**Filologia classica**

**16 novembre 2017**

Verg. *Aen*. 2, 347-350

Quos ubi confertos audere in proelia uidi,

incipio super his: “Iuuenes, fortissima frustra

pectora, si uobis [audendi](javascript:getApparato(46565,%20'Pectora_si_uobis_audendi_extrema_cupido')) extrema cupido

certa sequi, quae sit rebus fortuna, uidetis:

[excessere](javascript:getApparato(46566,%20'Excessere_omnes_adytis_arisque_relictis')) omnes adytis arisque relictis

di, quibus imperium hoc steterat; succurritis urbi

incensae: moriamur et in media arma ruamus.

una salus uictis nullam sperare salutem”.

**349** audendi w (- **P**, **b**, **n**, **v**) : audentem **P**, **b**, **n**, **v**, cf. Serv. ad l. «multi *audendi* legunt, multi *audenti,* sed neutrum procedit; ergo *audentem* legendum est»