.ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

* είναι 2 : α) το απαρέμφατο, β) η μετοχή
* έχουν υποκείμενο και αντικείμενο όπως το ρήμα

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ (καταλήξεις)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ | ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ | ΑΟΡΙΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ |
| * ειν | * σειν | * σαι | * κέναι |

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ (καταλήξεις)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ | ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ | ΑΟΡΙΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ |
| * εσθαι | * σεσθαι | * σασθαι | -σθαι |

1. εάν το ΥΡ = ΥΑπ 🡪 ταυτοπροσωπία
2. εάν το ΥΡ διαφέρει από το ΥΑπ 🡪 ετεροπροσωπία
3. Το απαρέμφατο μεταφράζεται με το «να» ή το «ότι»

- αν μεταφράζεται με το «να», ονομάζεται τελικό και

-αν μεταφράζεται με το «ότι», λέγεται ειδικό

1. **Συμβουλεύω** τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιήσασθαι.

(= Σας συμβουλεύω να σκοτώσετε αυτόν τον άντρα.)

1. Ρ : συμβουλεύω
2. ΥΡ : (ἐγώ)
3. Αντ Ρήματος : ποιήσασθαι (το απαρέμφατο λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος)
4. Υποκ απαρ (ΥΑ) : τόν ἄνδρα 🡪 επειδή το ΥΡ διαφέρει από το ΥΑ 🡪 ετεροπροσωπία
5. Δοκοῦμεν τὸν Σωκράτην σοφὸν εἶναι.

(=Εμείς θεωρούμε ότι ο Σωκράτης είναι σοφός.)

1. Ρήμα (Ρ) : δοκοῦμεν
2. Υποκείμενο Ρήματος (ΥΑ) : (ἡμεῖς)
3. Αντικείμενο ρήματος (ΑΡ) : εἶναι (ειδικό απαρέμφατο (ότι))
4. Υποκείμενο απαρεμφάτου (ΥΑ) : τόν Σωκράτην
5. Κατηγορούμενο: σοφόν (κατηγορούμενο στο Σωκράτην)

**ΣΗΜ** : όταν στην πρόταση υπάρχει συνδετικό ρήμα (π.χ. εἰμί, γίγνομαι, φαίνομαι, ὀνομάζομαι), εντοπίζουμε το κατηγορούμενο.

**Το κατηγορούμενο** το βρίσκουμε σε 2 πτώσεις :

**Α)** σε ονομαστική, όταν προσδιορίζει το Υποκείμενο

**Β)** σε αιτιατική, όταν προσδιορίζει το Αντικείμενο

**Το κατηγορούμενο** προσδίδει μια **ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ** στον όρο που προσδιορίζει.

Λέγεται Ξέρξην ἄνουν καὶ εὐήθη εἶναι.

(= Λέγεται **ότι** ο Ξέρξης είναι ανόητος και αγαθός.)

1. Ρ : λέγεται : απρόσωπο ρήμα 🡪 τα απρόσωπα ρήματα παίρνουν Υ το απαρέμφατο
2. ΥΡ : εἶναι (ειδικό απαρέμφατο -ότι)
3. ΑΡ: ----
4. ΥΑ: Ξέρξην (στην απρόσωπη σύνταξη το ΥΑ είναι σε αιτιατική)
5. Κ στο Ξέρξην : ἄνουν, εὐήθη

Δυνάμεθα σῶσαι τὴν πατρίδα. (= Μπορούμε να σώσουμε την πατρίδα.)

1) Ρ : δυνάμεθα

2) ΥΡ : (ἡμεῖς)

3) ΑΡ : σῶσαι

4) ΥΑ : (ἡμεῖς) 🡪 **ταυτο**προσωπία

5) ΑΑ : τήν πατρίδα

Οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ἤθελεν ἀπειθεῖν. (= Κανένας από τους πολίτες ήθελε να μην πειθαρχήσει.)

1. Ρ : ἤθελεν (προσωπικό ρήμα)
2. ΥΡ : οὐδείς
3. ΑΡ : ἀπειθεῖν
4. ΥΑ : οὐδείς –ταυτοπροσωπία
5. ΑΑ/Κ ----

6. Κῦρος παραγγέλλει Κλεάρχῳ ἤκειν. (= Ο Κύρος παραγγέλνει στον Κλέαρχο να έρθει.)

1. Ρ : παραγγέλλει

ΥΡ : Κῦρος

ΑΡ : ἤκειν (τελικό απαρέμφατο)

ΥΑ : Κλέαρχον (ετεροπροσωπία)

Κλεάρχῳ : Α στο παραγγέλλει

7.Οἱ στρατιῶται ὑπώπτευον Κῦρον ἐπὶ βασιλέα ἰέναι.

(= Οι στρατιώτες υποψιάζονταν ότι ο Κύρος πήγαινε εναντίον του βασιλιά.)

Ρ : ὑπώπτευον

ΥΡ : οἱ στρατιῶται

ΑΡ : ἰέναι

ΥΑ : Κῦρον (ετεροπροσωπία)

8.Πλησίον ἦν ὁ σταθμός, ἔνθα τὸ στράτευμα ἔμελλε καταλύσειν.

(= Κοντά ήταν ο σταθμός, όπου το στράτευμα επρόκειτο να διαμείνει.)

9.Ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο ἀποχωρῆσαι. (= Από εδώ προσπάθησαν να αποχωρήσουν)

Ρ : ἐπειρῶντο

ΥΡ : οὗτοι

ΑΡ : ἀποχωρῆσαι (τελικό)

ΥΑ : οὗτοι (ταυτοπροσωπία)

10.Ἐδόκει τῷ Κύρῳ **πορεύεσθαι** ἄνω.(= Φάνηκε καλό στον Κύρο **να προχωρήσει** προς τα

πάνω.)

1. Ρ : ἐδόκει (απρόσωπο ρήμα)
2. ΥΡ : πορεύεσθαι (τελικό απαρέμφατο)
3. Κύρῳ: δοτική προσωπική
4. ΥΑ : Κῦρον (προέρχεται από τη δοτική προσωπική)

11. Διὰ βραχέων **εἰπεῖν** **βούλομαι**. *(Θέλω* ***να μιλήσω*** *με συντομία.)*

1. Ρ : βούλομαι (προσωπικό)

2. ΥΡ : (ἐγώ)

3. ΑΑ : εἰπεῖν (τελικό απαρέμφατο)

4. ΥΑ : ἐγώ 🡪 ΥΡ = ΥΑ 🡪 ταυτοπροσωπία

12. Οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸν ἥλιον **οὐ δύνανται** **ἀντιβλέπειν**.  
*(= Οι άνθρωποι δεν μπορούν* ***να κοιτάξουν*** *προς τον ήλιο.)*

1. Ρ : οὐ δύνανται

2. ΥΡ : οἱ ἄνθρωποι

3. ΑΡ : ἀντιβλέπειν (τελικό απαρέμφατο)

4. ΥΑ : οἱ ἄνθρωποι (ταυτοπροσωπία : ΥΡ =ΥΑ)

13.Οὐκ **ἐπίσταμαι** **κιθαρίζειν**. *(= Δεν ξέρω να παίζω κιθάρα.)*

1. Ρ : ἐπίσταμαι (προσωπικό)

2. ΥΡ : ἐγώ

3. ΑΡ : κιθαρίζειν

4. ΥΑ : ἐγώ (ταυτοπροσωπία)

14. Κροῖσος **ἐνόμιζεν** ἑαυτὸν **εἶναι** ὀλβιώτατον.  
*(= Ο Κροίσος θεωρούσε τον εαυτό του* ***ότι είναι*** *ο πιο ευτυχισμένος.)*

Ρ :ἐνόμιζε

ΥΡ : Κροῖσος

ΑΡ : εἶναι (ειδικό απαρέμφατο)

ΥΑ : ἑαυτόν (ετεροπροσωπία)

Κ : ὀλβιώτατον στο ἑαυτόν

15.Εὐθύφρονα **ὁμολογεῖς** σοφὸν **εἶναι**. *(= Συμφωνείς ότι ο Ευθύφρονας είναι σοφός.)*

Ρ : ὁμολογεῖς

ΥΡ : σύ

ΑΡ : εἶναι (ειδικό απαρέμφατο)

ΥΑ : Εὐθύφρονα (ετεροπροσωπία)

Κ : σοφόν στο Εὐθύφρονα

**16. Φησὶ** ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με **λαμβάνειν** τὸ ἀργύριον.  
*(= Ισχυρίζεται ο κατήγορος ότι δεν παίρνω δίκαια την αμοιβή.)*

Ρ : φησί

ΥΡ : ὁ κατήγορος

ΑΡ : λαμβάνειν (ειδικό απαρέμφατο)

ΥΑ : με (ετεροπροσωπία)

ΑΑ : τό ἀργύριον

17.Ἄλκηστις **ἐβούλετο** ὑπὲρ Ἀδμήτου **ἀποθανεῖν**. *(= Η Άλκηστη ήθελε να πεθάνει στη θέση του Άδμητου.)*

Ρ : ἐβούλετο

ΥΡ : Ἄλκηστις

ΑΡ : ἀποθανεῖν (τελικό απαρέμφατο)

ΥΑ : Ἄλκηστις (ταυτοπροσωπία)

**18.Ταύτην τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζε εἶναι.**

*Να θεωρείς αυτό το πολίτευμα ότι είναι αριστοκρατία.)*

Ρ : ἐνόμιζε

ΥΡ: (οὗτος)

ΑΡ : εἶναι (ειδικό)

ΥΑ : πολιτείαν

Κ : ἀριστοκρατίαν στο «πολιτείαν»

**19.Ὁμολογεῖται** τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην **εἶναι**. *(Θεωρείται δεδομένο ότι η πόλη είναι αρχαιότατη.)*

Ρ : ὁμολογεῖται (απρόσωπο ρήμα)

ΥΡ : εἶναι

ΥΑ : τήν πόλιν

Κ : ἀρχαιοτάτην στο «πόλιν»

20.Ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ εὐδαίμονά **σε ἐπιθυμοῦσι** **γενέσθαι**.

*(= Ο πατέρας και η μητέρα θέλουν* ***να γίνεις*** *ευτυχισμένος.)*

Ρ : ἐπιθυμοῦσι

ΥΡ : πατήρ, μήτηρ

ΑΡ : γενέσθαι (τελικό απαρέμφατο)

ΥΑ : **σε** (ετεροπροσωπία)

Κ : εὐδαίμονα στη λέξη «σε»

**ΑΣΚΗΣΗ 2 : Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε το ΥΡ και το ΥΑ (ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΤΑΣΗ** | **ΥΡ** | **ΥΑ** | **Ταυτο/**  **Ετερο-προσωπία** |
| Α. Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν. | Μένων | Μένων | ταυτοπρ |
| Β. Τὰ παιδία ἐμάνθανον διώκειν τὴν ἀρετήν. | παιδία | παιδία | ταυτοπρ |
| Γ. Κῦρος νομίζει ἀδικεῖσθαι. | Κῦρος | Κῦρος | ταυτοπρ |
| Δ. Ἀκούω τινά (= κάποιον) διαβάλλειν ἐμέ. | ἐγώ | τινά | ετεροπρ |
| Ε. Τινὲς ἔλεγον τοῦτον ἄφρονα εἶναι. | τινές | τοῦτον | ετεροπρ |
| Στ. Ηὔχοντο Ἀγησίλαον εὐτυχῆσαι. | οὗτοι | Ἀγησίλαον | ετεροπροσ |
| Ζ. Τινὲς ἐπίστευον τὸν ἐγγυητὴν γνήσιον φίλον **εἶναι**. | τινές | ἐγγυητήν | ετεροπρ |
| Η. Οὗτοι νομίζουσιν ἀγαθοὶ εἶναι. | οὗτοι | οὗτοι | ταυτοπρ |
| Θ. Ἤθελεν σῴζειν ἀνθρώπους ἀγαθούς | (οὗτος) | (οὗτος) | ταυτοπρ |
| Ι. Ἡμεῖς οὔτε χρήματα **εἰσφέρειν** **βουλόμεθα**…. | ἡμεῖς | ἡμεῖς | ταυτοπρ |
| Ια. Κροῖσος ἐνόμιζε εἶναι ὀλβιώτατος πάντων ἀνθρώπων. | Κροῖσος | Κροῖσος | ταυτοπρ |
| Ιβ. Λέγεται (**ΑΠΡΟΣΩΠΟ**) τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι. | **εἶναι** | πόλιν | ετεροπρ |
| Ιγ. Ὁ Σωκράτης ἐβούλετο διδάσκειν (ΑΡ) τὴν ἀρετήν. | Σωκράτης | Σωκράτης | ταυτοπρ |
| Ιδ.Σωκράτης ἔλεγε τὸν νεανίαν εἶναι καλόν. | Σωκράτης | νεανίαν | ετεροπρ |

Ιε. Οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ἤθελεν ἀπειθεῖν. (ΑΡ) οὐδείς οὐδείς ταυτοπρ

Ιστ. Δοκοῦμεν τὸν Σωκράτην σοφὸν εἶναι (ΑΡ). (ἡμεῖς) Σωκράτην ετεροπρ

Ιζ. Δυνάμεθα σῶσαι (ΑΡ) τὴν πατρίδα. (ἡμεῖς) (ἡμεῖς) ταυτοπρ

Ιη. Ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο ἀποχωρῆσαι (ΑΡ). (οὗτοι) (οὗτοι) ταυτοπρ

Ιθ. Οὐκ ἐπίσταμαι κιθαρίζειν. (ἐγώ) (ἐγώ) ταυτοπρ

Κ. Ἐδίδαξε τοὺς παῖδας τοξεύειν. (οὗτος) παῖδας ετεροπ

Κα. Πολλοὶ νομίζουσιν Ὅμηρον εἶναι τυφλόν. πολλοί Ὅμηρον ετεροπ

Κβ. Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν. Μένων Μένων ταυτοπ

Κγ. Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν τοὺς νόμους. (ἐγώ) ὑμᾶς ετερο

Κδ. Σόλων ἐβούλετο πολίτας φυλάττειν τοὺς νόμους. Σόλων πολίτας ετερο

**ΑΣΚΗΣΗ 3 : Απρόσωπη σύνταξη. Να βρείτε το υποκείμενο του απαρεμφάτου.**

1. Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

Ρ : ὀμολογεῖται

ΥΡ : εἶναι

ΥΑ : πόλιν

Κ στο πόλιν : ἀρχαιοτάτην

**ΣΗΜ : Το Κ προσδιορίζει :**

**Α) το Υ και είναι σε ονομαστική**

**Β) το Α και είναι σε αιτιατική**

1. Δεῖ τὴν γλῶτταν μὴ προτρέχειν τοῦ νοῦ.

Ρ : δεῖ

ΥΡ : μη προτρέχειν

ΥΑ : γλῶτταν

ΑΑ : τοῦ νοῦ

1. Οὐ ῥᾴδιον ἐστιν φύσιν μεταβαλεῖν.

Ρ : οὐ ῥάδιον ἐστιν (απρόσωπη έκφραση)

Υ απρόσωπης έκφρασης : μεταβαλεῖν

ΥΑ : (ἡμᾶς)

ΑΑ : φύσιν

1. Βαρβάρων Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἐστιν.

εἰκός ἐστιν : απρόσωπη έκφραση (=είναι φυσικό)

Υ : ἄρχειν

ΥΑ : Ἕλληνας

ΑΑ : βαρβάρων

1. Χρὴ ὑμᾶς λέγ**ειν** τὰ καίρια.

Ρ : χρή = πρέπει (απρόσωπο)

ΥΡ : λέγειν

ΥΑ : ὑμᾶς

ΑΑ : τά καίρια

1. Χρὴ τὸν ἀγαθὸν πολίτην τ’ ἀληθῆ λέγειν.

Ρ :χρή

ΥΡ : λέγειν

ΥΑ : πολίτην

ΑΑ : τ’ ἀληθῆ

1. Ὥρα ἐστὶν ἡμᾶς πράττειν ταῦτα.

ὥρα ἐστίν : απρόσωπη έκφραση

Υ : πράττειν

ΥΑ : ἡμᾶς

ΑΑ : ταῦτα

1. Ἔδοξεν αὐτοὺς τούς ἐπιόρκους κολάσαι.

Ρ : ἔδοξεν (απρόσωπο)

ΥΡ : κολάσαι

ΥΑ : αὐτούς

ΑΑ : ἐπιόρκους

1. **Τοῖς ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν.**

Ρ : ἔξεστι = είναι δυνατόν

ΥΡ : συντέμνειν

ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ : τοῖς ἰδιώταις

ΥΑ : τούς ἰδιώτας (την παίρνουμε από τη δοτική προσωπική)

ΑΑ : τάς δαπάνας

1. **Ἄξιόν ἐστι ἀνθρώποις μεμνῆσθαι τῆς ἀρετῆς.**

Απρόσωπη έκφραση : ἄξιόν ἐστι

ΥΡ : μεμνῆσθαι

ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ : ἀνθρώποις

ΥΑ : ἀνθρώπους

ΑΑ : τῆς ἀρετῆς

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** : τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις έχουν **υποκείμενο το απαρέμφατο της πρότασης**.

Α) απρόσωπα ρήματα : δεῖ (=πρέπει), χρή ( = πρέπει), προσήκει (=αρμόζει), δοκεῖ/ ἔδοξε (= φαίνεται, αποφασίστηκε)

Β) ουδέτερο ενικό επιθέτου + ἐστί = απρόσωπη έκφραση

1. **Χαλεπόν ἐστι τῇ πόλει ἀπαλλαγῆναι τοῦ κινδύνου**.

Χαλεπόν ἐστι : απρόσωπη έκφραση

Υ απρ. έκφρ : ἀπαλλαγῆναι

ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ : τῇ πόλει

ΥΑ : τήν πόλιν

ΑΑ: τοῦ κινδύνου

1. Πρέπον ἐστὶ λέγειν τ' ἀληθῆ καὶ πράττειν τὰ δίκαια.

Πρέπον ἐστί : απρόσωπη έκφραση

Υ : πράττειν, λέγειν

ΥΑ : (ἡμᾶς)

ἀληθῆ : Α στο λέγειν

δίκαια : Α στο πράττειν

1. Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἡμῶν ἔνδοξον εἶναι.

Ρ : ὁμολογεῖται

ΥΡ : εἶναι

ΥΑ : τήν πόλιν

ἔνδοξον : Κ στην πόλιν

1. Ὥρα ἐστὶν ἡμᾶς ἀπιέναι.

ὥρα ἐστίν : απρόσωπη έκφραση

Υ : ἀπιέναι = να φύγουμε

ΥΑ : ἡμᾶς

1. Ἁρμόζει καὶ ὑμῖν ἅπασι ἀκοῦσαι τοῦτο.

Ρ : ἁρμόζει

ΥΡ : ἀκοῦσαι

ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ : ὑμῖν

ΥΑ : ὑμᾶς

ΑΑ : τοῦτο

**ΑΣΚΗΣΗ 4 : Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα απρόσωπα ρήματα / απρόσωπες εκφράσεις, το υποκείμενό τους και το υποκείμενο του απαρεμφάτου.**

1. Λέγεται τους Χαλδαίους ἐλευθέρους και ἀλκίμους εἶναι.

Ρ : λέγεται (απρόσωπο ρήμα – έχει Υ το απαρέμφατο)

ΥΡ : εἶναι

ΥΑ : Χαλδαίους

Κ στο Χαλδαίους : ἐλευθέρους, ἀλκίμους

**ΣΗΜ : ΤΟ Κ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ Υ Η΄ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Αν προσδιορίζει το Υ είναι σε ονομαστική. Αν προσδιορίζει το Α είναι σε αιτιατική**.

1. Συνέβη τῶ Σόλωνι τελευτῆσαι βίῳ.

Ρ : συνέβη (απρόσωπο ρήμα)

ΥΡ : τελευτῆσαι

Δοτική προσωπική : τῷ Σόλωνι 🡪 παίρνω το ΥΑ σε πτώση αιτιατική

ΥΑ : Σόλωνα

1. Χρή τούς εὐγενεῖς γενναίως φέρειν τάς συμφοράς.

Ρ : χρή = πρέπει (απρόσωπο🡪 έχει υποκείμενο απαρέμφατο!!!!!!!!!!

ΥΡ : φέρειν

ΥΑ (αιτιατική) : εὐγενεῖς

ΑΑ : τάς συμφοράς

1. Πειθαρχεῖν δεῖ θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις.

Ρ : δεῖ = πρέπει (απρόσωπο)

ΥΡ : πειθαρχεῖν

ΥΑ (ἡμᾶς)

ΑΑ : ἀνθρώποις, θεῷ

1. Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν τάς τῆς πόλεως πύλας φυλάττειν.

ἀνάγκη ἐστίν : απρόσωπη έκφραση

Υ : φυλάττειν

ΥΑ (αιτιατική) : ἡμᾶς

Δοτική προσωπική : ἡμῖν

ΑΑ : τάς πύλας

1. Προσήκει ἡμῖν φεύγειν τήν ἀχαριστίαν.

Ρ :προσήκει =πρέπει, ταιριάζει (απρόσωπο ρήμα)

ΥΡ : φεύγειν

ΥΑ : ἡμᾶς

Δοτική προσωπική : ἡμῖν

ΑΑ : ἀχαριστίαν

1. Συμφέρει νῦν(=τώρα) Θηβαίοις ποιῆσαι ταῦτα.

Ρ : συμφέρει

ΥΡ : ποιῆσαι

ΥΑ : Θηβαίους

Δοτική προσωπική : Θηβαίοις

ΑΑ : ταῦτα – Συμφέρει τους Θηβαίους να κάνουν αυτά.

1. Οὐ ῥάδιον ἐστίν ἡμῖν ταῦτα ποιῆσαι.

Οὐ ῥάδιον ἐστίν : απρόσωπη έκφραση

Υ : ποιῆσαι

ΥΑ : ἡμᾶς

Δοτική προσωπική : ἡμῖν

ΑΑ : ταῦτα

9.Ὥρα ἐστί ἀπιέναι. = Είναι ώρα να φύγουμε.

ὥρα ἐστί : απρόσωπη έκφραση

Υ : ἀπιέναι

ΥΑ : (ἡμᾶς)

10.Ἔξεστιν σοι πράττειν τά δέοντα. = Είναι δυνατό να πράξεις τα δέοντα (αυτά που πρέπει)

Ρ : ἔξεστι = είναι δυνατό

ΥΡ : πράττειν

ΥΑ : σέ

Δοτική προσωπική : σοι

ΑΑ : τά δέοντα

11.Χρή σε πορεύεσθαι ἐπί τον ποταμόν.

Ρ : χρή = πρέπει

ΥΡ : πορεύεσθαι

ΥΑ : σε

**ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

1. Δοκοῦμεν τὸν Σωκράτην σοφὸν εἶναι. = Πιστεύουμε ότι ο Σωκράτης είναι σοφός.

Ρ : δοκοῦμεν (**προσωπικό – Α το απαρέμφατο**)

ΥΡ : ἡμεῖς

ΑΡ : εἶναι

ΥΑ : Σωκράτην

Κ στο Σωκράτην : σοφόν

1. Πλησίον ἦν ὁ σταθμός, ἔνθα τὸ στράτευμα ἔμελλε καταλύσειν.

Ρ : ἔμελλε = επρόκειτο

ΥΡ : τό στράτευμα

ΑΡ : καταλύσειν

ΥΑ : το στράτευμα (ταυτοπροσωπία)

1. Οἱ στρατιῶται ὑπώπτευον Κῦρον ἐπὶ βασιλέα ἰέναι.

Ρ : ὑπώπτευον (προσωπικό : έχει το απαρέμφατο ως Α)

ΥΡ : στρατιῶται

ΑΡ : ἰέναι

ΥΑ : Κῦρον (ετεροπροσωπία)

1. Δυνάμεθα( = μπορούμε) σῶσαι τὴν πατρίδα.

Ρ : δυνάμεθα (**προσωπικό ρήμα – το Απαρέμφατο είναι αντικείμενο**)

ΥΡ : (ἡμεῖς)

ΑΡ : σῶσαι

ΥΑ : ἡμεῖς (ταυτοπροσωπία)

ΑΑ : τήν πατρίδα

1. Συμβουλεύω τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιήσασθαι (= να σκοτώσετε).

Ρ : συμβουλεύω (**προσωπικό – έχει το απαρέμφατο ως αντικείμενο**)

ΥΡ : ἐγώ

ΑΡ : ποιήσασθαι

ΥΑ : τόν ἄνδρα

1. Κῦρος παραγγέλλει Κλεάρχῳ ἤκειν.

Ρ : παραγγέλλει (προσωπικό ρήμα)

ΥΡ : Κῦρος

ΑΡ : ἤκειν, Κλεάρχῳ

7. Ἐδόκει τῷ Κύρῳ πορεύεσθαι ἄνω.

8. Οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ἤθελεν ἀπειθεῖν.

9. Ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο ἀποχωρῆσαι.

10. Λέγεται Ξέρξην ἄνουν καὶ εὐήθη εἶναι.

11. Κροῖσος ἐνόμιζεν ἑαυτὸν εἶναι ὀλβιώτατον

12. Οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν.

13. Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

14. Φησὶ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ ἀργύριον.

15. Εὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι.

16. Ταύτην τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζε εἶναι.

17. Ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ εὐδαίμονά σε ἐπιθυμοῦσι γενέσθαι.

18. Ἄλκηστις ἐβούλετο ὑπὲρ Ἀδμήτου ἀποθανεῖν.

19. Διὰ βραχέων εἰπεῖν βούλομαι

20. Οὐκ ἐπίσταμαι κιθαρίζειν

21.Νομίζομεν ὑμᾶς πιστοὺς φίλους εἶναι.

22.Κῦρος παραγγέλλει τῷ Κλεάρχῳ ἥκειν.

23.Ἔλεγον Κῦρον ἄριστον ἄρχοντα γενέσθαι.

24.Ὤμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ Ἀριαῖος σύμμαχοι ἔσεσθαι.

25.Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.

26.Λύσανδρος τούς στρατηγούς ἐκέλευσε πλεῖν τὴν ταχίστην.

27.Ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ εὐδαίμονά σε ἐπιθυμοῦσι γενέσθαι.

28.Φησὶ (ισχυρίζεται) ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ ἀργύριον.

29.Ταύτην τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζε εἶναι.

30.Πάντας ὑμᾶς οἴομαι (= νομίζω) γιγνώσκειν τοῦτο.

31.Κροῖσος ἐνόμιζεν ἑαυτὸν εἶναι ὀλβιώτατον (τον πιο ευτυχισμένο)

32. Καλλικρατίδας ἔφη διαλλάξειν Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους.

33. Οἱ ἀδύνατοι (=ανάπηροι) οὐ δύνανται ἱππεύειν.

234 Σωκράτης βούλεται ἀπελθεῖν.

35. Οὗτος ἔλεγε ταῦτα ψευδῆ εἶναι.

36. Βοιωτοὶ ἀπειλοῦσιν εἰσβαλεῖν εἰς τὴν Ἀττικήν.

37. Λύσανδρος ἐκέλευσεν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι.

38. Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.

39. Σωκράτης πάντα ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι.

40. Οἱ Αἰγινῆται λέγουσιν οὖκ εἶναι αὐτόνομοι.

41. Ἀναξαγόρας ἔφη τὸν ἥλιον λίθον εἶναι.

42.Ὤμοσαν (= ορκίστηκαν) μὴ προδώσειν ἀλλήλους.

43. Πρωταγόρας ἔλεγεν ἄνθρωπον πάντων χρημάτων (=πραγμάτων) μέτρον εἶναι.

44. Σωκράτης ἔλεγεν οὐκ εἶναι διδάσκαλος.

45. Βίας ἔφη κρατίστην (= η καλύτερη) εἶναι δημοκρατίαν, ἐν ᾗ (=αυτή στην οποία) πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον.