Τριῶν οὖν ὄντων ἡμῖν, ἢν τινὼν βούλει,
εἰ τίθει, καλλίστων ὑπα οὐνόμαι χρώμεθα, τὸ μὲν χρυ-
σὸν, τὸ δ' ἀργυρον, τρίτον δὲ μηδέτερα τούτων.
ΠΠΩ. Κείται.
ΣΩ. Τὸ δὲ μηδέτερα τούτων ἐσθ' ἡμῖν ὅπως
θάτερα γένοιτ' ἄν, χρυσὸς ἢ ἀργυρός;
ΠΠΩ. Καὶ πῶς ἄν;
ΣΩ. Οὐδ' ἀρα ὁ μέσος βίος ἢδυς ἢ λυπηρὸς
λεγόμενος ὁρμῶς ἂν ποτε οὔτ', εἰ δοξάζω τις, δοξά-
ζοιτο, οὔτ' εἰ λέγοι, λεξίθειν, κατὰ γε τὸν ὀρθὸν
λόγον.
ΠΠΩ. Ποῖς γαρ ἄν;
ΣΩ. Ἀλλὰ μήν, ὁ ἔταγε, λεγόντων γε ταῦτα
καὶ δοξάζων των αἰσθανόμεθα.

Τριῶν οὖν οὐν ὄντων ἡμῖν —] οὐνων οὖν Bodl. Vat. Ven. II.
Ε. τριῶν δὲ μηδέτερα τ.] V. ante μηδέτερα insertum le-
gebatur τὸ. Omittunt articulum Bodl. Vat. Ven. II.
Τὸ δὲ μηδέτερα] δὲ om. Vat. ὅ̆̄̄ Coisl. Ven II.
οὔτε εἰ δοξάζοι τις] V. δοξάζει, quod soli tenent Par. E.F.

Toc tribus eigitur rebus cui-
buslibet, quae nobis sup-
petunt, pone, ut utamur
nominibus pulchrior quid-
dam indicantibus, unam
aurum, alteram argentum, tertia,
quae neutrum
istorum sit. De ὃν τινῶν
βούλει v. Matthiae Gr. §.
474. ann. 3. p. 1058, ed. 3.
et de καλλίστων οὐνόμασι compar-
quaeo, quae supra ad p. 37. E.
exposimur.

Oὐδ' ἀρα ὁ μέσος βίος —] Re
te videmur iam olim huius
loci demonstravisse anacoluthiam,
Dicturus erat Socrates hoc: οὐδ',
ἀρα ὁ μέσος βίος, ἢδυς ἢ λυ-
πηρὸς λεγόμενος, ὁρμῶς ἂν πο-
tε λεξίθειν, h. c. εἰ ἢδυς ἢ λυ-
πηρὸς λέγωτο. Sed memor ne-
cessitudinis inter δοξαν καὶ
λέγων antea explicatae, mutata
constructione verborum, inter
haec: οὔτε — δοξάζωτο — οὐ-
te λεξίθειν, iam etiam duplicus
hypothesin, quae in λεγόμενον
inest, ideoque addens, εἰ δοξά-
ζοι τις et εἰ λέγω τις, sc. αὐ-
tόν ἢδυν ἢ λυπηρὸν.

P. 44. Πόθερον οὖν καὶ
χάριτιν οἰονται —] In his
πόθερον non sequente γ' positis;
quod qua legi fiat, ostendimus
ad Menon. p. 98. D. Alcib. I.
Enimvero alterum interrogatio-
nis membrum aut sponte intel-
ligitur, ut h. 1. ubi ὁ οὖς facilè
cogitando suppleveris, aut ex
reliqua oratione assumendum
est. conf. Kühner. ad Xenoph.
Mem. IV., 4. 7. Pro oiontau
Schützius Opusc. p. 133.
rescribendum putabat λέγων; huic
enim respondere quod et λέγων.
In quo desideramus viri acumen.
Nam ad qua γοῦν patet repete-
tendum esse oinotai χάριν.
Quo accepto Socrates verissime:
PHILEBUS. 253

ΠΡΩ. Καὶ μάλα.
ΣΩ. Πότερον οὖν καὶ χαίρειν οἶονται τὸτε, ὅταν μὴ λυπῶνται;
ΠΡΩ. Φασὶ γοῦν.
ΣΩ. Ὅπως οὖν οἶονται τότε χαίρειν· οὖ γὰρ ἂν ἔλεγον ποι.
ΠΡΩ. Κινδυνεύει.
ΣΩ. Ψευδὴ γε μὴν δοξάζονι περὶ τοῦ χαίρειν, εἶπερ χωρίς τοῦ μὴ λυπεῖσθαι καὶ τοῦ χαίρειν ἡ φύσις ἑκατέρου.
ΠΡΩ. Καὶ μὴν χωρίς γε ἢν.
ΣΩ. Πότερον οὖν αἱρομεθα παρ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ εἶναι, καθάπερ ἄρτι, τρία, ἡ δὲ μόνα, λύπην μὲν B


ergo putant sese tunc gaudio affici; neque enim, opinor, affirmarent, nisi ita esse existimarent. Nam ad postrema apparat cogitatione adiciendum esse, εἰ μὴ ὀντο καθαρεῖν.


κακὸν τοῖς ἀνθρώποις, τὴν δ' ἀπαλλαγὴν τῶν λυπῶν, αὐτὸ τοῦτ' ἀγαθὸν ὤν, ἤδη προσαγορεύεσθαι;

Cap. XXVII. ΠΡΩ. Πῶς δὴ γὰρ τοῦτο, ὃ Σώκρατες, ἐφωτισμένα ὑπ' ἡμῶν αὐτῶν; οὐ γὰρ μανθάνειν.

ΣΩ. Ὑποτής γὰρ τοὺς πολεμίους Φιλήβου τοῦδε, ὃ Πρωτάχος, οὐ μανθάνεις.

ΠΡΩ. Αἰγείς δὲ αὐτοὺς τίνας;

ΣΩ. Καὶ μάλα δεινοὺς λεγομένους τὰ περὶ φύσιν, οὐ τὸ παράπαν ἡδονὰς οὐ φασιν εἶναι.

ΠΡΩ. Τι μὴν;

B. οἳ τὸ παράπαν — ὡς ἀπαν Bodl. Ven. Π. quod in Vat. emendatum.

C. ἀλλ' οὖχ ἡδονήν εἶναι] Bodl. Vat. Ven. Π. ἀλλ

B. Πῶς δὴ γὰρ ἐρωτώ-μεθα — Mirabundus interrogat sic: Qui tandem fit, ut haec a nobis met ipsis interrogemur? Enimvero con- venerat antea inter ipsos, dolore vacuitatem atque voluptatem plurimum differre, ut nunc talis dubitatio ne locum quidem habere videri debeat. Non in-tellexit haec Cornarius, qui pro ἐρωτώμεθα legi inbet ἐφώτι-σμεθα, quoniam idem verbum praecedat. Ab hoc in fraudem inductus Stephanus utroque loco scribendum statuit sive ἐρωτώμεθα sive ἐφώτισμεθα. Quae posuisse satis est. De πῶς ἐρωτώμεθα, qui fit ut inter-roagemur, v. ad Criton. init. Dein quia Protarchus addit oi μανθάνω, facete Socrates: Ὑποτής γὰρ τοὺς πολεμίους Φιλή-βον ὃ μανθάνεις; recte vero videris dicere οὐ μανθά-

lunt. Antisthenem eiusque as- sectatores significari videri, iam antea diximus.

Τι μὴν;) Π. e. τι μὴν ἄλλο φασιν εἶναι τές ἡδονές, ut Po- lites. p. 263. B. Quocircum noili quidquam loco movere, quam- quam raras est hic usus formulae τι μὴν. v. ad p. 17. B.


ἄσεσε μαντείας πρὸς ὑπατι- σα ὁ Θαῖοι] H. e. taquam ve- ri coniectores, qui etiamis re- ctam rei rationem non plane perspectam habeant, tamen men- tis quadam divinatione ducti illam assequantur. Nam μαν- teίσθαι a Platone saepenu- mero dicuntur, qui quid non tam clare cognoscunt et intelligunt, quam animi quadam coniectura assequantur. Infra p. 64. A. τίνα ἱδεν αὐτὴν εἶναι ποτε μαν- 

τεύτειν; Lysid. p. 215. D. λέγω τοῖν ἀπομαντευόμενοι τοῦ κα-
ΣΩ. Αυτοί τοι αυτοί εἰναι πάσας ἀποφυγας ὡς C νῦν οἱ περὶ Φιλήβου ήδονας ἐπονομαζόμουσι.

ΠΡΩ. Τούτοις οὖν ἡμᾶς πότερα πείθεσθαι ξυμβούλευεις, ἡ πῶς, ὦ Σωκράτες;

ΣΩ. Οὐκ, ἀλλ' ῥήσεις μάντεσαι προσχρήσθαι τις, μαντευομένοις οὐ τέχνη ἀλλὰ τινὶ δυσχερεῖς φύσεως οὖν ἀγεννοῦς, λινὰς μεμονικότων τής τῆς ἡδονής δύναμιν καὶ νεομοικότων οὐδὲν ψυχής, ὡστε καὶ αὐτὸ τούτο αὐτῆς τὸ ἐπαγγέλλων γοητεύμα ἀλλ' οὖν ἡδονήν εἶναι. τούτοις μὲν οὖν ταῦτα ἐν προσθήκ- 

D omittunt; recte fortasse; nam solet ita ἀλλ' omittiti in oppositis. v. ad Protagor. p. 337. B. Nisi forte critici ἀλλ' extruserunt, quia iuxterunt τὸ ἐπαγγέλλων γοητεύμα. Dein plurimi vitiosse ἡδονή pro ἡδονήν.

PLATONIS

σαιο, σκεφτόμενος ἐτι καὶ τάλλ' αὐτῶν δυσχεράσματα μετα δὲ ταῦτα αἱ γέ μου δοκοῦν ἥδοναί ἀληθεῖς εἶναι, πενθεί, ἵνα ἐξ ἀμφότεροι λόγων σκεφτόμενοι τὴν ὑπάρχον αὐτῆς παραδώμεθα πρὸς τὴν κρίσιν.

ΠΡΩ. Ορθῶς λέγεις.

ΣΩ. Μεταδιώκωμεν δὴ τούτους, ὡσπερ ἐμμακχούσ, κατὰ τὸ τῆς δυσχεραίας αὐτῶν ἰχνος. οἶμαι γὰρ τοι- ὁνδε τι λέγειν αὐτοὺς, ἀρχομένους ποθὲν ἀνωθέν, ἔδηθεν ἐπολύνθηκεν ὁ πόκων εἰδώς τῇ τιν ἐκείνη. ὅπου τῆς σκληροῦ, πότερον εἰς τὰ σκληρότατα ἀποβλέποντες ὁπωσὶ ἐν μᾶλλον συννοίησαμεν ἡ πρὸς τὰ πόλλατο σκληρότητας; δεῖ δὴ σε, Οὐκέταχε,


εἰ βουληθεῖμεν] V. βούλῃ, βελήμεν, quod ex codd. ferme omnibus emendatum.


ὁποὺ τὰ πρώτα] τοι om. Vat. Ven. II. Dein pro


δρομένως ποθὲν ἀνω-
καθάπερ ἔμοι, καὶ τούτοις τοῖς δυσχερέσιν ἀποκρινομέναι.

ΠΡΩ. Πάντως μὲν οὖν, καὶ λέγω γε αὐτοῖς, ὅτι πρὸς τὰ πρῶτα μεγέθει.

ΣΩ. Θυμοῦν εἰ καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος ἰδεῖν, ἥντινα ποτὲ ἔχει φύσιν, βουληθείμεν, οὐχ εἰς τὰς πολλοῖσιν ἡδοναίς ἀποβλέπετεν, ἀλλ' εἰς τὰς ἀκροτάτας καὶ σφραγηρότατας λεγομένας.

ΠΡΩ. Πῶς ἀν σοι ταύτῃ συγχωροθῇ τὰ νῦν.

ΣΩ. Ἄρ', οὖν ἂν πρόξειροι, αὐτός καὶ μέγιστα τῶν ἡδονῶν, ὁ λέγων πολλὰς, ἂν περὶ τὸ σῶμα εἰδόν αὐτοῖς;

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὖν;

ΣΩ. Πότερον οὖν μείζονς εἰσὶ καὶ γίγνονται πε-


P. 45. Ἄρ', οὖν ἂν πρόξειροι] ζε vulgo post πρόξειρο

insertum, om. Bodl. Vat. Ven. II.

Πότερον οὖν μείζονς] Sic Bodl. Vat. Ven. II. Vulgo

post οὖν inserebatur καλ.

Ζεῖσ ωθὸν οὖν τοῖς ἀπ' Οἰδίπου ποικητοῖς τελεῖ. Νεκ ἀσβημιλικὸς est locus Oed. Reg. v. 1401. ἢ τις μον μερίσθαι, ὅτι εἰ ἐν σεξάτασι μὴν εἶναι δεύ-

τικοὶ ὅποι ἢ προσαυθεὶς καθώς. Particu-

licum οὕτως post ἀποβλέπον-

τες ιλλατον ad Phaedon. p. 61. C. et alibi illustravimus; nec res hodie ignota.

P. 45. εἰς τὰς ἀκροτά-

τας καὶ σφραγηρότατας] ad summas atque vehemen-


'Αρ', οὖν ἂν πρόξειροι, ἂν περὶ καὶ μ. Quae igitur

in promptu sunt, quasque frequentissime explere solemus,

Plat. Opp. Vol. IX. Sect. II.

quaes quidem etiam, id quod saepe dictum, ma-

xima sunt voluptatum, nonne corporis sunt illae?

Videtur respicere ad communem quandam sententiam vulgi ore celebratum, καὶ πρόξειροι ἡδο-

ναί καὶ μέγισται. Nam ὁ λέγο-

μεν πολλὰς nunc non est: id quod nos antea saepe di-

ximus. Quae interpretationi dup-

lici de causa reicienda est.

Nam primum quidem haec sententia in superioribus nusquam memorata est; deinde quod ante-

tecedit λεγομένας, id ad com-

mune hominum iudicium pro-

cvocari non obscura indicat. Ita

vero haec ubi intellexeris, locus ne minimam quidem habebit
dicultatem.
Platonis

B. Táxa γαρ ἵσως φαίμεν ἐν περὶ ὑμιανοντας.


εὐλαβηθῶμεν δὲ, μὴ προστῶς ἀποχρινόμενοι πταισομεν.

ΠΡΩ. Πη;

ΣΩ. Τάχα γαρ ἵσως φαίμεν ἐν περὶ ὑμιανοντας.

B. Τάχα γαρ ἵσως φαίμεν — ] Vorst an protonus

dixerimus apud aegrotos.

Rem igitur facile affirmari posse ait. Quocirca hoc quidem loco lique latum appareat, cur τάχα ἵσως


Tim. p. 38. E. Quibus addas, sis quae congressit Hei
dorfii sedulitas ad Euthydem. p. 304.

Ceterum Bodl. et Vat. scriptum habent; πταισομεν πη τάχα γαρ

(Bodl. τὰ γαρ) — ὑμιανοντας.

Quae omnia possunt utique Socra
tici continuari, id quod placuit
Turicensibus. Nec tamem video, quid vulgari rationi officiat.

ὡν ἐν καὶ ἐπὶ θυμιάι μεν

γοταὶ προσγλυννται;] Sic libri omnes, nisi quod aliquot
mss. προσγλυννται, modo indicativo.

Stephanus tamem edidit προσγλυννται, eamque lectionem
omnes, qui deinceps seculi sunt, editores ad hunc usque diem
assensione sua comprobaverunt. Stephanum quid impulerit,
ut librorum lectionem mutaret, ipse exposuit copiosius Sche-

Adscribam ipsa eius verba, ut omnes viri mentem cognoscant
quam accuratisisse. "Unius litterulae in verbo προσγλυννται
adiectione, inquit, locum hunc ita depravari dico, ut philoso-

phicae inst disputationi tenebrae

oifundantur; ausim etiam dicere,

ut non solum menti Socratis sed

ipsi etiam rationi repugnetur.

Agitur enim ibi de voluptatibus,

et quae tur, quaeam sint ma-

ximae. Et quam probare velit

Socrates, omnium maximae

aegrotos potius quam sanis con-
tiugere, interrogat, amnon ma-

ximae sint voluptates, quorum etiam cupiditates sunt maximae.

Hoc autem concedente Protar

cho quaerit, amnon ii, qui febri

alisque huimsmodi morbis te-
nentur, magis sitiant et algeant,

magisque cetera patiantur, quae

corum pati solent, amnon etiam

majori in indignia versentur (dicit enim εἰδεῖς ἐνγι

νονταῖ), et quam replentur,

maiores voluptates perciplant.

Atqui, ut haec vera sint, ne-

cessae est ut dicamus (quod et

rationi consentaneum est, atque

adeo ipsa experientia docet),

cupiditates earum rerum, que

rum fruitio nobis voluptatem

affert, non accedere, sed προ-

γλυννται, sed praecedere, id

ἐγινομεναι. Unde enim

oritur cupiditas? ex evacuatione.

Cupiditas igitur cuissimam rei

est cupiditas? repletionis. Exem-

pli gratia, qui sith, evacuat

est ideoque repieri potu cupit.

Nec vero dubium est, quin So-

cratos hoc loco ἐδεικεν appellat,

quam quand alitis locis tum p.
**PHILEBUS.**

ΠΡΩ. Εἰκός γε.

ΣΩ. Τὶ δ', οὐχ εὑταὶ τῶν ἱδονῶν ὑπερβάλλοντι, ὡν ἂν καὶ ἑπιθυμία μέγιστη προσγίγνονται; 

ΠΡΩ. Τοῦτο μὲν ἄληθές.


μέγιστα προσγίγνοντα] Steph. desiderabat προσγίγνοντα, quod ne unus quidem codex ms. habet. Non pauci cum Bodl. et Vat. προσγίγνοντα, modo indicativo.

35. κένων nominat, sicut κενοθεα ibidem dicit, et pag. quae illam praecedidit. Quia etiam p. 47. faciens mentionem eorum, quae antea dixit, ita loquitur: ταῦτα ἠμπροσθεν μεν δυσλογούμεν, ὡς ὑπόταν αὐτῷ κενοτά, πλησσομεν ἐπιθυμεῖ, καὶ ἐπιλογοῦμεν ἐν ἰδίῳ, κενομενους δὲ ἀληθές. Ex his autem, hac ille clarius esse puto scribi debere προσγίγνονται. Quo vero utitur hic etiam scriptor p. 39.; quin etiam duo, quae multo minus sunt usitata, ibidem habes, προχαλεν καὶ πολυπληκτογείως. "Hae igitur Stephanus, ut quod de concieta sua restituendum putaverat, προσγίγνοντα, tamquam unice verum commendaret. Et fatemur speciosam esse viri argumentationem; fatemur item, grammaticam quoque eam legione videri require, quandumdem προσγίγνονται dativum ait potius postulare videatur. Nihilominus nunc in ea sententia sumus, ut librorum omnium scripturam pro vera probandum cenassemus. Nam primum quidem προσγίγνονται aptissime ad rem ipsam dicitur, quo servato sententia verborum hac est: nonne eae volupitates magnitudine sua eminente, ad quas etiam maxima cupiditates accedunt, s. cum quibus maxima cupiditations coniunguntur, sive haec antecedunt illas, sive eas comitentur aut sequantur; nam hoc quidem nunc nihil refert. Qua sententia videmus nihil esse verius, nihil ad rem praesentem accommodatus. Deinde quum δὲ praecedat, mireris sane quod non potius προσγίγνονται quam προσγίγνονται scriptum sit, quam tamen libris omnibus lectionem posterioriorem tecantur. Eumvero hoc ipsum vulgatae lectionis veritatem testatur. Nam δὲ dictum est sic, ut genitivus proximo nominis substantivo sit accommodatus, quum proprie et ex communis loquendi consuetudine ad verbum esset referendum idaque dicendum alit. Cuius generis exempla quaedam attulisse iuvabit, quod magis intelligatur, quo iure hoc quoque nomine προσγίγνονται pro vero habeamus. Sic igitur Sophist. p. 266. B. toitwv dè γε ἐκάστων ἐνδόλα, ἀλλ' οὐκ αὐτα, παρέπεται, ubi quum scribendum esset toitwv dè γε ἐκάστων ἐνδόλα παρέπεται, genitivus toitwv ἐκάστωνcum ἐνδόλα coaptatus est, ac deinde verbum παρέπεται sine casu nominis subjunctum; Tim. p. 43. D. πάνως κλάσεως καὶ διαφοράς τον κύκλων ἐμποτεῖν legitimus. Recte; quamquam legitima structura dicendum fuit tois κύκλως ἐμποτεῖν; nimirum genitivus praecedentibus nominibus adhaesit. Sympos. p. 182. C. ὦ γὰρ, οἱ-
ΣΩ. 'All' oýx oi piyéttontes kai ev toioutois νοσήμασιν ἐγνώμενοι μάλλον διηρούσι καὶ ὑγιοῦσι, καὶ πάντα ὀπόδα διὰ τοῦ σώματος εἰδὼλαι πάσχειν, μάλλον τῷ ἐνδείᾳ ἐξυγγίζεται καὶ ἀποπληρωμένοις μείζους ἡδονᾶς Ἰδόγους; ἦ τούτο οὖ φήσομεν ἀλήθεια εἶναι;

ΠΡΩ. Πάνω μὲν οὖν ὑπὸ ἡμᾶς φαίνεται,
ΣΩ. Τι οὖν; ὁρθῶς ἂν φαινόμεθα λέγοντες ὅσ' εἶ τις τὰς μεγίστας ἡδονᾶς ἱδέων βούλειτο, οὐκ εἰς ὑγίαιν ἀλλ' εἰς νόσον ἴδοντας δὲν σκοπεῖν; ἡρα

Ἀλ. οὔτ' οἱ πιετοντες | V. Ἁγ' οὖν οὔτ' οἱ π. invitis codd. mss. et ed. Ald. Bas. 1. 2. Pro οἱ permulti codd. cum Coislii. ήτις sed tres optimi servant οἱ.

PHILEBUS. 261

ΠΡΩ. Ἀλλὰ σχεδὸν ἔσομαι τῷ λόγῳ σου.

Cap. ΞΧΩ. ΣΩ. Τάχα, ὁ Πρώταρχος, οὐχ ἦτον δείξεις. ἀποκρινεῖ γὰρ ἐν ὑβρεὶ μείζους ἣδονάς, οὐ πλέον λέγω, τῷ σφόδρα δὲ καὶ τῷ μᾶλ-

Stephenus in Schediasm. I. c. p. 28. legendum coniecit ἀπολειπομένου vel ἀποληπου-

C. ἰόντας δεῖ οὐκοπεῖν ἱόντα corr. Coisl. Pro νοῖσοι γὰρ 

D. οὐχ ἦτον δείξεις.] δοξίς Ven. Σ. corr. δείξεις Par. E.

Stephanus in Schediasm. I. c. p. 28. legendum coniecit ἀπολειπομένου vel ἀποληπου-

C. ἰόντας δεῖ οὐκοπεῖν ἱόντα corr. Coisl. Pro νοῖσοι γὰρ 

D. οὐχ ἦτον δείξεις.] δοξίς Ven. Σ. corr. δείξεις Par. E.

Stephanus in Schediasm. I. c. p. 28. legendum coniecit ἀπολειπομένου vel ἀποληπου-

C. ἰόντας δεῖ οὐκοπεῖν ἱό

D. οὐχ ἦτον δείξεις.] δοξίς Ven. Σ. corr. δείξεις Par. E.

Stephanus in Schediasm. I. c. p. 28. legendum coniecit ἀπολειπομένου vel ἀποληπου-

C. ἰόντας δεῖ οὐκοπεῖν ἱό

D. οὐχ ἦτον δείξεις.] δοξίς Ven. Σ. corr. δείξεις Par. E.

Stephanus in Schediasm. I. c. p. 28. legendum coniecit ἀπολειπομένου vel ἀποληπου-

C. ἰόντας δεῖ οὐκοπεῖν ἱό

D. οὐχ ἦτον δείξεις.] δοξίς Ven. Σ. corr. δείξεις Par. E.
λον ὑπερεχούσας ὁμίζε ἢ ἐν τῷ σώφρονι βίω; λέγε
de προςέχων τῶν νοών.

ΠΡΩ. 'Ἀλλ' ἐμαθῶν ὁ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ δια-
φέρων ὀρῷ. τοὺς μὲν γὰρ σώφρονας ποι ὁ πα-
ρομιμαζόμενος ἐπίσχει λόγος ἐκάστοτε, ὁ τὸ μὴ ἐν
ἀ γὰν παρακελεύομενος, ὃ πείθονται τὸ δὲ τῶν
ἀφρόνων τε καὶ ὦφιστῶν μέχρι μανιάς ἢ σφοδρὰ
ήδονὴ κατέχονσα περιβοήτους ἀπεργάζεται.

ΣΩ. Καλὸς καὶ εἶ γε ταῦτ' οὖτως ἔχει, ὅτι
λον ὡς ἐν τινὶ πονηρίᾳ ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,
ἀλ' οὐκ ἐν ἀρετῇ μέγισται μὲν ἠδονῆι, μέγισται δὲ
καὶ λύπαι γίγνονται.

29. D. ἑτεῖς γάρ defendere; nam hoc loco sequitur interrogatio,
quod illic secus est v. interpret.


diaforon.

ὁ τὸ μηδὲν ἄγαν π.] ὅ, quod olim deerrat, restitutum est
i. et Ven. rec. S. In Bas. 2. legitur: ἐκάστοτε, ὅτι μηδὲν ἄγαν.

runt δεῖξαι, quod dictum esset
ut p. 20. C. σαφέστερον δεῖξαι.
Sed ea ratio sententiæ parum
congruit. Quid enim nunc ad
rem istud: Fortasse res non
minus declarabit? Alius
conjecit ὅτι, ut est in Ven.
Σ. corr. Nimium hoc suscepto
ininitivum ἐπενδύει voluit cогi-
tatione ex antegressis repeti.
At enim vero id sic demum
aptum foret, si Protarchus an-
tea dississet: Ἀλλά δοκῶ μοι
σχέδον ἐπειδὴ τῶν λόγων οὐ.
Simile quid de Winckelman-
ni ratione dicendum est, qui
legi voluit ὅτι ἦττον ἔφησ.
Nam hoc ubi probaveris, a Protarcho
potius sic dictum esse statueris:
Ἀλλὰ τῶν γε σχεδὸν ἐπομοῦ τῷ
λόγῳ οὐ; idque iure ac merito.
Fuit etiam, qui pro δεῖξει re-
pou posse indicaret ὅτι ἦττον, de
quo verbo v. ad Sophist. p. 233.

C. et 253. A. idque sane lubens
amplectenter, siquidem ulla mu-
tatione opus esset. Sed veram
esse census librorum lectionem.
Nimium οὐχ ἦττον δεῖξει est:
non minus (quam nunc)
ostendes assequi te vim
disputationis meae. So-
phocel. Antigon. v. 37. οὕτως
ἔχει οὐ οὐ ταύτα, καὶ δεῖξεις
τὰ χάν. εἰ, εἴδομεν πέρας εἰς
ἔσθλον κακῇ. De τάχα etiam
a Platone sic usurpato, ut sit
mox. statim, protenus, v.
466. A. iam vero his expeditis
restat futurum ἀποκρινθ., quod
sane corruptum est. Mutandum
enim illud in ἀποκρινθ impera-
tivum; id quod etiam Schleis-
ermacherus sustit. Id vero
non plane praeter librorum
auctoritatem faciennus, quando-
quidem in Ven. II. ἀποκρινθ.
PHILEBUS.

ΠΡΩ. Πάνω μὲν οὖν.

ΣΩ. Οὐχοῦν τούτων τινὰς προελομενον δεῖ σκοπεῖσθαι, τίνα ποτὲ τρόπον ἔχονσι ελέγομεν αὐτὰς εἶναι μεγίστας.

ΠΡΩ. Ανάγκη.

ΣΩ. Σχόπει δὴ τὰς των τοιώνδε νοημάτων ἡδονάς, τίνα ποτὲ ἔχουν τρόπον.

ΠΡΩ. Ποίων;

ΣΩ. Τὰς τῶν ἀσχημόνων, ὡς οὖς εἴπομεν δυσχερές μισοῦσι παντελῶς.

ΠΡΩ. Πολίας;


mutato accentu, scriptum legitur. Futurum posuerunt critici ob praecedens istud δεῖσθαι, quo facile potuerunt in fraudem induci.


τοὺς ἀπεργάζεται. Exempla rei consexit A. Matthiae Gr. Gr. §. 285. p. 736. ed. 3. — περιβοήτος hic est, infamis, malis rumoribus celebri 


Οὐχοῦν τούτων τινὰς προελομενον δεῖ —] Ex his igitur quasdam eligeret et videre oportet, quo modo sese habeant, ut eae dicamus esse maximas, i.e. quae nam causas nostris de iis judiciis in ipsarum vi et natura posita videatur. Docevero vero deinceps, eas omnes non esse puras, sed mixtas, h. e. ex molestiae et laetitiae sensu conflatas.
P. 46. Τὰς τῶν ἀσχημόνων —] Quinam sint οἱ ἀσχημονεῖς, facile ex ipsis, quae subiciuntur, perspicias. Sunt enim
ΣΩ. Οἶον τὰς τῆς ψωρᾶς λάσεις τῶν τρίβεν, καὶ ὧσα τοιαύτα, οὐχ ἄλλης δεόμενα φαρμᾶσθως, τούτο γὰρ δὴ τὸ πάθος ἡμῖν, ὡς πρὸς θεῶν, τὶ ποτὲ φῶμεν ἐγγίνεσθαι; πότερον ἢδονήν ἢ λύπην; ΠΕ. Σύμμικτον τούτό γ' ἄρ', ὡς Σώκρατες, ξοίκε γίγνεσθαι τι κακῶν.

Β. ΣΩ. Οὐ μὲν δὲ Φιλήβου γε ἐνεκα παρεθέμην τὸν λόγον· ἀλλ' ἄνευ τούτων, ὃ Πρωτάρχη, τῶν ἢδονῶν καὶ τῶν ταύταις ἐπομένων, ἂν μὴ κατοφθάσα, σχεδὸν οὐχ ἂν ποτὲ δυναίμεθα διακρίνεσθαι τὸ νῦν ξητούμενον.


Β. τῶν ταύταις ἐπομένων] τῶν ἡ Sodl. Vat.


PHILEBUS.

ΠΡΩ. Οὖν οὖν ἵπτεν ἐπὶ τὰς τούτων ξυγγενεῖς.

ΣΩ. Τας ἐν τῇ μίξει κοινωνούσας λέγεις;

ΠΡΩ. Πάντα μὲν οὖν.

ΣΩ. Εἰ δέ τοι ἡ μίξεις αἱ μὲν κατὰ τὸ σῶμα
ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν, αἱ δ' αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐν
τῇ ψυχῇ. τὰς δ' αὖ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος
ἀνευρήσομεν λύσας ἡδονάς μιχθεῖσαι τοτε μὲν ἡ-
νας τὰ ἔννυμφοτέρα, τοτε δὲ λύσας ἐπικαλομένας.

ΠΡΩ. Πῶς;

ΣΩ. Ὅπως ἐν τῇ καταστάσει τις ἡ τῇ δια-
φθορᾷ τάναντι ἀμα πάθη πάσχῃ, ρηγὼν ποτὲ ῥή-

aυτής τῆς ψυχῆς] αὐ τῆς ψυχῆς Bodd. In Vat. τῆς om.
C. τὰς δ' αὖ τῆς ψυχῆς] Sic Coisl. pro αὐτῆς, et Bastio
teste Vatic.

ῥηγὼν ποτὲ Θ.] ποτὲ ῥηγὼν ποτὲ Bodd. Vat. Ven. II. ποτὲ
ῥηγὼν Coisl.

τὸ σῶμα ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν, in solidis corporibus.
Tria igitur hic ponit mixtamar voluptatum genera: unum, quod
solius corporis sit; alterum, quod in solo animo cernatur;
tertium, quod sit corpori et animo commune. De singulis or-
dine deinceps agitur. Nam pri-
num statim inde a proximis
verbis Ὅπως ἐν τῇ καταστά-
σει κ. τ. λ. aut potius inde a
verbis ἄγες δὴ τὰς μὲν κ. τ. λ.
illustrantur solius corporis vo-
luptates, et id ab initio non
indicatur; nam p. 47. C. in
dem eius rei indicium fit. Dein-
de paucis ostenditur, de volupta-
tibus corpori et animo commun-
ibus iam in superioribus satis
explicatum esse p. 47. C.
quamquam nunc illi disputationi tan-
quam supplementum quoddam
addicitur; p. 47. D. Denique
inde a p. 47. D. transitur ad
explorandis mixtas voluptates,
quae solius animi propriae esse
indicantur. Haec quantum re-
ferat accurate tenuisse, loci qui
sequitur difficillimi interpretatio

unumquemque satis edocere po-
terit.

ἐν τῇ καταστάσει τις ἡ 
τῇ διαφθορᾷ] in (naturae 
suae) restitutione aut eor-
ruptionе. Recordandum est
enim eorum, quae supra p. 31.
C. sqq. de origine voluptatis et
doloris explicata sunt. Verba:

ποτὲ ῥηγὼν — ψυχή, prae-
gressis, καναντια πάθη πάσχω,
per epexegesia adduntur, ut ac-
tiquam καὶ ποστ πάσχω inseren-
dum videatur. Dein ζητῶν εσ-
cupiēns, ut p. 57. A. Apol.
p. 104. Videtur autem contrar-
iae illae corporis affectiones
vulgo designatae esse verbis:
πικρῶς φλυγό μεμυημένον, h. e.
acerbo mixtum iucundum,
quod cave cum πληκτρον con-
fundas. Etenim hoc quidein loco
agitur non de saporibus, sed de
iucundis et in iucundis sensibus
et affectionibus inter se com-
PLATONIS

πητει καὶ ὕθυμανόμενος ἐνίοτε ψύχηται, ἦτοι, οὕμαι, τὸ μὲν ἔχειν, τοῦ δ' ἀπαλλαττεσθαι, τὸ δὲ λέγομεν πικρὸ γλυκὺ μεμιμένον, μετὰ δυσαπαλ-λακτίας παρόν, ἀγανάκτησιν καὶ υπερον ἔστασις ἀγρίαν ποιεῖ.

ΠΡΩ. Καὶ μᾶλ ἄληθὲς τὸ νῦν δὴ λεγόμενον.

πικρὸ γλυκὸ μεμ. [πικρὸ γλυκὲ] Par. F.


PHILEBUS.

ΣΩ. Όνυχον αἱ τοιαῦται μίξεις αἱ μὲν ἐξ ὀσων εἰσὶ λυπῶν τῇ καὶ ἴδονον, αἱ δ' ἐκ τῶν ἔτερων πλείονον;

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὖς

ΣΩ. Λέγε δὴ τὰς μὲν, ὅταν πλείους λῦσαι τῶν ἴδονον γίγνονται, τὰς τῆς ψώρας λεγομένας νῦν δὴ

Αέγε δὴ τὰς μὲν,] λέγω Ven. II.


D. Λέγε δὴ τὰς μὲν, — ] Illustraturus est quod postremo dixerat, mistiones illas posse sic comparatas esse, ut aut voluptates maiores sint aut contra
taútas eínav kai tás tôn γαργαλισμών. ópótan éntos
to ἥδεν ἡ kai to φλεγμαίνων, τῇ τρίτη δὲ kai τῇ
dolores. Ac primum quidem exemplo voluptatum ac dolorum
uni corpori prōpriōrum
docet dolores posse maiores existere, id quod sit usque
ad verba ἡδονίας παρατηθέντα. Deinde vero inde ab Οὐκοῦν
ópótan αὐτ πλεῖον ἡδονή τ. τ. l. ostendit vicissim etiam voluptatis plus admixtum esse posse.
Sed totus hic locus multis
magnisque obnoxius est difficul
tatibus; quamobrem copiosorum requirit interpretationem. Explor
emus igitur ante omnia sententiam; quo facto de verbis dispi
ciemus. Elevatur igitur, si quid video, mixtiones illae, quae plus
doloris quam voluptatis habeant, cerni in affectionibus scabiei ac
titillationum paullo ante memor
ratis. Accidere enim in his solere, ut intus sub cute lateat quod serveat et inflammatur sit, fricando autem et scabendo super
ficies tantum cutis exagitetur. Tum vero eos, qui icti affecti sint, prae consilii inpia cutem fricando incendere et inflammare, eoque modo in contrarium atque antea statum adducere; ita autem fieri, ut modo sibi pariant
immemens voluptates fricando excl
bitas illas, modo etiam ex contrario orta inflammatione part
bus interioribus ad dolores exter
riorum partium mixtas doloribus voluptates afferant, prouti
res in hanc aut alteram partem
vergat et inclinet. Hanc igitur
putamus universi loci sententiam esse. Videamus nunc de verbis. Et hic quidem ante omnia id
agendum est, ut singula col
enuntiati recte discerni mount ser
monisque interpunctio emende
tur. Dici enim non potest, quan
ta in hac re editorum librorum sit discrepantia. Ita vulgo post
λεγομένας commate distinguitur et τόν δή refertur ad ταύτας
einai; tum rursus post είναι et
γαργαλισμόν ponitur comma; post διαχεί autem colo inciditur item-
que post ἄμμαχόνου ἡδονάς, omis
sa post metaprobantes distinctione.
Alii etiam alter: nec temere video pronuntiare, nullo
dum esse librum, qui vel medico
riter lucr in re probandum sit. Quo circu dicere licebit, quae
ostrae distinctionis causa et ratio sit. Interpunctionem igitur
plene post γαργαλισμόν. Nam
ita et primum membrum in se absolutum est, et quae sequen
tur inde ab ὁπόταν facili negotio expediri possunt. Accedunt quippe haec superioribus explicationis gratia, ideoque recte sine con
unctione γάρ adduntur; de quo
genere loquendi alibi exposui
mus. Habemus autem hic enun
tiatum ex protasi et apodosi
compositum, quod mirum est ab
omnibus editoribus et interpreti
bus negligi potuisse. Etenim
protasis inde ab ὁπόταν ἐντὸς
tο ἥδεν κ. τ. l. usque ad διαχεί
pertinet; inde autem ordinatur apodosis, cuius initio tamen ex Ald.
Bas. 1. 2. tōs pro tōtē resti
tuimus, quoniam eloquent sibi non
constat verborum constructio. Praeterea post metaprobantes commate distinguimus, propterea
quod ἐντὸς ἄμμαχόνου ἡδονάς
non ex metaprobantes pendet, sed
cohacert cum sequenti παρέ
χοντα. Haec igitur de mem
brorum distinctione, quae una
maxime nütitur recta verborum

[From the Latin text]
PHILEBUS.

κάτεροι μὴ ἐφικνήται τις, τὰ ὁ ἐπιπολὴς μόνον δια-

κεῖ, τὸτε φέροντες εἰς πῦρ αὐτὰ καὶ εἰς τοῦναντίον

E. τὸτε φέροντες εἰς πῦρ] V. τὸτε φερ. quod in τοτέ

mutavi ex Vat. Ven. II. et edit. Ald. Bas. 1. 2.

c ac sententiariarum interpretatio, ad
quam nunc ita progrediamur, ut ex-
aminetur singula. Primum
igitur membrum hoc est: Dic-
igitur, h. e. statuae atque
pone, istas quidem, quum
plures dolores quam vo-
luptates existunt (h. e. quae
plus doloris quam voluptatis ha-
bent), esses qua modio di-
cebamus scabiei et titil-
lationum. In quibus rete

demur ante vīn ὁ τὴν suscitūs
ἔσω οὖν, quandoquidem haec
vocabula cum λεγομέναις
conectenda sunt. Ad λεγομένας
autem intelligendum ὑπὲρ ἡμῶν,
siculi pridem ad p. 39. B. mο-
νūinus. Respicietur enim ad ea,
quae paulo ante p. 46. A. di-
serebantur. Subiusguntur deinde
reliqua, quae rem accuratius il-
lustrant. Dicitur autem hoc:
quando intus (sub cute) est
id quod fervet et inflamm-
matum est, fricando au-
tem atque scabendo ali-
quis illuc non perveni,

d ex superficiem tantum
(scabendo) diffundit; tum
illī (qui sic affecti sunt) pa-
tes laborantes inflammante

e, eqce ipso prae re-
mediorum inopia in con-
trarium mutantes, modo
sibi immensas voluptates
parant, modo ex contra-
rrio partibus internis, ad
externarum partium do-
lores, voluptates dolori-
bus mixtās afferunt,
prouti res aut huc aut illu-
cur vergit, eo quod con-
creta violenter disiungunt,
aut discreta coniungunt
atque simul dolores vo-
luptatibus apponunt. Vi-
des iam integritatem quidem sen-
tentiae sibi constare, sed singula
quaedam etiamnunc indigere luce
interpretationis. Et primum quid-
em بالغ ἐρυνώτω ἑστι dicitur, qui
ad partes interiores corporis
morbos laborantes fricando et
scabendo non penetrat. In qui-
bus verbis codd. mss. cum
vetta edit. habent κνῆσηι, quod
Heusdius et Wytenbachius ad Plutarch, p. 1013, in

κνῆσηι mutandum viderunt. De-
fendit tamen nuper librōrum
scripturam Winckelmannus
ad Plutarchi Amator, p. 224.
quo loco docet, κνεῖι et κνησίς
dici de exagitatione et, quam
vulgo dicitur, irritatione. Pho-
tius p. 166, 20. κνεῖι persistence.
Recte vero: nec tamen
inde consequitur, ut hoc loco
librorum scripturam pro vera
probari oporteat. Nimirum scab-
biosi non omnino irritant corporis
superficiem, sed faciunt id
ipsum, unde nomen acceperunt,
hoc est, scabunt cam et fricant.
Itaque eo vocabulo profecto opus
est, quo res significatur accurat-
tius. Id autemuisse κνῆσηι,
non dubitabunt, qui talia com-
D. καὶ πρὸ ὥστοι μὲν ἐπὶ, ἐτί καὶ
φωρίστηκα καὶ κνῆσηι ὑμνητα, ἀρδῶνως ἔκκεντρα τὸν κνῆσηι ὁ
καρποῦ ἐν ὑπερανάλογον δήποτε διὰ
ἐντεύθεν καὶ γαργαλισμοῦ. Id.
D. p. 233. Wytt. κνῆσηι καὶ γαρ-
γαλίζεται. Quocirca hoc quidem
loco κνῆσηι unice verum puta-
PHILEBUS. 271

ὢκειομένα συγχείν καὶ ὀμοῦ λύπας ἡδονάς περα-κυθέαν.

ΠΡΩ. Ἀληθῶστατα.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὅποταν αὖ πλείων ἡδονὴ κατὰ τὰ
eποιοῦντα πάντα ἐξυμμικῆς, τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον τῆς

hunc esse posse, ut ingentes
sentiantur voluptates, quando-
quidem insolentior quaedam ti-
tillatio supernarum partium eam
sequi possit; aut illam, ut par-
tes corporis extortes dolorem
corripiantur, internae autem aestu
leventur, unde post tōn ἵππων
lύπας ἡδονάς (αὐτιὰς) ἑνγκρι-
μαθείσης παράγονται. Verum
si huc hoc sive illud accidit, illud
tamen appetit, dolorem semper
esse maiores quam voluptatem.

Nam vel maxima illa atque in-
gens titillatio partium superna-
rum nequit quam acuat dolorem,
qui intus saevit, praesertim quum
ipsa ex morbo proficiscatur; le-
nimen autem dolorum interno-
rum, quod habet aliquid incun-
ditatis, certe non tantum est,
ut non molestiae vim, quam
partes internae pariter atque ex-
ternae sentiant, multo maiores
esse affirmare licet. Denique
indicatur etiam via et ratio, qua
duplex ille effectus oritur. Nam
tō cum infinitis iunctum rursus
est eō quod; v. ad Phaedon.
p. 60. B. Efficient igitur scab-
siosis haec aut eo, quod concreta
violenter diffundunt, quod perti-
net ad violentiorem cutis free-
tionem; aut ita, ut discreta con-
jungere student, quae verba ad
levamen interiorum dolorum re-
tulerim; atque ita illi dolores
iuxta voluptates tanquam collo-
cant, quo sit, ut quae sunt inter
se opposita, eo facilius sentian-

tur; atque illa ipsa titillatio per
PLATONIS

λύπης γαργαλίζει τε καὶ ἀρέμα ἀγανακτείν ποιεῖ, τὸ ὅ’ αὐ τῆς ἡδονῆς πολὺ πλέον ἔγχειμένον συντείνει τε καὶ ἐνίοτε πηδᾶν ποιεῖ, καὶ παντοτικὰ μὲν χρώματα, παντοτικὰ δὲ σχήματα, παντοτικὰ δὲ πνεύματα ἀπεργα-
ζόμενον πᾶσαν ἐκπλήξει καὶ βοῶς μετ’ ἀφοσύνης ἐνεργάζεται.

ΠΡΩ. Μᾶλα γε.

ΣΩ. Καὶ λέγειν τε, ὃ ἐταῖρε, αὐτὸν τε περὶ ἐαυτοῦ ποιεῖ καὶ ἄλλον, ἡς ταύτας ταῖς ἡδοναῖς τερπόμενος οἰνὸν ἀποθήκηκεν, καὶ ταῦτας γε δὴ παν-

τὸ δ’ αὖ τῆς ἡδονῆς] V. αὐτῆς, invitis codd. omnibus.


ἀπεργαζόμενον πᾶσαν ἐκπλ. ] Libri omnes ἀπεργαζόμενα.

Corr. Butt. manus,

μετ’ ἀφοσύνης ἐνεργαζέται ] Bodl. Vat. Ven. Π. ἀπερ-
γαζέται, unde Winckelmann. coni. ἐναπεργαζέται. Vatic. teste Bastio in marg. μετ’ εὑροσύνης.

se molestissima, utpote dolorib-

us contraria, incundissima esse videatur. Sed haec satis sunt o; veremur enim, ne vel nunc ha-

rum rerum disceptatio iusto longi-

gior evaserit.

P. 47. γαργαλίζει τε καὶ ἡδοναῖν ποιεῖ]

Hesychius: γαρ γαλίζεις ἐπιθυμεῖ. Etym. Magn. γα-

ραγαλίζει κινεῖ, προτρέπει, ἐρε-θέτει. Grammat. Bekkeri Anecdot. I. p. 31. γαργαλίζεις-

ὁ ἐρεθισμός, καὶ γαρ γαλιζῶ-

σιμός, τὸ δὲ γαργαλίζεσθαι ὑπὲρ Ἀττικῶν. Dictitur hoc loco de levi doloris stimulo et tan-

quam tormento. Plato Phaedr. p. 251. C. κυνὸς τε καὶ ἀγα-

νάκητος—ζεῖ τε καὶ ἀγανακτεῖ καὶ γαργαλίζεια φύσις τὰ πε-

ρά. Ibid. p. 253. E. de animae auriga: διὰν γαργαλιζομοῦ τε καὶ-

ποθούν κέντρον ὑποπληθοῦ.

οὐντελεῖν τε καὶ ἐνίοτε πηδᾶν ποιεῖ] Hic oμντελεῖν de voluptate dictum est inten-

dere, spannen, in Aufre-

gung setzen. Legg. VII. p. 800. D. ὅμως τε καὶ ὑμῖνοι—
os untetvntes τὰς τῶν ἀκρω-

μένων ψυχῶν. Unde apparent, non petendum hinc sententiae suae

fuisse argumentum iis, qui supra συντασσον pro vera lectione com-

mendarunt. Mox ἀπεργαζόμενον

de Buttmanni coniectura de-

dimus pro scriptura liberorum ἀπεργαζόμενα, quam nemo quis-

quam defendert vel explicaverit. Pro ἐνεργαζεῖται tres optimi, qui

putantur, libri ἀπεργαζεῖται, quod

placet Winckelmanno. Ni-

mirum ἐνεργαζεῖται parum recte

de boavis met’ ἀφοσύνης dici

visum est; hinc orta criticalorum correc-

tio.

B. Καὶ λέγειν τε, ὃ ἐταῖρε, αὐτὸν τε] Quae olim ad hunc

culum de usu particularum καὶ

— τε disputavimus, ea retracta-

vimus ad Protagor. p. 317. D.

consentiente nobiscum Kühnero

ad Xenoph. Mem. IV. 2, 28. at-

que aliis multis. Hoc loco τε
PHILEBUS. 273

άπασιν αἰς μεταδιώκει τοσοῦτῳ μᾶλλον, ὅσῳ ἐν ἀκολοθτῷ τῷ καὶ ἄρρωστερῷ ὑπὸ τυγχανῆς. καὶ
cαλεῖ δὴ μεγίστας ταῦτας, καὶ τὸν ἐν ταῦταις ὅ τι τοῖς
πάλιν ἐκδαιμονεῖτο καταριθμεῖται.

ΠΡΩ. Πάντα, ὁ Ἐρατησ, τὰ συμβαίνοντα
τὸς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων εἰς δοξὰν διεπερανας.

ΣΩ. Περὶ γε τῶν ἴδιων, ὁ Πρώταρχης, τῶν
ν τοῖς κοινοῖς παθήμασιν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῶν
πιπολῆς τέ καὶ ἐντὸς κερασάντων· περὶ δὲ τῶν ἐν
μυχῆ, σώματι τάναντι ἰμβάλλεται, λύπην τε ἀμα

B. Καὶ λέγει τε, ὁ Ἐταῖρ: —] ἐν Bodl. Vat. Ven. Π.Σ.
Σ. Par. B.C. Angel. Flor. a. c. καὶ περὶ ἄλλου marg. Ven. Σ. sed
interpretat.


tὸν ἐν ταῦταις,] ταῦταις Bodl. Vat. Ven. Π. pro vulg.

tαὐταῖς.

referendum est ad alterum illud
καὶ δεῖν ταῦτας γε δὴ παντα-
πασιν κ. τ. λ. praemissim, hoc
sensu: Νομο—modo efficet,
ut et ipse de se et alius
dical, hisce voluptatibus
indulgentem tanquam mo-
ri (h. e. praec voluptatis magni-
tudine tanquam mori), sed eas
etiam omni modo semper
sectatur, et quidem tanto
magis, quanta quis inter-
perantior atque dementior
est. Correctioni igitur criticor-
um deberi videtur, quod Bodl.
cum suis offert καὶ λέγει γε.
Verba τοσοῦτῳ μᾶλλον κ. τ. λ.
praecedent πανταπασιν αὐτῶν
μεταδεσυτε επεξεγεσις gratia
aduntur. Simile quid monimus
ann. Ceterum quod nuperi edi-
tores scripserunt, autum τε περὶ
ταυτων ποιεῖ καὶ περὶ ἄλλον, id
ferendum nullo modo censerus,
siquidem ita verborum ordo hic
esse debuit: αὐτῶν περὶ τε έαυ-
tων ποιεῖ καὶ περὶ ἄλλον.

Plat. Opp. Vol. IX. Sect. Π.

Πάντα — τὰ συμβαίνον-
ta — εἰς δόξαν] Ficinus:
omnia, quae apud magnum
hominum multitudinem
veniunt in existimationem.
Προς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων
propræ est: von Seiten der
grossen Menge. De 0 το λο-
loi ἀνθρώπου, pro quo usitatius
fuit 0 πολλοί, conf. Phaedon.
p. 65. Α. καὶ δόκει γε ποιν, ὡ
Σιμωνίκτης, τοις πολλοῖς ἀνθρώπων.
Euthyphr. p. 4. E. οὐδὲ τῶν ἐν
diaφέρου Εὐθύφρων τῶν πολλῶν
ἀνθρώπων.

C. περὶ δὲ τῶν ἐν ψυχῆ,
σώματι τάναντι.] Deest ali-
quid ad loci integratem. Quam-
obrem Buttmannus coniectabat:
ἐν ψυχῆ καὶ σώματι, ὅταν
ψυχὴ σώματι τάναντι ἰμβάλ-
ληται. quod certe ad sententiam
est accommodatissimum. Nam
ex universae dispositionis tenere
clarissime intelligitur, agi nunc
de voluptatibus mixtis corpori
et animo communibus. Fatemur
tamen desiderare nos in ilia ra-
πρὸς ἡδονὴν καὶ ἡδονὴν πρὸς λύπην, ὥστε εἰς μίαν ἀμφότερα κοσμίων ἰδέαν, ταύτα ἐμπροσθήκαν μὲν διήλθομεν, ὡς ὅποταν αὐτὶ κενῶτα τὸ πληρώσως ἐπιθυμεῖ, καὶ ἐλπίζω τὸν καίρην, κενοῦμενος δὲ ἀλλεί, ταύτα δὲ τότε μὲν οὐκ ἐμαρτυρόμεθα, νῦν δὲ λέγομεν, ὡς ψυχῆς πρὸς τὸν σώμα διαφορομενής ἐν πάσι ποτέ πλήθει ἀμηχανίως οὕτω μίξεως μίας λύπης τε καὶ ἡδονῆς ξυμπίπτει γενομένη.

ΠΡΩ. Κινδυνεύεις ὅρθοτατον λέγειν.

Cap. XXIX. ΣΩ. "Εἰτο τοίνυν ἦμιν τῶν μίξεων λύπης τε καὶ ἡδονῆς λοιπὴ μία.

C. ταῦτα δὲ τότε μὲν [δι] Bodl. Vat. Ven. II.
D. συγκρατοῦν εἰφαμένον V. συγκρατοῦν, quod nec codd. mss. nec edit. Bas. 2. agnoscent. Pro Holæ, φης; Steph. cons.

vetica autem, quae in animali pariter atque corpore insunt, quando (utraque haec nostri pars) contra-ría confert, dolorem cum voluptate et voluptatem cum dolore e t c. Verum satis erit, saltam sententiam loci demonstravisse; certam verborum medelam alii nobis felicissius reperient.

ὅς ὅποταν αὐτὶ κενῶτα,
PHILEBUS.

ΠΡΩ. Ποία, φίς;
ΣΩ. Ἡν αὐτὴν τὴν ψυχὴν αὐτὴν πολλάκις λαμβάνειν σύγχρασιν ἔφασεν.

ΠΡΩ. Πῶς οὖν δὴ τοῦτ αὐτὸ λέγομεν;
ΣΩ. Ὅργήν καὶ φόβον καὶ πόθον καὶ ᾑρήνου Ε καὶ ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φθόνον καὶ ὀσα τοιαύτα, ἀρ οὐκ αὐτής τῆς ψυχῆς τίθεσαι ταῦτας λύπας τοιάς;

ΠΡΩ. Ἐγώικε.
ΣΩ. Οὐχοῦν αὐτὰς ἰδονόν μεστὰς εὑρήσαμεν

Πολαν φίς;
Πῶς οὖν δὴ τοῦτα αὐτὸ λ. ἐδ. accessit e Bodl. Vat. Ven. 
ΑΠΣ, Cosil. Par. BCF. Angel. Flor. a, b, c, i et edit. Bas. 2.

ne verbo quidem attinguntur. Itaque locum lacunosum sic expleendum arbitror: ὡς ἄτων μέν τις πληρώσας, χάλεμε, ὡπόταν δὲ αὐτὸ κενῶσα, πληρώσεως ἐπιθυμεῖ κ. τ. λ. Depravationi quid aniam praebuerit, nisi forte fuerit simile utrisque membris initium, nos nescire fatemur; nec scire omnia fas est.


Πολαν, φίς;] Stephanus in marg. "Fortasse, inquit, polan φίς: " Nempe offendit vi-


Ε. Οὐχοῦν αὐτὰς ἰδονόν μεστὰς—J Locus Homer, ad quem respicitur, est Iliad. XVIII. v. 107 sqq., ubi Achilles ad Thetidem matrem: ὡς ἰρεῖς ἐκ τε Θεών ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀπόλοιπον, καὶ χόλος, ὡς τε ἐφέπει πολύφρονα περὶ καλεῖται, ὡς τε πολὺ γλυκῶν μελίτων κα.
PLATONIS

γυναῖνων; ἡ δεόμεθα υπομιμησκεσθαι τὸ ὡς τὰ ἑφέσκε [τοῖς ἑνυμοῖς καὶ ταῖς ὄργαις τὸ]

πολύσφονα περ χαλεπῆναι,

ὡς τε πολὺ γλυκῶν μέλιτος καταλειβομένω — καὶ τὰς ἐν τοῖς ὑμνοῖς καὶ πόθοις ἡδονάς ἐν λύ-

παίς ὀφείλεις ἀναμεμρημένας;

ΠΡΩ. Ὅθε, ἀλλ' οὕτω ταῦτα γε καὶ οὐκ ἐλ-

λογε ἄν εὖμηθαίνον γιγνόμενα.

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τὰς γε τραγικὰς ἤθωρήσεις,

ὅταν ἄμα χαίροντες πλὰσσι, μέμνησαι;


Ven. II. lidad fere mon οἴστε πάνω γλυκῶν. De verbis τοῖς ἑν-

υμοῖς — ὄργαις τὸ v. infra annot.

tale leiosmoenio ἀνθρῶν ἐν στήθε-

σων ἀδίκως ήπάτε κατανοεῖ.

Quem Socrates non integrum recitat

totpe praesentibus iam satis notum

si, sicut par erat. Quocirca

post καταλειβομένω addimus

signum abruptae orationis. Sed

dubitatur de universi loci in-

tegraitate. Cœnarius enim in

Eclogis putabat rectam lectionem

lanc esse: ἡ δεόμεθα ὑπομ. το.

Καὶ χόλος, δε τ' ἑφέσκε πολυ-

φρονά περ χαλ. ὡς τε π. χι. μ.

μ. κ. εκτισι verbis τοῖς ἑνυμοῖς

καὶ ταῖς ὄργαις τὸ. Stephanus

autem Platonem scripsisse con-

sebat: ὑπομιμησκεσθαι τοῖς ἑν-

υμοῖς καὶ ταῖς ὄργαις τὸ ὡς τ'

ἑφέσκε κ. τ. λ. Quos sequutus

Fischerus reliquis omnibus

intactis τοῖς ἑνυμοῖς καὶ ταῖς

ὄργαις τὸ censuit eliminanda es-

se: non enim necessarium fuisse,

ut Socrates verba καὶ χόλος praem-

mitteret, quum versiculi Protar-

cho satis noti essent. Atque

lanc rationem unice veram esse

nobis plane persuasimus, laeta-

murque etiam Turicenses ita

sensisse. Etsi enim bene novi-

mus Socratem apud Platonem

non raro versus poetarum sic

afferre, ut iis sua ipsius verba

interserat, tamen id nusquam

facit inepte, absurdo, insulse.

Quod profecto hoc loco secus

est. Nam servata librorum lec-

tione quemam tandem existet

verborum sententia? Nimirum

haec: ira (χόλος enim intelligen-

dum, aut, si mavis, ante δε τ'

ἑφέσκε addendum) quae per

anima impetus et iras hoc

immittit (nam sic ἑφέσκε in-

terpretandum erit), ut etiam

sapiens succenseat, quae-

que multo dulciorem melle

stallante etc. Quod quis est

quin protem sensiit dictum

esse longe perversissime? Quis

enim sanae mentis homo dixerit

ira per iracundiam et

iram immittere sapienti

indignationem? Quodsi igitur

aliquis in posterum haec de-

fendenda suscipiat, ei non ad

codicum auctoritatem aut ad fa-

miliaris sermonis libertatem erit

pro vocandum, sed id potius

agendum, ut verba et recta esse

et perspicua accurate demon-

stretur.

P. 48. Καὶ μὴν καὶ τὰς

γε τραγικὰς ἤθωρήσεις]

Conf. Ion. p. 535. E. Hinc igitur

docebunt rerum antiquarum

scriptores, etiam Athenienses

inter tragica spectacula lacrymari
PHILEBUS.

ΠΡΩ. Τι δ’ οὖ; 
ΣΘ. Τήν δ’ ἐν ταῖς κομωδίαις διάθεσιν ἡμῶν 
τῆς ψυχῆς ἢ’ οἰσθ’, ὃς ἐστὶ καὶ τούτοις μίας 
ὑπῆς τε καὶ ἕνδονῆς;
ΠΡΩ. Οὐ παῦν κατανόω. 
ΣΘ. Παντάπασι γὰρ οὐ ρήματι, ἢ Πρωτάρχε, 
ἐν τούτῳ ἠγνοεῖν τὸ τοιοῦτον ἐκάστοτε πάθος.
ΠΡΩ. Οὐκοῦν ὡς γ’ ἔσοικεν ἡμοί.
ΣΘ. Λάβωμεν γε μὴν αὐτὸ τοσοῦτω μᾶλλον,

P. 48. καὶ πόθεν; Sic Steph. cum marg. Par. F. et Flo- 
rentinis. Ceteri libri πῶτοι.

consuevisse. Tertiam personam 
κλώνων de generali subiecto οἱ 
ανθρώποι δικταί ne mireris, v. 
an. ad Cratyli. p. 387. C. So- 
phist. p. 228. Ἑ. Μοῖς καὶ τοὐ− 
tοις per synesia, ἐν τῇ ἐν ταῖς 
κομωδίαις διάθεσιν refertur, ut 
sit: in his affectibus qui ad 
fabulas comicas pertinent, qui 
spectandis comœdis cierunt.

B. Λάβωμεν γε μὴν αὖ τὸ 
τοσοῦτο μ. Comœdiar quo− 
que docet gignere voluptates 
doloribus mixtatas. Quam rem, ut 
pote obscuriorum, accuratissi 
illustrare instituit, effecturus simul 
hoc, ut de aliis quoque sensibus 
simulit mixtis et confusis facilis 
ieri possit iudicium. Ordi 
tur igitur ab invidiâ et male− 
volentiae (h. e. der Schaden− 
freude) natura explicanda, 
quam quidem vult esse quendam 
animi dolorem atque aegritudinem, cuius vis cernatur in eo, 
ut alienis malis gaudentibus. Hinc 
vero naturalum ridiculorum, quod in 
fabulis comicis elucscit, cognoscit 
posse arbitratur. Etenim ex hu− 
mannae naturae vitis non mini− 
mum esse ait illud, quod posi− 
tum sit in sui ignorantia. Quam 
quidem triplicem esse statuit, 
prouti ad tria illa bona referatur, quibus homines vulgo max− 
ime gaudere soleant. hoc est, 
vel ad divitiias, vel ad corporis 
pulcritudinem, vel ad animi vir− 
tutem et sapientiam. Fieri enim 
posse, ut quis falsa occoecatus 
opinione sese vel opulentior 
vel pulcriorem, vel denique sa− 
pientiorum et meliorum esse 
existimet, quam revera sit. Iam 
vero hoc quidem, inquit, si 
quidquam aliud, sine dubio in 
summis malis ducendum est. 
Verum in hac ipsa re duo rur− 
sus diligenter secernenda sunt, 
ut ridiculam illam et cum vo− 
luptate inuentam invidiae cognosc− 
camus. Est enim duplex genus 
eorum hominum, qui pravis de− 
se suisque bonus opinionibus du− 
cuntur. Alii enim simul vi et 
potentia pollent; aliis in summa 
superbia laborant imbecilitate 
atque impotentia. Hinc igitur 
aliis sunt ridiculi, aliis trucen− 
lenti et propter ignorantiam cum 
potentia copu− 
latasam turpes. Nam ridiculi 
sunt, qui quum de bonis suis 
superbiant, tamen, si ridentur 
et exagitantur, propter imbecil− 
litatem et ignaviam suam non 
possunt ab aliis sumere vindic−
PLATONIS

ὅσον σκοτεινότερόν ἦστιν, ἵνα καὶ ἐν ἄλλοις ὄροις καταμαθεῖν τις οἴος τε ἢ μίξιν λύπης τε καὶ ἔδονης.

ΠΡΩ. Αέγοις ἃν.

ΣΩ. Τὸ τοῦ νῦν δὴ ὑπόθεν ὅνομα φθόνον ποτέρα λύπην τινὰ ψυχῆς θήσεις, ἢ πῶς;

ΠΡΩ. Οὔτως.

ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ὁ φθόνον γε ἐπὶ καθοίς τοῖς τῶν πέλας ἠδομένως ἀναφανήσεται.

C. Καὶνὸν μὴν ἄγνωια] Sic Steph. de Cornarii conjectura

quaquaque intellecta sunt. De singulis ordine deinceps suo loco dicitur. Hic tamen modo addere licebit Socratam invidine definitionem cum Platonica fere conspiraute. Χειροφον enim Memor. III. 9, 8. φθόνον ἄθοπον, ὦ τι εὖ, λύπην μὴ τίνα ἴζεψιον αὐτὸν ὑπνή, οὔτε μέντοι τὴν ἐπὶ φλέγον ἀτυχίων οὔτε τὴν ἐπὶ ἔχθρων εὐεργείων γιγνομένην, ἀλλὰ μόνοις ἐφ᾿ φθονεῖν τοὺς ἐπὶ τοῖς τῶν φλέγον εὐπροσδέξιας ἀνιμομένους.

Ἀλλὰ μὴν ὁ φθόνον γε—

Laudantur haec usque ad σφόδρον" γε α' Stobaeo Eclogg. Ethic. c. 38. p. 226. — οἱ πέλας sunt alii quivos, quibus cunctum habemus, vel haber possamus, ut p. 49. C. θλα

βερά γὰρ καὶ τοῖς πέλας. Legg. II. p. 671. B. XI. p. 936. E Crebro oί πέλας et oί πλησθο

etiam poēitis scenicon memoran
tur. Ita Aeschyl. Prom. v. 3135. Eumenid. v. 416. 507

Suppl. v. 388. Sophocl. Alac

v. 1151. Electr. v. 551. Antig

v. 479. Philioc. v. 340. Eurip

Heracl. v. 2. Helen. v. 739 921

Herc. v. 192. 591. 730. Med

v. 85. ubi haec fere attuli
ΠΡΩ. Σφόδρα γε.
ΣΩ. Κακῶν μήν ἄγνοια καὶ ἢν δὴ λέγομεν ἀβελτεραν ἔξιν.
ΠΡΩ. Τί μήν;
ΣΩ. Ἐκ δὴ τούτων ἑδὲ τὸ γελοῖον ἦν τινα φύσιν ἔχει.
ΠΡΩ. Λέγε μόνον.
ΣΩ. Ἑστι δὴ ποιησία μὲν τις τὸ κεφάλαιου ἔξεως τινὸς ἐπίκλην λεγομένη τῆς δ' αὐτὸς πο-

pro ἄνω, quod ceteri libri omnes habent. Bas. ed. 1. tamen in marg. ἄνω, et Ald. ἄνω.

Ἐξ δὴ τούτων ἑδὲ τὸ γ.]

V. ἐδε, quod e Vat. correctum.

C. Κακῶν μὴν ἄγνοια—] Qui se susasque res non recte aeminent, hi dicuntur ἐγνώσθη ἄγνωσθι; ut Lat. semet igno-
rare, non item ἀνωθ'. Ex quo consequens est, ut hoc loco ἄγνωσθι unice verum in dividari de-
beat. Codd. tamen omnes cum Ald. Bas. 1. 2. ἄνω, quod Fischerus frustra defendit, Winckelmannus item frustra calculo suo probat. Verum per-
vitid primus Cornarius, quem plerique omnes deinceps editores et interpretedes ad hunc usque diem securi sunt, sicuti par erat.

Mutatio eo minus audax videri potest, quo saepe in codd. ἄνω et ἄνων confundis inter se solent. v. Fischerus ad Phaedon. c. 29. extr. intpp. ad Thucyd. VI. 89. Perizon. ad Ael. Varr. Hist. V. 17. Intelli-
gititur ergo non dementia, insanias, sed inscitia. Atque id ipsum etiam proximo ἀβελ-
tεραν ἔχει confirmatur. Nam ἀβελ-
tεραν est Graecis, qui inscitus ineretique est, quem nos voca-
mus albern, dumm. Hinc Hesychius, Suidas, Gram-
maticus in Bekkeri Anecd.


D. "Ω Πρώταρχε, πειρω δε αυτο δ] de Bodl. Vat. Ven. P. Vulgo δη. Λέγω, και δεομαι γε] Λέγω, quod vulgo omittetur, ser-

η το λεγόμενον υπο τον εν A. γραμματον] omnis autem pravitatis το γε-

λοιον ea pars est, quae habet contrarium animi affectionem, atque Delphici templi inscriptione praecipitur. Itaque opus est, ut aut cum Astio corrigitur το τουναντίον πάθος έξον, aut το τουναντίον πάθος έξον scribatur. Pertinet enim articulus το αδ έξον, atque constructio verborum haec esse videtur: το γελοιον έστι της πάθος πονηρας το τουναντίον (το το τουναντίον) παθός έξον η το λεγόμενον κ. τ. λ. Ceterum quod hic vocatur το λε-

γομενον υπο τον εν A. γραμματων, id Charm. p. 164. D. το εν A. γραμματος et Erast. p. 138. A. το της Πυ-

θεας γραμμα appellari memini- mus. conf. ad Protagor. p. 343. B. et Valcken. ad Eurip. Hippolyt. v. 265. D. το τουναντίον μην εξελ-

φο δηλον] locans haec videtur dicerere, rem scilicet accommoda-


dans statim ad eorum animi habitum, quos deinceps in summa sui ignorantia versari docet. Quocirca haec dicit: verum-
tamen apertum est contrarium illi ab inscriptiono-

ne dici της μηδαμη γιγνώσκειν ειτων. Germanice verba sic reddie-

ris: Offenbar dürfte aber doch das Gegentheil davon von der Inschrift Das Sich-Nicht-Erken-

nen genannt werden. Itaque λεγόμενον ειν ειβ ob praegressum λεγό-

μενον positum pro λεγομενον ειν. Hoc modo ubi verba inter-

lexeris, neque cum Beckio istud, λεγόμενον υπο του γράμ-

matos, eiicendum censebis, ne-

que cum Schleiermachero corriges γιγνώσκειν απ τον λεγό-

μενον υπο του γραμματος, ut haec pronominis ειτων periphrasa-

sin quandam continere. Nec vero quidquam habet dubitationis aut offensionis, quod nunc singulari numero υπο του γραμμα-

τος scriptum est, quum antea pluralis esset positus. Etenim nondum prolato dicto illo So-

crates loquebatur indefinitely; nunc ubi Protagoras assequatus est, quid esset quod significaretur, non potuit fieri quin υπο του γραμματος diceretur. "Ω Πρώταρχε, πειρω δε υπο το τυ]

Vocativus non sine affectus cuiusdam significatione sie praemissus reliquis verbis est; quem recte sequitur δε, quod ex optimis codd. revocavit.
PHILEBUS.

ΠΡΩ. Πη φής; οὐ γάρ μη δυνάτος ὑ. 
ΣΩ. Λέγεις δὴ δεῖν ἐμὲ τούτῳ διελέονται τὰ νῦν; 
ΠΡΩ. Λέγω, καὶ δεῦμαι γε πρὸς τῷ λέγειν. 
ΣΩ. Ἀρ' οὖν οὐ τῶν ἀγνωστῶν αὐτούς κατὰ τρία ἀνάγκη τούτῳ τὸ πάθος πάσχειν ἐκαστον; 
ΠΡΩ. Πῶς; 
ΣΩ. Πρῶτον μὲν κατὰ χρήματα, δοξάζειν εἰναι πλούσιωτερον ἣ κατὰ τὴν αὐτῶν οὐσίαν.

Nam solut particula haec non rare in respondendo vocativiis cum vi quadam adversativa subjungi. Theag. p. 127. C. Με Σωκράτης, πρὸς οδ' ἀν ἦδη εἰι, ὅ μετα τούτῳ λόγος. ubi v. ann. 
Idem visum est Winckelmanno ad Euthydem. p. 293. B. 
Ibid. 568. καὶ ἔρως γ' ἔσπατο, und zog den Dolch gar; 
Ibid. v. 585. καὶ εὖ γε τοῦτοι με, und wenn du gar mich slügest; ubi temere γα exculerunt. Ibid. v. 799. καὶ πλασθείνουσα γε; atque adeo lateres fингent. 
Super p. 28. B. καὶ δεομαι γε, ὁ διδακτες, αὐτῶν οὐ κ. τ. ὁ. 
καὶ ὁ τοια ἀνάγκη τούτῳ τὸ πάθος π. 1. Facile apparebat vulgarem hic de bonis opinionem respici, ὡς ἄριστον μὲν ὑμιλεῖν, δυνεῖν δὲ καλλος, τοιοῦτον δὲ λογὶς, τεταρτον δὲ πλούσιος, ut est De Legg. II. p. 661. A. conf. 
Sed memorat Socrates pro suo consilio nunc tantummodo opes ac divitiis itemque pulcritudinem; nam de sanitate ac roboré infra demum mentio initicenda fuit. Addidit vero virtutem ac sapientiam, quoniam qui vanam de se sibique rebus opinione mente conceperunt, ii maxime etiam virtutis ac sapientiae laudem vindicare sibi student.

E. ἡ κατά τὴν αὐτῶν οὐσίαν] quam pro opum, quas reversa possident, magnitudine. 
Notissimum hoc genus loquendi, de quo v., si tanti est, Mattheia Gr. §. 449. Kühner. Gr. T. II. §. 751. i. 
Referunt autem αὐτῶν numero plurali ad notionem vocabolo ἔκαστον subjectam, quooffensus Stephanus πλουσιωτέροις scribendum censebat, quod tamen rectissime post ἔκαστον ponitur. 
Scripturam αὐτῶν, quam Baiterus, ut sexcenties, in αὐτῶν commutavit, hoc quidem
ΠΡΩ. Πολλοὶ γοῦν εἰς τὸ τοιοῦτον πάθος ἔχοντες.

ΣΩ. Πλείονες δὲ γε, οὐ μείζονες καὶ καλλίστες αὐτοῖς δοξάζουσι καὶ πάντα ὅσα κατὰ τὸ σῶμα εἶναι διαφερόντως τῆς ὀψίς αὐτοῖς ἀληθείας.

ΠΡΩ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Πολὺ δὲ πλείστοι γε, οὖμαι, περὶ τὸ τρίτον εἶδος τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς δημιουργήμασιν, ἀρετὴν δοξάζοντες βελτίστως ἕαυτος, οὐκ ὅντες.

ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν.


toco satisstuetur, quod max subliungitur; τῆς ὀψίς αὐτοῖς ἀληθείας.

PHILEBUS.

ΣΩ. Τῶν ἀφετῶν δ′ ἂρ′ οὐ σοφίας πέρι τὸ πλῆθος πάντως ἀντεχόμενον μεστὸν ἑρίδων και δοξοσοφίας ἔστι σεμδοῦς.

ΠΡΩ. Πῶς δ′ οὐ;

ΣΩ. Κακὸν μὲν δὴ πᾶν ἂν τις τὸ τοιοῦτον εἰπὼν ὀρθῶς ἂν εἰποί πάθος.

ΠΡΩ. Ξέροδρα γε.

ΣΩ. Τοῦτο τοινυν ἐτὶ διαιρετέον, ὡς Πρώταρχε, δίκα, εἰ μέλλομεν τὸν παιδικὸν ἠδόντες ὁθόνον ἀτοπον ἦδονης καὶ λύπης ὅφεσθαι μίξειν.

ΠΡΩ. Πῶς οὖν τέμνομεν δίχα, λέγεις;


σοφίας σεμδοῦς, omissa esti.

Πῶς οὖν τέμνομεν δίχα, λέγεις; Σικ. τέμνομεν. Indicativum repouimus cum Bodl. Vat. Ven. ΠΑΣ. Coisl. Par. BCHF II. Angel. Flor. a. b. c. i. et corr. Ven. Σ.

novii Observat. IV. 7. Spalding. ad Quint. III. p. 593. περὶ τὸ τοιοῦτον εἰδὸς τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς δ′. Haec est lectio Stobaci et trium optimorum librorum, quam loco veteris scripturae εἰδὸς ἐν ταῖς ψυχαῖς τούτων δ′. Bekker praecunct substituitum. Nec tamen locum putamus sincerum atque integrum. Nam quem tertium hoc genus honorum discernatur a duobus reliquis, quae in divitiarum possessione et corporis pulsitudine cernebantur, ante εν ταῖς ψυχαῖς desideratur articulus το, quem iam olim re-

vocandum censuimus. Winklemann quid sequutus sit conectando ταυτῶν ἐν ψυχαῖς, equidem non assequor. Abhorret enim ea conectura a tofius loci ratione.


Κακὸν μὲν δὴ πᾶς ἂν τις τὸ τοιοῦτον — ] Nec hic quidquam loco suo movendum. Nam πάνnon ad κακὸν pertinet, sed referendum est ad πάθος, hoc sensu: Malum igitur si quis omnem huiuscemodi affectionem dicat, recte dicat. De repetito ἀν si quis edoceri cupiat, optime rem illu-

stravit Rostius Gr. Gr. § 120. annot. 4.

Πῶς οὖν τέμνομεν δίχα, λέγεις; Reposui, quod libri omnem habent, τέμνομεν; dictum enim hoc est, ut pος λέγομεν,
ΠΡΩ. 'Ανάγκη.

ΣΩ. Ταύτη τοινυν διέλε, καὶ ὁσι μὲν αὐτῶν εἰσὶ μετ' ἀσθενείας τοιοῦτοι καὶ ἄδυνατοι καταγελώ-μενοι τῑμωρεῖται, γελοίους τούτους φάσκων εἰσὶ 

τάληθ᾽ ὕθεξεν· τοὺς δὲ δύνατος τῑμωρεῖται φρο- 

βεροὺς καὶ ἱγνυοὺς [καὶ ἰχθύοις] προσαγορεύον ὁρ- 

θότατον τοινυν σαυτῆ λόγον ἀποδώσεις. ἁγνοία γὰρ 

B. Πάντες, ὁ πόσοι ταύτην —] V. Ναί, πάντες ὁπὸσοι 


καὶ ἐχθροῦς π. φ.] Recte Ven. Σ. Flor. c. et Angel. verba 

καὶ ἐχθροὺς omittunt. v. interpretat. Dein pro vulg. τοῦτο Bodl. 

Vat. Ven. ΠΣ. τούτων, quod etiam ceteri confirmant vitiosa, quam 

habent, lectione τούτων. Lam ed. Bas. 2. τούτων habet. 


πῶς ποιοῦν, et id genus alia, 

de quibus v. ann. ad Sympos. 

479. E. Itaque hoc interrogat: Quomodoigitur bipartito 
distribuimus? quae ris. 

Legg. Ill. p. 687. D. AΘ, καὶ 

μὴν ᾗν ὅ ποις εὑρεῖται ἐκαί 

γνῶνεθαι, πολλὰ ὁ παῖε ἀδε- 

ξωμεν ἐκ τοῖς Θεοῖς μηθαρᾶς κατὰ 

τὰς τοῦ νείφου εἰκός γνῶνεθαι. 

Μ. δὲν ἀνήκος ἐκ καὶ ἐκ νέος 

εὑρεῖται, λέγεις; AΘ, καὶ δέων 

κ. τ. λ. Verum tota haec inter- 

rogatio nescio quid absurdi habet, 

Quocirca Schleiermacher us 
ex corr. Ven. Σ. restitueendum 
censet λέγεις ἃν, ἰ. ε. λέγει. 

Asthiautem conjectavit, πῶς 

οὐν τείμωμεν; λέγοι: Sed his 

viro rum doctorum consilios neu- 

tiquam acuisscere licet, quam 

libri alla omnia suadeant. Et- 

enim delenda sunt ante Ἡδῶν καὶ 

et ante Πάντες ὁπόσοι interlo- 
cutorum nomina, ut omnia inde 

a Tούτω τοινυν usque ad toῖ 

δὲ, οἶμαι, ταὐτάτων un Io So-

crati attribuantur. Quod ipsum 
etiam Aldi auctoritate commen-
datur, qui ante Ἡδῶν οὐν Pro-
tarchi nomen omisit. Ita Socra-
tes ipse animandae orationis gra-
tia ista interrogat, ac deinde 
statim pergit: πάνες ὁπόσοι 
taūτην την ψ. δ. κ. τ. λ. De in-

terrogationibus sermoni ab ipsis 

loquentibus isto modo interposi-
tis differit ex Phaedon. p. 73. 

Ita igitur vides, ne litteralam 
quidem praeter fidem et aucto-

ritatem codicum mutandam esse. 

B. Πάντες, ὁ πόσοι ταύ-

την την ψ. δ.] Oratio est ἀνα-

κολοθυσ. Nam post πάνες 

verbum aliquid sequi debebat, 
cum quo nominativus cohaeret. 

Nunc vero, relictà echoata con-

structione, inde ab καθάτερ ἀπάν-

tων ἀνθρώπων structurae periodi 

plane mutatur. Absolvi iuchoata
ἡ μὲν τῶν ἱσχυρῶν ἐξορά τε καὶ αἰσχρᾶ: ἐβλαβερὰ γὰρ καὶ τοῖς πάλαις αὐτῆ τε καὶ ὅσα εἰκόνες αὐτῆς ἑσθήν. ἡ δ' ἀσθενής ἥμιν τὴν τῶν γελοίων εἰληχε τάξιν τε καὶ φύσιν.

ΠΡΩ. Ὁρθότατα λέγεις, ἀλλὰ γὰρ ἡ τῶν ἠδονῶν καὶ λυπῶν μίξις ἐν τούτοις οὐπω μοὶ καταφεινή.

ΣΩ. Τὴν τοίνυν τοῦ φθόνου λαβῇ δύναμιν πρῶτον.

ΠΡΩ. Λέγε μόνον.

ΣΩ. Αὐτὴ τις ἐδικοὺς ἐστὶ ποι ὑδονή; D

ΠΡΩ. Τούτῳ μὲν ἀνάγκη.

eἰληχε τάξιν τε καὶ φύσιν.] Verba τάξιν τε καὶ accesserunt nuper e Bodl. Vat. Ven. II. in quibus tamen pro τε scriptum extat ge.


sententia sic poterat: πάντες, ὅποιον ταύτην τὴν μειψήν ἰδὼν περί ἑαυτῶν ἀνήσκοις δοξάζουσι, οἱ μὲν ὁμήρων καὶ δύναμιν ἔχουσιν, οἱ δὲ τούτων διοικοῦν. Sed causa variatae orationis neminem, opinor, fugiet.


PLATONIS

ΣΩ. Οὐκοῦ ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν ἔχθρῶν κακοῖς ὄφει ἁδικοῦν ὡς τε φθονερὸν ἠστὶ τὸ χαίρειν;
ΠΡΩ. Τι μὴν;
ΣΩ. Τὰ δὲ γε τῶν φιλῶν ὄρωντας ἠστιν ὡς κακὰ μὴ λυπεῖσθαι, χαίρειν δὲ ἀρ’ οὐκ ἁδικοῦν ἠστι;
ΠΡΩ. Πῶς δ’ οὖ;
ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν ἁγνοίαν εἰπομεν ὡτὶ κακὸν πᾶσιν;
ΠΡΩ. Ὀρθῶς.
ΣΩ. Τὴν οὖν τῶν φιλῶν ὁδοιοφορίαν καὶ ὁδοκαλίαν καὶ ὀσκα νῦν δὴ δυνὴθομεν, ἐν τοῖς λέγοντες εἰδεις γίγνεσθαι, γελοία μὲν ὑπὸσα ἀσθενῆ, μισητὰ

Τὰ δὲ γε τῶν φιλῶν] δὲ cum Stephan. ignorat Par. F.
Οὐκοῦν τὴν ἁγνοίαν] Libri āvoia. Corrrectit Stephanus sequutus Cornarium.
Τὴν οὖν τῶν φιλῶν] V. Τὶ οὖν, invitis codd. omnibus.
Veram lectionem habet iam ed. Bas. 2.

παινομεν τοῦτο, κακὰ περιφρα-μενος.

Τὰ δὲ γε τῶν φιλῶν —] Οἱ φίλοι nunc omnino sunt, qui
nobis cari sunt et quibus bene cupere debe- mus, quippe quum non in hostium aut
inimicorum numero habendi sint.
Cave igitur de amicis, qui vulgo dicuntur, hic cogitaveris.

magis de amicis, qui vulgo dicuntur, hic cogitaveris.


P. 50. Ἡδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν φιλῶν κακοῖς, οὐ φθονὸν γαμέν εἴναι τὸν τούτῳ ἀπεργαζομένον ὁπόσα ἐδρώμενα; ἦ μὴ φῶμεν ὀπερ εἶπον ἁρτι, τὴν τῶν φιλῶν ἐξεν ταύτην, ὅταν ἔχῃ τις τὴν ἀβλαβῆ τοῖς ἄλλοις, γελοιαν εἴναι;

ΠΡΩ. Πάνω γε.
ΣΩ. Κακόν δ’ οὐχ ὁμολογούμεν αὐτὴν, ἀγνοϊαν γε οὕσαν, εἶναι;
ΠΡΩ. Σφόδρα γε.
ΣΩ. Χαίρομεν δὲ ἡ λυπούμεθα, ὅταν ἐπ’ αὐτῇ γελῶμεν;
ΠΡΩ. Δῆλον, ὅτι χαίρομεν.
ΣΩ. Ἡδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν φιλῶν κακοῖς, οὐ φθόνον γαμέν εἴναι τὸν τούτῳ ἀπεργαζομένον οὕσα ἐδρώμενα; 50
ΠΡΩ. Ανάγκη.

ΣΩ. Γελώντας ἀρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων γελοιοῖς φησίν ὁ λόγος περαννυότας ἱδονήν φθόνον λυπή τὴν ἱδονήν ἐγκεφαλοίναι τὸν γαρ φθόνον ὁμολογήσθαι λύπην τῆς ψυχῆς ἡμῖν πάλαι, τὸ δὲ ἱδονήν φθόνον] ἱδονήν αὐ φθ. Bodl. Ven. II.

λύπην τῆς ψυχῆς] τῆς additum e Bodl. Vat. Ven. II. reliqui omitunt; et profecto omitti rectissime potuit.


per simul fieri (in comœdia); qua interpretatione probata non opus erit, ut en τοῖς αὐτοῖς χρόνοις scribamus, quod nobis olim in mentem venit.

Β. ἐν φράσις τέ και ἐν τραγῳδίας.—] Locum corruptum esse et olim indicavimus, neque nunc sentimus alter. Nam quum in superioribus tragodiae paucis tantum verbis mentio iniatur, p. 48. A.; deinde autem omnis oratio in illustrandis animi affectionibus per comœdiam excitari solitus versata sit: ecquis est qui sibi persuadat, hoc loco, ubi superiores disputatio conclusio fit, threnorum tantum atque tragodiae mentionem fieri potuisse, comœdiae factam esse nullam? At vero, inquit Schleiermacherus, memoriae eam Plato in eo, quod sequitur, orationis membro, idque elegantissime ab eo factum. Verba ipsius haec sunt: „Unnütz ist es, die Stelle irgend anzufechten, als ob hier die Komödie fehle; denn sehr platonisch kommt sie ia sogleich nach.“ Quasi vero Platonicum esse possit, quod per se ineptum est. Nam ex eo ipso, quod in secundario orationis membro, in quo inest
Philobus.

Philobus.

πας ἄδοναῖς ἁμα περάνυνθαναι, καὶ ἐν ἄλλοις δὴ μυρίοις.

ΠΡΩ. Ἀδύνατον μὴ ὀμολογεῖν ταῦτ', ὥσ φίλοις, εἰ καὶ τις φιλονεικός πάνω πρὸς ταναντία.

Cap. XXX. ΣΩ. Ὀργὴν μὴν καὶ πόθον καὶ θρήσον καὶ φόβον καὶ ἐρωτα καὶ ζῆλον καὶ φθόνον προύθεμεθα καὶ ὑπόσα τοιαῦτα, ἐν οἷς ἔρμεθεν εὐρήσεως μιγνύμενα τὰ νῦν πολλὰς λεγόμενα. ἢ γάρ;

ΠΡΩ. Ναί.

ΣΩ. Μανθάνομεν οὖν, ὅτι θρήνον πέρι καὶ φθόνον καὶ ὀργῆς πάντα ἐστὶ τὰ νῦν ὑπὸ διαπερανθέντα;

ΠΡΩ. Πώς γάρ οὐ μανθάνομεν;


Ὀργὴν μὴν καὶ πόθον — προφθερεθα] Eadem refert, quae memoravit p. 47. E., sed ordine paululum immutato.

C. ἀφ' οὐ πιστεως χωρίν] nonne ideō ut pro- barem, etiam in timoribus et amoribus reliquisque omnibus futurum esse, ut facilius demonstrari possset permixto; teque hoc percepte proutenus me dissimurum, ita ut non ad illa rimanda accedent.
PHILEBUS.

ΣΩ. Οὐχοῦν πολλὰ ἐτὶ τὰ λοιπὰς; ΠΡΩ. Καὶ πάντων γάρ.
ΣΩ. Διὰ δὴ τὶ μάλιστ᾽ ὑπολαμβάνεις με δείξαι σοι τὴν ἐν τῇ κυμάδια μίξιν; ἂρ᾽ οὐ πίστεως χάριν, ὅτι τὴν γε ἐν τοῖς φρόσοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς ἀλλοῖς ὑέδιον χρᾶσιν ἐπιδειξῆ, λαβὸντα δὲ τούτῳ παρὰ σαυτῷ ἀφεῖναι με μηκέτε ἐπὶ ἑκεῖνα ἱόντα δεῖν μη-κύνειν τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἀπλῶς λαβεῖν τούτῳ, ὅτι καὶ σῶμα ἄνευ ψυχῆς καὶ ψυχῆ ἄνευ σώματος καὶ κοινῷ μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τοῖς παθήμασι μετά- ἐστι συγκεκριμένης ἡδονῆς λύπαις; νῦν οὖν λέγει, πότερα ἀφίς με ἡ μέσας ποιήσεις νῦκτας; εἰπὼν δὲ σωκράτους ὅμως τούτῳ γὰρ ἀπαν-

habet, retracto accentu.

πότερα ἀφίς] ἀφίς Bodl. Ven. II.


[μέσας ποιήσεις νύκτας] H. e. ad medium usque nostrum disputationem pro- trahes. Lucullius in Antholog. Palatin. T. II. p. 346. n. 85. νύκτα μέσην ἐποιήσα τρέχων

19 *
Ε των αύριον ἐθελήσω σοι λόγον δοῦναι, τὰ νῦν δὲ ἐπὶ τὰ λοιπὰ βουλομαι στέλλεσθαι πρὸς τὴν κρίσιν, ἣν Φίληβος ἔπιπέτειθαι.

ΠΡΩ. Καλῶς εἶπες, ὥ Σωκράτες. ἀλλ', ὅσα λοιπὰ ἦμιν, διεξέλθε ὅπη σοι ψίλον.

Cap. XXXI. ΣΩ. Κατὰ φύσιν τοινυν μετὰ τὰς μυθείας ἡδονὰς ὑπὸ δὴ τινος ἀνάγκης ἐπὶ τὰς ἀμάκτους πορευόμεθ' ἀν ἐν τῷ μέρει.

51 ΠΡΩ. Καλλιστ' εἶπες.

ΣΩ. 'Εγὼ δὴ πειράσομαι μεταβαλῶν σημαίνειν


P. 51. μεταβαλῶν σημαίνειν] metalexan Par. BCEFH. Ang. Flor. a. i. in quibus tamen fere altera lectio suprascripta. Pro ημὶ solus Steph. ἐμὶν, invitis libris omibus.
ΠΡΩ. Ἀλήθεια δ' αὖ τίνας, ὡς Σωκράτες, ὑπὸ λαμβάνων ὀρθῶς τις διανοοῦτ' ἀν;


Β. Αλήθεια δ' αὖ τίνας — οὖτως τες διανοοεῖτ' ἀν;] Accedit ad explorandas describendasque voluptates puras. Quorum duplex genus esse vult: alterum quod referatur ad res sensuum perceptioni subjecatas; alterum, quod pertineat ad artium litterarumque studium atque sapientiam. Et illud quidem percipi indicatur ex eo, quod pulcrum sit. Nee tamen philosophus hic ob oculos habuit illud pulcrum, quod in se absolutum et omnino ab sensibus adscetur est, b. e. ideam pulcri: id enim non in corporibus conspicitur, caretque penitus colorum, formarum, denique aspectus sui, varietate, sienti docetur Symp. p. 211. A. E. Phaedr. p. 247. C. Imo vero ob id ipsum, quod de voluptate agitur, id pulcrum exquiritur, quod, etsi sensibus est subiectum, tamen puras afferre voluptates possit. Itaque ostenditur, quatenus res et quatenus sincerae puraeque voluptatis sensu aequum mensum tenetque nostrum quaeant perfundere. Sunt autem sensibilis voluptatis fontes inprimis figurae, colorum, corpora, voces, studia, ut philosophus significat, Gorg. p. 474. D. al. Ex quibus nunc figurae cum corporibus, coloribus, sonis, additis etiam odoribus, primo loco memorantur; studia autem, ut videtur, sive τὰ ἐπι-
ΣΩ. Τὰς περὶ τὰ καλὰ λεγόμενα χρώματα, καὶ περὶ τὰ σχήματα, καὶ τῶν όμοιῶν τὰς πλειστάς, καὶ τὰς τῶν θυόμενων, καὶ ὅσα τὰς ἱνδείας ἀναπαθήτους ἤχοντα καὶ ἀλύπους τὰς πληρωμένες αἰσθήτας καὶ ἱδέας, [καὶ] παραδίδοσιν.

ΠΡΩ. Πώς ἐίναι ταῦτα, ὦ Σωκράτες, αὐτὸ λέγουμεν οὕτως;


τὴν ὑδραγών χεῖρος explicabitur.


C. οἴον ἦ τινος] Duo de multis exempli loco affecturut. Nam
PHILEBUS. 295

ΣΩ. Πάντω µεν οὖν οὐχ εὐθὺς δῆλα ἵστων ἡ λέγω, πειρατέον µὴν δηλοῦν. σχηµατῶν τε γὰρ καλος οὖν ὁ ὁπερ τὰν ὑπολάβον οἰ πολλοὶ περιώμευ τὸν λέγειν, οὐν ζωων ἡ τινων σωµατικατων, ἀλλ' εὐθὺς τη λέγω, ἡγοίν ὁ λόγος, καὶ περιφέρεις καὶ ἀπὸ τοῦτων ὑπὸ τῇ τῇ τοῖς τόρνοις γιγνόµενα ἐπίπεδα τῇ καὶ


τοῦ τῶν σχηµατῶν καλος, quae vulgo intelligitur, in plurimis rebus cerei potest. Itaque οὗν dicitur rectissime, quippe quod in exemplis afferendis sollemne sit. Ingenti natum errore est, quod habent tres codd. primarii, ἡ ζωων ἡ σωµατικατων. Nimirum huius lectionis auctores unanissit videntur verba sic: σχηµατων ἡ ζωων ἡ σωµατικατων καλος, non repetantur, non posse hic nisi de σχηµατων exponi, quae iuxta cum coloribus allisque id genus rebus memorantur. Nililo minus triumviri Turcenses ἡ ζωων receperunt.

ἀλλ' εὐθὺς τῇ λέγω, ἡγοίν ὁ λόγος. — ] Ex figuris huc refert id quod rectum est, veluti rectam lineam et εὐθὺς γραµµων σχηµατος, et orbicularium, ac praetera planum ac solidum. Hae igitur Platoni visae sunt formas taqnum primariae atque in se constantes, quorum contemplatione menti pararetur sinceræ et intemperate voluptatis fructus. Etenim το εὐθὺς non potuit fieri, quin indicaretur longe esse simplicissimum ideoque natura sua taqnum principale; τὸ περιφέρεις autem, sive figura rotunda et orbicularis, Pythagoræ atque Platoni summae perfectionis praestantia eminere visum; conf. Diogen. Laert. Vit. Pythag. 19. 35. Plat. Tim. p. 33. B. Ex his autem quaeque vel ope in-

296

PLATONIS

στερεά καὶ τὰ τοῖς κανόσι καὶ γνωσίας, εἴ μον μεν
Θάνεις, ταῦτα γὰρ οὐκ εἶναι πρὸς τι καλὰ λέγω, με-
θάπερ ἄλλα, ἄλλα ἂν καὶ καθ' αὐτὰ περικέναμεν.

D καὶ τύχας ἡδονᾶς οἰκείᾳς ἔχειν, οὐδὲν ταῖς τῶν χνή-
σεων προσφερεῖς; καὶ χρώματα δ' τοῦτον τὸν τύπον ἔχοντα
[καλὰ καὶ ἡδονᾶς]. ἄλλα ἄρα μανθάνομεν, ἡ πῶς;

v. interpretat.

καὶ χρώματα δ' τοῦτον] V. καὶ χρό. δ' ποῦ τ. quod soli-
tenent Par. E.F. Flor. a. b. c. Praetera v. infra ann.

ἔφην, στρατιωτα περιτριγώντες
εἰπείτε, Πλάτωνι ψηφίν, ὁ λόγος, Πλατωνίκας, αττι-
γίμως ad p. 50. A.
οὐκ εἶναι πρὸς τι καλὰ λέγω. H. e. per se pulera
esse, non quatenus referantur
ad alia. De natura et vi eorum,
quae ad alia referantur nec per
se seorsum constant, egregius
locus est Charmid. p. 168. B.
sqq. ubi res Socratica ratione
illustratur.

D. ταῖς τῶν χνήσεων
προσφερεῖς] Hic quoque co-
dices cum vett. edit. χνήσεων.
At enim vero quum intelligantur
incunabula sensuum titil-
lationes, nec omnino ea quibus aliquo modo mo-
mentum, in promtu est scribi
opportunae χνήσεων, ut recte vi-
dit Heusdiius. v. ad p. 46. D.
καὶ χρώματα δ' τοῦτον τὸν τύπον ἔχοντα
[Insightful
Intelligatur colores, qui item sunt in
se pulcri, nec quatenus ad re-
rum singularum varietatem refer-
runtur. Eam ob causam dicen-
tur τοῦτον τὸν τύπον ἔχειν, de
qua loguntione v. p. 32. B. et
p. 61. A. ibique ann. Quinam
colores intelligendi sint, philoso-
plus ipse non indicavit; ex iis
tamen, quae mox p. 52. E sqq.
disseruntur, facile suspectris in-
primis de albo colore cognita-
dum esse. Sed plenirem lucem
rei obscurae affundit locus Ti-
maei p. 67. C. sqq. ubi Platonis
de coloribus eorumque generibus
sententiam accuratè expositam
habebis. Intelligentur igitur sum-
ma colorum genera in se specta-
ta, quatenus mente atque animo
informantur, neque in singulis
semper rebus sic comperant, ut
corporis sensus per eos afflictan-
tur atque delinantur. Iam ad
καλὰ καὶ ἡδονᾶς manifestum est
ex antegressis repetendum esse
λέγω. Sed haeremus in isto
ἡδονᾶς, ad quod sane additum
vellemus autōν οἰκείας. Fic-
nus vertit: colores item
eadem ratione pulcros at-
que gratos esse. Legit igitur
καὶ ἥδη, quo restituto tamen
aliquid desiderabis ad sentientiae
perspicuitatem. Vide igitur, an
istud καλὰ καὶ ἡδονᾶς tamquam
glossema delendum sit. Apparet
enim his verbis uestris senten-
tiam esse haec: καὶ χρώματα δ' τοῦτον τὸν τύπον ἔχοντα λέγω
καθ' αὐτὰ καλὰ εἶναι καὶ ἡδονᾶς
οἰκείας ἔχειν.

Πειράτας Μέν, — Πειρά-
τι ἢ τι δ' καὶ οὐ ] Oppositionis
ratio postulare videatur ἦγο
μέν πειρώματι, x. τ. l. Sed vid.
quae de pronominibus in oppo-
ΠΡΩ. Πειράσαθε μέν, ὡς ἴσωρυμῖς· πειράζητε δὲ καὶ σὺ σαφέστερον ἔτι λέγειν.

ΣΩ. Λέγω δὴ τὰς τῶν φθόνων τὰς λείας καὶ λαμπρὰς, τὰς ἐν τῷ καθαρῷ ἱείςας μέλος, οὐ πρὸς ἔτερον καλὰς ἀλλ' αὐτὰς καθ' αὐτὰς εἰναι, καὶ τούτων εὐμυρτῶν ἡδονὰς ἐπομένας.

ΠΡΩ. Ἡστι γὰρ σον καὶ τούτω.
E ΣΩ. Tὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς ἦτον μὲν τοῦτων Ὑεῖον γένος ἱδρώνων· τὸ δὲ μὴ συμμερίζεται εἰν αὐταῖς ἀναγκαίους λύσας, καὶ ὅτι τὸ τοῦτο καὶ ἐν ὧν ἡ λειψασ ἤμι, τοῦτ' ἐκλένοις τίθημι ἀντίστρο-

Par. E.F.

ῥεῖν εὐνεκεράσαντο πάθη τοῖς ἡμεῖν μὲν τοῖς άφροις ἐνυφρο-

τὴν ὃς τοῖς ἦμεροι πάντα τῆς ἡμέρας ἀποθήκης μενον ἐν ἡμεῖς ἤπατεν ἂνοιξε τὸ πολυ-

οῦν. Contulisse etiam iuvavit locum Politici p. 306. C sqq. ubi in omni rerum genere ad pulcritudinem doceatur necessario requiri hoc, ut et lenitas et ce-

lieritas pro rerum condicione temperata sit atque aequabilis.

E. Tὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς ἦτον — Ὑεῖον γένος] Ordine verborum hic est: τὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς γένος ἱδρώνων ὦτον μὲν Ὑεῖον (ἐστὶ) τοῦτων. h. e. minus divinum, quam de quibus ad huc disputationem est. Quod cur ita statutur, docet locus Timaei p. 66. D. ubi olim factum doceatur non posse ad certa genera revocari, proptera quod omnis odor dimidiam quan-

dum et imperfectam naturam habeat, neque deinde in determinatam: itaque licere duó
tantum discerni odorum genera, alterum suavium et inæcundum, alterum inæcundum. Ex quibus consequitur, nec varias formas ac species odorum animo posse informari, quorum con-

templatione purae volupitates paruintur. Verum tamen illud qui-

dem Socrates censet odorum generi quodammodo commune esse cum reliquis, quod volupta-
tibus ei propriis non necessario admixtī sit nōn molestiae ac doloris sensus. Ita enim intelligenda sunt verba: τὸ δὲ μὴ συμμερίζεται — λύσας, τοῦτ' ἐκλένοις τίθημι ἀντίστροφον ἄπαν, in quibus εὖ

αὐταῖς referendum ad τὰς περὶ τὰς ὀσμὰς ἡμεῖς, sed ἐκλένοις spectat ad superiora illa, quae puras volupitates gignere indicata sunt. De loquutione ἀντίστροφον ἐστιν, par est, simile est, ex altera parte respondet, v. ann. ad p. 40. D. Res ipsa clara fit ac perspicua ex loco Timaei p. 65. A. ὅποι δὲ κατὰ συμφόρον τὰς ἀποχωρήσεις ἔστων καὶ κενώσεις εἰσχερές, τὰς δὲ πλη-

ρώσεις αἵρεσις καὶ κατὰ μεγάλα, κενώσεως μὲν ἀνακύθησι, πληρω-

σεως δὲ ἀληθητικά γεγονόμων, λύσας μὲν οὖ παρέχει τὸ ὅμοιο 

τῆς ψυχῆς, μεγάτοτας δὲ ἡμεῖς ἐκτὸς δὲ εἰδῆ λαῖ ὑπὲρ τὰς εὐωδίας. Hactenus igitur omnia saepe expedita habemus. Supersunt ver-

ba: καὶ ὅποι τὸ τοῦτο καὶ ἐν ὧν τηρύματε γεγονὸς ἢμι, quae a nullo interprete recte intellecta sunt, suædem ubi omnibus red-

duntur: ubi cunque et in quocunque id inesse contingit; quod protecto a Gacres recedit longissime. Scribendum igitur olim suspicati sumus, levi transpositione verborum facta: οὔτε καὶ τοῦτο κ. τ. λ. Quae coniectura nostra, etsi plausum tuid egregiorum quorumdam virorum, tamen non varias ob causas parum probable videtur. Etenim quo diutius locum consideravimus, eo certius in ea confirmati sumus sententia, ut nihil mutandum esse existimavermus. Nam articulos τὸ infinitivo μὴ ἔμμελιξθαν præmissus etiam ad ὅποι τοῦτο — μὴn intelligen-

dus est, quo facto optima existit totius loci sententia. Similiter
PHILEBUS. 299

προ ἀπαν. ἄλλ᾽, εἰ κατανοεῖς, ταῦτα εἶδη δύο λεγο-
μένων ηδονῶν.

ΠΡΩ. Κατανοῶ.

ΣΩ. 'Ετι δὴ τοῖνυν τούτοις προσθάμεν τὰς 52

Ε. ἀναγκαίους λύεις] V. διεγκαί, invitis codd. Μοι
ἐμίνοις excepto Angel. omnes pro vulg. καὶ ἡ.

Sed facile his omnibus carēbim-

mās, ubi locus recte intelligēts

fuerit. Putamus vero ad ταῦ-

ta εἶδη δύο intelligendum rei

nquit esse, istud λέγομένων nuntem

sic esse accipienda, ut utsche

ημῶν cognitio suppleatur.

Sed, inquit, si iam rem

perspicīs, haec duo sunt

genera voluptatem a nobi-

bis illustratārum. Exem-

plo verbi λύγειδαι sic sine per-

sonae significatio positi con-

signavinus ad p. 39. B. Ne

vero miercis, quod responsio

Protarchi, κατανοῶ, hypotheti-

co ideo, εἰ κατανοεῖς, accommoda-

data est, eodem modo supra

p. 25. A. Συμεγγαγονίας χρήμα

κατά δύο μέν μίαν διονυσία

νενομίστηκα εἰς φύσις, εἰ μενο-

παῖς. Pag. 26. C. Συμεγ

γόνων τα μίαν δή τοια ταῦτα

έλημκα, εἰ συννοεῖς; ΠΡΩ. ἄλλι

ομαι κατανοεῖν.

P. 52. τούτωις προσθῶ-

μεν τὰς περὶ τὰ μ. ηδονᾶς.

Addit denique voluptates ex

studio disciplinarum redundan-

tes; quas quidem omnium max-

imas ac praestantissimas esse

censet. Nam quae antea me-

coratae sunt purae voluptates,

eae τὰς εκεῖ τὰ δυνατὰ

ταῦτα καὶ ἄλλους habere in-

dicatae sunt; sed hae volup-

tates, quae ex artium ac disci-

plinarum studiis hauriuntur, eae

vero nullum plane antecedentem

habent ingratum tacitum sen-

sum, nisi si, amissa forte re-

rum quorum dam notitia, eius

facturae ratiocinando, διὰ λογι-

σμοῦ (i. e. durch Reflexion)
πως τα μαθηματα ηδονας, τι άρα δοξολογημεν ημων αυτα πεινας μεν μη έχειν τον μανθανειν μηδε διε μαθηματων πεινην ηλιανδονας εξ αρχης γενομενας.

ΠΡΩ. 'Αλλ' ουτω ξυνδεξει.

ΣΩ. Τι δε; μαθηματων πληρωθεισι εαν υπερ οποια δια της ηλιαν γιγνομαι, καθωριζει τινας εν αυταις ηλιανδονας;

ΠΡΩ. Ου τι φυλει γα, άλλ' εν τισι λογισμοις του παθηματος, οταν τις στερηθεις λυπηθη δια την χρειαν.

ΣΩ. Και μην, ιδια των φυσεως μονον παθηματα χωρις του λογισμου διαπεραιομεν.

P. 52. Χαριτοσ γενομενας] Sic Bodl. Vat. Ven. II. pro

λογισμως του παθηματος] V. μαθηματος. Sed unice verum est, quod habent V. A. Par. H. Flor. a. c. et corr. Par. BCE.

B. αυτα τα της φυσεως] V. αυτα και τα τ. φ. Recte

ιμιν ληθη γιγνεται] άληθη Bodl. Vat. Ven. II.

reminiscimur. Quocirca non possimus exputare, quid Nā-

gelsbachium, dictissimum virum, in Programmate a. 1836.

Norminbergae edito, cui insertae sunt "Exemplum et

Emendationes Platonicae," impulerit, ut p. 5. μη

post peineas μεν furea expellendum censetur. Nimirum reses-

xit ille, ut opinari, unice ad antegressa; eorum, quae sequuntur, nullam duxit rationem. Peineas μεν μη έχειν —

γενομενας] Addi post hoc μεν debeat aliter orationem

membrum fere hoc: ουν δε οποδρ ει της μαθηματων αποβολαι φυσι-

ται, έν τοιας τινας και ηλιανδονας; Sed Protarchi responsione interpellatus sermo deinde alio

modo continuatur. Πελην et

πεινην de vehementiore alculius rei cupiditate, si-

cutui Lat. sitis et sitire, etsi

Plato, quantum sciam, hoc uno loco dixit, tamen optimis Graeci-

critatis auctoribus non fit in-

cognitum. Xενοφ. Οεονομ. 13, 9. πεινην του επιστον —

ουχ ουκ έν δια ἄλλων των ουτων και πολων. Συγρ. VIII, 3, 16.

πεινης χρηματων. Conf. Ga-

taker. De Stylo N. T. c. VIII.


Nec philosophus abstinuit simili usu voc. ουκ έν ουκ έν δια.

Reip. VIII, p 562. C. corte

scripsit: δημοκρατειαν πολης ελευθερίας διηφομεν.

Τι δε; μαθηματων πιη-

φωτειου —] Libri omnes
PHILEBUS.

301

ΠΡΩ. Ἀληθῆ τοινυν λέγεις, ὅτι χωρὶς λύπης ἧμων λήθη γίνεται ἕκαστοτε ἐν τοῖς μαθήμασι.
ΣΩ. Ταύτας τοινυν τάς τῶν μαθημάτων ἱδώνας ἀμίκτους τε εἴναι λύπαις ὤητέων καὶ συνδαμώς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ τῶν σφόδρα ὀλίγων.
ΠΡΩ. Πᾶς γὰρ οὗ ρητέων;
Cap. XXXII. ΣΩ. Οὐκοῦν ὅτε μετρώς ἕνη διακλειμέθα χωρὶς τάς τε καθαρὰς ἱδώνας καὶ τάς σχέδων ἀκαθάρτως ὄρθως ἐν λεγεῖσαι, προσθέωμεν τῷ λόγῳ ταῖς μὲν σφοδραῖς ἱδώναις ἀμετρίαις, ταῖς δὲ μὴ τοῦνατιον ἐμετρίαις καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὸν αὐτοί, καὶ πολλάκις καὶ ὀλιγάκις γιγνομένας τοῖς αὐταῖς, (τῆς) τοῦ ἀπείρου γ' ἐκείνου καὶ ἤττου καὶ μᾶλ-

[...]

ὡ καὶ ὁ μάξων εἶναι λύπαις] Par. A. Flor. b. i. λύπης sed verum est λύπαις.

πληρωθεύον. Quod ferri non potest, quandoquidem non ad voluptates referatur. Itaque Heus- dius Specim. Crit. p. 103. cor-
igitur Bekker propeente re-
C. ὅρθως ἀν λεγεῖσαι] V. ann. ad p. 30. C.
λον διά τε σώματος καὶ ψυχῆς φερομένου [προς] θα- 
μέν αὐτῶς εἶναι γένους, τὰς δὲ μὴ τῶν ἐμμέτρων. 
ΠΡΩ. Ὀρθότατα λέγεις, ὦ Σωκράτε. 
ΣΩ. Ἑτὶ τοῖνυν πρὸς τούτοις μετὰ ταύτα τόδε 
αὐτῶν διαθετέων. 
ΠΡΩ. Τὸ ποίον; 
ΣΩ. Τὸ ποτὲ χρῆ φανεῖ πρὸς ἀλήθειαν εἶναι;

D. αὐτῶν διαθετέων] V. διαθετέων. Correxit Hensdius,
καθαρὸν τε καὶ ἐλευθερευμένης, ἢ τὸ σφόδρα τε καὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ ἰκανόν; ΠΡΩ. Τί ποτ' ἄρ', ὥ σῶκρατες, ἡροτής βουλόμενος; ΣΩ. Μηδέν, ὃ Πρώταρχε, εἰπεῖτεν ἔλεγχον ἡδονῆς τε καὶ ἐπιστήμης, εἰ τὸ μὲν ἄρ', αὐτῶν ἐκατέρων καθαρὸν ἕστι, τὸ δ' οὐ καθαρὸν, ἐνα καθαρόν, cuius rationem firmat Ven. Σ. corr.


PLATONIS

304

οὖν ἔκατερον ἵνα εἰς τὴν κρίσιν ἔμοι καὶ σοὶ καὶ ἐνυπάπαι τοῖς δὲ ὑπὸ παρέχῃ τὴν κρίσιν.

ΠΡΩ. Ὅρθότατα.

ΣΩ. "Ἰῷ δὴ, περὶ πάντων, ὡσα καθαρά γένη λέγομεν, οὕτωσι διανοηθῶμεν: προελάμβην πρῶτον αὐτῶν ἐν τῷ διανοηθῶμεν.

53

ΠΡΩ. Τί οὖν προελάμβην; ΣΩ. Τὸ λευκὸν ἐν τοῖς πρῶτοι, εἰ βούλει, Θεοσύμωμεν γένος.

ΠΡΩ. Πάνω μὲν οὖν.

ΣΩ. Πώς οὖν ἐν λευκῷ καὶ τίς καθαρότης ἢ μὲν εἰ; πότερα τὸ μέγιστον τε καὶ πλείστον ἢ τὸ ἀκρατέστατον, ἐν ὄρθωμεν μηδεμία μοῖρα ἄλλη μηδενὸς ἐνελθεῖ;

ΠΡΩ. Ἀδηλον, ὅτι τὸ μάλιστ' εἰλικρινὲς ὅν.

ΣΩ. Ὅρθως. ἄρ' οὖν οὐ τούτῳ ἀληθέστατον, ὡς Πρώταρχε, καὶ ἀμα δὴ κάλλιστον τῶν λευκῶν

53 πάντων θῆσομεν, ἀλλ' οὐ τὸ πλείστον οὐδὲ τὸ μέγιστον;

Ε. ἵνα εἰς τὴν κρίσιν] ἵνα Bodl.

περὶ πάντων, ὡσα —] πάντα corr. Vat. et Coisl.

ἐν τῇ διανοηθῶμεν] ἐν τῷ Bodl. Ven. II.

P. 53. ἐν τοῖς πρῶτον,] V. πρῶτοι, invitis Bodl. Vat.

Ven. II.

Πώς οὖν ἐν λ.] Pro ἐν, quod Vat. Ven. II. praeinsertum,

hisce, qui praesentes ad-

sunt.

Ε. οὕτωσι διανοηθῶ-

μεν: προελάμβην πρῶ-

τον] de omnibus, quae pura sunt,

generibus statuamum sic:

eligamus primum eorum

unum aliquo idque ex-

ploremus. Frustra Steph-

anus καὶ ante προελάμβην des-

iderabat. Nam lic quoque ha-

bes emuntiā appositionem, quae particulum ligamenta asperna-

tur. Etenim προελάμβην πρῶ-

τον κ. τ. λ. antecedentibus ver-

bis illustrandis inserviunt.

P. 53. πότερα τὸ μέγι-

στὸν τε καὶ πλείστον —]

sc. λευκὸν εἰς ἐν ἡμῖν καθαρὸν.

Μόχ pro vulg. μηδενὸς ἐν ἑυθο-

ex tribus optimis codd. scripsi-

mus μηδενὸς ἐνελθεί. De omissa

ἐν ν. ad p. 60. C. Gorg. p.

521. C.

Β. Σπικχών ἄρα καθα-

ῳν λ.] Fininus vertit: Si

ergo, quod parvum purum-

que album est, admixto mul-

to albo, albius simul et pulchrius et verius es-

se dicamus, recte penitus as-

seremus? Quasi Plato

dixerit, album colorem, si mul-

tum albi coloris admisceretur,
PHILEBUS.

ΠΡΩ. Ὠρθότατά γε.
ΣΩ. Μικρόν ἄρα καθαρὸν λευκὸν μεμιγμένον πολλὸν λευκότερον ἄμα καὶ κάλλιον καὶ ἀληθεστέρον ἐὰν φῶςει γίγνεσθαι, παντάπασι ἐροῦμεν ὅρθώς.

ΠΡΩ. Ὠρθότατα μὲν οὖν.
ΣΩ. Τί οὖν; οὔ δέπολλῷ δεησόμεθα παραδειγμάτων τοιούτων ἐπὶ τὸν τῆς ἡδονῆς πέρι λόγου, ἀλλ' ἄριστε νοεῖν ἦμιν αὐτόθεν, ὡς ἄρα καὶ ξύμπασα ἡδονῇ σμικρά μεγάλης καὶ ὀλίγη πολλῆς καθαρὰ λύπης ἤδιων καὶ ἀληθεστέρα καὶ καλλίων γίγνοιτ' ἂν.

ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν, καὶ τὸ γε παράδειγμα ἢ κανόν.
ΣΩ. Τί δὲ τὸ τοιοῦτο; ἄρα περὶ ἡδονῆς οὐχ ἄκηκομεν ὡς ἄει γένεσις ἐστιν, οὐσία δὲ οὔχ ἔστι τὸ παράπαν ἡδονῆς; καμίνοι γὰρ δὴ τινὲς αὖ τοῦτον τὸν λόγον ἐπιχειροῦσι μηνύμεν ἦμιν, οἷς δὲι καριῖν ἐχεῖν.

male vulgo om.


ἀρ' οὖν οὐ τοῦτο αἶ.] οὐ additum e Bodl. Vat.


candidiorem et pulchriorem futurum. Enimvero μεμιγμένον non est admixtum, sed mixtum, impurum; et μεμιγμένον πολλοῦ λευκοῦ non sunt, ut Ficinus accept, genitive consequentiae, sed potius regatur a comparativo λευκότερον. Significat igitur Socrates, exignam quandam coloris albi particulam, modo puri ac sinceri, candidiorem, pulchriorem et veriorem esse, quam multitudinem quidem, sed permixtæ albedinis. Ita Schützius verissimè hunc locum interpretatus est.

ὡς ἄρα καὶ ξύμπυεσα ἡ δο-

Plat. Opp. Vol. IX. Sect. II.
ΠΡΩ. Τι δή;
ΣΩ. Διαπερανούμαι σει τοῦτ’ αὐτὸ ἔπανερω- 
τον, ὁ Πρώταρχε φίλε.
ΠΡΩ. Λέγε καὶ ἡρώτα μόνον.
Cap. XXXIII. ΣΩ. Ἐστῶν δή τινες δύο, τὸ 
μὲν αὐτὸ καθ’ αὐτό, τὸ δὲ αἰεὶ ἑρμηνευον ἄλλου.
ΠΡΩ. Πῶς τούτω καὶ τίνες λέγεις; 
ΣΩ. Τὸ μὲν σεμνότατον ἀεὶ περιφόρος, τὸ δ’ 
εὐλυπῆς ἔκεινον.
ΠΡΩ. Λέγ’ ἐτε σαφέστερον.
ΣΩ. Ἡδικά πον καλὰ καὶ ἀγαθὰ τεθεωρη-
καμεν ἁμα καὶ ἑραστάς ἀνδρείους αὐτῶν.

C. τοῦτ’ αὐτὸ ἔπανερωτάτων, αὐτὸ om. Bodl, Vat. Ven. II.
D. δὴ τινες δύο] δύο Bodl. Coisl. Ven. ΔΣ. Par. BCFH.
Sed δύο Vat. Ven. II. cum ceteris.
Πῶς τούτω καὶ τίνη] τούτο Bodl. Ven. II. Dein ἐλλε-
πης Bodl.
Λέγ’ [ἐτε σαφέστερον] Sic Bodl. Vat., ut iam Stephanus

delenburgio De Philebo p. 
9. visum est, qui Aristotelem 
et Magn. Moral. II, 7. tacite 
hæc respecisse arbitratur. De 
usu v. κομφος, sciti. venusti, 
elegantes, v. Ruhnken. ad 
Tim. p. 162. Mox quod ὁ 
Πρώταρχε φίλε dicitur, expos-
su-it de hac verborum colloca-
tione A. MatthiaeGr. Gr. §.
277. p. 726. ed. 3.

D. Ἐστῶν δὴ τινες δύο, 
τὸ μὲν — ] Disputare delhinc 
instituit, quodnam pretium uni-
versae voluptati statui oporteat. 
Discernit igitur nunc duo rerum 
genera, alterum carum, quae 
per se seorsum content neque 
pendent aliiunde; alterum illa-
rum, quae semper ad alia refer-
antur, neque se ipsis content-
tae sint conf. quae de eadem 
re subtiliter exponuntur Char-
mid. p. 168. B. sqq. Et ad 
ilud quidem, quod natura sua 
altero praestantius esse censet, 
refert τὴν οὐ σταυρίαν η ἡ η 
γένεσι perinervit vult, quippe 
quae ad διδουν tanquam sinem 
propositum nitatur. Ex quibus 
colligit: voluptatem longissime 
abesse a summi boni laude et 
praestantia. Nam quum volupta-
tem in superiore dispositione 
appearuerit ex harmoniae turba-
tae restitutione originem ducere, 
consequens esse ait, ut γένεσι 
esse putanda sit. Lam vero sum-
num bonum statutum tale esse 
oppertere, quod per se absolv-
vat atque se uno contentum 
sit. Ex quo concludit, volupta-
tem ub eo multum esse divers-
sam.

τοῦτοις ταύτων ὕποκτο 
δύοις — ] Aeigmaticae loqui-
tur per facietum quendam et 
urbanum iocum. Nam quum 
tecte signifíceatur amatorum et 
puerorum exempló, necessitu-
dinem aliquam inter utroque 
tercedere, qua continentur, 
eoque fortasse ipsum Protar-
chum ac Philebum tetigisset, 
iam Protarchum iubet duo illis
PHILEBUS.

ΠΡΩ. Σφόδρος γε.

ΣΩ. Τούτοις τοίνυν ἐκικότα δυνήν οὐσί δυ' ἄλλα ζήτει κατὰ πάνθ', ὃσα λέγομεν εἶναι τὸ τρὶς τον ἑτέρῳ.

ΠΡΩ. Λέγε σαφέστερον, ὡς Σωκράτες, ὡς λέγεις.

ΣΩ. Οὔδεν τι ποικίλων, ὡς Πρωταρχεῖ ἄλλα ὁ λόγος ἔρεσσελε νῦν, λέγει δ', ὅτι τὸ μὲν ἕνεκα τοῦ τῶν ὄντων ἵπτ' ἀεὶ, τὸ δ' οὖ χάριν ἑκάστοτε τὸ τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον ἀεὶ γίγνεται.

ΠΡΩ. Μόνιμες ἐκαθόν διὰ τὸ πολλάκις λέγημαι.

coniecit. Vett. editt. λέγε τι σαφ.


similia quaerere inter ea omnin, quae dicantur esse tertium quiddam alteri (vovon man sage, dass es das Dritte für ein Anderes sei). Nimirum istud tertium nihil est aliquid, nisi necessitudo et conniunctio, qua alterum cum altero similiter continetur, atque amator cum amasio, Quam quidem rei designandae rationem proemus esse Platonicam, non dubitabunt qui Parmenides dialogum legerint, in quo libro ea reperitur saepissime. Verum perspexit Schleiermacherus, quod tamen hisum ait esse admodum frigidum, ideoque ad proverbum aliquid respicere suspicatur; de quo nobis quidem minime persuasit vir acutissimus. Quod autem rei sit, sponte ex proximis apparet. Nam significatur ea ratio rerum, qua alterum propter aliquid quid est et ad ilium referatur, alterum autem id ipsum est, ad quod quid referatur.


διὰ τὸ πολλάκις λέγημαι.] Nam repetebat Socrates rem ipsam aliquoties, quo ipso tamen Protarchus ait sibi rei intellectum aegre tandem esse redditum faciliorem. Ilia si haec acceperis, aptissima erit, quae sequitur, Socratis responsio, ἰδιὰ δ' ὅτως ὥς τ. λ. Móγες est vix tandem, aegre tandem.
Τάχα δ' ἵσως, ὃ παϊ, μᾶλλον μαθησό-μεθα προελθόντος τοῦ λόγου.

Τι γὰρ οὖ; Σωφρονίς τάδε ἐτερὰ λάβωμεν.

Πρωταρχὲ μοι, πάτερα ὑπὸ τοῦτα, οὐσίαν καὶ γένεσιν.

Πρωταρχὲ μοι, πάτερα] Pro mo, quod debetur Bodl.

PHILEBUS.

ΣΩ. 'Ορθότατα, πότερον οὖν τούτων ένεκα πο-
τέρου, τῆς γένεσιν οὐσίας ένεκα φώμεν ἡ τῆς οὐ-
σίαν εἶναι γενέσεως ένεκα;

ΠΡΩ. Τούτο, ὁ προσαγωγεύεται οὐσία, εἰ γε-
νέσεως ένεκα τούτ' ἔστιν ὅπερ ἔστι, νῦν πυνθάνει;

ΣΩ. Φαίνομαι.

ΠΡΩ. Πρὸς θεόν ἄρ' ἀν ἐπανερωτάς με;

ΣΩ. Τοιόνδε τι λέγω, ὃς Πρώτορχέ μοι, πότε-

et editt. Ald. Bass. I. 2., Stephanus dedit σοι, commata poste-
Πρώτορχε, facta. Ven. Σ. habet με. Vides igitur, σοι ialud idoneo

careere fundamento.

φιλ. γενναίον πετρόν, ὅπως πε-
τίσσει μ' εὖ θυ τοῦ Ἁδώς λαῖγον.
ubi mou non potest cum ὅπως
πετήσθω με recte coniungi. Eu-
rip. Alcest. v. 323. οὐ δ', ὁ τέκνον μου,
πῶς κοινῇται κα-
λώς; ubi male feceris me cum
πῶς καρ. x. nectendo.
Eurip. Troad. v. 589. μόλις, ὃ πόσις
μοι — , ubi Matthiae nu-
per post σῶς incidit Oratio-
 nem. Ibid. v. 1089. ὃ φίλος,
ὁ πάνι μου, ὥθεν φίλον ἠλάτοις ἐθανάτος. ubi quis mou
ab ὃ πόσον violenter divellere
dubrebit? Orest. v. 124. ὃ ὁ,
ὁ τέκνον μου, οπέθεν κα
χρόνος τάρφ δοῦλα τάχιστα
tῆς πάλιν μείναι ὅσον, quo lo-
co A. Matthiae rursus ante
mou distinxit. Androm. v. 738.
ηγοῦ, τέκνον μου, δεῦρ' ὡπ'
ἀγκάλια σιατένει, ubi, qui mou
ad sequentia referunt, ii vin
affectus misere infringunt. Her-
cul. Fur. v. 620. οὐ δ', ὃ γύναι
μου, σύλλογον ψυχῆς λιπεῖ, de
quo loco idem dictum est. Iphig.
Aul. v. 613. οὐ δ', ὁ τέκνον
μου, λείπει πολλοῖς φόνοις. ubi
sane minus incommode prono-
men ad sequentia retuleris, quan-
quam dehortatur iam usus ali-
bi observatus. Ibid. v. 929.

χαίρε ὃ πόσις μου τῆς ἑυκής
αὐτοῦ ὅσον, ubi nuperi edit.
parum recte χαίρε μου ἄνων.
Sophoēl. Aiac. v. 874. ὃ τρο-
φέως ἀμολ', similem certe ha-
bet rationem. Sed afflatim exem-
plorum, quae ut ex parte du-
bitationem admittant, tamen id,
opus, efficient, ut dativum
mou cum vocativo non temere
jungi ostendunt et evincunt,
quod hoc quidem loco, ut ita
fit, prorsus est necessarium.
Disputavit nuper de hoc usu
Graecorum R. Skrzeczk, 
Gumbinnensis, in Commenta-
tione De pronominibus pro-
ppter locum, quem obti-
ennent, orthotonumenis, a
1837. quae nunc inserta est
Supplement. Novor. Annal. Phi-
lol. et Paedagog. a Iahnio
193 sqq. Aliter de tota cause
sa statuerunt Frītchius
Quae. Lucian. p. 27 sq. et
A. Matthiae ad Eurip. Hecub.
v. 426. qui tamen omnes hunc
locum omnum neglexerunt, in
quo illud mou vocativo inunctum
sedem habet longe certissimam.
Ceterum per quam mirae Schleu-
ermacherus: "Sokrates
gibt sich das Ansehn mit
PLATONIS

ρα πλοίων ναυπηγίαν ἔνεκα η'ς γίγνεσθαι μᾶλλον ἢ πλοίων ναυπηγίας; καὶ πάνθ', ὁπόσα τοιαύτ' ἔστι, λέγω τούτ' αὐτό, ὡ Πρώταρχε.

ΠΡΩ. Τι οὖν οὖχ αὐτὸς ἀπεκρίνω σαυτῷ, ὡ Σώκρατες;

ΣΩ. Οὐδὲν ὂ τι οὖ· σὺ μέντοι τοῦ λόγου συμμετέχε.

ΠΡΩ. Πάνω μὲν οὖν.

ΣΩ. Φημὶ δὴ γενέσεως μὲν ἑνεκα φάρμακα τε C καὶ πάντα ὄργανα καὶ πᾶσαν ὠλὴν παρατηλεηθεὶα πάσιν, ἕκαστην δὲ γένεσιν ἀλλήν ἀλλής οὐσίας τινὸς


sich selbst zu sprechen, wenn man dem pov. was Bekker statt οὐ wieder aufgenommen hat, so viel einräumen will; welcher Seherz auch frostitig herauskommt. Nimiram de tali ioco Plato ne sonniavit quidem. πλοίων ναυπηγίας ἑνεκα φής γ.] Postpositum est ἴνεκα, nisi fallor, ιδίον, ut ne vocabula inter se opposita, πλοίων et ναυπηγίας, interserta praepositione divellerentur. Nam solent Graeci, quae inter se invicem referuntur, mutato verborum ordine vulgari iuxta sese collocare. Quod maxime perspicuum est in talibus locis: Menexen. p. 239. C. δύσαν ἄξιαν ἐν ἀξίων λαβὼν ἱκε. Tim. p. 37. A. ὅπο τοῦ ἄροστου ἄροστον γενομένη τῶν γεννηθέντων. Ibid. p. 33. A. διὰ δὴ — τῶν λογιμον τοῦτο ἐν ὅλων ὅλων ἐκ ἀπαντών καὶ τελέους τέλεον ἑπιστήμης. Euthyd. p. 304. E. περὶ οἰδοθεὸς ἄξιων ἀναξιαν σπουδὴν ποιομέ-
PHILEBUS. 311

ἐκάστης ἔνεκα γίγνεσθαι, ἐξυπασαν δὲ γένεσιν υἱοῦς ἔνεκα γίγνεσθαι ἐξυπασάς.

ΠΡΩ. Σαφέστατα μὲν οὖν.

ΣΩ. Όυκόνομ ἢδονὴ γε, εἰπέρ γένεσις ἔστιν, ἔνεκα τινὸς υἱοῦς ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ' ἂν.

ΠΡΩ. Τί μήν;

ΣΩ. Τὸ γε μήν οὐ ἔνεκα τὸ ἔνεκα τοῦ γίγνομενον ἀεὶ γίγνοιτ' ἂν, ἐν τῇ τοῦ ἁγαθοῦ μοιρᾶς ἑκείνῳ ἑστι· τὸ δὲ τινὸς ἔνεκα γίγνομενον εἰς ἄλλην, ὥστε, μοῖραν ἥτετον.

ΠΡΩ. Ἀναγχαίατατον.

ΣΩ. Ἀγ' οὖν ήδονὴ γε εἰπέρ γένεσις ἔστιν, εἰς D

v. ann.


γω τοῦτ' αὐτῷ,] H. c. καὶ πιθὸν πάντων. v. ad Apolog. Socr. p. 23. A.


C. ἐκάστην δὲ γένεσιν ἄλλην ἄλλης υἱοῦς ἓκαστης] unamquamque generationem tānquam alius quid semper propter aliorem odores, quae item est alius quid, fieri etc.


PLATONIS

312

... αὖν ἡ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ μοῖραν αὐτὴν τιθέντες ὁρ-

θώς υἱόσομεν;

ΠΡΩ. 'Ορθότατα μὲν οὖν.

ΣΩ. Οὐκοῦν, ὅπερ ἀρχόμενος εἰπον τοῦτον τοῦ

λόγου, τὸ μηνύοντες τῆς ἡδονῆς σέρι τὸ γένεσιν

μέν, οὐσίαν δὲ μηδ' ἢττινοῦν αὐτῆς εἶναι, χάριν

ἔχειν δεῖ. δῆλον γὰρ, ὅτι οὗτος τῶν φασκόντων ἡδο-

νήν ἀγαθόν εἶναι καταγελᾶ.

ΠΡΩ. Σφόδρα γε.

ΣΩ. Καὶ μὴν ὁ αὐτὸς οὖτος ἐκάστοτε καὶ τῶν

Ε ἐν ταῖς γενέσεσιν ἀποτελομένων καταγελᾶσται.

ΠΡΩ. Πῶς δή καὶ ποιῶν λέγεις;

ΣΩ. Τῶν ὁσοι ἔξωμεν ή πείνην ή δίψαν ή

τι τῶν τοιούτων, οὔτα γένεσις ἔξανται, χαριστοὶ διὰ

τὴν γένεσιν ἅτε ἡδονῆς οὕσης αὐτῆς, καὶ θαμῇ εἰς

οὐκ ἂν ἐξάσθαι μὴ διψώστε τε καὶ πεινώστε καὶ

τάλλα, ἢ τὶς ἂν εἶποι, πάντα τὰ ἐπόμενα τοὺς τοι-

οῦτοις παθήμασι μὴ πάσχοντες.

ΠΡΩ. Ἐδίκαιο γοῦν.


Ven. Σ. ἔχειν δεὶ. Bodl. Vat. Ven. II. ἔχειν δεὶ, quod erunt qui


évno errore natum sit, quod mirum est quam saepe cum δεὶ in

libris confundatur.

ὅπερ ἀρχόμενος εἰπον] V. p. 53. C. Iam vero Aristip-

pus ubi hic et supra significat, nemo erit quin sentiat in-

esse in his verbis lenem quandam cavillationem et irrisionem.

E. καὶ τῶν ἐν ταῖς γενε-

σεσιν ἀποτελομένων] qui generationibus explemtur, h. e.

quibus generationes satisfacient ad exemplum voluptatis deside-

rium. Recte igitur Schleier-

macherus, die, welche sich

iedesmal nur in dem Wer-

den befriedigt fühlen. De-
ΣΩ. Οὐκοῦν τῷ γίγνεσθαι γε τοῦναντιόν ἀπαντεῖ τὸ φθέρισθαι φαίμεν ἂν.

ΠΡΩ. Ἀναγκαῖον.

ΣΩ. Τὴν δὴ φθορὰν καὶ γένεσιν αἰροῖτ' ἐν τις τοῦθεν αἰρόμενος, ἀλλ' οὐ τὸν τρίτον ἐκείνουν βιον, τὸν ἐν ό μῆτε χαίρειν μῆτε λυπεῖσθαι, φρονεῖν δ' ἣν [δυνατόν] ώς οἶλον τε καθωρίσῃτα.

ΠΡΩ. Πολλή τις, ὡς ἐοικεῖν, ὡς Σώκρατες, ἀλογία ἐξουσίας γίγνεσθαι, ἐὰν τις τὴν ἴδιον ἄμα σωματικὴς ἄγαθον ἡμῖν τίθηται.

ΣΩ. Πολλή, ἐπει καὶ τῇδε ἐτὶ λέγωμεν.

ΠΡΩ. Πολλῆς.

ΣΩ. Πῶς οὖν ἀλογίαν ἐκτιμᾶτε μήδεν ἄγαθον εἶναι Β μηδὲ καλὸν μῆτε ἐν σώματι μῆτε ἐν πολλοῖς ἄλλοις πληθ. ἐν ψυχῇ, καὶ ἐν τούτῳ ἴδιον μόνον, ἀνδρείαν δὲ ἢ σωφροσύνην ἢ νοῦν ἢ τι τῶν ἄλλων, ὁσα ἀγαθα ἔληξε ψυχῇ, μηδὲν τοιούτου εἶναι; πρὸς τούτους δὲ ἐτί τὸν μή χαίροντα, ἀλγοῦντα δὲ ἀναγκαζοῦνται πάντων κακῶν εἶναι τότε, ὡτεν ἀλγῆ, καὶ ἢ ἀρίστος πάντων, καὶ τὸν χαιροῦντα αὐτὸς ὑπάρχειν μᾶλλον.

Ε. Καὶ μὴν αὐτὸς ὡς ὑπὸ τοῦτοι ἔκακτοτε] Bekkerus articulum δ' ante αὐτός inseruit de conjectura; libri eo carent.


αιροῖτ' ἐν τίς τοῦθεν αἰρ.] tis pro vulg. h Bodl. Vat. Ven. P.

Mox δυνατοῖ, ut glossema, seclusimus.
C χαίρε, τοτε ὅταν χαίρῃ, τοσούτῳ διαφέρειν πρὸς ἁρτήν.

IIΡΩ. Πάντε ἔστι ταῦτα, ὦ Σωκράτες, ύς δυ-
νατόν ἀλογώτατα.

Cap. XXXIV. ΣΩ. Μὴ τοίνυν ἡδονῆς μὲν
πάντως ἐξέτασιν πᾶσαν ἐπιχειρώμεν ποιήσασθαι, νοῦ
δὲ καὶ ἐπιστήμης οἷον φειδομένου σφῶδρα φιανῶν.

BCH. Ang. Flor. a. b. c. i. Vett. editt. τοσούτων.
C. ἡδονῆς μὲν πάντως ἐξ.] Vett. editt. ἡδονῆς μένων πάν-
tως ἐξετ. quod emendatum e Bodl. Vat. Ven. II.

C. τῇ τῷ σαθρῶν ἔχει, 
πάν περικρούσμεν] Ducta 
est comparatio ab exploratione 
vasorum, quae pulsantur ab in-
quiritibus, integra au vitiosa 
sint, ut ex reddito sono cognos-
cantur. Theaet. p. 179. D. 
οἰκετῶν τῶν φειδομένην ταῖν ἄ
θον διαφέρουσι, εἴτε ύπὶ τά 
σαθρῶν φθέγγεται, ubi Schol. 
ἐκ μεταφορᾶς τῶν διακοδωνυν-
tων τὰ κερία, εἰ ἁλκονεὶ εἴ-
αι. Vide ibi annot. Copiose 
de haec loquendi ratione ex-
suic Wyttenbach. ad Plu-
tarch. De discern. adul. ab 
amico p. 64. D. Commentar. 
p. 497. T. I. ed. Ox. ubi est:
κἀν διαπερατομέας κραύγης, σα-
θρών ὑπεχεί. Hinc vir ege-
gius conicit, Platonique quoque 
reddendum esse σαθρῶν ἐχεῖ,
in quam sententiam devenit 
etiam Steinbrüchelius Mus. 
Turicens. T. II. p. 334. Et 
profecto elegantissima est ea 
emendatio, etiamsi de eius ne-
cessitate dubitare licet. Σα-
θρον omnino est ruinorum, 
id quod damnum contra-
xit, ut Theaet. p. 179. D. 
al. De pecoribus exploran-
di notione posito v. ann. ad 
Hipp. mai. p. 301. B. Quid 
utem γενναίως significet, dubi-
tantes docubunt, quae ad Ly-
166. C. exposumus. De εἰ 
v. ad p. 14. B. 
εἰς τὴν κριόν κρισιμεν θα 
tὴν κοινήν — ] Mirari licet 
Schleiermacherum κριον 
hic pro κριῶν desiderantem, 
quia mixtio extremum illud sit, 
ad quod denique procedatur. 
At nimirum ipse Socrates su-
pra p. 52. E. μηδίν, ὁ Πρω-
ταχεῖς, ἐπιλείπαν ἐλέγχων ἡδο-
νῆς τε καὶ ἐπιστήμης. — ἓν 
καθάρον ἐκαίρον ἠν εἰς τὴν 
κριόν ἐμοί καὶ σοὶ καὶ ἐννάποι 
τοίς ἐνω παρακά δὴ τὴν 
κριόν. Respicias omnino p. 27. C. D. 
et p. 22. C. sqq. quibus in ani-
num revocatis non dubitabis 
quin κριόν unice verum sit. Hac 
vero lectione servata sententiam 
loci hoc fere redire apertum 
est: gnāvīter, inquit Socrates, 
praeter voluptatem etiam 
mentem ac sapientiam ex-
ploremus, donec illo, quod 
in ipsis est natura sua pu-
rissimum, accurate per-
specto, ad commune (vo-
luptati et scientiis) indicium 
et mentis ac sapientiae 
(κριῶν) et voluptatis par-
tes verissimis adhibere 
liceat.

D. Οὔχον ἡ μὲν μὲν, 
ὁμοι, δημιουργικὸν.] Hunc
PHILEBUS.

φιλεῖ μέν δὲ, εἰ πή τι σαθρὸν ἔχει, πάν περικρούω-μὲν, ἦσε ὁ τι καθαρότατον ἐστι' αὐτῶν φύσει, τοῦ-το κατιδόντες εἰς τὴν κρίσιν χρώμεθα τὴν κοινήν τοῖς τε τούτων καὶ τοῖς τῆς ἰδιότητις μέρεσιν ἀλη-θετάτοις.

ΠΡΩ. Ὁρθῶς.

ΣΩ. Οὐχοῦν ἢμῖν τὸ μέν, οἶμαι, δημιουργικὸν D

κοινῆς τοῖς τε τούτων τῆς τε Bodl. Coisl. Ven. ΑΣ.

Par. BEF. et, Bastio teste, Vat.

D. περὶ παθέλαιν καὶ τροφῆν; Sic Bodl. Vat. Ven. II.

pro vulg. ἤ τροφῆν.

locum olim pereram habuimus pro lacunoso. Nunc mutata sententia nihil omnino desiderari censumus. Est autem summa disputationis, quae deinceps instituitur, fere haec. Duplex est genus artium ac disciplinarum: alterum versatur in actione pertinetque ad vitae necessitates, ideoque est ἰδιογραφίων sive χειροτεχνὼν; alterum ad eruditionem ac disciplinam referuntur. Iam vero ex artibus operariis aliae magis cum scientia coniunctae sunt, aliae minus, ideoque sunt vel puriores vel impuriores. Et in praestantioribus quidem habendae sunt artes mathematicae, arithmetica, atque metiendi et ponderandi sollertia, quibus sublatis ceterae exigui pretii futurae essent. Redirent enim illae omnes ad meram fere coniecturam et exercitationem quandam usu collectam. Plena est hactenus musica, quae non ad numerum sed exercitationis coniectura concincentia composit et fides organorum tractat; plena item ars medica, agricultura, gubernatoria, et imperatoria. Alia vero ratio earum artium est, quae ope mathematicae utuntur. Nam ars tignaria, ut hoc utamur, ideo est multo certior, quod plurimis mensu-

ris et instrumentis utitur. Ponas igitur duplex rursus esse genus artium a mathematicis disciplinis sejunctarum. Nam aliae harum ope utuntur suntque accuratiores, veluti ars tignaria; aliae eadem carent, ut vulgaris ista ars musica. Verum ipsae mathematicae disciplinae rursus bifariam dividenda sunt. Nam aut vulgares sunt subsistuntique in rerum singularum, quae occulis sunt subiectae, computatione et mensura; aliae assurgunt altius, atque ipsas numerorum, ponderum atque figurarum rationes in se spectatas explorant et contemplantur. Alterae igitur tanquam practicae sunt, alterae theoreticae, quae quidem accidunt proprius ad scientiae et cognitionis laudem. Sed quamvis has ipsas disciplinas accuratissimas esse fataendum sit, tam omnes illas una quaedam ars ac scientia longissime superare iudicari debet, quippe quae id, quod revera est se semper sibi constat, perscrutatur atque cognoscit, adeoque reliquas artem omnes in se quoddammodo complectitur, quum causas et rationes rerum perspicere nos docet. Non est illa ars oratoria, quam sophistae factare ideo solent, quia plurimum utilitatis aterre soleat; sed ea ars est,
PLATONIS

316

SITI TVS PERI TÀ MAQHMATA EPISTEMHIS, TÒ DÈ PERI PAIDEIAV XAI TROPHYN; 6 PIPOS;

PR. OINOS.

ΣΩ. 'EVT DÈ TÀIS XEIOCUTEXNIAIS DIAVONETHÔMEV PROÔTA, EI TÒ MÈN EPISTEMHÎS AUTÔVON MÂLLON EXÔMENON, TÒ DÈ HÎTTÔV ÈSTI, KAÎ DÈI TÀ MÈN ÔV XAÔARÔTATATA NÔMIÇVIN, TÀ D' ÔV XAÔARÔTÔTERA.

PR. OINOSIV XÔH.


ôv xàdàròtôtera] V. ôv xàdàròtôtata, quod soli Par. EF. cum Ald. Bas. 1. et Steph. tenent.


PHILEBUS. 317

ΣΩ. Τὰς τοῖνυν ἡγεμονικὰς διαληπτέον ἐκάστων αὐτῶν χωρίς.

ΠΡΩ. Ποιας καὶ πῶς;

ΣΩ. Οἶον, πασῶν που τεχνῶν ἂν τις ἀριθμητικὴν χωρίς καὶ μετρητικὴν καὶ στατικὴν, ὡς ἐπος εἶπεν, ψαύλον τὸ καταλειπόμενον ἐκάστης ἂν γίνοιτο.

διαληπτέον ἐκάστων αὐτῶν χωρίς.] Stephanus ἐκάστης scribendum censuit.


Π. male.


tεχνεικῶν angustiore illo sensu accipiendum. Proxima sic iun-
gas: εἰ τὸ μὲν αὐτῶν (αἰ αἰσχρὸν pars) μᾶλλον ἔχο-

μενόν ἄτιν ἐποτειήης, το δὲ (αὐτῶν) ἥττων (ἐποτειήης ἔχο-

μενόν ἄτιν). Ex qua iunctura perspicuum esse debet omnibus, perperam in libris ἐν pro isto perscriptum esse; neque enim recte dicitur ἔχομενον ἄτιν, sed ἔχομενον ἄτιν nihil habet, quod usu loquendi adversetur. Itaque etiam etiam probamus unice, quod de coniectura Schleiermacheri repoimus, idem. Nam quod Baiter us scribendum censuit τὸ δὲ ἦττων, id nihil valet ad tollendam vulgarae lectionis difficultatem.


διαληπτέον ἐκάστων αὐ-

tῶν χωρίς.] Eae, quae principatum tenent, inquit, a singulis illis segregan
da sunt. Quocirca nunc non opus esse putamus eo, quod Stephanus reponendum iudicavit, ἐκάστην.

Ε. Οἶον, πασῶν που τε-

χνῶν ἂν τις ἄρ.] Inter eas artes, quae manuum tractatione
indigent sintque maxime ad vitae usum comparatae, principem lucem obtinere vult disciplinas mathematicas. Has enim Plato facile pervidit eo maxime esse insignes, quod certae explora- ... aut dubitationis fluctuantes. 


Δια το αυτο τω κεφαλαρι τον αρμονοις και λογισμον. ὅ τις οὖν περὶ τον τὸν ἤπειρον την τεχνην τε και ἐπιστημην ἀνακαταβας αυ- των ημετορ γρηγορειαν; 

Οὔκοιν μετῆ μὲν ποιουμενη των μονοκλη τωτον. Facile pro 


department-5
PHILEBUS.

 cowardly sacrifices, melethi and such as were the 56
elms of Anagaiotata.

ΣΩ. Ovχovn mestei mev pou mousoi' prōton,

AE II. Coisl. Par. BCH. Ang. Flor. a. b. c. i. Vett. editt. ἀπει-

ραγμένους.

κη x. t. l. Nam primum quidem, quid arti tibia canendi commerci sit cum explorationem vibrationum, quibus fides lyrae aliorumque instrumentorum musicorum feruntur, nemo quidquam dixerit. Bene quidem nonminus subiude, quae proprae de chordis ac sidibus dicitur, trans ferri ad cantum tibiaram, quae est illud apud Tibullum I, 1,
v. 682. καλλαδών ξέκοου α' α' θε' η' μ' π' ρ' η' ι' ε' ς' ο' u. ubi
n. intpp. Simonid. Fragment. 43. p. 396. ed. Schickewin. et
πηγών και πανων οραων, ουα πολυχορον και πολυφορον,
δημοφορον ου θερεων. Ου φανομεθα. Τη διπ αυλοποιος
η αυλητας παραδεις εις την πο-
λυν, ου τοπο πολυχοροσ
τατον και αυτο το παναρο-
αλου τιγγανε δεκα μηςια.
quae Lehultimo rations. a. 1827. p. 151. memoravit. Sed
his omnibus non movemur, ut hoc loco χρονια pro sono dici
nobis persuasaminus, quod pro-
fecto ab usu loquendi longissi-
me recedit. Nam locum Rei-
publicae ne quis nobis opponat, singularis eius ratio est; quan-
doquidem polychoros apella-
tur ibi tibia propter comparationem cum aliis instrumentis
musicis fidibus instructis. Dein-
de perquam mirum accidere debe-
et, quod post vocabulum ge-
neris in altero membro enun-
ciati pontur vocabulum formae:
και ξύμπαον αυτης αυλητατη.
Quis enim non sentiat, perquam
absurdum fore, si quis sic lo-
quatur: plena est his rebus
musica atque omnis eius
ars tibia canendi? Nimi-
rum recta ratio postulat, ut po-
tius sic dicatur: pleura est
quum omnis ars musica,
tum inprimis etiam ars ti-
bia canendi. Denique nec
illud perspicias, cur auletic
et potissimum dicatur το μέτο-
χων εκς της χρησ προ του η
ηγησεν τοι αισακεσσαι, quum
id profecto universae musicae
munus sit et officium. Ac de
omnia musica haec quoque dic-
tum iri eo magis expectaveris,
quod in priori orationis mem-
bro harmoniae, in hoc altero
rhythmi rationes significantur,
sicuis perspicieum est ex addito
φρομομην atque το μετο.
Haec igitur profecto eiusmodi
sunt, ut mirabile non sit, locum
Heusdion pariter atque Schlei-
ermachero de vitio fuisse su-
spectum. Ficinus verba red-
didit sic: Annon, ubi musi-
ca iis plena est, concentum
primo contemperat
non mensura, sed diligentia et potius coniectura, et
universalis eis pulsandae faculta
ta mensura chordeae
criusque coniectura mo-
tae perquirit. Hinc umerque
vir doctus coniecturam cepit.
scriptum olim fuisse αυτης αυ
πληρωτη. Neque negari potest,
τὸ ξύμπωνον ἀρμόττουσα οὐ μέτρῳ, ἀλλὰ μελέτης
στοχασμῷ καὶ ξύμπασα αὐτῆς αὐλητικῇ, τὸ μέτρον
ἐκάστης χορδῆς τὸ στοχάζεσθαι σφερομένης ἑρεύ-
ουσα, οὐσία πολὺ μεμιγμένων ἔχειν τὸ μὴ σαφές, σμι-
χρόν δὲ τὸ βέβαιον.

ΠΡΩ. Ἀληθέστατα.

ΣΩ. Καὶ μὴν ὢταιξίν τε καὶ γεωργίαι καὶ
χυμενευτική καὶ στρατηγική ὁμαύτως εὐρήσομεν
ἐχούσας.

ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε.

καὶ ξύμπασα αὐτῆς] αὐτῶν Ven. A. Par. H. Flor. b. Dein
Ven. Σ. rec. αὐλητικὴ καὶ χυμενευτικὴ τὸ μέτρον η. t. λ. Pro
σφερομένης Ven. Π. Θηρευόμενης. De toto loco v. infra annot.

Β. καὶ στρατηγικὴ] V. στρατηγικῆς, invitis codd. mss.
omnibus.

hanc rationem admodum esse
speciosam. Nam primum ita
intelligitur, cur chodorum ini-
ciatorum mentio. Deinde ipsi arti
musicae exercitatio eius tanquam
e regione ponitur, quandoqui-
dem πληξικῆς omini pro artis
musicae exercitacione memora-
tur. Denique huius potissimum
partis musicae est, numeros ob-
servare quam diligentissime, ut
handquaque obscurum esse
possit, cur ea dicatur Θήρευι
τὸ μέτρον ἐκάστης χορδῆς σφε-
ρομένης. Sed una tamen difficul-
tas remanet. Nam quod generi
vocabulum formae, πληξικῆς,
subiungitur, id tantum abest ut
addito αὐ satis excusetur, ut
molestia paene maior quam an-
te afferatur. Iam vero in hac
tanta rerum difficultate optimum
factum erit, ad codicum auctorita-
tem confuger. Ex his autem
unus a vulgari lectione aliquan-
tum recedit. Etenim Ven. Σ.
rec. teste Be ekk kē post αὐλη-
tikē additus habet καὶ καθαρ-
στικῆς. Quae profecto optima
videtur lectio. Nam quum, ver-
bis ξύμπωσα αὐτῆς αὐλ. καὶ κα-
θαρστικῆ omissis, pergi potue-
rit sic: καὶ τὸ μέτρον ἐκάστης
χορδῆς — Θηρευόμενης, ut sub-
jectum utrique membro com-
me sus esset μονώτης, nunc ele-
ganter in huius ipsius locum
substituitur αὐλητική καὶ χυμε-
νευτική, quippe quae artes, ha-
bita instrumentorum musicorum
ratione, universae musicae am-
bitum complectuntur. Etenim
duo potissimum vetere habeb-
bant instrumentorum musicorum
genera: alia quae pulsabantur
chordis intenta, alia quae in fla-
bantur; illae siles, haec tibiae
vocari communi nomine sole-
bant. v. Be ekk h. De Metris
Part. II. p. 258. Itaque, recepta
Veneti codici lectione per enal-
lagen quandam in altero mem-
bro enuntiati rectissime pro μο-
νώτης dicitur αὐλητικὴ καὶ καθα-
ρστικῆς: quorum artium com-
memoratione idem plane quod
ipsius musicæ nomine significat-
tur, ita quidem, ut eius rei du-
catur ratio, de qua nunc ipsum
maxime agitur. Nam quum uni-
versae musicæ sit, etiam nume-
ros quam diligentissime curare:
tum id inprimis in exercitatione
PHILEBUS.

ΣΩ. Τεκτονικὴν δὲ γε, οἴμαι, πλείστοις μέτροις τε καὶ ὁργάνοις χωμένην, τὰ πολλὰ ἀκρίβειαν αὐτῶν πορίζοντα τεχνικῶτερα τῶν πολλῶν ἐπιστημῶν παρέχεται.

ΠΡΩ. Πη;

ΣΩ. Κατά τε ναυπηγίαν καὶ κατ᾽ οἰκοδομίαν καὶ ἐν πολλοῖς ἄλλοις τῆς ἐνυλουργικῆς κανόνι γὰρ, οἴμαι, καὶ τόρνῳ χρηται καὶ διαβιβαὶ καὶ στάθμη καὶ τινὶ προσαγογῆς ἀκομμηφεμένῳ.

τὰ πολλὰ ἀκρίβειαν] Olim de coniectura Heindorffii scripsimus τὰ πολλὰ ἀκρ.


eius fieri optaret, quae ipsa per αὐλητικὴν καὶ καθαριστικὴν aptissime designatur, siquidem altera fidium, altera tibiariam causae memoratur.' Ita igitur appareat, iam nihil prorsus offensionis habere, quod post nosaecl dei copiae inferentur καὶ διέμαθαι αὐλητικὴ καὶ καθαριστικὴ. Nam est haec nihil aliud, nisi repetitio quaedam eiusdem subjiciet alio nomine facta. Praeterea vero etiam sublata sic difficilis est verborum τὸ μέτρον ἐκόπτης χρόνις κ. τ. λ. Nam referuntur ea sane proxime ad καθαριστικήν, ita tamen ut simul de αὑλητικήν accipienda sint, quippe de qua simile quiddam statuere licet. Quemadmodum igitur loco Republicae, quem supra memoravimus, tibia vocatur μελοχοδος propter comparisonem cum aliis instrumentis musicis, ita hic, propter artis tibicinio cum arte fidibus canendi conso- ciationem, illi simul attribuitur, quod, si rem accurate aestimes, huic uni proprium est. Restat nunc unum illud αὐθεντικό, quod aliqui negotium facessent. Nec tamen dubitamus, quin recte di-

catur αὐθεντικὴ καὶ καθαριστικὴ. Sic Politic. p. 261. D. E. πολεμού συν τῆς ἐνυλουργίας τὴν τῶν ἐνυλοῦλ ἄλλην τροφὴν ἀγελασμοφορίαν ἡ κοινοτροφικὴ ἡ τινὰ ὁμοιώμενην; h. c. eam partem τῆς ἐνυλουργίας, quae τὴν τῶν ἐνυλοῦλ ἄλλην τροφὴν complectitur. Ceterum facile apparat, cogitandum hic esse de vulgari illa musica organico, quae facetissime ex-

Plat. Opp. Vol. IX. Sect. II.
PLATONIS

ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε, ὡ Σώκρατες, ὁρθῶς λέγεις.

ΣΩ. Ὑμεῖς τοῖνυν διχῇ τὰς λεγομένας τέχνας, τὰς μὲν μουσικὴν ἐνυπομένας ἐν τοῖς ἐργοῖς ἀρχαῖον 

νος ἀριστερῶς μεταχούσας, τὰς δὲ τεχνικὴν πλείονος.

ΠΡΩ. Κεῖσον.

ΣΩ. Τούτων δὲ ταύτας ἀριστεράτας εἶναι 

τέχνας, ὡς νῦν δὴ πρῶτας εἴπομεν.

ΠΡΩ. Ἀριστεράτην γαίνει μοι λέγειν καὶ ὅσας 

μετὰ ταύτης τέχνας ἐρθές ἐξο μῦ νῦ ν δή.

ἀς νῦν δὴ πρῶτας] ἀς om. Bodl. Ven. II. et pr. Vat.; εὐ-

θιάδι, ὧν ἐν μᾶλλα δοῦμα παρὰ 

τοῖς ἀρχιτέκτοναί ἐπὶ καθημενίς 

μονήρων τεχνίτηιον. Schol. ad 

Iliad. II. 765. conf. Valcke-

nar. ad Hippolyt. p. 468. — 

Σωκράτης videtur esse rube-

rica, amussis, h. e. ut No-


ait., "regula fabrorum, 

quam architecti, quam 

opus probant, rubrica il-

linunt." Schol. ad Iliad. O. 

v. 410. στάθμη ἕμφαλεον τε-

χτοισιν ἢ καὶ καθημενίς 

λεγομένη, τούτων δὲ καθημενίς 

τὸ ξίλον, τοῦτο δὲ σχοῖνοι 

τετεινότων, ἐρθές ἐξ ἕτε 

ματε κεχυμένου, conf. Schnei-

der. Lexic. in v. στάθμης. 

Intpp. ad Vitruv. VII. 3. Her-

manu. ad Lucian. De conscrib. 

histor. p. 359. Denique audias 

Hesych. Προαγώγος ὥστε 

διαβητῆς ἢ το τεχνιτῶν ὅργα-

νων. Suidas: Προαγώγος 

το τῶν τεχνιτῶν ὅργανος, δὲ 

προσάγοντες εἴθινον το στερ-

βλα ξίλα. Eadem habet Schol. 

ad h. 1. Schneiderus in Lex-

ico interpretatur: Schraube 

od. Klammer, um krummes 

Holz damit grade zu mac-

chen.  ἐ κομψε ν ηρ η ν 

(scite facto; v. Ruhnken 

ad Tim. p. 154 sqq.

D. Ἀρίστητην πρῶτον 

εἰς οὖς ἀληθῶς] Vulgaris 

arithmeticae qui sunt periti, eos 

numeros fere res corporeas in-

telligere significatur, nec vero 

ipsos illos eorumque proportiones 

mente explorare. Ab his dis-

cernit philosophus τῶν ρημα-

τικῶν, hoc est, qui arith-

meticam sic tractant, ut mens 

a rebus corporeis ad ea, quae 

cogitando percipliantur, evehatur, 

atque abstractas, quae vocantur, 

notiones quantitatis, proportionis, 

magnitudinis, alias, puras sine-

rasque intelligat atque cognoscat. 

Commentarii instar esse potest 

locus plane egregius De Rep. 


Heusdii Init. Philosoph. Plat. 

Vol. II. P. II. p. 54 sqq. 57 sqq. 

ἀληθῆ, τινὶ δὲ ἀληθῆ ἠδὲ] 

Ante prīmis ἄληθεν intelligi τιν 

μὲν, quod Steph. additum 

volebat. v. ad p. 36. E. 

οἱ μὲν γὰρ ποὺ μονάδας 

ἐν ταῖς — 1 Vulgaris hominum 

dicitur inaequalières monades 

computare, h. e. res singulas, quae, 

quum aequales esse videantur, 

tamen natura sua inter se diffe-

rant; habent enim res sensibus 

subiectae hoc proprio, ut quant-

tumvis complures uni generi sint 

subiectae, tamen alia aitii nun-

quam plane similis sit ac prorsu 

conveniat. Res ab ipso Pla-
PHILEBUS.

§Ω. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλ', ὃ Πρώταρχε, ἂρ' D οὐ διττὰς αὖ καὶ ταῦτας λεκτέον; ἢ πῶς;
ΠΨ. Ποιας δὴ λέγεις;
ΣΩ. Ἀριθμητικῇ πρῶτον ἂρ' οὖν ἄλλην μὲν τινα τὴν τῶν πολλῶν φατέον, ἄλλην δ' αὖ τὴν τῶν ψιλοσφούντων;
ΠΨ. Πη ποτὲ διορισάμενος οὖν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην θείη τις ἂν ἀριθμητικῇ;
ΣΩ. Οὐ σμικρὸς ὄρος, ὃ Πρώταρχε. οἱ μὲν γὰρ ποιμάδας ἀνίσους καταριθμοῦνται τῶν περὶ
pomini Bodl. Ven. II.
tone egregie prorsus explicatur De Republ. VII. p. 523. A sqq. ubi inter alia p. 524. B. εἰκότως ἂρ' ἐν τοῖς τοιούταις πρώτοις μὲν περιέίμα τοιαύτην εἰ καὶ νοοῦνν πυρήνα παρακόλουθον ἡπισκοπείν, ἐπί εἴπε τὸν ἄνηπτον ἐκείνος τῶν ἑγεγέρχεσθαιν. Πῶς δ' οὖν; Οὐκοῦν εἶνα δ' ὄρος ἀλητικῆς, τῇ δὲ ὄροι καὶ ἐν οἴκητο- φιλοτείχοις Ναί. Ἐξ ἑαυτήν ἄνθρωπον, ἀρσενίτην δὲ δύο, ταῦτα δυο κεφαλαμένα νοοῦν π. τ. λ. Itaque homines vulgo computant quidem res singulas eisdem generis, ut bina castra, bini bosves, bina maxima vel etiam bina minima, sed non illi intelligunt atque sciunt, habes esse adÆnous monades, impares unitates, quippe quarum nulla sit omnino idem quod altera. Multo alter in numerando versantur quæ Philosophiæ, qui mentem animique a singularum rerum consideratione avocatam ad ipsas numerorum rationes corporum concretionis liberationis atque immunes evelnunt. Itaque hi reiecta et repudiata vulgari illa arithmetica monadis positas volunt rerum illarum innumerableibilum (tön μεγών), quarum nulla in se discrepet ab alia, quandoquidem unitatis species atque forma animo informata
semper est eadem atque sibi constans. Rem explicat philosophus dilucidus De Rep. VII. p. 524. A sqq. ubi practer alia sect. E. Socrates: οἶ μνη χριστῶν αὐτὸ καθ' αὐτο ὑπάρχει ή ἄλλη τε ἀναθεματζων λαμβάνεται τὸ τέν (res singula quaedam atque unà), οὐκ ἐν ὅλον τε ἐκ τῆς ὅλου καὶ ὃ δ' ἐκ τοῦ αὐτοῦ άνθρωπος εἰς τὸν ὅλον φαίνεται, τοῦ ἐν οἰκονομικοῦ ὑποτείματος δὴ δίαιτα τό φθοράς καὶ οἰκονομίας, διότι μὲν ἄλλον ἐν τῇ καὶ τοῦ ἀνε- ρτιν γραφωνία, τοῦ ἐπικριτικοῦ δή διεύθυντα ἄν ἢ δημαρκατάζει, διὸ ἐν αὐτῷ φυσικῷ ἀπορίναι καὶ χειρεῖν, κινούσα ἐν ἡμών τῆς ἡμοίους, καὶ ἀνθρώπους, το ποτί ἐπηρεάτω τὸ τέν, καὶ οὖν τῶν ἀγορών ἐν τῇ καὶ μετα- σιρεπικοῦ ὁπί τῆς τῶν ὁνίων καὶ ἀνθρώπων ἥν ἐπορίζεται τῇ μεῖος ἡ περὶ τὸ τέν μαθη- σιώσεις. Ibid. p. 525. προσέχου δὴ τῷ μάθημα ἐν τῇ, εἶπε Πλατωνός, νοοθετήσας καὶ πάθη τοὺς μελλοντάς ἐν τῇ πάλαι τῶν με- γάτων μεθείμενοι, ὡς λογιστική τέμνει καὶ ὀρθάπισσαιν αὐτῆς μὴ ἄλλως εἰς τῷ ἄλλῳ καὶ τῷ τῶν ὁνίων καὶ τῶν τῶν ὁνίων παθεῖσαι δὲ ἀριθμοὺς ἀριθμοῦσαν τῇ νοσο- τητῇ, οὐκ καὶ ἄλλης πρόσφορας γίνεισα, ὡς ἐμποίους ἢ καὶ κατήλλας μελλόντας. Quae legentes nonne vel inviris ad admirationem abri- piemur divini Plato Ilis ingenii, quid quid in mathesi insit, quod

21 *