Duo amīcī in silvā (adverbia, stupňování, zájmena, deponencia, akuzativ s infinitivem, přímé otázky)

Duo hominēs silvam perambulābant. Subitō eōs ursus persequī incēpit. Tum arborem altissimam vīdērunt, quam celeriter ascendere coepērunt. Sed ursus eōs etiam in arborem persequēbātur (nam ursī arborēs ascendere sciunt). Prīmus homō saccum suum capit calceōsque induit et dē arbore in terram salīre sē praeparat.

Secundus homō eum interrogat: „Quid facis, mī amīce?“

Prīmus respondit: „Brevissimō tempore nōs ursus tenēbit. Necesse est nōbīs hāc arbore dēsilīre et fugere id animal quam celerrimē.“

Perterritus secundus dīcit: „Esne īnsānus? Nōnne scīs hominem ursō celerius currere nōn posse?“

Prīmus homō fēstīnāns: „Nōn necesse mihi est,“ inquit, „celerius quam ursus currere, tantum celerius quam tū.“

Pozn: *persequor, sequī* (deponentium, překládá se aktivně) – pronásledovat; *coepī, isse* (defektivum) – začal jsem; *necesse est mihi* (dat.) = mně je třeba = musím; *fugere aliquem* – utíkat před někým;