Zhoubná laskavost (Perfektum, vazba ak. s inf., věta účelová)

Fuit haud īgnōbilis Argīvus, quī vīllam splendidam, multōs servōs, magnās dīvitiās habēbat; erat optimus quoque vīcīnus, amābilis hospes; uxōrem admodum amābat, servōs lēniter tractābat, vīnum sine ēbrietāte bibēbat.

In theātrō tamen semper sedēbat et sē crēdēbat mīrōs audīre tragoedōs. Sed nūllī āctōrēs fābulam agēbant, nūllī spectātōrēs scaenam spectābant. Argīvus tamen laetus sedēbat et interdum plaudēbat. Tandem amīcī illī elleborum dedērunt, ut morbum expelleret. Nōn iam in theātrō vacuō sedēbat. „Nōs tē servāvimus,“ dīxērunt amīcī. „Tū erās īnsānus; nunc es sānus.“

„Ego fortasse īnsānus eram,“ respondit, „sed laetus quoque eram. Vōs mē occīdistis, nōn servāvistis; nam voluptātem meam abriupistis.“

Pozn: *haud ignōbilis* – dva zápory dávají výsledný kladný význam slovnímu spojení; uspořádej: „*(Argīvus) crēdēbat sē audīre mīrōs tragoedōs*“ – vazba akuzativu s infinitivem; „*ut morbum expelleret*“ – vedlejší věta účelová po vedlejším čase (jakémkoli minulém čase) obsahuje sloveso v konjunktivu imperfekta.