**Proefwerk Grieks Hoofdstuk 9+10**

**LES 9 EEN EXPEDITIE NAAR TROJE**

Koning Priamos van Troje had met zijn vrouw 100 kinderen, waaronder Paris, ook wel Alexandros genoemd. Bij de geboorte van Paris had Priamos de voorspelling gekregen (van zijn dochter Kassandra) dat hij tot de ondergang van Troje zou leiden. Daarom werd het kind te vondeling gelegd in de bergen door een herder. Een paar dagen later kwam de herder terug om te kijken hoe het met Paris ging, hij werd gevoed door een berin en de herder nam Paris mee naar huis, waar hij opgroeide als zoon van de herder. Paris was de knapste en behendigste van alle jonge herders.

In het verre Thessalië was een bruiloft tussen Peleus en Thetis, waar alle goden en godinnen waren uitgenodigd behalve Eris, de godin van ruzie. Uit wraak wierp zij een appel tussen de feestvierders met erop de tekst: τῃ καλλιστῃ (voor de mooiste). Paris moest beslissen wie hij het mooiste vond, hij kon kiezen uit:

Hera (beloofde Paris dat hij de rijkste en machtigste man van de Wereld zou worden.)

Pallas Athena (beloofde Paris dat hij heldendaden zou verrichten en gaf hem kennis en wijsheid.)

Afrodite (beloofde Paris dat hij de mooiste vrouw op de aarde zou krijgen.)

Paris koos voor de Afrodite.

Enkele jaren later leefde Paris weer bij zijn ouders: toen Priamos had gehoord dat de bekende jonge herder, zijn zoon was, werd hij met open armen ontvangen en was die nare voorspelling vergeten. Hier leerde Paris alles wat een koningszoon moest weten. Zo hoorde hij ook dat Helena, vrouw van de koning van Sparta, de knapste vrouw van de wereld was. Toen hij naar Sparta toe ging, nam hij Helena mee naar Troje terwijl Menelaos aan het jagen was.

Menelaos was alles behalve blij en ging samen met zijn broer Agamemnon, koning van Mykene, Troje aanpakken. Dit samen met vorsten en helden uit Griekenland. De Griekse schepen vertrokken bij het plaatsje Aulis, aan de noordkust van Boiotië.

Maar er was geen wind, en dit was de schuld van Agamemnon. Want tijdens de jacht had hij een hert gewijd aan Artemis gedood en de woorden: “zelfs jij, Artemis, schiet niet zo!” uitgesproken. De goden wilden hem hiervoor straffen en stopten de wind. Ze gingen naar de priester aanwezig in het leger en hij vertelde dat Artemis boos is op Agamemnon en hem wil straffen. Alleen het offer van Iphigeneia, Agamemnon’s oudste dochter kon haar tevreden stellen. Dus Agamemnon stuurt zijn beste bodes naar Mykene om haar te halen. De bodes vertellen Klytaimnestra (Iphigeneia’s moeder) dat ze gaat trouwen met Achilles. Klytaimnestra gaat akkoord en geeft Iphigeneia mee aan de bodes.

Als ze bij het altaar komen heeft iedereen medelijden met het meisje. Maar zelf is ze sterk en huilt niet. Op het altaar tilt Agamemnon het mes op, maar tot iedereens verbazing is het meisje verdwenen en ligt er een hert. Artemis had medelijden met het meisje en maakte haar, haar priesteres in de Krim. Artemis werd toen weer goedgezind aan de Grieken en de wind kwam terug. Als Orestes toevallig in de Krim komt, vind hij Iphigeneia daar en samen gaan ze weer naar Mykene.

**TROJAANSE OORLOG**

De Trojaanse oorlog duurde van 1190-1180 v. Chr. Hieronder een klein schema met namen aan beide kanten:

|  |  |
| --- | --- |
| Griekenland | Troje |
| Agamemnon \* Klytaimnestra + kinderen (Iphigeneia, Electra, Chrysothemis en Orestes) | Priamos \* Hekabe + kinderen (Hektor, Paris en Kassandra) |
|  |  |
| Menelaos \* Helena | Hektor \* Andromache |
|  |  |
| Odysseus (slimste) | Aeneias (zoon van Aphrodite) |
| Achilles (sterkste) |  |
| Ajax (Op een na sterkste) |  |

**HOMEROS EN DE GRIEKEN**

In de 8e eeuw v. Chr. namen de Grieken het alfabet van de Phoeniciërs. Nu konden de Grieken hun verhalen opschrijven. Velen ervan zijn verloren gegaan, maar twee zijn bewaard gebleven: Ilias & Odyssee. Deze verhalen zijn geschreven door Homeros, maar het is niet zeker dat hij echt geleefd heeft. De naam Homeros kan komen van:

* ομηρος (= gegijzelde)
* ο μη ορων (=hij die niet kan zien)

**HET GEBRUIK VAN DE DATIVUS**

De dativus is de 3e naamval en kan op 5 manieren worden gebruikt:

* als meewerkend voorwerp (aan/voor)
* na voorzetsels (zie woordenlijst +3)
* bij werkwoorden (zie woordenlijst +3)
* als de Latijnse ablativus (door/met)
* met nadruk op het bezit (aan mij is een …..)

(dativus + vorm van ειμι + onderwerp)

**GEBRUIK VAN DE ACCUSATIVUS**

Woorden die een tijdsduur aangeven in het Grieks krijgen een accusativus:

πολυν χρονον οκνει = *gedurende* lange tijd aarzelt hij

**LES 10 DE WROK VAN ACHILLES**

De Grieken wisten dat het geen zin had om Troje te gaan belegeren, dus gingen ze de Trojanen uit de tent proberen te lokken. De Grieken richtten hun kamp steeds beter in met een muur, voorraadschuren en stevige hutten. Vaak werden er plundertochten gehouden en slaven buit gemaakt. Dit duurde 9 jaar en er waren onderling wat ruzietjes, bijvoorbeeld die tussen Agamemnon en Achilles:

Tijdens een plundertocht had Agamemnon een slavin genaamd Chryseïs buitgenomen, de dochter van de priester van Apollo. Toen haar vader Chryses haar voor veel geld probeerde vrij te kopen, werd hij afgesnauwd en daarom vroeg hij Apollo de Grieken te straffen. De Pest brak uit in het Griekse kamp. Er ontstond een ruzie tussen Achilles en Agamemnon. Agamemnon wou zijn buit eerst afstaan, toen hij het toch moest doen, eiste hij de buit van Achilles, een slavin genaamd Briseïs, dit was de dochter van Brises, en toen werd Achilles boos, hij wilde zijn zwaard trekken maar Pallas Athena hield hem tegen. Uiteindelijk, gaf Achilles, Briseïs, zijn slavin, aan Agamemnon. De priester kreeg zijn dochter terug en de pest stopte.

De Grieken stonden op het punt te verliezen want Achilles was boos in zijn tent gaan zitten. De rest van de Grieken haalden Agamemnon over Briseïs terug te geven aan Achilles samen met velen anderen geschenken, maar Achilles wilde er niks van weten. Want na deze ruzie wil Achilles geen voorvechter meer zijn. Aiax, Odysseus en Foinix (de oude opvoeder en verzorger van Achilles) gaan naar zijn tent om hem van gedachten te veranderen en toch nog mee te vechten. Ze treffen hem daar aan met Patroklos, de vriend van Achilles. Na een lang gesprek van harde woorden zegt Aiax dat het geen nut meer heeft en verlaten hij en Odysseus de tent en gaan terug naar Agamemnon. Foinix blijft bij Achilles.

**DE HOMERISCHE HELD**

μρως = held (of halfgod als een van de ouders een god is en de andere niet)

Een homerische held was een ideaal persoon.

Zijn karakters waren:

* strijdt om de beste te zijn
* heeft een goede lichamelijke conditie
* heeft geen gebreken
* is knap
* kan goed praten
* heeft ook gevoel

**GEBIEDENDE WIJS**

Imperativus + vocativus

EV = λυ**ε**

MV = λυ**ετε**

μη = ontkenning i.p.v. ουκ

Vocativus begint met ώ

1. vocativus meervoud = nominativus meervoud
2. mannelijke woorden op -ος krijgen –ε en mannelijke woorden op –ης krijgen -α

bv: ó δεσποτης -> ώ δεσποτα en ó ανθρωπος -> ώ ανθρωπε

Let op bij:

1. ειναι 🡪ισθι/εστε
2. ποιει 🡪ποίει/ποιειτε

**PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD 3E PERSOON**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mannelijk | Vrouwelijk | Onzijdig |
| ev | nom | - | (hij) | - | (zij) | - | (het) |
|  | gen |  αυτου | van hem | αυτης | van haar | αυτου | van het |
|  | dat | αυτῳ | aan hem | αυτῃ | aan haar | αυτῳ | aan het |
|  | acc | αυτον | hem | αυτην | haar | αυτο | het |
|  |  |  |  |  |
| mv | nom | - | (zij) | - | (zij) | - | (zij) |
|  | gen | αυτων | van hen | αυτων | van hen | αυτων | van die dingen |
|  | dat | αυτοις | aan hen | αυταις | aan hen | αυτοις | aan die dingen |
|  | acc | αυτους | hen | αυτας | hen | αυτα | die dingen |