**Laocoön and the Trojan Horse**

Graecī cum Trōiānīs bellum gerēbant. Magnum equum ligneum sub portīs urbis Trōiae nocte relinquunt. Trōiānī equum ibi inveniunt. “Graecī equum Minervae dēdicant,” dīcunt. “Sī dōnum Graecōrum ad templum deae dūcēmus, pācem habēbimus et vītam bonae fortūnae agēmus.” Sed Lāocoön, sacerdōs, magnae virtūtis sapientiaeque, audet populum monēre: “Sine ratiōne cōgitātis, ō Trōiānī! Sī cōpiae in equō sunt, magnō in perīculō erimus. Numquam dēbētis Graecīs crēdere, nam Graecī semper sunt falsī.” Tum equum hastā tundit. Īra Minervae magna est; dea duōs serpentēs ex marī mittit. Ō miser Lāocoön! Tē tuōsque duōs fīliōs malī serpentēs strangulant! Trōiānī deam timent; equum in urbem dūcunt. Ratiō Lāocoöntis Trōiānōs nihil docet.

Lāocoön, -öntis, m.: Laocoön, priest of Neptun at Troy

sacerdōs, -dōtis, m.: priest

tundō, -ere: to hit, strike

serpēns, -entis, m.: snake, sea-serpent

strangulō, āre: to strangle