***Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα***

|  |  |
| --- | --- |
| Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, | Επομένως ταιριάζει να θεωρούμε αυτούς πάρα πολύ ευτυχισμένους, |
| οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες | οι οποίοι αφού κινδύνευσαν για τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία |
| οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, | έτσι τελείωσαν τη ζωή τους, |
| οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχη | χωρίς να εμπιστευθούν τους εαυτούς τους στην τύχη |
| οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, | ούτε να περιμένουν το φυσικό θάνατο, |
| ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. | αλλά με το να προτιμήσουν τον πιο ωραίο. |
| Καὶ γὰρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, | Και γι’ αυτό βέβαια είναι αγέραστες οι μνήμες τους |
| ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· | και αξιοζήλευτες οι τιμές τους απ’  όλους τους ανθρώπους· |
| οἵ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοί, | αυτοί πενθούνται λόγω της φύσης τους ως θνητοί, |
| ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. | εξυμνούνται όμως ως αθάνατοι λόγω της γενναιότητάς τους. |
| καὶ γὰρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, | Και γι’ αυτό βέβαια θάβονται με δημόσια φροντίδα |
| καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, | και καθιερώνονται αγώνες δύναμης και σοφίας και πλούτου προς τιμή τους, |
| ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας | με την ιδέα ότι (επειδή) είναι άξιοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο |
| ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. | να τιμούνται με τις ίδιες τιμές με τους αθάνατους. |
| Ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, | Εγώ λοιπόν και τους καλοτυχίζω και τους ζηλεύω για το θάνατό τους |
| καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, | και νομίζω ότι μόνο αυτοί από τους ανθρώπους άξιζαν να ζήσουν, |
| οἵτινες, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, | οι οποίοι, αφού έλαβαν θνητά σώματα, |
| ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετήν αὑτῶν κατέλιπον. | κληροδότησαν αθάνατη μνήμη λόγω της ανδρείας τους. |

**Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ**

## ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **θετικός** | **συγκριτικός** | **υπερθετικός** |
| ὁ πτωχ-ός, ἡ πτωχ-ή, τὸ πτωχ-όν | ὁ πτωχό-τερος, ἡ πτωχο-τ**έ**ρα, τὸ πτωχό-τερον | ὁ πτωχό-τατος, ἡ πτωχο-τάτη, τὸ πτωχό-τατον |

Αν συγκρίνουμε τα παραθετικά του επιθέτου **πτωχός**, διαπιστώνουμε ότι για τον σχηματισμό του συγκριτικού και του υπερθετικού διατηρήσαμε το θέμα του επιθέτου στον θετικό βαθμό και προσθέσαμε τις καταλήξεις: -τερος, -τέρα, -τερον για τον **συγκριτικό** και -τατος, -τάτη, -τατον για τον **υπερθετικό**. Γενικότερα ο κανόνας λέει ότι: για να σχηματίσουμε τα παραθετικά, παίρνουμε το θέμα του επιθέτου από τον **θετικό βαθμό του αρσενικού** και προσθέτουμε τις καταλήξεις.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**: Οι καταλήξεις του θηλυκού τονίζονται στην παραλήγουσα (-τ**έ**ρα), ενώ του αρσενικού και του ουδετέρου δεν τονίζονται, άρα ο τόνος θα πηγαίνει στην προπαραλήγουσα.

Ας δούμε πώς σχηματίζονται τα παραθετικά των βασικών κατηγοριών επιθέτων:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **κατηγορία** | **βαθμός** | **παραθετικά** |
| -ος, -η, -ον | θετικός | ὁ πτωχ-ός, ἡ πτωχ-ή, τὸ πτωχ-όν |
| συγκριτικός | ὁ **πτωχό**-τερος, **πτωχο**-τέρα, **πτωχό**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **πτωχό**-τατος, **πτωχο**-τάτη, **πτωχό**-τατον |
| -ος, -η, -ον | θετικός | ὁ σοφός, ἡ σοφή, τὸ σοφόν |
| συγκριτικός | ὁ **σοφώ**-τερος, **σοφω-**τέρα, **σοφώ**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **σοφώ**-τατος, **σοφω**-τάτη, **σοφώ**-τατον |
| -ος, -α, -ον | θετικός | ὁ νέος, ἡ νέα, τὸ νέον |
| συγκριτικός | ὁ **νεώ-**τερος, **νεω**-τέρα, **νεώ**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **νεώ**-τατος, **νεω**-τάτη, **νεώ**-τατον |
| -υς, -εῖα, -υ | θετικός | ὁ βαρύς, ἡ βαρεῖα, τὸ βαρύ |
| συγκριτικός | ὁ **βαρύ**-τερος, **βαρυ**-τέρα, **βαρύ**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **βαρύ**-τατος, -**βαρυ**τάτη, **βαρύ**-τατον |
| -ης, -ης, -ες | θετικός | ὁ ἀληθής, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές |
| συγκριτικός | ὁ **ἀληθέσ**-τερος, **ἀληθεσ**-τέρα, **ἀληθέσ**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **ἀληθέσ**-τατος, **ἀληθέσ**-τάτη, **ἀληθέσ**-τατον |
| ας, -αινα, -αν | θετικός | ὁ μέλας ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν |
| συγκριτικός | ὁ **μελάν**-τερος, **μελαν**-τέρα, **μελάν**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **μελάν**-τατος, **μελαν**-τάτη, **μελάν**-τατον |
| -εις, -εσσα, -εν | θετικός | ὁ χαρίεις ἡ χαρίεσσα, τὸ χαρίεν |
| συγκριτικός | ὁ **χαριέσ**-τερος, **χαριεσ**-τέρα, **χαριέσ**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **χαριέσ**-τατος, **χαριεσ**-τάτη, **χαριέσ**-τατον |
| σύνθετα | θετικός | ὁ ἄχαρις ἡ ἄχαρις, τὸ ἄχαρι |
| συγκριτικός | ὁ **ἀχαρίσ**-τερος, **ἀχαρισ**-τέρα, **ἀχαρίσ**-τερον |
| υπερθετικός | ὁ **ἀχαρίσ**-τατος, **ἀχαρισ**-τάτη, **ἀχαρίσ**-τατον |

## Τα παραθετικά γράφονται με  -ο, όταν η παραλήγουσα είναι συλλαβή φύσει μακρόχρονη ή θέσει μακρόχρονη. Τα παραθετικά γράφονται με -ω, όταν η παραλήγουσα είναι συλλαβή βραχύχρονη.

## ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

Μερικά επίθετα δε σχηματίζουν τα παραθετικά τους με τις παραθετικές καταλήξεις - τερος, -τατος, αλλά με τις καταλήξεις: για το συγκριτικό **-ίων** (αρσ. και θηλ.) **-ιον** (ουδ.) και για τον υπερθετικό **-ιστος, -ίστη, -ιστον**.

|  |
| --- |
| **Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός** |
| αἰσχρός (-ά, -όν) ὁ, ἡ αἰσχίων, τὸ αἴσχιον αἴσχιστος, -η, -ον |
| ἐχθρός (-ά , -όν) ὁ, ἡ ἐχθίων, τὸ ἔχθιον ἔχθιστος, -η, -ον |
| ἡδύς (-εῖα, -ύ) ὁ, ἡ ἡδίων, τὸ ἥδιον ἥδιστος, -η, -ον |
| καλός (-ή, -όν) ὁ, ἡ καλλίων, τὸ κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον |
| μέγας (μεγάλη, μέγα) ὁ, ἡ μείζων, τὸ μεῖζον μέγιστος, -η, -ον |
| ῥάδιος (-α, -ον) ὁ, ἡ ῥάων, τὸ ῥᾷον ῥᾷστος, -η, -ον |
| ταχύς (-εῖα, -ύ) ὁ, ἡ θάττων, τὸ θᾶττον τάχιστος, -η, -ον |
| ἀγαθός (-ή, -όν) ὁ, ἡ ἀμείνων, τὸ ἄμεινον ἄριστος, -η, -ον |
| ὁ, ἡ βελτίων, τὸ βέλτιον βέλτιστος, -η, -ον |
| ὁ, ἡ κρείττων, τὸ κρεῖττον κράτιστος, -η, -ον |
| ὁ, ἡ λῴων, τὸ λῷον λῷστος, -η, -ον |
| κακός (-ή, -όν) ὁ, ἡ κακίων, τὸ κάκιον κάκιστος, -η, -ον |
| ὁ, ἡ χείρων, τὸ χεῖρον χείριστος, -η, -ον |
| μακρός (-ά, -όν) μακρότερος, -α, -ον μακρότατος, -η, -ον |
| μήκιστος, -η, -ον |
| μικρός (-ά, -όν) μικρότερος, -α, -ον μικρότατος, -η, -ον |
| ὁ, ἡ ἐλάττων, τὸ ἔλαττον ἐλάχιστος, -η, -ον |
| ὁ, ἡ ἥττων, τὸ ἧττον ἥκιστος, -η, -ον (σπάνιο), |
| ἥκιστα (επίρρημα) |
| ὀλίγος (-η, -ον) ὁ, ἡ μείων, τὸ μεῖον ὀλίγιστος, -η, -ον |
| πολύς (πολλή, πολύ) ὁ, ἡ πλείων, τὸ πλέον πλεῖστος, -η, -ον |

## ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

Κάποια επίθετα δε σχηματίζουν όλους τους βαθμούς· άλλοτε μπορεί να λείπει ο θετικός κι άλλοτε ένας από τους άλλους δύο. Τα παραθετικά των επιθέτων αυτών λέγονται ελλειπτικά και παράγονται από επιρρήματα, προθέσεις ή μετοχές:

|  |
| --- |
| **παράγεται από Συγκριτικός Υπερθετικός** |
| (ἄνω) ἀνώτερος ἀνώτατος |
| (κάτω) κατώτερος κατώτατος |
| (πρὸ) πρότερος πρῶτος |
| (ὑπὲρ) ὑπέρτερος ὑπέρτατος |
| (ἐπικρατῶν) ἐπικρατέστερος --- |
| (προτιμώμενος) προτιμότερος --- |
| ὕστερος ὕστατος/εσχατος |

1. **ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ**

α) Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται από τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου, παίρνοντας την κατάληξη από το ουδέτερο, ενικό αριθμό, αιτιατική·

β) ο υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται από τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου, παίρνοντας την κατάληξη από το ουδέτερο, πληθυντικό αριθμό, αιτιατική.

**ΠΧ** δικαίως – δικαιότερον - δικαιότατα, σοφῶς - σοφώτερον – σοφώτατα, ἀληθῶς - ἀληθέστερον - ἀληθέστατα, σωφρόνως - σωφρονέστερον - σωφρονέστατα

**ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ**

|  |
| --- |
| **Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός** |
| αἰσχρῶς (του αἰσχρός) αἴσχιον αἴσχιστα |
| ἡδέως (του ἡδύς) ἥδιον ἥδιστα |
| καλῶς (του καλός) κάλλιον κάλλιστα |
| εὖ (του ἀγαθός) ἄμεινον ἄριστα |
| βέλτιον βέλτιστα |
| κρεῖττον κράτιστα |
| μεγάλως (του μέγας) μεῖζον μέγιστα |
| ῥαδίως (του ῥάδιος) ῥᾷον ῥᾷστα |
| ταχέως (του ταχύς) θᾶττον τάχιστα |
| κακῶς (του κακός) κάκιον κάκιστα |
| χεῖρον χείριστα |
| μικρόν (του μικρός) ἔλαττον ἐλάχιστα |
| ἧττον ἥκιστα |
| ὀλίγον (του ὀλίγος) μεῖον ὀλίγιστα |
| ἔλαττον ἐλάχιστα |
| ἧττον ἥκιστα |
| πολὺ (του πολύς) πλέον πλεῖστα (ή πλεῖστον) |
| μάλαα μᾶλλον μάλιστα |

***Δ. Ασκήσεις (λεξιλογικές – γραμματικές – συντακτικές)***

1. Να γράψετε τι δηλώνουν τα παρακάτω ουσιαστικά: ἐργαστήριον, θεράπων, ποίημα, πλῆκτρον, φρόνημα, δρέπανον, ποιητής.
2. Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων στον αριθμό, στην πτώση και στο γένος που βρίσκονται:

|  |  |
| --- | --- |
| τῇ βελτίονι: …………………………………... | ………………………………… |
| ἡ κακίστη: ……………………………………. | ………………………………… |
| τῷ ἐνδόξῳ: …………………………………… | ………………………………… |
| τόν εὐγνώμονα: ……………………………… | ………………………………… |
| τοῖς φιλτάτοις: ……………………………….. | ………………………………… |
| τοῖς ἡδίστοις: ………………………………… | ………………………………… |
| τά ψευδῆ: …………………………………….. | ………………………………… |
| ὁ ἄριστος: ……………………………………. | ………………………………… |
| τάς σοφάς: ……………………………………. | ………………………………… |
| τῆς μεγίστης: …………………………………. | ………………………………… |
| τούς ἐχθρούς: ………………………………… | ………………………………… |
| τό σύνηθες: …………………………………… | ………………………………… |
| αἱ πλείονες: …………………………………… | ………………………………… |
| τό εὔκολον: …………………………………… | ………………………………… |
| τάς ὀλίγας: ……………………………………. | ………………………………… |

1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς και να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν:

α. Πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα.

β. Ταύτην οἱ Λαρισαῖοι νύκτωρ κατέκαυσαν.

γ. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας, οἶμαι, τό πλοῖον ἥξει

δ. Τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐμάχοντο.

ε. Ἔφευγον ἀνά κράτος.

στ. Ἐνόμιζον πολλῷ πλείους εἰσεληλυθέναι.

ζ. Τήν θύραν τῇ βακτηρία κρουε.

***Ενότητα 4η Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης Α.Μετάφραση***

|  |  |
| --- | --- |
| Ἆρ’ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, | Άραγε, λοιπόν, θα ήταν αρκετό σ’ εμάς, |
| εἰ τὴν πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν | και να διοικούμε την πόλη με ασφάλεια |
| καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα | και στα σχετικά με τη ζωή να γινόμαστε πιο πλούσιοι |
| καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν | και να έχουμε ομόνοια μεταξύ μας |
| καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; | και να χαίρουμε εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων; |
| Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων | Γιατί εγώ βέβαια νομίζω ότι αν γίνουν αυτά |
| τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. | η πόλη ολοκληρωτικά θα ευτυχήσει. |
| Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· | Ο πόλεμος λοιπόν, μας έχει στερήσει από όλα αυτά που έχουν λεχθεί |
| καὶ γὰρ πενεστέρους ἐποίησεν καὶ πολλούς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασεν | και φτωχότερους μας έκανε και μας ανάγκασε να ανεχόμαστε πολλούς κινδύνους |
| καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκεν καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. | και μας έχει συκοφαντήσει στους Έλληνες και μας έχει ταλαιπωρήσει με κάθε τρόπο. |
| Ἦν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, | Αν όμως συνάψουμε την ειρήνη, |
| μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, | θα κατοικήσουμε την πόλη με πολλή ασφάλεια, |
| ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, | αφού απαλλαγούμε από πολέμους και κινδύνους και διχόνοιες, |
| καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, | και κάθε μέρα θα γινόμαστε πιο εύποροι, |
| ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες | χωρίς φόβο καλλιεργώντας τη γη και πλέοντας τη θάλασσα |
| καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες | και ασχολούμενοι με τα άλλα επαγγέλματα |
| αἵ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. | τα οποία έχουν εκλείψει εξαιτίας του πολέμου. |
| Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἤ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, | Και θα δούμε την πόλη να αποκτά διπλάσια έσοδα απ’ ό,τι τώρα |
| μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, | και να γεμίζει από εμπόρους και ξένους και μετοίκους, |
| ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. | από τους οποίους τώρα έχει ερημωθεί. |
| Τὸ δὲ μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, | Και το σημαντικότερο· θα έχουμε συμμάχους όλους τους ανθρώπους, |
| οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους. | όχι εξαναγκασμένους, αλλά με τη θέλησή τους (έχοντας πεισθεί). |

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Γ1 ΣΥΝΗΡΗΜΜΕΝΑ ΣΕ ΑΩ

Σα φωνηεντόληκτα ρήματα που έχουν χρονικό χαρακτήρα α, ε, ο συναιρούν το φωνήεν αυτό στον ενεστώτα και τον παρατατικό με το επόμενο φωνήεν των καταλήξεων και γι’ αυτό λέγονται συνηρημένα . Στους άλλους χρόνους κλίνονται κανονικά.

στην α’ τάξη ανήκουν όσα λήγουν σε –άω (χαρακτ. α): τιμάω-τιμῶ,

στη β’ τάξη ανήκουν όσα λήγουν σε –έω (χαρακτ. ε): ποιέω-ποιῶ,

στη γ’ τάξη ανήκουν όσα λήγουν σε –όω (χαρακτ. ο): δηλόω-δηλῶ.

Α΄ΤΑΞΗ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ –**ΑΩ**

Όλες οι συνηρημένες συλλαβές των ρημάτων σε –αω περιέχουν ή ω ή α.

α+ ω> ω α+ ε> α

α+ ο> ω α+ η> α

α+ ου> ω α+ ει> ᾳ

α+ οι> ῳ α+ ῃ> ᾳ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σα ρήματα ζω, πεινω, διψω, και χρωμαι (=χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι) έχουν χαρακτήρα η και όχι α (ζή-ω, πεινή-ω, διψή-ω, χρή-ομαι). Γενικά κλίνονται στον ενεστώτα και τον παρατατικό κατά τα ρήματα σε –αω, έχουν όμως η, όπου τα ρήματα σε –αω έχουν α:

ΖΗΩ Οριστική και υποτακτική ενεστ.: ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι(ν).

Οριστική παρατατικού: ἔζων, ἔζης, ἔζη, ἐζῶμεν, ἐζῆτε, ἔζων.

Ευκτική ενεστ.: ζῴην, ζῴης, ζῴη, ζωμεν, ζωτε, ζωεν.

Προστακτική ενεστ. μόνο β’ ενικό: ζῆ και γ’ ενικό ζήτω.

Απαρέμφατο ενεστ. ζῆν, Μετοχή ενεστ. ὁ ζῶν, ἡ ζῶσα, τὸ ζῶν.

**Γ2 ΕΥΚΤΙΚΗ**

Η **ευκτική** δηλώνει **απλή σκέψη** του υποκειμένου και δεν απαντά στη Ν.Ε. Διακρίνεται σε **ευχετική** και **δυνητική**.

Η **ευχετική ευκτική** δηλώνει ευχή που αναφέρεται στο **παρόν** ή στο **μέλλον** και δέχεται άρνηση **μή**. Aυτής της ευκτικής προτάσσονται συνήθως τα ευχετικά μόρια εἴθε, εἰ γάρ.

Μεταφράζεται με το «μακάρι να» + υποτακτική. Αντιστοιχεί στην ευχετική υποτακτική της Ν.Ε.: ***Εἴθε*** φίλος ἡμῖν ***γένοιο***. (μακάρι να γίνεις) ***Εἴθ’*** ***ἐθέλοιεν*** οἱ θεοὶ μεθ’ ἡμῶν εἶναι..

**N.E.:** Μακάρι να πετύχεις.

Η **δυνητική ευκτική** είναι η ευκτική κάθε χρόνου, εκτός του μέλλοντα, με το δυνητικό ***ἄν***. Δέχεται άρνηση ***οὐ*** και δηλώνει το **δυνατόν στο παρόν** ή **στο μέλλον**[2](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2326/Syntaktiko-Archaias-Ellinikis-Glossas_A-B-G-Gymnasiou_html-apli/index_01_10.html" \l "footnote2).

Μεταφράζεται με τα «είναι δυνατόν να», «μπορεί να», «θα» + παρατατικό. Αντιστοιχεί στη δυνητική υποτακτική της Ν.Ε.: Πατὴρ πονηρὸς ***οὐκ ἄν*** ποτε ***γένοιτο*** δημαγωγὸς χρηστός. Tίνι ***ἂν*** πόλις ***ἀρέσκοι*** ἄνευ νόμων;  
**N.E.:** Αύριο ***να δεις*** γέλιο.

**ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΚΤΙΚΗΣ**


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ




Η ΕΥΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ



**ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ**





ΣΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΛΗΣΕΙ ΣΕ –σ όποτε γίνονται οι εξής συναιρέσεις: Π,Β,Φ,ΠΤ + Σ = Ψ πχ κόπτω – κόψω –‘εκοψα

Κ,Χ,Γ,,ΤΤ +Σ = Ξ, πχ φυλάττω – φυλάξω - εφύλαξα

Τ,Δ,Θ + Σ = Σ, πχ ψεύδομαι, ψεύσομαι, εψευσάμνη