1. Leō et Canis (deponencia; imperativ II; zájmena ukazovací, osobní, vztažná)

Occurrit canis leōnī et iocātur: “Quid tū, miser, exhaustus inediā, percurris silvās et dēvia? Mē spectā pinguem ac nitidum, atque haec nōn labōre cōnsequor, sed ōtiō.” Tum leō: “Habēs tū quidem tuās epulās, sed habēs stolidē etiam vincula. Tū servus estō, quī servīre potes; equidem sum līber, nec servīre volō.”

Pozn: *dēvia, ōrum, n*. [dē+via] – místa mimo cesty, nebo zřídka navštěvovaná;