C

This is a reproduction of a book from the McGill University Library collection.

| Title: | [ Dialogues. Selections. 1802] Platonis dialogi selecti ... |
| :--- | :--- |
| Author: | Plato |
| Publisher, year: | Berolini : e Libraria Nauckiana, 1802-1810 |

The pages were digitized as they were. The original book may have contained pages with poor print. Marks, notations, and other marginalia present in the original volume may also appear. For wider or heavier books, a slight curvature to the text on the inside of pages may be noticeable.

ISBN of reproduction: 978-1-926846-00-2
This reproduction is intended for personal use only, and may not be reproduced, re-published, or re-distributed commercially. For further information on permission regarding the use of this reproduction contact McGill University Library.

McGill University Library
www.mcgill.ca/library

## PLATONIS

## DIALOGI SELECTI PHAEDO SOPHISTES PROTAGORAS

## Cura

## LUD. FRID. HEINDORFII.



# PLATONIS <br> <br> DIALOGI TRES <br> <br> DIALOGI TRES <br> <br> PHAEDO SOPHISTES <br> <br> PHAEDO SOPHISTES PROTAGORAS PROTAGORAS <br> EMENDAVIT <br> ET <br> ANNOTATIONEINSTRUXIT <br> LUD. FRID. HEINDORFIUS. 


$\begin{array}{llllllllllllllllll}\mathbf{E} & \mathbf{L} & \mathbf{I} & \mathbf{B} & \mathbf{R} & \mathbf{A} & \mathbf{R} & \mathbf{A} & \mathbf{A} & \mathbf{H} & \mathbf{I} & \mathbf{T} & \mathbf{z} & \mathbf{1} & \mathbf{G} & \mathbf{I} & \mathbf{4}\end{array}$
MDCCCX.

## П $\Lambda$ AT $\Omega \mathrm{NO} \mathrm{E}$

## $\begin{array}{llllll}\Phi & \mathrm{A} & \mathrm{I} & \Delta & \Omega & \mathrm{N}\end{array}$

## EXEKPATH $\Sigma, \quad \Phi$ AI $\Delta \Omega N$.

## $\Sigma \Omega K P A T H \Sigma, K E B H \Sigma, \Sigma I M M I A \Sigma, A \Pi O \Lambda \Lambda O \triangle \Omega P O \Sigma$, KPIT $\Omega \mathrm{N}, \quad \Phi A I \Delta \Omega \mathrm{~N}$.

A




${ }^{*}$ Taifay - Phaedo hic Eleus, cuius nomine inscriptum dialogum hunc laudat praeter ceteros Aristot. Metaph. 1, $7 \cdot$
 tus est ille scholae. Eliacae auctor, de quo vid. Diog. Laërt. 11, ro5. Gell. ri, i8. Quocum qui hoc in libro loquitur Echecrates Phliasius, est fortasse Pythagoreus ille, quem commemorant Diog. Laërt: VIII. 46. Iamblich. Vit. Pythag. 1, 35.
 §. 136. Reperitur tames interdum et alterum, velut Aeschin.



 Cod: Augustano, cuius, uti et Cod. Tubingensis, lectiones accurate in editione sua enotatas dedit I. F. Fischerus. Vo-

## 4 PLATONIS







culas oüy $\delta$ ǹ sic in interrogatione iunctas singulae paginae ex－ hibent．


 habitat liomac et habitat Romam．＂Fischerus．Alia longe est ratio Latini habitare．Aique apud posteriores $\dot{\varepsilon} \lambda \varepsilon \tilde{\varepsilon} ⿱ 亠 䒑 \sigma \varepsilon$ et
 Max．＇Tyr．Diss．41 ，5．）：apud Atticos quum dicitur，quod
 Oed．Col．1253．Arist．Lysisti．62．दृTeitheziv isưgo Plat．Parm．

 similia accessisse magis significant，quam commorari．Hic nutem，quam＊a ventitantibus Athenas Phliasiis et inde re－ deuntibus rem comperire potuerit Echecrates，a commorapti－ bus cummaxime Athenis non item，recte Stephanus Thes．
 cepit．
 hic non est locus．Praecedens illud cipiexzut si ad praesens tempus referretur，ut iden fere sonaret quod mé ${ }^{\circ} \xi 6$, ，adest，


 quam prateriti temporis significatu accipere illud propter ad－



 Theiy a wyeco（lysias in Eratosth．p． 394 ．in Poliuch．p．6ra．）et

## P H A E D O.









 lum, quo libri scripti editique carent, ab ipso omissum Platone existimo, quamyis paullo ante idem Echecrates dixerit



 tioni $\pi \varepsilon \xi^{\prime}$ casum secundum iatet." Fischenus. Sane verbis

 gitime genitivum posuit scriptor. Xenoph. Cyrop. V, 3, 26.



 8. $\lambda$ ingo..tat $\delta u y a \tau c i$, pertinere tamea et ipse haec ad candem potius rationem existimo, de qua vide ad §. 57 ,

 menti obversabatur, $\varepsilon$ žãua $\delta^{\prime}$ oú. Similisque in ceteris huiusmodi


 Hosoídov, ubi $\mu$ évior malebat Reiskius. Eurip. Orest. 40 ).

 Codd. Aug. et Tub. Fischerus. Ald, et Bass. àz $\lambda$ ic. Steph. ทуขย $\lambda \lambda \varepsilon$.







 neque ad sensum requiruntur $h$. l. et absuot ab optimis libria Codd. Aug. 'Tub. itemque a Pariss. aliquot (unde nonnulla benigne mecum communicavit vir ille cui omnia mea debeo, F. A. Wolfius), tum a Plutarchi libro de Fato p. 57a. E. et a $f^{r-n u i n a}$ Ficini versione. Itaque sine dubitatione omisi, praesertim quum quotannis missam Delum navem esse, bis

 Androgei filii vindicandae causa, v. Plutarch. Thes. p. 6. I'ausan. I. 27. (Diod. Sic. IV. 6r.), Atbenienses oppugnaturs venerat: sed discessit tandem hac lege, ut ipsi, nono quoque anno, tributi loco Cretam mitterent septenas virgines totidemque pueros, qui devorarentur a Minotauro in Labyrintho.
 periodo hoc in numero esset, occidit Minotaurum rediitque cum comitibus Athenas salvus. V. Plut. et Pausan. 1. l. Meurs, Thes. i6." Fischerus.




 Callim. h. in Del. v. 3ı4. p. 584. De voc. Iqweia v. Valcken. ad Ammon. p. 9a. Conf. Wessel. ad Diod. IV. 53. - Kai




## P H A E D O.











§. 3. vópeos द́siv aíroîs - vaiqagevéy - In Edd. vulgatum xai aftsésty si usquam usurpatum extaret, ad munditiem in cultu victuque spectaret. V. Valcken. ad Xenoph. Mem. II,
 edidit Turneb. et legit Meurs. Thes. c. 16., praebent Codd.
 Xenoph. Mern. IV 8, 2. Conf. Plat. Criton. p. 43. C. Mox post $\Delta \tilde{n} \lambda o y$ e Cod. 'Tub. inserui ts.


 licet $\alpha^{\prime} \pi 0 \lambda \alpha \mu \beta \alpha^{\prime} y s y^{\prime}$ quoniam omnino significat intercludere, intercipere, de vento quoque a proposito itinere excludente proprium est vocabulum. Vid. Dorvill. ad Charit. IIL, 3, p. 363. ed. Lips. et conf. Wessel. ad Herodot. IL, is5. Verbo ávereor praéixum vulgo of cum Codd. Aug. Tub. et Paris.
 . 9 ov etc. Philostrat. Heroic. c. 1g. laudatus ibi a Wessel. xäy



 tur iam designatum intelligat, retinui in his articulum, licet in Codd. Aug. et Tub. omissum. ó modis x gov. Xenoph. Mem.



位













 potestate practer alios nuper, accurate eruditeque egit J. O. Sluiterus in Lectr. Andocid, p. 256 sqq. cf. infra §. 150. Apo-



 Plut. de S. N. V p. 125 . Mox Cod. Aug. $\alpha^{2} \gamma \gamma \sin \alpha i$ pro $\alpha$ к $\pi \alpha \%-$ \%sindes.
 recepit Fisch. Mihi; uirum rectius sit, non liquet. Nam Ficini, qui vertit oliosus equidem sum, in his nulla putanda auctoritas.








iuri sunt, simillter affectos liabes. Latine exprimi non potest hoc eitigous, quod verbum sic solet verbo rooovicos adiun-






 dicesentiziv, perpetua fere librorum in his vocibus diversitate.
 رuo ávńg. Recte, modo ex Dawesii praecepto, quod maguae vir auctoritatis Iorsonus in Euripide suo secutus est, rescri-
 se, non, ut Brunckius imprimis sine ullo Codice sexcenties edidit, wivig, wotos etc., pluribus piobari argumentis potest. Statim post Codd. Aug. et 'I'ub. riẽ $\lambda$ dógav. Ficinus: beatus videbatur - orationesiz consideranti. Vermn ut mox sequitur $x<a$
 Yor; ita h. l, vulgatum unice aptum opinor. De sententia conf. Criton, p. 43. B. - gevyeiwh, fortier.



 gitationibus ex praesenti rerum statu oborientibus usurpari docuit Hemsterhus. ad Lucian. Contempl. §. i3. (conf. Taylor. ad Lysiam ed. Reisk. p. 83. Lennep. ad Phalar. p. 244. Morus ad Longin. IX, r.) etsi plerumque rel dog $^{\prime} \boldsymbol{\alpha}$ adiungitur vel


 a.








 xvorisur.
 primo certe adspectu, haec $\pi$ apoórt $\pi$ tever sic iuncta de praesente luctu intelligat? Quod si facias, aut év praefigi his debebit, coniectura parum sane probabili, aut haec pro dativis solutis agnosci, quorum certum et evidens exemplum equidem adhuc nullum vidi. Ergo $\pi \alpha \rho^{\prime} \dot{\prime} u t$ ad $\mu$ ot referendum, et
 Quam tamen ambiguitatem miror cur non vitaverit Plato sic


 huius nullum in editis scriptisve libris vestigium comparet.







 Inde oi द̀ | pidiooopic. v. Markl. ad Tyr. Max. Diss. XXI, 2. |
| :--- |





## P H A E D O.












 exson'. Negligitur tamen interdum praepositionis iteratio.



 gous xà Tर̂̀s ópevoias -.



 rit? Mirabar igitur non ita poins iunctam orationem: oürco

 etc.) donec reperi similia, ut Soph. Oed. Tyr. 1o. tive tgóré





 sollemni in his voculis permutatione. - Tòv réórar cujuoù. Cognomen $\mu$ averoũ eum habuisse, scimus ex Symipos. p. ${ }_{77} 3$. D. Conf. infra §. 154 .







 men Kgirav abest ab eod. Cod. et Aug. Additum tamen'legit Ficinus, et ruidni id Echecrati Phliasio suggesserit Phaedo? Hermogenes Hipponici est filius, Calliae frater. V nostra ad Cratyl. \$. 3. Conf. Apolog. Socr. quae Kenophontis fertur §. a. Lipigenis pater; Antiphon Cephisiensis, memoratur a Plat. in Apol. Socr. p. 33. E. Conf. Xenoph. Mem. S. III, 12, 2.
 pro quo requinitur poiius tag $\tilde{y}_{\boldsymbol{y}}$ (Ficin. aderat), nec velim


 yovto, ubi vid. notata. Nihil hic tamen Codd. afferunt. Cte-
 notus est etiam ex Euthydemo dial. §. 5. et ex Lysid. §. 1g. Xenophontis mentionem desiderans b. l. Ahenaeus, ubi singula profert invidiae Platonem inter et Xenophontem argumenta, inter cetera ad confirmandam suspicionem hoc quo-
 $\therefore$ Пićt
 in Asiam tum profectum Xenophontem fuisse constat. Quo quum

 tiam ne in mentem quidem, opinor, venire Platoni potuit. Omninoque divini ingenii virum facile credimus Xenophontem longe infra se positum iadicasse; invidiae simultatisque illius quae proferuntur argumenta, vana sunt omnia.













6. Eifeutas tí $\boldsymbol{\gamma}^{\prime}$ - $\tau \varepsilon$ hoc abest a Cod'. Tub., ut mox post Ej̉zevidis a Cod. Aug. Pliaedonden hu:uc Thebanum luisse, non Cyrenaeum (v. Ruhnk. ad Xenoph. Meın. I, a, 48.) ex hoc intelliyi loco opinor. - Terpsioni Euclides colloguium Socratis cum Theaeteto recitat in dial. Theaeteto.
 videtur suspicio, vituperari his Aristippum certe Socratis sui oblitum a Platone putantium. Diog. iaèrt. Il, 65. - érórt-






 brotus autem hic an fuerit Ambraciota ille, qui, lecto Phaedone, in mare praecipitasse se fertur (V. Fabric. ad Sext. Emp. p. 226.), mihi guidem non liquet.



## 14 PLATONIS














 etiam rei frequenter repetitae commemoratio. Velut paullo
 Zeunius tentavit, inscite defendit Fischerus. - סiatgiß $\quad$ veses, colloquentes. In proximis avéryseo qá $\quad$ où $\pi \rho \omega \dot{\alpha}$ ex uno Schol. ad L.ucian. Soloec. T. 2. p. 5 个. Fischerus solito hic audacior $\pi$ úsu inseruit ante $\pi \rho \omega$, Ficini nixus auctoritate vertentis, aperiebatur enim haud admodum mane. Sed in Protag.
 tit, mam adhuc summum mane est. - Pro йıresv Cod.Aug. йमцsy. Cod. Tub. eis praepositione scribi certe debebat sisị̂ $\mu$ ev. Tum Cod. Aug. $\Sigma \omega \times \varrho_{\alpha}^{\prime} \tau \eta$.
























 infertur coniunctivus praesentis temporis. Protag. §: 43. ow-


 tra de ea, quae uno quasi ictu peragitur, coniunctivus aori-







 Soph. Trach. v. 783. Hesychius, ubi vid. intpp., imprimis
 Aeschylus. Vid. Stanl. ad Agam. 1227.
















 Socrates nondum e lecto surrexerat; nunc sedendo in lecto


 irc aligno (V. Valcken. ad Herod. VIiI, 7r.), pro vulgato ais


 que fortasse defendat aliquis totum hoc to ${ }^{\prime} \alpha^{\prime \prime} \mu \alpha-\delta 0^{\prime \prime \prime \prime \prime} \nu \tau$ per exclamationem quandam accipiens. Longe tamen aptius rée, a Ficino quoque expressum: quippe quam simul homini adesse nolint. Nam tĩ est co quod. Politic. p. 303. D. Tovi-
 va: 人ю:

 $\dot{f} \approx \beta \dot{c}^{\prime} \lambda$.

## P H A E D O.















 in Codd. Aug. et Tub. lectionem Fischerus iarr substituit in
 Sreph. ex uno Ficino hausit, qui ita liaec vertit: si quidem modo crus propter vincula afficiebatur dolore, sed huic succedere voluptas iam videtur. Nam Ald. et Bass. tò ányeñy síxerv din Qair.

























 Diog. Laêrt. II, 42. ubi primos istiusmodi fabulae versiculos profert, non certioris illos, opinor, auctoris, quam est, quod ibidem laudat, initium hymni in Apollinem. Themist. Or.


 Kà Evïu', ${ }^{\prime}$. Eueni Parii, Sophistae, quinque minarum mercede virtutern humanam civilemque docentis mentionem facit in Apolog. Socr. p. 20. B. Plato non sine aliqua hominis irrisione. Eundem poëram fuisse, ex Phaedro intelligitur §. ing.


 mitem eundemque gravem morituri Socratis sermonem quum no lenissima quidem deceret hominis cavillatio, Simmiae mox verbis Sophista perstringitur §. 13. O~̈оу $\pi \not \approx \rho \alpha x \varepsilon \lambda \varepsilon v_{\varepsilon 6}^{\prime}$ etc. De






 ctum probabunt, qui utriusque infinitivi differentiam per-












 quoniam hic nihil enotatum e Codd. - $\varepsilon i a^{\prime \prime} \rho \sigma$ тодла́rıs. тo入-








 raty'racs. Alia e Platone dabit Heusd. Spec. Crit. p. 125. male tamen, opinor, idem huc trahens illa infra $\wp .49$. ${ }^{\prime} 5 \pi \varepsilon \varsigma \gamma \varepsilon$ ral



 Aen. I. r48. Ac veluti magno in populo quum saepe coorta est seditio.
 iectura restitui debebat, $\delta \xi$ hoc Codd. Aug. et Tub. exhibent, unde recepit iam Fisch. Ficinus: insomnium idem licet alia atque alia forma sese mihi offerens eadem semper ita praccepit.



 दोттик















 nis est brevitas hunc in modum intelligendi, quasi scriptum
 Theaetet. §. 123.
12. w's фìoroфías $\mu^{\prime} \mathrm{y}$ - Strabo X. p. 717. B. Movoixiv





 appellatione interdum universàm significari muidziar constat; bàec tameñ Socratis quomodo oint intelligenda, declarat egre-



















 - ©'r ixsl etc.



 w, concinnior paullo rotundiorque fiet verborum circuitus; nulla tamen emendatione est opus, nec post optativum $\delta$ éa offendere debet hoc imperf. Aristoph. Vesp. 289. ós $\dot{y} \mu \tilde{\omega} 5$. $\delta, 1 \varepsilon-$




















 $\tau \alpha \prime \chi 15 \alpha$ ineptum 'prorsus est h. l. ubi non de morte voluntaria sermo est, sed de illa, quae mox exponitur, philosopho-







 $\pi \varepsilon i \sigma \varepsilon \tau \alpha$. Indicativo futuri iunctum hoc $\alpha \boldsymbol{\alpha}$ non tentem ego absque librorum auctoritate, quamquam, quae huius generis attulit ex Aristophane Erunckius ad Nub. 464., ea itidem ut $\mathrm{Nu}^{\prime}$. v. if6o. facili correctione a particula hiac liberari queunt.



 pextinere, huic sic redundanter adiectum, nota est res.
 rat Stephanus ov' $\mu$ évzor, suppeditant Codd. Aug. Tub. et Olym-

## PHAEDO.



 d.
















§. I4. Фiдc入ब́’y - Pythagoreo Crotoniatae, Archytae discipulo, (Cic. de Orat. III. 34. V. Diog. Laërt. VIII. 84. ibiq.


 Scholii a temporum ratione abhorrent.
14. $\alpha^{\hat{c}} \mu^{\prime}$ stipulante Ficino: quae igitur forte ipse audivi. - xai $\gamma \alpha \dot{\beta} \rho$

 N. V. p. 13. Nam ut $\approx x i \mu \alpha^{\prime} \lambda \alpha$ ubivis, ita et $\left.\pi \alpha\right\} \mu \mu^{\prime} \lambda \kappa s \propto$ re-




## 24 P L A T.O N I S





















 Tub. et Aug. Vulgo oióp. autivy ziv.

 pro-vulg. $\mu^{\prime}$ 'xegs ex Grammaticorum praccepto cum Codd. Aug. et Tub (adde Paris.) dederat iam Fischerus. Mox Cod.
 $V$ not, ad Gorg. \&. 3 ,
 que insedit, retentum atque adeo probatum a Fischero dyou'$\sigma \alpha<$ e Cod. Paris. correxi. - xai a Şáты. - Loci mirum in modum ab intpp. vexati sensum unus perspexerat Stephanus, in margine sic interpungens $\tau{ }^{\tilde{2} \lambda} \lambda$








 exit huiusmodi: Fortasse tamen mirum cibi videbitur, si hoc unum de ceteris omnibus simpliciter verum sit et sine ulla exceptione (sc. mori melius esse quam vivere), neque unquann accidat, ut, quemadmodum in cetcris omnibus rebus, interdum et aliquibuts hominum (non semper neque omnibus) satius sit mori, quam vivere: quibus autem satius est mori, mirabere fortasse, si iisdem nefas sit sibimet ipsis bene face-







 Paris. ${ }_{5}^{5}$ : restitui,



 quamvis liquidum sit Cebetern asseverare, miram sibi videri Socratici sermonis repugnantiam, tamen exortus est nuper qui loci planissimi et in quo egregie omnia cohaerent, nescio quam obscuritatem deprebendens miserum in modum lacera-








betis essent; tum Socrati haec dando ou $\mu$ civtor - dóyov: dein-

 ne viri docti in bunc librum coniecturas neglexisse putemur; reliqua silentio praetermittemus.


 secutus Proclum Comm. in lib. de rep. p. 372 . et Olympiodo-


 tinet huc imprimis locus Platonis e Cratylo §. 38. पогoṽa




 Somn. Scip. 3. Nisi Deus is, cuius hoc templum est omne quod conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, huc tibi aditus patere non potest. - Quare et tibi - et piis omnilus retinendus eit animus in custodia corporis, nec iniussu eius, a quo ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est, ne.munus humanum ásignaium a Deo defugisse videamini.

 Platonis est, neque quidquam tribuendum ei, quam protulit Victorius Var. Lectr. VI, in., scripturae, ajrous (imo aj́rou'c)
 zủ入óyov illius Stoicorum 解ararñs memor.

## P H A E D O.













 sav 7. 9. Pythagoreorum dogma, opinor, ex quo et de legg.

 homines doúdous dicit in sententia coloris simillimi Phaedr.


 9 ตั.



 iareóy. Atque ita saepe apud Xenophontem imprimis optativum cum indicativo in huiusmodi structura permutatum memini.
16. 'I $\sigma$ as toiyvy $\tau \alpha y^{\prime} \tau$ - Vulgo zavitiv. Quod reponendum iam Stephanus monuerat, dedit Cod. Aug. Ficin. hoc
 $\alpha_{\alpha y}^{\prime \prime}$ inserui. Nam apud poëtas Atticos $\pi \rho^{2} \mathrm{y}$ subiunctivo saepius




 Sท'́бx










 prosae scriptores corrigi huiusmodi omnia debent. Itaque et



 quis desiderabat articulum ante 9 gol, nemo tamen absque

 dici monuit primarius Graecae dictionis magister G. H. Schaeferus in Meletem. Crit. p. 4.
17. C ${ }^{3}$ gá $\bar{\xi}$ тov. Sic pro $\pi \omega$ Cod. Paris. Tum Cod. Tub.
 Tub, et Olymp. recepi pro $\varepsilon$ हт! $\mu \varepsilon \lambda \varepsilon \tilde{\sigma} \sigma \vartheta \alpha_{i}$, in quo futurum At-

 tem in his sermonis a multitudinis numero ad singularem transitu vid. not. at Plat. Gorg. §. 75. et Protag. §. s§.

## P HAEDO.
















 non erat cur in quito $\tilde{i}$ mutaret Steph. Deinde Cod. Tub. $\ddot{\eta}_{\circ}^{\circ}$











 na, qui nihilo segnius rem publicam defondit, is vir vere putandus est, ubi Ernestius malebat vere vir.

## 3o PLATONIS














 Edd. haec $\pi \rho^{\circ}{ }^{\circ} s$ ruîzod e Codd. Tub. et Paris. Haec, vel $\mathfrak{z} y z \alpha \tilde{v}$ -
 statim admonitus quisque sentiet.
 ro Codd. cum Edd. vett. conspirant. aùr àravarrã̃ est cgo qui non indignor, seu quod non indignor; $\mu$ ǹ $^{\prime}$ àavaぇrã̀ fo-

 $\mu_{n \nu}$, illud roîzo non ad praecedens होताi弓a refertur, sed ad
 nolle dicit Socrates, ad bonos se viros venturum: ita in his
 §\% Planior utique loci foret constructio, si legeremus ört

 haec tot firmata praesidiis scriptura, in qua ötb, uts ae-


 xarà etc., ubi nulla opus correctione. Plat. de legg. X. p.

## P H A E D O.



















 6. 19. VII, 4, 5. et quos laudat Valcken. in Annott. ad N. T.

19. ou'X ómoíws, zon perinde, sc. atque dolerem illa spe


 Aug. et 'Tub., fortasse et a ceteris. Sic initio dial. Aviros, ${ }^{\tilde{\beta}} \Phi$ alí- $^{\prime}$

 extr. auto's h. l. est solus.
 ris. Qui omittitur in uno Cod. Tub., articulum ${ }^{\eta}$ tenendum puto propterea quod referuntur haec ad superiora Socratis






006



















 quod fecit iam vir doctus, deleta distinctione post modrogxs:-


 Conf. not. ad Theaetet. §. 127. Nec seiungi ab his poterit formula illa ässo $\%{ }^{\prime \prime} \hat{y}^{\prime}$, de qua praeter alios nuper egit Sloiterus Jectt. Andocid. p. 140. Male igitur Forsterus in

 hanc hominis admonitionem profectam, sed ex eo, quod moris fuerit, ut hic undecimvirorum minister sua pecunia cicu-

## PHAEDO.











tam emeret, et quidem duodecim'drachmis, docuit P. Petitus Misc. Obss. I, c. 17. ex Plutarchi hoc loco in Phocione








弓ov ข'́gas, nimius honor, Sophist. §.35. Sed ante particip. 8.e$\lambda \varepsilon \gamma a \mu!v o v s$ fortasse requiritur art. zov́s.
 ta scriptura, cui Ficini quoque patrocinatur haec versio, ianquam lis et, st oportuerit, ter praebiturus, aptior, opinor, Socrati est intempestiva Critonis interpellatione paullulum offenso.





 to $8 \%$.

## 34 <br> PLATONIS



 ๐īध














 morti vicinum esse, tह丹váyas mortent ipsam significat.
 sive traiectum putetur verbum ajyavaixteiv, ut hic sit ordo,


 ubi $\%$ \%sy pertinet ad tovica), sive quarto illud casu iunctum,







## P H A E D O.



















 дovex. V. Valcken. ad Eurip. Phoen. v. 1214. - $\quad$ ovis $\mu^{i} v$ $\pi \alpha \rho^{\prime}$ ทipiv $\alpha^{2} r, 9$. Thebanos, alienos a philosophia homines. , De vocula $\mu \mathrm{e} v$ vid: notata ad Plat. Theaetet. §. 130. - शavarãَヶt.


22. Kai oiov 9 avátov - Haec, quae non video qui addi a glossatore potuerint, omitti contra facillime potuere a librario, non dubitavi e Codd. Tub. Paris, et Iamblich. in ordinem recipere.
 sum dedere Cod. Tub. et lambl. - thì $\psi u x$ niv anà roù







 Fैóy. Nam $\alpha^{\prime} \alpha^{\prime} \alpha \mu_{n}^{\prime}$ interrogandi vi praeditum cum indicativo




 $\mu \dot{\prime}$ intelligi potest dedoixarz. Velut Xenóph. Mem. IV, 2. 12.

 $\mu_{n \prime}^{\prime \prime}$ intelligendum vererisne. Unde Aristoph. Eccles. 794. A.




 $\mu$ n'ra ${ }^{\prime}$ à: , Num verendum ne pudeat nos i. e. Num pudelit nos Persarum regem imitari?
 stans prope Graecorum usus requirebat. Xenoph. Anab. II,











## PHAEDO.














 sou, quasi praecessisset áriç.
23. Gifíay - Cod. Tub. et Iamblich, oiray. Cod. Aug. cum Edd. aitiov. Quorum utrum verum sit, in tanta scripturae varietate diiudicent alii. Sic $\sigma ⿰ 丿 ㇄$ ía ubi iungitur cum $\pi 0-$ roís, scriptum Sophist. §. rg. de rep. I. p. 332. C. II. p. 380. E. IV. 445. A. Protag. §. ı3. §. 6r. Gorg. §. 100. 12g. Xenoph. Cyrop. II, 4, 32. Anab. I, ro, 18. Contra $\sigma i \tau \alpha$ Politic. p. 272. C. Hipp. Mai. §. 42. Xenoph. Cyrop. IV. 2, 34. et 37. conf. §. 4ii. VII, 5, 59. 78. VIII, 2, 2. 24. Oecon. XIII. 9. Anab. II, 3, 27. IIF, 2, 28. VHI, 1, 35. et al. 1.





 est post $\boldsymbol{z}^{\prime}$ 8̀ accusacivus, ur subaudiri comenode queat $\lambda \dot{\varepsilon}-$ \%онв.
§. 24. xal itтoìne $\alpha ́ \tau \omega y$ - , Summus in calceis non mulierum solum, sed et delicatulorum hominum luxus fuit. Sic













ab Athenaeo (vel potius a Satyra) XII. p. 534. C. Alcikiadis notantur calcei. Idemque in alio vituperat Aelian. V. H. IX, 3., ubi vide Perizon., qui etiam III, 19. ascisgyov Aristotelis philosophi memorat inéssty. Varias calceorum pretiosorum. species enumerat Pollux VII, 22." Fobstbrus.
 लाо' rỗ $\sigma \omega^{\prime} \mu$. xosy. Nam ubi aliquo inter se modo iuncta duo nomina pariter aut definita sunt aut indefinita, árticulum Graeci aut praefigunt utrique, aut in utroque omittunt. Plat.











## PHAEDO.









ne Graecum quidem est; contra ad oi toxsoì saepe additur ${ }^{\alpha}{ }^{\prime \prime} v$ -




 cum non foret. De constanti et legitima hac loquendi ratione, iam inde ab Homero frequentata (Iliad, $\alpha, 78$. Odyss. $\xi_{-}$ 86.), notavi aliqua ad Plat. Hipp. Mai. §. 22.





 est prope mortuum esse, similem esse mortuo. Gemina est di-
 dicitur $\dot{\rho} \mu 0 \hat{v} \pi t, \pi a^{\prime} v v \pi_{1}, \mu \varepsilon \tau \alpha \xi^{\prime} v_{i}$ etc. V. Tour. ad Longin. p. 3g5. Ad sententiam denique apposite buc attulit For-


 vett. et Steph. articulum qỳy praebuerunt Codd. Aug. et Tub. Tertullian. de Anima c. 18. vertit haec: Quid tum erga ipsam prudentiae possessionem? Utrumne impedimentum erit corpus


$40 \quad$ PLATONIS






















 nag.) ' $E \mu \pi$ 执 $\lambda \varepsilon \varepsilon^{\prime}$, (v. Cic. Acad. 1I, 5, ibiq. Davis.) 'Eni-


 $\tau \alpha^{3} \lambda \lambda \propto \kappa \omega \emptyset \alpha^{\prime}$ ка! $\tau \nu \varphi \lambda \alpha^{\prime}$. Qui Epicharmi versus aliunde satis est notus.) Tum Cod. Tub. et Iamb, $\sigma \chi \circ \lambda \tilde{y}$ ๙ $\tilde{夕}^{\prime} \gamma \varepsilon \alpha^{\prime \prime} \lambda$.

## P H A E D O.













 in Edd. legitur, $\varphi \alpha_{f} \varepsilon^{\prime} y \tau_{1} \% \nu . \Delta$., secutus Codd. Tub. et Paris.


 ubivis obvia nihil est opus. In vulgata lectione offendit e prioribus iteratum $\tau$. - In proximis xai aṽ xanóy $\boldsymbol{\gamma}^{\prime}$ it xai dyafór; quae ita exhibent Edd. xui ov xatcy xai àvaGóv; pro incommodo ou ex Ficini versione Rursus ipsum pulchrum ipsumque bonum aliquid esse? substitui $\alpha \tilde{\psi}$, voculas
 'Tub. Tí $\delta{ }^{\prime}$ ouviv,



 iicias, vocabulum, alias to' हĩyou significans, hac vi Platonis aetate nondum flisse vulgatum. - Tum Cod. Aug. aícũy

 tur.

## 42 PLATONIS















 $\alpha^{\prime \prime} \nless \boldsymbol{A} \boldsymbol{v} \boldsymbol{\alpha}$. quod non statim reiecerim. Lysias pro Polystr. p. 679.



 xagoin Jamblichus praebet.












## P, H A E D O.







 quo $\tau t \varsigma$ posui e Codd. Paris. et Tub. ac lambl. MS. Pro ört mad. Codd. Pariss. duo nat xavd. Vellem, utroque omisso, - $\lambda_{i}$. $\gamma_{\text {sil }}$ - xavouysist - Nam quum hoc ött pendeat a praecedente
 propterea gnod, offendit paullum sic statim diversum in modum repetita vocula. Obscuriori buic loco lucis aliquid af-




 Ruhnken. ad Callim. Fragm. p. 54r. et Perizon. ad Aelian. V. H. 4, 17.) Hoc igitur dicere philosophus videtur: in investiganda veritate non regia via s. ea, quam vulgus ingrediatur, sed semita quadan esse incedendum, h. e. veritatem indagaturis non, ut vulgus faciat, corpus adhibendum esse eiusque sensus, sed solan sequendam rationem ab omni corporis conragione seiunctam; propterea quod, quamdiu corpo is vinculis teneamur, ne possimus quidem pro eo atque velimus satis rerum percipere naturam, sed plena perfectaque veri cognitio post mortcon demum contingere queat. Quo magis enitendum esse sapienti, ut sit a corporis societate quam maxime remotus ' dixerit, satis apparet. ?xpegay autem 1. 1. eadem potestate



 rationem, $\lambda$ ogospoy, ut ante appellavit banc mentis agita-


## 44 <br> PLATONIS










 expl. ducentibus praceuntibus legibues. Atque haec $\mu \varepsilon \tau<\dot{\alpha}$ toz̃ dórov onitti sane poterant; addita me quidem non offendunt hoc sensu, qui ratione duce rerum naluram contemplari velint, cos declinantem a vulgi via semitam eo quo velint du.
 Ita verba haec pertinent ad seqq. $\bar{\varepsilon} \tau \tilde{y} \sigma \boldsymbol{\varepsilon} \psi_{\varepsilon} t$, atque $\mu \varepsilon \tau \alpha$

 fide firmatum hoc x $\quad n \sigma d^{\prime} \mu s \xi^{\circ} \alpha$ non sum ausus ex Dawesii praecepto






 $\mu$ greí?

 $\boldsymbol{\eta}_{\boldsymbol{\mu}} \hat{a}^{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{y}$. Non male. Pro altero tamen stant Codd. Aug. et Tub.
 quod praebent Codd. Tub. Paris. Iambl. MS. et Plutarch. -

 hoc proprium esset Platonis. Aristoph. Lysistr. 15g. $\varphi \lambda v \propto \mathcal{G}^{i(\alpha}$

## PHAED O.
















 $\mu \xi \%$. - Statim post тодגйs deest ap. Plutarch. et Iambl.
§. 30. ${ }^{\circ} 5 \tau \varepsilon$ tò $\lambda \varepsilon \gamma \gamma^{\prime} \mu \varepsilon v e r$ - Hic, ubi non vulgaris quaedara, sed propria vere philosophorum sententia profertur, interpositum hoc to' $\lambda \varepsilon$ o'feciov, $^{\prime}$ quo proverbia, certe vulgo frequentata loquendi genera indicantur, non ad ipsam refertur sen-





30. ¢idooooias $\pi$ ' $\rho$ ', quod ad philosophiam attinet. Frustra corrigi Salvinius Obss. Misc. 1I. p. 273 . voluit $\varphi$ © $\lambda 0$ oopíay tíg. Sic, quod apte huc attulit Fisch., Euthyphr. p. 3. B.

 Codd. Aug. Tub. Iambl.







 festum est et exploratum, ut Isocr. Paneg. ed. Mor, p. 95 .






 h. l. capias ve:bum $\delta_{\delta \delta \delta \varepsilon \varepsilon \tau \alpha u}$, non ut ipsi, qui loquentes hic inducuntur, philosophi, quid sibi demonstratum sit, narrent,
 $\lambda_{\alpha x \tau \text { too }}$ h. I. ut ap. Lysiam in Andoc. p. soz. ǹ tovis vópous



 аंख
 иit

 bavit Fischerus, notatus propterea a F. A. Wolfio ad Demoth.






## PHAEDO.














 b.








 est quod subsequens $\varepsilon i \mu n^{\prime}$, nisi, praeterguam. - $\alpha^{\prime} \nu c \pi \pi s \mu$ $\pi \lambda \omega^{\prime} \mu \varepsilon \vartheta_{\alpha}$, i. е. $\mu \circ \lambda \varepsilon \nu \alpha^{\prime} \mu \varepsilon \vartheta \alpha$, inquinemur. V. Tim. Lex. p. 30. ibiq. Ruhnk. - $\dot{0}$ शsos avitós. Omittit avizos Cod. Tub.
 $\varepsilon \dot{\nu} \lambda \alpha \beta$ siay. Atricae loquendi modestiae proprium hoc "̈́vos in re certa apertaque rsse constat.
 gör. Vulgatum praetero. Apolog. Socr. p. 3o. C. ai rás oí-


## 48

 PLATONIS







 libri omnes, non oúrw, quod' posuit Fiscl., ego hic in fine sententiae, ubi inhibenda paullulum vox legentis, invitis Codd. reponere nolui.
 $\sigma \alpha \sigma$ 务st. Pro vulgari consuetudine post ṡ̀mís ist legitimum
 sperandi et similia infrequens est simplex aoristus apud vin-













 ubi Marclandus álv inseri voluit. Arŗue ita um infmitivo aori-
 a. 1I, 3, 20. Oecon. VII, 8. et alibi. Conf. Hemsterh. Misc.
 Fische-

## PHAEDO.









 rai oixeiv xatà тò duvatòv xai हैv $\tau \tilde{\omega}$ v viv $\pi \alpha-$


Fischerus e Codd. Tub., Aug. et Bas. itemque Ficino, quil vertit in superiori vita, dederat pro eo, quod ceterae Edd.
 sed piryerdu.
 sentia mihi iniunctam, bona cum spè suicipio: simíliterque qui」


 to"s zaroís. Nunc postquam omnium omnino vere philosophorum profrium hoc esse docuit, ut a corporis vinculis solvi se cupiant, id ipsum ex hac colligit argumentatione, alium quoque, qui a corporis contagione liberare se studuerit, libenter bonaque cum spe ex hac vita discessurum,


















 et Paris. prius $\varepsilon$ ह́r omiltunt.
 et $h$. . . et in iisdem mox verbis, ubi cum eod. libro et Cod. Auge et*lambl. inculcatum vulgo art. zoz̃ ante $\sigma \omega^{\prime} \mu c t o s$ expunxit iam Fiscb. V. not. ad §. 24 .


 reddidit: Quamobrem - ridiculum foret si vir.qui se in vita sic comparavit, ut quam proxime ad mortem accederet, ea deinde adveniente perturbarstur. Nonne ridiculum? sic*distin-


 conformatio quae in Xenoph. Oecon. Vlll. 17. ह̀ngyoy $\tau \tilde{\eta}$ quyankh,









 T $\tilde{\omega}{ }^{\prime}$










 Qavéte: N Nes dissimili moro in interogationem exit serno








 93.) ex eo quod $\delta(\alpha \beta \alpha ́ \lambda \lambda s \iota \nu$ interdum est disiungère amicos, invisum, inimicum reddere. V. Steph. Thes. T. I. p 4,675 .
 Edd., recepi e Cod. Tub. Quod. quanquam repeti e superiori membro potest, tament, quum in optativos transeat oratio priusque si sonet h. 1. nagis quandoquidetm, alterum si,




D 2

## 52 PLATONIS









ryoviat of ároưoí. Post protasin autem hanc ef pofoinvo xal
 modo quo Apolog. Socr. p. 20. c. Oủ Dर'


 Cod. Aug. $\delta$ бa $\beta$ ' $\beta \lambda \eta \nu \tau 0$.

 ut homunciones hi deinde ideclararentur epexegesi hac, $\pi$ ad-



 tetdum usurpari omnino de re cara et amata, animadvertit ad Tyr. Max. Diss. XXXV, r. Marcl. ubi praeter alios Syoesium laudat p. s2. ed. Turneb. philosophiam et eruditionem $\pi$ atJixeo sua vocantem.
 e Cod Tub., ut vel sine Codice corrigi debebat. - $\varphi$ - 0 orícsus







## PHAEDO.











 хоच̃ $\mu \hat{\varepsilon}$



 dem hanc spem, sc. quam habuere, qui mortua uxore aut filio in Orcum descendere voluerunt, Negligentius Ficinus; in hanc ipsam spem adductus.

 correctione. Nam $\delta \delta^{\prime} \xi^{2} \iota y$ habent Codd. Aug. et Paris. (de Cod. Tub. tacet Fisch.) itemque Edd. Ald. et Bass., atque ita legit Ficinus quum vertit: Arbitrari quidem - oportet, st vere philosophus sit, magnopere apud ipstm hanc opinionem valere etc. Recte autem baec pendent a praecedd. aísenom r: $x \rho^{\prime}$.

 rit Fischerus. Nam etsi hoc interdum apud Platonem quoque legitur, ut Politic. p. 2S§. C. p. 29 r . A. de rep. IV p. $44^{\circ}$ E. Phileh, p. 15. A. Alcib. I. p. 19. D., longe tamen frequentius huic est alterum.

## 54

 PLATONIS



 тойто explicatur verbis subseqa. हैy ày ifus xyou. Xpnoph. Oe-



 boc iunctum cum vocula $\alpha^{\prime \prime} \rho$ e ihi poni solet, ubi pro Latini sermonis usu praesens potius दُsiv expectès. Atque hor loco
 tum quum esse vidchatur, similisque adhiberi explicatio iis fere locis, ubi adest negatio ov', ut Arist, ph. Av. asn. tí to tifges
























## P H A E D O.















 *. Plura congessi, ut in re nondum, quad, sciam, a quoquam animadversa; de singulis quidquid statuatur, illud certum puto, his locis omnibus praesens quoque poni potuisse; usur-
 ctaverit aliquis, rem habere se reperit.





 gus intelligat, aw@ ¢oovun (cf. §.7I.) in alio quioquam quam in pbilosophis reperiri ait. Vulgi nullam esse. Et $\mathcal{\alpha} \alpha^{\prime}$ : Qui in his nuper verbum awqgoríynv a librario profectum suspicabatur, non reputavit, hoc omisso, verborum मूं a ai oi $\pi$ oindol dyoptásover sensum hunc fore; quam (i. e. quod vocabulum) vulgus ধuoque usurpat. V. notat. ad Cratyl. §. I.
 cupiditas, maximum desiderium, cuius signum fere est trepidatio, quia fere coniunctum est cum timore, ut assequaris, ut 'satis cito asstquaris, rem peitam. Suid. Entonu'vos Yav-










 ton. ad Dionys. Halic. arȩt ouva, c. i. p. 7. Ernestius ad Calr lim. h. in Dian. 19f." Fischerus.

















 e Codd. Tub. et Paris., Stol. et Jambl. Edd. tã̀ $\mu$ syifivo idemque, omisso articulo. Cod. Aug., cui non convenit quod
 Tub.

## P H A E D O.
















 *p $\}$ pro ${ }^{\prime}$, quod praeter Fischerum nemo tueri velit.
 memoratu, quod a Turnebo editum in margine adscripsit




 Proximo top carent Cod. Tub. et Stab.



 $\mu o t o ́ y$ ést etc. Scripuram in his dedi e Cod. Tub. Lambl. MS. et, Edd. Stob.; vulgo post ëpatsy insertum legitur sivat, tali sensu: sed tamen accidit iis, ut huic similis sit ineptae huins

## 58 PLATONIS









temperantiae affectus. Quod qui praeferunt, omissum verbum sibi restiumant.
 1. aptissimam e Codd. Tub., Paris. et Stob. $\dot{n}$ iefoǹ sc. bióos,

 Tw: omninoque maiora permutare minoribus velut nuinis. macia, quid maius sit, quid minus, quaerere, quae quastip in virtutes non cadit. Sic meo quidem iudicio "plime habet hoc xat, quod omissurn in Edd. Stob. et lambl. probalat
 iectura corrigi debebat, legendum viderat Forsterus, scriptum exhibet Stob. Gesn. unde recepit iam Fisch. In ipsa hac los ci sententia, vide ne haec sit non recta via ad virtulem, voluptates permutare voluptatilus -, velut numismata, sed ne sit unum hoc rectum verumque numisma, quo haec ommia permutari deleant, sapientia, egregie cohaerent omnia, nec displicebit cuiquam, quod a recta via ad verum numisma


 insertum legitur $\alpha \lambda \lambda \alpha \gamma \dot{n}$, idemque in duobus Codd. Paris. comparet, atque inde natum videtur in Cod, Tub. $\dot{\alpha}^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ n ${ }^{\prime} 0-$
 terpretamentum, nec tamen sic statim spernendum, donec scripturam loci plurium librorum firmet consensus. Unum in
 dam permutatio, offendit pauliulum, quod agos statim post










indin verho xota $\lambda \lambda \alpha ́ \tau \tau \varepsilon \sigma \vartheta_{\alpha,}$ iunctum alia tamen vi ponitur． Velgatae lectioni suffragatur Ficinus：ne haec hatedquaquam
 certe scribendum $\alpha^{2} v \vartheta^{\prime}$ o $\tilde{\nu}$ ．Tum＇Cod．Tub．थ̈ ${ }^{\prime} \pi \alpha \tau \alpha \tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha$ ．
 mismate emuntur vendonlurque，ea omnia sint re vera，tum fortitudo，tum lemperantia，tum iustitia，omainoque vera virtus sit cum sapientia coniuncta etc．Verbum aveñ．⿹勹巳 pas－ sivo significatu ita est insolens vel potius inauditum，ut ob les ipsum de scripturae integritate magnopere dubitem．Iam quum Cod．Aug．sic scripta haec praebeat wyovereqá te ral



 Necessarium ad iustam sermonis structuram ท̂̃ interposui e Cod． Tub．uhi $\dot{n}$ scriptum．Utrumque forsan dederat Plato：dẹ̣－

 est $\#$ at，neque expressit Ficinus：sin autem a sapientia se－ gregata invicem commutantur．Mox Cod，Tub，yal aiden vizuts

 aliud hic vitium delituisse ex scriptura Cod．Tub．suspicere．

6o PLATONIS

甲gooúvn raì ni diralooúvn xai ni àvféia xai aủ-






 $\mu$ ós erat prima pars $\mu$ unforews, initiationis, fiebatque ad llissum flumen, ita ut initiandua, in pelle victimae lovi immolatae a daducho collocatus, aqua adspergeretur. V. Theo
 f. 18. - Ceterum pertinet ad hunc locum Scholion Olympiodori a Casaubono Exercitatt. Antibar. p. 392. editum: :



S. 38. Kal mendevetuouar - Sic Cod. Paris, et Stob. (a quo scriptum aंs vavìusviouvt.) Vulgo xaivurivinot, quod quamvis recte pendeat a praeced. $\mu \hat{n}$, vereor tamen ut recte dicatur




 ad Demosth. Leptin. §. 63. p. 29 ${ }^{5}$. et de eodem usu pronominis hic, Bentl. ad Terent. Adelph. V, 8, 23. - $x \alpha \tau \alpha \boldsymbol{y}^{\prime}$.


 post $\tau$ whes alest a Cod. Tub. ot Edd. Stob.






 evéu'sri, ubi Platonis hunc locum proferens Ruhnkenius laudavit Meurs. Eleusin. c. 18. et Casaub. Exerc. XVI. adv. Baron. p. 546. Ab Orpheo, id est, ex Orphicorum disciplina, sumpta baec esse, auctor est Olympiod., cuius Scholion I Negitur in

 Plato de rep. II. p. 363. D. Movanics - xal $\dot{O}$ viós avirou - -ovis









 Fragm. post librum de S. N. V. p. 137. Brodaeus ad Crinag. Epigr. Anthol. p. 56. - oixnoss Stob. oixnosidu.



 Dion. p. 3r. Turn. Clem. Alex. Strom. I. p. 315. C. V. p. §54. A. Theodoret. ©. TI. XII. p. r7o. Zenób. Paroemiogr. V. 77. , quos laudavit Fisch. In ipso versu recte scriptum $\delta_{\varepsilon}^{\prime} \tau \varepsilon ; h .1$. ubi versum dissolvit Plato, unice verum puto, quod est in Cod. Tub, et Ald. aqque inde in Edd. vulgatis, $\delta_{\varepsilon}^{\prime} \gamma_{s}$, quura $\delta_{纟} \tau \varepsilon$ exhibeant Cod. Aug. Bas 2. aliique, qui haec laudant, scriptores. - $\beta \alpha^{\prime} x \chi o 6$. Schol. Aristoph. Equitt. 406. $\beta^{\prime} x^{\prime}$ 叉ov



## 62 PLATONIS







"Proprie $\beta$ án $x$ or sunt orgiastac et ministri. Clem. Alex. Loóve-


 Dionysiacis solennibus, puta in phallagogis, sacris trietericis, lachii exảgoge, similibusve pompis multi aırepto thero aut terula $\pi$ gosxaigous se praebebant Liberi patris orgiastas: !imc solum viri, sed etiam honestae matronae ac virgines. lifere Diodorum Sic. libro 1II. .3. sed hi 9 ufgofógor aut veq? (xoфógos solum appellabantur: at qui orgia iugiter et jequime curabant neque a suscepto ministerio recedebant, hi non so-

 Clem Alex. Ceteri lihri ys non liabent. Aristoph Ecrl. v. 70.

 cte elevavit Fischerus, verba oudzy oarthatroi respondere mo-
 infinit. yby'asar. Sengus est: quorum anus at fierem, nihil, quantum in me fuit, in vita incentatum reliqui, sed omnihus modis studui. هúḋy ánadsitizty est nilil reliqui facere; omnia

 et Clem. Alex. in ordinem cum Fischero recepi.







## P H A E D O.

















edidit $\ddot{y} y=605 s$ eorum immemor, quae ipse scripserat ad Eu-


 opinor una Stoph. Ed. d $\pi$ onsimo. Pa ticipium habent cum Codd. Aug. et Tub. veteres Edd., idque ipsa sermonis structura requirit. Sensus est: 'Hanc igitar ego defensionem affero, quam recte et convenienter, dum et vos et qui hic sunt dominor rclingno, id non aegre feram neque indigner etc. -






## 64 PLATONIS














 г ца́тия,
 iungenda praecedentibus, illa $x \alpha\}$ ér $\beta \alpha$ iyovoce etc. aliud incipiunt periodi membrum. - סtatzopivn. In Cod. Aug re-








 Articulum in his e Cod. Tub. et Stob. inserui cum Fische-




 nxóvter roùs גóyous moroürual. Ei oû̀ doxsĩ,







 mus versus sit scazon, dus seqq iambici dimetri, extremus dimeter catalecticus.) Commune hoc in omnes omnino phi-
 sumebant Comici. Vid. not. ad Cratyl. $\S$. 39 . Conf. Rubnk. ad Xenoph. Mem. I, 2, 3I.
40. E: ©










 Casaub. it Sr hwe gh.) i $\chi$ g'vs. Id. in Fragm. Orph. p. 5ro.











 quovto uǹ oû̃al, xai toũto ixavòv texpńgrov toũ






 ros deest in Cod. Tub.






 xà йра̃̈v.
 Ex 4 ristippi cuiusdam latina versione MS, in biblioth. Oxon. pro $\tau \dot{\alpha} \tilde{\nu} \tau \alpha$ Forsterus profert $\alpha v^{\prime} \tau \alpha ' s$, quam scripturam, suffragantibus Codd., ego quoque praeferrem.

 receperat iam Fisch. Eodem vitio liberandus locus de rep. II.



## PHAEDO.














 $\mu \omega ̃ s$, vide ne scribi debeat gédioy, - "iso $\mu \xi s$, videamus.

 retur xa\} סisexía dosixev.
 dedi scripturam Codd. Iub. Paris. et Stob. pro vulgata $\overline{\Sigma x E}$ -

 $\sigma \omega \mu \varepsilon y-\varepsilon i \pi \varepsilon \tilde{\nu}, \alpha^{\prime} y \delta \rho_{i \alpha}^{i \alpha} \tau_{i}^{\prime} \pi \tau^{3} \dot{\varepsilon} 5, y$, atque ita Plato sexcen-
 est, (a librario additum mihi quidem non videtur): correcto-
 bus illis amplecterer Mudgii coniecturam $\sigma x \varepsilon \psi \omega^{\prime} \mu s \mathcal{Q}^{\prime} \alpha^{\prime \prime} \alpha_{\alpha}$, $\varepsilon$ i

























 oviz cum Codd. Aug. Tub. Pafis, et Ficino expunxi. -.' Ixa-





 тoty. $\delta i_{0} \mathrm{y}$ 8\%.
 $\mu_{\grave{\xi}}{ }^{\nu}$ e Codd. Tub. et Paris. Ficinus; sané inter maius atque minus etc.

> PHAEDO.







 $\mu \grave{\varepsilon} v$ тoívuv ét










 oĩy pro $\Pi$ ג́ข $\gamma \varepsilon$.



 gaбо́рея跤.
43. $\lambda^{\prime} \varepsilon \gamma \omega \delta^{\prime} \xi \tau o^{\prime} \mu^{\prime} \dot{\prime} \nu$ - Cod. Aug. $\lambda^{\prime} \gamma \omega \delta^{\prime} \hat{h}^{\prime}$. Mox in eodem libro post natåa̧. 4 áveıy omissum zîval.























 Cod. Tub. $\mu$ or wal $\sigma$ v.

 libri scripti editique exhibeni, Grammaticorum norma requi-






 45.










 .
 عet, quo carent Edd., praebuit Cod. Tub, cum Stob. - "́9\&y





 positum oùdstigels significalu respondendi. - dंvaxápurzor. Sic pro vitioso $\alpha^{2} \nu \alpha \alpha^{\prime} \mu \pi \tau \eta$ Codd. Aug. Tub. et Bas. $\Omega$. a $^{2} \nu \alpha-$
 qui retro deinde stadium recurrit. - oĩ $\mathcal{Y}^{\prime}$ "̈́tr. Budaeum hic et paullo post legentem "ir.7" ór، (Comm. Gr. L. p. 516.) fefellerat formulae usus, de quo dixi ad Gorg. §. 9 I .









 $\xi_{\xi \varepsilon \varepsilon \nu}$. Scribendum $\dot{\alpha} \pi{ }^{2} \delta \varepsilon \xi \xi_{z i \varepsilon y} \dot{\alpha} \nu$, quae vocula in priore hoc propositionis membro potius requiritur, quam deincle post
 $\pi \alpha i^{\prime} \sigma \Delta \tau \sigma$ уrvópesva. Sensum verborum recte expressit in marg. Stephanus: omnia tandem faccrent, ut, quae de Endymione dicuntur, nugae esse viderentur. Quippe tum non unus Endymion per longam annorum seriem dormivissct (in monte Cariae Latmo a Luna consopitus, v. Cic. Tusc. l, 38. ibiq. Davis. et Schol. Apollon. Rhod. ad IV, 57.), sed omnes homines animaliaque omnia aeterno premerentur sopore. Lia vix digna est memoratu Cornarii correctio $\lambda \tilde{n} \rho o y$ tò Evovpiavos.



 $\mu \circ \tilde{\nu}$ ¢avĭvat est nullo loco numerari, nilizi putari. Vid. adscripta ad Gorg. §. 25.
45. i $\mu 0 \hat{\sim}$ п $\pi \alpha^{\prime} \nu \tau \alpha \chi \rho^{n} \mu \alpha \tau \alpha$ - Notissimum est Anaxagorei
 סıкко́г $\mu \eta \sigma$. Laërt. II, 6. ibiq. Menag. Conf. Valken. Diatrib. in Eurip. Perd. Dram. Rell. p. 40.


























 p. 5333. E. de rep, I. p. 345. D. Protag. §. 92. §. roo. Xenoph. Sympos. Il, 26. et al. 1. - Kad zi amoony. xal non legitur in Cod. Tub.
 quae postquam vixere aliquamdiu, deinde mortua sunt. Ex illis igitur si viventia nascerentur, haec autem perirent, fieri non posset, quin ad extremum omnia in interitum abirent; quippe quae viventia ex se gignendo tandem consumerentur. Explicni propter Daeerii suspicionem coniectantis a: $\gamma \alpha^{\prime} \rho:=$


## 74, PLATONIS

















 tà $\alpha \dot{u} \tau \alpha^{\prime} \tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$, eadem haec, aptiorem hanc praetuli e Codd. Tub. Paris. et Fitino, qui dedit haec ipsa. Aptius etiam meo iudicio legeretur $\alpha \hat{\delta}$ taî̃ $\alpha$, haec rursus, quemadmodum de priore rei argumento ante consenserant §.44. - $\dot{u}^{\prime} \lambda \lambda^{\prime}$
 ex seqq., omisi cum Codd. Aug. Tub. Paris. Proximus art.




 éxẽ̃óy ye tón $\quad$ ógoy Cod. Tub. Vulgo toũto. Tum Cod. Aug.

 moĩas бot r. Quod inde a Steph. vulgatum est moĩal घirt $\tau$.









ex Cornarii correctione fluxit, cui cum Fischero anteposui lectionem librorum Aug. T'ub. Paris. consensu firmatam. Ab hac nescio cur discedendum iudicarit Heusdias corrigens $\pi$ oiad
 tem, huius argumenti auctorem, interrogaret h. l. Simmias,


 piod, addit $\gamma \varepsilon$; vellem et Codd, adderent.
 eoque pulcherrimo. \&y' $\lambda$ ójot tritissima est formula summa.


 quam novum, aliud certe, argumentum indicari videatur, exemplo potius aliquo res declaratur. Significat enim Plato haud dubie illud, quod in Menone exhibuerat, exemplum, ubi Socrates puerum, descripto in pulvere quadrato, de quadrati dimensione interrogat aptisque interrogationibus eo perducit gradatim, ut idem respondeat puer, quod si geometrica didicisset. Aptius igitur mihi quidem videretur $\dot{\varepsilon} \pi \varepsilon \frac{1}{f} \tau 0$, , quanquam ne minima quidem affertur scripturae e libris va-
 $\dot{\varepsilon} \pi\rangle \tau \alpha^{\prime} \delta$ darpápuata, is qui aliquem ducit ad figuras geometricas; nisi forte ratrrager h. l. impersonaliter positum est,
 nus alia.










 num esse ab hoc loco, primus vidit homo non alias perspicacissimus, Serranus. Nam in Stephani interpretatione hac, velim scire, nimirum quid sit reminisci, male deest art. to
 ferri potuit. Sed idem Serranus quum verbum expungi voluit tanquam a sciolo profectum, vide quam futilem fecerit ignavamque sententiam: cupio reminisci id ipsum, de quo sermo est. Nam ájitò zoûto non potest tanquam pro dútoũ roúrov positum trahi ad d'opect, sed necessario penderet a


 dubito, sed id ipsum cupio, de quo sermo est: reminisci cupio (quae fuerint rei huius argumenta): quanquam vel ex iis, quae Cebes dixit, reminiscor iam. Quod assecutus For-
 avitoû d'é roútov: nostrae scripturae veritas satis per se evidens magis etiam apparebit, si compares illa mox $\S$. seq. ubi iti-



 ubi vid. not.



## PHAEDO.















 et a te - peribeviter audirem.
§. 49. тьу rgóztay rẫzoy - Cod. Aug. et Bass. tiva. Quae interro: atio h. l. asperi aliquid habet et molesti. Cod. Tub.




 ойт
 alio perceperit sonsu. Nec spernerem a Codice oblata hace



 roṽ $\boldsymbol{\sim}$


## 78

## PLATONIS












semper, de uno puero intelligere debebat Fischerus. - ${ }_{z}^{\prime}$ yva-



















 plicuerit Schneidero. Conf. ibid. VI, a, 2I.

## PHAEDO.


 ảvauvnoiñvas; Пávi $\gamma \varepsilon$. Oủroũv xai इı $\mu \mu i a v$






 nuper Ficini abusus auctoritate, nescio cur non idem ex
 multo opportuniore. Adiecta vocula placeret h. l:v si prae-

 quidem adiici. - avitoũ $\sum \iota \mu \mu i o v$. Cod. Aug. $\mu \tilde{v}$ roũ. Sed Simmiae pictae imagini op onisur h. 1. ipse Simmias. Art. $\tau<\tilde{\nu}$ post au'roũ inserere sine libris non ausimi. Xenoph. Anab. I,
 cum yarietas. 'Conf, not, ad Plat. Parm. §. 47. Atque ut dicitur et $\Sigma i \mu \mu i \alpha_{s}$ et $\dot{o}$ Stupicas, ita utrumque rectum videtur, et




 nore Plato omisisset. V. not ad Theaetet. §. 96.




 36. Aliena sunt quae huc attulit Forsterus ad refútandam Stephani opinionem art. tò ante 'iveciv' requirentis. lam, opinor,

## 80 <br> PLATONS











sententiam mutabit, qui nuper iudicavit zyyoziv librario deberi,

 nomen $7 t$, eiusque vim magis definiunt, idque ad wimilitudi-
 pendent." fischbrus. Mira sane grammatici ratio. roûto é $\lambda \lambda \varepsilon$ é-






 גu. Tum Cod. T'ub. $\pi \alpha \rho \alpha^{\prime} \tau \alpha \tilde{u} \tau \alpha \pi \alpha^{\prime} \nu \tau \alpha$. - $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \pi \alpha \rho \alpha^{\prime}$ $\pi \alpha^{\prime} y \tau \alpha-\mu v \delta \ell \nu$; Ita baec distinguenda videbantur. - $\varphi \tilde{\omega}$ $\mu \varepsilon \nu \quad \mu_{\varepsilon \nu v e t}^{\prime}, v_{n}^{\prime}$ Lía. Sollemne in affirmatione' respondentis $\mu_{\text {énzob praebuit Cod. Tub. loco vulgati toívuv. }}$

 libris, Codd. Aug. et Tub. Quum praecesserit $\alpha \nu^{\prime} \tau 0^{\prime}$ sì "i $\sigma$ or, quid huiusmodi opus erat repetitione? Nec magis dubitavi
 re articulum to' ante "/Fa in Edd. positum.








 crate illud quaeritur, annon interdum lapides, qui sint inter se aequales lignaque (itidem inter se aequalia), quanquam sint eadem, tamen aliquando aequalia esse videantur, ali$q$ :ando inaequalia (ut qui hodie puter aequalia esse, eidem eadem alio tempore videantur inaequalia.) Verum non hic agitur, opinor, de hominum iudicio, quod si falsum fuerit, metiendo facile corrigi queat; de rebus ipsis agitur, neque convenit huic sensui vocabulum фaiyeral, quod aliud longe est guam סoxs\%. Sensum potius ego huiusinodi requiri arbitror: eosdem lapide's eademque ligna alii lapidi lignove aequalia apparere, aliii inaequalia; contra aequale ipsum, avtó tò "'roy, semper esse aequale, nunquam inaequale. Qui sensus ut hinc prodeat, pro 'íou (Cod. Aug. nifl') reponendum $\sigma 06$
 sunt apta, e Codd. Tub. et Paris. recipiendum $\tau \tilde{\omega} \tilde{\mu}^{\mu} \dot{\xi} y-\tau \tilde{\sim}$








 ' in his potuit, quoniam aequalitatis vel similitudinis notio non unum continet, sed ad duo certe refertur.

## 82 PLATONIS















 potius óvay, guando, sententia requirit. A Cod. Tub. abest rás, unde coniiciat aliquis, ws. 'záy ál nam, quando alind conspicatus etc. Quancuam ne zéy quidem satisfacit, aptissi-



 mendatum $\alpha \dot{\tau}+0 \tilde{j}$ vel propterea displicet, quod quam ad posterius a" $\lambda \lambda$ o hoc pertineat, accurata stili rario toúrov h. l. flagitaret:
§ 52. Tí $\alpha a i$ róds; Cod. Aug. ti $\delta^{\prime} \varepsilon$ róds; Cod. Tub. $\pi i$

 tius expendens eodem redire sermonem intelliges, ac si scri-



## P H A E D O.











 aliqua re, satis est tritum; quem in modum h. l. positum est vocabulum, vix àlias usquam usurpatum reperias. Denique incerta haec est a libris Mss. lectio, quum Codd. Aug. et Tub. $\mu^{\prime}$ omittant. Quo omisso, Platonis manum videor



 non egà temere tentarem perinde adhibitam h. l. voculam
 "
 Codd. Aug. et Tub. particula nal in Edd. excidit. - roocũrov Ềrat oion $\mathfrak{k} x$. Post Eivy, interiectum in libris scriptis ediis que ${ }^{\prime}$ ooy hic ubi in universum Socrates, non singulatim de aequali loquirur, adeo manifestum est fraudis, ut id ne Fischerus quidem ferre in textu potuerit. Eadem de re §. 53.

 icon? Expungendum verbum primus monuit Mudgius in notis
 erit sermonis $\dot{\alpha} v a x o \lambda o u$ tia.
 F 2

## 84














 Ficini versione, agnomimus conari quidem haec omnia lalia evadere, quale est ipsum etc.: mihi vulgata integra prorsue videntur.

 est, id se nihil h. l. curare dicit, sed cuncta sibi eodem re-



53. "A $A \lambda \alpha$ ' $\mu$ 'у $\delta^{\prime} y^{\prime}$ - Sexcenties sic iunctis particulis hisce nescio cur offensus Fischerus hic ef ubique in Platone alias reposuerit $i \lambda \lambda \alpha^{\prime} \mu r^{\prime} y \cdot \delta^{\prime}$. Nusquam sic $\delta y^{\prime}$ positum post $\mu x^{\prime} y$ re-


















 ad Theatet. §. 78.
 Codd. Tub. et Paris. lectionem loco vulgatae $\pi \rho^{\prime} \gamma^{\alpha} \rho$ roü $\alpha_{\alpha}{ }_{c}$. flagitat argumentationis tenor, si quidem baec conclusionem faciunt e praegressis. Cod. Aug. $\pi \rho \rho^{\circ}{ }_{\alpha}^{\alpha} \rho \alpha \pi \tau 0 \tilde{\alpha}{ }^{\prime} \rho \xi$., unde nata editionum scriptura. Ex eodemque Cod. Tub. pro ${ }^{n}$









 dégzu. Conf. notata ad Lysid. §. 4r. - тávta rod
 ante robã̃ca, quod manifesto ad oíoy refertur, omisi cum Cod. Tub.
















 Sensus est: quibus quasi notam quandam signumgue impri-


 disputandi ratio, qualis Socratis fuit,
 perceplmus, non semper obliti sumus, necesse est nasci nos scientes semper. ot per totam vitam scire. Id hercule credo, si non obliti illa sumus, scire nos ea perpetuo. Talem sententiam quis imputet Platoni? Atque boc ixárots quonam pertinet, ad prioremne vitam an ad hanc, quam nati degimus? Neque anto ortum ( $\boldsymbol{a}^{\prime}$ rirveci ${ }^{\prime} \alpha 6$ ) neque post eum, sed in ipso ortu, dum nascimur. illam a nobis amitti scientiam, deinde eensuum ope revocari atque ita recordatione quadam

## PHAEDO.






recuperari, subsequens demonstrabit Socratis disputatio. Quem argumentationis nexum qui penitus perspexerit, tum sequentia illa expenderit his manifesto opposita, $\varepsilon$ ' $\delta^{\prime} \varepsilon y^{\prime}$, , ojfeat,



 nis bac de re sententiam continent: huic, opinor, eadem, quae nobis, oborietur suspicio, ut in textu aliquid intercidisse existimet. Fallor aut scripserat philosophus: Kal \&i $\mu^{f} y$ ye





 quod receptum a Fischero et ipse praefero, modo deinceps









 tyl. §. 5. Totumque ibi parum accurate sic profert Lexico-


 mus.










 deinde vero freti sensibus circa ipsas scientias, illas, quas ante habueramus, recipimus, quasi au'tés legerit, quod ut absonum est, ita ne illad quidem, quod vulgo legitur, $\dot{\alpha} \dot{\nu} \tau \alpha \alpha^{\prime}$ locum hic habet. Neque crim referrithoc potest nisi, quo




 in percipiendis is, quae illorum simulacra quaedam sunt, in mentem revocantur illae т
 vita sensibus nostris subiiciuntur: a Cod. Paris. firmatum suo loco reposui. Prorsus ita idem positum Phileb. p. 58. E.


 givat ròv rodvov, ubi $\tau a \tilde{\nu} \tau 0$ in praegressis nihil habet qua

 per vir praeclarus requirebat $\boldsymbol{\varepsilon}^{\boldsymbol{\varepsilon} x} \tau \boldsymbol{\sim}$










 librario facile potuit, non item intrudi; itaque nolui unius Cod. Aug. auctoritate cum Fischero abiicere. Atque, omisso

 pressit h. l. Ficinus quum vertit sivé simile id sit sive dissimile, ह̈i


 hili est allatum a Forstero ex Aristippi sui versione tayrós; non quo per se offenderet hoc dia ßioy xárzes pro dió $\pi \alpha u-$ tös roũ ßiov, positum et de legg. II. p. 664. A. rautóy -
 dit Fischeri ad h. l. animadversio; sed quod manifestam haee inter se oppositionem babent, ӥror - $\pi \alpha^{\prime} y \tau \varepsilon \varsigma$, et $\ddot{y}$ - ö̈g


 que per omnem vitam omnes.
 fere semper omitti solet: ut ap. Xenopb. Cyrop. I, 4, 24.

 Prorsus sic Latini nihil aliud quam. Vid. Duk. ad Flor. III,
















 Quid vero? potesne eligere, quid de hoc videatur tibi? quasi
 anditum hoc est genus loquéndi. Integra haec ego existimarem, si pro a $\dot{\tau} \tau \sigma \tilde{u}$ legeremus toítov vel toûds (nam aito pıo roüro non alias ponitur, nisi ubi subsequitur pronom. \%);

 Aristippus, e cuius versione lectionem hanc attulit Forsterus
 hoc apparet quam facile exciderit. - Tám Cod. Aug. éx́sı pro "́xor. An ${ }^{3}$ ह́ziv, quod pendeat a doxeq?

 ajuá coniectantis peperit egregii viri in recognoscendo Pla-


 $\tau \tilde{\omega} \nu$.













§. 57. Ei $\mu \eta^{\prime} \alpha^{\prime \prime} \rho \alpha \alpha^{2 \prime \mu} \mu \alpha$ riryópesvot - Praebuit nobis hoc








 exemplis adde de rep. HII. p. dea. A. de legg. II. p. 65g. A. lon. p. 53. C. Xenoph. Hieron. I, if. Men. III, 7, 3. de rep. Laced. 12, 2. ubi nugatur Zeun. Soph. Oed. Col. 749. Lysias in Andoc. p. 255 . in Poliuch. p. 6ir. Cic. de nat. dent. I, 12. extr, Pro Rosc. Amer, c. 44 init. ad Q. Fr. I. 4.
 ubique aoristo $\lambda \alpha 9$ Eive non praesentis, sed aoristi participiour









 par est ratio in verbo $\varphi \rightarrow \alpha^{\prime}$ vac.

 chrum aliquid s. pulchra quaedam res, sed an sit xotioly wal

 ante $x \alpha \lambda$ òv xol d'raíóv omissus h.l. perinde atque Hipp. Mai.

 ,H. e. et ad harum esscntiarum notiones ea, quae sensibus percipiuntur, ommia referimus. Scilicet in formulis ex articulo et nominibus, quibus praepositio aliqua praemissa est, compositis ea ponitur praepositio, quam poni iubet ingenium et natura verborum, quae formulis illis addita sunt, ut Apo-





 Chariton. p. 703. et ad c. 57., s.". Fischerus. Constans et perpetua est haec ratio in praepositionibus motum alicunde significationibus, ámó, दौx, ragć́; nec tamen aliena ab aliis.

 quendi illud genus $\pi \alpha^{\prime} \pi \varepsilon \rho^{\prime} \pi$ (yos $\pi \cup \mathcal{Y}^{\prime} \sigma_{\sigma} \mathcal{S}_{\alpha}$, de quo dixi su-
 ventus est qui verissimum iudicaret.

## P H A E D O.





















57. oùt Sed nibil dubito quin sincera sint haec atque ita bis posilum ờt ${ }^{\circ}$ aliis quoque locis extet. - ä $\lambda \lambda \omega \omega$, frustra.
§. 58. sis vaiáy y $^{2}$ - opporiune, recte, ut dicitur si5 \%o$\lambda_{0}^{\prime}$ у Neque rectius deinde sine art. Cod. Tub. $\pi \alpha^{\prime} v \tau \alpha$ rabärá -




## 94 PLATONIS




















 $\delta_{a y v i n t a t ; ~ n o t a b i l i o r ~ e t i a m, ~ q u a e ~ m o x ~}^{\$}$. 60 . occurret, $\delta<\alpha-$
 alhorrens. Atque eiusdem generis est, quod legitur §. 77.
 © quod $\S$. 95 . vere forsan pro cuyy!



 reliquis tamen libris Ficinus: nportere, Porro id lib. örc pro




## PHAEDO.



















 anxi e Cod. Tub. Indidemque deinde rescripsi éx Favátou

 Cod. Tub. quum re absit ab Edd.





 $\lambda \leqslant 5 \alpha$ ) recte iudicat Fischerus.

## 96 <br> PLATONIS





 ऽФ́цв






 Passivi habére, non temere quisquam credet Fischero, nec aliter defendi verbum hoc potest nisi ut subaudiatur $\boldsymbol{\tau} / 5$, quae non rara est pronominis ellipsis. Exempla simillima dedi ad Gorg. §. 26. Corruptelae tamen vestigia exhibet scripturae varietas. Nam Cod. Aug. 荣 $\alpha \pi \alpha \tau \gamma^{\prime} \tau \varepsilon$, cui superscriptum $\gamma \xi$.




 do ${ }^{\prime \prime} \varphi_{n}$ obvia passim sunt exempla. Xenoph. Oqcon. VIII, 15.

 Caesar. 32. Tunc Caesar, Eatur, inquit, quo deorum ostonta et inimicorum iniquitay vocat. Iacta alea esto, inquit. Ubi haec e Platone attulit Wolfius.









 $\hat{\mu}^{\prime} \hat{\varepsilon}$

 $\mu$ еб́áa етc.
 Quod a clossatore profectum cum Fischero arbitror. Alterum practer Cod Ang. of Ell. vett. firmat Eininus vertens com-


 habunt sensum, quacrere autem et ipsos una vobiscuin (iun-
 terpretes reddidere, quaerere (talem) et inter vosmet ipsos antais 921 . Vize?

 morlum tamen foret hoc x $\alpha$ d aízov's, ei ipsos (non alios tantum : omninuque ne hie quidem sensus diligenti sat staceret Jectori. Qaid enim? Num uni alicui de discipulis suis mu-


 in scriptore omnium trsissimo, denuo positum hoc 引nтsín non ad proxime prafgressum 乌иrõuras spectat nec supplen-
 S'ry, vel potius Зnrsiv h. 1. in universum significat operam da-

















 Kø九＇óßou入o弓；ubi nollem mutatam nuper e libris aliquot ver－ borum seriem．Verba $\tau \alpha \hat{v} \tau \alpha$ fisy $\delta \dot{\eta}$ imág $\xi_{幺 幺}$ Fischero idem
 ra et vox $\varepsilon$ हív（alicr das mag se）$n$ ．）Mira sane interpretatio． quam in promptu sit sensus bic：sed haec non decrunt fquae－ rere conabimur）．Quo sensu in familiari sermone et simplex $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$ usurpari solebat，Aristoph．Acharn．816．A．wibrouai




 intrusa deleri soluit Cornarius，neque sane，ut sunt scripta， teneri sine insulsissima tavtodoyía possunt．Sed pracstant． tamen ea tum Edd．vett．tum Codd．Tub．Aug．，legitque Olympiodorus，in explirmdo additamento misere laborans． His igitur testimoniis stabilitam scripturam quis absque melio－ ribu＇s libris eiicere tenter，praesertion quum ne eiectis qui－ dem verbis salva sit res？Nimirum proxime aequens mótegov










quam nusquam non ad duo referatur, de uno dictum nusquam occurrat, non hoc poni, sed scribi a Platone oporte-
 repone xal $\tau \tilde{\sim} \pi$ toía $\tau \Delta i\}$ aì, neque ulla iam supererit $\beta a \tau$ : тo入ogia. - In hïs róregov $\psi v \chi$ ń $\dot{\varepsilon} 5$ articulum $\dot{\eta}$ ex uno Cod. Tub. inseruit Fisch. Eum nec leges linguae nec usum Platonis requirere, centenis facile locis monstrare possemus.


 soli huic convenit, alii cuiquam convenire potest), e vulgari dicendi consuerudine; qua plerumque formulae $\varepsilon$ ह" $\pi \varepsilon \varepsilon_{\rho}$ ris adiicicu: á $\lambda \lambda 05$, h. l. ád $\lambda \lambda \neq$ additum, quo plenior fieret clau. sulae sonus.
 praeced. ${ }^{\prime \prime} \chi \varepsilon \%$. Haec tamen adeo dura est ellipsis, ut scriben-


 bet, quem ante haec tỗ हivat inseri voluit vir doctus, artículung tón. Huic locus esser, opinor, si praecederet còv $\lambda 6$ -



100 PLATONIS










 ยรเท

 ov.) - Rovesoiss oै, qualemus simplex est, i! e. non ex diversis concretum elementis, sed sincrrum nihilque habens alieni admixiuin, velut aurum pavosiös gityos appellatur in 'Tim. p. 59. B. Aliud est tó áróysigrov. - aंscivitas zata'


 '́x nod ásositas oura cist'. Contra quematmodnon h. l. atque paullo





 Aug eal omitunt. Hoc igitur a Platone ipso in hoc loquendi genere modo additum, videtur, modo omissum.
 dam putabat istephanus, atque sic ea pouitur quam alias,





















 abest e Cod. Tub. Verba outows $\alpha \tilde{j}$ quam yix iungi queant








 yas.














 do collocatum verbün nusquam reperies. - ás nará $\tau \alpha v \tau \alpha$ ${ }^{\prime \prime}$ Eov. Cod. Tub. $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$, unde $\tau \alpha v \tau a$ pro vulgato $\tau \alpha \alpha^{\prime} \alpha i^{\prime} \tau \alpha$ ob subsequens $\tau \alpha v \tau \alpha \alpha^{\prime}$ scripsi.
 quam non ab $\ddot{\alpha}^{\prime} \lambda \lambda_{0} 0 \pi$ pendeat, sed a seq. to $\left.^{\prime} \mu \dot{\mu}\right\rangle$, interpositum "̈ post $\alpha \dot{v} \dot{\tilde{t}} \dot{\omega} y$ aut cum Euseb. et Codd. Theodoret. expungendum videatur, aut transponendum post, ${ }^{\prime \prime} \lambda \lambda \lambda_{0} \tau \pi$. Sed vid. not. ald §. 126 . - Пotsg $\mu_{\mathrm{E}}^{\mathrm{g}} \mathrm{r}$ rescripserat iam e Cod. Tub. Euseb. et Olympiod. Fischerus.
 ferri poterit sic explicitum : dicebamus modo, quan duo rerum genera distinguehamus. Jtaque retinui; in proximis vero
 et Stob. mutare ussit ratio. Nec magis dubitavi \&. seq. inir.

 rev Eiver; A quibus discrepat sequens Lebenis responsio. A

## P H A E D O.
















Cod. Aug. et Stob. absunt verba $\hat{y}^{\prime \prime}$ oi $\chi$ ógato ${ }^{2}$, neque ea reddidit Ficinus: Quid ergo de anima dicebamus? Numquid visibilem esse? Non visibilem. Vulgata tamen scriptura Flatonicae consuetudini omnium optime respondet. Mox oíx ócarò est quod cerni nequit; décidesp quod speciem formamve non habet (gestalltos).
 pro oudèters. Quod praeferat aliquis, quoniam haec pendent

 Scilicet si Latine dixeris, quardo dicis animum compositum
 тal éprav; sin ex iis, quae nondum sint, ut to oünau sîvac ex alterius quasi mente et sententia proferatur, ponendum erit


 \%\%zay.

1o4 PLATONIS






















 rent. Adelph. IV, 3, r8. It recie et veruin dicis. - Mox
 Atque statim post unrs Eusth, シं $\psi u \chi n$, idem tamen articulum in proximis $\dot{o} \mu . \operatorname{sis} \psi \psi_{\chi} \chi^{\prime}$ cum reliquis libris omittens.




## PHAEDO.


















 seb., ita idem in libris nostris excidisse deinde post $\mathrm{V}_{\text {varà }}$ suspicor, ubi id accurata certe stili ratio requirit. Mox in his
 Animadperte iam.
 praefixo art. to $\sigma \tilde{\mu} \mu \omega$, quo arrepto Fischerus in praecedd. ante. $\psi v \chi^{\prime} \dot{y}$ sponte inseruit $\tau \tilde{n}^{\prime} y$, idem mox articuluin abesse pas-
 oütcos हैz\&. Cod. Tub. そ̆ pro wis, cui repugnat additum oö. -Ớtus pro vulgato oúta Codd. et Euseb.



## 106 <br> PLATONIS










 e Codd. Tub, et Paris. recepi. $t$ - tímovisy sc. postquam mortua est. Sic paullo post $\dot{\eta} \delta_{\bar{\varepsilon}}^{\prime} \psi v \chi \eta^{\prime}$ - $\alpha^{\prime} \pi \alpha \lambda \lambda \alpha \tau \tau o \mu{ }_{\xi}^{\prime}-$
 x્äs $\sigma \cup \chi$ ขoy $\mathfrak{\varepsilon \pi}$. satis diu permanet, etiamsi quits formoso corpore mortuus sit, etiam in huiusmodi venustare prorsus utique. Ita haec inter se cohaerent, male in Edd. disiuncta. Quod per aliquot dies integrum servatur corpus mortui, re-
 vov, quae male explicuit, Fisch. perquam diu. Nam medicatorum corporum in seqf. demum mentio fit. Neque rectius
 quam per se ineptum est, quoniam mortui corpus nou sane in eadem prorsus pulchritudine permanet, tum in ista scriprura molestissimum foret praefixum xáُ. Pro ägá Cod. Tub.

 aestate obiisse hinc collegit. Quod Galli commentum animi causa protulimus. "̈ $\rho a$, ut h. l., de eximia iuvenilis aetatis specie Aristoph. Av. 1723. $\varphi \varepsilon \tilde{\nu}, \varphi \varepsilon \tilde{\nu} \cdot \tau \tilde{n} s \tilde{\omega}^{\prime} \rho \alpha 5$, тoथ̃ $x \alpha \dot{\alpha} \lambda \lambda .005$.


 $\mu \alpha^{\prime} \lambda \alpha$ asseverantis sunt particulae, quarum positus h. l. idem



## P'H A E D O.

107













 xárv $\pi \sigma \lambda_{1}^{\prime}$.
 VI, 12,6. Non crim sinul interit, sed, unima discedente, integrum per dies multos manet, et plerumque medicatuin
 tum, conditum sale, nitro, aromatis et odoribus, etiam gummi et cera, unde conditores ipsi et pollinctores dicti sunt тајсхвитai. V. Gataker. ad Antonial. IV 48. p. 132. s. Et quia ante quam cadaver conditur, intestina eximuntur facile
 autem mortuos coeperunt Aegyptii et eos domi servare. Herodot. II, 86. Diod. Sic. I, gr. Cic. Tusc. 1, 45." fisciferis.
 Verum adxy locum bunc dicit, quat nus ille in fabulis adons poëtarum vel vulgi commentum est; huic loco, ubi sunt rod
 roĩ ủદidoîs, tribuere.

## 108 <br> PLATONIS




 Bí $\varphi$ ย̀์








68. $\pi 0 \lambda \lambda 0 \tilde{\sim} \mathcal{\gamma} \varepsilon \delta \varepsilon \tilde{\varepsilon}$.-- Euseb. $\gamma \varepsilon$ zal $\delta \delta_{\varepsilon}^{2}$. Conf. not. ad


 nee tamen illud insolitum. V Aristoph. Plut. ior, 187. Nub, 1156. Jenoph. Cyrop. V, 5, 45.
 Paris. cum Euseb. et Stob. Vulgo ró Stĩo pro tó ákdès, quad






 ea admodum offendit additum $\alpha \dot{v}^{\prime} \tilde{n}^{\prime}$, ipsa.. Alioquin defendi ea posset atque etiam, si deinde scribatur casu recto $\dot{\alpha} \pi n \lambda$ $\lambda \alpha \gamma \mu^{\prime} \dot{y} n$, propter sequens $\delta$ rácouca praeferri.
68. $\pi \lambda$ déys xal ávo'as - a'roías, meo quidem sensu aptius b. I. vulgato árvoías, dedi e Codd. Tub. et Paris. Euseb. Stob.

## PHAEDO.
















et Ficino, qui per dementiam expressit. ávgious etsi proprie dixere roi's madibepastis (Vid. Schol. ad Aristopl. Nub. 348.
 de effrenatis indomitisque cupiditatibus acceperim. Sic optime ${ }^{\prime} y=0$ oic per duo haec perturbationum genera, metus cupidi-

63. Ba'dyoura - Durissime hoc sic statim post dativum $\dot{\alpha} \pi \forall \lambda \lambda a \gamma \mu$ 绊 illatum quum non possit anacolutbin nomine excusari, vel invitis libris reponendum iudico dixyover. -

 ter Edd. Cod. Ang. Latift, Cod. Tub. et Euseb. yontsuopévo. (Stob: 火evoñevoptyn.) Vulgatum praefero. Capta et delinita cor-

 tum $\delta^{\prime}$.

## $110 \quad \mathrm{PLA}$ T O N S















 strot etc. Sec hoc quavis fere pagina occurrit.
 , o corpore, ui id per eam dispersum quasi et dissipatum sit.

 'rarnebus pro vulgato avirn', quod miror ab insequentibus editoribus retentum. Quod Forsterus coniecit $\underset{\substack{\tilde{4}} \dot{v} \pi \dot{x} \text {, equi- }}{ }$ dem non intelligo.
69. xùıvdsuctivn - Repertam in optimis libris, Codd. Ang. et Tub. ac Bas. 2., verbi formam cum Fischero praetuli
 ad Alciphr. 1, 23. Hemsterh. ad Lucian. Nigrin. §. 30. -
 duat deus iste sempr obvias species mortuorum; quicqutid umbrarum est usquam, quicquid Lemurum, quicquid Manium, quicquid Larrarum, oculis tuis oggerat: ommia noctium occursacula, omnia bustorum formidamina, omnia sapulcrorum


## P H A E D O.













§. 70. ral outr, $\gamma \varepsilon$ - Quod est in Edd, outze, e Cod. Aug. et Stob. in oítc recte mutavic Fischerus. Phaedr. §. 44 .







70. $\frac{1}{\text { y }} \mathrm{D}$ ỗyrar - Adscriptum a Meihomio in marg. Bas. 2. trdionzat, vix clignum memoratu, tamen past proximum éveqوẅrr nuper aliquis prafferre potuit. scilicer quod in seqq.
 Vulgo cis toi $\boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\sigma} \alpha \alpha \tilde{\alpha} \tau \alpha$, in quibus arliculum cum Cod. Paris. et Stob. eieci. Indidronque recepi voculam xoi. Pro ómoi';

 gnificatu $n^{\prime} \vartheta_{n}$ h. l. accipi voluit Fischerus, vocabulum usurpari constat a scriptoribus Ionicis (v. Gregor. ad Dial. ibiq. Koen. p. 236.), unde usum hunc mutuati sunt poetae et posteriores interdum prosaici; apud Atticos vix usquam sic ponitur, mi-

## II 2

 PLATONIS




 a.


nime certe in his, ubi vel sequens $\mu s \mu \varepsilon \lambda s \tau \gamma x i \alpha_{i}$ morum si-


70. 'Qiлотобias. Edd. Qiлotroiass, propinationes, quibus non est lic locus. Illud e Codd. Ang. Tub. athen, Euseb. Theodoret. Stob. et Schol. Syne:. sylistituimus. "ßjess hir, ut saope, de stupris pt flagitlis intelligendum. - vai $\mu n^{\prime} \delta$ isu$\lambda \propto \beta$ ßnpévous. Çodd. Aug. et Tub. cum Athen. et Stob. dispnoboupeyous, quod vel in omnibus libris repertum mu:are ipsa cógeret ratio. Sed hoc ipsum xal $\mu \eta^{\prime} \delta$ dsu $\alpha \beta \pi \mu \mu^{\prime} v o u s$ dubito monnihil an satis sincerum sit. : Nam si accusativi raspreag.

 censebat Fischerus, of $\left.\mu n^{\prime} \delta \delta \varepsilon \cup\right\rangle, \alpha \beta$ nsatyoc nihil fere differant $a b$ iis quos dixit $\mu s \mu s \lambda \varepsilon \tau \eta{ }^{\prime} \hat{o}^{\prime} \tau \alpha 5$ : fadditamentum hoc dici non potest quam frigidum sit et ieiunum. Rectius haud dubie intellexit Ficinus, quum verba sic reddidit: qui ventri dediti per inertiam aique lasciviam vitain egerunt, neque quidquan persi pudorisque haluerunt. Hunc autem sensum planius cer-





















 libris editis, quod, quum òv h. l. commode trahi queat ad
 et Theodoret. - Mox in his , of dy Exácy etc. of pro Cod. Aug. dedit Fischerus.

 Tub. omittit Euseb.

7r. sis to6oũtoy $\pi \alpha^{\prime} \lambda \iota y$ d' $\varphi$. Declaratur ratoũzoy hoc verbis




 тıs ày rotoṽтay áqsừ's zal xgnsóy. Et conf. not. ad Gorg. §. 105:

## 114 PLATONIS






 ti, ut rion possint baec nisi sic intelligi: non alii, qui non sit philosophatus nec purus prorsus discedat, fas esse abire







 inde dici óģõ̃s $\varphi$ © $\lambda$ oró@ous. Recte igitur. qui hunc locum


 ctionem librorum quoque labefactat diversitas. Nam Cod. Aug.
 фt $\lambda$ ope. Unde nibil proficias. Melius paullo Cod. Paris. ou' ${ }^{\prime}$
 emplastro obtegerem potius quam sanarem. Nam quum non
 sed idem prorsus uterque, cur totum hoc addiderit scriptor

 probabile est et accuratius tlato siguificasset haud dubie. Ergo quam nihil opis libri suppeditent, ipsius sententiae ratio eo ducit, ut germanam scipt:aim fuisse hanc suspicemur:
 dem, si quid hinc momenti coniecturae-accedit, posterins - $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ non expressit, hunc in modum verla transferens: In deorum vero genus nulli fas est pervenire, prapier eos qui disceridi cupiditate fagrantes et philosophati sunt et puri pemitus discesserunt. Horum quidem gratia etc.











 Qiog. Vúlgo oúre. Lambl. ov'xh, Cod. Ang. otr. In quibus quod delituerat, oűtı dedit Cod. Paris. (conf. ad §. 70.), ut, quum in vulgata scriptura parum vincta esset oratio, runc optime

 tentiam efficiant. Deinde post participium $\delta$ sdtóres illatam
 rellundat propemodum in hac sententia: neque rursus ignominiam et inertiae ignobilitatem metuentes, velut qui magistratuum honorumque cupidi sunt, ab iis abstinent. Scilicet in hac structura verbum non per se usquam ponitur pro ofeas, sed ubi concessivam sententiam participium continet; qui etsi frequentissimus particulae usus est, tamen et ita, ut h, l., nou raro usurpatam eam reperias. Lachet. n. Ing. B. Feçã סй







 his autem ${ }_{\xi \prime \pi}^{\prime \prime}$ itica non est postoa, sed tum. V, not, ad Cratyl. §. 60 .

## 116 PLATONIS




 $\tau \tilde{\omega} \psi \psi \tau \tilde{n} \varsigma, \alpha^{i} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \mu n^{\prime} \sigma \omega \mu \mu \tau \alpha \pi \lambda \alpha \tau \tau \sigma \nu \tau \varepsilon \varsigma \zeta \tilde{\omega}-$









 Cod. Tub. - $\omega^{\prime} \mu \mu \tau \alpha$ $\pi \lambda \alpha^{\prime} \tau \tau \sigma \pi z s$, Codd. Tub, ey Paris.
 offendit verbum $\pi \lambda \alpha^{\prime} \tau \tau \varepsilon v$, arificiose fingere' et formare, quum h. 1. vocabulum potius requiratur colendi et fovendi vi prae-








 dativum $\sigma a^{\prime} \mu \alpha$ t، babeant, in $\pi \lambda \alpha^{\prime} \tau \tau o v e s s$ latere suspicor verbum signitiatu serviendi blandiendique praeditum. An $\lambda \alpha \sigma \rho^{g} \dot{b}^{\prime}-$














 libri opimi, Codd. Aug. Tub. Bas. 2. cum lambl. - ötb
 gíyniondec $\delta$ dó tivos, modo activo, modo passivo sensu. H. l.


 hoc ipso claustri huius vis cernitur, quod appetitur ab eo,
 pertinet hoc àx non ad ás, sed ad ein, positumque as pro




 dubito an recte habeat. Quemarlmodum enim verbum $\xi u \lambda$ -







 sunt instrumenti. Hic igitur corrigendum tõ̃ $\delta \varepsilon \delta \check{\delta} \sigma \hat{\theta}$ at.

II 8 PLATONIS


























 et sexcenties alias: probum tamen illud puto, ad quod sup-


## PHAED O.'














 pturae compendio natum. óroy ฝ̀ recte Bas. I. atque inde Steph. - Tum Codd. Aug. Tub. et Iambl. xaxoy pro xaжаิท.
 culum scripti libri, Aug. Tub. Paris, non agnoscunt. Iambl.
 $\lambda o \sigma i Q_{0 v}, u b i$ inculcatus a Fischero articulus ne in uno qui-

 sus est, animum cogi simul et gaudere vel dolere magnopere de re quapiam et putare etr. Tum Cod. Tub. тoj̈ro $\left.\begin{array}{c}y \\ \sim\end{array}\right)$

 ea sunt, quae cerni possunt. Sensu postulante art. tó a praecedente syllaba absorptum interieci. Sed eundern sratim post cum Cod. Tub expunxi, ubi wulgo legitur noiradieital $\dot{\eta} \psi u$.
 tim boc dictum a posterioribus, Plutarcho impimis, vel łau-














datum vel imitatione expressum docuit $\mathrm{W}_{\text {yltenh. }}$ ad Plut. de
 รiveย $\tau \alpha \tilde{u} \tau \alpha$.







 Nostro ordine Codd. Tub. et Paris. Pro $\alpha^{\prime} y a \pi \lambda^{\prime} \neq$ Cod. Aug. $\dot{\alpha}^{\prime} \nu \dot{\alpha} \pi \lambda \varepsilon \omega \rho$. Recte haud dubie, nec tamen illud movere placuit, quum in Xenoph. Cyrop. I, 3, 5. legatur ört $x \alpha \tau \alpha \pi \lambda^{\prime} \epsilon \alpha$ ( $n$


 etc. Nam Aeliano, cuius haec in v. ${ }_{\xi}^{\prime \prime} \times \pi \lambda \varepsilon \alpha$ Suidas profert, $\varphi$ -














S. 75. áv'́yvtoy '̧̌yov' - trritum opus facere, quod nunquam ad exitum perduci queat. De v. ávíyutov vid. Valcken. ad Tlreocr. Adon. p. 379. Huiusmodi opus mens facit, dum philosophiae ope a corporis vinculis liberatur, mox, ubi liberata est, denuo corporis sensibus voluptatibusque et dolo-

 quam interdiu pertexuerat telam noctu retexebat, sic contra (èpoytíns) soluta a corporis vinculis mens denuo corpori sc illigat. - raxivay roúzay. Cod. T'ub. toúzov. Certe rovizay non, quo putabat Fisch., ad verba rais nंdovã̃s nai $\lambda$ vítacs, sed pro covitov positum refertur ad totum hoc quod praeces-
 semper in hoc vocupata, ut verum - contompletur. Sic Grae-




 Фoßnণ̂̃̃, non est periculum ne metuat. Apolog. Socr. p. 28.












 ad'mittat, Fischerns de Stephani et Forsteri sententia reposuit


 'pertineant, cum vi, aliqua praemissa puro: ex huiusmodi vila non est periculuin ne metuat, Simmia et Cebes, ne his usa



 in eorum quae disputata erant, contemplatione. De loquen-
 Plut. de S N. V p. 2 I. et nostra ad Phaedr. §. 62. - wis
 $\pi \varepsilon 6 y$, vultum habere, vultum induere. Passive positum hic彷算, ut in xalo's ifenu, pulcher adspectu, et similibus. Xe-





## P HAEDO.



















 Soner, id in reperita demum interrogatione infertur. Similiter



 $\pi \varepsilon \varrho\}$ roúr. $\alpha, \pi$. A Platone vero scriptum haud dubie $\varepsilon i \delta^{\circ}{ }_{\varepsilon \tau \pi}^{\prime \prime}$

 si qua in parte putatis melius dici posse; in quo tamen sen-
 creare.



124 - PLATONTS



















 furdtius.
 Codd. Aug. Tub. et Stoh, resituit iam Fischerus. ©ite h. 1.

 VI. p. 5-5. sparhem, ad Callim. h. in Apoll. 5. Davis. ad Cic. Tusc. Disj. I, 3o. Ruhnk Epist. Crit. II. p. 160. De Cygnorum cantu eximia est poetarum eruditissimi, 1. H. Vossii disputatio, Mythol. Br. T. II. p. $9^{\text {Ki. }}$ sqq. - 解知ssv. Respexit











 rỗ̃o т in marg. explicat extremum canere, q. d. cantandi arte defungi, nescio an potius signifiwet cantondo voce: emittere.
 ubi est exponere, enurrare. .
77. シ̈ $\grave{c} \cdot \gamma 0 \hat{\sim}$ - Atticum fuisse $\dot{\epsilon} \cdot \gamma \underset{\sim}{\tilde{n}}$, ostendit in Auctario ad Plat. Gorg. et Theaet. Butmannus p. 527. sq. Conf eiusd.
 lliud e Bas. e. et Stob. MS. restitutum a Forstero etiam Codd. Aug. et Tub. exhibent Notum e fabulis, Terea, Thraciae regem, in upapam, uxorem Procnen in lusciniam huiusque sororem Philomelam in hirundiaem esse conversam; quanquam in narratione variant veteres. V. Meurs. de Regn. Att. II, 4, 5 .






 tur, velut de les.. III. p. 685. D. ì toî segatotidov-ra-
 $\varphi_{\text {sgóvias }} \tau \tilde{\eta} s$ ! $\delta_{\delta \alpha} \varphi_{f}^{\prime} \rho \varepsilon / v, q u o d$ vulgo genitivum adsciscit, interdum et parti-

## 126 <br> PLATONIS














culam $\ddot{n}^{\prime}$ comitem haber. Xenoph. Hellen. III, 4, 14. Evópe.




 derat Fisch. ópödou入or Atticum esse volunt Grammatici pro ruvdounov. Vid. Moer. Thom. Mag. et Pollux III, 8 I.


 est art. of et praeter morem additur istud ävígss, persanata dedit e Cod. Aug. Fischerus.
 $\tau_{\alpha} \alpha^{\prime} \lambda \varepsilon \gamma$. Edd. vett. $\alpha \dot{u} \tau \alpha^{\prime} \lambda \varepsilon \gamma^{\prime}{ }^{\prime} \mu$. quod Cornarii monitu in $\alpha \hat{i}$ tà recte mutavit Steph: $\alpha \nu_{\tilde{z}} \mathrm{~h}$. I. est ex altera parte. A Cod.
 brorum fere omnium, Cadd. Aug. Tub. Paris. Edd. Ald. et Bass. suffragio munitum $\mu_{n}^{\prime}$ auctore Cornario eiecit Stepha-





 d.




nur, recte postliminio revocavit Fisrherus. Explicantur his




 aỉuvatov $\frac{\varepsilon}{\varepsilon}$ ¢ávn, ubi vid. not.
78. \#̀ hógav 9qiov twas - Firmius hoc vehieulum quum
 sit nisi $\lambda$ óyos 7 q̌iós $76 \zeta$, in vitio certe est istud ${ }^{\prime}$, nusquam apud Platonem similisve scriptores explicandi vi positum. At-
 bis de fraude videretur istiusmodi, qualis tanquam Orphei confinxit illa apud Clem. Alex. Admon. ad Gen p. $\boldsymbol{p}^{\text {s. }}$. Eis
 xíros etc. Eam tamen suspicionem ipsum hoc tivo's elevat, non sane a glossatore profectum, neque haec explicatio, si expunxeris hoc $\hat{y}_{3}$, a Platonici stili perspicuitate al,borret. Stroy $\lambda$ óroy autem h. . a Simmia dici opinor Vzía Moígo, agosrevópevoy, cuius ille Socratem summ compotem arbiliabatur, non, ut visum Forstero, e mysteriorum doctrina ductum. -
 idonea causa fischerús e margine Bas. 2. a Meibomio adscri-


## 128 PLATONTS





















 ta Forsteni correctione Fischerus quoque recepit. - dंóg $\alpha-$
 owp. Pluralem $\sigma \omega \dot{f} \mu \boldsymbol{\alpha} \alpha$ pro $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha$ e Dass. et Ficin. restituerat iam Fisth. Sic et Codd. Tub. Paris. Deinde sine ra Cod.
 ro Fisch. e Codd. Aug. Tub. et Bas. 2. Ex Ald. et Bas. 1. Steph. ediderat nat "'st.

## P H A E D O.







 тєarñvar. Lysias Apol. contr. Sim, p. 159. ed, Rnisk. xatsá-


 In Codd. Aus, et Paris. r pertum in expressit etiam Ficinus: vel fides inciderit sive disruperit.


 $\tau \alpha \sigma \alpha \pi \tilde{y}:$ tum demum apodosis infertur s. seq. verlis "́ga oũg tgòs roũtay tồ dóy., in quịbus oưy, ut solet, interiujtum sermonem contexit. Sic optime, ut in sermone familiari, co-

 quum in ${ }^{*} 5 \pi \dot{e} \dot{\rho}$ libri scripti editique couspirent, similiterque Lysid. §. I5. Lrizatur $\tau \tilde{\omega}$ みहíncy


 $\delta \varepsilon$, ubi male Reiskius äsrse uncis inclusit, satius esse duxi

 vocula $\gamma$ oig, quam in $\gamma^{\varepsilon}$ mutandam coniecit similium immemor locorum, ut Phileb. p. 58. A. "Hyovoy - Гogríso $\pi \rho \lambda \lambda \alpha^{\prime}-$







## PLATONIS













 Shंनovtss etc.
79. $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \varphi \alpha i n$, wis $\alpha^{2} \alpha^{\prime} \gamma_{x n}{ }_{\xi}^{\prime \prime} \pi t$ - In incerta loci scriptura, quod optimum videbatur: dedimus e Cod. Paris. Vulgo di $\lambda \lambda \alpha^{\prime} \varphi$ ain, ' Avárzn ${ }_{c}^{\prime \prime} \pi 6 \pi$ : $\varepsilon$. in quibus durissime sermo in directam, quam dicunt, orationem abit. Cod. Aug. á $\lambda \lambda \alpha^{\prime} \varphi$ ain
 ita haec vertit, ille vero diceret, adhuc esse alicubi harmoniam, nimium tamen ab incepta periodi structura abhorret. Nisi quis hinc suspicetur a Platone sic scriptum fuisse: $\alpha^{\prime} \lambda$ -
 tio scripturae incipiat sermo liberiusque evagari, donec verbis illis infra äga a ̛̀y argòs roũ̃. còy $\lambda^{\prime}$ 'yoy in ordinem quasi revocetur.
 Tub. -




 тocoû̃óy tw. Sic pro qoocûtó $\pi$ Codd. Aug. et Tub.
PHAEDO.















 riar \%. т. a. Non certae philosophorum scholae piopriam, sed vulgo potiu; communem tum hanc fuisse de animorum natura opinionem, quam deinde propriam sibi fecere Aristo. telis auditores, Dicaearchus et Aristoxenus (v. Cic. Tasc. Disp. 1, to. Acad. II. 39. ibiq. Davis), intelligitur etiam ex eo, quod Simmias h. J. iтбдд $\mu \beta \alpha^{\prime} v \rho \mu \varepsilon v$ dicit, non $i \pi \sigma \lambda \alpha \mu \beta \alpha^{\prime} y \circ \cup \sigma$ ' teyes: clarius infra apparet, ubi idem Simmias hanc sibi na-











## 1方2 $\quad$ PLATONS










 oủx àт




 quam $\tau \varepsilon$ sic neghigentius locatum sexcenties invenitur.
 Aug Tub. Paris. Vulgatum non stabiliunt certe, quae ex Novi Testam. scriptoribus attulit Fischerus, $\pi s \rho ; \beta \lambda \varepsilon \psi \alpha^{\prime} \mu s s^{\prime} a s$ et







 gov. Hic tamen vel propter subsequentia ti ã̃ ä́s $\mathfrak{z} \gamma x a \lambda \varepsilon \tilde{i}$

## PHAEDO.





 cum Cod. Aug. abieci constantem prope secutus sermonis










 sent.
 h. e. si quid attulerint, quod nostris concinat rationibus, chime ine wereixut?



 $\lambda \alpha{ }^{\prime}$ yह. Quae particulae apud prosae scriptores non aliter, nisi interposito aliquo verbo, usurpatae reperiuntur, nec aliud
 $\alpha{ }_{j}^{\xi} \mathcal{V}_{\rho}$. Sic cum Turnebo rescribere malui, quam quod vitio-
 siay $\pi \alpha \rho^{\prime} \chi x 6$, in textu^relinquere, Quanquam aliis probabilius


 structura plane non cohaeret.

## 134 <br> PLATONIS
















 fîtquar. Nostrum a Turnebo iam editum suasit etiam Sieph. ét confirmat teste Forstero Olympiodorus. Menon. p. Syi. D.


 ひ̈s $\pi \varepsilon \rho$ о nimia et molestà laude vocabulum." Vid. not. ad Plat. Lysid. S. 13.




81. 凶ंs $\mu \dot{\varepsilon} \nu$ où» i $\sigma \chi u g$. Qui nusquam fere tolerare potuit asyndeton Stephanus h. 1. coniecit wis $\mu^{\prime}$ yrat o. i., idque in textum recepit Fischerus. Sed $\mu \bar{\xi} y$ praeter Edd. etiam Codd. Aug. Tub. habent, neque ego vinculi hic quidquam requiro.


## PHAED O.









 teris editoribus ita haec interpunxit, sí oủy àl, фaín ó $\lambda_{0}^{\prime} \gamma$., post $\alpha^{\prime \prime} y$ indicativum $\alpha \pi เ ร \bar{\varepsilon} \tilde{\zeta}$ recte inferri ratus, quia illud cum verbis tí az̃y cobaereret. Quasi dictum legisset usquam ri ỡy ày pro rí oủv; Hyperbaton hoc, si quod est, ne quem posthac offendat, de innumeris haec apponimus: infra §.in6.






82. $\ddot{\omega}_{5 \pi \varepsilon \xi} \dot{\circ} \sum_{1} \mu \mu \mu_{\alpha}$ - Articulus abest a Cod. Tub. In seqq.
 positum accepit, vellem in Cod. repertum öls $\pi \varepsilon \rho$ 効 $\begin{gathered}1 \\ \text {, }\end{gathered}$ ut in-
 tamen ea non potest $h$. l. oratio carere. Mihi enim haec similiter dici videntur. velut de sene textore mortuo haec ali-

 sost. Or. III. p. Io.3. $\alpha^{\prime} y\left\{\xi^{\prime} \rho \omega \pi o s x_{\rho}^{\prime} \lambda \alpha \xi\right.$, quaeque huius generis quamplurima reperiuntur, in quibus, ubi certe singularis est numerus, v. áy ${ }^{\prime \prime}$ gatos vix aliter quam cum contemptu aliquo ponitur. Vid. Valcken. Annotr. Crit. in Nov. Test. f . 3:6. seq. Alius est generis apud Xenoph. Cyrop. VIII, 7, 14. monĩtas


## 136 PLATONIS









 pulante Ficino, sed forte alicubi superesse. Apissimumque est h. I. modeste loquenti tritum Atticis verbum " $\sigma \omega{ }^{\omega} 5$, neque

 $\lambda \omega \lambda \varepsilon \nu$, inde id.m hic quoque positum a Platone colligas. Tamen sui hic dissimilis Fischerus de Forsteri coniectura edidit


 quiden indigemus.




 $\pi \propto \xi^{\varepsilon} \ell \varepsilon \tau \alpha$.

 «น่т stros erc. Non profecto incredulus ille interrogat, utrum sit magis diuturnum, sed hoc illum is interrogat, qui suam de rita post mortem futurarsententiam hoc ipso probare conatur

 iam Forsterus, atque ita scriptum in Codd. Aug. et Tub.














 Cod. Tub. Cod. Aug. тó $\tau \varepsilon$ ó $\lambda$.






 locis.


 Unde rod pro $\dot{y}$ rescripsi. Nec magis duititantrr station pest ravità raütos, eadem haec, dedi pro ou'sù waĩra, haec ipsa.

 Cod. Tub. Pro vulgato autem to ioxéévay quod vel ex con-


 Broín







 et Paris. substitni, quod etiam Ficinus expressit, $\varphi$ aín sc. :
 si hoc tantum dicerrt, animum diuturniorem esse firmioremque quam corpus, non sane eadem, ( $\tau \alpha v \tau \alpha \dot{c} \tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$ ) de corpore animoque dicerer, quae modo dicia sunt de textore pallioque. Hunc ipsum baec quaque addere oportet, ixárny т ${ }^{\prime}$



 Codd. Aug. et Tub. $\beta$ ứn, quad iussu legum Grammatices restituisse se ait Fischerus. Fischeri quae fuerit grammatice, ignoramus; nostra post x $\hat{\alpha}^{\prime} y$ i. e. xal $\frac{\varepsilon}{\varepsilon} \alpha^{\prime} y$ non optativum $\beta 6 \mathscr{w}^{\prime} n$, sed subiunctivum $\beta$ bợ postulat. Non tamen spernendum illud $\beta+q^{\prime} n$, quod et Cod. Paris. pracbet, neque dubito quin Plato-
及sén. Kal in formula hac plane, ut h. 1, positum Xenoph.



 $\mu \alpha$. Ita Codd. Aug. et Paris. Vnlgo é $\pi$ idzarvíouto $\sigma \tilde{\omega}_{i} \mu \alpha$, male omisso articulo, quum praecesserit $\tau \tilde{n} s \psi v \chi \tilde{n} s$ : neque apta

## P H A E D O.










est h. l. media verbi forma. Sed post $\varphi_{u} \dot{u}^{\prime}$,y excidisse videtur äy.

 ${ }_{\varepsilon}^{\prime} \tau \downarrow \tau \tilde{p}: \lambda_{t}^{t} \gamma$. Haec, uti proxime praegressa, Cebes dicit conversus ad Simmiam, qui supra\& 79. quum animos humanos ante hanc vitam fuisse concessisset, deinde animum cum har. monia comparando illud negaverat, firmiorem eum diuturnio-



















## $140 \quad$ PLATONIS








 est apud utiusque linguae scriptores: neque durum quod
 orationis mutatio Xenoph. Occon. i. Se. Soũ̉an $\gamma \alpha^{\prime} \rho$ si


 rov's etc. Ariculum ante $\psi u \chi^{\prime}$ e Cod. Paris. restitui.
 xitt, sed $\mu$ yxitu scripsit Plato, certo hoc est argumento, haec
 sin perinere, idque etiam sic posita particula d's et omissum in his ay declarar, in apodosi optativo nusquam non ad iunctum. lan ne apodosi sua sermo mutilatus relinquatur, ea

 pis tenorm perspexerat, Neque duri quidquam habet haec ratio; sed paullo durius est àvexódov, Goy, quod in seqq' ibi
 sermone vitur Cebes, perinde ac si ante dixisset ai $\delta \frac{\xi}{\text { g roũto }}$ बítus ram Cod. tug. et Das. 2. cuzzagsi,


 versione, ea inductum miror Forsterum, virum alias consilleratissimum, ut sinceram orationem sic in ipso textu interpo.
 sunt ista, quum poss illa $\mu$ uxitr $\sigma v \gamma \chi$ goor legitime inferatur $\mu \eta^{\prime}$ ai, reque oí t ahi ad $\mu$ óngy possir. Perinet autem $\mu \dot{\eta}^{\prime}$ oj


## PHAEDO.



 b.













 mortem expectintem cudit, ut mon stolide honc habeat fiduciam, qui nom possit etc. Prorsus ita $\pi$ gos











 סíval reg! tavos vel reig! ray.

142






 Nat bhntacing




 lo post sis artsían matarivitaxs. lhileb. p. 15. E sis dino-

 verborum suorum casum adsciscunt, recte monuit Fischerus. Vid. Valcken. ad Eurip. Phoeniss. 94r. et.Porson. ibid. ad v. 948. Wessel. ad Herodot. p. 5'7. et de Platone nostra ad
 Tub. et Paris. - $\mu$ à ovdsvós - ánisa عiz. Edicum hucusque $\tilde{j}^{\boldsymbol{y}}$ cur in $\varepsilon^{2 \prime} \eta_{n}$ mutaverim, causae sumt apertae. Nam pro
 taturn recte haberet post praeterita fistionnpesy - őt - iféxouy. גut $\alpha^{\prime}$ post $\pi 弓 \alpha \gamma \mu \alpha \tau \propto$ deest in Codd. Aug. et Tub.

 natur $\pi$ tsiucuper, nihil prorsus intererit. Statim post Cod.
 quum proxime praecesserit $\lambda e^{\prime} \gamma \underset{\sim}{c}$ et statim post sequatur $\dot{o}^{\circ} \lambda_{0} 0^{\prime}$. qos, meo quidem sensu elçpsuitus abesset boc $\lambda$ d́roy.



## P H A E D O.




 Эа⿰㇒夫
















 Plat. Carayl. §. 3 .
 Bas. a. revocaverat iam Forsterus. Ittem prabebent Codd. Aug. Tub. Paris.
 persectutus sit; reliqqua explicuerit. Menon. p. 74. D. E: oûy




 a Cod. eod. abest, pertinet ad $\alpha^{\prime} \chi$ Otóprevos. Sophist. §. 6. $\tilde{\alpha}^{3 y}$ -



144 PLATONIS








 de Codd. Pariss. litteram male inculcatam abiecimus.


 nomen arcommodari p:oxime praceresso verbo debuit. -,






 тజ̃y घixóyшy rits







 mirifice prokavit, comparans illa e Timaco p. 27. D. vó $\mu$ ì

 tiet non ieiunius inferri b. l. potuisse vocabulum. Itaque quamvis

## P HAED O.














 verterim ego 'cum admiratione (beifüllig), qua potestate in
 accipiendurn verbum ibid. docuît Ruhnkenius.




 लaçínov F̧orî́os Themist. Or. XXXI. p. 3j3. laudante ibi

 ptura Cod. Aug. atrakegeñs recte reposuit Fisch.







$$
\mathbf{K}
$$

## 146 PLATONIS









 recte ibi verba distinguenda censuit Schweigh. Plat, Euhyphr.


 dius suasit $\dot{\alpha}^{\prime} \lambda \lambda^{\prime} \dot{\varepsilon} \varepsilon \boldsymbol{r}^{\prime}$, nobis in affirmatione ne Graecum quidem videtur.



哥, ut in illo Terentii, cu si hic sis, aliter sentias.
 toúrov tof̃ Xgóvov (a proelio illo, quo cum Spartanis ob urbem Thyreas pugnaverant infeliciter) rardxsugá $\mu \varepsilon v 0$ tais $\%$ s-





 abest. De proverbii origine variae veterum narrationes exponuntur in Scholiis ad h. l., quae longiora quam ut huc adscribantur. Quarum quae hausta est ex Herodoro et Hellanico, ás örs















 $\varphi_{\text {w̃s }}$ !ॄร, priusquam sol occiderit. Nam statim post solis occasum venenum bibebant damnati. CF. §. 15r. - Пafaxaגã roivoy - Ficin. Advoco equidem sed non tanquami iercules Iolaum, imo tanquam folaus Herculem, in quo verba sed et Tớlaun de suo addidit interpres.
 1. est anle omniñ. - $\ddot{n}$ hóyous purvías, Dispar est ratio





 post genitivum oĩ vel rovitov comparativo iunctum in inferiur, dixi ad Gorg. §. rao.
 rum aptum h. 1. Quod e Cod. Tub. et Stol. recepi, $\boldsymbol{\tau}$ quum

 traiectum hoc $\mu^{\prime} \boldsymbol{v}$. - iviã Attico more dedi pro ivuñ.

K 2

## $148 \quad$ PLATONIS
















 rivpóp., in ora Stoh́. Taric. oúru pro roũto, quod expressit Ficinus: an te lathit, id ita accidere consuevisse? Cod. Pa-
 to tamen ex ceteris libris verbo \%rywómsyoy praemittens. Nam oived ad sensum necessario requiritur, neque oiñ , alias post

 potuit.
 in air.táv, mutari voluerit Cornariús, causam non video. -

 rectum foret, si zцй̃o praecessisset. - tov's $\mu$. xן. xal $\pi 0$ -
 $\delta_{\rho \alpha}$, ut ambiguun sit, utro pertineat, ad movngov's an ad ódirous; neque, si, quo cogit sensus, ad praecedd. Xfnsou's an

## P H A E D.O.















$\pi$ rungoìs traxeris, satis hoc didizaves respondebit sequentì $\pi$ גeisous. Itaque Ficino duce, qui haec sic vertit, homines vehementer bonos aut malos perpaucos esse, legerim tovis pèv y $\rho$ -



 subseqq. $\mu$ uréò e Codd. Tub. et Aug. scripsimus pro $\sigma \mu s x \rho_{\text {óv. }}$ lllud non minus quam hoc ab Atticis usurpatuma fuisse, declarant plura Aristophanis loca, ubi pro puxpòs xeponere $\sigma \mu b-$
 \%av.



 sunt sermones hominibus (quod perpauci sint verissini, perpauci falsissimi) sed te ducente (tua illa interrogatione, quuma

## $150 \quad$ P L A T O N I S







 sum: ahsque tua interrogatione non ad haec deflexissem. Cod.
 $\pi \quad$ oipsy, cui locus hic nullus, flagitante sententia in aor. हi¢s-
 10. हैनтov Politic. p. 280 . B. Ficinus: sed te nunc ducentem persecutus sum.
 perinde atque $\pi / 5 \varepsilon \varepsilon^{\prime} \sigma \eta$ penderet a praece!ente $\varepsilon^{\varepsilon} \pi s \delta^{\prime} \alpha^{\prime} y$, post exeivn $\tilde{\eta}$ manca relinquebatur oratio. Reposui- $i_{i}$ itur e Cod.
 ह́ $\pi \bar{\varepsilon} t \tau \alpha$. Certe prorsus eundfm in modum Xenoph. Cyrop.












 Cod, Paris. बं $\lambda n \rightarrow$ 务n.














 abest a Cod. Aug. Firmant autem haec lecum male a nobis tentatum Cratyl. §. 121. ubi istiusmodi hominem dicit Socr.


 оитш与 ös
 cuius undae septies die et nocte reciprocare dicebantur.





 scripto supplevisse ea se ait, ut plana nunc esset sententia. Non ex Codice manuscripto ista sumpsit homo vanissimus, sed ex hac consarcinavit Ficini versione: Nonne, inquit, aegritudo haec, Phaedo, miserabilis esset, si cum ratio aliqua vera firmaque sit comprehendique valeat, postea tamen', auditis huiuscemodi rationibus, quae modo afferre vera, modo falsa videntur: aliquis hinc in ambiguitatem deductus non

## 152 PLATONIS


 $\alpha^{\prime} \lambda \gamma \varepsilon \tilde{\varepsilon}{ }^{\prime} \alpha^{\prime} \sigma \mu \varepsilon \nu \mathcal{}$




se ipsum neque suam inertiam ob id accusot? Atque verba ser.nonis nexum ita interrumpunt, ut vel hoc ipso nomine expungi debeant. Absunt autem a Codd. Aug. et Tub., at; que, ut certo comperimus, a Codd. Pariss. omnibus, ut nec opatium ibi relictum sit nee in margine quidquam adscriptum, itemque ab Eid. Ald. at Bass., neque ea, teste Forstero, expressit fristippos. Haec igitur, unde pedem intulerant, ab-
 stipulante Ficino: auditis huiusconodi rationibus, quae modo afferre vera, modo falsa videantur. ld́que a pluribus aliquapl:o libris firmatum recipi debebit. Pro rotiे - totè Cod.


 opinor, additamentum desiderans h.l. l'icinus in versione loci, quam supra attulimus, inseruit illa hinc in ambiguitatem

 थंто弓ias:

 in Edd. Ald. et Bass. itemque in Codd. Aug. et Tub. legitur

 9 giag abest a Cod. Aug.
90. बंड otyrẹà dürcu. wis etsi non comparet in Codd. Aug. Tub., exhibitum tamen ab Edd. vetr. loco movere dubitavi. Certe, ut h. l., pro $\mu \alpha_{\text {ídot }}$ positum est Cratyl. S. 27. "O $\%$

## P HAEDO.


 ขvย์

















 $\lambda_{i}^{\prime} \alpha \beta \pi \rho_{\text {ćíns. }}$. Usu certe ab his distat, quod adhibuit Fisch., ijs






 mutatum aliquis in tav $\pi a^{\prime}$ vellet.
 Fischero, Infra certe §. 147, legimus rã̃

## $154 \quad$ P L A T'O N I S








$\mu n \sigma \sigma^{\prime} \mu \varepsilon \vartheta_{\alpha}$, ubi nihil discrepant libri hucusque collati. Politic.








 Codd. Aug. et Tub. Certe h. I. particula non copulat, sed vim excitandi habet, ut Demostb. in Mid. p. 542. wis dé éous-

 שide, quod de suo addidit Ficinus ita vertens, sic enint cogito, dulcis amice, aut si, quae Heusdii est coniectura, post $\pi \lambda \varepsilon b \nu \varepsilon \varepsilon \tau \epsilon x \tilde{\omega} \varsigma$ insertum legeremus aj , artius sane sermo cohaereret. Sed nulla tamen hic est librorum diversitas, neque au-
 num est asyndeton illud de rep. VI. p. 492. E. E $\dot{\tilde{j}}$. á' $^{\prime} \chi \rho^{n}$,





 Eurip, Phoen, 1013. Plat. Phaedr. §. 144. - á $\lambda^{\prime}$ q $\gamma \omega$. Vulgo
 non agnoscunt.

## P H A E D O.















 $\lambda_{i}^{\prime} \boldsymbol{y}_{\text {zin }}$.
 usurpatum pronomen hoc etsi interdum de prima quoque re- 15


 Tub. Paris. babent, é $\mu$ ecveóv. Vulgatum reliqui, ne cui $\tau$ ó


 Sic. XII. 4o. Schol. ad Aristoph. Acharn. 5ag. Quod dictum quomodo post Platonem alii adhibuerint, docuit Wyttenb. ad Plut. de S. N. V. p. 8. sq.


 'dem, ut arhitror, in talibus tamen interdum negligentior interpres. - "̈pus xal Istózegoy - öy. Sic saepe participio suo

I56 PLAT O.N I S














praemissum öpas exemplis illustravi ad Plat. Lysid, §. 22. et Theaeret. §. 9. Eodem modo ponitur $\xi^{\xi} \mu \pi \mu s$ Pindar. Pyth. V, $7 \%$ Soph. Ai. $1338 .$, et saepius $2 i \pi \dot{\alpha}$. V. Hermann. ad Aristoph. Nub. 857. Terent. Eun. 1, 2, 90. Tamen contemptus abs te

 Crit. p. 44.




 Mox vนี้ (nunc, ubi postremum corpus reliquit), quod in





## PHAEDO.























 ne huc retracto. Alienum certe est ab h. l. vocabulum. - od


 тoũ. Imo aíroũ. Loquendi idem est genus $\S$, seq. áváryn oũy




## 158 PLATONIS
















 Ex Ed. Ald. in ceteras propagatum ovं ante $\tau \alpha \hat{v} \tau \alpha$ non extat in libris Mss. Aug. Tub. Paris., neque in suo exemplari id reperit Ficinus ita baec vertens: animadvertis igitar cogite id confiteri, quando dicis etc., sensum autem ita illud pervertit, ut vel omnium librorum suffragis comprobatum expungendum foret. Qui, retento oi, sarra Forsteri iussu edidit Fischerus, pro ośp@uvá boc poni potuisse putabat.
93. Oi záe ס̀' ágrevía - Neque enim harinonia tale lili est, quale est illud cui eain comparas. ' To



 sc. quam dixit Simmias, animum harmoniam quandam esse,


P H A E D O.













 quem hic respicit Simmias (\$. 57.), avin' potius reponendum censémus." Mudates in notis Forsteri. Parum vir alias perspicax superiora illa expenderat. Neque enim ibi illud simpliciter dixit aut potuit dicere Socrates, uti illa extet oífia, ita animos nostros ante hanc vitam fuisse; hoc ille dixit, ut
 animis nostris, antequam nati simus, impressas reperiamus:







 tivas, ad mentem nostram pertinere. Atque ajuñ̄s, quod primus edidit Turneb. (nam Ald. et Bass. aưzoís habent) a Cornario in MS. suo repertum etiam Codd. Aug. et Tub. praestant expressitque Ficinus atque, teste Forstero, Aristippus.
 adieci.














oUt $\omega \omega$

 moniae etc. pro taíty dox. नol $\tau \tilde{y}$ גंgh.? Nisi forte, quod


 scriptumi olim in textum deinde irrepsisse suspicarer, ni $\tau \tilde{y} \boldsymbol{d}_{s}$ hoe ab uno librorum Pariss. abesset. Cui quum accedat Eicini auctoritas vertentis, videturne cibi vel consonantiae vel alteri cuiquam compositioni congruere, iam vix dubito quin


 scribi debebat, quod habet Cod. Aug. Sed potius est $\dot{\omega} \varsigma \dot{\alpha} \gamma$, ,

 © áy.







 ante $0 \dot{O}^{\prime}$ in $\tilde{\tilde{y}}$ mutari non potuit, tanquam e praecedente " $\varphi_{n}$ natum expunxi. Mox pro $\pi \lambda \varepsilon i ́ \omega y$ Bas. 2. $\pi \lambda \varepsilon \tilde{c}$ or ac deinde Cod. Aug.
 tur de temporis spatio, quod voluit Fischerus, obstant respondmia his verba $\pi \lambda \varepsilon \varepsilon^{\prime} \omega y$ et $\dot{\varepsilon}^{\prime} \lambda \alpha^{\prime} \tau \tau \omega y$, quae sic simpliciter poiita non possunt longiorem brevioremgue sígnificare harmoniam. Itaque $\dot{\varepsilon}^{\prime} \boldsymbol{m} \pi \lambda^{\prime}$ oy h . l. est plus, ut quam dicitur

95. ${ }^{\text {² }} \mathrm{H}$ oũy दُรs toũto xal $\pi$. $\psi$. . Restitui hoc ra\} e Cod. Paris. In proximis $\mu \tilde{a} \lambda \lambda a y$ illud, quod post aبız̧óratay legitur, tolerari non posse, in re aperta editorum tamen nemo viderat ante Heusdium, qui ex seqq. natum id iudicavit. Mibi tamen, qui inde nasci potuerit, non apparet, quamque vocem libri scripti editique reneant, aliud in ea delicuisse ratus loco eam suo movere nolui. Non' minus aegre abstiqui quin de eiuslem praeclari viri coniectura statim post in his




 pari modo ante ágrovias abest ápporiar. Nimirum si quis forte consulto a scriptore pratermissum dicat $\psi \boldsymbol{v}^{\boldsymbol{\gamma}} \boldsymbol{y}^{\prime}$ propterea quod idem hoc praecesserit in his $\hat{\dot{y}}$ ब
 ad sensum neutiquam necessarium.




















 et Stob. Tum pro thspetvay Cod. Tub. Tq $\mu$ 解cy, cui illud antepno. Nam quod deinde sequitur ó exsivo ixtoit $\mu \varepsilon v o s$, ibi
 Cudd. Aug. et Tub. Proximum deinde óyza, quod pertinet ad seqq. $\varepsilon_{y}$ taĩs $\psi 0 \chi \alpha \tilde{i}$, non comparet in Cod. Tub. neque id a eeteris quoque libris praetermissurn quisquam requireret.
 ※ ※

## PHAEDO..























 ris. Vulgn $\mu n^{\prime} \mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \alpha$, Tum $\mu n \vartheta^{\prime} \tilde{n}_{i \tau t o v}$ e Cod. Tub. scripsi pro $\mu$ n'
 tamen thetur Fischerus.
§. 97. ยитея ipoíws $\psi_{v \chi a i}$ - Interiectum in membranis L 2

## 164 PLATONIS









quoque post ajirò roシ̃ro articulum rò cum Stobaeo Aldoque omisit recte Fischerus. Nunc verba ita cohaerent, $\varepsilon_{1 / \pi \varepsilon \rho} \psi_{u} \chi a l$
 \&uzal vereor ne insititiun sit; adeo moleste istud post illa $\pi \tilde{\omega} \sigma \alpha!\psi_{\nu} \neq \alpha \grave{i}$ infertur.
 carent particula $\ddot{\ddot{\nu}} \nu$, quam in hac sermonis structura ne poëtas quidem omittere animadvertimus. Indidemqua et e Cod.

 manom lectionem unus supp clitavit Sto aeus, eamque et Ficinus expressit.sic vertens: utrum corporis perturbationibus indulgentem an poitus ,epugnantem? Vulgo rözsgov $\sigma \nu \chi \omega-$

 aliud eadem de re vocabulum, mainipart, posuerit scriptor? Porro si utrobique alterutrum reposueris, ne sic quidem ferri poterit iteratum sine ulla causa vocabulum. Duplicem hic olim scripturam fuisse, ef $\pi \kappa^{\prime} \theta_{\varepsilon \sigma \tau y}$ et $\pi \alpha \vartheta^{\prime} \eta^{\prime} \mu \alpha \sigma t$, ex eaque dircorga甲ia vulgatam fluxisse lectionem, illud declarat, quod in Codd. Aug. Tub. et Paris., ubi eadem haec, quae in Edd. vett., leguntur, articulus tamen ante $\pi \alpha \hat{\text { nn }} \boldsymbol{\mu} \alpha \sigma$ aty abest. Hoc igitur ad $\pi$ déderay adscripum, in textum deinde migravit. At-
 ctuant. Ceterum etsi perinde est, $\pi \alpha \alpha_{n}^{\prime} \mu \alpha \sigma \sigma$ legatur an $\pi \alpha^{\prime}$ Tsct, illud tamen tanquam minus pervulgatum e Stob. recipiendum existimavi.

> P H A E D O.











 volebat librarius ex sacris sibi scriptoribus cognitum). Bas. 2. oíoy 8i. Veram scripturam e Cod. Aug. et Stob. revocavit Fischerus.


 $\sigma u y x^{\prime}=n=a t ; x . \tau$. $\lambda$. A nemine adhuc interpretum intellecta




 movere voluerit. Fischerus ois pro roútors $\delta \delta^{\prime} \tilde{\tilde{x}}$ positum ac-
 tur harmoniam, quae ratio et constructionem loci et sensum



 hinc exire sententiam. Nam boc quidem loro quod aliad har-


## . 166 • P A T O N I'S














并 $\tau \lambda n \varsigma$.

 hic, ut sappe alias, primae statim voculae adhaesit.
 pliciter posito nusquam tertius, sef ubique quartus casus adiungitur, hic tamen, quum praecesserit $\dot{e}^{\prime} \pi \varepsilon+\dot{\lambda} \sigma \tilde{\sim} \sigma \alpha$, dativus
 Prorsus eodem modo lsocrat. Areopag. p. 140. C. Steph. by




 Soph, Ai. 475. p. 295.
 rtac si versus Homerici per particulam ött adiungerentur, vulgaris esset néc digna notatu loci constructio. Nunc gemina

## P H A E D O.

 águovías aut












 frequens exemplis illustravit $\mathrm{V}_{\text {ytent }}$ in Bibl. Crit. V. III. P. I. p. 29. - In subseqq. pro $\pi \alpha \hat{\imath}$ ây e Cod. Aug. Bas. 2.


 cum harmonia queat.
 $\alpha \dot{\nu} \tilde{n} s$ où ut multis apud $\ddagger$ latonem Xenaphontemque locis, ad posteriorem tantum praegressae quaestionis part in refertur responsie. Eld., inserta negatione oủx ${ }_{\xi}^{\prime \prime} \mu$ ocre dover. Sed eam nec liber Tub. habet neque agnoscit Ficinus ita vertens: Divinius per Iovem mihi videtur significavisse; omninoque post $\mu \dot{\alpha}$ $\Delta_{i \alpha}^{\prime a}$ recte illa inferretur, post affirmandi formulam $N n^{\prime} \Delta^{\prime} \alpha$ non item.





 toutovì goüv tòv $\lambda$ ójov ròv mgòs triv ásuoviav






 1. sa' efcovios idem fere est qued repevía, quapropter sequitur íisea, proprium de propitio deorum numine vocabulum. Nam quae h. J. intelligitur, nota est illa Cadmi uxor. Veneris Martisque filia Apollod. Bibl. III, 千, z. Harmoniam autem hanc Thebanam satis placasse ee dicit Socrates, quoniam elevavit illam, quam Thebanus iniecerat Simmias dum animum cum harmonia comparat, de animorum immorralitate dubitationem. Hinc ad alteram illam Cebetis itidem Thelani transituro sponte se Calmi offerebat mentio. in qua inepte argutatus est cum Dacerio Gallo, quod miror, subacti Anglus iudicii, Forsterus.



 ret quod cius faceret argumentatione, i. $\because$ si quis inde se extricare et expedire posset. Prorsus ut Theaetet. §. 58. Ti



 quoque argumentationi accident, ut primo statim ictu tuo concidat, $\tau \alpha \dot{y} \tau \alpha^{\prime}$ pro $\tau \alpha \tilde{j} \tau \alpha$ e Cod. Aug. et Ficini versione reposuerat iam Fiscberus.

## P H A E D O．










 explicant，ut Homeri verlis utar，to＇$\tau 0 \mathfrak{y}$ Opýgov．Quo sensu
 quo Hometrus usurpare solet hoc Eُyチùs fóvąs，de hostili illud impetu usurpans．V．lliad．IV 4 6．V 6II．et al． 1.
 et inmortalcm animi naturam demonstrari，si philosophus in－ stante morte fidens speransque，post mortem beatiorem se ibi fore quam si in alio vitae genere（non eo quo philosophi vivunt）transacta aetate moreretur，non temere stulteque hane
 $\lambda=y^{\prime} \tau \alpha$ Socrates ：summam quasi superioris repetens disputatio－ nis，qua solos philosophos post mortem ad deos abire beate－ que vivere docuit．Liquidum autem hunc et unice aptum sensum scriptura praehet librorum Tub．et Paris．；ceteri libri
 quoniam ö̀入入os hic fíos iam non potest nisi de hac vita in－

 tum in rensurá．Denique cur tot dixerit verbis Plato quod
 Sed oculis ipsa se ingerit receptae a nobis lectionis veritas；
 FÓģos Cod．Tul．et tias．2．F tonem probandum（v．Valcken．ad Eur．Phoen．p．22．），ita h．1．ob addirum fásériva recipere dubitavi．Nam tágoois qxgनи́नes aurious non bladitur．

170 PLATONIS ${ }^{\prime}$











 mentem validume aliquid esse et divinum ac fuisse prius quam nos in humanam abiremus naturam, nihil impedire ais, quo minus haec omnia non immortalitatem declarent, sed illud dec'arent, mentem et diuturnam esse et innumera snecula ante fuisse multaque et cognopisse, et fecisse, sed nihilo magis camen immortalem fuisse etc. Haec, meo quidem iudicio,

















## P H A E D O.





















Cod. Tub. praefixo articulo $\dot{\eta}$ ág $\rho x^{n}$. Bene, si, sequeretur to
 noo 3.


 Diaథírot correxerat iam Fischerus.

















 Plat. Min. p. 155.
 п. II. p. 23. et Cyrillus contra Julian. V p. 181. Mox id.


 $\varphi_{\text {gav. }}$ Praeter Scholiasten $\boldsymbol{\nu \pi \varepsilon \rho \eta \varphi \alpha v o s , ~ n o n ~ q u o d ~ v a l g o ~ l e g i t u r ~}$ imsgiqquoy, Codd. habent Tub. et Aug. itrmque Edd. Ald. et Bass., quumque hoc commode referatur ad eam, quam dixit, sapientiam, addita autem haec ziotyou $\tau \alpha \dot{s}$ citicias aptam efficiant epexegesin; hoc tali munitum auctoriate praetuli alteri


 moos; Vocalulum ipsum ita, ut b. l., usurpmun ibid. $5.14^{7}$.

 et perpetuae mutationis, non, ut Fischerus explicuit, dihigen-




ter et multis modis tractatae rei significationem habet haec








 Vid. notata ad Gorg. §. 104.







 177. 1..stun. Vart Exl..nt al (ir. p. 4. Diod. Sic. I, 7. -
 ponu: in hoc ipso loco verbum Etym. M. S.iid. Hesych, v.

roд. to aíma - Enapedrclis haec fuit sententia, cuius





 Conf. Simplic. in Aristot. Phgs. p. 6. Idemque de Diogene

## 174 PLATONIS









 $\chi^{n} \boldsymbol{y}$ etc. - थै ró $\pi \tilde{v} \tilde{g}$. All. Heraclitum hoc petinet, cui mens

 $\boldsymbol{x}^{\prime} \varphi_{\dot{\alpha}}^{2} \lambda 0$. Laërt. VIII, 3o. ubi Pyihagorae doctrinam exponit:















102. Ex zoútwy d' gigyaira - Mutatur structurae tenor,

 bendum arbitror $x \alpha \tau \alpha^{\prime} \tau \alpha i^{i} \tau \alpha^{\prime}$, eodem modo, sc. quo memoria et opinio e sensibus fxistunt. Vulqalum rotac tavira quid sibi velit h. l., non exputo: pro extà roũtoy tà rẹónoy s. oírcos - neque apud Platonem neque usģuam alias reperiri opinor.














 voculam re non habent. - oúrws घpautû̃ etc. ita mili ipsi videliar ad hanc quaesti-nem inhabilis esse, ut nihil quidquam, i. e. inhabilior quam quisquam alius. Ut de legg. I.




 caecatus. Omisso in his xal, Cod. Theodoret. ai réáregay.
 re pro wis ס'̀ Cud. Aug. Euseb. Theodorel. Cynll. Scr. äs ys
 a Cod. Tub, et a libris Theodoreti.
 est propter praeced. $\delta, \alpha^{\prime}$ ri', et saepe $\delta \delta^{\prime} \alpha^{\prime}$ accusativo iunctum significat per, non propter. Mox e Cod. eod. öroüs dedi pro ? ${ }^{\circ}$ Fícos $^{\prime}$, Grammaticorum praeceptis convenienter.

## 176 PLATONIS
















 Aug. et.Tub. substitui. Ficiuns: arbitrabar enim satis recte mihi vidcri. A Cod. Tuh. abest ${ }_{s}^{\prime \prime} \gamma \omega \boldsymbol{y}$

104. סiò ró dv́o avitoís rgosẽvar. Ita Cod. Aug. et Ald.





 $\eta^{\prime} \mu a \sigma v$ pracfixum iam non requiret vir' eruditissimus.
104. meg toútay tov tỳn aitisy gid. - Additum hor tov a nobis e Codd. Aug. et Paris., ubi-scriptum tõ̃, itpmque e Cod. Tub., in que vitiose legitur roíray raírìn ditiay. Accedit Ficini versio: Procul - abesse milii videor, ui alicuius horum causavn intelligere putem.













 dyoì pro dío e Cod. Aug. All. et Sext. En pir. recte reposuit Fischerus. In his autem aitio duoív $\gamma$ evéricer pervulgato sermonis usu vocabulum aiticos infin:tivo iungitur, non praemisso art. roz̃. Notatis ad Cratyl. §.7r. adde eruditam Scliaeferi animadversion-m in Meletem. Crit. p.23. Denique $\dot{y} \xi_{j}^{\prime} y_{-}$ dos toũ $\pi \lambda$ xocion $\alpha \lambda \lambda$. $\tau$ s. quo de legg. II, p. 657 . B. $\dot{\eta}$ - दुит
 á. $\pi \in \vartheta$.

 ferri non possit nisi ad posterius, to' dseooxicoul, statim tamen

 dum foret aut vüy pro tózs, ni!certiorem medelam afferset Ficini baec versio: contraria enim tunc atque superius causa fit, qua duo fiant. Quibuscum comparanti lectionem in Bas. 2. hanc yigyetel róre ì róre aitio sponte hinc nosira nascetur

















 adfirmat Cod. Tub., pro eo, quod in Edd. vett. et Cod. Aug.
 $\rho^{\omega}$, aliam quandam rationem commisceo quasi, comminisçor, metaphora, ut bene animadvertit Fischerus, ducta ab iis qui farinam aqua subigunt, aut terram aqua subigentes lutum




 Anaxagorae $\Phi$ vatrà Athen. 11. 16. Libri initium profert Laërt.


 ro Cod. Tub, " " $\chi$ za mutandum puto in "

## P H A E D O.
















 ао́тoũ. Cod. Tub. avircû ixsivou.

 es.. ,Hac in re duo isti qui Anaxagoram in schola lonica proxime ant cesserant, naximander et Anaximenes, dissentie-
 xion sive cylindro, quam figuram vox sgorzónh potest denotare, eam assimilans. Vide Plutarch. de Plac. Philos. Ill. 10. Euseb. Praep. Ev. I, 8. et Hist. Philos. Galeno falso adscrijptam. Laërtius tamen Thaletis opinionem, terram scilicet $\sigma \dot{\sigma}$ Anaximandro tribuit. Anaximenis notionem sequebatur Anaxa-




## PLATONIS












 liquido intelligi arbitror, a Thalete globosam terrae figuram nondum fuisse excogitatan, quamvis hoc tradat Auctor de Placit. Phitos. III, io. Cf. Vois, ad Virg. Georg. IV. 357. sq. p. 849 - sqq . Neque ab Anaximene multum discessit Anaximandri sententia, de quo e Mutarchi Stromatis Euseb, I, 8.

 ros. Disertum hoc Plutarchi testimonium quis non potius existimet Lä̈rtii auctoritate globosqm ( $\sigma \phi$ açozioñ ) figurann tributam $t$ rrae ab Anaximandro referentis $I I$, ? Igitur h. 1 . verbo $\pi \lambda \alpha \pi \varepsilon^{2} \propto$ Ionicam scholam a Platone significatam suspi-
 ¢us vel certe o甲argoesठoũs significatum habet, ad Pythagoreos




 rerum causas h. l. quaerentem, neque librorum comprobatur


 sit, quasi nullam amplius cousarum specien posifurus. Deni-



 ءौх



que Eustath. ad Od. $\beta$. 375 . ed. Bas. p. ron. , to $\delta^{\prime \prime}$ roctiras




 confirmat scriptor Atcun'́rdros, Lysias p. 3r-. ed. Reisk. *á-

 est apud Atticos, sed etiam $t \xi_{\xi} \xi \iota y$ Aristoph. Thesmoph. is. Eurip. Troad. 742. Aeschyl. Promath. 850. ;6¢. Hemque 9 or
 pol. 1086. Heracl. 652., atque a $\pi y^{\prime}: \omega$ tum $\pi \nu \varepsilon v^{\prime} \sigma \varepsilon$ ey usurpatur,


 bat Fischerus. Ego, cur ibi addatur, causam non video, quum




 cunque agant vel patiantur. Quasi legisset à Tor\&̃ nal modozś, quae miror aliquen elegaatissimo scriptori obtrudere voluisse.

## 182











[^0] spe ductus, cum lrgere perno, video etc. Qusm sicutus, opinor, versionem Stephanus rectius legi indicavit in! pro $\alpha^{\prime \pi} \boldsymbol{o}^{\prime}$, boc, ut voluit, sensu: Mivifica illa spe ductiont quan ecce ulteitus - progressus etc. Indignum viro tanto iu icium.

 non est duri, sed abripi, a cursu instiluto atlferri. Eigo ut,
 (r. Porson, ad Eurip. Orest. 6S.), sic contra, indidem petita metaphora, Sorrates, quum spe illa exriderit ( $\alpha^{\prime} \pi^{\prime}$ é $\lambda \pi$ idos $x \alpha-$
 procelira spe depulsis frimelar guuin in lectione progressus viderem virum mente nilill usum etc. - óç̃ čvjea. Hic quis




 नò Trins甲oy. Quocirca in soluto certe sermnne promiscue ab











 Tथै $\mu \dot{\mu} y$ y


 tangens Anaxagoram Plato de legg. XIL. p. g67. B. xá zuEs








 F. 9 res.

 $\tau \alpha$ h. l. positum esse pro ${ }_{\xi}^{\prime \prime} \pi \varepsilon \iota \tau \alpha$, monui suprá ad $\S$. 89. Mox ősüy hic et paullo post pro éstay e Codd. Aug. Tub. et Euseb. rescripsi. - Pro sqegá Bas. 2. seģंǵ. Uti legitur apud

 bris illud ubivis est obvium (Theaetet. §. 14. Protag. §. 3r.

## $184 \quad$ P L A T O N I S












de rep. I. p. 348 . E. VII. p. 528. A. Tim. p. 3r. B.'p. 32. B, p. 43. C. p. 55. A. B. p. 56. P. et saepe alias); sş̧̧'s alibi nondum reperimus. Tum $\delta$ o $\propto$ ¢ uad, quo verbo in plantis genicula denotantur, hic sunt ossium quasi incisurae, articulorum commissurae.

 spicor.






 Sivatro á $\lambda n \hat{N} \varepsilon$ vév. Adscripsi, ne quis corrigendum putet

 Fisch. Vulgatum accurata temporum ratio exigit. Dispar














 omittit particulam ts. Expunxissem et ipse, ni saepius ita rs alieno loco poneretur. - $\bar{n} \pi s \rho_{6}^{\prime} M^{\prime} \gamma \alpha \rho \alpha \hat{n}$ Bossut. Ut proximae urbes, quo confugere posset Socrates, Thebae et Me-














 $\alpha^{2} \pi a d_{\text {gává }}$ proprium de servis, captivis, descrtoribus aufugiena tibus verbum.

## $186 \quad$ P L A T O N I S







 atque Euscb., quam valgo legatur $\tau \alpha \cup \boldsymbol{\tau} \eta$, necdum tamen persanata haec ego arhitror. Quam enim incommode cobaerent
 quae faciam, nique haec mentic agere, non vero eius, quod optimum est, optione, id magna fiterit sermonis inertia? Ni-
 oppositum 'aliquid, sihil infertur eiusmodi, sed verba ád $\lambda \lambda^{\prime}$

 subiectum aliad verbum $\pi \xi \alpha \alpha^{\prime} \tau \omega$, omninoque si quis dixerit,
 non écequpíay roù nórou esse, sed comrarid plane el davísa-
 lia inter se et contraria eliccre riveat adversarius, non qui aperte contraria et absurda. lam si rrscipseris xal $\tau \alpha \tilde{\nu} \pi \alpha$ yã reártav, praesertion mente agens, veibis $\delta$ dó $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha$ sua red-




 eic. §. lug. Atque mןaitay ni legit, expressit certe Ficinus ita reddens: Attamen assercre, propter haec me facere, quaecunque facio, dum ipsa mente ago, non autem cius guod optimum est, optione, multa magnaque sermonis negligentia
 Aug. et Tub, cum Euseb. omittunt.
 mentione est viri docti commentum ita legenda haec opinan-

# P HAED O. 






 to positi ne unum quidem usquam in Atticorum prosa reperiri exemplam contendimus, nec adhiberi huc a magno quodam viro debebar ritum illud $\tau 0^{\prime} \delta \dot{\varepsilon}$, cuins usum demonstravitnus at Plat. Theaet. $\S .37$. Nobis haec aliquando artissime adiuncta proxime praecedentibus videbantur et hunc in mo-
 fuerit enim (boc) non discerncre posse etc.; nunc, durissima enim illa est ratio, in qua ne locum quidem haberet articulus, simplicior multo et nescio an unice vera occurrit, ut per exclamationem quandam haec posita intelligantur, post quae

 tum mimatis oratio reticet. Xeqoph. Mem. S.IV, 3, 5. Tò



 structurae hoc genus repetimr. Conf. Wyttenb. ad Plutarch. de S. N. V. p. $\mathfrak{q}^{6}$. Herm. ad Viger. p. 734. - Apposite ad rem buc itha e Platonis Timaeo p. 46. D. attnlit Forsterus: $\tau \alpha \tilde{\omega} \ddot{\sigma}^{\circ}$






 réróv legitur de rep. V p. 46ı. A. VII. p. 518. A. ubi prexime praecessit qis oxótos. Contra $\sigma$ ótous ibid. $\tilde{p}$. 516. E. In Xenoph. Cyrop. oxótov scriptum est 1W, 6, 4. ryóré \lil, 7.




21. sed $\sigma$ кórst $\mathrm{I}, 6,40$. II, 1, a5., neque quidquam ibi variant libri hucusque collai Conf. Valıken, ad Eurip. Phoenisc. v. 380. oxótov, ut magis Atticum (sic certe volunt Grammatici veteres) in Eurip. Hecub. $82^{2}$ praetulit Porsonus. -Quod vulgo absurde in his 'rgitur op "भみt', vel invitis libris omnibus mutandum in évófatt, ex Stob. et Firini versione correxerat iam Fischerus. in Cod. Tub vitiosae lertioni veram in margine alia manus adscripsit. Cod. Awrig avópueat. Neque incommodum h, I. fuerit $\alpha \tilde{i}$, rursus, ut alias fere fa-

 rtov, ita illud appellare quasi sit causa ipsa, similiter dixit

 $\mu^{\text {íyous. }}$
 pertinent. סivn iniò tõ̃ oígavoũ est vortex qui a coelo fit, ut recte expl. Fisch. Gemino modo Politic. p. a9f. D. » $\alpha \boldsymbol{\mu} \mu \varepsilon \alpha \alpha^{\prime}$

 $\delta_{\varepsilon \sigma} \operatorname{có}_{\text {。 }}$. De simili Latinorum usu conf. Wésterhov. ad Terent. Andr. I, I, igg. Cortius ad Sallust. Iugurth. c. 3r. init. Empedoclem autem imprimis h.l. describi declarat locus Ari-





 $\pi \varepsilon \rho \cdot=\varepsilon i 5$. In his $\Delta 0^{\prime} \delta^{\prime} n \times x i$ voculam xai non habet Cod. Aug.
 vid. quae adscripsimus ad §. so6.


## P HA E D O.








 Euseb, aivo sulistiluerat iam Foriterns. :ccedunc Codd Aug.
 ram coulumque te aërem relertur. - aं入ace' ¿roüvras roír. sed putant hoc Allante robustiorem se et mogis inumo talem más .gisque ommia co tinentem incenturos. " ${ }_{1} \tau \lambda a \nu \tau a$ toũtav dicit causam eam, thee ia ut optiman est, terram rerumque universitaten compositam tueatur; qu, causa non acquiescentes illos alian onserere ait tirmioren etiam, ac, si diis placet, magis immoritum. Nonui propter Fischerum, qui zovitoo explicuir tho: All mete qui in fabulis, coelum sustinere feratur. Cod. Tub. ruv'zoora et deiade id. et Cod. Aug: rovízsiv.
 Lonum atque deciens connecture atque continere re vera nihil existimnat Ac sane haec ita potius annexa praeredentibus
 ne sic quidem sati facit sementia; certe oưósy istud sic posituni nemo :on mutatum in ou maluerit. Igitur quam laee



 rat. . In quibus Platonem agnoscent periti.
 quisque Ediconibus artimulum runs praestant Cod. Tub, er Bas. д. In Codl!, Aug. et Paris. scriptum $\boldsymbol{\pi} \tilde{s} \alpha^{\prime}=\tilde{n} s$. Tum a Stephano editum ${ }^{\prime \prime} \chi \chi$ e Codd. et Edd. vert. correxit Fischerus. In

## 190 PLATONIS




 ทัं тіт













 praeter hunc locum Mato Philet. p. ig. C. Johtic. p. 3to. li.)

 Cf. Paroemiogr. et Gatak. ad Amtonitr. IX, a, p. a63. Dorvill. ad Cbarit. HI. c. 3: ed. Lips. p. 37o. - $\tilde{\eta}^{\tilde{n}} \pi \varepsilon \pi \rho^{2} a \gamma$. Vul-
 unde pencieat, nihil quidiuam adest. Legerem igitur cum
 suffragante Aristippi versione, $\tilde{y}$ in scriptum unius librorum Pariss. exhiberet. - Pro motíroupcol Codd et Edd. vett. monño$\mu \alpha_{6}$, quod sermonis lege correxic Steph.



## P H A E D O.








 $\mu \varepsilon v O \nu \tau \alpha \alpha^{\prime}$





















192

## PLATONIS


















 $\sigma \chi^{n} \mu^{\prime} \alpha$


 pra vidimus §. 17.
112. T $\tilde{n}$ тоぇ




§. 113. ta's $\sigma 0 \phi$ xis tat'tos, has, quas nostis; subtiliter et


## P H A E D O.



















 $\chi_{\text {uñ }}$. Cf, not. ad Gorg. §. 121.
 yofévn quominus ad praecedens rotvayia vel ma $\quad$ ovaia trahatur, prohibet tertio repetitum illud $\varepsilon / \% \varepsilon$; quod etiamsi expungas, ne sic quiden sua loco redibit integritas. Nam pulchrum

 Quod autem primo quidem obtutu vocabulum aTiquod post

 lum excogitent alii; ego, quale inferri potufit, non exputo, omninoque sine melioribus libris certi in his quidquam posse reperiri despero. Ald. magouनiá - \%ovaviá - тgosyevopst$\nu$, , in quibus tamen adiumenti est nihil, nisi quis forte to-


 nendum viderur.

## 194 <br> PLATONIS
























 ふ̀) $\alpha_{g}^{\prime \prime} \rho \alpha$.
114. $\mu n^{\prime}$ rt5 — - ánuyzŕay. Ita Codd. Aug. Tub. et Pariss.



## P HAED O.

























 Cod. Tul, $\mu \varepsilon \gamma \alpha^{\prime} \lambda \alpha$ pro $\mu \dot{\varepsilon} \gamma \alpha$. - oर̀ थै $\mu \varepsilon \tau \alpha^{\prime} \sigma \chi \%$. Sic recte pro $\mu \varepsilon \sigma \alpha^{\prime} \sigma \chi \circ$ Codd. Auğ. et Paris. Nam ál ad ỡ pertinet, non ad subsequens verbum.

## $196 \quad$ PLATONES






由s $\alpha^{\prime}$




 $\pi \varepsilon \rho \grave{~ i t o u ́ t o u ~ \lambda o ́ \gamma o s ~ o u ̛ d ̀ ̀ ~ \varphi \rho o v \tau i ́ s . ~ i ̌ ع a v o i ~ \gamma a ̀ \rho ~ u ̛ \pi o ̀ ~}$



















## P HAEDO. <br> 197

























 rem in modum verbum $\delta=z_{z} \tilde{y}^{y}$ de rebins factis, quarum quis meminit, usurpari animadvertimus ad Theaetet. §. . .
$198 \quad$ PLA T. O N I S











 rem habere, V Yiger. de. Gr. Dict. Id. p ca. ed. Herm.





 magnitudini superaudam parvitat"m suam praelsens; in po-
的能, ubi magnitudo superat, non superatur, nemo non sentit quam inepte iteratum sit vorahulum $\pi$ ougitay hoc sensu: alteri vero magnitudinem prachens, quae (iltius) parvitatem exsitperet. Ita neque potuit scribere Plato, neque scripsisse enm librorm testatur varimas. Quippe pro priore $\pi \alpha \xi^{\prime} z^{\prime} \omega y$
 primus mutavit sponte Stephanus; duinde in Cod Aug. haec
 quae quis putet a librarii manu profecta? Denique a vulgata scriptura vide quantum discedat Ficini haec uranslatio, si quidem in amborum medio positus alterius quidem pargitatem magnitudine superat, alterius vero magnitudini palvitate cedit. Hace ego secutus vestigia Platonis manum sic instau-

## P H A E D O.








 roû ${ }^{\prime}$ ) (sic in marg. Bas. 2. teste Fischero adscripberat Mei-
 parvitatem magnit:dine (sua) superans, alterius vero magnitudini parritatem (suam) superandam praebens. Si vere conieci, izes $\rho^{\prime} Z_{6 i v}$, quod alias cum genitivo iungitur, b. l. cum

 T. 1. p. 1359. Eodemque modo $\pi \rho_{0} \varepsilon^{\varepsilon} \chi \varepsilon \varepsilon$ Xenopb. Anab. IIf,


 dicturus in modurn, qui chirographo ( $\xi v \gamma \gamma \rho^{\circ} \varphi_{\tilde{n}}$ ) cavent; ea nunc diligentia et accuratione dicere coepi. Lipsiensis Edi-
 mis diligenter, putide; historicos enim saepe nimis diligentes esse, ita ut etian ca persequantur; quae e reliquis intelligi
 Aug. Tub. Vulgo $\pi \omega \omega$ pro $\pi 00$.




 Cod. Aug. $\delta_{n}^{\prime \prime}$ - - oỉdt





 for Hivart.










 paritatem susceperim sustinuerimigue et adhur, qui sum, idem hic.sim, parsus sum, illud autem non sustinuit, quum ma. gruun sit, paroum esse: eodem modo etiam parcum illud quod nodis inest, non vult unquam magnum fieri etc. Scili-



 parvitatem in se recipir parvinsque fit, nihil tamen ipse mu-
 non est, quam babet Cod. Aug., scriptura haec - tiv $\sigma \mu$,

 iunctum pluribus e Platone exemplis adfirmavi ad Theatet.



 notavi ad §. 46 .


















 Aug. et 'Tub. recóatsy, perpetua librorum in his verbis varie.
 verb ${ }^{\hat{C}} \dot{i} \pi \sigma \sigma \gamma \mu \tilde{n}$ a praecedd., quonian his explicatur prae-
 Summissius alter ille locutus erat, dum Socratem parurn sibi in argumentatione constare arguit. Mox pro ró $\delta$ ra $\phi_{i}^{\prime} g o x$ Cod. Aug. Tò ס̀́áゆogov.


 tinet.










 sit particulam $\alpha \tilde{i}$, quam e Bas. 2. et Cod. Aug. (adde Cod. $\mathrm{P}_{\text {aris.) }}$ ) itemque e Cod. Tub. ubi scriptum 'of $\alpha \tilde{\tilde{v}}$, restituit iam Fischerus. Libri Tubingensis scriptura in Scholis quoque memoratur. Scribendum $\mathrm{O} \dot{\nu} x$ a $\tilde{i}$, ut qui supra §. 58 . di-
 bes non rursus ita se dicat affectum, non denuo iniectum





 ad certam, nisi fallor, emendationem ducit verborum subse-

 ¢ $^{\prime}$ 'rest, quanquam non nego, multa me turbare, alias me incredulum esse et $\delta \dot{\prime}$ s $\pi$ gisoy hominem. Atque huic ego correctioni locum in ipso textu dedissem, ni aliquid tamen adhuc ad lectori's animum explendum requireretur. In his enim oix


 !

> P H A E D O.




 フя. 'А $\lambda \lambda \lambda$ '











 scripti editique. Unus Etephanus sinceram lectionem ita per-

 Num tanquam nivem atque ignem? Cod. Aug. " if ’ örse xuix
 nominativus crammaticis legibus repugnat, vulgatam tamen suo more defendit Fischerus. - ovist nirem, quamdiu aix sit, recepto calore, ut ante diximes, adhuc, quod erat, nivem et calidum simul futuram. Verba


 แ゙ระ xa

## 204 P L A T O N I S

















 Fischero. Alsatda profecto sententia, si hoc diceretur, non modo genus ipsum suum nomen semper obtinere, sed etiam aliud a iquid. Hoc dicit scriptor, non modo genus ipsum semper, sed etiam aliud quid eodem impertiri nomine (sc. quo genus illud, ; non modo rà megtrà nomen habere roũ



 2. atque Ficinu; in hoc vertens. De nive et igne locutus Socr.

 Subaudi eiver. Tum Cod. Aug. $\sigma$ кóter $\delta$ !. In scqq. deinde
 iam Steph. monnerat.















 imprimis frequens est in verbo oíos, velut Thucyd. Vll, 2 .
 $\pi \tau \alpha$ 's Cod. Tuh. ì $\pi \varepsilon y \tau \alpha \alpha_{s}$. V Lungermann. af Polluc. 1, 197.


 $\vartheta \mu o \hat{u}$ vulgare dicendi est genus. Vid. Wolf. ad Demosth. Le-
 que liber deinde cum Bas. 2. omittit particulam ásí.








## 206 PLATONIS







 O


scripti editique $z^{2} y \alpha u z \tilde{y}$. Correctionem et ipsa ratio flagitat et Ficini confirmat versio, quae ipsi speciei, quam in se ha-

 yors etc. paullo durius omissum. Nain praecedens éockey ersi per se sermonis ratio`subaudiri patitur (Cratyl. §̧. 77. 'čívn




 tamen post dativum $\delta \varepsilon \chi 0 \mu$ !vors molestissime ad nominativum
 ที ix $\pi \varepsilon \chi \chi \omega \rho \frac{\tilde{q}}{}$
 Cod. Tub. ov̉ $\mu$ रो pro oud $\mu$.


 posset non contrarium esse $\dot{\eta} \delta \delta_{0} \alpha^{\prime}$, , quod secus est. - $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$
 alia quaedam non sustinert accessum eorum, quae vere sunt contraria. Male Cod. Aug. «̈ттa èvavtía.

## PHAEDO.



 d.








 $\alpha \dot{\alpha}$ ante y $_{6}$ onissum in Ald. et Bass. itemque in Codd. Aug. et Tub. recte resttuit, illque Ficinus quoque expressit: quac quodcunque occupant, tale reddunt, ut nón soltm sui ipsius ideam retinere cogatur: sed etiam conturio illi sit opus. Po-
 terat infticius Platonicorum ille tibrorum emendator tractare. Nam quae hate est definitio, in qua ponitur id ipsum, quod definịi debebat? Nempe eo ista redit lectio, ut Socrares dicat, quage contrarium non admittant, ea esse, quae quidquid occupaverint, id cogant contrariam sibi iotéay non admittere. Bonum factum, quod perversae scripturae nullius libri acce-



 num propius quaeque ad veram accedit, servatam in libro
 tato in $\alpha \dot{\partial} \boldsymbol{r} \delta \tilde{U}$, ea inest sententia quam et argumentatio flagitat et confirmant paullo post seqq. Socratis verba $\alpha^{\prime} \lambda \lambda^{\prime}$ " of $\alpha$
 sophus: praeter ea, quae ipsa inter se contraria sunt, ut sò
 guaedam non suscipiunt quidquam ex his contrariis; v. c.

208 PLATUNIS
 rooü̃roy fin, $\varphi$ a $\mu^{\prime}$

 Naí. 'Evartia dè raúta n toũ cigriou; Naí. 'Emi





$$
00^{\prime}
$$

 guidquid amplectuntur ienentque, id cognnt non modo suam tenere forman (idíuó, sed ctiam sempor alicuins, quod ipstim
 cogit non modo tria esse, sed etiam motionem in se habere
 "oxsa hoc e Codd. Ang. ot Paris. pro oxsivy recepi.
 हĩver. $\hat{n}$, quod pro ? restituerat Cornarius, habent Codd. Tub., et Aug. Vocabinlom Mogery reoriom, guo h. l., modo

 s. $\mu \circ \varsigma \Phi^{\prime \prime} n^{\prime}$.
 alibi, Cornarii auctoritate deceptus Stephanus genuinam corrupit scripturam, illius inssu ẅgtrat rescribens pro eo, quod Edd. vett. et Codd. Aug Tub. Paris. praestant, atque versio
 stero, Aristippi expressit, égioag. 9 at. È $\lambda$ sgov in his, ut sae-

 ut vocula ád $\lambda \alpha^{\prime}$ interrupmon redordiatur semonem Isocrat.











 Et huiusmodi elegantiarum auceps Aelianus V H. VI, ió. Of









 contrarium aliquid affert ei ad quod accedit, icl ipsum nutnquain recepturum esse contraritem eius quod affert Ut ${ }^{*}$

 $\pi \varepsilon \rho \iota \tau \tau 0 \tilde{\sim}$, contrarium ( $\tau \dot{d}^{\prime} \alpha^{\prime \prime} \rho \tau+0 y$ ) non recipit. Bene Olym-

 cini versio siahiliunt itemque praegressae saepius locutiones
 nus aliae, a Cornario in Eclogg. positam scripturam ${ }^{\varepsilon} \varphi^{\prime}{ }^{\prime}{ }_{0}^{\circ} \tau$ dy arità ${ }^{3}$, exhibet etiam unus de Codd. Paris. Cod. Tub.













 praesertim quum proxime praecesserit èpaurcícura. Libri tamen omnes omittunt.


 vit, proferenda h. l. fuisse non ipsa contraria, ài $\alpha \alpha^{\prime} \tau \alpha \alpha^{\prime}$ tyarria, sed ea tantum, quae rei cuique et suam naturam ef contrarii alicuius formam impertiant. Ex quo genere to $\delta \%$ $\pi \lambda$ árion est, quod et duplicitatem rebus tribuit, et contrarii,


 ( $\delta\left\{\chi \varepsilon \tau \alpha t\right.$ ) тйท toũ $\begin{array}{c}\text { diov. Nimirum contraria sunt pars et to- }\end{array}$ tum. Sed certa aliqua pars, ut dimidia, tertia cett., et contrarium aliquid habet (tó èvavtior toũ "̀iov), ut non possit totum fieri, et praeterea aliquid, quo certa aliqua pars fiat.

 ibid. altero loco scriptum covionsii Sane utrobique h. 1. aut दuvioxaĩ scribendum aut नuvōoxร̃.

## PHAEDO.











124. $x a\} \mu n^{\prime} \mu 96$ - Ita pro $x a l$ $\mu$ oi $\mu n^{\prime}$ Cod. Tub. Scho'l.


 lestam bahet sententiae ambiguitatem. Nam possunt verba sic intelligi, ne mihi ad id, quod quaero, responde, sed ad aliud, (cf. not. ad Hipp. Mai. §. 16.) sensu perverso. Liquet ex seqq., Socratem hoc dicere: quando ipse quaerat, quanam re corpus calidum fiat, ab altero sibi non per idem responderi se yelle vocabulum, ut dicatur calore, sed ut igne. Hoc autem clare exprimit ea, quam e libris eruimus, scriptu-
 tra Ald. et Bąss. á $\lambda \lambda \alpha^{\prime} \alpha^{\prime \prime} \lambda \lambda \omega \frac{\mu}{\prime} \mu$. Cod. Tub., ut in Eclogg.
 per id quod nunc interrogo, sed per aliud quiddam miki respondeas, me imitatus.


























 probatam a Forstero, in textum recepit Fischerus. Alii locam aliter tentarunt; nos uno © ̊̀̀ in in ötav mutato stram scriptori manum restituisse nobis videmur. - тegíreés ${ }^{\prime \prime}$ 'scu. Sic e. Cod. Tub. (add. Paris.) pro vulgato $\pi$ gécrióv recte scripsit Fischerus.



 Sic Cod. Tub., uti iam Steph. edidit. Bas. e. et Stob. óvo-


















 bus $\mu{ }_{n}$ ' ex proximis iteavir librarius. Olympiod. ad h. l. H






 $\ddot{\mu} \lambda \lambda_{0}$ o $w$ vel $\ddot{\mu} \lambda \lambda \lambda_{0} \tau \not \approx \ddot{n}$ interrogandi significatu; perinde tamen atque b. I. औे, interiecto verbo, post hanc formulam positum


 cis libri variant. In re nondum explorata satius duxi nihil mutare.

## 214 PLATONIS















 recte, opinor, praetermisir, unus fortasse et hoc uno loco Plato usurpavit. Nec hagis alibi reperixi puto praecedens dudégrioy
 ne incertus quamlibet vitiosum $\dot{z} \pi a \gamma a^{\prime} \gamma o r$ retinui. Hoc enim
 quam deinceps, ubi eadem denuo infertur sentenria, legatur

 quando exsculpendum duxi $\begin{aligned} & \text { в } \\ & \text { oicsi, } \\ & \text {, uti semper in praecedd. hac }\end{aligned}$






 ita multo post sixiãy omittit Cod, Aug.

$$
\text { PHAEDO. } 2 \mathrm{I} 5
$$
























 et sempiternum dissolyeretur. Ald. Cod. Tub. et Stob. zi tó

 pturam, qui argumentationis progressum subtilius exigent.















 a.


gie Cod. Tub. $\delta_{\xi \xi \varepsilon \tau \alpha 6, ~ q u o d ~ s t a t i m ~ r e c e p i . ~ C o n f . ~ n o r . ~ a d ~}^{\text {a }}$ §. 129. Pro $\varepsilon^{\prime}$ тó $\gamma \varepsilon$ id. lib. $\varepsilon^{\prime \prime} \gamma \varepsilon$ тó, ,
 Aug. Vulgo $\alpha^{\prime} v \mathcal{V}^{\prime} \operatorname{co}^{\prime} \pi \omega^{\prime \prime} y^{s}$. Add. vent. cum Cod. Tub. et Stob.
 in Cod, Paris, 音 omittitur Conf. not. ad $\S$. 126.



 $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \lambda_{0} \pi \alpha \rho \alpha^{\prime} \tau \alpha \alpha^{\prime} \dot{\pi} a^{\prime}$ rove av $\lambda \varepsilon \sigma^{\prime} \mu \varepsilon \nu \alpha$. de log. III. p. 6g3. A.










 ยф





 деито. Schol. ávaxpovioure.
 tantum, sed ut haec vera dicis (dubitare te adluc cogi de iis, quae dicta sunt,) ita primae quoque sumptiones (unde haec fluxere) etiamsi volis certae videantur, timen sunt accuratius considerandae. Post ov' póvoy ye supplendum áyay-

 xatá סथ́yopery oütw. Hanc autem, quam restitui, scripturam librorum firmaṭ consensus. Nam Ald. $\dot{\alpha}^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \tau \omega \tilde{\sigma} \tau \alpha^{\prime} \sigma \varepsilon \varepsilon^{\tilde{v}} \lambda \varepsilon^{\prime}-$


 nus autem Cornarium secutus transposito verbo di $\lambda \lambda \dot{c}^{\prime}$ baec de-

 secuti tenuere Editores, nihil vocula $\tau \varepsilon$ post $\tau \alpha \hat{u} \tau \alpha$ offensi.


## $218 \quad$ PLATONIS














 Brunck. ad Aristoph. Nub. ro86.); neque enim, quod wisum

 nominativum transit oratio.
129. 'A $\lambda \lambda \alpha^{\prime}$ rods g'; $^{\prime \prime} \varphi \varphi_{n}$ - Sic e Codd. Aug. et Tub. re-





 agnoscunt Codd. 'Aug. Tub. Iambl.MS. Stob, nec Ficini haec versio: nam grave periculum fore putandum est. Tum e Cod.















 $\alpha^{\prime} \rho \propto \tau \varepsilon$ т
re, non modo a corpore, discessio, ita ut nihil prorsus post
 rus $\boldsymbol{i} \pi \tilde{\alpha}^{v} y$ h. I. de universitate rerum positum accepit. $\dot{\alpha} \pi \alpha \lambda \lambda \alpha$.




 tovzat. Sic igirur et capiendum vocabulum Soph. Antig. 1338.







 init. - $\mu^{\frac{1}{i} \gamma 15 \propto}$ wi $\varphi \& \lambda \varepsilon \tilde{y}$, Plurimum utilitatis afferre. Male Stab. $\mu_{d}^{d} \lambda \iota s \alpha \dot{\omega} \varphi$. Conf. Hipp, Mai. §. 2.
130. : $\dot{\varepsilon} \times \alpha \alpha^{\prime} ร 0$ dxípay - Menand. ap. Clem. Alex. Strom.



## 220, P'L.A T O NI S
























 cium subire oportet, deinde in orcum descendere. $\delta$ ixdıxaj?s$\sigma \hat{F} \%$ est commitlere causam suam iudicio disceptandam, ut bene expl. in Ind. Demosth. Reiskius. De iudice ponitur in codem mortuorum iudicio dradxássay de rep. X. p. 6r4. C.


 סs. Vid. not. ad Gorg. §. 6I et ad Cratyl. §. 58. - Mox Cod.

 deperditam Aeschyli Cabulam constat. ,,Dion. Halic. Art. rhet.












 Tub. et Stob.
 Cod. Aug. cum Ald. habet et expressit Ficinus (e sacrificiis et ritibus) itemque Olympiodorus legit, trahens haec ad sa-



 exemplo, qui appositum a Stephano oríay in contextum recepit, idem feci acçedentibus duobus libris optimis, Tab. et


 tes sacra, sed mysteria tangi coniicio, in quibus anfractus illi in orcum ducentes spectatorum oculis subiicetentur. - $\mathrm{ra}^{-}$ $x \mu \alpha{ }^{\circ}{ }^{\circ} \mu \varepsilon \varepsilon \frac{1}{}$, coniecturam faciens. Ita ut b. l. sine accusativo








## PLATONIS















 etc.
 librorum omnium suffragio scripturam Heusdius tentavit con-
 quam tamen eodem prorsus illa redeat. Nempe quae anima praesentem hunc rerum statum bene norit quam sit sibi salutaris, ei non sane molesta, sed periucunda potius haec accidet e vita migratio. Sed rectius tamen abfuerit istud $\tau \varepsilon$, in + (quo addendo omittendoque miris modis peccaruant librarii. -




 $\mu a t \alpha$, ubi alterum certe ötov tentari, non debuit. - xai $\pi$















 dubiam putabat Reiskius. Plato Gorg. §, 164 . Oppoĩy oist iv














 micus videtur hoc $i \pi^{\prime} \alpha^{\prime} v a \dot{y} \times n s$ ubique ingerentium. Deam And́yzay, quam huc e decimo de rep. p. 6ı6. ádvocans Fischerue $i \pi^{\prime 2}{ }^{0}$ Avdérens scripsit, verbo certe significasset Plato,



## 224 PLATONIS










§. 132. Eirl $\delta^{\prime \prime}$ mondol - Sic Cody. Aug. Tul. Paris.





 que deinde habet mo $\lambda \lambda a^{\prime} \delta$ © $0 x$ ńxox. Sed nihil frequentius par-







 generis exempla dedit Hoogevenius, sed statim post $\mu^{\prime}$ yrob saepe subiicitur g. Ut Xenoph. Anab. I, 9, 14. ravis $\mu_{\text {érvor }}$ भє बंरal

 Ti àracóy.
 unde rescripserim Oथं $\chi$ l $\Gamma$. t., ut Iulian, Orat. II. Spanh,

$$
\text { p. } 670
$$

##  





 vađayon'rwy, in qua :amen explicatione male confu:a sunt
 nou tíxyn (nam quod Hesych. Suid. et Paroemiographi laudant「גoúxou téxun tanquam de rebus difficilibus usurpatum adagium, id nullum fuisse ego arbitror,) iflud igitur locum habuisse apparet in rebus non multum ingenii artificiique requirentibus: de origine praeter ceteros Marcellus de Proverb.








 (Conf. Schol. Plat. ad h. I. et Zenob. Cent. II, 91.) • ©́ $\lambda$ -

 hoc Chio Samiove, propterea quod, ut ait Hierodot. I, 25.,
 go repetitur apud Hesych. Suid. Diog. Cent. IV'. 8. et in






 picy. De Glauco igitur marino, piscatore illo Anthedonio, qui' herbae cuiusdam ope deum se fecerat, veterum certe in proverbio cogitavit nemo.

## 226















一 oíay $\pi$ titerarat. Sic Codd. Aug. Tub. Euseb. Stob. Vulgo, ut ante, $\pi^{\prime} \boldsymbol{i} \pi y \sigma \mu a c$, quum tamen in proximis Edd. quoque

 wis et librorum firmat consensus et sermonis usus, quo post w's, itidem ut past óg. ( v . not. ad §. ig.), infinitivus infertur




 Aug. et Tub. voculam non dubitavi mutare in eq. Haec prope necessaria est h. l., illa prorsus inutilis. De positu hoc particulae vid. not. ad $\S$. 88 . Sensum autem verborum recte sic declaravit Stephanus: verum ad eam retinendam satis esse, quod coelum sibi quaquaversus simile sit, et quod ipsa






 ut iam Steph. corrigendum monuerat. Vulgatum nihilominus amplectitur Fischerus. Aristor. de Coelo II, r3. Eici $\delta_{2}^{\prime}$ tuses




 menidi ac Democritq tribui in libro de Plà Pbilos. III. :5., annotavit Forsterus, Simplicium laudans ad hunc Arisiotsilis locum fol. 129. Manil. Astron. I, f67. sefq. Idcircoque manet stabilis (orbis), quia totus ab illo Tontundem refugic mundus, fecitgue cadondo Urdiquc ne caderet: mediu:" 10 tius et imum est. - ipuciou rwods h. e. ut aаepe alias, ipoico тwos :



 Aug. Tub. ei Oig. Perperam baec vertil ficinus: nosque a Phaside ad columnas Herculeas habitare in paxpa quadan eius particula, ceu formicas alque rantis circa paludes atque
 'ad praegressum í $\mu \tilde{a}_{5}$, non, at vulgo distinguunt, ad $\beta$ axfózरớ5, apteque ad totius, quantam b. 1. fingit, terrae magnitudinem homines cum minutissimis animantibus, formicis ranisve, mare autem mediterraneum cum palude, $\boldsymbol{\tau}\}$, $\mu \alpha \tau \tau$, comparatur. Verba igitur sic inter se pendent: wol $\dot{n} \mu \tilde{x}_{5}$ oi-

 dixoivzas. Iam nihil opus refellere Fischemm tinגea h. l. de

## 228 <br> PLATONIS



















agro seu arro capientem. - Quod sequitur madiov's, deest in Cod. Aug. Deinde Euseb. тav $\quad \alpha \chi \circ \tilde{\sim}$ pro $\pi \alpha \nu \tau \alpha z \tilde{n}$, neque


 ad Antonin. IX, 36. p. 2§ı. Wessel. ad Diod. T. I. p. 2 II. Tum Euseb. ร $\tilde{i v a}: \tau \alpha \tilde{\nu} \tau a$.
 $\dot{n} \mu a ̈ s$ cuvtov's. A nobis igitur ignorari, habilare nos in cavcrnis




## PHAEDO.











 alıquod hominum ibi viventiúm intelligens.

 a nobis coelum appellari dicit, guod putemus, per lunc utpote per coelum astra meare. Nam quum per coelum astra ferantur, si per aërem ea ferri putamus, hunc appellare coelum oportet. Potuerant omitti baec ovjgavoz ớyros; addita vel propterea non displicent, quod, his omissis, tov'tov trahi ad ovjguvố posset. Certe quod nuper legendum proposuit vir eruditione pariter ac sollertia inter nostrates clarissimus, $\operatorname{Fr}$. lacobsius in Additam. Animadv. ad Athen. p. 3.5., w's dice toi'-

 fuisse a Platone post proxima illa $\tau \alpha v$ viov $\delta \eta^{\prime} \tau o \tilde{i} \tau \sigma \cdot x a i \quad \dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} 5$
 reddidit Ficinus quum vertit, idque nolis accidere propterea, giod propter imbecillitatem tarditatemquc ad supremum usque aërem transcendere nequeamıs. Euseb. roîton pro tav-
 quum tamen res ita se habeat, ut propter imbecillitatem ad extremun ä̈rem energere nequeanulus. Lam in, his im
 - oủz oíouste. Vulgo oious. Vitium vel sine libris tollen-

230 PLATONIS

















dum' e Codd. Aug. Tub. Orig. Euseb. et Stob. sustulit Fischerus. - xatidãy «゙y áycxu'q. Omissam in libris particulam äy necessario h. l. requiri monuerat iam Steph. Euseb. xatidẽ̃







 luit obtegitque; nam in ipso mari, ubi terrae nihil, ne saxa quidem arenave aut coenum reperitur, - Pro xód $\lambda \lambda n$ Euseb. ' $x \propto \lambda \alpha$.

## P H A E D O.














#### Abstract

 xat ázsov áx, , in quibus xat Cornarii monitu Steph. omisit, suffragante Ficino: Proinde si fabulam quoque narrare oportes perpulchram, operae pretium, Simmia, est audire, atque ita scriptum in Cod. Aug. reperit Fischerus. Euseb, si  sum est xa $\lambda^{\prime} e^{\prime}$, quad praeter Ficinum et Olympiodorus legit, cuius explicationem e Mss. protulit Wytenb. ad Plutarch, de    



 ro, hoc $\alpha \boldsymbol{v}^{\prime}$ ijy quam Codd. Aug. et Tub. cum Stob. non agno-

 dedit Stob. et Ficinus vertens variis distinctan colorilus. -
 utuntur, quasi quaedam specimina esse. x $\alpha \tau \chi \rho \tilde{\omega} ข \tau \alpha$, hic ut saepe, apud Platonem imprimis, nihil est nisi $\chi \rho \tilde{\mu} \nu \tau \alpha \iota$.

## 232 <br> PLATONIS



















 ram ex Euseb. substituerat Stephanus, Fischerus revocavit. -






 continua varietate appareat. گuvsxi5 דobyinoy, continenter varium, quatenus variegata species nullum habet' interstitium colore vacuum. - áya' дóyoy. Vulgo iunctim ávádoyoy, ut et de rep. VI. p. 5os. C. p. 5if. extr. et alibi perperam ocri-

 nus: in huiusmodi qero terra consenienti ratione similes na-
 wígaítws xai toùs $\lambda$ î





sci arbores. - xol rovis גívays. Euseb. x. rovis ßovvois. Bouvos vocabuluin de quovis colle vel tumalo, sed recentioribus demun, usitatum. V. Valcken. ad Herod. IV, 158. p. 35r.
 librorum hic nulla prorsus auctoritas. Dedi quod suasit Stephanus, $\tau$ x́y $^{\prime} \tau \varepsilon \lambda \varepsilon$ 的完., aptissimum h. l. non lapidibus modo, sed montilus etiam, si quidem his et $\dot{\eta} \delta_{t a \varphi} \alpha_{y}^{\prime} y \in a$ conveniat
 quod sequitur zod $\lambda \lambda i=1$, aggreque in vulgata scriptura de Platonis quidem more desideratur vocula $z \varepsilon$ : omnem denique dubitationem tollit statim illata sardiorum lapidum jaspidumque et $z$ maragdorum mentio, nec obstat supra $\S$. 335 . init. illud oür Imo si h. l. tenztóтyтu posuisset, quǐposset, deinde §. seq.



 se aperta Fischeri coëgit annotatio, qui quod dicit, Platoni
 discere ex quavis librorum, quos edidit, pagina potuerat. -




 ¢а́т


234 PLATONIS










 men xá $\lambda$ acov, a Ficino redditum: illic nihil esse quod non tale sit aut etiam pulchrius.
 libris abest xal, quod tamen ad sensum requiritur quam in-



 tamen post $\ddot{\alpha}^{\prime} \lambda \lambda o r s$ distinctione, positum looc $\ddot{c}^{\mu} \lambda \lambda$ dors putet ali-








 girgey, uhi Reiskium hatc ratio fefellit. Gorg. s. 64. siduchov-
 scripta, et conf. Boeckhius in Plat. Min. p.•146.
 Cod. Tub. Euseb. Stob. $\pi 0 \lambda \lambda \alpha<\sigma \hat{u}$. Illud quoque Ficinus ex-














 Thincyd. I. i2o. pro triy $\mu$ erógstay in Cod. scriptum fuit tìy $\mu \varepsilon \sigma$ érode». Atque sic Xenoph. Hellen. VII, 1, 8. दो» $\mu \varepsilon \sigma \sigma-$


 ;


 む̀y, ubi nominativum male a me tentaturn vindicavit Schaef. Melet. p. 126. Demasth. in Mid. p. 37. Spald. Ex g $\tilde{y}_{y}$ avitòvт $\alpha^{\prime \prime}$ $x \not y$, ubi scribi potuit $\approx \alpha^{\prime} \beta^{\prime}$, (ut Soph. Oed. Col. 868. roí-

 agnoscunt Codd. Aug. et Tub., neque expressit Ficinus. Itaque eieci. - toũto दُrévors tô á. Ita Codd. Aug. Tub. Bas. 2.
 quod duriter certe omissum.

## $236 \quad$ P L A T O N I S











 git vertens apud eos; neque offendere debet statim poit ós-





 $x a \ell$ oo $\varphi_{g}$ vos, Hoc in uno repertum Cod. sug. allteposuitamen vulgato ral $\varphi_{\text {govíngt, }}$ quum ingenii praestaniam non sane tam obiter uno verbo memorasset Plato, nee post وgo- $_{\text {go }}$
 Nunc additis his significantur gustus tactusque.
 Codd. Aug. et Paris. Hllud quam per se aptius est h. l., tum tanquam Platonis vocabulum affertur a Timaeo, in nostris autem Platonis exemplaribus non alias reperitur. V. Ruhnk. ad Tim. p. 93. Huic igitur sedem suam restituimus. हों autem h. l. sunt templa cum statuis, ieg $\alpha^{\prime}$. loca quievis satra-
 recte Fischerus ad visa et somnia traxit, quum dii hominibus vigilantibus dormientibusve appareant. Sed perperam



## P H A E D O.













 $0.9 a$ prertineant. av̇o s igitur de hominibus accipiendum,
 Lloc ar. essit e Cod. Tub. et Ficino: ceteris in rebus beatitudizem ens his rebus cougruam possidere.
 quod ibi sciptum avizüv. Vulgo av̌ov̀s, quod ita propinquam prarginso zoo's $\delta \dot{s}$ moleste redundat, quocirca Stepha-

 sub terra iln perforata esse, ut ab altero in alterum meatus pateant, et angustioribus et latioribus foraminibus. Explicui prop,'er peveram Fischeri interpretationem. In his rad rotà 5:yćrspu elegantius, opinor, xal abesset; sevórega autem nolth :athis litris omnibus mutare cum Fischero in seyátega, quamsis e. c. in Tim. p. 66. D. editum legatur $5 \varepsilon \nu \omega \bar{\sigma} \varepsilon g \propto 6$. Forsen potius lonica forma (Herodot. II. 8.) scribendum $5 \xi_{6}-$ Vózeg:a. Sthol. ad Xenoph. Anab. III, 4, 19. in marg. Cod,
















 ' $\alpha \in \nu \alpha{ }^{\prime}{ }^{\prime} \omega \nu$. álváas apud Pindarum, Euripidem, Aristophanem ubivis fere vel scriptum in libris, vel metro postulante scribendum.
 $\pi \varepsilon \xi$ of $\varepsilon \nu \Sigma 6 \%$. Eoderm haec modo adiuncta quo §. $6-$. नvpens-



 $\alpha \xi$ fluentum est illud liquefactorurn lapidum ignisque ex crateribus Aetnae prorumpens et subiectos adurens campos. V. Wessel. ad Diod. S. XIV. 59. Hoc fluentum in letna pro-

















$$
\rho \varepsilon \cdot \rho \rho \sigma .
$$






 xi vulgatun: $\tau^{\prime} \chi$ \%r.


 sus est: hưéc ommia sursum deorsum moueri quasi quodam, quod in teria insit, oscillo. Perperam haec quoque intelle-
 piens. . Platonis hanc de fluviis terram permeantibus doctrinam refellere tentavit Aristoteles Meteorol. If, 2. qui tamen locus longior est, quam ut huc apponatur.
 $\chi$. Voculam rot e Cod. Tub. recépi. lndicatur autem his verbis causa cur maximus hic sit hiatus et per totam patens terram; in hunc enim omnia flumina confluere et effluere hinc omnia. Inde hoc rá̧. Deinde posterius đóvers exulat a Cod. Tub.














 ad ró vorgò pertincre voluit.
 oay Codd. Aug. Tub. neque expressit Ficinus, vertens, quum aqua in lacum inferiorem delabitur. Neque tamen ulla apparet fraudis origo, commodeque hoc ad praegressum illud
 si sana sunt, non aliter ego expedio nisi verba sic iungendo,


 tralere; sed aliter tamen sensus non constat. Quippe aqua ubi in inferiorem locum subsedit, in fluvios abiens per terram perforatam influit in ultcriora illa loca, tóтous' vorà $\tau \alpha^{\prime}$


 aliquo nos habitamus.

## PHAEDO.


















140. Eis oùs ixárous oforoseitool, in quae strgula loct viam sibi fuciunt. exásous-praeter Ald. et Bass. sçripti quoque libri Aug et Tub exhibent; cum Stephano tamen Forsterus edidit ểxa5os, sensu nullo; Fischerus denique, praeeunte
 praeter sermonis usum, quo iforoosioinst ponitur de eo, qui








## 242 <br> PLATONIS










 $\mathcal{S}_{\xi}^{\prime} y \tau \alpha$ propter subsequens, $x a n t \xi y \infty$, (sic enim Ald. et Bass. cum Cod. Aug.; ex Stob. Steph. edidit vatatyat), monuerat iam, in Eclogg. Cornarius, idem ex libro suo MS. Suyctov d's

 in iisdem Codd. et apud Stob. idque reddidit Ficinus: licet antem utrinque ad medium usque defluere. Verbi xaidtyun sic intransitivo, quem dicunt, significatu positi exempla dedi ad Theaeter. §. 65., Adde Lobeckii animadversionem ad Soph.
 eundem in modum usurpata multis monstrantur exemplis. -

 semel saepiusve per terram circumcirca (nam id est h. l. res ? $\left.\gamma^{\tilde{n} \nu}\right)$ volvuntur deorsum, non posse dicit neque in eandem, unde effluxerint, neque in oppositam partem ultra deferri quam ad mediam illam voraginem; zativem enim esse fluminibus sive in hanc sive illam in partem delabentibus ascensum. Aristot. 1. l. ubi Platonis hanc profert doctrinam: $\pi$ ápra $^{\prime}$




 Tuh, Paris. et Bas. ュ. ápavrєs $\gamma \alpha^{\prime} \rho \pi \rho^{\circ} \dot{\sigma} \alpha^{\prime} \beta \varsigma \varphi$. Ficin. ulterior nam prolapsuis utrinque foret adscersus: Scripserat haud du-


## 9 <br> PHAED O.
















 Stob. Vellem potiu hoc ésupdrd abesset, nulla certe de
 Aug. Stephauus $\pi \varepsilon \varrho_{f} \nless \dot{\jmath} \mu \lambda \omega$ edidit, quod monstri simile. Sed


 Fischero e Codd. Aug. Tub. et Stob. - ov á $\varphi$ osy. V. not. ad §. 13r. De re ipsa conf. ibid. §. í3z.
 ni, e terra proveniente poni, docuit, adhibito hoc quoque loco, Musgravius ad Eurip. Iphig. Taur. 10q2. - Tum Atti•

 भ' ${ }^{\prime} \lambda \alpha \sigma \sigma \alpha$, hoc mare.

## 244 <br> PLATONIS




 T'乡p





 libris tamen Theodoreti et Euseb. MS. Oxon. abest $\tau \tilde{y}$ ข $\tilde{y}$, quod in reliquis quoque libris omissum vellem. Nam ut ad-

 ambiente intelligere, quam tamen de meatu subter terram hoc dici declaret paludis Acherusiae mentio. An scripserat Plato




 cf. §. extr. Male h. l. Cod. Aug. ह́x $\beta \beta^{\alpha} \lambda \lambda \varepsilon$ s.



 סsivóy $\tau$. A Theodoreto omissum boc $\pi \rho \tilde{\text { antov vellem sic po- }}$

 habet totus, qualis ost Cyaneus: quasi legerit $\dot{\delta}$ xudysos cuin Stobato. At xuavis non modo est ipse color caerulens, qualis est coeli et maris - sed etiam gemma eiusdem coloris, sed Flavescentis, e genere iaspidum (Plin. H. N. 37, 9.) vel se^










cundum alios sapphirorum. Conf. Theophr. de lapidd. p. 218. Bas. Meurs. Cypr. II, 5. p. 94. et Schineiderus ad Anacr. Od. 29, 4." Fischraus.' xuevò ochram cupri, deinde etiam lapidem Lazuli dictum in Lexico suo scripsit vir in his rebus omnium hodie eruditissimus, Schneiderus.
 aliquot servarunt, quo omisso, et moleste redundabant haec

 xadozpspry. Nunc idem b. I. est sermonis tenor qui de legg.







 men non firmatum hoc xai recipere dubitavi multorum memor locorum, ubi itidem nulta est participiorum iunctura. $\chi^{2}$ geni ivartios. Cod. Aug. et Euseb. h. 1. et paullo post Evav-

















Sic Codd. Aug. Tub. Euseb. et Stob. In Edd. legitur. ф́ćroovof, quod alienum ab h. l.
 Bas. 2. Stob, atque ita legerunt Ficinus et, teste Forstero, Aristippus. In Ald, librarii errore post ótiws repetitum rai Ste-





 $x^{\prime} \mu \mu \sigma 6$ de rep. X. P. 6r5. B. ubi itidem sermo de mortuo-


 тй้ díciay ropíSowza.
 sov, áyiaray, ut vulgatum ex glossa fiuxisse videri queat. Sed



## P HAED O.














 Tub. neque expressit hoc Ficinus: qui-videlicet sacrilegia

 non tamen unius huius testimonio damnanda. Xenoph. Cy-



 $\beta$ 的' $\omega \sigma t v$, unde alterum Attico more contractum putabat Gram-

 ròn Kaxutiv, in Cocytum ita ut secundo flucio deferantur. Xe-








## 'PLATONIS
















 scripsi e Cod. Paris. et Euseb. Tum Euseb. xaxeñeq proxal ยxรกิิยย.
 tem videntur prae ceteris sancte vivendo excelluisse. Xenoph.



 sanctam spectes, quo sensu' et gis tò ór. $\beta$. poni potuit. Sic positae praepositionis in promptu sunt exempla, neque iam quidquam ad loci integritatem desiderabitur post receptum a nobis, quod in Codd. et Edd. omissum unus praestat Theo-




## PHAEDO．









 $\chi \alpha \alpha^{\prime} \chi \rho^{\prime}$ ஸَv $\delta_{1 \varepsilon \lambda} \lambda \lambda v^{\prime} \vartheta \alpha \mu \varepsilon v, \omega^{\tilde{\omega}} \Sigma \iota \mu \mu i \alpha, \pi \alpha^{\prime} \nu \tau \alpha$

 Alex．Strom．IV．p．488．$\pi \rho \circ \varsigma \kappa \varepsilon ะ \lambda \hat{\eta} \sigma .4 \alpha \_$．Hoc neglecto，For－
 sor virum Graece non indoctum．Neque enim dici potuit of




```
as知推立
```








 $\varsigma^{\alpha} \pi \kappa \alpha$ ．Sic et Ald．Bass．Steph．，non，ut in editis libris om－ nibus legi Fischerus ait，rapáma\％．Tum Clem．Alex，zis tor «̈т
 nihil relinquere intentatum，ut etc．Cod．Aug．Euseb．Stob．Jambl．



## 2jo l L A T O N I S















 mosth. in Mid. init. $\pi$ dúvza тoovôvros (omnem lapidern moven-
 mos.)
 Tum Edd. $\hat{\eta} \tau \mu \tilde{v} \tau^{\prime \prime} \not \alpha^{\prime \prime} \tau \tau \alpha$. Ut in Codd. Aug. et Tub. legitur ac Stob. (ubi scriptum totaĩ $\tau \alpha$ $\tau \alpha^{\prime}$ ), toa $\alpha \tilde{v} \tau^{\circ} \alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha \alpha$ dederat iam

 סoxen व ©iop




 хаigovтi тоимрias - $\sigma x^{n} \mu \alpha \sigma$ etc.; Soph. Oed. Tyr. 2!6. $\varphi \rho_{0}$.

 ar $\lambda^{\prime}$ óav.

## P H A E D O.

















 siy, rem malam facere petorem, hoc quidem loco a nemine adbue interpretum intellectum, satis explicuimus ad Plat. Euthyd. §. a4. Nimirum cui id ipsum in malis videtur ponendum, quod corporis vinculis constricti in bac vita a veritate indaganda prohibemur, is, quidquid corpori colendo exornandoque tribuitur, eo malum illud gravius fieri putabit, tou's

 gici dictum respexisset Plato, scripsisset, opinor, z\&tà tòl
 universum tragici sermonis granditatem perstringit ad extre-
 cus quispiam. Fischero etiam de tragico actore accipi baec


## 252 PLATONIS












 et Ficino omisi. Ficinus: praestat enim, ut puto, post lavaćrum venenum bibere.


 verbum; prosae scriptores \{yrit trema morientium voluntate vocabulum lenissima nos mutatione restituimus. Xenopb. Hellen. I, 7, 7. $\pi \alpha \rho \bar{\natural} \lambda \rightarrow \varepsilon-\varphi \alpha^{\prime} \sigma x a y-$
 Dincay etc. Aique sic in hoc dialogo §. 149. Socrates dicitur
 sтtstinגs ár 858. p. 255. 2. D.



 xa\} roĩs $\ddagger$ haís desunt etiam in Cod. Aug., proclivi librarii er-
 pertinent. Liberos suos imprimis intelligit, ea nimirum lege,
 nunc non promiseritis.

## P H A E D O.












 gatum $9 \alpha^{\prime} \pi$ ropey, alioquin in $9 \alpha^{\prime} \psi_{o \mu s y}$ mutandum. Cod. Aug.
 rogatus a Critone (Socrates) quemadmodum sepeliri vellet, multam vero, inquit, operam frustra consumpsi; Critoni enim nostro non persuasi, me hinc avolaturum neque mei quidquam relicturum. Verumtamen, Crito, si me assequi poteris aut sicubi nactus eris, ut tibi videtur. sepelito. Sed mihi crede, nemo me vestrum, cum hinc excessero, consequetur.
 etsi non comparet in Codd. Aug. Tub, tenui tamen propter





 cratem qui nunc vobiscum loquitur (non eum, quem mortuum mox videbitis). Omisso, ut factum in Cod. Tub., ar-



## 254 PLATONIS









 оӥтоs тgòs тoùs dixaら்acs ท̉ว





 nice positum hoc $\delta \dot{x}$, quod cum Codd. Aug. et Tub. vett. habent Edd., a Stephano in $\delta_{z \sim}^{2}$ mutatum, idque positum post
 nisi quod ibi scriptum $\mathfrak{\vartheta}$ ámest. Inde natum in Edd. Ald. et
 $\pi \tau \varepsilon y$. Ficin. interrogat, quemadmodum me sepeliat. Coniunctivum $9 a^{\prime} \pi \tau \dot{̣}$ sermonis ratio flagitat.
148. Eqruñacots oĩy $\mu \varepsilon$ - Demosth. p. 899. ed. Reisk.
 tò Пa̧̧!vorta (me pro l'armenonte non spopondisse), a' $\lambda \lambda$

 omisso $\mu$ '̀v, Cod. Tub. oũ̃os rág: - xaópsvov. Sic e Cod. Aug. Fischerus scripserat pro vulgari xגtó $\mu \varepsilon y o y$. In seqq. à $\tau$ tox deest in Cod. Tub.

## P H A E D O.















#### Abstract

   nere, proponi Socratem aut afjerri aut sub terram condi. Uu-   turae curam suscepisse intelligatur ex. § seq., non remere movendam putavi Edd. veterum scripturam. xporins $\sigma \hat{\theta} \boldsymbol{f}$, col-   



 vereor ut recte mutetur in $\pi \lambda \mu \mu \mu \varepsilon \lambda \varepsilon \tilde{3}$, quamvis hoc nuper suaserit magnae vir auctoritatis. De hominibus frequens est





## 256

ब







 ทं $\mu \tilde{\alpha} \tilde{c}^{-}$.





 Quivar, de quo vid. Herm. ad Vig. p. 768 . omninoque totum
 $\mu^{\prime} \boldsymbol{y}$ et similia reticentur. Sil. I. v. 24 r. armis consulta sena. tus Vertere, nunc donis. Latinorum eundem hunc usum praeter ceteros'illustravit ad Liv. III. 37. I. F. Gronovius. - ás-
 ajzä. Ipse de se Socrates in Apol Plat. p. 34. D. xal ai-

 (Sophroniscus et Menexenus Diog. Laërt. II, 26.) - aì oixॄโar yuvaïxs. Laërtius h. l. postquam Aristotele auctore duas Socratem uxores duxisse narravit, priorem Xanthippen, unde genitum Lamproclem, alteram Myrtonern, quae Sophraniscum ei Menexenumque pepererit, addit of $\delta \frac{\pi}{2} \rho \sigma \pi \xi_{\rho \alpha y} \gamma \tilde{n} \mu a 1$ t
 gos ts xal 'Isgavyuos ó Podocos. Plaronem prinio haud dubio loco nominasset, si h. l. duarum Socratis uxorum mentionem veteres agnovissent. Ex his tamen verbis, xal ai sixéal gu-
 clarum

## P H A E D O.






 c.



clarum esse scripsit in Add. ad Lucian. Haloyon. §. 8. Hemsterhusius, utramque uxorem, Xanthippen et Myrtonem, marito vixisse supersitem Mihi longe secus videtur. Uxores Socratis duas sí intellexisset Plato, non $\alpha i$ sixEĩat $\gamma$ yyoũess scri-
 Phaedo narraverit, se carcerem ingressos invenisse Xanthip-
 opinor, non Myrtus filiolum tenentem, quem locum ipse ibi Hensterh. adhibuit; in filiorum autem numero Aristoteles et Plato conşentiant: apparet, quantum a Platone Aristotelis istud discordet testimonium. Recte igitur in priore animadversione dixerat vir summus, Xanthippes solius, non itidem Myrtus meminisse Platonem et Xenophontem, Laërtiùm ci-
 mulieres propinquae, Xanthippe cum aliis aliquot $\varkappa \propto \tau^{\circ} \varepsilon \pi \%-$


 Xenoph. Hellen. I, 5, 22. xaí tivas dं $\pi$ 纸 Adscripsi, ne cui, ut nobis olim, corrigendum videatur oj




















 Male pratermissum vulgo articulum $\tau \underset{\sim}{\tilde{T}}$ ' praestant Codd. Aug. et Tub. हैy rovita $\tau \tilde{q}$ X Xfóva, dum fuisti in carcere.
 tum me tempus (triginta hos dies) invisebat (non, quod alius fecisset, ad mortem destinatum neglexit) interdumque (vel negotiis vacuus vel quando illius ferebat animus) confabulabatur' mecum virorumque optimum se praebebat: et uunc quam liberaliter me deplorat! Ita liaec intelligenti mihi nihil quidquam deesse ad plenum sensum videtur, necdum coniecturam amplecti possum lacobsii in Additam. Animadv.
 spicati. - $A \lambda \lambda^{\prime} \alpha^{\prime} \gamma \varepsilon \delta x^{\prime}$. Sic h. 1. pro $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \gamma \varepsilon \delta^{\prime} \eta^{\prime}$ Cud. Paris.

## P H A E D O.














cum Ficino: sed age, o Crilo. Vid, not. ad §. 8r. - $\bar{\varepsilon} \pi \boldsymbol{\gamma}$ toïs
 2. $\bar{\varepsilon} \pi$ ) $7 . O_{0}$ uti iam cum Forstero edidit Fischerus. Atticam notum est septentrionem versus et occidentem cinctam montibus fuisse.
 cte Steph. in marg. veriit et quidetn nonntellos suis amoribus

 et ex Bas. 2. scripsi pro á $\sigma \dot{j} \lambda_{\varepsilon}^{\prime} \gamma$., quod praeferrem, si suc-
 huiusmodi aliqua. Nunc magnopere languet additamentun
 quod in xegiaysir mutavit Turneb. praeeunte Ficino, nihit enimi me lucraturum spero, libri tamen scripti editique confirmant, quocirca retinui, quamquam post hoc nọn $\pi \omega_{\text {dil }}$ ex-
 Paris. cum Bas. 2. Vulgo żvóvros pro òyros. Tum Bas. 2. $\mu$ n \&̀ $\lambda \lambda \lambda_{0}$ тoís. Vid. not. ad Parmen. §. 2I.
R:2
$260 \quad$ PLATONIS










 Eĩy h.l. non significat cedo aut agedum, qua potestate ausquam reperiri hoc arbitror, ne loco quidem illo Aeschyli Choëph. 717. , sed habet hic, ut ubivis, vim quandam probandi. $\gamma^{\alpha j} \rho$







 crura. Unde quod conierit Fisch. cot pro oov, in libro ulle repertum mihi quoque praeferendum videretur. - vai oítws avió moríges - atque ita, inter ambulandum, per se ipsum efficax crit, ut nulla alia re opus sit. morsiv, ut Latinum facere, de praesintibus remediis positum apud Dioscoridem imprimis reperitur v. c. I, 95. xoosĩ agòs $\varphi_{\alpha}^{\prime} \rho \mu \alpha \% \alpha$, valet adversus venena. Quantivis autem hanc pretii scripturam Codd. praebent Aug. et Tub. cum Ald., quam Bas. 2. habeat $\pi=n \cdot$ नevs, atque ita id facies; quod recepit Steph. Quae hortandi causa adiecta quis non sic potius scripta mallet, dürws oưy














 rovín, facies in te, explicuit.







 usurpantur de colorum diversi generis mixtura, v. Hemsteh. ad Lucian. Prom. §. 5., hic tamen $\delta$ © $\alpha \varphi$. 9 sigsty, ut ubique


§. r53. Marsávon - Vid. not. ad §̧. 20. 2. Proximo nou caret liber Aug. - 'i $\pi$ troxópsvos, poculo labris ádmoto. - xatí-












 hoc $\mu n^{\prime}$ exemplis illustravi ad Plat. Parmen. §. 4 r . Perinde enim haec intelligenda ac si legeremus oioirs $\hat{y} \sigma \alpha \nu$ xatix!



 ordine Cod. Paris. et Bas d. itèmque Cod. Aug., nisi quod ${ }^{\text {. }}$
 $\tilde{\varepsilon}_{\chi} \chi$. De voc. ${ }^{\circ} \varsigma \alpha z \pi$, non stillatim; sed fase, vid. Valcken, ad Th ocr. Adon. p. 228. Abresch. I ectr. Aristaenet. p. 14 f . - oiou ávojós $\dot{\xi} \tau$. i. e. oт rocoórou ávi $\rho$. etc. Xenoph. Cyrop.






 monis usum explicant ad'lacrimas concitarit, ne sic quidem

## P H A E D O.









 тróssvos aüroũ oüros ò doùs tò $\varphi$ ág $\mu \alpha z o v$, dıa-
apto in his verbis significatu. Graviori h. l. opus erat vocabulo, quod felici Stephani coniectura inventum (Thes. Gr. L. v. xat









 $\sigma \hat{V_{\alpha},}$ moleste reduodare videantur, pertinere puta ad praecedens $\ddot{y} \pi \pi / 05$, quod supra praetermiserat scriptor. In proxim mis vrro illa : סou's to' $\varphi$ ágeraxay si statim verbis oütw gùg
 Ficinus, śic cnim qui venenum praebuit, iusserat, sane vix possent tolerari; lunc in modum in Edd. et Codd. collocata tantum abest ut cum Uptono ad Arrian. p. ryju et Wyttenbachio ad Plut. de S. N. V p. 52. pro inepto glossemate habeam, ut aegre iis ego carerem. Haec si recidere volumus, quot loca veterum eodem iure Crisicorum nobis mutilabit li-

## 264 PLATONIS








bido! Quid, quod absque his hoc potius ordine verba po-
 Xgóvoy é ézaxó
 ut interpreiacur Fisch., sed mank ascenders, ut vecte Fici-




 yyvza. Cod. Tub, жvizoizo, quod ortum videri potest ex $\pi$ ngyv́orro, uti legitur in Ed. Turnebi., idque requirebat Steph.
 ubi formam aliis adstruxi exemplis, sic h. l. germana in verbo


 que ipse tangebat. dúzòs oppositum ceteris quiaderant, quos tle

 quem ref Hens Fischerus verba haec referre nos iubet ad ipsum Socratem, ut dicatur ipse contrectasse frigentia membra istamque vocem emisisse.





## P H A E D O．








 d’ убт
ritu moriéntium．Xenoph．Cyrop．VIII，7，28．Tẫ ${ }^{3}$ sizaly
ітย凤єขтท́のรу．
 tur causae；cur Socrates Aesculapio potissimum iusserit gal－ lum prosecari．V Spencerus ad Orig．c．Cels．6．p．74．Au－ ctor Ep．Socr．14．extr．tradit，Socratem e pugna Deliaca sal－ vum redeuntem eum Aesculapio vovisse．Terrull．Apolog． 46 ． Aesculapio tamen gallinacerm prosesari iain in fine iubebat， credo，ob honorem patris eius，quia Sociatem Apollo sapien－ tissimum omnium cocinit．Ego vero assentior iis，qui putant， id a Socrate propterea factumi esse，qưod sperasset，animum suum，uhi vinculis corporis solutus esset，servatum ini et sa－ lutem esse consecuttrum．Nam aegroti，saluti restituti，Ae－ sculapio gallum immolarunt．V．Havercamp．ad Tertull．Apol． 1．1．p．380．s．et Cellarius Antiquitr．med．p．243．Walch．
 cus Berytius Grammaticus，V．Eudocia Ion．p．282．Suid．v．




## 266 PLATONIS PHAEDO．





 nis ex libris scriptis editisve cnotatum reperimus neque edi－ torum interpretumve quisquam haesit，insunt tampn in prae－ clara hac dialogi clausula，quae non levem moveant vitiatae scripturae suspicionem．Quid？qui de suae aetaus neque ita
whe is torvy
kreadtuch arroble as this pridem defuncto viro loquitur Phaedo，num Socrat＇m dicere

 $\lambda \omega s$ ？Ad priorane tempora an ad futurum spectare putemus hoc «̈入入as？Manifesto deprávato loco denec certurn diticun－ de afferatur remedium legendom coniererim，avigis，wis

 Socratis die；ä入入os per totam cius vilam．Velut suría §． 150.






 habet verbum $\pi \varepsilon \varepsilon \rho \tilde{a} \sigma \hat{\alpha} \alpha$, h．l．genitivo rei iunctum；nec sane， si mávray abfuerit，in laude non admodum magnifica opus


## П $\Lambda$ AT $\quad \Omega \mathrm{NO} \Sigma$ <br> $\begin{array}{llllllll}\mathrm{I} & \mathrm{O} & \boldsymbol{\Phi} & \mathrm{I} & \mathrm{\Sigma} & \mathrm{~T} & \mathrm{H} & \Sigma\end{array}$

## $\Theta E O \Delta \Omega P O \Sigma, \Sigma \Omega K P A T H \Sigma, \Xi E N O \Sigma$ EAEATH $\Sigma$, © EAITHTO .





 ei, qui inscrintus est Theaetetus, ulii extremo sermone So-


 se; certum enim loci, ubi hahetur colloquium, $i_{\text {. dicium neu- }}$ ter habet dialogus. - xoofias, attemperate, ut par erat ex





 diversum a l'armenidis Zenonieque amicis, sensu perverso? 'Tum of $\alpha^{\prime} \mu \varphi^{\prime}$. $\tau v \alpha$, ut of $\pi \varepsilon \xi^{\prime} \tau \leqslant \alpha$, tritum est loquendi gemen;
 $\mathrm{S}_{2}$












Articum reperitur. Aliter certe Demosth. in Mid. §. 8. xara-

 mutandum monuit Cornarius, miror quod tolerare potuit in-
 dorum ubique fere tenacissimus homo, natum illud aperte e lectionc izaígoy vitiosae "̈rzgoy olim in margine adscripta. Platonis manum praestat germana Ficini versio: qui Eleates est ex familiaribus. Parmenidis atque Zenonis. De Parmenide







 versu \&ifoios, reverendus, Plato pro cidn'mew dictum accepit. - Theodorus hic est clarus ille geometra Cyrenaeus, Plato-
 dehiti pudoris; uti dicitur tò dixaloy $\mu$ égos, tw̃y dixeimy ruyХáycu. - Táx' oũy àv xal roí tis oüzos т. xg. Gemina stru-



## SOP HISTES. $\quad 271$














 not. ad Phaedon. §. 5.; sed conf, ibid. adscripra ad §. 108.
 Feros philosopios ignorantilus modo hanc, modo illam ex-
 aureum illum de philosopho in Theaeteto locum §. 79. init.
 despicitut. V. Valcken. ad Callim. Eleg. Fragm. p. 64. -




 tos ${ }^{\prime \prime} \xi$ vos, ut h. l. et Euthyd. §.82. ubi vid. not.; modo $\pi \alpha y-$






## $272 \quad$ P L A T O N I S
























 interrogatione vir acutissimus interrogandi signo incidi post

 est ratio. Uti h. l., ita, ut de ceneenis aliqua afferam, S. 54 .



 h. I. prius posita, quibus deinde subiicitur generum distribu-

## SOPHISTES.














tio. Quo non animadverso, Stephanus révos in ríves mutandum iudicabat. Sensus est: an, ut tria nomina, sic tria quoque gentra partiti, per singula nomina genus cuique (nomi-



 autcm, quae tibi nunc, eadem tunc nobis respondit. Xenoph.

























 $x a l$ vó $\mu \boldsymbol{q}$. Respicitur autem his verbis parmenidts nomine inscriptus dialogus, ubi rimm Socrate $\delta i^{\prime} \varepsilon_{\xi} \rho \sigma \tau \eta^{\prime} \sigma \varepsilon \sigma \nu$ colloquens
 §. 2.
 qui respondentis partes in serinohe sustinet. Ut mux $\$ 5$. ह̇דs






 fensione leniterque respondentis partes sustinet, sic, per sermocinationem, exponat aliquis rem facilius. Haec $\tau 0^{\prime} \pi \rho^{\prime}{ }^{\prime} s \alpha^{\prime \prime} \lambda \lambda, 0$ adverbii instar verbo oúrous adiiciuntur. Structurae autem ge-




## SO:PHISTES.



















 quod alias est paullation, (Demosth. Leptin. §. 39. mavik







 (Cic. Acad. II. 29. minutation interrogati), ut eadem de re






$276 \quad$ PLATONIS

 sivvá́ TIs, à a $\lambda \lambda \alpha^{\prime} \tau v \gamma \chi a^{\prime} v e l ~ \lambda o ́ \gamma o u ~ \pi r a \mu \mu n ́ x o u s ~ o ̛ ̀ v: ~$









 Vix dighum memoratu, quod Stephano in mentem venit, $\sigma, y$ yaĩus, intellizere, pro zïvat.

 Heusdius, etiam hoc nomine praeclare de Platone meritus,
 हĩ

 post vopts'




 quemadmodum inquit Socrates, cunctis gratificaberis: äp, $\alpha$, itaque, exprimens ille, quod sic initio sermonis positum hic illic in prosa oratione reperiri olim arbitratus nunc praefracte nego. V. not, ad Protag. §. 27. Interrogative haec utique accipienda sunt, nec tamen ita, ut Eleaten interroget

## S O P H I S TES.











Theaetetus, verene velit bunc in modum omnibus gratum facere (secum illud instituere colloquium): quo sensu $\alpha^{\mathcal{\alpha}} \mathcal{\beta}^{2}$ dû̀ non $\mathfrak{\alpha} \rho \alpha$ toíyvy posuisset nec sane za! illud post oüta addi-
 Efy. Hoc potius quaerit ex hospite modestus adolescens, an sit ille ita (si ipsum potissimum sermonis participem delegerit) ab omnibus gratiam initurus. Ergo primarium in his verbum est $\pi \tilde{\alpha} \sigma t, x a\}$ autem non ad addita $x \alpha \mathcal{Y}^{\prime} \alpha^{\prime} \pi \varepsilon \rho$ हĩte
 pertinet sententiam (vid. not.s ad Cratyl. §. 3.); in postremis




 ipse aliquamdiu, quapropter diligentius explicui.
 et cf. de rep. V. p. 473 . A. VI. p. 508. B. p. 509. B. ubiter $\varphi$ avat pro $\varphi$ á'tı. et ibid. IX. p. 580 . B. p. 585 . C. ubi non prae-













glossatore tamen quis additum putet? Non alienum ab hac disputatione iuniorem bunc Socratem fore significans Theaetetus postquam dixit hunc quoque adsciscomus Socratcon, addit, Socrati nomine, milhi aetnte ot excrcitationis in gynnasio socictate iunctume et affinem quasi. ouvyvpuvan's. Theaeteti Socrates hic diciur etiam in Politico p. 257. C. ubi Eleates

 ille per totum fere dialogum cum hospite Eleate colloqui-




 Mort. I, 2. Scripsi autem h.'. cum Ald. $\tau \alpha \pi \sigma \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ pro $\tau \alpha^{\prime} \pi \circ \lambda$ $\lambda \alpha^{\prime}$ ceterorum in Platone locorum exemplo. Porro quod Sfeph. monuit, videri posse b. l. $\tau \alpha \pi 0 \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ iunctum cum $\alpha^{\prime \prime} \eta-$ $T_{e g}$ vacare, vacat sane, sed usu vulgari. Similiter Phaedon.

6. बv̀ xáyà - Vellem aú т $\varepsilon$ xárá'. Certe sic alias sem-
 I. p. 335. L. írá тz xal ov́. Conf., ibid. II. p. 3r8. extr. (ubi
 p. 75. D. p. 96. D. Aristoph. Vesp. 237. Ita de rep. I. p. 336. E. et de legg. I. 62g. C. 'ُraí $\tau \varepsilon$ zol öds. Lach. p. 198. D. oaí



## SOPHISTES.













 $\pi \varepsilon \rho \sigma^{\prime} \dot{x}^{2} \gamma \omega^{\prime}$ Aristoph Nub. 4422 . a corrigendo retinuit; yuanquam ibi $\boldsymbol{\text { re merrum non admisit. }}$


 no tantum abest ut assentiar, ut consulto deinde numerum in $\lambda_{0}$ óvo a Platone mutatum iudicem. Atque illud Ficinus vertit cum rationibus, hoc absque ratione.








 phïstae genus arbitratus difficile posse comprehendi, ỳ $\gamma \sigma a \dot{-}$ proves expressit, quod tamen altero longe deterius. De-structura hac $\underset{,}{\boldsymbol{\sim}} \boldsymbol{1}$

### 2.80 <br> PLATONIS






























 restrurós voculae xal ex pervalgata illa oratorum formula

## S O P H.I STES. $\quad 28 \mathrm{I}$
























 pro ăyos, quum ötsg àv h. 1. sit quodcunque.

 nantibus non concedit (sed defendit tueturque). Ad sensum utique necessarium ou'x agnoscit etiam vetus Ficini haec ver-

## $282 \quad$ PLATONIS










 $\tau$. In his satis apertum est, $\delta<\alpha<\pi \tilde{\nu} \tau u$, propterea, referri ad
 repetique praecedd. illa ró $\mu \alpha i n \pi i x o ̀ v-x a\}$. ngegutıxòr, ut, $^{\prime}$ si sua his constet integritas, verba non possint nisi hunc in modum intelligi: propter liaec omnes has partes ars quaedam possessoriae potissimum nomine appellata velut adumbratione quadam complectatur. Atque fiaveá $\varphi_{\varepsilon v}$ proprium est pictorum vocabulum formam rei lineis describrntium (nostrum entwerfon); de rep. VI. p. 500. E. oúv $\alpha_{\alpha}^{\prime \prime} y$ тотs á $\lambda$ -



 $\ddagger \varepsilon \varepsilon$ ), non improbabilis nobis quidem videtur Cornarii con-
 $\psi \varepsilon \varepsilon \varepsilon$, quanquam et in his siargá $\psi s \varepsilon$ positum $\beta \varrho \alpha \chi \cup \lambda \alpha^{\prime} \gamma \omega 5$
 meliores aliquando Codices afferent. $\mu \alpha^{\prime} \lambda \iota 5 \alpha$ illud pertinet




[^1]
## S O P H I S TES.



























 rohaeret, nitori suo restituisse videor istud $\dot{\xi} \tilde{a}$ è, tum ex Cod. Paris. Ald. Bass. et Stob. reponendo miair














 © $\rho \tilde{\omega} \mu \varepsilon \varepsilon y$ dubito admodum an recte tentarit Heusdius corrigendum existimans $\dot{\varepsilon} \rho \circ \tilde{\nu} \mu \varepsilon y$, quoniam paullo ante legantur haec


 tia; nam ibi de artis venatoriae nominibus agitur; h.l. de animantium ipsarum nominibus non quaeritur, neque video quid possit in hoc offendere sensu: natatilium \{vero animantium alias volucres videmus, aquaticas alias. Hoc, ut alia multa, quae iuvenilis quidam ingenii impetus peperit, ipse nunc damnabit vir ingeniosissimus, nec proferrem ego, nisi multum iam apud nostros auctoritatis illius in Platonem
 Cod. Paris. $\mu \dot{\eta} \nu$ pro $\mu \grave{y}$, ac deinde $\pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha \mu \grave{\xi} \eta \dot{\eta} \mu$. Tum Stob.







## SOPHISTES.



 ยixòs ỏvouă घiv. OEAI. Пávu $\mu$ ย̀v oûv. EE. Kúptous dѝ xai díxtua xai $\beta$ ßóxous xai tógrous



vitiose; sed quod sequitur avéŕary, indidem reposui pro vul-
 ut non humana vis accedat, quum contra hami fuscinaeque per se ipsae, non addito ictu, nihil capiant. Inde quae » égrous fit, ágrós 9 níga dicitur de legg. VII. p. 823. E. De xúg-


 que huic capturae, quae retibus peragitur, opponitur deirde

 $\mu$ give Bas. 2. cum Stob. In proximis tó $\mu \boldsymbol{\xi}$ y pendet a praeced. dıoşó $\mu$ esvos, alteram partem idctreo constituens, quod etc. - Kथ́grot sunt nassae, fiscellae e viminibus textae. Op-




 retium generibus usurpatur, quae enumerat ibid. Oppian. 111 .



 $\tau \alpha_{1}$. Conf. intpp. ad Gratii Falisci Cyneget. 28. sqq. - $\pi \rho_{\rho}^{\prime} \rho-$ xov Suidas et Etym: explicant oxaryíou $\pi \lambda \in \gamma \mu \alpha$, uterque


## 286 PLATONIS






 $\pi v y v o \tau e ́ g o u s$. Non multum inter xúgrovs et aógrovs discriminis fuisse, intelligitur ex eo quod nomina confundunt Attici-
 $\lambda_{\eta \eta \xi}$, eademque Thom. Mag. Tim. Lex. חógxos, xígros $\mathrm{F}^{2}$ -

 hamis fuscinisque per ictum quendam fit. Frustra ante $\pi \lambda \eta y$ ñ copulam desiderabat Steph. xat si praefixisset Plato, explicandi id vim h. l. haberet, non copulandi. Pertinet autem

 Tsy, ut declarabunt seqq. äaxispoo describit Oppian. Ill, 285.





 70. Non hoc xal zoíro dicit Theaet. ut commodius aliud
 er talia constanti prope usu iniici vocula axi'. Phaedon. §. 132 .






 $\tau \alpha \nu \tau \tau \alpha$.

## S O P HIS TES. 287














 voxtsgevol eleganter his versibus describit Oppian. IV, 640.







 ipsorum piscatorum vocabulum esse significatur. - as sं $\chi$ óv-
 in summitatibus uncos habent. Neque vero ayxasgevtrey' ita h. l. opponitur r $\tilde{y}$ avesutcx $\tilde{\eta}$, quasi in hac nullus esset hamorum fuscinarumque usus (v. Oppian. 1. 1.), sed postquam万גnxtaxy'y in diurnum et nocturnum genus descripsit Eleates,

 pellari posse áyzargeutinóy, eius autem duas poni parts.


Tò Toiov; EE. Tò Tñs êvavtias taứtn $\pi \lambda n \gamma n s$
 тиร àv тúx









 Quod ex coniectura reponi debebat, $\tilde{y}^{\tilde{y}}$ et expressit Ficinus: percussio quaedam hamo facta - neque in qualihet paste
 Cod. Paris, et Bass. סoxâpev, de legg. II. p. 656. B. xaitoo






 nus, quod attigi ad Phaedon. §. 2.; supprimitur enim in his,








## SOPHISTES.









quotidiano nomen nunc demum rite didicerint. Mitto quod hoc quidem loco offensae aliquid habet istud of , sic statim poit $\dot{\alpha} \sigma \pi \alpha \lambda 1=\tau \pi \kappa \tilde{n} s$ iniectum: meliorem longe et Platonis stilo dignam lectionem praebet Ficini haec versio: Nunc igitur piscationis non modo nomen ego ac tu communi sententia instituimus, verum etiam rationem ipsius operis sufficienter accepinus. Quam unius voculae of $\tilde{v}^{\tilde{\prime}}$ dispendio lucratus in textum recipere non dubiavi. In his $\sigma v^{\prime} \tau \varepsilon$ xagé pro ge reposui $\tau \varepsilon$ ob notata ad $\S .6$.
13. '̇yuरgoìngıxà - Veram esse hanc, quam e Bas. 2.
 uti legitur in Ald., derlarant superiora illa §. 1o. Zwov ngañs


 sui e Cod. Paris. et Stob. tó $x e^{\prime} \tau \omega \hat{q} \varepsilon \boldsymbol{\varepsilon} \tau \mu \tilde{n} \mu \alpha$, cuius loco expectaverit aliquis potius $\tau 0^{\prime} \frac{1}{\varepsilon} \pi i \delta_{\xi} \xi<\alpha$, , inde opinor explicandum, quod non nostro more iuxta se posita divisionis membra, sed alterum alieri subscriptum intelligitur.
 Non felicit-r h. l. meo quidem iudicio Heusdio successit cor-



 piscatus ille, qui in hac $\pi \lambda \eta \gamma \tilde{\eta}$ versatur. Haec autem $\alpha^{2} x^{2}$













tio assimulata appellatione. Eadem prorsus ratione Euthyd.







 $\sigma .5 \alpha$.






 loecist. p. 579.
 nus, intelligo equidem, non oportere illum, qui ita vocatur,

## S O P HIS'TES.



 @EAI. Tiva toũ; छE. Tòv a'бדta入ısutǹv roũ $\sigma 0-$

inertem esse, aut, interiecta negatione, legit, as $\pi \alpha^{\prime} y \tau \omega c$
 ma oúdap $\hat{\omega}_{5}$ idıázny traxit. Neutrum plaçet. toooṽtey procul
 ubi ifiáty (imperito) opponitur, antiquiore ille dixerat vocabuli usu, quo doctrinae artisve peritum quemque notaret. Iam quam ita respondet Theatetus, intelligo enim, quid dicas, utique talem (artis suae peritum) esse eum oportcre, quum nomen hoc habeat, fallor aut verbis tó $\gamma \varepsilon$ ăyoued reи̃тo ${ }_{\xi}^{\prime \prime} \chi$ ayra idem significatur h. l. vocabuli etymon, quod Protag.




 quo tamen nequaquam opus ost, cum Stephano legeris ról $y^{2}$, hoc dicet Theaetetus: neutiquam imperitum poni debore
 esse oportere (in hoc quidem sermone) eum, qui nomen hoc ( $\sigma \circ \emptyset$ เร०थ̃) habeat. In proximis quum Edd. personarum vices

 Эॄãy etc., nostram distinctionem longe praeferent Platonicae sermocinationis periti, sumptam illam ex Ficini translatione, in qua hunc in modum dispertita haec leguntur: Th. Nulto modo rudem. intelligo equidem, non oportere illum, qui ita vocatur, inertem csse, sed arte quadam instructum. Ho. Qua igitur arte? nuinquid hactenus cognationem istarum mu. tuam ignoramus?
14. Tive toũ; Manifestum in his sustulimus vitium, frum in Edd. legitur tive roũzov. In quo syllaba rot ex proximis adbaesit. Nostrum Ficinus quoque reddidit vertens: numquid

292






















quid hactentus cognationem istorum muluam ignoramus? Th. Quorum? Ho. Hamatoris atgue Sophistae. - Megi rá vevst-
 देvú̧ou §. 10 . Quorum omisso priore $\tau \tilde{\omega} \nu \pi \tau \eta \nu \tilde{\omega} y$, alterum in partes suas distribuerat Eleates, natatilium eorum genus, quae sunt e genere arpuatico.


## S O P HISTES.

















 atructurae conversione. Durior est nec tamen a Stephano mutari debuit illa Xenoph. Anab. 1, 3, 16. Merá $\delta_{z}^{\prime 2}$ toũtoy




 (iorg. §. 54.) ad posteriora potissimum haec duo refertur,








## $294 \quad \mathrm{P}$ L A T O N I S













 a.

 Fion tamen muto propter illa §. nis. Tò toivey $\varphi$ avtastrón a
 hac dividendi rations) gentus utrangue.
16. $\mu$. 9.9 gysurtyà - Quod in Lexicis, auctore nullo,
 analogia abhorreat. Quapropter h. l. et mox, ubi succedunt

 vитьx' in Edd. scriptum legitur de rep. I. p. 346. D. T' $\delta_{\xi}^{\prime}$





## S O P HISTES.















 win excidisse litteram n"?
 Eleatae descriptionem qui accurate persecutus est, ei dubium non erit quin, quod iam monuit Schleiermacherus, plura in his verba ab aliena manu irrepserint. Ex quo genere est


 et voporpstomad.xa'y dicens. Haec igitur quis putet adiectis бuvay'foos illis ipsum expliruisse scriptorem? Sed ut quatuor verbis male haec aucta, sic uno eadem decurtata leguntur;
 govn illa §. 16 . indicaretur. Id non dubito quin fuerit $\pi t S_{0}$ -
 paret quam pronus fuerit scribae lapsus. Hoc quo clarius





fieret, eius, quam hactenus Eleatea exposuit, descriptionis speciem subiunximus.



 verbum, quod scribentis animo obversabatur, fevos vel $\mu$ fégos. - бupßaivé : 入ózos quando e praegressis iusta conclusione consequitur.
§. 18. Oủ yág tt Qaúdus - H. 1. aí yág ter requirens

 792. attulit Valck., locis adversante metro ingerere idem voluis-

## SOPHISTES.













set? Qui ubique ouv rt frequentant Attici, quidni etiam in prosa oratione ov' $\gamma \alpha \rho^{\prime} \pi$ dixerint? - $\varphi^{\prime} \nu \tau \alpha \sigma \mu \alpha \pi \alpha \rho^{\xi} \chi z \tau \alpha$,

 verbum apud Platonem legere me non memini.
18. Tò $\tau$ ñs x $\tau ท \tau \pi \times \tilde{n} s$ - Omissum nescio qua de causa a










 Infelici rursus coniectura sollicitavit haec Stephanus, draçoume'-
 $\mu^{\prime}$ ivo (appellatuin) ego nusquam usurpatum reperi; diacgeĩy au-

## 298







Tñs



 nis usus in his flagitabat articulum, praebuit Cod. Paris. De










 т $\tilde{n}_{s}$ pruttrôs partem, eam h. l. magis generali nomine dicit $\dot{\alpha} \lambda^{\prime} \lambda \alpha x \tau \leqslant x y^{\prime} y$, huius partem $\mu \varepsilon \tau \alpha \beta \lambda \eta \tau เ \kappa \dot{\eta}$.





 ne sic quidem satis haec placerent comparanti illa §. 9. $\tau 0^{\prime}$




 suxin

## S O P H I S TES.

















 nendum viderat Stephanus, miror cur aliis baec coniecturis tentarit. Nam Bipontini rationem $\delta 6 \alpha \lambda \lambda \alpha \tau \tau \circ \mu \notin \boldsymbol{q}^{\prime} \omega y$ passive de rehus, quae permutantur, accipi iubentis refellere non attinet.



19. Movotxny te roivuy - Sermonis in his perpetuitatem
 twhof




 vid. Casaub. ad Theoph. Char, VI.







 @EAI. Пávu $\mu$ èv oũv. EE. Taútns toívuv tñs








 $\mu^{\prime} \mathrm{z} y \mathrm{u}$ - Sy̆̃. Plin. Hist. Nat. II. 48: Locum ex loco mutans
 ctum est nec mutandum in renaí\%, non ad ti $\delta \dot{\prime}$ pertinet,
 sed, subaudito verbo ${ }^{\prime \prime}$ vopa, refertur ad seq. $\pi \varrho o s s \pi \pi s i n, ~-~$ roṽ $\pi \rho^{\prime} \sigma \boldsymbol{\sigma} \hat{\varepsilon}$ Graecis vocabulum.









## S O P H I S TES.











 Cod. MS. repertum tề $y$ g pro tó $\gamma$ s huic longe praeferrem.
 neque $\mu \varepsilon \tau \alpha \beta \lambda y \tau t \times \frac{1}{y}$ ferri potest, neque, quod inter ávogas!-
 $\mu \varepsilon \tau \alpha \beta \lambda \eta \tau \iota x \eta^{\prime}$ Cod. Paris. et Bas. $2 \mu \varepsilon \tau \alpha \beta \lambda \eta \tau \varepsilon y \dot{o}$ praebent, quod
 mutes in $\bar{\xi} \mu \pi \rho_{g}$ àò, quamvis lenissima correctio conciunum pariat sermonern, sententiae tamen ratio prohibet. Neque



 virtutisque praeceptis versatur: ea demum est, quae quaeritur, $\sigma 0 ¢ 15 \times x^{\prime}$. Hinc sponte certa nascitur loci gorrectio. Cor-








 rursus potestate ponitur b. l. qua \&. 9., non ea, qua \&. 18.


## 302 PLATONIS





 $\mu^{\prime} \lambda \lambda \lambda \omega$; छЕ. К $\alpha i$ тò $x \tau n \tau \kappa x n ̃ \varsigma ~ \alpha_{\rho}^{2} \rho \alpha \mu \varepsilon \tau \alpha \beta \lambda n \tau \iota-$






 a.
tam, eam consulto hic omisit propterea, quod ad utrumque
 strú. Quod verbis deinde seqq. Tgiroy d̀ oĩ oá as etc explicabitur,
 phano vorabulum reata $\xi \alpha \sigma \theta \alpha 6$ quamvis aliter sane, uti et activum $\pi \rho o r a ́ \tau \varepsilon \sigma$, a Xenophonte usurpetur Hellen. VI, 4,


 ni hoc poni potuisse putemus de eo, qui ex negotio aliquo prae ceteris quaerendum sibi victum elegit et proposuit? Themistius in Sophista s. Orar. XXIIl. quae oratio multa habet ex hoc sumpta dialogo, ed. Hard. p. ggg. ött $\delta_{E}^{\prime \prime}$ oúts rátinhes



 suas ipsius merces vendit, utrogue modo. हite h. l. semel po-



## SOPHISTES.







 aiov 乃rastuóv. ©EAI. Naí. छE. T $\tilde{\varphi}$ d's $\lambda$ dóyors



- 21 . Cúx áno ŗ́ónov-Non abs re est. De formula vid.
 citur qui cum altero de virium principatu et cuiusvis laudio praestantia certamen subit; qui de alia re, $\mu \alpha_{\chi}^{\prime} \chi \varepsilon \sigma$ 化.
 Corl. Paris, ut vel sine Cod. correxissem. Nam quod supra







 ơvopeŕt ті.
 mutatum in to vellet, tum praecedentia affirmant, in quibus haec $\tau \tilde{\omega}$ - yryyoutvé non a riqspévovg modo, sed etiam a

 Phaedr. §. 30.), xaceĭ ơvopé́ riví t\% (v. ad Cratyl. §.6.) At-

 $x^{\prime}{ }^{\prime} y$; quod ex Ald. et Bass, revocavi, Stephanus edidit á $\mu \varphi / 5-$



## 304 PLATONIS












trxov̀s, quum ibidem. quoque eaedem Edd. ${ }^{\alpha} \mu \varphi<\leq \beta n \tau t x \tilde{x} s$ et $\alpha \mu \varphi_{1: \beta u t r x o v ' s ~ h a b e a n t . ~ Q u i ~ m i r o r ~ q u o d ~}^{\$}$. 32. Ferre eadem

 ray etian in Xenoph, eem. I, 2, 21. legitur sine ulla Codd.



 intelliges.




 post $\xi \nu \mu \beta \beta_{0}^{\prime} \lambda \alpha, \alpha$ ratio iubebar; sed quod sequitur $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha$, non ego Stephani suasu sine libris mutem in roûro. Ut h. l.

 tay perteser, Similitrque Plato de lepg III. p. 678. E. n



## S O P HIS TES. <br> 305























 faciunt philosophi sophistaeque, de iustitia ipsa et iniustitia disputans, non, ut fit in iudicio, de singulis rebue, sintne iustae an iniustae, altercans.
 12. ubi vid. not. Proximum ra e Bas. 2. recepi. Deinde post
 quandam sermonis inferuntur, cuius similia apud optimoô

## 306 PLATONIS

тwg. EE. Toútou toívuv toủvavtion aitò tễ















 Nrgationem non expressam a Ficino in bac verstone, quicunque - verba autem audinntihus iucunda componit (ubi operarum forsan errore iuccunda legitur pro iniucunda), mihi quidem flayitare sententiae ratio videtur, quam ver-

 et dindias h. I. derivati. Plutarch. de Garrul. p. 502. E. roís






 Aliter tamen iudicavit Schleiermacherus.
23. Toj́toy roivyn royjuution - Sic Cod. Paris. et Bas, 2. Ceterae Edd. Tóly roivy zoiv., in quibus certe tò scribi pro



## S O P HIS TES．$\quad 307$

















 Stephanus edidit $\alpha^{\prime} \mu \bar{\varphi} \measuredangle \varsigma \beta \eta \tau \eta \pi 6 \kappa \tilde{\eta} 5$ ，de quo vid．not．ad §． 22.
 corum quae servilem operam significant）usurpamus aliqua？
 alias，＊al то入入á $\gamma \varepsilon$ ？Sic tamen de rep．V．p． $45^{\circ}$ \％．F．Kat
 id．per $\sigma$ 向 $q \varepsilon \downarrow$ explicat，cribro secernere．Utrumque et in Cra－



 h．l．proferuntur，servilis negotii proprium videtur vocabulam， fuisse，neque，si maxime fuerit（nostrum forte verlesen），locum habere in his，ubi ne verbo quidem significare Eleates debe－

## 308 <br> PLATONIS













bat, cur haec afferret vocabula, postea demum interroganti
 तávsay ${ }^{\prime \prime}$ gov; connueri vocabulis bis draigeray quandam et dxárǵory responsurus. Itaque ni, quod parum probabile, ab aliena manu assuta haec кal didxévety putentur, in verbo dowegives aliud videtur delituisse, quod felicior aliquando coniector reperiet. - $\xi_{\alpha \alpha i ́ v s i v . ~ I n ~ P o l i t i c o ~ p . ~ 281 . ~ A . ~ t o ̀ ~}^{\text {nỹs toũ }}$

 Tim. Lex. in v. x $\alpha^{\prime} \tau \alpha y \mu \alpha$ p. 153.
 $\pi \varepsilon \varrho \rho^{i}$. Hoc et Cod. Paris. dedit et Ficinus vertens: cum circa haec una ars in cunctis versetur. Verba oic iungenda:









## SOPHISTES. $\quad 309$













 $\mu$, celeriter me, pro mea quidem facultate, rem expenderé iubes. De loquendi hoc genere, adhibito hoc quoque exemplo, diligenter disputavit F. W. Reizius de Pros. Gr. Acc. Incl. p. 79., parum tamen ibi probabilem proferens constructionis solutionem. Conf. Heasd. Specim. Crit. in Plat.




 tinet ad proximum dixacav. de legg. II. p. 655. D. Kaíror $\lambda$ ह́-

 Talia interdum propterea, quod ipse in iis haesi olim, diligentius explicanda putavi.



 firmat suspectum h, l. olim nobis Naí.

3ıo $\quad$ L A T O N I S





























 post $\mu \alpha_{1}^{\prime} \lambda \alpha \gamma^{E}$ deesse aliqua putaret. - $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \gamma \alpha^{\prime} \xi \tau \tilde{\eta} \tau \tilde{\mu} y \lambda$. $\mu$. Hunc locum in Politico suo p. 266. D. respicit, ubi cum

## S O P H I S TES.




b.







ianiore Socrate ita colloquitur hic hospes Eleates: E. N $\hat{y} y$, $\mathcal{H}^{\boldsymbol{j}}$





 mina t,ci non recordatus, cuiusmodi est de legg. II. p. 669.





 troves of ${ }^{\prime \prime} \lambda \lambda$ os roontai'; quorum altero loco articulum, altero praepositionem iterare scriptor neglexit. Conf. notata ad Gorg. §. 153. et ad Theaetet. §. 70. - Lllud $\tau \ell$ post $\grave{\text { öpuvó}}$


 praclariorem nec rectius Ficinus vertit, eadem, qua h. l., pote-




## $312 \quad$ PLATONIS









 $\sigma \varepsilon \omega \varsigma$,




ubi notat gravem seriique moris hominem. Vocabulum $\varphi \mathcal{V}_{\varepsilon-}$
 non ánò roû $\varphi$ qiégei.




 Ita Cod. Paris. In Bas. 2. legitur si òre örş. Cum Aldo

 rectioni (nam vulgo legitur $\kappa \alpha \vartheta^{\circ}$ ämoc) miror cur suam praemulerit Abreschius Dilucidd. in Thucyd. p. 407. x $\alpha 9^{2}$ īoidu





## - S O P HISTES.










 Nórov i' $\sigma \omega s$ xaì 5 á $\sigma t v$ ou' тautòv vєvó $\mu u x a s$. ©EAI.






 bat Stephanus: mihi pronomen hoc praecedenti vocabulo perinde accommodatum videtur b. l., atque oṽros, (ut latinum hic,) sequenti solet accommodari. Cratyl. §. so7. - to $\sigma u y$ -



 Denique pronominis airo's plane eadem est ratio §. 20. To





 Hippoer. et Plat. V. p. 288. dedit Stephanus, Nam Edd.

## $314 \quad$ PLATONIS








va;
 didit vertens naturalis cognationis corruptelam discordia
 Dóvan ì yoúpezvas etc.; neque vero h. l. véoov, sed sátsws quae. ritur definitio. Quam dum ita profert Eleates, ut eadem plane in morbum quadret, idem et, morbum et seditionem esse docet recteque vitii illud in animis genus, quod in seditiont aliqua cernatur, animi morbum appellari. - Sussides
 criticus steplianus interdum tamen ubi Ficinum Cornariumve temere sequitur, adeo sui est dissimilis, vix ut virum agnoscas. Maxime h. l., ubi levi vitio depravaram veterum Edd.
 (nam Galen. हैy omittity ita in ipso mutavit contextu, ut intelligi verba nisi adhibita Ficini versione non possint. Quis
 absque hac illius translatione: Turpitudincon vero num alind quam deformilatem ex dissonantia eortum; qua: natura co. gnata sunt, resultantem? Quidquid legit Ficinus; ea quae reddidit, in Graecis legere non potuir, sed oculis, opinor,
 nec Ficini sensum assequitur sensu prorsus cassa Stephani Jectio. Quod reponendum monuit iam Schleiermacherus Ever,
 cunque inest (sive in corpore sive in animo), deforme est.
§. 29. xat fupaí riduañs - Miror non potius legi xul
 recte

## S OPHISTES.













recte Ficinus: in iis, quorum depravatus est animus. - Eyy.
 cin. $l$ eruntamen cuncta haec natura cognata sunt; et erit





 omisso, $\psi u \chi \hat{n} s$ moxneiay scribi meo quidem uudicio debuit. V. ad Phaedon. §. 24. Neque aliquod roungias genus, sed universam $\pi$ qunp̧iay h. l. intelligi, declarant illa §. 30. "E5، $\delta_{n}^{\prime} \delta^{\prime} y^{\prime}{ }^{\prime}$


 a $\dot{\tau} \alpha^{\prime} \pi \alpha^{\prime} \sigma \chi \omega \mu \varepsilon y$, ubi inidem e praecedd. expectabas aútó. Et

 ignorat; invitus ignorat, quoniam natura est appetens veri, uii ex Platonis sentontia $\pi \hat{\alpha}$ s áxaly robngás, quoniam natura

## 316 <br> PLATONIS







 vóтos aùtñs $\sigma a \varphi$ ¢́sata ơv. ©EAI. Naí. ヨE. Tò











 Ficinus. Pro $\pi \lambda \eta^{\prime} \ddot{\eta} \pi \alpha \rho a \varphi_{\xi}$. Galen. $\hat{\eta} \pi \alpha \alpha_{\xi} \mu \varphi_{\xi}$.

 inconcinnain atque deformem vocare decet, Plato quoque
 ex á $\mu \varepsilon \tau$ gice demum dïrxos hoc efficitur.
 mo hoc solum exstat, wt nihil aliud ad hanc accedat ärvor-
 est, quae in Scholiis profertur, duplex scriptura $\dot{\alpha}^{\prime} \mu \varphi$ ¢ $\gamma$ vónó́ Fov et $\alpha^{\prime} \mu \varphi_{s \gamma v o ́ n \sigma \alpha s ~ o v ं . ~}^{\text {. }}$

## S O P HIS TES.













 Edd. post $\pi^{\prime} \mathscr{O}_{\mathrm{U}} \mathrm{x}$, interpunctione, nihil iam ad loci integritatem require: quisquam, quim hoc sint ordine intelligenda verba: ov̀ย

 noxia est erroribus. Uti apud Latinos homo fuit frequens est erroris vel imbecillitatis humanae excusatio. V. Rulanken. ad Rutil. Lup. p. i!4. Plato de rep. V. p. 4万7. C. Cúx-


 גं $\lambda$ п.f

 paris. In Edd. legitur ógqórara, cui illud statim quisque praeponet.
§. 3r. Ф'f $\xi^{\xi} \delta_{n}^{\prime}$ d $\delta \delta \alpha \sigma x$. Edd. $\alpha \varrho \alpha$ exhibent locumque ita

 $X 2 \underbrace{}_{2 x}$

## 318

## PLATONIS























 baec una s. sola pars inscitiae, ad quod mente suppleri potest $\mu$ égá, non quod volebat Steph., inseri zidsi debet. Tum
 monis rationem cum Graeca confudit, Conf. ad Cratyl. §. 3. Scribendum $\alpha^{\prime} \mu \alpha$ Iticur $^{\prime}$
 removet. Sic Edd. Ald, et Bass. Inurili moratione Stephanus


## SOPHISTES. $\quad 3 \mathrm{r} 9$















$\dot{\operatorname{y} \mu} \hat{\omega}^{y}$ est a nolis (Atheniensibus) nominis huius auctoribus. Aliud foret $\nu^{\prime} \varphi^{\prime} \dot{\gamma} \mu \partial^{\prime} y$.
 vertit baec unam quidem veterem ac patriam (partem), copulam interponere Latini sermoris consuetudo coëgit. Sub-





 huius gemina est ratio de rep. I. p. 343. A. "Oft zo' $\sigma$ e xogu-


 expressit hoc auroís Ficinus, neque Cornarius intellexit ita
 linquentibus partim irascuntur etc.

## 320

## PLATONIS
















 industria tamiliaris colloquii negligentiam scr;por diligentissi-
 voluit, vertens: Alterann vero qua videntur guidam rursus sibi ipsis rationem dantes putare etr. - wis ह"\}coi trus, ut
 roṽ zoíxaft, yuorum illud praeter h. I. aliquoties (vid. ibi Ruhnk.). hoc nusquam in nostris legitur Platonis exemplaribus. - גózoy íavtoĩs סóvzes rem dilipentius reputnntes. He-




 corrigenduin propter seq. toízwil videatur, roízov hoc pendet a succedente $\pi \varepsilon \rho$, ut sic resolvi possit siructura: $\mu a 9 \varepsilon^{2} \tilde{y}^{\prime}$ -




## S O P HIS TES. 32 I














 $\tau \alpha y \tau a$, iisdem de rebus opiniones, quum et eodem spectent et cundem in modum (eodem verborum significatu) accipiantur.

 $\lambda \alpha \dot{\sigma} \pi \varepsilon \sigma 9 \alpha 6 \alpha^{\prime} \pi \alpha \lambda \lambda \alpha \gamma^{\prime} \nu$ eodem modo dixit de rep. VI. p. 496.




 $\dot{\alpha} \pi \alpha y \tau \alpha 5$. Quaeque alia id genus occurrunt creberrima.
§. 34. Nouí̧ovtes rá̧, $\tilde{\omega} \pi x \tilde{\imath}$ 甲i' ${ }^{\prime} \varepsilon$ etc. Hic denuo ex familiaris colloquii more ductum aliquid sermo habet, accuratius sane progressurus, si pro vopi\}oyres legeretur vopí\}over, aut si deinceps hunc in modum verborum clauderetur cir-


## 322 PLATONIS





























## S O P H I S T ES.
























 Alque ita tutum pro cautum nonnunquam Latini dicunt. V.


 oi doa入syópeqyor. Huissmodi nominativum de Platonis more
 expectaverit quisque. lla adeo insolens est omissio, ut de.
 r(sc, öpo، illi).


## 324 PLATONIS














 $\chi^{n ̃} s \mu a n^{n} \mu \alpha \tau a$. ©EAI. Пávu $\gamma \varepsilon$. छЕ. Tgítov
 Hieron 3 extr. Lysias Epitaph. p. 92. et centies aliki. ф\&úyav фurй Plar. Sympos. p. 195. B. Auct. Epincm. p. 974. B.
 $\pi \alpha \lambda \alpha 60$ ioph. Oed. Col. Ir2. Alii révé additum putabunt, quod $\gamma \varepsilon y \operatorname{cosios}$ saepe et fortem significat vel omnino praestantem.
 oas subaudi $\lambda \alpha \beta \alpha_{s}$, quod in aliis quoque proverbiis omitti soler, ut Phileb. p. 13. D. àvévat sis tàs áfoías, quocum conf. Phaedr. §. 27.
 Vellem Tó $\delta^{\prime} \gamma^{\varepsilon} \varepsilon \delta^{\prime} u^{\prime} \tau$. Postremo autem horum verbo offensus Schleiermacherus ita se haec vertisse scripsit in Animad-
 нá入ıs๔. Qua coniectura nihil quidguam proficias, nisi ver-

## S OPHISTES.




bo $\mu \cos ^{\prime} \eta^{\prime} \mu \alpha \tau \alpha$ articulum praefixeris; neque vero additamen-
 quo huec referuntur, recponderet. Non enim ibi universa






 igitur, quam b. I. inferre Plato potuerit $\tau \alpha^{\prime} \tau \tilde{\eta} s \alpha_{\rho}^{\prime} \rho_{\tau} \tilde{\eta} s \rho \alpha-$ - $\eta^{\prime} \mu \alpha \tau \alpha$, pro $\alpha^{\prime} \rho \varepsilon \tau \tilde{\eta} \varsigma$ scribendo $\psi u \chi$ йs eandem plane rem si-
 proprie ad mentem, h. e. ad mentis culturam, pertinent, opposita iis, quorum usus in artibus opificiisque cernitur. Quumque duplex fuerit Sophistarum genus, alterum virtutis proprie, alterum eloquentiae et litterarum doctrinam profitemium (vid. ad Gorg. §. I59.), non corporis, ut opifices, sed mentis curae utrumque inserviens, meo quidem iudicio egregie utrique conveniunt haec $\tau \tilde{n}_{5} \psi v \chi \tilde{n}_{5}$ (neenti destinata) $\mu \alpha \hat{n}_{n}^{\prime} \mu \alpha-$


 hoc 苟, quo carent Edd., suum iam locum habet praecedens


 supra §. 21. in unum coëgerat divisionis membrum: tgitoy $\delta_{\varepsilon}^{i}$



 tis erat summatim quaeque attigisse, z $\alpha \pi$ ń่ tanquam tertii quartique generis mentionem fecerit neque po. tius utrumque secundo ita admiscuerit philosophus: Tá $\gamma$ g

## 326 <br> PLATONS










 $\sigma \chi \omega v$ autiò $\pi \rho \rho^{\prime} s$ tuva $\tau^{\prime} \chi \nu n v$ oú dúvatal ratı-








 ex certandi arte athleta quidam. Quod sequitur $\dot{\alpha} \phi \mathrm{q}_{\mathrm{e}} \mathrm{ar} \mu \mathrm{h}$ ros, alias passiva vi usurpatum, h. l. ut if igracpityos, тitaon-
 vel potius mediae formae significatione dicitur de eo, qui concertatoriam sibi artem seorsim a ceteris assumpsit.


 hoc, ut ipsi aliquis multiplicem habere scientiam videatur unius tamen artis nomine insignitus. - $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \alpha^{\prime} y \alpha \lambda \alpha \alpha^{\prime} \beta \omega \mu \varepsilon y$ हो


## S OPHISTES.













gritatem desideratur, expressit etiam Ficinus: repetamus in primis unum aliquid eorum etc. - avicov pmvóov. Edd. $\mu$ そviav. Cod. Paris. аuто́ $\mu$ иуvov.











 que muudi partes, ut maria, aërem etc. significans. Sunt igitur rá megl ta' rabẫta, quaecunque ad harum rerum naturam pertinent. Sic mea quidem sententia commodum, imo



## 328 <br> PLATONIS


 таí тו, छúviouev ws aưтoí te aंvtentein devvoi













 ávri roî, drà rí rás ou';




 tûm de eo, qui certo aliquid et velut oculatus cestis nosit ( v . Wolf. ad Demosth. Leptin. §. r2.), mihi quidem dici fere pro simplici siòzoas videtur. Sic certe usurpavit Damoxenus Coinicus ap. Ailhen. III. p. inz. C. Casaub roũro doin


 airoi סovaroi. Sic Bas. 2. Sed Aldus atque Stephanus סuvaroù's edidere, quod rectum foret, verbis sic collocatis, roís $\tau \varepsilon \not{ }_{\alpha}^{\prime \prime} \lambda$.
 post toooĩoty omissum est vel $\delta$ sevovis vel סuparoús. Protag.



## S.O P H I S T E'S.








koús. Repertum hoc in Edd. Ald. et Bass. Stephanus mutar






 Plautus Trin. Prol. 5. siquidem operam dare promittitis, multisque aliis locis. Ergo ubi continua quaedan actio indicatur, verbo promiscue futuri vel praesentis, ubi uno quasi ictu peragenda, aoristi infinitivus vel addito $\hat{\alpha}^{\prime} y^{\prime}$ vel omisso (v. not. ad Phaedon. §. 32.) subiungitur. - Oúdsis rá ${ }^{\prime} \alpha^{\prime \prime}$





38. Troós inasò autòv ròy inprovg. non adversus alios de singulis artificiis disputantes sed adversus artificem quemque
 vis monumenta litteris consignata, quae in tabulario publico deponuntur, dicuntur $\approx \alpha \tau \alpha \beta \sigma_{j}^{\prime} \lambda \lambda_{\varepsilon \sigma}$ Э $\alpha$. Vid. Reisk. Ind. De-


 an, quae viri est acutissimi suspicio, ex hoc Platonis loco confinxerit ille, atque Platonis haec verba rsefí $\left.\pi \varepsilon \pi \alpha^{\prime} \lambda n 5 \times a\right\}^{\prime}$

## 330 <br> PLATONIS









 a．
 Ayร九入oyเลิ้y libros，aliis diiudicandum relinquimus．－Kal
 Male cum Ficin Cornar．Et de multis aliis．Mox verba $\pi$ me $\}$ $\pi \alpha^{\prime} y z a y$ ad $\alpha \mu \varphi$ сs $\beta$ ńznoty pertinent，sic praemissa ceteris，quo－ ninom omnis sententiae vim sustinent．Deinde malim ine－入єітєєข．

 pressit Ficinus：Forte enim vos iuvenes acutius hoc inspicitis； quanquam ne hoc quidem satis sincerum videtur．Nain $\beta \lambda^{\frac{1}{\varepsilon}}$ ． $\pi s t y$ teós $\pi 6$ est respicere aliquid．rationem rei alicuius ha－






 acutius in re aliqua videre（Cic．Tusc．V．38．videbat in lit－ teris）．Tritus est hic usus praep．tgo＇s imprimis in formula



## S O P HIS TES. 331





















ubi vid. not. Ne quis praegressum avito tueri velit oratio-




 tinent, quocirca his appositurt in Edd. interrogandi signum
 ipsius rei, in kac disputandi et contradicendi arte.

## 332 PLATONIS
























 que contradicendi, sed omnes simul res faciendi artein se scire. A perspicuo sensu mirum quantum aberrat Ficini translatio: l'erinde est ac si quis asseteret, nec dicere nec contradicere se, sed praestare atque efficrie. "t arte una cuncta sciantur. Sed $\xi v \mu \alpha, \pi \alpha \nu \tau \alpha$ mutandum in $\xi_{\nu}^{\prime} \mu \pi \alpha \gamma \tau \alpha$ vel ob subsequens statim illud $\xi^{\prime} \nu^{\prime} \mu \pi \alpha \nu \tau \alpha$.
 huius (eilus quod dicere ingressus sum) non intelligis. Nam

## S O P H I S T'E S. ' 333













illud cuncta quid dixrrim, non assequere. - $\Lambda^{\frac{1}{2}} \boldsymbol{y} \omega$ toivy of












 ram lanc deben:us !iliro J'aris. Nam Edd. O $y^{\prime}$ - Esqis. twa'
 etc. - xci raivey aai suxì morír. Continuo strncturae tenore haec ita nerti cum praegressis verbis potuere, xal toi-
 miliaris seranonis consuetudine sermo convertitur.
40. Tí daí; sri, roí hégovtes - Quid vero? iocus illius, qui

## $334 \quad$ PLATONIS





 $\pi \circ \lambda \cup \gamma \alpha \varrho$ z"




omnia scire se dicit - nonné putandus est iocus? Non moin$\sigma_{t y}$, ut volebat Steph., sed $\pi \alpha \delta^{\prime} \alpha^{\prime} y$ post' $\tau$ '̀y apud animum repete.



 тo. Haec structurae ratio yıみyáressy tirá Ti donec certis aliunde probata fuerit exemplis, verosimilis videri potest Heusdii suspicio corrigendum coniectantis roütoy, Specim. Crit. in Plat. p. 51. Unde quod nascitur loquendi genus rò
 rimis ibi exemplis affirmavit vir eruditus; hunc qui legent dialogum, a nobis h. l. nullum requirent. Mihi tamen quominus certam putem correctionem illam, obstat positus huius toũtov, quod haud scio an ita potius scriptor posuisset: $0 \dot{\jmath} x$ -
 rov yorv. $\pi 0 \nu$ ótt etc. Atque si e Theaeteto $\$$. 150. his illa


 in paucl's doctus, Lobeckius ad Soph. Ai. p. 34t., nihil hic temere sine libris MSS. movendum videbitur. - $\mu \mu^{n} n^{\prime} \mu \alpha \pi a$ ral


## SOPHISTES.












gre interposita in his copula ego carerem. - тẫy y'áy $\pi<\frac{i}{-}$ duy. Sic Aid. et Bass, Cornarium secutus Stephanus xol post






 sed ne illud quidem 肖, quod e Bas. 2. recepit Stepb., animum satis explet. Iam enim in proxime praegressis his, $\tilde{d}{ }_{\xi}{ }^{\prime}$
 deres rotá́zuи, neque satis commode a praecedente reosio-

 suo legit, hoc loco praeter morem suum a Graecis discessit vertendo: Nonne et aliam circa sermones talem artem esse putamus, qua seduciores - adolescentulos - decipere va-



 oculorum in pictura praestigiis.
$336 \quad$ PLATONIS












 Gum aldóo Steph, edidit $\alpha^{\prime \prime} \lambda \lambda y$ rus rotà́rn.


 dent in lis videcur movenda. Quippe in formula hac cis ${ }^{\prime} \mu \mathrm{o}$, Sophoçi quoque, Epicharmo, Amphidi usurpata (v. Valcken. at Eurip. Hippol, v. 324.) , dativus है $\boldsymbol{\varepsilon}$ ol ita est positus, ut verti possit ex meo iudicio, sensu, captu; w; autem comparandi vim quandam habet vel potins proportionem quandam significandi, cuius genctis exempla afferre piget vel propor
 éval Latine reddas, ut ex meo quidem iudicio tantula actate hominis, sermanem intelliges eodem redire ac si dixeris quantum quidenn ex mea captu iudicari queat, prout men fert it-



 nunc wis ${ }^{f} \mu \mathrm{fol}$ est $u t$ pro meo quidem. iudicio, 1d. Oed. Col.


## .SOPHIS 'T E S.








 cum unum reperi formulae expmplum de rep. Vil. p. 36. C.



 Hactenus satis haec videmur illustrasse; sed quid faciamus
 sin quandam additum putabat vir doctus; mihi cum reliqua


 longe sane in hac structura usitatius. Illius $\ell$ eneris exempla attuli ad Plat. Euthyd, §. 79. , quibus centena nunc addi facile possent, si opus esset pluribus ad convincendum eximiorum aliquot virorum errorem, constructionem hanc ut Latinam in Graecis graviter nuper damnantium,
 nos pracsentes libi open ferre conabimur: et nunc quidem nitamur quam prosime absque doctrinis intelligentiain adhibere. Quae versio, si ab uno hoc praesentes discesseris, quo ©if) redditur, in reliquis omnibus a Graecis aberrat adeo, ur nihil plane ad scripturae fidem momenti habeat. Itacque non
 rae Schleiermacheri accedo, Platonem scripsisse suspicati of
 scriptura $\pi$ d́vtec eífe idem sane, sed quanto modestius significat Eleates, ornium, qui adsunt, nempo seniorum, Theo. dori, Socratis, suumque adolescenti auxilium in cognoscenda


## 338 PLATONIS









Vitiose Ald. et Ficini Cod. $\mu \alpha \mathcal{F}_{\text {n }} \mu_{\text {ditay }}$, quo retento Corna-
 qua male carent Edd. vett., cuin Cornario restutuit Steph. 'Tum fuəzáy, scripsi pro zuəxávoc, quod legibus grammaicis adversatur.
 quo Hensdius monut, tüs madidicas, quor! et superioribus

 ou radiday vopisiov; et hanc ipsam perverit sementiam. Sed alia statim opus est medela in verbo $\mu s \hat{\xi}_{\hat{u}} \hat{y}$, nisi quis hanc

 partium, lusus. Deleto ipgitur vordibulo, Heusdius corrigendum

 adscripta in contextum deinde irrepsisse ratus. Miruma mehercule glossema, cuius simile aliud non vidi. Ad hace enim,
 non dicam absurdum boc $\mu \varepsilon \xi \hat{\mu} \hat{\nu}$, sed omnino quidquans in mentem venisset adscribere? Probabiliore, opinor, correctione rescripseris $\mu \dot{\varepsilon} \mathrm{g}_{\mathrm{g}} \mathrm{g}_{\mathrm{g}}$, quum tritum sit apud optimos scripto-



 Reiskium requirentem ró $\mu$ !́goss pro virill sua. Aristoph. Plut.


## S O P H I S TES.















 etc., quid faiiemus in Platonis Timaeo p.'38. C., ubi baec

 ء $\pi \tau$ оो оиन



 ס'n etc., dubito tamen annon potius flato posuisset piŕgos zsí



 Et sic, quod meminerim, alias ubique.





 $\pi \propto \tau \alpha \pi t \tau \rho a .9$ йva, Conf. Abresch. Dilacidd. Thuçd. I. 233 .

## 340 PLATONIS













 tim impetu nostro subsistat Sophistrs. Hom, 11. $\lambda .41 \delta$. of $\delta^{\prime}$

 quam ab Homero alio significatu usurpatum agnosco, quamvis aliter in Lexico suo senserit Schneiderus meus. In seqq. his
 etc. dubito an cerium aliquem apud Persas Lacedaemoniosve morem respexerit scriptor. De Lacedaemoniis Xenoph. de








 quam effugisse se glorabitur etc. De subiunctivo $\dot{\xi} \pi \varepsilon \varepsilon^{\prime} \xi \eta \pi \alpha$
 di ví praeditum alias infinitivo iungitur (Hom. II. x. 367. "ive

$$
\text { SO-D IIIS TES. } 34 \mathrm{~L}
$$










 s'yerv aóvay. Atque apud ipsum Plat de legt. X. p. ©05. A.

 bet multorum exemplo verborum, quorum indicem dedit Herm. ad liger. de Idiot. p. 752. Soph. Oed. Col. $1: 23$.





 ut e Cod. Flor scribendum ibi pro é exúvery monuit Valckers: ad Eurip. Phoen. 1715. Ceterum vel unus hic Platonis lucis unumquemque adduxerit, ut Soph. Ancig. 36n. in his, 's is̃











## 342 PLATONIS












a.







miror Valckenarium oi $\gamma^{\prime} \alpha^{2} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ scriptum requirentem, neque formulae $\sigma \nu^{\prime} \delta^{\prime} \alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ nisi unum praferentem exemplum ex He-





 vater;
 potest hoc yür ad tolam pertinere propositionem. Quae deinde


## SOPHISTES.




in his $00^{\prime \prime}$ scripsi pro ov'd', atque zocxa's et h. l. et nonita multo post e Cod Paris. reposui; sed gravior longe hunc locum corruptela insedit. Nam ut mittam, non sane eleganter neque pro Platonis consuetudine iisdem prope verbis statim hanc inferri

 non de una eademque re dictum accipiat? Atqui prius illud
 quod ars illa perficit, accipiendum est, alterum in his ${ }^{3} \mathrm{~A} \rho^{\circ}$
 verbo quidern voci $\begin{gathered}\text { Efg } \\ \text { g } \\ \text { adiecto significatum a Platone pu- }\end{gathered}$ temus? Sed feramus lioc: quid? illudne, non dicam in Platone, sed in ullo ferendum scriptore, quod, quae dicta sunt



 Iam accedat Ficini auctoritas, in cuius germana translatione totus hic locus ita conversus legitur: H Ergo artifices veritate dimissa, non ea, quae revera sumt, sed quae videntur pulchrcie commensterationes, simulacris ipsis accommodant. Th. Prorsus. H Nonne igitur species haec assimulatrix nuncupanda est? Th. Certe. H.'Partem itaque geometriae (le-
 tricem, ut supra dixinuts, appellabimus. Quae versio etsi veram scripturam neutiquan praeber, longe tamen baec aliter atque nunc leguntur, scripta in suo illum codice reperisse declarat. Videlicet quum ea, in quibus nemo non philoso-

 rit: dırioy $\frac{1}{}$ ¢ia quaedam fuisse olim in libris videtur, ut altera eaque genuina Platonis scriptura baec fuerit, Tò $\mu \dot{\varepsilon} \gamma$




## 344 PLATONIS















s:xóy vaxsiñ: Haec in textu nostro Platonicae orationi adhae-


<

 cuin Schleiermachero expuuxi. \&x xalỗ est ex. loco opportunn, unde artis, quam modo designavit, opera spectari vo-

 2.xa ̈̃ra. Dixerat enim supra §. 44. oüxouy örot $\gamma$ \% vãl

 $\alpha \dot{\cup} \boldsymbol{\sigma} \sigma \tilde{v}$, cuiusmodi sordibus inquinatam Stephani editoonem
 excidere ante sequens Éouse notuit, ita, quum pracesserint illa
 ganter porius omissum iudico.

## SOPHISTES.

















 ad praec. זíp\%. V not. ad Phaedon. §. ino. - ovyeivarutvor, affirmindo assuetum. - Пäs sal tgòs tí т. zị. Perperam
 Quangarn nuliis res exemplis eget.
 t. $\pi . \chi$. uti vertit Ficinus: semper enion tam in praeterito


 $\chi \rho^{\prime}{ }^{\prime}$ in $\hat{\eta}^{\prime}$ mutatum voluit, vel inse positus voculae obstat sic
 quam apud Xenophontem et Diodorum aliquoties infinitivo oic iunctum étous reperitur, ullum haius genéris extac in Platonicis exemplum. Salva erit res, verbis sic ordinatis: xemes-

## 345 PLATO,NIS

 47. тทrє, $\chi \propto \lambda \varepsilon \pi \sigma^{\prime} \gamma . ~ \Theta E A I . ~ T i ́ ~ \delta n^{\prime} ; ~ \Xi E . T \varepsilon \tau o ́ \lambda \mu n x \varepsilon \nu$





 $\alpha \lambda \lambda \alpha \dot{ }$

 izzervetc. difficile enin prorsus cst dictu, quomodo oporteat aliquem, qui feri posse dicat ut falsa quis dicai aut cogitet, dum vol hor pronunciat, non silimet ipsumn contraria proloqui. Pro ôrras siveal Cod. Paris. ôrras outy, altero tamen in












 civilgopat. Addita, ut h. 1., praepostion theaetet. §. 58 .
 Dtcr.act in ateacs dicitur. Cf. uot. ad Phaedon. §§. 13 r.


$\mu \gamma^{\prime}{ }^{\prime}{ }^{\prime} \gamma r \alpha$, in quibus nec metri nec structurae ratio constat,

## SOPHISTES.


 b.









 $\phi_{n \pi i y, ~ \varepsilon i v a r ~} \mu_{n}^{\prime}$ fóória, nunquam enim illud cognosces. esse quae non sumt. In seq. autem versu pro vulgato disif $\boldsymbol{q}^{2}$ os
 p. 3r., itemque Sext. Emp. adv. Math. Vil, 3. In proxinis
 síy auto'-. Parmenidis praeterea hi imprimis versus huc pertinent in Sylloge Filleborn. p. is Oúts ráp ầ rooins to res








 xara', ut hoc dicat Theaetetus, ot me hanc çuogue riam duc. Sed recte baber baud dubie vulpatum. Folitic. p. sis.





## 348








òy protasin faciant, cui per apodosin subiciuntur seqq. 'ízuy
 his mutatis, reliqua mihi quidem sincera prorsas videntur;
 excidisse $\tau \uparrow$, crederem et ipse, si intelligerem, cur non tum

 $\dot{\alpha} x \rho \circ \alpha \pi \tilde{\tau} \boldsymbol{\nu}$ adiecissel., Consulto, opinor. Eleates non se ipsum dicit, utpote rei probe gnarum, sed ad auditorún aliquem quaestionem defert; admisso autern illo ta, se potissinum per hoc tuve ille significaret. Iam quae adduntur E'Xev doroṽ $\mu \varepsilon \nu \stackrel{\leftrightarrow}{\alpha}$ etc., ne haec quidem impedita videntur, si ver-

 $\alpha \dot{\nu} \tilde{\varphi} \tilde{y}$ हivob), ut loci haec sit sententia: ' Si igitur non concortationis neque ioci causa;, séd serio, re accurate expensa, auditorum alíquem declarare oporteat, quo sit hoc $\tau 0^{\prime} \mu \eta^{\prime}$ मै凶 referendum: quonam eum ac quälém ad ren et ipsum illud adhibere posse et quaerenti demonstrare arbitramur? Cornarii quidem versio illa, habiturum ipsum esse putamus, ad quid et ad qualem rem illo utatur et ostensurum esse hoc


 gram haud dubie praestant Edd., scripturae est sensus, modo attendas sic initio non sine vi aliqua positum hoc èzav, quo ipso verbi positu Eleates significat, non habiturum illum, quonam istud $\mu n^{\prime}$ đै' $^{2}$ aclhibeat.



## S O P HIS TES.



 d.













 тoũro inieci, et statim deinde öyzt scripsi pro ofy $\pi t$, quod mi-





 xãy pertinet seq. às.


 lstud igitur $\tau 6$ in tanta rei evidentia expungere non dubitavi.


350 PLATONIS


 a.













 iniicit vel hoc $\gamma \varepsilon$, quod magnopere dubito an formulae $x a l$ $\tau \alpha \tilde{\tau} \tau \alpha$, idque, et quidem, adiectum sic extet usquàm atque adiici omnino potuerit. Accedit quod manca est ipsa oratio, quae, quem b. l. requiras sensum, sic demum scripta redde-
 $\mu \alpha x_{0}$. Vix igitur dubitem, quin scriptum fuerit a Platone:
 xal $\pi$ gáv $\eta$, praesertim quum ita haec verterit Ficinua: Nondum magnum hoc dicas, (imp ne sis magniloquus). Extat enim adhuc, o beate, circa haec dubitationum maxima atque prima etc.



## S O P HISTES.















 $\delta_{\varepsilon} \hat{\varepsilon}$, $\hat{\sim}$






















 (aperitus hos quod dicis,) in me quaerere h. e. ipsa hac mea dispulatione rem ita aperui et deciaravi, ut meo quidem exemplo rlarior evidentiorque fieri non possit. Ey épol i. q.








 nere putetur. Nam et hoc Graecum fuerit oudity $\delta_{E} \tilde{\prime}$ fät oxo-




 Eĩvar rò $\mu \eta^{\prime}$ "̈v, sensu ab his alienissimo, neque satisfecerit

 iecto rt scrihendum puto छuvins vel छuvins $\sigma v^{\prime}$; Quaerit autem verbo छurins e Theaeteto Eleates, an intelligat, quando to $\mu n^{\prime}$ öl singulari numero pronuncietur, station illud tanquam av pronuntiari.

## SOPHISTES.














 âv), locutus est, itidemque, quando ei singulari numero ap-
 dixit tapquam de uno. Itaque quum per superiorem disputationem non liceat de hoc $\mu n^{\prime}$ oyth tanquam de uno dicere:
 do illud facit, quoniam haec tria, to pex òy, to ésiy, et tó

 tante omissum in Edd. ày interposui. ou'x aंs 'ty ôy sc. xó $\mu n^{\prime}{ }^{\prime \prime}{ }^{\prime \prime}$
放n. God. Paris. et Bas. 2. gisse baec eius versio declarat, nam in una quadam specie appellatione huiusmodi poneretur. Sed hoc librarii' peperit error; nam छifous mentione nihil h. l. ineptius. Quod repo-

 dum dicit aliquis $\mu x^{\prime} \hat{a y}$, etiamsi non addat, quod additum



## 354 PLATONIS




















ravízy riv, $\pi \rho^{\prime} o ́ s \rho n \sigma t y$, iam non requiro, quod olim coniecta-
 pertum hor non displiceret.
 Pláedr. §. 87. Allatis ibi locis adde Callim. Fragm. CCCXV.




 Theorrit. II. v. 95.

## S OPHISTES.
















 quibus in Edd. male coli nota separantur. - tẹ̃ yєcuía. Lene h. l. vocabulum yedyias de homine faroci insolentiguc. Eur.




 vocula sequens pepererit. de rep. II. p. 359. B. $\mu \alpha^{\prime} \lambda / \xi^{\prime}$ 剠









## 356 PLATONIS







 sunt quae in speculis conspirsuntur: haec $\tau \alpha^{\prime} \pi \varepsilon \pi \lambda \alpha \sigma \mu \xi^{\prime} v a$
 $\pi \lambda \alpha^{\prime} \sigma \mu a$ aliquod repraesentatur, recte dici etiam h. 1. puto iy $\pi \lambda \dot{\alpha} \sigma \mu \alpha \tau_{i}^{\prime}$ тt, neque, quod olim videbatur, corrigendum;

 seqq. $\pi \rho \frac{5}{2} \pi 060 u^{\prime} \mu \varepsilon v o s$ etc., male Edd. coli signo a seqq. seiun-
 marg. Cod, Paris, reposui. Sic et Ficinus: perinde ac si cum vidente loquaris. Nam quod Heusdius coniecit wis $\beta \lambda^{\prime} \pi \pi^{\prime} y$ $\beta \lambda^{\prime} \pi$ тoytt, nititur id interpolata a Grynaeo hunc in modum Ficini versione: perinde ac si tu videns cum ridente loquaris. -
 articulus dubito an interciderit statim ante illud moĩov, quum, praefixo articulo, antecedar $\xi_{0}^{\prime} \delta^{\prime} \dot{\varepsilon} x \tau \tilde{\omega} \nu \lambda \theta^{\prime} \gamma$. et subsequatur to doà $\pi \alpha^{\prime} y \tau \omega y$ rov́rav. Articuli verbo huic in tali iunctura praemissi exempla piget congerere, quum singulis fere in Platone paginis occurrant; omissi potius indicabo aliquot, quae a












## S O P HISTES.






















 dicitur تó xatà $\pi \alpha^{\prime} y \tau \omega y$.

 dicis etc.
 quem, uti nunc scriptus et distinctus legitur, a philosophi manu profectum existimet nemo, nihil neque Edd. vett. neque Ficini versio opis affert, prorsus illa cum vulgata lectione congruens; ne e codice quidem Parisino ad haec quidquam enotatum, si quid huic tribuendum silentio. Nos cer-




ta destituti correctione duplicem proponimus coniecturam; alteram Schleiermacheri in versione haec ita constituentis:









 Tas ifily ỳvas yोy $\lambda^{\prime}$ yousy tixàva. In extremis his oux ôy àpa etc. mutavi et ipse vulgatum övzos in övzes, quoniam haec
 hoc verbum ànzas omnis colligitur quasi argumentàtio Elea-



 non sine vi quadam oúx óvras, velut toties post aú, interiecto
 ces ouve et ävras h. l. in unum quasi vocabulum coalescunt.
 prope utriusque sermonis ratione. de legg. I. p. 626. A. йy



 dine, dum, quod alio sensu, tanquam évavition á $\lambda$ ด勺oũs, six òrraus ôv dicebatur, idem vicissim, quoniam est sixail òrrus,


## S OPHISTES.

รйs n่vá㇒

















 ӨEAI. Kai toûto. छЕ. Kai $\lambda o ́ \gamma o s, ~ o i ̉ \mu \alpha i, ~ \psi \varepsilon u-~$

 optime procederet sermonis tenor; nunc quum non proxime praecedens sival pendeat inde, sed post $\delta \varepsilon \tilde{i} \gamma$ supplere e
 quid et ambigui habet oratio, quod vide an tolli queat scribendo $\delta_{n}^{\prime}$ pro $\delta_{\varepsilon \%}$.
54. Kâ 入áyos, oîfat - катà $\tau \alpha \nu \tau \alpha \dot{1} \tau a \tilde{v} \tau \alpha-$ Vitio natum hoc $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$ e praeced. $\tau \alpha \nu \tau \alpha \alpha^{\prime}$ videtur. $n \alpha \tau \alpha \dot{\alpha} \tau \kappa \nu \tau \alpha^{\prime}$ est codem modo.

## 360 <br> PLATONIS











 $\tau \alpha^{\prime} \mu{ }^{n}{ }^{\prime}$ ö $\nu \tau \alpha$, toties repetitam iam appellationem; eleganter meo quidem iudicio eadem significat quum dicit $\tau \alpha^{\prime} \pi \rho^{\hat{\prime}}$ roú-
 concinnive agnosco', ut absque eo accuratum Platonis stilum

 aliqua et $\alpha \alpha^{\prime} \rho^{\prime} \xi^{\eta} \eta \sigma \alpha$ etc. in superiore sermone concessa. Porro si, quad fecit Schleiermach., subsequentibus verbis iungi haec $\pi u^{\prime}$

 Nunc illuc ea a Graecis lectoribus trahi potuisse, praefracte negamus. Sensum in universum recte cepit Ficinus: quo pacto quis mentis.compos haec admiserit, quando quidem superiora illa nec dici nec proferri neque describi neque cogita-


 tum Theaeteto. Atque istud $\lambda^{\prime}$ 'fets suspectum Ficini quoque versio facit haec: intelliginus quod dicitur? Quanquam
 $\lambda^{\prime}$ \{opss, quod compendio scripturae facile depravaturn. Huic



## S O P.H.I S T ES.

 b.






 ӨEAI. Kai $\mu \alpha ́ \lambda a$. EE. Mixgòv $\mu$ ́́gos toívuv aú-









 simam lectionem nescio cur sollicitarit Heusdius corrigendo

 E!xsy videtur ày excidisse.

 "גay $\pi$ тgarpátay, ne quid de republica in rem suam trahat sibique indicet. Genitivo iungitur h. l. verbum, ut magu-




## 362

 PLATONIS













 sion,
 quasi vi quadam adhibita evincere. Uti alias dyarxásev ponitur (v. not. ad Cratyl. \&. 104.) et Latinum cogere. - xat,
 бஎфф
 ipaius Platonis de rep. V. 465. D. Sed piget exempla conge-
 - $\mu$ ќray aúrã̃, sive de phantasmatis ipsis, quibus statim op-




 frints. Alia de hoc genere e Platonis Legg. attulit F. A. WolGus ad Reizii librum de Acc. Incl. p. 78.

## SOPHISTES.









 xai $\delta n^{\prime} x \alpha i \tau \alpha v u ̃ v . ~ \Theta E A I . ~ E i ̃ \pi \varepsilon \varepsilon . ~ \Xi E . ~ Ф о \beta о u ̈ \mu \alpha s ~$




 ni potestate verhum wa入dssv duplici iungitur accusativo. Xe-






57. Eĩ $\pi_{0}^{\prime}$











## 364 P L A T O N I S















às etc. De sententia cf. §. 5r. init. - $\pi \alpha \varrho \alpha$ $\pi \partial \hat{\partial} \alpha \mu \varepsilon \tau \alpha \beta \alpha \lambda \dot{\omega}$
 gnificare formula videtur quo pedem tollimus. Qui imparem se esse disputationi illi modo dixit, nunc tamen denuo eam aggressurus Eleates veretur, ne furoris cuiusdam speciem Theaeteto hac praebeat inconstantia et mutabilitate, $\alpha^{\prime \prime} \nu a 1$ xai xá-


 وáver⿻. Atque ita Xenoph. Anab. IV, 1, 24 dicitur ódós duva-

 $\sigma \hat{\sigma}$, diversa est ratio.


 vera lege nec subtiliter, sed remisse ot defunciorie disputare.

## SOPHISTES.














 p. 18. D. $\mu i \alpha y \frac{1}{i} \pi \pi^{\prime} \alpha \nu^{\prime} \tau 0 \tilde{i} s$ ws oĩ

 ad unum aliquem ex priscis philosophis (v. c. Pherecydem Syrium, v. Diog. Laërt. I, irt. Max. Tyr. Diss. XXIX. Damascii Exc. MSS. in Auecdot. Wolf. T. III. p. 257. Procl. in Tim. Plat. III. p. 155.), sed ad Ionicam scholam pertinere haec statuit Schleiermarberus in Prolegg. ad hunc dial. Vers.


 reponentem iygò pro $\psi v \chi \rho^{\circ}{ }^{\prime} y ~ r e f u t a v i t ~ C o r s i n i ~ a d ~ P l u t a r c h . ~ . ~$ de Placit. Philos. I. 3. p. 9. Cf. Herm. Irris. Gentil, p. ${ }^{777}$. lustin. Mart. Exhort. ad Gr. p. 4. Nam ad Parmenidem, quem dicir Aristot. Metap'. I, 5. Dv́o rás aitias zai DU'o tát
 quomınus haer trahantur, obstant seqf. verba Platonis $\left.\tau 0^{\prime} \delta\right\rangle$
 El Arrsot. 'de fienerat. et Corrupt. II, 3. ázoures of tai $\alpha \pi \lambda \tilde{\alpha}$





A a 2







 $\pi s \rho_{\text {ü }} \lambda n$. Quae ad Archelaum referenda videbuntur comparanti Auctorem de Placit. Philos. I, 3. - тoтє $\delta_{\varepsilon}^{\prime}$ val píha yıry. Recepi hoc rai ex Euseb. et Theodoret. Gr. Aff. Cur.



 Theodoret. $\sigma u v o x i!\xi_{\varepsilon \tau \alpha ،} \alpha^{2} \tau \alpha \alpha^{\prime}$.
 Theodoreto posui pro $\dot{\text { й }} \boldsymbol{\sim}$ sertum habet, $\alpha^{\prime \prime} \pi \alpha y$ hoc uno auctore recipere dubitavi. Tum
 ginem duxit, uti ceperunt Picinus et Cormarius, atque etiam


 cum genus, initio facto a Xenophane (h. e. auctore dogmatis huius Xenophane), ita poëmatis suis rem persequitur; ut






 Plura dedimus ad Plat. Gorg. $\S+60$., et in Specim. Crit. in

## SOPHISTES.






Plat. Heusdius p. 39. - Iam quum auctorem principemque Scholae Eleaticae Xenopharsem fuisse reliqui consentiant scri-
 non exputo. Aristot. Metaph. I, 5. छรvดดávns $\pi \rho \tilde{\omega} \tau \sigma ร$ тoútay







 ipsa hac Xenophanis sententia unum esse omnia dicentis vid. Cic. Acad. II, 37. ibiq. Davis. Simplic. in Aristot. Phys. $\mathrm{I}_{\mathbf{i}}$ p. 5. In his denique ais evo's örros, participii, quod ad seqq. ти̃ท $\pi \alpha^{\prime} \nmid \tau \omega y$ xadoupelvoy pertinet, numerus tamen Graeco more praecedenti verbo evòs accommodatur. Alio enim verborum

 $\lambda \propto \mu \beta \alpha^{\prime} v o \mu s y, u b i$ vid. not. Et cf. quae scripsi ad Gorg. §. 124. ubi imprimis afferre debebam Aristoph. Acharn. v. ini6. Br. Pro ráyzay Theodoret. citáyzay. Statim post idem oütas

 pro $\alpha^{\prime} \sigma \varphi$ antscatoy Euseb. et Theodoret.; apud quem paullo















 clito in Mus. Antiq. Stud. T. I. p. 408 . sqq. - oi $\sigma y y \tau o u ́ t s \rho \alpha$, sereriors. Utrumque et ot́vzovay et podidxà h. l. e nusica petimra vorabulum, velut Aristot. !olit. M. ta's नuvtovaregces но才 DEन
 na in animadyssione olim nobis suppeditata ita explicuit
 fat a colores. zfó ó in musicis generibus. Etenim ex sex illis colorit,us un in enharmonico, duo in diatonico, tres in




 Aristox. Harm Elem. I, p. 2f. sqq. Gaudent. Harmon. Introd. p. 17. Notandum autem illud $\varepsilon^{\prime} \chi \alpha^{\prime} \lambda \alpha \sigma \sigma \nu$, quod item musicorum est in $\mu \propto \lambda \alpha x \tilde{n}$ रfgóa. Euclid. p. ir. $\mu \alpha \lambda \alpha \sigma^{\prime} y$ d'

 rşat, in eo ipso molliores, quod sententiam illam, quae $\alpha^{\prime} \varepsilon>$
 ruat, interdum concorditer in unum omnia coire censentes, interdum per discordiam dissolvi multaque fieri, De Empedocle Simplic. in Aristot. Phys. 1. fol. 6. b. ' $E \mu \pi \varepsilon \delta o x \lambda \tilde{n} s{ }^{\prime}$ o





## S O P HIS TES. $\quad 369$



















 huius et aliorum hanc in rem loca largiter collecta dabit Sturzii Empedocles p. 139. sqq. - фìдy in' A¢̧odírns.
 tur, concordiam in Physicis suis dixerat Empedocles. V. Emped. Carmina collecta a Sturxio v. 40. 66. 75. 97. 13s. 146. p. $515 .{ }^{8} \mathrm{fq}$. Platonis autem totum hunc locum primus recte et copiose explicuit Petr. Petitus Misc. Obss. Il, 10.



 borum collocatio et ipse vetat sensus. lam $\mu$ é $\gamma \alpha$ su'daifuova etiam Xenophon scripsit Cyrop. V $127 ; \mu \varepsilon \gamma \alpha^{\prime} \lambda \alpha \varepsilon z^{\prime} \delta \alpha i \mu \propto v \infty$ neque ille, neque alius quisquam prosarius scriptor dicere potuit. Sed totum hoc, $\mu \varepsilon \gamma a \lambda \alpha$ x $\lambda \varepsilon \varepsilon v o i ̃$, e poeta Lyrico sumptum esse, verbum quoque $2 \lambda$ дevós argumento esse opinor, quod apud orationis solutae scriptores frustra quaesivi.

## $370 \quad$ PLATONIS
















duo. 'Turs pro é $\lambda \lambda \alpha 0$ 'i' $\pi y$, quod e Bas. 2. edidit Steph.,
ter Atticorum morem. V. Porson. ad Eurip. Orest. v. 14 r .

 $\alpha \nu \dot{\tau} 0 \hat{u}$ тígt. Sic Cod. Paris. Pravo accentu Edd. avंтoũ $\pi \varepsilon \rho \backslash$

 onsatac.


## SOPHISTES.













 \# Dío Eivar etc. Neque enim video, quo possint haec alio quam ad proxime praegressa illa referri, "Otay rus ajū̃̃y
 quae deinceps post rà ot et Toे $\mu \hat{y}^{\prime}$ à tractabuntur. xiphoty, súriy, ró étegoy et tò taviòv referrem potius, modo verbo

 ört dicturus illa, quod plura sunt et multiplicis quaestionis,
 Ficino: de maximo vero praecipuoque et primo nunc iam cogitandum. Ald. ingútov, unde Steph. fecit $\pi \rho \tilde{\omega}$ т̃ov.
 in responsione negligitur praegressa praepositio. Politic. p. 283.






 Schol.

## $372 \quad$ PLATONIS











 THat т $\boldsymbol{x} \boldsymbol{y}$


 6.t. Vulgo omisum hoc izit e Cod. Paris. restitui. §. 70. To'



 enim, si de duobus alterutrum (v. c. vel frigidum vel calidum) ìv appellatis, anbo pariter esse dicitis. Nam utroque modo (sive frigidum esse ôy statuatis seu calidum) unum esset, non duo. Quippe si non tria ponuntur, tó Iqgeày, $^{\text {ó }}$ $\psi \cup \chi o 0^{\prime \prime}$, sò ò $\%$, sed duo: aut alterutri tribui necesse est notionem roũ ơyros, aut urrique. Si alterntri ea tribuitur, sive
 ponitur; sin utrique, ut ambo illa, tó Sqguò et tó $\psi v \chi$ góv, öy appellentur: ambo ipsa hac appellatione $\tau 0 \tilde{y}$ óyzos in unum rediguntur, ut sit unum oैv, non divo oैy ord. - In verbis
 vett. restitui $\alpha^{\prime} \lambda \lambda^{\prime} \alpha^{\prime} \alpha^{\prime} \rho^{\alpha} \gamma^{\varepsilon}$, a Stephano mutatum in $\alpha^{\prime} \lambda \lambda^{\prime}{ }^{\prime} \alpha^{\prime} \alpha^{\prime} \alpha^{\prime} \gamma \varepsilon$. Illud recte idem retinuit de rep. II. p. 374. B. 'A $\lambda \lambda^{\prime}$ " ${ }^{\circ} \rho \alpha$ tón
 etc.; multisque aliis locis.

## S O P H I S TES. 373



















 Bas. r. et 2. cum Ficino: constat enim zos iamdill novisse. Vitiose Ald. $\pi \alpha^{\prime} \lambda, y$, quod tamen Stephanus repetiit. - To


 $\pi \lambda$ ćyny, protulit in Aristot. Phys. Simplicius I, f. 19. b. Ibi






## 374 PLATONIS





















§. 62. Tís oũy acizoĩs - Sic Cod. Paris, et Simpl. Vitiose


 zsiv.
62. Tó $r \varepsilon$ dvo ơvófe. Sic Simpl. Vulgo Tò $\delta^{\prime} \delta \delta$. Tum id.
 ticipium hoc, quod Stephanus depravavit in "' $\chi$ or, ex Ald. Bass. et Simplicio revocavi. V. not, ad Phaedon. §. ır3. -

## SOPHISTES.









 фи́боиб九 тои́т ; © ©




Tistis $\tau \varepsilon$ roî̀. Male Steph. $\boldsymbol{\gamma}^{s}$ pro $\tau \varepsilon$ edidit. Hoc cum Edd. vett. Simplicius habet.
 praesstant et Edd, vett. et Ficinus haec vertens: Praeterea si idem cum re nomen esse concedit, cogetur vol nullius esse nomen, vel si est alicuius, nominis nomen esse fateri; neque quemquam offendet haec in proximis sermonis mutatio $\varepsilon t^{\prime} \delta t$
 bros etc. Quod in his editum hucusque, aujro de certa Schleiermacheri correctione mutavi in of $\tilde{\delta}^{2}$ zo, quo sua loco lux rediit. Iam enim hoc dicit philosophus: Atque unum, quatenus est unias tantumn unum, (nam unum ad rem aliquam, quae numeratur, referri oportet; igitur si quis nonnisi unum esse nihilque praeterea ponit, unum hoc non potest nisi ad se ipsum referri), hoc quoque nominis rursus unum (das Eins eines Namens) esse efficietur. Pendet enim etiam postremum

 qui 1. l. itidemque fol. 12. in tertio horum versu veram prae-

## 376 <br> PLATONIS














bet scripturam. Vulgo enim is ita legitur Oйts ßeßatótegov
 ibid. Fol. 19 scriptum est aenéyod. In secundo versu id. Simpl.

 idem utroque loco cum Edd. Ald. et Bass. ${ }^{\prime \prime} \chi \leq$, pro quo Steph. Comarii iussu dedit ${ }^{\prime \prime} \chi \varepsilon 6$,
 partes habere necesse est. lam eciamsi partes habeat, potest tarnea, quando partes omnes in unum collectae intelliguntur

 non potest esse ipsum unum ( $\alpha \nu^{2} \tau 0^{\prime}$ rol $\left.\begin{array}{c}1 \\ \varepsilon\end{array}\right)$; huic enim accidere non potest, ut sit unum; sed est semper et per se unum.
 Ald, et Bass. insertum toís Simplicius f. 12. et f. Ig. recte omitid.



## S O P H I S TES.










versa ratione minime consonabit, quam scripturam ex $\delta$ rateo requíá profectam apparet. Unice verum est $\tau \tilde{\omega} \lambda \lambda^{\prime} \gamma \omega$, quod
 bum roocõ̃oy statim, ut saepe, explicatur additis his $\begin{gathered} \\ x\end{gathered} \pi \circ \lambda-$


 machero reposui. Nam qui quaeri hic denuo possit, quod satis iam demonstratum est, an totum co, sit unum totumque, quod $\pi d^{\prime} \hat{\prime}$ os habeat zoz žvés? Agi potius hic oportet de eo, quod est ( $\pi$ rgi roû öyros), non de toto. Sed rem conficiunt


 renus cunctae partes in unum coëunt. - $\varphi$ ayeĩ $\alpha$. Sic Simpl. Vulgo 甲aiverac.

 tum non esset ipsum per se unum, sed tantum tò $\pi \alpha^{\alpha} \cdot \hat{9}$ os toũ
 adólos. Cf. not. ad Phaedon. §. 110. Omissae autem in his
 autem ipsum per se "̈ $\lambda$ oy extit. Quod mox simpliciter di-



## 378 <br> PLATONIS

vel．©EAI．Пáviv $\gamma$ ．छE．Kaì ratà roũtoy dn＇











та́та⿱㇒木





 totum aligud semper prodisse et extare necesse est．Quae
 notavit Schleierm．，gravem oratio corruptelam suseepir．Quip－ pe quaeritur h．l．，quid consequi necesse sit，si quis tò änov omnino esse neget（ $\mu \eta^{\prime}$ övros romaján $\pi \alpha$ roũ ä入ov）；si quis
 facta in praecedd．，neque vero fieri potuit，quin tota haec disputatio pertineat ad eos ipsos，qui sò oे unum（è ）esse statuant．Apertum itaque est，ista sò हो 音 a Platone scribi non potuisse；unde tamen quid exsculpas，non perinde facile est ad inveniendum．Quam enim perspicacissimus ille Plato－ mis interpres medelam suasit，ut corrigatur $\tau \tilde{\varphi}$ is $\boldsymbol{y}$ ，etsi lenis－ sima est，lamen dicendi hoc genus rgosoryogàziy rov，ovoian non est airihuere，assiunare alicui essentiam（hoc foret $\pi$ gos－


## S O P H:IS:T T.

379


 aưò єìva. ©EAI. Koud







(v. not. ad Cratyl f. 6.). Adde quod, etsi in hac disputa-

 scripserit Plato, quum in proximis saepius to' ôy usurparit,

 eo, quod in universum, non de uno ávt, dictum est, ró
 get, ei nulla omaino in re neque oviaiay neque ríysaty ullam ponere liceat. Ho igitur, quod in universum der omni omnino súciá et gevéasi dicitur b. l., nemo non statim ad id ipsum referat, de quo agitur h. l., tó òv. Eodemque modo


 $\mu \nu \rho_{\text {ia }}$ Cod. Paris. Tum pro Фavẽtan Bas. 2. Фainezá. Illud
 Quod proprie de die illucescente ant vete adventante üsurpatur, uло甲aíys, , uri h. l., ita et in Epist. Vil. p. $3 f^{\circ}$. B. ad-


 B b

## 380 PLATONIS











 citantur ibi Ionici, Eleatae, Heraclitus et Empedocles: of at-
 satur disputatio, ut $\pi^{\prime} \epsilon^{\prime} \mu y^{\prime}$ है ne cogitari quidem posse contendant: §. 47. sq;, Procagorei imprimis, deinde Antisthenes (v. not. ad Euthyd. §.36.). - $\pi \alpha^{\prime} \nu \tau \alpha s \mu_{1} \varepsilon_{y}$ ov $\delta_{\delta 8 \lambda}$. Ita Euseb. Praep. Evang. XIV p. 725. C. ubi haec leguntur Tov's $\mu^{\prime} \xi y$

 re, dubito: $: n$ Graece dicatur; ráve autem si quis trahi velit ad ou', ut sit ráve ov' positum pro ov' rávu, plane non, hoc vereor ne magis etiam Hellenismo repugnet. - ress dz wh-
 finientes, sitne unum ro ${ }^{\prime}$ òy an plura. Dio Chrysost. Or. III.





 sciendi, sed cognoscendi discendique vi praeditum vocabulum requiritur b . 1 .

[^2]
## S O P HIS TES.














 Eig., quod etiam Ficinus vertit, Novi equidem quos viros di-
 autem h. l. illos, qui nihil prater atomos et inane esse statuerent, Leurippum Democritumque, nemo dubitet; praeter quos Aristippi quoque significationem agnoscit Schleiermach.
















Bb 2

## 382 <br> PLATONIS









 $\pi \rho \frac{5 \pi v \chi \text { giv }}{}$ hoc significatu apud Platonem unum adhuc exemplum reperi in Epist. VII. P. 32\%. A. $\Delta i \omega y$ - $\pi \rho^{\circ} \dot{s}$ zovis róri





 ipsius de ideis doctrinam describi h. l. a Platone, sed Megaricos potissimum philosophos, ab Eleatica profectos disciplina, facile quisque concedet Schleiermachero in Vers. V. Il. p. 134. De Euclide Diog. Laërt. II. 106. oũrog \&ो fò



 oivias. Фegopévy, quae continua agitatur mutatione. - !


 Euseb. ${ }_{\alpha}^{\alpha} \pi \lambda \eta$ nos, quod veterum est poètarum, ut Hesiod. Theog. 709. V. Ruhnken. ad hyma. in Cerer. v. 83. De voce ${ }_{\alpha}^{\prime \prime} \pi \lambda \kappa-$ ros, vastus, imminis, Platoni usurpata etiam de legg. III.
 Moeria p. ${ }^{2}$.

## S OPHISTES.


















 dum hoc fluxit in. Stephanianam.
 ctum fuerit, ipssrum quasi nomine et verbis proloquere. Nam pro illis respondendi vices in seqq. sustinet Theaetetus. In
 $\mu$ भи́vev, quod idem mox $\S .70$. in Ald. et Bass. comparet, $\sigma \dot{j}$

 plicare, saepius legitur apud Platonèm, ut de legg. II. 660. C.




$384 \quad$ P L A T O N I S




















 dubio ad $\sigma \hat{\omega} \mu \alpha$ pertinet neque trabi potest ad genit. тũ̃





 aंतox̧. xata' tavt $\alpha^{\prime}$ eodem modo. Ita iam Cornarius legit quum vertit secundugn eadem. Edd. $x \alpha \tau \alpha \dot{\tau} \tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha$.

## S OP HIST.ES.



















 recte illa legebantur ante Ernestium, qui primus sincera cor-

 et ex ipsa terra nati, terrestres animae, quibus nibil com-
 Cadmi socios, a Cadmo satos ac terra procreatos. Pausan. IX, 5. Schol. ad Apollon, Rhod. III. v. in78. et i185. Apollod. III, 4. Idem mox §: 71. dicuntur of $\begin{aligned} \text { ngevgs, V. Valcken. }\end{aligned}$ ad Eurip. Phoen. v. 670 p. 256.
§. 69. Táx" oûy "raits ày ax. In Ed. Ald. baec ita distingunatur: - то⿱̃兀то av'


## 386














 luit Steph., in cuins Ed. operarum errore deest Theaeteti
 סй in סt, veram loci distintrionem resumimus. हíre sis to







 loris, ut innumeris aliis, xav per se positum est neque cum

 ea quac sunt, ut sint nihil aliud quam tis. Ita etsi baec possunt explicari, subblandicur tamen Bneckbii mei coniectu-




## S O P HIS TES.





















 obvii possim apud scriptores loquendi generis, cuius quas protuli exempla ad Theaetet. §. 96., his facili negotio nulto plura ex melioribus imprimis Codd. MSS. accedent. Velut, ut unum hoc prof-ram, de rep. V. p. 455. B. in verbis, ägea

 tate ista $\dot{o} \mu_{\hat{e} \nu}^{\prime}$ futurus editor expungere debebit. - $\delta_{x \alpha} \lambda \lambda_{0}-$
























 quae magis etiam a nostro recedit sermone, illa loquendi ra-











 nimum faciendum patiendumve.

## S O P H I S TES.
















 sunt haud dubie, quamvis desint in Bas. 2. nec latine legantur in germana Ficini versione. Quippe praeterquam quod

 ut, quum alterum $\pi \alpha \dot{\alpha}-\eta \mu \alpha$ sit, alterum sit $\pi o^{\prime} n \mu \alpha$. Non igi-


 illatum. An primitus scriptum aoínea?
 tium in his vices ita distribuuntur: - $\mu \varepsilon \tau \alpha \lambda \alpha \mu \beta \alpha^{\prime} v \varepsilon \downarrow$; $\delta \tilde{\eta} \lambda \neq 1$
 Sed haec $\delta \tilde{\eta} \lambda o y ~ \omega ' s ~-~ \lambda ' ́ y o s \varepsilon y, ~ i n t e r r o g a t i o n i ~ s u a e ~ p r o r s u s ~ p r a e-~$ ter Platonici dialogi morem subiiceret ipse Eleates, praesertim quum Theaeteto partes tribuerit illorum hominum verbis

## 390 <br> PLATONIS



 tov xiveĩ $\sigma a 1$ dià tò $\pi \alpha^{\prime} \sigma \chi z v$, ó̀ dń $\varphi$ a $\mu \varepsilon v$ oủx










ad singula respondendi $\S$. 70 . init. Porro Eleatae adsignata

 In Ald autem Theaeteto tribuuntur haec, May, $\alpha^{\prime} y \omega$ rods $\gamma s$


 evidente ut ipsa se oculis ingerat, primus monuit Heusdius.
 plicius in Aristot. Phys. 11I. f. 92. ubi haec profert usque ad









## SOPHISTES. $\quad 391$















 etsi facile excidere post $\psi_{\nu} \chi$ й potuerit, non tameu ego sine Codd. auctoritate intruserin. Tum Simpl. 久sגoĩa pro $\ddot{\alpha}^{2} \lambda \theta-$



 toy pendere putandus est a seq. $\mu$ y $\begin{gathered}\text { oby'. Atqui eorum, quae }\end{gathered}$ immobilia sunt, nibil mente praeditum esse, id non nunc demum efficitur, sed iam ante dictum fuit vel sumptum potius tanquam clarum per se et apertum verbis 'A $\lambda \lambda \alpha \alpha^{\prime} \delta \tilde{n} \tau \alpha$
母oxoy ôv isávos; Haec me movent, ut sinceram scripturam
 $\mu n \delta \delta \nu\rangle$ - $\mu n \delta \alpha \mu o \hat{\nu}$ cum vertit Ficinus, mentem nulli reven immobilium nusquam nullo modo de nullo adesse, post $\mu \mathrm{kr}$ $\delta_{\alpha \mu} \hat{\sim}$ insertum videtur legisse, $\mu \eta \delta \alpha \mu \tilde{\eta}$. Non male.

## 392 PLATO.NIS

















 sine his mentem vel fuisse vel esse (imo fuurum esse); ut



 neque structuram expedio nisi cum Schleiermachero legatur,


 rega non ad $\lambda^{\prime} y \varepsilon y$, , sed ad praecedd. pertinet $\sigma^{\prime}$ äy $\left.\tau \varepsilon x a\right\}$


 corruptelam subiisse, batis vel ex particulis hisce intelligitur,

## S O P HI S.T.ES.







 वेग होт




 Nam a's ad $\beta \alpha \beta \alpha!$ pertinet manifesto. de rep. II. p. 36r. D.


 Atque pro $\mu_{\hat{\varepsilon} y \tau^{*}}^{\alpha}{ }_{\alpha}^{\prime \prime}$ in Cod. Paris. scriptum extat $\mu^{\frac{1}{\varepsilon}} \tau^{*} \hat{\alpha} \nu$,

 sio: Papae, o Theaetele, quantá nunc in ambiguitate versamur! nihil exim aliud riunc praeter difficultatem considerandi nosse mihi videmur, itemque illa Cornarii ex Cod. MS. Platonem interpretati, Papae, o Theaetete, ita mihi nunc videmur nihil de ipso praeterquam considerandi ambiguitatem nosse! vestigia certe germanae scripturae referre




 'E $\mu$ ol Yoìy pro "Epary' oûy. Mox meliores libri haud dubie


## $594 \quad$ PLATONTS




















 $\pi \propto \rho^{\prime} \varepsilon \alpha v \tau \tilde{\omega} \beta_{\varepsilon} \beta \alpha \omega \omega \sigma \alpha \sigma \vartheta \alpha i$; बEAI. Пой $\gamma \alpha \rho$;気.



 peritum Platonici sermonis lectorem offentar paulhum hoc
 "iti;
§. 76.

## SOPHISTES.




 Tòv oû̀v roũto; @EAI. Mávtav Mèv oû̀v aiduva-














 et ratio postulat et expressit Ficinus: Quod de non entis no. mine interrogati, cuinam conveniret, declarare nequipimus.
 corrigere, quod prostat in Edd. áveqaiver.
 Ta. Manifesto vitio in Edd. hucusque propagatum fuit $\delta$ touropssia, quo vocabulo contrarium prorsus significatur quam quo opus est h. 1. Dio Chrysost. Or. VIL. init. "rows rás ou'
 C c

## 396 $\quad$ PLATONTS










 requirit, tum Liquido reddidit Ficinus vertens, sermonem -





 Hemarerhusio excogitatum et probatum a Ruhnkenio dúgess (a $\delta$ (sobse:y) ne tomporis quidem ratio admittit. Aut drobssf enim scribere aut $\delta<\notin n=\varepsilon$ debuit Xenophon, quum extaret adhuc, de 'quo agit ibi, Prodici scriptum. Conf. ibi §. 22.
 (vel tiva) $\pi$ тоt teótioy, neque tamen illud est infrequens.








 usque ad verba ciop syvos toûto xivo' svgnxivat afferens in Ari-


## S O P HIS TES. $\quad 397$



































## 398 <br> PLATONIS


















 hoc sensu: cur non, respondentibus iis ad singula, ex unoquioque responso quid efficeretur, considerasti (imo consideras v. not. ad Charmid. S.5.) Mutationi speciem quandam

 philosophis illis respớndit Theaetetus, nunc quum negotio

 Eleaten has deferat respondendi partes? Quod his demum
 $\xi \cup \mu \bar{\beta} \alpha i v a y \tau \alpha \dot{\varepsilon} \sigma x \in \dot{\xi} \neq$; (nam $\sigma j^{\prime}$ hoc ad plenum sensum requiri arbitror) non item, si scribatur ánoxgavapéyay. Recepto igitur hoc illorum nomine respondendi negotio, Eleates, ts.fäpir

## SOPHISTES.















 sponsionem ura cum Theaeteto deinde examinat. A Stepha-







 elitum, Empedoclem. Theaetet. §. 25. Contra ai wis iv is $\dot{y} y$ res philosophi Eleatae sunt, Parmenides imprimis, cui totum fuit
 Phys. I. p. 3r., qui ibid. et p. 19. hos illius versus profert

 rea nihil) "O $\sigma \sigma \alpha$ ß


## 400

 b. тот











 Heraclitum pettinent. V. §. 58.
 ma:go Cod. Paris.; nam in textu ibi ut in Bas. a. legitur $\mu \mathrm{m}$ дiorpsy, (Ficin. transigeremus. Ald. petoinpes, unde Steph.
 ipsi, qưi nusquam huiusmodi sidã̀ s. notionum commu-













## SOPHISTES. 4OI















 locum post si haberet. Tum vel $\mathfrak{i} \pi \boldsymbol{i}$ robswitas scribendum vel uno vocahulo ét九xosvaxías, monuit Schleiermacherus. Quo-




 סia $\lambda \hat{v}_{\varepsilon / \prime}$, in Editis ad Eleatae sermonem trabuntur, ut deinde quaerenti Theaeteto Eleates respondeat illa "Or: xivnats -
 Eleatae, qui singula hucusque tam accurate prompteque excus. *erit et refellerit, séd Theaeteto convenire haec roũto $\mu$ is
 n6m cuivis probaturum me sperem, praesertim in re ubique rationé magis quam ad librorum scriptorum editorumve auctoritatem exigenda. Iam in Theaeteti his Crt xirngis $\gamma \in$ (l. $7 \varepsilon$ )
 et Ficinus: quoniam et motu's ipse omnino quiesceret etc.



 $\mu \dot{v} v \tau \alpha^{\prime} \gamma^{2}$ dúo ádúvatov zupég̀n. ©EAI. Naí.



 a.




 ${ }_{\ell!\tau \varepsilon \rho}$


 vat, in quo proximum Theaeteti Nat adhaesit. adóvaroy h.l.

 rectione.


 positione dictum, neque sane arte est opus ad litteras apte congruenterque componendas, sed ei opus est arte, qui quae, componi queant, quas non, accurate distinguere et enumerare velit Ita non potest hoc $\boldsymbol{i}_{\rho} \tilde{y} y$ quicai alio nisi ad antecedens oîdsy referri, ut subblandiri queat nonneminis coniectura mutatum hoc $\delta \rho \tilde{q}$

## S O P HISTES.










nus sincerum illud ego existimo positaque haec $\delta_{\text {¢ã̃ }}$ aúra pro iterato verbo zidérot. Non dissimilis est ratio Phaedr.




 quae inepto molimine mutare olinn volui, manifesto spectant ad illud mgosenisardis xai oüstuves etc. In Aristophanis Lysi-






 ad actionem, sed ad mádos quoddam referatur, quanto id magis fieri potuit l. l. ubi sermo de scientia? ajzá autem positum hic ut saepe pro aútó.








## 404 PLATONIS
















eadem in his est ratio quas in vulgari illa loquendi forma,


 Edd. raĩ $\tau \alpha$ pro robuîza; quod vitium in re manifesta tolerare non potui. Quod deinde sequitur $\delta \%^{\prime \prime} \quad{ }^{\prime \prime} \lambda \omega \bar{y}$, idem fere est quod praecedens dià $\pi \alpha^{\prime} \nu \tau \omega y$, V. Steph. Thes. T. II. p. 1280 . F.


 autem non supplendum ${ }^{\prime \prime} \delta \dot{d} n$, sed per se positum illud pro
 causam ego idoneam non video. - ти̃s d.aגєxtunйs. Pbaedr.



## S. O P HI S TES.









 nihil planius apertiusque; interiorem loci intellectum qui certa et evidenti explicatione recluderet, mio quidem iudicio adhuc repertus est nemo. Nam de ea, quam acutissimus ille ad versionem suare altulit Platonis interpres noster, etsi philosophi fuerit iudicare, non, quo nos munere fungimur, Grammatici: tamen si, quod posuit ille, Eleates infra demum ex-

 ego me fateor, a Theaeteto tanquam de clata iam et manife-

 lim; ubi istum in modum primariam dialogi legem migrave-
 тn diatєtupétın referri possit ad rò à̀, itemque quae postre-

 tamen duo ré ravtò et túregor quomodo lateant in miediis






 afferamus aliquid philosophis examinandum, $\pi \circ \lambda \lambda \tilde{\omega} y$ hoc ing primo horum membro non-de dotads s. generibus ego, sed de rebus singuláribus, quae barbare dicunt individua, acceperim


## 406 <br> PLATONIS
















 toy etc., quae contraria inter se tamen extrinsecus una aliqua



 gnentur. ut adiecto verbo "̈ $\lambda \omega \frac{\mathrm{y}}{}$ haec $\pi 0 \lambda \lambda \alpha \prime$ opponantur illis, quae ante dixit; ©̈גov autem dici aliquid vel partium, vel specierum respectu, monuit iam in Lex. suo Stephanus. Unam igitur hanc formam, quae per multa patens genera in unum coit circuli instar in se redeuntis, vide an unam dicat $i \delta t=a v$, quae multa genera, in quibus singulis ipsa insit, ita complectatur, ut ea quasi partes vel membra in unum colligendo totum aliquod efficiat. His contrariae sunt, quae subiiciun-
 unum copulari neque ita ad unum redigi genus, ut velut partes unam quasi formam contineant. Proposui haec, ne
 tiora proferant philosophi.

## S: O P H I S T E S. 407
























 potius explenda oratio.
 prava interpunctione laborant, sensum bene declaravit Ficinus: Postquam ergo inter nos convenit, ex generibus quaedam vicissim congredi, quaedam penitus dissidere: et alia quidem cum paucis, alia cum muliis, nonnulla q*oque per

## $408 \quad$ PLATONIS





















ominia omnibus cokaerere: sequamur deinceps rationem ser. monis huius etc.
Sonsus est: si forte nobis, quando, quod non est, id re ve.
ra non esse dicimus; impine diceat abire.

## SOP PHISTE‘S. 409















 quod vulgo legitur $\alpha \dot{v} \tau \circ \hat{v}$, Schleiermacherus. - $x \propto i \pi \varepsilon\} \pi \pi^{\prime} \nu-$

 Particulam wis, quant nescio cur eiccerir Steph., ex Ald. et
 pellantes tanquam sii de illis aliquid. lia nox $\$$. sí. a $\mu \varphi \varphi_{o}^{\prime \prime}$

 ubi vid. not. Pro tw male Edd. ti.

 proximis deindé his,. тoüto oùd́r
 tür hoc sojroĩv. Neque motum neque statum illuid esse posse dicit;' quicquid utrique, et motui et statui, tanquam com-
 capulam de suo indidit Ficinus vertens, Quia et motus sta-

## 410 <br> PLATONIS








 raì тò tautòv ws $\frac{1}{\varepsilon \nu}$ ut diavontéov nipin; GEAI.



 soütó $\gamma^{2}$ ádúvatov. EE. 'Adúvatov ága tautòv

ret etc. Cuius non durior defectus h. l. quam in praecedd. " O ,-
 de rep. il. p. 376. A. VI. p. 508. C. Notanda tamen liaec forma orationis, quae mollius sane ita decurreret, Kínnoís $\tau \xi$



 que inerit, in motu vel atatu) áveryórst etc. alterum coget in contrariam rursus suae naturam abire, quoniam hoc alterum contrarii particeps factum est. V. c. si quis communiter rỗ zauto idem esse quod motum ipsum velit: motus non modo in motu, sed etiam in statu erit; ita status in motum mutatus. -


## S O P HISTES.














 Ed. Ald. nisi quod $\alpha^{\prime \prime} \rho \alpha$ habet, atque inde Steph. In Bas. 2.

88. 的 $\lambda \lambda^{\prime}$ ह"

 sunt, aliquid aliud. non ad aliud etc. - árexyws ìfe, östuree etc. $\dot{\alpha} \tau \varepsilon \chi^{\prime} \hat{v}_{\xi}$, quod pertinet ad ${ }^{\circ}, \tau t \pi \varepsilon \rho$, h. 1. idern fere est quod $\alpha \pi \lambda \omega \tilde{\omega}$, sine exceptione, prorsus. Aristopl. Vesp. 722.

 let imprimis vocabulo ovdsís. Plato Politic. p. 287. E. ouzvòy


 vytaiys. Atgue eadem potestate capienda vox Gorg. §. In'ín.



## 412 <br> PLATONIS

















 $\chi^{\varepsilon l \nu}$ aũ $\pi \alpha^{\prime} v \tau^{\prime}$ aùroũ. ©EAI. Kai $\mu a ́ \lambda \alpha$. EE. Tñv
 in his is tanquam e praecedente syllaba natum expungerem, ni obstaret eiusdemmodi exemplum ap. Xenoph. de Vecig.



 aj̃õ̃ exprimitur et supra significatum est $\S$. $\delta$ б. ve bis illis

 que adeo ró Társgor, ad id\&ay rỗ rautoũ referri aliquo inodo queaut: me quidern magnopers offendit istud xürn yt, haec

## S OPHISTES.

xívarv dǹ tautóv $t^{\prime}$ sîvas xaì $\mu \grave{n}$ tautov ópo入o-






 тautóv. ©EAI. Пávu $\mu \dot{\varepsilon} v$ oũ̃. छE. Oǔroũv xàv



quidem, quod quam vim habeat b. l., plane non assequor. Aptius longe ac prope necessarium ad sensum fuerit $\alpha{ }^{2} \pi n$ $\gamma_{i}$, a Ficino quoque redditum, qui vertit, attamen idem ' $q$ tuodammodo est propter participationem (sc. motus). Sic dein-

 cerum hoc íudicans Cornarius proxima sic refingi voluit, Diod

 $\chi$ 倪apsy, cui etsi locus in his nullus, tamen quam' post haec
 cui per temporum rationem non convenit sequens $\lambda_{\text {É }}$ (apery,

 wis oux :xeivo, in quo forsitan latet $\%$.
 cedenti proxime quaestioni congruere videtur Theaeteti re. sponsio; non enim ex eo, quod idearum aliae inter se misceri possunt, aliae non possunt, efficitur, ut, si qua particeps motus esset quietis, posset ille stabilis nominari. Hinc obo-

## 414 <br> PLA, ONIS












 d. $\pi \varepsilon \varepsilon \tilde{v}$; ©EAI. Kai $\pi \tilde{\omega} s$; àdúvatov $\gamma \dot{\alpha} \rho$ $\sigma u \gamma \chi \omega$ -
riebatur olim suspicio, ut intercidisse aliqua putaremus, sic


 probavitSchleiermacherus. Verum quod supra bis dictum fuit,


 peteretur h. l.? Atque commode iam videntur cohaerere haec omnia, si Theaeteti haec responsio spectare ad praegressam omnino putetur Eleatae disputationem inde a verbis $\$$. 89 -

 $\mu \varepsilon \tau \varepsilon \lambda$. Quippe quum in proximis his Eleatae verbis haec lateret sententia, nullo modo parricipem quietis motum esse posse: ad banc refertur Theaeteti hoc $\tau \alpha^{\prime} \delta^{\prime \prime} \mu_{n}^{\prime}$, ad superio-





## SOPHISTES.
















antiqua illa et germana Ficini translatione constitui. Vulgo
 Eleatae tribuuntur.










 multa sunt quae rribui possint, velut $\boldsymbol{y} \hat{y}$ van'rín tribui aliqua-


## 416 PLA I O N I S




 סòv oútc. EE. Qu’xoũv סǹ xai $\tau \alpha \tilde{u} \tau \alpha$ ou $\delta \cup \varsigma \chi^{\varepsilon-}$











 Tó): contrą quatenus unumquodque diversum est a ceteris

 ${ }_{\xi 51}^{2}$ Conf. §. 95. extr.
 tem minus haec accipit, sciendum, positis superioribus, concadl haec insuper oportere. Hic, ut saepe, liberiorem interpretis, illius stilum, non diversae lectionis vestigia agnoscimus. Nam ne illud quiden concedimus, verbo atestron adiungendum fuisse $\dot{\mu} \mu \tilde{\alpha} s$, In proximis autem, ubi Edd. habent Eidõ $\mu \varepsilon y$, cui non est in his locus, rescripsi " $1 \delta \omega \mu \varepsilon y$ a Ficino expressum: videamus et hoc. §. 18. "Ert di xak Tind



## SOP P I S TES.













trarium significare negatio dicetut, concedemus. Sic interpungenda haec et intelligenda esse Stephanus vidit; nam si
 $\mu$ áves वurxaignoóméqa, scabri quid habebit oratio, quoniam

 aliquid, quaè diversa sunt à sequentibus nominilus. In seqq.
 exemplum reperero, haec sic putabo refingenda: $\pi \varepsilon \rho^{\prime}$ 的 $\tau \tau^{\prime \prime}$ "y

§. g2. Tò roîop; Ita Cod. Paris. Vitiose Edd. Tí rò roĩay; Statim post, utrum h. l. articulus $\dot{y}$ ante $\dot{\varepsilon} \pi / \boldsymbol{F}_{\dot{\eta} \mu \ell y}$ requiratur necne, definire ego non ausim. Conf. ad §. rog.

 me hoc quidem bene penderet ab illo $\varphi$ aivs $\tau \alpha 6$. . Porro quae statim post in Edd. leguntur, raxa' $\varepsilon \notin \nu \tau \tilde{n} s$ iniav, in his absone inculcatum $\dot{\varepsilon} \alpha \nu \tau \tilde{\eta} s$ libri Parisini auctoritate expunxi, ex eo-



## 418 PLATONSS







 дои тเvòs




 Cod. Paris., quicum conspirat Ficinus, nisi quod $\lambda_{\hat{\prime}}^{\mathrm{y}} \mathrm{ys}$ expressit: Forsitan. Verum qua ratione, declara. Ab Aldo in-
 "'56 Tथ̃ $\%$.
 genere eorum, quae sunt, scparatum et rursum alicui corum, quac sunt, oppositum, ita contingit, ut sit non pulchrum? Th. Ita, Hosp. Contingit itaque, ut non pulchrum sit oppositio, qua, quod est, opponitur ct, quod est. Stephaní yerbis explicui haec, a Ficino hunc in modum reddita; Cuin aliquid in parte quadam entium determinatum sit rursusque alicui entium opponatur, cantingatque ita non pulchrum dici, 'sequitur, non pulchrum esse aliquid, quandoquidem est illud eui oppontcur. In quibus itle priora secus intellexit, postre-

 verso. Nimirum tuum in Edd. Ald. et Bass. vitiose legere-
 Stephanus hanc nostram recepit scripturam, quam ipsa flagi. tat argumentatio, et, quantum colligi ex varietate libri Pari-

## SeO P H I'S T E'S.






 xťov; @EAI. 'O $\mu$ oíws. छE. OƯ̌oũv raì tò $\mu n ’$








sini ab Heusdio vulgata potest, a Codice illo affirmatam reperit Ruhnkenius. Neque enim quidquam diversitatis inde enotatum. Nulla igitur iam restat in his dubitatio, nisi quod Th istud in Edd. vett. unde huc irrepserit, nemo fere decernat. An nasum hoc putemus ex tas? Cuius quidem sic positi exempla dedimus ad Theaetet. §. 115. Nam quod vir eximius hinc illud pro articulo ante nomen ávtíneoks reponi voluit, et articulum ego illum $\dot{y}$ rectum $b$. l. atque adeo necessarium esse, et, si öy $7 t$ scripsisset Plato, eundem scripturum fuisse iudico, oैyros din tivos $\pi$ gòs ón rt etc. In praécedd.
 primus edidit Stephanus.
 inde atque iustum poni oportet, si respicias illud quod nihilo magis alterum est altero?


## 4：0． <br> PLATONIS











c．xaлòv xai тò $\mu n^{\prime} \mu^{\prime} \gamma \alpha \mu_{n} \mu^{\prime} \gamma \alpha$ xai tò $\mu n ̀$ xa入òv $\mu n ̀$ xa $\lambda o ́ v ; ~ a u ́ t \omega ~ d ' \varepsilon ~ x a i ~ \tau o ̀ ~ \mu n ~ o ̂ ̀ v ~ x a r c i ~$




 vitiose oivic pro oũ $\sigma \alpha$ ，quod e Simplicio in Aristot．Phys． 1. f．53．2．reposui．Mox id．Simpl．ह̈regov xáx

 nullius ceterorum ovioiay non assequitur，h，e．uti recte ver－ tit Ficinus，utrum nibilominus，quam ceterorum quidquam， essentiam habet？Xenoph．Hipparch．III．8．Oi $\mu^{\prime}$ ítor tol $\mu$ ǹ

 то⿱宀⿻三丨口巾凡．

 carn orationem，ut ratio postulat，redintegravi cum Boeckhio in Plat．Minoëm，p．150．In proximis vellem épógu9 $\mu$ ov ồ


## S.OPHISTES. 421






 rapev; Ita Ald. Bass. et Simplicius in Aristot. Phys. I. f. 29. \&.' nisi quod apud hunc corrupte scriptum ézogýaswc. Stephanus b. I. temere Cornario obsecutus edidit Пagperyi̊ov $\mu \alpha-$
 cini versione confinxerit Cornarius. Ficinus: advortisne, quam longe a Parmenidis mente divertimus? ¿xtssiv hic, ut alias
 Scilicet quum illud inquiri vetuisset Parmenides, an esset omnino tó $\mu y^{\prime}$ ö, Eleates nihilominus cum Theacteto non solum"' an esset, sed étiam, quale esset, quaesivit, idque ex




 alias reperí, sine libris ego mutem in $\mu \alpha x$ eoríga, quoniam








 tentiam pertinet, non video cur necesse sit mutare in «ưré.
 Versum emendavi ad §. 47. In proximis idem Simpl. vocula
 litic. p. 310. B. $\Sigma$. Eixós gàs qữ. de legg. III. 656. B. Exo.

## $422 \quad \mathrm{PLATONIS}$


















 znuct etc. Conf. Porson. ad Eurip. Med. 585. Neque rectius ibid. deinde deest $\gamma \varepsilon$ in his $\dot{\eta} \mu \tilde{\kappa_{5}} \delta \delta \varepsilon \gamma^{\prime} \varepsilon$ etc. De usu particularmm $\delta^{\prime}$ ys vid. id. Porson. ad Eur. Orast. 1234. Statim post
 structurae elegantiam perimit.

 pro vulgato sxásou dedit Simplicius. Paullo post id. Simpl.





## S O P HIS TES. $\quad 423$
















trocs. Post aujǘ Simplic. in Aristot. Phys. I. 29. 2. inseruit routfa, idem tamen bis omisit f. 52. 2. Pro tedinat autem idem posteriore loco bis citat $\pi 0 \lambda \lambda \alpha$, non male. Phileb. p. $59^{\circ}$.






 sit e Simplicio. Receptum confirmavi ad Phaedon. §. 23. In-


 pendet infinit. Eivat, $\mathfrak{t \sigma \tau}$ non habet Simpl. - Inferius paul-


## 424 PLATONIS
















\# $v \mu \pi$ óyra cet. quum Ficinus verterit, et alia quoque similiter tam unipersa quam singula etc. scriptum a Platone suspi-

 tų̨in. Iungenda enim haec as duyarà praccedentibus verbis; sequentibus ne iungantur, vetat et multitudinis numerus סurara et verborum positura, quae hunc, opinor, in modum posuisset



 тauròy, idemque mox intelligendom ad étegop. Hoc igitur dicit Plato: philosophi esse, si quis, quod aliud est, id certa quadam ratione ( $\pi \eta$, non os $\mu \eta \gamma^{f} \pi \eta$ ) idem esse, ei si, quod idem est, id aliud esse dicat, haec singulatim exquirere ot expendere posse ratione atque eius rei respectu, quam

## S O P H I S T ES. $\quad 425$






 OEAI. KOhudn $\mu \mathrm{m}$






horum turique accidisse ille dicat:' Velut quod aliud (eitsgor) est, id demonstratum est etiam tavtò esse, quatenus unim.

 nus diversum est ab eo quod est, a motu, a statu etci., "itis-

 regay). Ita porro, uti paullo ante docuit, to étrega quatenus particeps est rõ̃ òyvos ( $\mu \varepsilon \tau \alpha \sigma x$ ò toũ äyros), ipsum quoque est áp, quattenus autem diversum est ab eo quod est (Etegoy

 Edd. leğitur) mstrovévost $\pi$ óregav, in totum, ut ait, eximentem, velut quae expositionis vice in margine adscripta in contextum irrepserint et etiam sic corrupta sint nec certam sententiam exhibeant. Pro roíra nostrum roírav dedit Cod. Paris., idem exhibens mórtegov (nerrumitis), cuius loco e glossemate, opinor, Bas. 2. to "izegoy habet. Cf. §. 79. init. Ficinus loci huius sensum adeo non est assecutus, ut interpretationem eius apponere pigeat.

## 426 PLATONIS:


















 ras ô.

 plane eadem esset ratio, quae in Soph. Philoctet. r303. T'



 ofầy. Nunc ut in Sophocleo illo loco nemo haereret, si pro xraven poeta 9 arsin scripsisset, ita ne haec quidem quidquam habent offendiculi, sive post बขँтó, ut vulgus facit, äss sup-
入oysiv, quemadmodum de rep. V. p. 451. B. in his, a'申ígésx,



## S O PHIS TES.




















 de constructionis forma explicari potest.



 tavi ad Phaedon. §. 137.


 Ee

## 428 <br> PLATONIS


d．$\mu n \delta^{\prime}$ हivvas 廿立















 verbi structuram nisi in perfecto tempore reperiri arbitror，si－

 neque huc traxerim illud e Xenoph．Cyrop．V 4，15．\＆ंत゙a＇v
 vet etc．，ubi nisi of scribere malis，eadem ibi ratio obtinebit，



 citur Phaedon．§．5．ubi vid．not．Minus recte Ficin．in．qua illum locasimus．


## S O P H I S IT E S. 429



 む そ'

















 Edd. ertore manifesto đútán.
 ôsis; Quid enim, qui in his animum despondet, in aliis faciat (h, e. quantum concidet animo), quando in illis aut nihil perficiet aut etiam retro repulsus fuerit? Sic aptiu's haec mihi cum Schleiermachero visa sunt coniungi, quami si; quàe vulgata est interpunctio, subsequentibus verbis iungantur haec,


Ee 2












 ty tò vũv 乌ntoúpsvov. ©EAI. Tò Troĩov oûy dr̀



ray. Imo áyúzay vel potius ánúzay. V Porson. ad Eurip.




 quod inaudito signticatu b. i. positum exhibent Edd., aंतo-
 ratione inita expendere. Max in verbis, Qavsĩal rág an $\tau \alpha u^{\prime}-$
 Ficinus quoque legerit vertens, videtur enim quod nunc quaeritur, ita sese habere, sensus tamen $\varphi$ aviñ̃ac flagitat, cum illo itidem permutatum §. 63. extr, Et cf. §. 76 .

## S O P HIS TES.













 distingui yolebat Steph.; alioquin scribendum esse $\pi \tilde{\mu} s \tau_{0} \tilde{v} \tau^{\prime}$ tī§ ; Sic iunctim scribenda haee docui ad Hipp. Mai. §. 40 ., in quibus coartata est Graeco more duplex interrogatio, x $\tilde{u}_{5}$
 $\lambda \alpha \beta$. accus. '̈́ $\pi \varepsilon \xi$ ad $\dot{\eta} \pi 0 \lambda \alpha \beta$ óvza pertinet: quod intelligere te, putavi quum assentirere. Assensus erat verbis $\triangle \tilde{\text { И̃doy roũ̃ó }}$ y ,
 V. not. ad -Cratyl. §. 85.
 $\frac{1}{\pi} \pi^{\prime}$ avitoís-habent, cui addi debuit art. toins, quanquam ne hoc ipsum quidem ${ }^{\prime} \pi^{\prime}$ avizoís roís - ォgázrovot satis his foret accommodum. Aptissimum contra est af , ut §. 6. ou'v-

 locatae particulae non desunt exempla. Politic. p. 3oz. D. Ex,





433. PL, ATONIS






















 rursusque popularibus in periculis. - Pro हैєễvo quod praebet Stob. $\dot{\varepsilon} x \varepsilon i v a s$, non aliunde firmatum recipere dubitavi, quam nihil sit hac generis mutatione in libris veterum fre, quentius.
 Stob. au'va', unde vulgatum correxi.


## S O P H I S TES.













bula dicta s. posita sunt et in usum recepta. - tóre dè üg-
 primuni conveniunt. Vulgo tóte dó: De aoristi hoc usu imprimis ubi, ut h. l., duo verba conimnguntur, vid. notata ad Phaedon. 5. 49. - In proximis Theaeteti verbis etsi sermo
 Platoni in hac formula eat hoc $\tilde{\tilde{q}}^{\circ} \delta$, . Expectaverit quisque


 bus importune locatum prius xal, reposui post $x a l \delta \eta$, auctore Stobaeo, apud quem scriptum xai on' $x a\rangle \tau \not \approx \not \approx \pi$., atque cor-










## $434 \quad$ PLATONIS

104. ©EAI. ${ }^{\prime} \mathrm{O}_{\rho} \vartheta \omega \bar{\varsigma}$. ЕЕ. Oít












 a.



 $\mu_{\mathrm{E}}^{\mathrm{k}}$ - Variandae orationis causa interpositum hoc $\pi \varepsilon \rho \hat{h}$, ita
 queat ${ }_{\varepsilon}^{\ell} \chi \in!6$, similiter cum alibi infertur tum Menon. p. 72.










## SOPHISTES.
















 iicitur Hoíos; rectius fuerit O arôos;
 sa sunt ab iis, quae sunt, de be, s. respectu tui, h. e. sed
 ab his quae sunt, sed quatenus de te est sermo, non de aliis rebus. Pro övicuy Edd. Ald, et Bass. äytas, idemque reddidit Ficinus: re vera entia de te alia; qua scriptura sensus efficitur ab his prorsus alienus. Neque enim illud quaeri h. l. potest, verene alia haec sint, nec ferri posset haec ${ }^{\text {źregen }}$ non
 Schleiermachero evidentem, quam Slephanus iam recepit, Cornarii lectionem, cuius veritatem liquido confirmant haec


 posse, illud rem continet quod, quando $\mu^{\prime}{ }^{\prime}$ örra de re qua-

## $436 \quad$ P L A T O N I S


 ' $\tau \alpha \tau$
 $\tau \alpha \delta_{\varepsilon}^{\prime} \gamma_{\varepsilon} \tau \iota v o ́ s . ~ \Theta E A I$. Oút $\tau \omega \varsigma$. EE. Ei $\delta_{\varepsilon}^{\prime} \mu \eta^{\prime}$







cenque dicuntur, ea non sunt omnino $\mu \eta^{\prime}{ }_{0}^{\prime \prime} \gamma \tau \alpha$, adeo ut, quod Sophistae volebat cavillatio, ne intelligi quidem, nedum 'sermone proferri possint, sed quatenus ad eam, qua de














 ubi nollem roug uncis nuper seclusum. Alia dedit Erfurdtius
 $\mu^{\prime}$ 'ท

## SOPHISTES.








 Sou póvov. ヨE, Oửoũv drávoda pèv xai $\lambda$ óvos










 $\alpha \dot{\alpha} \lambda n=\tilde{n}$ etc., haec omnia ut genera et vera et fása animis nostris inesse. Parum tamen luc convenit vocabulum gívn, rectiusque, opinor, apud Stob. legitur "ौ* $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha^{\prime} \gamma^{\varepsilon} \psi$.





 men aj’roũ illud perperam accepi; pro aoũ ibi pasitum docuit Heusdius Spec. Crit, in Plat. 96.

## $438 \quad \mathrm{P}$ L A T O N I S
















 $\alpha \dot{\gamma} \boldsymbol{o}^{\prime}$, posnit illaturus deinde $\dot{\eta} \delta \delta^{\prime} \xi \alpha$, , $n$ cuius locum substi-








 cet. importunum istud $\tau \varepsilon$ expungendum potius quam in $\gamma s$ mutandum ego existimo.
 cum Ficino qui'vertit, advertisne, nos facilius quam putabamus etc. Contra Bas. 2. तןóregov. Quorum prius probabat

## S O. P H I S T.ES.














Steph. tanquam: magis sequentibus conveniens, quoniam significare vellet Eleates, se via quadam faciliore minusque aspera, quam putassent, ad id quod quaerelant, pervenisse: mihi admodum est dubium, num omnino Graece reáas 76 हиes: magis dici' potuerit quam Latine leniter s. mansuete aliquid inuenire, pro facile invenire. Si verum est mexórsgov neque in eo delituit forte ( v . ad Parmen. §. 1g.), sic intellexerim: mansuetius aliquid (minus difficilius) reperta est falsa opinio.
107. iñ


 V. not. ad Gorg. § 42.







## 440 PLATONIS






















 tentia conf. $\S .44-46$.






 simplici quaestione, nou subsequente particula иै, Jórsgay h. 1., ut ante, est i. q. ómorģ̧๐oũv, alierucrum.

## S OPHISTES.













 qui natara quasi proxime ad hanc disputandi verumque investigandi rationem accedunt. Utrumque dicitur śzritatio



 nuper a praeclaris viris sollicitatum. Sensus est : qui sermone s. disputandi ratione quasi genere cognatus est Socrati ad siusque colloquia accedit. Novo loquendi generi ध́ $\gamma \chi \sim \tau \alpha ́ \tau \omega$






 pertinet, quae supra partes positae sunt artis illius acquiren.












 $\mu \nu n^{\prime} \mu \varepsilon \vartheta a$.

 in artium tamen nominilus praecipue articulum negligi con-




 тเxn'


 $x n^{\prime}$, $\tau 0^{\prime} \delta^{\prime \prime} \pi \pi \Delta \lambda \in \tau t x y^{\prime}$ etc. Dempto igitur quater articulo in Gorg.

 rıx่ optimi praefigunt libri, Edd. quater habent. A ia dabit Schaefer. in Meletem. p. 5. Atque talia lectorss admoniti facile ceatenis augebunt exemplis.

[^3]
## S O P HIS TES. 443















 Velut sermonem interrimpit interiectum Tò Toĩov; in.Par-







 peti ¢и́नopey (an ita loquemur, ut vulgi sequamur opinionem sermonemque?) Certe $\varphi$ ávas sic simpliciter positum non memini; neque id Stepinano visum, post $\chi \rho \omega^{\prime} \mu s y=t ~ a l i q u i d ~ d e c s-~$ se suspicanti, quod participio huic iungeretur. Hoc tamen si quis praeferat, ne sic quidem sylkabam in his mutandam agnoscet. Nimirum in primo interrogationis membro vocula $\mu$ ã̀, ut Latinum num, vim habet negandi: num alio'quoquam quam deo auctore fieri illa dicemus, quum ante non fuerint? lam additur contrarium: an forte vulgi opiñione sermoneque utentes? tum iterum prima infertur quaestio, 解 $\mu s \tau \alpha^{\prime}$ 入óvò ss xal

## $444 \quad$ PLATONIS












 ขขย






 pro $\begin{array}{r}\text { ruĩ } \\ \text { Euseb. } \mu \varepsilon घ, ~ q u o ~ r e c e p t o ~ p o s t r e m a ~ s i c ~ l e g e n d a ~ s u s p i-~\end{array}$



 Stob. Vulgo iтала $\mu \beta \alpha^{\prime} \omega$, quod sine libris corrigi debebat.

 bet, probandi evincendique (v. not. ad Theaet. §. 27.). Eadem




## S O P HIS TES.










 $\mu$ ìv बùtñs oútc $\tau \alpha \dot{\alpha} \pi \alpha^{\prime} \nu \tau \alpha \mu^{\prime} \rho \rho_{n} \gamma^{\prime} \gamma v \varepsilon \tau \alpha i$, dúo

 vacaneo consumeremus. Qui vertit nam supersacanea dispu. tatio talis esset, Ficinus videri potest legisse déros pro $\chi$ góvos, eaque vocahula a scribis sexcenties permutata constat. -
 sed ponam, quae natura dicuntur, ea divina arte fieri.


 et.. eundemque in modum haec reddidat Ficinus: Quemadmodum ars effectrix universa per latitudinem est divisa, ita nunc per longitudinem dividatur: atque ita quatuor illius partes efficiuntur etc. Oî̀o h. l. non est quemadmodum, sed potius $q u \cdot s i$, referturque ad seqq. $\kappa \alpha \tau \alpha^{\prime} \pi \lambda \alpha^{\prime} \tau 0 \varsigma$ et $\kappa \alpha \tau \alpha^{\prime} \mu \tilde{\eta}-$
 Sic, inquit, dioide, quasi tum $\pi 0$ ontirǹ̀ universam per latitudinem, nunc vero rursus per longitudinem dividens. Nimirum qui rem per latitudinem in duas divisit partes, tum eandem per longitudinem in totidem dividit, quatuor is rei fa-



## 446 PLATONIS











§. rog. Iam divisionis huius tale nascitur $\sigma \chi_{\tilde{n} \mu \mu}$ :

 rursus divisa sunt, eorum unum genus ex utraque parte $\alpha \dot{b}-$

 nominativi aboluti; wis $\dot{\varepsilon} \tau^{\prime} \rho \omega 5$ autem pro $\dot{\varepsilon} \tau^{\prime} \dot{\varepsilon} \rho^{\omega} \boldsymbol{s}$ dictum ut Phaedr. §. 13g. et saepe alias. - xal xatà $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha$ 访Sic Ald. et Bass. pró tautu', quod male invexit Stephanus.

 non statim faciat $\lambda_{\hat{\prime}}^{\boldsymbol{\gamma}} \boldsymbol{\gamma}$ s $\delta_{n}^{\prime}$ ?




## S O P HIS TES.












 vetat multitudinis numéro positum sisonace. Proximum deinde חoíd pro vulgato Moía requirunt subiecta haec Tó $\tau \varepsilon$ ह́y taís sสy. кגो \% $\sigma \alpha$ —.










 illud certe intelligi arbitror, $\delta<\pi$ ha $\tilde{\nu} y$ b. l. significare imagi=


 accurate aliquando explicabit, qui unus hodie Timaeum penitus intelligit, A, Böckhius.

## 448 <br> PLATONIS













 hic $\tau \eta^{\prime} \nu \dot{\eta} \mu$. $\tau \dot{\varepsilon} \chi^{\prime} \dot{\eta} y$ ex eo genere est quod explicui ad Gorg. §. 66. Sequentia ${ }_{\alpha}^{\alpha} \mathcal{g}^{\prime}$ oứ etc. sic intellige: nonne ipsam domum facere nos aedificandi arte dicimus, pingendi autem arte aliam aliquam, sommii instar humani vigilantibus exhi-


 ris. In his autem ut ratio constet structurae, quae nulla





 tam medelam a libris MSS. expectandam iudico. Ac ne proxima quidem satis sincera videntur; aptius certe vinctam orationem
 $x \alpha \tau \alpha^{\prime} \mathcal{T}^{\prime} \tau$. $\tau \mu$. Quod deinde sequitur $\gamma^{\prime} \nu y \eta \mu \alpha$, activa b. l. po-
 tic. p. 289. B. Ad hoc autem yévinper genitivum utrumque per-


## SOPHISTE,S.


















[^4]
## $450 \quad$ PI. A T O N I S


















[^5]
## S O P H I S T E S. 45 r



















[^6]
## 452 PLATONIS























 גoís ubi vid. Rubnk. Usurpatur igitur vox de ferro, quod non ex uno cusum est, sed commissuram habet alicubi, ut pro uno sit duplex.
 uti vertit Ficinus: ut narrasti.


## S OPHISTES.















 nihil dubitavi, quod in Edd. legitur, tóv mutare in tó. Phaedr.



 Ita Ald. et Bass. Nescio cur Steph. dederit ö,tt.





 ¢ías Euthyphr. p. 3. C. is est qui suam docere artem potest.
 $\pi \omega y$. Deinde si còy retineas, neutiquam sermonis cohaeret constructio. Correxi igitur cum Schleierm. to et lenem satig structurae ávaxoiavíay agnosco, ut, quum post baec, Tò $\delta$ r' $^{\prime}$

## 454 PLATONIS SOPHISTES.



 Mèv ỗv.

 adhibens ad ipsum Sophisten sermonem reflexerit. Nam
 3. 2ri. =4r. lam verba hunc in modum inter se pendent:



 Iam miro artificio a fine ad initium ( $\alpha \pi 0^{\prime} \tau \varepsilon \lambda \varepsilon \varepsilon \tau \tilde{n} s \xi^{\prime} \pi^{\prime} \alpha^{\prime} \rho \chi^{\prime \prime}$ in unum colligatas videmus cunctas proximae divisionis par-









$$
\Pi \Lambda A T \Omega N O \Sigma
$$

## 

## ETAIPO $\Sigma \Sigma \Omega K$ PATH $\Sigma$.

## IППOKPATHE ПPSTAГOPA $\quad$ A AKIBIA $\triangle H \Sigma$ <br> 




 scriptum, quam secundae personae formam nunc vellem ubique a me Platonis orationi restitutam. Ad seqq. " $\delta \tilde{n} \lambda \mu \alpha \dot{n}^{\prime}$ in quibus etiam nuperrimus Athenaei Editor $\tilde{\tilde{n}}$ praetulit, optime iam Stephanus talem esse monuerat huius loquendi generis usum, ut ab eo diceretur, cui, postquam de aliqua re quempiam interrogasset, statim in mentem veniret id ipsum, quod ex illo scire voluisset, q. d. an potius de hoc non es interrogandus, quum ego coniectura assequi possim? Unice igitur in hac formula verum aptumque est $\eta_{n}^{\prime \prime}$. Scripsi autem et $h .1$. et $\S$. 5 r . extr. $\delta \tilde{n} \lambda \alpha \delta_{n}^{\prime}$, utrobique etiam Stephano monente, pro vulgato $\delta \eta \lambda \alpha^{\prime} n$, itidemque corrigendum Menexen, init., Euthyphr. p. 4. B. et sexcenties alibi. Alterum recte ponitur ubi particulae vim habet neque cum reliqua structura cohaeret. Initium autem hoc ita verterat in translatione sua Cicero, laudante Prisciano l. VI. p. 706. Putsch. Quid tu? unde tandem appares, o Socrate? an id quidem dubium non








 $\pi 0 \lambda \lambda \alpha^{\prime}$
 cabula ad rem amatoriam traducta dabit D. Wyttenbachii
 Vid. not. ad Phaedon. §. ro8., quanquam h. l. ego iunxerim potius haec yodo's ávn' ${ }^{\prime}$. Porro id. Athen. vulgatiore ordine,


 tione, quaxe hic notetur, legisse se nunquam fatetur ita vertit: et qui inter nos etiam ipsos annumeraretur. Etiam hac indoctùm latuit hóminem, $\alpha v^{\prime} \operatorname{on}^{\prime} \mathrm{h}$. l. notare solum, item ut





 Homeri autem quem respicit versus est Odyss. x. 279. $\pi \rho^{\boldsymbol{\omega}}-$
 ßadóns Athen. aj́jo's inseruit, cuius ego vim h. l. non assequor,
 sta $\rho^{\rho}$ ह́x. Atque ita Ald. et Bas. 2. nisi quod comma in his post taṽ̃y appositum est. Ego ita distinxissem, tí oû̃; ta-


## PROTAGORA,S.





















5. 2. Kai oütw xatós tş - Ald. et Steph. oütws. Bas. 2.
 lino quidem genere satis, me iudice, quadraret h. l. कperla-
 Nunc quum quáfиy quandam haec referant, quis substituere
 nationiş -ótह̧os et -ótatos permutatione? Ficinus: quid prohibet - quo minus quod sapientius est, sit et pulchrius?
§. 3. T' oừy où dxayñoc - Hinc, ut notavi ad Charmid. Gg

## 460 <br> PLATONIS













§. 5., Sympos, p. 173. B. Tí oũy ou diayñ $\sigma u^{\prime} \mu o 6$; e Cod. Pa-
 usum post ri oưy non sine vi pro praesente illati, qui ita
 quod ne Graecum quidem, semel admoniti innumeris locis





 Cornario Serrạnoquę Ruhnkenius ad Tim. Lex. p. 279. excitandi potestate accepit, Hippocrates, heus thetc., Ficinum reprehendens quod verterit, Hippocrates hic est, inquam. O Hippocr. nlimquid novi? Frequenter sane sic ponitur oũ




 gá. Nostro tamen loco quid vetat cuin Ficino interpretari, Hip-

## PROTAGORAS. 45r






pocrates est hic (Hippocratis vocem agnosco)? Illo enim significatu nescio an potius iunxisset haec ita Plato, ' $\mathrm{I} \pi \pi \quad$ ox $\rho \mathrm{g}^{\alpha}$ -
 ad se irruentem hominem sic excitet Socrates? Itaque cum Ficino distinxi. - vétregoy prq xaxò per euphemismum poni monuit, allato etiam hoz loco, Valcken. ad Herod. III. 62.
 legirur ap. Herodot., qui dixerit, neminem se nosse, non recordatus est vir summus illa Pindari Pyth. IV. 275. $\mu$ ' $\boldsymbol{\text { tu }}$ vew'



 ad Parmen. §. 斤.), sed confirmandi vim habet h. l. opta-



 pungendum, ut s $\alpha$ 's perineat ad ${ }_{\xi}^{\prime \prime} \varphi n$, iam Steph. monuit. Iocularis est error Ficini vercentis, ''rotagoras vienit at prope me divertit, quern secutus Serranus in aaimadvp. non absurdum iudicat, in aedibus Calliae frotagoram divertisse, et in. Hippocratis tamen vicinia habitare; novo srilicet usu vocis


 oat; ego iam pridem, tu vero modo audisti? Hunc sensum

 corum lectorum potuit quisquam. $\pi \varrho^{\prime} \hat{a}^{\prime} \eta$ autem h. l. non est iain pridem, sed uudius tertius. Cf. §. 2. extr. Thucyd. III.

$$
\mathrm{Gg}_{2}
$$

## 462 PLATONIS












 haec proferuntur, habet $\pi a \rho^{\prime} \xi \mu \mu^{\prime}$.
4. $\ddot{\varepsilon}_{\xi}$ Oivóns. De Oenoë, duplici pago Attico, altero ad Eleutheras, ad Marathonem altero, vid. Wessel. ad Diod.







 vid. Markl., itemque, ithat de Eratosth. caede p. 26. roíra,
 ${ }^{21}$ positum recte iudicat Reisk. Eurip. Suppl. 458. \#\#wets $\delta_{\varepsilon}$










## PROTAGORAS. 463









 cturnas denotant. Singulari numero Herodous IX. $\ddagger+$. wis $\delta_{\xi}^{\prime}$




 durejum. Hasc aliaque id genus plura, in aliis dialogis a nobis praetermissa, in hoc propterea explicui accuratius, quod ab hoc potissimum incipiendam tironibus Platonicorum librorum lectionem iudico. 'Quapropter exposui, attigi certe omnia, in quibus ipse obscuritatis vel dubitationis quidquam deprebendisse olim me memini.
4. su'qu's ávosás, oìza - V. not. ad Phaedon. §. 13. rnv árifiay. Sic pro dudesiau, quod in Ed. Steph. legitur,
 tiusque hominis ingenium, quod non facile deterreatur subi-

 hoc verbo usus, similiter ut $Q \in \dot{\gamma}$










## 464 PLATONIS










 ย̈тขХок $\pi \alpha \rho^{\prime} \dot{\nu} \mu \tilde{\omega} \mu, \quad$ Utrumque, et praeteritum tempus et prae-





 don, §. r38, ịnit.









 Steph., etenim neque mearum ieque amicorum facultatum
 hic potius est: nulla in re neque ex meis neque ex ainicoruin facultatibus deficiam s. dèero. Phileb, p. 52. D. Ti mer'




## PROTAGORAS. 465
















 uno hoc, quod sciam, Platonis nostri loco atque in una Ed. Ald. legatur (nam Bas. 2. ऊुy habet), nolui tamen sine libris MSS. oblitterare. Sic semel apud Platonem in vulgato quidem
 stoph. saepius illud $\tilde{\eta}^{\text {r }}$ reperitur. V. Bergl. ad Av. r363. Pier-

 utrumque aptum h. 1 .
 Protagorae imprimis, deditissimum. V. not. ad Theaetet, §. 57Vitam hominis fortunamque athigere de celebratissima illa geate disputantes Perizon, ad Aelian. V. H. 14, 16. et Gronov. Obss. IV, 7., itemque Hemsterbus, ad Lucian. Timon. 24. Nos praecipua de eo veterum loca haec collegimus: Xenoph. Hellen. IV 5, r3. V, 4, 22. VI, 3, 2 et 3. Sympos. VIll. 3g. sq. Andocid. de Mysier. Reisk. p. 6r. sqq. in Alcib. p. 118. Lyoias pro Aristoph. Reisk. p. 649. Aristoph. Ran. 432. ibiq. Schol. et ead. ad Aty. 284, et Conc. 805. Max. Tyr. Diss. XX.

## 466

#   


#### Abstract

p. 391. Reisk. Athen. XII p. 537. B. Conf. Sluiter. Lectt. Andoc. p. 95. sq. Apud Calliam autem Protagoram divertisse post mortem demum patris eius Hipponici, quam paternam ille hereditatem adiisset, quod statuit Athen. V. 18. p. 33g. Schweigh. ego    


 Hipponicum autem bunc constat in proelio apud Delium occubuisse Ol. 8y. r. V. Andocid. in Alcib. p. 117. ed. Reisk. Porro quum teste Alhenaeo I. 1. in fabula Kodoxey nomine inscripta, quam praetore Alcaeo Ol. 89. 3. docuit Eupolis, Protagoras tanquam Atbenis sommorans induceretur, eum autem Amipsias Comicus in fabula Conno, duobus annis prius data, inter Sophistas Achenis tum commorantes praetermisisset, sequitur, Protagoram Athenas iterum vel Ol. 89. 2. praetore Aminia, vel intra certe illud biennium venisse, quamque Protagoram nudius tertius advenisse paullo ante dixerit Socrates (§. 2. extr.), intra hos duo annos dialogi huius tempus incidere. At vero infra §. 47. Pherecratis oi "Aygtor anno ante, xifgyt, data dicitur, quam datam testatur Athenaeus praetore Aristione Ol. 89. 4. Ita rursus necesse est, colloquium hoc perinere ad Ol. 90. r. Mitto quam de Hippia Eleo, sermonis huius participe, dubitationem movil Athenaeus, qui bello Peloponnesiaco non potuerit cum civibus aliquot ( $\$$. 17. extr.) tuto Athenis versari nisi per annuas inducias illas factas praetore Isarcho Ol. 89. r. vel pratore Aminia Ol. 89. 2., ut hoc quoque nomine dialogus ad Ol. 90. I. referri vix queat: graviora bis multo attulit ad rersionem suam p. 219. Schleiermacherus : cum Socrate, quem exacto septuagesimo aetatis anno mortuum constat Ol. 94. 1., Protagoram tanquam cum iuvene disputare; Alcibiadem, qui in thoc libro appelletur aןผ̃тov iđпииитйs, iam Ol. go. I. ducem Atheniensium Peloponnesum invasisse (Thucyd. V 52.); Agathonem, qui intra eandem Olympiadem go, 4. (v. Athen. V. p. 217.) festo Lenaico tragicus vicerit, in hoc dialogi puerum vocari (§. 18.); denique Periclem tanquam vivum adhuc memorari
## PROTAGORAS. 467






 b.

 (§: 28. extr.), eiusque filios narrari huic ipsos interfuisse colloquio (§. 16.), quorum tamen uterque ante patrem et Xanthippus quidem pestilontia illa Ol. 87. 3. absumptus fuisser (Plutarch. Pericl. p. 172. B. Athen. XI. p. 505. extr. Casaub.). Has tot tam graves difficultates nondum inventus est qui commode tolleret, neque inventum iri opinamur. Sed tota res ad illam pertinet quaestionem, quantum sibi sumpserint veteres in temporum ratione, ubi accuratam historiae fidem nemo requireret.









 bominis fortitudinem, qui non facile posset ab incepto de-










## 468 <br> PLATONIS


















Ald. In Bas. 2. verbo $\ddot{\varepsilon} \varphi \boldsymbol{\varphi}$ $\lambda \tilde{\omega}_{\nu}, \mathrm{h}$. l. futuri est temporis.





 §. 3. p. 6.
§: 7. Пoגíz $\begin{gathered}\text { atroy - De Polycletó statuario et architecto }\end{gathered}$ et de Phidia sculptore, excelleatissimis Periclis aetate artificibus, quum sint e Pausania, Plinio alisque notissimi, plura afferre non attinet, Uterque iunguntur et Max. Tyr. Diss. XXVI., et saepius alibi. - 山今s ris dé yعungópevos $\alpha$. Bas. 2. -


## PROTAGORAS. 469














 tamen, quod volebat aliquis; per structuram sermanis intelligi h. I. posser illud ávavcatooforay in priore orationis parte àv $\mu^{\prime} \mathrm{y}$ - $-\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\varepsilon}$ de quo praeter alios vid. Casaub, àd Athen. V, c. ı2. Schweigh. p. \%3. Hemsterbus. ad Aristoph. Plut. p. 133. Kuster. ad eund. v. 468 . Valckenar. ad Loca q. Nov. Foed. p. 402. Supplendum mente totum illud, quod in praecedd. verbis la-
 generis simillimum exemplum est Xenoph. Mem. Socr. III. g.






 tivo inter participia reliqua nihil molestius. Subaudiendum





## 470 <br> PLATONIS















 De addito hoc eivat vid. nostra ad Theaetet. §. 45. Statim post male Edd. đ̈ga.
§. 8. Aujròs $\delta$ ह̀ $\delta$ y' ais $\tau i s$ ysvig. Ita Bas. 2. ut §. 6. ais

 de die illucescente dicitur, et ixoquivsa (Xenoph. Anab. IV,


 Guelf. pro īs $\varphi$ aivsro.) Demetr. de Elocut. c. 218. Schneid.











#### Abstract

PROTAGORAS. 471        b.  


 det in Graecorum conspectu Sophisten (hominem mercede docentem) te praebere? - sis tois "Eגanv. coram Graecis.




 hac, sed enim vide, o Hippocr., ne forte àlio téndat tutm hoc Protagoricae artis studium, ductus Stephanus pro ágo legendum scripsit ö $\rho \alpha$ : alioquin id esse subaudiendum. In qua correctione opus fuerit subiunct. iँтo $\alpha \alpha \mu \beta \alpha^{\prime} y n$. Pro $\alpha^{\prime \prime} \rho \alpha$ ex Edd. Ald. et Bas. 2. revocassem ego å $\alpha^{\prime} \lambda \lambda^{2} \tilde{\alpha} \rho \alpha$ offenderet subsequens istud $\mu \hat{y}^{\prime}$, quod si adiungi voculae $\tilde{\alpha}$ § $\alpha$ voluisset scriptor, dedisset, opinor $A \lambda \lambda^{\prime} \tilde{\tilde{j} \rho \alpha}$
 quanquam déa $\mu \dot{n}^{\prime}$, quod sciam, non aliter usurpatur usquam nisi ut, qui interroger, rem negari velit, quum h. l. utique affirmans requiratur responsio. Tenui igitur, quod Siephanus edidit, $\alpha^{2} \lambda \lambda^{3} \alpha^{\prime \prime} \rho \alpha$, multis illud locis in libris scriptis editisque obvium, ut interrogatio incipiat a particula $\mu \eta^{\prime}$, quae perinde ut $\mu \omega ̃ ้$ saepe ibi quoque adhibita reperitur, ubi affirmatur rés, non negatur. Cf. Herm, ad Viger. p. 766 . Ut h. l. ád $\lambda \lambda^{2}$



## $472 \quad$ PLATONIS




















 סौpeovȩテ̃̃. Vid. Rubnk. ad Longin. §. 34. p. 258. - Tòy sं $\lambda \varepsilon$ í'segoy, a mercenaria docrrina alienum.

 $\sigma 0 \varphi$,uy ${ }^{\prime \prime} 5 \mathrm{~ns}$, quemadmodum in Cratyl. §. 52. "H甲aisov nomen
 significant quae doctrina et eruditione continentur. - т $\tilde{\omega} \boldsymbol{y}$ дí боф̂̃y. quo pertineant haec $\sigma \circ \varphi \alpha^{\prime}$, quorum pictores sunt periti, vel circa quam rem versentur ea $\sigma \circ \phi \dot{\alpha}$, ut expl. Steph.

## PROTAGUK، S. 473















 sa oratio vetet baec $\tau \tilde{\omega} y \tau \in \sigma \circ \varphi \tilde{\omega} y$ masculino genere accipere,
 cur excidisse putarit Heusdius. Nec magis eidem in proximis adstipulor a Platone, viro, ut ait, venustissimo, scriptum

 quid ad sermonis concinnitatem proficiamus; imo repugnat illa Platonicae consuetudini, de qua in ista scriptura vix fer-
 tyl. §. 2n, 2. Non tamen ego difinteor, redundantiam aliquam inesse sermoni, qua facile liberaretur omissis his, $\tau^{\prime} \dot{\alpha}^{\prime \prime} y \alpha^{\prime} \pi \sigma$.

 MSS. consensu tentandum.
 oúr. sine ${ }^{\prime \prime}$, quod insertum a nobis Platonici sermonis periti probabunt.

## 474 <br> PLATONIS












 $\chi^{n} y$, a glossatore profectum ' $\quad y^{\prime} y \psi_{v} \chi^{\prime} y^{\prime}$ nobis olim videbatur, probante Scbleiermachero ad Vers. p. 3c4.; nunc Platonis id esae pro certo affirmarim. Nimirum neque verbi collocatio displicere debet, quae plane est eadem de legg. I. p. 63ı. G.




 iv $\tilde{\sim}, ~ q u a m v i s ~ p r a e c e s s e r i t ~ \tau \dot{y} y ~ \psi u \chi x^{\prime} y: ~ n e q u e ~ v e r o ~ n o n ~ i l l a ~$ deinceps verbi iteratio $\tau x^{\prime} \nu \sigma \eta^{\prime} \nu \psi \chi^{\prime} \nu$, sic posita in extrema periodo, mirantis sermoni insignem quandam vim addere et
 \%. Gemina prorsus sermonis structura Eurip. Iphig. Taur.




 xä่s $\pi \rho \alpha^{\prime}$ gats, ut Lysias scriosit de Eratosth. caede p. 40 . iv 'थ $\mu \check{\sim}$

## $\because$ PROTAGORAS.























 bat roízu din. , Vid. ibi Buttmann. p. 128 sq. et conf. Boeckb.



 legitur $\tau \alpha \tilde{u} \tau \alpha \delta^{\prime \prime} \eta^{\prime}$. In tauta exemplorum frequentia mirere Valckenarium in his 'Theocriti I. io. at $D^{\prime}=x^{\prime}$ ápecrey Thyas ápues



476 P.LATONTS











 tribuit Ficini versio, eumque in modum verba in Edd. Ald. et Steph. distinguuntur. Cui rationi tum vocula go'g obstat, $^{\prime}$


 neatiquam illà conveniens homini qui continue concessisset illud de Sophista doctrinarum caupone. Contra si Socrati haec assignaveris, nihil offendere hic potest praeter abruptiorem paullo sermonis transitum in his, $\mathrm{T}_{\xi} \xi_{\varphi_{\varepsilon \tau \alpha /}} \delta_{\varepsilon}^{\prime} \psi_{v} \chi^{n} \eta$ riv', quae Platonici dialogi more vel hoc vel simili modo an-

 cet quaestio in re adeo per se aperta et evidenti. - Statim post, quamvis praegresso "'mws, tenui tamen aor. I. subiun-
 cepti illius Dawesiani. Xenoph. Cyrop. VII. 5, 82. ס'тws rw̃y







## PROTAGORAS. 477



















 memor yuae attuli ad'Gorg. §. 124., bic tamen post illa, s' $\boldsymbol{x}^{\prime}$
 iargıo's äv, non dubito quin e textu post $\varepsilon \pi \rightarrow \sin ^{\prime \prime} \mu \infty y$ exciderit

 dare, in qua $\varphi_{i}^{\prime} \lambda t a \tau \alpha$ proprie de uxore et liberis usurpatur


 ibiq. notata, et Wernsdorf. ad Himer. p. 874. - tugá toü-
 culcatum pronomen. Articulum h. l. perinde. ut recenciores

## $478 \quad \mathrm{P}$ L A T O N I-S
















 $\mu \alpha$. Pudet plura congerere, ubi statim obvium in proximis
 oxdoor Bà. 2.


 genere, non pratermisso loco nostro, attulit ad Iul. Or. I. in Bibl. Crit. P. X. p. 65 . D. Wyttenbachius, in bac forma comparativi loćo positivum poni ratus. Sane ersi eodem fere


 huiusmodi fere sensu: nobis nonnisi iuvenitis quaedam facultas suppetit ad tantam rem diiudicandam. $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda$ iov subaudiendum ad $\nu$ tor agnoscerem ego, sí sequeretur „̋ äse roo. $\pi$. $\delta$.

## PROTAGORAS. 479















 $\xi_{\xi \alpha u \tau \alpha} \dot{\eta} \mu \tilde{i y} \tau \alpha \tilde{\gamma} \tau \alpha$, ut Xenoph. Hellen. III, 2. 19. $\delta \sigma_{\xi} \xi_{\alpha \nu \tau \alpha} \delta_{E}$



 cellam Iu̧w̧oũ. V Schneideri Epimetr. ad Xenoph. Mem. Socr. p. sgi. Ubi quod scripsit vir eruditissimus, qui dominum alienae domus videre et cum eo loqui vellet, eum pét-
 contra doma exiturum eapdem dici sógrety, ut, iqui forte aste ostium adstitisset, sibi caveret: hoc ego discrimen inter y goúzfy et xózreay observayi nusquam. Contra Srbol. ad



 ibiq. Pierson. Ceterum improbatum Phrynicho x oovesy perinde atquè xónteay rỳv Zúgex apud optimos scriptores de introituris reperiri constat.
$480 \quad$ 'LATONTS















 sic de rebus factis, quarum quis meminit, סoxsiy motari ad Theaet, §. 2. Eunuchus hic fuit ianitor, ut in ditissima Calliae domo Persarumque luxum imitante, Conf. Terent, Eun. 1, 2, 88 .

 seu ${ }^{\prime \prime} \notin$ tí $\chi \rho_{\rho} \tilde{n} \mu \alpha$. V. Valcken. ad Eimip. Hippol, v. go5. $\because$ ou $\sigma x \Delta \lambda y^{\prime} \alpha u^{\prime} \tau \hat{y}$, domino. V. Casaub, ad Theophr. Charact. II. p. 34. ed. Lips. Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. p. 335, $\alpha^{\prime} \mu \varphi$ ○ $\tilde{y}$
 est, ut Latine toties aliquando dicitur pro tandem aliquan-




## PROTAGORAS. 48I











 sine librorum suffragiis ego non praefixerim. Conf. not. ad Phaedon. §. ıos. 1.
 h. l. videtur dici quod Vitruv:o VI, 1o. dicitur peristylunt, quatuor illud porticibus constans, quae ab ianua introëuntibus quadratam aream quasi quoddam impluvium circumda-

 Ad huius peristyli porticum unam positum fuit tà $\tau \alpha \mu \varepsilon \varepsilon^{2} o v$, cella penaria, cuius mox mentio §. 18., unde boe ipsum soà dicitur Aristoph. Eccles. 14. Conf. Schneider. Epimetr. ad Xenoph. Mem. p. 2gi. Rem accuratius alıquando explicatam dabit, qui hodie regnat in hac antiquitatis parte, A. Hirtius.

 Hipponici secundi uxorem, Calliae matrem, postea duxerat Pericles ex eaque Xanthippum et Paralum genuerat. Plutarch.


 rov ixa Г Г $\rho^{\prime} \propto \lambda$ 友. De Periclis his filiis, Xanthippo et Paralo, hominibus nequam, vid. Plutarch. 1. l. p. 17. E. Plat. Alcib. 1. p. 118. D. Menon. p. 94́. B. Charmides, Glauconis f., satis est notus ex cognomine Platonis sermone. Conf. ibi $\leqslant-3$.

## 482











Mox pro $\dot{o}_{\text {éregos ex perpetua illa in libris permutatione Edd. }}$ Ald. et Bas. 2. : ifroígos. - à Mevdxios. Mende Thraciae urbs, in peninsula Pellene sita. Vid. Steph. Byzanr. p. 550. ibiq. Berkel.


 Stephanus. Praesenti utrobique opus, quam colloquio Sophistarum digressus, Socrat's statim haec eodem illo die

 Souv, probabili satis coniectura, quam tamen nondum aliunde firmatam, religio vetuit in textu relinquere. Quis enim praester, non banc potius scriptoris manum fuisse: tovitay $\delta_{k}^{\prime}$
 $\xi$ हvor $\bar{\varepsilon} \varphi$ aivorzo etc., quae quidem reddidit Fjcinus: $A$ tergo praeteren sequebantur alii auscultantes I'rotagoram, quorum
 ut Sirenum aliqua, de quibus proprium boc »nגẽ̃. De verbo Valcken. ad Eurip. Hippol. v. 3o3. ', Mulcere aliquem
 $\gamma^{2}$ b. quorum prius, usitatius, non de Orpheo tantum, Arione áliisque poetis, sed et de oratoribus adlibetur Pericle, Protagora, Callistraio ceterisque sic audiores permulcentibus,
 Bas. 2.

## PROTAGORAS. 485














 हigsyonoce finy Hgaxinzian, sidodioy cet. Hic cur Stephanug scripserit, magis sibi placiturum $\varphi$ aín \#̀ "openes, ego, quum
 plane non assequor. Prorsus ita Menon. p. 76. D. 'Ex raúzoy


 fraudis suspicionem vocavir, vir eximius recordabatur, opinor, talium, ut Cratyl. §. 68. $\alpha^{3} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \mu n^{\prime} \lambda_{i}^{\prime} \alpha y-a^{\prime} x \nprec \beta \circ \lambda o y o v ̃, \mu n^{\prime} \mu^{3}$

 Homeri mentio; mihi interim nihilo minus genuini haec coloris videntur.
 ut scriptum adhuc Sympos. p. 176. B., olim fuit in Xenoph. Mem. Socr. III, 13, ¢. Rectum 'Axovpяyoû h. l. habet Bas., 2. Celeberrimo huic aetatis illius medico in arte filius successit Erjximachus, itidem e Platonis Phaedro §. ir5. Symposioque satis notus. - Andronem hụnc Añdrotionis filium etiam in

## $484 \quad$ PLATONIS









 Articulum in his omissum a Siepl.. ex Ald. et Bas. 2. restitui.








 git hac Tantali appellatione? - दो $\pi$ sin'ísst. A colloquio mo.
 morabatur in urhe, Prodico illo ipso tempore adhuc, opinor, Athenis commorante? Non enim $\dot{\xi} \pi i \delta \eta \mu \tilde{\varepsilon}$ ficat adesse, uti reddidit Ficinus, neque, si adveniendi signi-

 oav; Ergo rescribendum $\dot{\varepsilon} \pi i d \eta \mu \varepsilon \tilde{q}$, cui concinit in seqq. illud





 M*, quod tamen Porson. ad Eurip. Phoen. 1366. mutare iu-


## PROTAGORAS. 485















 p. 17 . A. Aristoph. Tlesmoph. 19f. sq. Unde © xaiás Ayá: Swi Plutarch. Sympos. III, 1. P. 645. D. Athen. Deipnos. V. init. yanes hoc, quod in zohà mutari voluit Steph., positum





 Aelian. V. H, II. यr,
 pro $\pi \alpha \rho_{\text {g̈r ( }}$ (cqnf. Phaedon. §. 6.), quaerendum loco reme-


 sens est, usurpari opinor. Itaque etiamnum suspicor, zoũró
 moretur; Leg'oolophidae'filii, Athenlensium ducis contra Spar-

## 486 <br> PLATONIS














tanos, mentionem facit Xenopb. Hellen. II, 4, 2r. Conf. Aristoph. Ran. 156r. ubi pater appellatur Asuẍ́noфos, (de qua in hoc ipso nomine varietate vid. Hemsterhus. ad Lucian. 'Timon. Bip. T. I. p. 414.) ibique Schol. Notior lis Adiman-' tus est Aristonis filius, Platonis et Glauconis frater.
 ticulo intelligendum hoc ásh'g. de rep. I. p. 33ı. E. Eıeaví-




 siticiis babenti Menagio facile assentior.

 Proprium hunc usum voculae $\tau 06$ pronomini cum vi quadam adiunctae omisit in opere suo Hoogevenius. Herodot. 1. 4 I.



## PROTAGOARS. $487^{\circ}$





















 vis, quae Stephini fuit suspicio, farile post $\mu \alpha^{\prime} \lambda, s 5_{0}$ exciderit
 negol ravéo $\boldsymbol{q}_{\alpha 6}$, non id tamen sermonis usus requirit. Ly-






 loca immerito swopecta fuisse Marklando, satis, opinor, docebit eorum, quar ad Phaedon. §. 32. attulimus, similitudo.













sermonis ratio flagitabat, non $\mu$ óvov, quod hunc efficeret sensum: utrum tu putes de his aligucm solum disputare debere

 $\varphi$ وingrdt, ubi poeseos Graecae quam prosae longe peritior vir, Marklandus, ip $\boldsymbol{\alpha}^{2} 5$ reponere iubet, recte Reiskius monet,






 stremis reticet, quod arldere poterat, $\chi \rho^{\prime} \eta{ }^{\prime} \mu \alpha \tau \alpha$ d $\delta \delta \delta^{\prime} \nu \tau \alpha s$. Apolog. Socr. p. 19. E. tovitay ${ }^{\prime \prime} x \propto \cos ^{\prime}$ (Gorgias, Prodicus, Hip-



 quae Platoni sublegit ineptus ille imitator, qui Theagem dialogum confinxit, p. 128. A.

## PROTAGORAS. $\quad 489$










[^7]
## $490 \quad$ PLA T O N I S











20. Ay $\alpha$ Gox $\lambda \tilde{n} s$ - Praeceptor hic Damonis appellatur Lachet. p. 180. D. Pythoclides Periclis praeceptor commemora-


 ricl. p. 153. F. de Musica p. 1136. C. - óKeics. Bas. 2. $\dot{\text { i }}$ Kïs.
 Cornar. Ego vero his omnibus in hoc non consentio, qui sen-. sus hinc clarius prodiret absque hoc sivac, quod redundare visum Budaeo Comm. L. Gr. p. 223. itemque Hemsterhasio ad Lucian. Iud. Vocal. extr. Bip. T. I. p. 321., ubi tamen





 simile exemplun reperi Herodot. V, 3. ed. Schaef. vópoor dot oüros

 non enim latent, opinor, eos homines qui possunt in civitatibus efficere ca propter quae haec praetexuntur, sc. $\varphi$ Qórovs



## PROTAGORAS. 49 t


 $\alpha^{\prime} \tau \tau^{\prime} \alpha^{\prime \prime}$ о












esse in republica; (ut positum Demosth. de Coron. p. 240.


 ligere: neque enim latent eos gui in cipitatibus res gerere possunt, quorum hominum causa huiusmodi quaeruntur ve-
 ad Tim. Lex. p. 262 :

 ost conatus huiuss stulitia, tuin multo infensiores reddi ne= cesse est homines،
 r' $\mathfrak{K}^{\prime}$
 Cf. ad Phaedon. §. 5. De Protagora Plat. Menon. p. 9r. E. fit



## $492 \quad$ PLATONIS














 $\xi{ }^{\prime} \mu \pi \alpha r \tau \alpha$, totius vitae anni. Indigna memoratu suni quaé buc e Serrani versione Stephanus attulit. - ou'dyvo's ötov ou mápTw, cet. Elegans meo quidem sensu asyndeton hoc ovidsyós ó. -. ita Stephano displicuit, ut ral ante evdevòs intercidisse con-

 cuiusvis, iltatum hoc máyray, cuius tamen non desunt similia.









 S. 3.



## PROTAGORAS. 493

















 mendum invasit, in vitio certe est istud $\tau$ s, cuit in seqq. sub. iici nal oi taides vel tale aliquid debebat. Hoc igitur eiecto,
 hil ego ad loci integritatem requiro. Nam Stephano con-
 rae facile gratiam facimus:
 $\tau t$ : alius certe genefis sunt illa Phaedr. §. 144 , ow $火 \alpha \tau \alpha \beta \alpha \alpha^{\prime} y$


 oxsidér $\mu$ êta. Quod vocabulum usurpatum de iis, qui collectis vasis alio commigrant, hic iocose ponil potuisse de sedilibus in alium coenaculi locum translatis Stephanus putabats inde istud áver xevá\}opsy in prabcedd. fingona; ego non nisi dee discessiuris dici arbitror.

## $494 \quad$ P.LAT O N I S




























 Tum in his, si avitixa $\mu \alpha^{\prime} \lambda \mu \mu s \tau \alpha \beta \alpha \lambda \omega^{\prime} y$ etc. e Bas. a. serepi hoc $\mu d^{\prime} \lambda a$, ab Aldo et Steph. praatermissum. Iam haec $\alpha v^{i}$ -


## PROTAGORAS. 495









 vou тautà $\tau \alpha \tilde{u} \tau \alpha$ ät












 pus Heracleota pictor, vix aliunde est notds, quanquam eius mentionem agnovit in Xenoph. Sympos. IV. 63. Bachius. Neque tibicinem hunc Thebanum, Orthagoram, memoratum alibi adhuc reperimus. - Deinde ubi sequuntur haec, oüror
 s. 46 .

## $496 \quad$ PLATONIS













 gia $\S$. 88 . de philosophia Callicles dicit, esse eam, si quis eam tractaret diutius, corruptelam hominum, idem de ceteris artibus existimantes Atheniensium adolescences satis habebant,
 ad Sophistas accerlebant, ut politicen shetoricenque addiscerent. lgitur quum artes ceteras sedulo illi effugerent, ne, ut

 ywice $\beta$ Boõyrss: ab ipsis Sophistis retrahi eos ad artes dicit b. 1. Protagoras et perinde his institui artibus, quasi vellent
 abest boc $\alpha$ थ̂:
 Steph ácex habent, Interrogativum Ficini quoque germana expressit yersio, An intelligo, quod vis, Protagora? Nimirum ut épa, apud poetas interdum initio positum occuryat, quod affirmat Valcken, ad Eur. Hippol, p. 3o6., male tamen ille offensus ibi interragatione illa ${ }^{3} A \rho^{\prime}$ oĩ $\sigma={ }^{2}$ etc, neque ullum ibi exemplum rei proferens; apud prosae quidem scriptores magnopere dubito num huiusmodi certum usquam suppetat

## PROTAGÓORAS. 497













exemplum. Velut Xenoph. Cyrop. 1V, 6, 4. utique scriben-




 in frequenti est usu (v, not. ad Cratyl. §. 12.) Idemque statuendum nunc iudico de illo $\hat{\alpha} \xi^{\prime}$ oivy in quo tuenda operam perdidi ad Plat. Charm, S. 15.


 roi пts:





 cum in unarn quasi vocem coaluit, quum contra $\mu$ ñot ad to-



## 493 PLATONIS














 lum h. l. $\pi \alpha, \eta \pi \tau \approx \tilde{\omega} \xi$ dictum accipio, velut activum $\mu \varepsilon \tau \alpha \pi\{\mu \pi \varepsilon!$ saepius apud Thucydidem reperitur (v. intpp. ad Thom, Mag.

















## PROTAGORAS. 499














 li turla eximere.
 ¢єг. Sequitur pluralem singularis numerus, quasi scripsisṣet toúzay evidsý, Attuli de hoc genere aliqua ad Gorg. §. 75.; addam his alia, quo magis intelligatur, quam frequens laec

 §: 62. á áт












天






 invito eciam libro Rav. Neque rectius Markland. Eur. Suppl.

 nere accepit hoc roís ciogserfigots, quod alioquin sequi deberet $x \lambda \hat{u}^{\prime} \omega \sigma t$, non $\kappa \lambda \lambda^{\prime} \underline{\text { g }}$. Sensus est, licet pauperilus eadem adversus potentes dicere, quando quis eorum male audit.
 crebro, xà port $\dot{\alpha}^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$. Dio Chrysost. Or. 1. p. 51. -



 luit, de auo inseruit Lysiae Orat. XXI. p. 707. $\mu \eta^{\prime} \mu_{\text {óvoy }}$ rẫ'




 Э Xenoph. Mem. I, 6, 2., et de eadem apud Latinos ellipsi Drakenborch, ad Liv. 11, 6, ı.







## PROTAGORAS. 5or








 correxi, quod ex Ald. et Bass. propagavic Steph., $\pi \alpha \pi f_{s} v^{\prime} t y$. Periclem, quem mortuum 01. 87, 4. ex Thucydide 11, 65. et Athenaeo V p, 33\%. constat, his verbis tanquam vivum meemorari, repugnante ratione temporis, quod sermoni huit assignare oporteat, animadvertinus ad \&.5. Conf. Sclineider. ad Xenoph. Sympos. Vill, 39.




 Scilicet proprium est hoc $\ddot{\varphi} \rho s z o s$ de grege numini alicui con-

 Arrian. Exp. Alex. VII, 20. Xenoph. Cyneg. p. 980. C. $\tau \alpha$


 praesentem referri. Correctionem praecepit Gallicus libri interpres, Grou. Fratrem hunc suum Alcibiades in Alcib. I. p.


 p. 85. seq., ex quo h. l. ob prateriti temporis verbum
 video apud optimus scriptores optimorumque Codd. sûffragĭs confirmata exempla, ut nonnị̣i addi enukus libris, sequen.

## 502 PLATONES



dum id putem, citra eorum testimonia nihil usquam movendum. Velut, ut de sexcentis aliqua proferam, Euchyd. \$. 4r,





























 Conf quaf mox notabinus ad $\S$. 30 . - lam in his $\mu \eta^{\prime} \delta, \alpha \alpha-$
 grave hoc dictum in praesentem Alcibiadem. .


## PROTA.GORAS. 503

















Kuster. ad Aristoph. Plut. 237. et 242. Ariphron hic Xanthippi filius, frater Periclis, una curu Pericle tutor fuir Alci-




 minativi mutationem saepius atrigi; sed magnopere me offendit additum hoc roúry, pro quo quis non malit dimidowsp.
 de sententia deducor. Lach. p. 192. E. si rts iargos wr, $\pi \mathrm{s}$.







## 504 PLATONIS










 Paris, unde enotata aliqua a Rulankenio Spacimini Critico súo in Platonẹ adiunxit Heusdius, itemque e Priscianil.




 phist. §. 56.
 Clymenes. Hesiod. Theog. 5ı3. vel Asiae, Oceani fliae. Apol-
 bum tamen puto hoc refrist neque mutandum in $\pi \rho^{f} \pi \pi \Delta$. Practerito enim ita quam alias (vid. ad §. 2g.), tum ibi imprimis subiici praesens solet, ubi alicuius oratio vel senten-












## PROTAGORAS. 505


















 ram igitur Dawesii-secutus praeceptum Charmid $\S$. I5. in his,


 que rogavit Epimetheus etc. Aptum tamen b. 1. $\delta$, - - àvo's уsípat, ut sibi liceret dispersare. Pari structura sermonis Hom.


 Iegendum iam Cornarius monuerat. Edd. toùs $\delta \delta \ddot{\omega}^{\circ} \pi \lambda$. Ceterum peritos vix attinet monere, quantutn in hac narratione
 $\varphi_{u \gamma \text { r }}$ aliaque, tum totus orations color habitusque a Plator nis stilo discordet. Summum, opinor, in his imitantis philosophi appateret artificium, si quid de propria Protagorae dictione superesset.

## 506 P L ATONIS




















 ruivac.

 túr ètiain Túnels. Ficinus autem utrumque posuit, (vertens, pedibusque soleas addidic, ungulas, setas, callum, pelles itidemt quam durissimas). Et post ávaí $\mu \mathrm{o}$ (s (pro quo Edd. Ald. et
 Vetus scilicet exémplar Serrani est versio, qui addidir, pedisque plantam compacta ossium articulatione firmavit. Illud auten tú̀ouç vereor ne fluxerit ex Ficini-versione, qui calli verbo hoc áyocícots, expressit; certe quid tújoo h. l. differant


## PROTAGORAS. 507








 ठグ





Cormarius reposuit. sic sana haec suni omnia; quae pendero


 bruta, neque advertit nihil ex tanta sili largitione superfore; quo genus nostrum deinde donaret etc: Quorum postrema meo quidem iudicio superflua prorsus et ab ipso addita Ficino Heustius tatuen in Ficini Codd. apparuisse iudicat, et tam apprime (apte) locum bunc subsequi; ut,' quin ab ipsò profecta sint Platone, dubitari nequeat: Sublestam in talibus Ficini fidem luculentis mox exemplis demonstrabimus ad S. 34. 42, 1:








K k
$508 \quad$ PLATONIS



















 Prometheo, quum in Vulcani Minervaeque officinam intrare posset, non tamen' illud quoyrue permissum erat, at et Iovis arcem intraret. - $\pi \rho^{\prime}{ }^{\prime} \delta^{\prime} \delta_{k}$ val etc. insuper, praeterquam quod






 'H. Revertitur sermo ad praegressa; accuratius haec ita ad-

## PROTAGORAS. $509^{\circ}$

















 Epinethei culpa, qui ad facinus illud temeritate sua addu-
 dum in ${ }^{\prime \prime} \pi \varepsilon \varepsilon_{\rho}$.
 ro solus ex omnibus animantilus homo divinae sortis partis ceps effectus est, principio solus ob hanc cognitionem deos 'esse putavit. Ex his num quisquam coniectabit, legisse eum,
 $\beta \omega \mu$. Hic, uti deinde in verbis yal oixhózas etc., abest a Cod. Paris. vocula koh), vix librarii errore bis omissa. Vereor ,ne ipse Plato Protagorae stilum imitatus omiserit. Conf. ad §. 3b. et 42. not. 2. Tum id. Cod. svearo, dubia apưd At ticos forma. V. Woolf. ad Demosth. Leptin. §. I. p. 216. xuraǧás. Sic Ald. et Bas, 2.

K k 2

## 5io PLATONIS














 Ald. et Cod. Paris. deest ${ }^{\prime} \lambda \lambda \hat{y}^{\prime} \lambda o u 5$.
 va oj̃. réótor. In Cod. Paris. omissum hoc dia. Quod olim reposui $\Delta i a$, reponendum et Heusdius vidit, et quis non videat Graece vel mediocriter doctus?. Nisi quis Graecum esse
 Laudavít ad h. j . idem vir doctus I. Rhoerium ad Porphyr. p. g., Sext. Emp. ady. Rhet. II. 2g5. Max, Tyr. Diss. XX.
 ut obliqua oratio statim in rectam transeat, de qua sermonis conversione vid. Lorgin. vel Dionys. de Sublim. XXVII. Ly-









## PROTAGORAS. 5it













 imaxydican $\varepsilon^{\prime \prime}$ etc. Conf. Abresch. Diluc. Thuc. p. 13r. -
 Ipse haec narraus Plato scripgisset, opinar, xai ai ä $\lambda \lambda$ ac $\begin{aligned} & \text { on- }\end{aligned}$ pauegroi aisaúzay.












 formula si quis ab ipsis scriptoribus articulum modo adie-ctum, modo omissum fuisse putet, enim suo iudicio frui patimur. Illud enim non vereor, ne quis antequetur nobis Pla-

## 512 <br> PLATONIS











 ter ari. deest, Xenopb. Anab. V', 5. 3. बं $\pi \varepsilon \delta \varepsilon \varepsilon^{2} \xi \alpha v \tau o$ of $\mu \alpha^{\prime} \nu \pi \varepsilon i 5$
 c. 6, 37.) et si qua id genus alia reperiuntur.







 nunc legitur $\pi a g i \zeta \varepsilon \sigma \theta \theta a$, Distant ab his paullulum illa $\delta i^{\prime}$
 aliaque istiusmodi, de quibus vid. Valcken. ad Eurip. Phoen.







 a me et per fraudem quandam persuaderi illud putes, re ver

## PROTAGORAS. 5 A 3






 $\sigma 6$, xai oi oixeiol 7 gosóvies vouЭ




















 vertens: si is contra se ipsum vera dicat coram multis, quod frustra in ipso temperantiam esse putarint, vera dicere hic insaniam et furorem esse dicuint.

514 PLATONIS




 d's aùth̀ oú qúges nं

























## PROTAGORAS. 515.















 ทंठían
b.

 haec mala eorumque contraria.
 iniuste facientiuns poena quo spectet s. guam خim habeat, ipsa


 rigas yóíxycar vetant quae attuli ad §. 28. Sententiam profert Seneca de Ira I. 16. Nam, ut Plato (imo apud Platonem Protagoras) ait, nemo pŕudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. Revocari enim pr eterita non possunt; futura prohibentur. Et quos volet nequitiae male cedeñtis exempla fieri, palam occidet; non tantum ut'pereani ipsi, sed ut alios pereundo deterreant. Cf. Plat. de legg. IX. p: 854. D. Gorg. §. 170. Gell. N. A. VI, 14.

## 5r6．PLATONIS

























 $\}_{\varepsilon<y}$ ad castigationem emendationemque peccantium．xo八⿱亠⿱八乂力

 oft．


## PROTAGORAS. 517






 غ̌ร




 pro eo quod frequentius hoc significatu usurpatur, didxoreovter, ( $\S .4 \mathrm{r}$. 42.) institui curant. Mienon. p. 9fr B. Toútovs

 rum didárxeb, pater qui ad magistrum discendi causa mittit, dib́rexscut. Quae aliquando a poenis confundi anibadvertit Porson. ad Eurip. Med. 297.; miror cur non prosarios etiam scriptores adiécerit. Tu vid. Hemsterb. ad Arg. Plut. Ari*
 Plane ut eodem significatu et radiz





 magistii requiruntur. Est idem fere quod à ठidaoxá入ay dzin-



 modírй ris eĩluch, nisi aptius longe et verum utique esset,

## 518 PLATONIS














quod a Cornario commendatum Ed. Bas. s. atque inde Steph.
 reddidit, si modo constare civitas debeat, et confirmant illa §.







 oйты. repetuntur quodammodo praecedd. $\mu \varepsilon \sigma$ à roúrou. Cf. ad Gorg. §. $13^{5}$.


 si pendeant, facilem decurbere ac diluridam orationem iudicat Heusdius. Sane etsi in longiore hac protasi quater repetitum ei per se displicere non debet, sic tamen positum po-

## PROTAGORAS. 519











stremum hoc si habet quod offendat; positum certe vellem statim post $\pi \varepsilon \varphi$ uxóros. Non tamen invitis ego libris expun-
 modis boni in civitate existant Huic sententiae quum, ex́pectares ut tale aliquid subiiceretur, nam si non boni fiunt disciplina, num natura eos fieri putemus? in alia omnia statim abit argumentatio, liquidoque ex iis, quae sequintur, intelligitur, requiri h. l. sententiam qua mira et perversa si= gnificetur istiusmodi patrum ratio, filios virtutem, quam doceri posse ipsi putent, non tamen docentiurn. Qui parum haec cobaprers vidit Schleierm. coniecit às Tavpsároí for yizray-
 pro sifi. Mihi de mendo subolet in verbo rizyoyza.
 miror adhuc a nemine correctum vel propter praecedd. $\left\{\varphi^{3}\right.$






 autem in his traiectio baec voculae $\tau \varepsilon$, quae poni post $\mathcal{T}$ óz

## 520 <br> PLATONIS






 xai aüròs ò ттatǹg rregì toútou dracáxovtah,

 Pbaedon. §. 34. not. 2. Postrema baec ita vertit Ficinus: in his non omni diligentia patres erudiunt, et ubi minae huiusmodi urgent, doctrina.curaque levior adhibetur. Cf. ad $\$$. 3r. extr.

 ix $\pi \alpha i i^{\prime} \omega y$ cet., quo nemo non sentit quantum orationi gra-













 quam et Ficinus secutus est vertens Nam cum primum puer quae dicuntur intelligit, nutrix, mater etc. rursus sermonem feci $\dot{\alpha} \sigma$ 'vodsear. Conf. ad §. 34. not. ı.
 in singulis tum verbis tum operibus optinius puer eyadat.

## PROTAGORAS. 521




















 peccaverint, ubi vid. F. A. WolSius.
 dum addi sole!, plerumque reticeri. Vid. Valcken. Adnott. Crit. in L. Q. Novi Test. p. fos. et quos laudavi ad §. 7.




 tius natura!



## 522 <br> PLATONIS















 $\vartheta \rho \omega$ 'то


 rationes de antiquis viris laude praestantibus. Signiticatur epica poesis, fortasse et gnomica. Nam śyzúpus haec ad me-







 Scilicet h. l. post baec ërega rocẫzat illaturus rgárचouaty, hoc̀ praetermisso, statims subiecit seqq. $\sigma a \varphi_{\rho}: r$. द́rufu - sis rol


## PROTAGORAS. $\quad 523$



 $\tau \tilde{n}$, dıavoía $\chi$ gns $\tilde{n}$ ou'vn xai' " $\mu n^{\prime} \alpha^{2} v a \gamma \mu d ' \zeta \omega v \tau a!$










 ne credo, facere id eos qui maxime possint. Quid? qui non possunt magis quam ceteri ( $\mu \alpha^{\prime} \lambda / s \sigma^{\circ}$ ), hum facere pegligunt prorsus? Hoc dicens $P_{\text {rotagoras suam ipse argumenta- }}$ tionem labefactasset. Non dubito equidem quin Plato scri-
 tit Ficin. Haec nempe observant maxime ii qui maxtme pos,

 nescio undé, reposuit Steph., fidacracisay; ex Ald، et Bas. 2.


 te, quod sciam, reticetur wis vel $\omega \stackrel{\circ}{s} \pi i \xi \cdot$. Facile succurrat cui-
 $x \alpha \tau \alpha^{\prime}$ deesset ex usu illo, de quo dixi àd Theaet. §. 70.1 quanquam talia notanda potius quam atation cortigenda,

## $524 \quad$ PLATONIS











 gius meus cum Quintiliani verbis his I. O. V 14, 31. Nam quid illa miserius lege velut praeformatas infantibus litteras persequentium etc.; mihi dubium num usquam rgam $\mu n^{\prime}$ de
 Stephano Thes. I. p. 877 . interpretor, lineas quasdam penicillo praeducere, quo recta procedat scriptura. Porro quum $\gamma_{g}{ }^{\prime} \mu \mu \mu \tau \alpha a$ in usu fuerit de scriptis librisue perinde ac $\sigma u \gamma-$
 quidni rectum inde fuerit diminutiva forma $\gamma \boldsymbol{c}^{\alpha} \mu \mu \alpha^{\prime} \tau 60$ ? Hoc

 Cornario corrigere malui oüzw ral $\ddot{\eta} \pi$. Nam $\delta \stackrel{\xi}{\xi}$ hoc post Schaeferi animadversionem in Meletematum Crit. Spec.1. p. 5g., aureo illo libello, quo certa accurataque doctrina pleniorem in his litteris novimus nullum, nostramque ad Phaedon. §.46. in dubium nemo vocet; às autem pro oúzes etsi rarissimum apud Atticos est, non tamen desunt exempla. de rep. VII.








## PROTAGORAS. 525











Pravo accentu Steph. siv̊́vos. Quod non assequor cur in si'túvn mutatum voluerit Cornarius, quum hoc significatu de ratione, quam quis reddit, provinciae gestae vel vitae omnino multitudinis plerumque numero ponatur vocabulum, ut



 Verbo mo入入ol caret Ed. Ald. et Ficini versio: Quaerebas praeterea, quam ob causam bonorum' patrum filii mali reperiantur. E Bas. 2. addidit Stephanus. - '̋́тt toútov toũ réx́-
 phanus; sequi enim h. l, verbum eam nominis didúzng signia ficationem qua ponatur pro imperito genitivo innctum, quem interdurn etiam subaudiri videri. Sic sane interdum nomen ponitur' v'. c: Plat. Tim. p. 20. A. Kgьтíay $\delta \frac{1}{\varepsilon}$ тоv $\pi \alpha^{\prime} y \tau \varepsilon \xi$ of






 rebus alios' esse dnpuovģoves, alios idtẃtas; in iustilia nemint
 quendam esse oportere.' Quemadmodum mox dicet §. 47.









 vиs) $x . \tau . \lambda$.

 habet autem omnium maxime se ita, rem considera quovis alio studiorum disciplinarumque genere in exemplum assumpto. Non usus est corrigere ws $\lambda^{\prime} \varepsilon \boldsymbol{\varepsilon} \omega$. Stephanum autem miror horum principium ita vertentem: An autem ila sit - tecum reputa etc.


 accusativus. Nam $\varepsilon$ entrinín $\tau s, y$, ut vicinae potestatis verbum








 dabit Stephani Thesaurus, Prosarios dixi scriptores, ne quis
 ©ư potest agnosci, aut incerti poëtae versum ap. Stob. Grot. Tit.

## PROTAGORAS. 527














c.













 you, cf. ad Gorg. 5. 47. et similia certe itla, didćareiy tevé oxytia, $\tau^{\prime}$ кरcove. v. Hemsterh. ad Aristoph. Plut. Arg: p. 4.



## 528 <br> PLATONIS














 rudihus. Laquendi hoc genus is mgós $\tau$ tye eximie illustravit lensius ad Lucian. Timon, 15.


 rerent ea quae in Meletem. Crit. Spec. I, p. 55. protulit Schaeferus. Nam ut, quod ibi luculenter docuit vir eruditissimus, in apodosi structurae huius hypotheticae indicat. ${ }_{y}^{3} y$ particula स̀ saepe caret, quidni item interdum infinitivus fivear? - oíf
 quum mox inferatur sity. Sic tamen variatae orationis unus Xenophon facile triginta praebebit exempla, quae colligere nunc
 fabula quam superiore anno docuit Pherecrates in certamine Lenaico. Ita haec explicuit Casaubon. ad Athen. V p. 240.




## PROTAGORAS. $\quad 529$





 oov divavial éxasos, xaì oủdeís gol qaívetal.
in urbe, complectens vetustissimum. Bacchi Lenaei cemplum, propter quod deinde theatrum exstructum est, in quo scenioa certamina committerentur." Ruhnken. in Auctar. Emendatt.

 periore anno, sed puero adhuc Hippocrate Athenis fuisset

 esses, quales in choro erant illi humanum genus odio habentes etc. Atque ita reliqui intpp. haec ${ }^{\circ} 5 \pi \& \rho$ of - $\alpha t \sigma$. ad praeced. Éy roĩs rotoúroos trahuñt. Sed alii sunt árérot, alii $\mu, \sigma \alpha^{\prime} y \rho_{\rho} \rho^{2} 0 t$, neque in illa sermonis iunctura scribendum ás $5 \pi \xi$ sed oioíns fuit. Fabulae huius Pherecrateae plura extant apud Athenaeum et Scholiastem Aristophanis aliosque; de ipso eius argumento notatum nihil reperio. Igitur quantum assequi coniectura queam, rem ita institutam fuisse opinor a Pherecrate, ut chorum facerent homines non suae tantum. rei publicae, sed omnium omnino homidum osores ( $\mu$ -
 manesque homines secessissent, mox resipiscentes illam, unde abierant, societatern hominum civilemque vitam requirerent. Quorum exemplo Protagoras Socratem dicit eiulaturum desiderio vel pravissimorum Athenis hominum. - Evég $\beta \alpha^{\prime}$ -


 utroque homine, quorum nomina ob insignem morum pravitatem in proverbium abiere, erudite ègit Taylorus. Conf. Wessel. ad Diod. Fragm. I. IX. ed. Bip. T. IV. p. 303.
$530 \quad$ PLATONIS











 situm h. l. est zíraínec significare polest deinde, tum; nullum omnịno lornm hic habet. A Platone scriptum suspicor
 enim sic solet áaviditas adfungi, de rep. IIF. p. 413. D.




 य乡нiv sonabit in gratiam nostram vel rogatu nostro: nisi forte ante difóakaios sit ponendum. "Stephanus, Eundem pronominis usum cum vernacula frequentet, piget afferre exempla; quae innumera sunt apud utriusque sermonis scriptores.

 sci. ajoza's didáavens. Minus accurate Cornar, quantum in eo
 prorsus àdhue ìmperiti sunt, facile magistrum inventurn iri, Miro errore Cornarius quip̣ay vertit infinitorum, Ficinus innu; merabilium,


## PROTAGORAS. 53i











quis antecèllat in provehendo ad virtutem vel tantillum,








 etiam ipsi visum furrit qui a me didicirit, itemque Ficinus,
 $\mu$. Neqné tamen incommodum est hoc ärs, ita ut ipsi quogue discipulo videatur. Mox tobẫ́oy explicatur seqq.
 numeravit ille quam exigo mercedem; sin minus, templum ingressus iurciurando aestimat, quanto sibi pretio digna vide. atur insittutio, deinde persolvit. Sic recte habet boc dimor







## 532 <br> PLATONIS















 rixtẹ́aul. Illud, quod reponendum Cornarius monuit, exhi-
 lum et Xanthippum, ut semper pronom. öd $\varepsilon$, refertur. Addit autem haec adolescentium gratiae captator propter illa, quae de iis supra Socrates dixerat §. 28. extr.
 et Bas. 2. xहxגyผévas, quod praeeunte Cornario itemque Ficinp correxit Stephanus. Iungenda autem baec iudicans Heus-
 oratione captus, ut milhi diu etiam post aures deliniret, adhuc eum intuebar etc., comparato illo Menexeni loco p. 23.5.


 di sensum significantius h. 1. scriptor expressisset. Multo

 sum nihil fere discriminis faciat.

## PROTAGORAS. 533




























 quao dicta sunt ab oratoribus istis. Perperam in marg. Steph;,


## $534 \quad$ PLATONIS










#### Abstract

- Taí ris, n̄tsi quis manum lis vacis admoverit. - Donskey xararzivovot toũ $\lambda$ dóyou. Male haec verbis adscripsi illis Gorg.  tio. Neque vero Siephano assentior dédexoy scribore iubenti, quonian h. 1. substantivum requiratur; dici dó $\lambda, \chi$ ơ roü dóóvou eádem metaphora qua diceretur sódooy roj̃ dáyou,    perinde dictum squidem iudico atque $\alpha^{\prime} \mu x^{\prime} \chi \alpha, o y ~ \varepsilon v^{\prime} \delta \alpha, \mu a v i \alpha s$, $\chi \alpha \lambda_{5 \pi}$ óv roũ $^{\prime}$ biov. V not. ad Theaetet. §. 82, ubi laudare nieglexi Musgr. ad Soph. Antig. 1209.


 mulae euto' $\delta_{i} \xi^{\xi} \varepsilon 6$, (res ipsa indicabit. Terent. Eun. IV, 37

 (vel to $\pi \rho \tilde{\alpha} \gamma \mu \alpha$ Aeschin. de falo. leg. p. 148.) addi, modo omitti, 1. l, demonstravimus. Inde h, l. reponi Steph. voluit cúzo', non ego. Nam ut Xenoph. Cyrop. VI, i, 7. legimuś,



 paginis occurrere constat, ita h. l., dum librorum MSS, testimonia desunt, editorum auctoritate standum arbitror.


## PROTAGORAS． 535










 opinor，obversabantur eruditissimo－Mathiae，quum in Gramm．Gr．p．7by．$\mu n^{\prime}$ in his deesse suspicaretur，in quo

 cturam ego resolvendam nunc puto intellerta ante haec $\pi \alpha^{\prime} y^{\prime}$


 omnia habeam，quum haec lateat sententia，v乞̃y oûy $\pi \alpha^{\prime} \nu \tau^{3}$ 风े

 vocula ày in protasi posita corrigendum olim putabam si＂$\pi \varepsilon \xi$
 rectionis inanitatem mox exemplorum similitudo coarguit． Demosth．Leptin．§．50．Oi้ข sív สúáx





 a＇лот入ńgबनov，hoc，quod mancum quasi est in animo meo， plenum perfectumque redde．Discedunt enim haec a vulgari

 тõ̃s dóngoss §．36．extr．38．extr．41．$^{\text {S．}}$



















 tes sunt partes, quae eatenus vocantur partes quatenus inter se differunt. In hoc sensu nemini redundare videbitur poste-
 diversa alia ab aliis, tum inter se, tum a colo.


 audiendus est accusativus $\mu$ egos s. ti. V. nostra ad Suphist. §. 42. Schaefer. Melet. Crit. p. 20. sq. Ac de verbo quidem

## PROTAGORAS. $55^{3}$













 b.



$\mu^{\prime} t \tau \alpha \lambda \alpha \mu \beta \alpha{ }^{\prime} v \varepsilon y$ ne plura congeramus, satis est tritae in iudi-







 Ita, quod Stephanus coniecit, of $\mu_{k}^{\prime} y \not \alpha^{\prime} \lambda \lambda o u$, of $\delta^{\prime} \xi \alpha^{\prime} \lambda \lambda o v$, ne Graecum quidem existimo, non magis quam si quis dicat

 Porson. ad Eurip. Med. 585.) dubito tamen an locus sit in interrogatione. Porro pro árdgiar, quod edidit Steph., ite-

## 538 PLATONIS




















 Пӧ́te-
rum hic et in seqq. saepius ex Ald. et Bas. 2، dedi dod giap, in re incerta librorum fidem sequendim ratus. Vide tamen Schaeferi Meletem. Crit, p. 4r. - Extrem. §. pro vulgato ${ }^{\#} \delta_{n \lambda \alpha}$ :


 ita multo post pro ditgso Bas, a. gittoter.
6. 53.

## PROTAGOR.A S. 539










 घ́x











 phanus hic, ut alibi saepius; revocato Aldinae vitio edidit $\ddot{\xi} \varphi \eta$ 。



$540 \quad$ P L A T O N I S
 ס' óvótns oiov un d'inatov, di $\lambda \lambda \alpha^{\prime} \delta^{\prime}$ 'xalov d’ $\rho \alpha$










dinatev sivyat. Lam quum statim adiungi potuisset, a' $\lambda \lambda^{\prime}$ oion $\mu n{ }^{\prime}$ 'ixation, praetermissum thoc subicitur deinde, in $\delta$ 'orct'. $\tau n s$ oiot $\mu_{n}^{\prime} \delta$ 'izactoys: neque hactenas de scripturae interritate dubitaverit quisquam, quamvis paullum discedat Ficini translatio baec, non ergo talis est sanctitas, ut res iusta sit, neque iustitiab talis. ut sancta, sed illa talis ut non iusta, haec ut non sancta. Proxima, licet manifesto vitiosa, sic tamen uti leguntur in Ed. Ald. et Bas. 2., tenenda putavi, donec veram lectionem tersiores asserant libri. Nam Stephanus unum $\alpha^{\dot{s}} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ expunxit, reliqua retinuit ita explicans in marg., iustum igitur hoc est non sanctum s. sanctitatis expers, et addens, Ficinum ita interpretari quasi legerit ádoreay á $\rho \alpha$ ro
 que illa, haec profana. Quem sensum quum ipsa flagitet argumentationis covapera, non dubito quin scripserit Plato,
 ró $\mu^{\prime} \mathrm{k} \nu$, hoc $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ autem, quo facile carerem, tuetur tamen adhuc Edd. auctoritas. - Dixatótиs óctótचti. Omissum in Steph. Thes. vocabulum dixdócons saepius etiam apud Xenoph. legirur, ut Cyrop. VIII, 8, s3. Anab. 11, 6, 26. 'Dein-


## PROTAGOR'AS. 54́










 d.


§. 55. Mń $\mu 06$ - Vid. not. ad §. 25. - oudty rág Dtomár rò, El $\beta$. Neque enim requiro, ut istud, si vis, (h. e. buinsmodi propositio, in qua ponitur formula ista) explore-

 dicat, ipsum argumentationem ( dórov. $^{\prime}$ ) intelligere se dicit; illam sic optime exploratum iri, si quis illud si ex'ea su-

及ovids. Quorum prius convincere non attinet; speciosius est alterum, si quis in universum haec dicta existimet, sí $\boldsymbol{\pi} / 5$ тo'
 exploretur, a quavis abstineatur conditionali propositione?
 ris, ut, sublata inde vocula si, relinquatur $\beta 0 \cdot \dot{\prime} \lambda \varepsilon \varepsilon$ vel $\delta_{o z \varepsilon \%}$ rob, ponis, existimas: hoc, opinor, dicet Socr., velle se utriusque ipsorum sententian sine ulla condition a proferri. Atque, interposito isto $\beta$ ou'zst, nescio quid languidi ignavique sententia habet, neque illud legit ficinus, qui vertit, cum conditio ista si ex eo collitur.
 M m 2
















 a.
 tavi cum Schleierm. in ö ör
 si paitllulum admodum dissimile haberit aut stmile. Integram hanc scriptoris manum integra praestat Ficini' interpretatio sic vertentis, si extyuum juiddam habent sinite, et dissimile.
 non possunt non ad haec tantum pertinere, oudz zá ávópoos ${ }^{\prime}$ T. "ौxyroc ávóposa, sensu praepostero. Locum sic redintegrandum viderat Schleierm., germana tum Ficini versione destitutus.
§. 56. ${ }^{5} \mathrm{H}$ gág oútw - Sic Ald. et Bas. 2. Male Steph. ${ }^{2}$ H.


## PROTAGORAS. 543













 $\dot{\eta}$ aoфíd, insipientiam quid appellas? num hanc rem cuius in totum contrarium cst sapientia? Certa et evidens est, quam dubitanter proposuit Stephanus, correctio, Toúze tä̀ regó-



 quod apparet quam facile scriba transmiserit. Gorg. §. 43 .




 alia mittam.
 in his est locus neque particulae $\varepsilon i$, sed scribi debuit $\hat{n}$ ofrey
 neutiquam congruit, quod respondetur, $\sigma \omega \varphi_{\varrho}$ ovsiv, cuius loro



544. PLATONIS


















 है।





 rtvat, quod, ut alia huiusmodi, tacite correxit Stephanus. -

## PROTAGORAS. 545




 таı. Мє́













 positu.




 tat etc., lenem 'agnosco Sophistae irrisionem. qui supra §. 43.
 नTat dixisser.
58. $\pi \lambda \varepsilon i 0 \sigma s$ (Edd. $\pi \lambda \varepsilon i \sigma \sigma \sigma y)$ ) $\delta \xi \mu \eta^{\prime}$. Ut ante $\$$. 57. dixit,


## $546 \quad$ PLATONIS




 niuiv ǹ diralosúvn zai ni ósoótns $\sigma \chi^{\varepsilon \delta}$ óv ti tau-



c. vะiv ót cidme





quoque magis placeret xizio, praesertim propter subseqq., in
 Illud tamen et Ficinus expressit, pluribus vero nequaquam,
 suppleverim, ut haec interrogatio ad postrema tantum, $x \tilde{y} \oint^{\prime} \dot{\xi}$



 cis $\mu \alpha^{\prime} \lambda \alpha$.
 praegressum "̈yw , q. d. mo pudere dico, nam multi quidam confitentur. Sed.atante redial fortasse excidit art. of, quam suspicionem movent seqq. $\pi$ gòs rỗroy - vòp $\lambda$ óyoy $\delta$ dos-




## PR O TAGORAS. 547
















 Imo raut $\alpha^{\prime}$, eudem quae modo.
 terius sententiain accurate proferimus excutimusque, nostra quoque ipsorum appareat exploreturque. In his $x \alpha \dot{l}$ rciv $\alpha \pi a_{0}^{\prime}$ vesyó $\mu \varepsilon \frac{1}{}$ Cornarius pronom. न̀̀ intercidisse iudicavir. Quasí non optime in universum loqueretur Socr: Nam ray a $\pi$ ongi-
 tamen ex hoc et me interrogantem et respondentem examinari.

 expressum illud etiam a Ficino: Bene autem sapere bene consuterc in eo quod iniuste agunt. otr autem cave mutes in



## 548 <br> PLATONIS













 me positum de eo qui in certamen quasi compositus videtur, quo respondendi partes declinet, non assequor cur ita displicuerit Cornario, ut obtradere Platoni verbum voluerit
 ciurbatus.
 meo quidem iudicio sana sunt prorsus. Quippe in his, ${ }^{a}$
 satis arguit, statim loquentis animo obversari, quaedam hominibus opposita, quae deinceps inferuntur. iincous, Boüs, xý-







 nem ita conformavit: Equidem multa novi quac hominilus quidem partim inutilia s. noxia sunt, ut alimenta, ©rome-

## PROTAGORAS.







dia, alia innumèra, partim utilia; nlia quae hominib́us H:" sunt utilia, sed equis, aut hominibus non noxia, sed



 fist quae nihil suppleri nisi $\omega^{\prime} \varphi \frac{\varepsilon}{\varepsilon} \lambda_{\Delta} \mu \alpha$ aut $\alpha^{\prime} \nu \omega \varphi \bar{q} \lambda \tilde{y}$ potest, fa-







 $\delta_{\xi}^{\prime \prime} \mu \varepsilon \mu \alpha$ дих





 5. 66. : Heusd. Specim. Crit. p. 75, sq. et de eodem Latino-
 h. 1. ui Latinum inutilis, per $\mu$ etionoy quandam noxium vel






## 550









 тòs tautò toũto ráxisov, raì dià toûto oi ia-






 $\chi \chi \rho_{\mu} \mu$ íva. Pariterque vocabulum $\alpha^{\prime \prime} \chi \rho^{\eta} 50 \nu$ usurpari, docuit Casaubon, ad Polyb. p. 1547. Conf. Xenopb. Oecon. 8, 4.

 os6, quae satis frequens modi in hac structura permutatio, sed propter adscripta illa Phaedoni §. 36. Quanquam codicum hic expectanda auctoritas. Statim post inepte Ficinus pro $\pi \alpha ́ y n a x a y$ vel legit vel legere sibi visus est $\pi \alpha \dot{\alpha} \gamma \times a \lambda \Delta 0$, quum vertit, oleum quoque arboribus omnibus herbisque masxime prodest.
 - हैy tois outious. Ficin. ad obsonioruin quorundam male olentiam offensionem reiiciendam.จ Quasi legesit tév toot ot-

## PROTAGORAS. 55r


























 rum hoc fuit, Tisiae Gorgiaeque" inventum, oi rvzrophíar $\tau \varepsilon$


## 552 PLATONIS




















 iam sine librorum assensu matem ego in $\pi \rho^{\circ} \dot{o}_{5}^{\varepsilon} \mu^{\frac{1}{\varepsilon}}$, ut feci Charmid. §. 1. locisque aliis. - De structura in seqq., val
 Sophist. §. 52.
 $x^{\prime}$ zt, intercidisse aũ. Suspicionem probabunt Platonis stilo assueti.



## PROTAGORAS. 553

 IVa












diendum fore infinitivam aliquem. Neutrum verum, sed ut
 B., ita b. l. $\tau \alpha^{\prime} \mu \alpha x \rho \alpha^{\prime} \tau \alpha \tilde{u} \tau \alpha \alpha^{\circ} \delta^{\prime} v^{\prime} \alpha \pi$ os. Similia sunt Aristot. Rhet. 2, 13. $\pi \alpha^{\prime} y \tau \alpha, \pi \varrho^{\prime} \circ \emptyset \circ \beta \eta \tau \iota x a^{\prime} \varsigma$, Lysiae in Pbilon. p. 869.
 1255. नuverós $\tau \alpha^{\prime}$ oixtga', quaeque dedit ad Sophocl. Antig. jv. 788. Musgrav.: Conf. Matthiae: Gramm. Gr. p. 444. - ! ifoviópeny áy etav facultas mihi deest, non voluntas, nam vellem me posse.
 оข讠义น

 p. 738.
 Bas. 2. toồ reí., unde restitui neglectum a Siephamo articulum.

## 554 <br> PLATONTST T







 quidem cgo tuam admiror discendi cupiditatom, sed nuilncquaque taudo eam ámoque. In his nemiver, offender pratsens hoc áyapat, quamvis eius loco poni graco 9 ny vel ryó-





 posse putavit ex Ficini versione, tuam semper philosophiam
 quod ne ipsum quidem usquam reperias.
 vicit certamine Olympicó Ol. 83. 84. 85. $\because$ V. $\because$ biod. Sic. XII. c. 5, 23. 29. Dionys. Hal.' Ant. Rom. XI. init. Pausan. 'V: $\mathbf{N a}^{2}$. Quem nemo confundet cum Crisorte Himeraeo eo quicum 'Alexaridrum cursu contendisse scribit. Plutarche de. Adut. et

 tium duodecies ultro cirroque ctrtando emetifntes. V. Scbol. ad Pindar. 'Ol. III. 38. Suid. v. סóncxos èt ס'aynos'. Quanqnam in spatii lopgitudine differunt veteres. V. shneid. Lex.








## PROTAGOPAS. 555














$\dot{\eta} \mu \varepsilon \rho 0 \delta \rho \rho^{\prime} \mu \mathrm{ob}$, ingens die tuno spatium cursu emetientes Liv. 3I,
 V Duker. ad Liv. Y. 1. Pervulgatum autem non in Persis modo, sed in Graecia eriam fuit hoc genus tabellariorum, ut unaquaeque civitas huiusmodi babuisse cursores videatur. V. Bos. ad Nep. Milt. 4. Quorum unus Phidippides (v. Wessel. ad Herodot. VI, 105.) biduo Ahertis Lacedaemonem MCXL stadia, alii uno die MCC stadia cucurrisse narrantur. Plin. Hist. Nat. VII, 2o. Steph. Schediasm. VI, 2. Lips. Epist. Cent. ad. Ital. et Hisp. LIX. - $\delta \leqslant 0 \hat{S}_{z} \tilde{z}$, cursu cerítare. Plutarch. II. p. 58. E. $\delta\left(\alpha \not \mathcal{F}^{\prime} \alpha y\right) \pi \rho \rho^{\circ}{ }^{\circ} A \lambda^{\prime} \xi^{\prime} \operatorname{cov} \delta \rho o y . ~ Q u a m$ certandi significationem $\tau \tilde{\eta} s \delta$ ©c in compositis verbis certatim illustrarunt eruditi. Vid. quos laudavit Herm. ad Viger. p. 8ir. -


 vovea. Et conf. virum in paucis eruditum, Lobeckium ad Soph. Ai. v. 842.



## 556 P L A T O N I S















 alio trahi nisi ad Calliam queat, non opus inserere, quod
 Kad入ías, quamvis id reddiderit Ficinus: Vides, o Socrates, inquit Callias. Haec $\dot{\alpha} \lambda \lambda^{\prime}$ eefés per se sententiam efficiunt,


 corrigendo miris modis laborarunt Editores. Aristoph. Pac.

 modo orationi praemissum, modo interpositum. Eurip. Bacch.



 locis dubito an opus fuerit interrogandi signo. Aristoph. Thes-



## PR OT A GORAS. 557









 Gorg. §. I5. Fusit haec ratio Reiskium, quu'm in Lysiae Or.




 Alcibiades, ex suo ipsius ingenio de illo eum existimare apparet.
66. '̇xx ̧ov́ay tov̀s dóyous - eludens argumenta iisque fraudulenter se suburahens. Plutarch Sympos. IV, 5. p. 169.








 tos zi¢̧íxay érxœorizt. Neque dubito quin Theaetet. S. 30.

 biturus aliquando sit $\xi_{\xi}$ expoíopery. Lox ducta a pugilatu, cu-




Nn 2

## 558 <br> PLATONIS















cinus vertit occasionem intercipere disputandi. Xenoph.



 cularum oíx ört significatio latuit h. I. Stephanum. Vid. nostra ad Lysid. §. 37 .








 tes. Ne talia quidem quamvis minuta negligi ab editore debent.


## PROTAGORAS. 559

 dє $\lambda$ ó













in discriminandis vocum potestatibus male sedulus homo,
 in Charmide Socrates $\S$. 24. ubi vid. notata. - "Govs $\delta^{\prime \prime} \mu n^{\prime}$. Scilicet solebant baec tanquam fiusdem fere potestatis iungi,







 twr. - Seqq. Eqal $\mu!\nu \nu x\}$ aviòs cet. sic vertit Cicero ap. Priscian. Vlli., p. 803. Aunc a volis, o Protagora et Socrate, postulo, ut de isto concedatis alter alteri, et ifter wos de huiuscemodi rebus controversemini, non concertetis.


## 56o $\quad$ PLATONTS














scribi oportuit, vel potius, utroque omisso, \&uidoximots, oix
 ділоí $\mu \mathrm{s} 9 \boldsymbol{\%}$. Neque particulam reddidit Ficinis: maxime a nobis audientibus probáaremini, non laudaremini, inquain.


 turam legibus plures certe Sophistarum opposuisse easque prae illa contempsisse, multis veterum locis constat, Istos luculenter philoso hus :escribit de legg. X. p. 889. E. Ys.


 gernanus ille Sophistarum discipulus in Gorgia Callicles $S$ :
 yai ó уópos, ubi vill, seqq. Atque legun prae ceteris contemptor Hippias a Xenophonte in Mem. Socr sic loquens


## PROTAGORAS. 56i








 quan! docilem deinde socrati ille se praebeat auditorem; neque sane meo quidem iudicio disputatio illa Xetophontis in



 vera est Boech hii mei coniectura, quam mihi quidem plane
 Fiy (v. lib. in Plat. Min. p. 176. sq.), clarius multo in his,
 mens et consilium perspicietur - $\pi 0 \lambda \lambda \alpha \dot{\alpha} \beta$ cá $\xi \tau \tau \alpha 6$, multa $\dot{\nu i}$ exprimit. Demosth. in Leptin. §. 123. Mydty oủy $\varphi$ ¢ $\lambda$ ayeixet,


 ти̃s $\quad$ oøics. Prytanea aedificia fuere Vestae sacra, cui perpenaus iti ignis fovebatur; quo aedificiorum genere nulla in Graecia urbs carebat. V. Casaub. ad Athen. XV. p. 7oo. D. Ita isice et tequaveñoy fere idem sunt. V. id. ad Athen. V. p. 157. D. Sapientiae igitur prytaneum h. l. Athenas Hippias dicit vel quod sapientiae ibi tanquam Vestae sacer quasi ignis toveretur eoque confugeret illa aliunde expulsa, velut

 yw idem ap. Athen. V. p. 187. Da, vel quod meritissimi cives quotidie Athenis in prytaneo convenirent publicae arth' rews causa. Quemadmodum Celeum quendam Plutarchus

## $562 \quad$ P L A T O N I S














 vaíay.
 secundo velisque plenissimis mavigantes omni fune contento
 yะ tum a Kustero ad Aristoph. EqT. 753. deinde more suo tractavit, adhibito hoc quoque loco, vir omnium eruditissimus, Valckenarius Diatrib, in Fragm. Eurip. p. 233. B. Post ťzezivauros Stephanus xai desiderans inveniri tamen addit et alibi duo participia, copula non interiecta. Exemplum sta-









## PR"OTAGORAS. 563









[^8]
 ficite, quaeso, qщod consulo, utque id servetis ixtegrius, eligite sceptriferum quendam praesidem alque iudicem, unde

 deinde rescribendum asicsors? Quanquam hac ne opus quidem fuerit, néc duriter meo quidem sensu procedit in his oratio, Ita igitur facietis, mihique obtemperate etc. Sed vix quidquam b. l. diaudicari sine libris MSS. poterit. - $\dot{\rho} \alpha \beta \delta o u ̈-$,





## $564 \quad$ P L A T O N I S

 71. รátnv. Eĩт







 eterius verum. V. Fabri Agonist. I, 19. - xal $\frac{\xi}{\xi} \mu^{\prime} \tau \varepsilon$ a $К \propto \lambda$. Non traiectum hoc $\pi \xi$, sed vitiosum potius arbitror mutandumque in $\gamma \varepsilon$.


 Bass., pro quo de coniectura Stephanus reposuit גiges ńनs$\tau \alpha 6$. In re incerta prius revocare maluì, quam proba di-
 nunciare aliquem. Ne in proximis quidem certa a libris
 edidit Stephanus non ullo usquam ille scripto libro in Platone adiutus, Edd. Ald. et Bass. praehent $\alpha!\rho \eta \sigma \varepsilon \sigma \mathcal{A} \alpha$, idque et Ficinus vertit, Pracstantiorcm vero nobis quenquam eligere impossibite re vera est, ut arbitror, quippe cum l'rotagora hoc sapientior alius eligi nequeat, et Cornarius, At ut praestantiorem nobis eligatis, revera a vobis fieri posse non pulo, ui sapientior aliquis hoc Prolagora eligatur. Sed in

 tius ego existimo Stephani correctione, quum a' $\lambda^{\lambda}$ ec $^{\prime}$ in, ut $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ et $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime} \alpha^{\prime} \xi^{\prime}(a t$, 'at enim) sic occupandi seu obiici-



## PROTAGORAS, 565





 $\pi \leqslant \alpha \boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\partial}$


 quod et sermoni vim indit et frequens omniao est in vocula $\mu$ én, plerumque tamen addio 2s. Xenoph. Mem. Socr, III, 14, 5. "лga $\gamma^{\prime}$














 pro $\boldsymbol{\gamma}^{\varepsilon}$ Taylorus edidit, Conf. p. 1 II, 37. Dio Chrysost. Or.










## $566 \quad$ P L A T O N I S





















 a.

[^9]
## PROTAGORAS. 567




 $\sigma \dot{v} \nu \tilde{v} \nu \delta_{1 \alpha \lambda \varepsilon \gamma o ́ \mu \varepsilon \vartheta \alpha, \pi} \pi \varepsilon \rho i \alpha_{\rho} \varepsilon \tau \tilde{n} \varsigma, \mu \varepsilon \tau \varepsilon v \eta v \varepsilon \gamma \mu \varepsilon$ -




 Bas. a. zu é égait., unde repetiit Ste;h., quum tamen de vitio

 $\boldsymbol{\gamma \mu} \mu_{\text {rov. }}$










 $\psi \varepsilon$ xal Th $^{\text {guvous. Conf. Cic. de Orat. II. 86. Quintil. XI. } 2 .}$ De Scopadarum gente egit Perizon, ad Aelian. XII. s., accuratius in Dissert. de Simonde Ceo Van Goens C. 4. S. V. p. 99. sqq. Adde Schneider. ad Aristot. Polit. in Add. p. 49 r. sq. Iam locus sequitur ex Simonidis Cei in Scopam carmine, quo de loco vid, ad §. 89. not. 3. - $\alpha^{\prime} \lambda \alpha \alpha_{1}$ tws. Male
















 tophora ducta vel, ut Gesnerus putat in Thes. v. quadraus, a corpore solido quadrato, qui cubus etiàm dicitur, formato ita, ut, in quamcungu:e partem ceciderit, spmper rectum sit. vel poitas a quadrata tigura, in qua paria inter se latera angulique sunt omnaque inter se respondent, ut nihil quasi desit, nihil süpersit.
 dendi proprietstem loco huic restitui purat Heustins, si lega-
 ut $\kappa x \lambda \omega \omega_{s}$ inseratur. in primis sequentem requirere interro:a-
 eximii suspicio, ni fotte probabilior est amici in praecedd.



 que dixisse cibi videtur Simorides, an non? s. Immo optime.
 recte et convenienter quamsis a viro sapiento dictum iudica-

## PROTAGORAS. 569













tur a me Pittaci illuid etc. Iudicandi hac potestate vetbuim $\nu^{\prime} \mu \varepsilon \varepsilon y$ imprimis frequentat Sophocles. Oedip. Col. 879. Txat $0^{\circ}$


 $\mu$ ets. De Pitraci autem hoc dicto Zenob. Qent. VI. Prov. 38 .











 V. ad §. 29. - Paullo post ubi ex Ald. Stephanus repetiit
 qui h. 1. usus fuerit Dorica forma? Rescripsi ex Bas. 2. ádn-

570 PLATONSS















 あ゙ $5 \pi s \rho$



 materiem praebuit acclamandi. Aeschin. in Timarch. p. 170.


 ubi scribi potuit etiam roõs фínocs.






## PRO.TAGORAS. 57.



























 Otu reperias, quamvig simil verbo Xenoph. Mem. Socr. If, r,

 , noph. Ephes. p. 126., ubi tamen $\mu$ ovotsuiy b. 1. perperam interpretatur artem dialecticam.

Oo

## 572 PLATONIS











 $\delta_{\varepsilon}^{\prime} \tau \iota \varsigma$ auंтท̃s घis áx






 cuílsi adiunxeris, non redundat modo, "sed mutari etiam debet in $\% \tau \tilde{\alpha} \sigma \mathscr{\vartheta} \alpha$. Ab ipso autem Platone hoc additum esse, declarant sequentia illa Protagorae, quibus Sacratis haec ver-

 hoc addere in mentem venisset glossatori? De forma hac Exc $\tilde{\eta} \bar{\sigma} 9 a t$, lonicis frequentata, Eustarh. ad Hom. 11. .. p. 759.

 exempla collegit Fischerus Animadv. in Weller. P. If. p. ass.
 Theaetet. §. ı33. ed. Ald. et Steph. ubi forsan bis scribendum


## PROTAGORAS. 573



















 \%. $\pi$. Ficinus', guippe qui dum curare coltendo, morbum exangeo. In quibús hoc quippe qui de suo interposuit. Cer.







 iulicium in versu illo Aristoph. Id. Xenopb. Oecon. 9, 16.




## $574 \quad$ P L A T O N I S















 etc. Quae distinctio recte abest ab Ald. et Bas, 2. Arisioph.






 Пןod. Conf. Cratyl. §. 2. Menon. p. 96. D.
 monis nexu Ficinus: verum tanquam malum et grave quiddam intelligendum esse crehro me Prodicus admonet; nam
 т $\tilde{\alpha}$, adiunguntur praecedentibus, apta et ipsa ex praegrésso ẅsmȩ, quod iterum ante haec apud animum intelligi potest. Ad haec autem apodosis redditur deinde verbis, "倬与 oũy xat




PROTAGORAS. $575^{\circ}$



 wis toũ deivoũ xaxoũ ôytos - it itcs of̂y xai to







 cet. In his si ante geniitivos hosce $\pi \varepsilon \rho$, quod sunt qui ubique advocent, supplendum putetur, quanquam id nusquam ita in prasa oratione omitti censro, ne hoc quidem Graecum

 ratio? Non eam ego expedio nisi per exclamationem quan-
 quamvis non praefixa exclamandi vocula, $\tilde{\omega}, ~ \varphi \varepsilon \tilde{\nu}$, similive.
 Valckenarius formulae non multas. reperiri similes notavit, ubi nec vocula neque saltem littera à genitivis praefigatur. Nobis ad manum haec sunt. Xenoph. Cyrop. II, 2, 3. sĩ̃g





 aid $\tilde{\eta}$ 习 $\xi<0$ 's; ubi Tragicorum corte corraptor saepius quam
 H. l. si vere iudicavi, comma ponendum post' 'zx'sote,

## $576 \quad$ P L A T O N I S

 $\pi \varepsilon \rho$ àv \&i hैँ देध.












 Pania Cea superbientis bominis insolens de Lesbo iudirium, quae melicorum principes, Acaeum Sapphonemque, rulisser, num possit aliquatenus ex bistoria delendi, eruditioribus ego explicandum relinquo. Primos insulae incolas Pelapgos fuisse tradit Diodor sic. V 8i., post eos Macareum sedem ibi ce-

 colluvione remanserant ibi forsitan in rustico certe sermone vestigia.
 ba prope haec est in Prodicum cavillatio, qui in suis de verborum differentia scholis (v. Cratyl. §. s.) de vocabulo $\delta \leqslant$ yoũ nugas istas tradens haud dubie, id quod Socratis illa decla-



## PROTAGORAS. 577












 núnc dicitur neque ista nisi Proragorae tentandi causa pro-
 hoc dores̃y post illud oifecs, ut potius viderị queat, quod Ed.
 tatnen retento, lenius procedit oratio, neque pleonasmus ille. peritos offendet. Conf. not. ad Sophist. §. 23.

 eas. Neque illo non opus fuerit in proxime praecedd., ubi Simandeum versum dissolvit Plato. - vai ovid $\alpha \mu \tilde{\mu} \xi$ Kzıov. Ceorum clara civitas fuit ob morum probitatem severitatemque institutorum et universam rei publicae administrationem. Vid. Boeckh. in Plat. Min. ot Legg. p. log. Quae praeclara eximii viri animadversio Aristophani quoque lucem affert Ran. v. gro. ubi Theramenes acerbissima ironia dicitur $\sigma 0$ -

 Kíes. Repone K.z̃os, uti legitur apud Eustath. D'e Chiis, perditissimis hominitus, conf. Aristoph. Pac. 171. Plutarch. Lacon. Apophitics. p. ©32. F.

## $578 \quad$ P L A T O N I S





 Tráv xai oi ád $\lambda \lambda 0$. 'E $\gamma \omega$ toívv, म̃ँv $\delta$ ' $\bar{\varepsilon} \gamma \omega$ ', $\dot{\alpha}$






 quidem mendo carere vidctur hic locus. Mendi hic equidem





 toj̃te perinde colloratum atque iu formula, quae itidem in-
 tum refrager. si quis in vultata interpunctione sic maluerit explicare: quomodo habeam, quod tu dicis', istud de carminilus, i. e, istam carmina inteiligendi exigendique facultatem.

 hoc sensu scriptor sine dubio dedisset ítotégws. Quae sequantur, $\Phi$ inoro申ia gáe ést etc., in his Socratem, hominem docilem et $\varepsilon \% / g \omega \alpha \alpha$, imitando Sophistam illudere (conf. ab illo dicta §. 20.), animadvertit iam Boeckhius in Plat. Min. p.

 p. 245.

## PROTAGORAS. 579









 dum art. roís in notis iudicat Stephanus non recordatus tritum illum utriusque sermonis morem, quo solet praecedenti pronomini relativo sequentis nominis casus accommodari. Hic



 rum satis protuli ad Gorg. §. 85. in quorum plerisque certe eallem obtinet ratio. - avogse. Sic rursus Ald. et Bas. 2. -
 hil tamen dubitan's de veritate emendationis Heusdianae $\underset{\sim}{\tilde{*}}$ терієєб.





 Lex. Gr. Eustath. ad 11. 母. p. r324. Menag. ad Laërt. V, 67.



 т $\alpha$, , caestus s. lora bubula, quibus manus pugiles illigabant,


фirogunvasoû̃t xai Beazeías àvaßona's фogoĩ-







 quibus pugiles uterentur, involucris s. $\alpha^{\prime} \mu \varphi \omega \tau i \sigma t$ confudit $h$. 1. Meursius in Misc. Lacon. I. 17. - $\beta_{\varrho} \alpha \chi^{\prime} \varepsilon^{\prime} \alpha s \alpha^{\prime} \nu \alpha \beta \circ \lambda \alpha^{\prime} s \varphi \circ \rho$. $\left.\alpha^{\prime}\right\rangle \propto \beta \circ \lambda \eta^{\prime}$, amiculum, exterius erat vestimenium, quod decora quadam ratione subducebatur vel colligebatur ( $\alpha^{\prime} \nu \varepsilon \beta^{\prime} x^{\prime} \lambda \lambda \varepsilon \tau 0$. non $\pi \varepsilon \rho^{\prime \prime} \beta \dot{\alpha} \lambda \lambda \varepsilon \tau \sigma$ ) ne nimis flueret aut traheretur. Vid. Peri-

 curg. p. 50. J. Xenoph. de Laced. rep. p. 677. B. Breve hoc amiculum tei $\beta \omega \nu \alpha$ appellat Demosth. loco ante landato et Plutarch. Nic. p. 535. E. aliisque lociq. Inde id. de Discr.

 tanorum vestitu $\alpha^{2} \lambda \alpha \zeta_{0 v \varepsilon i a y ~ a g u o s c i t ~ A r i s t o t e l . ~ E i b i c . ~ N i c o m . ~}^{\text {a }}$
 ironicum.

 Vitiosum in Ald. et Bass. $\alpha^{\prime} \chi$ र 9 bvtas correxit Steph. — $\xi s p \eta \lambda a \varepsilon-$









## PROOTAGORAS. 58 I












 V H. Xlli, 16. Quippe certis nonnisi diebus, festis imprimis, spartae commorari peregrinis lirebat. V. Crag. de rep.



 $\mu \varepsilon \tilde{\imath y}$ (Busind. Laud. p. 225. A. ed. Steph.) Conl. Plutarch. Lyc.'1. 1. Insti:nt. Lac. p. 238. D. Xenoph. vel potius incert. auct. de rep. Laced. c. 14. De Cretensium eotlem instituto $\backslash$ an alinde constet ignoro.
 ironia, de huiusmodi apud Spartanos Cretensesque leminis testimonia e memoria veteri nemo requiret. Breviter acuterue dicta, quod unum istius sapientiae argumentun statim profert Socrates, non virorum modo, sed mulierum etiam Spartanarum in Graecia rum circumferebantur had dubie,








## 583 PLATONIS




















 matrona, tibi quae iuncta recumbit, Dicendi gentes, aut curttim sermone rotato Torqueat enthymema, quem locum cum hoc Platonis comparavit ian Muret. Var. Lect. VIII, 21 . Conf. Wyttenb. ad Plutarch. de S. N. V. p. 5. De re ipsa



 yoos. Conf. not. ad Euthyd. §. ro. extr. - äsre Фaív. ròy reos-





## PRO.TAGORAS. $5: 83$










 1. IX. Ed. Bip. T. IV. p. 42. Mysonem hunc Maliensem appellat, ubi vid. intpp, Contra' Steph. Byzant. Xйv, Tó入ks rõns


 Xíhoy, sed parum accurate, profert. Quae de ur'is situ dissensio sive inde est orta, quod. licet multis post annis, Lacedaemonii Oetaïcam regionem colonis occaparunt, teste Thum cydide HI, !2., sive quod duplex nominis huius vicus fuit, alter in Thessalia, in Laconica aiter: Platonem prius horum agnovisse liquet; alioquin hic, ubi de Laconicae sapientiąa imitatoribus agit, Laconicum viri ortum haud dubie verbo significasser, ut facit deinde in Cbilone. Id. Steph. Byzant.





 tonis, veri mecum quisque art á ante $\Lambda \alpha r a \delta \alpha$ feóvios deside-
 gus enim est: septimusque in his numerabatur Lacedaenionius Chilo.
 ratur argumentum, unde talem illorum sapientiam fuisse co-

## 584 - PLATONIS













gnoscamus, post oĩjor requirat aliquis $\gamma \dot{\alpha} \rho$, quod tamen etiam



 teres variànt. V Menag. ad Laërt. I, 3g. 41. Valcken. ad Eurip. Hippol, v. 26 万. Plutarch. de Garrul. p. 5if. A. Kal




 in ore habent.
 alias de athleta dici solet $x \alpha \tau \alpha \beta \alpha^{\prime} \lambda \lambda \varepsilon \varepsilon$, de gradu deiicere. Similiter ut walaugeivy ava notat saepe do regno s. imperio deiicere. V. Perizon. ad Aelian. V. H. II, 25 . Et conf. mox




## PROTAGORAS. 585











alia longe est ratio quam h. l. Perindé arque in his simplici iunctum dativo verbum apud Platonem certe nusquam seperias, neque magis, opinor apud alium scriptorem, ut scri-









 ni potuisse, docui ad Sophist. §. 107. 'Quid, quod in valgata scriptura male deest ầ $\hat{a}$, busquàm ita neque Platoni neque ulli solutae orationis scriptori neglectum? - roútò









## $586 \quad$ PLATONIS











govia
$\lambda^{\prime}$ '́oytos cer. Ante $\lambda^{\prime}$ yoytos interponi xal' Cornarius voluit, quasi non sexcenties ita sine copula epexegesis adderetur.




 ou' rág etc.
 cum Ficino: absonuin namque viderotur neque Simonide di-


 $\tau \omega \nu, \varepsilon^{\prime} \nu \mu \eta^{\prime} \dot{\psi} \pi \varepsilon \rho \beta \propto \tau \tilde{\omega} 5 \alpha \dot{y} \tau \alpha^{\prime} \delta_{n \lambda \tilde{\omega} \mu \varepsilon y}$, $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha \alpha^{\prime \prime} \tau \alpha^{\prime} \pi \rho \tilde{\omega} \tau \alpha \pi \rho \alpha-$


 roû, transgressionis verbi Quintilian. VHI, 6,"62, Conf: Longin. seu quisquis est auctor de Subl. 22. - oitmot tas itsutóyta tò $\tau$. П., sic fere Pittaci illud apud animum in-九elligentem, quasi ipse loquatur Pittacus., Simorides respondeas. Verbum visimeny significat ila interpretari ut de tuo aliquid subitias, sive boquendo sive cogitando. V. Reisk.

## PROTAGORAS. 587






 ज's










 frustra desiderasse Cornarium et Stephanum demonstravi ad Theaetet. s. $9^{6 .}$
83. 'OÜra Qaiveral tó reòs $\lambda$ dóvay - Vel expurigendum








## 588 PLATONIS
















 non coniunctionem reddunt. Velut Gorg. §. $7^{(6)}$. Qoßoúpesvos




 quo magis mens et consilium poetae appareat in boc carmi-
 tum enim colligi ex sequente Socratis disputatione potest,





 Yย่̇ย.

## PROTAGORAS. 589










 जov होד





etiam a Xen ph. in Mem. vocr I, a, io., ubi quum praces-
$\mu^{\prime} \bar{\varepsilon} y \alpha^{\alpha} \dot{\xi}$ etc. quae aliunde constat Theognidis esse, deinde
daeum hunc quoque versum Theognidi adsribentem. Incer-
$\varsigma^{\varepsilon} \varepsilon^{\sim} \varepsilon^{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \sigma .9 \alpha t$, tam facile e praecend. subauditur $\% \alpha x \tilde{\sim}$, ut id
$\mu^{\prime} \mathrm{y} \nu \chi$. quum tamen sit fieri quidem difficile etc. V. not. ad
Theaetet. §. 37.
 nis essent, statim expungerem hoc $\varepsilon i$; quum Simonidea esse appareat, in Lyrici sermone id facere non ausim. Hic tamen retentum idem mox restitui debebit, ubi repetuntur a Socrate

## 590 PLATONIS





















 runtur, ut tanquam aliunde sumpta suo statim more' explicet, omninoque in his diversus est a Platonica dictione sermonie color, neque, ni poëtae verba essent, ferri mox posset ista repetitio, xaxàs $\delta \xi$ xaxõ̃s. tis oûy à̀ cet. Denique quod iam monitum a Schleiermachero video, rem conficiunt, quae post dicti huius explicationem inferuntur paullo inferius, äst $\varepsilon$ xat



## PROTAGORAS. 591











 quam Cornario nimis viderentur abrupta, redintegrandam sic

 bene curat, bonus medicus: contra qui male, malus. Qualem h. l. sententiam quis putet ab ipso profectam Platone? Mea quidem sententia abruptius illata verba mirifice incitatioris sermonis vigori conveniunt.
 quoque Simonideam sententiam statim quisque agnoscet. siciy adiectum forsan a Platone itemque art. of ante $\boldsymbol{?}$ soí. -
 Locell. ad Xenoph. Ephes, p. 146.




 sis. - \&v̧usio. \%\%. xxgr. Quicunque terrae munere vescimur,
 Anal. Br. I. 415 . Praeiverat Homerus Iliad. S. 142. ß̧otũ̀ oi

 Sympos. IX. p. 743. F. Contra apud eund. adv. Stoic. p. 106 r.

## 592 PLATONIS





B. editum suंguधdous, duobusque aliis locis de Tranquill. p. 470.

 ro, fum vobis indicabo. Conf. not. ad Phadon. $\$ \cdot 92$. Schae-
 liten quasi intendfí Pillaci dicto. Nota in iure est formula
 Comm. L. Gr. p. 53.
 tandum recte censuit Steph, Aeolica dialecto in hac voce usum Simonidem declarait illa infra §. 89. as squi rávtac


 fuisse. auctore Heraclide testetur Eustath. ad Odyss $\alpha$. p.


 Hermannus meus me monuit, forma haec in nus desinens, quae etiam in Sapphus reliquiis reperitur, a plerisque Grammatiris tribueretur Aeolibus. Greg, Cor, de dial. Aeol, §. 55.

 si maxime Aeolicum fuit ėmosyéfpet, non tamen Doricam illam, qua usus eat Simonides, dialectum id decet, hic illic
 ad éedn pertinet, non tamen seiungere interpungendo potui própter sequentem Socratis verbi interpretationem. Ceterum mon epicos tantum melicosque, sed tragicos etiam post ös,





## PROTAGORAS. 593







 xourdt, postea in proverbium abiit. Plato de legg. VII., p:







 illud Hymn. in Del. 102. 'Avarnain pesydinn Yeo's, ubi cum Platonis his e legg. Iocis apte attulit Spanliemius e Stob.

 rum, dum huius in Protagora loci non meminit, auctorem dicti ignorasse. Neque Menagius ad Laërt. I. 77., ubi Pittaco hoc tribuitur, sedem hanc eius perbo indicavit.' .
 tev'tous in tcûtoy vel totoôzon aliquando se putasse, nunc тoúrovg servandum, sed pro ós legendum östaf eensere se scripsit Heusdius Spec. Crit. P. 72 Neutro st opus. Xe-





 $\tau \varepsilon \varepsilon$. Post ćstcs nen*opus foret loc áy. Id. Xenoph. Cyrop, IV,


## 59チ PLATONIS















 B. Tim. p. 86. D. de rep. IX. p. 589 . C. Hipp. Mai. p. 296. C. Epictet. Diss. J. 2 2. 11. 22. ubi vid. Upton. M. Antonin, V. II. 63. ibiq. Gatak, Quae loca indicavit ibidem Heasdius.
 rexit steph. Ald, et Hass: sine sensu ullo aitò pro aitóy, -

 rint; ex iis q. e mox sequintur extr. §. xןq̧avayxá\}ovz
 manifestum est, ut expungere non dubitariu, quamvis reddiderit Ficinus: ut amicus laudatorque alicuius efficiatur
 Sic matris vocabulum saepe praeponitur. Criton p. 5i. As




## PROTA.GORAS. 595






 b.









 Ita pro ávárvals scripsi, probante Schleiermachero, 'praeseptim quum idem postea voluerit Heusdius. - \# targion ádo
 Steph. monuerat.






 dubito an recte Reiskius reposuerit d\&\%. Xenoph. Anab. I. 3,







### 5.96 PLATON'IS












 $0 " \varepsilon \sigma \vartheta \alpha$, , סокв
 ги́gavay. Hieronem, in cuìus aula aliquamdiu vixit Simonides ( $v_{i}$ Xenoph. Hieron. init.) aut Scopam (v. not. ad §. 72.). In

 лó母oyos. Platonis, non Simonidis; haec esse, tum ipsa di ctio declarat, tum quae deinceps citaiar, ipsius poetae senten-j



 det ab zidaís, quo non animadverso, Ficinus vertit, sciens quidem iuvabit cipitatem iustam wir sanus, Cornarius volvit mó$\lambda_{\Delta y}$ adidery. Sed quamvis hinc sensus tolerabilis existat, ita tamen sermonis tenorem adiuvat praeclara Hermanni correctio,
 suo eam loco reponerem. - $0_{\nu}^{\prime \prime} \mu\left(y\right.$ है $\gamma a^{\prime} \mu \omega \mu$. Sic cum


 Хथigge - $\mu \varepsilon \mu \varphi$ ópsvos. In his Simonidem nemo agnoscet.

## PROTAGORAS. 597











 261. 26: 35r. 355, 433. 449; 455. 6ri. etc. Soph. Philoct.



 lphig. 'liur. v. io6r. Xenoph. Cyrop. VIII. 7, r4. vai moñ̈-




 غのuт॰ข゙.
 to (cf. §.87.), ni in Simonideo carmine subiecta fuissent pro-
 Plane igitur assentior Schleiermachero Simonidea, seiunctis










## $598 \quad$ PLATONTS








 Continuo omnia tenore scripsi incertus, quid ubique praetermiserit Plato. Carminis autem reliquias hasce ut numeris suis, quantum fieri posset, restitueret, rogatus a me vir in hoo genere princeps, G. Hermannus, hunc in modum singulos versus digessit:

```
                                    'se. a'.
```



```
\chi&\sigma\sigma!
\tau\varepsilon\tau\varrho\alpháyayov \alphǎysu \psi'óyou \tau\varepsilon-
тvy\mu\varepsilońva»
    (desunt septem integri versus.)
                            se. }\beta\mathrm{ .
Oथ'ठ'{ \mu
```









```
xaxo's d'. s' jax\omegaॉॅ' xad
```






```
"今s थै\nu \mu\eta
```




```
هv \mu
```


## PROTAGORAS. 599






 $\lambda_{\varepsilon}^{\prime} \omega{ }_{\varepsilon} \varepsilon \omega \omega$





```
                (vel potius
```




```
                5\rho. \gamma-
```






```
,Tg\omega\piav; \varepsilonu'gu'dious é\sigmaob
```









 ray. Is enim Mitylenaeus. V. Laërt. I. 74.
 a Socrate incerpretamenturn. Hic oportet pose $\varepsilon x$ ẁy distin-

600 PLATONTS



















guere pronuntiando．－Ėsiv oùs pro ziolv oüs．Xenopb．Anab．


 exposui ad Theaeter．§． 4.


 то⿱亠䒑口я övopetat．Cf．Hipp．Min．368．D．


## PR O.TAGBRAS. 6oI














 Critici veteres volunt, áydearas (v. Casaub. ad Theoph. Char.










 magni faciunt tilicinas. Sensus est, tilicinarum pretia am-


 tonis in Symposio locum illum p. 176. E., ubi tibicina, quae advenerat, e convivio dimittitur, oppositum esse Xenophontis Symposio, quod voluit Athenaeus XI. p. 504. F.: hic ubi sermo est de veris conviyiis, quibus vulgo tibicinas et saltatrices adhibitas esse constat, plane non.video, cur, quod iu-

## 602 PLATONIS
















## $7 \pi \varepsilon g^{i}$

dicabat Heusdius, magis etiam et acrius eundem illum Xetrophontis libellum a Platone exagitatum putemus. Qui cupide illius, quam somniavit, Platonem inter et Xenophontem $\zeta_{\eta}$ doremias vestigia indagavit, ne Athenaeus quidem h. 1. ullam Xenophontei libri significationeni agnovit. - Deinde Athen.

 factae fuerint virorum cer. $\lambda \alpha \beta_{t}^{\prime} \sigma \mathcal{S}_{1}$, , prehendere, nancisci,



 ov́rov $\lambda \alpha \beta$ ópsyov. In qua tamen dictione accusativum posuit






## PROTAGORAS. 603











putantes non tamen argumentis pervincere possunt: In his
 iam sǐnificataın, poëtarum sententias, refertur; quem defectum si quis toleret, minus tamen accurate haec scripta fate-






 Ficini vesso: - partim hoc, partion illud sentire poetam interpretantur. neque convincere posstunt neque rem ipsam, de qua disserunt, expedire. - Max in illis, tov's totójous $\mu 01$
 $x \alpha \ell$ vacatqu., sed longe in exegesi asyndeton boc praestat.






 тоїs $\mu \varepsilon \tau$ ć̀ $\lambda \lambda 015$.

## 604 PLATONIS












 таүógás cio $\chi$ uv
 дรо






 ad $\sigma x$ so̊óy $\pi$ potest máyzav. Pari modo de leğg. I. p. 644 . A.



 que verum aliquid dicere Homerum illud etc. Versus signi-

## PROTAGOR:AS. 605






















 plenum sensum deest oütcos, quod aut inserendum aut in loo cive vocular tews substituendum. Nisi forte in his excidit
 : $y \tau$ vixo


 ad ihaedon. §. 118.


## 606 <br> PLATONIS
















phistae verba illa respicit §. 20. sqq. - $\sigma$. vos, te ipsum praeconio quodam veruditans. Aeschin. in Cte-


 crates, declarant superiora illius, ubi Hippocrati dixit, oi' $\delta \dot{\xi}$,


 guenda haec esse Heusdius monuit atque ipsa docet ratio.
 usu hoc vocularuḿ $\downarrow \tilde{y} \nu$ dì notavi ad Sophist. §. 14. In seqq.

 existimo. Mox ávḑía, uti reliquis locis, Ald. et Bass. -


## PROTAGORAS. 607


















入ori'Sopar, nihil curo s. pensi habeo. "Vulgo, ut aliis fere lo-
 giam. *ंтó̀ogoy iam Steph. montuit et h. 1. scribendum et





 eiusd. Or. XXVIHI. p. 284. Heisk. et Or. XXX. p, 85r. Demosth. pro Phormion. p. 95\% et in Theocrin. p. r32g. Apud



## 608. PLATONTS

 $\pi \omega \nu$ वंdंbx









 "O
§. 96. 'Ex $\delta$ '̀' - Subsiste. Formula est revocandi retinendique, si quis alio pergere aut aliud acturus videatur.


 Kai " "t $\alpha=\gamma \varepsilon$. Alias de audaci temerarioque periculorum facinoruinve susceptore usurpatum vocatulum rof̃ 'irou (Ari-
 gis etc.) h. l. in meliorem ponitur partem, ur vmpos. p.

 gnificatur autem h. l. vocabuli etymon átoc roz̃ $i^{\prime}$ voc, unde
 cherrimum ego dico: alioqui, ni dicerem, insanus forem.

 ad Charmid. §. 8.
 sic Stephanus. Nam in Ald. et Bass. legitur tó $\mu$ ह̂r ror. Vid. Viger. de Gr, D. Idiot. C. I. §. XVI, ibiq. notata. Mox xo$\lambda \nu \mu \beta \tilde{x} \boldsymbol{y}$ h. l. est urinari.

## PROTAGORAS. 609





















 igitur hi, quos dicimus, fidentes etiam fortes sunt? Ita h. l . nemo non acceperit pronom, dítot. Aliter hoc accipiendum


 iungere voluerit, ' oìroi of ropáracoh, hoc sapientissimorum
 vor, quanquam ne id quidem aptum foret post illud $\dot{\text { ins\% }}$.

## 6 10 PLATONIS













 adiunctum foret pronom. oข̃สot ex pervulgato illo more, quem part Iensium ad Lucian, Dial. Mar, III. (ed, Bip. T. II. p355. sq.) et Morum ad isocrat. Paneg. §. II. nuper in Meletem. Crit. P. 84. illustravit Schaeferus.
 quam pendere, a proxime seq. tó épedy ópodéznpo videantur,
 rit Protagoras, ubi Socrat quaerenti xótsgov tou's ávdéious

 gatione oí, quae tamen plane est ex Graeci sermonis pioprie-

 supra ibi demonstratum fuerat, simile simili, quatenus simile
 $\lambda o^{\prime}{ }^{\prime} a y$, breviloquentia quaedam inest, sic tere explenda, non est facile priorem sententiam ita reiicere, ut putemus etc,
 fere latet sententia, quod concessi ego, nusquam tu falsum id esse demonstrans illud docuisti cet. Exemplis ihi ad Lysid.

## PROTAGORAS. 6in















 ${ }^{\sigma} \sigma \chi \dot{\nu}$ $\tau \bar{\omega} \%$. О


 pro nostri sermonis indole vitiose redundat negatio. Euthy-










## 6iz PLATONIS











 oút






 mavias: $\gamma$ s similiter certe in plurium rerum enumeratione usurpari docuimus ad Hipp. Mai. §. 47., ubi laudatis locis si quis forte $z \varepsilon$ reponendum iudicet, num idem iudicabit
 tas xai $\sigma i \tau a y$ xaì пот

 סoxy̆. Conf. Brunck. ad Aristoph. Plut. 380.

 gruit Ficini haec versio: Sic autem interrogo: utrum in quan.

## PROTAGORAS. 6. 6


 ravórov àvagà, raxá; Oúx oî $\alpha, \tilde{\omega} \Sigma \omega x \rho \alpha-$ d.





tum iucunda sunt, in tantum non bona etc. In qua ocriptara vereor ut aptum satis sit verbum $\lambda^{\prime} \hat{\varepsilon} \boldsymbol{\gamma} \omega$ ipsumque hoc ${ }^{\prime} \gamma \omega^{\prime} ;$ quum potius expectarit aliquis, दُ $\varrho \omega \tau \tilde{\alpha} \delta \dot{\varepsilon}$ rỗre -: neque offendit illud, opinor, quod qui statim rem concedit h. l. Protagoras subiecta deinde Socratis interrogatione admonitus dubitantius loquitur, Oix oid $\alpha$, ã $\sum \omega^{\prime} r \xi$. Itaque alteram tenui, e Cod MS. ductam haud dubie. Mirantis autem est formulá Oĩoy $\lambda$ ह́yess, ut oîoy s. ofice toezĩs Euthyphr, extr. Charmid. §.
 illa, quae mala se vocare concessit Protagoras, intelligi posse arbitror, non, ut fecit in versione Schleierm., ráy $\begin{aligned} \\ \text {, ne }\end{aligned}$ que ex his alium nisi hunc existere sensum: quatenus dulcia sunt (illa), an eatenus non bona (sed mala) dicis, nisi quid inde aliud consequatur? Quo tamen sensu vix quisquam acquie-
 quatentis iucunda sunt quaecunque sunt iucunda, an eatenuts $n o n$ (tu dicis) bona, nisi quid inde aliud (commodi honestive) sequatur? Ac rursus quae molesta sunt, eodern modo kon, quatenus molesta sunt, mala? Quorum postrema quum Edd.

 uno tenore iungi haec voluit; nihil praèter verborum distinctionem tollendam vidit Schleiermacherus. wisou'zas oúrous ita


 Platonis haec etiam Ficinus legit quum vertit: rursusque utrum similiter tristia non ex eo, quod tristia, mala.

## 614 PLATONIS


















 su, quem primps interpuactione excitavit Schleierm.
 extr. Rectins autem, opinor ita dixisset Protagoras: oxomá

 ista omnino sententia : si nobis idem esse dutee et bonum appareat, consentiemus; sin minus, tuin demum controversalimur. Cedo mihi unum locum, ubi sic loquentem Socratem suum philosophus induxit. Consulto, opinor, Sophistam, dum Socratem vult imiari, haec deblaterare fecit Plato. -
 rebus iucundis instiluis s. inducis.

## PROTAG.ORAS. 615

















 viderim ita te sentire de bono etc. Parmen. §. 12. Ti $\quad$ \&
 كov Eifos ois isqat sïvat ric. Xenoph. Mem: IV, 8.7. - xal of



 pro roboû̃ó «t dedi ex Ald. et Bass. Sic paullo ante roosũ-


 usu emendavit Doeckhius in Plat. Min. p. 120., recte mo-
 vós öuros, sed ä́s twes öyros. Lam ita baec inter se pendent:

## 616 <br> PLATONIS














 $\tau \omega v$ x $\rho a ́ \tau 150 \nu$ фával हivval $\tau \tilde{\omega} v$ aंv $\rho_{\rho} \omega \pi \varepsilon^{\prime} \omega v \pi \rho \alpha_{-}$
 laborat adhuc locus in Xenoph. Cyrop. VIII, 7, 6. i $\mu \tilde{\alpha} s \delta_{\xi}$
 moseढ̃ $\pi \alpha \dot{\prime} \tau \pi$, ubi iam in marg. Steph. apposuerat wis megi. - In proximis male Ald. et Bass. $\alpha \tilde{v}$ toî pro avitỗ.



 tivo est locus.
 airxpáy ${ }_{\text {és }}$ interdum simplex $\mu \hat{y}^{\prime}$, frequentius multo, ut b. I., $\mu \eta^{\prime}$ ov cum inlinitivo copulatum reperies. Theaeret. §. 23.




## PROTAGORAS. 617



















 via non est opus, praesertim quum idem vocularum usus sit post airxúnatial (Xenoph. Cyrop. VIl1, 4, 5. rà dغ rew-


 fere omuia, in quibus latet negatio. Jelut in voc. wíxgay latet ov' xadi'y, oùx ávextòr, post quae, uti omnino post praemissam negationern, legitime infertur $\mu n^{\prime}$ oथै. Theaetet. §. 95 .

















 $\dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} \varsigma$,


 Stephanum non intelligo quid sibi voluerit et h. I. et infra
 rã́ $\cdot \boldsymbol{T}$ ac. Nam virum doctissimum vix deceptum puto Serrani veroione hac: nisi hoc sit molum atque detrimentum, voluptati succumbere. - didגa' mi rov' दे'i. Xenoph. Cyrop,



 vocis $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$, certe, saltem, usus in apodosi, quam ut plu-
 guid forte accidit ut dicant.



## PROTAGORAS

ทं $\mu \tilde{\alpha} \zeta$, T'í oî̀ $\varphi \in \tau \varepsilon$ то

















 repetendum $\varphi$ art.

 Hic diu incertus fui, in textu relinquerem receptam illam a




 ötn oîy, quam in libro suo etiam Ficinus reperit, ita haec reddens: an etiam, si nihil tale in posterum inferunt tan.

R r

# 620 PLATONIS 












tumque delectant, nihilominus mala sunt ex eo quod cognoscontem hominem delectant. Quippe mendis utraque aded apertis laborat, it dubites, utra sit corruptior. Utram igitur alteri praeferrem? In hac haesitatione optimum neque alienum a critici religione duxi, interim donec opem his libri scripti afferant, propositam a Schleiermachero lectionem substituere, exsculptam illam lenissima ratione ex utriusque scripturae vestigiis atque ita commodam, ut omnes veri numeros explere videatur. Unum d'z post ópeos, quod ciecit ille, ex Ald. retinui. Illa ö $\pi \eta$ oüy pertinent ad $\alpha \mu \alpha \rho \sigma$ óyra. -

 ทंठov' id. Mem. S. II, 1, 20. , non est, ut vulgo expl., quae statim et sine labore paratur, sed cuius in 'praesens est fru-
 gĩi Demosih. Prooem, p. 1449. 1bid. p. 1425. - $\mu$ ã $\lambda$ діау


 significatu frequentìus usurpatur ánsegruaia. Conf. §. g. Euthyphr. p. 13. D. E. Gorg: §. 41. al. 1.


## PROTAGORAS. 62I










 b.





 «̈v.ẹums of $\lambda^{\prime}$ śjovrts, vos qui diçitis. Omisso articulo, quem memini qui expungi veilet inferite, legeremus potias, $\tilde{\omega}^{\hat{A}}{ }_{\alpha}^{\prime \prime}$
 porzorio vel perfectam cilstinentiam vel eum significat rictum, gui per complures dies solo polu mulsaque et ptisanae cremore continetur. V. Foësius in Oecon. Hippocr. p. 386.
 quod Atticorum usus repudiavit. V. Porson. ad Eurip. Orest.
 pitiaeque, non reddito verho ä $\lambda \lambda \omega \boldsymbol{y}$, quod ferat qui potest; mibi hoc ita ieiunum videtur- ut vix Platonis putem. Nam á¢zal quam uivique alias, tum h. l., ubi civitatum mentio praecessit et $\pi \lambda o \tilde{v} \pi \in 6$ adiunguntur, quid aliud quam magi. stratus imperiaque significat? Quis autem usquam legit in atios imperia, in alios magistratus? Minus sane offenderet $\approx x$ i

622 PLATONIS










 rum est ratio. Eiusdem plane generis exempla proferri velim, quae donec proferantur, scrupuli mihi hic aliquid haerebit. An forte xal ${ }^{\prime} \lambda \lambda \alpha \iota \iota \dot{\alpha} \rho \chi \alpha i$ ? Coniecturae quym alia, quae non sunt ad manum, tum Euripidis illud favere videatur Med.


 \%. $\lambda_{0}$, cui dubitanter iusto interdum modestior Stephanus ad-








领 $\sigma \nu$ vun





## PROTAGORAS. 623




















 hic quoque plenum requirens sermonem Cormarius verba
 ego putarem, nisi Ficini accederet versio: S. Amon coluptatem ut bonum sequimini, dolorem ut malum fugitis? Concederent. Pr. Profecto. Vix tamen sine libris scriptis res po-
 $\lambda_{\ell}^{\ell} \gamma \in \tau \propto \epsilon$, vitio manifesto, quod iam Steph. indicavit. In proximis post $\mu$ eşóvay operarum errore in una Stephani Ed. omissum $\boldsymbol{\text { 万forayy }}$, quad ex coniectura reponi voluit Heusdius,
 per dox.

## 624 PLATOMISie


















 $\mu \alpha$ ทंdova's, iтדò тоút


 quae pendent a praegresso ötay, scribi debeat $\lambda_{\varepsilon}^{\prime} \varepsilon \nexists \eta \tau \varepsilon$. Erunt

 §. 158. exempla adscripsi, unde emendatio petenda erat Cra-





## PROTAGORAS. 625

















 $\dot{x} \mu$. Ceĩerum ut extremo loco, sic et in medi. эropositione collocarum hoc ápo Sympos. p. 177. E., Tâ $\delta \dot{\imath}$ noi of
 $\alpha^{\prime \prime} \mu \neq$ mutaret Wyttenbech. Bibl. Crit. P I. p. 4. Platon: de




 nomisi duo, non quatuor. fro tigoserogáuogesy, quod reposuit Stepl., Ald. et Bass. тgosxrogsúapsu. - éxsiva in ámo.




626 PLATONTS



















 non sunt malia aequiparanda, h. e. quando nòn sunt eligen-
 Quippe quando maiora sunt $\tau \alpha \alpha^{2} y \alpha \alpha \alpha^{\prime}$, minora $\tau \alpha \alpha^{3} \gamma \alpha-\alpha^{\prime}$,

 cqua h. l. ut fere alibi offendit Steph., illustravi ad Theaetet. §. $9^{6}$. non cognita tum praeclara ad h. l. Heusdii animadversione. Illud miror eundem fugisse virum acutum, vitiose
 viLio monuit Schleiermacherus.


## PROTAGO.RAS. 627










pravatus locus, cui lucem affert Ciceronis haec versio' apud Priscian. Vl. p. 6g3. Putsch. Quae igitur potest esse indignitas voluptatts ad molestiam nisi in magnitudine aut longit/dine alteriusutrius posita? Unde legendum Kal tís ávagio
 dignitas. Adstipulatur Ficinus: guae vero alia inest àd dolorem indignitas, oluptati, quam excessus inter se atque de-



 т. $亡 . \chi$. , ,Neminem facile (fere) vel mediocriter attenden-


 respondeat. Ceterum tota haec de voluptate et tristitia disputatio multo erit ad intelligendum facilior, si ipsi conferas egregium locum Rep. IX. p. 583. sqq." Heusdius. De correctione magnopere dubito. Neque enim h. l. iucunda tantum iucundis aut molesta molestis, sed praecipue iucunda comparantur molestis. Ita ai quis in hac comparatione discrimen esse in tempore praesenti futurove putet, cur non is dixerir, multum differre praesentem iucunditatem a futura non modo iucunditate, sed etiam molestia; qui voluptati succumbens mala eligat, quamvis malá esse sciar, eum praesentem tamen voluptatis fructum futurae praeferre molestiae?

## 628 P L, A T O N I S





















§. ır3. xai ai $\varphi$ waval icout - Imo ai $\varphi$ ayal ai icat, vel
 narium miror in Xenoph. Mem. S. IV, 7, 5. ubi leguntur haec

 inutili interpolatione habentem. Apte Weiskius ibi opposuit




## PROTAGORAS. 629


















 O访








 positis docuit Boeckh. in Praefat. ád Simonis Socratici diall.
 etiam Stephano. Totum'enim hoc mente repetendum, ifeno.






















 et recte quidem omissus articulus non poterat in his postremis inferri denuo.
 Ald. et Bas. 2. $\dot{n} \alpha v_{i}^{\prime}, \eta_{n}^{\prime}$, Steph. $\alpha v^{2} z \dot{n}$. Nostrum, quod sententia requirit, expressit Ficinus: Quae vero potissimum haeg
 enim, si meministis, quum inter utrumque nosirum conveni-

## PROTAGOR.AS. 63I























ret; scientia nihil esse superius, sed hanc somper superare, in quocunque inessec, et voluptatem et, religua omnia, vos autem diceretis, voluptatem saepe vincere etiam hominemz scientem, id igitur quum vobis non daremus, deinde interrogastis nos etc., Hunc in madum haec inter se continuantur.


## 632


















 tius subaudiri debet ex seq. verbo $\pi^{\prime} \mu \pi \varepsilon \tau \varepsilon$." Strphanus. No-

 tim post aútol convertitur.


 Phaedr. §. ء30., ubi quod ductam formulam ex precantium more dixi, id male conieci ex adscriptis ibi e Cratylo ver-
 h. l, est hoc (vocabulo) utere in responsione tua, ut dicas


## PROTAGORAS. 633















 ס'ýs: $\boldsymbol{\sigma}$, et. Quanquam trita baec est in siennificando proposito, s. consilio praepositionis constructio. Genitivus bic si recte habet, $\mathfrak{e}^{2}$ ! h. !. motus cuiustlam significatu intelligendum,

 nes huc ducentes s. terdentes. - In proximis luce clarius est,
 esse ex seqq zai w'甲'́açav. Lllis omissis, tum demum, recte

 vanal interpositum vellem xaí.
 $\delta_{i}^{\prime}$ иatat, vilise uusmque. Ineptum enim h. l. tempus imperfectum, quam staim sequatur praesens torsi, ineptius etiam vel absonum worsus istud $\delta \dot{y} v a \tau \alpha 6$, quod ex Schleiermacheri correctione mutatum in סovara' sensum his unice aptum red-
 quae Edu. toû $\pi 0 \wedge \lambda o \hat{u} \alpha \mathfrak{\alpha} \xi$.



















 Cum Aldo Stephanus edidit auvioxsi. - In proximis, Tí oũy,



 jo, ni denuo deinde inferretur $\lambda \in \sigma \omega$; nunc sic explenda
 srgos $\sigma$. Conf. not. ad. §. 67 .
§. 120.

## PRO.TAGORAS. 635



























 quae scripsi ad S. 30, 2.

## 636 P L A T O N I S















 aptum b. l., quum non sit per se liquidum, quao sint illa,

 §. 118. sq. demonstratum, neminem scientem lubentemque ire ad ea quae mala putet; timorem autem mali futuri expectationem esse; itaque neminem ire velle ad ea quae timeat seu mala fore sibi opinetur. Non igitur fortes ad $\tau \alpha^{\prime}$ $\delta_{\varepsilon t v a}$, metuenda, ibunt $\delta_{\varepsilon}, x \alpha^{\prime}$ ea esse putantes. Referuntur au-
 dialogis, ad priorem hanc interrogationis partem dं $\xi^{\prime} \xi^{\prime} \boldsymbol{l}^{\prime} \tau \alpha^{\prime}$
 V. §. ır6. Nimirum si qui sunt qui irae aliisve cupiditatibus indulgentes suique n̈rtoys $^{\prime \prime}$ ferantur ad $\tau \alpha^{\prime} \delta\{s v \alpha$, ut sunt, eos illuc $\alpha^{\prime} \mu \alpha \mathcal{V}^{\prime} \alpha$ quaidam perducit, quum סtava' esse illa ignorent, certe. quantum sibi mali immineat non exputent. Aliter qui additamenti huius vim et sensum explicem, non

## PROT-A GORAS. 63'









 sermonis usu participium hoc praegresso proxime nomini ac-






 Conf. not. ad Hipp. Mai. §. 43. Contra mox h. I. §. 125. wity

 corrupta sunt manifesto, cum Cortiario reponere of dseidó tz $x a i \alpha^{\circ} v \delta \rho_{\varepsilon} \tilde{c}=6$, idque confirmare videtur Ficini versio: atque hac ratione cadem et timidt et fortes aggrediuntur; ut vulgatam scripturam repetitio primae in voc. áydéne syllabae pepererit. Nam quod Schleiermacherus meus conieeit, of ay-

 of ávdegioí $\tau \varepsilon$, wal áyoudfor, boc quidem loco, ubi tam crebra
 mentio.
 gratia, verbi causa, ut saepe sermonis initio. Vid. Ruhnken. ad Tirn. Lex. p. 66., qui plura tamen ibi e Platone commiscuit, in quibus longe alia vocabuli potestas, - Paullo infe-





















 xa $\lambda_{0}^{\prime} y$ pro $x d^{\prime} \lambda \lambda 6 o v$, suffragante Ficino: Numquid scientes timidi ad id quod pulchrum, melius et iucundlus est, proficisci nolunt? Quanquam is etiam in proximis, ubi Edd. omnes habent xádi,iov, vertit pulchrum. In re manifesta Stephanum sequeñuum putavi:


## PROTAGORAS. 639

























 Aptum utrumque.



## 640 PLATONIS























 dio quodam deteriora sequi.

 nus expressit: si enim aliud quiddam asset scientia quam virtus. Veram scripturam dubitayter, quod miror, in marg.


## PROTAGORAS. 64r






























## 642 PLATONIS PROTAGORAS.













 $\lambda \tilde{\varphi}$. . Notatis de bac zoĩ zox $\lambda e \tilde{u}$ appellatione ad Hipp. Mai. క. I.


 Aristoph. Acharn. 144. Kuster. ad Suid. v. Kanó.

## INDEX GRAECUS

## VERBORUM ET LOCUTIONUM

QuAE
IN NOTIS TRACTANTUR.


'A 'ógasos 6ot.


'A AV'vatos $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha 553$.
-Aal dó píou 87.

"A, \&яgery novatum a Platone 214.
Aidãos Homericum Plato pro aidipusy accepit 270.

A"tros infinitivo iunctum 177.
'A $\lambda \lambda \alpha^{\prime}$ sermonem interfuptum redorditur 208. in apodosi 618.
 $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha \alpha^{\prime} \delta \gamma^{\prime}, \alpha^{\prime} \lambda \lambda \lambda \alpha^{\prime} \cdot \gamma \alpha{ }_{\beta}^{\prime} \rho$ obiiciendi vi posita 564. a' $\lambda \lambda^{\prime} \alpha^{\prime} \rho \omega$ 372. $\alpha^{\prime} \lambda \lambda^{\prime} \alpha^{\prime \prime} \rho_{1} \alpha-\mu n^{\prime}-; 47 \mathrm{r}$. $\alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}-\gamma s$ semper in-



" А $\lambda \lambda .05$ 234. 427. 622.


## 644


*A $\lambda \lambda \omega 5$ т $\varepsilon$ si xaí 138.
A $\mu \varepsilon \varepsilon_{\varepsilon \in \tilde{i}}^{\nu}$ seq. infinitivo 184 .


- Apuńtar post mortem miseria 6r.


"Av omissum 377. in protasi stru'cturae hypotheticae positum 535. in eiusdem structurae apodosi amissum 528. futuro indicativi iunctum 22 . Eius positura quaedam 135 . post ös, östis a poetis neglectum 592.


Avareaĩos vi activa 444.
'Avárxy' ne dii quidem repugnant 593.
'Ava乡ios, indignitas 627.

'Ауктi'9


Avigamivn $\delta \frac{!}{\xi} \alpha$, h. e. orroribus obnoxia 317.


Avtamadaũvet 7 I .




- Avん ${ }_{s} \lambda \lambda_{1}^{\prime}$, noxius 549.

'A A $\alpha$ ' $\lambda \alpha \mu \nu 05$ 596.


"Avas, unusquisque 223.

${ }^{*} A \pi \lambda \varepsilon \tau 05382$.




' $A \pi a \lambda \alpha \mu \beta \alpha \alpha^{\prime} y \varepsilon y$ de vento 7 .

"inógenta quaedam Orphicorum 26.
"A-tec.tac toũ $\lambda$ óvov 132 .
${ }^{*}{ }^{\lambda} \rho_{\alpha}$ voculae usus quidam 52. initio sermonis a prosariis quidem nusquam ponitur 496 . in extrema et media propo-
 monis mutandum ubique in $\hat{\alpha} \hat{\beta}$ 泡 497 .
'Agràizoy ois 346.


${ }^{*}$ Agrı fiequentius Platoni quam $\alpha_{\rho}{ }^{\prime}$ rias 53.

Aनфष入n's catutus 323.


A $\tilde{\tilde{u}}$ inter praeposit. et articulum positum 43r.

Aútóqяย 285.

 tum 139. airà refertur ad plura 67. autay, auryì pro



* $A \varphi$ á non aliud apud Hom. significat quam si'Sv's 340 .


'A ${ }^{\prime}$ inceí नe xal 9 agoir sĩvat 426.
"A Q̣odirn Empedoclis 369.


B.

Baßal á ${ }^{\prime}$ a 393.
Bá? $\rho^{\alpha} \alpha$, subsellia in schalis 521 .
Bázxot quinam dicti 61.



Bяóxos. 285.

$\Gamma \varepsilon$ in plurium rerum enumeratione 612.


 503.


T०थ̃ข סй 327.
Г $\rho я ц ц \alpha \dot{\alpha} \tau 6 \%$, forma proba 524.

## $\Delta$.

$\Delta$ aipar cuiusque 219.
$\Delta \xi$ reperitum rog. in apodosi duplex 475. post astas, wis-

$\Delta \varepsilon_{8} \delta \varepsilon \varepsilon \tau \alpha 6$, manifestum est 46 .


' $\Delta$ ' adiunctum verbo sonég 224. praemitti solet pronomini T65 220.




$\Delta 6 x \gamma \rho^{\alpha} \varphi_{5 / 4} 282$.

$\Delta \measuredangle \alpha 9 \varepsilon$ กy, cursu certare 555.
 dıaígzouy тавеथ̃ 404.



$\Delta t a \varphi_{\text {geárras }}$ verbi structura 125.


$\Delta$ ofóval dóvay 558.


$\Delta$ ixdios, debitus 270.
$\Delta$ axdóting 540.
$\Delta: \pi \lambda$ oũy，imago in speculo reddita．447．






## E．

${ }^{2}$ F 4450.

 521.
＇Eà Tõtrail 520.

＇Eンタiみys

＇Eyテús 76 teíysay tivos 39.


＇Edos，ir plim，vox Platoni restituenda 236．．



E＂nis．
Eis，©o．
Eixós dativo cum infinitivo iunctum． 10.
Eives edugdere vadetur 490.


Eigみuo，：siejqc： 1117.
 ย’т6
Eĩta pio eita fís 133.
Eitr seinel posi＂nor 302.

＂Exasas p．acerconti pronom．relativo accommodatum 245 ．
＇Exßaid $\lambda \varepsilon$ dy de flumine 243 ．

＇Eथ\＆gou＇：\＆roùs 入órous 557．＇

＇Еж们igat 43.

## 648


＇Eスงิะ


${ }^{*}$ E $\mu \pi \alpha$ s participio praemissum 156.




＇Evaruios 辛 177. ． 0


＇Ey＇รัทey，obstat 94 ．


＂Еそ


＂Eosxd iunctum participii nominativo 1206 ．

＇t，$\pi \alpha i y n \mu \mu{ }^{\prime}$ A A oolicum 592.

 tamen 115.




＇ETıGounst＇say seq．infinitivo 585．





＇Esstrin＇rtily accugativó iunctum praeter morem 526.

＇$E \pi \cdot \varphi \mathcal{S} \xi \gamma \gamma \varepsilon \sigma \mathcal{Q} \alpha$ pasaivo significatu inauditum 417.





*Foxou, adeptus sum 3io.
${ }^{2}$ Eรty ${ }^{\text {äร }} 203$.




Еudoxiرesivy

Eivqu's itтomévsiv ravá 340 .





$" E \varphi$ n repetitum 96 . post $\varepsilon$ einer illatum 253 . verbi positus qui-






## H.

'H pro 第, eram 465.
${ }^{5} \mathrm{H}$ pariculae positus quidam $3 g 0$.
${ }^{*} \mathrm{H}$ post comparativum omissum 450 .

" H 列 - raí 264.

${ }^{*} \mathrm{H} \vartheta \eta$ de sedibus non est Atticum Int.

* $\mu \mu$ еяодео́ $\mu$ о 555 ,


©.

Ów̧ia 7.
I.
${ }^{\prime}$ ILốs Moìral de Heraclito 368.



## 650


＇İtớrns，imperitus 525.
Ityat，redire 462.

＇1ヶа́vtss 579.
＂100s et rovvo＇s iuncta－ 559 ．

＂Itus 608.
＂ITtan Z\＆ús 25 ．

## K。


Ka． $9 \times \rho \in \varepsilon$ very $^{\prime}$ vox suspecta 7.
Kんэąно́s 60.

1 पpopãy，ex alto despicere 27 t ．
Kai neglizitur 562．586．6o3．Voculae usus aliquis 36.42. Excitandi vi positum 154．280，Kal סи＇ná 433 ．К $\alpha i \mu \alpha^{\prime}-$
 $\dot{x} \nu$ in extrefmo ser mone ro6．sal ro $\lambda \lambda \lambda$ in respansione， non addito $\gamma^{\varepsilon}$ ．307．

．


К $\alpha_{i}^{\prime} \dot{\pi} \pi \varepsilon \sigma \cdot\{\alpha 6$ ，de sententia deduci 503.
Kベy яi 386.
К ${ }^{\prime \prime} \pi \varepsilon เ \tau \alpha$ рго






К $\alpha \tau \alpha \beta \varepsilon \beta \lambda \tilde{\eta} \sigma$ А $\alpha$ 329．

К $\alpha \tau \propto \pi \varepsilon \varphi$ \＆uみ
К $\alpha \tau \alpha\left\ulcorner\dot{\eta} \sigma \alpha!\tau \varepsilon \lambda \varepsilon \tau \alpha^{\prime} \leqslant 60\right.$ ．


Koveds et＂＇ras iuncta 559.


Koбнíns 26 g.

Кขŋтоя 285.


## A.

$\Lambda \alpha \beta!\sigma \cdot \sigma_{\alpha,} 602$.
A $\alpha \beta{ }^{\prime}$ supplendum $3 \Omega 4$.
$\Lambda \alpha \mathfrak{S} \frac{\tilde{y}}{\mathrm{y}}$ participio aoristi innctum 9 r .
A $\alpha$ wyi'Sayzs homines 579 .


$\Lambda^{\prime} \varepsilon^{\prime} \varepsilon_{6}$ adiuncto participio $\varphi \alpha^{\prime} \leq 363$.

мїеохтоvía 6а1.
nóroy סoîyol sevtã 320.

M.

Maxgotegens 42 I .
Mõ̀ $\lambda \lambda$ ov, iusto magis 33.

Mè voculae usus quidam 5. post fox $2 \pi$; oiffat etc. b88: $\mu$ 址



Merá roû $\lambda$ óyou 43.


Мє $\pi \alpha \pi \varepsilon \mu \pi \varepsilon \sigma .9 \alpha 6$ passive positum 498.

Mettívat tòy dóyor 143.
$M^{2} \chi \rho^{\frac{1}{2}}$ seq. vocali 24 .

Mn ov post diaxgóy $\frac{1}{5} 6$ et similia Gi6.



Movosid' 5 Io..
Móves redundat 99 .
Noeg ń $^{203 .}$
Mu9 onovery, confabulari 24.

652

## N．


Nexyías，homo insolens 355.
$\mathrm{N}^{\prime} \mu \mathrm{\mu} \varepsilon ⿺$ ，iudicare 56g．
N解 тかís 335.

Néútegoy pro xaxóy 46I．veáregov xaxóy ibid．

Naviztixós 304．
Nथ̃y $\delta \dot{n}$ seq．Fut．et imperat． 290 ．

玉．
Eยvท入んのía Spartanorum 580.
Ezyoidx ót pro simplici oida 328 ．
0.

Oi $\mu \varepsilon \nu, \tau \alpha^{\prime} \mu \dot{\varepsilon} \varepsilon^{\prime}$ omissa 549.


 ptice posito 479．oifers et similia，subiuncto aoristi in－ finitivo sine áy 487.
Oîos verbi usus quidam $26 \underline{2}$ ．
 respectu dictum 406.
Oスの5． 305.

Oथcas participio praemissum 156.
Orws subiunctivo aor．I，act．et med．iunctum 476 ．
Oтus áy 497.
＇O̧ấs vel ó $\mathfrak{̧} \tilde{\alpha} \tau \varepsilon$ ，modo praefixum sermoni，modo interiectum 556.

＂Oris mysteria 221．
＂Ort infinitivo iunctum 30.
＇O，Tt $\mu x^{\prime}$ et ớrt $\mu$＇́ $^{\prime} 47$ ．

Oथ＇post verba quaedam redundanter illatum 6ro．os et $\mu$＇$\dot{\prime}^{\prime}$


44. oürt Atticis quoque usitatum Inr.

Oú $\mu_{\text {óvor }} \gamma^{s}$ elliptice positum 217 .


Oix wistes 574.



OV: Via de rei naterra Platonis aetate nondum vulgatum 4 r .
 praecedenti voc. accommodata 3r3. Conf. Taथ̃̃a.
Oütw in responsione addito statim verbo explicatur 10 r .
 accus. cum infinit. 66.


## I.


חaidreà de philosophia dictum 52.



па¢инияi'a persuasio 64.
$\Pi \alpha \rho \alpha \sigma \pi \tilde{\alpha} \sigma \geqslant \alpha i$ tuvos sc. $\tau 636 \mathrm{r}$.
Паеатаіттєб. 9 аь 548 .





Magisuar*us 9.


 s. $\pi \varepsilon \rho$ ) roúzay 434 . $\pi \varepsilon \xi^{2}$ redundat 172.



Пояitторат 18 I .
Погءĩ de praesenti remedio $\mathbf{2 6 0}$.

654
Mệou pro tò тoĩon; 356.

По $\lambda \lambda \alpha^{\prime}$, saepe 22.


Mo $\lambda_{0}$ ante comparativam traiectum 232.
Пop $9 \varepsilon$ in $\sigma$ at de homine 57 I .
Пógrog 285.

Hoт , tandem aliquando 480.
 gov 573.
$\Pi \rho^{\frac{6}{8} \pi \varepsilon t}$ cum dativo participii pro infinitivo 250 .
II. ל力 coniunctivo iunctum 27.






Пеоsйxesv verbi usus quidam r41.
Пе́os.00 48 r .

Прот $\alpha \tau \tau \varepsilon \sigma, 9 \alpha 6302$.
I!


Пৎа́rv, nudius tertius 46ェ.
Пা
Пथ̈s $\pi 0$ oũ $\mu_{\varepsilon \nu} ; 64$.


## P.

"Paßdoỡzos 563.
Pãov. et ¢edroy permutata 66.

'Páfen, fortitudo 467.

## $\Sigma$

Eqperét, 3ir.

$\sum$（xєльหa）Maũनat de Empedacle 368.
इıtía et $\sigma \tilde{\tau} \tau \alpha 37$.

ミxórovs et $\sigma$ xótov 187.
इ®థ150E vocabuli etymologia Platonica 472.
इoழòs xxi dstyós 574.
$\Sigma \pi \alpha \varrho \pi \propto i ́ 385$.
इrevoregos 237．
इтєцјоя 183.
さú т $\varepsilon$ xará 278 ．
$\Sigma v^{\prime} \delta^{2} \alpha^{\prime} \lambda \lambda \alpha^{\prime}$ cum imperat．34r．


$\sum \nu \lambda \lambda \propto \mu \beta \alpha^{\prime} \nu \varepsilon, \frac{1}{}$ cum genit．rei construitur 117 ．
$\Sigma \nu \mu \beta \alpha i v \varepsilon \neq$ verbi structura quaedam＂ 49.

इéytavay et $\mu$ adaxo＇x in musica 368.


$\Sigma \chi \chi^{\delta} \delta^{\circ} \nu_{2}$ omisso $\pi \alpha ́ v \tau \varepsilon \xi 604$ ．

## T．



Tà $\mu{ }^{\prime}{ }^{\prime} \nu$ omissum 549.
Т $\propto$ то $0 \lambda \alpha^{\prime} 278$ ．
Taẹィqúziv，condire cadavera 107．
 бто́тх 98.
TE voculae usus quidam 27S．te modo additum，modo omis－ sum 558．traiectum 132．147．166．185．409．519． 527.
Tєxpaígб． 9 a، sine accusativo 221 ．
Tergórywvos duvíg 567.





Tни＇pro $\alpha^{\prime \prime} \tau \tau \alpha 53 \mathrm{I}$ ．

Tó seq．infinitivo in exclamatione 18 ．

656
Tò $\mu n^{\prime}$ post $\varphi$ súreay 339.
Tò roioy orationem interrumpens 443.
Tor voculae usus quidam 2g. 456. 597 :
 113.

Tóv ${ }^{\prime} \mu^{\prime} \mu^{\prime} 354$.
Toそ́ćrat, Athenis ministri publici 498.
Totz $\delta_{\xi}^{\prime}$, non praemisso $\tau 0 \tau \xi \mu_{k}^{\prime} y 256$.



Tqं seq. infinitivo, co quod 16 .

## r.

'Yтágхєьv verbi structura quaedam' 108.



${ }^{\prime} Y \pi \varepsilon \rho^{\prime} \chi \varepsilon \varepsilon \%$ accusativo iunctum ${ }^{\prime} 199$.

' $\pi \pi เ \sigma \chi y \varepsilon \approx \sigma .{ }^{2} \alpha 6$ seq. infinit. praes. $32 g$.
 ข 'm' ávárxus 223.

' $\mathrm{Y} \pi$ ог $\alpha$ ' $\boldsymbol{\prime} \mu \mathrm{n} 228$.



## $\Phi$.




Ф $\lambda_{2}$ agía 44 .
Фи́gev 178: Фúger.7at 196.


## X.




Xwés 555.

## $\Omega$.

' $\Omega \nu \varepsilon \tilde{\sigma} \sigma$ Qt passive nusquam ponitur 59.
" $\Omega \rho \propto$ го6.
§s voculae usus quidam 188 . positus quidam 365 . pro ${ }^{\circ}$ gre 117. pro pádiג 153 . infinitivo iunctum pro indicat. 226.
 vel äs áse omissum 523. w's adiunctum verbo $\pi$ gosarogsézav

 que usitatum 52.4. wis xeg to6oútoy auraî ơvo as diavooũ-
 . 175.


 12g. cum nominativo per parenthesin quandam positum



## INDEX LATINUS

## RERUM IN NOTIS EXPLICATARUM.

Acumenus medicus: 483.
Adiectiva accusativum adsciscentia 553.
Adimantus, Cepidis 1. 485. Leucolophidae f. ibid.
Aeschines in Timarch, vind. 565.
Aeschyli Telephus 220.
Agatho Pausaniae $\pi \omega \delta \delta_{\alpha} \alpha^{\prime} 485$.
Agathocles musicus 490.
Anachronismus Platonis 466.
Anacoluthon 140. 453.632.
Anaxagoras parum sibi constans 183 .
Andro Androtionis f. 483.
Animalia unde orta ex Ionicorum sententia 173.
Animum harmoniam esse, vulgi opinio 13r. animum sanguinem esse, Empedocles dixit 173 . aërem; Anaximenes et Diogenes Apoll. ibid. ignem, Heraclitus 174.
Aoristus praesenti iunctus 1:3. Eius usus quidam 17. 78. Eius coniunctivus diversus a coniunct. praes. 15. Eius infinitivus sine ăk post verba sperandi et similia 48.
Archelai philosophi dogma 365.
Argioorum mos capillum sondendi 146.
Ariphro. Periclis frater 503.
Aristophanes em. in Thesmoph. 14. in Eccles. 36. in Ran. 577. viad. in Vesp. 500.


 Eius defectus quidam 3og. male omissus in formula $\lambda \mathrm{l}^{\prime}-$ yos ish assí tivos 51 I . post pronom. relat. illatus 2e. 5:9. verbo ${ }^{2} \lambda \lambda$ áréas praefixus 2g8. pro pronom. ỡras, subsequente öror 362 . Eius repetitio post $\vec{\eta}$ neglecta 3 Ir. ratio quaedam 3s. usus quidam 4 -.
 365.

## 'B.

Bis intelligendum vccabulum 407.
Breviloquentia quaedam 85 .
C. :

Callias Hipponici fil. Protagorae deditus 465. Eius fratres $P$ aralus et Xanthippus 451.
Casus nominis remotiori verbo àcommodatus 167 ex prae= ced. casu diversus in eađera sermionis structara petendus 465.

Ceorum civitas probitate morum insignis 5 ---
Cerebrum mentis sedes 174 .
Chenae urbs 583.
Chii, homines perditi $57 \%$.
Cicura refrigerandi vim habet 264 .
Cleombrotus 13.
Clinias, Alcibiadis frater 50 .
Coartata oratio 20.
Coriunctivi modi verborum in $\nu \mu$, et $\varepsilon f f=x$ : forma quaedam 94. Coniunctivus pro-optativo posi praeteriti tetirpor's verbum 50 i.
Consecntio temporum quaedam 4. 21. modorum 4. 2?
Criso Himeraeus cùrsor 554.
Clesippius Paeanieasis. In.
Cygni Apollinis ministri 124.

## D.

Dativus pro genitivo 272 . verbis substantivis adiunctus 142 .
 vosiy elc. 35 r . dat. बข่т
Dakesii de temporum consecutione praeceptum refut. 50 .

## 660

Delphico templo inscriptae yuãject 584
Demosthenes in Aristogit. em. 607. if Mid. vind. 24r. 565. Dio Chrysostomus vind. 5. 500.
Dualis forma quaedam 70.

## E.

Echecrates Phliasius 3.
Eleaticae scholae auctor 367 .
Ellipsis toũ áyd́yxn ési 512. verbi praegressi 5ı3. Ellipses quaedam 3ri. 35r. 469.
Empedoclis sententia de animis humanis 173 . de coeli verti--gine 188. de ortu rerum 368 .
Endymio 72.
Epexegesis quaedam per genit. adiuncta 177 . post si roüra notsis et similia illata, non repetito at 355.
Eryximachus medicus 483. 3:
Euentus Parius 18.


Euripides in Iphig. in Aul. vind. 54. in Iphig. in Taur. expl. 339. in Phoen. vind. 341. in Suppl. expl. 500. in Bacch. vind. 575.
Eurybatus et Phrynondas 529.

F.

Ficini interpretis fides sublesta 507.








Futurum Atticum in quibus vertis obtineat 28. Futuri in uno verbo duplex forma et media et activa 18 r . Futuri indi-
. . . cat. in structura hypothetica 218 .

## G.

Genitivus, omisso r6 333. Genitivus in exclamatione siné exclamardi vocula 575 . $^{1}$

Gerundii neutrum pro. §em, 296. Eius structura quaedam. 283.

## H.

Heracliti sententia de rerum ortu. 368 .
Hermogenes Hipponici f. 12.
Herodicus Selybrianus 489.
Hippias sophista astronomiae studiosus 484.
Homerits laudatur a Platone 166. 270. 458. 483. 571. 604. respicitur 454.

## I.

Iccus Tarentinus 489.
Indicativus modus pro coniunctivo 294. pro optativo in structura hypoth. 573.
Infinitivus pro imperat. 277. post verba precandi 505 . pro

Interrogatio per repetitionem quandam triplex 444. duplex

Ionicae scholae placitum de elementis rerum 365.
Iovis custodes, Kgáros et Bía 508.
Iurandi in templis ad aram mos 53 r .

## L.

Lesbiorum barbarus sermo 576.
Leucippus et Democritus notantur a Platone 381.
Lysias em. 130. vind. 129. 333. 450. 487. 483. 503 . 557. 565. 595.

## M.

Megaricorum sententia quaedam respicitur a Platone 382. Mende, Thraciae urbs 482.
Modus luturi et indicativus et optativus ubi ponantur promiscue 439.
Musicae nomine appellatur philosophia 20.
Mutatio structurae 174.217.
Myson Cheneus 583.

## N.

Naturam legibus opponebant sophistae 560.
Negatio ex proprio quodam Graecorum usu illata 6io.

Negligentior sermo ex familiaris colloquii imtatione 320.32 r . Nominativus in suspensa oratione cum $\delta_{\varepsilon i v}$, $\chi \rho \tilde{\eta} \nu \alpha<$ iunctus 488.
 post pluralem 499. dualis cum participii plurali 493. numerus participii praecedenti vocabulo accommodatus 367.

## 0.

Oenoë duplex pagns Atticus 462.
Optativi ratio quaedam 14. optativus sec, pers, cum• ày asse-

Oratio in interrogationem exiens 50 . a partícipio ad infinitivum deflectens 13r. Eius tenor interiecta alterius interrogatione mutatus 443 . oratio' recta mutata statim in obliquam 5 ro. obliqua statim in rectam transiens ibid.
Orphicorum disciplinam respexit Plato 61. 65.
Orthagoras tibicen Thebanus 495.

## P.

Paralus Periclis f. 48t.
Parmenidis versus emendantur 347. 376. 399.
Paronomasia quaedam 120:
Participii structura quaedam 147. participii adiuncti ratio quaedam ir. verbi sivat participium nomini cui adicitur accommodatum 637.
Pausanias e Ceramico 485.
Periclis uxor, quae ante Hipponici fuerat, Parali et Xanthippi mater 48 r .
Phaedo Eleus 3.
Phacdondes Thebanus 13.
pherecratis fabula, of "Argiot 528.
Philolaus Pythagoreus 23.
Piscatus nocturnus 287 .
Pillaci dictum, Хथ入є
Plato emr. in Phaedro 27 . in. legg. 28 6. Lach as. in Gorg. 29. 442. in Menou. 66. de rep. 14.66 985:'432 in Euthypler. 146. in Phileb. 397. in Theaet. $432: 557$. in Criton. 444. in Cratylo 624. vind. in Cratylo 73. 151. in Phaedro iit. 403. in Lách 44t, in Apol et Charm. 505. in Lysid. 53r. in Sympos. 625. tent.'in Lysid."et 'Alcib. 1. 56. explic. in Lysid, 437. in Sympos. 471. -

Platonis et Xenophontis simultas 12. Platonis sententia,


 tis 306 .
Poetae sensuum indicia damnantes 40.
Praepositio omissa 1o. 3;. 9r. 3ir. 371. repetita 4r2. 629. praepositionum ratio quaedam 92 .
Praesens subiunctum praeterito, post ört, ötws cet, imprimis ubi oratio vel sententia alicuius profertur 504.
Pronominis relat. structura quaedam 205. Pronom. hoc generi sequentis voc̀abuli accommodatum 35s. Ei subiunctum per epexegesin quadam nomen substantivum 474.
Protasorae nomine inscriptus dialogus ad quem annum pertineat fi6. Protagorae senectus 49 r. Eius dictionem imitatus Plato :05. 509. Eius didactrum 53 I. Eius $\beta \xi^{\alpha} \chi^{2} y^{-}$ גoyia et $\mu$ expodoria 55t.
Protaseas repetitio quaedam 52.
Prytanea 56 I.





Puniendi iusta ratio 515.
Pythagoreorum dogma aliquod 27.
Pythoclides musicus 490.

## R.

Responsio ad posteriorem tantum quaestionis pattem refertur 167.

Retium varia genera 285 .

$$
s
$$

Scopas Cranonius 567 .
Sermonis conversio quaedam 333.
Singularis numerus ös infertur post plural. aĩot 593.
Simonidis carmen numeris suis restitutum 598.
Socrates an duas uxores habuerit 257 . Eius filii 256 .
Sophocles em. in Oed. Col. 34r. in Antig. ibid. vind. in Tra* chin. 62

## 664

Spartanorum ${ }^{2} \varepsilon y \eta \lambda a \sigma i \infty$ 580. amiculum ibld. breviloquentia 582. Spartanis non licuit peregrinari 58r, Spartanarum mulierum acute dicta 58 h .
Spectra in sepulcris 110.
Structurae orat. is per ' $\gamma$ ó' cohaerentis ratio quaedam 129. structurà quaedam post pronom. relat. 245.
Subiecti mutatjo 72. 582.
Substantivum nom, praegresso relativo accommodatum 46. explicatur addita quadam epexegesi 172.

## T.

Terrae figura 179. Eius iooģomíc unde 227.
Thales an globosam terrae figuram invenerit 18 a.
$1 T h e o c r i t u s$ vind. 475.
Traiectio verborum 123. 139 .
${ }^{-}:$

$$
\mathrm{V}
$$

Variatio quaedàm rocabuli 276 .
Verbalia in $\tau^{\prime}$ ov a media verbi forma ducta 46.
Verbi neglecta repetitio 69. Verbum ex praegresso aliud intelligendurn 156.

X.

Xanthippus Periclis f, 48 I .
Xenophanes Eleaticae scholae auctor 367.
Xenophon cm. in Anab. 513. in Cyrop. 497. 512. 616. in Mem, S. 46 g .498 . in Sympos. 773 . in Hieron. 612. in Oecon. 250. vind. in Mem. S. 32. 139. 385. 396. 565. 628. in Anab. 176. 293 436. in Hellen. 462. in Cyrop. 475. 573. in Hieron, 556. 573. expl, in Mem. S, 36.

## $Z$.

Zeuxippus Heracleota pictor 495.

## CORRIGENDA..




- 317. in annot. v. extr. pro $\alpha_{\rho}^{\prime \prime} \rho \alpha$ 1. $\alpha^{\hat{1} \rho \alpha}$


- 447. in annot. v. I. post $\varepsilon x \alpha ́ s \omega y$ dele comma.
- 462. in annot. v. pro Oenoe 1, Oenoë.


[^0]:    
     male 1. 1. Vid. not. ${ }^{\text {ad }}$ Protag. §. 19. Mox de Allia locutione a Thucy:lide imprimis frequentata $\pi \alpha^{\prime} v \operatorname{con}^{\sigma \pi o v} \tilde{\eta}$ vid. Valcken, ad Phalar. Epp p. XVIl.

[^1]:     infe-

[^2]:    
    

[^3]:    
    
    

[^4]:     quod ${ }^{\text {quaum }}$ vere esse apparuerit, duo haec sibi genera requirit quasi $\tau \tilde{n} s$ si $\delta \omega \lambda$ dovgrox $\hat{n} s$. Sic tuendum nunc arbitror hunc quem dicunt dativum commodí, neque mutandum in $\alpha \nu^{2} \pi \omega^{\omega}$ (sc. Tò sixacuxò et tò $\varphi$ aytacixáv).
     suo utens corpore facit, ut tua figura similis s. assimilata appareat, s.quando quis suo corpore tuam figuram similitudine repraesentet. Alias sic potius, opinor, haec dedisset scriptor:
    
    
    
    
    
    

[^5]:     maius discrimen ponemus. juain quod interest inter inscientiam scientiamque? Qui sensus ut sponte hinc nasceretur,
    
    
    
    
    
    
     instituunt studere. Nam èmixsegॄ̃и non magis h. l. quam usquam alibi meram facit verbi, cuius infinitivus additur, periphrasin, quamvis ita saepe ponatur, ut pinguiore sermone
     similia. lam conf. Sturzii Lex. Xenoph. V. I. p. 33g.

[^6]:     generum in partes divisionis vetus quaedam atque incogitata catsa superioribus extitit, ut ne conaretur quidem yuisquam dindere etc. Si sana sunt haec, illud dici videtur: difficile esse, in huiusmodi divisione apta reperire vocabula, propterea quod antiqui, a quibus facta sint vocabula; in hac generum divisione non philosophicam rationem secuti sint, sed vetere quadam causa ducti eaque ćoúvy, h. e. rationis intelligentiaeque experte, ita ut multis in rebus de divisione illa ne cogitarint quidem. Iustis itaque aptisque generum horum nominibus dialecticum saepe destitui. Acute tamen pro airía
     sito sensus exit planissimus. In proximis deinde pro vulgato
    

[^7]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     ad Aelian. V. H. XI, I. - oudevo's 关trov roф. Sic Ald. et Bas. E Ficino, opinor, qui vertit, Sophista nullo inferior, Steph. dedit йttay. Mox de Herodico Selybriano Plato de
    
    
     Conf nostra ad Phaedr. §. 2. et Wyttenbach. ad Plutarch. de S. N. V. p. 5o., ubi tamen huno cum Herodico, Gorgiae
     Cum Bas. 2. Steph. 亡n $\lambda v \mu \beta$ g. $\alpha$ vos. Vid. Wesseling. ad Diodor. XIII, 66. ad Herodot. VI. 33. Schneid ad Xenoph. Anab. VII, '2, 28. Thraciae urbs Selybria fuit ad Propontidem inter Byzantium et Perinthum sita. - to $0^{\prime} \delta^{\prime}$ áç. Meragsús. Megaris'igitur natus quum Selybriam se contulisset ibique vixisset diu, inde nomen traxit Selybriani, ut Thurii Merodotus, Siculi Epicharmus, alia alii.

[^8]:     conspectu terrae ablatum. Loquendi hoc genus, ároxgíd $\pi \tau \varepsilon i v \gamma^{2} \boldsymbol{n}$, , terram e conspectu amittere ( P haeacum abseondimus arces. Virẹil. Aen. III. =9r. Sicaniam quarit quium necdum abscorderit Iden. Claudian, de rapr. Pros. MII. I40) posi Budaeum in Comm. Gr. L. p. ${ }^{172}$. pluribus illusiravit
    
    
     Ne tot quidem in to mutandum Stephano credo, nedum re-
    
    
    

[^9]:    
    
    
    
    
    
     ad Eurip. Iplig. Taur. v: s3so.

