**ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ**

**Αιτιολογικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Αιτιολογικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Quod ή cum |
| Εκφέρονται | Με **οριστική**, όταν η αιτία είναι αντικειμενικά αποδεκτή (εισαγωγή με quod)  Με **υποτακτική**, όταν η αιτιολογία είναι υποθετική ή υποκειμενική (δηλαδή εκφράζει την άποψη του υποκειμένου της κύριας πρότασης) (εισαγωγή με cum) [κείμενο 34] |
| Λειτουργούν | Ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**: **quod Nasica tam aperte mentiebatur (24)**: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, η οποία εξαρτάται από τη μετοχή indignatus (μετοχή προερχόμενη από ρήμα ψυχικού πάθους) της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod και **εκφέρεται με οριστική** (παρατατικού: mentiebatur), **διότι δηλώνει αιτιολογία αντικειμενικά αποδεκτή**. Αυτές οι αιτιολογικές προτάσεις, που εισάγονται με τον σύνδεσμο quod και εξαρτώνται από ρήματα ψυχικού πάθους, συνδέονται όχι με το ρήμα άμεσα αλλά με το ουσιαστικό, το υποκείμενο του ρήματος ψυχικού πάθους [γι’ αυτό και κάποιοι τις ονομάζουν ουσιαστικές], λειτουργεί ως αντικείμενο

**Τελικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Τελικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Ut (όταν είναι καταφατικές), ut non, ut nihil κλπ (όταν είναι αρνητικές), quo (όταν ακολουθεί συγκριτικός βαθμός) |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική**, καθώς το περιεχόμενό τους είναι κάτι το επιθυμητό.  Στις τελικές προτάσεις έχουμε **ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων**: εκφέρονται μόνο με την υποτακτική του Ενεστώτα (σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) και του παρατατικού (σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο). Έχουμε, δηλαδή, συγχρονισμό της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα. Ο σκοπός είναι ιδωμένος τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του. |
| Λειτουργούν | Ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού |

**Επιρρηματικές Συμπερασματικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Συμπερασματικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Ut, ut non, ut nemo, ut nihil |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική**, επειδή στη λατινική το αποτέλεσμα θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση.  Στις τελικές προτάσεις έχουμε **ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων**: εκφέρονται μόνο με την υποτακτική του Ενεστώτα (σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) και του παρατατικού (σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο). Έχουμε, δηλαδή, συγχρονισμό της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα.  Στην κύρια πρόταση προηγούνται συνήθως επιρρήματα (sic, ita, tam κτλ.) ή αντωνυμίες (talis, tantus κτλ.), που μας ειδοποιούν ότι θα ακολουθήσει συμπερασματική πρόταση. |
| Λειτουργούν | Ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος |

**Ουσιαστικές Συμπερασματικές**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Ουσιαστικές Συμπερασματικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Ut, ut non, ut nemo, ut nihil |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική**, επειδή στη λατινική το αποτέλεσμα θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση.  Στις τελικές προτάσεις έχουμε **ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων**: εκφέρονται μόνο με την υποτακτική του Ενεστώτα (σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) και του παρατατικού (σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο). Έχουμε, δηλαδή, συγχρονισμό της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα.  Στην κύρια πρόταση προηγούνται συνήθως επιρρήματα (sic, ita, tam κτλ.) ή αντωνυμίες (talis, tantus κτλ.), που μας ειδοποιούν ότι θα ακολουθήσει συμπερασματική πρόταση. |
| Λειτουργούν | Ως Υποκείμενα ή Αντικείμενα σε ρήματα ή εκφράσεις που σημαίνουν: κατορθώνω, συμπεραίνω, απομένει, ή υπολείπεται, φτάνει, είναι καιρός, είναι νόμος, συνηθίζεται.  Επεξηγήσεις σε αντίστοιχα ουσιαστικά ή αντωνυμίες |

**Εναντιωματικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Εναντιωματικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Etsi, tametsi, quamquam  Cum, licet |
| Εκφέρονται | Με **οριστική** (εισαγωγή etsi, tametsi, quamquam), επειδή εκφράζουν μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης  Με **υποτακτική** (εισαγωγή cum, licet), επειδή την κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης, ο ομιλών δεν την δέχεται ως πραγματική  Στην κύρια πρόταση υπάρχει συχνά το tamen, η παρουσία του οποίου μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι η δευτερεύουσα πρόταση είναι εναντιωματική. |
| Λειτουργούν | Ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης |

**Παραχωρητικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Παραχωρητικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Etiamsi  Ut, licet, quamvis |
| Εκφέρονται | Με **οριστική** (εισαγωγή etiamsi), γιατί εκφράζουν μια υποθετική κατάσταση που, κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει, δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης.  Με **υποτακτική** (εισαγωγή ut, licet, quamvis), επειδή ο ομιλών δέχεται την κατάσταση αυτή ως δυνατή ή πιθανή.  Στην κύρια πρόταση υπάρχει συχνά το tamen |
| Λειτουργούν | Ως επιρρηματικός προσδιορισμός της παραχώρησης |

**Απλές Παραβολικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Απλές Παραβολικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Με τους συνδέσμους atque και et, μετά από επίθετα ή επιρρήματα που δηλώνουν ισότητα, ομοιότητα και τα αντίθετά τους: similis, par, aequus, idem – dissimilis, alius – similiter, pariter, aeque – aliter, contra κτλ.  Με τους συνδέσμους ut, sicut, όπου στην κύρια πρόταση υπάρχουν συνήθως τα επιρρήματα ita, sic κτλ., πότε και οι προτάσεις αυτές εκφράζουν τον τρόπο. |
| Εκφέρονται | Με **οριστική**, επειδή η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι (ή θεωρούνται ως) αντικειμενική πραγματικότητα. |
| Λειτουργούν | Ως **β΄ όρος της σύγκρισης**, ενώ ο πρώτος όρος είναι μια άλλη πρόταση, συνήθως η κύρια |

**Υποθετικές παραβολικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Υποθετικές Παραβολικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | ut si, velut si, tamquam (si), quasi, proinde (perinde) quasi |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική** (εισαγωγή ut, licet, quamvis), επειδή η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη ή κατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για υποθετικούς λόγους που παραλείπεται η απόδοσή τους.  Στην κύρια πρόταση υπάρχει συχνά το tamen |
| Λειτουργούν | Ως **β΄ όρος της σύγκρισης**, ενώ ο πρώτος όρος είναι μια άλλη πρόταση, συνήθως η κύρια |

**Βουλητικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Ονοματικές Βουλητικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Με το ut και οι αρνητικές με το ne (45), σπανιότερα με το quominus |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική**, επειδή το περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό.  Στις βουλητικές προτάσεις έχουμε **ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων**: εκφέρονται μόνο με την υποτακτική του Ενεστώτα (σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) και του παρατατικού (σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο). Έχουμε, δηλαδή, συγχρονισμό της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα. Η βούληση (πρόθεση) είναι δηλαδή ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. |
| Λειτουργούν | Ως Υποκείμενα ή Αντικείμενα σε ρήματα ή εκφράσεις που σημαίνουν: διατάζω, ζητώ, παρακαλώ, προτρέπω, πείθω, αποφασίζω, επιτρέπω, φροντίζω κλπ.  Επεξηγήσεις σε αντίστοιχα ουσιαστικά ή αντωνυμίες |

**Ενδοιαστικές προτάσεις**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Ονοματικές Ενδοιαστικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Ut, ne non, όταν ο φόβος είναι μήπως δε γίνει κάτι  Ne, όταν ο φόβος είναι μήπως γίνει κάτι |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική**, επειδή το περιεχόμενό τους αφορά κάτι πιθανό.  Στις ενδοιαστικές προτάσεις έχουμε **ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων**: εκφέρονται μόνο με την υποτακτική του Ενεστώτα (σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) και του παρατατικού (σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο). Έχουμε, δηλαδή, συγχρονισμό της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα. Ο φόβος είναι δηλαδή ιδωμένος τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του. Σπάνια και με υποτακτική παρακειμένου, επειδή το περιεχόμενό τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί |
| Λειτουργούν | Ως Υποκείμενα ή Αντικείμενα σε ρήματα ή εκφράσεις που σημαίνουν: φοβάμαι.  Επεξηγήσεις σε αντίστοιχα ουσιαστικά ή αντωνυμίες |

**Προτάσεις του quominus και του quin**

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις του quominus ή quin |
| Εισάγονται | Quominus, ne (καταφατικές), quin (με άρνηση), |
| Εκφέρονται | Με **υποτακτική**, επειδή το περιεχόμενό τους εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κύριας πρότασης.  Στις προτάσεις του quominus και του quin έχουμε **ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων**: εκφέρονται μόνο με την υποτακτική του Ενεστώτα (σε εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) και του παρατατικού (σε εξάρτηση από ιστορικό χρόνο). Έχουμε, δηλαδή, συγχρονισμό της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα. Η πρόθεση είναι δηλαδή ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Σπάνια και με υποτακτική παρακειμένου, επειδή το περιεχόμενό τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί |
| Λειτουργούν | Ως Υποκείμενα ή Αντικείμενα σε ρήματα ή εκφράσεις που σημαίνουν: εμποδίζω, αρνούμαι, δεν αμφιβάλλω και per me stat quominus (χάρη σε μένα δεν...), non multum abest quin (λίγο λείπει να...), facere non possum quin (δεν μπορώ να μη...).  Επεξηγήσεις σε αντίστοιχα ουσιαστικά ή αντωνυμίες |

**Οι Χρονικές Προτάσεις**

Πρόκειται για δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που δηλώνουν τον χρόνο. Ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής τους και την εκφορά τους δηλώνουν και διαφορετική χρονική βαθμίδα.

|  |  |
| --- | --- |
| Το Σύγχρονο  Εισάγονται με: dum, quoad, quamdiu  Εκφέρονται με: οριστική  Δηλώνουν το σύγχρονο της πράξης της κύριας και της δευτερεύουσας πρότασης ως εξής:  Α) Είτε παράλληλη διάρκεια της ενέργειας της κύριας και της δευτερεύουσας πρότασης,  Β) Είτε μια συνεχιζόμενη πράξη, στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη πράξη (πάντα με dum+οριστική ενεστώτα) | Πχ. Dum Caecilia vixit, Metellus illa multum amavit.  Πχ. Dum omen petit, ipsa fecit omen. |
| Το Προτερόχρονο  Εισάγονται με: ut, ubi, simulac, simul atque, postquam, cum primum  Εκφέρονται με: οριστική παρακειμένου (συνήθως)  Δηλώνουν κάτι το προτερόχρονο σε σχέση με την ενέργεια του ρήματος της κύριας πρότασης. | Πχ. Ubi in sacellum venerant, omen petiverunt |
| Το Υστερόχρονο  Εισάγονται με: dum, donec, quoad, priusquam prius…quam, antequam, ante…quam.  Εκφέρονται με: α) οριστική, όταν η πράξη ενδιαφέρει μόνο χρονικά και  β) υποτακτική, σύμφωνα με τους κανόνες ακολουθίας των χρόνων, όταν η πράξη ενδιαφέρει ως σκοπός.  Δηλώνουν το υστερόχρονο της ενέργειας της δευτερεύουσας πρότασης σε σχέση με την κύρια. | Πχ. Expectabat, dum aliqua vox auditur  Πχ. Expectabat, dum aliqua vox audiretur. |

**ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Οι ονοματικές αναφορικές προτάσεις

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Με τις αναφορικές αντωνυμίες –απλές ή εμπρόθετες- και τα αναφορικά επιρρήματα |
| Εκφέρονται | Με **οριστική**, γιατί εκφράζουν κάτι το πραγματικό (σχεδόν όλες οι προτάσεις των κειμένων μας)  Με **υποτακτική**, όταν βρίσκονται σε πλάγιο λόγο ή καθ’ έλξη:  *Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia,* ***quae scripsisset*,**... (27)  *Nescio enim quis possit diligere eum,* ***quem metuat,*** *aut eum,* ***a quo se metui putet*.** (44) |
| Λειτουργούν | Ως Υ, Α, επιθετικοί προσδιορισμοί σε αντωνυμία ή ουσιαστικό που προηγείται |

Οι επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις

|  |  |
| --- | --- |
| Είναι | Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Αναφορικές Προτάσεις |
| Εισάγονται | Με τις αναφορικές αντωνυμίες |
| Εκφέρονται | Διακρίνουμε   * α**ναφορικές τελικές**, * **αναφορικές συμπερασματικές**, * **αναφορικές αιτιολογικές**, * **αναφορικές υποθετικές** και * **αναφορικές παραχωρητικές – εναντιωματικές**.   Οι προτάσεις αυτές ακολουθούν ως προς την έγκλιση τις αντίστοιχες επιρρηματικές προτάσεις.  Στα κείμενά μας έχουμε μόνο αναφορικές συμπερασματικές προτάσεις στο κείμενο 42   * *Nonnulli sunt in hoc ordine,* ***qui aut ea****, quae imminent,* ***non videant, aut ea,*** *quae vident,* ***dissimulent****:* * *Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem* tam *stultum fore,* ***qui non videat coniurationem esse factam****, neminem* tam *improbum,* ***qui non fateatur****.* |
| Λειτουργούν | Προσδιορίζουν τον όρο στον οποίο αναφέρονται και χρησιμεύουν ως αντίστοιχοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί |