**ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : Μια τιμητική εξορία**

|  |  |
| --- | --- |
| Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, | Όλοι οι άλλοι όσοι εξορίζονται άδικα, |
| ἢ δέονται τῶν πολιτῶν ὅπως ἐπανέλθωσιν | ή εκλιπαρούν τους πολίτες να επιστρέψουν |
| ἢ διαμαρτόντες τούτου | ή αν αποτύχουν σ’ αυτό |
| λοιδοροῦσι τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, | κακολογούν τις πατρίδες τους, |
| ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας· | επειδή κατά τη γνώμη τους τούς συμπεριφέρθηκαν άσχημα· |
| ἐγὼ δὲ ἐπείπερ ἅπαξ ἠτύχησα | εγώ όμως, επειδή ακριβώς μια φορά ατύχησα |
| ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην, | κατά τρόπο ανάξιο προς όσα έκανα ως πολίτης, |
| καὶ κατηγορῶν ἄλλων αὐτὸς ἑάλων, | κι ενώ κατηγορούσα άλλους, καταδικάστηκα ο ίδιος, |
| ἄχθομαι μέν, ὥσπερ εἰκός ἐστιν, | στενοχωριέμαι, βέβαια, όπως είναι φυσικό, |
| ἀγανακτῶ δὲ οὐδέν. | όμως καθόλου δεν αγανακτώ. |
| Οὐ γὰρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός εἰμι ὥστε, | Γιατί εγώ βέβαια δεν είμαι τόσο ηλίθιος ώστε, |
| ἐξ ἧς πόλεως Θεμιστοκλῆς ἐξηλάθη | από την πόλη από την οποία εξορίστηκε ο Θεμιστοκλής |
| ὁ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας, | ο ελευθερωτής της Ελλάδας, |
| καὶ ὅπου Μιλτιάδης, γέρων ὢν | και στην οποία ο Μιλτιάδης, που ενώ ήταν γέρος |
| ἐν τῷ δεσμωτηρίω ἀπέθανε, | πέθανε στο δεσμωτήριο, |
| ὅτι μικρόν ὤφειλε τῷ δημοσίῳ | γιατί χρωστούσε μικρό ποσό στην πολιτεία |
| ταύτη τῇ πόλει Αἰσχίνην τὸν Ἀτρομήτου | μ’ αυτήν την πόλη ο Αισχίνης του Ατρομήτου |
| φεύγοντα ἀγανακτεῖν οἴεσθαι δεῖν, | να θεωρεί ότι πρέπει να αγανακτεί επειδή είναι εξόριστος, |
| εἴ τι τῶν εἰωθότων Ἀθήνησιν ἔπαθεν. | γιατί έπαθε κάτι από αυτά που είναι συνηθισμένα στην Αθήνα. |
| Ἀλλ’ ἔγωγε καὶ λαμπρόν εἰκότως μοι νομίσαιμ’ ἂν αὐτὸ γενέσθαι, | Αλλά εγώ τουλάχιστον θα μπορούσα να θεωρήσω εύλογα ακόμα και λαμπρό αυτό που μου συνέβη, |
| τὸ μετ’ ἐκείνων ἐν ἀδοξίᾳ παρὰ τοῖς ἔπειτα ἀνθρώποις | δηλαδή το ότι έχω πέσει στην αφάνεια για τις μελλοντικές γενιές μαζί με εκείνους |
| καὶ ἄξιος τοῦ ὅμοια παθεῖν ἐκείνοις γεγονέναι. | και έχω αξιωθεί να πάθω τα ίδια με εκείνους. |

[Αισχίνου], Ἐπιστολαί 3. 1-3

Γ' τάξη, 10η ενότητα, Μια τιμητική εξορία

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Οἱ μέν ἄλλοι πάντες ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως**  φεύγω = εξορίζομαι (πβ. ν.ε.: φυγή, φυγάς, φυγαδεύω) |  |
| **2 ἤ δέονται τῶν πολιτῶν ὅπως ἐπανέλθωσιν**  δέομαι + γεν. = ζητώ από κάποιον, παρακαλώ, εκλιπαρώ (πβ. ν.ε.: δέηση) |  |
| **3 ἤ διαμαρτόντες τούτου**  διαμαρτάνω + γεν. = αποτυγχάνω |  |
| **4 λοιδοροῦσι τάς ἑαυτῶν πατρίδας,**  λοιδορέω, λοιδορῶ = κακολογώ |  |
| **5 ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας·**  ὡς φαύλως προσφερομένας = επειδή κατά τη γνώμη τους συμπεριφέρθηκαν άσχημα |  |
| **6 ἐγώ δέ ἐπείπερ ἅπαξ ἠτύχησα**  ἐπείπερ = επειδή ακριβώς / βέβαια ἅπαξ = μία φορά ἀτυχέω, ἀτυχῶ = αποτυγχάνω, ατυχώ |  |
| **7 ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην,**  ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην = κατά τρόπο ανάξιο προς όσα έκανα ως πολίτης |  |
| **8 καί κατηγορῶν ἄλλων αὐτός ἑάλων,**  ἑάλων (οριστ. αορ. β΄ ρ. ἁλίσκομαι) = καταδικάστηκα (πβ. ν.ε.: άλωση, ευάλωτος, αιχμάλωτος) |  |
| **9 ἄχθομαι μέν, ὥσπερ εἰκός ἐστιν,**  ἄχθομαι = δυσανασχετώ, στενοχωριέμαι  ὥσπερ = όπως εἰκός ἐστιν (απρόσ. έκφραση) = είναι φυσικό |  |
| **10 ἀγανακτῶ δέ οὐδέν.** |  |
| **11 Οὐ γάρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός εἰμι ὥστε,**  οὕτως = έτσι, τόσο ἔγωγε = εγώ βέβαια / τουλάχιστον |  |
| **12 ἐξ ἧς πόλεως Θεμιστοκλῆς ἐξηλάθη**  ἐξ ἧς = από την οποία ἐξηλάθη (ορ. παθ. αορ. α΄ρ. ἐξελαύνομαι) = εξορίστηκε |  |
| **13 ὁ τήν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας,** |  |
| **14 καί ὅπου Μιλτιάδης, γέρων ὤν** |  |
| **15 ἐν τῷ δεσμωτηρίω ἀπέθανε,**  τὸ δεσμωτήριον = η φυλακή |  |
| **16 ὅτι μικρόν ὤφειλε τῷ δημοσίῳ**  ὅτι = διότι |  |
| **17 ταύτη τῇ πόλει Αἰσχίνην τόν Ἀτρομήτου**  ταύτη τῇ πόλει = με αυτή την πόλη  Αἰσχίνην τόν Ἀτρομήτου = ο Αισχίνης του Ατρομήτου |  |
| **18 οἴεσθαι δεῖν ἀγανακτεῖν φεύγοντα,**  οἴεσθαι = να θεωρεί  δεῖν = ότι πρέπει  ἀγανακτεῖν = να αγανακτεί  φεύγοντα = επειδή είναι εξόριστος |  |
| **19 εἴ τι τῶν εἰωθότων Ἀθήνησιν ἔπαθεν.**  εἴ τι ἔπαθεν = επειδή έπαθε κάτι τὸ εἰωθός (μτχ. ρ. εἴωθα) = το συνηθισμένο Ἀθήνησι = στην Αθήνα |  |
| **20 Ἀλλ’ ἔγωγε καί λαμπρόν εἰκότως μοι νομίσαιμ’ ἄν αὐτό γενέσθαι,** | Αλλά εγώ τουλάχιστον θα μπορούσα να θεωρήσω ακόμα και λαμπρό αυτό που μου συνέβη, |
| **21 τό μετ’ ἐκείνων ἐν ἀδοξίᾳ παρά τοῖς ἔπειτα ἀνθρώποις καί ἄξιος τοῦ ὅμοια παθεῖν ἐκείνοις γεγονέναι.**  ἡ ἀδοξία = η ασημότητα, η αφάνεια (εδώ ειρωνική η χρήση) | δηλαδή το ότι έχω πέσει στην αφάνεια για τις μελλοντικές γενιές μαζί με εκείνους και έχω αξιωθεί να πάθω τα ίδια με εκείνους |

[Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες (**ὅσοι** **φεύγουσιν** ἀδίκως), ἢ **δέονται** τῶν πολιτῶν] (**ὅπως** **ἐπανέλθωσιν)**, ἢ [διαμαρτόντες τούτου **λοιδοροῦσι** τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας]·

* Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἢ **δέονται (Ρ)** τῶν πολιτῶν 🡪 οἱ ἄλλοι : ΥΡ, πάντες : κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «ἄλλοι», τῶν πολιτῶν : ΑΡ
* **ὅσοι** **φεύγουσιν(Ρ)** ἀδίκως :αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο «ἄλλοι», ὅσοι : ΥΡ φεύγουσι, ἀδίκως :επιρ. προσδιορισμός τρόπου στο «φεύγουσι»
* **ὅπως** **ἐπανέλθωσιν(Ρ) :** τελική πρόταση, ΥΡ : ὅσοι φεύγουσι ἀδίκως
* **διαμαρτόντες τούτου λοιδοροῦσι τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας** : κύρια πρόταση

λοιδοροῦσι : ρήμα, ΥΡ : πάντες

**τάς πατρίδας** : ΑΡ λοιδοροῦσι **τάς ἑαυτῶν** : επιθετικός προσδιορισμός δυνάμει του άρθρου στο «πατρίδας»

**ἑαυτῶν** : γενική κτητική στη λέξη «πατρίδας»

**ὡς προσφερομένας** : **ὡς + μετ = αιτιολογική υποκειμενικής αιτιολογίας (μτφ : επειδή κατά τη γνώμη τους επειδή δήθεν**) ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ «πατρίδας»

φαύλως : επιρρηματικός προσδιορισμός **τρόπου** στο **προσφερομένας**

αὐτοῖς : **Α στο προσφερομένας**

διαμαρτόντες: υποθετική μετοχή συνημμένη στο «ὅσοι»

τούτου : Α στο διαμαρτόντες (ἁμαρτάνω + Α σε γενική)

[ἐγὼ δὲ (**ἐπείπερ** ἅπαξ ἀναξίως (**ὧν** **ἐπολιτευσάμην)** **ἠτύχησα)**, καὶ (κατηγορῶν ἄλλων αὐτὸς **ἑάλων)**, **ἄχθομαι** μέν], (ὥσπερ **εἰκός ἐστιν)**, [**ἀγανακτῶ** δὲ οὐδέν] .

**-->ἐπείπερ** ἅπαξ ἀναξίως **ἠτύχησα (Ρ):** αιτιολογική πρόταση (περ = ακριβώς)

ἅπαξ : επιρρηματικός προσδιορισμός ποσού/χρόνου στο ἠτύχησα

ἀναξίως : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο ἠτύχησα

**--> ὧν** **ἐπολιτευσάμην :** αναφορική πρόταση ως Α στο «ἠτύχησα», ὥν : γενική αναφοράς στο «ἐπολιτευσάμην»

**-->** κατηγορῶν ἄλλων αὐτὸς **ἑάλων(Ρ) :** αιτιολογική, ΥΡ : ἐγώ, κατηγορῶν: τροπική μετοχή συνημμένη στο ΥΡ, τῶν ἄλλων : Α του κατηγορῶν, αὐτός: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἐγώ

-->ὥσπερ ( = όπως ακριβώς) **εἰκός ἐστιν : α**ναφορική παραβολική

[Οὐ γὰρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός **εἰμι]** (ὥστε, (ἐξ ἧς πόλεως Θεμιστοκλῆς ὁ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας **ἐξηλάθη)**, καὶ (ὅπου Μιλτιάδης, (ὅτι μικρὸν **ὤφειλε** τῷ δημοσίῳ), γέρων ὢν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ **ἀπέθανε)**, ταύτῃ τῇ πόλει Αἰσχίνην τὸν Ἀτρομήτου φεύγοντα ἀγανακτεῖν οἴεσθαι δεῖν), (εἴ τι τῶν εἰωθότων Ἀθήνησιν **ἔπαθεν)**.

* (ὥστε ταύτῃ τῇ πόλει Αἰσχίνην τὸν Ἀτρομήτου φεύγοντα ἀγανακτεῖν **οἴεσθαι** δεῖν) : δευτερεύουσα απαρεμφατική συμπερασματική πρόταση

**οἴεσθαι** : απαρέμφατο σε θέση ρήματος (απαρεμφατική)

φεύγοντα : αιτιολογική μετοχή ( = επειδή είναι εξόριστος)

Αἰσχύνην : Υ του οἴεσθαι

Ἀτρομήτου : γενική καταγωγής στο Αἰσχύνην

τῇ πόλει : δοτική αιτίας στο ἀγανακτεῖν

ταύτῃ : επιθετικός προσδιορισμός στο πόλει

δεῖν : Α του οἴεσθαι ἀγανακτεῖν : Υ του δεῖν

* ἐξ ἧς πόλεως Θεμιστοκλῆς ὁ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας **ἐξηλάθη :** δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στη λέξη «πόλιν»

**ἐξηλάθη** : ρήμα **Θεμιστοκλῆς** : Υ του ρήματος ἐξηλάθη

ὁ ἐλεθερώσας : επιθετική μετοχή επειδή έχει άρθρο/επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη «Θεμιστοκλῆς»

ὁ : Υ του ἐλευθερώσας

τήν Ἑλλάδα : Α του ἐλευθερώσας

ἐκ πόλεως : εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο ἐξηλάθη

ἧς : επιθετικός προσδιορισμός στο πόλεως

* ὅπου Μιλτιάδης γέρων ὢν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ **ἀπέθανε :** δευτερεύουσα αναφορική τοπική πρόταση που προσδιορίζει τη λέξη «πόλεως»

ἀπέθαθνε : ρήμα Μιλτιάδης : Υ του ἀπέθανε

ὤν : εναντιωματική μετοχή συνημμένη στο Μιλτιάδης

γέρων : Κατηγορούμενο στο Μιλτιάδης

ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ : εμπρόθετος προσδιορισμός στάσης σε τόπο στο ἀπέθανε

* εἴ τι τῶν εἰωθότων Ἀθήνησιν **ἔπαθεν :** δευτερεύουσα αιτιολογική υποθετικής αιτιολογίας

ἔπαθεν : ρήμα ΥΡ : Μιλτιάδης (ἔπαθεν)

ΑΡ ἔπαθεν : τι

τῶν εἰωθότων : γενική διαιρετική στο τι

Ἀθήνησιν : επίρρημα της στάσης σε τόπο

**Ἀλλ’ ἔγωγε καὶ λαμπρὸν εἰκότως μοι νομίσαιμ’ ἂν αὐτὸ γενέσθαι, τὸ μετ’ ἐκείνων ἐν ἀδοξίᾳ παρὰ τοῖς ἔπειτα ἀνθρώποις καὶ ἄξιος τοῦ ὅμοια παθεῖν ἐκείνοις γεγονέναι**.

νομίσαιμ’ ἄν : Ρήμα ἔγωγε ( = εγώ βέβαια) : ΥΡ νομίσαιμι

γενέσθαι : ΑΡ νομίσαιμι αὐτό : ΥΑ γενέσθαι

λαμπρόν : Κ στο αὐτό

τό γεγονέναι : επεξήγηση στη λέξη «αὐτό» δυνάμει του άρθρου, δηλαδή γίνεται επεξήγηση επειδή υπάρχει το άρθρο (Υγεγονέναι :ἔγωγε)

ἄξιος : Κ στο ἔγωγε (λόγω του γεγονέναι που είναι απαρέμφατο συνδετικού ρήματος)

τοῦ παθεῖν : γενική της αξίας δυνάμει του άρθρου στη λέξη «ἄξιος» 🡪 η γενική που εξαρτάται από επίθετα όπως ἄξιος, ἀνάξιος, ἰσάξιος είναι γενική της αξίας (Υ παθεῖν : ἔγωγε)

**ὅμοια** : Α του παθεῖν

**ἐκείνοις** : γενική αντικειμενική στο ὅμοια 🡪 η δοτική που εξαρτάται από επίθετα ὅμοιος, ἀνόμοιος, ἴσος ονομάζεται δοτική αντικειμενική

**ἐν ἀδοξίᾳ** : εμπρόθετος της κατάστασης στο παθεῖν

**παρά τοῖς ἀνθρώποις** : εμπρόθετος του τόπου μεταφορικά στο παθεῖν 🡪 ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ Ο ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ!

**ΛEΞEIΣ ΠOY EIΣAΓOYN ΠEPIΣΣOTEPA  
AΠO ENA EIΔH ΔEYTEPEYOYΣΩN ΠPOTAΣEΩN**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΛEΞH** | **ΕIΔH ΠPOTAΣEΩN ΠOY EIΣAΓEI** |
| ***ὅτι*** | ειδικές, αιτιολογικές αντικειμενικής αιτιολογίας |
| ***ὡς*** | ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές, αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, χρονικές, αναφορικές |
| ***ἐπεί, ἐπειδὴ*** | αιτιολογικές, χρονικές |
| ***ὅτε, ὁπότε*** | αιτιολογικές, χρονικές |
| ***ὅπως*** | πλάγιες ερωτηματικές, τελικές, αναφορικές, ενδοιαστικές (*ὅπως μὴ*) |
| ***εἰ*** | υποθετικές, πλάγιες ερωτηματικές, αιτιολογικές υποθετικής αιτιολογίας |
| ***ἐάν, ἄν, ἢν*** | υποθετικές, πλάγιες ερωτηματικές |
| **αναφορικές αντωνυμίες** **αναφορικά επιρρήματα** | αναφορικές,  πλάγιες ερωτηματικές |

**ΑΣΚΗΣΗ 1 : Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις, να βρείτε το ρήμα εξάρτησής τους και τη συντακτική τους θέση στα παρακάτω παραδείγματα.**

α. Ἐπειδὴ Ἀλέξανδρος βούλεται θεός εἶναι, ἔστω θεός. : αιτιολογική

β. Οἱ τριάκοντα πᾶν ἐποίησαν, ὥστε μὴ δοῦναι δίκην. : συμπερασματική απαρεμφατική επειδή έχει απαρέμφατο σε θέση ρήματος.

γ. Μετεμέλοντο οἱ Ἀθηναῖοι, ὅτι οὐ ξυνέβησαν τοῖς Λακεδαιμονίοις. : αιτιολογική επειδή εξαρτάται από ρήμα ψυχικού πάθους (μετεμέλοντο)

δ. Ἐπορευόμην, ἵνα αὐτὸν ὠφελοίην. :τελική

ε. Εἰ καὶ χρημάτων εὐποροῦμεν, οὐκ εὐτυχοῦμεν. : εναντιωματική

στ. Καὶ δεινὸν ἂν ἦν, εἰ πρὸς τὰ δῶρα ἀποβλέπουσιν οἱ θεοί.: υποθετική

ζ. Οἱ τριάκοντα ᾑρέθησαν ἐφ' ᾧτε συγγράψαι νόμους. Συμπερασματική που δηλώνει όρο-συμφωνία-προϋπόθεση επειδή εισάγεται με το ἐφ' ᾧτε

η. Κύνας τρέφομεν, ἵνα φυλάττωσι τὰς οἰκίας. : τελική

θ. Ἴσως ἀναγκασθησόμεθα πολεμεῖν, κἂν νῦν μὴ ἐθέλωμεν. : εναντιωματική

ι. Δίκαιος γίγνου, ἵνα καὶ δικαίων τυγχάνῃς. :τελική

ια. Οὔ με πείσεις, κἄν με πείσεις. : εναντιωματική

ιβ. Στρατηγοὺς αἱροῦνται τούτου ἕνεκα, ἵνα αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσι. : τελική ως επεξήγηση στο «τούτου ἕνεκα» **που είναι εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού : το ένα συντακτικό ισοδύναμο επεξηγεί το άλλο συντακτικό ισοδύναμο**

ιγ. Κριτίας πάντ' ἐποίει, ὥστε διαβαλεῖν Θηραμένην.

ιδ. Ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε, ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασι.

ιε. Ἥξουσιν αἱ μέριμναι, κἂν μὴ θέλῃς.

ιστ. Ταύτην τὴν τάφρον βασιλεύς ποιεῖ, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα.

ιζ. Καὶ ἂν οἱ πολέμιοι νικήσωσι τὸ ναυτικόν, κρατήσομεν αὐτῶν.

ιη. Κἂν μὴ ἐθέλωμεν πολεμεῖν, ἴσως ἀναγκασθησόμεθα τοῦτο ποιεῖν.

ιθ. Οὐχ ἥκετε, ἵνα νομοθετήσετε περὶ αὐτῶν.

**ΑΣΚΗΣΗ 2 : Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις, να βρείτε το ρήμα εξάρτησής τους και τη συντακτική τους θέση στα παρακάτω παραδείγματα.**

α. Ἐπειδὰν πάντα ἀκούσητε, κρίνατε.

β. Εἰ μὴ τοὺς νόμους τηροῦμεν, λέλυται πάντα.

γ. Ἐμάχοντο μέχρι οἱ Ἀθηναῖοι ἐνέπλευσαν.

δ. Ἐὰν πάντα ἀκούσητε, κρίνατε.

ε. Οἱ τριάκοντα ᾑρέθησαν, ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τεῖχη καθῃρέθη.

στ. Εἰ εἰσὶ βωμοί, εἰσὶ καὶ θεοί.

ζ. Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν.

η. Ἔσει ἐλεύθερος, ἐὰν ἀπολυθῇς ἐπιθυμίας.

θ. Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα.

ι. Ἀγησίλαος ὁπότε στρατοπεδεύοιτο, ἐπεμέλετο καὶ τῶν μικρῶν παιδαρίων.

ια. Ἤν τις τὸν οἶνον πίνῃ πρὸς ὑπερβολήν, αἰσχρὰ πάσχει.

ιβ. Οὐ παύσονται κακῶν οἱ πόλεις, πρὶν ἂν οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν.

ιγ. Ἐὰν οὗτοι ἐξαπατήσωσιν ὑμᾶς, ἐκ τῶν ὑμετέρων ὠφεληθήσονται.

ιδ. Τότε πλεῖστα κερδαίνουσι, ὅταν τίμιον τὸν σῖτον πωλῶσιν.

**ΑΣΚΗΣΗ 3 : Να βρείτε τις επιρρηματικές μικτές αναφορικές προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους.**

α. Οὔτε ἂν αὐτοὶ ἐπεχειροῦμεν πράττειν ἃ μὴ ἠπιστάμεθα.

β. Τίς οὕτω μαίνεται, ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι;

γ. Ἐμακάριζον τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων ἐκύρησε.

δ. Ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ὅ,τι πέμψουσιν ἐς τὴν Λέσβον.

ε. Δώσω ὑμῖν ἡγεμόνα, ὃς ὑμᾶς διὰ τῶν ὀρέων ἄξει.

στ. Κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι.

ζ. Ἐγὼ ὀκνοίην ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν Κῦρος δοίη.

η. Ὁ μὲν κατῴκτιρε τὴν γυναῖκα, οἵου ἀνδρὸς στέροιτο.

θ. Τοιοῦτος ὁ Στάσιππος ἦν, οἷος μὴ βούλεσθαι πολλοὺς ἀποκτείνειν.

ι. Τῶν βαρβάρων οὓς βουληθείης, θᾶττον ἂν καταστρέψαιο.

ια. Ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖα ἔστιν οἷς ἀποπλευσούμεθα.

ιβ. Παῖδές μοι οὔπω εἰσίν, οἵ με θεραπεύσουσι.

**OI ΔEYTEPEYOYΣEΣ ONOMATIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EIΔOΣ** | **ΕΙΣΑΓONTAI ME:** | **ΕΚΦEPONTAI ME:** | **XPHΣIMOΠOIOYNTAI ΩΣ:** |
| **ΕΙΔΙΚΕΣ** | *ὅτι* (αντικειμενική κρίση)   *ὡς* (υποκειμενική κρίση) | Oριστική  Δυνητική οριστική  Δυνητική ευκτική  Ευκτική του πλάγιου λόγου | 1. Aντικείμενα σε ρήματα: λεκτικά, γνωστικά, δεικτικά, αισθητικά 2. Yποκείμενα σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας 3. Eπεξηγήσεις σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο |
| **ENΔOIAΣTIKEΣ** | *μή, ὅπως μὴ* (φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο)  *μὴ οὐ* (φόβος μήπως δε γίνει κάτι επιθυμητό) | Υποτακτική   Ευκτική του πλάγιου λόγου | 1. Aντικείμενα σε ρήματα: φόβου, υποψίας, δισταγμού, ανησυχίας 2. Yποκείμενα σε απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας 3. Eπεξηγήσεις σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο |
| **ΠΛAΓIEΣ EPΩTHMATIKEΣ** | **OΛIKHΣ AΓNOIAΣ** | Οριστική   Δυνητική οριστική   Δυνητική ευκτική   Απορηματική υποτακτική  Ευκτική του πλάγιου λόγου | 1. Αντικείμενα σε ρήματα: ερωτηματικά, γνωστικά, λεκτικά, δεικτικά, σκέψης, φροντίδας, απόπειρας, προσοχής 2. Yποκείμενα σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας 3. Eπεξηγήσεις σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο |
| **Mονομελείς**: *εἰ, ἐάν, ἄν, ἢν*  **Διμελείς**: *εἰ - ἢ πότερον(-α) - ἢ εἴτε - εἴτε* |
| **MEPIKHΣ AΓNOIAΣ** |
| Eρωτηματικές αντωνυμίες ή ερωτηματικά επιρρήματα  Aναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα |

**OI ΔEYTEPEYOYΣEΣ EΠIPPHMATIKEΣ ΠPOTAΣEIΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EIΔOΣ** | | **ΕΙΣΑΓONTAI ME:** | **ΕΚΦEPONTAI ME:** | **XPHΣIMOΠOIOYNTAI ΩΣ:** |
| **AITIOΛOΓIKEΣ** |  | *ὅτι ὡς διότι ἐπεὶ ἐπειδὴ* | **•** Εγκλίσεις προτάσεων κρίσης **•** Ευκτική του πλάγιου λόγου | **•** Eπιρρ. προσδ. αιτίας κυρίως σε ρήματα ψυχικού πάθους **•** Eπεξηγήσεις σε εμπρόθ. προσδ. αιτίας |
| *εἰ* (υποθετική αιτιολογία) | Υποκείμενα σε απρόσωπες εκφράσεις ψυχικού πάθους |
| **ΤΕΛΙΚΕΣ** |  | *ἵνα (μὴ) ὅπως (μὴ) ὡς (μὴ)* | **•** Yποτακτική (με ή χωρίς το *ἄν*) **•** Oριστική ιστορικού χρόνου **•** Eυκτική του πλάγιου λόγου | **•** Eπιρρ. προσδ. σκοπού κυρίως σε ρήματα κίνησης ή σκόπιμης ενέργειας **•** Eπεξηγήσεις σε εμπρόθ. προσδ. σκοπού |
| **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ** |  | *ὥστε ὡς* | **•** Eγκλίσεις προτάσεων κρίσης **•** Eυκτική του πλάγιου λόγου | Eπιρρ. προσδ. αποτελέσματος (πραγματικού) |
| *ὥστε ὡς* | Aπαρέμφατο | Eπιρρ. προσδ. αποτελέσματος ενδεχόμενου ή επιδιωκόμενου |
| *ἐφ' ᾧ ἐφ' ᾧτε* | **•** Aπαρέμφατο **•** Oριστική μέλλοντα | **•** Eπιρρ. προσδ. όρου – συμφωνίας **•** Eπεξηγήσεις σε εμπρόθ. προσδ. όρου – συμφωνίας |
| **ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ** |  | *εἰ* | **•** Oριστική **•** Eυκτική | Eπιρρ. προσδ. προϋπόθεσης |
| *ἐάν, ἄν, ἢν* | Yποτακτική |
| **ΕΝΑΝΤΙΩ- ΜΑΤΙΚΕΣ** |  | *εἰ καὶ* | Oριστική ή ευκτική | Eπιρρ. προσδ. εναντίωσης |
| *ἐὰν/ἂν/ἢν καὶ* | Yποτακτική |
| **ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ** |  | όταν εξαρτώνται από καταφατική πρόταση | Oριστική ή ευκτική | Eπιρρ. προσδ. παραχώρησης |
| *καὶ εἰ, κεἰ* |
| *καὶ ἄν, κἄν, καὶ ἤν, καὶ ἐὰν* | Yποτακτική     Oριστική ή ευκτική |
| όταν εξαρτώνται από αρνητική πρόταση |
| *οὐδ' εἰ, μηδ' εἰ* |
| *οὐδ' ἐὰν/ἂν/ἤν, μηδ' ἐὰν/ἂν/ἢν* | Yποτακτική |
| **ΧΡΟΝΙΚΕΣ** |  | **•** Xρονικούς συνδέσμους ή χρονικές εκφράσεις **•** Xρονικά επιρρήματα **•** Eμπρόθετες αναφορικές εκφράσεις | Oριστική | Επιρρ. προσδ. χρόνου |
| **Χρονικές υποθετικές** | Xρονικούς συνδέσμους | Eυκτική |
| Xρονικοϋποθετικούς συνδέσμους | Yποτακτική |
|  | *πρὶν* | Έγκλιση ύστερα από αρνητική πρόταση· δηλώνουν το προτερόχρονο. |
| Aπαρέμφατο ύστερα από καταφατική πρόταση· δηλώνουν το υστερόχρονο. |