|  |
| --- |
| **Κανόνες τονισμού** |
| 1. | Με μακρόχρονη λήγουσα  | → | ο τόνος κατεβαίνει στην παραλήγουσα π.χ. δα-σκά-λου. |
| 2. | Μακρό μπροστά από μακρό | → | οξεία π.χ. κώ- μη. |
| 3. | Μακρό μπροστά από βραχύ  | → | περισπωμένη π.χ. κῆ-πος. |
| 4. | Η προπαραλήγουσα | → | πάντα οξεία π.χ. δύ-σκο-λος. |
| 5. | Τα βραχέα (ο, ε) | → | πάντα οξεία π.χ. ὁδός, ἔχω  |

**ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

|  |
| --- |
| Στο **υ** και στο **ρ** βάζουμε πάντα **δασεία (ὑ, ῥ)**, όταν είναι στην αρχή της λέξης. |

* **Να τονίσετε τις λέξεις σύμφωνα με τους κανόνες τονισμού:**

υπηρετης υγιαινω κηπος υπουργος

νομους κηπων κηποις κηπους

ἀνθρωπος ἀνθρωποι ἀνθρωπους νομος

υποπτος χωρος κλαιω φευγε

φευγει σταδιον φωνηεν ρητορας

γραφειον χοιρος διδασκαλειον κωμη

παιδευεις παιδες τελος πλουτος

μηκος οἰνος ταυρος γενναιος

θεος χρονος χρονου θελημα

οἰκων πειθομαι ὀνομα εἰδωλον

οἰκος έλθετω ὀφειληματα ὀφειλεταις

συμβουλος έκεινων ἐκεινος Ἑλληνων

ρεω ρυπαινω Ἀθηναιοι ὠδειον

Γνῶθι σαυτον

Παταξον μεν, ἀκουσον δε

ἐν κινησει

ἐν ὀψει

ἐν τελει