ποτὲ δὲν εὑρίσκεται εἰς τὸ συμπέρασμα, ὀνομάζεται Μέσος· τοιοῦτος εἶναι εἶδος ὁ ὁρος Κτισθήμη. Ἡ πρότασις, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἡγούμενος ὁ μέσος ὁρος μὲ τὸ μείζον ἀρχον, ὄνομαζεται Μέσζων· ἡ δὲ, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι τὸ ἐλαττόν, Ἑλαττὼν.

ΡΤΙΓ. Ἡ μείζον πρότασις ἐμπερεῖ ὡς ἐκληρήθη, ὡς γεωμετρίς τῆς κανόνων, ἑκατέρων γεωμετρίτων εἰσιτία του
ο" Ηλιος είναι αυτόφωτος.

Ο" Ηλιος λατινά δέν είναι πλανήτης.

Σημείωσες: Δύο συλλογισμοί μόρια μεταχειρίζονται. "Διαλεκτικοί είναι τα πάλαια γλώσσες μικρά το ἀλλαμαχὴν είστιν ἁλαττονα προτάσον, καὶ τὸ ἁρ πεί εἰς τὸ συμπέρασμα, καθὼς ἄδαιμον (ῬΤΙΔ'). τῶν ἐποιαὶ εἶναι ἵνα καλῶν να φυλαχθῶσιν καὶ ἔστω τὴν γεωτέραν" ὡς ἔκτο τὸ πλείον ὅμως αὐξάνεσθαι καὶ τὰ δύο διὰ συντομίαν.

ΡΤΗΕ'. 'Κυπερίζονται δὲ οἱ συλλογισμοί εἰς τοὺς ἑφέξις δῶυ λόγους.

α. Τὸ κατὰ παντὸς τοῦ γένους τοῦ ἐξίσους λεγόμενον, λέγεται καὶ καθ' ἐκάσιον ἀπὸ τα ὑπὸ τὸ γένος ὑπαγόμενα εὑρίθη, ὡς ἀπὸ τα ὑπὸ τὸ ἐξίσου ὑποτασσόμενα ἀτόμαρα, ἄλλως, χαρακτηρ χαρακτήρος εἶναι καὶ τοῦ νοητοῦ χαρακτήρι.
β. Τὸ κατὰ μηδὲνὸς λεγόμενον, ἣνοι ἀπὸ παντὸς ἀποφασικόμενον, ἀποφάσκεται καὶ ἀπὸ τὰ ἐἰς τὸ γένος ἡ εἴδος ὑπογόμενα εἰς ἡ ἀτομὰ τῇ, ἀλλοι, χαρακτήρ διαμαχόμενος εἰς τὸν χαρακτῆρα διαμάχεται καὶ εἰς τὸ νοοτόν.

ΡΤΙΣ. Νοοτοῦ εἰς τὰς ἀνωτέρω εἰσημένας ἀρχὰς εἶναι ὁ ὑποκείμενος τοῦ συμπεράσματος ὁρὸς. χαρακτὴρ εἶναι ὁ κατηγορούμενος εἰς τὴν μὲν ζωὴν πρότασιν, καθὼς εἰς τὸ προεκτεθὲν (ΡΤΙΑ) παράδειγμα ωφέλιμος, εὑρέσκεται δὲ χαρακτὴρ τῆς ἐπεζήμης, ἥτις εἶναι χαρακτὴρ τῆς Γεωμετρίας. λυποῦν τὸ ωφέλιμος εἶναι χαρακτήρ καὶ τῆς Γεωμετρίας. Τὸ δὲ δεύτερον παράδειγμα (ΡΤΙΔ) σαφεῖται τῷ δεύτερῳ ἀρχήν, ἐπειδὴ εἰς αὐτὸ ὁ χαρακτὴρ Πλανήτης διαμαχόμενος μὲ τὸν χαρακτῆρα αὐτὸφωτοῦ, διαμάχεται καὶ μὲ τὸ νοοτὸν. "Ἡ λεος, τοῦ ὀποῖου χαρακτῆρ εἶναι τὸ αὐτὸφωτοῦ. Κατανοεῖται δὲ ἐκ τούτων ότι αἱ ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν δεῖν εἶναι κυρίως τίτος ἀλλο, εἰ μὴ ἡ ἀρχὴ τῆς σχετικῆς ταυτότητος (ΞΒ) ἐκφράζεται δὲ αὐτῇ ἐπὶ τοῦ ἀποφασικοῦ συμπεράσματος αὐτῶ. Τὰ τρίτα τινὶ ἐτέρα καὶ ἀλλὴ ἀνὴρ ἐτέρα: φανερῶς δέ εἶναι καὶ τοῦτο, ότι τὸ τρίτον, ἢ γωνία οἱ μέσος ὤρος πρέπει νὰ εἶναι ἄπολυτος ὁ αὐτὸς (ΥΕ) καὶ εἰς τὴν τοῦ ἔνδο καὶ εἰς τὴν τοῦ ἄλλου ἐνσωμ, ἡ διάζευξιν.

ΡΤΙΖ. Ἔπειδὴ δὲ αἱ προτάσεις, ἐκ τῶν ὁποιον προσπληροῦται ὁ συλλογισμὸς (ΡΤΙΑ) ἐμπορῶν νὰ εἶναι ἡ κατηγορικὴ ἡ διαξεικτικὴ ὑποθετικὴ κατὰ σχέσιν Σειρούμενα (ΡΑΗ) φανερῶς εἶναι, ότι καὶ ὁ συλλογισμὸς εἶναι τριῶν λογίων, ἢ γωνία κατηγορικὸς, ὑποθετικὸς, δια-
ΠΕΡΙ ΣΤΙΛΛΟΓΙΣΜΟΤ

ζευκτικός, ἀλλ' ἡμισ ἐνταῦθα καὶ εἰς τὸ ἔρεμος Κεφάλαιου λέγομεν περὶ μονῶν τῶν κατηγορικῶν· τοὺς δὲ ἄλλους δύο, διὰ τὴν ρανωμένην σύνθεσιν τῶν προτάσεων (ΡΜΣ), τοὺς περικλεσθέντας εἰς τὸ περὶ συνθέτου συλλογισμῷ Κεφαλαίου.

ΡΤΙΠ'. 'Ἡ δὲ ἐπαγωγὴ ἦν πις ὁμολογός θρόπους μὲ τὸν συλλογισμῷ διὸ τὸ μὲν συλλογισμὸς συμπεραίνει ἀπὸ τὰ καθόλου τὸ μερικὸν· ἡ δὲ ἐπαγωγὴ: ἀνατρέχει ἀπὸ τὰ μερικὰ ἐκ τὰ καθόλου· ἡ δὲ λέγει· ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὰ Τοπικὰ, ἐμένων ἐρωτοῦ ἀπὸ τῶν καθ' ἑκατο τὸ καθόλου. Παράδειγμα δὲ ἐπαγωγῆς ἐκθέτομεν τὸ ἔρεμος.

Κορώνη, Ἔλαρος, Ἔλεφας μακρόσια·
Κορώνη, Ἔλαρος, Ἔλεφας ἁχόλα· ἀρα Ποῦν ἁχόλου μακρόσια.

ΡΤΙΘ'. Αὔγους δὲ τῆς ἐπαγωγῆς ἐμεῖς, ὅτι ὅλα τὰ κατωτέρω συμπληρόουσι τὸ σύντερον, ἠγούν ὅλα τὰ ἄτομα τὸ εἴδος, καὶ ὅλα τὰ εἰδὴ τὸ γένος.

Σ'. Διαρέτα τὸ ἐπαγωγῆς εἰς πλήρη καὶ ἔλλειπτα· καὶ πλήρης μὲν ἐμεῖς, ὡς ἀνεκλειπτῶς ἀπαριθμεῖ ὅλα τὰ εἰδή, ἡ ὅλα τὰ ἄτομα· καὶ ὅπου τούτο εἰσὶ δυνάτω· ἐπιχείρησα ἀφαλέστερον παρὰ τῶν ἐπαγωγῆς ἀλλο δὲν γίνεται βέβαια· χορήγημοι δὲ φαίνεται εἰς γένη μὲν ὅλως· ἰδι, ὅλως χρήσιμα δὲ εἰδή· οἷον.

Τὸ ἱσόπλευρον τρόχου, καὶ τὸ ἱσόσκελες, καὶ τὸ σκαληνὸν ἐχει καθέν ταῖς τρεῖς διάδοσις ἰσιὰς δύο ὀρθῶν ἀρα Ποῦν τρόχου
καὶ, Σαλήνη, Ἐρμῶς, Ἀφροδίτη, Ἀρης, Ζεύς.
ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ. 91

Κρόνος, Οὐρανός, Παλλάς, Δήμητρα εἶναι ἑτερόφωτα,
ἀρα Πάσα πλανήτης εἶναι ἑτερόρωτος.

ΣΑ'. Ἐλληνική δὲ ἑπαγωγή εἶναι, ὅταν ἀπὸ τὰ πολυλιαμερικὰ ἀπαρθιμούσα ὀλίγα συμπεραίνει ἐὰς τὰ καθολοῦ Βοῦς, καὶ ἑπός, καὶ λέων ἐμψύχα·
ἀρα Πάν ζῶν.

ἀλλά εἰς τοιαύτην περίπασιν, εὼν μὲν τὸ κατηγοροῦμενον εἶναι χαρακτήρ αναγκαῖος, ἡ ἑπαγωγή εἶναι περιττή· ὅτι τότε ἐμπροσθενυς κάλλιον να μεταχειρισθῶμεν συλλογισμοῦ εἰ δὲ εἶναι ἐνδεχόμενος, πολλάκις ἡ ἑπιφορὰ τοῦ συμπερασματος εὑρίσκεται· καὶ τοῦ συμπεράσματος τὸ ἀρα πρέπει να συνδεθεῖται καὶ μὲ τὸ ἰώς.

ΣΒ'. Τὸ δὲ Παράδειγμα εἶναι ἐπεξεργασία συνάγων εἰς ὁμολογικὸν μερικὸν ἄλλο ὁμολογ. οἷον, Ἑλλάνθης ἢ τὸ πτωχός, καὶ φρεσύκης ἀλλὰ φιλόποιος γενόμενος, ἀπέκτησε τοῦ πλούτου τῆς σοφίας. Καὶ σύ λοιπὸν, μὴ ὅλων ὅτι εἶσαι πτωχός, ἂν κοπιάσῃς, Θελεῖς εἰς ἀπαντός ἀπαληθεύς τῆς σοφίας τοῦ Ἡσαῦρον.

ΣΓ'. 'Ὁ δὲ 'Αριστέλης (Προτ. 'Ἀναλυτ. Β', κδ') ὅρκετι τὸ παράδειγμα „λόγου, καθ' ὃν Ἡατερὶ τῶν ἅχρου δειλώται ἐνυπάρχειν τῷ μέσῳ δι' ὁμολογ. τῷ τρίτῳ· "Ο-θεν γίνεται: φανερὸν, ὅτι τὸ παράδειγμα περιέχει τέσσαρος ὅρους· ἐν ἅχρον (τὸ ὅποιον εἶναι τὸ μεῖζὸν), τὸ μέσον, τὸ ὁμολογ., καὶ τὸ με τὸ ὅποιον ἔχει ὁμολογητα, ἡγουν τὸ ἑλαττον.

ΣΔ'. Ἐπεδή δὲ ὁ συλλογισμὸς ἔχει τρεῖς ὁχοὺς (ῬΤΒ') φανερὸν εἶναι, ὅτι τὸ παράδειγμα Θελεῖ ὀνομαθθήνει ὑπὸ δύο συλλογισμοὺς· σύντο τὸ τὸ φιλοσόφου. Ἡ μορφή
τῶν Ὄνθαίοιν πρὸς Φωκείς τοὺς ὀμόρους κακῶν. Καὶ ἂ
τῶν Ἀθηναίων ἀρα πρὸς Ὄνθαίοις τοὺς σφίσιν ὀμόρους
κακῶν" ἀναλύεται εἰς τοὺς ἑφεξῆς δύο συλλογισμοὺς.

Α. 'Ἡ μάχη ἦν πρὸς ὀμόρους κακῶν·

'Ἡ μάχη τῶν Ἀθηναίων πρὸς Ὄνθαίοις μάχη ἦν

πρὸς ὀμόρους·

'Ἡ ἀρα τῶν Ἀθην. πρὸς Ὄνθ. μάχη κακῶν·

Ἐπειτα διὰ κα ἀποδεχθῇ ἡ μετάξων

Β. 'Ἡ Ὄνθαίοιν πρὸς Φωκείς μάχη κακῶν·

'Ἡ δὲ, μάχη ἦν πρὸς ὀμόρους·

'Ἡ ἀρα πρὸς τοὺς ὀμόρους μάχη κακῶν.

Εἰς τοῦ Β' τοῦτον συλλογισμὸν, ὡς τις ἦν ὁ παράδειγμα,

ἐθείκη τῷ μετίκου ἀκροῦ (τὸ κακὼν) κατὰ τοῦ εἰς τὸν Α'

συλλογισμοῦ μέσου (τῆς πρὸς τοὺς ὀμόρους μάχης) διὰ

tεταρτοῦ τινος ὀρου (῾γουν διὰ τῆς τῶν Ὄνθαίοιν πρὸς

Φωκείς μάχης) ὑμοίων μὲ τὸ τρέτον (῾γουν τὸ εἰς τὸν

Α' συλλογισμοῦ ἐλασσοῦ ἀκροὺ) τὸ ὁποῖον ἦν ὁ τῶν

Ἀθηναίων πρὸς Ὅνθαίοις μάχη.

ΣΕ. Ἐμπορεὶ καὶ ὀρισθῇ καὶ ἀποφαντικῶς τὸ παρα-

δείγμα ,λόγος, καθ᾽ ὃν ἔτερον τῶν ἀκρών δεῖκνυται μὲ

ἐνυπάρχει τῷ μέσῳ διὰ τοῦ ἀναμοίρου τῷ τρεῖς" οἷον

'Ἡ μάχη τῶν Ὅνθαίοιν πρὸς Φωκείς τοὺς ὀμόρους κακῶν

αὐξ ἀρα ἡ τῶν Ἀθηναίων ὑπὲρ ἄναμοιον κακῶν. Τὸ ὁποῖον ἐμπορεῖ, καθὼς καὶ τὸ ἀνωτέρω

να ἀναλύθη εἰς δύο συλλογισμοὺς.

ΣΣ. Λόγος δὲ καὶ βάσις τοῦ παραδείγματος εἶναι,

"Ὅτι φυσικῶς ρητῶν εἰς μὲν τὰ ὀμοία ἡ ἀκαλούθισιν

ὀμοία, ἀνάμεια δὲ εἰς τὰ ὀμοία ὡς ὁμοιότης δὲ ἐπὶ

ηρεῖται πάντοτε εἰς ἀναλογίαν τινὰ, ἡγουν ὧτι Ἡ Ἐχε
σχέσιν πρός τι, ὑποίαν ἄλλο πρὸς ἄλλο· οἷον, Βασιλεὺς ἀγαθὸς εὐδαιμονίζει τοὺς ὑπηκόους· καὶ οἰκοδεσπότης λοιπὸν βασιλεὺς τις ὑπὸ τῶν σικετῶν τοὺς κάμυει, ἂν εἶναι ἀγαθὸς· καὶ, Καθὼς οἰκοδεσπότης κα-χός εἶναι τῶν σικετῶν ὑπηγέγει, οὕτω καὶ βασιλεὺς, ὅς τις εἶναι ὡς μέγας τις οἰκοδεσπότης, κατοχθῆρει τῶν λαῶν· διότι ἐδώ υποτιθέται τὸν αὐτὸν λόγον ἐκεῖνον ὁ βα-σιλεὺς πρὸς τοὺς ὑπηκόους· τὸν ὑπὸ αὐτὸν λόγον ἐχει καὶ πατήρ οἰκο- κονεψίας πρὸς τοὺς σικετάστου· διὰ τούτο ἀπὸ τοῦ ὑπο-τέρους τὸ παράδειγμα ὑμοῦχοται ἀναλογικός συλλογισμός.

ΣΣ. Πρέπει δὲ νὰ προσέχωμεν πολὺ μὴ λαθόντες ἐκλάδωμεν ως ὁμοια τὰ ἀνύμοια, καὶ οὕτω περιπέσομεν εἰς ἀπάθειαν. Εἶναι δὲ συχνὰ τὰ σφάλματα εἰς τὸ παράδειγμα, διότι ἐνωποκρύπτεται συχνά τις διαφορὰ καὶ εἰς τὰ νομικόμενα ὁμοια· οἶον, Πέρσων ἐκρατεύσας ἐνίκησα· ἂρα καὶ ἠφέτως καὶ, Πλεύσας μὲ καράσιον ἐμπορικὸν ἐναυ-άγησα· ἀρα δὲν Θέλω ναυαγίσεις, εἰὼν πλεύσω μὲ πολε-μικὸν· ἀπείδα οὐκ ἔσται καὶ τὰ δῦνο.

ΣΗ. Εἰς τὸ παράδειγμα ἀνάγομε καὶ τὴν παρασκευή καὶ τοῦ μῦθου· ἐκτὸς ὧτι ταῦτα πλάττουσι τὰς ὑποθέσεις, ἢ μὲν ἀνθρωπίνας πράξεως παραδειγματικοῦσα· ὁ δὲ, καὶ εἰς τὰ ἄλογα καὶ ἀνασθητα λόγου καὶ αἰσθητῶν μυθοπλαστικά πρὸς ἡθικὴν ὀφέλειαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Περί σχημάτων και τρόπων μεθοδικού συλλογισμού.

ΣΩ.

Σ εις τάς προτάσεις διάφορος τῶν ἀκρῶν μὲ τὸν μέσον ὅρον συνάφεως, διότι ὁ μέσος ὅρος α') ἐμπορεύεται νὰ υπόκειται εἰς τὴν μείζωννα καὶ νὰ κατηγορηταὶ εἰς τὴν ἐλάσσωνα. β') νὰ κατηγορηται καὶ εἰς τὸς ὅρος γ') νὰ υπόκειται καὶ εἰς τὰς ὅρους δ') νὰ κατηγορηται εἰς τὴν μείζωνα καὶ νὰ υπόκειται εἰς τὴν ἐλάσσωνα. Εἰς ταύτης δὲ τῆς περιπληθύς συναφείας, προέρχεται τὰ τέσσαρα λεγόμενα συλλογιστικά σχήματα. "Εἰς τὸ υποκείμενον ἀκρον τοῦ συμπεράσματος, καὶ Κ τὸ κατηγορούμενον, καὶ Μ ὁ μέσος ὅρος. Τὸ ἐφεξῆς λοιπὸν διάγραμμα θέλει παρατηθεῖν τὰ εἰρήμενα τέσσαρα σχήματα.

<table>
<thead>
<tr>
<th>MK</th>
<th>KM</th>
<th>MK</th>
<th>KM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TM</td>
<td>TM</td>
<td>MT</td>
<td>MT</td>
</tr>
<tr>
<td>TK</td>
<td>TK</td>
<td>TK</td>
<td>TK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Παράδειγμα κατα.

Α') Πᾶν ζώον εἶναι ἐμψυχον.

Πόσ ἄνθρωπος εἶναι ζώον.

Πάσ ἄνθρωπος εἶναι ἐμψυχον.
Β') 'Όμοιοι λόγοι εἰναι ζωον·
'Όμοιοι λόγοι εἰναι ζωον·
'Όμοιοι λόγοι εἰναι λέγοι.

Γ') Πάνι ζωον εἰναι ἐμψυχον·
Πάνι ζωον εἰναι οὐσία·
Τὰ οὐσία εἰναι ἐμψυχοι·

Δ') Πάνι ἀνθρώπος εἰναι ζωον·
Πάνι ζωον εἰναι ἐμψυχον·
Τὰ ἐμψυχον εἰναι ἀνθρώποι.

Τὰ τέσσαρα τούτα σχήματα ἔξερεν περιληπτικῶς ὁ Ἑυ-
γένειος μὲ τὸ ἐφέξης ἄθωνιον.

Τὸ πό κατ' ἀλφα·
Δις κατὰ βιττα·
Δις θ' ὑπὸ γάμμα·
Καθ' υπὸ δέλτα.

ΣΙ', Τρόπος δὲ σχήματος εἶναι ἡ διάφορος παραλ-
λαγὴ τῶν προτάσεων κατάτε ποσον καὶ ποιον. Τέσσαρες δὲ
eιναι τοῦ πρώτου σχήματος οἱ συλλογικοὶ τρόποι σημαίνο-
μεναὶ μἐ τὰς τέσσαρας φωνὰς Τρόμματα, 'Ἐγραψε, Ἑγρα-
φίδις, Τεχνέας, εἰς τὰς ὀπίσιν τίποτ' ἀλλο
dὲν παρατηρεῖται, εἰ μὴ τὰ φιλονέεται α, ε, ι, ο' ἰδοὺ
παραδέξματα τῶν τροπῶν τούτων·

Τραμ. Πᾶν αἰσθητικὸν ζωον·
μα. Πᾶς ἑπτος αἰσθητικὸν·
τα. Πᾶς ἑπτος ζωον·
Ε. 'Ομοίως ἑπτος δέπουν·
γρα. Πᾶν χρεματισικὸν ἑπτος·
ψε. 'Ομοίων χρεματισικῶν δέπουν.
ΠΕΡΙ ΣΧΕΜΑΤΩΝ

Γρα Πᾶς ἄνθρωπος γελασικός·
ψι Τί ζῶνε ἄνθρωπος·
δὲ Τί ζῶνε γελασικόν·
Τε 'Ουδεὶς λίθος ζῶον·
χυ Τίς οὕσια λίθος·
χος 'Ου πᾶσα οὕσια ζῶον.

ΣΙΑ. Τοῦ δὲ δευτέρου, σχήματος τρόποι εἶναι τέσσαρες οἱ μὲ τὰς ἐφεξῆς φωνὰς ἐκδηλούμενοι· "Α ἕτε, "Αλογον, "Ερ'ραψε, "Μετροῦν. Παραδείγματα δὲ·
A Πᾶς ὁνός τετράποου·
ξε 'Ουδεὶς ὄρμις τετράπουν·
τε 'Ουδεὶς ὄρμις ὁνός·
A Πᾶς φιλόσφορος ἄνθρωπος·
λο Οὐ πᾶν ζῶον ἄνθρωπος·
γου Οὐ πᾶν ζῶον φιλόσφορος·
Ερ 'Ουδεὶς λίθος ζῶον·
ρα Πᾶς λύκος ζῶον·
ψε 'Ουδεὶς λύκος λίθος·
Με 'Ουδεὶς κόραξ λευκὸς·
τρι Τί ζῶον λευκὸν·
ον 'Ου πῶν ζῶον κόραξ.

ΣΙΒ. Τοῦ δὲ τρίτου σχήματος τρόποι εἶναι ἔξι· "Απασίυν, "Ισάκις, "Τέτασο, "Ασπεδί, "Φερίςου, "Ομαλὸς.
A Πᾶς βοῦς μυκάται·
πα Πᾶς βοῦς ζῶον·
σι Τί ζῶον μυκάται·
Τε 'Ουδείς κύκλος ευθύγραμμος.
τα Πάς κύκλος σχήμα.
σο Οὐ πάν σχήμα ευθύγραμμον.
ι Τίς ἄνθρωπος ἀφρων.
σα Πάς ἄνθρωπος λογικὸς.
κις Τίς λογικὸς ἀφρων.
Α Πάν ξώον οὐσία.
σπι Τί ξώον ἑπταται.
δι Τί ἑπτάμενον οὐσία.
Φε Ουδείς φίλος ἐπιζήμιος.
ρι Τίς φίλος ἄνθρωπος.
ζου Οὐ πάς ἄνθρωπος ἐπιζήμιος.
Ο Οὐ πάς ἵππος τρέχει.
μα Πάς ἵππος τετράπου.
λος Οὐ πάν τετράπου τρέχει.

Σ.Π. Τοῦ δὲ τετάρτου σχήματος τρόποι συλλογισικοί εἶναι πέντε. Πράγμασι, Λάβετε, Θέατρον, Πενιχρόν, Ἰσασίν.

Πραγ Πάν ψυτῶν οὐσία.
μα Πᾶσα οὐσία αὐθύπαρκτος.
σι Τί αὐθύπαρκτον ψυτῶν.
Λα Πάς χῶν ὑλακτεί.
δε Οὐδεὶς ὑλακτοὺν λογικοῦ.
τε Οὐδεὶς λογικοῦ χῶν.
Θε Ουδείς λείδος αἰσθητικῶς.
α Πάν αἰσθητικῶν ξώου.
τρου Οὐ πάν ξώου λείδος.

Τόμ. Β'.
Πε Οὐδὲν γάλα μέλαιν·
υι Τί μέλαιν οὐσία·
χρον Οὐ πάσα οὐσία γάλα·
ι Τί δίποιν λογικόν·
σα Πᾶν λογικὸν ἀνθρώπος·
σι Τίς ἀνθρώπος δίποιν.

ΣΙΔ. "Ουτοί μὲν εἶναι οἱ τρόποι τῶν τεσσάρων συλ-
λογισμικῶν σχημάτων, εἰς τοὺς ὁποίους προσέθεται εἰ πρὸ ἡμῶν
καὶ τρόπους ἄλλους ἀκαταλλήλους, ὁμοιάζοντες τοὺς ὑπ᾿ ἡμῶν
ἠκτενώτας καταλλήλους καὶ μεθὸς ὁ δικός. Ἑπίσης οὖν
dὲ ὅλοι εἰς τὸν εἰρημένας ὀρχὸς (ΡΤΙΣ). Τὸ δὲ τέταρτον εἶναι
συεῖδον τῷ πρῶτον, μὲ ἀντίστροφον τὴν Θέαν τῶν προτάσεων.

ΣΙΕ. Θεωροῦμα δὲ κανόνες γενικοὶ μὲν ὅλων τῶν
σχημάτων οἱ ἐφεξῆς·

α. Καὶ αἱ διὸ προτάσεις δὲν ἐμποροῦν εἰς καὶ ἐν σχή-
μα ἐνε ἐνε ἐποφατικαὶ· διότι, ἂν ὁ μέσος ὄρος ἀπογω-
ρισθῇ καὶ ἀπὸ τὸ δύο ἄκρα, δὲν μᾶς δίδει κανένα λόγον
συμάφεως ὡς ἀπογωρίσεως αὐτῶν εἰς τὸ συμπέρασμα. Τοιοῦ-
τοι ἄλογοι καὶ μηδὲν υγίες λέγοντες συλλογισμοὶ εἰνάκε
οἱ ἐφεξῆς·

Οὐδὲν ζῷου λέθος·
Οὐδὲν ξίλου ζῶου·
Πᾶν ξίλου λέθος·
Οὐδὲν ζῷου ἄψυχος·
Οὐδὲν βρέτας ζῶου·
Οὐδὲν βρέτας ἄψυχος.

Καὶ ὁποτε συνάγεται μὲν ὁρθῶν συμπέρασμα ἀπὸ δῦνο
ἀποφατικὰς προτάσεις· ὅλλ᾿ ἡ ὀρθότης του εἶναι κατὰ συμ-
περασμὸς, καὶ ὅτι γεννωμένη ἀπὸ τῶν προκειμένας· οἶχον,
ΚΑΙ ΤΡΟΠ. ΜΕΘΩΔ. ΣΤΑΤΟΥ.

Ου δέ είπες ἵππαται*
Ουδεμία άμαξα ἵππος.
Ουδεμία ἄμαξα ἵππαται.

β'. Μια ἀπὸ τῶν δύο προτάσεων ἐξ ἀνάγκης πρέπει να εἶναι καθόλου: διότι ἐκ δύο μερικῶν τίποτε δεν συνάγεται ὁρθῶς διὰ τῶν ἑφεξῆς λόγων: αἱ δύο μερικαὶ προτάσεις εἶναι Π, η Ὁ Ο, ἡ ΙΟ, ἡ ΟΙ. Τὸ πρῶτον δὲν γίνεται, ἐπειδὴ ὁ μέσος ὁρὸς θέλει λήφθην δύο γορᾶς μερικῶς: ἀταν δὲ γελὴν τούτο, ἐμπορεῖ ἄλλο ἡ σημαίνη ἐκ τῆς μείζονα, καὶ ἄλλο, εἰς τὴν θλάσσουν, καὶ να εἶναι οὕτω δύο μέσου αὐτοῦ εῶς ὁ δὲ συλλογισμὸς ἀπαιτεῖ ἑνὶ μέσον (ΡΠΙΣ'). ὃθεν τίποτε ὁρθῶν δὲν συνάγει ὁ ἑφεξῆς συλλογισμός.

Τὸ μέλαιν ζῴου.
Τὸς οἶνος μέλας.
Τὸς οἶνος ζῴου.

Τὸ δεύτερον δὲν ἐμπορεῖ να γελὴν διὰ τὸν πρῶτον κανόνα. Τὸ τρίτον ΙΟ Θέλει ἐγείρει συμπέρασμα Ο διὰ τὸν ἑφεξῆς ἐκπεφανίσμου κανόνα. Τὸ ἀκρόν λοιπὸν τῆς Ι, εἴναι μὲν γελὴν Κ (ΣΘ') εἰς τὸ συμπέρασμα, Θέλει ἐνθαί καθόλου (ΡΑΖ'). Τοῦτο δὲ εἶναι ἄλογων, ἡ γὰρ τὸ μέσος ὁρὸς νὰ μειοτεύη ἐντὸς μέρικος, καὶ τὸ συμπέρασμα νὰ λάθῃ καθόλου τοῦ Κ. Ἐὰν δὲ γελὴν Τ, Θέλει: εἴσακε Κ τὸ ἀκρον τῆς Ο, καὶ ἐνταῦθα καθόλου, τὸ ὁποῖον εἰς τὸν Ο, εἰ μὲν ἢ τὸ Τ, ἢ τὸ μερικὸς καὶ ἀλογία πάλιν ἡ αὐτή· εἰ δὲ Κ, ὁ Μ, ὁς Τ, ἢ τὸ μερικὸς· ἢ τὸ δὲ μερικὸς καὶ εἰς τὸν Ι. καὶ οὕτω Θέλει εἰσακεῖ δἰς μερικὸς ὁ Μ, τὸ ὁποίου δὲν συγχωρεῖται, ὡς εἰπομεν. Τὰ αὐτὰ δὲ ἀτοπα ἐμπορεῖς νὰ εὔρης, καὶ ἐὰν ὑποθέσῃς τὸ τέταρτον, ἡ γὰρ ΟΙ.

G 2
γ. Ἑὰν εἶναι μία πρότασις ἀποφασικῆ, καὶ τὸ συμπέρασμα Θέλει γεννὴ ἀποφασικὴν ἡ, καθὼς λέγουσι ὑμεῖς. Διαλεκτικοὶ, Θέλει ἄκολουθησει εἰς τὸ ἀσθενεῖστερον μέρος. ὁ καθολικὸς γίνεται φανερὸς, εἰς ἐνθιμηθῶμεν τὸ ἄξιομα. Δἀ, εἰ τὸν ὁποῖων τὸ μὲν εἶναι μὲ τρέτοι τουτοῦ, τὸ δὲ μὴ ταυτοῦ, πρὸς ἄλληλα δὲν εἶναι ταυτά (ΠΗΣ').

δ'. Ἑὰν εἶναι μία πρότασις μερικῆ, καὶ τὸ συμπέρασμα Θέλει γεννὴ μερικῶν, ἔγον, ὡς πάλιν λέγουσι οἱ διαλεκτικοὶ, Θέλει ἄκολουθησει εἰς τὸ χειρότερον μέρος. δἰ οὗτος, εἰὼν ὑποθετῆ καθολικοῦ, Θέλει εἰσαγαγήν τὴν Α. Ἐὰν μὲν εἶναι Α., Θέλουν εἴπονθαν καθαρατείκει η προτάσεις (Καν. γ'), ἡ δὲ μὲ τοῦτο εἰς ὑποθετεσεις εἶναι μερικῆ. ἡ λοιπὴν εἶναι ἡ μεσίζων ἡ ἡ ἐλάσσων εἰ μὲν εἶναι ἡ μεσίζων, τὸ τὸ συμπερᾶσματος, ὡς καθολικοῦ, εἴπει καὶ εἰς τὴν Ἐλάσσων τὰ αὐτὴς δὲ Κ. εἶπει ὁ Μ., καὶ μερικὸς ἐντάμα (ΠΑΣ'). εἶπεν καὶ εἰς τὴν μεσίζων τὸ Μ. μερικὸς. δὶς λοιπῶν μερικῶν τὸ Μ., τὸ ὁποῖον εἶναι ἄσυννορθητον. Ἐὰν δὲ εἶπε τὴν ἐλάσσων μερικῆ, Θέλει ἀποθετηθῆν, ὅτε ὁ Μ. μερικὸς ὁμοιοκαθολικοῦ, καὶ αὐτή τοῦτος, λαμβάνεται καθολική εἰς τὸ συμπέρασμα.

Εἰ δὲ εἶπο τὸ συμπερᾶσμα Ε., Θέλουσ εἴσαθαι καὶ Τ., καὶ Κ. καθολικοῦ (ΠΑΣ') καὶ ἡ μὲν μία Θέλει εἴπειν ἀποφασικῆ διὰ τὸν γ· κανόνα, μία δὲ διὰ τὴν ὑποθεσιν μερικῆς εἰ μὲν λοιπῆν εἶναι καθαρατικῆ ἡ μερικῆς, τὸ μερικὸν ἀκροτήτας, Θέλει εἴπειν καθολική εἰς τὸ συμπέρασμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἁλογοῦ, ὡς προειπαθείν. Ἐὰν δὲ εἶπε ἡ καθολικοῦ καθαρατικῆς, ὁ Κ., ὡς μερικὸς (ΠΑΣ') δὲν εἶπε τὸ ἀκροτήτας, ἀλλά ὁ Μ., ὁ δὲ αὐτὸς Μ. ἡ εἴπει Τ. εἰς τὴν μερικῆς ἀποφασικῆς, καὶ εἶπε μερικὸς ἱματισμοῦ καθαρατικῆς, διότι εἶπε μερικός καὶ εἰς τὴν ἄλλην ἡ εἶπε τὸ μὲν Κ., ὁ δὲ Τ. αὐτῆς μερικὸς ὁμοιοκαθολικῆ εἰς τὸ
ΚΑΙ ΤΡΟΠ. ΜΕΘΟΔ. ΣΤΑΛΟΓ. 101

συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἐίναι ἀτοποῦ. Ἰδοὺ δὲ ὅπως παραδείγματα ἀπολογικῶν τοιούτων συλλογισμῶν.

Πάσα κορώνη ἄχολος.
Τῇ πτηνῷ κορώνῃ.
Πάν πτηνῷ ἄχολον.
"Ουδὲν σῶμα αὐτοκίνητον.
Τῇ οὐσίᾳ σῶμα.
Οὐδεμία οὐσία αὐτοκίνητος.

ΣΙΓ. Ἰδία δὲ τοῦ μὲν πρῶτον σχήματος κανόνες ἐίναι οἱ ἐφεξῆς.

α. Ἡ μεῖζων νὰ ἐίναι πάντως καθόλου ἡ ἐλάττων πάντως καταρατική τὸ συμπέρασμα ἀδιάφορον καὶ κατὰ ποσότητα καὶ κατὰ ποιότητα διὸτι ὁ συλλογισμὸς οὗτος ἐίναι μὲ (ΘΩ) ἐὰν λοιπὸν ἀποφάσκῃ ἡ ἐλάσσων, ἐξ αὐτοῦ καθός τὸ μεῖζον ἀκρον Σέλει εἰδαί εἰς τὴν μεῖζων μερικὸν (ΣΙΓ. καὶ γ. καὶ ΡΑΖ). Ἐπειδὴ δὲ τὸ συμπέρασμα ἐίναι ἀποφαστικὸν (οὐσι. καὶ γ.), ὁ Ἱ Σέλει εἰδαί καθόλου, ὅς καὶ τῷ μερικῷ εἰς τὴν μεῖζων τὸ ὁποῖον ἐίναι ἀλογοῦ. Πάλιν ἄν ἡ μεῖζων ἐίναι μερικὴ, ὁ Μ, ὥστε τῇ, Ἱ ἀσθαί μερικὸς. μερικὸς δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλάσσωνα ὡς καταφατικὴν ἐξ ἀνάγκης διὸς λοιπὸν μερικὸς, τὸ ὁποῖον ἐίναι ἀσυγχώρητον.

Τῇ ζῶον ἀλογοῦ.
Πᾶς ἀνθρώπος ζῶον.
Τῇς ἀνθρώποις ἀλογοῦ.
Οὐ πᾶν ζῶον λογικὸν.
Πᾶς ἀνθρώπος ζῶον.
Οὐ πᾶς ἀνθρώποις λογικὸς.
ΣΙΣ. Τού δὲ δευτέρου σχήματος κανόνες εἶναι.

α'. Μία τῶν προτάσεων νὰ εἶναι ἀποφασικὴ διότι, ἂν εἶναι καὶ αἱ δύο καταφατικα, ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς τὰς δύο ὁ Μ εἶναι Κ (ΣΘ'), Θέλει εἶποι δὲς μερικὸς, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀσυνήθητον

ἐκ τοῦτο τοῦ κανόνος ἐπεται, ὅτι τοῦ δευτέρου σχήματος τὸ συμπέρασμα εἶναι πάντοτε ἀποφασικὸν (ΡΙΕ', καν. γ').

β'. Η μείζον προτάσει νὰ εἶναι πάντοτε καθόλου διὸτι τὸ συμπέρασμα ὁν ἀποφασικὸν ἔχει τὸ μείζον ἀκρον καθόλου, τὸ ὁποῖον διὰ νὰ εἶναι καθόλου καὶ εἰς τὴν μείζονα ὁποὺ ὑπόκειται, πρέπει ἡ μείζον νὰ εἶναι καθόλου (ΡΑΣ'). ἐκ τῆς παραδόσεως τῶν κανόνων τούτων γνώσται τούτων τῶν συλλογισμῶν;

Πᾶς ἀνθρώπος ζῶον.
Πᾶς ὁνος ζῶον.
Πᾶς ὁνος ἄνθρωπος.
Τι ζῶον σῶμα.
Πᾶς λήθος σῶμα.
Τις λήθος ζῶον.

ΣΓΗ'. Τοῦ δὲ τρίτου σχήματος κανόνες εἶναι.

α'. Να εἶναι ἡ ἑλαττών πάντοτε καταφατικὴ διὸτι, ἂν εἶναι ἀποφασικὴ, Θέλει εἴθαται καὶ τὸ συμπέρασμα ἀποφασικόν, τὸ ὁποῖον Θέλει ἔχειν τὸν Κ καθόλου (ΡΑΣ') ὁ δὲ αὐτὸς ἐς τὴν μείζονα καταφατικὴν ὑπὰρκεῖ εἰς ἀνάγκης (ΣΙΕ' καν. α') κατηγοροῦμενος, ὡς ἀπαιτεῖ τὸ σχῆμα, Θέλει εἴθαται μερικὸς (ΣΙΕ' καν. β')

β'. Να εἶναι τὸ συμπέρασμα πάντοτε μερικὸν διὸτι, ἂν εἶναι καθόλου, ὁ Τ Θέλει εἴθαται καθόλου (ΡΑΣ').
ΚΑΙ ΤΡΟΠ. ΜΕΘΟΔ. ΣΤΑΔΟΓ. 103

ο αυτός δὲ εἰς τὴν ἐλάσσονα καταφατίκουσαν κατηγορούμενος ἢτο μερικὸς· πάλιν ἄτοπον. Αδετούμενοι δὲ οἱ κανόνες διὰ δοῦσι τοιούτους συλλογισμοὺς.

Πάντα ἐλαία φυτῶν;
Οὐδεμία ἐλαία κυπάρισσος;
Οὐδεμία κυπάρισσος φυτῶν;
Πᾶς αἰθόψι μέλας;
Πᾶς αἰθόψι ἄνθρωπος;
Πᾶς ἄνθρωπος μέλας.

ΣΙΘ'. Τοῦ δὲ τεταρτοῦ σχήματος κανόνες ἦναι οἱ ἐμείς.

α. "Οταν ἡ ἐλάσσονα καταφάσηκη, νὰ εἶναι τὸ συμπέρασμα μερικὸν· διὸτι τῆς ἐλάσσονος τὸ ἄχρον τὸ ἔλαττον, κατηγορούμενος εἶναι μερικὸν· διὰ νὰ εἶναι μερικὸν καὶ εἰς τὸ συμπέρασμα, πρέπει τὸ συμπέρασμα νὰ μερικευθῇ (ΡΑΖ').

β. "Οταν τὸ συμπέρασμα εἶναι ἀποφασικῶς ἡ μείζων νὰ εἶναι καθόλου· διὸτι ὁ Τ τῆς μείζους κατὰ τούτο τὸ σχῆμα (ΣΘ') εἶναι Κ τοῦ συμπεράματος, ὅπου εἶναι διὰ τούτο καθόλου· διὰ νὰ μὴ εἶναι λοιπὸν μερικὸς εἰς τὴν μείζωνα, πρέπει ἡ μείζων νὰ εἶναι καθόλου (ΡΑΖ').

γ. "Οταν ἡ μείζων καταφάσηκη, ἡ ἐλάσσονα νὰ εἶναι καθόλου· διὸτι εἰς τοὺς τοιούτους συλλογισμοὺς ὁ Μ εἶναι μὲν Κ εἰς τὴν μείζωνα, εἶναι δὲ Τ εἰς τὴν ἐλάσσονα· ἕαν λοιπὸν ἡ μείζων εἶναι καταφατική, Θέλει εἶχεν τοῦ Μ μερικὸν (ΡΑΖ'). Θέλει εἶναι δὲ μερικὸς καὶ εἰς τὴν ἐλάσσονα, ἕαν ὑποτεθῇ μερική, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀσυγχώρητον (ΣΙΕ'. καν. β'). Ἐκ δὲ τῆς τῶν κανόνων τούτων ἀδετήσεως γενοῦνται ἀνώτοτοι συλλογισμοὶ, ὁποῖοι οἱ ἐφικτοὶ.
Πάς ἐχθὸς ζώου.
Πάν ζώου οὐσία.
Πάσα οὐσία ἐχθος.
Οὐ πάν ζώου λογικὸν.
Πάν λογικὸν ἀνθρώπος.
Οὐ πάς ἀνθρώπος ζῷον.
Πάς λίθος σῶμα.
Τι σῶμα βαδίζει.
Τι βαδίζου λίθος.

Σκλ. Φανερῶν δὲ εἶναι, ὅτι ἀπὸ τὰ τέσσαρα σχήματα μίνοι τὸ Α', ἑπειδὴ ἔχει συμπέρασμα Α', Ε', Γ', Ο' (ΣΓ'), εἶναι τὸ τελείωτα καὶ ὅτι τάλλα εἶναι περιττά, καταλαμβάνει καθεὶς ἐκ τότων διότι πάν συμπέρασμα κατά τε ποιότητα καὶ ποιότητα θεωρούμενον ἐν ἑκ τῶν τεσσάρων τούτων ἐμπορεῖ να εἶναι, καὶ ἄλλο μηδέν, ἦγων ἦ Α', ἦ Ε', ἦ Γ', ἦ Ο'. καθεὶν δὲ ἐκ τούτων ἐμπορεῖ, ὥσ εἶναι φανερῶς, νὰ συμπεριφερὴ εἰς τὸ Α' σχῆμα. Τάλλα λοιπὸν εἶναι περιττὰ διὰ τούτο μηδὲ περὶ τῆς εἰς τὸ Α' ἀναγωγῆς τῶν δὲν διαλαμβάνομεν, διὰ νὰ μὴ καταρθῶμεν τῶν νέων τῆς ἐπιμέλειαν μὲ τὰ ἀχρήστα ἀλλὰ καὶ ταύτα ἐπιμελεῖ μόνον διὰ νὰ μὴ πτωτοῦμε ἀχρήσιμοτες εἰς παλαιότερα σχολιακά βιβλία δευτερασχήμονας συλλογισμοὺς καὶ τριτοσχήμονας κτλ.

Σκλ. Ἐὰν δὲ ὦσ ἀρχής τους καταλείπομεν ὅλους τοὺς παρὰ τοὺς τοῦ Α' σχῆματος, πολύ πλέον ἀριθμοῖς τοὺς ὁμοιομορφίους ἀκαταλλήλους (ΣΙΒ'), οὕτως εἶναι οἱ τῶν τάξιν τῶν ὁρών, τῶν ὁποῖαν ἀπεδώκαμεν εἰς καθένα σχῆμα, μὴ φυλάττοντες κατὰ τὸ συμπέρασμα ἀλλ' ἰδιως.
ΚΑΙ ΤΡΟΠ. ΜΕΘΟΔ. ΣΤΑΛΟΓ. 105
οι ὀνομαζόμενοι ἐκθετικοὶ συλλογισμοὶ δὲν πρέπει ν' ἀφεθῶσι παντάπασιν.

ΣΚΒ'. Ἐκθετικοὶ ἡ ἀτομικοὶ συλλογισμοὶ εἶναι, τῶν ὀπολιῶν καὶ αἰ προτάσεις καὶ τὸ συμπέρασμα σφέρονται εἰς ἀτομικοὺς ἡ προσωπικοὺς ὅρους· τοιοῦτος εἶναι ὁ ἐρεξῆς τοῦ πρῶτου σχήματος.

Ὁ Πατὴρ τοῦ Ἀριστοτέλους ὦτο Ὁιτρός,
Νικόμαχος ὦτο πατήρ τοῦ Ἀριστοτέλους
ἂρα ὁ Νικόμαχος ὦτο Ὁιτρός.

Ἐδῶ, ἐάν καὶ ὁ μέσος ὁρὸς εἶναι μέρικος, ὁμοὶ πάντας σημαίνει τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον· καὶ δὲν αἴθετεται ὁ Κανώς (ΣΙΕ'. καν. β').

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Περὶ Ἐνθυμήματος καὶ Σωφρέτου.

ΣΚΓ'.

Οἱ μὲν ἔκτεθέντες συλλογισμοὶ ὀνομαζόμεναι μεθοδικοὶ καὶ ὁμαλοὶ, ὡς φυλάττουσι τὴν ὀπολίαν εἰς αὐτοὺς ἀπέδωκαν οἱ Διαλεκτικοὶ τάξεις· οἱ δὲ μὴ φυλάττουσι τὴν τάξιν ταυτικὴν ὀνομαζόμενοι ἀμέθοδοι καὶ ἀνόμαλοι, οὕτως δὲν εἶναι ὁλιγωτέρας χρήσεως εἰς τοὺς φιλοσόφους· ἐὰν μόνον ἀληθευόντως· φαίνεται δὲ μάλιστα ὁχληρὸν καὶ μειράξουμες να ἐπιτηδεύῃ τις τῶν συλλογισμοῦ του, χωρὶς ἀνάγκης, κατὰ
τα ἀποδοθέντα σχήματα. Τοιούτοι έπιει καὶ οἱ ἀμέσως συλλογισμοὶ (ΠΠΔ' κτ.) καὶ πάσα ἡ τοῦ δὲν φυλάττει τὴν εἰρημένην, ὥς εἰπαμεν, τὰζιν, καὶ ἡ τοῦ περιέχει τὸ συμπέρασμα, μηδὲ δεικνύων ὅλως συλλογισμοῦ σχήμα. π. χ. Ἀμπλήκι ὡν, Θελες ἐφερηθὲν, ὡσ αὐτὰ προέγειε ἐς ἄλλους ἡ ἐπιμελεία. Ἀλλ' ὑπὲρ πάντας τοὺς τοιούτους χρησιμοτατοῖς ἐναι τὸ Ἐνθύμημα καὶ ὁ Σωρείης.

ΣΚΔ'. Ἐμποροῦμεν δὲ νὰ Θεωρήσωμεν τὸ Ἐνθύμημα ἀπὸ τοῦ εἴδους, ἡγοῦν τῆς τοιοῦτος διατάξεως τῶν προτάσεως, καὶ τῆς ὑλῆς, ἡγοῦν αὐτῆς τῆς φύσεως τῶν συλλογισμών μέσων.

ΣΚΕ'. Κατὰ τοῦ πρῶτου τρόπου Θεωροῦμεν τὸ Ἐνθύμημα ἐναὶ συλλογισμοὶ ἀτέλης, κατὰ μιαν ἐλλείπου πρότασιν, ὅποια ἀν τύχῃ σαιρίς, καὶ δυσαμβένῃ ὡς παραλείπεται εἰς τῶν νομῶν μας· διὰ τὸ ὁποῖον καὶ ὁνομάζῃ Ἐνθύμημα, διότι ἐν Ἡμῖν, ἡγοῦν ἐν τῷ νοὶ, ἀφίνεται μία τις ἀπὸ τὰς προτάσεις.

'Ενθυμούντας πρόξενουν ἡ ἀρέτη.
Πρέπει λοιπῶν νὰ τῆς ἔπιμελελώμεθα.
Αἱ ἐπιστάμεναι εἰναὶ φωτειναὶ τοῦ νοὸς·
λοιπῶν καὶ ἡ γεωμετρία.

ΣΚΣ'. Ποῦ δὲ πρέπει νὰ ἀφίνεσαι, φανερῶν εἶναι· ὅτι μᾶς διδάσκει ἡ φύσις τῶν πραγμάτων· διότι ἡ φανερωτέρα πάντως κρίνεται περιττή· ἀπὸ τὰ ὧν παραδεγματάμας τὸ πρῶτον ἄφηκε τὴν μείζονα· τὸ δὲ δεύτερον τὴν ἐλάστουα, καθὼς, ἐὰν τις συμπληρώσῃ τοὺς συλλογισμοὺς, καταλαμβάνει φανερώτερα· χρήσιμος δὲ γίνεται ὁ συλλογισμὸς οὕτως καὶ εἰς τοὺς φιλοσόφους, ὅταν ζητοῦσι τὴν βραχυλογίαν, καὶ μάλιστα εἰς τοὺς ἐπιτρόπες διά·
κοινας και το καλου του λογου, και πολλακες έμποδισο-μένους από την ρύμη της έρμηνειας να συλλογιζόμαστα μεθοδικάς.

ΣΚΖ. Ηκτη δε του δευτερου τροπου, ήγουμ ως εκ της ύλης (ΣΚΔ) θεωρούντες άλλου το δυνημα ορίζου-σε „συλλογισμού εξ εικότων και σημείων κατασκευάζομα- το ξητούμενου.”

ΣΚΗ. Εικότα μεν είναι προτάσεις, των οποίων η έννοια ως επί το πλείστον αληθεύει: ψευδείς δε κάπο-τε π. χ. ο ένεργετούμενος μνημονεύει της χώρας. „Δες εξαμαρτείν ταυτόν ούκ άνθρωπος σοφος.” Οι υπό τιμώσια τους γροτες οι νεότε ευλαβούνται τους προσβυτέρους οι λόγοι είναι πράσι και ψευδάρθρωποι ο κυδομήτης διασώζει το πλείον ο ιατρός θεραπεύει την πάσχοντα κτλ.

ΣΚΘ. Σημεύει δε, προτάσεις παραγάνουσι την αυτοτο προς τα σημαίνομενα σχέσις. Απο δε τα σημεία, τι- να μεν είναι μερικότερα παρά τα σημαίνομενα, π. χ. ο καπνος του πυρός τω δε γεωνομερα, οίκου, η πνευτίας των πυρετών, και το δυνημα της αίδοις άλλα δε είναι της οικής εκτάσεως οίκου το γάλα της συλληψισ, και η αναπνοή της ζωής, τα οποία ουσιαίται και τε- μήρεα (α).

ΣΔ. Απο τα εικότα λοιπον και τα σημεία συνιστο- ται ένθυμηματικοι συλλογισμοι οι εφεξής εξ εικότων

Ο διδάσκαλος σοφίζει "Οστες έπαθεν, έμαθεν" ἐξ δε διδάσκαλος τις ἐπαθε δε ἀρα σοφίζει ἀρα και έμαθεν (α) 'Αριστοτ. 'Ρητορ. Bι. A', κεφ. B'

Δημόσιες Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΣΛΑ'. Ἀπὸ δὲ σημεῖον, μερικών μὲν ἄντων, ὅταν ὑπόκειται τὸ σημεῖον, εἰς τὴν τούτου Θέσιν ἐξ ἀνάγκης ἐπεται καταρατικῶς τὸ σημαινόμενον· διότι τὰ μερικὰ συνεισάγουσι τὰ καθόλου (Ὁ'), π. χ.

'Ὄστις χαρεῖ, χαίρει.

χαρεῖ· δὲ· ἄρα χαίρει.

ἀνάπαλιν ὁμοίως ὄχι· διότι δὲν εἰναι ἀνάγκη ὁ χείρων να χαρεῖν πάντοτε. Ἀποφασικῶς δὲ, εἰς τὴν ἁρσίν τοῦ σημαινόμενου ἀκολουθεῖ καὶ ή τοῦ σημείου· π. χ.

'Αλλά δὲν χαίρει· ἄρα δὲν χαρεῖ,·

ἀνάπαλιν ὁμοίως ὄχι· διότι δὲν εἰναι ἀνάγκαιον ὁ μὴ χαρεῖν μηδὲ να χαίρῃ.

ΣΛΒ'. Ἀπὸ δὲ γενικώτερον σημείου, ὅταν κατηγορήται τὸ σημεῖον, εἰς τὴν Θέσιν τοῦ σημαινόμενου, ὡς μερικώτερον, συνάγεται καὶ ή τοῦ σημείου· π. χ.

'Ὁ πυρέσσων πυευσία·

Πυρέσσει δὲ· ἄρα πυευσία·

ἄλλ' ὄχι καὶ τὸ ἀνάπαλιν· διότι ἐνδέχεται να πυευσίατες καὶ να μη πυρέσσηγ. Ἀποφασικῶς δὲ, μὲ τὴν ἁρσίν τοῦ σημείου, συναρπάζεται καὶ τὸ σημαινόμενον· π. χ. Δὲν πυευσία· μηδὲ πυρέσσει λοιπὸν· ἄλλ' ὄχι καὶ ἀνάπαλιν· διότι δὲν εἰναι ἀνάγκη, ὅστις δὲν πυρέσσῃ μηδὲ να πυευσία. ΣΛΓ'. Ἀπὸ δὲ σημείων ἱσπλατῶν, καὶ ἀντιροφων, ὅποιον τυχῆ ύποκείμενον ἡ κατηγορομένῳ, καὶ καταρατικῶν καὶ ἀποφασικῶν, ἐπιφέρεται ἀνάγκας τὸ συμπέρασμα· διότι εἰν τὰς ἀναπνευς' ἥ· καὶ· εἶν ἔρπνευ· ἀναπνεύει· καὶ εἶν δὲν ἀναπνευ· οὐδέ· ἥ· καὶ τ' ἀνάπαλιν.

ΣΛΔ'. Καὶ ταύτα μὲν εἶναι τῶν διαλεκτικῶν· οἱ δὲ ὑποτρεπεὶς ἐνθυμήματα λέγουσι· τὰ ἐκ τῶν ἑνών τῶν συμπεραίνοντα·
οίνο, Ἡμῶν ἡ παιδεία εἶναι ἁγάθα, κακοῦ βέβαια εἶναι ἡ κατά-
ρατος ἁμαθία· λέγουσι· δέ ἐνθυμήματα καὶ προτάσεις ἐνθυμη-
ματικῶν περιεχούσας συμπέρασμα. οὖν, Ὡς Ἔλλην πρέπει νὰ ἀ-
γαπᾶς τὴν φιλοσοφίαν, οὕς ἐκ τῆς Σκύθης, πρέπει νὰ εἶσαι ἁμαθὶς
καὶ θηριώδης. Ἀναλύονται· δὲ αἱ προτάσεις αὐτὶς εἰς τὰ ἐφεξῆς
ἐνθυμήματα, τῶν ὁποῖων ἐλλειπούσιν αἱ μείζονες προτάσεις.
Εἶσαι Ἔλλην· πρέπει λοιπὸν νὰ ἀγαπᾶς τὴν φιλοσοφίαν. Εἰ-
σαί Σκύθης· πρέπει λοιπὸν νὰ εῖσαι ἁγάθα καὶ θηριώδης.
ΣΛΕ. Ὁ πρώτος ἐκεῖ ἀναφέρεται τὰς ὅπως τὸ ἀρχηγεῖς κατηγορούμενο
γίνεται τῆς δευτέρας ὑποκείμενον, καὶ ἐφεξῆς σὺμφωνος, ἐς
οὕς εἰς τὸ πρῶτον ὑποκεῖμενον νὰ συμπέρασθη μὲ τὸ ἐσχάτον κα-
τηγορούμενον· Ὁ νοοῦται· δὲ ἀπὸ τὸς ρήτορα σχῆμα
κλιμακοῦν, μὲ τὸ νὰ χωρίσῃ βαθμοῦ οἱ τῆς σειρᾶς ὀρὸς. π. Χ.
Τὸ Α εἶναι B.·
Τὸ B εἶναι Γ.·
Τὸ Γ εἶναι Δ.·
Τὸ Δ εἶναι E·
άρα τὸ A . . . . . . E
'Ἡ, νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ τοῦ Σινέκα (Ἑπετ. 85.)
'O Σωφρίων εἶναι ἐγχαράτης·
'O ἐγχαράτης εἶναι σαβερός·
'O σαβερός εἶναι ἀτάραχος·
'O ἀτάραχος εἶναι εὐθυμιος·
'O εὐθυμιος εἶναι μακαριος·
'O Σωφρίων λοιπὸν εἶναι Μακαριος.
ΣΛΣ. "Απὸ καταφατικὰς προτάσεις, καὶ ὁ Ἔλλην
τῆς ἐπιστῆμης καταφατικὸν συμπέρασμα· εἰὼν ἐπὶ μία τις ἔλ-

Δημοσία Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
110 ΠΕΡΙ ΕΝΘΘΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΡΕΙΤΟΥ.

ναι ἀποφατικὴ, Θέλει εἰσθαί καὶ τὸ συμπέρασμα ἀποφατικοῦν· π. χ.

Ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι σύνθετος·

τὸ σύνθετον δὲν εἶναι ἄλτον·

τὸ ἄλτον εἶναι ἄθανατον·

Ὁ ἀνθρωπὸς . . . . . . . δὲν εἶναι ἄθανατος.

ΣΔΖ. Ἐκ μόνων ἀποφατικῶν προτάσεων, καὶ ἂν ἄλλως εἶναι ὀληθείς, συμπέρασμα δὲν γίνεται, καθώς μηδ' ἐκ δύω ἀποφατικῶν συλλογισμῶς (ῬΞΚ'. καν. α'). π. χ.

Ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι σῶμα·

τὸ σῶμα δὲν εἶναι ἀμερὲς·

τὸ ἀμερὲς δὲν ἀναλύεται·

τὸ δὲ, δὲν εἶναι ἄθανατον·

Ἡ ψυχὴ . . . . . . . δὲν εἶναι ἄθανατος.

Ἀλλ' ἐὰν οἱ κατηγορούμενοι ὅροι μεταβάλλονται ἀρετῶς εἰς ὑποκειμένους, καὶ αἱ προτάσεις φαίνωνται μόνον ἀποφατικαὶ, πραγματικῶς δὲ καταφάσκως· τὸτε ἐπιφέρεται ὁρθοῦ συμπέρασμα· π. χ.

Ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι Σῶμα·

τὸ μὴ ὁν Σ δὲν ἔχει μέρη·

τὸ μὴ ἔχον μ. δὲν ἀναλ.,

τὸ μὴ ἀναλ. δὲν ἀποθυμῆσκε·

Ἡ ψυχὴ ἄρα . . . . . . . δὲν ἀποθυμῆσκεω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5.

Περὶ Συνθῆτων συλλογισμῶν.

ΣΑΗ.

ΣΤΜΠΛΕΚΤΙΚΟΣ.

Συλλογισμοὶ σύνθετοι λέγονται, τῶν ὅποιων αἱ προτάσεις εἰναι τοιαύται (ΡΜΣ'). Πρῶτον λοιπὸν συλλογισμὸς σύνθετος εἰναι ὁ συμπλεκτικὸς, ὅτες συνίσταται ἐκ συμπλεκτικῶν προτάσεων· π. χ.

Σωκράτης καὶ Πλάτων ἦσαν Ἀριστοτέλους διδάσκαλοι ἀλλ' οὗτοι ἦσαν Ἀθηναῖοι· Ἀθηναῖοι λοιπῶν ἦσαν οἱ Ἀριστοτέλους· διδάσκαλοι.

ΣΛΩ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ. Δέγγεται αἰτιολογικός, τοῦ ὁποίου τὴν μίαν ὅ καὶ τὰς άλλὰς προτάσεις δὲ αἰτιολογικῶς κατασκευάζοντο προτάσεις ἄλλα· π. χ.

Πάν ἄιλος εἶναι ἁθάνατον· διότι ἀπλοῦν ὁν δὲν ἔχειτα ἐναντία, εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται μάχα· διὰ τὴν ὁποίαν συμβαίνει ἡ διάλυσις, ἢτις εἶναι ὁ Ἰάντατος· Ἀλλ' ἡ ψυχή εἶναι ἄιλος· διότι μεταβάλλει ἐαυτὸν παντοκράτειον· τὸ ὁποῖον εἶναι τῆς ὑλῆς ἀλλότριον· λοιπὸν ἡ ψυχή εἶναι ἁθάνατος.

Ἐν μετάβισις. Οἱ αἰτιολογικοὶ συλλογισμοὶ εἶναι ἄρηματος εἰς
τας συγγραφες, ὅπου τὸ νὰ συμπλήκῃ τις σειρας μεθοδικων συλλογισμον και εἶναι και νομιζωντα ψυχρών και ἀπερικολον.

ΣΜ’. ΔΙΑΖΕΥΓΓΥΜΕΝΑ ὅζ τες εἶναι κατὰ τὸ φαν- νόμενον σύνθετος, καθὼς καὶ ἡ μείζων πρότασις του (PMS) ἐμεῖ τὴν μείζονα πρότασις διαζευγμένη (PMΘ'). π. χ.

"Ἡ Γῆ κυνεῖται, ἡ "Ἡλιος*

ἀλλ’ ὅ"Ἡλιος δὲν κυνεῖται"

ἀρα ἡ Γῆ.

ΣΜΑ’. Ἡδὲ εἶναι δῶς τὰ ἁμέσως διαζευγμένα, μὲ τὴν Θέσει τοῦ ἔνως, ἀποφάσικτο τὸ ἄλλο. π. χ.

"Ἡ κυνεῖται, ὅ ἥρεμει: κυνεῖται δὲ ἥρεμει: λοιπῶν δὲν ἥρεμει: λοιπῶν δὲν κυνεῖται.

ἣ ἀνάπαλιν, καταφατικῶς, μὲ τοῦ ἔνως τὴν ἀρασιν. π. χ.

Δὲν κυνεῖται: λοιπῶν ἥρεμει: λοιπῶν κυνεῖται.

ΣΜΒ’. Ἡδὲ τὰ διαζευγμένα εἶναι τρία ἡ καὶ πλειότερα, ὅ μὲ τὴν Θέσει ἔνως ἀναφεύγονται ὅλα τάλ- 

λα τὰς τοῦ Κοσμίτου εἶναι ἡ ζώου ἡ φυτὸν ἡ ὀρυκτοῦ.

ἀλλ’ εἶναι ὀρυκτοῦ: ἀρα δὲν εἶναι μῆτε φυτοῦ μῆτε ζώου.

ἣ μὲ τὴν ἀρασιν ἔνως, ἑτοίμαι τὰλλα διαζευγμένος. π. χ.

"Ἡ γυναὶ δὲν εἶναι ἡ ὄρθη ἡ ὀξεῖα ἡ ἀμβλεία ἀλλ’ γυναῖκς δὲν εἶναι ὄρθυ.

ἀρα εἶναι ἡ ὀξεῖα ἡ ἀμβλεία ἐπεῖτα, ἀφ’ οὗ ἐν ἐκ τῶν δῦν λοιπῶν ἀναφεβῆ, τὸ δευ- 

τέρον συνάγεται ἀναγκαίος. π. χ. 

ἀλλὰ δὲν εἶναι μηδὲ ὀξεῖα.
όρα εἶναι ἀμβλέια.

'Εκν δὲ εἰς τὴν δευτέραν πρότασιν ἀναρεβάλως ὅλα παρέλθειν, τὸ ἐν τούτῳ συμπέρανται καταφατικῶς. π. χ.

"Ο Καρκίνος εἶναι ἡ πτηνοῦ, ἡ χερσαίον, ἡ ἐνυδροῦ, ἡ ὄμφος.

ἂν δὲν εἶναι ἐτε πτηνοῦ, ἐτε χερσαίον, ἐτε ἐνυδροῦ, ἀρα εἶναι ὄμφος.

ΣΜΓ'. 'Ελάττωμα δὲ τοῦ διαζευγτικοῦ συλλογισμοῦ εἶναι νὰ μὴ ἀπαρεβαλθῶσιν ὅλα τὰ μέλη τῆς διαζευγίας ἐντελῶς. φαινοῦν εἶναι τότε, ὃτε τὸ συμπέρασμα δὲλει εἰς άθανέσφαλμένου (ΡΜΘ' Σημ.).

ΣΜΔ'. ΤΠΟΘΕΤΙΚΟΣ, καὶ οὔτος εἶναι κατά τὸ φαν
νόμενον σύνθετος (ΡΜΗ'. Σημ.'). συνέζεται δὲ ἀπὸ υπο-
θετικῆ τὴν μείζονα (ΡΜΖ') κατηγορικάς δὲ τὴν ἐλάσσονα
καὶ τὸ συμπέρασμα ἡ ἀπὸ ὅλας ὑποθετικᾶς. Παράδ. τοῦ Β.

'Εκν εἶναι κατὰ νόμον, εἶναι δίκαιον.

ἂν' εἶναι κατά λόγον, εἶναι καὶ κατὰ νόμον.

Τοῦ δὲ πρῶτων.

'Εκὼ ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος, αὐταμείθει τὴν ἀρετήν καὶ τιμωρεῖ τὴν κακίαν.

ἄλλω εἶναι δίκαιος', ἀρα κτλ.

ΣΜΕ'. 'Η δύναμις τοῦ υποθετικοῦ συλλογισμοῦ τέκει εἰς τὴν ἀρθῆν συνεπαίν τῆς υποθετικῆς προτάσεως. Ενθυ-
μούμενος δὲ ὅτι τὰ μὲν μερικὰ συνεισάγου τὰ καθόλου, τοῦτα δὲ συναναφέρου καὶ ἐν αὐτοῦ (Ο') εξήρισθης δῶλο τύπου υποθετικῶν συλλογισμῶν, τοῦ ἐν θετικῶν, τοῦ δὲ ἄτερον ἀπορατικῶν εἰς τοῦ πρώτου τίθεται κατὰ τὴν ἐλάσσονα τόμ. Β'.
το εἰς τὸ ἡγούμενον μέρος τῆς ύποθετικῆς μελέτους μερικῶν. Π. χ.

'Εώς είναι ἄνθρωπος, εἶναι καὶ ζῷον·
εἶναι δὲ ἄνθρωπος ὁμα καὶ ζῷον.

Κατὰ δὲ τὸν δευτέρον, ἀναφέρειται τὸ ἐπόμενον· Π. χ.
'Εώς εἶναι κύκλος, εἶναι καὶ σχῆμα·

όλλα δὲν εἶναι τούτο· ὁμι μηδέ εξείνο.

ΣΜΣ'. 'Εώς δὲ τὸ ἡγούμενον καὶ τὸ ἐπόμενον εἶναι
τῆς ἱδίης ἐκτάσεως, ἡγοὺν ἐσορφα, γίνεται ἀδιάφορος
καὶ η ὑποθετικῆς καὶ ἡ συναναφάσεις· Π. χ.

'Εώς εἶναι λογικῶν, εἶναι καὶ γελασικῶν·
εἶναι δὲ λογικῶν· "Η, εἶναι δὲ γελασικῶν
bable καὶ λογικῶν· ἀρα καὶ λογικῶν.

παρομοιῶς δὲ γίνεται καὶ ἡ συναναφάσεις· Π. χ.

δὲν εἶναι λογικῶν· δὲν εἶναι γελασικῶν·

οὐδὲ γελασικῶν· οὐδὲ λογικῶν.

ΣΜΖ'. "Οταν τὸ ἐπόμενον ἔχει πρὸς τὸ καθηγορο-

μενοῦ τού μελέτου λόγον παρ' ὅσον ἔχει τὸ ἡγούμενον πρὸς

τὸ αὐτά, ὁ ύποθετικὸς συνλογισμὸς συμπεραίνει θετικῶς

ἀπὸ τοῦ ἰττοῦ ἐπὶ τὸ μάλλον, ὡς λέγουσιν, χωρόν· Π. χ.

'Εάντι εἰς ἀμβλωτοτούτα εἶναι ὅρατον· πολὺ πλέον

εἰς ἀμβλωτοτούτα·

εἶναι δὲ ὅρατον εἰς ἐμὲ ἀμβλωτοτούτα·

Πολὺ λοιπὸν πλέου εἰς σὲ τὸν ἀμβλωτοτούτα.

ΣΜΗ'. 'Εὼς δὲ τὸ ἐπόμενον ἔχει μικρότερον λόγον

παρὰ τὸ ἡγούμενον, ὁ συνλογισμὸς τοῦ χωρεῖ ἀπὸ τοῦ

μάλλον ἐπὶ τὸ ἰττοῦ· Π. χ.

'Εάντι μόλις καταλαμβάνῃ αὐτὸν, πολὺ λεῖπει

νὰ τὸ καταλαμβάνῃ ὁ ἀπαίδευτος·.
άλλα τοῦ Γαλατοναυοῦ τὴν αἰτίαν μόλις καταλαμβάνει ὁ σοφὸς·
οὐδόλως ἄρα ὁ ἀπαθετος.

ΡΜΘ. 'Αλλ' εἶν εἰς την ἐλάσσονα ἀντιστραφώσω σὲ λόγοι, καὶ τεθῇ τὸ ἐπόμενον ἐναντίως παρὰ πρῶτον. Ἐπέων διασχηματισθῆναι οἱ συλλογισμοὶ οὕτως·
'Αλλ' εἰς σὲ τὸν ἡμιδικοῦτα δὲν εἶναι ὁρατὸν· πολὺ λειπεῖ να εἶναι εἰς ἐμὲ· Ἦχαι
'Αλλ' τὸν γαλατοναυοῦ καταλαμβάνει καὶ ὁ ἀπαθετος·
ἄρα πολὺ πλέον ὁ σοφὸς.

ΣΝ. ΔΙΑΗΜΜΑ. 'Ονομάζεται οὕτως ὁ ἐκ διμεροὺς προτάσεως συνιστάμενο, εἰς τὸν ὁποῖον, ὁφ' οὐ προηγηθῇ διαίρεσις, τὸ ἀποδεικνύμενον εἰς τὰ μέρη, ἀποδεικνύωνται καὶ εἰς τὸ ὁλος ἐμπορεῖ δὲ να εἶναι καὶ τρέχουμα καὶ τετράλημμα κτλ. κατὰ τὴν πληθοῦ τῶν μέρων τῆς μετέξονοι προτάσεως. Εἶναι δὲ ἡ μείζων ἡ ὁποδεικνύῃ ἡ αἰτιολογική, τῆς ὁποίας τὸ ἐπόμενον ἡ ἡ αἰτιολογία εἶναι προτάσεως διαζευγμῶσα τὰ λήμματα τὸ δὲ ὁλον ἀποφασχεται, ὡς εἶναι τὸ ἡγούμενον ἡ τὸ αἰτιολογουμένων, εἰς τὰ συμπέρασμα, ἀφ' οὐ προαιρεθῶν εἰς τὴν ἐλάσσονα τὰ μέρη τοῦ ἐπομενοῦ ἡ τῆς αἰτιολογίας· π. χ.

Εαν ὁ Θεος ὄργων τὸ μέλλον τὸ ἀγνωτερ η διοτε δὲν ἐμπορε να τὸ ἐξεύρη, γ' διοτε δὲν Θέλει, άλλ' εἶναι ἑσευδές καὶ τὸ ἐν καὶ τὸ ἄλλο. ἄρα ἑσευδές εἶναι ὃτι δὲν ἐξεύρετε τὸ μέλλον. αἰτιολογικοὶ δὲ συμπεραίνει ὁ ἐφεξῆς συλλογισμοῦ.

Ἑκατον όρφανος· ἡ διοτε ἀπέδανεν ὁ πατὴρ του, ἡ διοτε ἡ μήτηρ του.
αλλά χώσι καὶ οἱ δύο.
δέν εἶναι λοιπὸν ὁρφανὸς.

ΣΝΔ. Φανερῶν δὲ εἶναι, ὅτι ἐπειδὴ τὸ συμπέρασμα ἀναφεξ ἡμὲς μείζονα (ἀνωτ.), πρέπει τούτο νὰ εἶναι ἐκείνης ἐναντίον καὶ εἰ μὲν ἐκείνη καταφάσκει, τοῦτο ὑ’ ἀποφάσκῃ εἰ δ’ ἀποφάσκει, νὰ καταφάσκῃ παράδειγμα ὁποφασικοῦ ἕγορμέου εἰς τὴν μείζονα, καὶ καταφατικοῦ συμπέρασμας ἔχε τὸ ἑρεξὺς ἐκ τοῦ Συμβολικοῦ Δογματικοῦ.

Εἰ μὲν ἐκ — X — δὲν προήρχετο +, ἦθελε προσθεῖν ἢ —, ἢ ἀλλοτε.

αλλὰ τὸ — γίνεται ἐκ — X+, ἢ ἐκ + X —.

ἀλλο δέ τι παρὰ τὸ — δὲν εἶναι, εἰμὶ τὸ +.

ἀρα ἐκ — X — προσερχεται +.

ΣΝΒ. Δεια νὰ εἶναι δὲ ἀποφαλὲς τὸ δείλημα, πρέπει ἢ διάζευξις τῶν τού ἐπομένου μερῶν, ἢ τῶν τῆς αἰτιολογίας νὰ εἶναι ἀνελλειπὴς καὶ ἢ μὲν συνεπεία νὰ εἶναι ἀναγκαία, ἢ δὲ αἰτιολογία, ἀληθινή.

ΣΝΓ. ΣΤΙΚΡΙΤΙΚΟΣ, τοῦ ὀπολοῦ καὶ ἈΠΡΑ-ΣΕΙΣ καὶ τὸ συμπέρασμα εἶναι συγκριτικά. π. χ.

A>B

Γ>A

ἀρα Γ>B

ΣΝΔ. ΕΞΟΜΟΙΩΤΙΚΟΣ, ὁ ἐκὼν τὴν μείζονα ὁμοιωτικών. π. χ.

Ἡ δεδαχὴ εἰς τὴν ψυχὴν εἶναι ὡς ὁ ἄρτος εἰς τὸ σῶμα.

αλλὰ χωρῖς ἄρτον τὸ σῶμα ἐξασθενεῖ·

καὶ ἢ ψυχὴ λοιπὸν χωρὶς δεδαχὴν.

ΣΝΕ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ, ὁ ποῖος ὁ ἑρεξὺς.
''Οποιοι τιμώτωσιν τάγαθα, ἐκεῖ καὶ πληθύνουνται.
''Ἀλλ' εἰς τὴν Ἁγγλίαν τιμῶταί ἀρα πληθύνουνται.

**ΣΝΣ**. **ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΟΣ**, ὁποίος ὁ ἐφεξῆς*
Πᾶς ἀνθρώπος, οὗσον ἐν ὑποτεκῇ πεπαιδευμένος, ἀ- μως ὑπόκειται εἰς ἀπάτην*
''Ἀριστοτέλης μ' ὅλον ὅτι ἦτο σοφῶτατος, ἀλλ' ἀ- μως ἦτο ἀνθρώπος''
''Ἀρα ο Ἀριστοτέλης κτλ."

---

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Περὶ συλλογισμῶν ἀποδεικτικοῦ καὶ ἀπα- γωγικοῦ καὶ τοπικοῦ.

**ΣΝΖ**.

Ἀ'ποδεικτικὸς συλλογισμὸς ἡ ἀπόδειξις εἶναι ἔδος δια- νοίας τὸ κράτισον καὶ τιμώτατον, χρήσιμον γνώμενον εἰς τὰς ἐπιστήμας· ὥρισε δὲ τοῦ συλλογισμῶν τοῦτοῦ Ἀριστο- τέλης ὅτε γίνεται. ''Ἐξ ἀληθῶν καὶ πρῶτων καὶ ἀμέσων καὶ γνωριμιώτερων καὶ προτέρων καὶ αἰτέων τοῦ συμπερά- σματος.''

**ΣΝΗ**. Τοιοῦτοι συλλογισμοῦς μεταχειρίζεται μάλι- στα ἡ Μαθηματικὴ ἐπιστήμη ἀρχιμένη ἀπὸ τὰ ἄξιοματα καὶ τὰς ἄλλας ὑποθέσεις, αἱ ὁποίαι ἔχουσι τὰς ἀπὸ τὸν
Αριστέλης ξητομένας ιδιότητας καὶ τοιούτου πρέπει νὰ μεταχειρίζεται ἡ ἀληθινὴ φιλοσοφία, ὡσοῦ δύναται, ἂν μέλλῃ νὰ συλλογιζέται ἀξίως τοῦ μεγαλοπρεπετάτου ὁνόματος τῆς.

ΣΝΟ'. Πρέπει δὲ τὸ συμπέρασμα νὰ εἶναι ἀμέσως γνωσμένον μὲ τὰς ἀμέσους ἀρχὰς καὶ ἄλλου τρόπουν ἡ ἀποδείξεις δὲν ἔχει τὴν ἀρχισειαῖ τῆς π. χ. ἐὰν Θελήσῃς ὑποδείξῃς, ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ πόλου δὲν βλέπουσι μὴ ἑπιτολὰς μὴτὶ δίκες ἀξέρων, Θέλεις οὕτως ἐπιχειρήσεις τὴν ἀποδείξεις. Οἱ κάτοικοι τοῦ πόλου ἔχουσι καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοὺς πόλους παραλλήλους· οἱ δὲ ἀξέρες φέρουσι παραλληλῆς πρὸς τὸν ὀρίζουτα καὶ τὸν ἰσημερινοῦ κατὰ τὴν Θέσιν ταύτην· φυλάττουσι λοιπὸν τῇν αὐτὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τὸν ὀρίζουτα· μὴτὶ ἁρὰ ἐπιτέλλουσι, μὴτὶ ὅμως.

ΣΞ'. Ἐὰν δὲ ἀρχάς της ἀπαντήσης μὴ ἔχουσαι τὸ γνώριμον, ἀνάγκη εἶναι νὰ προαποδείξῃ μὲ ἄλλην ἀποδείξεις π. χ. ἡ προαποδείξεις ἀποδείξεις εἶναι ἑκατὸν πρὸς τὸν ὑποστὴρ γεωμετρίσαντα· πρὸς δὲ παντή ἀγεωμέτρητον πρέπει πρῶτον υ ἀποδείξῃς. Τί εἶναι σφαῖρα, Τί εἶναι ὀρίζουν, Τί ἰσημερινὸς, Τί Θέσεις παραλλήλος· καὶ προσέτε Ὁτε κατὰ τοὺς πόλους ὁ ὀρίζου ἔχει μὲ τὸν ἰσημερινοῦ παραλλήλος· καὶ ἐπείτη νὰ γελῶ τὴν τοῦ προκειμένου ἀπὸ ἀποδείξεις.

ΣΞΑ'. Τοιαῦτη δὲ ἀποδείξεις ὀνομάζεται Ἐξ τῶν προτερῶν, ἡττὶς εἶναι πασῶν προτερών· ὡσοῦ εἶναι δυνατοῦ να ἀποδοθῇ. Ἐδώς δὲ καὶ ἂλλη, ἡττὶς ὀνομάζεται Ἐξ τῶν ὡς τρὸπον, ὡς τοὺς ἀποδεικνύομαι τὰ αἰτία, τὰ ἀποίκια ἔδως πρότερα· διὰ τῶν αἰτιατῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι ὑποθέσεων κεντρικὴς βιβλιοθήκης σεριου
ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓ. ΚΑΙ ΤΟΠ. 119

πα. Πρέπει δὲ νὰ προσέχωμεν διὰ νὰ μὴ οἰνοποιοῦμεν ὁποῖος ἔτυχε τὰ ἀποτελέσματα· διότι ὅπου εὔδηχεται νὰ εἶναι πολλὰ ἐνὸς ἀποτελέσματος αἰτία, ἀποδείξεις δὲν γίνεται· οὔτως, έϊναι πρόκειται ν᾽ ἀποδείξῃ ἐκ τῶν ὑφὲρων τῆς γῆς τὸ σφαιραεδές, παρατηροῦ τὴν ἐκλείψεως τῆς Σελήνης, ὅπου τὸ κατεξορισμένον μέρος, ἄγουν ἡ αἰχμὴ τῆς γῆς εἶναι κυκλικὴ· ἐκ τούτου τοῦ ἀποτελέσματος συμπεραίνω, ὅτι ἐπειδὴ μένου τὰ προγύμνα σώματα κάρυον λακοχύς αἰχμῶν, σὰν τοῦτο καὶ η Ἔνας εἶναι σφαιρική. Ἀλλ᾽ εἶναι ἀπὸ οἰκίας ἑρέπια νἀ ἀποτελογήσω τῶν κρημνωμένων τῆς· ὅτι αὐτὸν βιάζουσα ψωαὶ τὴν ἐκρήμνισαν, ἡ ἀποδείξεις μου δὲν εἶναι ἀληθινή· διότι εὐδηχεῖται μὲν καὶ τούτο, ἐνδήχεσται δὲ καὶ σεισμὸς τῆς γῆς, εὔδηχεται σάθρωσις αὐθίνης, ὥστε ἔγειραι τῆς πτωέσεως αἰτίας.

ΣΕΒ. Φανερὸν δὲ εἶναι, ὅτι δὲν δύναται ν᾽ ἀποδείγῃ ὅτι τοῖν τῶν ἀποδείξεων πάν ὅτι προσπέπτει εἰς τὴν γνῶσιμον· διότι πολλάν μὲν εἶναι δυσκατανόητα, ἡ ὁλὸς ἀκατανόητα τὰ αἰτία, πολλὰ δὲ δυσχέρως γίνονται αἱ ἀπὸ τῶν αἰτιῶν εἰς τὰ αἰτία ἀναδρομαί· διὰ τούτῳ σιμαὶα τοῖν τῶν ἀποδείξεων μεταχειρίζονται καὶ συλλογισμοῦ ἄλλου αἰ ὕλος, τοῦ ἀπαγωγικοῦ. Ἡ τῆς εἰς ἀδύνατον Ἀπαγωγήν. Ταύτης δὲ τόπους οἰκεῖος εἶναι, ὅπου, ἀγνοουμένω τῶν αἰτιῶν, ὁμιλεῖ πρέπει ν᾽ ἀποδεχθῶμεν τὸ πράγμα, ὡς ὑμῶν ἔχουν, διὰ τὴν ἐκ τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἐναντίου ακολουθοῦσαν ἡ ἀτοπία, ἡ ἀμείωσί, ἡ ἀδύνατον τι.

ΣΕΓ. Συγκροτεῖται δε ἡ Ἀπαγωγὴ διὰ τριῶν συλλογισμῶν, τοῦ μὲν Α᾽ διαξευκτικοῦ, τοῦ δὲ Β᾽ ὑποθετικοῦ, τοῦ δὲ Γ᾽ κατηγορικοῦ, ὅσ τις ἀποδείκνυε τοῦ Β' τῆς ὑπάρχει.
θεσιν. οὔτως ἐμπροσθεύει ν’ ἀποδείξωμεν ἀπαγωγικὸς τῆς σελήνης τῷ σκιέρῳ.

Α’ ἦ ἐναι διαφανῆς, ἥ σκιερα·
        δὲν ἐναι δὲ διαφανῆς*
        ἀρα ἐναι σκιερα·

Β’ διότι, έαν ὧτο διαφανῆς, ἐκλειψις
        κήλου δὲν ἐγίνετο·
        γίνεται δὲ·
        λοιπον δὲν ἐναι διαφανῆς, ἄλλα σκιερά.

Γ’ Διότι ἀπὸ τὰ διαφανῆ διαθαίνει ἡ ἡλιαχή ἀκτίς·
        εἶναι δὲ καὶ ἡ Ἀσληνή διαφανῆς·
        ἀρα τῇ διαπερᾷ ὁ Ἠλιος.
        ἴσαν ἀρα ἐναι διαφανῆς ἡ σελήνη, ἐκλειψις δὲν
        γίνεται, τὸ ὀποῖον ἐναι ψευδες.

Σημειώσεις. Ἀλλη πάντως δὲν μεταχειρίζονται ταύτην τῆν διά-
        ταξίαν τοῦ ἀπαγωγικοῦ συλλογισμοῦ· διότι ἄρα βραχυλογίαν ἐμπορευ
        μα αὐτὴν ἡ ἀμφίβολη τῶν φήμεντα π. χ. συλλογισμὸν ἐμ-
        πορεύεται συντόμως νά ἐκθέσῃ οὕτως· ἡ σελήνη εἶναι σκιερά·
        διότι ἐξ ἐναντίων ὑποθέσεως, ἦθελε τὴν διαγωρεῖν τὸ ἡλιαχὸν φῶς, καὶ
        δὲν ἦθελε γίνεσθαι ἡλιαχή ἐκλειψις· τὸ ὀποῖον εἶναι ἀτοπον.

ΣΕΔ’. Μὲ παραμολογίας ἀποδείξεις βεβαιώνονται πολλό-
        τατα καὶ μαθηματικα καὶ παντολα ἄλλης ἑθες θεωρήμα-
        τα· π. χ. ὁ Γεωμέτρης μὲν ἐμπορεύει νὰ ἀποδείξῃ ἀπαγω-
        γικῶς ὅτι ἡ διαγορίας εἶναι ἀσύμμετρος μὲ τὴν πλευράν τοῦ
        τετραγώνου οὐτώς·

Α’. "Ἡ ἐναι σύμμετρος, ἡ ἀσύμμετρος·
        δὲν ἐναι δὲ σύμμετρος·
        ἀρα εἶναι ἀσύμμετρος·

Β’. διότι ἄν ἐναι σύμμετρος, ὁ αὐτὸς ὀρθμὸς
Θέλειε διαθαν καὶ περιττὸς καὶ ἄρτιος·

ἀλλὰ δὲν εἰναι τοῦτο δυνατόν· λοιπὸν δὲν εἰναι σύμμετρος.

Γ' Διότι ὁ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τετράγωνος ἁριθμὸς εἰναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν ἡμισυν τοῦ τετραγώνου ἁριθμοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς διαγωνίου· διότι τὸ ἀπὸ ταῦτης τετράγωνου διπλάσιον δείκνυται τοῦ ἀπ' ἔκεινης, κατὰ τὴν λεγομένην ἑκατόμβην· εἰναι δὲ ὁ μὲν ἀπὸ τῆς πλευρᾶς (ὑποτεθείσης 3) περιττὸς 9

ὁ δὲ ἡμισις τοῦ 16 (ὑποτεθείσης τῆς διαγωνίου 4) ἁρτιος 8

"Εὰν λοιπὸν εἰναι σύμμετρος, ὁ αὐτὸς ἁριθμὸς Θέλει εἰσαθαι καὶ περιττὸς καὶ ἄρτιος, τὸ ὁποῖον εἰναι ἀδύνατον·

ὁ δὲ Θεολόγος ἐμπορεύθη ἀποδείξῃ ἀπαγωγικῶς τῆς ψυχῆς τὸ ἀδύνατον οὕτως·

Α' "Ἡ εἰναι θυπνετή, ἥ ἀδάνατος·

ἀλλὰ δὲν εἰναι θυπνητή· λοιπὸν εἰναι ἀδάνατος·

Β' διότι ἂν εἰναι θυπνητή, εἰναι ἀδίκος ὁ Θεός·

ἀλλὰ δὲν εἰναι ἀδίκος· λοιπὸν δὲν εἰναι θυπνητή·

Γ' Διότι, ὡς τες κριτῆς δὲν τιμώρει τοὺς ἀδίκους εἰναι ἀδίκος·

"Ὁ δὲ Θεός δὲν τιμώρει τοὺς ἀδίκους εὐταύθα·

"Εὰν λοιπὸν ἡ ψυχή εἰναι θυπνητή, εἰναι ἀδίκος ὁ Θεός· τὸ ὁποῖον εἰναι ἀδύνατον.

Με τοιούτους δὲ ἀπαγωγικῶς συλλογισμοὺς ἀπεδείξαμεν.
όλων σχεδον τῶν συλλογισμῶνν σχημάτων τούς καυσάς εἰς τὸ δεύτερον κεφάλαιον τοῦ παρόντος Μέρους.

ΣΕΞ. Ἐκ δὲ τῆς ἑυαυτείας ὑποθέσεως πολλάκις συν-ἀγεται αὐτὸ ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον Θελόμεν· τότε ἡ ἀποδει-ξις δὲν εἶναι ἀπαγωγή, ἀλλ’ ἐκ τοῦ ἀντιφάσκοντος, καὶ ἰσχυροτάτη, ὅπου διώνοι: μὴ γείνῃ, ὡς τρέπουσα τὸ βέ-λος κατὰ τὸν βάλλοντος· οὕτως ἐμπερεῖτος ὁ ἀποδειξή την σφαιροείδη τῶν μηρῶν τῆς Θαλάσσης κύρτωσιν κατὰ τῶν μὴ βεγγαλέων αὐτῆς. "Δι μὴ εἶναι καυτὰ* λοιπὸν ὅπως ἀπέγγυς ἐπίθης α’ ὁ τὸ κέντρον τῆς γῆς· τὰ πλέον λοι-πὸν ἀπέχουσα εἶναι ὑψηλότερα παρὰ τὰ ἀπέχουσα ὑλικώ-τερον· ταῦτα δὲ ρυσικῶς κινοῦται κατὰ τῶν ταπεινοτέρων· οὕτω λοιπὸν λαμβῶνον ἵστην ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἀπό-ςας· λοιπὸν διασχηματιζοῦται σφαιροειδῆς.

ΣΕΞ’. Παρεκτὸς δὲ τῶν συλλογισμῶν τούτων, οἱ τινες ἔχουσι χώραν εἰς τὰς ἐπιτήμας, εἶναι καὶ ἄλλως ὅσ τις εἰς μὲν ἐπιστημονικὴ γνώσιν δὲ χρησιμεύειν παραλαμβά-νεται δὲ εἰς τὰ ἀμφιστάλλομενα, καὶ ἄλλως ὑπ’ ἄλλου δο-ξαζόμενα καὶ προσδειμόμενα. Ὁνομαζέται δὲ Τοπικὸς, ἐ- πειδὴ ἀπὸ τινων τόπων λαμβάνει τὸ μέσα τῆς ἀποδειξεως, ἀπὸ τὴν βίβλων, φη δ’ εἰπεῖν, τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Καρτε-σίου κτ. ὁ αὐτὸς δὲ ὅνομαζεται καὶ Ἑυδοκίος, ὡς ἀπο-θεικώμου κατὰ δόξαν τινων ἡ τινων φιλοσοφῶν σοφή εἰς ὁ-λους ἀποδεικτην· καὶ Πεισάνδρος δὲ, διὸτι προσπαθεῖ νὰ παί-ση καὶ Διαλεκτικὸς, ἐπειδὴ χρησιμεύει εἰς τοὺς περὶ τῶν διαφόρως δοξαζόμενως διεκδικομένως.

ΣΕΞ’. Φαινεῖν εἶναι λοιπὸν, ὅτι αὐτοὶ οἱ συλλογι-σμοί δὲν ἔχουν χώραν ἄλλοι πλὴν εἰς τὰ ἀμφιστάλλομενα π. χ. ἀρα πάντα κινοῦνται· ἀρα πάντα ἑρμηνεύει· "Ἐν εἰσιν
καὶ ἀποδείξεις μας νὰ εἶναι σαφεῖς δεῖτε ἀσαφῆς ἀποδείξεις μηδὲ εἶναι τοῦ ὑμωνατος αξιά.

ΣΟ'. Γ'. Να μη ἀποδεικνύωμεν διὰ τοῦ ἐλέγχου γινεται δε τοῦτο ὅταν ἀναφέρομε τον τρόπο τῆς ἀπο-
δείξεως τοῦ ἐναντίου, υποστήριξιν ὅτι ἀποδεικνύωμε τῆς γνώμης μας διότι ὅτα ὅ ἐναντίον δὲν νόησθη, ἢ δὲν ἥξεις ὑπὸ ἀποδείξη τὸ δάγμα τοῦ, ὅχι διὰ τοῦτο εἶναι μὲν ἐκεῖνο ἤνθες, εἶναι δὲ τὸ ἡμέτερον ὀλνθῆς.

ΣΟΑ'. Δ'. Να μὴ ἀποδεικνύωμεν κυκλικῶς λέγονται δε κυκλικα ἀποδείξεις, αἱ ἀποδεικνύωμεν τἰς τινος, καὶ τοῦτο πάλιν δὲ ἐκεῖνο π. χ. ἡ ψυχὴ εἰ-

υαι ἄθανατος, διότι εἶναι αὐλος εἶναι δὲ ὀξύς, διότι εἶναι ἄθανατος. Καὶ τὸ τοῦ Κρατεισίου ὁ Ἐπάφραδις Θεὸς, διότι πᾶς ἀνθρώπος ἔχει ἰδεῶν Θεοῦ ἐχριμεν δὲ ἰδεῶν
ΠΕΡΙ ΣΤΑΛ. ΑΠΟΔΕΙΚΤ. ΚΑΙ ΑΠΑΓ. ΚΑΙ ΤΟΠ.

Θεού, διότι ο Θεός μᾶς τὴν ἐνέσπειρα καὶ ἐπειδὴ ὁ Θεός εἶναι ἀληθινός, πρέπει καὶ ἡ ἰδέα μας αὕτη νὰ εἶναι ἀληθινή.

Ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς καθαρᾶς Δογμῆς ἵκανὰ εἶναι τὰ εἰρημένα: μεταβαίνομεν δὲ τώρα εἰς τὴν ἐφημοσμένην.
ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β'.

Η

'Εφημοσμένη Λογική:

ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

ΣΟΒ'.

Τὸ δεύτερον τῆς Λογικῆς Τμῆμα, ἡ ἑφημοσμένη Λογικὴ διδάσκει Πῶς νὰ μεταχειριζόμεθα τοὺς ἐὰς τὸ πρώτον περὶ ἒδεῶν καὶ κρίσεων καὶ διανοάς ἀποδοθέντας κανόνας· καὶ ἑφαρμογὴ μὲν τούτων τῶν κανόνων γίνεται εὐθὺς ἀπὸ οἱ νόμοι τοῦ διανοοῦσθαι μερικευθός εἰς παραδείγματα ἐκ τῆς ἐμπειρίας λαμβανόμενα· διότι ἡ καθαρότης τούτων ὑφίσταται εἰς τὸ γενικὸν καὶ ἀπροσδιόριστον, ὅσου εὑρέθηκα τυχεῖσθαι καὶ ἱδέας μὲν τὸ νυκτὸν ἀπροσδιόριστον παρεῖσπάνει, εἰὼν τὴν σημανόμενον Α· κρίσεως δὲ κατηγορικὴς μὲν τυπὸς γενικός καὶ ἀπροσδιόριστος εἶναι Α = Β, καὶ Α—Β, διαζευκτικῆς δὲ, ἡ Α ἢ Β, ὑποθετικῆς δὲ, εἰὼν εἶναι Α, εἰναι καὶ Β. Συλλογισμοῦ δὲ τύποι·

Κατηγορικοὶ μὲν, διαζευκτικοῦ δὲ, ὑποθετικοῦ δὲ

Α = Β

η Α ἢ Β·

εἰ εἰςιν Α, καὶ Β·

Β = Γ

ὅλλο εἶναι Α·

ὅλλο ἢ εἰς Α,

Α = Γ

ἀρα δὲν εἶναι Β·

ἀρα καὶ Β·
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τοῦ συνλογισμοῦ ὰδαύτος, διὰ ὥς ὡς τὰ ἐπαναλαμβάνωμεν ὀλατάλιν χωρίς ἀνάγκης. Πολὺς λοιπὸν, ὅτι εἰς τὸ πρὸ τοῦτο τοῦ ὑμίν δὲν ἐφυλάξαμεν πάντῃ καθαρῶς τοὺς κανόνας τοῦ καθαροῦ τῆς Λογικῆς μέρους: παρεξωφαλάμεμβεν δὲ μὲ τὸ σιδέας τοὺς ἐκδηλωτικοὺς αὐτῶν ἁρποὺς, Σωκράτης, ἐνθρώπος, ἔποιη συγκέντρωσεν καὶ μετὰ τῶν κρίσεων τὰς προτάσεις, Σωκράτης εἶναι ἀνθρώπος κτ. καὶ μὲ τὰ εἶδη τῆς διανοίας τὰ ἐνδικτικά, τὰ πάντα ἕκ τῆς ἐμπειρίας λαμβάνομεν· καὶ κατὰ τοῦτο ἐμίξαμεν τὸ καθαρὸν μὲ τὸ ἐμπειρικὸν ὅλλον ἁρμός, ἐν συγκέντρωσιν, ὅτι δὲν ἐκεῖνης μεν παντόποσιν τῆς ἐν τῶν ἀντικειμένων ὑλῆς, ὅπως ὅτι εἶ ἐνδικτικά, νομίζομεν ὅτι τὰ Σωκράτης καὶ ἀνθρώπος ἐξελάθεισιν ὅς Δ καὶ Β' καὶ οὕτω διατηρήσαντες σφάλματος καὶ ομοιότητος τῶν ἀρχικοῦ νόμους τοῦ διανοεῖσθαι, λέγομεν ὅτι εἶναι ἔφαρμον ἔκεισθαι καταγρησεῖσθαι.

ΣΟΓ'. Ἄ γνησιομενὴ κυρίως Λογικὴ εἶναι μερίκευσις τῶν καθολικῶν νόμων τοῦ Ἑγου εἰς διάφορα ἐπισημών εἴδη (Κρητ. Φιλοσ. ΡΔ'). Λογικής ἐφαρμογὴ λοιπόν εὑρίσκεται εἰς πᾶσαν ἁπλῶς ἐπισημῆν· διότι κρίνουσες εἰς πᾶσαν μίαν καὶ συλλογιζόμενοι, τόποι ἀλλ' ἐν κάμνομεν, εἴ μὴ δίδωμεν εἰς αὐτῆς τὸ εἴδος καὶ τῆς μορφῆς τῆς συνεχίας καὶ ἀλληλουγίας τῶν ἀντικειμένων τῆς κατὰ τοῦτο ἡ Λογικὴ εἶναι ὄργανον εἰδικοῦ ὀπάσης ἐπισημῆς (ΙΑ, Σημ.).

ΣΟΔ'. Φανερῶν εἶναι λοιπόν ἐκ τῶν των, ὅτι ἐφημερομενή Λογική δὲν εἶναι μέρος ἀναγκαίου τῆς φιλοσοφίας, (ΠΒ') ἀλλ' ἐμποτετ ν' ἔθεσεν ὅς ἐπιστήμων τῆς καθαρας· καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὰ ὀρία αὐτῆς δύνανται ν' ἐπιγγεια.
φθάσεις ἄκρισις: ἀλλ' ὁ μὲν τὴν ἐκτείνει περισσότερον, ὁ δὲ τὴν συζέλλει, καθὼς ἐκατος συμβάλλεται, ὅτι δυναταὶ νὰ καίνῃ τὸ μέρος τοῦτο ὑφέλιμον ἡ ἀπλῶς εἰς πάντα ἀναγνώρισῃ, ἡ ἔνδειξε ἐὼς τοὺς μαθητὰς του.

ΣΟΕ'. Ἀλλ' ἡμεῖς εἰς τὸ παρὸν τιμήμα Θέλομεν διαλέξειν Πρώτου περὶ τῶν μέσων τοῦ ἀποφεύγειν τὴν ἁπάτην· διότι, ἐπειδὴ φύσιν ἄνθρωπος εἰναι περισσοτέρον καὶ κατὰ τὰς αἰσθήτικὰς καὶ κατὰ τὰς νοητικὰς δυνάμεις του, πολλάκις ἐκλαμβάνει τὸ φαινόμενον ὡς πράγμα, καὶ τὸ πράγμα ὡς φαινόμενον, καὶ οὕτω πάσχει πάθος ψυχικῶν ἐλεύθερων παρὰ τὰ σωματικὰ πάθη, ὡσοῦ η πάσχοσα ψυχή ὑπεραστεῖ τὸ σῶμα· χωλαίνει εἰς τὸν ὀφρόν, τῆς ἁλθείας, καὶ τυφλόττετε εἰς τὴν κατόπτευσιν τοῦ πραγματικοῦ· καὶ κωφύς εἰς τὴν ἁκοήν τῆς γλυκοτάτης ἀρμονίας τῶν ὄντων, καὶ Τ' δὲν πάσχει χαλέπτων, οἷον κατανέμει νὰ ἐλθῇ ἀπὸ τὴν φυσικὴν του κατάστασιν, κατὰ τὴν ὑπολαύσιν τοῦ Θεοῦ διὸ διὰ τοῦτο, ὥσε ἐπὶ τὴν ἀπαθεμένην ψυχὴν ἀρρήσιον, τὸναμα τῶν εἰς τὸ πρώτου μέρους τῆς ἐγχειρίμουν της Αθηναίης κοινώνων είναι κατάλληλον Θεραπείας Ψυχής (1Α, Σημ.).

ΣΟΣ'. Ἐκείδη δὲ νὰ γυνώσκωμεν βεβαίως ὅλα εἷ- ναι ἀδύνατον· διότι πολλὰ δὲν ὑποπέπτους εἰς τὰς γνώσις μας δυνάμεις ἀμέσως, οὐδὲ δυνάμεθα νὰ κατανοήσωμεν ἀκριβῶς πῶς ὦτοι εἰναι γυνώσκως ἀντικείμενον, καὶ διὰ τοῦτο δοξάζομεν πολλάκις μετὰ πιθανοτήτος, ὡστε δὲν δυνάμεθα νὰ ἐξεύρωμεν βεβαίως καὶ ἐναργώς καὶ κατὰ σύν- εσιν (Κρητ. Φιλος, ΟΗ'—Π')· διὰ ταύτα ἔκριναμεν εὐ- λογον νὰ ἐκθέσωμεν Δεύτερου Πῶς δυνάμεθα ἀπὸ τὴν ἐκ-
ξαν υ ἁ προσαγωγήσωμεν εἰς τὴν εἰδησίαν καὶ ἀπὸ τὴν προσαγωγήσωμεν εἰς τὴν σύνεσιν καὶ ἰσχορτήσωμεν, εἰς Πολλὰ πράγματα, περὶ τῶν ὁπολείποντές πρὸ ἑλευθερία τῶν γραμματισμένων.

ΣΟΣ. Τρίτον καὶ τελευταίον Θέλομεν διαλάβειν Περὶ Μεθόδου διότι εἰς πᾶσαν μάθησιν ἀναγκαίως ἀπαιτεῖται διδασκαλοῦ καὶ βιβλίου, ἢ μόνου βιβλίου, ἐκ τῶν ὁποιῶν ἀποκτά ταῖς γνώσεις τῆς ἀνθρώπωσ· διὰ τοῦτο εἶναι δὲ ἡ μάθησις 

Τρόπος οὗτος εἶναι ἡ μέθοδος, ὅτι ἀπαιτεῖται καὶ εἰς τῶν συγγραφῶν τῶν βιβλίων καὶ τῆς ἅμα ἀπὸ μέρους τῶν διδασκαλίας ἐξήγησιν καὶ διδαχή τῆς ὁμοσπονδίας καὶ τῆς ἁμα ἄναγνωσίας ἀκρόασι τῶν μαθημάτων καὶ μελέτην τῶν συγγραμμάτων.

ΣΟΠ. Διαρροίημεν λοιπῶν καὶ τῆς ἐφημερομένης Ἀθηναίας εἰς τὴν μέρην. Α. Περὶ Ἀπατῆς καὶ τῶν μέσων τοῦ ἁμα τῶν ἀποφυγόμεν. Β. Περὶ Πιθανότητας καὶ Πῶς ἀπὸ πλησιάζουμεν, ὅσον εὑρίσκεται, εἰς τὴν σύνεσιν καὶ βεβαιότητα. Γ. Περὶ Μεθόδου, κατὰ τὴν ὁπολείπον μεταδίδεται η ἀλήθεια.
ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'.
ΜΕΡΟΣ Α'.

Περὶ τῶν μέσων τῆς ἀποφυγῆς τῆς ἀπάτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περὶ ἀληθείας, καὶ βεβαιότητος, καὶ ἀπάτης.

ΣΟΟ'.

Ἡ ἀλήθεια δύναται να ἑπωρηθῇ Λογικῶς καὶ Μεταφυσικῶς καὶ Διαθετικῶς καὶ Ἡθικῶς καὶ Λογικῇ μὲν ἀλήθεια εἶναι τῶν ἴδεων καὶ ἑνώσων ἀρμονία (Α'). Μεταφυσικὴ δὲ, ἡ αὐτῶν τούτων ἀρμονία ἀναφερομένων πρὸς τὰ πράγματα ἡ, ἀρμονία τῶν γνώσεων. Διαθετικὴ δὲ, ἡ ἐκτίμησις τῶν γνώσων, ὡς προβεβεβαζεῖσα εὐαρέσησις, καὶ ὁ- σα δυσαρέσησις. Ἡθικὴ δὲ, ἡ συμφωνία τῶν λόγων πρὸς τὰς ἑνώσις.

ΣΠ'. Τετραπλοῦν εἶναι καὶ τὸ ἐναυτόν τῆς ἀληθείας ψεύδος. Λογικὸν, ἀσυμφωνία καὶ ταραχὴ τῶν ἑνώσων καὶ Τόμ. Β'.
ΠΕΡΙ ΑΔΗΘΕΙΑΣ

ιδεού. Μεταφυσικόν, διαφωνία τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ γνωσκόμενα πράγματα. Αἰσθητικόν, ἀκριβεῖ τῶν τῆς ἐναριστάτεστος ἡ διαφωνία ποιαίτεροι ἀντικείμενοι. Ἡθικόν, διαφωνία καὶ ἐναντιότητα τῶν λεγομένων πρὸς τὰ νοσομένων. Καὶ τὸ μὲν Λογικόν καὶ μεταφυσικόν ψεῦδος πάσχομεν οἱ ἀθικοὶ πολλάκις χωρὶς νὰ ἴδομεν. Ἔν τῷ όποιῳ ὑποκείμενοι, οὔσῃ δὲν ἐγκαθιστάν τινα ἀνθρώπων τών τῶν ἐναντίον τῶν εἰς διάκρισιν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ αἰσχροῦ, τοῦ ὑψίτου καὶ τοῦ χαμαί βαινοῦτος. Τὸ δὲ ἡθικὸν εἶναι εἰς τὴν ἐξουσίαν μᾶς διὰ τῶν τῆς ἱμάτιας ὑποκείμενος, καὶ πάντα ἐνάρετοι καὶ τίμου ὁ λόγος ἡμῶν ἀνθρώπου ὑπὸ μέρους.

ΣΠΑ. 'Ἡ λογικὴ λοιπῶν ἀλήθεια, ὡς εἶναι μόλις τῆς πραγματείας ταύτης ἔργου, καὶ τὸ ἑναντίον τῆς θεώδος, ἐμπορεῖ νὰ ἴδομεν καὶ εἰς τὸς ἱμάτιος, καθως ὅτε ἐνοικεῖ τῆς θεώτητας, ὡς ἑναντίον καὶ εἰς τῶν κρίσεων, καθως ὅτε συγκέτρωσεν ἡ διαμορφώθηκεν, ἡ συγκέτρωσεν καὶ διαμορφώθηκεν μὴ συντόμως ἡ μὴ συντόμως καὶ εἰς τῶν συλλογισμῶν, εἶναι συλλογισμοῦ κατά τοὺς προσποδοθέντας κανόνας, ἢ τοὺς όδοντος.

ΣΠΒ. 'Ἡ πληροφορία, τῇ ὁποίᾳ ἀποκτώμεν μὲ ἀλήθειας ἱδέας καὶ κρίσεις καὶ συλλογισμοῦ, λέγεται βεβαιότης* διὸ ἡ συνείδησις μᾶς πληροφορεῖ τελείως καὶ ἐσφέρεται τοῦ νοσομένου τῶν ἀλήθειων (Κρητ. φιλος. ΟΗ)· ἡ δὲ βεβαιότης αὐτῆς ἐνημερώθη ἢ ἐκ τοῦ ὑποκειμένου, ἢ ἐκ τοῦ ἀντικειμένου, ἢ ἐκ τῶν μέσων, ἢ όγον τῶν λόγων, δείχνει προξενοῦσα εἰς τὴν ψυχήν μας τὴν βεβαιότητα.

ΣΠΓ. 'Ἡ ἐκ τοῦ ὑποκειμένου βεβαιότης εἶναι γνωριμίας τῆς ἀφέρει καὶ ἀμετάθετος τοῦ γνωσκόμενος περὶ τὸ γνωσκόμενον. Μὲ τὰ γνωσκόμενα δὲν συμφωνεῖ πάντοτε· διὸ καὶ
καὶ θεσεῖσθαι διὰ τῆς δικαιοσύνης του Θεοῦ. Οὕτως, ἐπεξεργάζομαι τὸν κοσμόν ἃς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἵνα σώζηται καὶ ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ καὶ κομψότητι. 

ΣΠΔ. Ἡ ἐδιώκησις τῆς θεσπισμοῦ, ἃς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἐπεξεργάζομαι τὸν κοσμόν ἃς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἵνα σώζηται καὶ ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ καὶ κομψότητι. 

ΣΠΔ. Ἡ ἐδιώκησις τῆς θεσπισμοῦ, ἃς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἵνα σώζηται καὶ ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ καὶ κομψότητι. 

ΣΠΔ. Ἡ ἐδιώκησις τῆς θεσπισμοῦ, ἃς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἵνα σώζηται καὶ ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ καὶ κομψότητι. 

ΣΠΔ. Ἡ ἐδιώκησις τῆς θεσπισμοῦ, ἃς ἔδωκεν ὁ Θεός, ἵνα σώζηται καὶ ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ καὶ κομψότητι.
ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΙΑΣ

Κατά δὲ τούτου τοῦ τρόπου βεβαιῶει εἰσι αἱ ἀκριβεῖστατε ἀποδείκτεις, αἰσθητήρια ἀμέμπτως καὶ κανονικῶς κυνομένα, ἵδεα ἐναργῆς κρίσεις ἀναγκαῖος συνάττουσα τὸ κατηγορούμενον μὲ τὸ ὑποκείμενον διάνοια ἐκ τοιούτων κρίσεων συνήγουσα τὸ συμπέρασμα διότι ἐκ τοιούτων μέσων κάμμια ὑποψία δεν μένει, ὅτε τὰ γνωσκόμενα οὕτως ἔχουσι, καὶ οἷς ἄλλως.

ΣΠΣ. Ὅταν τὰ μέσα δεν εἶναι βεβαιῶα, ἀλλ ἐἶναι συλλογισμοὶ νευσώμουι, αἰσθητήρια ἀτάκτως κυνομένα, κρίσεις παραφρομένη υπὸ τῆς φαντασίας καὶ τῶν παθῶν καὶ τῶν προλήψεων, τότε ἢ ἐκ τοῦ ὑποκείμενου ἐννοια μὴ συμφωνοῦσα μὲ τὸ ἀντικείμενον, εἶναι ἐννοια οἷς ὑπός ἀλλὰ φαινομένου ὅταν δὲ ὁ νοῦς παραφρεῖ ἀπὸ τὸ φαινόμενον τότε καὶ τὸ ἐκλάβη ὅς ὁ ν., τότε λέγεται ὅτε ἁπατᾶται.

ΣΠΝ. Ἀπάτη λοιπὸν εἶναι διαστροφή κρίσεως ἐκδηχομένη καὶ πισεύοντα τὸ φαινόμενον, ὡς αληθινοῦ π. χ. ἀνθρώπος δειλὸς βλέπων τὴν νύκτα ἀνδριάντα, τὸν ἐκλαμβάνει ὡς αληθινὸν ἀνθρώπον ἀκούον δὲ ψευδήτως, καὶ καὶ μὴ μεταχειρίζεσθαι τοὺς ὀρθοὺς κανόνας τοῦ συλλογισμοῦ, τὰ πισεύει, ὡς ἀληθῆ.

ΣΠΝ. 'Ἡ ἀπάτη εἶναι κατὰ πολλοὺς τρόπους βλασφήμως εἰς τοῦ ἀνθρώπου, μόλις δὲ, όταν τὸν ἐκραγηλεῖ ὡς ὑπολαμβάνῃ τὸ μεν κακόν ὡς ἀγαθόν, τὸ δὲ βλασφεῖν ὡς οἰκείον χωρίς δὲ μὴ μάθωμεν τὰς πηγὰς, ὅτεν ἄνωθεν ἀναζητῶμεν καὶ ἀπάται, καὶ πιστοῖς δὲ μὴ τὰς ἀποφύγωμεν διὰ τοῦτο Σελομὲν ἐκδηλοῦν ἐνταῦθα τὰς ἀξιολογωτέρως ἀρχαίτης, διεκινοῦμεν ἐν ταυτῷ καὶ Πως νὰ τὰς ἀποφύγωμεν.

ΣΠΘ. Μᾶς ἁπατῶσι λοιποὶ, ἐὰν καὶ εἰς τοὺς χρό-
νους μας ὁλιγώτερον, ὃς ὁμός οὐδαμῶς, οἱ Σοφιζαὶ, 
αἱ αἰσθήσεις, ἡ τεντάσα, ἡ μνήμη, ἡ ἀπροσέξια, τὸ πα-
θὴ, ἡ γλώσσα, αἱ προλήψεις περὶ τῶν ὁποίων καθὼς Ἡ-
λομεν διαλάβειν, ὃς οὐκ οὐκάτων ἁριστῶς καὶ σωτῆμας, ἐἰς 
τὰ ἐφεξῆς Κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ Σοφισμάτων καὶ τῆς αὐτῶν ἀνατροπῆς.

ΣΤΙ'.

Σὸ φισμα εἶναι συλλογισμὸς θεωδὸς ἐξ προτάσεων ἀ-
ληθινῶν μὲν καθ' ἑαυτός, διὰ δὲ τῆς ἀκανονίτου αὐτῶν 
ἐπιπλοκῆς ψευδῆς συναγωγῶν τὸ συμπέρασμα: Συμβαίνει 
δὲ ἡ ἀκουσίως, ὅποτε δὲν κατανοεῖ τις τούς συλλογισμοὺς 
κανόνας: ἡ ἐξεπίτηδες, ὅταν τις κακοθῆς τοὺς παραμορ-
φώνη κ' ἐκεῖνο μὲν λέγεται Παραλογισμός. Τούτῳ 
δὲ τὸ κρίσις σύρισμα, διὰ τοῦ ὁποίου ἐπεξερήσουν οἱ πα-
λακοὶ Σοφιζαὶ ν' ἀπατήσωσι τοὺς διαλεγόμενους, καὶ πολ-
λοὶ ἀπατεώνες δὲν διαλέγοντο καὶ μέχρι τῆς σήμερον νὰ 
τὸ μεταχειρίζωμαι κατὰ μέρος, καταποιεῖτος τοὺς ὁκε-
ραιτέρους πρὸς ἐδικ αὐτῶν κενοδοξίαν καὶ πλεονεξίαν.

ΣΤΙΑ'. Τρία δὲ σοφίσματος εἶναι εἶναι τὸ κατὰ τὴν 
ἀδέησα τῶν συλλογισμῶν κανόνων: τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως 
τῆς λέεις γινομένου: καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων 
ἀπατηλῶς κατασκευαζόμενων.
ΣΤΙΒ'. Ἐκ τῆς ἀθετήσεως τῶν συλλογισμῶν κανόνων συλλογισμοί συνίσχανται ὁποῖοι οἱ ἑρεξύνες.
Τὸ μέλαν ἐστὶν ζῴου.
Τὸς διὸνος ἐστὶν μέλας.
Τὸς διὸνος ἐστὶν ζῴου.
Καὶ Ἀν ἐστὶν ἀνθρώπος, ἐστὶν καὶ ζῷου.
Ἀλλ'A ἐστὶν ζῴου· δὲν ἐστὶν ἀνθρώπος.
Ἀρὰ ἐστὶν ἀνθρώπος· ἀρὰ δὲν ἐστὶν ζῷου.
καὶ ἀλλοι παραπλήστοι γεννώμενοι παρὰ τούς κανόνιας.

ΣΤΙΠ'. Τῶν δὲ κατὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων εἰδή ἐστιν.
α'. Τὸ ἐξ ὁμονομίας· π. χ'.
Πᾶς ταῦρος μυκᾶται·
Ὁροστὶ ἐστὶν ταῦρος· ἀρὰ ὀροστὶ μυκᾶται.
β'. Ἐκ τῆς ὁρθογραφίας, ἡ διὰ τὴν διαφορὰν τοῦ τόπου· π. χ'. Τυρός ἀπὸ γάλα, καὶ Τύρος πόλις Φοινίκης·
ἡ διὰ τὴν διαφορὰν τῶν φωνεῖσθαι· π. χ'. Πυρός ὁ αἰτως, καὶ πυρὸς ὁ τυφλὸς.
γ'. Ἐκ τοῦ σχήματος· π. χ'. τὸ τύπτειν φανερώνει ἑνέργειαν· ἀρὰ καὶ τὸ πέπτειν.
δ'. Ἐξ ἀμφισβήτης· ἡ διὰ τὴν λέξιν κατὰ διαφορὰν ἀνάγωσαν διαφόροις ἐκλαμβανομένη· π. χ'. Ἀνυλτρῖς πέπτωκε, τὸ ὁποῖον σημαίνει καὶ Ἀνλυ τρίς πέπτωκε, καὶ αὐλητρίας τῶν πέπτωκεν· ἡ δὲ ἀμφισβηθοῦν αἰτιατικὴν εἰς ἀπαρεμφατικὸν λόγον παραλαμβανομένη· π. χ'.

ΠΗΜΙΟΣ ΑΙΑΚΩΔΗ Ρωμαίους ὀλέσα τοὺς ἐξειν.
ε'. Ἐκ τῆς συνθέσεως καὶ διαρέσεως.
Τὸ μὲν ἐκ διαρέσεως γίνεται, ὅταν τις, ἐπειδὴ δὺχ ἐνεργεῖα κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον εἰς τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον δὲν
Γιάννησιν, ἐπιχειρηματικά, νὰ συμπεράνη, ὅτε ἐλλείπει καὶ ἡ ὄνομαμς τῆς μῖας ἐνεργείας. π. χ. Κύριό εἰς σιωπῶν δὲν ἐμπορεύει ἐν ταινω καὶ νὰ ὁμιλήσει ᾧρα ὁ σιωπῶν ποτὲ δὲν ὁμιλεῖ τὸ δὲ ἐκ πεπεσεμένης γίνεται ἐξ ἐνεργείας, ὅταν τις ἐν δύο ἐνεργείας δυνάμεις ἐπιχειρηματικά νὰ ἀποδειχθῇ ἐν ταινω καὶ ὁμολογεί ἐν ἐνεργείας. π. χ. ὁ περιπατῶν ἐμπορεύει καὶ καθῆκα ᾧρα ὁ αὐτὸς καὶ περιπατεῖ καὶ καθήκει.

ΣΤΙΑ: Τῶν δὲ ἀπὸ τὰ πράγματα κατασκευαζομένων σοφισμάτων

α. Εἶναι τὸ ἐν τῶν ὅρων τεχνικῶς καὶ φυσικῶς λαμπροχωμένων (ΡΚΓ') π. χ.

"Ἀνθρώπος εἶναι ἑίδος"

"Ὁ Πλάτων εἶναι ἄνθρωπος"

ὦρα εἶναι ἑίδος.

παρόμοιον εἶναι καὶ τὸ τοῦ Χρυσίππου.

"Ὅτι λαλεῖς ἐκδαινεῖ ἀπὸ τὸ σόμα σου"

"Ἀμαξίον λαλεῖς"

"Ἀμαξίς λυπῶν ἐκδαινεῖ ἀπὸ τὸ σόμα σου.

β. Τὸ δὲ τὸ συμβεβηκός, ἤγουν ὅταν τὸ δὲ ἀλλήν αὐτίκας συμπεραινομένων, ὡς συμβαίνει καθ' ἑαυτό. π. χ. Ὁ Νεγάριος ὁτό αἰρετικός αὐτὸς δὲ οὐτος ὁ τὸ περιπατεμένος ἄρα ὁ περιπατεμένος γίνεται αἰρετικός. Καὶ εἰς τοὺς καθ' ἡμᾶς τούτους χρόνους Βολταίρος ὁ τὸ σοφός ὁ αὐτὸς δὲ καὶ δυσεθής ὁ ἄρα ο σοφός γίνεται δυσε-
θῆς Ἀλλοιμωνοῦ! πόσοι οὕτως ἢ κατ᾽ ἄγνωσιν ἀπατῶνται, ἡ Θεληματικῶς ἀπατώσει τοὺς ἀπλουσέρους, σκοποῦν ἐχοῦσι τοι κακοφόρους καὶ δυσεθεῖς νὰ ἀποδιώξωσι τὸν φιλοσοφίαν!

γ. Ἡ ὧν ἀπὸ τὸ κατάτευχον συμπεραίνητι τοῦ ἀπλοῦ τοιαύτα εἰναι ὁ Ἀθήνης μέλας ὁρα καὶ κατὰ τοὺς ὁδούτας ἡ ἐκ τοῦ ἀστρῆγου τὸ ὅρισμένον π. τ. Ἀνθρώπου δίναι εἰς Ἀθήνας ὁρα καὶ ὁ Ἐρέξες ἡ ὡταν ὅσα ἐπιδέχονται ἐξαιρέσεων ἑκείρῃ τις χωρίς ἐξαιρέσεων π. τ. Πεύκης οἷς ἔγονον οἷς ὁρα καὶ ὧν ἀνήκοι ὡτες μᾶς προσέχουν νὰ μένωμεν ἄμαθεῖς.

δ. Ὡς ὧν ἐκ τοῦ μέρους οὐκάνητι τοῦ ὅλου καὶ ἐκ τοῦ Ποτή τὸ Πνευμονὲς π. τ. Ἑλλην ἐ엑ασθή λοιποῦ παὺς Ἑλλην ψεύτις. Προσέπει τις ποτέτει καὶ ἡλιθευσε λοιποῦ πάντοτε Ἐλειν ἀληθεύεται ἀπὸ ἀστραφων ἀληθεύεται. Ἀπὸ ἀστραφῶν ἐφεξής τόποτε λοιποῦ δὲν ἐξέρχετε ὁ ἐστράφος. Πραξῆς τις ἐθεραπευσε ψυρίωντα πάντα λοιπόν τὰ τοιαύτα πόθῳ Ἐθεραπεύεις. Βασίλε! πόσον ἐπιθυμαίει ἡ ἀπαίτη αὐτή εἰς τᾶς ἡμέρας μας μάλιστα κατὰ ταύτη τῆς πόλεως.

ε. Τὸ ἐν τῆς ἀτελοῦς ἐξαιρεμένης π. τ. ὁ φυλακωμένου ἡ ἐρυγεί, ἡ ἐδίεικες τούς φυλακάς, ἡ ἐδομοδοκηθεῖ τοὺς κριτᾶς.

ζ. Τὸ αἰτεῖσθαι τὸ εὖ ἀρχή εἰναι δὲ τοῦτο νὰ λάμβανον τῶς μέσουν δείξεως μὲ ἄλλας λέξεις αὐτὸ ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ζητεῖ νὰ ἀποδείξῃ. π. τ. Τὸ σῶμα τὰ πέπτουν κατὰ γῆς διότι τὰ σώματα φέρουται εἰς τῆς γῆς τὸ κέντρον ἐδώ τις ζητεῖται Διὰ τὶ πέπτουν, ἢρων Διαττέ φέρονται εἰς τῆς γῆς τὸ κέντρον τὰ σώματα καὶ, Ἡ Ἰς ἤλιο.
καὶ θεὸς ἂντων ἀνατροπῆ. 137

ναὶ ἄδικος, διότι εἶναι ἄφθαρτος. Τίποτε δὲν διαφέρει τὸ ἀφθαρτόν ἀπὸ τὸ ἄδικον.

ζ. Τὸ νὰ λαμβάνῃ τις τὸ μὴ αἰτίου ὡς αἰτίου. π. χ. Οἱ μεθύσκες ἁγιομονδύαν ἁρὰ ὁ σινὸς κακὸς καὶ, Σοφοὶ τινὲς ἔξεπεσαν εἰς ἄθροισκαλεῖν ἁρὰ ἡ σοφία ἄθροισκαλεῖας προέκυκλος; Φωτιὰ ἐφάνη εἰς τὰ χέρια ἁρὰ ἐκεῖ ὡς μορμόλυξ, ὁ βρουκόλακος καὶ ἄλλα παραμονῆς αἰτιολογούμενα ἐμπορεῖ τις ὑ ἀκούσῃ καὶ ἀπὸ γυναικῶς μωράς, καὶ μισοῦσα ἀκόμη ἀνδράφια.

η. Τὸ παράτηρήν ἄγνωσιν τοῦ ἐλέγχου; "Οταν ὁ ἀνακρίνω το ἐλέγχη ἄλλο παρά τὸ προκείμενον. π. χ. "Οταν ται Ἐξε τον καὶ ἐλέγχη ὅσος θεοῦ τῆς χρημικομένης ἀνθρεῖας τῶν Θελετῶν, τοὺς καθηγούρῳ, ὅτι δὲν ἀφθονος ὡς χειρὸς τοῦ κόσμου, καὶ ὅτι ἀκαταστάτως μεταβάλλουσι γυναικῶν πάντοτε, τῶρα μὲν δημοκρατίαν, τῶρα δὲ μουραχλωθεὶς τιμωτεὶς καὶ ἐναγκαλιζομένοι.

ε. Τὸ παρὰ τῆς ἀπὸ γέμους εἰς γέμους μετάθησιν π. χ. ὥστε τις ἀπὸ τα ἀφθονομένα συμπεριφέρεται συγκεκριμέναι, καὶ ἀπὸ τὰ καθόλου νοσσομένα μεταδόθη εἰς τὸ νὰ ἀπαθάνετη ὅτι ὑπάρχουσι τοιαῦτα πραγματικῶς.

ε. Τὸ παρὰ τοῦ πολλάς ὑγιής εἰς μικροὺς ποιεῖτιν π. χ. Τὸ μὲλι καὶ τῇ χολῇ γλυκῷ;

θα. Τὸ παρὰ τῆς ὑπόθεσιν τοῦ ἐρωτήματος" ὅταν ταῖς προονοθέτῃ τὸ εἰς τὸ ὅποιον Ἐξετε νὰ ἐλέγχῃ τῆς ἐνεχρωμένον π. χ. "Επαναστάτης ἐκ αὐτοῦ ἁκομή ἀμέλεις τὰ μαθηματα; φανεροὶ ἐκεῖ ὡς ἀκείνου μὲν προονοθέτει ἀ- τάχτου τοῦ ὅπερ δὲ, ἀμελην.

β. Τὸ ἐκ τοῦ ἐμνεμένον συνημμένον π. χ. "Ἀυ γράφω, κινή τοὺς δακτύλους λοιπὸν ἄν δὲν γράφω, δὲν τοὺς κινήν.
ΣΥΓΓ. Τα ἐπισημότερα λοιπὸν εἰδῆ τῶν σοφισμάτων ταύτα καὶ τοιαύτα εἶναι πρὸς τὰ ὁποῖα, μὲ οἶλον ὅτι τὰ πολλὰ εἶναι καὶ ἐμεῖς ἐνεπελεγμένοι, αὐτικάσσομεν τὰ ἀνατρέπτικα αὐτῶν μέσα ἐφέξης κατὰ πᾶν εἴδος τῶν ἐκτεθείτων σοφισμάτων.

ΣΥΓΓ. Διὸ τὰ γεννώμενα ἐκ τῆς παραδάσεως τῶν συλλογικῶν κανόνων σοφισμάτα ἀυτικάσσομεν αὐτοὺς τοὺς κανόνας. Τὰ γραφθέντα φέρ εἰπέν τοίς ΣΥΓΓ. ἀναιροῦμεν τὸ μὲν πρῶτον διὸ τοῦ ἐκτεθείτος κανόνος (ΣΙΚ'), τὸ δὲ δεύτερον διὰ τοῦ (ΣΜΓ'), καὶ ἄλλα παρόμοια διὰ τῶν καταληληπτῶν κανόνων.

ΣΥΓΓ. Τὰ δὲ κατὰ τὴν λέξιν σοφισμάτα (ΣΥΓΓ') ἀνατρέπομεν διὰ τῶν ἐφέξης ἀντίσωκουν ὡς ἐκεῖνα μέσων.

α'. Διὰ τὴν ὁμώνυμαν ὁ μέσος ὄρος σημαίνει ἄλλο εἰς τῶν μειζονα καὶ ἄλλο εἰς τῶν ἐλάσσονα.

β'. Ὀσαίτως λαμβάνονται δύο μέσοι ὄροι.

γ'. Δὲν εἶναι ὀλα ἐνεργητικά ῥήματα, ὅσα λήγουσιν εἰς εἰς.

δ'. Πρέπει νὰ ξητήσωμεν τὴν λύσιν τῆς ἀμφιβολίας.

ε'. Εἰς μὲν τὸ ἐκ τῆς διαφέρεισσος ἀπαντῶμεν, ὅτι δὲν δύναται τις νὰ ἐνεργῇ διλπᾶς καὶ ἐναιτίας ἐνεργείασκαὶ τὸ αὐτὸ, ὅChi δὲ ὅτι δὲν δύναται νὰ ἔχῃ καὶ τὰς δύο δυνάμεις. ἐὰν ἐναιτίας δὲ εἰς τὸ ἐκ τῆς συνθέσεως ὅτι ἔχει μὲν τις δύο ἐναιτίας δυνάμεις κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνου, ἀλλ' ὅChi καὶ ἐνεργοῖς.

ζ'. Ἐναίσ μὲν λευκὸς ὁ aithioς, ἄλλα κατὰ τοὺς ὀδύνατες μόνον, εἰς δὲ τὸ δέρμα, ὅπου εἴναι ἡ μελανία δὲν εἴναι ἐνταύτω καὶ ἡ λευχάτης.
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 139

ΣΥΜ. Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν πραγμάτων συφήματα ἐπι-
λύομεν ἐρεξῆς οὕτως.

α. Εἰναι μὲν ὁ ἀνθρωπὸς ἔθους τεχνικῶς εἰναι δὲ ὁ
Πλάτων ἀνθρωπὸς φυσικῶς (ΡΚΓ') ὁ ὄρος λοιπὸν ὁ μέ-
σος ἐγίνε διπλοῦς.

β. Εἰς τῶν σφηνῶν εἰναι συμβεβηκὸς ἢ αἴρεσις, ὥς
οὐσιοδοθηθεὶς ἰδιότης, ἥτις εἶναι ἡ Θεοσέβεια.

γ. Ἐκ τοῦ κατά τὸ ἀπλῶς, καὶ ἐκ τοῦ ἄφιτος τὸ
ωφισμένον κτλ. μηδ' οἱ μανιὰς σχεδόν συμπεραίνουσιν.

δ. Ὀποιαίτως καὶ ἀπὸ τὸ μέρος εἰς τὸ ὅλον.

ε. Νὰ συμπληρωθῇ ἡ ἐξαιρέσις, διότι δύναται ὁ κα-
τάδικος νὰ ἀπολυθῇ καὶ ὡς φανεῖς ἄθροις.

ζ. Ὡς τῇ ἑτίῳ νὰ μὲ ἀποδείξει, τοῦτο προσάλλειν ὑπὸ
ἀποδείξεως μέσου θότε δὲν διαφέρουν πλὴν κατὰ τὴν
λέξιν.

η. Ἀλλὰ εἰναι αἰτία οὔτε δὲ λέγεις εἰναι μωρία.

θ. Ἀλλ' ἡθελες νὰ δείξης, καὶ ἀλλο ἔπεξείρησας.

ς. Ἀπὸ τὰ ἀναπλάσματα τῆς φαντασίας μόνον αἱ
τρελλοὶ συμπεραίνουσι τὴν πραγματικὴν τῶν υπαρξιν.

τ. Ἐρωτησον χωρίς πέρι καθενός.

ι. Ἡποδέτει τὸ πρόγαμμα δὲ νὰ τὸ μάθης· ἐνδέχε-
ται ὁμοίως ἡ ὑπόθεσις τοῦ μὴ ἐγίνα ἄλλην.

β. Τὸ γράφειν καὶ κατωθὸς τοὺς δακτύλους δὲν εἶναι
ἀστροφαι δὲν τὸν ἐναντίον συνημμένον παραλόγως
συμπεραίνεται (ΣΜΕ', ΣΜΣ').

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τὸ συμφωνίαν καὶ τῆς αὐτῶν ἀνα-
τροπῆς μεταβαλομένου δὲ εἰς ἄλλας ἀπάντησ αἰτίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Αἰσθήσεως καὶ φαντασίας ἀπάτηι καὶ τὰ κατ’ αὐτῶν ἀντίδοτα.

ΣΤΙΘ'.

Ἡ αἰσθήσεις μᾶς παρισάνει συχνᾶς ἔσφαλμένα τὰ ἐκτὸς ἡμῶν ἀντικείμενα πράγματα· αἰτίαν δὲ εἶναι·

α'. Τὰ αἰσθητήρια δὲν εἶναι πάντοτε ἐπίσης εὐτυχοῦσα ὁταν τὰ ὁμάτες, ἡ τὰ αὐτίκα κτλ. εἶναι ἄσθενῆ, ἀκούεις ὁμέρος ἡ βλέπεις οὕτω τὰ ἀντικείμενα, ὅποια εἶς τοὺς ἄλλους εἶναι ἀνεπαίσθητα· καὶ ἡ γεῦσις τοῦ ἀσθενοῦς παρισάνει πικρὰ τὰ βροῶματα· ἀπατώμεθα λοιποὺ, ἀν τὰ ἐκλαθὸν ὡς ἀληθῶς τοιαῦτα. Καὶ ἡ ψυχρότης ἡ ἡθικότης τοῦ ἱδίου ἡμῶν σώματος γίνεται αἰτία μὲ ἀσθανώμεθα τοῖς κράσιοι τοῦ αέρος καὶ ἄλλων ἐξωτερικῶν σωμάτων καὶ ἀλλοίποτε τρόπον παρὰ ἄλλοτε.

β'. Προσομολη ἰσχυρωτέρα προνοημενή ἐξασθενεῖς τῷ ἐπιμένῃ. Ὁς τις π. χ. ᾖκουσε καλὴν καὶ τερπνὴ μελῶν δίαιταν, ὀπωσδήποτε ἀκούσω ὄλιγον ὄστρα, τὴν ἐκλαμβάνει κακὴν καὶ ἀληθῆ. Ἐξερχόμενος τες ἀπὸ τὸ λουτρόν, ἡ ἰσχυρότερα κατασκεύη αἰσθήσεως, αἰσθάνεται τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ αέρα πάρ ὅσον εἶναι ψυχρότερου. Ἐδώ ἀνήκουσε καὶ αἱ ἐκ συνήθειας ἀπάται τῶν αἰσθάτων. Ὁς τις π. χ. ἐσπαγνήθης μὲ τρώγην πυρὰ καὶ ἰσχυρὰ φαγητά· ὃς τις
ΑΠΑΤΑΙ ΑΙΣΘ. ΚΑΙ ΦΑΝΤ. ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΔ. 141

πολύν καιρού εξήσει εἰς πλῆθος λαμπρῶν καὶ τερπυνῶν θεαμά-
των ἀμβλύνωται τούτου τὰ αἰσθητῆρα, καὶ μήτε τὰ φογνητά
ἔχουσι δι' αὐτῶν τὴν δύναμιν τῶν, μήτε κατώτερα θεάμα-
τα, οὐ καὶ ἄλλως οἷον ποταπά, εἶναι πλέον δι' αὐτῶν καλά.

γ'. "Οταν τὰ τῶν ἀντικειμένων ἀποστήματα εἶναι πολὺ
μεγάλα ἢ παρὰ πολὺ μικρά, ἡ αἰσθησις τὰ ἀντιλαμβάνε-
ται ἐφραμένους· οὐτοί πῦργος τετράγωνος μακρόθεν φαι-
νόται πυργύλος· ἀπὸ ύψηλοτάτου πῦργον φαίνονται οἰκό-
των περιπατοῦντες σπιθαμιαῖοι· ἡ ὀμίλια τοῦ μακρῶθεν ο-
μιλοῦντος ἀνθρώπου καταλαμβάνεται: διαφόρως.

δ'. Τὸ μέσα τῆς αἰσθήσεως, καθὼς εἶναι φῶς καὶ ἄγρι
εἰς τὴν ὀρασίαν καὶ εἰς τὴν ἄκοντα, γίνονται ἀπάτης καὶ αὐ-
τὰ πρόξενα· διότι παραλλαγαὶ μὲν ἀνέμων μεγαλύνουσιν
ἡ σμικρύνουσι τῶν ἢχοσ· καὶ ἀντανάκλασις ἄερος μετα-
φέρει ἀφ' ἕως μέρους εἰς ἄλλο τὴν φωνήν, παρὰ καθὼς
ἐθέλε φησθήν, ὡν δὲν ἀντενακλᾶτο ὁ ἄγρι· ὀμίληχ δὲ καὶ
σωφρόνης καιρὸς παραμορφάζουσι τῶν ὀρατῶν τὰς εἰκόνας.

Τ'. Πρὸς δὲ ταύτας τὰς ἀπάτας πρέπει νὰ μεταγει-
ρισθῶμεν τῶν ἑφεξῆς ἀνατρεπτικοῦς τῶν κανόνας.

α'. Ὄποταν αἰσθημα αὐτοφάσκη εἰς ἄλλος βεβαιαῖς περ
πας καὶ ἀληθεῖας, φανερὸν εἶναι ὅτι τὸ αἰσθημα εἶναι ψευ-
δὲς φαινόμενον· εἶναι ἀλήθεια, φὲρ ἐπείν, ἀναντίρρητος,
ὅτι εἰς ὁποίου ἀνθρώπου ἐμπνευσθῇ μάχαρα, τῶν αἰματοῦ καὶ
πολλάκις τῶν φωνῶν· εὰν ἴδῃ τὸ ἑναντίον, ἐξευρή ὁ-
τι εἶναι ψευδὲς τὸ φαινόμενον.

β'. Ἐἰς ἀσυνεδίδους καὶ παραδύονες παρατηρηθῆς εὖ-
θος νὰ δώσῃ προσοχήν εἰς τῶν αἰσθητηρίων τὴν κατάστα-
σιν, μήπως ἔχει τὸ φαινόμενον τὴν ἀρχήν τοῦ πλέον εἰς
πάθος τι αὐτῶν; παρὰ εἰς αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα.
γ'. Πρέπει να δίδωμεν πολλήν πρόσοχήν εἰς τὰ αἰσθήτα, καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν πολλάκες τὴν παρατήρησιν τῶν.

δ'. Νὰ ἔρωτῶμεν καὶ ἄλλους, ἃν λαμβάνωσι τὴν αὐτὴν ἀπὸ τὰ αὐτὰ αἰσθήτα προσθέλην.

ε'. Ἐὰν εἶναι δύνατον, νὰ ἄλλασσομεν τὴν Σέσιν τῶν παρατηρημένων, ὅταν εἶναι πολλὰ σιμά, ἡ πολλὰ μακρὰν ἀφ' ἦμών.

ζ'. Πολλὰ ἀξιόλογοι εἶναι καὶ αγαπητοὶ νὰ διατηρήσουμεν ὑπὸ τὰ αἰσθητήρια μας. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν τὴν ἀμετρίαν τῶν βρομάτων καὶ ποτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἰδιωμάτων τὴν πολλὴν σενοχώριαν τῶν ὀμμάτων καὶ τὰς μελέτας. Όλας τὰς ἀφορμὰς, ἄσαι δύναται νὰ μάς διαφθείρωσι καίειν ἀπὸ τὰ αἰσθητήρια μας.

ζ'. Διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ γυμνάσεως ἐνδυναμώνονται τὰ αἰσθητήρια, καὶ φυλάττομαι ἀπὸ τὰς ἀπάτες. Διὰ τοῦτο ὁ ζωγράφος μὲ ἐν βλέμμα ἐμπορεύει εὐκάλυψι νὰ διακρίνῃ τάς σχέσεις τῶν πλησίων καὶ τῶν μαθών, τοῦ φιλοτέχνη καὶ τῆς σκιᾶς. Ὁ ἐμπειρὸς μουσικὸς καταλαμβάνει καὶ τὸν λεπτοτάτος τῶν τοίον παραλλαγάς. Πολλοὶ ἀγροὶ καὶ βλεποῦν καὶ ἀκούουν ὀξύτατα. Ἐπειδὴ ἐπιμελῶς ἐγνώμαι, ἐκ νεότητος καὶ τῆς ἔρασιν καὶ τῆς ἁκρότητος.

Πρόσθες εἰς τοὺς καθόλους τούτους καὶ τοὺς ἐκτεθέντας εἰς ἄλλα μέρος (Ἐκπ. Ψυχ. ΤΙΒ) περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως.

ΤΑ'. Ἐμπορεύεται καὶ τὸ φαντασία νὰ γεννυσθῇ ἦγολος ἀπάτης καὶ κυριωτέρᾳ εἶναι αἱ ἐφεξῆς.

α'. Τὰ φαντάσματα πολλάκις γίνονται τόσον ἵσχυρά οὗτον εἶναι τὰ αἰσθήματα τούτοι αἱ εἴκοσι τῆς φαντασίας.
και τὰ ἀντιδότα. Πόσοι δὲν ἰδοῦν σκιὰς
νεκρῶν, δαιμόνων ἐπιδρομὰς, μορμόλυκας, σοιχειώμα-
τα, ἀλλὰ τοιούτα ἐμφόσου καὶ δρασικοτάτης φαντασίας ἀναπλάσματα!

β'. Πολλάκις νοθεύει ἡ φαντασία τῶν ἀληθινῶν τῆς
αἰσθήσεως προσοβλήματα μεγαλύουσα ὑποκρίνουσα τὰ πράγ-
ματα. Ὅταν π. χ. φαντάζεται τις τινὰ ὡς ἐκβρόντου, ἐμ-
pορεῖ ὑπειθυνοῦν τινὰ ὁμιλίαν ὧθε κραξίν του νὰ τὴν ἐκλάσῃ
ἕως περιπρέπεικῶν ὅλος φανταζόμενος ὃτι εἶναι ἀσθενής,
μικρὰς τῆς ἁγιείας του ταραχὴν ἐκλαμβάνει Θανατηφόρον,
καὶ ἀφανίζεται ἀπὸ τὴν λύπην του. "Αλλος δὲ ἐλπίζων πο-
λὺ εἰς τὸς δυνάμεις του, φαντάζεται τὸν ἐχθρὸν του αὐτῷ
ὑπάρχει πολὺ ἀσθενεῖστον.

γ'. Συχνότερος δὲ ὁμοίωτα πράγματα ἐκλαμβάνει ὡς
τὰ αὐτὰ. Προσώπου χαρακτήρ ὁμοίου μὲ ἄλλους κα-
μινὲ τὴν φαντασίαν νὰ παραρεῖθη καὶ νὰ ἐκλάσῃ τοῦ δεύ-
tερου ἁνθρώπου ἀπὸ τοῦ πρώτου.

ΤΒ'. Καυκάς δὲ πρὸς ἀπορηγὴν τῶν ἐκ τῆς φαντα-
σίας ἀπατῶν εἶναι οἱ ἐφεξής.

α'. Ἀρόσως μεταχειρίζομενος τῶν αἰσθησιῶν καὶ ἐπανα-
ληψιν ὑπακολύπτεις τῆς φαντασίας τῆς ἀπάτης.

β'. Δρασικὴ καὶ ἀτακτος φαντασία πρέπει παιδιώθει
νὰ χαλασαγωγηθῇ διὰ νὰ ὀποτάσσηται εἰς τοῦ ὅρθου λόγου
τὴν κυριότητα. διότι καὶ ἄλλον τρόπον ἐμπορεῖ εὐχάλως
νὰ γεννηθῇ ἐντεῦθεν φαντασμός, ἀδυναμία τοῦ λόγου δι-
αρκῆς, καὶ ὀρμή ἐς μωρὰς δοξασίας. Ἐπιμονοῦ δὲ καὶ
ἀποδοθῆται τοῦ νοὸς ἀσχολίας. Π. χ. μελέτη τῶν Μαθη-
ματικῶν, τῆς ἀληθινῆς ἱστορίας, τῆς ψιλοφορίας, εἶναι τὰ
εὐτυχέστατα μέσα διὰ νὰ ὁξύνῃ τις τῶν νοῶν του καὶ νὰ τῶν
πλούσιον μὲ τοιαύτας ἰδέας, διὰ τῶν ὁποῖων μαραίνεται τὸ ὑπερβολικὸν πῦρ τῆς Θερμῆς φαντασίας.

γ. Κάποτε ζήκε: ἐμπροσθεν τῆς φαντασίας τινῶν ἄνθρωπων ἰδέας τοὺς τάσσων ἄθερα, ὡς εἰς αὐτῶν πάντοτε ἀνακολούθεται, καὶ ποτέ τῶν δεν ἐμπροσθεν τὴν ἀποβάλλοντα, ἐν μάλιστα τῆς ἐπιθυμίας ἡ αἰτία τοιαύτης τραγικῆς καταστάσεως τῆς φαντασίας πολλάκις εὑρίσκεται εἰς τὸ σῶμα τὸ τότε εἶναι ἀναγκαία κίνησις συγκή, ἀναθῆ διαίτη, καὶ ὁσαχρώσιμα ἐμπροσθεν ἢ ἑφελισσοί τὸ σῶμα διοριζομένα απὸ ἐμπερίφοροι ἱατροὶ. Ἀλλ' εάν ἡ αἰτία εἶναι τῆς ἀνατροφῆς και πολυχρονίου εἰς ἐρῆμια διατριβῆς, καὶ προσηλώσεως τῆς φαντασίας εἰς ἰδέας τινας κτλ. τότε ἀσφαλεστάτη Θεραπεία εἶναι τὸ νὰ διασκεδάσῃ τὸν καιρὸν εἰς ὄλλας ἐνασχολήσεις καὶ ἀποφασίσεις καὶ ἐφοφοσίων. 

Μνήμης καὶ προσοχῆς ἄπαται, καὶ οἱ κατὰ αὐτῶν κανόνες.

Πολλῶν ὑποβατου καὶ μνήμη εἶναι ὀδονθής καὶ περιορισμένη. Ἡ αἰτία αὐτὴ ἐμποδίζει πολλαχῶς τὰς ἐνεργείας τοῦ νοὸς, καὶ προκενεῖ ἄπαται.
α’. Πολλαὶ ἐμοὶ συνηθροεῖμεν: ἐνυοῖαι ἡ παυτελῶς ἄρσενουσία, ή δὲν δύναται ο τοῦτο πάσχων η ἡ τὰς ἐνθυρυμηθή τοτές, ὅποτεν εἶναι ἄνουχη καὶ κρίνῃ τι περί τινος ὑποθέσεως: ὅταν τις π. χ. Θέλων νά κρίνῃ περί των αἰτών καὶ ἀποτελεσμάτων συμβεβηκότος τινός, ἐλημονήσῃ τὰ κυριώτερα μέρη τῆς συνεχείας τοῦ διηγήματος, ἀδύνατον εἶναι νά καίνῃ ὀρθὴν περί τούτου κρίσιν.

β’. Πολλάκις δὲ διάφοροι ἐνυοῖαι συγχέονται εἰς τὴν μνήμην: π. χ. οὐκ άματα ἀνθρώπων, ἐποχαί, τότες, ἀριθμοὶ, συμβάσεια κτλ. Ἐκ δὲ τῆς συγχυσίας ταύτης συμβάλλει πολλάκις καὶ σάσις, καὶ ἐξιδρα, καὶ ἀτέμια εἰς τὸν ἐπιληπτικό.

ΤΔ’. Κανόνες δὲ πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ ἐκ τῆς ἐλλειψεως τοῦ μνημονικοῦ προερχομένῳ ἀπατῶν εἶναι.

α’. Νά γυμνάσωμεν ἐπιμελῶς τὴν δύναμιν τοῦ μνημονικοῦ ἐκ νεότητος· καὶ νά μὴ ἀμελήσωμεν τὴν γύμνασιν ταύτην εἰς τοὺς ἑφεξῆς χρόνους.

β’. Ἐντάξει μὲ τοῦ μνημονικοῦ τῆς γύμνασιν πρέπει νά συγγυμνάσωμεν καὶ τῶν νοῦν. Εἶναι πολλαὶ βλασέροι νὰ ἀπομυθημενούμεν πράγματα, τὰ ὅποια δὲν καταλαμβάνομεν· τοῦτο πάσχων οἱ ἐλληνικὸ τεμάχια συναρχών ἀπομυθημένοντες παιδεῖς εἰς σχολεία κακομέθοδος, ἡ οὐοματα ἀσυνάρτητα καὶ καμμένα μὴ συνδέοντα ἐνυοῖαν. Ἡ σχολεία τῆς μνήμης· ὅταν εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ τοῦ νοῦν τῆς σχολείας, τότε γενει τὸν ἀξιώλογον τῆς προκριμάτων καρποῦ ἄλλως εἶναι ὀλεθριωτάτη εἰς τῶν πολύτιμων τῆς παιδείας χρόνου, καὶ εἰς τὴν ἀκμὴν τῶν διανοητικῶν τῆς ψυχῆς συμάχειν.

γ’. "Ὅταν ἀθροιζόμεν ἕδαι, πρέπει νά βάλλωμεν τοῦ Τόμ. Β’.

Κ
νοῦ εἰς τὰς ἀξιολογώτερας, διὰ να μὴ διαφεύγωσι εὐ-
κόλως ἀπὸ τὴν μνήμην μας.

δ'. Να βάλλουμε εὐταξίαν εἰς ὅσα Θέλουμε να ἐνθυ-
μῷμεθα· διότι μὴν ἐμπορεύεται να εἰπῇ Πόσου ὠρελεῖ ἥ-
τος εἰς τὸ να εἶναι εἰμινημόσυνα τὰ πράγματα. Εἰς τοὺς
κανόνας τούτους πρὸς καὶ τοὺς ἀλλαχοὺ (Ἐμπ. Ψυχ. Ψυχ.
PMZ') ἐκτεθέντας πρὸς τὴν τοῦ μνημονικοῦ ἐνυπάρξον.

ΤΕ'. Προσοχὴ Ψυχής εἶναι προσπάθειας αὐτῆς
εἰς τὸ ἀπὸ πολλὰς προσαλλομένας ἐννοιας να κατανοήῃ
μίανη η πλειοτέρας τελειότερα καὶ εὐκρινέστερα (Ἐμπ.
Ψυχ. Ψυχ. Ψυχ. PNA')· ἀλλ' ἀπὸ ὑφεσιν η διάσκορον τῆς προσοχῆς
χρόνου ἐμποροῦ να προεξερθῶσιν πολλαὶ ἀπάται.

α'. "Οταν πολλά ἐντάμα αἰτιολόγουσι ἐπὶ ἐνεργώσυν εἰς
τὰ αἰτιολογίαμας, Θέλουσε συγνώσε να συλλάβωμεν
πολλάς διὰ μίας, κανενὸς δὲν λαμβάνομεν ἐναργὴ καὶ κα-
θαρὰ ἐννοιαν· οταν π. τ. εἰς μέγαν σύλλογον συνομιλούν-
των πολλών προσώπων, βάλλουτε το αὐτίνον ἐντάμα εἰς
πολλάς περὶ διαφόρων ὑποθέσεων ὀμιλίας, τίποτ' εἰς αὐ-
τῶν σχεδοῦ δὲν καταλαμβάνομεν.

β'. "Οταν ἀπὸ πολλὰς προσοχῶν ὀλγοωτέροις λό-
γον ἡξία προσβάλη ἱσχυρῶς, διαφρέται ἡ εἰς τὰ ἀξιο-
λογώτερα προσοχή· οὕτω π. τ. πολλοὶ δὲν προσέχουν
εἰς τὴν ἐννοιαν ὀμιλίας τις, ὅσον εἰς τὰς λέξεις τῆς ὀ-
μιλίας, εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ λαλοῦντος, καὶ ἄλλας ἕξω-
τερικῶς περίπλοκες.

γ'. Προσοχὴ ἱσχυρῶς καὶ εἰς πολλὰν ὁραν ἐνυπαθη-
θεία, τελευταίου ἀποκόμιμη, καὶ δὲν δίνωσι να ἑνεργη-
ση εἰς τὰς προσβάλος.

δ'. Πολλοὶ δὲ ἀποκόμιμαν καὶ ἀπὸ τὰς καθημερινὰς
καὶ ὁμοοιοθείς προσβαλάς· καὶ διὰ τούτο παρασκέπουσι
tὸ νέον καὶ ἀξιόλογον, τὸ ὀποίου ἡμπόρους ἵως νὰ εὑρώ-
σιν εἰς αὐτός.

ΤΣ. Κανόνες δὲ εἰς ἀποφυγὴν τούτων εἶναι.

α. Πρέπει μύλισα νὰ φυλαττοῦμεθα ἀπὸ τοῦ ἰμβασμοῦ,
καὶ τὸ, νὰ εἰπὼν οὕτως· εἰς διάφορα μέρη βοάσθημα τοῦ
νοὸς μας.

β. Δὲν πρέπει τὴν προσοχὴν μὴτε εἰς πολλὰ πράγματα
νὰ μεριζωμέν, μὴτε ἐπὶ πολὺ νὰ τὴν προσθλόνυμεν εἰς ἐν
καὶ τὰ δύο ἑλπίζουμεν, καὶ ἑμποδίζουμεν τοῦ συλλογίζε-
σθαι τὴν πρόοδον.

γ. Πρέπει νὰ συνειδησίῳμεν μετὰ σπουδῆς νὰ διακρί-
νωμεν τὰς ἀξιολόγους ἐννοιας ἀπὸ τὰς μὴ τοιαύτας. Τ-
πάρχουσιν τούδιν πολλὰ καὶ ἀξιόλογα καὶ νόσιμα καὶ ὀφει-
λιμα πράγματα, τῶν ὁποίων ἡ Θεωρία καὶ εξέτασις σολ-
ζει ἐνεργητικῶτατα καὶ τῶν νοῶν καὶ τὴν καρδιῶν μας, ὡς
eῦι ἀσυγχώρητος ἀφροσύνη ἀφίνουτες ταύτα νὰ προσέχω-
μεν εἰς τὰ μηδενὸς λόγου ἡξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Περὶ τῆς ἀπὸ τὰ πάθη ἀπάτης καὶ τῶν κατ' αὐτῆς κανόνων.

ΤΣ.

Τὰ πάθη γίνονται πολλῶν καὶ μεγάλων ἀπατῶν αἰτία,
ἐπειδὴ ἐπισκοποῦσι τὸ συλλογισμὸν μέρος τοῦ νοὸς, καὶ
tὸ παραφέρουσι, ὁποὺ βέβουσι καὶ αἱ ὀρμαῖτων.

Κ 2
α. 'Αποσείδουσι καὶ εξερχόμεν τήν προσοχήν ἀπὸ τὸ κυριεύτερον καὶ οὐσιωδὲσερον μέρος, περὶ τὸ ὁποίον ἐπρέπε να ἐπισκωπήθη ὅλη τῆς σκέψεως ἡ δύναμις· ἡ φαντασία πυρούνεται καὶ παραθέτει μὲν ὅτι θαν ἡ αναγκαίον εἰς ὁρθὴν κρίσιν, ἀντιλαμβάνεται δὲ πάν τὸ καταχρησμίζου εἰς ἀκρι- σίαν καὶ ἀσυλλογισμόν· ὁ δὲ λόγος αὐτῷ καὶ παραπείρεται εἰς τὸ νὰ κάμψη μονομερεῖς καὶ ἕνωσις συλλογισμοῦ.

β. Ἐκ τούτου προέρχεται νὰ ἐκλαμβάνῃ ὁ ἐμπαθής τὸ καλὸν ὡς ἀληθινὸν, τὸ ὠφέλιμον ὡς ἀγαθὸν, τὸ ἐπι-

θυμικόν ὡς πιθανόν, τὸ μέλλου ἀγαθὸν πολλὰ τερπνοῦ,

τὸ ἀηδὲς τρομεροῦ, τοῦ περὶ ἐαυτοῦ ἐπαίνου μέγαν, καὶ

τοῦ καθ' ἐτέρου ὕγιον ἔλαιον· διὸ τὸν τότο βλέπει τὸ

πρόγματα μονομερῶς, καὶ ἀπ' ἔκεινην μούνον· τήν ὑψι,

ήτις καθούντει τῆς φιλαυτίαντος.

γ. Ἐφεξής ἀνθρωπος, οὗ τινες καὶ αὐτῆς τῆς σει-

μῆς, ὅταν ὀργίζωνται, μικρῶς, φιλοῦσοι, καταρρέχο-

σοι, νομίζουν ὅτι τὰ κάμνον πάντα μὲ ἡγωνίαν καὶ ἀτα-

ραξίαν. Τούτῳ τὸ ήθος ἐίναι βλασφημώτατον· διότι, ὃς

τες γνωρίζει τήν κατοχυσίαν τοῦ, προσέχει πάντοτε εἰς

ἐαυτοῦ, καὶ δὲν πιστεύει τὰς κρίσεις τοῦ πρὸς βεβαιωθῆν,

ὅτι καθηγούσεσθαι ἀπὸ τὰς κακᾶς τοῦ πάθους· ἀλλ' οἱ

πρώτοι ἀμαρτάνουν μεγάλα, διὰ τὰ ὅποια μετανοοῦν,

ἀφ' οὗ παρέλθη τὸ πάθος.

δ. Ἑκτροχι μάς κάμνουν καὶ καλαὶ γυναῖκες νὰ ἐκλαμ-

βάνωμεν ως οὐτιδιανός· φιλέσι δὲ· καὶ τὰς κακὰς νὰ ἐκ-

τειμώμεν ως χρηταὶ καὶ ὁρθείσουμεν.

Τῇ'. Κανόνες δὲ κατὰ τούτου ἐναι.

α. Τὰς εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῶν παθῶν γυναῖκας κρί-
και κατ αιτών κανον. 149

σεις πρέπει να μη ἀποδεχώμεθα ὡς ἀπαίσιος, ἐὼς οὐ
νά ταύτα ἐξετάσωμεν ἀπαθῶς καὶ σπουδαίως.

β. Πολλά ἄξιολογον εἶναι, καὶ εἰς αὐτὰ τὰ ἐξαίρεσιν
κατακυρεύσεις ἡμᾶς πάθη, να καθιλαρωμόμεθα, ὅσον εϊ
ναι δυνατὸν γρήγορα, καὶ να Θεωροῦμεν τὰ πράγματα κα-
tά τὴν ἀληθινὴν αὐτῶν ἀξίαν.

γ. Διὰ τοῦτο πρέπει, εὐθὺς ἀπὸ καταλαύσομεν ἔφορ-
μοίτα τὸ πάθη, να τὰ προϋπαντώμεν ἀναπαθικῶς
δι' ἐπιμελείας ἡμῶν αὐτῶν ἐρείπως καὶ ἐξετάσεις να γνω-
ρίζωμεν τὰς κλισεῖς καὶ ἐπιθυμίας μας καὶ 
παρατηρῶμεν ἁλλοις ἀνθρώποις κατατυπωμομένους ἀπὸ τὰ αὐτὰ πάθη-
dιότι εἰς τοὺς χαρακτῆρας, καὶ κινήματα, ὅμιν, λόγια κτλ
τῶν ἁλλων, ἐμποροῦμεν να μάθωμεν τὰ γνωρίσματα παν-
tῶς πάθους, καὶ να ὄρθινος ὑμῖν ἀπ' αὐτὰ.

δ. Να ἔχωμεν πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀγάπην, την ὁποῖαν
πάντωτε πρέπει να ἀναζουσομεν καὶ να ἐνδυναμώομεν
εὔχρα και ἀφελη τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας δύναμα, μὲ τὰ
ὅποια πρέπει ὅσον τὸ δυσατὸν σύγκαρα να ἀδικειολογομέθα,
εἰς νὰ τὰ ἐξαιρετὰ προφυλακτικά κατὰ τῶν σφαλμάτων, εἰς
ὅσα ἐμποροῦμεν νά μᾶς κριμαίνωσι πάθη ἔξυπνος καὶ 
φιλιας.

ε. Πανταχοῦ, ὅπου δὲν πρέπει να πιστεύομεν τὰς ἐ
δικας ἡμῶν χράσεις ὡς νοθευμέναις ἀπὸ παθῶν μεσολάβησιν,
ἀναγκαῖον εἶναι να προσκαλῶμεν τὴν συμβουλὴν ἀνθρώπων
ἀλλων ὑφομένων καὶ ἀδιαφόρων πρὸς τὰ πάθη μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5.

Περι τῶν ἐκ τῆς γλώσσης γεννωμένων ἀπατῶν, καὶ τῶν εἰς ἀποφυγὴν αὐτῶν ἀναγκαίων κανόνων.

ΤΟῦ.

Ἡ γλώσσα εἶναι τὸ μόνου προτέρημα τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τὸ ὁποῖον ὑπερέχει ὅλα τ' ἄλλα θημιογράφημα· αὐτὴ μόνη δύναται νὰ συντρέχῃ ὁπωσοῦν καὶ νὰ συναπετάσῃ μὲ τὸν νου ἐκ ὅλας τοῦ τας πορείας· αὐτὴ ἔξυγγει τὰ διαυφηματα ἦμων καὶ τὰς βουλὰς μὲ τὰς λέξεις, τὰς ὁποῖς ἐφεύρηκεν ὁ ἀνθρωπος· μὲ ταῦτα συμπλέκει ἑδέας καὶ κρίσεις, καὶ ἐκ τῶν τούτων ἐκχάλλει ἀναρρίμητος συλλογισμοὺς, τοὺς ὁποῖους χωρίς αὐτῆς ἦτο ὁ δύναται νὰ πιλοτεχνήσῃ.

ΤΓ. 'Ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῆς γλώσσης ἐκπηγαίζουσιν αἱ, ἄφθασα ἐμπορεῖ νὰ νοημοσύνης τρομερῶτερα ἀπαίταται. Διὰ τοῦτο δικαίως ἐπαυ τὴν γλώσσαν καὶ καλλίζου καὶ χείριζου ἀπὸ ὅλα. 'Ἀφύνοντες κατὰ τὸ παρόν ὅσα ἀπαίτας ἐμποροῦν ὃς αὐτῆς νὰ μᾶς προξενήσουσιν οἱ ἀπατεώνες, ὅν δὲν ἔχωμεν τὰ ὁμοιότατα ὑμοῦσι, καὶ ὅσα κακὰ ἐπροξενήθησαν ὃς αὐτῆς εἰς τὸν κόσμον κατὰ προσέρεσιν, σημειώνομεν ἐδώ, ὡς προερχοῦται ἀπὸ τὴν φύσιν αὐτῆς τῆς γλώσσης καὶ τὴν ἐθικήν μας περὶ αὐτῆς ἀκριβεῖαν.

α. Χρειάζεται πολὺς καρός καὶ πολὺς κόπος νὰ μάθῃ τῆς ὁπωσοῦν ὑπόθες μένῳ τεια γλώσσαν, καὶ νὰ τὴν μετα-
ΤΛΩΣΣ. ΑΠΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΤΤΩΝ ΚΑΝΟΝ. 151

χειρετεται ἡγουμενοι αὐτὴν εἰναι ἄνθρωπον καὶ ἐν τῷ γράμμῳ καθὼς πρέπει αὐτὴ εἰναι ἐγνώμονα καὶ ἐν τῇ ὑποθεσιν οἱ πλείονοι ἄνθρωποι ἔχουσι τόσον πολλά ἀδιαφόρουσα καὶ ἀπεκ-χυμένας ἐννοιας.

β. Ἡ δυσκολία εἶναι ἀσυνχρητώς πλείστη ὑποθεσιν, ἢτις ἐπισκεύαζε νὰ λαλίσται καὶ ἀκόμη πλείστη, ὅταν τῇ ἀγνοίας καὶ οἱ διδασκούσες αὐτοῖς, καὶ μεταγερίζουν μυρίας ἀτόπους μεθόδους σκί-πατικάς τῆς ἀμαθείας των.


δ. Πολλαὶ λέξεις εἰσὶν πολυσύνθεται, καθὼς νοῦς, δεινοῦ, ἀναμφίθροτοι, ἐμποροῦν λοιπὸν νὰ γεννηθῶσιν ἀπάται, ὁπόταν ἀλλὸς μὲν ὁ λέγων, ἀλλὸς δὲ ὁ ἀκούων ἐκλαμ-μαθαίνῃ τῶν αὐτῶν λέξει.

ε. Πολλόν λέξεων ἡ σημασία εἰναι ἀπροσδιόριστος, καὶ ὁλοτέ μὲν ἐκτείνεται εἰς πλείστην, ὁλοτε δὲ εἰς ὁληγώτερον μέρος, Πᾶς ἄνθρωπος εἰναι λογικός. Παν-τες οἱ ἄνθρωποι τῶν ἐκδημάσων τῷ δεύτερῳ Πᾶς δὲν ση-μαίνει τὸ ὁποῖον το πρῶτον ἀλλ' εἰναι αὐτὶ τοῦ Οἱ πλείσοι.
ς. Πολλαὶ λέξεις φαίνονται μὲν ταυτοσήμανται, κυρίως ὅμως δεῖ εἶναι τοιαύτα: π. χ. σῶμα καὶ κορμὸς ὑπάρχει καὶ εἶμι βλέπω καὶ Θεός μας κτλ.

ς. Συνεδρίαζον τινὲς νὰ μεταχειρίζονται ἐκεῖς τινὰς λέξεις, καὶ εἰς τὴν κοινὴν τῆς γλώσσας τοῦ λαλοῦντος, ἐδοὺς ἑξήκοντα ἀναρκτοστάτας π. χ. "Ἰδοὺ, ἀντὶ τοῦ Ἀμποτὲ νὰ ἔδω "Ὀφοιμα, ἀντὶ τοῦ Ἡθλὸν ἓδειν" ἡ σκοτεινὰς τινὰς καὶ ἀκατανοήτους π. χ. ἀνέκτου, ἀντὶ ὑποφερτοῦ αὐτὸ πάσαν τὴν πόλιν, ἀντὶ εἰς πάσαν ἡ ἀμφιθόλους ὁ ποῖος ἐπρέπε νὰ περιέχωμαι οἱ σκοτεινοὶ τῆς Πυθίας χρησμοὶ, τοιοῦτοι εἶναι τὸ Πῶνος, ἀντὶ Κόπος ἕως αὐτὶ Παράξενοι κτλ.

ἡ. Μεταχειρίζονται τινὲς ὑπὲρ τὸ μέτρον φράσεως μεταφορικὰς, αἱ ὑποῖαι ἀοχολούσι μὲν τὴν φαντασιὰν, πολλὰς δὲ εἰς τὸν νουν δεδουσίν ἀφρός καὶ συγχειμενῶς ἐννοοῦσι π. χ. "Ἀποφείς Ἐφαματὺς Σωκρατικὴν αὐθὴν τρέφει τὴν ψυχὴν μὲ ἀκήρατα βρώματα, καὶ παχύνει τὴν διάνοιαν ἐξαιτίως καὶ ἀλλὰς τοιαύτας πλέον μυρολογίας παρὰ τροπολογίας. Τέτοιο δὲν κερδοῖ εἰς ἡ ἀληθεία, ὅταν, ἐντὸ ἀπαιτεῖται νὰ ἔξετασθῶσιν ἐπιμέλως οἱ λόγοι τῆς καὶ νὰ ἐξηγηθῶσιν καθαρῶς, ὁ λέγων ἀγωνίζεται ἀπερακάλως νὰ κυνήῃ εἰς τὸν ἀκούστοι πάθημα. Πολλὰ δὲ πλησίων, ὅτις τοιαύτην διὰ παθημάτων κίνησιν ἐκλαμβάνει ὡς ἀληθείαν τοῦ νοὸς πληροφορίαν.

ΤΙΑ. "Ὅτι δὲ πρέπει νὰ περιπατῆσωμεν τῶν ἐνοικίων τῶν εἰργήμενων ὁδὸν διὰ νὰ ἀποργύωμεν τὴν ἀπάτην, εἶναι φανερὸν.

α'. Δούλων πρέπει μὲ πολλὴν σπουδὴν καὶ μὲ μέγαν ζηλοῦ νὰ μαυθάνωμεν, ὡσον δυνατῶν ἐνελὼς τῶν γλώσσας
οσον μας, νομίζοντες ουνειδος μας αυγχφορητων, αφ’ ου επιθάνειν από τον Θεον λογικοι, να γνωμεθα αλλογιν δια την αμελειαν και αμαθειαν της γλωσσης μας, με τον του τρόπον ουτε ο απατηθωμεν Θελοντες εμπορον μεν ποτε, ουτε απατηωμεν τους ακροατος μας.

β'. 'Αφ' ου χρυσοντιμα ασχοληθωμεν εις την παλαιαν Ελληνικην, να γυμναζομεθα εις την κοινωνα λαλουμενην γλωσσαν, φεροντες εις αυτην όσα καλλη εμπορει να δεχητε απ’ εκεινην, να παρατωμεν δε το να λαλομεν ή να γραφωμεν την παλαιαν, ενθυμομενοι, ότι δεν ξιμεμε εις τους χρονους του Πεισιστατου μηδε εις τους χρονους του 'Αλκιβιδαου και Περικλεους, αλλε εις τους χρονους, ετε ελασε μορφην άλλην και οικη εις πολλα εκεινης διαφορου ληγωσας μας και καθως τα νουμερατα των τοτε χρονων ειναι αχρησε τωρα εις συναλλαγας, ουτω και εκεινη η γλωσσα ειναι αχρησε εις τον κοινωνικον βλοιν.

γ'. Την ευθειαν της γλωσσης να προσπαθωμεν, όσου δυνάμεθα, να αναπληρωμεν με την σαφηνεια.

δ'. Τας πολυσημαντους λεξεις να προσδιορισωμεν δια των γειτονευουσαν λεξεων π. χ. η Πυθια αναιρει, η γυον Χρησιμοδοτει η διοικησης αναιρει τους κακουργους, ηγουν αφαιρεθει και δευση νοσος, ηγουν φθοραποιος. Δεινος να ειπη, ηγουν έμπειρος και εις άλλας περισσεις ομαιος να μηχανωμεθα του προσδιορισμων της σημασιας δια των παραλαμβανομενων προσδιορισμων λεξεων.

ε'. Ομοιωτος Θελομεν προζεμεν και εις της αφισιανοιν ώς κατα την σημασιαν λεξεως,

ζ'. Μαυθωνοτες τας δυναμεις των λεξεων (α’, β‘)
νά μὴ μεταχειριζόμεθα, πλὴν τας προσφυγις και ἀρμοδίας νὰ σημαίνωσι τας ἐνοπλας μας - π. χ. Ἐλέπω, ὅταν σκοποῦ ἔχω νὰ φανερώσω, ὅτε αὐτικομβοῦνομαι τὶ διὰ τῆς ὁράσεως. Θεῶμαι δὲ ἡ Θεωρώ, ὅταν σκοποῦ ἔχω νὰ φανερώσω τὸ βαρβαροτουρκικὸ λεγόμενον σεργιανείς ὑπὲρ τι. ἐπὶ τί. Αὐσωσία εἶναι, ἀφίνωμεν ὅσα εἶναι δεκτὰ εἰς τὴν γλώσσαν τοῦ ἔθνους, νὰ μεταχειριζόμεθα τὰ ασευδήτα καὶ δυσκατάληπτα. Διὰ τοῦτο μὴ εἶπης· ἵππης· ἄλλ' ἀμπυτε νὰ ἴδω· μηδὲ, ὡς ἔρημον, ἄλλ' φανερόν· μηδὲ, ἐπὶ τρέπει· ἀλλ' συγχωρεῖ. Καὶ γενικῶς νὰ εἶπω ἀπόφευγε, ὡς μόλυσα μιαρὸν καὶ ἀνατρεπτικὸ τῆς τοῦ γένους ὑπάρξεως τοῦ κατάρατον τραγελαφίσμου, τοῦ ἵπτοιν ὡνόμασα μακαρονισμὸν ο Ἡροντής· ἄλλ' συγχωρημένη δὲν εἶναι ὡς γνώσου λέξεως μεταχείρισις, εἰμή ὅπου ἡ συνήθεια αὐτὴ αὐτῆς ἐχει βάρθαρον τινὰ καὶ ἴση, ἡ καὶ δὲν ἐχει καρμέλια.

ἡ. Δὲ μεταφοραὶ, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἀμεσοὶ σημασίαι τῶν πραγμάτων ἄλλ' ἀμεσοὶ, καὶ τρόπον των εἰκόνως εἰς κώνων, πρέπει σπανίως νὰ εἶναι εἰς μεταχείρισιν ἀπὸ τοὺς ἤθορας, καὶ κατ' ἅλιν ἀπὸ τοὺς ποιητὰς· ὅτι τὸς ἴδιος τῇ συντάσσει διδακτικὰ βιβλία, ἡ σκοποῦ ἐχει νὰ ἐξηγηθῇ ἀπλῶς εἰς τῶς ἄλλους τῶς ἴδεας του, τὸν ὀλέγον ἐκεῖ νὰ συγχωρηθῆναι νὰ τὰς μεταχειρίζεται, ὅσον ἀνὴρ τέλειος νὰ καταγνώσηται εἰς νηπίων παιγνίδια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Περὶ Προλήψεως καὶ Συναρταγὴς καὶ τῆς αὐτῶν Θεραπείας.

ΤΙΒ'.

Πρόληψις εἶναι τὸ χειρότερον ἀφ' ὅλα τὸ πάθη τῆς Ψυχῆς, ἐπειδὴ καὶ δυσκόλως ὀποσάλλεται. Εἶναι δὲ πρὸς τὴν ψυχὴν ἀπόφασις τῆς Ψυχῆς ἀθλίως προκυριευμένης περί τι δοξαστέου, καὶ χωρίς λόγους προδεσμευμένης, ὡσεὶ πάν ἄλλο ἐναντίω αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως τῆς φαίνεται ψευδής καὶ αἰσθανατον.

ΤΙΓ'. Αἱ προλήψεις εἶναι τὰ μέγιτα ἑμπόδια τοῦ νὰ γυμνοκομεύει τὴν ἀληθείαν, ἐπειδὴ, ὡς ἀρχικοῦς καὶ Θεμελιωδοὺς ἀπάται, γεννώσι καὶ ἅλλα πολλοτάτος, καὶ δυσκόλωτα ἐξαφανίζονται. Πολὺ δὲ κατεξουσίασον τοὺς ἀνθρώπους διότι πολλαὶ ἀπ' αὐτὰς προσαλμαθοῦνται εἰς τὴν νεότητα, ὅταν ἡ κριτικὴ τοῦ ἀνθρώπου δύναμις εἶναι κατὰ πολλὰ ἀδύνατος. Ἐμφατευόμεται δὲ εἰς τὰς Ψυχὰς τῶν νέων ἀπὸ παιδαγωγοὺς, διδασκάλους, συγγενεῖς, καὶ ἀλλα, τὰ ὅποια ἀγαπῶσι, πρόσωπα.

ΤΙΔ’. "Ὅσον δὲ πολυχρονιστέρα εἶναι ἡ πρόληψις, τὸσον βαθύτερα σερεύονται αἱ ρέζαις" βαρυτάτη δὲ καὶ δυσκολωτάτη εἶναι, ὅταν Θεμελιωθεῖται εἰς ἱσχυρὸς κλίσεις καὶ ἐπιθυμίας μας" ὅταν γ. χ. ὁ ἀκρατὴς καὶ ἀκόλατος πειτεῦ, ὅτι τὸ πάθος τοῦ καμμίαν δὲν ἐπιφέρει βλάβην εἰς
πην υμείαντος " οταν ο' αλαξίων πεσεύη, ότι τα προτερή-
ματάτου κάμενος δεν είναι δεύτερα· οταν ο' φιλόσοφος νυ-
μίζη, ότε καμμίας πόλεως δεν είναι κατωτέρα εις τήν ευ-
γερίαν ή πατρίς του· δια τούτο πάντοτε είναι σημείων
εμβρώσεως και εσθεράς ψυχής, και φιλαλήθους, και ευγε-
νοεις τώ όυτε χαρακτήρος, όταν τις δυνήθη να ἀπορρέψῃ
τας προληψεις του, και να ἐξολοθρευσῇ τάς ρίζωμενας
κλόσεις του.

ΤΙΕ'. Αί δὲ σωμήθεραι προλήψεις είναι αἴ ἐφεξῆς.
α'. Προλήψεις κατά μέλημασι. Πολλοὶ δο-
ξάσωσι καὶ ὁμιλοῦσι κατὰ μέρημα, ὅτι ἁκούουσι ἀλλοις
δοξάζοντας καὶ ὁμιλοῦντας· εἰναι τρόπον τοια ἵκληρος λό-
γος νὰ ὑπολαμβάνουσιν ως ἀληθινοί καὶ καλοῖ, ὅτε νομι-
ζοὺσιν οἱ πολλοὶ ὡς τοιοῦτον. 'Εκ τούτου προῆλθεν ἡ προ-
λήψις· 'Ο, τι κάμπει ὅλος ὁ κόσμος εἶναι ὀρθὸν.

β'. Προλήψεις ἀπὸ τἐν σωμῆθεν. Συνεδριακὸς
πολὺν τες κρίμανυ να συλλογίζεται κατάτινα τρόπον, δεν
ἐμπορεῖ εὐκίλως νὰ μεταβάλη τοῦν τρόπον τούτου· καὶ ὅ,
τι τῆς ἀπὸ ὑποτήτους ἀπεδέχθη ως ἀληθινὸ, καὶ ὅταν
ἀρμάζῃ ἡ ἡλικία, δεν δύναται νὰ τὸ καθυποβάλῃ εἰς
κρίμα, νομίζων τούτο ὃς ὀρθότερον παρὰ τὸ ἐναυτόν,
ὅτι ἐφθασεν ἡδ' πολὺν καιρὸν νὰ τὸ ἐκλάθῃ ως ὀρθὸν.
Ἀνάχωσι· ἐκ καὶ ἐνδυναμώσουσι τὴν ἐκ συνήθειας προλή-
ψιν τόποι τιμές, κατὰ τοὺς ὀπόλους ἐκτελοῦσται συνήθως
tὰ ἔθιμα· καὶ λόγων λαμβανόμενα ἀπ' ἄνδρας, εἰς τοὺς ὀ-
πολους ἀποδίδεται τὸ ἀξίοπερισσον· καὶ κανόνες, κατὰ τοὺς
ἀπολοὺς ὀνταρχήμαθα καὶ παροιμίαι, εἰς τὰς ὀποῖας πε-
ρεῖχται τοῦ λαοῦ ἡ ἰδικὴ φιλοσοφία.

γ'. Προλήψεις ἀπὸ τὴν ὑποληψιν τῶν προσ
καὶ τὴς ἀληθῆς θεραπ.

όπως, ἔγον τρεῖς πρεσβυτέρων ἡ ἀξιολογωτέρων ἀνδρῶν. Περιέχουσι τινὲς ὅτι εἶναι ὄξια καὶ ὀρθὰ ὡσα ἔγραψεν ἡ ἐπεμ. ὥδειν διότι εἶναι ἐνδοκός, ἡ παλαιὸς τὴν ἡλικίαν, χωρὶς νὰ τὰ βασανίζονται μὲ τὴν ὥδειαν ἑαυτῶν κρίσιν.

δ’. Προλήψεις ἐκ τῆς ἐποχῆς τῶν χρόνων ὑπό τινὲς μὲν μόνον τὰ ἀρχαῖα νομίζοντες ὀρθὰ καὶ ἀληθινὰ, καταφρονοῦσιν ὥσι συμφέρουσι λόγοι ὄξια πάν πρὸ τῶν νεωτέρων νοῶν γένεις. ἄλλοι δὲ πάλιν προσγειούμενοι ὁλοι εἰς τὰ νεώτερα, καταγελώσι τὰ παλαιὰ ὡς ἀτελῆ καὶ νηπιώδη καὶ μηδὲν ἄξιον λόγον τινὸς περιέχοντα.

ε’. Προλήψεις ἀπὸ αὐτοὺς μὲν, προσήλωσι εἰς ἡθν., ἠθν., δοξαῖα, δόμημα ἐθνικὸ τινὲς, ἔθνη τινὰς, κατὰ κατὰ τίνων ἀνθρώπων, πραγμάτων, γινόμενα χωρὶς τοῦ λόγου τῆς κρίσιν.

ζ’. Προλήψεις ἀπὸ φιλαυτίαν. Εἶναι τινὲς τόσον προκατειλημμένοι ἀπὸ τὰς ἐθικὰς ἑαυτῶν ἑθορίας καὶ κρίσεις, ὅτε κριτήριον τῆς ἀληθείας τῶν κρίσεων, τὰς ὁποίας καμψοῦσιν ἄλλοι, ἐχοῦσι τὴν πρὸς τὰς ἐθικὰς τῶν συμφωνίαν ἄλλοι πάλιν ἑντεράπονται διὰ τοῦτο ὑπὸ ὁμολογίας τας σφαλματας καὶ τὰς ἀπάτας των, ἐπειδὴ ἐνὶ τὴν ὁμολογίαν ταύτην συνεκφέρεται καὶ ὁμολογία προϋπαρξάσις αὐθεντικές, τὸ ὁποῖον περιάρχει τὴν φιλαυτίαν των, διὰ τοῦτο ξητοῦ τὰς δίδωσιν οἱ ἄλλοι τὰ δίκαια. Ἐκ τοῦτο γεννώνται αἱ μικραὶ φιλοσοφίας, τὸ πνεύμα τῆς ἀντιλογίας, ἡ κριτικὴ κριτικής, ἡ ἐπιστήμη, καὶ γεώςτοι ἐπισήμοι καὶ ὀνόματος διὰ παραδόξων τινῶν καὶ ἀνθρωποσιμίων πράξεις.
ξ. Ἡ ἐκδήλωσις τῆς προσώπου ἡμᾶς ἐπειδή ἡ μικρότερη τῆς ἀγαθοίτερη τῶν προσώπων ἦν ὁ ἡρῴδης.

"Ὁς τε οὖσας ἐπικεφαλίζεται, εἰναι φρονίμως.
"Ὅς τε εἶναι πτώχος καὶ δυστυχός, εἰναι ἀνήστος.
"Ὁ δυστυχός εἶναι ἀξίως τῆς δυστυχότητος του.
"Ὅς τε λέγου τιμήσεις ἀνθρωπος, εἶναι ἔννοιας.
"Ὅς τε λέγων οἱ παπάδες οἱ, εἶναι ἐντολῆς.
"Ὅς τε μᾶς κολακεῖς, εἶναι γνωσίμος ἀνθρωπός.
"Ὅς τε μᾶς ἐναυτῷ τὸν οὐκ εἰμι τοῦ ἀνθρώπους καὶ ἀνήστος.
"Ὁ πλούσιος εἶναι καλοκαγάθος καὶ τίμιος.

Πρέπει να διευθυνθείν τα ὂπισω παρά τα κοινά καὶ συνεδριάσειν.

"Ὅς τε γίνεται κατὰ τοὺς νεωτάτους τρόπους, εἶναι καλήτερον παρά πάν τὸ ἄλλο.

"Ὅς τε ἐξαίρετο παλιών χρόνων, εἶναι φρονιμώτερος παρὰ τοὺς νεωτέρους.

Καθὼς εἶναι, ὅς τε πράττει τα ἐναυτῶν μου.

Τὸ ὁφελέμον μόνον εἶναι ἡθικὸς ἀγαθὸν.

Ἡ εὐφροσύνη καυσωνία καὶ συναναστροφή εἶναι τέμισω

τέρα καὶ προκριτικὰ παρὰ την μὴ εὐφροσύνην, εἶναι καὶ

αὐτῇ ἡδελε ὑπερέχειν εἰς πολλὰ ἑκείνην.

Σημείους. Πάντα ἡλικία, τῶν γένος, πάντα τῶν ἔχουσι ταῖς

εἴδους τῶν προσώπων ὁμοτοποίησε τῷ πρώτῳ τοῖς παπάδοις, ὑμαθῆς, ἀρ

χών, γεωργίας, πλούσιος, πάνης, πραγματευτης, νεός, γέρων,

ἀνήρ, γυνὴ ἔχουσι καθές ταῖς ἑπταεῖς αὐτῶν προσώπων.

ΤΙΣ. Μή ὁλον ὅτι οἱ κανόνες πρὸς ἐξελθομένων

tῶν προσώπων ἀποδίδονται πολλά φανερῶς ἀπὶ αὐτῶν

tὰς αἰτίας των μή ὁλον τοῦτο δικαιολογεῖν πλειστέραν τῶν
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΘΕΡΑΠ.

προτοπελρων, τατομευ αυτους αντιεχος ειναι προς μιαν των χυμωτερων αιτιων του.
α. Πρεπει να νομιζωμεν αισχρων να πρατησωμεν η να ληγωμεν οτι τι βλεπομεν αλλους πρατησοντας και λεγοντας, χωρις να τα δοκιμαζωμεν και ημεις με τηιν ιδιαν μας κρεσιων, ου ειναι αληθων η καλα: καθως βλεπομεν με τα όμωματας και ακοουμεν με τα αυτια μας, ουτω πρεπει να νομίζωμεν και με τως ιδιους να ουκαι να μη κρισωμεν κατα μέμησιν πρεπει να ελειωμεν τους ανθρωπους, οσοι αυτη να νοσιν αυτου περιπατουν ως τυρλοι εις τα έχθη των νοηματων αλλων ανθρωπων τοσοτει αναποινας εμπορουν ου νομισμαθωσιν εσως προσφυγης προσανθρωποι και αλλοιμουν εις τον κόσμον ου ης οικοι τουτοι. Αναγκαστοτατου λοιπων ειναι να συνειδηξωμεν τους νεοις να συλλογιζωμεν καθε εαυτους και ουτω να πρατησομεν η να ληγωμεν, ουκ αυτους ο νοσις υπαγορευει ως αληθων και καλα, αποφευγομεν καθε ολαις τοις δυναμεις το εις τους χρονους μας πανταπασιν άχρηστους Αυτους έφα.
β. Δυσκολωτερη ειναι η υποδολη της κατα συνθεσιων προληψεων. Εδω χρειαζεται ο ορθος λογος να βαλη ολας τους δυναμεις, ως Ηρακλης και με το βπολου των ψιλοσυφιας να συντρεψη την κεραλη τους τετοιους και τοις τετοιους θυρους η να ειπω καλητερα, πρεπει να προσεχουμεν τα παιδια απ τα αυτα τους τα σπαργανα να μην συντρεψομεν εις προληψεις τοις τετοιους. Το παινομεν απο τιν αγωγου και παιδειαν δια τοτο οι καλοι και ειμεθοδοι και υποβλεπον διδακτατε και παιδαγωγοι, μην εμπορειτε να ειπη, Πολου ειναι αξιοι λογου. Δια τοτο ο Φιλιππος εχει πληθυν εις τοις ημερας του
κλειστάτου Ἀριστοτέλους, παρὰ διὰ τὴν γέννησαν τοῦ ύποῦ
tου. Ὡς καὶ λοιπὸν ἀπαδιωκτικῶς τῆς κατὰ συνήθειαν
προλήψεως ἐμποροῦν ὡς χρημακηθῆσαν ὅλοι οἱ περὶ ἀγω-
γῆς καὶ τὸ λόγον, ὡςοι ἀναγινώσκομεν εἰς τὰ σχολεῖα τοῦ
του Πλούταρχου.

γ'. Τον ἐς ἐνδοξα πρόσωπα σέρν δὲν ἐμποροῦμεν νὰ
εἴτεμεν καθολικὰ πρόληψις ἀλλὰ διαφοροῦμεν, ἐὰν μὲν
τὰ πράγματα τηρέζωμεν ἑπάνω πειραμάτων καὶ παρατη-
ρήσεων, τὰ ὡσπὶ ἐκαμοῦν ὀνόμα τίμως καὶ ἀξιόπισις,
pιστεύοντες τὰ δὲν κρίμαζα προλήψεως τινος ὑπέθυμος
ἐπηδον μὴ δυνάμενος νὰ δοκιμάσουμεν ὅλα, καὶ ἐνδεχόμενον
νὰ σφαλλώμε τὸν κρίνον τοῦ νοοῦ μας, ἀναγκαῖος πα-
ραλαμβάνομεν τὸν ὀδηγιον ὀξισπίδων ὀνόμα, οὐτενέ ἐδο-
κάμασαν ὅλοι ὅλοι. Καὶ δὲ εἶναι αἱ γνώσεις λογικαί,
ὑγίους ἑπηνοιούμειν ἁρεμῶς ἀπὸ τὸν ἀρνοῦ λόγον, ὡσόπον
εἶναι καὶ μεταφοιώτισα καὶ καὶ μαθηματικαί, νὰ πιστεύουμεν
τὰς δόξας ἄλλων χρώς ἐθικής μας ἑξετάσις, εἶναι τρομε-
ρωτάτη πρόληψις, διότι αὐτοὶ ἔχουσιν ἀνώνυμου τὴν ὑφ-
ναμὴν τῷ καὶ αὐτῶν δὲν ξητεῖται. 'Τις εἴπα τοῦτο, 'ο
ἀλλὰ 'Τι εἴπεν αὐτῶς.14

δ'. Τοῦς πολαῖους πρέπει νὰ τιμῶμεν ὑς ὀδηγοῦσαι
cαι διδασκαλοῦσι διότι ἐὰν δὲν ἔχουμεν Πυθαγόρας καὶ 
Πλάτωνας καὶ Ἀριστοτέλειας, μηδὲ Νευτοὺς ἐγένετο καὶ Καρ-
τέσιος καὶ Λεόννιτοι νὰ ομιλοῦμεν ὡμοῦ ἀπαίτους ἐ-
κείμενος, καὶ τοὺς νεώτερους σφαλλοῦμεν, εἴναι πρόληψις
δειηνή, ἢτις προσηλθεῖ μὲς καὶ ἄνωθεν τὴν κοινὴν παρα-
tος τοῦ ἀνθρώπου γένους αὐθεντεον. Εἰς πράγματα μάλι-
σα, τὰ ὡσπὶ ἐπιδέχομαι αὐξησιν καὶ ἐξάπλωσιν, βοηθοῦ-
μενοι ἀπὸ τοῦ χρόνου ἐγένευμεν πολλὰ αἱ νεώτεραι ἀπὸ τοὺς.
καὶ τῆς ἄττης θεραπ. 161

παλαιός τελείοτερος· ἀλλ' ὁ ταλαιπωρος ἀνθρωπος εὐρισκον τι ἐς τοὺς παλαιοὺς ἀνέλπτων διὰ τῶν χρόνων, ἡ Θελὼν νὰ ἐπιδεικνύῃ ψυχολογίαν καὶ μεγάλην ἀνάγνωσιν, διὰ τῶν ὁπολα ἐξουσιλήσει πολλὰ ἀπὸ τῶν παλαιῶν τήν μελέτην, ἡ θρονίων τοὺς συγχρόνους του, ὡς μὴ δυνάμενος νὰ ἐξασθῇ μὲ αὐτούς, ἐκθείαζε τοὺς παλαιοὺς, καὶ καταφρονεῖ τοὺς νεωτέρους, ἐκείνους μὲν τιμῶν ὡς παντεπιστή-μονας, τούτους δὲ ἐξευτελίζει νὸς ἀμαθετάτους. Προσοχῆς λοιπον μεγάλης καὶ προφανείας ἔχουσι χρείαν οἱ νέοι μὴ ὑποπέσωσαν εἰς τοιαύτην ἀνάκαθεν ἀλλὰ νὰ νομίζωσι τὰ ἀγαθὰ ἀγαθὰ, καὶ τὰ ἀληθεῖα ἀληθεῖα, ἡμῖν τε ὑπὸ παλαιῶν, ὡμός τι ὑπὸ νεωτέρων ἂθελον ἐστὶ καὶ λεγόμενα.

ε. Πρέπει νὰ σπουδάζομεν ἀκριβῶς τῶν ἀνθρωπολο-γιας, μανθάνοντες εἰς τόσα πάθη καὶ πόσας ἀθέναις ὑποκείται τὸ ξύλον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ὁνομάζεται ἀνθρώπος· καὶ οὔτω Θελούμεν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ πολλοτάτας προλήψεις· πρέπει νὰ παρατηρῶμεν Πόσον μεγάλην δύνα-μιν ἔχουμεν εἰς διάπλασιν καὶ διαμόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου κα-τὰ τὸ νοῦν καὶ ἔθος ὁργανισμοὶ σώματος, καὶ κράσεις καὶ ἱλέματα καὶ χρόνοι καὶ ὁμογεία καὶ πολιτείας καὶ θρησκείας καὶ χρόνος κτλ. Ἄυτη ἡ μελέτη μᾶς χορηγεῖ ἐκατον ἥλιον διὰ νὰ πλάσ-ωμεν, ὡς πρέπει τοῦ νοῦ μας, καὶ μᾶς διδάσκει νὰ δια-κρίνωμεν τοὺς βεβοὺς καὶ κρημνοὺς τῆς ἀπάτης, ἢμπροθέν τῶν ὁπολα ἐξαίρεμοι καὶ ψυχικοῦμεν καὶ ώραν.

ζ. Ἀγάπη εἰδυλλών πρὸς τὴν ἄρετὴν ἐμποτεί νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τῶν προλήψεως τῆς φιλοσοφίας. Ὁλοι ἔχουμεν τὰς αὐτὰς αἰσθήσεις, τὴν αὐτὴν ψυχήν, τὴν αὐτὴν συλλογικήν ἀνάλυσιν· πῶς λοιπον νὰ Θελῶ νὰ μὴ νοῇ καὶ ἀλ-λος λόγου τὸ ἄξιον; Ὁλοι κυριεύσαμεν ἀπὸ πάθη, ὅλων ἰσομη. θµ. Β'. 1
μας αἰ δυνάμεις εἶναι περιφρασμέναι καὶ πεπερασμέναι, Πῶς λοιπὸν ἐγὼ μόνος νὰ εἶμαι ἐξηρημένος ὡς ἄπταιος; Πρέπει μάλιστα νὰ καυχώμεθα εἰς ἔξοχον τίνα φρόνιμω σὺν καὶ ἀνθρετόν, μὲ τὴν ὁποίαν καὶ τὰ ἐδώθη ἡμῶν πάθη καὶ φημῆς ματα δυνάμεθα νὰ ὀριολογῶμεν εἰλικρινῶς, καὶ ἀλλως νὰ ἐπαινῶμεν τὸς ἁρετοὺς καὶ ὑπεροχοῦς τῶν.

ζ. 'Αρ' ὃσα εἶπαμεν εἰς τοὺς ἀνώτερους καυχόσια εὐχῶς διαλύουται καὶ αἱ προλήψεις, ὡσε εἶναι σημειώμε- ναι εἰς τὸν γ' ὑπὸν; διότι οὗτο φρόνιμος πάντοτε κατορ- θούνει, καὶ πολλοὶ πτωχοὶ εἶναι φρόνιμοι· καὶ πολλοὶ ἀνα- βείοις δυσυγκούστη; οὓτοι οἱ ἁμαθεῖς λέγουν πάντοτε ψεύματα, οὕτως οἱ πεπαιδευμένοι ἀληθεύομεν πάντοτε κτλ.

Σημειώσεις Α'. Πρέπει δὲ νὰ σημειώσωμεν, ὃτι πολλαὶ προλήψεις εἶναι αἰνωμέταται ἀληθείας καὶ φεύδομαι, καθὼς γένεται φανερῶς ὁ ὁσα εἶπαμεν ἐνε ἐδώ; π. ἡ; οἱ πεπαιδευμένοι ὀμιλοῦσι τὴν ἀληθείαν, τοῦτο περιέχει τὴν ἀληθείαν, ὃτι ὁ ἀνδρὸς οὕτοι ἀμαθῶς ὑπὲρ τοὺς ἀπαδουσοὺς τὴν ἀληθείαν, καὶ τὴν ὀμιλίαν, ἥ ἡ ἀνθρωποί πρέπει νὰ τὴν ὀμιλίαν· ὁ φεύδομαι εἶναι ὁμοίως, ὃτι ἐμαθαὶ πάνταν ἀληθείαν, ἥ ἡ ἡ ἐς ἀπαντος καὶ ὀμιλοῦσι τὴν ἀληθείαν. Πολλακοὶ λοιπον αὐτοῖς τοῖς τρόποις δὲν ἀποτελοῦται ἀλλο, εἰμὶ διαφόρος καὶ διαφόροις ἀρχαιοῖς τὴν ἀληθείαν ἀπὸ τοῦ φεύδους, καὶ ἀπόδοσις τοῦ λέγων, διὰ τὸν ὅπως τούτῳ μὲν ἀληθεῖα, φεύδομαι δ' ἐκεῖνον.

Σημειώσεις Β'. 'Αλλ' ἐνδεὶξει ὅτι παρατηρήσωμεν μετὰ τοῦ σοφοῦ Ἀντιπεριεί (a), ὃτι ὁ ἀμαθῆς ἀνθρωπος ἦσσε πρόληψιν εἰς τὴν παρ- δειαν ὡς πάντα ἐξαιρέσιονον' ὃ δὲ πεπαιδευμένος ἦσσε ταλαίπωρον πρόληψιν διὰ τῶν κοινῶν νοῶν· διότι ἀφ' αὐτοῦ διαιρέσεως τῶν ἐ- τιμήμων τὸ τάδαιον, ἄν ἀναπαύθη, ὅπως ἐπέδοθα, ἀπὸ τῶν κοι- πιτιων, συνειλασάνει τελευταίον δυστυχέας κατὰ τὴν παρδειαν, καὶ μάλιστα εἰς μεταφωσικά τινας ἐννοεῖς— καὶ ἐπιβάλλει κατειρήτως, το ἐκείνου κρύπτεται ἡ ἀληθεία, προσπαθεῖ νὰ τὴν εύρη ἐν τῶν κοι- νῶν νοῶν, ἀφ' αὐτὸ μετακειτα τὴν ἐξήτησιν εἰς τὰς ἐπιτήμας' ἀλλ'

(a) Λογικ. Σελ. 122, τοῦ Καυῆγοβέρνη, 1800.
ΤΙΣ. Παρεκτός δὲ τῶν εἰρημένων τούτων ὅλων αὐτῶν, ἀπὸ τὰς ὁπολαὶ πάσχομεν τοῖς ἀπάτησι, δὲν εἶναι σωματοτατὴ ἀπάτης αἰτία ἡ ὁμήρι, τὴν ὁπολαὶ ἔχουμεν εἰς τὸ νὰ κρίνωμεν τάχιστα περὶ χαρτὸς πράγματος. Εἰς τῆς αἰτίας ταύτης προέρχεται τὸ νὰ ἐκλαμβάνωμεν πολλάκις ἁμαρόδας καὶ συγκεκριμένας ιδέας ὅσεσ ἐκρίνεις καὶ καθαράς καὶ μερικάς κρίσεις ὅσες γενικαὶ καὶ καθολικαὶ, καὶ τὸ ἁμαρταλάμομεν νὰ ἐθέασι καὶ ἀνατρέψοντον ὁνομάζουσι δὲ τοῦτο Συμμαραγῆν.

ΤΙΝ. Διὰ νὰ ἀποφεύγωμεν τὴν συναρπασίαν πρέπει ἑσύχιως καὶ ὑπομονητικῶς νὰ συλλαμβάνωμεν καθαράς ἐνυπολαὶ τῶν πραγμάτων· καὶ ἢ ὅδηγος τὰς συλλαβώμεν, νὰ κρίνωμεν περὶ αὐτῶν μὲ τὴν ἀπαιτουμένην προσοχήν, καὶ νὰ συλλογίζωμεν δὲ παρομοίως. Πρέπει δὲ νὰ φυλαττόμεθα πολὺ, ὅποτε αἰκονίζεσθε πρότασιν τῶν δὲν καταλαμβάνομεν τοὺς λόγους τῆς ἀληθείας τῆς, νὰ μὴν ἀποφασίζωμεν ἐνυθικά, ὅτι εἰναι θευρίως. διότι καὶ τοῦτο εἶναι συναρπασία, καὶ συναρπασία πολλά ἀναξία τῆς κρίσεως, τὴν ὁπολοὰ ἀπαίτει ἡ φιλοσοφία.

Περὶ μὲν λοιπῶν τῆς ἐθελοῦς ἀλήθειας, καὶ Πῶς νὰ ἀποφεύγωμεν τὰ ἑπιφέροντα αὐτ' αὐτῆς τῆς ἀπάτης ἠκαίρα εἶναι τὰ εἰρημένα.
ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'.
ΜΕΡΟΣ Β'.
ΠΕΡΙ ΠΙΣΑΝΩΤΗΤΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΤΙ ἘΙΝΑΙ ΠΙΣΑΝΩΤΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΒΑΣΜΩΝ.

ΤΙΘ'.

Α' ὍΤΙ ΤΗΣ ΒΕΘΑΙΩΤΗΤΟΣ ΣΥΓΝΑΚΣ ἘΧΟΜΕΝ ΠΙΣΑΝΩΤΗΤΑ ήΤΕΣ ΔΕΝ ἘΧΕΙ ΤΗΝ ἘΚΕΙΝΗΣ ΣΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ἈΛΛΑ ΘΕΟΡΟΜΈΝΗ ΜΕΝ ἘΚ ΤΟΥ ὩΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΔΟΞΑ, ἩΓΟΥΝ ὩΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΘ' ὩΡΟΘΈΣΕΙΣ ΤΙΝΑΣ, ὍΧΙ ἘΛΕΥΘΕΡΑ ἈΠΟ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ὩΡΟΦΛΑΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ· ἘΚ ὫΕ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, Η' ΔΙΑ ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΛΕΥΣΤΕΡΩΝ Η' ὈΛΓΙΩΤΕΡΩΝ, ἈΘΕΝΕΣΕΡΩΝ Η' ἜΝΩΣΕΣΕΡΩΝ, ὍΧΙ ὍΜΩΣ ΙΚΑΝΩΝ ΜΑ' ΠΡΟΣΕΝΗΣΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΕΛΗ ΣΤΥΛΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΣΕΝΗΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΧΑΤΑΣΑΣΙΣ (ΚΡΗΤ. ΦΙΛΟΣ. Π').

ΤΚ'. ἘΞΕΤΑΖΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ' ἘΧΟΜΕΝ ΚΑΤΟΙΟΝ ΣΑΘΕΡΩΝ ΜΕΤΡΟΝ, ΜΕ ΤΟ ὈΠΟΙΟΝ ΜΑ' ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΛΛΟΜΕΝ· ΤΟΤΟ ΔΕ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΘΑΙΩΤΗΣ· ΟΤΑΝ ΛΟΙΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑ' ΤΗΝ ΒΕΘΑΙΩΤΗΤΑ ΕΥΡΙΣΧΟΜΕΝ.
πλειοτέρων η̣ ολιγωτέρων προσέγγισις, χρύσωμεν τότε τό πράγμα περισσότερον η̣ ολιγωτέρον πιθανόν.

ΤΚΑ. 'Απαιτούνται δε εἰς πάσαν πιθανότητα* α' να εἶναι τό πιθανόν δυνατόν, ἡγουν να μην περιέχῃ αντίφασιν β'. Να τό ἀποδεικνύωσι καὶ κἀποιοι λόγοι πιθανὸν* διότι τό ἀπλός δυνατόν δεν ἐμπορεῖ ποτὲ να εἶναι πιθανόν γ'. Να μὴ συγχέεται με τό ἐνδοξοῦν διότι τούτο εἶναι, τό ὁ̣ πολοῦ νομιζοῦσιν ἀλλοι, ἡγουν ἐκλαμβάνουν ἀλλοι καὶ όχι ἡμεῖς ὡς πιθανὸν δ'. να διαφέρῃ ἀπό τό δυνατὸν τῆς γανταπίας ('Εμπ. Ψυχ. ΡΕ').

ΤΚΒ. 'Εμποροῦμεν δὲ ἀπὸ τῆς βεβαιότητος, κατὰ τόν ὄποιον ἔξευρομεν ἀδιαφάκτως τό παριστανόμενον (ΣΠΠ') ἕως τῆς ἁγιοίας, κατὰ τόν ὄποιον δὲν καταλαμβάνομεν τίποτε, μὲ νυκτὸς μεταξὺ πολλοὺς βαθμοὺς, οἱ ὅποιοι μᾶς ὁδηγούσιν ἀπὸ τῆς ἁγιοίας εἰς τόν βεβαιόν γνώμην οἱ βαθμοὶ οὔτοι τίποτε δὲν εἶναι, πληρ ὁ λόγοι τινὲς προσεγγισκοι εἰς τήν ἀλήθειαν.

ΤΚΓ. 'Οταν οἱ λόγοι οὕτως εἶναι καὶ ίσοι καὶ ἕναντὶ οἱ, καὶ ἐπίσης δυνατὸς, πιθανὴν γνώμην δὲν προέζευομεν* π. χ. αὐν προελευθ. Τένα γράμματα κρύπτοι εἰς τήν χειρὰ μου, φωνήμενα μὲν κατὰ τήν φυσιν, δῦο δὲ κατὰ τό εἰ- δὸς, ἱσχύομαι δὲ κατά τήν δύναμιν; δὲν ἐμπορεῖς να εἰ- πης, ὅτι εἶναι τὰ βραχεῖα, ὃ τα μακρὰ. Τὸ δὲ τοιοῦτον οὐ- νόμασθαι ὅχε πιθανότητας, ἀλλὰ θετικὴ άμφιβολα* διό- τι λέγεται καὶ ἀπορατική, ὅπου δὲν εὑρίσκεται κῶς εἰς λόγος* π. χ. ὁ ορθὸς τῶν ἀτέρων περιττὸς εἶναι ἡ ἀρ- τίος; (Κρητ. Φιλ. ΤΙΘ').

ΤΚΔ. Οἱ λόγοι τῆς πιθανότητος εἶναι ἡ ἀμφιθεῖς ἡ ἐτεροθεῖς εἰς μέν εἶναι τό πρῶτον, πρέπει νὰ ἀριθ-
μάνται· εἶ δὲ τὸ δείτερον, νῦ ἡγεῖσθαι, ἤγουν ὑπ’ ἑκ- 
τιμώνται κατὰ τὴν δύναμιν· καὶ ἔκεινο μὲν συμβαίνει εἰς 
μαθηματικὸς πιθανολογίας καὶ ἡ πιθανότης λέγεται: Μα- 
θηματική· τούτο δὲ εἰς φιλοσοφικὰς εἰκονολογίας καὶ 
ἡ πιθανότης λέγεται διὸ παρὰ μὲν αὐτῷ (Κριτ. φιλοσ. ΤΙΗ)· ἀλ- 
λά περὶ τῶν ἑυτέρων, μὲ ὅλον ὀτὲ ἐξαλήθησαν πολλὰ ἀ- 
πό πολλοὺς, ὁλίγον ἀφέλεσαν τοὺς, ὡσος δὲν ἐπροκίσει 
ἡ φύσις μὲ δραστικὴν κρίσιν· διότι εἰ ἂν ἡ σχέσις τῆς πι- 
θανότητος πρὸς τὴν βεβαιότητα δὲν μετρήται μαθηματι- 
kῶς, καὶ τὶς διὰ αὐτῶν δὲν ἐμπαρεῖ να βοηθήσῃ· λέγομεν λοι- 
pτού ἀλλὰ περὶ τῶν πρῶτων παραλαμβάνοντες παρα- 
thῆς τινὰ ἀφ’ ὃς ἐμεταχειρίσθη ἀπὸ τὸν Γραβεζάν- 
揩φον ὁ Ὁρυγέως (α). 

ΤΧ.· "Ὅταν λοιπὸν εἶναι φανερὸν τὸ βέβαιον, καὶ 
ὁ λόγος τοῦ πιθανοῦ πρὸς ἑκεῖνο Ἡθελεί φανερωθῇ· π. χ., 
ἐὰς πρὸς βλέπω, ἐν ἀπὸ τοὺς δὲ 
χριστιανικοὺς κατακτήσας τοὺς ἀπὸ τῆς μονάδος ἀρχο- 
σικών καὶ τελευτῶντας εἰς τὴν ἀνάδα; Ἡθελεί εἰσαχά βε- 
baiou ὅτε ἐκ ἀπαντος Ἡθελον τὸν λάθεια· ἀλλά ἐὰν ἡ ἡθικὴ 
υὰ εἶναι ὁ ἁρμονικὸς περιττός τὸ πράγμα Ἡθελεί μεταπε- 
vεμ εἰς τὸ πιθανὸν καὶ ὁ λόγος τοῦτο πρὸς τὸ βέβαιον 
Ἡθελεί εἰσαχά: 5: 10· ἄπυκτο 10 μὲν εἶναι ὅλου, πεπε 
δὲ ὁ περιττός· εὰν δὲ ἡ ἡθική καὶ νὰ εῖναι ἐ τρία, τὸ 
πιθανὸν Ἡθελεί εἰσαχά: 1: 10, ἡγοῦν δεκατημόριον τού 
βεβαιοῦ καὶ ἀπὸ αὐτοῦ ἑλλείπου ἕνεξα δεκατημόρια. 

ΤΚ.· Συγκρίνουτε πολλά πιθανά, εἰράσκομεν καὶ 
toῖς πρὸς ἄλλα λόγους καὶ τοῦ πρὸς τὸ βέβαιον π. χ.

(a) Ὅρυγεως Δευ. §. απρ. — §. απ. Σ.
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦ. ΑΤΤΗΣ ΒΑΘΜ. 167

Εὖν προσεληφῇ να κτυπῆσο μὲ κύδου ἐνα ἀπὸ τοὺς ὑποσημειονομένους 36 ἀριθμοὺς (α), Θέλει εἶπον τῷ ἱερᾶν ἢ

ἔν ποτα μὲ κύδου μὲ κύδου, ἐνα ἀπὸ τοὺς ἐπταὶ, αὐτὰ ἐπὶ τοῦ πεδανοῦ εἶναι ἡ Ἐπὶ τὸ στὸ να κτυπῆσο τὸν 6, ἐνεῖν ἡ Ἐπὶ τὸ στὸ να κτυπῆσο τὸν 7 πῶς ἂν τὸ να κτυπῆσο τὸν 3 Θέλει ἔχειν λόγον: ἡ η ἔν ποτα μὲ κύδου, αὐτὰ ἐπὶ τὸ πρώτον πεδανῷ εἶναι καὶ ἐπηρεῖν, ἐν τῷ καταδήσῃ τρίᾳ, ἔν τὸν 3, ἐν τῷ καταδήσῃ 1, διὰ ἂν μὴ εἶναι γελασμένος κανές.

ΤΚΖ. 'Εὖν εἰς πόλιν δέκα γειλιδαυν κατοίκιον ἀπο-θυνήσῃ εἰς χρόνου δωρίσμου, περὶ εἰπεῖν, εἰς διάσημα μνόμ τῷ ἐκατοσημόριῳ, τῷ πεδανῷ ὅτε γυμνός μας τῷ ἐμπροτε ἄπαθιν εἰς ἐναυτῷ διάσημα εἶναι 2/3, ὅτε δὲ Θέλει ζῆσαι, 2/3.

ΤΚΗ. Πρέπει δὲ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι πολλάκις πεδα-νολόγων τὰ διατεθέρται ἀπὸ περικάσεις. Π.Χ. εἰς ταραχὴν ἐνα ἐφονεύθησις μὲ παθίνων εἶναι δὲ γυμνῶν, ὅτε ἔς τινὶς ἐσφαγαν παθία, ἐκ τῶν ὁπολοῦ ἢτο καὶ ὁ Καλλίας τὸ πεδανοῦ λοιποῦ, ὅτε οὕτως εἶναι ὁ φονεὺς ἐκτιμᾶται 2/3 ἀλλ᾽ εἶναι φανερὸν καὶ ὅτι ὁ φονεύς ἢτο μαυρομάλλης,
εἰ μὲν λοιπὸν ὁ Καλλίς εἶναι ξανθός, δὲ αὐτὸν ἡ πιθανολογία δὲν ἔχει τοῦ τόπου της· εἰ δὲ μόνος αὐτὸς εἶναι μαυρομάλλης, τὸ πιθανὸν γίνεται βέβαιον· εὰν δὲ εἶναι ὅλος μαυρομάλλης, Θέλει διὸ ἔδειξαι τὸ πρῶτον πιθανὸν τι·

ΤΗΩ'. Κατὸτε δὲ πιθανότης μὲ κρέμασε ἀπὸ ἀλλην, καὶ ὁ λογικὴς ἡ δύναμις της· π. χ. 'Ὁ Μενεκλῆς μετὰ ἐννέα ἄλλων ἐσμφόνησε νὰ ταξειδεύσῃ μὲ καράσιον· ἐπιθέται δὲ ἐφθασαν εἰς τὸ τέλος τοῦ ταξιδίου 7· Πρέπει μὲ αὐτοὺς νὰ συγκαταρεθυμάσωμεν καὶ τοῦ Μενεκλῆ̇ους· Ἐχε δὲ τὸ καρασίον ἐπιθέται τοὺς πάντας διακοσιοῦς, εἰς τούτοι δὲ ἐκατόν πεντήκοντα ἐκδότες ἐς ξηραίνου, καὶ ἐνωθέτες μὲ ἄλλους 250 συνεκράτησαν καὶ ἐγκροκομοῦν καὶ μόνον τριάκοντα διεσώθησαν, οἱ δὲ ἄλλοι ἔπεσαν. Τὸ ὀραγιέ ἐμποροῦμεν νὰ πιθανολογήσωμεν περὶ Μενεκλῆ̇ους;

Α'. ὅτι ἐμβεβήκεν εἰς τὸ καράσιον καὶ οὗτος, τὸ πιθανὸν εἶναι 7ο·

Β'. ὅτι ἐμβάντα τὸν ἐξαπέσεσθαι εἰς μάχην, ¾·

Γ'. ὅτι εἰς τὴν μάχην ἔφευγον, ¾ο. Τὸ δὲ ὅλου πιθανοῦ εὐφράσκεται, μὲ τοῦ πολλαπλασιασμὸν τῶν μερικῶν πιθανοῦτην, 7οοοο, περίπου ¾·

ΤΔ'. Καὶ τοιοῦτοι μὲν εἶναι τῆς πιθανολογίας οἱ καράσιοι, ὅταν οἱ λόγοι εἶναι ἀριθμητοί, χρήσιμοι εἰς τὸ λόγο καὶ εἰς ἄλλα σχηματικὰ παραγώγα (Κρησ. φιλόσ. ΤΠ). ἀλλ' ὅταν πρέπῃ νὰ ἑξετασθῶσι καὶ κατὰ τὴν ποιήτη, δυσκόλως ἐμποροῦμεν νὰ πιθανολογήσωμεν, ἀς εἰπάμεν (ΤΚΔ'). Ἀρά γε π. χ. ἀπὸ φαρμάκιον ἀπέθανεν ὁ μέγας Ἀλέξανδρος· διότι ἀπέθανε μετὰ τὸ συμπόσιον· ἀκμαῖος καὶ δυνατός· ἐξηραίη προσκόπτει πολλοὺς ἐδοκοῦστο τοῦ· ὅλοι οἱ περὶ αὐτὸν μετὰ τῶν θάνατον τὸν ἑπεθύμου νὰ βασιλεύσωσι.
ΚΛΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦ. ΑΤΤΗΣ ΒΑΘΜ. 169

κτλ. ἀλλά φαίνεται, ὅτι δὲν ἑφονεύθη μὲ φαρμάκιαν, διότι τῶν ἤγαπῶν πολὺ ἄν Ἠμικεδόνες, καὶ τὸν ἐπένθησαν πειρώς· δὲν ἦσαν ἄσφαλεῖς εἰς ἐξέχων χώραν νὰ χάσως τὸν ἐξεύρουτα νὰ μικρὰ καὶ νὰ ἐξουσιάζῃ· ὁ δολοφονηθῇς ἦθελε τέλος πάντων φανερώθην κτλ. Ἀλλὰ καταλαμβάνει καθεῖς, ὅτι εἰς τὰ τοιαῦτα ὁ ἀριθμὸς τῶν λόγων εἶναι σχεδὸν μη-ἀστίποτε ὡς πρὸς τὴν ἐκτέμνσι τοῦ βαρῶς καθεῶς. Πε-ρί μὲν λοιπὸν τῶν διαφόρων τῆς πεδανολογίας βαθμῶν ἐ-κανά εἶναι τάυτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ διαφόρων εἰδῶν κριτικῆς, καὶ μάλιστα Ποὺς πρέπει νὰ κρίνωμεν τὰς ἐννολάς τῶν πα- λαιῶν συγγραφέων.

ΤΑΑ'.

Εἰς τὰς πεδανολογίας εἶναι ἀναγκαία ὡς ἄρεις διὰ νὰ ἀ- ποδεχόμεθα τὴν πλησιεύεια εἰς τὸ ἀληθὲς πεδανότητα. Καὶ ἐὰν τούτων προῆλθεν ἡ κριτικὴ τέχνη, ἔτεις εἶναι μέ- βοδος τοῦ Τί πρέπει νὰ φρονῶμεν καὶ νὰ σοχαζόμεθα εἰς τὰ ὀπίωσιν ὁδηγία καὶ ὀμφάλους, διάτυπων φαινομένων ἢ διδομένων, διδακτικῆ.

ΤΑΒ'. Εἰδὴ δὲ ταῦτης εἶναι Συμβολική, Λογική, Προγεματική· καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀποδάξης νὰ συμπεράνη τὰ δηλούμενα διὰ τῶν σημείων· τὸ δὲ δεύτερα ὁπό τὰς λέξεις καὶ τοὺς κειμένους ὅρους τεκμηρίᾳ τὸ ὀρθὸν τοῦ
λόγου εἰς διάφορα συγγραμμάτων εἰδῆ· ἢ δὲ Πραγματικά
ἐρευνά τα νυκτέρια ὑπ' ἄλλων, ἢ πραξιέντα, ἢ γινόμε-
να, ἢ μελλοντα· ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ὑδά πρώτων κριτικῶν
εἰδή ἀρίστουτε εἰς ἄλλας πραγματείας, διαλαμβάνωμεν ἑδῶ
περὶ τῆς Πραγματικῆς, ὡς ἀναγκαστικῆς εἰς τῶν ἐπιση-
μῶν τῆς διδασκαλίας.

ΤΑΓ'. Τῆς Πραγματικῆς κριτικῆς εἰδῆ ἀριθμοῦται
πέντε. 'Ερμηνευτική, 'Ἰσορροική, 'Πολιτική, 'Πρακτική, 'Φυ-
σική. Καὶ περὶ μὲν τῆς πρώτης Θέλομεν εὐθὺς εἰπεῖν εἰς
τὸ παρὸν κεφάλαιον. Περὶ δὲ τῶν ἄλλων Θέλομεν διαλα-
θεῖν ἑπεξής.

ΤΑΔ'. 'Ερμηνευτικὴ τέχνη εἰναι ἡ καταγωγμένη εἰς
ἄλλων, μάλιστα δὲ πολακτέρων συγγράμματα διὰ νὰ εὑ-
ρή τὸ γνήσιον νόμιμα, ἢ τὸ ὅσο ἐγγίζα τοῦ γνησίου. 'Ος
tεις δὲ ἐπικεφαλεῖ νὰ ἐρμηνεύσῃ σύγγραμμα, ἢ μέρος συγ-
γράμματος πρέπει νὰ φυλάξῃ ἀκριβῶς τοὺς ἑρεξῆς κανόνας.

α'. Νά ἐξεύρῃ ἀκριβῶς τὴν γλώσσαν, εἰς τὴν ὁποίαν
εἴναι γραμμένο τὸ σύγγραμμα· καὶ ἕαυ ἐρμηνεύουν τὸ μετ-
ταφράζῃ εἰς ἄλλην, πρέπει καὶ ταύτην ἐπὶ ἐξεύρῃ ἐπίσης,
ὁ νὰ εἴπῃ ὅρθότερον, ἀκριβέστερα παρὰ ἐκεῖνην.

β'. Τὸ ἐρμηνευόμενον σύγγραμμα νὰ τὸ ἔχῃ εἰς τὴν
ὁποίαν ἐς ἀρχῆς συνεγράφῃ γλώσσαν· καὶ ὅγε μεταφρασέ-
νων εἰς ἄλλην· διότι εἰς τὰς μεταφράσεις γίνονται πάντοτε
παραλλαγαὶ καὶ παραπομπαὶ τῶν νοημάτων· καὶ ἀπὸ πα-
ραλλαγῶν μεταπέτων ὁ ἐρμηνεύεις εἰς παραλλαγάς κινδυ-
νεύει νὰ χάσῃ τὴν γνησίαν ἐννοιαν.

γ'. Νά ἔχῃ τὴν ψυχήν του καθαρὰν ἀπὸ πάνω φιλίας
ὅτι ἔχρασ πρὸς τὸν συγγραφέα πάθος· διότι οἱ τοιούτοι
ἐπικρίσεως. 171

ὁποδιδοσιν εἰς τοῖς συγγραφεῖς ἄλλας παρὰ τὰς ἐδικαῖς τῶν γνώμαις καὶ χρίσεις.

δ'. Να ἔξειρη τοῦ χρόνου, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔξησεν ὁ συγγραφεὺς, τα ἡθη, καὶ ἡθη, καὶ ἡρησίειαν, καὶ πολιτείαν, ἐς τὰ ὁποῖα ἀνετράφη, καὶ τὴν ἱσορροίαν τοῦ ἔθους, ἀπὸ τὸ ὁποῖον κατάγεται.

ε. Τὸ νόμιμα χωρίων τινῶν ἔσείτ' ζουν πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπὶ ὅψιν ὅλου τὸ συγγραμμα καὶ νὰ τὰ παραβάλλη μὲ τὰ πρότερον εἰρημένα, καὶ μὲ τὰ ὑσέρον λεγιθησόμενα, τῶν ὁπολοῦ ἡ συνέχεια συμβάλλει πρὸς ἐξήγησιν τού προκειμένου, ἀλλὰ νὰ τὸ συγκρόνη καὶ μὲ ἁλλοὺς τόπους, οὔτε ἐμπορεῖ νὰ ἐπαρθῇ κάποια σαφήνεια, διότι πολλάκις ὁ συγγραφέας τὴν αὐτὴν ἐννοιαν ἔσηγε ἀλλοῦ καθαρότερα.

ζ'. Απὸ τὴν κυρίαν σημασίαν τῶν ὁνόματος νὰ μὴ ἀναγραφῇ εἰκόλως εἰς τὴν μεταφορικὴν, εὰν δὲν ἀναγκασθῇ ἀπὸ τῶν ἐννοιαν νὰ ὑποθέσῃ τὸν συγγραφέα ὧτι ὡμιλὴσε μεταφορικῶς, μηδὲ ἐμφάσεις τινὰς νὰ φαντάζεται χωρίς τινος ἀνάγκης, ὅπου καὶ ἀνεμφάτως ἡ ἐννοια διασεοίτει, ἀλλὰ μηδὲ εἰκόλως νὰ ἐπιπλήττῃ τὸν συγγραφέα, ὡς πάντη ἀκατανόητα ἡ αὐτοπρατικάτηνα συγγραφάτηνα.

η'. Κατ' ἀναφέρονται ἀπὸ ἱσορροίαν, ἢ παραδητάτε ποιητικον, ἢ παροιμιακον, ἢ τι ἐκ συγγραμμάτων του αὐτοῦ συγγραφέος, το ὁποῖον ἑκεῖ περιέγραψεν ἐπιμελῶς, χωρίς νὰ ἐξερχόντος ταύτα, ἀδύνατον εἶναι νὰ καταλάβῃ τὸ προκειμένου νόμιμα.

θ'. Να συγκρόνη τὴν ἐννοιαν μὲ ὅσα ἔγραψε περὶ τῆς αὐτῆς ὑλῆς παραλλήλως ἄλλως, διότι ἐνδεχόμεθα νὰ εἶπε καθαρότερα ἄλλος, ὅτε ὅτας ἐξέφρασε σκοτεινά.

ζ'. Να ἔξειρη ἀκριβῶς τὴν ὑλήν, περὶ τῶν ὁποίας
πραγματεύεται ὁ συγγραφεὺς· καὶ ὁ μόνον ἄλλα καὶ εἰς τε προσγεῖται τῆς ἕλεγχος, καθὼς εἶναι τὰ μαθηματικὰ ἐς τὴν φυσικὴν καὶ ἀσφυκῆν.

ὃ. Ὅταν χωρεῖ τι εἶναι παυτάπασιν ἀκατάληπτου, ἐμπορεῖ νὰ ἐπιγενηθῇ καὶ κάποιαν διόρθωσιν· ἀλλὰ ἄλλα ἀποροθώσεις πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογοι μὲ τὰ χρονικάτα καὶ μὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ λόγου, τοῦ ὅποιου συνήθως μεταχειρίζεται ὁ συγγραφεὺς.

α. Ἐὰν ἀνάγκη τὸ ξετύησῃ νὰ ἐλεγχῇ ὁ συγγραφεὺς ἀμφοθεόμενος ἢ ἀντιφάσικως, πρέπει ὁ ἐρμηνευτὴς νὰ τὸ κάμνῃ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ σκέψεως καὶ μὲ μεγάλην κοιμητήρια· καὶ τὰ μὲν μὴ ὀρθῶς εἰρημένα νὰ ἐλέγχῃ, αὐτὸν ὃς τὸν εἴποντα μήτε νὰ λοιπόν μήτε νὰ καταρροφοποιήσῃ διὸτι ὁθορὸντος εἶναι τὸ ἀμφατάτον.

ΤΑΣ. Βοηθήματα δὲ τῆς ἐρμηνευτικῆς τέχνης εἶναι καλὰ λεξικά, συγγραφήματα περὶ τῶν ἐθνῶν καὶ ηθῶν καὶ τῆς πολιτείας τοῦ ἔθνους, μὲ τὸ ὅποιον συνεξήκου ὁ συγγραφεὺς ὑπομνήματα, γειρόγραφα διάφορα διὰ σύγκρισιν τῶν διαφόρων γραφῶν κτ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ νοθεύσεως τῶν συγγραμμάτων, καὶ Πῶς νὰ εὐφρίσκωμεν τὴν γνησιότητά τῶν.

ΤΑΣ.

Πολλὰ δὲ συγγράμματα τῶν παλαιῶν ἔπαθαν ὀλικῶς ἢ
ΠΕΡΙ ΝΟΘΕΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 173
κατά μέρος νοθείαν διὰ τούτο πρέπει νὰ ὑπογράψωμεν ἑρεξῆς, ὡς αὕτη συντρέχουσιν εἰς τὸ νὰ νοθευθῶσιν παλαιὰ συγγράμματα, καὶ τοὺς κανόνας, κατὰ τοὺς ὁπολοὺς πε-θανῶς ἐμπορεῖ σύγγραμμα νὰ κριθῇ ὡς γνησίωτευνος συγ-γραφεῖος.
Τ.Add. Αὕτη λοιπὸν νοθεῦσεως ἐμποροῦν νὰ ἀποσφα-θῶσι τὰ ἑρεξῆς.
α. Ἀμάδεα τῶν βιβλιογράφων διότι πολλοὶ βιογραφ-μενοι παρείδαν συγκάκιστα ἀπὸ τὰ παλαιὰ χειρόγραφα, ἡ ἐμεταχειρίσθησαν συντετιμημένους γραφεῖς, αἱ ὁποίαι δὲν ἑδιασκόμενο ἑρεξῆς καθαρὰ ὡς τὸ τοῦτο διεφθάρθη ἐἰς πολλὰ τὸ κείμενον.
β. Ἀμάθεα τῶν βιβλιογράφων διότι συγκάκισι πα-λαιοὶ συγγραφέως ἀντιγραφή ἐκδιδεῖτο εἰς τὰ μοναζῆρα ὡς ἰκανοποίησις πρὸς ἀμαρτανούστας τις μοναξοὺς, οἱ ῥ-ποιοι, μὴ ἐξεύροντες τὴν ἐλληνικὴν καὶ λατινικὴν γλωσ-σαν, αὐξηλώσθησαν περιτριπταὶ εἰς σφάλματα γράφουσι ἀλλὰ ἀντὶ ἄλλου.
γ. Σημειώσεις γραμμέναι εἰς τὸ περιθώριον του βι-βλίου ἀπὸ τὸν ἀντιγραφέα, ἡ κύριον του, ἀνεμέθησαν εἰς τὸ μετέπειτα μὲ τὸ κείμενον ἀπὸ ἄλλους ἀμαθεὶσεροὺς καὶ ἀκριτους ἀντιγραφεῖς.
δ. Πολλὰ χωρίᾳ παλαιῶν συγγραφών ἔυθυμησαν ἑξ-επίτρησις; διότι πολλοὶ προληπτικοὶ ἀντιγραφεῖς ἔπροσθε-σαν ἐπὶ ταύτῃ ἡ ἐξεύρεσιν, τὸ ὁποῖον ἐδοκήθη ἡ κα-τέτρισε τὴν γνώμην των, ἡ αἱρέσις των αἱρεσιώρχου φι-λοῦ ἡ ἐξηροῦτον.
ε. Ἡ πολυκαιρία ἐκαμε δυσανάγωνα πολλὰ συγγράμ-ματα, τὰ ὁποῖα ἡ παραφράσσεται εὑρωτίσασαν καὶ ἐπά-
πησαν, ἢ ἐκάγας κατὰ μέρη, ἢ ἀμεληθέντα ἐσκεπάσθησαν ἀπὸ κοιμορτόν, καὶ συνεχώσθησαν μὲ τὸ χαρέλον, ἢ κα-
πικόμενα κατὰ τὸ συνεχὲς ἐκτρώνισαν, καὶ συνεχώρωθησαν.

ΤΑΗ. Δια νὰ ἀποδοθῇ δὲ ὡς γνήσιον σύγγραμμα ἐξ τινα συγγραφέα, πρέπει νὰ κρατῶσι τὰ ἐρεῖται.

α. Οἱ σύγχρονοι ἢ μικρῶν μετὰ τὸ σύγγραφεα ζη-
σαντες συγγραφείς νὰ ἀποδώσουν εἰς αὐτόν τὸ πόνημα, ἢ καὶ νὰ μυνμοισύσωσι μέρη τούτοις εἰς τὰ ἰδιάκτων συ-
γραμματα· ἐὰν δὲ ἐκεῖνοι ἔσωσταν παντάπασι, νεώτατοι δὲ τινὲς προσπαθῆσαν νὰ ἀποδώσουν εἰς αὐτὸν τὴν συγγρα-
φήν τοῦ βεβλου, πρέπει εὐλογώς νὰ ὑποτεύνωμε νοθεῖαν, καὶ ψευδεπιγράφην.

β. Ἐὰν ὁ χαρακτήρ καὶ ἡ υφή τοῦ λόγου καὶ ὁ τρό-
πος τῆς ἐρμηνείας συμφωνοῦσι ἃκριβῶς μὲ τὸν χαρακτή-
ρα ἄλλου ὁμολογομένους γνησίους συγγραμμάτων τοῦ αὐ-
τοῦ συγγραφέως.

γ. Ἐὰν δὲν περιέχει τὸ σύγγραμμά τε τοιούτου, ὀπο-
ιοῦ ἀντιφάσεις εἰς τὸν χρόνον καὶ εἰς τὰ ἐθέμα τοῦ τόπου, καὶ εἰς βεβαιώτατας διηγήσεις.

δ. Ἐὰν δὲν περιέχει τι, τὸ ὁποῖον ἐπευθυνήθη, ἢ ἐπρά-
χθη πολὺ μεταγενέστερον τοῦ συγγραφέως.

ε. Ἐὰν δὲν περιέχει προφανῶς ἀντιφάσκουτα μὲ ἄλλα, τὰ ὁπαί εἵπεν εἰς ἄλλο τοῦ πόνημα τὸ συγγράμμα, ἐκτὸς ἐὰν δοξώμων πρότερον ἄλλως τὸ πράγμα, μετεμελήθη ἐπειτα, καὶ ἄλλαξε γνώμην.

ΤΑΘ. Ἀνακρίνων δὲ τὴν γνησίοτητα τῶν μερι-
κῶν συγγράμματος τινος πρέπει νὰ φυλάξῃ ο Κριτικός ἄ-
κριτος τοὺς ἐρεῖται κακώς.
ΤΩΝ ΣΤΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

α'. Πρέπει να συγκρίνη πολλά παλαιά χειρόγραφα, εις δε τα παλαιότερα να δείξη την πλειοτέραν πίσω.

β'. Πρέπει να γνωρίζη όχρισθώς και τους έδαιτέρους χαρακτήρας της χρονικής εποχής, και τους χαρακτήρας αυτού του συγγραφέως, δια να αποδώση πεθανός της νοθεύσεως τα αιτία.

γ'. Έδειξη τα αυτόγραφα πρέπει να θεωρώνται ως μάρτυρες, έμπορούν κανόνες τινές, αφ' όσος εφεξής θέλουμε εκθέασιν περί έξουσίας μαρτυρών να έφαρμοσθούσι και εἰς αυτὰ.

Σημείωση: Δια πολυχρονίου και ἐπιμελούς συγκρίσεως παλαιων χειρογράφων, καὶ συναδρομειακοί διαιρέσεως γραφών, καὶ εὐρέσεως του πεθανός ὀρθῶν κατά τους ἀποδεικτικούς κανόνες, ἀποκτά κατ' ὁλίγον ὁ κριτικὸς τοιαύτην ἐξεύει τὴν ἔρημη ντοκιμαντήρα τεχνης, ὡς δὲν ἀπαντάται πλέον εὐκόλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Πῶς νὰ μαυθάνωμεν πιθανῶς τὴν ἀληθείας τῶν μαρτυρουμένων διὰ εὐμαθοῦς, ἢ ἱσορομανέων εἰς τὰ συγγράμματα.

ΤΜ'.

Επειδὴ εἶναι πράγμα αὐξιότατον γὰρ ἐξεύρομεν ὅλα ἐκ εἰς ἑαυτῶν ἐμπειρίας, ἀνάγκη εἶναι νὰ μαυθάνωμεν πολλά καὶ ἀπ' ἄλλους· ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ μάς ἀπατάσαι διηγούμενον: οὗτο Θέλωσι, πρέπει νὰ μεταχειρισθῶμεν εἰς τούτο τὴν
Λεγομένης Ἰσορικήν κρατικὴν, ἄτις εἶναι τέχνη ἐξετάζουσα τὴν ἀλήθεια τῶν διὰ τὸματος ἡ συγγραφὴς λεγομένων ἀπὸ ἀλλούς μαρτυρῶν τὰς μαρτυρίας ταῦτας ἐμποροῦμε να ὀνωματομεν πίςιν Ἰσορικὴν.

ΤΜΑ. Ἐπισημάζεται δὲ ἡ Ἰσορικὴ πίςις εἰς τὰς ἐ- φεξῆς φυσικὰς ἀρχάς.

α. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουσι τὰς αὐτὰς αἰσθη- σεις, καὶ τὴν αὐτὴν εἰς τὸ να παρατηρῶσι δύναμιν, ἐὰν ὑδαινητερας τενες περισάτεις δὲν τοὺς ἐμποδίζωσι.

β. Ἐξουσι τὴν αὐτὴν ἐπιθυμίαν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἐὰν δὲν τοὺς ἐμποδίζωσι προλήψεις, πάθη, κλίσεις κτ. Ἐὰν λοιπών μάρ- τυς ἕχῃ τέλειον τὸ ἀξιοπιστο, δύναται τὸσον εἰς πληρο- φορίων, ὅσου καὶ ἡ ἔδα ἕμων αὐτῶν ἐμπερια, καὶ, μᾶς ὀδοτε τὴν ἴσορικὴν λεγομένην βεβαιωτητα (ΣΠΔ'). Ἐξ ἐ- νοτιᾶς δὲ, ἐῖναι ὑποπτος καὶ τὸσον πλειότερα, ὅσον πλειότεροι ἀξιοπιστικά λόγοι τοῦ ἐλλειποῦσι.

ΤΜΒ. Ὁστις ἀνακρίνει μαρτυρίας, πρέπει να γνω- ρίζῃ όχι μόνον τὰς δυσκολιὰς, ὅσαι ἀπαντῶσι εἰς πει- ραστικας, ἀλλὰ να ἕχῃ καὶ ἱκανὴν κρίσιν εἰς τὸ να ἐκτι- μή τὰς μαρτυρίας καὶ τὴν εἰς τάς ἐπιθυμίας καὶ ἐνθυσμοὺς τοῦ μάρτυρος μὲ καυχίας, κατὰ τοὺς ὁποῖους να διορίζῃ τῆς ἀξιοπιστίας τῶν βαθμῶν. Πρέπει να εἶναι μήτε εὐκολότης, οὐκ πᾶσαν μαρτυρίαν να ἀποδεχθήσαι ἀνεξάτισον. ἀλλὰ μήτη τὸσον ὑποπτος καὶ δυσκολότης, οὐκ να καταφρονήσῃ πᾶσαν Ἰσορικὴν πίςιν, καὶ μόνον να πιστεύῃ, ὁσα αὐτοῖς μὲ ἑδαν τοῦ πείραυ ἐδοξάμασθ.
Σημειώσεις. Εἰς λογικὰς αλήθειας, τῶν ὁποίων τοὺς λόγους ἐμφανίσεις καὶ ἡμεῖς αὐτὰς νὰ ἐστάσημεν, η μαρτυρία τῶν ἄλλων τίποτε δὲν πρέπει νὰ ὁρίζῃ πρὸς πληροφορίαν μᾶς οἱ μάρτυρες πρέπει νὰ παραλαμβάνονται εἰς παρατηρηθέντα πράγματα, τὰ οποῖα ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα μὴν μὲ τὴν αἴσθησιν, μὴν μὲ τὸν λόγον νὰ ανακατέψουμεν. Εἴσαγονται όμως κἂποτε μαθηματικά τινὲς αὐτοποιεῖται γενόμενα ὑπὸ ἄνδρας ἐπισκόπους, εἰς τὰς ὁποῖς βρέθηκα δὲν δύναται νὰ συμβῇ τὶ σφάλμα.

ΤΜΓ. Κανόνες δὲ, μὲ τοὺς ὁποῖους πρέπει νὰ ἐκτιμῶμεν αἱ μαρτυρίαι, εἶναι οἱ ἐφεξῆς.

α'. Ἡ διήγησις νὰ μὴν περιέχῃ ἀντιφατικὰς περιτάσεις, ἡγοῦν ἀναιρουμένας τὴν μέσαν ἀπὸ τὴν ἄλλην.

β'. Μόνον πράγματα, οὐσὶς ὁμοίως καὶ συμπέρασματα, τὰ ὁποῖα κάρμουσιν οἱ μάρτυρες ἐκ τῶν πραγμάτων, νὰ ἀποδεχομέθα.

γ'. Ἐὰν τὰ ἐπορούμενα φυλάττοις πρὸς ἄλληλα συνεχειαν, καὶ βεβαιώνομαι πολλάκις ἀπὸ τῶν ἐπορούμενα, μὴ δὲνταράσκων εἰς διήγησιν ἄλλων ἐξελεγκτικὸν ἀνθρώπου, κερδάψουσι πολὺ πρὸς ἀξιοπιστίαν.

δ'. Ὁ μόρτις δὲν εἶναι ὑποτος, ἤῳ εἶναι γνωστὴ ἡ εἰλικρίνειά του, ἡ φιλαλθεῖσα, καὶ ἡ κριτικὴ του δύναμις.

ε'. Ἐὰν εὑρίσκειτο εἰς πράγματα, ὃθεν ἢδύναιτο ἀδιάφορος νὰ ὀμολογήσῃ τὴν ἀληθείαν, καὶ εἰς περισάεσι, ὃθεν ἠπάτησεν ἡ ἱππεί ἐν ἔξερχῃ ἀναγκαίως, ὥσα μᾶς διηγεῖται.

ζ'. Ἐὰν δὲν ἐμπορῇ νὰ εὑρεθῇ αἰτία, διὰ τὴν ὁποίαν ἠγακόσθη ὁ ἐστός ἡ εἴπη ψεύματα.

ζ'. Ἐὰν εἰς τοῦ ὁπόου τῆς διηγήσεως φανερῆν ἀγάπην εἰς τὴν τιμίτητα καὶ δικαιοσύνης καὶ ἐὰν μέταχεν.
πέται γλώσσαν ἄπλήν, ἀνεπικθέντων, εἰλικρινῆ· καὶ ὅπως
παίζουσαν καὶ πανηγυρικὴν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐμποροῦμε
νὰ υποπτεύσωμεν, ἡ ὅτι γυμνόσιμα τερνά ἔγραψε σοφι-
σικῶς ὁ συγγραφέως, ἡ ἀνελευθέρωσε καὶ δουλοπρεπεῖς καὶ
λακείας συνέταξε πρὸς τινα τῶν μεγάλων λεγομένων ἀνδρῶν.

η. Ἡ ἔως μηδε αὐτῶς ὁ γράφων σωσπῆ τὰς περίτας
αἰτιες ἠδύναντο νὰ τὸν κινήσωμε νὰ εἰπη τοῦτο ἡ νὰ κα-
ταφέρῃ κατὰ τοὺς.

Υ. Πρέπει νὰ εἴμεθα βέβαιοι περὶ τοῦ μάρτυρος ὅπως
ἔχει ἰδανὴν ἐπιγραφήνητα καὶ κρίσιν νὰ κάμῃ παρατη-
ρίσεις εἰς τὰ ἑσοφοῦμενα πρόγραμα.

ι. "Ὅταν πολλοὶ συγχρόνως γράψωσι σορίαν ἅπαν-
τὸς αὐτῆς ὑποθέσεως, καὶ μεταγιγάστερος ἀλλος γράφῃ
περὶ τῆς αὐτῆς διγγαρθῆτι, τὸ ὁποῖον ἑκέινο ἐσώμηται,
δὲν εἶμαι πίστεως ἀξίως.

ια. Ἡ ἔως ὅπως τοὺς πολλοὺς συγχρόνους εἰς διά
γνωρίζῃ τι, τὸ ὁποῖον αὐτοῦ μόνον, ὡς τῶν πράγματων με-
τοχὸς ἠζευρεῖ· οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς μακρὸν ἀπὸ τὰ γεγο-
να ὅτι, δὲν τὸ ἐμαθαν, μὴ δὲ τὸ ἐκσεκεφαλίζων δὲν προ-
πει νὰ ἀποφήμοιμεν ὡς ἴσως τὴν μαρτυρίαν του, ἐν
μάλιστα εἶμαι ἀξίσιτος.

κβ. Ἀλλ' ἔως τοῦ μαρτυροῦντος τὸ ἴδιον εἶμαι γνω-
ςιῶν, ὡς ἴσως τών καὶ ἀπατεώνος ἡ, ἢ ἔως εἰμαι φι-
νερον, ὅτε φόβοις, ἑλπίδες, σέβας, ἀδικρακέρεια, ἡ
σος, παθίσματο πρὸς ἐννοι της αἴρεσιν, ἡ κλίσις πρὸς περ
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
ῳα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐννοις, ἡ κλίσις πρὸς πε
οῖα συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ω συμβολικωσι, τὸν ἴσονος, ἀποκριθη σὲ ἢ ἐν
ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΣ.

γ'). 'Εάν είναι περί φυσικού τινος συμβάματος η πειράματος η μαρτυρία, πρέπει να είμεθα βέβαιοι, ότι ο μάρτυς είχεν ἀκριβῶς ὅλας τὰς ἀναγκαίας προηγματικὰς τούτου γνώσεις, ἐγνώριζεν ὅλας τὰς περιτάσεις τοῦ πειράματος, ἢ ἦσυχα χαλαρωθῆ τὰ ἐς τούτο ἀναγκαῖα ἀποτελομένα ὤργανα. Ἐνωκόλυνε δὲ ταύτης μας τὴν ἀνακρισιν ὁ μάρτυς, ἦν περιγράφη τὰς πειράσεις περίτασις καὶ ἀκριβῶς καὶ εὐχρήσως.

δ'). "Οταν πολλοί ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ ἱσορομένου μάρτυρος θεδαύνουσι τὸ γενόμενον, καὶ ἡ μαρτυρία του ἐνὸς ἀνυρέθη ὅτι τοὺς συγχρόνους του, αὐξάνει πολὺ τὸ ἀξίωμα· προεπεθέσων ὄμως, ὅτι δὲν ἐμποδίζουσι τὴν ἀλήθειαν φαντασμάτως ἡ προλύψεις.

ε'). "Οτι ἐμπορεύεται νὰ παρατηρηθῇ μὲ τὸς κοινὸς ἐὰς ὅλους τους ἀνθρώπους δυνάμεις, εἰς τὰ τοιαῦτα ἐμποροῖ νὰ παραληφθῶςε μάρτυρες ἐπίσης καὶ ἀπαιδευτοὶ καὶ πειπαιδευμένοι ἀνθρώποι.

ζ'). "Οἱ ἁμαμοὶ μάρτυρες εἶναι ἀποδεκτότεροι παρὰ αἱ ἁμαμοὶ. Τὸ δὲ ἀξίωμα τῶν δεύτερων ὀλγοφεῖε πάντοτε ἀναλόγως μὲ τὸν χρόνον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔχουμεις τις ὑποτεροῦν τοῦ πράγματος, ἢ μακρὰ τοῦ τόπου, κατὰ τοῦ ὁποίου συνέβη τὸ ἱσορομένου.

η'). "Ἀπλῶς φήμης, χωρὶς νὰ ἐπισημηρησθεῖ, εἰς ἀπὸ τοῦτο ἁμαμοῦς μαρτυρίαν, ἢ ἐκ συγγραφῆς τινὸς, δὲν πρέπει νὰ ἔχει παντάπασα τὸ ἀξίωμα.

ι'). "Μάρτυς, ὅστις ὁμολογεῖ, ὅτι εἶδεν αὐτὸτό πράγμα, καὶ ὅτι καὶ ἄλλος ὁμοί, ὁτιμᾶς ὑπερὶ θέλοντες Ἑλλοῦς τοῦ συμμαρτυρῆσεν τὰ αὐτά καὶ ὅστις δίσυμπτησεν ὅτι ὁτιμᾶς ἔχει τὸ πράγμα· εὖν δὲ εἶναι τὸ ἐναντίον.
κεφάλαιον Ε'.

Περί Πολιτικῆς ἐπικρίσεως.

ΤΜΔ'.

Πολιτικῆς ἐπικρίσεις, ἡ κριτικὴ ὁνομάζεται, διὰ τῆς ὁποίας ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν περιτάσσεων ἐξετάζονται καὶ διά ψυχού ὑπολαμβάνει καὶ κλίσεις τῶν ἀνθρώπων, μὲ τοὺς ὁποῖους ἀνάγκη ἔιναι νὰ συναντηστεφωμένη, πιθανῶς κρινόμεναι ποτὲ τῶν ὑπολαμβανομένων ὑπολειπόμενος δὲ οὕτως, ἐπειδὴ τὴν μεταχειρίζονται οἱ πολιτεύουμενοι.

ΤΜΕ'. Ἐξετάζοντες δὲ τὰς διαθέσεις καὶ κλίσεις τῶν ἀνθρώπων, εἰρίσκομεν τινὰς ἀναφερομένας κοινῶς εἰς πόλεις καὶ χώρας καὶ θυμῷ διὸτι δὲν εἶναι πόλεις, δὲν εἶναι θυμῷ, τὸ ὁποίον δὲν ἔχει τὰς ἐνατέρας κλίσεις καὶ δια-

Ανάσα Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
θέσεως, καθώς ἐσωθενθάθη ἀπὸ τοὺς νόμους, καὶ ἔθιμα, τὰ εἰς καθὲν ἱδίωζοντα· ἀλλὰς δὲ εὐρίσκομεν μερικὰς εἰς καθ- ἑνα ἀνθρώπων κατὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ τύχην, καὶ τὰς ψυ- χικὰς καὶ σωματικὰς τῶν δυνάμεις.

ΤΜΣ'. Ἀι δὲ κλίσεις καὶ ἀποστροφαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ ἡθητῶν, κρίνονται ἀπὸ τὰς πράξεις τῶν, ὥς ἀπὸ τῶν ἀποτελεσμάτων τὰ αὐτία. Ἀπὸ δὲ τὰς πράξεις τινὲς μὲν εἶναι κοινῶς προσαγμέναι εἰς πάν ἔθνος καὶ πᾶσαν χώραν· π. χ. Θεοῦ σέβεσθαι, φίλοις εὐεργε- τεῖν, γονεῖς τιμῆν κτλ. ἄλλας δὲ ἄλλως διαρίζονται εἰς τούτῳ καὶ ἄλλως εἰς ἄλλο ἔθνος, καὶ ἄλλην χώραν διό- τι τὸ ὅποιον νομίζει δίκαιον αὐτή ἡ χώρα, ἀλλή τὸ ἀπο- φασίζει ἄδικον κτλ. τὰ ὅποια πρέπει νὰ ξυγιζομεν ἐπιμερ- λίως μὲ τὴν ξυγιασίαν τοῦ ὅρθου λόγου, διὰ νὰ εὐρίσκωμε- μεν Τίνα τὰ μεταξὺ τούτων καλὰ, καὶ Τίνα τὰ ἀποτρο- παία· ἄλλα δὲ εἰσὶν ἄδιάφορα καὶ ἀμέμπτα· π. χ. διά- φοροι χαρακτησιμών τρόποι, διάφορα εὑρίσκονται κτλ. τὰ ὅ- ποια κανείς φρόνιμος δὲν πρέπει νὰ μέμρισται.

ΤΜΙ'. Τῶν δὲ καθ' ἐμαρτυρίαν ἀνθρώπων τὰ ἡθη ταῖς καὶ τοὺς κλίσεις κρίνονται ἀπὸ τὰς ψυχικὰς δυνάμεις, καὶ ἀπὸ τὴν ἡλικίαν, καὶ ἀπὸ τὴν τύχην· καὶ δυνάμεις μὲν ψυ- χικὰς λέγω ἀγάπην καὶ κρίσιν καὶ μυθήματον ἡλικίαν δὲ, νεότητα καὶ ὅρμην καὶ γύρας· τύχην δὲ, εὐφέμειαν, πλού- του, ἡ ταυτία.

ΤΜΗ'. Οἱ μὲν λοιποὶ ἀγάπης εἶναι ἐφευρετικοὶ δια- ρρώματος μέσων· διὰ τοῦτο κατοπτὲ γίνονται κατορθωτικοὶ πράξεις· ἐπεχειρηματικοὶ· τοῦ δυνατοῦ πλέον παρὰ τοῦ ὀντος σχολικοῦ· οξεῖς καὶ υψηλοί τοῦ τυχόν, ὅμως όμως ἡ καταλάβωσιν εὐκολά καὶ τὸ ἀκόλουθον, ἡ τὰ ἐναντίον·
ΤΜΘ. Οἱ δὲ κατὰ χρήσιν ἔξεχοντες, εἶναι σύνοντες, συμπτικοὶ, ὁρισικοὶ, διαμερισκοὶ, ἀκριβολόγοι, τἀξεῦος ὁρίσεις διαστητικοὶ, ὑποτοῖοι διὰ τούτο καὶ δυσπάγητοι: δὲν εἶναι γρήγοροι εἰς τὸ νὰ νοώσῃ, ἀλλὰ βραδεῖς ὁντες ἐπιτυχόνονται ἀρίστα πολυπράγμονες, δοκιμαστικοὶ διορθωτικοὶ καὶ ἑαυτῶν καὶ ἄλλων ἐπιτυδεῖοι διὰ ἐπισήμας, καὶ διὰ ἐπίκρασιν βαθυτέρων ἔσχερχημάτων.

ΤΝ. Οἱ δὲ μυημονεῖκοι, ὡς ἑπὶ τὸ πλείστον περιμένοντες ἀγχύσιον καὶ χρίσαν, εἶναι ἐξωθεῖσι, καὶ βραδυνοὶ, καὶ ἀμβλεῖς εἰς τὸ κρίνειν· πολυμαθεῖς ἐμποροὶ νὰ γελῶσιν, ἄκριτοι ὅμως καὶ ἀνωφελεῖς. Ἐὰν δὲ ἔχουν καὶ ὄγχυσιν, γίνονται ἄδιδοι καὶ λογοτεχνοὶ· ἐξεχοντες δὲ καὶ κρίσιν, πράγμα εἰς αὐτοὺς σπανιότατον, γίνονται ἐμπεριοὶ, φρόνιμοι, εὐγλωττοὶ, ἰσορικοὶ, γενειαλογοὶ, γεωγράφοι, καὶ γλώσσας πολλὰς μανθάνουσιν εὐκολώτατα.

ΤΝΑ. Ἐκ δὲ τῆς διαφορᾶς ἡλικίας καὶ τύχης ὑπῆρξε διαφορά εὑρίσκονται τὰ ἐφεξῆς, καθὼς ἄριστα μᾶς τὰ περιγραφεῖν ὁ Ἀριστοτέλης (Ῥήτορ. Βιβ. Β. κερ. ἐβ' καὶ ἐφεξῆς)

α'. Οἱ μὲν Νέοι ἐπιθυμητικοὶ εὐμετάβολοι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας καὶ ἀφίκοιοι Θημικοὶ, φιλότιμοι, φιλομενεῖκοι, ἀφιλάργυροι· ὁχὶ κακονθεῖς, ἀλλ' εὐθέας· ἐνυπερετοί, ἐνελπίδες, εὐπάπητοι· Θημιεῖκοι, ἀνερεῖοι, αὐσχυντηλοὶ, μεγαλόφυκοι, φιλόχαλοι, ὁχὶ φιλοκερδεῖς· φιλόφιλοι, φιλέταιροι· καὶ ὁλα ὑπερβολικοὶ, ὁλα φανταζοῦνται καὶ διάγυμνονται ὁτι ἐξεύρουσιν· ἔλεντεικοι, φιλογέλωτες.
ευτράπελοι· αδικούσι πρὸς καταφρόνησιν, ἀλλ' ὡς πρὸς βλάχην.

β. Οἱ δὲ πρεσβύτεροι καθ' ὅλα αἱμρασθητοῦσι καὶ δι- σούσι διὰ τὸ νὰ ἐξηπατηθῆσαι καὶ ἐσφάλαν πολλὰ· κα- κοθεῖς, ἀπίστου, ὑποτοῦ, καὶ εἰς φιλίαν καὶ εἰς μῖσος δυσκίνητοι· μικρόψυχοι, ἀνελεύθεροι, δειλοί, φιλόζωοι, ψυχαίται· ξώσι ξητούντες πάντοτε τὸ συμφέρον πλέον παρὰ τὸ καλὸν· ἀναίσχυντοι· δυσέλπιδες· μὲ τὴν μνήμην πλέον ξώσεις παρὰ μὲ τὴν ἐλπίδα· ἀδόλεσχοι, οὗτ' ἐπι- θυμητικοὶ, οὗτο κατὰ τὰς ἐπιθυμίας πρακτικοὶ, ἀλλὰ κα- τὰ τὸ κέρδος· διὰ τὸῦτο φαινοῦται σωφρονεῖ· αδικούσι πλέον διὰ κακουργίαν παρὰ διὰ ὑπὲρ· ἐλεντικοὶ ὡς κα- θὼς οἱ νέοι διὰ ψυχανθρωπίαν, ἀλλὰ δὲ ἀσθένειαν· ὁδυρ- τικοὶ, ὡς ευτράπελοι, οὐδὲ φιλογέλωτε.

γ. Οἱ δὲ ἄκμαζοντες, οὗτε ὑπερθαρροῦσιν, οὗτε φρο- δοῦνται πολλά· οὗτε εἰς ὅλα πεισούσιν, οὗτε εἰς ὅλα ἀ- πιστοῦσιν· οὗτε μόνον τὸ καλὸν ἔστησιν, οὗτε μόνον τὸ συμφέρον, ἀλλὰ καὶ τὰ διόπτερα· οὕτ' ἀνελεύθεροι εἶναι, οὕτ' ἄκωντοι, ἀλλὰ μέσον τοῦτων· παρομοίως ἔχουσι καὶ κατὰ τὸν θυμὸν καὶ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν. Διαφόρως μὲ ἀνυ- δρείαν, ἀνερείτο δὲ μὲ σωφροσύνην. Να ἔτι όποι δὲ συντό- μως, ἡ ἀκμὴ ἀπορεύῃ καὶ τοῖς νεότητος καὶ τοῦ γήρως τῶν ὑπερβολῶν καὶ ἐπελευθερεῖ· περιπατεῖ δὲ τὴν τοῦτων με- σην ὑδῶν ἐκλέγουσα ὁσα καλὰ καὶ ὀφέλημα ἔχουσιν αἱ διόπτες ἔκτινα ἕλυσαν.

ΤNB. 'Απὸ δὲ τῆς τύχης· οἱ μὲν εὐγένεις οὕνει φι- λότιμοι, καταφρονητικοὶ, ἀλαζονεῖς· οἱ δὲ πλοῦσιν, ὑ- βρισαῖ, ὑπερήφανοι, τρωφηλοὶ, σολοκοὶ, ὀνὴτοι· οὐ- δὲ νεοπλουταὶ ἀκόμη πλέον· ἀδικήματα δὲ κάμψουν ὡς.
διὰ κακουργίαν, ἡλιᾶ δὲ ὁμίσω καὶ ἁκραίαν. Οἱ δ' ὀνοματερεῖ, εἶναι φτιοτιμότεροι καὶ γενεαλότεροι κατὰ τὰ ήθη παρὰ τοὺς πλουσίους καὶ σοδαρότεροι· μεγαλάδικοι· εἰς δὲ οὖν καὶ εὐτέκνοι, ὑπερηφανότεροι καὶ ἀνωτέροι γένοιται διὰ τὴν εὐτυχίαν. Ἐκ τούτου· δὲ ἐν ἄγαθον, ὅτι σπουδαίως πολλά εἰς τιμήν τῶν Θεών, πιστεύοντες ὅτι ὁ Θεὸς τῶν φυλάττει τὴν εὐτυχίαν.

ΤΝΓ'. Προσέτουσι δὲ τινες καὶ τὴν ἁπό τὸ σωματικὰ σημεῖα πιθανολογία τῶν τοῦ ἀνθρώπου χαρακτήρων, τὴν ὑποβῆκαν ὑπομακάμοις φυσιογνωμία, μ' ὁλοὺ ὅτι δὲν εἶναι πολλὰ βεβαία ἢ ἀπὸ τούτων εἰκοτολογία· ἀλλ' ἐγγεγενέστηκεν πολλοὶ καὶ νεώτεροι καὶ παλαιοὶ φυσιογνωμονικὰ, καθὼς καὶ ὁ Ἀριστοτέλης. π. χ. (καθὼς ἐκείνως φυσιογνωμονικοί), ἀνθρώποις μικρομελῆς, ἵσχυος, μικρόμοματος, μικροπρόσωπος, εἶναι πάντοτε μικρόψυχος· καὶ οὖν τώς τὸ ἀπὸ τοῦ ὀμφαλοῦ μέχρι τοῦ σηῆς ὑπὸ τὸ μέρος εἶναι μεγαλητέρου παρὰ τό αὐτὸν ἔως τὸ αὐχένης, φάγος εἶναι ὁ ἀνθρώπος καὶ ἀναλίθητος· καὶ ὁ ἐξωὁράλμος, εἶναι ἀθέλτερος· ὁ δὲ καλόφραλμος, κακούργιος κτλ. Τοιαῦτης ἦν ἡ ἡμέρα μᾶς ἡ Ἰρυλληθεῖσα τοῦ ἐν Βιέννης περιφέρειαι Ταλλέιου κρασιοσκοπία.

ΤΝΔ'. Εἰς ταῦτα δὲ τὰ διαγωνικὰ πράσθε καὶ ἵνα μὲ συντομίαν εἰπαρεῖ ἄλλοι περὶ τῶν διαφόρων τοῦ ἀνθρώπου κράσεως (Ἐπι. Ψυχ. 32).

ΤΝΕ'. Τοὺς δὲ τῶν διαφόρων κακιῶν χαρακτήρας, ὅστις Θέλει πιθανῶς νὰ καταλαβῇ, τὸν κέλλομεν νὰ διαβάσω τὸ ἀδιάντου πόλνμα τοῦ Θεοφράστου, Ἦθικοι χαρακτήρες ἐπιγραφάμενοι.

ΤΝΣ'. Ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων ἐώς ἐδώ εὐκολῶς πᾶς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5.

Περί Πρακτικής Ἐπικρίσεως.

ΤΝΖ.

Πρακτική ἔπεκρισις ἡ κριτικὴ ὀνομάζεται, τῆς ὁποιας ἔργον εἶναι νὰ προγνώσκῃ πωθαυὸς ἀπὸ τινα φαινόμενα ἡ ὄδιδεμεν τὰς μελλούσας νὰ γελύσων εἰς τὴν Φύσιν μεταβολὰς, ἡ πράξεων τῶν ἐκδάσεως, εάν μέλλωμε νὰ γελύσων εἰς εὐτυχεῖς, ἡ μὲ τοιαύτα: χρησιμεύει λοιπὸν αὐτὴ πολὺ εἰς ὁπόσαν τῶν ὀρα πρέπει νὰ πράξωμεν διὰ τούτου ὑμομαθὴ καὶ πρακτικὴ.

ΤΝΗ'. Ἀπὸ τὰ μέλλουτα λοιπὸν ἄλλα μὲν εἶναι φυσικὰ ἄλλα δὲ ηθικὰ. Καὶ ἀπὸ τὰ πρῶτα ταῦτα μὲν τῷ ποιῆσα κατὰ νόμους ἀπαραβάτους, τοὺς ὁποῖους οἱ ἀκριβῶς ἐξεύρους, προλέγουσα τὰς ἐκδάσεως τῶν μὲ τόσην ἀκριβολογίαν, ὥσι τι σιδῇ κατὰ λεπτὸν ὁπρὸς δὲν ἀποτυγχάνουσι τὰν ὀλήθειαν.
Τοιαύτα εἶναι ἡλίου καὶ σελήνης ἐκλεάτεις, ἀγκών ἐπιτολαῖ, καὶ ἄπλως ὅσα ἐξηκρίθωσαν ἡ Ἀρσονομία. Τινὰ δὲ εἶναι ἀόριστα, τῶν ὁποίων δὲν γυρίζομεν ἀκριβῶς τὸ αἰτία τινὰ. Χ. Ἡθονού εὐτυχίας αἱ ταραλὲς; κύριος Ἡθελε γενή οἱ χειμώνοι καὶ ὁσα τοιαῦτα. Τὰ δὲ θηκὰ πάντοτε σχεδὸν ἔχουσιν ἀμφιβόλους τὰς εὐκαιρίες, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδεχομένως καὶ ἐξεθανός τὰς προφήτειες. τ. χ. Ἡθελε εὐπρόμενα εἰς τὴν πραγματείαν; Ἡθελε νικήσων ὁ πολεμῶν κτ.

ΤΝΘ. Μ' ὅλου τοῦτο καὶ ταῦτα δὲν ἐπανασαν οἱ ἀνθρώποι να ἐξετάζωσι προσπαθεῖντες πάντοτε να φανερώσωσι καὶ ὅσα τὸ μέλλον ἔχει σκεπασμένα μὲ πολλά καὶ σκοτεινὰ τὰ παραπετάσματα· ἀλλ' ἐκ συμμετοχικῶν τις ἁγιαίς ζουντα να προσυπεράνωσιν οὐσίας καὶ ὅσα ἡ Ἡθελες καὶ ἡ τύχη τῶν ἀνθρώπων ἀπαίτος ενεργοῦσα.

ΤΕ. Τοῦ μελλόντων λοιποῦ φυσικῶν τῆς ἐκβαίνον προσπαθεῖσα πάντοτε νὰ προΐδουσι οὖσα τὰ φαινόμενα, τὰ ὁποῖα εἶναι πάντοτε ἡ αἰτίας αὐτοκειμένων, ἡ ἀποτελεσμάτων αἰτία, καὶ ἑπικατηγορεῖται εἰς ἀναλογικοὺς συλλογοσμοὺς (ΣΩ), διὰ τῶν ὁποῖων συμπεράνωσιν πιθανὸς τὰ ομοιά ἀπὸ τῶν ὁμοιών· διότι εἰς τὴν φύσιν κρατοῦσιν οὐς τινές ὑδεροί, διὰ τοὺς ὁποίους αἱ αὐταὶ αἰτίαι γενοῦσι τὰ αὐτὰ ἀποτελεσματα, καὶ τὰ αὐτὰ αἰτιατὰ ἀναφέρονται πρὸς τὰς αὐτὰς ἡ τὰς ὅσονάμοις αἰτίας. Διὰ τοῦτο οἱ πολλὰ τῆς φύσεως ἔργα νευρίσαντες καὶ ἑξετάζοντες, πολλὰ πιθανῶς καὶ πληγεῖστα τῆς ἄλγειας ἀποκλίσκουσι πολλὰ καὶ προλέγονται. τ. χ. ἐκ τῶν ἁλλοκολοσσιων τοῦ βαρομέτρου προλέγονται πολλὰς τὰς τῆς ἀτομοσφαιρῆς μεταβολες· ἐκ τῆς τοιαύτης ἡ τοιαύτης διαθέσιος τῶν καρήν, τὸ μετὰ ταῦτα ὑγειεῖν ἡ κοσμίδες τῶν
χρόνου καὶ ἀπὸ διαφόρων συμπτωμάτων τοῦ πάσχοντος προθέτουσαν οἱ Ἰατρικοὶ τὴν ὑγίας ἡ τοῦ Σάμυτος.

ΤΕΒ. Προσέληξε πολλοὶ καὶ τα μέλλοντα νὰ γείνουσι εἰς τοῦ πολιτικοῦ ἢ θησαυροῦ αὔλα προσπεραστεῖται εἰς αὐτοὺς ἢ τῶν πραγμάτων, διὰ τὰ ὅπως γένεται ἡ λόγος, ἀκριβῆς γνώσεις ἡγούμεν ὡς ἐνεπειροὶ τῶν πολεμικῶν καὶ κατὰ ἰδεῖς καὶ κατὰ πράξιν, ὅπερ λόγος ἐνεπειροὶ πολεμικὸν ἐκθάσεων τῶν ἐμπορικῶν, εἰς τὴν καθολικὴν καὶ τὴν καθαρὰν βροχήν, τὰ πρέπει νὰ ἐλπίζουμεν ἀπὸ ἀμαθεῖς καὶ ἀπαιδευτοὺς.

ΤΕΓ. 'Αλλὰ καὶ τοῦτο πρέπει νὰ σημειώσωμεν σφαλμα τῶν ἀλλῶν, ὅτι, ὅταν αἱ προφητείες ἀναφέρονται εἰς ἑαυτὸς ἢ ἰδίως ὅπως ὑποθέτεις, δὲν γινόμεθα τὸσον ἑπιτυχικοὶ τῆς διαγνώσεως τοῦ μέλλοντος διότι ἡ ἐλπίδας μᾶς κάμνουμεν ὑπὲρ τὸ πρέπει νὰ ἄρρωστον, ἡ φόβοι μᾶς κατατρώγων.
νουσοί, καὶ μᾶς κάμνονυ ὑποπτῶτατα τὰ ὀλίγηντων ὑπο-
ψίων περιέχοντα
καὶ οὕτω καὶ διὰ τὰ δύω αἰτία γνώμη-
θα σφαλερώτατοι κριταὶ τῶν εἰς ἡμᾶς αὐτούς ἀναφερομέ-
νων ὑποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Περὶ φυσικῆς ἐπικρίσεως.

ΤΕΛ.

Φυσικὴ ἐπίκρισις ἡ κριτικὴ ἐναι, ἥτις ἐξετάζει πεδα-
νῶς τὰ αἰτία, καὶ τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον συμβαῖ-
νουσι τὰ διάφορα φαινόμενα, ἧγουν αἱ μεταβολὲς εἰς τὰ
σώματα. Ἐπιστημονικῶς δὲ εἰς ὁρθὰς παρατηρήσεις καὶ πει-
ράματα.

ΤΕΣ. Παρατηρήσεις μὲν εἶναι ἀπλὴ θεωρία τῶν φαι-
νομένων, παρατηρομένων καὶ ἡμαῖς, χωρίστως ἀδικής
μας συνεργεῖας. Παρατηροῦμεν δὲ τὰ πράγματα εἰς τὸν
κόσμον μὲ σκοπὸν νὰ τὰ συνάψωμεν πρὸς ἀλληλα μὲ τοὺς
συλλογικοὺς ἦμων καῦνας, πληθυντεῖς ἑντάμα καὶ σα-
φησικῶς τὰς γνώσεις μας. Πειράματα δὲ καμνομεν ἐχθ-
πέτησε, δηλ. νὰ μᾶθωμεν ἀκριβὸς ὁντὸ τῆς φύσιν τῶν ὑ-
ποκειμένων, καὶ διὰ νὰ ἀνακαλυψῶμεν τοὺς εἰς τοὺς ὑ-
πολοὺς ὑπόκειμας καῦνας· μεταβολὴς δὲ παντοῦ καὶ
αὐτὰ τὸ ἐξετακὸμενοῦ σώμα, ἧγου τὸ συνεργεῖας, τὸ
διαλύμε, τὸ παρόνεμεν κτλ.
Σημείωσις: Εἰς τὰς παρατηρήσεις αὐτούς τις πράγματα, καθὼς εἶναι ἐν τῷ παρατηρήσασθαι αὐτοῖς αἵρεσις, οἱ φυσικοὶ τὰ φιλοσοφούν τὰ τινὰς, τὰς πολιτικὲς τὰς μετακολούθησις τῶν καὶ τῶν κυρίων κτλ. Εἰς δὲ τὰ πειράματα συνεισφέρομεν καὶ τὸ παλιόν αὐτῶν, οὗτος ὁ χημικὸς διὰ πειραμάτων ἀνέρευντο τὰ στειχεῖα τῶν ὁμοίων, τῶν φυτῶν, τῶν ζῴων καὶ ἄλλοις φυσικοῖς ἔτης μείζον τὰς διάφορα ἀρχαίας τὰς βαρύτητας τῶν αἵρεις διὰ τῶν πνευματικῶν ἀντιλήπτων καὶ περὶ τῶν ἀλλων ὁμοίων.

ΤΕΣ. Ὅστε παρατηρήσεως οὔτε πειράματος πᾶν ἐξοδοὶ ἐμπορεῖ νὰ κάμῃ οἱ τυχόνων ἀνθρώπος. Τὰ πλεονέκτημα μάλιστα ἐκτελεῖ φιλοσοφοῦσας καὶ φιλόσοφονος διοίκησιος, ἀλλὰ ἐμπορεῖ νὰ μεταχειρισεῖ τὴν ἔξουσιαν τῆς ἑαυτοῦ τῆς, εἰς τὸ νὰ διδὴ προσαγὸς τὰς μεταχειρίσεις τοῦτον καὶ ἀποκτῇ ἐκεῖνον πρὸς ὑφέλιον τῶν κοπακοστότων ὑπηκοόντων τῆς, νὰ κηρύξῃ βραβεῖα, νὰ μειωθῇ περιπλήγητας καὶ τεχνώσεις, νὰ ἐξουσίαν ἀλλά πρὸς φωτισμὸν τῆς ἀνθρωποτήτος καὶ ευδαιμονίαν τοῦ λαοῦ τῆς. Ἄλλα καὶ ἔταιρει τινὲς φιλολογικοὶ καὶ ἐμπορικοὶ (ὅποιοι μάλιστα οὖν εἶναι αἱ τῶν Ἀγγελοῦ) ἐχθαμές, ὅποια δὲν ἐυρίσκονται εἰς τούς κατὰ μέρος ἀνθρώπους. Τοιούτων ἀποπειρών ἐργα γίνονται ταξικῶς ἐυρέσεις, πειράματα πρὸς αὐξήσι τοῦ ἐμπορείου, τῆς γεωργίας, τῶν τεχνῶν, τῶν ἐπιστημῶν κτλ. Ἀλλὰ καὶ τῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἑαυτῶν ἐμπορεῖ νὰ κάμῃ ὑφέλιον εὐρήματα, ἐὰν ἀσχολήται ἐπιμελώς εἰς τὸ ἐργον τοῦ, καὶ μεταχειρίζεται κρίσιν υἱός, ὅσον πρέπει. Καθεῖς τεχνίτης, πραγματευτής, γεωργός, κυνηγός, καραθυμάριος, βοσκός ἔχει πρὸ τῶν ὁρφαλμῶν τοῦ μέρος τῆς φύσεως. Κανεῖς λοιπὸν δὲν ἐλλείπον οἱ ἀρματεῖ καὶ κάμῃ ὑφέλιοντας παρατηρήσεις καὶ εὐρέσεις. Ἡ ἱστορία μάλιστα μᾶς διηγεῖται
οτε ωφέλιματινα εύρήματα ἐγένεσαν καὶ ὁπο ἀπαθείτουσ ἀνθρώπους.

ΤΕΩ. Ἐπειδὴ δὲ περὶ εὐρημάτων ὁ λόγος, ὡς εἰ-

πωμεὶ ἐμπαρόδος ὄλγα αἰτία, διὰ τῶν ὁποίων ἀνακαλύ-

πονται νέα εὐρήματα.

α. Το συμβεβηκός οδηγεῖ πολλάκις τοὺς ἀνθρώπους

εἰς ωφέλεμα εὐρήματα, ὁποῖον, π. χ. εἶναι τὸ εὐρήμα

τῆς πυρᾶς κόνεως, τοῦ νεωτὸς κατὰ τὴν Ἀγγλιὰν εὐρήμε-

τος δαμαλίσμου, καὶ πολλῶν ἄλλων ἰατρικῶν φαρμάκων.

β. Φαλαποία καὶ ἑνασχόλησις εἰς προσλήματα τινὰ

προτεθέντα ἀπ' ἀναδημίας, μεγάλους ἀνδράς, ἣ μεγάλας

ἐταιρίας' οὕτως ἐδωκαν αἰτίαν εὐρέσεως παντοῦ ἰατρι-

κῶν, κατασκευής πολλῶν ἀργών, καταμετρήσεως μή-

κους τῶν Ἐλλησάων καὶ ἄλλων ωφέλιμων ἀληθείων τὰ

προσλήματα.

γ. Ἐξετάσεις μὲ πολλῶν νοῦν γενόμενα εἰς τῶν ἱδιό-

τητῶν, συνάμει, ἐνεργείας, μεταβολῆς τῶν πραγμάτων

οὕτως ἐγένεσαν αἱ μεγάλαι εὐρέσεις Λεισβύτου, Νευτώνος,

'Εραχέλου, Λαβιοσίερου, Δαυίδου καὶ ἄλλων μεγάλων ἀν-

δρῶν εἰς τὴν μαθηματικὴν καὶ εἰς τὴν φυσικὴν.

δ. Φαντασία καὶ μνημονικῶν συντέλουσι πολὺ εἰς ἀνα-

κάλωσιν νέων ἀληθείων, ἐνώ εἰς ἀφορμάς τινας ἀναπολούν-

ται προδοξιμασμένα των πράγματα, καὶ διὰ συγκρίσεως

καὶ συλλογισμοῦ ἀναπηράζουσι νέα εὐρήματα. "Οσ τις ἀπε-

κτήσει ἑκάστου Ἐθσαυρίου μελετῶν τὴν ἐστηρίαν, τὴν γεω-

γραφίαν, τὴν φυσικὴν ἔστηριαν, τὴν μαθηματικὴν, ἀναγνώ-

σεις περιγραφών, Θέλει εὑρεῖν βέβαια καρόν συγκρίσεων τοῦς

ἀρχηγέρας μὲ νέας ἰδέας να ἀνακαλύψῃ ωφελίμωτε εὐ-

ρήμα. Ἀλλὰ τοιαύτα ἀφορμάς εἰς μάτην Θέλει ξηθήσειν

Δημόσια Επιστημονική Βιβλιοθήκη Θέρμης.
ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΣ.

άμαθής καὶ ἀπαιδευτος ἀνθρώπος· διότι εἶναι μόνω τῶν πεπαιδευμένων ἕδαι.

ΤῊ Η. Ὡστις δὲ ἁγιαὶ νά κάμυι παρατηρήσεις ἢ πειράματα, πρὸ πάντων ἔχει ἀνάγκη νά εἶναι ὑγιὰ τὰ αἰ- αθητηρία του, ἐπεὶδὴ τούτων εἶναι ἀντιληπτικὴ ἢ αἰσθη- σις. Καὶ λοιπὸν διὰ νά γενοῦνται ἕμερη πα τὰ πειράματά του, ἐξ ἀνάγκης πρῶτον ὅπε ὅλα πρέπει νά ἐφαρμόσῃ εἰς τὴν αἰσθησιν του τῶν προαποδοθέντας κανόνας (ΣΠΙΘ'). Μετέπετα ἐκδιατῆρων πρέπει νά φυλάττῃ μὲ ἀκρίβειαν τους ἔφεξες.

α. Ἡ προπαρασκευὴ εἰς τὰς τοιαύτας ἀσχολίας ἀπαι- τεῖ ἱκανοὺς κόσμους καὶ μεγάλην ἀσκήσιν. Ὁστις παρατηρῶν ἀγαπᾷ νά ἠφθη τίποτε χρήσιμον εἰς ὑλὴν τινα, πρέπει νά ἐξεύρῃ ἀρχὴτερα μὲ Τίνα μέσα συνοδεύεται ἐπιτυχεῖς πα- ρατηρητής. Ἐξ ἁρείακὼται ἀναγκαίως διὰ τὰς παρατη- ρήσεις καὶ τὰ πειράματα του ὁργάνω, πρέπει νά ἐξεύρῃ τὰ μέρη των, τὴν συναρμογὴν των, τὴν χρήσιν των, τὰς ἀρχεῖας, τὰ ἑλεγκτικά των· να ἐμπορεύεται νά διαλύῃ καὶ ἀποχωρίζῃ ἀπὶ ἀλλήλους, να τα καθαίρει, να τα συναρμο- λογεῖ πάλιν, να τὰ ἐπεξευθεῦνῃ, να τὰ βελτιώσῃ· ὅταν εἶναι ἄναγκη, να κατασκευαῖη αὐτὸς καλῆτερα. Πρέπει νά γνωρίζῃ ἐντελῶς τὰ παρατηροῦμενα, καὶ τὸν σκοπὸν, διὰ τὸν όποῖον τὰ παρατηρεῖ. Να ἀποκτήῃ ἐξίν εἰς τῶν ὀρθῶν τῶν ὀργάνων μετάχειρισιν· συγκρίνει δὲ πρὸς τοὺ- το εἶναι ἀναγκαία ἁνθρώπος ἐμπείρου καὶ ἐπιτυχεῖου ὁδηγεῖ καὶ διδασκαλεῖ.

β. Ἐνώ παρατηρεῖ ἡ κάμυι τὸ πεῖραμα, πρέπει νά προσέχῃ ἐπιμελῶς καὶ ἀκριβῶς καὶ ἄκρωτος περιτά- σεις, καὶ νά μεταγειρίζεται καὶ μεγάλην ὑπομονήν. Βία
καὶ ἀμέλεια προξενοῦσι πολλὰ σφάλματα καὶ δίδουν ἀφορμὰς εἰς ψευδεῖς συλλογισμοὺς. Διὰ τούτο καλὸν εἶναι νὰ σημειώῃ ἀκριβῶς ὅλα τὰ συμβαίνοντα, καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνῃ, ἀν εἶναι δυνατὸν, πολλάκις τὸ πέραμα. Ο παρατηρητὴς πρέπει νὰ ἐχῃ ἀγχύνοιαν καὶ νὰ μεταχειρίζεται ὁρθώς τὰς γνώσεις του εἰς τὰς προκυπτούσας περιπτώσεις, καὶ ἀνωφελῶς διαδίδουσαν νὰ μὴ ἀρίθμηῃ καρμέαν σιγήν, ἢτες συχνάκες παρέρχεται ταχέως, καὶ δὲν ἐπανερχόταν πλέον. Κλέος εἰς τὰ παρατηροῦμενα, φιλομάθεια, ἁγάπη τῆς εὐταξίας, ἑλευθερία ἀπὸ προκήρυξις καὶ πάθη, ὑγεία κρίσεις, ὀξύνοια εἶναι ἀπαραίτητοι ἐνίοτες ἀγάθου καὶ ἐκπείρου παρατηρητοῦ.

γ'. Μετὰ ταύτα αἱ γενόμεναι παρατηρήσεις καὶ τὰ πραγματα πειράματα πρέπει νὰ συγκρίθωσι μὲ τὰ ἄρχητερα, καὶ εἰς διαφέροντα κατὰ τὰ ἀποτελέσματα πρέπει νὰ ἐπαναληφθοῦσι συχνότερα. Ἐπειδὴ δὲ πολλάκις εἶναι ἀναπόφευγα καὶ ἐλλείμματα, πρέπει καὶ ταύτα νὰ λογαριάζωνται.

ΤΕΩ. Εἰς δὲ τὰ, ἐπάνω τῶν ὅποιων γίνονται παρατηρήσεις καὶ πειράματα, σημειώνομεν ὅσα ἀναγκαία τὰ ἐφεξῆς.

α. Αἱ ἐνίοτες πράγματος αἱ παρατηροῦμεν εἰς τὸ λαὸς τῶν μεταβολῶν, ὅσα πάσης ἡ διὰ τῶν διαφανῶν τῆς φύσεως ἡ διὰ τῆς τέχνης τῶν ἀνθρώπων πάντων, εἶναι αὐτοῖς μέρη τοῦ πράγματος.

β. Πρέπει νὰ παρατηροῦμεν τὰς αἰτίας ἀν μεταβολῶν, καὶ τὰς ἐνεργείας, ὅσοι φαίνονται εἰς τὰ πειράματα, ἔχουσιν ὑπ’ ὅψιν τὰς ἐφεξῆς ἀρχαῖα. Ἡ αὐτὴ αἰτία κάμπτει πάντοτε τὰς αὐτὰς ἐνεργείας, ὅταν εἶναι τὰ αὐτὰ περισ-
τικα. Ἐάν διάφορα πράγματα ἔχωι τὰς αὐτὰς ἐνεργείας, ὁ λόγος εὐφραίνεται εἰς ἑδονήν, τὴν ὁποίαν ἔχουσι κοινώς.

Ἐάν ὀμοιοι αἰτίαι ἀποτελῶσι διαφόρως ἐνεργείας, προέρχεται τοῦτο ἀπὸ ἑιδοτήτας, διὰ τὰς ὁποίας αἱ φαινομέναι ὁμοιοί αἰτίαι εἶναι ἀληθῶς διάφοροι. Ἐλλείμματα δὲ τούτων τῶν ἀρχῶν ἦνι:

Ἐάν τις ἐνεργείαν τινα ἐκλαμβανόν ὡς ἀποτέλεσμα συμβεβηκότος, τὸ ὁποῖον ἦκολούθησε μὲν ὁλίγον ἀρχήτερα ἤ κατὰ τῶν αὐτῶν χρόνων, δὲν ἔχει ὁμοίως καμιὰν σχέσιν πρὸς τὴν προκειμένην ἐνεργείαν.

Ἐάν ἀποδεῖξῃ τὸ ἄλλο τὸ ἀποτελεῖται εἰς μίαν αἰτίαν ἐνώς συνδέομαι καὶ ἄλλα συνάντησα. Ἐάν ἀπὸ αἰτίαν τινα προσμενύμενον πάντοτε ἀποτελέσματα, τὰ ὁποία ἔγιναν κατὰ τιμαίς περισσεῖς, καὶ δὲν ἐμποροῦν πλέον να γείωσι διὰ τὴν ἐκείνων ἀποικίαν. Ἐάν τις ἐκ προδηλήσεως ἐκλαμβάνῃ ἑσυχία τινα ὡς ἀληθινήν αἰτίαν.

γ. Αμοιβαία συνδρομή διαφόρων πραγμάτων συντελεῖ πολλάκις εἰς τὸ νὰ φανῇ αὐτὴ ἡ ἑξέλιξι ἡ παρατήρησις καθὼς χωρισμός μὲν διὸ των συμμάτων ἀρανίζεται τω ναριστῆς εἴρων ὡς δὲ αὐτῶν τὸ ἀποκαθίστα σῶλον.

δ. Πρὸ πάντων δὲ τὰ παρατηροῦμενα πράγματα πρέπει γενικῶς νὰ ἀπευθύνωμεν εἰς ἀκοπών τινα καὶ τέλος, καὶ μᾶλλος πρὸς ὁρείδειαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐδώ ο φυσικός, ο ἠθικός, ο ἰατρός ἐχομεν εὐρυχωρότατον εἰδους διὰ νὰ γυμνάσωμεν τὴν ὁξὺωσιάν των, καὶ νὰ ἀναδείξωμεν τὰ εὐρήματα τῶν χρήσιμα καὶ ἐπωφελητικὰ εἰς τὴν τῶν ἀνθρώπων κοινωνίαν.
ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'
ΜΕΡΟΣ Γ'.
Περὶ Μέθοδον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Τι εἶναι Μέθοδος καὶ παντοτικὰ αὐτῆς έίδη.

ΤΟ'.

Πάσα γνώσεις καὶ πῶς γνώσεων σύστημα πρέπει νὰ φυλάττῃ κανόνας· διότι τὰ ἀκανόνισσον εἶναι ἄλογον· ὅταν λοιπὸν τοὺς κανόνας τούτους διατάττωμεν ὡς πρέπει κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὑσέρον εἰς τὰς γνώσεις μας, λέγομεν τότε ὃτι μεταχειριζόμεθα μέθοδον· χωρὶς μέθοδον ἀδύνατον εἶναι νὰ κατασαβῆ ἀρμονία τῶν ἐννοιῶν καὶ γνώσεων· ὁ κανὼν ἐκφάραξε πάντοτε ἐνότητα, εἰς τὴν ὁπολύν καθυστερεῖται παντοδαπότητας. Συναρμολογεῖ λοιπὸν καὶ συνενώνει ὁ κανὼν τὰ παντοδαπὰ καὶ ἐπειδὴ ὁ λόγος ἀπαιτεῖ πάντοτε ἀρμονίαν (Κρηπ. φίλος. ΚΖ')· ἀπαιτεῖ ἀρα μέθοδον εἰς τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν ἐννοιῶν καὶ γνώσεων μας.

ΤΟΑ'. Πολλοὶ δὲ τὴν μέθοδον κατατάττουσιν εἰς τὴν καθαρὰν Δογμήν, ὡς μέρος ἐκείνης οὐσιώδος· ἀλλ'
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ. ΚΑΙ ΠΑΝΤ. ΑΥΤΗΣ ΕΙΔΗ, 196

επειδή τρία τένα είναι τά ἔργα τοῦ Λόγου (Ἑρμ. Ψυχ. PNZ) νοεῖν, καὶ κρίνειν, καὶ συλλογιζεῖναι. Τρία μέρη ἐξ ἀπαντῶν είναι τῆς καθαρᾶς Δογμῆς τὸ δὲ περὶ Μεθόδου, εἶναι Δογμηκῇ τῇ νῃ, τῆς ὁποίας τόπου ἄλλον (εὐτός εὖ τῷ πραγματευθομένῳ χωρίζα) δεν εὑρίσκομεν εἰμι εἰς τῷ ἐγκαθιστήθηκν ὡς μέρος αὐτῆς, ὅπου ἡ ἐ-φαρμογή τῆς καθαρᾶς μᾶς χορηγεῖ πολλά εἰδὴ μεθοδοῦ.

ΤΟΒ. 'Η μέθοδος ἡ διατάσσει ἐντε μέρος γνώσεων ἡ πολλὰ ὁμοῦ μέρη προδιατεταγμένα μερικῶς συναρμολογεί καὶ συμπάπτει εἰς εὐ ἐκεῖ μὲν ἀποτελεῖ τὴν ἑλικήν· ἐδώ δὲ τὴν εἰδικὴν ἐπιτύμην (Κρητ. Φιλοσ. ΠΔ).

ΤΟΓ. Εἶναι λοιπῶν ἡ μέθοδος ἡ ἀπλὴ ἡ σύνθετος· καὶ ἡ μὲν πρώτη διατάσσει ἐν τε μέρος τῆς Δογμῆς, οἷον ὁρίσμως, διαφέρεται, συλλογισμοῦ κτλ. ἡ δὲ σύνθετος περιεργάζεται ὀλόκληρον ζήτημα, ὀλόκληρον βεβλίου, ὁ λόγιον ἐπιτύμην κτλ. λέγομεν δὲ πρῶτον περὶ τῶν ᾠ- πλῶν, ἐπείτα περὶ τῶν συνθέτων μεθόδων.

Μέθοδος ὁρίσμων.

ΤΟΔ. "Ὅτες µέλλη ἡ νὰ κάµη ὁρίσµοι γνωρισικῶν (ΡΖ) ἡ χαρακτηρισικῶν, ὅσον ὑπόµηνης πρῶτον τὸ ὁρίσµον, ἐὰν ὑπάρχῃ ἐπείτα ἡ ὁποδιάγραφῃ μὲ τὴν ὁριστί ὅλα τὰ συμβαθικά, καὶ ὡς κριτήριον τὸ ἀπαρατήρητος εἰς αὔτο οὐσιµένα, καὶ διὰ τῶν ὁμοιῶν, ὡς ὀσµεώδως, ὡς ἐφαρµάκων τῶν ὀφθαλµῶν ὁρίσµων· π. χ. Κύκλος εἶναι σχῆµα γραφόµενον ἐπάνω σάνδος ἡ χαρτίου ἡ τῆς µῆς µε χρώµα πράσινου ἡ κόκκινη ἡ μαύρα ἡ ἀλλοτι, ἡ καὶ µὲ τὴν χαράξει τοῦ υποκειµένου ἐπιπέδου· ἀλλοτι κατασκευαζόµενος µέγας, ἢ λε- λοτε µικρὸς· εἶναι δὲ τοιοῦτος, ὡς περιέχεται µὲν ἀπὸ

N 2
μέας γραμμήν υπομολογέμενη περιφέρειαν, εἰς αυτήν δὲ αἱ ἀποτίτους ἐντὸς αὐτοῦ κειμένου σημείου, τὸ ὁποῖον ὑμομάζεται κέντρου, ὅλα αἱ ἄγομεναι εὐθείαν εἶναι ἱσάλληλοι.

Ἀπὸ τῶν κύκλων λοιπῶν ἄρεις μὲ τὴν φαντασίαν ὅλα τὰ συμβεβηκότα, ἤγουν τὸ ὅτε γράφεται ἐπὶ σαφίδος ἡ χαρτίου κτ. τὸ μὲ χρῶμα πράσινου ἕ μαύρον κτ. τὸ ὅτε μέγας ἡ μικρός· κρατίσας δὲ μόνον τὰ ἀπερίγιτα, λέγε. Κύκλος εἶναι σχήμα καμπύλου ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιφέρειας καλουμένης περιεχόμενον, πρὸς τὴν ὁποίαν πάσαι σὲ ἀπὸ τοῦ μέσου σημείου, τὸ ὁποῖον ὑμομάζεται κέντρου, προσπέπτουσι εὐθείαν εἶναι ἱσάλληλοι.

ΤΟΕ. Θείου δὲ νὰ κάρης γενετικοῦ ὁρίσμοι, ἀρεὶς καὶ τὰ συμβεβηκότα καὶ τὰ ὑπομολογή γνωρίσματα, καὶ παράλλαξε μόνον τὰ πονητικὰ τοῦ ὁρισμοῦ αἰτία. τοιούτων ὁρισμοὶ παραδείγματα ἐξεθέσαμεν περὶ τοῦ κύκλου (ΠΕ.).

ΤΟΣ. Πολλάκις δὲ συμπέπτουσι οἱ δυῶ ὁρισμοὶ ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ὀρισμοῦ πράγματος. π. χ. Ἐνθύγραμμος γιανα ἐκεῖ ἡ περιεχόμενη ποὺ δύω εὐθείων συνερχόμενων καθ ἐν σημείον ἐπὶ ἐπιπέδου τινος—έδω εἶναι φατορὸν, ὅτι καὶ οἱ χαρακτήρες καὶ τὰ αἰτία τῆς γνωσῆς ἀποδοθῆσαν—όρακες δὲ τὰ αἴτια ἀγνοοῦμαι καὶ ἡ φύσις τοῦ ὁρισμοῦ, τότε μόνον οἱ ὑπογραφικὸι ὁρισμοὶ ἐξ ἀνάγκης περαλαμβάνουσι (ΠΓ).

Μέθοδος Διαρέσεων.

ΤΟΣ. "Ὅταν Σέλη τις νὰ διαρέσῃ (ΠΓ′), πρέπει νὰ προσαρμόσῃ τὸ καθολικὸς νοούμενον διαρέτην ἐπὶ τὸ μέρισμα ὑποκείμενα, συγχρόνων καὶ συνεπῶν (τὸ ἐναντίον τοῦ ὁρίσμοι) ὅλα τὰ κατὰ συμβεβηκὸς νοούμενα: διότι ἀ-
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΙΑ ΑΤΤΗΣ ΕΙΔΗ. 397

πο τήν τούτων διαφοράν ἡ ἐναντίατητα προκύπτει ἡ διαίρεσις· π. χ. ἀπὸ τοὺς κύκλους οἱ μὲν εἶναι μεγάλοι, οἱ δὲ μικροὶ· καὶ οἱ μὲν γράφονται ἐπὶ χαρτίου, οἱ δὲ ἐπὶ πάνω σανέδος κτλ.

ΤΟΗ. Πολλάκις δὲ ἡ διαίρεσις ἐκτηνάζει ἀπὸ τα ἔτος τῶν ὁμοιόμορφων παραλαμβανόμενα γνώρισμα· π. χ. Τρέχουσα εἶναι σχῆμα ὑπὸ τριῶν εὐθείων περιεχόμενου, καὶ τρεῖς γωνίες περιέχου ἀπὸ μὲν τὸ γνώρισμα τῶν τριῶν εὐθείων ἐκτηνάζει ἡ διαιρέσις. Τὸ τρέχον τοιοῦτο ἀπειρεῖται εἰς ἀοίδομον καὶ ἰσοσκελῆς καὶ ἀκαλυκτο ἀπὸ δὲ τῶν γυναικῶν. Τὸ τρέχον τοιοῦτο ἀπειρεῖται εἰς ἀμβλυνώμον, καὶ ὀρθογώνιον, καὶ ὀξυγώνιον.

ΜΕΘΟΔΟΣ 'ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ.

ΤΟΘ. 'Αξιώματα εἶναι ἀπόφασις καὶ ἐαυτὴν χαράρα (ΡΜΒ') ἔχει δὲ τὴν ἐναρκοῖαν, ὡς διότι ταυτεύονται οἱ δύο ὁροί, ὡς διότι ὁ εἷς περιέχεται εἰς τὸν ἄλλον· π. χ. Καθὼς εἶναι δὲ, τα ἔχει μέρη. Τὸ ὄλον ἔχει μέρη. Τὸ μέρος εἶναι παρὰ τὸ ὄλον μικρότερα· διότι εἰς καθὼς ἀπὸ τὰ ἀξιώματα τούτα ὁ νοῦς βλέπει εἰς ἑαυτὸν τὴν ἀλήθειαν καὶ εἰς ὑποτεθὺ τὸ ἐναντίον, φαίνεται εὐθὺς νοῦς ὑπότης, καὶ ταῦτα εἰς ἁπάντα, ὑπὸ τὸ πρώτον καὶ γενικῶς τοῦ ἀλήθειας κριτήριον (ΞΕ').

ΤΠ. Εἰς τὸ ἐκ τοῦ τοὐτοῦ ἀξιώματα ἐμπορεύων μὲ ἀναφερθῶν ὄλοι καὶ τουτολογοῦσαν ἡ ἰσοδυναμοῦσα προτάσεις (ΡΛΓ'). Εἰς δὲ τὰ ἀξιώματα, ὅπου εἰς ὁρος περιέχεται εἰς τὸν ἄλλον, ἔλεγει ὁ ἔννομοτάτης (Ῥμπ. Ψυχ. ΡΕΓ'. Σημ. Α') τῶν ὁποῖων ἡ ἀλήθεια προφθάνει πάντα συλλογισμοῦ τοῦ νοοῦ· π. χ. Τὸ ὄλον ἔχει μέρη.
ΤΠΑ. 'Από δέ τος ἔστος ἑπτακοσίων κρέσεις (Ἐμπ. Ψυχ. ΨΕΓ. Σημ. Α') ἀξιώματα δεν ἐμποροῦμεν νὰ λάβωμεν. μ' ὄλου ὑπὸ πωλάκις αἱ κρέσεις εἶναι βεβαιώταται* π. χ. Τὸ γάλα εἶναι λευκὸν. διὸτι οὔτε ταυτίζονται οἱ ὀροὶ, οὔτε ἐμπορικῆς καταλαμβάνεται η τοῦ ἔνως εἰς τοῦ ἀλλοῦ περιοχῆς ἀλλὰ μ' ὄλου τοῦτο καὶ ἀπὸ ταύτας γίνονται ἀργαῖτες ἀξιόπεπτοι, ὅταν Ἐλληνεῖς νὰ σημάνωμεν ὑπὸ τοιοῦτον το ἄσθανόμεθα, καὶ όχι τίποτε πλέον. π. χ. ἀξιός ὅτι τὸ γάλα εἶναι λευκόν, δεδομένον ἑκατέρων ἀλλοις, εἰμή, ὅτι ἀισθάνομαι διὰ τῆς ὀράσεως ὧς λευκοῦ τὸ γάλα, καὶ όχι τοιούτου τὸ ὄμολογο βεβαιώσεις, ἐὰν δὲν μ' ἀπαρίστηκεν αἱ αἰσθήσεις.

ΤΠΒ. Τὰς δὲ ἀξιωματικὰς ἀποφάσεις ἐμποροῦμεν νὰ λαμβάνωμεν ἀπὸ τους ὀρισμοὺς. π. χ. ἀπὸ τοῦ, Τρέγωνον εἶναι σχῆμα ὑπὸ τριῶν πλευρῶν περιεχόμενον καὶ τρεῖς γωνίας περιέχων.

'Αξιῶν Δ'. ἀπὸ τὸ γένος καὶ τὸ ὀριζόν, ὅτι τὸ τρέγωνον εἶναι σχῆμα.

'Αξιῶν Β'. ἀπὸ τὸ ὀρίζον καὶ ἀπὸ τὴν διαφορὰν, ὅτι τὸ τρέγωνον περιέχεται ὑπὸ τριῶν πλευρῶν.

'Αξιῶν Γ'. ἀπὸ τὴν διαφορὰν καὶ ἀπὸ τὸ γένος, ὅτε τὸ ὑπὸ τριῶν πλευρῶν περιεχόμενον εἶναι σχῆμα.

ΤΠΓ. Καὶ ἀπὸ τῆς διαφοράς δὲ τριῶν εἰδών ἀξιώματα ἐμποροῦμεν νὰ λάβωμεν.

α. Κατηγορούμενες εἰς καθὲν διαφοράς μέλος τὸ γένος, ὅτε τὸ ἀμβλυγώνον εἶναι τρέγωνον, τὸ ὄχυρον εἶναι τρέγωνον, τὸ ὀρθογώνον εἶναι τρέγωνον.

β. Ἀποφαίωσες τὸ ἔτερον ἀπὸ τὸ ἄλλον ἀπὸ τὸ ἔτερον ἀπὸ τὸ ἄλλον, ὅτε τὸ ὄχυρον δὲν εἶναι ἀμβλυγώνον, καὶ ὅτε τὸ ἀμβλυγώνον.
διευγνώνων δέν εἶναι ὁξυγνώνων, ἥσαυτὸς δὲ καὶ περὶ τοῦ ὀρθογωνίου παραβάλλομένου πρὸς τὰ ἄλλα.

ΤΠΔ. Πρότασαι πάσαν μερικὴν, προσδιοριζομένην ἀιτιολογικῶς ὡς ἐκ τοῦ ὑποκειμένου, ἔμπροσθεν νὰ ἐκλάθωμεν ὡς ἀξιωματικὴν καθολικῆς ἐκ. Χ. Πᾶς φιλόσοφος, ὅστις δὲν ἔχει συμφώνος μὲ τὸ ἐπάγγελμάτου, εἶναι μεμπτέος. Πᾶς ἀνθρώπος, ὅστις σφετέται πρὸς τὸ ἔννοιαν ἀναγκαῖα, εἶναι πέντε οἰκλ.

Μέθοδος Ἀἰτημάτων.

ΤΠΕ. Τὰ δὲ αἰτήματα, ὡς πρακτικῶς προτάσσεις λαμβάνονται ἀπὸ τοῦ γενετικοῦ ὀρισμοῦ, οὕτως οὐ Γεωμέτραι δὲν αἰτοῦσιν, Ἀπὸ ποιότος σημειώθη ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθείαν ἀγαθῶν, ἐκ τοῦ γνωριμικοῦ αὐτῆς ὀρισμοῦ, ὅτι εἰσα ἡ ἐλευθερία τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσιν, ἀλλὰ ἐκ τοῦ γενετικοῦ, ὅτι σημεῖον ἀπαρεγκλήτως κυνηθὲν γεννᾶ εὐθείαν ὁμοιώματι καὶ τὸ: Παντὶ κέντρῳ καὶ διάστημα κύκλου γράφει, αἰτοῦσι ἀπὸ τοῦ γενετικοῦ τοῦ κύκλου ὀρισμοῦ (ΡΕ').

Μέθοδος Θεωρημάτων καὶ Προθέσματων.

ΤΠΣ. Τὸ Θεωρήμα καὶ τὸ πρόθεσμα, καθὸ δύσφορα τῆς φύσεως (ΡΜΓ') ἐπίζητοσίν εἰς ἐκθέσει καὶ μέθοδον διάφορον τὸ ἐν ἀπὸ τὸ ἄλλον ὀφίτι εἰς τὸ πρῶτον ζητοῦσιν τὰ μέσα, διὰ τῶν ὀποίων ἀποδεικνύεται προκειμένη ἀληθεία καὶ ζητουμένη εἰς δὲ τὸ δεύτερον, ζητεῖται καὶ νὰ κατασκευασθῇ καὶ νὰ ἀποδοθῇ τες ἀληθεία.

ΤΠΣ. Τῶν δὲ Θεωρημάτων καὶ τῶν προθέσματων ἢ διασκευὴ γίνεται διὰ τῶν Ἀρχῶν. Ἀρχαὶ δὲ εἶναι αἱ αἱ-
αθητικά αντιλήψεις, και πείραε, και όρισμοί, και διασφαλίσεις, και οξιοματικά, και αιτημάτα, περί των οποίων είπαμεν ανωτέρω. διότι εντός τούτων των ορώχων περιέχοντα κατα δίναμεν όλα τά προσθήματα καί Θεωρήματα πάσης επιτήμης.

ΤΠΗ. Ἀς λάβωμεν δὲ παράδειγμα τῶν λογομένων ἐν πρόβλημα καὶ ἐν Θεωρήμα. Ὡς εἶναι δὲ πρόβλημα η πρώτη πρότασις του πρώτου βιβλίου τοῦ Εὐκλείδου, ἡ γνώμων "Επί τῶν δοθέων εὐθείας τρίγωνου ἐσοπλευρον συγχαθαι."

Τούτῳ λοιπῶν κατασκευάζεται μὲν διὰ τῶν αιτημάτων "Βεντρόμ καὶ διατύματι παντὶ κύκλου γράψαι; καὶ "Ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημείον εὐθείαν ἐπιεικεῖσθαι." Ἀποδεικνύεται δὲ ἀπὸ τοῦ τοῦ κύκλου ὁρισμοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον παρατάσσονται ἑσάλληλοι αἱ ἀκτίνες τοῦ.

ΤΠΘ. Παράδειγμα δὲ Θεωρήματος ἃς λάβωμεν ἐκ τοῦ Συμβολικοῦ Λογισμοῦ τὰ ἐφεξῆς. "Τὸ ἀπὸ παντὸς δυναμοῦ ποσοῦ τετράγωνον περιέχει τὸ ἀπὸ τοῦ πρώτου ὁριον τετράγωνον καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ δευτέρου, καὶ τὸ δίς γυμνοῦ ὑπὸ τοῦ πρῶτου καὶ τοῦ δευτέρου." 

Τούτῳ μένον δειξεν χρειάζεται, σύχη δὲ κατασκευάζειν" διότι ἢ γρ. ὁ πολλαπλασιασθῇ ἢ μὲ αὐτὸ τὸ δυνάμιον, φαίνεται διὰ περίεχε τὰ εὑρήμενα μέρη π. χ. (a+5)X(a+5) =aa+2as+66.

Μέθοδος τῶν ἀποδεικνύσεων ἀναλυτικῆς καὶ συνθετικῆς.

ΤΠΠ. Δόσω λογιῶν ἐναι αἱ ἀποδείξεις· διότι ἡ ὁρ
καὶ παντοία ἀρθες ἡδη. 201

χιστοῦ ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεξιῶν καὶ χωροῦσι εἰς αὐτὸ τῷ ἀποδείκνυμένου, ἡ ἀπὸ τοῦτο εἰς ἑκείνα καὶ ἡ μὲν πρώτη λέγεται ἀναλυτική, ἡ δὲ δεύτερα συνθετική ἀποδειξις. Ἀς λάβωμεν παράδειγμα καὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς ἄλλης ἀποδειξεως τὸ εἰρημένον ἀπὸ δυωνύμου τετράγωνον (ΤΠΘ') διότι, ἐπει τὸ Θεώρημα τοῦτο ἑκτεθη ἀπὸ ἕκτη ἐξετάσει ἄκει, ἡ ἀποδειξις ἀρχαιότητι ἀπὸ αὐτα τοῦ δευ- κνυμένου καὶ τελευτῶσα εἰς τὴν δεξιὰν, λέγεται συνθετική σαλίν ἐων ἀρχὴν γενική ἀπὸ τὰ μέσα τῆς ἀποδειξεως ἡ γενική ἢ ἐπὶ πρῶτον πολλαπλασιασθῇ το α+θ ἐπί το α+θ καὶ παραχθῇ το αα'+αθ+θθ', καὶ ὅ τι συμπέρασι τῆς πράξεως ἀναγνωσθῇ τελευταίον τὸ Θεώρημα. Ἀρα παντὸς ἀπὸ δυναμικοῦ τοῦ τετράγωνου τὸ πρῶτον μέρος εἶναι τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἀρχον κτλ. ἡ ἀποδειξής αὐτή λέγεται ἀναλυτική.

ΤΤΙΑ. Ἡ μὲν συνθετικὴ ἀποδειξῆς φιλοτεχνεῖται πάντοτε, ὅταν διὰ τῶν καθολικῶν ἀποδεικνύμεναι τὰ μερικῶτερα ὁμοίως, Πᾶς ἀνθρωπος ἀσχολοῦσθαι καὶ ὁ Σωκράτης λέγεται δὲ αὐτὴ καὶ ἀποδειξῆς καὶ τοῦ πρὸς ὁ δοὺρ ἐπειδὴ ἀπὸ τῶν καθῶν προβαίνομεν εἰς τὰ μερικα ἡ δὲ ἀναλυτικὴ παραλαμβάνεται, ὅταν ἐκ τῶν μερικῶν ἀποδεικνύμεναι τὰ καθολικα. π. χ. ὁ Σωκράτης, καὶ ὁ Πλάτων, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης κτλ. εἶναι λογικὸς ὁρὰ Πᾶς ἀνθρωπος λέγεται δὲ καὶ ἀποδειξῆς καὶ τοῦ ἀντίθετον, ἐπειδή ἀνατρέχομεν ὑπὸ αὐτῆς ἀπὸ τῶν ἐν μέρει ἐς τὰ γενικώτερα χρωματισθῇ ἐκ τοῦτον, ὅτι πᾶς μὲν καθηγορικὸς συλ- λογισμός (ΡΤΙΑ') εἶναι συνθετικὴ ἀποδειξῆς πᾶσα δὲ ἐπανα- γωγή (ΡΤΗ') εἶναι ἀναλυτική.

ΤΤΙΒ. Αἱ ἀποδειξῆς εἰς ὀλοκληροῦ τοῦ ἑπισημήνα ἐμπορῦν νὰ γίνονται ἀλλοτε μὲν συνθετικοὶ, ἀλλοτε δὲ ἀ-
ναλυτικαί, κατά τὴν χρεών του εἰς δεῖξιν προκειμένου· φαίνεται ὁμώς χρησιμωτέρα μὲν διὰ τοὺς ἀρχαίους ἡ συνθετική· υψηλότερα δὲ καὶ τερπνότερα διὰ τοὺς γυμνασμένους καὶ προσθηκήτος ἡ ἀναλυτική· διότι τὰ μερικὰ εἶναι γνω-ριμώτερα παρὰ τὰ καθόλου· καὶ τὰ σύνθετα παρὰ τὰ ἀ-πλά· τὰ δεύτερα εὑρίσκομεν πάντοτε διὰ τῶν πρῶτων μὲ πολὺν ἁγώνα καὶ κόπου τῶν ψυχικῶν μας δυνάμεων· διὰ τούτο ἡ ἀναλυτικὴ μέθοδος ὑσυμάζεται καὶ εὐρετικὴ. Ὅλη δὲ ἡ ἐπιστήμη ἀρμοδιότατα καὶ καταλληλό τατα πρέπει νὰ ἐκτίθεται συνθετικῶς, ὡς Σέλομεν εἰπεῖν ἐφεξῆς· εἰς δὲ τὰ μέρη τῆς πρέπει ὁ συγγραφέως νὰ παραλαμβάνῃ τὸν μίαν ἡ τὴν ἀλλήν ἀπόδειξιν κατὰ τὴν χρεών τῆς εὐκαταλήψεως.

ΤΤΙΠ'. Ἡ καὶ δὲ ἐξετάσωμεν καὶ τοὺς δόλῳ συλλογισμοὺς ἀπειδευτικοὺς ἐκ τῶν προτέρων, καὶ ἀποδεικτικοὺς ἐκ τῶν υζέρων (ΣΝΖ, ΣΕΛ)· ἐπειδῇ ὁ μὲν ἀποδεικνύει τὸ αἰτιατόν διὰ τῶν αἰτίων, ὁ δὲ ταῦταλω, τὸ αἰτίων διὰ τῶν αἰτιατιῶν· καὶ τὰ μὲν αἰτιάτα εἶναι γνώριμα καὶ πρόθεσις, τὰ δὲ αἰτία ἁγώος καὶ ἁρανή· δικαίως ἐμπερφεῖ νὰ ὑσυμαζῇ ὁ μὲν πρῶτος συνθετικός, ὁ δὲ δεύτερος ἀναλυτικὴ ἀπόδειξις· καὶ ὁ μὲν κατὰ πρόθεσιν, ὃ δὲ κατὰ ἀνάδοξον. Ὅ τ δὲ Ἀριστοτέλης τὸν μὲν ἐκ τῶν προτέρων ὑσυμαζῇ ἀπόδειξιν τοῦ ΔΙΟΤΙ, τὸν δὲ ἐκ τῶν υζέρων, τοῦ ΟΤΙ, ἐπειδῇ ὁ μὲν αἰτιολογεῖ τὸ αἰτιατόν διὰ τοῦ αἰτίου, ὁ δὲ διασχεδαῖον τὸ αἰτίου ἐκ τοῦ αἰτιατοῦ (Ἀριστ. Ὁσερ. Ἀναλυτ. Α', Κερ. Ι. Β', Κερ. ΙΑ').

ΤΤΙΔ'. Καὶ αἱ μὲν ἀπλαί μέθοδοι σχεδὸν αὐταὶ εἶναι καὶ τοιαῦται· Σέλομεν δὲ ἐφεξῆς εἰπεῖν περὶ συνθετικῶν, περικλείοντες μίατινα εἰς ἐν χεράλαιον, καὶ πυ-
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΙΑ ΛΤΤΗΣ ΕΙΔΗ. 203

λάττουνε πανταχούς, τήν ὁποίαν ἐξ ἀρχῆς ἐσοχάσθημεν συντομίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μέθοδος τοῦ ἐπώφυλος ἀναγνώσκειν τῶν ἄλλων τὰ συγγράμματα.

ΤΤΙΕ',

Διὰ τῆς ἀναγνώσεως καταλαμβάνομεν ὁσα ἀνδρές σοφοὶ ἐπιμελῶς συγγραφώμες διεδώκαν εἰς τοὺς ἄλλους, ἡ πα-
ρέπεμψαν εἰς τὰς ἐπερχομένας γενικὰς, πολύτιμα καὶ κάλ-
λιτα κειμήλια τ' χωρίς δὲ ταύτης ἡθέλαμεν γνωσεῖν τὰ τῶν
ἄλλων εὑρήματα ἡ μονή, καὶ ἡθέλαμεν μείνειν εἰς τὰς
ἀπλὰς ἡμῶν καὶ μονομερεῖς γνώσεις, ὅσα δὲ ἐδόσας ἡμῶν
ἐπιπούνοι καὶ ἐπιμελῆς σκέψεως καὶ ἄσκήσεως ἀπεκτήσαμεν
ἀλλάς καὶ ἀμυδρᾶς. 'Ἀλλ' εἰς τὰ βιβλία εὐρέσκομεν Θησαυ-
ροῦς πολυτελεὺς νέου ἰδεῶν, ὀδυσσόμεθα νὰ ἀποδάλλω-
μεν τὰς ἀπάτασιμας, καὶ διορθώμεθα τὸν τρόπον τοῦ νὰ
νοώμεν ὁρθῶς καὶ ἀπάτασις, ὅσα πρότερον τυχόν ἐνυσώ-
μεν ἐναυτῶς. Ἀγαθοὶ συγγραφεῖς καταβάλλουσι καὶ πόνον
πολύν καὶ χρόνον μακροῦ εἰς τὸ νὰ ἐκθέσωσιν ὅσα ἐδιδάχ-
θησαν ἀπ' ἄλλους, ἡ εὐρήκαν εἰς ἐαυτῶν, καὶ μᾶς χαρε-
ξούσων λαμπρα καὶ ἐκείργασμένα φιλοπονήματα περὶ πραγ-
μάτων, τὰ ὁποῖα μὴν χρόνον μὴν τρόπον ἦσας εἰχαμεν
νὰ ἐξετάσωμεν καθ' ἑαυτοὺς.
ΤΤΙΓ. Αλλά διὰ νὰ μὴ γίνεται μεταδά τοῦ πολυτέμιον τούτων κειμηλίων ἡ ἐξήτασις καὶ ἔρευνα, ἀνάγκη εἶναι νὰ ἔχωσι μέθοδον τινα καὶ τὰς ὑπὸ ἀναγνώσκοντες τὴν δὲ μέθοδον ταύτην περικλεόμενον εἰς τοὺς ἐφεξῆς κανόνας.

α'. Πρέπει καθεὶς νὰ ἔχῃ αὐτὸν ἱδίον καὶ ἐπάγγελμα σπουδῆς, εἰς τὸ ὅποιον νὰ καταγίνεται, ἐὰν καὶ ἀκόμη ἡ δυσχεία τοῦ γένους μας δὲν διέκρινε τὰ τῶν πεπαιδευμένων ἐπαγγέλματα· καὶ, ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον, ἡ ἀναγνώσις βεβηλέα τοιαῦτα, ὅποια ἀπαιτεῖ τὸ ἐπαγγέλματος· οἱ ἱερεῖς, ὑπηκοός, ἀστικός, ὡς ἰερεύς, ἱερολογικὸς, ἀστρονόμος, ἀστρονομικὸς. Τὰ ὅπερ παρὰ τὸ ἐπαγγέλματος, δὲν τοῦ ἐμποδίζονται, ἐρ' ὅσον δὲν τοῦ ἐμποδίζουσιν ἀπὸ τὸ κύριον ἑργόντος, ἀλλὰ τὸ γίνονται τρόπου τινα ἀνάπαυσις καὶ διάχωσις εἰς τοὺς κόπουστος.

β'. Πρέπει διὰ τούτο νὰ μάθῃ ἐξαγρέτως νὰ διακρίνῃ καὶ νὰ ἀποκτῇ τοὺς ἁγιολόγους συγγραφεῖς, ὅσοι ἔγραψαν περὶ τῆς εἰς τὴν ὁποίαν καταγίνεται ὑποθέσεως· ὡς τις, λ. ἐκτὸς ἀγάπα νὰ γενήσῃ ἁγάθος ἐλληνικής, πρέπει νὰ μάθῃ, ὡς τοῖς ὁμοίως, καὶ Ἰρόθοφος, καὶ Ὁσιοκυνθίδης, καὶ Δημοσθένης, καὶ οἱ τῆς χρυσῆς λεγομένης ἡλίκιας συγγραφεῖς Θέλουν τοῦ γενεαν ὅνυχαν ἀπλανεῖς, ὅλ' ὅχι Ἀλεξάνδρει καὶ Συνάσιοι, καὶ νὰ Δίῳ Πτολεμαίῳ καὶ Ταξίται καὶ Ἀλκιμαίοις, ὅσοι ἔγραψαν εἰς τῆς γλῶσσης τὴν παρακάμφων· οἱ ἔγραψαν τὴν Ἀστρονομίαν ἀσχολούμενοι, πρέπει νὰ μελετήσων ἤπειρων νεωτέρων Καλλίου καὶ Δαλαύδου τὰ συγγράμματα τὴν γ. Ἑπειδὴ ὁ πρωτόπερος δὲν ἔξευρονται. Θέλει εἶναι δὲν ἄριστοι συγγραφεῖς, πρέπει νὰ συμβουλεύσωνται ἐνδιμοσίων ὅποιος ἄνδρας, ὅτι εἰς τοὺς Θέλουν τοὺς διέξει καὶ ἄγαθον, καὶ
δεν Θέλουν τούς ἀφήσειν νὰ χάσωι τοῦ καρποῦ εἰς ἀναγνώσιν τῶν ἀχρήτων, η ὀλίγης τιμῆς ἄξιων· ο χρόνος μᾶλιστα, κατὰ τοῦ ὁποίου ζῶμεν, ἐγέννησεν εἰς τὴν Ἑυ-ρωπῆτι καὶ γενώθη καθ' ἐκάστην τόσα βιβλία, ὥς ἀνάγκη εἶναι μεταξύ αὐτῶν νὰ εἶναι ὀλίγα τοῦ ἀριθμοῦ τὰ αξιόλογα· καθὼς καὶ ἡ ἄρετη εἶναι πράγμα σπάνιον. Διὰ τοῦτο, ὅς εἴπα, πρέπει εἰς ἐκλογὴν τῶν βιβλίων, νὰ ἑρωτώμεθεν τοὺς πρεσβυτέρους ἦμῶν καὶ σοφωτέρους.

δ'. Δεν εἶναι καλὸν ὡς ἀναγνώσκῃ τις πολλὰ ταχεῖα καὶ κατεσπευσμένῳ, μηδὲ πολὺ μέρος τοῦ συγγράμματος εἰς ὀλίγον καρπόν, χωρὶς νὰ ἔπεται καὶ νὰ ἀναπόσκοπη κατὰ βάθος τῆς ἑυσελευτείας τοῦ ἀναγνώσματος, νὰ ὕψιζηται ἀπ' αὐτὴν, ἀπὸ πριντεῖ, καὶ νὰ διατάσσῃ ἐρθὼς τὰ ἀναγνώριστα· μέτρου δὲ ἀναγνώσματος εἰς καθενὸν πρέπει νὰ εἶναι τοῦ ὕποστος τῆς ἠθετικῆς καὶ παραδείγμα τοῦτο ἐπισκεψίας τοῦ προσφεύγοντος πρέπει νὰ ἐν ὁ σῶμας, εἰς τὸ ὁποῖον εἰς φρο- ποστίας καὶ εὐθανάτως διαιτόμονον ἐνθέτουσιν, ὡς εὐκόλως ἡμους: βρῶματα, ἀπεχάρεμον ἀπὸ τῆς ἀμετρίας.

ε'. Χρησὶ καὶ ἀξιόλογα βιβλία πρέπει νὰ διαβάζονται συγκλίμακες. Κατὰ πρῶτον ἐμπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ διαβάζῃ βιβλίου χρησὶν ἐπιπολατέως, διὰ νὰ συλλάβῃ γενικής ντια τῶν γραμματίων ἑυσελευτείας τῆς ἑυσελευτείας φρονῆσαι νὰ τὸ ἀναγνώσμα βραδεῖς καὶ προσεκτικῶς προλάβῃ καὶ ἐπι- αγωγικοὺς λόγους δὲν πρέπει νὰ παραδράψῃ, διὰ νὰ πλη- ροφορῆσῃ τὴν διατάξει καὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ συγγραφέως.

ε'. Ποὺ εἶναι ἐπιστημονικῆς ἐνεργείας περιεκτικὰ τὸ βι- βλίον, πρέπει εἰς πὼν Θεώρημα καὶ εἰς πᾶσαν πρότασιν μὲ ἀρχιτεχνοτρίτη, ἐως οὖ νὰ πληροφορηθῇ ἐνεργείᾳ τὰ λεγόμε- να· ἀπαντήσας δὴ τι, τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ καταλάβῃ

Δημόσια Επιστημονική Βιβλιοθήκη Βροισα, Ωυλίκη
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓ.

μετά πολλήν σκέψιν καὶ προσοχὴν, ὥσ τὸ σημειώσας καὶ ἂς ἀναθήλῃ δὲ ἄλλων καιρὸν τὴν θεωρεῖν τοῦ διότι πολ- λάκις ὁ νοῦς εὐρίσκεται ἑαυτοῦ νοητικῶτερος, καὶ ὥστε τό- ρα δὲν καταλαμβάνει, ἐμπορεύει εὐκόλως νὰ ἐννοῆσῃ ἄλλην ὁραν  ἀλλά ἕαν πολλάκις ἑυνανθής τὴν αὐτῆς δυσκολίαν, πρέπει νὰ προσρέξῃ εἰκοικῶς εἰς ἄλλου βοηθείαν, καὶ νὰ ἐπικής τοῦ λεγομένου τῇ ἐξήγησιν, χωρὶς νὰ συραλήθῃ ἢ μικροπρεπέστατα νὰ ἐντραπῇ, διότι βοηθεῖται ἀπὸ ἄλλου·

tου ναιντὸν μᾶλλον νὰ αἰσχώμωται πρέπει, ἐσοὶ δυνάμενοι νὰ βοηθῆσων ἀπὸ ἄλλους, προκερύνουσα νὰ πλανώμεται εἰς τὴν ἄγνοιαν δὲ ἀλαζονικὴν τῶν διαθέσεων.

ζ. Ορθολογίαν ἐίναι νὰ γράψῃς περὶ ἡμεῖς τῶν ἀξιολογετέρων τῆς βιβλίου· διότι μὲ τούτο τὸ μέσον κα- 

θαρίζονται καὶ λαμπρύνονται τοῦ ἀναγγείλου αἱ ἱδέαι· ὡς δὲν ἐκατάλαβεν ἐντελῶς ὅτῳ τῇ πιθήκῃ ἀνάγωσιν, ἐμπο- 

ρεῖ καὶ τούτῳ νὰ καταλάβῃ τελείωτερα, εἰς ἀγωνιζότει νὰ τὸ γράψῃς.

η. Μερητία τοῦ ἀναγγείλοντος καὶ κατανοηθέντος βιβλίου ἐμπορεύει νὰ ἐκθέσῃ διὰ γραφῆς ὡς λεπτομερέτερα· 

καὶ παραβάλλω τὸ σχεδίασμα τούτο μὲ τὴν βιβλίου, ἀπὸ τὴν ὅποιαν ἐπῆρε ταῖς ἀφορμέσι, νὰ μάθῃ ἐάντι ἐφαλεῖν, ἢ ἐκατορθώσει τῶν σχοπῶν του.

θ. Νὰ ἀναγνώσης τοὺς συγγραφείς ἀπανθοῦς, χωρίς φιλίαν, ἢ ἐκθέραν κατ’ αὐτῶν, καὶ νὰ μὴ τοὺς κρίνῃ, μη- 

δὲ νὰ τοὺς καταχρίνῃ χωρὶς νὰ ἐγεῖ τοὺς ἀπατομέμονοις ἅγους μὲ μεγάλην προσοχὴν.

ι. Μετοδολογία τῶν ἀναγνώσεων ἐίναι ἀναγκαία. Μετὰ ἀποδιάθες καὶ σοβαρὰς ἀναγνώσις, πρέπει νὰ ἀνοίγῃς 

καὶ βιβλία χαρέωτα, διὰ νὰ ἐλαρρυνθεῖ ἀπὸ τὸ βάρος,
καὶ νὰ ἐνδυναμώνεται εἰς νέους κόπων μελέτης σπουδαίας βάσεως.

ία. Νὰ ἐκλέγῃ τὰς ὦρας τῆς μελέτης, φαῖνεται δὲ ὅτι αὔτε κυκτηρίως έίναι προτιμότεραι παρά τὰς τῆς ἡμέρας διὰ τοῦτο ἐλέγχῃ καὶ τὸ "Εν νυκτὶ βοὐλὴ τοῖς σοφοῖς γί

κεῖ. Ἡ σιωπὴ τῆς νυκτὸς προσκλοῖεν τοῦ μελετῶντα εἰς τὰ νοῦματα, καὶ τὸν κάμνει νὰ χρυσοτριθῆ, ὡσον πρέπει, εἰς μέρη δυσληπτότερα, καὶ νὰ ἐπαναμελεῖ τὰ ἀ

ναγωνισθέντα.

ΤΣΙΣ. Καὶ τάται μὲν γενικῶς περὶ ἀναγνώσεως καὶ μελέτης ὑποκουνυδητοῦ συγγράμματος, ὑποσυνάπτομεν δὲ τῶν εἰδικώτερον περὶ μελέτης καὶ εὑρέσεως ξητήματος ἁγυσομένου ἡ ὑπὸ πάνωτον ἡ ὑπὸ τινῶν, εἰς ἐπαντοῦ ὁμοίως ἀπὸ τῶν μελετῶντα.

α. Νὰ πολυπραγμονιᾷ ἀκριβῶς τὸ ζήτημα πανταχόθεν, διὰ νὰ ἐξεύρωμεν Ποιαν τίνα ἐννοιαν περείχειν π. χ. τὸ τῶν γεωμετρῶν "τὴν δοθείαν γωνίαν τριγωνομέτρον", ὡς πρέπει νὰ προσδιορισθῇ, ἣν ηγουμένη εἶναι εὐθὐγραμ-

μοσ, ἡ καρπυλόγραμμος; ἡς ζητῆται διατομὴ εἰς τρεῖς μέρη ἢ καὶ ἡ λόγου τίνα ἔχουσα τὸ ἐν πρὸς τὸ ἀλλα ἡς ζητητεῖ νὰ γενήθη ἡ διατομὴ μηχανικῶς, ἡ κατὰ γεωμετρω-

κὰς κατασκευᾶσαι καὶ ἀποδεῖξεῖς, κτλ.

β. "Ἀν εἶναι τὸ ζήτημα σύνθετον ὑ' ἀναλυθῇ εἰς ἀπλοῦ-

σερα" ταῦτα δὲ νὰ διαταχθῶσιν οὕτως, ὥσεὶ νὰ κρατησθῶν 

tὸ ἐν εἰς τοῦ ἀλλοῦ τὴν λύσιν" π. χ. Ἀδῆς ἀρκεῖος ἀπὸ 

τῆς Σελήνης μετὰ πόσου χρόνου παρέλευσιν Ἡλεῖν φύσεων 

eἰς τῆς Γῆς; Τὸ ζήτημα τοῦτο ἀναλύεται εἰς τὰ ἑξῆς 

tέσσαρα" Α'. Ἰτις εἶναι οἷον μοι, κατὰ τοὺς ὁποῖους εἰς τὴν 

Γῆν μας καταφέρονται τὰ βαρέα σώματα; Β'. Νὰ ἱδομεν
μέτρου τοῦ διασηματος, τὸ ὁποῖον ἐμπορεύει νὰ διατρέξῃ σώμα εἰς τακτῶν χρόνων. Γ. Να εὑρωμεν πόσον εἶναι τὸ μεταξὺ γῆς καὶ σελήνης διάστημα. Δ. Πόση εἶναι τῆς γῆς-νης ἀτμοσφαιρᾶς ἢ ἀντίστασις, καὶ πόση ἢ τῆς Σελήνης, καὶ ἐχὴ τ' ἐκείνη ἀτμοσφαιρᾶν. Ἐκ δὲ τῆς λύσεως τούτων τῶν τεσσάρων, εὑρίσκεται τὸ ὅλον ζήτημα.


γ'. 'Ἀφ' οὖ εἶδας τὸ ζήτημα, ὡς εἴπαμεν εἰς τὸν α' κανόνα, καὶ τὸ ἀναλύσης, ἂν εἶναι σύμβελον εἰς τὰ ἀ-πλούτερα, σημεῖωσε τὸ μὲ εὐταξίαν ἐπάνω χαρτίου· ἐὰν δὲ εἶναι ρεωμετρικοῦ, πρέπει να σημειογραφήσης καὶ τὰ ἀ-παίτομενα σχήματα.


δ'. Να εὑρης τὸ γένος τοῦ ζητήματος. Γένη δὲ ζητη-μάτων εἴναι τέσσαρα. Εἰ ἐγώ. Τι ἐστίν; 'Οποῖον ἐστίς; Διὰ τι ἐστί. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον λέγεται ζήτημα ὑπάρχει τὸ δεύ-τερον, οὕσεις τὸ τρίτον, ποιότητος τὸ τέταρτον, αἰτίας.


ε'. 'Ἀφ' οὗ ταῦτα προδιάθεσης, ἄρχει τῷ εἴρειν τοῦ ζητήματος, μὲ κρίσιν, μὲ συλλογισμοῦ, μὲ παρατήρη-σιν, μὲ πείρας, ἐως οὗ να εὑρης τὸ ποιοῦμενον.


ζ'. 'Ἀφ' οὗ καθ' ὅλους τοὺς κανόνες τούτους οἰκονο-μήσας, τὴν μελέτησον δὲν δυνατῆς νὰ λύσῃς τὸ ζήτημα μηδέ, μετὰ πάλιν καὶ πολλοῖς ἐπαναληφθέας σπουδὴν; δὲν κατορθώσῃς τίποτε, ὁμολόγησαι καθαρῶς, ὅτι δὲν δύ-ναται νὰ τὸ λύσῃς, καὶ ζήτει μὲ φιλοσοφικὴ καὶ ταπεινό-φρονα γνώμην τῶν καλητέρων σου τὴν βοήθειαν.
Περὶ Μεθόδου τοῦ ἀκροάσθαι διδασκάλων μαθήματα.

ΤΤΙΘ'.

Ἡ ὁποῖος σῶματος διδαχὴ ἔχει πολλὰ προτερῆματα ὑπὲρ τῶν εἰς τὰ συγγράμματα γενομένην μελετὴν ὁ τύπος τῆς εἶναι καὶ μεγαλύτεροι καὶ βαθύτεροι εἰς τῶν μαθητῶν τὰς καρδίας παρὰ τοὺς, ὅσους προσλαμβάνουσι δὲ ἀπλὴς μελετής τῆς πρέπει λοιπὸν ὑ' ἀποδώσωμεν μέθοδον εἰς ὅλους τῶν καλῶν, κατὰ τοὺς ὅποιοις ὁ μαθητὴς ὑ' ἀκροάται ἑπωφελεῖ τὰ μαθήματα ἀπὸ σῶματος τοῦ διδασκάλου.

ΤΤΙΘ'. Πρὸ πάντων, ἑυθυμοῦμενος τὸ „Χρόνος ὑπὲρ τὰ πάντα" καὶ οὗτοι μαθητές μεν εἶναι πολλότεροι, ὁ δὲ χρόνος τῆς αὐθεντικῆς ζωῆς βραχύτατος.

α. Πρέπει, ὅπως ὁμολογῇ ἁμικρῶς ὑπὸ διδασκάλοις ὑπὸ μὴ περισσοτέρῃ εἰς ἐν ἡ δύο μαθήματα ἕνεκ' ἀφ' ὑ' φοινικεῖσθαι ἐκαίνης εἰς τὴν πατρικὴν τοῦ γλῶσσαν (Γοῦ δὲ ἐκαίνης λέγω, τὸ νὰ καταλαμβάνη τῶν λέξεων τὰς σημασίας καὶ νὰ μὴ ἐντῇ τότε τῶν πλεονεκροὺς τῆς ὑπὸ τὰ λέξικα διασάρισμα, ἀλλ' ὅψιν νὰ προσμενὴν πρῶτον νὰ γεινῇ ἐλενχὴς ἀκριβείας, καὶ τότε ἐπιχειρήσῃ τῆς συμφοράς τῆς σπουδῆς ὕποτε μηδὲ εἶναι δυσkfτὸς γυρὸς τῆς σφήνας νὰ κατανοήῃ τὰ βάθη ὑποδοθῆται γλῶσσας) νὰ ὁρμήσῃ ἅρωκος εἰς τριῶν ἦ καὶ τεσσάρων ἐνταξιακὴν ἑπιστημονικῶν ἀκρόασιν.

Τόμ. Β'.
β'. Τῶν δὲ ἐπισημών τούτων οὐ ἀκρόασθ' τὰ σοι- χειωδέστερα, ἀλλὰ νὰ μὴν ζητῇ ἀπὸ τὸ σχολεῖόν ἀπόσφος ἐπισημῆς τῶν ἀκριβολογίων παντὸς μέρους τῆς, καὶ τὴν ἀντι- γενέσιν ὅλων τῶν ξητημάτων τῆς διότι εἰς τοῦτο μὴν ὁ πᾶς αὐτός ἐμπορεῖ να τοῦ ἔχοντος τοῖς τῶν υἱῶν τοῦ τὸ σοφοῦ τοῦ Πλούταρχου λόγου, ὥστε ὁ νοῦς δὲν χρειάζεται πλήρωσιν, ὡς ἄγγειον, ἀλλ' ὡς ἦλιο ὑπέκκαυ- μα, καὶ ἐναυσμα (α), καὶ νὰ προσπαθῇ νὰ λάβῃ τῶν εἰς τὴν σχολὴν παραδομένων ἐπισημῶν τὰ σοιχειωδέστερα, καὶ ἀρχικώτερα τέμπειται νὰ προσδοκήσῃ τὸν ἐκατοντάδεν εἰς μέαν τοῦτο εἰς ἐπισημῆν, τὸ ὁποῖον ὁ νεός δὲν ἐμπορεῖ να κάμη πρὸ τοῦ ἐκδοτοῦ ἑτοὺς τῆς ἠλικίας του, καθὼς ἄρι- στα τὸ ἐπαρατήρησαν οἱ Καῦτες (β').

γ'. Πρὶν ὡς γίνεται εἰς τοῦ μαθήματος τῆς ἀκρόασιν νὰ ἀναγνωρίσῃ, τὸ ὁποῖον μέλλει νὰ ἐξηγηθῇ μέρος, διὰ καὶ τρίς, νὰ τὸ περιεργασθῇ παντούς, νὰ προσεξηγηθῇ νὰ κα- ταλάβῃ εἰς ἐκατοντὰ τὸ πλειάτερον, καὶ νὰ σημειώσῃ τὰ ὑπερ- κατάληπτα μέρη.

δ'. Ἐνώ γίνεται τοῦ μαθήματος ἡ ἐξήγησις ἀπαιτεῖ- 

ται εἰς τοῦ μαθήματος προοδο γνώση εκτενῆς καὶ ἀνύσματος καὶ εἰς τοῦ καταλάβῃ νὰ γίνεται ὁλοὶ νοῦς εἰς ἀντιλήψιν καὶ ἀκριβῆ κατανόησαι τῶν λεγομένων. Νὰ ἐκεῖ ἰδιαὶ ἐκατοντὸ καθοδοχεῖον καὶ κάλαμον νὰ σημειώσῃ γεγορο- 

tata γενικῶς τῶν  ιδεῶν, νεός τοις σχολομοῦς τῶν ξητημάτων, ἄριστος ἀναγραφέων ἑποχῶς, ἀριθμοῦς.
παραδείγματα, διαφέρεις κτλ. ἀλλ' ὅλα ταῦτα μὲ τὸ σημνὸν συντομίαν καὶ ταχύτητα, ὥσε μὴ παρακολῆῃ καὶ ἀμφιβολως καταλαμβάνῃ κἂν ἐν ἀπὸ τὰ διδασκόμενα.

ε'. Μετὰ τοῦ μαθηματος τὴν ἐξήγησιν ἀναγκαίως πρέπει νὰ μελετήσῃ τὸ ἐξηγηθὲν μέρος μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ βιβλίου, εἰς τὸ ὁποῖον ἔγειρεν ἡ ἐξήγησις· μετέπειτα δὲν εἶναι ἄχρηστον νὰ κάμῃ καὶ περίληψιν ἐγγραφῇ τοῦ ἐρμηνευόμενος μέρους. Εἰς τὸ τέλος καθαλαίου ἡ τιμήματος ἡ βιβλίου νὰ ἐπαναμελετῇ ἐπιμελέσατα ἀκόμη φορὰν μὲν ὅλην τὴν ὑπόθεσιν.

ζ. Ἐξαιρέτως ωφέλιμον εἶναι, εἰτὶ περὶ τῆς ἐξήγου-
μένης καὶ ἐρμηνευομένης ὑποθέσεως συμοιλητὴ συχνάκις ἢ
μὲ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ, ἡ μὲ ἄλλους ἀγαθοὺς καὶ σο-
φοὺς φιλουστοῦ. Ἐν ταῖσις τῆς συνομιλίας εὑρίσκει ἀφο-
μήν ἀπορίας μὲν καὶ ἀμφιβολίας νὰ ἐπιλύῃ, σκοτεινά δὲ
τινα καὶ συγκεχεμένα εἰς τὴν ἐννοιάν του νὰ λαμπρώνῃ καὶ
νὰ καθαρίζῃ.

ζ'. Πρέπει δὲ γενικῶς ὁ μαθητὴς νὰ ἔχῃ νοῦν ἑσυχοῦ
καὶ ἀτάραχον, τρόπον εὐπειθῆ καὶ εὔσωμόν νὰ ἔρωτα
μετ' αἰδοὺς καὶ χωρὶς ὑπουλότητας, νὰ ἀποκρύνεται ἀκομ-
πάσως καὶ ταπεινοφρονῶς· γλίσσαν νὰ ἔχῃ ἀφιλόθενου
καὶ λογομαχικῶν ἐλευθέρων· ἐνα αἰσχρόν νὰ ἀποδέπη,
τῶν ἐπισημῶν τῆς ἀπόκτησιν, καὶ τὴν κατὰ τὰ Ὑστορίαν καὶ πρά-
ξεν τῆς φιλοσοφίας εἰλικρινεῖτην Ἑραπείαν.
Περὶ Μεθόδου τοῦ ἡ διὰ συγγραφῆς ἐκθέτειν, ἢ ἀπὸ σώματος διδάσκειν τῶν μαθημάτων, μάλιστα ἔτη ἐπιτημονικῶν.

Τ.

Ὁ στις ἐπιχειρεῖ ὧν διδάξῃ ἄλλους, ἐπιχειρεῖ μά φωτισμὸν ἐκοτισμένας ψυχὰς ὁ ἔργον του εἶναι τῷ ὑπὲρ θεοῦ καὶ μεγαλοπρεπῆς ὁ σου δὲ εἶναι μέγα, τὸν κραίοντα καὶ μεγάλης ἡ φροντίδας διὰ νὰ γίνεται καθός πρέπει, τὸ ὅποιον δὲλεῖ νὰ εἴπῃ ἀληθῶς ψυχῶν φωτισικῶν. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκθέσωμεν μέθοδον διδασκαλίας, ὅχι νὰ διδάξομεν δὲ αὐτῆς σοφοὺς διδασκάλους Πῶς ἔγον ὡς καίνως το ἔργον των καθηκοντος, τὸ ὅποιον ἑξεύρουσι καλλιον ἀπὸ ἡμῶς, ἀλλὰ νὰ δώσωμεν νὰ ἡμῖν εἰς τοὺς μέλλοντας νὰ γενοῦσι διδασκάλους Πῶς πρέπει νὰ πράττωμεν ἀληθῶς τὸ ἔργον των.

ΤΑ. Ἑπεὶ δὴ ἡ διδασκαλία γίνεται ἡ διὰ συγγραφῆς μονοῦ, ἡ καὶ ἀπὸ σώματος, ἡ καὶ διὰ τῶν δῶν καθῆκον εἶναι νὰ ἐκθέσωμεν πρῶτον τοὺς κανόνες, κατὰ τοὺς ὅποιους συγγράφομεν βιβλία ἐπιτημονικὰ, καὶ ἔπειτα τοὺς, κατὰ τοὺς ὅποιους διδάσκομεν.

α. Πρέπει εἰς τὴν ὅλην πραγματείαν νὰ μεταχειρισθῇ τῷ Συμβετεικῆς μὲ θὸ δοῦν, ὡγον ἀπὸ τὰ καθολικὰ νὰ μεταβάλη εἰς τὸ κατὰ μέρος αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἄξια τοῦ ὀνόματος ἐπιτημονικῆς συγγραφῆς ἀρ' οὐ δὲ τὴν ὑποκρῶν.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗ. 213

ση καθολικῶς εἰς τὸ ὁμοια τῶν ἀναγνωστῶν του· πρέπει νά διαφέρη στὴν προκαταλήψει εἰς μέρη, τῶν ὁποίων καθέν να περέγρα τὸν ὁμοιασθής τά μέρη· ταύτα δέ να διαστάξα οὕτως, ὦς νά προκαλοῦνται μὲν τὰ εὐληπτότερα, ὑ ἀκολουθῶς δὲ τὰ δυσληπτότερα, καὶ τὰ ὁποία ἐμφανίζονται δὲ ἔκλεισσα.

β'. Νά μὴ ἐμβιάσῃ κἂν ἐν ψυχα, τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει καμίαν σχέσιν μὲ τὴν ἀναγνώριας ἐπιτήμην.

γ'. Ἑυό δὲ εἴναι τὸ ἀνακάτω πρὸς διασφάσιν τῶν ἐρετικῶν ῥήτωρομένου, πρέπει ὡς ἤλθα, ὦς σημείωσαν νά τὸ ἐκθέση σαφέστατα καὶ συντομώτατα.

δ'. Νά μὴ ἐπιδεικτῇ ἀκαίρῳς μὲ πολλάς πολλῶν καὶ πολλαπλάς καὶ νεωτέρων σημείωσας καὶ μαρτυρίας, παράκαται ἐὰν εἶναι ἀνάγκη νά δείξη ποτὲ πρὸς πηγή, ὅτε ἤντα ἑκάκαν ἐνωσιστήμων· ὥλα οὐχικός μὲ ὕποσπημοσία ὁτὲ τοῦτο ἡ Ἐυριπίδης, καὶ Ὅμηρος, καὶ Πλάτων, καὶ Φιλόπονος, καὶ Λεύστητος τυχόν, καὶ ἄλλος ἐκριθεῖς, εἶναι παραδενδέξεις φιλοτείμα, καὶ φιλοτείμα ἐς τοὺς νέους, οἴτινες καιρὸν ἄλλο μάθωσι δὲν ἔχων, εἰμὶ τὸ ἐρμηνευόμενον μάθημα.

ε'. Εἰς καθέν ἀπὸ τα ἄλτρομα μὲ προτάσσῃ εὑμεθοδῆς τῶν ἀπαιτομένων ἀρχῶς, ἡγουν ὁρισμοῖς, διαφέρεις, ἀξιωματά, αἰτηματά, κατὰ τῶν χρείαν τῶν, ὅσα μέλλουν νά δεχθοῦσι· ἔπειτα νά ὑποσυμπτῇ τὸ Σεληνίματα μὲ ἀποδείξιν τὴν ἀκριβεστής, καὶ καταπετασκοτάς την, καὶ ἐκ τοῦτω μὲ συνάγῃ τὰ πορίσματα ἀδίαιρα, καὶ οἰκοθεν προσβαλλόμενα.

ζ'. Νά διατηρητῇ τὴν προσήκοσαν ὑμικήν τάξιν εἰς τὰς ἐρμηνείας ταύτας ἀρχὰς· ὅλα δὲ τὴν εὐκαταλήψαν
είναι συγχωρημένου να την μεταβάλλει όπως ου, ήγουν άλλοτε να προτάσσει διαφέρειες από τους όρισμούς, άλλοτε καὶ από τα δύο να προκαταβάλλει αξίωματα ή αιτήματα, φιλοτεχνούν πλείοτα μαία την σαφείς εναν παρά μαία την ασάφη τάξιν.

Ξ. Νά μη άποδεικνύτε υπέρ όσον απαιτεί του δείκου-ομένου η φύσις, ήγουν άν άποδεικνύεται τε πιθανός να μη δισχυρίζεται, οτι το άπεδεικνυτε βεβαιως, η ου άποδει-κνύεται προγνωλου, να μη δισχυρίζεται, οτι ειναι και άκριβης σφαίρα.

η. Νά μη ταυτολογη, μηδε να περιττολογη, άλλα μα έκφραζη το πράγμα κατα το μέτρου της άνοιγης, παρ-εκτος εω ειναι ποιοτητες χρήσιμοι να άνακεφαλαίωση το προειρημένο με συντομία.

§. Νά αναπτύσσει πολλάχις την έννοιαν με παράδειγ-ματι. Το δε παράδειγμα να είναι προσφυγεταιν, και ε-παρθενου απο πραγματείς γνώσεως δις τους άναμυνάς-διότι κατ' άλλου τρόπου εμπορευ μα συσκευή του υου πα-ρα να τον λαμπρών.

ι. Νά μεταχειριζεται ερμηνείαν λόγου άφελη, απλη, ευκατάληπτου, έλευθεραν απο περιττας μεταφοράς και ποιητικος παρόβδεις. Τούτο δε Θέλει κατορθώσειν, έναν φροντίζει πλέον δια την άφελεια των άναμυνών, παρα μα λάθη δόξαν χειμή "ος ουδεν άθλιωτερον" κατα τον είποντα.

ΤΒ'. Και ουτος μεν ας είναι ορα γενικει και κανό-νες υγειεράς συγγραφής ἐπιστημονικών βιβλίων είναι δε και άλλα, τα οποία μόνη η τριθή και η κρίσις του συγ-γραφέως εμπορευ μα διατάξει, και να άκριβολογήση πλέον,
παρὰ κανόνες πυκνοῖ καὶ περὶ μερικῶν τινῶν παρατηρήσεων διαλαμβάνοντες. Λέγομεν δὲ τώρα τοὺς κανόνας, οὓς θρέωσει νὰ διατηρηθῇ ὁ ἀπὸ τῶν μαθητῶν διδάσκων.

α. Να κάμημα τῆς εἴσηγησει εἰσακαταληπτότατα διαθέσιμα καθαρωτάτα, ἐμφανέως τάς θεωρίας μὲ προσφυγότατα παραδείγματα.

β. "Ο, τι μέλλει νὰ διδάξηι, νὰ προσπαθῇ πρῶτον αὐτό τὸ νὰ τὸ καταλαμβάνῃ ἑπεξεργάζεται.

γ. Να προσέχῃ μάλιστα εἰς τὰ ἀξιολογότατα τοῦ μαθηματος, κριτικά νὰ ἔχῃ καὶ νὰ ἔχῃ καὶ νὰ συνιστᾶ, ὅσον δύναται, πρὸς τοὺς μαθητὰς τοὺς.

δ. Να φροντίζῃ τοὺς μαθητῶν τῆς διδακτορίας καὶ νὰ κάμημα τὸ μάθημα ἀνάλογον μὲ τὰς ψυχών τῶν.

ε. Να μὴ ἐκθέτῃ γειρίς ἀνάγκην ἀπὸ τὴν ανεπαρκὴς ὑποθέσης τῶν ὑμίλων, ἀλλὰ νὰ δίδω προσοχήν εἰς τὸ νὰ ἐφαρμόζεται καθαρωτάτα καὶ σαφήνεα.

ζ. Να κάμημα τὰς ἀποδείξεις, ὅσον εἶναι δυνατὸν συντόμως, καὶ ἑκατέρως. Καὶ εὰν εἰς τὸ βιβλίου τοῦ πολλάκις τύχωσαν ἀποδείξεις μακρά, ἐξεργαζόμενος τὰ κάμημα ἄλλας συντομωτέρας.

η. Να τοὺς ὀδηγῇ μὲ τὸ βιβλίου τοῦ ὑπὸ παραγράφου εἰς παράγραφου, ἀλλὰ μὴ ἀπαλλακτάται ἀκατάρους, φιλοτιμοῦμενος ἀποκάλυψις νὰ δεικνύῃ τάχα τὴν ύπερβάλλουσαν πολυμεθαίνου τοῦ, καὶ μὴ ἐκθέτῃ ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν τῶν γεγραμμένων, συγκεκαυμένοιν ὑπὸ καὶ ταράττων τοῦ πρωτότυπον μαθηματικοῦ τοῦ.

η. Μεταξὺ τῶν παραγράφων τοῦ βιβλίου τοῦ ἐμπορεῖ νὰ προσθέτῃ ἐντολήν χρήσιμον πρὸς τὸ διδασκαλόμενον μάθημα, ἔπωξε ἀνακαλυφθὲν, τὸ ὑπὸτον ἠγγυστό, ὅταν ἔξεσθε τὴν βιβλίου τοῦ.
§. Εἰς φύλαξιν τοῦ ἡ κανόνως πρέπει ὑ ἀναγνώσκῃ τὰ ἀξιολογιώτερα συγγράμματα, ὅσα διαλαμβάνουσι περί τῆς ὑλῆς του, καὶ ὑ ἀποκτᾶ τὰ νεωτέροι τυπούμενα, καὶ ἐτεισανομενα ὑπὸ τῶν κριτικῶν. ἀλλὰ εἰς τούτο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχῃ περιοδικοῦτι συγγραμμα φιλολογικῶν, ὅπου ἀνακρίνονται τὰ καὶ ἡμέραν ἐλειθύμενα βιβλία.

ε. Νὰ λαμβάνῃ συγχάκις ἀπόπειρα τῶν μαθητῶν του, ἵνα τὰ διδασκόμενα καταλαμβάνωσιν ἑπτάδος, ἐξετάζωσι καὶ βασανίζωσιν αὐτοὺς παντοκράτι.

ι. Νὰ μὴ τοὺς συγχατοῖς νὰ διεσάξωσι πολλὰ συγγράμματα ἀπόδοξων μάλιστα συγγραφεῖς περί τοῦ προκειμένου. Εἰς τούτο ἑμποροῦ νὰ χάσημερύσωσιν, ἰὰ ὅ ὅ διδαχθῶσι τὰ σοιχεῖοντα τῶν μαθήματα.

ιβ. Νὰ τοὺς πείθῃ μετὰ λόγου, ἀλλὰ νὰ μὴ τοὺς ἀπατᾷ μὲ τὸ ἀξιωματικὸν του, ἢ μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἑαυτοῦ ἢ τοῦ ἑαυτοῦ φιλοσόφου. διότι τὸ Διὸς ἐρα, ποτὲ μὲν δὲν ἐπαινεῖ, τὼρ ἀποκροούεται ὡς ἀνδραποδικοῦ τοῦ ἅλευθέρου νῦν τοῦ ἀνθρώπου.

ιγ. Μὴν νὰ συμπασζῃ μετὰ τῶν μαθητῶν, μὴν σοφος νὰ τοὺς ἀποδικώτας νὰ λάθωσι λοις ἀπορουμένους τιμος, ἀλλὰ νὰ ἀκούῃ μὲ εὐμενεῖνα καὶ πατρικῇ ἀγάπῃ τὰ ἐρωτηματὰ τῶν, καὶ νὰ προσπαθῇ νὰ δίδῃ τήν προορία τῶν ἐξήγησιν.

ιδ. Ἐκείνη τίτοτε σχεδοῦ ἔννοι ἀναγράφῃ τὴν προαγάμησιν, γιατίς τὴν ἡθικής, πρέπει πάντοτε καὶ πανταχοῦ νὰ τῆς ὁ διδάσκαλος ἀφομοίωται χαὶ διαρθρώνῃ τὰ ἡθικά, καὶ νὰ τοὺς ἐδραστὶ μὲ ποιλήμα φρονήσωσι, καὶ μὲ τρόπον ἑπιτηδείως εἰς τὴν ἀρετήν.
Περὶ Μεθόδου τοῦ πρὸς ἄλλου κατ' ἀντίθεσιν προσδιαλέγεσθαι.

Συμβαίνει πολλάκις νὰ γίνονται ἀντιλογίαι καὶ φιλοσοφίας μεταξὺ τῶν ἐλλογίων, εἰς τὰς ὁποῖας ὁ εἶ ἑἰς προσπαθεῖ ὑ' ἀναφέρεσθαι τὴν ὀφείλῃ τοῦ ἄλλου, ἢ νὰ σημεῖσθαι καὶ νὰ βεβαιωθῇ τῇ ἡ ἱδικοῖ του; ὡς ταῦτα δὲν πρέπει νὰ γίνονται χωρὶς ἀνάγκης, μὴ δὲ εἰς περίττης σοφίας κενοφόρων ἐπιδείξεις, νομίζω ὡς εἶναι αὐτόθεν φανερῶν ἀλλ' ὅπου εἶναι πάσα ἀνάγκη, πρέπει κἂν νὰ φυλάττωσιν μέθοδος τις, διὰ νὰ εἰσι καὶ αἱ διαλέξεις τῶν χαριτωμένων καὶ ἀνθρώπων, καθὼς ὑ' τὴν ὀποίαν ἐπαγγέλλονται σοφίαν. ἀναγκαίων λοιπὸν εἶναι νὰ τάξιμοι εἰς τὸ τέλος καὶ κανόνας τών τῆς κατ' ἀντίθεσιν προσδιαλεκτικῆς μεθόδου.

ΤΔ', ο. Λοιπὸν ὁ προσδιαλεγόμενος νὰ εἶναι εἰδήμων τῶν περὶ τὰ ὁποία σχέσεται ἡ ὀμιλία ἢ τοῦτο ἐντροπή εἶναι νὰ ὀμιλῇ εἰς περὶ τῶν ἀγωνίσων καὶ ἀνθρώπων.

β'. Νὰ μὴ ὀμιλῇ μὲ ἀπαίτευσιν καὶ φιλοσοφίαν περὶ ὀσῶν ἑκεῖνος δὲν ἐξεύρει; διὸτι εἶναι τὸ αὐτὸ, ὡς νὰ πολέμῃ ὑπελεῖμνος ἀνήρ μὲ ἀπλόν γνωμικά.

γ'. Νὰ προσέχῃ εἰς ὅσα ὀμιλεῖ, μὴ δὲ γέρει τὴν γλῶσσαν νὰ προτρέψῃ ἀπὸ τῶν νοοῦ.

δ'. Νὰ προσδιορίσως καὶ ὁ δὲ τῆς διαλέξεως τῶν τοῦ ὑποχέμενον, διὰ νὰ μὴ λογομαχῶσιν ἀκαίρως, ὅλλος
έλλο ἐννοοῦν: διότι εἶν γένεται διάλεξις περὶ καθήσεως γῆς, καὶ εἰς μὲν ἐννοη τὴν ὁλικήν αὐτῆς κώστην, ὦ δὲ ἔτερος τὴν μέρους αὐτῆς ἀποχωρίζομεν, Ἐξέλου βαταρίζειν ἀντιλέγοντες καὶ λογομαχοῦντες ἀνοίγως.

Ε. Να γένεται ἡ ὁμιλία μὲ ἡσυχαν καὶ εἰρημενου ψυχῆς διάθεσιν, ἄλλ᾿ ὥσι μὲ ταραχὰς καὶ ἀλογα πάθη, ὑπὸ τῶν ὁπολίων καταργοῦνται καὶ δεσμεύονται τοῦ συλλογισμοῦ ἡμῶν αἱ δυνάμεις.

ζ. Να μεταχειριζέται κατὰ τὰς περισσότερος ἄλλοτε μὲν ὁρθῶν συλλογισμοῦ, ἄλλοτε δὲ τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν ἔτι τὸ ἐμπεδοῦν τὴν πρότασιν του, ἦ να ἀναίρῃ τὴν τοῦ ἐναυτοῦ, ἀποφειδενῶν τευκρείς τὰς ἁρχὰς του, ἢ ἥμαρτημένους τοὺς συλλογισμοὺς του.

η. Να μὴ ζητῆ ἄλλοτε ἀπὸ τὴν προσδιάλεξιν, εἰμὶ τῆς ἀληθείας τὴν φανέρωσιν· εἰδὸς λοιπὸν ἀπὸ φανῆ· να τὴν ἐναπαλάξηται μὲ χαρὰν μεγάλην, καὶ μὲ ψυχῆς φιλοσοφίκην καθαρότητα· καὶ εὰν εἰς τὴν προσδιάλεξιν ἀναιρεθῇ· να ὁμολογήσῃ εἰλικρινῶς τὴν ἴταν, ἀλλὰ νὰ μὴ διώκῃ τὴν ἄτιμον, καὶ βάρβαρον τιμην του ὅτι εἶναι ἀκαταγώνιος.

ΣΕ. Ὅ δὲ ἐναυτὸς πρέπει ἰδιαίτερου νὰ φυλάτῃ τοὺς ἑφέξις κανῶνας.

α. Να ἐξηγή τὴν πρότασιν, την ὁποιαν μελλεῖ να πολεμήσῃ ζητῶν ἐνταὐτί γνώμην ἀπὸ τοῦ ὑπερασπισθῆ τῆς, εὰν καλῶς τὴν ἐρμηνευθῇ· αὖτε δὲ δὲν ἐνυοεῖ τῆς προτάσεως, τούτου τὴν λύσιν νὰ ζητῇ ἀπὸ ἐκείνου, ὅτι τῆς χρεωσεῖ εἰς ἀπαντὸς νὰ τὴν κάμην.

β. Να ἀποδείξῃ ψευδομένας τὰς προτάσεις του, ἢ μὲν ἀπ’ αὐτῶς· ἢ ὅτι ὁρθὰ μὲν εἶναι ἐκείνω, ἀλλὰ τὸ συμμέρουσι δὲν ἐκθαύνει κατὰ τούς συλλογισκοὺς κανῶνας.
Υ. Να μη μεταχειριζεται σοφίσματα, ἀλλὰ νὰ τιμᾷ τὸν ἀληθείαν πλέον παρὰ τὴν ἐπιθετίαν τῆς εἰς τὸ λέγειν δυνάμεως του.

δ. Ἐφ’ οὗ ἀναφέρει τοῦ ἐναυτοῦ τῇ δόξῃ, νὰ ἐπι-
χειρήσῃ κοσμέως τῆς ὁδίας του τὴν βεβαιωσιν. φυλαττόμε-
νον, ὥσον δύναται, μὴ ἰσχεῖ τοῦτο, τὴν ἀποδύσην ἁς πρὸ
πολλοῦ ἐγνωσμένην ἀπ’ ὅλους καὶ ἀποδεικμένην, ἐλέγχων
βαρβάρους τοῦ διαλεγόμενον ὡς μόνον αὐτὸν ἑγνωσίν του
πρόμαχος τῆς ἀληθείαν, τὰς δὲ ἀντιλογίας του παριζῶν,
ὡς συγγένεις ἀναφεβείσας.

ε. Να μὴ προσπαθῆ μὲ ἐπαίνους καὶ κολακείας νὰ ἐλ-
κύσῃ πρὸς ἐκατον τοῦ ἀντιφορομένου, ὡς φρονίμων τάχα
καὶ σοφοὶ, καὶ φιλαλήθη, ἀλλὰ, κατὰ κακὴν τύχην, τὴν
ἀληθείαν ἑώς τῶρα μὴ πληροφορηθέντα δὲ περισάεις,
καὶ ὅχι δὲ ἀνεπιθετικῶτά του· διὸτι εἶναι χαπέρες τοῦ
τοι καὶ φιλοσόφου ἐνάξου.

ζ. Να μὴ προσπαθῆ μὲ λόγους ἡ ἀνάρμοσα σχῆματα
μ’ ἀποδεικνύῃ τοῦ διαλεγόμενον, γελοιοῦ, εὐκαταρρόνητον,
μορὰ προσεύκτω την, τοῦτο τὸ πάσον ὑπερικυών ἔμοτη-
τα καὶ βαρβαρότητα, νὰ ἐκβάλλῃ ἀπὸ τὸς προτάσεις του ἐ
πικάντωνα πορίσματα καὶ ἀκολουθίας, ἥγους αἱ ὁποῖαι ἀν-
τιφέρονται κατὰ τῆς πολεμικῆς διοικήσεως, κατὰ Ἰρηνείας
κατὰ τῶν ἐθίμων κτλ. Τοιοῦτο παρασκεύα μας ἐπίτεθα-
λευ ὁ ἀγχυσματός Λουκιανός τοῦ περὶ προνοίας ὁμαθῶν
φιλοσειχωντα εἰς τῶν διάλογον τοῦ ἑπιγραφομένου Ζεὺς τρα-
γωδος.

Χ. Να μὴ ἀπαγγέλει καὶ προσδιαλεγόμενον ἀπὸ τῆς κυ-
ρίαν τῆς ὁμιλίας ὑπόθεσιν, ἀπασχολοῦν αὐτὸν εἰς μερικάς
τινάς περισάεις τῆς ὁμιλίας, ἡ διασφέρων τοῦ λόγους
του, ἡ διακόπτων αὐτούς συχνάσει, ἡ παγιδευτικά των προδόλλων.

ἡ. Νὰ μὴ ῥητορικὴ ἀκαίρως, ὅτε τοῦτο ἡτεῖ ὁ ὀρθὸς λόγος, τοῦτο ἀποδέχονται περίγρημα σοφοί, τοῦτο κοινώς προσδέεται ἀπ' ὅλους, χωρὶς ὑ ἀποδεικνύῃ τὴν δόξαν 

ἡ ὑ αναίρῃ τὴν τοῦ ἐναντίου.

ὑ. Νὰ μεταγεριζέται ἐς ἀποδείξιν τῆς δόξης του, ἡ ἀναφέρει τῆς τοῦ ἐναντίου ἄρχας γνωσις καὶ ἀποδεκτὰς καὶ ἐς ἐκείνους, ἐὰν δ' ὁ ἐναντίος ἡ δὲν ἔξυπηκ, ἡ δὲν ἔλη ὑ ἀποδεχθῇ τάς ἄρχας, πρέπει χαλῶς ποιῶν νὰ παύῃ 

η τήν διάλεξιν.

ὡ. Εἰ μὲν ὁ προσδιαλεγόμενος ἀποδείξῃ τὴν γνώμην 

του, νὰ ὑμολογήσῃ ὁ ἐναντίος τὴν ἦτεν του εὐλογημένη, 

καὶ νὰ τοῦ ἀποδώσῃ προσφοράς τοῦ προσήκοντα ἐπαινοῦ 

εἰ δὲν πᾶσα, πάλιν δὲν πρέπει νὰ προσφέρῃ πρὸς αὐτὸν 

βαρσάρως, ἀλλὰ νὰ παύῃ τὴν ὁμιλίαν μὲ χάριν καὶ ἔθυ-

τητα, καὶ μὲ κόσμοιν συγκάλυψιν τῆς ὑπεροχῆς του.

ἂ. Κατὰ πάντα τρόπον πρέπει καθεὶς ὑ ἂποφεύγῃ τὸ 

ἀγρίου, καὶ σοφικοῦ, καὶ φιλόσωπον, καὶ πεισματικοῦ. 

Τότε δὲν ὄφεληθη ὡς ὀπό τῆν ἀληθής ὄψιν ὁπὸ τῆν 

ἀλλήν παντείαν, ὅτι δὲν ἔμαθε δὲ ἀποφεύγῃ τὰ πάθη ταῦ-

τα. ἡ φιλολογία πρέπει νὰ προσήκῃ εἰς τὰς ὁμιλίας ταὐ-

τας, καὶ ἀναπόσπασος ν' ἀκολουθῇ ἡ ἑμερότης. Ἀπομα-

τας ἡ μάθησις ἡ μέρους ποιεῖ.
ΕΠΙΜΕΤΡΩΝ.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.
ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

Τι είναι Καθόλου Γραμματική.

A.

Η εξοχος της ψυχῆς δύναμις, ήτις νοεῖ καὶ κρίνει καὶ διανοεῖται, ὄνομάζεται Αἶγος (Αογικ. Η'), ἐκ τοῦ ὁποίου βέβαια ὄνομάζεται καὶ Αογικὸς ὁ ἀνθρώπος. "Ὅταν δὲ τὰς ἐσωτερικὰς καὶ ἀφαιρεὰς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ μὲ τὰς ἑκάστης καὶ τὰς κάμῃς ἐν ἄλλως φανερὰς, προσέχει τὸ τῆς γλώσσας καὶ κινητῆς καὶ τὰς σημαίας. 'Αυτή δὲ τῶν τῶν μὲν ἰδεῶς φανερώσει διὰ τῶν λέξεων ὡρῶν τὰς δὲ κρίσεις, διὰ τῶν ἀποφάσεων τῆς δὲ διάνοιας, διὰ τῶν παντοδαπῶν τοῦ συνολογισμοῦ τρόπων (Αογικ. Π'). ὅνομάζομεν δὲ καὶ τὴν δύναμιν ταύτην, ὑπὸ τῆς ὁποίας ἐκτελεῖται διὰ τῆς γλώσσας ἡ φανερώσει τῶν ἐσωτερικῶν τοῦ λόγου ἐνεργειῶν Αἶγον.

B. Ἐίναι λοιπὸν δύο οἱ λόγοι, ἐσωτερικὸς καὶ ἐξωτερικὸς. Ἐκείνος μὲν ὄνομαζεται ἐν διάθεσις, τοῦ προτέχων ἡγεμόνος ἡ βασιλεία; οὗτος δὲ, προφορικὸς, ἐκτελεῖ τὴν τοῦ πρόσθεων ἡ ἀγγέλου ὑποργίαν.
Είναι δὲ καὶ εἰκόνιν ἐκείνῳ καὶ ὀρομοσόματα δεικνύων. Πολά
tις εἶναι τὸ τῶν ἐνεργειών αὐτοῦ τελείωτης. διότι, εἰκὼν
ἐκείνος εἶναι τελειωμένος καὶ ἐξεσχημένος εἰς τὰς ἐνεργειώς
tου, καὶ οὖτος ἀναφορεῖται τέλειος καὶ ἁρτίος καὶ γυμνα-
σμένος εἰς τὸς ἐκφράσεις του. εἰδέ μέν, καὶ οὖτος φαίνεται
ἀνδρός καὶ ἀγριόχος, παραπαῖος ἀσυνάρτητος καὶ ὀ-
χληρὰ εἰς τοὺς ἀκούοντας.

Γ'. Ἐπειδὴ λοιπον ἡ ἐνέργεια τῶν ἐσωτερικῶν μας
dυνάμεων εἶναι σύμφωνος πάντοτε καὶ σύνθρομος μὲ τὴν
ἐνέργειαν τῆς ἔκεισθη ἐξαγγελλόνθης γλώσσας: διὰ τούτο
εἰς τὴν γλώσσαν τῶν προγόνων μας ὁ ΛΟΓΟΣ σημαίνει
καὶ τὴν ψυχικὴν ὁμέων ἐξοχὴν διναρμὸν τοῦ νοεῖν καὶ κρι-
νεῖν καὶ διανοεῖσθαι, καὶ τὴν ἐκφράσιαν τῶν ὁδών καὶ κρι-
νεων καὶ διανοιῶν καὶ τὸ αὐτὸ ῥῆμα ὁ πρότυπος ἐν
(γράμμωι) ἐφανερώσει τὸ διανοοῦμαι (α'). ἐνεργητι-
κὸς δὲ, τὸ προφέρω τὸ διανοηματά μου ἢ τὸ
ομηλό. Καὶ εἰς τὴν σημασίαν μας γλώσσαν ἔχει καὶ τὸς
ὅλον ταῦτας σημαδίας τὸ λέγει: Τέ λέγεις; ἀυτὲ τοῦ Τέ
τοχάζεσαι, ἡ διανοεῖσαι; καὶ, Δέγεις ὁρθά, ἡγοῦν ὀμ-
λεῖς ὁρθά καὶ Λογία μοι ὀνομάζομεν τοὺς, ὅσοι ἐγκυμω-
ναν καὶ τῶν ἐσωτερικῶν τῶν λόγων διὰ φιλοσοφίας, καὶ τῶν ἐσωτερικῶν διὰ τῆς προσηκούσης τῶν διανοηματῶν τῶν ἀ-
κριβῶς ἐκφράσεως.

Δ'. Προφαίτει λοιπὸν ὁ προφορικὸς ἀπὸ τῶν ἐνδιά-
θετου λόγου, ἔπειδή, ὅσα ἦναι αἱ ἐνέργειαι ἐκεῖνοῦ, τό-
πα τρέπεται νὰ ἦναι καὶ αἱ τούτου εἰς ἐκείνας ὀντισχοῦσιν ὑμ-
γελία. Ἄλλο ὁ ἐνδιάθετος λόγος δεικνύει μόνον τοὺς τύ-

(α) Βλέπε Νεροθ. Ἀντων. Σταχ. Ξέδω. Βιεννης Σελ. 378.
ποις ὁπάσης ἐκφράσεως γενικοὺς καὶ καθολικοὺς, ἀφίνει δὲ τῶν μερίκων καὶ μόρφωσιν αὐτῶν ἡ τήν κάμη ὁ προφορικός ὅπως ἠθέληκεν τῶν ἐνδηγήσεως ἀπὸ περισσότεροι ὅποια ὑπήρχαν αἰτία τῆς μεγάλης τῶν γλωσσῶν τοῦ ἀνθρώπου διαφοράς· ὅταν, ἡ ἐπιτείνω, ὁ ἐνδιάθετος λόγος κάμη τούτη τὴν κρίσιν· ὁ ἀνθρώπος εἶναι λογικὸς, Ἠλιος νὰ τὴν φανερωθὲ ἐς ἄλλους, προσάζει τῶν προφορικῶν νὰ μεταχειρίση ἐνα ὑποκείμενον ὄρον (ὁ ἀνθρώπος) καὶ ἄλλου κατηγοροῦμενον (λογικὸς) καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ὅσιον σύνθεσιν (ἴσια)· ἄλλο ἀφίνει τὸ πράγμα ἀπὸ προαδικότερον ὅσα πρὸς τὴν κρίσιν τῶν λέξεων, ἀλλὰ ὁ ποιεῖ ἐπιλογήσην κατὰ συνθήκην, καὶ ἐπομένως διαφόρως απὸ διαφόρους ὑπομεμακρυσμένως ἄλληλων κοινωνία ἀνθρώπων· Καὶ ὁ μὲν Ἑλλην ἐξέφρασε τὴν κρίσιν· ὁ ἀνθρώπος· ὁ δὲ Ῥώμαιος· homo est rationalis· ὁ δὲ Γερμανὸς· der Mensch ist vernünftig, καὶ ἄλλα ἤθη καὶ ἄλλου τρόπου. Διὰ ταύτῃ ἵνα ἐπισυναθησοῦν αὐτὸ τοῦ Ὀμηροῦ αἱ ἄνθρωποι μὲ ρώμες, ἃς μεμερισμένη καὶ διηγημένη ἔχουσε τὴν ὦτα, ἠγοῦν τῶν προφορικῶν λόγου.

Σὴ μὲ να ἤμεν ὅτι ὤντες συνεστάθησαν αἱ παντοδαπόταται τῶν ἐθνῶν γλώσσαι· καὶ Τίς εἶναί της παραλλαγῆς καὶ διαφοράς των δὲν εἶναι τῶν προαδικών συνόπτων νὰ ἐξηγήσομεν. Ὁ στὶς δὲν ἀπὸ διακείται τὴν κατὰ γράμμα ἐξήγησιν τῆς τῶν γλώσσων μετὰ τῶν κατακλωσμῶν συγχώσεως, αἱ διαδηρήτη πολλὰ συγγραμματα τῶν νεοτέρων ἐρμηνεύοντα καὶ πολλὰ πιθανότητα τὸ μετὰ βεβαιότητος διασέγγυσθην τούτω ἑτέρως. Τῆς αὐτῆς δὲ εἶναι ἰδέας καὶ τῶν ὑποστὸν δραμάν χρονικαὶ χρήσεις (Essai sur l'origine des Langues).

Τόμ. Β'.
ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

Ε. Το άθροισμα των λέξεων, τάς ὁποιας μεταχειρίζεται έντι έλθος δια νά σημαίνει τά διανοηματά του, καὶ ἡ διὰ τοῦ σκοποῦ τοῦτον συνεπιπλοκή των, λέγεται γυλώσας ἐκ τοῦ λαλούντος οργάνου μετανυμμικῶς λαβόσα τήν ὠνομασίαν γυλώσας, φέρε ἐπείν, Ἐλληνική εἶναι το άθροισμα ὁλων τῶν λέξεων, τάς ὁποιας μεταχειρίζονται οἱ Ἐλληνες συνεπιπλέκοντες αὐτὰς πρὸς ἐφαρμοσίαν τῶν διανοημάτων τῶν γυλώσας Ῥωμαϊκή γυλώσα Γαλλική, Ἀγγλική Γερμανική κτλ. Καὶ ἡ μὲν βιβλια ἡ περίεχουσα τάς σημασίας πάσης μιᾶς λέξεως γυλώσης τινος, λέγεται Ας εἰ δν ὁ ἡ γυλώσης γυλώσης ἡ δὲ τέχνη, ἡ διὰ διάσκεψις Πῶς σχηματίζουσα καὶ λέξεις καὶ Πῶς συναρμολογοῦμενα φανερώσουσα ζόμη, Ὁνομάζεται Γραμματική τῆς γυλώσης ὅσαι λοιπῶν εἶναι αἱ γυλώσαι τῆς γῆς, τόσα εἶναι δυνατὸν εἰς ἅπαντος νὰ ὑπάρχουσι καὶ τὰ Δεξιά καὶ αἱ Γραμματικαί.

Γ. Ἐαν καὶ ὁ Γραμματικὴ ἀπάνησις μιᾶς γυλώσης σχηματίζῃ ὁδιαίτερα τὰς λέξεις καὶ διαφόρως παρὰ ἄλλη μείζονον τοῦτο τῶν μερῶν τῆς γυλώσης καὶ οἱ κανόνες τῆς συντάξεως περίπατοι ἀντιτύχουσας καὶ συμμερίσως μὲ τὰ ἑργα τοῦ νους, καὶ μὲ τοὺς κανόνας του διανοηέσθαι σχηματίζῃ, φέρε ἐπείν, ὁ γραμματική τοῦ Ἐλλήνου τῆς λέξιν ἄνθρωπον διαφόρως παρὰ ἡ τοῦ Ῥωμαίου γραμματική, ἢς τῶν αὐτῶν ἴδεαν ἔφραξε μὲ τὴν λέξιν ἢ ὁμοία ἢ ὁμοία καὶ ἡ ἄλλη ἀπαιτοῦν εἰς τῶν ἀνωτέρω ποὺ ἐκτεθέσαν κρίσιν (Δ) ᾧς μέρη συνειδότης ὁνόματι σημαίνου τὸ ἐρωτότικον καὶ ὁνόμα ἄλλα γραμματικῶν ταύτης τῆς ἱδιότητος καὶ τὲ μέρος συνδετικῶν τῶν ὁδῶν, καὶ ἐκλαμβάνου τὸ μὲν ὡς ὑποκείμενον, τὸ δὲ ως κατηγορούμενον, τὸ δὲ τρίτον ὡς συνδεσμόν, ύ-
ποτασσόμεναι καὶ αἱ δύο εἰς τοὺς νόμους τοῦ ἐνιαυτοῦ λόγου, ὡς τε ἐκ μιᾶς ὁ ἁγίος ἐν ἑνὶ τοῖς ἱεροῖς καὶ ἐπορευόμενοι ἀναγκαῖοι ὁ μὲν τῶν ὄρων καὶ τῆς ὑποκείμενος, ὁ δὲ ἡς καθηγοροῦμενος, καὶ νὰ συναρθῶσιν οἱ δύο μὲ τὸν σύνδεσμον εἶναι. Ἐκ τῶν κανόνων λοιπῶν ἀπάσης μιᾶς γραμματικῆς οἱ μὲν εἶναι ἀναγκαῖοι, ὅσοι ἐξηγοῦμεν ἀπὸ τοὺς ἀμετατρέπτουσιν καὶ γίνομεν τῶν ἐκάσων ἔθνων λέξεων, καὶ τῆς κατά τινα διαφόροι πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν συμπλοκῆς καὶ συναρμολογίας.

ζ. Ἐὰν λοιπῶν, παραιτοῦντες τοὺς ἐνεπανομένους, συμπλοκῆς, ὀνομασίας ὁλους τοὺς τύπους καὶ κανόνας, ὅσοι εἶναι ἀναγκαῖοι εἰς πάσαν γραμματικήν ἡλίουν οὗτος ἐνομαζόν της γραμματικῆς καθαροί καὶ καθαρικοὶ καὶ εἰς τῶν προτερῶν, ἀπαντῶμεν εἰς πάσαν γλώσσαν, καὶ διαφέροντες ἃπο τούς ἐνδεχομένους, οἱ τειχεῖς ἐιμαέ, ἑπειρικοὶ καὶ μερικοὶ καὶ εἰς τῶν ὑπό ῥων καὶ ἐμφιλοχώρους εἰς μίαν μόνον γλώσσαν.

ἐ. Μείωσις. Δέχοντες δὲ ἐκ τῶν προτέρων δέν ἱσυνομοῦμεν, ὅτι τοὺς κανόνας τοῦτος μακάμοις πρὸς τῆς πείρας διέτει πάσα γνώσις ἀρχεῖν μὲ τὴν πείραν, καὶ ἐπομένως καὶ ἡ γλῶσσα μακαμάφυνται μὲ τὴν πείραν, καὶ χωρὶς να ἐξεύθεντο ὁ ἁγίος καθαρός καὶ ἀρχεῖς σύν ὑπὸ ἄλλον ἐπιχειροῦμεν ἀποκρινόμενος εἰς τὸν κόσμον, τοῦ πλὴύος γραμματικῆς καὶ γλώσσης κανόνας ἐνδεχομένους καὶ ἀναγκαίους. Ἑλλάδι προτεράμοις μὲν οἱ καθαλωτοὶ ἀρχεῖς ἀκελαίος ἐκς αὐτούς ἐνδεχομένους ἡς αἴτιας καθαρικοῦς ἀπ’ αὐτῶν τὸ διανοάν τῆς ὑπάρχουσας διότι, ἔν ἄλλῳ ἱσαν ἐκεῖνοι, εἰς ἀλλ’ ἔν τοῦ ἠδυναμὲς ποτὲ πότ’ ἐπιχείρουσι.
Η. Καθολικὴ Γραμματικὴ ἐναι ἐπισημὴ ἐκδότους ταῦτα καθαρούς καὶ ἀναγκαῖας τύπους τῶν τῆς γλώσσας μερῶν καὶ τοὺς ἀπαρατήτους κατόνας τῆς αὐτῶν εἰκονιδίων πρὸς φανέρωσιν τῶν τοῦ ὁθόριου διανοηματῶν. Μερίκη δὲ εἶναι ἡ μῖας τινος γλώσσης γραμματική (Ε'). Εἰς ἐκείνην καθυπάγονται ὅλαι αἱ μερικαὶ γραμματικαὶ, καθὼς τὰ ἔδη ἐὰς τὸ γένος (Λογικ. ΕΗ') καὶ πάσα μὲ μερικὴ περιέχει εἰς ἔαυτὴν κατὰ βάθος τῆς καθολικῆς, καθὼς ἡ ἐδική περιέχει τὴν ἑμικυκλωμένη τῆς (Λογικ. ΟΣ'). Καὶ ἡ μὲν καθολικὴ εἶναι ἑνωμένα καὶ ὁμετατρπτὸς ἐχοντος τὸ κύρος πάντοτε καὶ πανταχὼν, καθὼς εἶναι καὶ ὁι κακονείντος τοιοῦτος· ἡ δὲ μερίκη μεταβάλλει καὶ γίνεται ἀλλή καὶ κατὰ τόπον καὶ κατὰ χρόνου, ὡς πρὸς τὸ ἐνδεχόμενον αὐτῆς μέρος. Καθέναν ἀπὸ τὸ ἐδώσα· ὡς αὐτός κατὰ τοῦ αὐτοῦ χρόνου εἰς διαφόρους τόπους καὶ περιστάσεις, ἔχει τὴν χωρίετη τῆς γραμματικῆς καὶ πάλιν καθέναν ἐθνὸς ἀλλάζει τήν γραμματικήν του ἀπὸ καιροῦ εἰς καιροῦν· ἡ δὲ καθολικὸς μὲνει ὡναλλολωτὸς, ἐφ' ὅσοι ὑπάρχει ἐπὶ τῆς γῆς τὸ λόγῳ τετιμημένον ἔσων ὁ ἄνθρωπος. Καὶ πάλιν εἰς μὲν τὴν καθαρὰν περισάμουν ἄλλα ὅρθα καὶ ἔξαιρέσεις ἀνεπιδεκτα. Πόσα δὲ ἐξομο ὑγιῆ καὶ ἀπὸ τοῦ ὁρθοῦ ἕχομεν αἱ μερικαὶ διὰ τὴν εἰς αὐτὰς ἐπικρατοῦσαι τόραντος συνήθειαν!

Θ'. Τὴν καθολικήν ταυτήν γραμματικὴν πολλοὶ σοφοὶ τῆς Ἐυρώπης ἐκρίναν ἀναγκαῖαν εἰς ποιεῖσαν τῶν μεῶν, συγγράψαντες περὶ αὐτῆς πολλὰς καὶ καλὰς πραγματείας (α'). Τινὲς δὲ τὴν ἐκαταχωρίαν μεταξὺ τῶν φι-

(a) Ο Πολίτης ἀπαρχῇ ὑκοστρῆκε τοιαῦτα συγγράμματα ἄξιον.
λοσοφικῶν ἐπιτημῶν ὡς μέρος τῆς Λογικῆς ἀναπόσπαστον ἀπ' αὐτῆς, ἦ, να εἰπω κάλλιου, γέννημα τῆς Λογικῆς γνησίωτάτου (Λογικ. Η' Σημ.). Το παράδειγμα τῶν σορωτῶν τούτων ἀνδρῶν μὲ ἐπαραθάρρυνο να ἐκθέσω καὶ ἐγὼ ἂς επίμετρον τῶν Λογικῆς περὶ τῆς καθολικῆς γραμματικῆς ὀλίγα τινα, ὥσα μὲ συγχωρεῖ ἡ συντομία συγγράμματος περιεκτικῶν ὅλων τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιτημῶν κατὰ σώμας, διδὼν νῦν εἰς ἄλλους να ἐπεξεργασθῶσι τελείωτερα το πράγμα ἐπ' ἀγαθὸ τῆς ἀνεγερμένης Ἐλλάς ὁσ.

σημεία Ἀγγλικά καὶ Γαλλικά καὶ Γερμανικά, ἔδε σχεδίων ἀναφαγών, τα ἀπ' τοῦ 1799 ἤως τοῦ 1807, ὡς τοι καὶ αὐτῶς συνεκδόθηκεν εἰς τὴν ἄκομα ἐγκυκλοπαίδεια τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιτημῶν άμέσως μετα τὴν Λογικὴ τῆς καθολικῆς του γραμματικῆς, ὅπου καίνει καὶ τὴν εἰρημένην ἀπαρείηθην (Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften von Pölitz ἐν Λειψίᾳ, 1807. Ἐν τού πρῶτον τόμου Σελ. 102—132. Allgemeine Sprachlehre). Ὅδε Φάτερος Ερμανός καὶ αὐτῶς συγγραφεῖς πολλοί τον ισότοι πρακτικότοι αἱμέοις περισσότερα εἰς τῇ Δοκιμίῳ της καθολικῆς του γραμματικῆς (Versuch einer allgemeinen Sprachlehre von Johann Severin Vater, ἐν Ἁλες, 1801). Ὡς αἰτιόλογον προτείνει να σημειώσουμε καὶ τοῦ Γάλλου Ἔλμερου Σκωκίου, τῷ ἄρθρῳ συνενέγραφε δεῖ τοῦ νέντοντος, πρὸς τῶν ἀπολογία το ἄρθρον; διὰ να τοῦ ἐκκολούθη τῆς τῶν γλώσσας μάθησιν· καὶ τοῦ ἄρθρον ἦ τρίτη ἐκθέσις ἐγίνε το 1815· (Principes de Grammaire Générale par A. I. Silvestre de Sacy· Τρίτη ἐκθέσις, ἐν Παρισίας, 1815).
Περὶ τῶν τοῦ Λόγου Μερῶν.

I.

Ε΄πειδῆ πρῶτα διανοούμεθα καὶ ἰδεῖται ὁμιλοῦμεν, ἐὰν θέλομεν νὰ ὁμιλοῦμεν ὅρθιος· καὶ ὁ προφορικὸς λόγος εἶναι ὑπηρέτης τοῦ ἐνδιαθέτου (β'), διότι τὰ ἀφανεὶ καὶ άπολα διανοηματα σωματων τρόπον τινα μὲ τὰ καλύμματα τῶν λέξεων τὰ κάμνει ἑπαρπασματα καὶ φανερά εἰς τους ἀλλούς· ἐκ τούτου γίνεται φανερόν, ὅτι οἱ γενικοὶ τύποι τῆς γλώσσης προσδιορίζονται ἀπό τούς τύπους τοῦ νου, ἡ γεως ὅτι γλώσσης τύποι δὲν εἶναι πλεοτέροι, εἰ μὴ ὅσοι χρειάζονται ἀναγκαίως διὰ νὰ παρατήσωμεν εὐτελῶς μὲ φωνας ὅτι ἐπαριστάθη, ἀποχήτερα εἰς τὸν ψυχήν καὶ ἔγες υσητον. Ἐκν δὲ δὲ αφαιρέσεως διακρίνωμεν ἀπὸ ἀλλήλων τὰ ἔργα τοῦ νου, βλέπομεν ὅτι εἰς τὴν ψυχήν μᾶς παριτάνυονται ἡ ἱδέα μόνον, ἡ κρίσεις ἤγουν συναψίεις ἡ διακρίνεις ἱδεων, ἡ συλλογισμοί. Οἱ τρεῖς λοιπον αὐτοὶ τῶν τοῦ νου πράξεων τύποι διδοῦν εἰς τὴν γλώσσαν τρεῖς γενικοὺς τύπους διὰ νὰ κατασκευάσῃ μὲ αὐτοὺς τὰ ἀπαιτοῦμεν εἰς τὴν τῶν διανοημάτων λεκτικὴν ξωγράφησιν.

II. 'Επειδὴ δὲ συλλογισμοί μὲν συζατικὰ μέρη εἶναι αἱ κρίσεις· κρίσεως δὲ, αἱ ἱδεων, ὡς ἱδαιμον εἰς τὴν λογικήν· καὶ ἡ μὲν κρίσεις ἐρμηνευομένη διὰ φωνῶν γίνεται λόγος ἀποφαντικὸς τινος κατά τίμως ἡ ἀπὸ τινος· ὁ δὲ συλλογισμὸς εἶναι συλλογὴ πολλῶν τοιούτων κρισεων ἡ
τριῶν τούλαχιστον· διὰ τούτο ἢρκεῖ να ἀναλύσωμεν μίαν κρίσιν εἰς τα συμπερικτικῆς μέρη διὰ να μάθωμεν Τίνα καὶ Ποτα εἶναι τα οὐσιωδέτερα του προφορικον λόγου συμπερι-
κά μέρη, τα ὅποια εξ ἀπαντος πρέπει να εἶναι ἑσάρμενα μὲ τα του ἐνδεικτος (I').

ΙΒ'. Πάντα δε κρίσις συμπαρτικεῖται ὑπὸ τῆς Θε-
σεως παραστικὴν ἰδέαν καὶ ἀπὸ τῆς τῆς ἀντιθέσεως καὶ
ἀπὸ τῆς σύμβασιν (Λογικ. ΡΚΗ'). Ἐφαρμογὲι δὲ διὰ
του προφορικον λόγου ὑμοίωται ἀπόφασις καὶ πρότα-
σις. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἤδεια φανερώνεται ἀπὸ τοῦ ὁρου, ὡς
τις εἰς την πρότασιν λέγεται ἄποκείμενος, περὶ τοῦ ὁποῖου
Θέλομεν κρίσειν ε' ἡ δὲ δευτέρα, κατηγορούμενος (ΡΑΒ'),
την δὲ σύμβασιν παρισάναι ὁ σύνδεσμος εἶναι ἡ ἔτι,
χρώς τοῦ ὁποίου μέθει τρόπων των νεκρα ἡ πρότασις
καὶ διὸ τοῦτο ἐμπερί να ὁμολογήσῃ ὁ σύνδεσμος Ψυχῆς
του λόγου. Ἡπειδὴ δὲ ἀπαν διαυόγια ὡς εἶναι ἡ μία κρί-
σις ἀπλή, ἡ ἀπὸ πολλὰς ἀπλὰς σύμβειν στοι 
διὰ τοῦτο καὶ
πας λόγος προφορικὸς ἡ εἶναι μία πρότασις ἀπλή, ἡ σύ-
βειν ἀπὸ πλεοτέρας, καὶ ἐπομενως εἶναι λόγος ἡ ἄπλος
η σύμβειν.

Π'. Ἀπας λοιπὸν ἀπλοῦς λόγος εἶναι ἡ εἰς ἐνὸς κει-
μένου, ὁποιον λέγων· ἡ ἐκ δευτέρου προσκείμενου, ὁποιον
Ὁ Σωκράτης φιλοσοφεῖ· ἡ ἐκ τρέτου προσκατηγορούμενου
ὁποιον, Ὁ Σωκράτης εἶναι φιλοσοφός (Λογικ. ΡΑΒ'). Καὶ
ἐπειδὴ εἰς καθένα ἀπαίτεται ὑποκείμενος ἡ συνεπτυγμένως
εἰσοδομένου, καθώς εἰς την πρώτον παράδειγμα, ὅπου ἐν-
νοεῖται το 'Ἐγώ', ἡ συνεπτυγμένος καθώς εἰς τα λοιπα',
καὶ κατηγορούμενος, ὁς τις ἐκφράζεται ἀνεπτυγμένως ἀπαν-
ταχρώς καὶ μέρη λοιπῶν κύρια καὶ σύμωδη παυτός λόγου
εἶναι δῦω τὸ ὑποκείμενον καὶ τὸ κατηγορούμενον βαλλόμενα εἰς ἐρεικών τινα κένησιν, να ἐπὶ ώτω καὶ ἐνεργεῖαν ἀπὸ τοῦ σύνθεσιν (ἀνώτ).

Σημειώσεις. Ο ἐξ ἐνὸς καιμένου λόγος δεν εἶναι καθολικός, ἄλλα προσδιάζει εἰς τὰς γλώσσας, ὅσον τὰ θεματα διακρίνουσι τὸ πρόσωπον καὶ χωρίς τὸς αὐτοκεφαλίας. Τοιαύτα εἶναι καὶ παλαια γλώσσαι Ελληνικό καὶ Ρωμαϊκό οὖν, ἀγὼ, timeo, ὥστε διακρίνουσι τὰ πρῶτα πρόσωπα 'Εγώ, Ego. Ἀλλ' ἐκεί αἰχμαλωτικόν καὶ νέοντερον γλώσσαι τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἑλλάδος, στρέφονται τούτο τὸ προτέρημα εἰς τὰ θέματα τῶν εὐθέως λόγον λατρευτὸν ἐξ ἐνὸς καιμένου ἑχουσιν.

ΙΔ. Καὶ τὸ μὲν ὑποκείμενον ἐστὶν οὐσίας σημαντικών πρώτης ἡ, ἰδεώτης, ό,ις, Σωκράτης, ἀνθρωπος, ζώον, λέος κτλ., ἡ τοῦ περὶ τῆς οὐσίας ἐκλαμβανόμενον ὡς οὐσία εἰς τὴν πρότασιν, όφις, Σοφος, ποιητος, ἀγαθοτης, δικαιοσύνης κτλ., καὶ ὑποδιαλόμενον ὡς ὑποκείμενον. Καὶ πάλιν, ἐὰν εἶναι εὐσέβεια, εἰναι ἡ πρόσωπος ἡ πράγματα, περὶ τοῦ ὑποκείμενου κρίνωμεν καὶ ὁμιλοῦμεν πολλάκις ἰδίως ἐν αὐτῷ τὸ λαμά τὸ πρόσωπον, καθο ὁμιλεῖ περὶ ἑαυτοῦ, καὶ ἀλλ', πρὸς τὸ ὑποκείμενο ἀποτείχει τὴν ὁμιλίαν. Πάλιν δὲ περὶ τοῦ προσώπου ἡ πράγματος ὁμιλοῦμεν ἡ ἀφοίησις, όφις "Ἀνθρωπος, ζώον, ἡ ὁφρασμένος, ὁφις "Ὁ ἄνθρωπος, τὸ ζώον. Τὸ δὲ κατηγορούμενον ἐστὶν ἡ συναίνους χαρακτήριον ἀποδιδόμενος εἰς τὸ ὑποκείμενον, τὸ ζώον, καὶ ἐπὶ εἰς, καὶ τὸ λογικον εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ ἐπονομασία, όφις εἰς τοῦ αὐτοῦ τὸ λεικός ἡ μελοσ ἡ φιλοσοφία. Ἀποδεῖται δὲ ἡ ἐμείσις διὰ τοῦ συνδέσμου εἰναι, ὁφις "Ὁ ἄνθρωπος ἐστὶν λογικός ἡ ἐμείσις, ὁφις "Ὁ ἄνθρωπος περιπατεῖ. Καὶ ἡ σπλάγχνως ὡς ἐπὶ τῶν ληφθέντων παραδειγμάτων, ἡ μέτα τινος προσδιορισμοῦ κατά τρόπον ἡ κα-
τα σχέσις οίον, Ὄ Σωκράτης ζῇ ἐναρέτως, ἡ 'Ο Σωκράτης φιλοσοφεῖ μετ' 'Αλκιβιάδου. Εἶδα δὲ προσέτι ο λόγος ἡ ἀπλοῦς, ὅταν εἶναι ἐν τῷ ὑποκείμενον καὶ ἐν τῷ κατηγορούμενον ἡ σύνθετος, ὅταν εἶναι ἡ ἐν ὑποκείμενον καὶ πολλά κατηγορούμενα, ὥστε καὶ τὰ ὑποκείμενα καὶ τὰ κατηγορούμενα. Καὶ ἐνετέθην λαοῖ τού προκύπτουσι τὰ γυναικεῖα ὅρθος τοῦ λόγου μέρη, ὑγιαλὴ Ὁμομα, Ὅρθος, Ἀριστομη, Ὅρθος, Ἀντωνιμα, Ὅρθος, Ἁπλοὺς, Ὅρθος, Μεταχεῖ, Ἐπιφήνημα, Ὅρθος, Μετάδοτος, Ὅρθος, Σύνθεσις.

ΙΕ. Ἐκ δὲ τῶν ὀκτὼ ταῦτων τοῦ λόγου μερῶν.

α. Τὸ ὅνομα φανερόνει ὁυσίαν πρῶτην ἡ δεύτερα, ἡ τί τῶν περὶ τῶν ὅποιαν ὁυσίωδος, ἡ ἐποικισμός καὶ κατὰ συμβεβηχὸς λεγομένων.

β. Τὸ ἄρθρον προσδιορίζει τὸ νόμο.

γ. Ἡ ἀντωνιμία διακρίνει τὰ πρώτονα τοῦ λέγοντος καὶ τοῦ πρὸς τὸ ὁποῖαν, καὶ τοῦ περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται ὁ λόγος ἡ κτήματα καὶ ἰδία τῶν προσώπων.

δ. Τὸ ὅρθος εἶναι ἡ ὁ σύνθεσις εἶ ἡ ἐς ἡ ἐς ἡν, ἡ φανερόνει ἀλλοτε κατηγορούμενον ὁυσίωδος ἡ ἐποικισμός ἐς τὸ ὑποκείμενον.

ε. Ἡ Μεταχεῖ με τύπου ὁυσματος φανερόνει τοισοῦτον τε τοῦ ὑποκείμενου κατηγορούμενον, ὁποῖον σημαίνει ἐν τε ὅρθος, ἐν τοῦ ὁποῖου παράγεται.

ζ. Τὸ Ἐπιφήνημα σημαίνει προσδιορίσμον τοῦ κατηγορούμενον.

η. Ἡ Πρόθεσις παρεικάζει τὴν ὑποκείμενον πρὸς ἄλλο ὑποκείμενον σχέσις.

θ. Ὁ Σύνθεσις συνδέει καὶ συγκάλλα ἁρτότον τινα ἡ ἐν ὑποκείμενον μὲ πολλὰ κατηγορούμενα, ἡ πολλὰ κατη-


ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.

gορούμενα μὲ ἐν ὑποκείμενον· ἡ πολλὰ κατηγοροῦμενα μὲ πολλὰ ὑποκείμενα.

Περὶ δὲ καθενὸς τούτων θέλομεν ὁμιλήσειν κατὰ μέρος εἰς τὰ ἑφεξῆς Κεφάλαια, ὅσον ἐγχώρει· ἡ γενικοτέρα καθενὸς ἐξέτασις.

Σημειώσας. Προσθέτομεν δὲ γλώσσατινες καὶ ἐννοιαν μέρος λόγου τὸ λεγόμενον παρέμενηα (Ἀλτινεις Interjectio). τοῦτο δὲ νῦν αὐτὸν λέγομεν εἰς πρότασιν, ἀλλὰ σημαίνει αὐθεντικὰ ἡ χαρὰ τῆς Σαμιμοῦ, "Ἀνθρωπος πᾶσιν φοναίζει" οὐ μοι! φεῦ! ἀλλὰ! ἡ ἐκπληττόμενος καὶ Σαμιμάξων ἔκφυγεν ἢ! βαθαί! ἡ χαίρων καλάζει καὶ στετίκα διαφέρειν" ἀλλὰ τώτα ἐμπόρον ἡμᾶς να συγκαταρθημένων ὅσιων μὲ πολλὰ ἀλλὰ μόρια, τὰ ὅποια παραλαμβάνονται ὅχι ως νύμα μέρη τοῦ λόγου, ἀλλ' ὡς ἐπιφανείματα σημαντικὰ αἰσθημάτων καὶ παθημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ ὸνόματος Ὁνισιασικοῦ καὶ ἐπιθέτου, καὶ τῶν διαφόρων αὐτοῦ βαθμῶν, καὶ τῶν παρεπομενῶν εἰς τὸ ὄνομα Γένους καὶ Πτώσεως καὶ Ἀρισμοῦ.

15.

Ὅνομα εἶναι μέρος λόγου οὐσίαν ἐδοξοῦ ἡ κοινὴ ἡ τε τῶν περὶ τὴν οὐσίαν σημαίνου. Καὶ ὅταν μὲν σημαίνῃ οὐσίαν, λέγεται οὐσιασικὸν· ὁδὸν, "Ομηρος, ἀνθρώπος· ὅταν δὲ τῶν περὶ τὴν οὐσίαν, ἐπιθέτον· ὁδὸν, μέγας, μικρός, λευκὸς, μαύρος. Τὸ δὲ ὀνομασικὸν, οὐ-
ταυ μεν σημαίνω πρώτην ἡ ἱδιαιν οὐσίαν, ἡγουμ ἀτόμου ἡ πρόωτου, λέγεται κυριευν· οἷος, ὤμνρὸς, Σμύρνη· ὅταν δὲ κοινή, ἡγουμ εἰδιν ἡ γεν., λέγεται προσηγορικὸν· οἷος, ἀνθρώπος, ἐξου. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ συμβεβηκὼς ἔμπορει να εἶναι ἡ ἀτομικὴ ἡ εἰδικὴ ἡ γενικὴ, καθὼς ἦδη κατηγορεῖται καθ ἐνὸς ἀτόμου π. τις του Σωκράτους, ἡ ὄλοιπήν εἰδοὺς, οἷος του ἀνθρώ- που, ἡ ὅλοι γένους, φερ δειευ, του ζώου· ἡ ἔμπορει να κατηγορηται κατά πολλῶν ἀτόμων του αὐτοῦ εἰδούς, ἐναν ἢ κατὰ πάντων· διὰ τοῦτο ἔμποροι καὶ τὰ ἐπίθετα να ὄνομαζονται προσηγορικά, ὅταν οὔτω καθολικοῖς τουτοις· οἷος, σοφὸς, λογικός, αἰσθητικός· ἡ, ποιητὴς, ξωγράφος, τεχνίτης κτλ.

ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. 235

Τὰ δὲ περὶ τῶν ὀνομάτων εἶναι ἡ οὐσιώδης, ἡγουμ διαφοραί καὶ ἱδια, ἡ ἐποιειωθεὶς, ἡγουμ συμβεβηκότα (Ἀογικ. ΟΑ', ΟΒ', ΟΓ'). Εἰς ταύτα δὲ τὰ τρία αὐτι- σοχίας καὶ τὸ ἐπίθετον ὄνομα οἷος, λογικός, γελατικός, λευκός. Ἐπειδὴ δὲ τὸ συμβεβηκὸς γενικότερον ἐκλαμβάνο- μενον ἔξεργεται ἀπὸ μέσων τῶν Ἀριστοτελεῖων κα- τηγοριῶν (Ἀογικ. ΟΣ')· διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἐπίθετον ἀνά- γεται ἀναγκαῖον εἰς μίαν ἀπὸ ταύτας οἷον, μέγας, μι- κρός, ταπεινός, ὑψίστος, γλυκός, πικρός κτλ. Τὰ ἐπίθε- τα εἶναι πάντοτε συνημένα μὲ τὰ οὐσιακά, καθὼς καὶ τὰ ὀπωσού κατηγοροῦμεν μὲ τὰς οὐσίας· διὰ τοῦτο, ὅσοις οὖ εἶποι, τὰ μαύρα εἶναι γλυκά, τίποτε δὲν κα- τολαμβάνοιμεν ἔκ τούτου· ἄλλ' εὰν εἶπης, τὰ μαύρα κα- ρισία εἶναι γλυκά, κατολαμβάνει καθεὶς ἐντελῆ ἔννοιαν. Πολλάκις δὲ ἐνυπούνται τὰ οὐσιασικά ἐξωθεῖν· οἷον, Μα-
κάριοι ὑπ' προαίς, τὸ ὕποτον Θέλε, ὑπ' εἴπη, Μακάριοι ἁγίοι, ὑπ' ἀμβρώτοι εἶναι ὑπ' προαίς ἄνθρωποι.

Η', ΔΥΝΑΤΙΚΩΝ καὶ ΤΗΡΟΘΕΤΙΚΩΝ. Ἐπει-
δή δὲ εἰς οὔλος σχεδοῦ τὰς κατηγορίας οἴματεν οὗτο τὸ συμ-
βεβηκός ἐπιθεται τὸ μᾶλλον καὶ ἦττον (Αὐγ. ΟΗ', κτλ.):-
διὰ τούτο καὶ τὸ ἐπιθέτου δύναται νὰ σημαίνῃ τὸ συμβεβη-
κός κατὰ βαθμοὺς διαφόρους. Σημαίνει δὲ τούτους - καθ' ἔσοδο, νὰ κατὰ σχέσιν πρὸς ἄλλο, τὸ ὑπότον ἐχεῖ τὴν αὐτὴν ἱδιότητα. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον γίνεται διὰ προερυ-
χῆς μορφών των ἡμαίνουσών τὸ μᾶλλον καὶ ἦττον ὄνομ, λιᾶς σοφός, ὀλέγου γλυκός, κατὰ πολλὰ μικρός, καθ' ὑ-
περβολῆς μέγας κτλ. "Ὅταν δὲ σημαίνῃ τὸ μᾶλλον καὶ ἦτ-
τον κατὰ σχέσιν πρὸς ἄλλα, φανερώνει ὑ' ὅτι ἐπερέχει πολ-
λα τοῦ αὐτοῦ συμβεβηκότος δεξιότητα, ὑ' ὅτι ἐλα. Τὸ δὲ ἐπιθέτου, πρὸ μὲν φανερώσῃ τὴν ὑπεροχὴν ταύτην ὄνο-
μάζεται Θετικόν· ὅταν δὲ φανερώῃ τὴν ὑπέρ πολλὰ ὑπεροχήν συγκριτικόν· ὅταν δὲ τῶν ὑπέρ ὅλα, ὑ-
περθετικὸν. Ἔναις λοιπὸν τρεῖς ἑπαρθητοῖ βαθμοί τῆς τοῦ ἐπιθέτου σημασίας, χρειάζομεν τοὺς τρεῖς διαφό-
ρους διὰ νὰ ἐξαγγέλλωμεν. Οἱ σομαλοὶ τύποι τῆς παλαιᾶς Ἐλληνικῆς γλώσσης ταυτίζονται μὲ τοὺς τῆς νεωτέρας. Καὶ τοῦ μὲν Θετικοῦ εἶναι ὁ τοῦ ἐπιθέτου, ὡς ἑτυχοῦ-
έον, λευκός· τὸ δὲ συγκριτικὸν καταλήγεται εἰς τερεῖς, τὸ δὲ ὑπερθετικὸν εἰς ὑπερθετικὸν διὰ ὑπερθετικὸν εἰς ταῖς ὅλε, λευκάτερος, λευ-
κότατος.

ἸΘ. Δύναται δὲ νὰ συγκαταδυθῶσι καὶ τύποι ἑκάρδουτες βαθμοὺς κατωτέρους τοῦ Θετικοῦ. Τοιούτων τύπων ἐστὶν πολλά, ταί εἰς τῶν Ἰταλῶν τῆς γλώσσας, ἑξωτερικῶν ἀντιθέτους καὶ ἄλλους μεγαλυτερούς χωρίς παραθέσεως. Εἰς τὴν Ἀραβι-
κην γλώσσαν λέγουσαν οι ταύτης ἐμπεροὶ (α) ὑπ' ὅλα τὰ ὄνοματα, ὅλα τὰ ἑπὶθετα, οἱ δεικτικαὶ ἀντωνυμίαι, πολλὰ καὶ ὁπὸ τά ῥήματα ἐπιδέχονται τοῦ μειωτικοῦ σχηματισμοῦ.

Ἀφίνουτες τούτους, ἐνδόκομεν ἐκ τῆς παλαιᾶς μας γλώσσας πολλὰ μὲν προσηγορικὰ ὄνοματα σχηματισθέντα μειωτικῶς· οἷον, οἰκίσκος, παιδέσκη, ἀνθρωπίκος, παιδέου· πολλὰ δὲ κύρια, τῶν ὁποίων τοῦ μειωτικοῦ σχηματισμοῦ ὑμοῦξαν οἱ γραμματικοὶ μας ὑποκρισίμων οἷον, Διονύς, Μηνᾶς, Φθειαππίδοιο· καὶ συγκριτικὰ δὲ λαμβανόμενα μειωτικῶς· οἷον χθές ἦμων ἀδελφῆς, σήμερον οἰμαί ὑγείης, ἀντὶ τοῦ ὅπως οὖν ὑγείης. Ἐλα δὲ τῆς ὁμολογίαιν γλῶσσαν ἐμβδοκάν συγκριότατα μειωτικὰ· οἷον, νεράκε, κράσακε, ὅλιγάκε, καλοῦστικος, μικροῦστικος καὶ ἄλλα· τῶν ὁποίων δὲν εἶναι τοῦ παρόντος σκοποῦ ἡ ἐξέτασις.

Κ. ΑΦΗΡΙΜΕΝΟΝ. Ἐλα ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοῦς τρεῖς βαθμοὺς (ΙΗ) τὸ ἑπὶθετον ὄνομαξεται καὶ συγκατα-

μένου, ὁμοτως δὲ καὶ τὸ ὑσιαστικὸν (Ι5') ἐπειδὴ τὸ 

μὲν φανερῶνε τὴν ἐδοτητα ὁμοῦ καὶ τὸ πράγμα φανερῶς 

ἡ κρυφῶς, ἐπάνω τοῦ ὀποίου λέγεται (Ι2'), τὸ δὲ· τὴ 

νοῦςαν μετὰ τῶν κατηγορουμένων της (Αὐγικ. ΜΒ'). 

Τὰς 

ἐφηρημένας ἐννοιας, διὰ τῶν ὁποίων εἰκονίζεται νοερὸς ἢ 

τὸ ἀθροισμα ὅλων τῶν ὀψιωδῶν προσώπων χώρις τῆς 

πρέτης ὁμοιός, ἢ ἑνὶ ἀπὸ τὰ ὀψιωδῶς ἡ ἐπουσιωδῶς 

προσώπα, παρισυνομοῦσι ὄνοματα Ἰδιαιτέρας καταληξεῖς ε-

χοῦτα, ἀφηρημένα καὶ αὐτά ὄνομαξενεα (Αὐγικ. 

ΜΔ', γ')· οἷον, ἀνθρωπότης, λευκότης, σοφία, κακία,

(a) Βλάπτε τήν ἀναφερθείσαν ἀνωτέρω (Θ, Τιτυρη.) Γενικήν 

Γραμματικήν Συλλέγειν Συλλέγειν, ἐκδ. τρίτη Σελ. 126.
δικαιωμένη, ἀρετῆ. Εἰς δὲ τοῦ λόγου φέρωσιν ὅλα τὰ ἀρχηγομένα μορφήν οὐσιασικοῦ, μ’ ὅλον ὅτι δὲν εἶναι ὅλα τοιαῦτα.

ΚΑ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ. Τόνομα, εἴτε οὐσιασικὸν εἴτε ἔπιθετον, διὰ νὰ σημαίνῃ κάτοικος διαφόρος τῶν πραγμάτων καὶ σχέσεως αὐτῶν πρὸς ἄλλα, ἔπρεπε νὰ ὑπόκειται εἰς τροπήν τινα ἡ μεταβολὴν καὶ ἀρχὰς αὐτοῦ γενομένην ἡ κατὰ τὸ τέλος. τόνομα τότε λέγεται ὅτι κλίνεται. Ἡ καλαμβάνωμεν δὲ τὴν κλίνιν ενταῦθα γενικότερον παρὰ καθενὸς συνηθίζουν οἱ Γραμματικοὶ. Κλίνεται δὲ ἡ κατὰ γένος ἡ καὶ ἀριθμοῦ ἡ κατὰ πτῶσιν. Αἱ δὲ τρεῖς αὐταὶ κλίσεις λέγονται παρεπόμενα τοῦ ὁνόματος.

ΚΒ. ΓΕΝΟΣ. Εἰς ὅλα τὰ ἐμψυχά τῆς γῆς ὅπως ὅπως ὑπόρχουσι δόου γένη, ἄρσεν καὶ θῆλυ. Ἀράγκη λοιπὸν ἡ το νὰ διακρίνωμεν τὰ τοῦτων σημαντικὰ ὁνόματα καὶ ὅσα μὲν σημαίνουσι τὸ ἄρσεν, λέγονται γένους, ἄρσεν. ὕπο σὲ τὸ θῆλυ, ἑθικοῦ ὁ ποῖον, ὄνομα, ὄνομα, τίμιος, τιμία. Τὰ δὲ ἀψυχὰ δὲν εἰσάγεται ὅπως ἀρσενικά, ὅπως θηλυκά. Τοῦτο λοιπὸν τὸ γένος λέγομεν ὅτι εἰναι ὁ ὕπετερος ὁ ποῖον, ἔνοχο, φύσεως, ὕδωρ, ὅρατον κτλ. Κυρίως λοιπὸν τὸ ὕπετερον δὲν εἰσάγεται γένους, ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ τῶν ὅλων γένων. Ὅμοιοτα κατὰ γένος ἔπρεπε νὰ εἶναι ὅλα τὰ ἀψυχα ὑπολογικά καὶ ὅλα τὰ ἀρχηγομένα· ἀλλὰ ὁ συνθοπτικὸς εἰς τὴν νυκτὶ ὁ πολιτικὸς τῶν προσωποποιημάτων ὅλα τὰ ἀψυχα εἰσάγαγον εἰς τὸς πλεοτέρας γλώσσας τὸ ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ καὶ ἑτί τῶν γένους ἀνεπεδεκτῶν· οὕτω λέγουσιν ἀρσενικῶς ἥλιος, ἀσκήρης, ποταμός, λύθος κτλ. καὶ θηλυκῶς, σελήνη, Θάλασσα, γῆ, πέταρα κτλ. καὶ πάλιν ἀρσενικὰ ἑκφράζομεν ὑπετέρως.
οίον, γύμαιον, παιδίον, βιώδιον. Εἰς τὴν γλώσσαν μας διακρίνονται καὶ τὰ τρία γένη, καθὼς καὶ ἐκ τῶν νεωτέρων εἰς τὴν Γερμανικὴν· αἱ δὲ νεώτεραι ἀλλαὶ γλώσσαι μόνον τὸ ἀραβικὸν καὶ Έλληνικὸν διακρίνονται.

ΚΓ. Τὸ δὲ ἐπὶ θετα, ἐπειδὴ σημαίνουσι εἰδοτής πραγμάτων ἡ προσώπων· καὶ τὸ αὐτὸ συμβαίνει ἐμπόρει νὰ εἶναι εἰδοτής καὶ ἀραβικὸν καὶ Έλληνικὸν καὶ οὐδετέρων ὁνόματος· διὰ τούτῳ, κυρίως οὐδετέρα ὄντα, σχηματίζονται ὁμοιότροποι, μεμοῦμενα τὸ γένος τοῦ ὁνόματος, εἰς τὸ ὁποῖον ἐπιλέγονται· οἶον, λευκὸς ἄνηρ, λευκὴ γυνὴ, λευκὸν μέταλλον.

ΚΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ. Τὸ μὲν κύριον ὁνόμα φανερῶν εὑτε προσδιορισμένον πρόσωπον· οἶον, Ἐκυριώτα. Πλη- των· τὸ δὲ προσηγορικὰ σημαίνει· ἡ ἐιδὸς ἡ γένος ὀλο- κληρον ὄντων· οἶον, Ἰππος, ζῷον· ὅταν λοιπὸν δὲν Θε- λωμεν νὰ φανερώσωμεν οὕτε ὁλον γένος οὕτε ὁλον ἐιδὸς, ἀλλ' ἀτοματικα ἡ ἐιδὴ, ἡ ἐντε τούτω τὸ τετε μεταχειρι- ζώμεθα τοὺς ἄρθρους· εἰ μὲν λοιπὸν τὸ σημαίνομενον εἰ- ναι ἐν, εἰκρατεῖ εὐκικὸς· οἶον, ἄνθρωπος, γυνὴ· δεν- θρον· εἰ δὲ εἶναι πολλὰ, ὁρισμένως μὲν ἐκφράζονται διὰ τῶν λεγόμενων ἀριθμητικῶν ὁνόματων· οἶον, δέκα ἄνθρω- πος, εἴκοσε δένδρα, τριάκοντα ἄργυρα· ἀρίστως δὲ, διὰ μόνης τῆς τοῦ ὁνόματος καταλήξεως, οὖς ἐμφαίνει τοῦ πληθυντικῶν ἀριθμῶν· οἶον, ἄρδες, γυναῖκες, παι- δία· αἱ δὲ καταλήξεις αὐτοῖς σημαίνονται διαφόρως, καὶ εἶναι ἔργων τῆς περὶ τῆς γραμματικῆς νὰ ἀποδώσῃ τοὺς τύπους των· λέγομεν μόνον ἐν παρέκκ., ὅτι ἡ Ἐλληνι- κὴ γλώσσα τῶν παλαιῶν καιρῶν ἐσήμαινε διὰ καταλήξεως ἑιδατέρας καὶ τῶν δυκικῶν ἀριθμῶν· οἶον, ἄνθρωπο, γυ-
ναίκε, δεύδρω* ἀτί τοῦ δύο ἀνδρῶτοι, δύο γυναῖκες, δύο δένδρα.

ΚΕ'. ΠΤΩΣΙΣ. Εἰς τὰς προτάσεις τῆς Δογμής παρεχόμεθα τὸ ὑποκείμενον κατὰ μόνην τὴν μετὰ τοῦ κατηγορουμένου σύμαχον ὡς ἀπ' αὐτοῦ διάτασιν ὁδοῦ. Ο ἀνδρώτος εἶναι λογικὸς· αὐτὴ δὲ ἡ κατάληξις τοῦ ὑπόματος λέγεται ὀρθή, η διότι κατ' αὐτὴν δέν κλένει σχετικῶς πρὸς ἀλλο, ἡ διότι ἐσται ἀμετάτρεπτος καθὼς ἐτέθη να εἶναι προτάσεως ὑποκείμενον· ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ταῦτῃ μόνην ὑπομαζεῖ κυρίως ὄνομα (α). 'Αλλα καὶ εἰς τὴν γλώσσαν συνχώσατα ἐξεταίρητα να εξηγηθῇ ἡ τοῦ ὑποκείμενου ὑπόματος πρὸς ἀλλο σχέσις κοινωνουμένη ἀπὸ τοῦ ἑνὸς εἰς τὸ ἄλλο διὰ τοῦ μεταξὺ ἀρματος. Τότε τόνομα, πρὸς τὸ ὁποῖον φέρεται σχετικῶς ὁ ὑποκείμενος ὁρός τῆς προτάσεως, ἀνάγκη εἶναι να σημανθῇ διὰ κατάληξις τῶν ἐμφανουμένων, κατὰ συνθήκην, τὴν σχέσιν. Ἐποίησαν, φέρετε εἰς Ὀδηγό, Πλάτων, δύο ὑπόματα· καὶ ἀς τεθῆ, ὅτε Θέλομεν νὰ ψαρεύσωμεν τὴν τοῦ πρώτου πρὸς τὸ δεύτερον κτηματικὴν σχέσιν· τοῦ δεύτερου λοιπὸν η ὀνομασικὴ κατάληξις Θέλει μεταπέσει, κατὰ συνθήκην γενικοῦου μεταξὺ τῶν πρῶτων τῆς Ἐλληνικῆς γλώσσης δημιουργῶν, εἰς οὐ· νῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀληθὲς εἰς τὴν μερικὴν ταὐτὴν υπόθεσιν, ἡ κατάληξις οὐ Θέλει προσλάθει τὴν συλλαβὴν αὐτ., καὶ Θέλει γενὲς Πλάτωνος· ἡ δὲ σχέσις Θέλει σημανθῆναι μὲ τὴν ἀπόφασιν, ὁ οἶκος εἶναι τοῦ Πλάτωνος· ἡ κατάληξις αὐτὴ ὑπομαζέται ἀπὸ τῶν γραμματικῶν Π τοῦ·

(α) Τὸ δὲ Φιλονος ἡ Φιλοκτ οι καὶ ὅσα τεκμηρίζονται σύμπαντα, αὐτὸ

Γνώσης Κενταυρής Ἐφηβικής Συμφωνίας
ηις· οδη λοιπὸν εἶναι αἱ δυναταὶ σχέσεις, τόσαι δύνανται να εἶναι καὶ αἱ ταῦτας ἐμφανίζουσι πτώσεις.

1.5. Σχέσεις ὑμάτως πρὸς ἀλλο ὄνομα εἶναι βεβαία πολλαί, καὶ δυσκόλους προσδιορίζομεν ὀλλὰ ἐὰν κρίνομεν ἀπὸ τὸ μέγιστο πλήθος τῶν εἰς γλώσσας τιμώς εὑρισκόμενων πτώσεων, ἐμποροῦν ἑαυτὸν ἴδιον ἀναγωγὴς ἐπὶ ὁλιγοσαίες καὶ νὰ γείωσαν ὅκτω αἱ ἐρεῖζον κτητικὴ, ὀντική, αἰτιατικὴ, ἴ, κάλλιον ἴπτως, ἐνδεικτικὴ, ληπτικὴ, ὀργανικὴ, τοπικὴ, χρονικὴ, αἰτιολογικὴ. Βόσαι λοιπὸν ἐμποροῦν νὰ εὑρίσκονται εἰς τὸ ποὺ γλώσσαν καὶ αἱ πτώσεις, αἰτίες γίνονται δέκα, εἰς προσδέσμωμεν τὴν ὄρθον ἡ ὀνομασικὴ καὶ ἀλλή τε- να λεγομένην κλητικὴν. Ἡ γλώσσα τῶν Ῥωσῶν καὶ τῶν Πολωνῶν ἄχουσι δέκα πτώσεις, ὡς μαρτυροῦσιν εἰς τῶν γλώσσων τούτων εἰδήμονες (α). Ἡ τῶν Ῥωμαίων ἔ- χει εἰς προσδέσμωσα εἰς τὸ πέντε γνωστὸς μας ἐκ τῆς ἡμετέρας γλώσσης τῆς ληπτικῆς, τῆς ὅπολες ὄνομαζεν ἀβ- lativam, καὶ ἐμετάφρασαν διαφόρως ὀι ἡμέτερος.

ΚΨ. Αἱ πέντε τῆς πολλαῖς Ἐλληνικῆς πτώσεις εἶναι αἱ ἐρεῖζης, γυμνοκομίταται, ὡς εἴπα, εἰς ὅλους μᾶς.

α. Ὁ νομασικὴ, ἐπειδὴ κυρίως δια αὐτῆς ὄνομαζε- ται τὸ πράγμα, οἶον, ἀνθρώπῳ τὸ λογικὸν ἵπτον καὶ κλὸς τὸ περιφερές σχῆμα, το ἱχων τὴν δείνα καὶ δείνα ἐδοτήτα.

β. Γενικὴ, ἴ, καθολικώτεραι, κτητική, ητίς φανερῶς τῶν κυρίων, ἴ, κτήτορα, ἴ, γεωνήτορα, ἴ ὁπωσι-
οὐν ἀλλὰς ἐξουσιαστικοῦ τινος" ὀνοῦ, ὁ Ἀλέξανδρος ἔλαβε νύφος τοῦ Φιλίππου· ὁ δικὸς τοῦ Πλάτωνος· το πάντως ματα τοῦ Ὄμηρου. Ἔδω ὁ Φιλίππος, ὁ Πλάτων, ὁ Ὅμηρος παρισάνωνται ὡς ἔχουντες καὶ ἐξουσιαστεῖον τρόπων τινα ὃ μὲν ἦν, ὃ δὲ νῦν, ὃ δὲ ἐργοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ ποιήματα.

γ. Δεικτική, φαινόμενον σὲ τὴν τοῦ διδύμως ἡ γαρίδα ἤ ζομενεύει ὁ ὁποῖος ἀλλὰς περιποιούμενου, ὑπὸ καὶ τὰντεια τούτων κάμποςτος σχέσιν πρὸς τὸν ομολογούσια ἡ ὁξιομενευ τῆς χάριτος καὶ περιποιήσεισ· ὁ λοιμαίων παρισάνωται διὰ τῆς πτωσεως ταῦτης· ὕστατο λέοντι· ὑπὸ εἰλημοσύνην· Ἐκδόχαστο τῶν ἀριστείων ἀρδεία.

δ. Ἀετία τοιούτη, ἡ κάλλιος ἢ θρίας ἐν ἔνας κτικῆς, ἡ ἐπικύρωσα τῆς τοῦ ἑνεργοῦσι σχέσιν πρὸς τὸν ἐνεργειῶν νεφώμενον, τὸ ὁποῖον ἔμφρονται διὰ τῆς πτωσεως ταὐτης· ἢ οὖν, Τιμου τοῦ διδάσκαλου· διδάσκαλος τοῦς μαθητὰς· σωφρονίζω τοῦ ἀτακτῶν.

ε. Κλήτικη, ἡ τετε δὲν παραλαμβάνεται ἀλλὰς εἰς τοῦ λόγου εἴμη ὅσον τὰ φωνήσῃ καὶ νὰ κάμα προσεκτικῶν ἀλλου τινα, πρὸς τὸν ὁποῖον ἀμφότεροι ό λόγος. Εἰς ταὐτήν πρασθείσει κατάπω καὶ κλήτικας τις μόριον, ὁποῖον εἴναι εἰς τὴν Ἑλληνικά τὸ ὁ ὁ θεός, ὁ Θεός! ἐποικοῦσι μοι· Τις μοι! πρόσεχε ἐς ὅσα Θέλω σὲ εἶπειν· ὁκουσίες, φίλε, Τι λέγων οὕτως;

ΚΗ. Ἡ νέωτερας Ἑλληνική γλώσσα τέσσαρα μοῦνο πτώσεις ἐχεί· εὐφρατικῶν, γενικῆς, αἰτιοτικῶν, καὶ κλητικῶν· πολλαὶ δὲ γλώσσαι δέω χαρακτηρίζουσι τὸς πτώσεις μὴ την κατάληξις· ὀλίων ποὺς ὁμολόγων ταῖς ταῦτας τὸς γλώσσας αἱ ἑκτεθείσαι ἀνωτέρω (ΑΣΤ) δέλα πτώσεις· Εἰς τὴν
παλαιῶν Ἐλληνικήν ἄλλοτε μὲν ἀναπληροῦνται διὰ τῆς αὐτῆς καταληξίας πολλῶν ἄλλων αἱ σημασίαι, ἄλλοτε δὲ, καθὼς πάντοτε καὶ εἰς τὴν νεωτέραν αἰ λυπαὶ ἕξ, καὶ εἰς τῶν πάσων γλώσσαι αἱ ἐλλείπουσαι, ὁντικαθίστωνται, ὡς Θε- λομεν ἓδειν, διὰ προθέσεων.

Σημείωσις

'Ἡ παλαιὰ Ἐλληνική ἐμπορεύτηκε τὴν μὲν χρείαν τῆς αἱ πολλοὶ καὶ ὅραμαν καὶ χρονικής καὶ ἐναπληροφόρησε μὲ τὴν δοξὴν ὁ Θεός οὖν ἐπαινεῖ Κλέων ταῦτα καὶ ἔριθεν ὁ Θεὸς ἅπαντα, ὅπως καὶ ἐν τῷ πρὸς ἐν αὐτὸν Μεροῦς καὶ νυκτὸς ἄρα φρονήσεως. 

Τὴν δὲ τοπικὴν δίδυμαν νὰ σχηματισθῇ μὲ ἱδίου τοῦ ἀνδρῶτος καταλήψεως ἐν τῷ Θεοῦ, ἄλλως διατρέκω, ἄλλως περιέρχομαι, ἀλλοτρίως ἀναχωροῦμαι ἀλλὰ τῶν αὐτῶν σχέσεων ἐμφανίσεαι καὶ προθετότως, ὡς ἔλογον ἑδιν εἰς τὸ περὶ Προθέσεως Κεφαλάριον.

ΚΘ. Ἐπειδὴ ἡ πληθύς τῶν σχέσεων ὑπερβαίνει τὴν τῶν Πτώσεων δύοτε καὶ πᾶσα μεία ἀπὸ τὰς εἰρημένας ἐμπορεύεται οὖσα ἐν αὐτῷ ἔννοιας μερικοτέρας ἡ χρονική, φέρε ἐπείν, εἰς τὴν ἑνώς καὶ ἀφοῦ καὶ πρῷτον, καὶ ἰς ἐν ἐρήμῳ 

χρονον καὶ ἐμποροῦν παρὰ ταύτας μὲν ὑπάρχουσαι καὶ ἄλλα διὰ τοῦτο εἰς μὲν Πτώσιν προσιδολῶσθεν μόριον 

των, καὶ εἰς ἄλλην ἄλλα, ἑλκαρόμεμον ὅλας τάς εἰς τῶν λόγων ἐνδεχομένως σχέσεις. Τὰ μόρια ταύτα ὑμαυτοῦνται πρὸς θέσεις γίνεται δὲ ἑλκαρόμεμον τούτοις πρὸς πρῶτοις, ἓντον ἔποιαι δὲ σχηματισθή τόσος τρόπος περὶ ἑκάτοις, ὡς ἐμποροῦν μὲν ὑπάρχουσαι αἱ ὑπομνήματος πρὸς ὑμοῖς σχέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ Ἀρθροῦ.

Λ'.

Τὰ ὀνόματα ἐκφέρονται ἡ ἄδειορεσίως· οἴον, ἀνθρώπος, ψιλόσοφος, ζωγράφος, ἱγουν εἰς τῆς τῶν ἀνθρώπων, τῶν ψιλόσοφοι, τῶν ζωγράφων· ἡ ἡρμημενευόμενη· οὕτω δὲ πάλιν ἡ διοριζεται ὅλου τε ἔδος, ἡ διακρίνεται ἐξοχότες τις ἒνδειγμός τοῦ ἔδος, ἡ σημαίνεται τε, το ὅποιον μᾶς εἶναι ἐγνωστόν· καὶ τότε προτάττεται τὸ λεγόμενον ἄρθρον (ΙΕ')· οἷον, ὁ ἀνθρώπος ὑπερβαίνει ὅλα τὰ ζῶα κατὰ τὸ λογικὸν· ὁ κύων εἶναι ψιλόδεσποτον ζῶον. Ὁ ζωγράφος ἔθελε νὰ σχεδιάσῃ τὴν εἰκόνα. Σημαίνεται δὲ κατότε μὲ τὸ ἄρθρον καὶ τὸ ἑξέχου τὰ ἄλλα εἰς τὸ ἔδος του· οἷον ὁ ποιητὴς, ὁ φιλόσοφος, ἀντὶ ὁ Ὀμηρός, ὁ Ἀριστοτέλης. Τὰ δὲ χώμα ὀνόματα, ὡς οἴκοθεν ὡρίσειν καὶ γνωστά, σύνωνται νὰ ἐκτεθῶσι καὶ ἀνάρθρως· οἷον, Σωκράτης, Πλάτων· οὕτω φέρονται πολλάκις εἰς τὴν παλαιὰν γλώσσαν μας· οὕτω τὰ μεταχειρίζεται πάντοτε ἡ Γερμανικὴ, καὶ ὅλαι σχέδον αἱ νεώτεραι γλώσσαι. Εἰς δὲ τὴν ὁμιλουμένην ἀκόμη δὲν ἔγειρε τοιαύτη ἡ χρονική τῶν.

ΔΑ'. Τὸ Ἀρθρον, καθ' εὗτο Θεωροῦμενον, δὲν ἐπιδέχεται κυρίως οὐτ' ἀριθμοῦ οὐτ' πτώσεως· διότι τίποτ' ἄλλο δὲν εἶναι ἐμὴ ὁρισκον σημείου· καὶ εἰς τὴν Ἱερολογίαν γλώσσαν τὰ ἄρθρα α', the εἶναι παντάπασιν ὁλίτα· ἀλλ'
ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΟΤ.

ΔΒ. Πεθανώς τὸ ἄρθρον ἐπαραλαμβάνεται κατ' ἀρχὰς εἰς δεξιόν τῶν εἰς τὴν αἰσθήσεων πιπότονων ἀντικειμένων ἀπὸ τοῦ οὐκομός, αὐτῇ τοῦ, Οὔτος δὲ ποταμός, τοῦ ὄρπον βλέπω καὶ μὲ τοιαύτῃ δυνάμει τὸ ἀπαντᾶμεν εἰς τοὺς παλαιοὺς ποιητὰς, καὶ μάλιστα εἰς τὸ 'Ομήρου. Κατ' ὀλέγον δὲ μετέτεισεν εἰς τὸ νὰ σημαίνῃ τὸν εἰρήμενον (Δ'') προσδορισμὸν, καὶ μάλιστα νὰ παραλαμβάνῃ ως μόριον διακριτικὸν τῶν γεγονότων, καὶ λέος ἀπὸ πρώτους τοὺς Στιώκους (Διογ., Δαφ., Βιολ. ΙΒ', Κερ. Ι, Ἀθ'') τοῦ πεθανοῦ εἶναι ὅτι ἐμβηκόντας εἰς χρήσιν αἱ δεικτικὲς λεξικομενά: ἀντικειμένων αὐτῶν τῶν τῶν δεξιῶν προτέρων σημαίνοντων ἄρθρων.

ΔΓ. Ἀλλαδιὰ τὰ ἀργά οὐνομάσθη ἄρθρον; Ἀρθροῦ εἰς τὰ ξώλα σώματα λέγεται ἦ δῶς κόλπον ἐνως ὡς εἶναι: ὁ ἀρχὸν τῆς ἁρπός. Τόποις τούτοι μὲ βάλλει εἰς ὑποψίας μήπως δὲν εἶναι μόνον τὸ ἄρθρον, ἀλλὰ ἔχει καὶ ἀντικείμενο ἀλλο τὸ λεγόμενον ὑποτακτικῷ ὄν, ὡς, ὡς, ὡς. Τὸ δεύτερον τούτο διαρρήκτη τὸ λόγον ἀτελῆς μὲ τὸν προηγομένου ἀντικειμένο ὑποτακτικοῦ ἀρθροῦ προσδορισμόνο τὸ ὑποτακτικοῦ ἀρχαίον, ἡ καὶ ἀνάρθρος μὲν φερόμενον, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ μορίου τούτου δυνάμει διατιθέμενον ὄν, Κεῖται ἄνηρ, ὡς πρώτος ἐσχάτως τεῖχος Ἀχαιῶν. Τὸ ὑποτακτικὸν τόσον ἀνάγκαιον ἀπαρτεῖται τοῦ προηγομένου προϋπόθεσι κατὰ τὴν ἁρχαίαν δεικτικὴν σημασίαν του (ἂνωτ.), ὡς, ἐπειδή ἐκημοριζθη ἄτυχη παυ
τάπασιν, ἀναγκαζόμεθα ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῶν τῶν πραγμάτων νὰ παραλαμβάνωμεν ἐπὶ τῆς ὁμολογίας γλώσσας δεικτικῆς ἄλλην λέξιν τὴν ἐκείνην νὰ λέγωμεν, γεγείστιν, ἐκείνην τὸ ἀθρόωπον, ἐν ὁδῷ ἀπατώμαι, δύο μέρη, ἡ δύο κύλλα, Προτατικῶν καὶ ὑποτατικῶν, ἡ γυμνεύον καὶ ἐπόμενον, ἡ αὐταποδοτικῶν καὶ ἀναφορικῶν.

ΑΔ. 'Εκὼ δὲ τούτο δοθῇ, ἐπέτατ εἰδύς, ὅτε ἀρθρα ἐφασιν ὅλα τὰ ἀναγκαῖας συναρμολογούμενα μόρια εἰς τὰς ἀναφορικές λέξειμενας προσάγεσις (Ἀγωγί ΡΝΔ'). Δυνάμεθα λοιπόν νὰ εἰσπρωμεν ἀρθρα αὐσίασσα, ὅποσδι εἶναι τὰ κατ' ἐξοχήν ὀνομαζόμενα ἀρθρα: ὅσον, 'Ὁ, ὅσ' ῆ, ὅστοι τῶν ὀποῖων σημαίνονται ὁρισμέναι καὶ διατυπωθηκτικά μέναι τρόποι τινὰ ὁδοῦαι καὶ ἀρθρα ποσότητος, ὅσων, τόσων, ὅσος καὶ ποιότητος, τοιούτων, ὅσως, καθὼς καὶ ὅλος ἐπαρατήρησε πρὸ ἑμοῦ (α'). Ἀλλ' καὶ χρονικὰ ἀρθρα, τότε, ὅτε καὶ τοπικά, ἐκεῖ, ὅπου καὶ ὅλα τὰ σχετικά μόρια τὰ κατ' ἀναφοράν καὶ ὀνταπόδοσιν διαρθρούμενα, τῶν ὀποῖων ἡ δύναμις εἶναι συν δεσ φικη, ὅσ ἀρίστα μὲν ὁ Βουτιώνος ἐπαρατήρησεν ἐπὶ τῶν μορίων ὅτε, ὅποτε (β') νῦνες δὲ Σέλομεν εἰπεῖν τὰ δέοντα εἰς τὸ περὶ Σωμῆσαμον, Ὅλα δὲ ταῦτα ἔχουσι μεγάλην συγγένειαν.

(α) Βιβλεῖο Αεικών τῆς Γαλλικῆς γλώσσης παρὰ Γρηγορίου Π. Ζαλέμυλοῦ Θεοτοκολογικών, ἐν Παρισίον, 1809, εἰς τὴν τούτον προ-διάθεσαν σελ. 43—49.
(β) Βιβλεῖο Βουτιώνου Ελλην. Γραμματικήν ὑπὸ Στεφάνου Ολυμποκράτειταν, καὶ ἐκδόθεισαν ἐν Βιέννη, τὸ 1812, σελ. 494, καὶ Ῥητορική Βάμβακ, Σελ. 223.
κεφάλαιον δ'.

Περὶ Ἀυτωνυμίας.

ΛΕ'.

Ἡ Ἀυτωνυμία παραλαμβάνεται εἰς τὸν λόγον ἄυτι ὀνόματος, ὥστε διότι δύναται ἀδιαφόρως να τεθῇ ὡς τὸ ὄνομα ἢ αὐτή ἡ ἐπειδὴ ἦσας ἀληθεύει τοῦτο μόνον διὰ τὰς ἀναφορικὰς ἀλλὰ διότι καὶ ἐξ αὐτῆς ὡς ὑποκειμένου καὶ κατηγορομένου τινος συναπαρτιζεῖται λόγος, καθὼς εἶναι ὁ ἐξ ὄνοματος. Ἑπειδὴ δὲ ἡ ὁμιλία γίνεται διὰ τοῦτο πρὸς ὅλλον, ὅστις τὴν ἁκούει· ὅταν δὲ ὁ ὁμιλῶν παρίσταναι Τῇ κόμισι ὧς Τῇ συγκάζεται αὐτὸς, καὶ ἐπομένως εἶναι αὐτὸς τὸ ὑποκειμένον εἰς τὴν ἀπόφασιν· καὶ Τῇ πρέπει να καίη ὁ ἁκούων, ἡγοῦν ἀποδίδει εἰς αὐτὸν ὡς εἰς ὑποκειμένου κατηγορούμενον τότε τὴν ὄνοματικήν τοῦ λέγοντος καὶ τῆς τοῦ ἁκούοντος ὀνόματα ἄλλα δὲν τῆς ἐρμηνευόμενον, ἀλλ' ὁ ὁμιλῶν λέγει Ἔρως καὶ τῶν ἁκούοντα ὄνομαξει Σὺ. Αἰ ἀρχαιόταται λοιπὸν ἀυτωνυμία εἶναι ἡ Ἐρως καὶ ἡ Σὺ· ἡ δὲ ὁς τοῦ τρίτου προσώπου ἐπενοήθη ἡ ἄναγκης διὰ νὰ σημαίνη πρόσωπον ἄλλο διάφορον παρὰ τὸ λέ-
γεια και το ἀκούον, ἀναρέομενιν δὲ εἰς τῶν μεταξὺ τῶν δύο προσλαλούντων προσώπων λόγον.

ΔΣ'. Αἱ ἀντωνυμικαὶ αὐτὰ ἦνω, Σὺ, ὁς ὁνοιάζονται μὲν ἀπὸ μᾶς πρωτότυπον· ὁμολογοῦνται δὲ ἀπὸ ἀλλας γλώσσας οὐσιαστικὰ ἤ προσωπικὰ καὶ πρωτότυπον μὲν λέγονται ὡς πρὸς τὰς ὑπὸ αὐτῶν παραγόντως, αἰτίως εἶναι αἱ κτητικαι καὶ αἱ συὐθέται· οὕσιας καὶ δὲ, ὡς οὕσιας πρώτης καὶ ἀτόμου σημαντικὰ προσωπικὰ δὲ ὡς τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον πρόσωπον διακρίνονται.

ΔΧ', "Ἀντωνυμικά δὲ παρὰ τὰς πρωτότυπους εἶναι α') δεικτικαὶ τῶν ἐγγὺς, οὐτως οὕτω, ἡ τῶν πόρων, ἐκεῖνος β') ἀναφορικαὶ τῶν προσφημήμων ονοματων, αὐτός γ') αἴρετοι, οἶνον Τίς, Ποιός, Ποιος δ') ἐρωτηματικαὶ, οἶνον Τίς; Ποιός; Πόσος; ε') κτητικαὶ ἀπὸ τῶν πρωτότυπων παραγόμεναι, ἡμὸς, σος, ἦς, καὶ φανερώνουσαι τὴν κτητορικὴν σχέσιν ἐνὸς ἐκ τῶν τριῶν προσώπων πρὸς τὸ πράγματα, τὰ ὅποια εἶναι ἰδία των σ') σύμβατοι, παραλαμβάνομεν, ὅταν τὸ πρόσωπον αὐτὸ ἑνεργῇ εἰς ἕαυτό· οἶνον, Σωφρονίζω ἐμαυτὸν. ξ') ἀμοιβαία, αἰτίως χρησιμεύομεν, ὅταν δύο ἡ πλειότερα πρόσωπα ἡ πράγματα ἐπιθέτους ἠμοιδαίως· οἶνον, ἀλλήλων, ἀλλήλοις, ἀλλήλους, ἐσεῖς, νὰ εἰπῃς ἠγιατωμεν ἠμοιδαίως, ἐγὼ σε, καὶ σοι ἐμέ.
δὲ, ἡ αὐτῇ, αὐτὸ ὅλαι κλίνονται κατ’ ἄριθμον πλην τῶν ὁμοιώματων, αἵτινες εἰς μόνον πληθυντικῶν ἄριθμον παρισώνονται. Ὁλαι χωρίς ἐξαίρεσιν κλίνονται κατὰ πτώσιν.

ΛΘ', ΑΡΙΣΘΜΗΤΙΚΑ. Ὡςονάπτομεν ἐνταῦθα καί τὰ ἄριθμητικὰ λεγόμενα ὁνόματα. Ἀριθμητικῶν ὁνόμα ἔως τὸ σημαίνου τὴν ἐκτασιν καί τὸ πλάτος ἑδας τινος (Λογικ. ΜΗ') προσδιορίζομένης ἀπὸ περιτάξεις· οἶον, Εἰς τούτον τοῦ ὅλου εὐρίσκονται δέκα ἄνθρωποι. Εἰς ταύτην τὴν πλην ὅλου ὕψους χλιδοκύτταρα ἄνθρωποι. Εἰναι δὲ τούτων, τὸ μὲν ἄπλως ἄριθμος τικά, τὰ δὲ τακτικά, τὰ δὲ χρονικά, τὰ δὲ ἀπροσδιόριστα.

Μ'. Τὰ μὲν ἀπλῶς ὀριθμητικὰ φανερῶν ἡ ὁμοιωδὴς ἀτομή, ἡ ὄμογεως εἰδὴς· οἶον, Πέντε ἄνθρωποι, Τριάκοντα ζώνα, Πεντήκοντα σώματα· ὡς αἱ μονάδες καὶ ἔχον τὸ ὕψος τοῦ ὁμοίου. Εἰς τὸ πρῶτον παραδεχόμεθα ἀρίθμούνται πέντε λογικὰ ζώα ἔχοντα τὸ αὐτὸ ὁνόμα μὲν ἅρμων ποῦ τοι εἰς τὸ δεύτερον εἶναι δέκα, φέρει εἰπεῖν, ἔπποι, καὶ δέκα βόσκε, καὶ ἡκά ὅνος· λέγονται δὲ τριάκοντα ὡς ἐκ τοῦ ἐπίγκον ὁμοίος βοῦς ἡ ἔποι ἡ ὁνος· ἀλλ' ἐκ τοῦ γενικοῦ ζώου, τὸ ὄψιν ἔχουσι κοινὼν καὶ βοῦς καὶ ἔπποι καὶ ὅνος· ἄνευ τῶν μὲ γενικότερον ὁνόμα στὶ ματα ἀρίθμουνται πεντήκοντα, έων εἶναι εἰκοσί, φέρει εἰπεῖν, ζώα, καὶ δέκα φυτὰ, καὶ εἶναι λίθοι.

ΜΑ'. Τὰ δὲ τακτικὰ φανερῶν τὸν πληθυν τῶν προγονομέων τόπου ὅνος, καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ, ὅπου εὑρίσκεται πρόοιμον ἡ πράγμα μεταξὺ τῶν ὁμοιώματος τοῦ οἶον, Πέμπτος ἀρχειρευς σημαίνει ὅτε πρὸ αὐτοῦ προγονούνται τέσσαρες ἀρχειρεῖς, καὶ μετὰ τούτου ἐπέχει τῶν.
πέμπτου τόπου αυτος· προσάχουνται δε τακτικῶς οὕτως·
Πρῶτος, δεύτερος, τρίτος κτλ.

ΜΒ'. Τα δε 'αναλογικα' φανερούσαι ποσάκες εἶναι τε
μεγαλήτερου η' μικρότερου παρά ἄλλο· οἷον, Τριπλάσιον,
τετραπλάσιον, δεκαπλάσιον, και, ἐν γένει, πολλαπλάσιον·
η', 'Υποτετραπλάσιον, ὑποδεκαπλάσιον, ὑποδεκαπλάσιον, και
γενικῶς, ὑποπολλαπλάσιον.

ΜΓ'. Τα δε 'χρονικα' σημαίνουσαι το πλήθος των προχω-
γουμένων ἡμέρων, και Πολλαν πρὸς ἑκάστας φιλάττει τάξιν
η', κατὰ τὴν ὁποίαν σημαίνεται ἡ διάρκεια τῆς ἑνεργείας
η τοῦ πάθους ὑποκειμένου τινος· οἷον, Δεκατοσίων ἡλιθεν'
Πειπταίοις κατεκλύθην κτλ.

ΜΔ', 'Αποστολορίτα δε 'αρμηνικα' εἶναι ὅσα σημαί-
νουσαι πληθύνων ἀκατούμασιν· οἷον, Πολλοί, ὅ, ὅ, ὅ, ὅ,
πάντες, τιμές, καὶ ποιοι. Ἡς δε ας ὀνομάζοιται και τα
Πάς, οὑ πάς, οὑ δεις, Τις, εἰς τα ὑποκειμένα τῶν
προσδιοριζομένων προτάσεων παραλαμβανόμενα (Δογίκ.
PME', PMΣ') καὶ τα ἐπιμεριζόμενα δε ἑκατοσίων ἑκάτερος,
ἑτέρος, ἐκ τῶν ὁποίων το μὲν σημαίνει, καὶ τα ἔς ἀπ'
ὁλους· το δε, ἑαυτες ἀπ' τοὺς διὸν· το δε τελευταίον,
ὅ εἰς ὅπο τοὺς διόν.

ΜΕ', 'Ειναι δε και ἀφηγημένα ἀρετημικα ὀνόματα·
οἷον, μονάς, δυας, τριας, ἑπτας, δεκις, ἑκατουτακτελ.
ἐμείτης, πολλαπλότης, παυτοδιατής κτλ.

ΜΣ'. Καὶ ταῦτα μὲν εἶναι τα ἀρετημικα ὀνόματα· εξ
αυτῶν δε τα μει εἶναι ἀδακρίτα κατε γένος και ἀριθμόν και
πτώσιν· οἷον, Ιόντε, ὅκτω, τριώντα· τα δε κλίνονται καθ'
ὁλα ταῦτα τα ρης, οὐς γίνεται ὅπλον ἀπ' τῶν τούτων εξ'
ἐταις τῆς μερκωτέρας γραμματικῆς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Περί όμοιοτος καὶ τῶν εἰς αὐτὸ παρεπομένων.

ΜΖ.

Πάση ἴδεᾳ περιέχει εἰς οἱ αὐτῇν πολλὰς ἄλλας, αἱ τινες εἶναι οἱ χαρακτηρεῖται, ἡ συμφώνεις, ἡ ἐποικισώδειςς σοιν, ἐς τὴν ἴδεαν ἀνθρώπων ἐνυπόρχουσιν ἴδεαν ἄλλα, σύμφωνες μὲν ζώον, λογικον, οὐσία κτλ. Ἔποικισώδειςς δὲ, μέγα, μικρόυ, λειψον, φιλόσοφον κτλ. ἡ δὲ ἀνάλυσις τῆς ἴδεας εἰς τοὺς χαρακτηρεῖται γίνεται διὰ κρίσεως· οἰον, ὁ ἀνθρώπος εἶναι ζώον, λογικόν, οὐσία, ἐνεργός κτλ. λειψον, φιλόσοφον κτλ. ὁποῖος δὲ διὰ χαρακτηριστικοῦ ἡ ύπογραφικοῦ ὄρισμοῦ σαφνείζομεν τὴν ἴδεαν τοῦ ἀνθρώπου ἀναλύσατε ἀπ' αὐτῆς τὰ γνωρίσματα (Λογικ. ΡΑ'), καὶ ἀποδίδοντες τὰ πάλιν εἰς αὐτὴν. Τὰς ἀποδίδεις δὲ πάντως ὅτε μεταβὰ παρεπείθεμεν τὰ ὑπόθεσας εἶναι· ὥστε εἶναι ὡς συνοψή σου ἴδεαν, ὅποιος εἶναι (ΙΒ')· οἱ δὲ χαρακτηρίσεις λέγουσιν τὸτε κατηγορεῖ η κατηγορήματα τῆς ἴδεας, ὡς καὶ αὐτῆς λεγόμεναι, ἤ εἰς αὐτὴν ἀποδείκνυεις. Ἐπὶ· δὲ κατηγορήματα πάμπολλά, ὅπου ὅ σύνθεσας καὶ τὸ κατηγόρημα εἶναι συγχωνευμέναι εἰς τὴν αὐτὴν λέξιν· οἷον, ὁ ἀνθρώπος φιλόσοφοι, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ αὐτὸ καὶ ὁ ἀνθρώπος εἶναι φιλόσοφος (Λογικ. ΡΑΒ'. Σημ. Α').

ΜΗ. 'Ρῆμα εἶναι μέρος λόγου, τὸ ὁποῖου φανερώσει ἴδεας χαρακτηρὰ ἀναγκαίον ἡ ἐνδεχόμενον, ὡς κατηγόρημα ὑποκείμενον ὄροι προτάσεως, περιέχου συνεπτυχ.
μένως καὶ τοῦ σύνδεσμον, ὡστε τὸ συνάπτει μὲ τὸ υποκείμενον· ἦ δὲ σύναψις αὐτὴ ἐκτελεῖται ὑπὸ τοῦ συνενωμένου καταφατικοῦ μορίου. Ναὶ· ἐϊν δὲ ὁ χαρακτήρ εἶναι ἀλλότριος τοῦ υποκείμενου, ἀποχωρίζεται ἀπ' αὐτοῦ, ἐνῶ προτάττεται φανερῶς ἐμπροσθεν τοῦ τὸ αὐτοθέτου μορίου Οὐ ἢ δὲν. Ὁ αὐθεντικὸς δὲν ἱπταται.

ΜΘ. Δέγγεται δὲ ρήμα καὶ ὁ σύνδεσμος, ὡς ἔχουν ὁ- λοις τοὺς σχηματισμοὺς του, ἐνῷ κυρίως εἶναι τύπος καὶ μορφή γενικὴ παντὸς ρήματος, παρισώνῃ τὴν σχέσιν τοῦ υποκείμενου πρὸς τὸ κατηγοροῦμενον· ἐμπορεῖ κατὰ τοῦτο νὰ ὁμομαζῇ καὶ ἀργοσμίενου ρήμα, ἐνώ τὰλλα συγκεκριμένως παρισώνουσι καὶ τῶν τούτων δύναμιν καὶ τὴν ἐδιαίτε- ραν τῶν σημασιῶν· ἀλλὰ σημαίνει κάποτε ὁ σύνδεσμος οὕ- τος τὴν ὑποστήρικε καὶ τοῦτε δέγγεται ὅπερτι καὶ ὁ ῥήμα, οἷον ἤχον, Χειμὼν εἶναι, ἡγοῦν ὑπάρχει.

Ν. ΔΙΑΘΕΣΙΣ. Τὸ ρήμα ἡ σημαίνει τοῦ υποκειμε- νοῦ τοῦ χαρακτήρα ὡς ἐνέργειαν μεταβαίνουσαν εἰς ἀλλόν αὐτοκείμενον (πρόσωπου ἡ πράγμα), ἡ ἐπιτρέψουσαν εἰς αὐ- τό τοῦτο τὸ ἐνεργοῦν· ἡ τελεσταιον ἐργοσμίενη ἀπ' ἀλλού αὐτοκείμενον εἰς τὸ τῆς προτάσεως υποκείμενον· ἡ φανε- ρώνει ἀπλῶς τὴν σχέσιν τῆς ἴδεας ὡς υποκείμενον πρὸς τοῦ χαρακτῆρα τῆς ὡς κατηγόρημα. Καὶ ἐνεπείθεν προκύπτει ἡ τοῦ ρήματος διαφράσεις εἰς ἐνεργητικοῦ, μέσου, παθητικοῦ, οὐδέτερον.

ΝΑ. Ἕνεργητικὸν ρήμα, τὸ ὁποῖον λέγεται καὶ μεταβατικὸν, εἶναι τὸ σημαίνον ἐνέργειαν μεταβαίνουσαν ἢ ἐνὸς υποκείμενον εἰς ἀλλον· οἷον, Διδάσκον τοὺς μαθητας, τέμπω τὸ ξύλου. Μέσον δὲ, διὰ τοῦ ὁποίου ἐμ- φανίζεται ἐνέργεια ἐπιτρέψουσα εἰς αὐτό τὸ ἐνεργοῦν· οἶον,
Λούμαι, κτενίζομαι, ήρωι ουκέλω ἐμαυτοῦ, κτενίζω ἐμαυτοῦ. Παθητικὸν δὲ, τὸ σημαίνον ἐνεργειαν προσγνωμένην εἰς τὸ ὑποκείμενον ἄπτ' ἄλλα ἐξωτερικὸς ἐνεργοῦν πρόσωπον ἢ πράγμα σῶν, διδάσκομαι ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ φύχομαι ὑπὸ τοῦ ἀέρος. 'Εις δὲ τοιαύτης μετάβασις δὲν ἐμφανίζεται εἰς τὸ ρῆμα ἢ θεωρεῖται ἀπλῶς ἐνυπάρχουσάς τις ἐνεργεία, εἰς τὸ ὑποκείμενον χωρὶς μετάβασιν, καὶ τὸ ρῆμα λέγεται ἄμεταστατον· σῶν, Βλέπω, ἀκούω, διάσκω· ἢ δὲν γίνεται ἐπαισθητη καμίνα ἐνεργεία, ἀλλ' ἐμφανίζεται μόνον σχέσις τοῦ ὑποκείμενον πρὸς τὸν χαράκτιρα τοῦ· καὶ τὸ ρῆμα ὑμοίκαται ὑδέτερον, ὥς σημαίνον τάχα οὔτε πάθος οὔτε ἐνέργειαν, ἀλλ' ἀποικεῖαι καὶ τῶν δὐὼ· σῶν, ὑγίαιον, ζῶ.'

ΝΒ. Διὰ τῆς τοῦ ρήματος ὑμοίκαται ἡ ἐνεργεία ἀπὸ τὰ εὑρήματα τέσσαρα σημασίατο. Εἶναι λοιπὸν κυρίως διαθέσεις τοῦ ρήματος τρεῖς, ἐνεργητικὴ, μέση, παθητική· οὐδέτερα δὲ διαθέσεις λέγεται καταχρησιμότερον, διότι καὶ κατ' αὐτὸν θεωρούμενον τὸ ρῆμα ὑμοίκαται ὑδέτερον σημαίνει πάντοτε κατοικίαν ἐνέργειαν· διότι καὶ ζῶη καὶ ὑπνός καὶ ὑγεία, καὶ ποὺ ὁτι φαίνεται οὐδέτερον εἶναι ὑποτέλεσμα τῆς κατὰ τὸ δέον ἐνεργείας τῶν ζωτικῶν τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεων.

Σημείωσις. Ταῦτα δὲ λεγομένα ἐπιμένει τοῦ ὑμετέρου καὶ ὁλοκληρωτικήν καὶ ὀλοκληρωτικήν καὶ κυρίως διαθέσεις, αὐτόνυμον να ἐξετάσῃ ἡ μεριμνάτορα γραμματική· διότι κρίνεται αὐτὸ ἀπὸ ἐμπειρικοὺς σχισματισμοὺς καὶ καταλήξεις, τας ὁποίας ἀπεικόνισε ἡ συνθήκη σὲ τῇ τῆς ὑμετέρου γλώσσαν.

ΝΒ. ΠΡΟΣΩΠΟΝ. Τὸ ρῆμα, ἐπειδὴ σημαίνει καταγράφημα ἀποδοδόμενον εἰς ὑποκείμενα διαφόρων προσωπικούς.
πως, ε' ανάγκης πρέπει να παρεξηγήση καθ' ένα τενα-τρόπον τα διάφορα πρόσωπα: η Ελληνική γλώσσα και πολλα' και νειατέρα έγινε συνεξουπολούμενα τα πρόσωπα είς τους δια-
φόρους προσωπικούς σχηματισμούς του ρήματος: οίων, λέ-
γων, λέγεις, λέγε: αντι των 'Εγώ λέγω, συ λέγεις, έ-
χεινος λέγει. Διακρινόμενον δε ούτω κατά τα τρία πρόσω-
πα ονομάζεται το ρήμα προσωπικόν αλλα' κάποτε το υποκείμενον κρύπτεται ως ονομασία και άπροσδιοριστικόν και τότε το ρήμα λέγεται άπροσωπικόν οίων, βρέχει, βρουτά, δει, λέγεται.

ΝΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ. 'Επειδή δε το κατηγορήματα ἐμπο-
ρεί ιά ἀποδοθῇ η εἰς ἐν η εἰς πολλά υποκείμενα· αναγ-
καίως το ρήμα κλίνεται κατ' άρημόν· οίων, λέγω,
λέγομεν· εκφέρεται δε και κατα δυϊκόν άρημόν εἰς τὴν
παλαιὰν μας γλώσσαν· οίων, λέγετον, καθὼς κλινούμε eis
αὐτὴν δυϊκῶς καὶ τὸ όνόματα (ΚΔ').

ΝΕ. ΧΡΟΝΟΣ. Το ρήμα φαινομένα και τον χρό-


νου, κατά τον όποίον ένεργεί η πάσχει ευ ουδετέρως ἐγεί
το υποκείμενον κατα τούτο διακρίνεται από τα ἐπεθέ-
τα τα όποία χρόνου δὲν σημαίνουσε. Φαινομένει δε χρο-
νικός το ρήμα η την διάρκεια της διάθεσεως, η την τε-
λείψαν αὐτῆς, η την μέλλουσα να γενή εἰς το εξής.
Και ἂν ἐδώ γίνεται φαινομέν, ὅτι οι κύριοι χρόνοι εἶναι
tρεῖς, ἐνεστῶς, παρελθόντες, μέλλοντες.

Ν§. Οἱ τρεῖς οὕτως χρόνοι σημαίνουσιν ο μὲν το
παρόν, ο δε το περασμένον, ο δε το μέλλον ἡ ἀπολύτως,
η σχετικός. Εἰς το πρώτον λέγονται άφροζοι εἰς το δευ-
τερον προσδιορίζονται δε ἄλλων ἐπεθέτων, τα όποία.
λοιμον εἰπεῖν παρευθύς. Ἐίναι δὲ τρεῖς μὲν ὡς ἐνεσώτες, τρεῖς δὲ ὡς παρελθόντες, καὶ ἵσαρθμοι ὡς μέλλοντες.

Ν.Ζ. 'Αφεῖς ὀσ ἐνεσώς εἶναι ὁ σημαίνων ἀπολύτως τὴν κατὰ τὸ παρόν ἐμφανισμένην διάθεσιν ἡ ἐνέργεια ἡ πάθος. Τέλειον δὲ ἐνεσώς εἶναι ὁ σημαίνων, ὥστε τώρα ἔλαβε τέλος μὲν διάθεσις, καὶ ἠρχίσεν ἄλλη ἡ τοῦ αὐτοῦ ὑποκείμενον ἡ ἄλλου· εἰς τὴν παλαιὰν μᾶς γλώσσαν ὁ χρόνος οὗτος ὠφομάζεται παρακείμενος· οἷον, γέγραφα, ἤγου τώρα ἐτελείωσα τὴν γραφὴν, καὶ ἀκοῦω τοῦ λαλοῦντα· Παρατατικὸς ἐνεσώς εἶναι ὁ ἐμφαίνων παράτασις τῆς παρούσης διαθέσεως, ἐνώ παρατάσθαι ἄλλη· οἷον, γράφαμε, ἤγου παρατείνω τὴν ἐνέργειαν τοῦ γράφειν· ἐνώ σὺ ἀναγινώσκεις ἡ περιπατεῖς κτλ. ὁ χρόνος οἷος οὗτος ἐμπορεῖ να φανεροῖν καὶ ὁσχέτως τὴν τῆς παρούσης διαθέσεως παράτασιν.

Ν.Η. Ἀφεῖς ὁ παρελθὼν εἶναι ὁ σημαίνων ἀπολύτως διάθεσιμως παρελθόντας. Τέλειον δὲ παρελθὼν, ὁ ἐμφαίνων ἐνεσώς παρελθόνσαν διάθεσις, ἀλλὰ τέλος λαθοῦσαν, ὅποτε ἠρχίσε σα νὰ γίνεται ἄλλη τις καὶ αὐτὴ παρελθόνσα. Παρατατικὸς δὲ παρελθὼν εἶναι ὁ φανερῶν διάθεσις τελεῖαν μὲν ὡς πρὸς τὸ παρόν, διαμένουσαν δὲ καὶ ἐπικρατοῦσαν ὡς πρὸς ἄλλην καὶ αὐτὴν παρελθοῦσαν.

Ν.Θ. Τριτισθοὺς ὑπαύτως εἶναι καὶ ὁ μέλλων· διότι ἡ σημαίνει ἀπολύτως τὸ μέλλον, καὶ εἶναι μέλλων ὡς ἐνεσώς· ἡ το σημαίνει ἐπικρατοῦν καὶ παρατεινόμενον ὡς πρὸς διάθεσιν ἄλλην μελλοῦσαν, καὶ εἶναι μέλλων παρατατικὸς· ἡ παρελθὸν καὶ τελειωμένον ὡς πρὸς ἄλλην διάθεσιν μελλοῦσαν, ὡς εἶναι μέλλων μὲν πρὸς τὸ ἐνεσώς, παρελ-
θων δε προς το μέλλον, και τοτε ειναι μελλων τελειος.

Σημείωση: Ο ολοκληρωμένος χρόνος, κατά την θεωρίαν μας ταύτην, και τον μεν άροιστον ενεσώτα δειν εκφράζει δια τύπου χωρίσου αυτε η παλαια αυτε η νεα γλώσσαμας. Τον δε παρατατικον και αι δυοι εκφροουν με τον κατ' εξοχην λεγομενου ενεσώτα οιου, γραφων τον δε τελειον εκεινη μεν σημαινει με τον παρακειμενον οιου, γέγραφα αυτη δε με τον αόριστου εκεινης ηνωρευνο με μοριον σημαινικου του παροντος ειδους, τυρα εγραψα. Τον δε αόριστου παρελθοντα και αι δυοι σημαινον αι με τον απλως λεγομενου αόριστον, οιου "Εγραψα. Τον δε τελειον, η μεν δια του υπερυψοτελικου, Κεγραφειν επι δε δια συνθετου τυπου του ειγα γραψειν. Εκ δε του μελλουτος εκεινη μεν εκφερει τον αόριστον δια του προτου λογοι μελλουτος ειν, Γραψω αυτη δε δια του συνθετου τυπου, Θελω γραψειν τον δε παρατατικου, η μεν δια μελλουτος δευτερου τυπου δε δια του συνθετου, Θελω γραψει. Τον δε τελειον, η μεν δια του λεγομενου μετ' οιγον μελλουτος ειν ειν, Γεγραψω εισαι ει δε νεωτερα προπει να πλαση συνθετου τυπου λογος τον Θελω εχει γεγραμμενον. Φαίνονται δε ολοι οι χρόνοι εις το εφεξης διάγραμμα αναπληρωμενου του μεν εκ της παλαιας, ποι δε εκ της νεωτερας ημων γλώσσης.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ.


dορισός, παρατατικός, Γράφω
téleios, Γέγραφα

dορισός, Εγράφα

Παρέλθων
παρατατικός, Εγράφα
téleios, Ἐξήγερσις

dορισός, Ἐνέλω γράφειν

Μέλλων
παρατατικός, Ἐνέλω γράφειν
téleios, Γέγραφω ἔσομαι.

Ε. Εἰς τὸν παρελθόντα ἐμπροσθέν ὧν Ἠθωμήσω
μεν προσέπη καὶ ἄλλον μελλοντικὴν δύναμιν ἔχοντα ὡς
πρὸς τὸ παρελθὸν· οἶοι, "Ὄταν ἠλθεν εἰς τὸν οἴκου μου,
ἐμελλα νὰ γράψω τὴν ἐπισημνήν, ἄλλα καὶ τοῦτον καὶ ἄλλως
διαφόρους τῶν χρόνων παραλλαγὰς, καὶ τὰς αὐτῶν
κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἠττον ἀπὸ τὸ ἐνεργὸς ἀποσάεις, καὶ
tὰς ἄλλας ἐνδεχομένως πρὸς ἄλλους σχέσεις οὐτ' ἡμεῖς
ἐκφράζομεν οὐτ' ἀπὸ τὰς ἄλλας γλώσσας καμιὰ ὀλας.
Νῦν εἴπω μὲ ἐνα λόγον, Κάρων πρόγμα δὴ εἶναι τὸτον ἄγατον,
ὅσον ἡ πληθὺς τῶν χρόνων παραβαλλομένων πρὸς ἄλλῃ
λου ἐΙς διαφόρους γλώσσας:

Ε.Β. Εἰναι δὲ καὶ χρόνων τινες, οἷς ὀποῖοι οὕτε τὸ
παρὸν ἐμφαίνων οὕτε τὸ παρελθὸν οὕτε τὸ μέλλον, ἄλλα
tὸ πάντοτε. Τοὺς δὲ τοιοῦτοις γενικὰς χρόνους
αἱ γλώσσαι δὲν δυνάμει νὰ σημαίνουσι διὰ χρονικοῦ τύπου,
ἄλλα τοὺς ἐκφέρουσι ή δὲ ενεργός, ἡ δὲ παρελθόντως
ἀφέτευρόν καὶ οἶνου, εἰς τὴν παλαιὰν γλώσσαν.
Πλούτως καὶ
cλας μᾶλλον ἡ καλόμαγας ἐξὶν ὑπηρέτης ἔδω τὸ ἔτη
δὲν φανερώνει τὸ παρὸν, ἄλλα τὸ πάντοτε καὶ, Ἡ ἑρυ-
θρὴ ἐξέλαψε τοὺς φίλους αὐτῆς· ἀντὶ τοῦ, πάντωτε βλά-
Tόμ. Β.'
πτερι καί, Οἱ δανεικόμενοι ἐπὶ τοὺς μεγάλους τόκους, μικροῦ ἐπὶ πορίσαντες χρόνον, ὑπέρον καὶ τῶν ἁρχαίων ἀπέτησαν καί, εἰς τὴν ὁμλομουμένην γλῶσσαν, Πῶς τοῦ ὄνομ, Τρώγω τα ὀφάρια δεῖν σημαίνου τὸ παρόν, ἀλλὰ τῶν ὀποίων ἔχω ποντοτε θλίστω εἰς τὸ νὰ πῦν ὄνομ καὶ νὰ τρώγω ὀφάρια.

ΞΕΓ. Πρέπει δὲ νὰ ὁμολογήσωμεν, ὅτι αἰτροπαί αὐταῖς, αἰτίως καταχρησιμῶτερον λέγονται χρόνοι ὡς τὴν διαφορο-

ταῖς τῶν χρόνων διακρίνοντες, δὲν εἶναι οὐσιώδες ἐγκεκαρι


καὶ τῶν ἀρπαγμένων. 259

tοὺς τρόπους τούτους γνωμεῖν ἀλλαὶ τού ῥήματος ὑνομαζέται ὀπὸ τοὺς γραμματικοὺς Ἠγὴ κλ. τ. εἰς.

ἐπὶ: ὁ μὲν βέβαιος τρόπος τῆς καταγρίας ἐκφράζεται διὰ τῆς ἐγκλέσεως, ὅτις ὑνομαζεῖ ἀπὸ τοὺς φορευτικούς καὶ ὁ ἀριστεῖν. Εἰδικεῖ προσδιορισμένος καὶ ἀσφαλῆς, οὐδὲ ὑπόκειται εἰς καμμένον ἀμφιβολίαν ἢ περίσσαι ἀλλά παρεκτὸς τῆς κατὰ χρόνου ὁποίου, γράφει, ἡγαίη, ἡ ἔλλογ ἡγαίη; δὲ ἀδείβασις παρισάνθεται ἀπὸ μιᾶς τῶν ἀρκετῶν.

ἐπὶ: ὁ προσακτικὴ ἐγκλήσεις εἶναι, διὰ τῆς ὁποίας φανεροῦμεν τῆς ἑλπίσθει μας εἰς ἀλλο ὑποκείμενον διὰ νὰ τὴν ἐκτελέση σε καὶ, Φέρε ὥστε ὁ ὑπάρχης ἡ ὑπορετής Η εἰς τὸ τρέτον πρόσωπον γνωμεῖν προσαγη μεταβολαδεῖται εἰς ἀνάγκης ἀπὸ τὸ πρώτον διὰ δεύτερου. Προσακτικὰ δὲ καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς πολλάκις διὰ νὰ ἐκτελέσωμεν τὰ κριθέραια χρήσιμα ἡ ἀναγκαία σε καὶ ὁ ὑπάρχης ὁ ἀκούσωμεν τὰ μαθήματα ἡ προσακτικά μας καὶ ἔντονον

ἐπὶ: ἡ προσακτική ἐγκλήσεις εἶναι, διὰ τῆς ὁποίας ἡ καταγρία ὑποτάσσεται εἰς ἡγούμενα τίμια, χωρίς τῶν ὁ· ποιῶν δεῦτε δύναται νὰ συζυγή σε καὶ ἐμβαθύς εἶναι δέ ἡ ὑποθετικὴ καὶ τελικὴ ἡ φηγομενετική. Τῆς πρῶτης παραθέσεις εἶναι. Εἰς τὴς φιλοσοφίας, ἐστὶ καὶ πολυμανθής ἤτοι ἡ ὑπόθεσις εἶναι εἰς τὸ ἡγούμενον, ὁποὺ καὶ ἡ ἐγκλήσεις ὑνομαζεῖ ὑποθετική καὶ ἡ ὑποθετικὴ κρίσις εἶναι εἰς τὸ ἐπόμενον. Τῆς δεύτερης ὡς κοινομεθα τὴν περιστασίαν τοῦ διὰ νὰ ζητής ἀπὸ τὸ ἐπόμενον εἶναι ὁποῖος καὶ τέλος τοῦ ἡγούμενον.
μένου. Τής τρέτης· Είπαν, ὦ ὡσιλεύς· καὶ Πολλοὶ σοφάζονται, ὦτι Θελεῖ γεννήμενον εὐθυνία.

Επιμελέσθησας. Ἐγκλίσεις διατίθηκα ὡτε τής περικής ὡτε τῆς αφηγηματικῆς ευρίσκεται εἰς τήν γλώσσαν μας· ὠλλα τήν μεν τελικήν, προηγομένων τῶν Ἰδίων τῆς τελικής μορφήν, ἀναπληρῶς ἡ μεν πολλαῖα γλώσσα κατοικεῖ μεν διὰ τῆς ὑποτακτικῆς, καμπότε δὲ διὰ τῆς ἕκτης, καθὼς ἦθελεν ἀρχιτέκτονα ἡ ἀπὸ τῆς μερικῆς γραμματικῆς ἐπιγραμμικῆς χρείας· ἡ δὲ συνεπισύμενη, πάντωθεν διὰ τῆς ὑποτακτικῆς· τῇ δὲ αφηγηματικῆ, ἡ μεν διὰ τῆς ἕκτης, ἡ δὲ διὰ τῆς ἕρωτης.

ΕΗ. Ἔνωσις ἕκτη ἐγκλίσεις εἶναι, διὰ τῆς ὑποτακτικῆς· ἔρχεται μὲ ἀποδοθῆ καταγροφομένων τε εἰς τε ὑποκείμενου, ἡ ὑποκείμενον ἀπομακρύνθητι ἀπὸ αὐτοῦ· εἰς τὴν παλαιὰν ἡμῶν γλώσσαν ἔχερχεται· ἔρχεται διὰ χωρίου τούτου· οὖν, ὁμως μὲν Θεσίδοι δοέτε κτλ. εἰς δέ τὴν νεωτέραν ἐξερέται μὲ τὸ ἕκτην ἀμποτε καὶ μὲ τὴν ὑποτακτικήν ἐγκλίσιν, οὖν, ἢ ἀμποτε νὰ σᾶς διώσασιν οἱ Θεσίδοι.

ΕΘ. Δυνητική ἐγκλίσεις εἶναι, διὰ τῆς ὑποτακτικῆς· ἐχραζείται ἐνδεχομένως καὶ δυνατός ἡ τοῦ καταγρόμενον μὲ τὸ ὑποκείμενον σχέσεις. Εἰς τὴν παλαιὰν γλώσσαν διετυπώνεται μὲ τὴν ἕκτην καὶ μὲ τὰ δυνητικά λεγόμενα μέρια, καὶ ἡ χρήσις τῆς ἰτο πολυειδῆς, καὶ πολλαχοῦ ἐμβάλεται εἰς ἀπορίαν τοῦ ἀναγωγῆς (Βλέπε Βουτόμ. Γραμ. μετ. Στεφάνου Οἰκονόμου, Σελ. 435—440)· ήμεῖς δὲ εἰς τοιαύτας περισσοτέρας ἐγκραζομένα συνήθους· τοῦτο χρειάται νὰ γενίν, ἢ ἐμπορεῖ νὰ συμβῇ κτλ.

Ο. Ἡ ἀπαρέμφατος ἐγκλίσεις κλίνεται μόνον κατὰ χρόνου, κατα δὲ τῶλλα εἶναι ἀκλεούς. Σημαίνει δὲ τὴν διάθεσιν αὐτῆς τοῦ ῥήματος, ἡ τῶν πραγματικῆς αὐ-
τοῦ σημασίαν ὅσον, Λέγει τε, διανοεῖται, περιπατεῖν. Θεωροῦσι δὲ οἱ γραμματικοὶ τὸ ἀπαρέμπρατον ὡς ἀρχὴν καὶ ρίζαν ἅλλοι τῶν ἁλλῶν ἐγκλίσεων. Διαμιᾶνται δὲ εἰς τὸν λόγον ἡ ἀνοματικός, ἡ ὡς περιέχον δινάμει τὴν μὲν τὴν τελικὴν, τὸν δὲ τὴν ἀφθηγματικήν, κατοπτε δὲ καὶ τὴν δυνατικήν ἐγκλίσει, ὡς γίνεται φανερὸν ἀπὸ τὴν μεταρχώτεραν γραμματικήν.

ΟΑ'. Ἡ μετοχική ἐγκλίσεις συναρπαστικαὶ μέρος λόγου ἄλλο, περὶ τοῦ ὁπολοῦ Θέλομεν ὁμιλήσει τὰ δεόντα εἰς τὸ ἐρευδὴς Κεφαλαίον.

ΟΒ'. Πολλοὶ γλώσσαι μεταχειρίζονται ῥήματα τίνα βοηθητικὰ λεγόμενα, διὰ τῶν ὁπολῶν ἀναπληρούσων ἡ χρόνους, ἡ διαθέσεις, ἡ ἐγκλίσεις, ἡ περιφραστικῶς ἐρμηνεύουσαι ἐνυποῖν τίνα. Τὰ γνωριμότατα καὶ συνηθέστατα βοηθητικὰ ῥήματα τὴς ἐμπλουμένης ἥμων γλώσσης εἶναι τὸ Ἐ ἑ λ ὁ καὶ τὸ Ἑχ ὁ καὶ δεῖ μὲν τοῦ Ἐθέλους σχηματιζομένου τοῦ μέλλοντα χρόνου, διὰ δὲ τοῦ ἔχοντος ὑπερσυντικοῦ (Ἑ').

Σ ἡ μεταχειρίσεις. Τίνα δὲ τῶν ῥήματων εἶναι πρωτότυπα καὶ τίνα παράγοντα, ἡ ἀπλὰ καὶ σύνθετα, καὶ τῶν ἄλλων ἀνοματικῶν, ὡς τὰ γραμματικὰ, τὰ Θαματικὰ, τὰ ἐφητικὰ κτλ. καὶ ἡ ἐκείνη τῆς ἐδαγγείρας γραμματικὴς νὰ τὰ ἀνέμενον, καὶ οἷον ὁποιαδήποτε περὶ τούτων προσῆκοντας κανόνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5.

Περὶ Μετοχῆς.

ΟΓ'.

Μετοχῆ ἐίναι λόγου μέρος, τὸ ὁποῖον ἐπεθετικὸς προσαλματῶν ὁ οὐσιαστικὸς ὄρος φαίνεται ἐνεργοῦ ἡ πάσης μετὰ χρόνου. Τὴν ἐνεργείαν ἡ τὸ πάθος, ἡ ἀπλῶς τὴν διαθέσιν μεταλαμβάνει ἡ μετοχῆ ἀπὸ ρήμα, ἐκ τοῦ ὁποίου παράγεται κατὰ δὲ τὸν ἐπεθετικὸν σχηματισμὸν με- ρεῖται τὰ ἐπίθετα ὑώματα. Διὰ τοῦτο ἐπάνω οἱ γραμματικοὶ, ὅτι ἡ μετοχὴ μετέχει τῆς ἐνεργείας τοῦ ὑώματος καὶ τοῦ ρήματος. Ἡμιπολὺ δὲ νὰ ἑσωρυθῇ ὡς τρόποτε ἡ ἐγκλίσης τοῦ ρήματος (ΞΔ').

ΟΔ'. Ἐσωρομενὴ μὲν ὡς ὄνομα ἡ μετοχὴ ὑπόκειται εἰς τῶν τοῦ γένους καὶ ἀριθμοῦ καὶ πτώσεως κλάσεω 'ἐκ- λαμβανομένῃ δὲ ὡς τρόπους ρήματος ἁκολούθει τὴν κατα- χρονον κλάσιν, καὶ διαθέσιν τὴν αὐτήν, τὴν ὁποίαν ἔχει τὸ ρῆμα, ἐκ τοῦ ὁποίου παράγεται—οἶκῳ, 'Ὁ ἀγαπῶν, ἡ ἀγαπῶσα' ἡ ἀγαπώμενος, ἡ ἀγαπώμενη κτλ.

ΟΕ'. Μὲ τὸς μετοχὸς πρέπει νὰ συγκαταριθμήσωμεν καὶ τὰ λεγόμενα ρηματικὰ ἐπίθετα, ἐκτὸς ὃτι ταύτα μένου τὰ ἀκλίτα μὲν κατὰ χρόνου, κατὰ ἔκ διαθέσιν εἶναι ἡ ἐνεργεικὴ ἡ παθητικὴ' παράγεται δὲ ἀπὸ τῶν παθητικῶν ἐξημάτων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Τούτων καταλήγεις αἱ συνηθεῖσαι εἶναι τρεῖς ης, ὁς, εἰς ἡ πρώτη τῶν ἐνεργητικῶν οἶκου, ποιήτης, ῥάπτης, ἡ δευτέρα τῶν παθη-
τικών οίων, ποιητοί, υφαντός δὲ τρίτη χαρακτηρίζεται όνόματα, τα ὁποία όνομάζει μὲν ἡ μερικὴ γραμματικὴ τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης. Ἡ τεταρτή ἀναλύονται δὲ δὲ ἀπαρεμφάτου καὶ ἀπροσώπου ρήματος τοῦ δὲ ὅνων, ἀναγνωστικοῖς, ἡγούσαν δὲ ἀναγωγοῦν, ἀναγνωστικοὶ, δὲν ἀναγωγοῦν, δὲν ἀναγνωρίζον, δὲν ἀναγνωρίζον.

Σημείώσεις. Ενεργητικὰ τῶν ὁνόματα σχηματίζονται εἰς οὐσίαν, γραφές, χαλκές, κινάθες, θαλάθες κτλ. τὰ ὁποία παράγονται ἀπὸ τὰ ἐνεργητικὰ ρήματα. Ἑττά τοῦτον ἀξιοπρέπειᾳ τῆς ἐπιγραφῆς ἡ μερικὴ γραμματικὴ ἐκείνη δὲ πρέπει νὰ συμβαίνει, ὅτι τὰ Θετικὰ ὁνόματα μόνη ὑπὸ τὴν περιοχικὴ γλώσσα γνωρίζει διὰ τοῦτο μηδὲ ἢ ἔτοι κυρίος ἢ ἐν τῇ καθολικής γραμματικῆς νὰ τὸ ἐνθυμηθῇ ἀλλὰ ἐπειδὴ πρὸς Ἐλληνας γραφοῦντα τὰ σχεδονίσματα ταῦτα, δὲν εἶναι πολὺ ἀξιόπεπλευρίς τοῦ καθολικῆς ιδίου τὰς καθολικῆς γραμματικῆς ἡμῶν. Ἑττά τοῦτον ἀξιόπεπλευρίς τοῦ καθολικῆς γραμματικῆς ἡμῶν εἶναι εἰς τὴν τῶν Ρωμαίων γλώσσαν τὰ λεγόμενα Geruntia καὶ Supina.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Περὶ Ἐπιρρήματος.

ὅσο.

Τὸ ἐφορὸν τοῦ ἐπιρρήματος φαίνεται τὸτε ἀναγκαῖον, ὅταν τὸ ἐπίθετο καὶ τὸ ρήμα καὶ ἡ μετοχή δὲν δειγματίζει ἢ καὶ συμμαχοῦσιν ὡςον ἐνδέχεται ἀκριβῶς, τὴν τοῦ ἐπικεφαλήνου πρὸς τὸ κατηγορούμενον χαρᾶς. οὕτως τὸ ἐπιρρήμα ἐξήγητε πλέον προσδιορισμένα καὶ τροπολογεῖ πληθυσμίου Ηερατος.
είσερα τήν τού κατηγορομένου προς τό ύποκείμενον οικεώσιν ἡ ἀλλοτρίωσιν· γίνεται ἐπαισθητός ἀλλοξά ἡ κατηγορία διά τοῦ ἐπιρρήματος· χωρίς τοῦ ὁποίου ὑθέλαισθαι συνάδειει διαφορετικὴν ὑσσοιαν ἀπὸ μόνον τῷ ῥήμα· διότι ἄλλο εἶναι νὰ εἶχες, φέρε ἐπεῖν, υἱὸς, περιπατῶ, γράφω, ὁμιλῶ καὶ ἄλλο νὰ εὑρέσῃς τὰ αὐτὰ ῥήματα μετὰ προσβήκης ἐπιρρήματον· οἶου, ᾧ εὐθύμωσ, περιπατῶ βραδεῖς, γράφω ταχεῖος, ὁμιλῶ ἁμαρτῶ.

ΟΖ. Ἐπειδὴ δὲ διὰ τοῦ ἐπιρρήματος τὸ μὲν ὕποκείμενον μεταβολὴν δὲν πάσχει καμίναν· μόνου δὲ τῷ κατηγόρματι τροπολογεῖται· διὰ τούτο ἡ φύσις τοῦ ἀπαιτεῖ νὰ λέγεται ἐπόνω τῷ κατηγορήματι, εἰτε ἐπιθέτου ἥθελεν εἶσαι τοῦτο (ΜΖ) εἰτε ῥήμα· οἴου, ὁ Σωκράτης φιλοσοφεὶ ὁρθῶς· ὁ Σωκράτης εἶναι λείω σκεδάζεται· καὶ ἐπειδὴ πάν ἐπιρρήμα εἶναι μόριον τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς τοῦ ῥήματος διαθέσεως, ἡ τῆς τοῦ ἐπιθέτου σημασίας· διὰ τούτο εἶναι ἀκλίτων καθ' ὅλας τὰς κλίσεις καὶ τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ ῥήματος.

ΟΗ. Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἐπιρρήματα δὲν παρολαμβανονται πάντοτε εἰς τοῦ λόγου, ἀλλὰ κατόπιν μὲν τὸ μεταγενερεξόμεθα, κατόπιν δὲ τὰ παραπόμοια, κατὰ τὴν χρέιαν, φανέρον εἶναι, ὅτι ἐπιρρήματα συμβαίνουσιν εἰς τὸ ὕποκείμενον κατηγορήματος. Ἐμποροῦν λοιπῶν τὰ εἶδη τοῦ ἐπιρρήματος νὰ λυθώσω τοῦτο ἐγὼ τοῦ συμβαθηκότος (Λογικ. ΟΕ', κτλ.). Ἀρίστεται λοιπὸν ἀπὸ τὰς δέκα Ἀριστοτέλειας κατηγορίας τῆς οὕσιν καὶ τοῦ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν καὶ τὸ ἔχειν καὶ τὸ κεῖσθαι, ἐκ τῶν ὅποιον εἶναι προδοθεῖν ὅτι ἐπιρρήματα δὲν δύνανται νὰ προεξέχειν, εὐθέως εἰς τὸν ἐπιρρήματος εἶδος ἀντιστοιχοῦ ἐξ ἀνάγκης εἰς.
ΠΕΡΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΟΣ.

μήν απο τος πεντε ταυτας κατηγοριας. Ποτε, Που, Ποιοτητα, Ποσοτητα, Προς τε.

Α'. Ποτε. Τα λεγομενα χρονικα επιρρηματα εις, γες, ιου, αφρου, τοτε, παντοτε.

Β'. Πο - Τα τοπικα εις, ανω, κατω, ειναι, εκει.

Γ'. Ποιοτητα. 'Εδω αναγονται a') Τα τροπικα οιου, καλως, κακως, υδεις, αχτως β') το εθυικα οιου, Ελληνες, Ρωμαιις, Εθραις γ') τα ομοιωσεσ, αισ, ομοιως, αναμεικτως δ') τα επιτασεις και ανασης (οπειδη μενου επι ποιοτητας λεγονται) οιου, λιων, άγιων, παιν, αφρον, ηρεμα, ησυχη ε') τα εκαισμου, οιου, ανω, ταχα γ') τα βιασμου, οιου, μελις, μογις.

Δ'. Ποσοτητα. a') Τα κυριως ποσοτητας οιου, άπαι δις, τρις, πολλακις, ολογαχις β') τα διαιρεσεις οιου, δειχνη τιριχη, τετραχα γ') τα άθροισεις οιου, αμα, ομοι, συλλησδην, αθροιν.

Ε'. Προς τε. a') Τα συγκρισεως κατα τοπου οιου, εγχυτερα, μακρητερα, υψηλοτερα, χαμηλοτερα β') τα κατα άραιον οιου, ροχυτερα, υστερουτερα γ') τα κατα ποιοτητα οιου, μαλλον, ηττου δ') τα κατα ποσοτητα οιου, πλεου, ἔλαττου ε') τα κατα τροπου οιου, καλητερα, χειροτερα ε') τα αντισεις βοινουτα υπερθετικα εις τα ειρημενα ταυτα συγκριτικα οιου, μαλιτα, ἰλαχιστα, ἀριστα.

ΟΘ. Ειναι δε και επιρρηματα, τα οτσα δεν επευργουσιν εις το κατηγορια, αλι εις του συνδεμου της κατηγοριας. Τοιαυτα ειναι a') το καταρατικον και το απορατικον οιου, Ναι, ου β') τα βεβαιωσεις και ἀρ-
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Περί Προθέσεως.

Πρόθεσις εἶναι λόγου μέρος παραλαμβανόμενον εἰς τὸ νὰ ἐξηγήση τὴν σχέσιν τοῦ ὁμίματος πρὸς ἄλλο ὄνομα κοινωνουμένην διὰ μεστεύωντος ῥήματος (ΙΕ'). Εἶναι δὲ ἀκλίτος καὶ κατὰ γένος καὶ κατὰ πτῶσιν καὶ κατὰ ἀριθμὸν.

ΠΑ'. Ἑπειδὴ δὲ ἐκ τῶν ὁκτώ ἐξηγημένων (ΚΣ') σχέσεων τὴν θητηκὴν καὶ δοτικὴν καὶ αἰτιατικὴν εἰς τὴν παραλαῖψιν ἤμων γλῶσσαν ἔμφραγμνοιν αἱ πτῶσεις· λέσσεται ὁ ῥα εἰς τὰς προθέσεις νὰ ἐξηγῆσῃ τὴν ληπτικὴν, ὁργανικήν, τοπικήν, ἕρωτικὴν, καὶ αἰτιολογικὴν, καὶ τὰς ἐκ τῶν τούτων ὑποδιαφέρουσια προκυπτούσας, καὶ πάσαν ἄλλην ἡσυχίαν ἡσυχίαν, ἡτίς ἐνδέχεται νὰ προσεθῇ εἰς ταὐτὰς.
ΠΒ'. Τὴν ληττικὴν σημαίνουσαν αἱ προθέσεις ἀπὸ εἰκόνων, ἡ διὰ καὶ ἡ ἐν, καὶ ἡ συνηθισμένη μὲ. Τὴν δὲ τοπικὴν ἡ ἐν καὶ ἡ εἰς κοινότερον καὶ ἡ ἐντὸς καὶ ἡ ἐκ τὸς κτλ. αἱ αὐταὶ δὲ σημαίνουσι καὶ τὴν χροικὶς· δεικνύονται δὲ αἱ δύο αὐταὶ τριχῶς, κατὰ σάσιου, κατὰ κάνησιν ἀφ' οὗ, καὶ κατὰ κάνησιν πρὸς ὄν· την κατὰ κάνησιν ἀφ' οὗ καὶ τοπικὸς καὶ χροικικὸς σημαίνουσα ἡ ἀπὸ καὶ ἡ ἐκ τὴν δὲ πρὸς ὄν, τοπικὸς ἡ πρὸς ἐπὶ ἐφώγου, καὶ ἡ εἰς ἐπὶ ἐφώγους· χροικικὸς δὲ ἡ ἐως, μὲ χρῆσι, εἰς. Τὴν δὲ αἰτιολογικὴν, ἐὰν λαθόμεν πάλιν τριχῶς τὸ αἰτίαν, ὡς ποιητικοῦ, ὡς ὑλικοῦ, ὡς τελικοῦ, ἡ μὲν ὑπὸ καὶ ἡ παρὰ τὸ φανερούσας ποιητικὸς· ἡ δὲ ἐκ καὶ ἀπὸ, ὑλικὸς· ἡ δὲ διὰ καὶ πρὸς καὶ εἰς, τελικῶς.

ΠΓ'. Ἡ δὲ σχέσις ἡ λεγομένη τοῦ ὁ μοῦ ἀνάγεται ἡ εἰς τὴν τοπικὴν ἡ εἰς τὴν χροικὶς· ώσιτότως δὲ καὶ ἡ τοῦτον ἐννοεῖ ἡ σημαίνουσα δὲ τούτος ἡ μετά, ἡ σὺν, ἡ ὁνεί, ἡ χωρίς κτλ. Καθόλου δὲ νὰ ἐλπίζω, πᾶν ροίριον προτεθέμενον ἐμπροσθεὶν οὐόματος, καὶ μία τινα ἐκ τῶν εἰρημένων σχέσεων φανεροῦ εἶναι προθέσεως.

ΠΔ'. Αἱ προθέσεις ὁμαλὴν καὶ τὸ του ἐπιρημάτως εἰς τὴν ὁμοτεραν γλῶσσαν· δοῦται αἱ εἰρημέναι (ΟΣ') ἀποφάσεις, ὁ εὐθύμιος, περιπατω βραδέως, γράφω ταχέως, ὁμιλῶ ἀσχολός, ἐμποροῦν νὰ ἐκφρασθῶσιν ἐπὶς μὲ τὰς ἐρεξίας ὡς μὲ εὐθυμίαν, περιπατῶ μὲ ἀργοποίειαν, γράφω μὲ ταχύτητα, ὁμιλῶ ἐν ἰδίων κτλ.

ΠΕ'. Εἰς τὴν παλαιὰν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ὁ ἀριθμὸς τῶν προθέσεων εἶναι ἀπροσδόριστος, μὲ ὅλων ὅτι ὁ γραμματικὸς ἀπαρθιμοῦσαι μονὸν ἁκοπτῷ, συγκατατάξαντες πολὺ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Περὶ Συνδέσμου.

ΠΖ'.

Σύνδεσμος εἶναι λόγου μέρος, διὰ τοῦ ὁποίου συν- 
δέονται πολλαὶ προτάσεις πρὸς ἄλληλας, καὶ ἀποτελοῦσθι.
όλου τι περιεκτικού συλλογισμάτων, περιόδων, και διαλεκτικής συνθέσεως λόγων. Είναι λοιπόν λογικής έσω μας τών ἀλληλοδιάδοχων προσανατολισμῶν ιδεών κατά τον χαρακτηρα τής αυτών καθολικότητας καὶ ύπαρξιας καὶ συμπληρωμάτων επιστημονικών εκτιθεμένη διὰ τοῦ προφορικοῦ λόγου.

ΠΗ. Διὰ νὰ καταλάβωμεν λοιπόν ἀκριβῶς Ποῦ ἐμφανίσθηκε τὰ τῶν συνδέσμων είδη, πρέπει νὰ εκθέσωμεν τὰ διάφορα είδη τῶν συνδεδεμένων προτάσεων ὑποθέτοντες γνωσίας τὰς ἀπλὰς, ὥσον τὰς ἐφαρμογές δὲ ἐνὸς ὑποκειμένου καὶ δὲ ἐνὸς κατηγοροομένου, καὶ μηδέμων ἑκούσιας πρὸς ἀλλήν πρότασιν σχέσεις, ἀν συνδεδέμεναι λοιπῶν αὐται προτάσεις ἐναι σύμφωνοι, ἀντιφατικὲς, καὶ ἐνδοικον ἐναντίως, διαζευκτικὲς, ἀντιλογικὲς, ὑποθετικὲς, χρονικὲς, λέγομεν δὲ πρῶτον περὶ τῶν τεσσάρων καὶ ἐπετα περὶ τῶν τριῶν.

ΠΘ. Αἱ σύμφωναι ἐναι ἡ συμπληγμέναι ἡ ὁμοιοματικὴ καὶ τῶν μὲν πρῶτων παραδελχωμὰ τίνα τὰ ἐφεξῆς ὁ φίλος ἐφαγε καὶ ἐχόρισεν. ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος ἐναι ἀπόστολοι τῶν δὲ δευτερῶν. Οἱ λόγοι μὲ ἐφανερωθαν ὅσον μὲλε γλυκές. Καθὼς ἡ σελήνη δαιμονίζεται τὸ φῶς τῆς ἀπὸ τοῦ ἱλίου, οὕτω πολλοὶ οὐδαμοὶ λαμπτοῦσι μὲ κυνεόμενοι ἁρπακτικοί. Τοπικάνθη δὲ εῖναι καὶ ἡ ἀνάλογική ὅσον, ὅσον μέγας εἴπετα τοσοῦτον σειητών. Ἀντιφατικαὶ δὲ ἐναι ἄποικαι ἡ ἐφεξῆς. Πάντας μὲν ἐπαινοῦσι τῶν ὁγαθοῦν ἐκείνων ἄνδρα, ὁ δὲ βάσσαις δεῖ ἢ ἆλεες νὰ τῶν ἐπαινεῖτη. ἢ δὲ καὶ ἐνδοικον καὶ ἐναντίως ἐναι ὁτὲ ἡ ἐφεξῆς. Κ' ὑμι, ὁ χάρις τοῦ ὀκτὼν, ὁμοίως ἐτῇ καρποφορίᾳ. Διαζευκτικὰ δὲ ἐναι ἡ ἐφεξῆς. Πρέπει νὰ εῖαι ἡ μὲν ἡ ἀρχὴν καὶ ἡ ἀριθμοὶ.
ΤΙ. "Ερχονται τώρα αε τρεῖς υπόλοιποι, αιτιολογική, και υποθετική, και χρονική. Καὶ αἰτιολογικὴ μὲν εἶναι η σημασία η το ποιητικὸν αἴτιον οἶον, Ἐπειδὴ ἦθελεν· δει, διὰ τὸ τοῦ Εὐαγγελίου τοὐμεν τοποθετήσει· η, Δεν ἦθελεν· δει, το τῆς σειρᾶς, ὃς τῆς αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἀπέθανε· η τὸ τελικὸν οἶον, Ἐπόκοιμη, διὰ νὰ ὁρελήσῃ τὴν πατρίδα τοῦ. Ἡ δὲ υποθετικὴ οἴον, Ἐὰν εἶναι φρόνιμος, Ἐκεῖς ἀκόουσιν τὴν συμβουλήματος. Ἡ δὲ χρονικὴ εἶναι τριπλή: ταυτόχροος οἴον, Ὡς ἐμπνέωσεν εἰς τὴν γῆν ὁ "Ἀγουνός, τότε ἐγενώθη εἰς τὴν Ἰερουσαλήμ ὁ Ἰησοῦς· υἱὸν Χριστοῦ κατὰ τὸ πρῶτον οἶον, Ἀροῦ ἀρχεῖν η σκηναίρεσις τὴν Ἐλλάδα, τὴν ἐκπρέπουσαν ὅλαις αἰ δυτυχίας· καὶ υἱὸν τὸ πρῶτον κατὰ τὸ υἱὸν οἴον, Ὑπαν τετράγωνον οὕος κύκλος, Ἐξετάζει ἐπιλυ-θῆναι γεωμετρικὰ προβλήματα.

Σημείωσις. Συνάπτονται δὲ καὶ πλείοτερα προτάσεις μετ' ἀλλή-λους ὁμολογίας εὐθείας καὶ συνόλου λόγον ἐκ τεκ-νάγκας ὑποθέσεως σύνθεσις οἶον, Ἐπειδὴ ἦθελεν αὐτὸν εἰς τὴν Ἰερουσαλήμ ὁ Ἰησοῦς· υἱὸν Χριστοῦ κατὰ τὸ πρῶτον, Ἀροῦ ἀρχεῖν η σκηναίρεσις τὴν Ἐλλάδα, τὴν ἐκπρέπουσαν ὅλαις αἰ δυτυχίας· καὶ υἱὸν τὸ πρῶτον κατὰ τὸ υἱὸν οἴον, Ὑπαν τετράγωνον οὕος κύκλος, Ἐξετάζει ἐπιλυ-θῆναι γεωμετρικὰ προβλήματα.

ΤΙΑ. Εἰς ὅλας τὰς συνδεσμεύσεις ταύτας προτάσεις αἱ μὲν προτασασθαί λέγονται ἡ γυρώμενος, αἀράγε τοὺς κάτω οἶον· αἱ δὲ προτασασθαί, καὶ ὁ μὲν ὁ κατώτερος. Ἐπειδή, λοιπόν σύν-δεσμος τῶν ἐγγούμενων, καὶ ἄλλοι τῶν ἐγγούμενων· καὶ κάτωτε μὲν εἶναι μόνον τῶν ἐγγούμενων· κατοικεῖ δὲ μόνον τῶν ἐγγούμενων· κατοικεῖ δὲ καὶ τῶν ὅμως, ως μᾶς διδάσκει η μερικὴ γραμματικη.
ΤΙΒ. Σύνδεσμοι τῆς συμπεπλεγμένης προτάσεως εἰς μὲν τὸ ἡγούμενον μέρος εἶναι μὲν, εἰς δὲ τὸ ἐπόμενον δὲ κἀποτέ καὶ εἰς τὸ δώμ εἶναι καὶ ἢ εἰς μόνον τὸ ἐπόμενον εἶναι καὶ ἢ εἰς ἐκεῖνο μὲν εἶναι τὲ, εἰς τούτο δὲ κἀποτέ εἶναι δὲ καὶ ἀρνητικῶς συμπλεκτικοὶ οὐτε, οὐδὲ, μὴ τε, μὴ δὲ.

ΤΙΓ. Τῆς δὲ ὀμοιομορικῆς εἰς μὲν τὸ ἡγούμενον εἶναι ὡς, ὁσπερ, καθὰ, καθάπερ, καθὼς εἰς δὲ τὸ ἐπόμενον, οὐτος, ἀπαράλλακτα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον· ἡ ἔμπορεῖ εἰς τὸ ἡγούμενον νὰ ἐνυσθήται ἐξ ὦθει· οἶον, Ἐξῆσθαι ὡς βασιλεὺς, καὶ ἀπεθάνειν ὡς ψυμοκῆτης.

ΤΙΔ. Τῆς δὲ ἀνυφρατικῆς, τῆς ὁποίαν οἱ γραμματικοὶ ὀνομάζουσι κατ' ἄρσειν καὶ Θέσειν, εἰ μὲν προηγεῖται ἡ Θέσης, αὐτὴ μὲν λαμβάνει σύνδεσμον μένεν, ναὶ, ἡ ἀλλὰ τοιοῦτο βεβαιωτικὸν μόριον· ἡ δὲ ἄρσεις, δὲ, ἀλλὰ, ὁ μόρις κτλ. εἰ δὲ προηγεῖται ἡ ἄρσεις, αὐτὴ μὲν λαμβάνει ἀρνητικοῦτι μόριον οὐ, οὐ δὲ ἄνως κτλ. ἡ δὲ ἐπομένη Θέσης, δὲ, ἀλλὰ· οἶον, 'Ον γε εἰπε μὲν, ἔπραξε δὲ, ἢ, ἀλλ' ἔπραξε.

ΤΙΕ. Τῆς δὲ κατ' ἐνδοσια καὶ ἐναντιώσι, η μὲν ἡ γομένῃ ἐνδοτική ἔχει συνδέσμον αὐτῶν καὶ ἢ, καὶ οὐ, καὶ ἐὰν, εἰ καὶ, μὲ ὁ λος ὁ τε· ἡ δὲ ἐπομένῃ ἐναντιωμοματική κάποτε μὲν συνθέτους, ἀλλ' ὁ μόρις, ἀλλ' ἐμπής, μὲ ὁ λός τούτο, κάποτε δὲ ἀπλοῖς, οἷον, ἀλλὰ, ὁ μόρις. Κάποτε δὲ ἡ μὲν ἐνδοσια εἴρηται αὐτοῖς· ἡ δ' ἐναντιώσις λαμβάνει τοὺς συνθέτους συνδέσμους καὶ ὁ μόρις, ἀλλ' ὁ μόρις· οἷον, Εἴπαιν πολλοί.
την Δομικήν περιττήν· καὶ ὁμιὰς χωρίς αὐτὴν ὀρθοῦ τέτοπτε δὲν δύναται νὰ διανοηθῆσαι.

ΤΙΣ. Τῆς δὲ διαζωοτικῆς τὸ μὲν ἡγούμενον ἔχει ἐν τὴν πολαῖν ἡμῶν γλώσσαν τὸν σύνδεσμον ἡτόις, τὸ δὲ ἐπόμενον τοῦ Ἡ ἐπὶ βεβαιὰς διαζεύξεως οὗτοι, Ἡ τοῖς γιὰ κινεῖται ἡ νῆσος· ἡ ὁμιλουμένη γλώσσα ἀγνοεῖ τὸν ἦτοι· ἐπὶ δὲ ἀμφιπαλλομένης καὶ τὰ δῶμ μέρη προταττοῦσι εἶτε, καὶ καὶ ἀν.

ΤΙΖ. Τῆς δὲ αἰτιολογίκης, εἰ μὲν προηγεῖται τὸ αἰτίαν, τότε μὲν προσλαμβάνει ἐπεὶ δὴ, ἐπεὶ, διὰ τις, ἡ δὲ ἐπομένη ἀκολουθεῖ ἡ ἂσυνδέτως ἡ μὲ τὸ διὰ τὸν τοῦτο, διὰ τὰ οὖν, τοὺς χάριμι κτλ. εἰ δὲ προηγεῖται τὸ αἰτιατοῦ ἡ τὸ ἀποτέλεσμα, τότε μὲν ἐξερεύνηται ἂσυνδέτως, τὸ δὲ αἰτίαν ἡ γὰρ αἰτία ἐπεῖται μετὰ τοῦ σύνδεσμων ἢ ὅτε, ἡ γὰρ εἰς τὴν πολαίνα γλώσσαν· ἡ τὸ ἡγούμενον αἰτίαν συνδέεται μὲ τὰ οὖν, οὖν παρών, τὸν σοῦ πολλαῖ κτλ. τὸ δὲ ἐπόμενον ἀποτέλεσμα μὲ τὸ, ως ἔ.

ΤΙΗ. Τῆς δὲ τελικῆς τὸ μὲν ἡγούμενον ἐκφέρεται ἂσυνδέτως, ἡ συνδέεται μὲ τὸ διὰ τὸ τοῦτο, τοῦτο χάριμι, τοῦτο ἐνεκά· τὸ δὲ ἐπόμενον λαμβάνει ἢ μα, νά, διὰ νά οἷον, Διὰ τοῦτο ἐπρόκυψε, διὰ νὰ ὑφελήσῃ τὴν πατρίδα.

ΤΙΘ. Τῆς δὲ υποθετικῆς τὸ μὲν ἡγούμενον λαμβά
nει εἰ, εἰ, εἰ· τὸ δὲ ἐπόμενον ἐπὶ μὲν βεβαιὰς προη
pοθέσεως καὶ εἰς τὴν πολαίναν καὶ εἰς τὴν νεοτέραν γλώσ
sαν ἀκολουθεῖ ἂσυνδέτον· εἰπὶ δὲ ἐνδεχόμενης, εἰς μὲν τὴν 
πολαίναν ἀκολουθεῖ ἡ δυνητικὴ ἐγκλίας (ΞΘ') μὲ τὰ ἐδικαιο
ζούσι αὐτῆς μόρια αὐτὲ, καὶ· εἰς τὸν ὁμιλουμένην,
ΠΕΡΙ ΣΤΙΝΔΕΣΜΟΥ.

η σύνθεσις δυνητική ἡ θελεί οὐ μήν, φέρε εἰπεῖν, κτλ. περὶ τῶν ὁποιῶν πρέπει νὰ κανονισθῇ ευτελῶς ἥ ἐλπιδοφορεῖσθαι γραμματικὴ τῆς νέας ἡμῶν γλώσσας.

Ρ. Τῆς δὲ χρονικῆς, εἰ μὲν εἶναι ταυτόχροον, εἰς μὲν τὸ γνώμενον τάττεια τὸ ὅτε, ὡταν, ἐνώ, τὸ δὲ ἐπώμενον λαμβάνει τὸ τότε, ἡ ἀκολουθεῖ ἀσύνθετον· εἰ δὲ ἐναι ὑσερόχροον, ἡ μὲν πρωτόχροονα (νὰ εἴπω αὐτῷ) κάποτε μὲν προγείται, καὶποτε δὲ ἀκολουθεῖ εἰς τὸν λόγον διὰ τῶν συνδέσμων, ἐπεὶ, ἐπειδὴ, ἐκ ὀ- τοῦ, ἀφ' αὐτῷ, ἡ δὲ ὑσερόχροονα ἡ τιτείαν ἀσύνθετος, ἡ εὐφρένεται διὰ τῶν μορίων τὸ τότε, ἐπεὶ τα κτλ.

ΡΑ. Τῆς δὲ διασθεσιτικῆς καὶ ἱστορικῆς ἡ άρχιγραματικῆς τὸ μὲν γραμμένον ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον εἶναι ἀναφέρεται τὸ ὅτε ἐπώμενον ἐκφράσεως καὶ εἰς τὸν ὑμων διὰ τοῦ ὅτε εἰς τὴν ὁμολογίαν γλώσσαν ἐκ τὴς τὴν παλαιὰν, τὸ μὲν ὅτι τῆς διασθεσιτικῆς φέρεται εἰς ὁρισμένη· τὸ δὲ τῆς ἱστορικῆς, εἰς εὐκρινῆ ἐγκλισιν.

ΡΒ. Ὅλαι αὐταποδοτικαὶ καὶ ἀναφορικαὶ προτάσεις εἰναι συνδεδεμέναι καὶ συναρμολογημέναι μετὰ ἀλληλον, εἰς τὰς ὅποιας εκτελοῦσαν τὴν ὑπορεσίαν τοῦ συνδέσμου τὸ λεγόμενα ὀρθὰ (ΑΔ').

ΡΓ. Ὅ δὲ συλλογισμὸς τῆς Λογικῆς, συγκεκριμένος ἀντὶ τρεῖς προτάσεις (Ἀποκ., ΠΠΑ'), ἐχει ἑξωτικής συνδεσμοῦς συλλογικοῦς ὁμομοιομένους· καὶ ἡ μὲν μείζον προτάσεις ἐκτίθεται ἀσύνθετος· ἡ δὲ ἐλάττων, διὰ τοῦ ἀλλαμενοῦ, τὸ δὲ συμπέρασμα, διὰ τοῦ ἄρα· τὸ ἄρα· ἡ καυχὴ γλώσσα ἐξυγειεῖ μὲ τὸ λοιπὸν. Εἰς δὲ τούτῳ συλλογικοῦς τούτους ἐμποροῦν νὰ προσεῖθωσι καὶ ὅλοι αἱ εἰς τὸν Τόμ. Β'.

S.
ΠΕΡΙ ΣΤΝΔΕΣΜΟΤ.

πάντα λόγου ὁπωσοῦ ὑμπεραίνοντες· ὦν, το γα-ροῦν, ὦν, το ὑνῦν, ὦς ε κτλ.

ΡΔ'. Ἐκ πάνω τὸν τούτων γένειται φανερῶν, ὅτι σύνδεσμος ἀλλοῦ ποιῆται δὲν ἔχει χώραν, εἰ μὴ ὅπου δυνῇ ἡ καὶ πλεούτεραι προτάσεις ἀναφέρομεν πρὸς ἀλλήλας συνδέονται καὶ ἀποτελοῦσι λόγου σύνθετον ἐκ πολλῶν ἀπλουτέρων.

Σημείωσις. Εἰς τὴν παλαιὰν γλώσσαν εἶναι σύνδεσμοι ὑπὸ τῶν γραμματικῶν λεγόμενοι εἰς ἐκτιττικά, εἰς δυνητικά κτλ. Πότε δὲ εἶναι ἄξιοι τὸν ὁνόματα τοῦ τοῦτο, καὶ Πότε ἐξουσιών ἐπιρρήματικήν σημασίαν, εἶναι ἄρχον τὰς μερικοτέρας γραμματικής νὰ ἐξακρι-βεύσῃ, καὶ μάλιστα τῶν φιλόλογον διδασκάλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ Συνταξεως.

ΙΕ'.

Συντακτικῶν τῆς γραμματικῆς μέρος ὁνομάζεται, τὸ ὁποῖον διδάσκαλη τὴν Σύνταξιν, ἤρων τῶν κανόνας τῆς τῶν μερῶν τοῦ λόγου καταλήκτου ἐνώσεως εἰς τὸ νὰ γελώῃ ὅλου τοῦ ἐνετολοῦ διανοιαὶς δηλωτικοῖς. Εἶναι δὲ συν- τακτικὰ δύο, τὸ μὲν υψηλότερον, τὸ δὲ κατώτερον· καὶ τὸ μὲν πρῶτον σηρίζεται εἰς τὴν ἀρχικὴν σχέσιν τοῦ ἐν- διαθέτου πρὸς τὸν προφορικὸν λόγου (Δ'), καὶ προσδιο- ρίζεται τὴν ἐκ τῆς Λογικῆς προσαζομένην ἐνώσας τῶν τοῦ λόγου μερῶν κατὰ τὴν ἀναγκαίαν αὐτῶν ἀλληλουχίαν· τὸ
ΠΕΡΙ ΣΤΩΝ ΕΙΔΕΧΕΙΣ. 275

δὲ δεύτερον ἀποδείξει τὴν ἐμπειρικῆς διδασκομένην χρήσι
tῆς τούτων ἐνώσεως εἰς μεν τινα ὑπάρχουσαν ἢ ὑπάρξις
σαυ γλώσσας — καὶ ἐκείνη καμμένα γλώσσα, καθά ἐνεργεια
tοῦ αὐθορπώνου πνεύματος, διὰ τὴν χρείαν τοῦ νὰ παρα−
ζάνῃ μὲ λέξεις τὰ νοσύμενα, δὲν δύναται νὰ ἀντιφάσθη
εἰς τοὺς ἀρχικοὺς τοῦ διανοεῖσθαι νόμους — διὰ τοῦτο ἐξηρ−
tηται μὲν τὸ κατώτερον συντακτικόν ἀπὸ τοῦ ἀνωτέρου
ἐμπειρικῶς δὲ ἐμφανιζόμενον λαμβάνει παντοτις μορφὰς καὶ
τρόπος, τὰς ἐποίεις δυνάμεθα νὰ μάθωμεν μόνον ἀπὸ τὴν
μέρικην γραμματικήν πόσησι μιᾶς γλώσσας.

ΠΣ'. Όλῃ αὐτῇ δυνάμεθα νὰ εἰπώμεθα ἐνταῦθα περὶ
συνταξίως, καὶ μάρων οὐτὶ γενικῶς λεγόμενα ἐπολυτελοῦ−
σαν εἰς ἀνάγκης εἰς πᾶσαν γλώσσαν. Ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν
σύνταξις ἀπατεῖται νὰ ἀρμόζωνται καταλλήλως τὰ μέρη
tου λόγου — διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἐκφράσωμεν ἕνα κανόνα περὶ
τοῦ καταλληλοῦ ἀπλῶς, καὶ τινὰς ἀλλὰς περὶ τῆς καταλληλίας
tῶν ἑδιαίτερῶν τοῦ λόγου μέρων.

ΠΖ. Τὸ κοινῶς καταλληλωὸν τῶν τοῦ λόγου μερῶν ἐν
ναι ἡ συμφωνία τῶν κοινῶς εἰς αὐτὰ παρεπομενῶν — ἐνεῖς
θεῖν ὁμαρπαγάζει οὐ καθολικὸς κανόν. Ὁ μὲν τὰ ἀμέρος
συντασσόμενα μέρη τοῦ λόγου ἔχοσι κοι−
νά παρεπομενά, Θεὶς συμφωνῶς τὰ παρεπο−
μενα — ἐὰν δὲ δὲν τὰ ἔχοσι κοινά, ἐναὶ ἡ
κατὰ ταῦτα συμπλοχὴ τῶν ἀνίαρος. Ἡκ
δὲ τοῦ γενικοῦ τοῦτον κανόνον ἐπονοεῖ τὰ μερικῶτεροι ἐπιπροοίητες τὴν ἀλήθειαν τοὺς.

ΠΗ'. Πᾶν ὅτι συντάσσεται ἀμέρος μὲ τὸ ὑπισχε−
κὸν ἑπιθετικός, ὅσον ἐπιθέτου, μετοχή, ἀντιομία, ἀρ−
θοῦν, πρέπει νὰ συμφωνῇ μὲ ἐκεῖνο κατὰ γένος καὶ ἀριθμ.
μόν καὶ πτώσιν* οἷον, Καλὸς ἄνὴρ, Σωρρομοῦσα γυνὴ.
Ταῦτα τὰ παιδία διότι τοῦ ὑσιαστικοῦ ὄνοματος καὶ τῶν ἐκτεθέντων ἐπιθετικῶν εἶναι κοινὰ παρεπόμενα (ἂνωτ.) τό γένος καὶ ὁ ἀρίθμος καὶ ἡ πτώσις.

Σημείωσεις: Αὐτὸ δὲ τι ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχει τοῦ ὑσιαστικοῦ ὄνομα, τοῖς τὰ παρεπόμενα, οἷον γένος καὶ ἀρίθμος καὶ πτώσις, καθὼς εἰκονικὰ τὸ Ἀγγειικὸ ὁρός (ΑΔ'). συντάσσεται ὡς αἰνεῖ καὶ τὸ ὑσιαστικὸ χωρὶς νὰ περικυκλώῃ ἡ κατακλησία (ΡΖ').

ΡΘ'. Πᾶσα ὑσιαστικὴ ὑποκείμενον ἐμφαίνουσα προ-
τάσεως συμφωνεῖ μὲ τὸ ὅρμα ὡς κατηγοροῦμενον, εἰ μὲν εἶναι ἀντώνυμα κατὰ πρόσωπον καὶ ἀρίθμῳ οἶον, Ἡγὼ λέγω, ὅτι ἐκεῖνος ἐπιταττεῖ. Ἡμεῖς τρέχομεν ἃ Σεῖς καθήσεις εἰ δὲ εἶναι ὑσιαστικῇ, μονοὶ καὶ ἀρίθμῳ οἴον, Ἀνδρὶ περιτατοῦσι: διότι ἀντώνυμας μὲ καὶ πρὸ τοῦ εἶναι κοινὰ παρεπόμενα πρόσωπον καὶ ἀρίθμῳ ὄνομα, δὲ καὶ πρὸ τοῦ εἶναι καὶ ἀρίθμῳ μονοὺς ἀρίθμῳ (ΡΣ').

ΡΙ'. Πάν ἐπιθετον καὶ ὕποκαθαρίστη τοι οὐκ ὁσιασ-
σόμενον μὲ ὑσιαστικοῦ ὑποδέδειται ὡς κατηγοροῦμενον εἰς ὑποκείμενον διὰ συνεπτυγμένης προτάσεως οἴον, Ὅ εἰρ-
χός ἄνηρ πολοσφορεῖ. Ὅ διδάσκαλος ὁγαπὰ τοὺς ἐπιμελεῖς μαθητὰς ὁπὸ τοῦ ἐναρέτου Σωκράτους ὑφελήθη ἡ νεο-
λαία ἡ Ἐπανώ τοὺς ὑφέλοιτας. Ὅλου τῶν τῶν προ-
τάσεως τὰ ἐπίθετα, ἐρπότα ἐς τὰ ἐπίθετα, κατηγοροῦμενοι ἡ δὲ ἀνάπτυξις ἐκάσης ἢπαρὼν τριῶν τὸ λεγόμενον. Ἡθὸν Ἡδὸς ἀποπτύσσεται πάσα μὲ Ὅ ἄνηρ, ὅτι τίς ἐς ἐρποφόρος, φιλοσοφία. Ὅ διδάσκαλος ὁγαπὰ τοὺς μαθητὰς, οἱ τέκνες ἐπι-
μελεῖς ἡ νεολαία ὑφελήθη ὑπὸ τοῦ Σωκράτους, ὅτι τίς ὁ ἐναρέτος ἡ Ἐπανω τοὺς, οἱ τέκνες ὑφελοῦσιν. Διὰ.
τούτο λοιπόν τὸ σύνιαζομένον, ὅχι μένον καὶ ὁμοματικόν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πᾶσαν πτώσιν ἐμπορεῖ νὰ ὁμομαζέται ὑποκειμένου.

ΡΙΑ. Εἰς δὲ τὴν ἐμμεσον σύνταξιν εἶναι αδιάφορος ἡ κατὰ τὰ παρεπόμενα συμφωνία. Δένω δὲ ἐμμεσὸν, διὰ τῆς ὑποθέσεως ἐκφέρεται ἡ τοῦ ὑποκειμένου πρὸς ἀλλοσχέδη διαδοχομένη διὰ τοῦ μεσιτεύουτος ῥήματος· οὗ τοῖς μαθηταῖς· ἀκούω τοὺς λόγους· ἔλεγομαι ᾧ τοῦ ψύχους. Εἰς τὴν ἐμμεσον σύνταξιν ἀνάγονται ὅλαις αἱ ἐκ τρότου λεγόμεναι ὑπὸ τῶν γραμματικῶν πτώσεως καὶ τὰ προθέτοπτα, καὶ τὰ ἐπιφημήματα.

ΡΙΒ. Πᾶν μεταβατικὸν δῆμα καὶ πᾶν παθητικὸν (ΝΑ) ἀπαιτεῖ ἐκ τρότου τὸ μὲν πτώσιν σημαλάουσαν τὸ πράγμα ἡ πρόσωπου, εἰς τὸ ὑποῖον γίνεται ἡ μετάβασις· τοῦ δὲ, τὴν ἐκ τοῦ ὑποῖον προεξερείται τὸ πάθος· Τίνας δὲ πτώσεις ἀπαιτεῖ καθὼς δῆμα, ἄφθομον τῶν ἐρευνών εἰς τὴν μερικῶν ἑτέρων γραμματικών.

ΡΙΓ. Πολλάκις ἀντί πτώσεως τίθεται ἐκ τρότου πρότασις ἀλάκληρος εἰς ὅλος τὰς γλώσσας ὁ μικρὸς, ἡγοῦται ἀνθι ἐνὸς ὑμοῦ. Τὴν δὲ ὅρχην τοιαύτης προτάσεως ἐκφάνεθαι πρὸ πολλοῦ καθὼς ἄλογον ἐν ἐκάθε μικρῷ· Τὸ τῆς συμμετέχουσας γλώσσας· οὗ, Τίτις ὅπως ἐρευνάτω ἐπὶ παιδίων ἑκωγῆς· οὗ, Ἐχειν· ὁ ἀντίκειται τῇ συμμετέχοντι γλώσσας· οὗ, τῇ συμμετέχοντι γλώσσας· οὗ· Πολλάκις δὲ τίθεται ἐκ τρότου καὶ πτώσεις καὶ πρότασις· οὗ· Παρασκευοῦσαν καὶ ἐξίσους καὶ ἐξίσους οὗ· ὁποῖς ἀν ὅσιων ἠτάν νὰ πιθανώτατο λέγειν (Πλατ. Γοργ. 77) καὶ τῶν πολλῶν ἱδονέως τῆς μακραίου καὶ ὁτι ὅτινες αὐτών ὅσιων ὑγιὲς πράττει (Πλατ. Ποιτ. 436).

ΡΙΔ. "Ἀπὸ χρόνος ἐς ἑπικεφαλήν καὶ κατηγορομένον"
νου συνιστά ενός είναι τέλειος μεν, γενικός δὲ καὶ ἀπροσδιόριστος εἰς τὸν λόγον, φέρει εἰπεῖν, Διδάσκω, παρείσχεται νῦ μα τέλειον, ἀλλὰ γενικὸν καὶ ἀπροσδιόριστον, ἐπειδὴ δὲν φαίνεται οὔτε τάνα οὔτε τοῖς πάσιν ἢτοι διδάσκω. Πάση προσθήκη ἐνός τούτων μεριμνεῖ καὶ προσδιορίζει τέλειοτερα τοῦ λόγου· αὕτω, διδάσκω τοῦ Ἑυθύμου, εἶναι πλέον προσδιορισμένον παρὰ τὸ Διδάσκῳ· καὶ ἀπὸ τούτου εἶναι ἀκόμη πλέον προσδιορισμένων τὸ Διδάσκῳ τοῦ Ἑυθύμου τῆς φιλοσοφίας· καὶ, Διδάσκω τοῦ Ἑυθύμου τῆς φιλοσοφίας ἐπιμέλειας· καὶ, Διδάσκω τοῦ Ἑυθύμου τῆς φιλοσοφίας ἐπιμέλειας ἐν Σμύρνῃ τῷ μωθέν ἐπὶ ὁγαδίνῃ τῆς Ἑλλάδος. Λέγονται λοιπῶν περισσότεροι τοῦ λόγου τῶν ἐξ ταύτα Τίνα, Τί', Ποτέ, Ποι, Ποις διὰ τί, ἡ προσωπικος, πρόγνα, χρόνος, τόπος, τρόπος, αἰτία, τὰ ὁποῖα προσδιορίζουσιν ἀκριβέστερα τοῦ λόγου.

ΠΙΕ'. Τὸ τὲ ἐμπρεῖ ὡς εἶναι, ὡς εἴπαμεν (ΡΙΓ'), πρότασις· εἰς τοιαύτην περίσσαν ἡ πρότασις αὐτή λέγεται από τοὺς γραμματικοὺς ἀποδόμους τὸ λόγον, ἀποδόμους εἰς τῶν προηγοῦμένων, ὡς τε λέγεται τέλειος· τὸ ὑπὸ κείμενον τοῦ τελείου λόγου λέγεται καὶ βάσις τοῦ λόγου. Ὁ τέλειος λόγος χρῆσος συνιστᾶται διὰ τῆς ὁρισμένης ἐγκλίσεως· οἱ δὲ ἡμι τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων εἶναι οὗτοι· ἀπελεύθεροι λόγοι εἶναι τοὶ προσακτικοὶ, τοὶ ὁμοστοιχικοὶ, τοὶ τύπικοι, τοὶ ἐκτόπικοι, τοὶ ἀπαρεμομενοί, τοὶ μεταγιγμοί· καὶ ὅλαι αἱ προτάσεις αἱ τοῖς εἶναι ἀναγκαίως ἀκριβείαν καὶ συνεδρείαν τοῦ λόγου (ΠΙΑ').

ΠΙΣ. ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ. Ὁ νοῦς εἶναι πολὺ ταχύτερος πάρα τὴν γλώσσαν· διὰ γὰρ τοῦ φθάνη λοιποῦ, συντελεῖ τοῦ θρόμου, ἀφίσουσα πολλά νὰ ἐννοοῦται, χωρὶς νὰ τοῖς πλεον.
ΠΕΡΙ ΣΤΝΤΑΞΕΩΣ. 279

ἐκρίσις ἢ ἀπέοι δὲ, ὅσα ἔπνει εὐκολοῦ ἵνα ἐννοῶνται τὸ τοιοῦτον λέγεται Ἐλλησπόρις, καὶ ἀπαντᾶται εἰς ὅλας τὰς γλώσσας κοιμᾶται βαθῶν, ἦγουν ὑπνοῦ ἐκτεινων τὴν δεξιὰν, ἦγουν χεῖρα. Τὸ ὅπαρκτηκον ὅτι ὁ σῶμας ἐὰς ἐλλείπει πολλάκις οἷον. Πᾶς ὁμορροπος ἡμῶν οὔτε τοῦ, Πᾶς ὁμορροπος εἰς ἡμῶν. Εἰς τὸ μόριον ἡ ἐλλείπει πολλάκις τὸ ἀκόλουθον οἷον, ὁ ἀγαθὸς καὶ ὁ μὴ καὶ, Ἐ η μὲν Σέλεις, ἐλθέν' εἰ δὲ μὴ, μείνοι· ἀντὶ τοῦ, εἰ δὲ μὴ Σέλεις· ἀλλὰ περὶ πολλῶν ἄλλων ἐλλείψεις καὶ τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς ὁμολογμένης γλώσσης μας ἀφίνομεν ἐν ὁμιλοῦσιν αἰ μερικοὶ γραμματείᾳ.

ΡΙΖ. ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ. Πολλάκις εἰς ἐναι τις παριζύνονται μὲ τὸν ὁμολογηθὲν, ὅπερ γνωρίς ὡς Ἀδην ὁ ἀναρροπος, τὸς λέγει δὲς μὲ τὴν αὐτὴν λέξιν, ἤ καὶ μὲ ἄλλην συνωνυμίαν ἐπαναλαμβάνει δὲ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ λόγον ὀλοκληροῦν. Λέγεται δὲ τούτῳ Πλεονάς.

ΡΙΗ. Πᾶσα εἰς ὑποκειμένου καὶ κατηγορούμενου ἢ καὶ ἐκ τρίτου συγκεκριμένη πρότασις ἐνυοῦσα ἐνελθή παριζύνουσα, εἶναι ἄπληκτης, καὶ ὁ ἄπτης ἐμφανόμενος λόγος ἀπολογεῖ· διὸ δὲ διὰ τῶν συνδέσμων συμπλεκόμεναι (ΡΔ') ἀποτελοῦσι τὸν σύνθετον, ὅτις ἐμπορεῖ νὰ συνίσταται καὶ ἀπὸ πλεοτέρας· αἱ ἀπλοὺστεραί τάτε ὀμολόγουν καὶ ὁλὸ τῆς συνθετοῦ.

ΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ὅταν δὲ πολλαὶ προτάσεις ἢ ἀπλαῖς, ἢ σύνθεται, διὰ παντοδαπῶν συνδέσμων ἐνυοῦμεν καὶ συντάσσομαι ἐνεχύμως ἀποτελοῦσαι λόγον τέλειον πολλῶν νοημάτων περιεκτικῶν, παράγουμε τάτε τῶν λεγομένων. Περίστο ὅτι, τῆς ὁποίας μέρη ἔναι ὁλαι αἱ ἀπλοῦστα.
εραθείς προτάσεις, η τα κώλα. Είναι δέ η περίοδος βραχέια μέν, οταν σύγκειται απ' όλην κώλα μακρά δέ, οταν ἄπο πολλά. "Οταν δέ ἀναφέρονται μέρη τῆς περιόδου προτάσεις σύνθεται εἰς κώλαν καὶ αὐταί συνιστοῦμεν. "Τότε τὰ κώλα τῆς περιόδου εἶναι σύνθετα, τῶν ὕπονοι τὰ μέρη πρὸς αὐτῶς μὲν ἀναφερόμενα λέγονται κώλα, πρὸς δὲ τὴν περίοδον, κόμματα.

ΡΚ. Ἐν πάσαιν περίοδοι πρέπει κυρίως να ὑπόκειται προτάσεις τες ὡς βάσις, ὥστε λεγεῖται διεικτήρια τῆς περιόδου, καὶ εἴναι ὁ ὄνομαθέσις τέλειος λόγος (PIE) πρὸς τῶν ὑπονό καταδεδομένου καὶ τοῦ κατηγορούμενου καὶ τῆς ἐκ τριτοῦ πτώσεως (Ἀσγικ. PNA, ΠΑΝΕ', PNB') ἡ καὶ διαφέρεισι τῆς καθολικῆς ἱδέας τῆς προτάσεως, γένεται περίοδος ἀλλ' ὅμως εἶναι αὐτὴ πλέον συρραφή προτάσεως παρὰ περίοδο κατά τὴν ὑπονόν ἀποδεδομένης κυρίαν εἰς αὐτὴν συμμετέχει οἱ ῥήτορες. "Οταν δέ η βάσις τῆς περιόδου εἶναι σύνθετος προτάσεις, τότε ἔχουσα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον μέρη ἡγούμενα καὶ ἐπομένα, (ΤΙΑ') γίνεται ἡ κυρία περίοδος πλαισιωμένη καὶ ἐκατον αὐτῆς μέρος διὰ παλαιοτάτου προσδοκισμοῦ καὶ ἀναπτύξεως. Ταύτης δὲ τῆς κυρίας ὀνομαζομένης περιόδου εἶναι τόσα τὰ εἰδῆ, ὅσα διώνυσον νὰ ὑπάρξουσι εἰδῆ συνθέτων προτάσεως, ἐκ τῶν ὑπονόν συμπληρώνεται.

Σημεῖα σ 것. Τα δὲ εἰδή τῆς περιόδου καὶ Ποὺς κατασκευάζεται πώς. Μέ, εἶναι ἄργον τῆς ῥητορικῆς καὶ ἐξετάζει λεπτομερέσεως διέχει οὐτέ ἡ καθολικὴ γραμματικὴ δύναται να εἰπτεῖ τε περὶ τῶν διωρισμῶν καὶ ἡ μερικοτέρα Θεωρεῖ μένον ἐπὶ περὶ αὐτῶν λέγεται μερικῶς καὶ διοίκητα τινας τῆς γλώσσης, τῆς ὑπονό κατο-
Ο τεν γνωρίζωμεν ἐντελῶς τὰ μέρη τοῦ λόγου, καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν, καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν των ἐμπο-
ροῦμεν εὐκόλως καὶ τὰ διακρίνωμεν, καὶ νὰ δεξιωμεν καθε-
νῶς τὸ ἑργοῦ, τὸ ὅποιοῦ ἐκπληρῶνει εἰς τὸν λόγον. Ἐκ-
ποροῦμεν δὲ καὶ τοῦ συνθέτου λόγου ἢ ἀποδώσωμεν τὸ μέρη, τὰ ὅποια εἶναι λόγοι ἀπλούστεροι: λέγεται δὲ τούτῳ ἀνάλυσις τοῦ λόγου. Τούτῳ τὸ μέρος, μ᾽ ἔλον ὅτι εἶναι πρακτικῶν, καὶ ἔξαιρεται ἁρκεῖα διὰ τῆς καθημερινῆς τοῦ ἐφαρμογῆς εἰς τοὺς συγγραφές γνωμένης ἀπὸ τοὺς σοφοὺς διδασκάλους, θελομεν τὸ πρισμάτευμα καὶ ὑμεῖς ἐπιτολαιοῦ ἐνταῦθα, γέροντες παραδείσωματα τινα ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας.

ΡΚΒ. "Οταν βάλῃς ὑπ᾽ ὅψιν χωρίς λόγου τυποῦ διὰ νὰ τὸ ἀναλύσῃς ἡμὲς πρῶτοι Τῶν ἐννοου ἐπιτρέχει αὐτῆς ἀρχῆς ἔως τέλους δεύτερου διάκρισιν τῶν περιδῶν, ἢ ἐπὶ
περιέχει πολλάς τελευταίου ανάλυσιν κατά μίαν όλας τόσος περιόδους, και λέγος τήν μεταφή τούτων σχέσεων.

ΡΚΓ'. "Όταν αναλύσις μίαν περιόδου, ευρές πρώτου τήν διοικήτηρική πρότασιν (ΡΚΓ') δεύτερου, τό υποκείμενου της, το όποίου είναι η βάσις του λόγου (ΡΚΓ') τρίτου, τας περιστάσεως τού λόγου (ΡΚΔ') τέταρτου, άπόδος πάντα άτελεί λόγου, εάν είναι τοις τέλεσαν, με τον όποίον, η με τα μέρητου είναι ήμωρωμος τελευταίου, ανάλυσιν τούς άτελείς τούτων λόγους.

ΡΚΔ'. Φέρε να εφαρμόσωμεν τά ρηθέντα είτε είν γιος από τή θαλαμορράτα τού Ευανρύντος

[Απομνημ. Βιβ. Β'. Κεφ. Α', 28).

"Τών ευτόνον ἄγαθων καὶ καλών ουδέν ἀνέω πόνου καὶ ἕπερικελείμειν θεοί νόοις αὐθρώπους ἀλλ' εἴτε τούς Θεοὺς ἀλλ' εἴτε σοι βούλες, Θεραπευτέον τοὺς Θεοὺς ἐλευθερηθεῖς, τοῦς φίλους ἐμερευκέντεον εἴτε υπὸ τούς πόλεως ἐπιθυμεῖς τιμᾶσθαν, τήν πόλιν ὑπερλειπέτεον εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδας πάσης ἀλλοι ἐπ' ἀρετή, ἡσαυριζέσθαι, τήν Ἑλλάδα πειρατέον εἴτε ποιεῖν εἴτε τήν ἡγούμεν ἄρεως: βούλες καρποὺς ἀφθονοὺς, τήν γῆν Θεραπευτέον εἴτε ἀπὸ βοσκημάτων οἰεῖ δεῖν πλούσιοποιῆσαι, ποτῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον εἴτε διὰ πολέμου ὁμαίς ἀμυδέσθαι, καὶ βούλες δύνασθαι τοὺς τῆς φίλους ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειρουργῆσαι, τός πολεμικός τέχνας αὐτάς τε παρὰ τῶν εἰσηγημένων μοχθέαν, καὶ "Οποῖς αὐταῖς δεῖ χρεῖσθαι ἀσκητέοιν" εἶ δέ καὶ τῷ σύμματι βούλες δύνατος εἶται, τή γυναῖκι ὑπηρετεῖν ἐθείσαι τό αὐρα καὶ ᾿γυμνασέων τοῦ πόνου καὶ ἱδρύσαι.

ΡΚΕ. Τούτου τῶν περιοδικῶν λόγου Θέλειν ν' αναλύ-
σης, ἐξέτασον πρῶτον τὴν εἰς αὐτὸν ἐμφανείσαν ἐννοιαν (ΡΚΒ') ἡ ἐννοια τούτου ἀπλουστεῖ τις ἐκφραζομένη εἶναι, ὅτι Ἡμεῖς ἁγαθὸν δὲν ἀποκτάται χωρὶς κόπου, ἵνα γονίαν τοῖς ἁγαθοῖς ἀποκτάται μὲ κόπου. Τούτου τεθέντος, διαφερεῖ ὁ συγγραφεύς τὸ ἁγαθὸν ἱερικάς Θεωρούμενον εἰς τὸ ἐφεξῆς μερικότερα. Νά σου εἶναι εὐμενεῖς τὸ Θεῖον· να σὲ ἁγαθοῦν ὕπο φόλοι· να σὲ τιμῇς τὴν πολίς· να σὲ θαυμάζῃς ἡ Ἑλλάς· ἵνα πλούσιοις ἀπὸ βασικμότερον· να δοξάσῃς διὰ τοῦ πολέμου· να εἰσαι δυνατός εἰς τὸ σῶμα. Καὶ δεῖχες Πῶς ἀποκτάται καθὼς. Σωμάτεσθαι λοιπὸν τὸ χρόνον ἀπὸ δύο λόγους: ἕνα βραχυτέρον [Τοῦ ὁπίου ἁγαθῶν . . . . ἀνθρώπων] καὶ ἄλλου μακρότερον [Ἀλλ' εἰτε τοὺς Θεοὺς . . . ἰδρώσα] συγκεκριμένου ἐξ ὁκτώ υποθετικών πρωτασεών συνδεδεμένων με τοὺς διαζευκτικούς συνδέσμους εἰς (ΤΙΣ')· οἱ δύο δὲ ὁτίον λόγον συνδέονται πρὸς ἄλλους κατ' ἀργόν καὶ Θείου διὰ τῶν οὐ δὲν ἄλλα (ΤΙΔ'). Ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦ πρῶτον λόγον τὰ δύο ἀρνητικὰ μόρια [οὐ δὲν ὁν ἐν ὑποθετικοῦ καίνοις κατάφασιν· ἐμπορεῖ ὁ λόγος να θεωρηθῇ ως αἰτιολογικὴ πρώτασις (ΤΙΗ'), τῆς ὁποίας ἡ γιούμενον μέρος εἶναι τὸ αἴτιον [Πῶς ἁγαθόν διδάσκει Θεοὶ αὐθρώποις μετὰ κόπου], ἐπόμενον δὲ τὸ αἰτιατον, τὸ ὁποῖον (ἀν αὐτιοποιηθῇ τὸ μόριον τῆς αἰτιολογίας, ἀντὶ τοῦ Θεοτικοῦ συνδέσμου Ἀλλα) πρέπει ν' ἀρχήσῃ ἢ ποτὲ τοῦ Δε' ἐιτε τοὺς Θεοὺς Ἀλεως σοι εἶναι κτλ. Ἐκφραστέονος δὲ εἰς τὴν σωμηθῆ γλυόσαν ὁ λόγος γίνεται τοιοῦτος, "Ολὰ τὸ καλὸ δεδομένον ὁ Θεοὶ εἰς τοὺς κοινακόντας· διὰ τοῦτο εἰτε ἁγαθὸν Θελεῖς, πρέπει να τῷ ἀγοράζῃς μὲ τοῦ κόπου σου. "Αν Θελήσε τῆς εὑρήσεις τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ λατρεύῃς τῶν Θεοῦ· ἀν Θελήσε να σ' ἁγαθοῦν νὶ φέλοις.
τοὺς φίλους πρέπει νὰ εὐδεργηθῆς· ἢ ἐπεθυμῆς νὰ σὲ τιμῇ η τιτὶς, πρέπει νὰ ωφελῆς τὴν πατρίδα· ἢ Θέλης νὰ σὲ Θαυμάζῃ ὅλη ἡ 'Ελλάς, προσπαθεῖ νὰ ἀγαθοτοῦς τὴν Ἐλλάδα κτλ. Τἀυτὰ μὲν περὶ τῆς ἐνυστάς τοῦ ὅλου χωρών· ἢς Θεωρήσουμεν δὲ τῶρα ὅλιγα ἕκ τῶν μερῶν του.

ΡΚΣ'. „Τῶν ὧντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν κτλ. "Ολου τοῦ χωρίου η βάσις περίγεγει: εἰς τούτων τὸν λόγον· εἶναι δὲ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῦ ὁ Ἡσίος, κατηγοροῦμεν δὲ τούτου εἶναι τὸ διὸ ἀσ. Ἐξε πρέπει δὲ τῶρα νὰ Θεωρήσουμεν Τίνες ἐκ τῶν περιτάσσων ἐμφανωρουσίων. Ἡ φύσις τοῦ ρήματος δὲ δὸ αἰ σα ἀπαιτεῖ τὸ πρὸς ποιηθὲν νὰ τεθῇ εἰς δοτικὴν πτώσιν (ΚΖ', η')· ἀλλὰ τί διδάσαις ὦ οὐδέν τῶν ὧντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν. Τὸ οὐδέν τούτο γενικῶς ἐκρατοῦμεν προσδυναρίζεται διὰ τοῦ ἁτελευτὸς μετοχικὸν λόγου [τῶν ὧντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν]. Θέλει δὲ νὰ εἴη Οὐδέν ἐκ τῶν πραγμάτων, α' ἐλθῇ ἁγαθὰ καὶ καλά· εἶναι δὲ φαινεῖν, ὅτι ὁ ἁτελης μετοχικὸι λόγος διὰ τοῦ πραγμάτος [οὐδέν] ἀποδίδεται εἰς τὸν τελεύτα [ὁ Θεός διδάσει κτλ.]

'Ἀνευ πονου' προθετόπτωτον ἐπαρθημάτων (ΠΔ') ἀντὶ τοῦ 'Ἀπονως' αἱ δὲ δῶσ ἀρνήσεις ἀποτελοῦται μὲναν κατάφασιν, ὡς ἐπίσημον, ἀνάδεικνύοις τοιοῦτον τυχα τὸν λόγον. Πῶς ἁγαθὰ διδάσαι αὐθρόπους οἱ Θεοὶ ἐπιπόνως. Πρέπει δὲ νὰ σημειώσωμεν, ὅτι τὸ 'Ἐπιπόνως ἐπιλεγέται ὅγι; εἰς τοὺς διδότας Θεοὺς (διότι οὔτε ἐκτελοῦσιν ἀπόνως τὰ πάντα) ἀλλ' εἰς τοὺς λαμδᾶνοτις αὐθρόπους. Εἰὼν δὲ παραβάλομεν τὸν λόγον τούτου μὲ τὸ τοῦ 'Ἐπιχάρμου ἀναφέρθην ἀνωτέρω ὑπὸ τοῦ συγγραφέως (§. 20) "Τῶν πίνου ἡμῖν πιλούσι πόντα τ' ἁγαθὰ οἱ Θεοὶ" εὑρίσκομεν τὴν αὐτὴν ἐνυστάς καὶ εἰς τὰ δώλοι, πλὴν ὅτι τὸ
"Ενταῦθα ο οὐδὲν τῶν ἁγαθῶν μεταλήφθη ἐκεῖ εἰς τὸ Πάντα τ’ ἁγαθά· τὸ δὲ ἐνταῦθα Ἀνευ πόνου εἰς τὸ τῶν πόνων, ὅπου ἐλλείπει ἡ Μετα· ἡ Διαὶ πρόθεσις αὐταλλαγ- γυρίναι συμμάχουσα, καθὼς λέγουσιν οἱ γραμματικοί. Με- 
ταλαμούντες λοιπὸν κ' εἴδο το Όυδὲν άνευ πόνου, εἰς 
τὸ ἀδύναμον τοῦ Πᾶν μετὰ πόνου, εὐφράσκομεν ὅτι τὸ 
προληπτικὸν συμμαχεῖ αὐταλλαγῆν, ἡγοῦν, Δίδους: τὰ 
γαθά οἱ Θεοὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους δεχόμενοι παρ' αὐτῶν 
τοὺς κόσμους καὶ τὴν ἐπιμέλειαν.

ΡΚΗ. "Ἀλλ' εἰτε τοὺς Θεοὺς ἠλεως εἶναι σοι βούλεις, 
Σεραπευτέον τοὺς Θεοὺς." Ἐκπαιμεν ἀνωτέρω (ΡΚΗ') περὶ 
τοῦ Ἁλλα. Ὅ δὲ λόγος εἶναι καθ' ὑπόθεσα διαζευκτικός, 
εἰς εἰκ τῶν ὀκτώ, ἀπὸ τοὺς ὑπολογοῦμεν ὅλος ὁ 
περιβολικὸς λόγος* καὶ τὸ μὲν ἡγούμενον αὐτοῦ μέρος εἶναι 
Εἰ τοὺς Θεοὺς ἠλεως εἶναι σοι βούλεις· τὸ δὲ ἐπόμενον, 
Θεραπευτέον τοὺς Θεοὺς, ὅπου εἶναι ὁ ὑπὸς λόγος, εἰς 
τὸν ὑπολογὸν ἀποδίδεται ὁ ἡγούμενος ἀτέλης. Τὸ δὲ Θερα- 
πευτέον τοὺς Θεοὺς εἶναι φράσεις τῆς γλώσσης ἀκατάλλη- 
λος ὑπὲρ τοῦ, Θεραπευτέοι οἱ Θεοὶ. Ὅπως ὦν ἔχει τὸ 
πράγμα, ἀναλύει τὸ Θετικὸ τοῦτο ὄνομα εἰς τὸ Δεῖ σε 
Σεραπεύειν τοὺς Θεοὺς (ΟΕ'). Τὸ δὲ ὑποκείμενον τοῦ Δεῖ 
εἶναι ἀφανὲς, καὶ διὰ τοῦτο λέγεται τὸ ῥήμα ὑπόρωσον 
(ΝΓ'). Ἀτελεῖς δὲ ὦν κατ' ἐνυσίαν ἀναπληρώμεται μὲ τὸν 
πλάγιον ἀπαρέμφικτον λόγον, τοῦ ὑπολογοῦ τὸ ὑποκείμενον 
ἀκρότεται κατ' αἰτιατικὴν, ὅτις ἐδόθη ὡς προφανῆς κατα- 
λειπεῖ (Βλ. Βουτρ. Γραμμ. ΡΚΗ', γ'). Ἐνεργητικὸν 
δὲ ὦν τὸ ἀπαρέμφρατον ἀπαιτεῖ τὴν τῆς μεταβάσεως τιτωσίαν, 
ὅτις εἶναι η Θεός.

Τὸ δὲ ἡγούμενον μέρος ἔχει ὑποκείμενον τῷ Σὺ ἐν-
νοούμενον ἐξωθεὶν (ΝΓ') καὶ κατηγορούμενον τὸ βούλει καὶ ἐκ τρίτου λόγου πλάγιον ἀπαρεμφατικὸν [τοὺς Θεοὺς εἶναι Ἰλεως] τοῦ ὁποίου υπόκεισθαι εἶναι ἡ ἀτιατικὴ Θεοτὸς, κατηγορούμενον δὲ ὁμολογωτώς ἔπεσεν τὸ Ἰλεως συναιτήτου μὲ ἐκεῖνο διὰ τοῦ συνδέσμου Εὖνας. Ἀναπτύσσεται δὲ ὁ ἀπαρεμφατικὸς λόγος εἰς τὸν, "Ἰνα οἱ Θεοὶ οὐκ ἔδω Ἰλεως (Ὁ').

Σοὶ εἶναι πτώσεις δοτικὴ σημαίνουσα χάριν κ' ἀποποίησιν τῶν Θεῶν πρὸς σὲ τῶν Θεοποιήσαντα τούτους.

Σημείωσεις. Πλάγιοι λόγοι ὁμολογεῖσαι ἀπὸ τοὺς γραμματικοὺς ὁ ἀπαρεμφατικὸς καὶ ὁ μεταχειρίζεται "ὁρθῷ δὲ ὅλῳ οὐ δὲ ὁποιασδήποτεν ἄλλησ εὐκλίδεις ἀκροβάτης καὶ τέλειοι οὐκ ὁ δὲ ὁρθικὴ περιέχοντες τὴν βάσιν τοῦ λόγου (ΡΙΕ') ἀτέλειος δὲ οὐ ἀποδίδουμεν εἰς τῶν τελείων (ἀυτ.). Διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ λόγου ὁ μὴν εἰναι τέλειος, ὁ δὲ ἀτέλειος τοῦ ὁ δὲ ἀτέλειος, ο μὴν εἰναι πλάγιος, ὁ δὲ, ὁρθῶς.

ΡΚΘ'. "Εἴτε ὑπὸ φίλου Θεῶν ἀναπάθεια, τους φίλους ἐνεργειτήτου." Τὸ ἐπόμενον μέρος τοῦ λόγου τοῦτου ἀναλύεται ἀπαράλλακτα, καθὼς καὶ τὸ τοῦ ἐκεῖθεντος (ἀυτ.). Δέχομεν μόνον περὶ τοῦ γνωριμοῦν, ὅτι ἡ κατηγορία τοῦ ἀναπληρώνεται μὲ παθητικὸν ἀπαρέμφατον, τοῦ ὁποίου τοῦ μὲν ὑποκείμενον ταυτίζεται μὲ τὸ τοῦ Ἐ. θέλεις (Βαύτ., Γραμ. §. ΡΚΘ'. Α'), ἡ δὲ ἐκ τρίτου πτώσεις εἶναι προθετόπτωτος ἀναλύοντα τὸ ὑποκείμενον, ἐκ τοῦ ὁποίου προέρχεται τὸ πάθος (ΝΑ').

ΡΚΘ'. "Εἴτε ὑπὸ τῆς Ἐλλάδος πόσης ἄξιος ἐπὶ ἀρετῆς ισχυράεσθαι, την Ἐλλάδα πειρατέον εἰ ποιεῖν." Πειρατέον εἰ ποιεῖν την Ἐλλάδα, ἀντὶ τοῦ Δεῖ σε πειράζει εἰ ποιεῖν την Ἐλλάδα· ὁ ἀπαρεμφατικὸς λόγος ἐν ποιεῖν συμπληρώνει τήν ἑνώσιαν τοῦ πειράζειν ἐχούσα
δὲ καὶ οὗ δύο τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον Σε· ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τρίτου ἔχει τὴν Ἑλλάδα.

Ἐπὶ ἀρέτης ἡ ἐπὶ σημβαίνει τὸ ποιητικοῦ τοῦ Θανα-μασμοῦ αἵτινες ἥδύνατο δὲ να τὸ σημαίνῃ καὶ μόνη ἡ δο- τική (ΚΗ, Σημ.). Ἐφ' ἓν τοῦ αὐτοῦ δὲ τρόπου ἀναλύονται καὶ όλοι οἱ ἀλλοί ὑποθετικοὶ λόγοι τοῦ ἐνθέτος χωρίου.

ΡΔΑ. ἂσ λαθώμεθα δὲ ἀκόμη χωρίου ἐν τοῖς Συνορίω- τοι διὰ νὰ ἐφαρμόσωμεν τοὺς κανόνας τῆς ἀναλύουσας.

[Ἀτομομημ. Βἰβλ. Α'. Κεφ. Α', ε'.]

"Πολλάκις ἐθαύμασα Τέσσαρα λόγοις ἐπεισαυ Ἀθνη-
ναίους οἱ γραφαίμενοι Σωκράτης, ὡς ἄξιος εἰς Θανάτου
τῇ πόλει· η ἡ μὲν γὰρ γραφὴ καὶ αὐτοῦ τοιαῦτα τις ἤν· Ἄ-
δικεῖ Σωκράτης, οὓς μὲν η ἡ πόλις υολιζῇ θεοῦ, οὐ νο-
μίζουν, ἕτερα δὲ καὶ αὐτὰ δαιμόνια εἴσφερον· ἀδικεῖ δὲ
καὶ τοὺς νέους διαφθείρων."

Τὸ χωρίον σύγκειται ἀπὸ τρεῖς λόγους· α'. Πολλάκις
. . . τῇ πόλει· β'. Ἡ μὲν . . . ἡ μ. γ. Ἄδικεῖ . . .
. . . διαφθείρων· καὶ ὁ μὲν δεύτερος εἶναι ἄπλοῦς, οἱ δὲ
ἄλλοι δύο, σύμβατοι· καὶ διὰ μὲν τοῦ πρῶτου ἐκθέτει ὁ
συγγραφεὺς τῇ ἀπορίᾳ του· διὰ δὲ τοῦ δεύτερου τῷ αὐ-
tιολογεῖ, παριζάνων διὰ τοῦ τρίτου τῇ κατὰ τοῦ Σωκρά-
tος κατηγορίαν, καὶ ὀποδεικνύων τὸ ἅπαστοτις διὰ τῶν
ἐφεξῆς παραγράφων.

ΡΔΑ. α'. Πολλάκις ἐθαύμασα . . . τῇ πόλει· ὁ
πρῶτος αὐτὸς λόγος σύγκειται καὶ αὐτὸς ὁπὸ τρεῖς· 1) ἔνα τέλειον [πολλάκις ἐθαύμασα]· 2) δεύτερον ἀτελῆ, [τέσσαρα λόγοις ἐπεισαυ Ἀθνηναίους οἱ γραφαίμενοι Σω-
κράτης]· 3) ἄλλου ἀτελῆ [ὡς ἄξιος εἰς Θανάτου τῇ πό-
λει* και ο μεν δευτερος αποδιδεται ορικώς εις το έθαυμα-
σα* ο δε τρίτος διασφαλιστικώς εις το \"Επεισαν (ΡΑ').\n
1) \'Τποκείμενου του λόγου τούτου εδαι το \"Εγίο* κα-
τηγορούμενου το \"Εθαυμασα* το πολλάκις διουρζει την
χρονικήν περίτασαν* η δε \εκ τρίτου πτώσις εδαι \ο δευτε-
ρος λόγος \Τία ποτε λόγοις έπεισαν \'Αθηναίους κτ.

2) \O δευτερος αυτος λόγος στήχεται απο του \ατέλη
μετοχικων [οi γραφάμενοι Σωκράτης] και απο του \ορθου
[\"Επεισαν \'Αθηναίους] και απο του \ατέλη διασφαλιστικων
[\wie άξιος εινε \Sαντου την πολει:\ος τες εκπληροι κρεια
πρόγματος (ΡΙΔ\). \O μετοχικος λόγος αναλουμενος μαη
διδει το συνεπυγμενον υποκειμενου. \Οι γραφάμενοι \Sω-
κράτης, ήγους οι \ανθρωποι, οετιυες \εγραφατο Σωκρά-
της. \Τποκείμενου λοιπων οι \ανθρωποι* κατηγορούμε-
νον \επειςαν* πρόσωπων, \'Αθηναίος* πρόγμα, \wie
\ξιος εινε \Sαντου την πολει* \Oργανου, \\Τία πο-
τε λόγοι το \Pοτε τηθεται με τα \ερατηματα και
άφροι σημαδου την ἄγνωσις τον \λέγοντος* οεν, \Ος
τες ποτε \αρ η, \\αποιαθησατε κτλ.

3) \'Αναλογουμενου τουτου εδαι το \ενους \μεν \Sωκρά-
της* κατηγορούμενου δε το \\Αξιος συναπτομενον δια του
\Eγι* \Εθερεν δε του λόγου εις \εωκτηκην \εγκλησι [Εγι],
και \οχι εις \ορικην [ες...] δια \δω \αιτια πρωτου, διο-
τι \αι \παρελθοντος \χρονου η \αποδοσις \γνεται δια \δωντη-
κης \εωκτηκης (ΡΑ')* \δευτερου, \αποδιδεται εις \εωκτηκην
και \επι των \αδεθαλως \λεγομενων* η δε κατηγορία \αιτη
\οχι \μονον \ετο \αδεθαλος, \αλλα και \προφανετα \πειδης
και \συνοφρυτη\εις την \ομολογηση\γλώσσαν \εκφραζεται
ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΤΣΕΩΣ.

ή ἐνοια αὐτή· "Οτι τάχα ἵτο συμφέρον διὰ τὴν πόλιν καὶ ἀποθάνυν.

Θανάτοι γενικῆς συντασσομένη μὲ τὸ "Ἄξιος κατὰ τούς κανονικάς τῆς μερικῆς μας γραμματικής (Βουτμ. Σελ. 417).

Τῇ πόλει· ὅτι πολλὴ πολλίς ἀπὸ τοῦ Θάνατον τοῦ Σωκράτους, Βουτμ. Γραμ. 419).

Ῥαβ. β. 'Ἡ μὲν γὰρ γραφῇ . . . ἢν ὑποκείμενον εἶναι 'Ἡ γραφὴ καθηγορούμενον τοιάδε τις· τοιάθεν ἄντιποδοτικῶν ἀπαίτει ἀναφορικόν· ἐνυστείται δὲ εἰς τοιαύτην περίπτωσιν· ἢ γοῦν ἡ γραφὴ ἢν τοιάθεν οὐκ ἡ ἐφεξῆς ἐκτίθεμεν· ὁ Μεν ἐπρέπε ἡ ἕχῃ ἀκολουθοῦν τοῦ δὲ ἡ Ἀλλα· μένει ὁμοίς ἀναφοροτός· καὶ ἡ εἰς τούτον ἐναντίως φαίνεται· ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἀκολουθοῦντα εἰς τούς ἐφεξῆς παραγόμενοι. Τοιαύτα ἀπαιτώμεθα συνυστάτα καὶ εἰς τοῦ Ἐνορφώντα καὶ εἰς ὅλους τοῦ χρυσοῦ αἰῶνος τοὺς συγγραφεῖς, αὐτοὶς ἔγγραφαν τὰς ἱδίες των.

Ῥαγ. γ. 'Ὁ τρίτος λόγος εἶναι περίοδοι διοικητρίαν ἔχουσα πρότασιν Ἀδεικνύσι Σωκράτης, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρονται πλάνοι μετοχικοὶ λόγοι τρεῖς συνδεόμενοι οἱ μὲν δύο πρῶτοι καὶ ὥραιν καὶ Θείοι, ο δὲ τρίτος κατὰ συμπλοκήν· ὁ πρῶτος μετοχικός συνεπιφέρει ἐπερχό ἀπὸ ἀναφορικόν τοῦ Οὐς ἡ πόλις νομίζει Θεούς. Βιατι δὲ τῶν φυσικῶν ἀκολουθιάν ἐκτίθεμενος ὁ λόγος γίνεται τοιαύτου. Σωκράτης ἀδίκησε τοὺς νομικοὺς μὲν Θεούς τοὺς, οὐς ἡ πόλις νομίζει, εἰσφέρου δὲ ἑτέρα καὶ ὑποκύπτωσιν, διαφθέρων δὲ καὶ τοὺς μεταβαίνει. Ἀναλύεται δὲ εἰς πέντε λόγους α') Σωκράτης ἀδίκησε; β') οὐ νομίζον Θεοὺς'

Τόμ. Β'.
290 ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΓΕΣΩΣ.

γ') ούς η' πόλις ναμίζει; * d') επιφέρων ἐτερα καὶ ἔαμα-
νια' ε') διαφθείρων τοὺς νέους.

Σημειώσεις. Οἱ πρὸ τοῦ ἡμέραν γραμματικοὶ σύνθετον λόγον ἔλαγαν, τὸν ὁποῖον ὄνομαζαν συγκεκριμένως, ἡγούμεν τὸν ἐκ τῶν περισσών καθ' ἴματος προσδιοριζόμενων τῶν δὲ συμπληροῦμεν ἐκ τοῦ ψυχομεμ-
νοι καὶ τοῦ κατηγοροῦμενοι καὶ τῆς ἐκ τρεῖς πτωτικῆς τῶν ἔλαγαν ἀπλοῦν, ἂν καὶ τὸ ψυχομεμνον ἡ ἐκ τρεῖς ἀνεπτύσσομαι διὰ λόγων ἀναφορικῶς, ἡ ἂν καὶ λόγοι ἀλλοκληρωτικοί ἢ ὑποτικοί,
Τὸ μὲν Διδάσκαλῳ τὸν ἔλευθερον τῷ γραμματικῷ ἐπιμελεῖται, εἶναι λόγος σύνθετος τὸ δὲ Τίττις ἢν ἦκεν εἰπὼν περὶ τῆς τῶν ἔλευθε-
ριῶν παιδικῶν ἀγωγῆς καὶ τοῦ χρόνου σπουδαία ἢν τοὺς τρόπους ἀ-
ποδικεῖται, φέρεται ξυστομέθα, εἶναι λόγος ἀπλοῦς καὶ Ἀνδραμοί ἐννεα-
τε Μοῦσα, εἶναι σύνθετος ἢ ἀπλοῦς δὲ ὁ, Ἀνδραμοί ἐννεα, ὃς μά-
λα πολλὰ πλαγέρη, ἢπλε Τροίς ἢσοιν πτολεμαϊκὸν ἔπερα. Ὡς δὲ ἔ-
λαγαν ἀνάρμοσται εἶναι φανερῶς διὸτι λόγος σύνθετος εἶναι οὐκ ἐκ λό-
γων ἄλλων συγκεκριμένος ὧν ἐκ τῶν περισσών προσδιοριζόμενος,
καὶ μᾶλλος κατὰ γραμματικὴν Ἐπωμάν. Δοξολογίον δὲ ἦσσος εἶναι ἀπλοῖ ὁι τὸ ψυχομεμνον καὶ τὸ κατηγοροῦμενον ἀναπτύσσομαις διὸ-
τε ἢν μὲν τὸ ψυχομεμνον καὶ ἐν καὶ τὸ κατηγοροῦμενον οἷον ὁ
ἀκατέβαστος ἢ ἐκατέβαστος ἢν βουλὴ ἡ πτολεμαϊκὴ ἢ ἔκαθορσον ἢ ἔκαθορσον ὁ ἀκατέβαστος ἢ ἐκάθορσον ἢ ἐκ-
λαγραμματικὸν Ἐπωμάνος εἶναι καὶ οὕτως σύνθετος λόγος καὶ ἐ-
λοι οἱ ἦμεροι.
ποια ουσιαστικά ήταν σχήματα, τεθεμένων μεταξύ των κολών και των κορμάτων, και εις το τέλη των περιόδων. Αλλά είναι και τα σχήματα ταύτα σχηματιζόμενα μεταξύ των συνδιχημάτων και διαδισκούμενα εμπειρικώς. Πού έχει καθένα των τόπων του — είκονα ομός από νόμους της Δαμιανικής εκ των προτέρων ο σχηματισμός αυτός, επειδή θερμηνεύεται εις τήν αμφιβολία των κρίσεων σχέσης και κατά τούτο ή έν γένεις θεωρεί του είναι έργον τῆς καθολικῆς γραμματικῆς. Πρέπει δὲ να διακρίνομεν άκριβώς τό ορθογραφικά σημεία (γραφα τα λεγόμενα τόνοις, πνεύματα, πάθη) από τά λογικά ταύτα σχήματα· εκείνα μείν είναι ολοκληρωθείς εμπειρικά ταύτα δὲ εξέχονται από τήν τού λόγου διάρθρωσιν, ήτις αντιστοιχεί επί άκριβες με τήν των διανοημάτων ορμονίαν και συνέχειαν.

ΡΑΕ'. Στέγματα είναι τά εφεξής· εις γνημίαν, ύποστιγμήν, σάρκωμα, έρωτήματικόν, επιφωνηματικόν, παρένθεσις, επιλογικός, βραχυτικόν. Εκ τούτων τό επιφωνηματικόν καί τά τρία τελευταία δέν ήσαν χρήσιμα είς τούς παλαιούς· οι νεώτεροι τά ἐφεξής καί τά μεταχειριζόμενα πρὸς μεγάλην σαφήσειαν καί ευκρινείαν τῶν γραφομένων, καί πρὸς ἀκριβία καί σύμφωνον μὲ τὰ νοούμενα ἀπαγγέλλειν αὐτοῖν καί ἀνόγυνοιν.

ΡΔΣ'. Στιγμή εἶναι τὸ σύμβολον τούτο (.), τέθεται καθ' ὅλας τὰς γλώσσας (τουλάχιστον τῶν Ἑλληνικῶν) ἐπάνω τῆς εὐθείας, εἰς τὴν ὀποῖαν ἐγχώριστον τὰ γρόμματα, ὅπου λαμβάνει τέλος ἡ ἑννοία προτάσεως ἡ περίοδος· οἷον, "Δυνάμενο εὑρίσκει την κριτικὴν καὶ μια κατά πλέον ἐξήλθε καί ἐς τὸ τέλος τῆς ἑνημέρας (.), καί Μακάριος εὖν ὁς

Τ2
ούχ ἐπορεύθη ἐν βοηλῇ ἀσέβδω, καὶ ἐν ὁδῷ ἀμαρτιολῶν 
οὐχ ἔτη, καὶ ἐπὶ καθέδρα λοιμῶν οὐχ ἐκάθησεν· ἀλλὰ ἤ 
ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τῷ Θελήμα αὐτοῦ, καὶ εὐνόμῳ αὐτοῦ 
μελετήσει νόμερας καὶ νυκτὸς. Ἔδω εἶναι τῆς περιγρα-
φῆς τῶν τοῦ μακάριου ἄνδρος τιτανήτου τὸ τέλος, τὸ ο-
ποίον σημεῖωται μὲ τὴν σιγμῆν· ἡ δὲ ἀρχή πᾶσης περί-
δου ἡ προτάσεως, ὅταν λάθη τέλος ἡ πρὸ αὐτῆς, μεγα-
λογραφεῖται, καθὼς συνηθίζεται σήμερον ἀπὸ ὁληματὸν Ἐν-
ρώπην.

ΡΑΣ. Τῆς εἰρήμην. Ταυτίζεται μὲ τὴν σιγμῆν, 
παρεκτὸς ὅτι βάλλεται ὅλην τι ὑπέρανω τῆς εἴδειας, εἰς 
τὴν ὑποῖαν σημειώνονται τὰ γράμματα. Διαβάζεται, δὲ τὸπο 
μεταξὺ τῶν συνθέτων κώλων τῆς περίδου (ΠΙΘ)· οὔτως 
ὑποστῆται ἡ ἐφεξῆς περίδος τοῦ Ἱσορρόπου. "Α μὲν ἐ-
πέτασα, διαφύλαττε ταῖς μελέταις· ἡ δὲ μη μεμάθηκας, 
προσλάμβανε ταῖς ἐπισήμαις· ἡ δὲ μετὰ τὴν ὑποσιγμὴν 
ἀρχὴ μικρογραφεῖται.

ΡΔΠ'. Κὸ μι.α. Ἐχει σχῆµα μηνίακου τὸ μὲν χυρ-
τὸ ἔχοντος πρὸς ὄξιν, τὰ δὲ κώλα πρὸς ἀφιερωμένων οὔ-
τω (·). Διασέλλει δὲ τὰ ἁπλὰ κώλα τῶν συνθέτων προ-
tάσεων, καὶ τὰ κόμματα τῶν περίδων (ΠΙΘ)· οἰκοῦ, ὡς 
καλοῦ, ὅταν ἀνήρ καὶ γυνὴ συμφωνήσωσιν ἄλληλοι. Εἰς 
τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα διασέλλεσαι τὰ κόμματα τῆς πε-
ρίδου μετά τὸ Ἐπίσημο, καὶ Μεμάθηκας διὰ τοῦ συμ-
βολοῦ τούτου. Κώλα προτάσεως, ἡ κόμματα περίδοις εἶ-
vαι ὅλα τὰ συμπληκόμενα μὲ τοὺς συνδέσμους, καὶ, ἡ, ὅτι 
ἄλλα τίνες μὲν διασέλλουσι ποῦτα δὲ κόμματος· ἄλλοι δὲ τὰ μονοστιλικῶς ἐξερήμονα κόμματα διὰ τοῦ 
καὶ, καὶ τὰ ὁποῖα τοῦ "Οτι ἀρχόμενοι ὁμόνοια ἀξιοτα" καὶ ἱσ-
γικῶς μὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ χωρίζωται ὅλα· ὃς χρήσιμα
ΠΕΡΙ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

δε προς τας και ανάπτυξιν της της φωνής έμπορούν να μένουν άσχημα, ἐπειδή εἰς τα τοιαύτα δὲν ζέκεσε ἐπαισθητικῶς ο λέγων.

Σημείωσεις: Τα σήματα ταύτα εἶναι κατα συνθήκην σχηματισμοῦ. Πολλαὶ Ευρωπαῖοι γλώσσαι τήν μὲν ὑποστηρὴν μὲς σημαίνουσι κατοπιν μὲν μὲ δύο εἰμίκας (ע), κατοπίς δὲ ὡς τὸ ἁμετέρων ἐφισταμένος (ט) τὸ δὲ κόμμα μικρύνουσιν ὅλον (ן). Θεωρούμε δὲ καὶ κάτων διαφορὰν μεταξὺ (ן) καὶ (ט), τινὸς ὁπολαν ὁμας δὲν ἀδιακρίνομεν μὲ χρωτῶν συμβολῶν, οὐδὲ εἶναι ὁμοιοί ἀναγκαῖοι νὰ διακρίνομεν. Προφετεὶ δὲ νὰ σημειώσωμεν καὶ τούτο, ὅτι ὁς περίοδοι δὲν ἔχουν ἀλληλοι ἀγχεται, ἀλλ' ἀνεφερόμεναι πρὸς ἀλληλικὰς ἀποτελοῦσι Περὶ δικὸν λόγον, ἡ παρὰ γραφον. Συμπληκτοντα λοιπὸν καὶ αὐτὰ διὰ συνδέσμων ή ἐκφρασμοῖν ή ἐνυομυμένων, ἀλλ' ὁμοὶ διακεχαλούνται ἀπ' ἀλληλικῶν διὰ τελείας εἰμίκης, ὡς ἐπαινεῖ (Ρ 횁) καὶ χαὶ δὲ ὑποστηρὴν.

Ρ∆Θ: Ἡρωτήματι ού. Σημειώται εἰς ὅλος τὰς γλώσσας τῆς Εὐρώπης συνθέτων ἐκ λόγους (Ρ∆Θ) καὶ εἰμίκης (Ρ∆Π) ἀλλ' οἱ μὲν ἄλλοι: Εὐρωπαῖοι γράφουσιν ἐπάνω τὸ κόμμα, καὶ ὑποκατὼ τούτον τὴν εἰμίκην ὡς (ט), ἡμεῖς δὲ τὸ ἐναυτίον γράφουμεν τὴν εἰμίκην ἐπάνω, ὑπ' αὐτήν δὲ τὸ κόμμα ὡς (ן). Τίθεται εἰς ὅλος τὰς ὑθάς ἐρωτήσεις· λέγω δὲ ὁ ὑθάς, ὅσα κάμμες ὁμές ὁμοίως τὸ λέγων πρόσωπον· ὅσον, τὰ κάμμες; Ἄνεχοιρήσειν ὁ φίλος; Εἰς δὲ τὰς πλαγίας τὰς διηγηματικὰς ἀπὸ πολλὰς ἀφώτιστον ὅσον, Ἔλθων εἰς τὸν ἄλοχον ἡρώτα, ἡ αὐτοχώρησιν ὁ φίλος; ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς εἰς πολλὰς ἀναγκαῖοι, ὅταν ἡ διηγηματικὴ μεταβάλλεται εἰς ὑθάς ὅσον, Ἐλθων εἰς τὸν ἄλοχον ἡρώτα Ποῦ εἶναι τὸ βιβλίον; διὰ τί δὲν με τὸ ἔσελθας; Ποὺς ἡμέλησας τὸ πράγμα; κτλ. Εἰσι πὸς δὲ τὸ εὑρηματικὸν ὀνοματικὸν πρέπει να τεθῇ, ὅπως εἶναι χρεία μὲ μεταβλητὴν ἡ φωνὴ κατὰ τὸν ἄλοχον τῆς ἐρωτήσεως.

ΡΜ: Κατά η ἐρωτήσεις συμπλήρωσε τὴν ἐννοιαν,
ΠΕΡΙ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΤ.

οπότε τὸ ἐρωτηματικὸν ἔπεχε καὶ σειμής τόπου, καὶ ἥ τοῦ ἐφεξῆς λόγου ἀρχὴς μεγαλογραφεῖται ὡς "Ἰδεῖς τὰ κακὰ τῆς ἀμαθίας καὶ βαρβαρότητος; Ἐνυχυχίς οἱ μέτοχοι παιδείας καὶ τῶν Μουσῶν τρόφιμοι." Πολλάκις ὦμος ἀκολουθοῦσα μία τὴν ἄλλην πολλαὶ ἐρωτήσεις ἔχουσα ἅναφορὰν καὶ πρὸς ὑποκειμένων καὶ πρὸς ἄλληλας, ὦμοι, ἐάν δὲν ἦτο ἐρωτήσεις, ἦθελαμε βάλειν τὸ κόμμα, ἡ τῆς ὑποσυγκρινής ὦμου, Ἀνεχώρησαν ὁ φίλος, ἡ ἑμείσθη ὀπίσω; ἡ δὲν ἔχει κατὰ μούνα νὰ ὑπάγῃ; Τοιαῦτας δὲ ἐρωτήσεις ἀναίνουσαι ἅλλοι δὲ ἐνὸς μοίου ἐρωτηματικὸν βαλλοῦντες τὸ κατὰ τὸ τέλος ὦμου, Ἀνεχώρησαν ὁ φίλος, ἡ ἑμείσθη ὀπίσω, ἡ δὲν ἔχει σκοπὸν νὰ ὑπάγῃ.

ΡΜΑ. Ἔπεις ὅτι ματικὸν Ἠπανοῦθη ἀπὸ τὸν ἔκπληξάς καὶ ὑγιές με τὸ σήμειον τούτο (1). Τίθεται δὲ ἡ εἰς μούνον ἐν Σαμαρακίκου ἐπιφάνεια (ΟΘ', Σμ. ὦμοι, ὦ! βαβαί! Ἡράκλειες! ἡ εἰς Σαμαρακίκην πρότασιν ὦμοι, Ἑνυχυχίς ὁμήρη! Ἡ εἰς κατὰ ἀρχὰς μὲν κεῖται ἐπιφάνεια, ἐπεται δὲ πρότασις μικρὰ, εἰς ἑκάστο μὲν πίθεται κόμμα, μετὰ δὲ ταύτην, τὸ ἐπιφανειακὸν ὦμοι, ὦ! ποσόν εἶμαι εὐνυχυχὴς! ὦ! Ποῖον κακὸν εἶναι ἡ ἀμάθεια! Ἡ εἰς κατὰ ἐκείνην ἡ πρότασις, ἡ χωρὶς ἐκεῖνην τοῦ ὒπλητό ἀπὸ τὸ ἐπιφανεία, ὡς δύναται ἡ ἐκλήρωσις ὡς δύο ἐπιφανεία, τοῦτε τίθεται τὸ σημεῖον καὶ εἰς τὸ ἐπιφάνεια καὶ εἰς τὸ τέλος τῆς πρότασεως ὦμοι, ὦ! Ποῖον βαβαίς γυναῖκας καὶ φυλάς καὶ ἀγαθόντος τοῦ Σεοῦ! καὶ, Βαβαί! Εἰς τότε τὴν κακὰ δὲν ἐμβάλλει τοῦ ἀνθρώπου νὰ κατάρατος ἀμαθία! Ὁ οἱ σημειώνομεν, ὅτι ἀν καὶ ἐγκεκρίμενα ἐρωτήσεως ὁ ἐπιφανειακὸς λόγος, δὲν λαμβάνει ὡμοί ἐρωτηματικὸν, ἀλλὰ τὸ ἐπιφανειακὸν, ἐπειδὴ ἐνταῦθα τὸ κυριότερον ἔσται ἡ ἐπιφάνεια.
ΠΕΡΙ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΤ.

ΡΜΒ. Ἐκὼ δὲ ἀκολουθῶσι πολλαὶ ἐπιφωνηματικαὶ προτάσεις μία μετὰ τήν ἄλλην ἀναφέρομεναι καὶ πρὸς ἄλληλας καὶ πρὸς κύριον τι ὑποχέμενον· τίθεται εἰς πάσαις μίαν τὸ ἐπιφώνημα, χωρὶς νὰ μεγαλογραφήθη καμμιὰς τῶν μεταξὶ ἡ ἀρχὴ· οἷον, οὗ ἢ ἄλλο! δὲν ὅνταμα πλέον ἀπέκαμα ἀπὸ τὰς Ἐλείες! ἡ ἦλια! μου εἶναι ἵδων ἠκροτάτη! ἡ, Μέγας εἶναι ὁ κύριος! Σαμματαί αἱ ὄδοι του! Ἀναταὐς, ἐὰν δὲν ἔσαι ἐπιφωνηματικά, ἥδελαν γιαματικές μὲ τὸν ὑπογραμμὴ, ἡ μὲ τὸ κόμμα.

ΡΜΓ. Παρένθεσις εἶναι σημείου σύνθετον ἀπὸ τὸ ὅντα βλέποντα τὸ ἐν πρὸς τὸ ἄλλο ὦτω! ( ), κατοῦσα δὲ γράφεται καὶ γωνιώδες ὀὗτω! [ ]. Περιλήφθεσις δὲ εἰς αὐτὴν πρότασις ἀποχωριζομένη τρόπον τινα ἀπὸ τὸν ὁλοκλήρου καὶ τὸ μὲν πρῶτον χρησιμεύει, ὅταν αὐτὸς ὁ συγγραφέας ἀποχωριζότας τι ἀπὸ τὸν ὅλον τοῦ λόγου ἢ οἶνου. Ὁ δὲ αὕτως, ἀναδείκνυται ἐπὶ τὸν Δία (τούτου γὰρ ἠερὸς εἶναι λέγεται) κατεδάφισα εἰς τοὺς κόλπους αὐτοῦ τὰ ψά. Τὸ δὲ γωνιώδες, οὕτως, παρευθητέται τι ὅλου συγγραφέως· ἦ ὁταν ὁ ἐκδεδουμένῳ ὅλου συγγράμμα, παρευθεῖται εἰς ἕναν, τὸ ὁποῖον δὲν ἀνέφερεν ὁ συγγραφέας· ἦ ὁταν τεχνολογικῶς παρευθητέται τι· ὁς ἐπαρέθησεν καὶ ἦμεις εἰς τὸ πρὸς τούτου Κεραλαίου (ΡΚΕ, ΡΚŚ)· ἀλλὰ ἡ διαφορὰ τούτων, ἐπειδῆ ἀπὸ μᾶς ἀκόμη δὲν ἔπροσδιωκότητα, μαθάσουμεν ἀπὸ τὴν παρατήρησιν τῶν ὁποῖο τῶν ἦμερών ἐκδιδομένων βιβλίων.

ΡΜΔ. Ἔπεις ὁ γειτὸς ὁ σοι. Καθορισμα καὶ τούτω τῶν νεωτέρων γραφόμενων ὡς εὐθεία μικρὰ ὑρίζωντεις· εἰς (—). Τίθεται δὲ ὁποίος τοῖς φιλούσι μὲς κόποιαν ἐννοιαίς· τὴν ὁπολαὶ δὲν ὁματαί ἐνα ἐκφέρεσθαι διὸν, σέκει ὁλοκλήρως καὶ ἔπιλογιζόμε- νος ἐκφέρει ἐπείτε τὴν ἐννοιαν. Διακόπτεται δὲ ἡ συνεχεία τοῦ λόγου τὸ τετραπλάσιον περὶ ποὺ παρὸ εἰς τὸ κόμμα. Συχνάκις
Επεται μετά τον ἑρώτησιν, ἡ ἐπιφώνησε, ἡ καὶ μετὰ τὴν τιγμίν, ἡ καὶ μετὰ ἀρχὴν λόγον κατὰ τὸν χρείαν τοῦ ἐπιλογισμοῦ οἴου. Πάντωτε ἐπρακτίζετο τοιαύτα ἔργα; — ὁ Θεός πολυεύοπλαγχυε! Πῶς ὑπερεξες τῆς ἀνομίας! καὶ ἁπέδαυνε ὁ πολιτιμός μου φίλος! ὁς ἀποδόθων x' ἔγοι." Ἡ παγε, φιλε, καὶ — ἐσο εὐτυχίς. Ἀφ' οὗ ἀπεχωρίσθησαν — ἄχε! δὲν δύσαμαι να σέ τα διηγηθώ. Ἑπικούντο τα Ἀδηνα καθὼς — καὶ μικρὰ καὶ μεγάλα δημοκρατεῖ ἐδοικηθήσαν ανέκαθεν.

PME: Μαρτυρίουν. Σημαίνεται μὲ δύο κόμματα (ω) καὶ τίθεται τούτο μὲν εἰς τὴν ἀρχὴν ζένης μαρτυρίας τό δὲ αὐτόροφον τούτα τὸ τέλος οίου, Εἰπεν δ' Ἡσώδης εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἦν τούτω γράψεται πάντες, ὅτε ἐμι μαθηταί εἰς, εάν ἀγαπήν ἐχεῖς πρὸς ὀλλήλους." Πολ- λοὶ δὲ βάλλουσι τό αὐτό καὶ εἰς τὸ τέλος.

PM5: Πραγματικόν. Σημαίνεται διαφόρως ἀπὸ καθὲν ἔθνος - ἡμεῖς τὸ γράφομεν (κτλ). οἴ δὲ Ἡρωαῖοι (κτλ). Τίθεται δὲ, ἡ ὁποῖοι ἔσωπώμεν τὰ πλεῖστα ἡ ὁ ὁ- ποίοι δέλομεν νὰ δηλώσωμεν, ὅτε εἰναι μὲν καὶ ἄλλα, εἰναι δὲ αὐτῶν ῥ ἀπαριθμηθῶσιν ὁλα. Εἰς τὴν γλώσσαν μας τὸ ἀναγνώσκομεν καὶ τὰ λοιπὰ ῆ αἴ δὲ Ἡρωαῖοι. e tcetera.

Σὴμεῖωσις. Ως σηματισμοῦ ἤδονδ δύναμαι νὰ εἰκηπθῆ καὶ ἡ δὲ ἀνακτίων γραμμάτων διὰ τὸν ἐκτύπωσιν ἀντιδεμένη ὁμοικικὴ λεξίς, ἡ πρότασις α嘌υομεν στὸν ἑν. Ἰδε τὴ ὁποῖον πρόεται νὰ προσέξωμεν πλήθοι τῶν ὁμ. Ἐν δὲ εἰναι ἀπιστία κτλ. ὡς γίνεται ἀφανῆς ἡ ὁποίας τὸ σηματισμός μας τμῆς, ὅπου ὁματι- χειράθημαν πολλὰς τοιαύτας διανομέων γραμμάτων ἐκθέσεως.
<table>
<thead>
<tr>
<th>ονόμ.</th>
<th>θάμμ.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ο 'Ευγενέστατος άρχων άντι-πρέσβυς τής Κραταιίας τού Οθωμανός Βασιλείας κύριος Ιωάννης Μαυρογέννης.</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ο Πανοσιολογικός τάτος Σύγκελλος κύριος Διονύσιος Πελεπούντζης.</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ο Ιερολογιστής τού 'Ιεροδιάκονος κύριος Γρηγόριος Λέσθιος.</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ο 'Ευγενέστατος κύριος Σέλων Γ. Σιναράς Αρχηγός Χ. Βούρος και Παπάς Χ. Βούρος.</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ο Εντυπϊμότατος κύριος 'Αλέξανδρος δρός Μαντζαρλής.</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Δημητριός Μαντζαρλής.</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Σταύρος Ιωάννου.</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ζώνης Χαραμής.</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Γεώργιος Σακελλάριος.</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Σημειώσεις Κ. Πιόπου.</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>'Αθανάσιος Κοσμόπολης.</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>'Αλέξανδρος Κοντάτσιος.</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Κωνσταντίνος Ερμανούνης Γκίκα.</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Μιχαήλ Θεομάρης Κουρτσί.</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Σταύρος Χ. Χαλιόπανου.</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Αυτόδελφοι Ζαρξουλή, — 3 Δρώσας Κόμης, — 2
Διονύσιος εκ Ζαγορίου, — 1 Αδέλφοι Καρδέλλα — 2
Πεισματέλης. — — 1 Γεώργιος Σταμάτης, — 1
Ἰωάννης Μετσιά — — 2 Νικόλαος Νουνία, — 1
Π. Σκούφες. — — 1 Χριστίνας Ιωάννου Δροσίνου, — 2
Γεώργιος Ιωάννης Σμυρνιώτης, — 1 Κωνσταντίνος Βετάλης — 1
Ευμανουήλ Βέλνης, — — 1 Ιωάννης Δ. Τιμαντάλης, — 1
"Ο εν Αμαζελάμωρ Στεφάνου Πα- "Ιωάννης Δ. Αχμου Σαμβοπούλου, — 1
'κιλάχιος, — — 1 Νικάκιος Γ. Ελακίων, — 1
"'Ο εν Αμαζελάμωρ Σπάχος — 1 Αμπερανδ Κωνσταντίνου, — 1
Νικόλαος Χρυσοχός, — — 1 Στυλιαν Σπαθής Ιατρος Σμυρν. — 1
Γρηγόριος Παταφής Θεσσαλονι- "Ιωάννης Πετροσίτη — 2
κεώς, — — 2 Πολύχρος Ρογοτής, — 2
Θεόδορος Δημήτριου Τύρκα, — — 1 'Αλέξιος Βακιούδης, — 1
'Ανδρέας και Θεόδωρος Ιωάν- Κωνσταντίνος Βελένης, — 1
'νου Τύρκα, — — 2 ""Ο Αρχιον Καμινάρης Νικόλαος "Ρατίσ, — — 1
Χριστοδουλος 'Ιωάννου Μπολίνο, — 1 Ιωάννης Τομπακάκης — 1
"Ανασκάτες Μαργάριτου, — 1 'Αυτάλειφος Λ. Πάτος, — 1
"Ιωάννης Μπάρα τραχος, — 2 Δροσίνου Γ. Σολωμάτ, — 1
Μανουήλ Χαρίτη — — 1 Ναυαγώτης Θ. Ψαλιωτάκης, — 1
'Ηλαράχος Παραπανακά, — — 2 Αποικίτης Σμώρτσ, — 1
'Ιωάννης Μανουής, — — 1 Φραγκίσκος Η. Μαυράς Πάρος — 1
'Παρός Δ. Πάμφιλος, — — 1 Φραγκίσκος Η. Μαυράς Πάρος — 1

ΒΟΤΚΟΡΕΣΤΙΩΝ.

"Ο Θεοφιλείκος Άποστολος Αλ- "Ο ευγενιότατος άχθου, μέγας
γιος Βουλάκου κύρ. Κωνστάντιος, 2 Πάνος Γεώργιος Αργυρόπουλος, 2
"Ο αγ. Παλαιωκάννης κύρ. Διονυσίος, 1 "Ο ευγενίτατος άχθου, μέγας
"Ο Καθηγώμενος του αγ. Γεώρ- "Βορώκης Γεωργίου Βαλλανός, 1
γίου κύρ. Γιαβελτίκι, — — 2 "Ο άγ. άχθου, μέγας Βόρωκης
"Ο τού αγ. Σάββα έφημοριος έ- "Γρηγόριος Φλαππείκος, 2
ρομάναχος κύρ. Ιωάννης, — 2 "Ο άγ. άχθου, μέγας Λάρισατής
"Ο εκλαμπρότατος Πεγκάδος κύ- "Γεώργιος Φλαππείκος, 2
ρος Γρηγόριος Σουτάρος, — 1
ΒΟΤΚΟΡΕΣΤΙΩΝ.

'Ο ευγ. ἄρχων μέγας Λουκάνθης Αλέκος Φιλιππέακος

'Ο ευγ. ἄρχων μέγας Λουκάνθης Μιχαήλ Χρυσόπολες

'Ο ευγ. ἄρχων μέγας Λουκάνθης Μιχαήλ Μάνος

'Ο ευγ. ἄρχων Αγας Νικόλαος Φιλιππέακος

'Ο ευγ. ἄρχων Αγας Ημίτων Μιχαήλ Χρυσόπολες

'Ο ευγ. ἄρχων Καμινάρης Στέφανος Μακάρος

'Ο ευγ. ἄρχων Καμινάρης Φιλιππος

'Ο ευγ. ἄρχων μέγας Μιχαήλ Μακάρος Νεότης Κρατίδης

'Ο ευγ. ἄρχων Σπαθάρης Νικόλαος Σουτζός

'Ο ευγ. ἄρχων Καμινάρης Κων. Χρυσόπολες

'Ο ευγ. ἄρχων Καμινάρης Κων. Χρυσόπολες Παναγιώτης

'Ο ευγ. ἄρχων Καμινάρης Κων. Χρυσόπολες Φιλιππος

'Ο ευγ. ἄρχων Στόληνας Αλέκος Βελλαριός

'Ο ευγ. ἄρχων Στόληνας Κων. Χρυσόπολες Παρρησίας

'Ο εὐχαρίστης Ιατρὸς Σελεωτρος Φιλίτης

'Ο εὐχαρίστης Ιατρὸς Μιχαήλ Χρηστάκης

'Ο ἄρχων Γραμματικὸς Αρδεύων Επισκόπους

'Ο ἄρχων Γραμματικὸς Νικόλαος Παππαδόπουλος

'Ο Τιμωτάτος Νικόλαος Βαλκανός

'Ο Τιμωτάτος Ιωάννης Σουτζός

'Ο Τιμωτάτος Γιάννης Πάνου Γιάννης

'Ο Τιμωτάτος Γιάννης Πάνου Γιάννης

'Ο Τιμωτάτος Θεοδώρας Σαρκαζής

'Ο Τιμωτάτος Χριστόφορος Χρυσόπολες

'Ο Τιμωτάτος Μιχάλης Μακάρος Νεότης Χρυσόπολες

'Ο Τιμωτάτος 'Αθανάσιος Επίσκοπος Καλώτιζ

'Ο Τιμωτάτος Μιχαήλ Ιωάννου Καλλιφαρδής

'Ο Τιμωτάτος 'Αθανάσιος Δημήτριος Πουντέκης

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Δημήτριος Ν. Φωτάκης

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Γ. Φιλιπποπολίτης

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Ν. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος

'Ο Εὐλογιμότατος διδάσκαλος Μ. Βυζάντιος
BOTKORESTIION.

ΙΑΣΙΟΤ.

Ο Τυρψήλατος καὶ Θεσσαλίτας Αμηθύντας Πάσης Μακδανίας κυρίως κύριος Ιωάννης, Νικαράτζιος Αλεξάνδρου Παναγιώτατος Άγιος Μιχαηλικής. — 6

Ο Παναγιώτατος Άγιος Ευγαθοτος Κύριος Θεόκλητος.

Ο Παναγιώτατος Άγιος Ευγαθοτος Αρχιμνης Δρέτης Πηγούμανος Φλωρεστίου κυρ. Δούκας.

Ο του Άγίου Ευγαθοτος Ίερο. Διακόνον κυρ. Παρεάν.

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Δοριδοθάτης κύριος Κωνσταντίνος Μπάλης.

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Ποσελίδικος κύριος Κωνσταντίνος Νάγρης.

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Ποσελίδικος κύριος Γρηγόριος Μάνος.

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Ποσελίδικος κύριος Στεφανίκης Βογαρίδης. 2

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Κώστας κύριος Θεόδωρος Νέγρης. 6

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Κώστας κύριος Γκαματίκης Κωνσταντίνος Σουτζένος. 2

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Κώστας κύριος Στέφανος Ρουσσάτος. 1

Ο ευγ. Άρχιος Κωμηνάρης κύριος Γεώργιος Μακδανάγολος. 1

Ο ευγ. Άρχιος μέγας Κώστας κύριος Γρηγόριος Κοκκινής. 1

Ο ευγ. Άρχιος κυρ. Κωμηνάρης κύριος Γεώργιος Κωμηνάρης. 2

Ο ευγ. Άρχιος κυρ. Κωμηνάρης κύριος Ιακώβος Πετρού. 1

Ο ευγ. κυρ. Σταυρός Ραδοπολάκης. 1

Ο ευγ. κυρ. Ευστάθιος Φωτιάνος. 1

Ο ευγ. κυρ. Αντώνιος Θωμάς. 1

Ο τιμ. κυρ. Στέφανος Κάστου. 1

Ο ευγ. κυρ. Παναγιώτατος κύριος Μακρύ Γιοχανέθους Βερναρδάς. 1

Ο ευγ. Άρχιος κυρ. Μιχαλέττης κυρ. Μιχαλέττης. 1

Ο ευγ. Άρχιος κυρ. Μιχαλέττης κυρ. Μιχαλέττης κυρ. Ιωάννη Πετρόβιος. 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΟΠΕΩΣ.

Γεωργίος Κατεμπάκης. — 1

Γεωργίος Αράτος. — 1

Παντεάς Ροδοκανίνης. — 1

Ζαννά Ζωρή Βαρίνα. — 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Λουκᾶς Δημητρίου 'Ράλλης. 1  Νικόλαος Θεοδόρου 'Ράλλης. 1
Σταμάτης Ψώχας. 1  Προκόπιος Διάκονος. 1
'Αντώνιος 'Ροδοκανάκης. 1
Σκαράτες τοπογράφους. 1  Νικόλαος Δημητρίου Πατροκλίκο
Μιχαήλ Νικολάου Μαυροκορδάτου 1  κινός. 1

'Ο ΔΗΣΟΤ.

Το 'Εμπορικόν τῶν 'Ελλήνων
Γυμνάσιον διὰ τῶν φιλογενῶν
κυτῶν ἐπιτρόπων. — 10

Οἱ ὁικονομικοὶ κυρίοι
Γεώργιος Γεναδίων καὶ Ιωάννης Μακρής. — 4
Σκαράτες καὶ Δημήτριος Βα-
καρνάκιος. — 2
Θεοδόρος Σεριφίνης. — 2
'Αλέξανδρος Μαυρός. — 2
Νικόλαος Θεοδώρης. — 5
'Αλέξανδρος Κωμπαράς. — 2
Γιώργος Μακρής. — 2
Νικηφόρος Παπαχρυσάνθης. — 3
Π. Νικηφόρος. — 1
'Ιωάννης Αλμαλής. — 1
Δημητρίου Παπαδάκα. — 1
Δημήτριος Κωνσταντίνος. — 1
Κωνσταντίνος Σιμωνόπουλος. — 1
Δημήτριος Χ. Σταματάκης. — 1
Κωνσταντίνος Παπαοδότης. — 1
Θεόδωρος Φιλικάτης. — 1
'Εμμανουήλ Σκάληρης. — 1
Σπύρος Κυπαρίσσιος. — 1
Δυσκαλά Χιονάς. — 1
Θεόδωρος Τούλουμος. — 1
Βασίλειος 'Ιωάννης Παπαλέος. — 1

'Iωάννης Μαμούλη. — 1
'Αθανάσιος Στρατηγόπουλος. — 1
Χρυσόφορος Χιονάς. — 1
Δομένικος Εργούλας. — 1
Σταύρος Ιωάννου Δελφινίτης. — 1
Βασίλης Παλαιολόγος. — 1
Δημήτριος 'Ράλλη. — 1
Γεώργιος Σακόπης. — 1
'Iωάννης Κεδικάκης. — 1
Γεώργιος Εμμανουήλ. — 1
Νικήλας Λάκιος. — 1
'Αντώνιος Γεωργίδης. — 1
Γεώργιος Λουίκης. — 1
'Απόσκολος Μεταβληθης. — 1
Λεοντά Κράτικας. — 1
'Iωάννης Νεδέθηκ. — 1
'Ιωάννης Νεβέληκα. — 1
Νικόλαος Οικονομίου. — 1
Πλάτας Μάνοσης. — 1
Μιχαήλ Μπλάσκο. — 1
Δημήτριος Κουμηλάκα. — 1
'Αλέξιος Μιμίτης. — 1
Μιχαήλ Φιλικάτης. — 1
'Iωάννης Σταματόπουλος. — 1
Γεώργιος Δήμου. — 1

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βενετίας.
Μιχαήλ Μαργάλης.  — 1  Απόστολος Παπάς.  — 1
Παρασκευής Τάκηνης.  — 1  Θεομάρης Σταματόπουλος.  — 1
Νικλάος Καρμπουνίδης.  — 1  Κωνσταντίνος Αρτεμίδης.  — 1
Ηλίας Χρύσανθος.  — 1  Ι. Μάλιμος και Β. Μπάλος.  — 1
'Ανδρέας Ρουτζέρης.  — 1  Κ. 'Ανδριάντης.  — 1
Γεώργιος Λασκαρίδης.  — 1  Ιωάννης Ιακωβίδης.  — 1
'Αθανάσιος Κακονικιάκ.  — 1  Φωτιος Μιχαήλ.  — 1
Παρασκευής Νικόλαου.  — 1  Ο' Αυλακος Σάμουδουλ Φιλακίδης.  — 1
'Αντώνιος φαγκόπουλος.  — 1  'Ανδρέας Καμπάλης.  — 1
'Αντώνιος Θεογνήσης.  — 1  Δημήτριος Νάντρος.  — 1
Ιωάννης Δεσμίνης.  — 1  Δημήτριος Ζωτόφ.  — 1
Γεώργιος Χράνης.  — 1  Δημήτριος Σπανομίρακος.  — 1
Μιχάλης Παππού.  — 1  Καραλάκης Βλασίδης.  — 1
Θεοδώρος Αυγερινός.  — 1  Ι. Π. "Ομήρος Σμυρναίος.  — 1
Δημητριος Γιγκλίτσης.  — 1  Γεώργιος Γρίζας.  — 1
Αντώνιος Βαλασσαρέου.  — 1  Παναγιώτης Διανος Πελοπονησιώτης.  — 1
Βασίλειος Ζάνης.  — 1  Ευστάθιος Ν. Πετρουκαζίνος.  — 1
'Αθανάσιος Σέκερης.  — 1  Μιχάλης Μιχαλογέλος πίστιμος.  — 1
Δημήτριος παπά Ρήγας.  — 1  Σπυρίδων Κωκίνης.  — 1
Ιωάννης Ράλλης Χίος.  — 1  Γεώργιος Ράλλης Χίος.  — 1
Γεώργιος Ράλλης Χίος.  — 1

ΣΜΥΡΝΗΣ.

'Ο Παναρέντατος και Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αγίου Σμύρνης Κύριος 'Ανθιμός.  — 5
'Ο Θεοφιλάκτατος και ελλογμότατος Άγιος Πιλιουπόλεως Κύριος 'Ανθιμός.  — 5
'Ο Θεοφίλ. και ελλογμ. Άγιος Κρήνης κύριος 'Ιγνάτιος.  — 5
'Ο Πανοσιώτατος Άγιος 'Αρχηγος μανδήτης του Παναγίου του φούντου κύριος Επιφάνειος.  — 3

'Ο Πανοσιώτατος Παναθηναϊκός η Καθηγητής, μενος της αν Καππαδοκίας ήρετικός μονής του Τμήμα Προφήτων κυρ. Παύλου.  — 10
Το Φιλολογικόν Γυμνάσιον Αιτωλίας προφήτων φοίτησε του Αποστόλου Ανδρονίκου και Στυλιανού Μουτσάναβα.  — 20
Γεώργιος "Ομήρος.  — 4
Παναγιώτης Ν. Μουτσάναβας και άλλοι.  — 4
ΣΜΥΡΝΗΣ.

'Ηλίας Βακχής. — — 4 'Παράνων Ιεροδιάκονος Κυρίτης. 1
'Ανδρέας Τέκνος Κυριακοτινής καὶ υδὸς, 2 'Ανδρέας Χ. Δασίθι Κυρίτης. 1
'Ιωάννης "Αλέξανδρος. — 2 Δημητρίους Θεομησιακής Κυρίτης ο ἐκ Λεμβασσάο. — 1
Δημήτριος Βακχής. — — 1 Δημητρίους Κυριακοτινής Σπάρτατος. — 1
Χ. 'Ανδρέακες Χ. Μιχαήλ. — 2 'Ιωάννης Γεωργίακης Σιμωνίδης. — 1
Νικόλαος Βλαχοτήτης. — — 1 Χ. Γεωργίως Τουλπουτουράννας τοῦ Χ. Ζαχαρίου. — — 1
Γεώργιος Σάββα. — — 1 Παλικάς Χριστόδουλος καὶ Παναγιώτης εκ Τρίκαλος. — 2
'Αδωνίς Περσάνγκου. — — 2 'Αλέξανδρος Ολοκαυτομένος εκ Τυράννου τῆς Θεσσαλίας. — 1
Δημήτριος Εκατόματος. — — 1 Δημήτριος Κυριακοτινίου εκ Τυράννου τῆς Θεσσαλίας. — 1
'Αντώνιος Γιαλούλης. — — 1 Ευσήμενος Δελαπορτάς. — — 1
Βασίλειας 'Αναστασίαδης. — — 1 Χ. Ιωάννης Σπουδαίος Αυτο- Διονύσιος. — — 1
Δημήτριος Μεγαρίτσων. — — 1 Νικόπουλος Χριστίδης Σμυρνιάς. — — 1
Νικόλαος Μαργινίτης. — — 1 Νικόλαος Ζαχαρίας Παπαλουκάς ο ἐκ Τυράννου τῆς Θεσσαλίας. — — 1
Παύλος Κωνσταντίνου Μαύρογορ- Λακίνης. — — 1 Άρσενικά Παπάδος Αυτοκράτορας. — — 1
'Ιωάννης Δ. Μαυρογορδάτος. — — 1 Αδελφοὶ Ὁμορρίας. — — 1
'Αδελφοὶ "Ομορρίας. — — 1 Κρηςος Φωτος Μιλλιώνης. — — 1
Παύλος Χριστίδης. — — 1 Χριστίδης Αυτοκράτορας. — — 1
Σταύρος Χ. Γεώργιος Λακίνης. — — 1 'Ευσήμερος Δελαπορτάς. — — 1
'Ιωάννης Δημητριάδης ο ἐκ Βραχυκάλλων τῶν Ἀγαθάνων. — — 1 Χ. Ιωάννης Δημητριάδης Αυτοκράτορας. — — 1
'Εμμανουήλ Βακχίου Ζαχαρίου Νικόλαος Γεωργίακης Σμυρνιάς. — — 1
Ρόδιος. — — 1 Μαργαρίτης Παπαλυκάς ο ἐκ Τυράννου τῆς Θεσσαλίας. — — 1
Κωνσταντίνος Μπαρτομής Μιτρι- Αντόνιος εκ Βασιλείας. — — 1 Ασέριος Χ. Π. ο ἐκ Τυράννου τῆς Θεσσαλίας. — — 1
Λεωνίδης. — — 1 Παναγιώτης Βενετικός Ρόδιος. — — 1
Νικόλαος Αντωνίου Καρτάκης. — — 1 Δαμάσκινος Ιεροδιάκονος Κυρίτης ο ἐκ Κισάμου. — — 1
Νικόλαος Χ. Τριαντάφυλλου Κω- 'Ομοφόρος 'Αντωνιάδης Κρήτης. — — 1 'Ασφαλοδόρος Ζαφειρίδης. — — 1
τιντής. — — 1 'Αντώνιος 'Ιεροδιάκονος Κυρίτης ο ἐκ Κισάμου. — — 1
'Νικόλαος Γεωργίου εκ Βασιλείας. — — 1 'Ιωάννης 'Ισακίδου Θεσσαλονικής. — — 1
'Ομοφόρος 'Αντωνιάδης Κρήτης. — — 1 Ιωάννης 'Ιεροδιάκονος Κυρίτης ο ἐκ Κισάμου. — — 1
ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ.

ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ.

Ιωάννης Ράλλης. — 3 Γεώργιος Λεωνή Σκυλλής. — Ι
'Αμβρόσιος Στεφάνου Ράλλης. — 2 Σταμάτιος Δρομοκάτης. — Ι
'Ανδρέας Κωνσταντίνου Ράλλης. — 1 Γεώργιος Τουρτόπουλος. — Ι
'Ευστ. Ν. Μεταξά. — 1 Ζαχαρίας Ν. Δεσονάρδου ο' Α.
'Ιάκωβος Ράτας. — 2 μπελάκιαν. — — — Ι
Μ. 'Ροδοκανάκης. — 1 Γεώργιος Παπισάκης. — Ι
Στ. Φραγκιάδης. — — Ι
Παροραμάτα.

Σελ. 3 σύ. 21 τῶν, γρ. τῶν
— 14 — 21 γρ. Κονδυλακτίου.
— 22 — 6 ἐννοιαν, γρ. ἐννοιαν
— 58 — 24 τραγέλαρος, γρ. τραγέλαρος
— 67 — 5 τατά, γρ. κατά
— 75 — 16 εἰς ἐνδεχομένην, γρ. ἐνδεχομένην
— 106 — 14 ὡς, γρ. νὰ
— 122 — 13 κέτρου, γρ. κέντρου—σύ. 17 δὲ γρ. δὲν
— 141 — 24 φονίει, γρ. φονεύει
— 166 — 4 εἰκονολογίας, γρ. εἰκονολογίας
— 178 — 12 σορίαν ἱπερί, γρ. ἱσορίαν περὶ
— 203 — 16 ἐννοούμεν, γρ. ἐννοοῦμεν
— 218 — 11 εἰς τὸ, γρ. εἰς τὸ νὰ
— 226 — 12 σχηματίζονται, γρ. σχηματείζονται
— 13 ζώημα, γρ. νόημα
— 248 — 16 πρωτοτύμων, γρ. πρωτοτύμων
— 268 — 18 ἄλλοτε, γρ. ἄλλοσε