**Το απαρέμφατο**

 ↙ ↘

 **Ειδικό** (μεταφρ: ότι) **Τελικό** (μεταφρ: να)

 Ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι. Βούλομαι ἐξετάσαι τὰ παρόντα

 πράγματα.

Α) Έναρθρο: (αντιστοιχεί με ουσιαστικό): Χρησιμοποιείται ως υποκείμενο, αντικείμενο ή προσδιορισμός.

Τὸ ζῆν ἐστὶ χαλεπὸν. (υποκ.)

Β) Άναρθρο: Χρησιμοποιείται ως αντικείμενο προσωπικών ρημάτων, υποκείμενο απρόσωπων ρημάτων ή απρόσωπων εκφράσεων, προσδιορισμός κ. ά.

Οὐ τῶν κοινῶν ἀπέχεσθαι δυνάμεθα. (αντικ.)

Δεῖ γράμματα μαθεῖν. (υποκ.)

Ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι.

Το υποκείμενο του απαρεμφάτου

**Ταυτοπροσωπία**: Το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος.

 Θέλω ἐλθεῖν. Πρωταγόρας ἐνόμιζε πάντα γιγνώσκειν.

**Ετεροπροσωπία:** Το υποκείμενο του απαρεμφάτου δ ε ν είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος. Τότε το υποκείμενο του απαρεμφάτου μπαίνει σε πτώση αιτιατική.

Θέλω τὸν ἄνθρωπον ἐλθεῖν. Σωκράτης ἡγεῖτο τοὺς θεοὺς πάντα εἰδέναι.

Συμβουλεύω ὑμῖν μὴ παραδιδόναι τὰ ὄπλα. (εννοείται: *ὑμᾶς*)

Το ίδιο συμβαίνει και στην απρόσωπη σύνταξη.

Δεῖ ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων ἀκοῦσαι.