46. Vulpēs Pācem Annuntiāns (Perfektum, participium préz. akt., adverbia, stupňování, „nōlī + inf.“, přímá řeč)

Vulpēs ōlim gallum in arbore residentem vīdit. „Dēscende et hūc venī,“ inquit vulpēs, „tēcum dē multīs rēbus colloquium habēre volō; iamdiū in ūnum nōn convēnimus.“ „Benīgnē,“ respondet gallus, „meā tamen sententiā hīc tūtior sum.“ „Nōnne tū novum ēdictum audīvistī?“ vulpēs inquit; „omnia enim animālia inter sē pācem dēcrēvērunt, et nunc nōs omnēs in amīcitiā et concordiā vīvimus.“ Gallus nihil respondet at intentē in silvam distantem oculōs dīvertit. „Quid tam intentē prōspicis?“ vulpēs rogat. „Nisi fallor, videō canēs vēnāticōs hūc rapidē currentēs,“ gallus respondet. „Sī hoc vērum est,“ vulpēs inquit, „ego quam celerrimē hinc mē recipiam.“ „Nōlī fēstīnāre,“ exclamat gallus, „sed hīc parumper manē. Nōnne omnia animālia pācem inter sē agunt?“ „Id vērum est,“ vulpēs inquit, „at fortasse catulī ēdictum nōndum accēpērunt.“

Pozn.: *nōlī fēstīnāre!* – latinský zákaz, překládáme „nespěchej!“;