**ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ**

**Απρόσωπα** ή **τριτοπρόσωπα ρήματα** ονομάζονται όσα βρίσκονται στο γ΄ ενικό πρόσωπο και δε δέχονται ως υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα. Από αυτά κάποια απαντούν μόνο ως απρόσωπα, όπως τα **χρή***,,* **ἔξεστι**, ενώ τα περισσότερα προέρχονται από προσωπικά ρήματα, ενεργητικά ή παθητικά. Μερικά από τα συνηθέστερα απρόσωπα ρήματα είναι:

|  |  |
| --- | --- |
| **ἀγγέλλεται** | **μέλλει** (πρόκειται) |
| **ἀρκεῖ** (είναι αρκετό) | **νομίζεται** |
| **δεῖ** (πρέπει) | **ὁμολογεῖται** |
| **δοκεῖ** (φαίνεται καλό, αποφασίζεται) | **πρέπει** |
| **ἔστι / ἔνεστι / πάρεστι** (είναι δυνατόν) | **προσήκει** (αρμόζει, ταιριάζει) |
| **ἐγχωρεῖ** (επιτρέπεται) | **συμβαίνει** |
| **ἐνδέχεται** | **συμφέρει** |
| **ἔξεστι** (είναι δυνατόν, επιτρέπεται) | **φαίνεται** |
| **λέγεται** | **χρὴ** (πρέπει) κ.ά. |

**Απρόσωπες εκφράσεις** είναι οι περιφράσεις που σχηματίζονται:

**α) από το ρήμα ἐστὶ και ένα αφηρημένο ουσιαστικό ή το ουδέτερο ενός επιθέτου ή μιας μετοχής:**

**ἀγαθόν ἐστι** (είναι καλό), **ἄδηλόν ἐστι** (δεν είναι φανερό), **ἀναγκαῖον ἐστί**, **θαυμαστόν ἐστι**, **καλόν ἐστι**, **κίνδυνός ἐστι**, **λόγος ἐστὶ** (λέγεται, υπάρχει φήμη), **ἄξιόν ἐστι** (αξίζει), **δεινόν ἐστι** (είναι φοβερό, παράλογο), **δέον ἐστὶ** (πρέπει), **δέος ἐστὶ** (υπάρχει φόβος), **δῆλον ἐστὶ**, **δίκαιόν ἐστι**, **εἰκός ἐστι** (= είναι φυσικό), **ῥᾴδιόν ἐστι** (είναι εύκολο), **σαφές ἐστι**, **φανερόν έστι**, **χρήσιμόν ἐστι** **χαλεπόν ἐστι** (είναι δύσκολο) κ.ά.

**β) από το ρήμα ἔχει και ένα τροπικό επίρρημα:**

**ἀναγκαίως ἔχει** (είναι αναγκαίο), **ἀρκούντως ἔχει** (αρκεί), **δεινῶς ἔχει** (είναι φοβερό), **εὖ ἔχει** (είναι καλό), **κακῶς ἔχει** (είναι κακό), **καλῶς ἔχει** (είναι καλό, σωστό), **ὀρθῶς ἔχει** (είναι σωστό, ορθό) **ῥᾳδίως ἔχει** (είναι εύκολο) κ.ά.

**Το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και των απρόσωπων εκφράσεων**

Τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις δέχονται ως υποκείμενο:

α) **άναρθρο απαρέμφατο**, τελικό ή ειδικό:

π.χ. Τοὺς νόμους δεῖ τηρεῖν τοὺς δικάζοντας
 Ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι

β) **δευτερεύουσα** **ονοματική πρόταση**, ειδική, ενδοιαστική ή πλάγια ερωτηματική:

π.χ. Ἀγγέλλεται ὅτι βασιλεὺς ἀφίκετο

 Ἄδηλόν ἐστι εἰ βουλήσονται φίλοι εἶναι

**Η δοτική προσωπική στην απρόσωπη σύνταξη**

Αρκετά συχνά δίπλα στο απρόσωπο ρήμα ή στην απρόσωπη έκφραση υπάρχει ένας **προσδιορισμός** σε πτώση **δοτική**, που δηλώνει το **πρόσωπο** στο οποίο αναφέρεται το απρόσωπο ρήμα και ονομάζεται **δοτική προσωπική.**

Η δοτική προσωπική, όταν μετατραπεί σε **αιτιατική**, δίνει **το υποκείμενο του απαρεμφάτου** που λειτουργεί ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος

π.χ. **Ἐμοὶ** προσήκει λέγειν. (= Πρέπει να μιλήσω)

προσήκει: ρήμα
λέγειν: υποκείμενο του ρήματος, τελικό απαρέμφατο
ἐμοί: δοτική προσωπική
άρα υποκείμενο του απαρεμφάτου: μὲ

→ Ἀνάγκη ἐστὶ **ἡμῖν** μάχεσθαι (= είναι αναγκαίο να πολεμήσουμε): ποιο είναι το υποκείμενο του απαρεμφάτου;

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ**

**Α. Στις επόμενες προτάσεις να βρείτε**  **τα απρόσωπα ρήματα** ή **τις απρόσωπες εκφράσεις** **και να υπογραμμίσετε τα** **υποκείμενά τους.**

 1) Χρή τούς εὐγενεῖς γενναίως φέρειν τάς συμφοράς.

 2) Δεῖ πάντας τούς πολίτας πείθεσθαι τοῖς νόμοις.

 3) Λέγεται τούς κύκνους εἶναι φιλωδούς.

 4) Ἀναγκαῖόν ἐστι τούς μαθητάς πείθεσθαι τοῖς διδασκάλοις.

 5) Οὐ χρή τῶν διδασκαλικῶν λόγων ὑμᾶς ἀμελεῖν.

 6) Χρή ἐνθυμηθῆναι ἡμᾶς τοῦτο.

 7) Γράμματα δεῖ μαθεῖν.(εδώ εννοείται το υποκείμενο).

 8) Ὁμολογεῖται τήν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

 9) Χρή ἐλευθέρους εἶναι τούς ἀνθρώπους.

10) Λέγεται τόν Ἀρχίδαμον μεῖναι περί τάς Ἀχαρνάς.

**Β. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τις** **δοτικές προσωπικές** **και στη συνέχεια να επισημάνετε τα** **υποκείμενα των απαρεμφάτων**.

1) Τῶ Σόλωνι συνέβη τελευτῆσαι τόν βίον ἀκαριαίως.

2) Προσήκει ἡμῖν φεύγειν ἀχαριστίαν.

3) Καλόν ἐστἰ ὑμῖν πορεύεσθαι ἐπί τόν Ἀχελῶον ποταμόν.

4) Ἀνάγκη ἐστί τοῖς Ἕλλησι τάς πύλας φυλάττειν.

5) Συμφέρει Θηβαίοις ταῦτα ποιῆσαι.

**Γ. Να γίνει συντακτική ανάλυση των προτάσεων.**

1) Δίκαιόν ἐστιν τοῖς Ἕλλησι μὴ δουλεύειν τοῖς βαρβάροις.

2) Πρέπει τοῖς ἀνδράσιν εἶναι θαρραλέους.

3) Χαλεπόν ἐστιν ἡμῖν εἰκάζειν τὰ μέλλοντα.

4) Ἐδόκει αὐτοῖς οὐκ ἀσφαλεῖς εἶναι.

5) Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσιν.

6) Ἀναγκαίως ἔχει τοὺς πολίτας ἀθροίσασθαι εἰς τὴν ἀγοράν.

7) Καιρός ἐστι βουλεύσασθαι περὶ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων.

8) Χρὴ τὸν Σωκράτην πιεῖν τὸ κώνιον.

9) Τεθρύληται ὅτι Ἀλέξανδρος ἀπέθανε.

10) Οὐ συμφέρει τοῖς Ἕλλησι πολεμεῖν ἀλλήλοις.