# ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

**ΤΗΣ**

**ΑΡΧΑΙΑΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ**



# ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ο τονισμός των λέξεων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας γίνεται με βάση τους εξής κανόνες:

**1.** Καμιά λέξη πολυσύλλαβη δεν τονίζεται πέρα από την προπαραλήγουσα:

*π.χ. περιαγόμεθα*

**2.** Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται:

*π.χ. βεβαίου αλλά βέβαιος*

**3.** Όταν η προπαραλήγουσα τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία:

*π.χ. ἐρώτησις*

**4.** Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία:

*π.χ. εἰπέ, βίος, σοφός.*

**5.** Όταν η παραλήγουσα είναι μακρόχρονη και τονίζεται παίρνει πάντα περισπωμένη μπροστά από βραχύχρονη λήγουσα:

*π.χ. ἐσθῆτος, μεῖον*

**ΟΜΩΣ οι λέξεις που προκύπτουν από συνένωση με μερικά εγκλιτικά κρατούν τον αρχικό τους τόνο και δεν ακολουθούν τους κανόνες τονισμού.**

*π.χ. τηλικαίδε*

Έτσι και το *εἲθε, οὒτε, μήτε, ὥστε, ὥσπερ...*

**6.** Όταν η παραλήγουσα είναι μακρόχρονη και τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία μπροστά από μακρόχρονη λήγουσα:

*π.χ. ὑφαίνω, λήθη*

**7.** Οι δίφθογγοι γενικά είναι μακρόχρονοι. Τα -**αι**- και -**οι**- λογαριάζονται βραχύχρονα στο τέλος ασυναίρετης κλιτής λέξης: π.χ. *κῆποι*.

**ΟΜΩΣ όταν προέρχονται από συναίρεση είναι μακρόχρονα ακόμη και στο τέλος λέξης.**

π.χ. *Ἑρμαῖ*

**ΠΡΟΣΟΧΗ τα -αι- και -οι- είναι μακρόχρονα στην ευκτική και στο τέλος επιρρημάτων και επιφωνημάτων.**

π.χ. *παιδεύσαι, οἴκοι, Ἰσθμοῖ*

**8.** Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική κα κλητική των πτωτικών (άρθρων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, επιθέτων, μετοχών) στον ενικό και πληθυντικό, όταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει οξεία:

π.χ. *ἡ εὐχή, την εὐχήν, ὦ εὐχή - αἱ εὐχαί, τάς εὐχάς, ὦ εὐχαί - ποιμήν, ἀγαθή, αὐτήν, εἰπών.*

**9.** Η μακροκατάληκτη γενική και δοτική των πτωτικών στον ενικό και πληθυντικό, όταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωμένη:

π.χ. *τῆς τιμῆς, τῇ τιμῇ - τῶν τιμῶν, ταῖς τιμαῖς*

**10.** Η λήγουσα μιας λέξης, όταν προέρχεται από συναίρεση και τονίζεται παίρνει κανονικά περισπωμένη.

π.χ. *(ποιέω) ποιῶ, (χρυσέαι) χρυσαῖ*

**11.** Όλες οι πτώσεις των πτωτικών στον ενικό και πληθυντικό τονίζονται στη συλλαβή, όπου τονίζεται και η ονομαστική του ενικού, αν δεν εμποδίζει η λήγουσα:

π.χ. *ἣρως, ἣρωος, ἣρωες όμως ἡρώων (εμποδίζει η λήγουσα που είναι μακρόχρονη)*

π.χ. *ὁ παιδεύων, του παιδεύοντος, οἱ παιδεύοντες όμως τῶν παιδευόντων*.

# ΑΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

## ΑΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Οι άτονες λέξεις της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας είναι **δέκα μονοσύλλαβες**:

Οι τέσσερις τύποι του άρθρου **ὁ, ἡ, οἱ, αἱ**

Οι προθέσεις **εἰς, ἐν, ἐκ (ἐξ).**

Τα μόρια **ὡς, εἰ, οὐ (οὐκ-οὐχ).**

Οι λέξεις αυτές δεν τονίζονται, γιατί προφέρονται πολύ στενά με τη λέξη που τις ακολουθεί λέγονται ακόμα προκλιτικές ή προκλιτικά, γιατί κλίνουν πολύ προς την επόμενη λέξη και το φαινόμενο λέγεται πρόκλιση.

### ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

**1.** Όλες οι άτονες λέξεις τονίζονται, όταν παίρνουν τον τόνο μιας εγκλιτικής λέξης που βρίσκεται ύστερα απ᾿ αυτές:

*Εἴ τις τῶν πολεμίων. ῎Εκ τινος τόπου.*

**2.** Το αρνητικό μόριο οὐ παίρνει οξεία (οὔ), όταν ύστερα απ᾿ αυτό ακολουθεί σημείο στίξης:

*Φής ἤ οὔ; Πῶς γάρ οὔ;*

*Χειρίσοφος τόν ἡγεμόνα ἔπαισε μέν, ἔδησε δ᾿ οὔ.*

**3.** Το **ὡς** παίρνει τόνο, οξεία ή βαρεία **(ὥς)**, όταν απαντά ως δεικτικό επίρρημα τρόπου (=**οὕτως**) ή όταν βρίσκεται ύστερα απ᾿τη λέξη στην οποία αναφέρεται.

***ὥς*** (=έτσι, με αυτό τον τρόπο) ***καί ὥς*** (=και έτσι), ***οὐδ᾿ὥς, μηδ᾿ ὥς*** (= ούτε έτσι), ***θεός ὥς*** (=ώς θεός).

## ΕΓΚΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

**Εγκλιτικές** λέγονται μερικές μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες λέξεις που προφέρονται πολύ στενά με την προηγούμενη λέξη και που ο τόνος ή μεταβιβάζεται στη λήγουσα της προηγούμενης αυτής λέξης ή αποβάλλεται ή παραμένει στην εγκλιτική λέξη.

Οι εγκλιτικές λέξεις λέγονται και απλώς **εγκλιτικά.**

**Οι πιο συνήθεις εγκλιτικές λέξεις στην αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι:**

**1**. Οι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών *μοῦ, μοί, μέ, σοῦ, σοί, σέ, οὗ, οἷ, ἕ.*

**2.** Η αόριστη αντωνυμία τίς - τί σε όλες τις πτώσεις ενικού και πληθυντικού εκτός από τον τύπο *ἄττα* (: τινά = μερικά).

**3.** Οι τύποι της οριστικής του ενεστώτα των ρημάτων **φημί** (= λέγω) και **εἰμί** εκτός από τους μονοσύλλαβους τύπους **φής** και **εἶ.**

**4.** Τα επιρρήματα **πού, ποί** (=κάπου), **ποθέν** (από κάπου), **πώς, πή** (ή **πῄ**), **ποτέ.**

Παρατήρηση: Τα επιρρήματα αυτά, όταν είναι ερωτηματικά, τονίζονται πάντα: *ποῦ; ποῖ; πόθεν;*

**5.** Τα μόρια **γέ, τέ, τοί, πέρ, πώ, νύν**.

**6.** Το αχώριστο πρόσφυμα **δέ** (δεν έχει καμιά σχέση με το σύνδεσμο δέ):

*οἴκα - δε, τόν - δε.*

**Ο τόνος των εγκλιτικών λέξεων: Ο τόνος των εγκλιτικών ή μεταβιβάζεται, ή αποβάλλεται (χάνεται) ή παραμένει.**

**1.** **Μεταβιβάζεται** στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης (ως οξεία), όταν η προηγούμενη λέξη είναι:

α. Προπαροξύτονη: *κίνδυνός τις*

β. Προπερισπώμενη: *παῖδές τινες*

γ. ἤτονη: *ἔκ τινος, εἴ τις*

δ. Εγκλιτική: *εἴ τίς τινά φησί μοι παρεῖναι.*

**2.** **Αποβάλλεται**, όταν η προηγούμενη λέξη είναι:

α. Οξύτονη: *κριτής τις*

β. Περισπώμενη: *τιμῶ σε*

γ. Παροξύτονη και το εγκλιτικό μονοσύλλαβο: *τάφρος τις.*

**3. Παραμένει** στο εγκλιτικό, όταν η προηγούμενη λέξη είναι:

α. Παροξύτονη και το εγκλιτικό δισύλλαβο: *νεανίαι τινές*.

β. όταν η προηγούμενη λέξη έχει πάθει έκθλιψη: *οἷον τ᾿ ἐστί* (αντί: *οἷον τέ ἐστι*).

γ. όταν μπροστά από το εγκλιτικό υπάρχει σημείο στίξης: *῞Ομηρος, φασί, τυφλός ἦν*.

δ. όταν το εγκλιτικό είναι αντωνυμία με πρόθεση: *πρός σέ, παρά σοί, μετ᾿ ἐμοῦ.*

ε. όταν υπάρχει έμφαση ή αντιδιαστολή: *Ταῦτα σοί λέγω οὐκ ἐκείνῳ*.

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**1.** Να εφαρμοστεί η έγκλιση τόνου στις παρακάτω φράσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| οἱ τε ἄνθρωποι  τιμᾶ με  πειθόμεθα σοι  λέγουσιν τινι τι  ἦλθεν ἐκ τινος πόλεως  οἶον τ' ἐστι πράττειν  χαλεπόν τοῦτ' ἐστι οὐ μοι ἀλλά σοι  μητράσιν τισιν  ἐάν γε τις τι εἴπῃ  ἴσως τινες θαυμάζουσιν  πολλοί δ' εἰσιν ἀγαθοί  ἄνθρωπος τις εἶπεν  δῶρον τι |  |

**ΚΡΑΣΗ**

**2.** Πώς προέκυψαν οι παρακάτω τύποι;

|  |  |
| --- | --- |
| κᾄτα | θἄτερον |
| ἅνθρωπος | ταὐτά |
| ἅν | χὄστις |
| κἀν | ἁγώ |
| κἄν | κἄπειτα |
| προὔργου | ἁνήρ |
| ἐγᾦδα | χὤπως |
| μεντἄν | οὐμός |

# ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΚΛΙΣΗΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | αρσενικά | σε **–ας** ή **–ης** |
|  | **Ασυναίρετα** |  |  |
|  |  | θηλυκά | σε **–α** ή **–η** |
| Διακρίνονται σε |  |  |  |
|  |  | αρσενικά | σε **-ῆς** |
|  | **Συνηρημένα** |  |  |
|  |  | θηλυκά | σε **-ᾱ** ή **-ῆ** |

**Οι καταλήξεις**

Άρα, όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη **1)** δεν τονίζεται η προπαραλήγουσα και **2)** η παραλήγουσα όταν τονίζεται παίρνει πάντα οξεία.

Η κατάληξη **–ας** οπουδήποτε στην α΄ κλίση είναι μακρόχρονη.

Η Γεν. Πληθ. τονίζεται στη λήγουσα και περισπάται πλην ***οἱ ἐτησίαιο*** (=μελτέμια) → ***τῶν ἐτησίων*** (δεν έχει ενικό).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | |
| **Αρσενικό** | | **Θηλυκό** | | |
| **-ᾶς** | -ης | -ᾶ | -ᾱ | -η |
| -ου | -ου | -ᾱς | -**ᾱς** / -ης | -ης |
| -ᾳ | -η | -ᾳ | -ᾳ / -η | -ῃ |
| -αν | -ην | -ᾱν | -ᾶν | -ην |
| -α | -η / -ᾶ | -ᾱ | -ᾶ | -η |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | |
| **Αρσενικό – θηλυκό** | | | | |
| **-**αι  **-**ων  **-**αις  **-ᾱς**  **-**αι | | | | |

**1. Ασυναίρετα αρσενικά σε –ας / – ης**

Το **α** είναιμακρό και στην αιτιατική και την κλητική.

Η Γενική Ενικού στα αρσενικά της α΄ κλίσης λήγει σε **–ου.**

|  |  |
| --- | --- |
| νεανί-ας | Ἀτρείδ-ης |
| νεανί-**ου** | Ἀτρείδ-**ου** |
| νεανί-ᾳ | Ἀτρείδ-ῃ |
| νεανί-**ᾶν** | Ἀτρείδ-ην |
| νεανί-**ᾶ** | Ἀτρείδ-η |
|  |  |
| νεανί-αι | Ἀτρείδ-αι |
| νεανί-ῶν | Ἀτρείδ-ῶν |
| νεανί-αις | Ἀτρείδ-αις |
| νεανί-ας | Ἀτρείδ-ας |
| νεανί-αι | Ἀτρείδ-αι |

|  |  |
| --- | --- |
| ποιητ-ής  Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών, όταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει πάντα οξεία, ενώ η μακροκατάληκτη γενική και δοτική, όταν τονίζεται στη λήγουσα, περισπάται.  Σχηματίζουν την Κλητική Ενικού τρέποντας το ***η***  σε ***ᾶ* (βραχύ):**  **α)** τα **εθνικά,** *π.χ. ὁ Πέρσης→ ὦ Πέρσα*  **β)** όσα λήγουν σε ***–τῆς,*** *π.χ. ὁ στρατιώτης → ὦ στρατιῶτα*  **γ)** τα σύνθετα με β΄ συνθετικό κατάληξη που παράγεται από ρήμα και συνήθως λήγουν σε ***–μέτρης, -πώλης, -ώνης, -τρίβης, -άρχης***, *π.χ. ὁ παιδοτρίβης → ὦ παιδοτρίβα* | στρατιώτης |
| ποιητ-οῦ | στρατιώτου |
| ποιητ-ῇ | στρατιώτη |
| ποιητ-ήν | στρατιώτην |
| **ποιητ-ά** | **στρατιῶτα** |
|  |  |
| ποιητ-αί | στρατιῶται |
| ποιητ-ῶν | στρατιωτῶν |
| ποιητ-αῖς | στρατιώταις |
| ποιητ-άς | στρατιώτας |
| ποιητ-αί | στρατιῶται |

|  |  |
| --- | --- |
| πολίτης | δεσπότης |
| πολίτου | δεσπότου |
| πολίτῃ  Τα σε ***–ίτης*** έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας μακρό.  Το ουσιαστικό *«ὁ δεσπότης»* σχηματίζει την κλητική προπαροξύτονη | δεσπότῃ |
| πολίτην | δεσπότην |
| πολῖτα | **δέσποτα** |
|  |  |
| πολῖται | δεσπόται |
| πολιτῶν | δεσποτῶν |
| πολίταις | δεσπόταις |
| πολίτας | δεσπότας |
| πολῖται | δεσπόται |

**2. Ασυναίρετα θηλυκά σε –α / –η.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| πολιτεί-α  Αν προ του **α** υπάρχει:  **α) φωνήεν** ή **ρ,** το **α** είναι *καθαρό,* **μακρό,** διατηρείται παντού  **β) σύμφωνο πλην ρ,** το **α** είναι *μη καθαρό,* **βραχύ,** στη Γενική και Δοτική Ενικού τρέπετε σε **η.**  ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Το **α** αν και καθαρό είναι βραχύ **α)** στα προπαρομύτονα, *π.χ.* *ἡ ἀλήθεια,* **β)** σε δέκα (10) δισύλλαβα ουσιαστικά: **γαῖα** (=γη), **γραῖα, μαῖα, μυῖα** (=μύγα), **μοῖρα, σφαῖρα, σφῦρα** (=σφυρί), **σπεῖρα** (=σκοινί), **πεῖρα, πρῷρα** (=πλώρη). | ἀλήθει-α | τράπεζ-α |
| πολιτεί-ας | ἀληθεί-ας | τραπέζ-**ης** |
| πολιτεί-ᾳ | ἀληθεί-ᾳ | τραπέζ-**ῃ** |
| πολιτεί-αν | ἀλήθει-αν | τράπεζ-αν |
| πολιτεί-α | ἀλήθει-α | τράπεζ-α |
|  |  |  |
| πολιτεῖ-αι | ἀλήθει-α | τράπεζ-αι |
| πολιτει-ῶν | ἀληθει-ῶν | τραπεζ-ῶν |
| πολιτεί-αις | ἀληθεί-αις | τραπέζ-αις |
| πολιτεί-ας | ἀληθεί-ας | τραπέζ-ας |
| πολιτεῖ-αι | ἀλήθει-α | τράπεζ-αι |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| γλῶσσα | χώρα | σφαῖρα  Ό,τι το **α** είναι στην Ονοματική Ενικού (μακρό ή βραχύ) είναι και στην Αιτιατική και Κλητική Ενικού.  Πρακτικά: Τονίζουμε την αιτιατική και κλητική ΟΠΟΥ και ΟΠΩΣ την ονομαστική. |
| γλώσσης | χώρας | σφαίρας |
| γλώσσῃ | χώρᾳ | σφαίρᾳ |
| γλῶσσαν | χώραν | σφαῖραν |
| γλῶσσα | χώρα | σφαῖρα |
|  |  |  |
| γλῶσσαι | χῶραι | σφαῖραι |
| γλωσσῶν | χωρῶν | σφαιρῶν |
| γλώσσαις | χώραις | σφαίραις |
| γλώσσας | χώρας | σφαίρας |
| γλῶσσαι | χῶραι | σφαῖραι |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| θάλασσα  Όλα τα πτωτικά τονίζονται, σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή που τονίζονται στην ονομαστική ΕΚΤΟΣ αν εμποδίζει η λήγουσα (είναι μακρά) ή αν το επιβάλλει κάποιος κανόνας (π.χ. στην α΄ κλίση η γεν. πλ. τονίζεται στη λήγουσα) ή αν πρόκειται για ιδιομορφία (π.χ. αδέσποτα) ή, τέλος, αν είναι μονοσύλλαβο (βλ. γ΄ κλίση, «ὀ Τρώς»). | στρατιά | κώμη | τιμή |
| θαλάσσης | στρατιᾶς | κώμης | τιμῆς |
| θαλάσσῃ | στρατιᾷ | κώμῃ | τιμῇ |
| θάλασσαν | στρατιάν | κώμην | τιμήν |
| θάλασσα | στρατιά | κώμη | τιμή |
|  |  |  |  |
| θάλασσαι | στρατιαί | κῶμαι | τιμαί |
| θαλασσῶν | στρατιῶν | κωμῶν | τιμῶν |
| θαλλάσαις | στριατιαῖς | κώμαις | τιμαῖς |
| θαλάσσας | στριατιάς | κώμας | τιμάς |
| θάλασσαι | στρατιαί | κῶμαι | τιμαί |

*ὁ Ἀπελλῆς, ὁ Θαλῆς, ἡ Ἀθηνᾶ, ἡ Ναυσικᾶ, ἡ ἀμυγδαλῆ, ἡ ἀλωπεκῆ (=*δέρμα αλεπούς*), ἡ κυνῆ* (=δέρμα σκύλου), *ἡ λεοντῆ* (=δέρμα λιονταριούς), *ἡ ροδῆ* (=η τριανταφυλλιά), *ἡ γαλῆ* (=η γάτα)

Έχουν ίδιες καταλήξεις με τα ασυναίρετα.

Τονίζονται σε όλες τις πτώσεις στη λήγουσα και περισπώνται.

**3. Συνηρημένα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ἑρμῆς (Ερμέας) | μνᾶ (μνάα) | συκῆ (συκέα) | γῆ (γέα) |
| Ἑρμοῦ | μνᾶς | σηκῆς | γῆς |
| Ἑρμῇ | μνᾷ | συκῇ | γῇ |
| Ἑρμῆν | μνᾶν | συκῆν | γῆν |
| Ἑρμῆ | μνᾶ | συκῆ | γῆ |
|  |  |  |  |
| Ἑρμαῖ | μναῖ | συκαῖ |  |
| Ἑρμῶν | μνῶν | συκῶν |  |
| Ἑρμαῖς | μναῖς | συκαῖς |  |
| Ἑρμᾶς | μνᾶς | συκᾶς |  |
| Ἑρμαῖ | μναῖ | συκαῖ |  |

Βρίσκεται και ασυναίρετο και συνηρημένο.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| βορέας | και | βορρᾶς |
| βορέου | και | βορρᾶ |
| βορέᾳ | και | βορρᾷ |
| βορέαν | και | βορρᾶν |
| βορέα | και | βορρᾶ |

Σημείωση: Το δίχρονο της παραλήγουσας στα ουσιαστικά της α΄ κλίσης είναι κατά κανόνα **βραχύ.**

**Μακρό** είναι **α)** στα σε **–ίτης, β)** στα κύρια σε **–άτης, γ)** στο **πρεσβύτης, δ)** στα εύχρηστα **νίκη, λύπη, αἰσχύνη.**

Π.χ. *ὁπλίτης→ ὁπλῖτα, ὁπλῖται, Σπαρτιάτης → Σπαρτιᾶται (≠ ἐργάτης → ἐργάται) κλπ.*

#### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| ἀθλητής |  |  |  |  |
| πολίτης |  |  |  |  |
| τραυματίας |  |  |  |  |
| Πέρσης |  |  |  |  |
| εὐσέβεια |  |  |  |  |
| ἐκκλησία |  |  |  |  |
| στρατεία |  |  |  |  |
| δωρεά |  |  |  |  |
| ὥρα |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  | τῆς μνᾶς |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ἡ ἀμυγδαλῆ |  |  |  |  |
|  |  |  | τήν γῆν |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β΄ ΚΛΙΣΗΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | αρσενικά | **σε –ος** |
|  |  |  |
|  | **Ασυναίρετα** | θηλυκά |
|  |  |  | |
|  | ουδέτερα | **σε –ον** |
|  |  | |
|  | αρσενικά | **σε –ους** |
|  |  |
| Διακρίνονται σε | **Συνηρημένα** | θηλυκά |
|  |  |  | |
|  | ουδέτερα | **σε –ουν** |
|  |  | |
|  | αρσενικά | **σε –ως** |
|  |  |
|  | **Αττικόκλιτα** | θηλυκά |
|  |  |  | |
|  |  | ουδέτερα | **σε -ων** |

**Οι καταλήξεις**

Έχουν ίδιες καταλήξεις (μοιάζουν με το άρθρο του αρσενικού) και τα ξεχωρίζουμε από το άρθρο.

Η κλητική σπάνια σχηματίζεται και όμοια με την ονομαστική, π.χ. *ἡ ὁδός → ὦ ὁδέ* και *ὁδός*

Οι καταλήξεις στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικούς και πληθυντικού είναι ίδιες και οι καταλήξεις στη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού είναι ίδιες με το αρσενικό και θηλυκό.

Η κατάληξη α των ουδετέρων σε όλα τα πτωτικά είναι **βραχύχρονη.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | |
| **Αρσενικό – Θηλυκό** | **Ουδέτερο** |
| -ος | -ον |
| -ου | -ου |
| -ῳ | -ῳ |
| -ον | -ον |
| -ε (-ος) | -ον |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | |
| **Αρσενικό – Θηλυκό** | **Ουδέτερο** |
| -οι | -ᾶ |
| -ων | -ων |
| -οις | -οις |
| -ους | -ᾶ |
| -οι | -ᾶ |

**1. Ασυναίρετα**

Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη **1)** δεν τονίζεται η προπαραλήγουσα και **2)** η παραλήγουσα όταν τονίζεται παίρνει πάντα οξεία

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ἄνθρωπ-ος |  | νῆσ-ος |  | μυστήρι-ον |  | δῶρ-ον |
| ἀνθρώπ-ου | ↔ | νήσ-ου | ↔ | μυστηρί-ου | ↔ | δώρ-ου |
| ἀνθρώπ-ῳ | ↔ | νήσ-ῳ | ↔ | μυστηρί-ῳ | ↔ | δώρ-ῳ |
| ἄνθρωπ-ον |  | νῆσ-ον |  | μυστήρι-ον |  | δῶρ-ον |
| ἄνθρωπ-ε |  | νῆσ-ε |  | μυστήρι-ον |  | δῶρ-ον |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ἄνθρωπ-οι |  | νῆσ-οι |  | μυστήρι-α |  | δῶρ-α |
| ἀνθρωπ-ων | ↔ | νήσ-ων | ↔ | μυστηρί-ων | ↔ | δώρ-ων |
| ἀνθρώπ-οις | ↔ | νήσ-οις | ↔ | μυστηρί-οις | ↔ | δώρ-οις |
| ἀνθρώπ-ους | ↔ | νήσ-ους | ↔ | μυστήρι-α | ↔ | δῶρ-α |
| ἄνθρωπ-οι |  | νῆσ-οι |  | μυστήρι-α |  | δώρ-α |

|  |  |
| --- | --- |
| ἀγρός | ὁδός  Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών, όταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει πάντα οξεία, ενώ η μακροκατάληκτη γενική και δοτική, όταν τονίζεται στη λήγουσα, περισπάται. |
| ἀγροῦ | ὁδοῦ |
| ἀγρῷ | ὁδῷ |
| ἀγρόν | ὁδόν |
| ἀγρέ | ὁδέ |
|  |  |
| ἀγροί | ὁδοί |
| ἀγρῶν | ὁδῶν |
| ἀγροῖς | ὁδοῖς |
| ἀγρούς | ὁδούς |
| ἀγροί | ὁδοί |

*νοῦς, θροῦς* (=θόρυβος), *πνοῦς* (=πνοή), *χοῦς* (=χώμα), *ἀπόπλους, περίπλους, κατάπλους, ἔκπλους, ἔκρους, χειμάρρους* (=χείμαρρος) – τα συγγενικά → *ἁδελφιδοῦς* (=ανεψιός), *θυγατριδούς* (=εγγονός), *ἀνεψιαδοῦς* (=γιος του πρώτου ξαδέρφου) κ.ά.

Έχουν ίδιες καταλήξεις με τα ασυναίρετα ε τη διαφορά ότι έχουν ου όπου τα ασυναίρετα έχουν ο ή ε.

Τονίζονται σε όλες τις πτώσεις ΟΠΟΥ και ΟΠΩΣ η ονομαστική.

**2. Συνηρημένα**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ἔκπλ**ους** | -**~~ος~~** | πλ**οῦ**ς | ὀστ**οῦ**ν | -**~~ον~~** |
| ἔκπλου | -ου | πλοῦ | ὀστοῦ | -οθ |
| ἔκπλῳ | -ῳ | πλῷ | ὀστῷ | -ῳ |
| ἔκπλ**ου**ν | ~~-~~**~~ον~~** | πλ**οῦ**ν | ὀστ**οῦ**ν | ~~-~~**~~ον~~** |
| ἔκπλ**ου** | ~~-~~**~~ο~~** | πλ**οῦ** | ὀστ**οῦ**ν | ~~-~~**~~ον~~** |
|  |  |  |  |  |
| ἔκπλοι | -οι | πλοῖ | ὀστᾶ | -α |
| ἔκπλων | -ων | πλῶν | ὀστῶν | -ων |
| ἔκπλοις | -οις | πλοῖς | ὀστοῖς | -οις |
| ἔκπλους | -ους | πλοῦς | ὀστᾶ | -α |
| ἔκπλοι | -οι | πλοῖ | ὀστᾶ | -α |

*ὁ νεώς* (=ναός), *πρόνεως*  (=πρόναος), *λεώς* (=λαός), *Ἀν-δρόγεως, Βριάρεως, Δεξίλεως, Μενέλεως, Τυνδάρεως, λαγώς, (-ῶς), ταῶς (-ως)* (=παγόνι), *ἡ Κῶς, ἡ ἄλως* (=αλώνι), *ὁ κάλως* (=χοντρό σχοινί), *ἡ ἕως* (=αὐγή), *ὁ Ἄθως, ἡ Κέως, ὁ Μένως, κ.ά.*

**3. Αττικόκλιτα**

Τονίζονται σε όλες τις πτώσεις ΟΠΟΥ και ΟΠΩΣ η ονομαστική.

Έχουν σε όλες τις πτώσεις **ω** και **ῳ** όπου τα ασυναίρετα είχαν **υπογεγραμμένη** ή **οι.**

Η κλητική είναι όμοια με την ονομαστική.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| πρόνε**ως** | ~~-~~**~~ος~~** | λε**ώς** | ἀνώγε**ων** | **~~-ον~~** |
| πρόνε**ω** | ~~-~~**~~ου~~** | λε**ῴ** | ἀνώγ**εω** | **~~-ου~~** |
| πρόνε**ῳ** | -ῳ | λε**ῴ** | ἀνώγεῳ | -ῳ |
| πρόνε**ων** | ~~-~~**~~ον~~** | λε**ών** | ἀνώγε**ων** | **~~-ον~~** |
| **πρόνεως** |  | **λεώς** | ἀνώγε**ων** | **~~-ον~~** |
|  |  |  |  |  |
| πρόνε**ῳ** | ~~-~~**~~οι~~** | **λεῴ** | ἀνώγε**ω** | **~~-α~~** |
| πρόνεων | -ων | λεών | ἀνώγεων | -ων |
| πρόνε**ῳς** | ~~-~~**~~οις~~** | λε**ῴς** | ἀνώγε**ῳς** | **~~-οις~~** |
| πρόνε**ως** | ~~-~~**~~ους~~** | λε**ώς** | ἀνώγε**ω** | **~~-α~~** |
| πρόνε**ῳ** | ~~-~~**~~οι~~** | λε**ῴ** | ἀνώγε**ω** | **~~-α~~** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μίνως | ἕως | Κῶς | Ἄθως | ἅλως  Σχηματίζουν την αιτιατική ενικού συνήθως χωρίς **ν.** |
| Μίνω | ἕω | Κῶ | Ἄθω | ἅλω |
| Μίνῳ | ἕῳ | Κῷ | Ἄθῳ | ἅλῳ |
| Μίνω(ν) | ἕω(ν) | Κῳ(ν) | Ἄθω(ν) | ἅλω(ν) |
| Μίνως | ἕως | Κῶς | Ἄθως | ἅλως |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ἅλῳ |
|  |  |  |  | ἅλων |
|  |  |  |  | ἅλῳς |
|  |  |  |  | ἅλως |
|  |  |  |  | ἅλῳ |

Σημείωση: Το δίχρονο της παραλήγουσας στα ουσιαστικά της β΄ κλίσης είναι κατά κανόνα **βραχύ.**

**Μακρό** είναι στα εύχρηστα **ἆθλος** (=κατόρθωμα), **Κῦρος, μῦθος, σῖτος, ἆθλον** (=έπαθλο), **φῦλον** (=γένος, φυλή).

##### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| κατήγορος |  |  |  |  |
| ἆθλος |  |  |  |  |
| ψῆφος |  |  |  |  |
| παιδίον |  |  |  |  |
| χειμάρρους |  |  |  |  |
| λεώς |  |  |  |  |
| ὀστοῦν |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  | τοῦ νοῦ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ἡ Κῶς |  |  |  |  |
|  |  |  | τό ἀνώγεων |  |
|  |  | τῇ ἕῳ |  |  |
|  |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | τοῖς περίπλοις |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Φωνηεντόληκτα** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Διάκριση με βάση το χαρακτήρα |  |  | ***ουρανικόληκτα*** |
|  |  | ***Αφωνόληκτα*** | ***χειλικόληκτα*** |
|  |  |  | ***οδοντικόληκτα*** |
|  | **Συμφωνόληκτα** |  |  |
|  |  |  | ***ενρινόληκτα*** |
|  |  | ***Ημιφωνόληκτα*** | ***υγρόληκτα*** |
|  |  |  | ***σιγμόληκτα*** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **καταληκτικά:** | Όσα σχηματίζουν την ονομαστική ενικού με κατάληξη **–ς** π.χ. *ἥρως (ἥρω-ος)* |
| Διάκριση με βάση την κατάληξη |  | |
|  | **ακατάληκτα:** | Σχηματίζουν την ονομαστική ενικού χωρίς κατάληξη **–ς** π.χ. *χιτών (χιτῶν-ος)* [το ν είναι ο χαρακτήρας] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **μονόθεμα:** | Όσα παρουσιάζονται σ’όλες τις πτώσεις με ένα θέμα, π.χ. *χιτών, χιτῶν-ος* |
| Διάκριση με βάση το θέμα |  | |
|  | **διπλόθεμα:** | Όσα παρουσιάζονται σε ορισμένες πτώσεις με δύο θέματα ύστερα από έκταση του φωνήεντος της συλλαβής, π.χ. *ποιμήν, ποιμέν-ος.* |

**Οι καταλήξεις**

Τα ουδέτερα είναι όλα ακατάληκτα πλην το *φῶς* και το *οὖς* (=αυτί).

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ**  Το σύμβολο Ø σημαίνει ότι ουσιαστικό είναι ακατάληκτο, σχηματίζει δηλ. την ονομαστική χωρίς κατάληξη **σ.** | |
| **Αρσενικό – Θηλυκό** | **Ουδέτερο** |
| -ς ή Ø | -Ø |
| -ος (-ως) | -ος (-ως) |
| -ῖ | -ῖ |
| -ᾶ ή –ν | -Ø |
| -ς ή Ø | -Ø |
|  |  |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | |
| **Αρσενικό – Θηλυκό** | **Ουδέτερο**  **Τα δίχρονα σε όλες τις καταλήξεις της γ΄ κλίσης είναι βραχύχρονα.** |
| -ες | -ᾶ |
| -ων | -ων |
| -σῖ(ν) | -σῖ(ν) |
| -ᾶς ή –ς | -ᾶ |
| **-**ες | -ᾶ |

**1. Σε –ως (-ωος)**

Τα μονοσύλλαβα στη γενική και δοτική όλων των αριθμών τονίζονται στη λήγουσα, π.χ. *ἠ φλόξ, τῆς φλογός, τῇ φλογί … αἱ φλόγες, τῶν φλογῶν, ταῖς φλοξί(ν).*

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ έξι (6) μονοσύλλαβα που στη **γενική του πληθυντικού** τονίζονται στην παραλήγουσα

→ δύο (2) φωνηεντόληκτα

1. **ὁ Τρῶς → *τῶν Τρώων***
2. **ὁ θώς** (=τσακάλι) → ***τῶν θώων*** (κλίνεται όπως *«ὁ Τρώς»*)

**→** τέσσερα (4) οδοντικόληκτα

1. **ἡ δᾴς** (=η λαμπάδα) → ***τῶν δᾴδων***
2. **τό οὖς** (= αυτί) → ***τῶν ὤτων***
3. **ὁ παῖς** → ***τῶν παίδων***
4. **τό φῶς → *τῶν φώτων*** (βλ. Οδοντικόληκτα)

|  |  |
| --- | --- |
| ἥρω-ς | Τρώ-ς |
| ἥρω-ος | Τρω-ός |
| ἥρω-ι | Τρω-ί |
| ἥρω-α | Τρῶ-α |
| ἥρω-ς | Τρώ-ς |
|  |  |
| ἥρω-ες | Τρῶ-ες |
| ἥρω-ων | **Τρώ-ων** |
| ἥρω-σι(ν) | Τρω-σί(ν) |
| ἥρω-ας | Τρῶ-ας |
| ἥρω-ες | Τρῶ-ες |

**2. Σε –υς (-υος)**

υ → βραχύ ΑΛΛΑ **στους μονοσύλλαβους τύπους και στην αιτιατική πληθυντικού μακρό και περισπάται** κατ’εξαίρεση (κανονικά η ασυναίρετη ονοματική, αιτιατική και κλητική όταν τονίζεται στη λήγουσα παίρνει οξεία)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| βότρυ-ς | ἰχθύ-ς | **δρῦ-ς** |
| βότρυ-ος | ἰχθύ-ος | δρυ-ός |
| βότρυ-ῖ | ἰχθύ-ι | δρυ-ΐ |
| βότρυ-**ν** | ἰχθύ-ν | **δρῦ-ν** |
| **βότρυ** | ἰχθύ | **δρῦ** |
|  |  |  |
| βότρυ-ες | ἰχθύ-ες | δρύ-ες |
| βοτρύ-ων | ἰχθύ-ων | δρυ-ῶν |
| βότρυ-σι(ν) | ἰχθύ-σι(ν) | δρυ-σί(ν) |
| βότρυ-**ς** | **ἰχθῦ-ς** | **δρῦ-ς** |
| βότρυ-ες | ἰχθύ-ες | δρύ-ες |

**3. Σε -ῑς (-εως)** ή **-ῡς (-εως)** ή  **-ῡ (-εως)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| δύναμι-ς  Ο τόνος στην προπαραλήγουσα παρά τον κανόνα λόγω αντιμεταχώρησης → *δυνάμη-ος → δυνάμε-ως*  Ο τόνος στην προπαραλήγουσα παρά τον κανόνα από αναλογία προς τη γεν. ενικού.  Όμοια με ονομαστική από αναλογία προς αυτή. | πόλι-ς | πέλεκυ-ς | ἄστυ, τό |
| δυνάμε-**ως** | πόλε-ως | πελέκε-ως | ἄστε-ως |
| δυνάμε**ι** (δυνάμε-ι) | πόλει | πελέκει | ἄστει |
| δύναμι-**ν** | πόλι-ν | πέλεκυ-ν | ἄστυ |
| **δύναμι** | πόλι | πέλεκυ | ἄστυ |
|  |  |  |  |
| δυνάμεις (δυνάμε-ες) | πόλεις | πελέκεις | ἄστ**η** (ἄστε-α) |
| δυνάμε-**ων** | πόλε-ων | πελέκε-ων | ἄστε-ων |
| δυνάμε-σι(ν) | πόλε-σι(ν) | πελέκε-σι(ν) | ἄστε-σι(ν) |
| δυνάμ**εις** | πόλεις | πελέκεις | ἄστ**η** |
| δυνάμ**εις** | πόλεις | πελέκεις | ἄστ**η** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| γνῶσι-ς | πἦχυ-ς | ὄψι-ς |
| γνώσε-ως | πήχε-ως | ὄψε-ως |
| γνώσει | πήχει | ὄψει |
| γνῶσι-ν | πῆχυ-ν | ὄψι-ν |
| γνῶσι | πῆχυ | ὄψι |
|  |  |  |
| γνώσεις | πήχεις | ὄψεις |
| γνώσε-ων | πήχε-ων | ὄψε-ων |
| γνώσε-σι(ν) | πήχε-σι(ν) | ὄψε-σι(ν) |
| γνώσεις | πήχεις | ὄψεις |
| γνώσεις | πήχεις | ὄψεις |

Αποβάλλουν το *υ* μπροστά από φωνήεν.

Περισπωμένη κατ’εξαίρεση.

Όσα έχουν μπροστά από το *ευς* φωνήεν συναιρούνται στη γεν. και αιτ. ενικού και πληθ.

**4. Σε –εύς (-εως), «ὁ, ἡ βοῦς», «ἡ γραῦς»**

|  |  |
| --- | --- |
| βασιλεύ-ς | ἁλιεύ-ς |
| βασιλέ-**ως** | ἁλιέ-ως / ἁλ**ιῶς** |
| βασιλ**εῖ** (βασιλε~~υ~~-ι) | ἅλιεῖ |
| βασιλέ-α | ἁλιέ-α / ἁλ**ιᾶ** |
| **βασιλεῦ** | ἁλιεῦ |
|  |  |
| βασιλεῖς (βασιλε~~υ~~-ς) | ἁλιεῖς |
| βασιλέ-ων | ἁλιέ-ων / ἁλ**ιῶ**ν |
| βασιλεῦ-σι(ν) | ἁλιεῦ-σι(ν) |
| βασιλέ-ας | ἁλιέ-ας / ἁλ**ιᾶ**ς |
| βασιλ**εῖς** | ἁλιεῖς |

|  |  |
| --- | --- |
| βοῦ-ς | γραῦ-ς  Περισπώνται στους μονοσύλλαβους τύπους και στην αιτιατική πληθυντικού κατ’εξαίρεση (βλ. δρῦς) |
| βο-ός | γρα-ός |
| βο-ΐ | γρα-ΐ |
| βοῦ-ν | γραῦ-**ν** |
| **βοῦ** | **γραῦ** |
|  |  |
| βό-ες | γρᾶ-ες |
| βο-ῶν | γρα-ῶν |
| βου-σί(ν) | γραυ-σι(ν) |
| βοῦ-**ς**  *Γοργώ, Ἐρατώ, Λητώ, Σαφπώ … λεχώ* (=λεγεώνα), *πειθώ, φειδώ …* χωρίς πληθυντικό πλην *λεχώ* κατά τη β΄ κλίση.  **Οξεία** παρά τη συναίρεση.  Όμοια με δοτική από αναλογία προς αυτή. | γραῦ-**ς** |
| βό-ες | γρᾶ-ες |

**5. Σε –ώ (-οῦς)**

|  |  |
| --- | --- |
| ἠχώ | Κλειώ |
| ἠχ**οῦς** (ἠχό-ος) | Κλειοῦς |
| ἡχ**οῖ** (ἠχό-ι) | Κλειοῖ |
| ἠχ**ώ** (ἠχό-α) | Κλειώ |
| **ἠχοῖ** | Κλειοῖ |

**6. Ουρανικόληκτα** (χαρ. κ, γ, χ) **και Χειλικόληκτα** (χαρ. π, β)

κ, γ, χ + σ = ξ

π, β + σ = ψ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| κόρα**ξ** (κόρακ-ς) | φλόξ | θρίξ | ἀλώπηξ | σάλπιγξ | Ἄρα**ψ** (Ἄραβ-ς) |
| κόρακ-ος | φλογ-ός | τριχός | ἀλώπεκος | σάλπιγγ-ος | Ἄραβ-ος |
| κόρακ-ι | φλογ-**ί** | τριχί | ἀλώπεκι | σάλπιγγ-ι | Ἄραβ-ί |
| κόρακ-α | φλόγ-α | τρίχα | ἀλώπεκα | σάλπιγγ-α | Ἄραβ-α |
| κόρα**ξ** | φλόξ | θρίξ | ἀλώπηξ | Σάλπιγξ | Ἄρα**ψ** |
|  |  |  |  |  |  |
| κόρακ-ες | φλόγ-ες | τρίχες | ἀλώπεκες | σάλπιγγ-ες | Ἄραβ-ες |
| κοράκ-ων | φλογ-ῶν | τριχῶν | ἀλωπέκων | σαλπίγγ-ων | Ἄράβ-ων |
| κόρα**ξι** (κόρακ-σι) | φλοξί(ν) | **θριξί(ν)** | ἀλώπεξι(ν) | σάλπιγξι(ν) | Ἄρα**ψι** (Ἄραβ-σι) |
| κόρακας | φλόγ-ας | τρίχας | ἀλώπεκας | σάλπιγγ-ας | Ἄραβ-ας |
| κόρακες | φλογ-ες | τρίχες | ἀλώπεκες | σάλπιγγ-ες | Ἄραβ-ες |

**7. Οδοντικόληκτα** (χαρ. τ, δ, θ)

*Τ, δ, θ* προ του *σ* αποβάλλονται

Οξύτονο

Βαρύτονο

Κατά το *ὄρνις* και *χάρις* κλίνονται τα βαρύτονα σε ***–ις*** *(-ιδος, -ιτος, -ιθος)*, ***ἡ κόρυς,*** *κόρυθος* (=περικεφαλαία) και *ὁ,* ***ἡ Πάρνης,*** *Πάρνηθος*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| τάπη-ς (τάππτ-ς) | πατρί-ς | ὄρνι-ς | χάρι-ς | πρᾶγμα |
| τάπητ-ος | πατρίδ-ος | ὄρνιθ-ος | χάριτ-ος | πράγματ-ος |
| τάπητ-ι | πατρίδ-ι | ὄρνιθ-ι | χάριτ-ι | πράγματ-ι |
| τάπητ-α | πατρί-δα | ὄρνι-**ν** | χάρι-**ν** | πρᾶγμα |
| τάπη-ς | πατρί-ς | **ὄρνι** | **χάρι** | πρᾶγμα |
|  |  |  |  |  |
| τάπητ-ες | πατρίδ-ες | ὄρνιθ-ες | χάριτ-ες | πράγματ-α |
| ταπήτ-ων | πατρίδ-ων | ὀρνίθ-ων | χαρίτ-ων | πραγμάτ-ων |
| τάπη-σι (τάππτ-σι) | πατρί-σι(ν) | ὄνρι-σι(ν) | χάρι-σι(ν) | πράγμα-σι (πράγματ-σι) |
| τάπητ-ας | πατρίδ-ας | ὄρνιθ-ας | χάριτ-ας | πράγματα |
| τάπητ-ες | πατρίδ-ες | ὀρνιθ-ες | χάριτ-ες | πράγματα |

Το **ντ** προ του **σ** αποβάλλεται με αντέκταση του προηγούμενου βραχύχρονου φωνήεντος: **ο → ου, ᾰ → ᾶ,** (ῠ → ῦ, ε→ ει)

**8. Οδοντικόληκτα με θέμα σε –ντ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ὁδ**ού**-ς (ὀδόντ-ς) | ἱμ**ά**-ς (ἱμαντ-ς) | γίγ**α**-ς | γέρων |
| ὀδόντ-ος | ἱμάντ-ος | γίγαντ-ος | γέροντ-ος |
| ὀδόντ-ι | ἱμάντ-ι | γίγαντ-ι | γέροντ-ι |
| ὀδόντ-α | ἱμάντ-α | γίγαντ-α | γέροντ-α |
| ὀδ**ού**-ς | ἱμ**ά**-ς | **γίγαν** | **γέρον** |
|  |  |  |  |
| ὀδόντ-ες | ἱμάντ-ες | γίγαντ-ες | γέρον**τ**-ες |
| ὀδόντ-ων | ἱμάντ-ων | γιγάντ-ων | γερόντ-ων |
| ὀδ**οῦ**-σι (ὀδοντ-σι) | ἱμ**ᾶ**-σι (ἱμάντ-σι) | γίγ**α**-σι(ν) | γέρ**ου**-σι (γέροντ-σι) |
| ὀδόντ-ας | ἱμάντ-ας | γίγαντ-ας | γέροντ-ας |
| ὀδόντ-ες | ἱμάντ-ες | γίγαντ-ες | γέροντ-ες |

**Σημ.** Κατά το *ὁδούς* και *γέρων* κλίνονται και ορισμένα συνηρημένα (π.χ. *πλακοῦς, Φλειοῦς, Σελινοῦς, Τραπεζοῦς … Ξενοφπων, Ἀντιφων, Κτησιφῶν…)* με τη διαφορά ότι διατηρούν το ου και το ω αντίστοιχα λόγω συναίρεσης, π.χ. *Ξενοφῶν, Ξενοφῶντος, Ξενοφῶντι, Ξενοφῶντα, Ξενοφῶν.*

**Ιδιόμορφα οδοντικόληκτα**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| νύξ | ἄναξ | πούς | παῖς | τυραννίς | φῶς | γάλα |
| νυκτός | ἄνακτος | ποδός | παιδός | τυραννίδος | φωτός | γάλακτος |
| νυκτί | ἄνακτι | ποδί | παιδί | τυραννίδι | φωτί | γάλακτι |
| νύκτα | ἄνακτα | πόδα | παῖδα | τυραννίδα | φῶς | γάλα |
| νύξ | ἄναξ | πούς | **παῖ** | **τυραννί** | φῶς | γάλα |
|  |  |  |  |  |  |  |
| νύκτες | ἄνακτες | πόδες | παῖδες | τυραννίδες | φῶτα | γάλατα |
| νυκτῶν | ἄνάκτων | ποδῶν | **παίδων** | τυραννίδων | **φώτων** | γαλάτων |
| νυξί(ν) | ἄναξι(ν) | ποσί(ν) | παισί(ν) | τυραννίσι(ν) | φωσί(ν) | γάλαξι(ν) |
| νύκτας | ἄνακτας | πόδας | παῖδας | τυραννίδας | φῶτα | γάλατα |
| νύκτες | ἄνακτες | πόδες | παῖδες | τυραννίδες | φῶτα | γάλατα |

**9. Ενρινόληκτα** (χαρ. ν)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ἀκτί-ς (ἀκτίν-ς) | παιάν | Ἕλλην | χειμών |
| ἀκτῖν-ος | παιᾶν-ος | Ἕλλην-ος | χειμῶν-ος |
| ἀκτῖν-ι | παιᾶν-ι | Ἕλλην-ι | χειμῶν-ι |
| ἀκτῖν-α | παιᾶν-να | Ἕλλην-α | χειμῶν-α |
| ἀκτί-ς (ἀκτίν-ς) | παιάν | Ἕλλην | χειμών |
|  |  |  |  |
| ἀκτῖν-ες | παιᾶν-ες | Ἕλλην-ες | χειμῶν-ες |
| ἀκτίν-ων | παιάν-ων | Ἑλλήν-ων | χειμών-ων |
| ἀκτῖ-σι (ἀκτῖν-σι) | παιᾶ-σι(ν) | Ἕλλη-σι(ν) | χειμῶ-σι(ν) |
| ἀκτῖν-ας  Οξύτονο  Βαρύτονο  Κατά το *γείτων* κλίνονται τα βαρύτονα σε *–ων* *(-ονος)* | παιᾶν-ας | Ἕλλην-ας | χειμῶν-ας |
| ἀκτῖν-ες | παιᾶν-ες | Ἕλλην | χειμῶν-ες |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| λιμήν | φρήν | ἡγεμών | γείτων |
| λημέν-ος | φρεν-ός | ἡγεμόν-ος | γείτον-ος |
| λιμέν-ι | φρεν-ί | ἡγεμόν-ι | γείτον-ι |
| λιμέν-α | φρέν-α | ἡγεμόν-α | γείτον-α |
| λιμήν | φρήν | ἡγεμών | **γείτων** |
|  |  |  |  |
| λιμέν-ες | φρέν-ες | ἡγεμόν-ες | γείτον-ες |
| λιμέν-ων | φρεν-ῶν | ἡγεμόν-ων | γειτόν-ων |
| λιμέ-σι(ν) | φρε-σί(ν) | ἡγεμό-σι(ν) | γείτο-σι(ν) |
| λιμέν-ας | φρέν-ας | ἡγεμόν-ας | γείτον-ας  Κατά το *ῥήτωρ* κλίνονται τα βαρύτονα σε *–ωρ (-ορος)* |
| λιμέν-ες | φρέν-ες | ἡγεμόν-ες | γείτον-ες |

**10. Υγρόληκτα** (χαρ. λ, ρ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| κλητήρ | ἰχώρ | νέκταρ, το | ἔαρ / ἦρ, το | ἀθήρ | ῥήτωρ |
| κλητήρ-ος | ἰχῶρ-ος | νέκταρ-ος | ἔαρ-ος / ἦρ-ος | ἀθέρ-ος | ῥήτορ-ος |
| κλητῆρ-ι | ἰχῶρ-ι | νέκταρ-ι | ἔαρ-ι / ἦρ-ι | ἀθέρ-ι | ῥήτορ-ι |
| κλητῆρ-α | ἰχῶρ-α | νέκταρ | ἔαρ / ἦρ | ἀθέρ-α | ῥήτορ-α |
| κλητήρ | ἰχώρ | νέκταρ | ἔαρ / ἦρ | ἀθήρ | **ῥῆτορ** |
|  |  |  |  |  |  |
| κλητῆρ-ες | ἰχῶρ-ες |  |  | ἀθέρ-ες | ῥήτορ-ες |
| κλητήρ-ων | ἰχώρ-ων |  |  | ἀθέρ-ων | ῥητόρ-ων |
| κλητῆρ-σι(ν) | ἰχῶρ-σι(ν) |  |  | ἀθέρ-σι(ν) | ῥήτορ-σι(ν) |
| κλητῆρ-ας | ἰχῶρ-ας |  |  | ἀθέρ-ας | ῥήτορ-ας |
| κλητῆρ-ες | ἰχῶρ-ες |  |  | ἀθέρ-ες | ῥήτορ-ες |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ἀριστογείτων  Τα κύρια *Ἀριστογείτων* και *Ἀγαμέμνων* ανεβάζουν τον τόνο στην κλητική.  Το *σωτήρ* → *ὦ σῶτερ, το ἀστήρ* → *τοῖς ἀστράσι.*  Μοναδικό υγρόληκτο με χαρακτήρα λ είναι *ὁ ἅλς* (= αλάτι) ή *ἡ ἅλς* (= θάλασσα) | σωτήρ | ἀστήρ | ἅλ-ς |
| Ἀριστογείτον-ος | σωτῆρ-ος | ἀστέρ-ος | ἁλ-ός |
| Ἀριστογείτον-ι | σωτῆρ-ι | ἀστέρ-ι | ἁλ-ί |
| Ἀριστογείτον-α | σωτῆρ-α | ἀστέρ-α | ἅλ-α |
| **Ἀριστόγειτον** | **σῶτερ** | ἀστήρ | ἅλ-ς |
|  |  |  |  |
| Ἀγαμέμνων | σωτῆρ-ες | ἀστέρ-ες | ἅλ-ες |
| Ἀγαμέμνον-ος | σωτήρ-ων | ἀστέρ-ων | ἅλ-ῶν |
| Ἀγαμέμνον-ι | σωτῆρ-σι(ν) | **ἀστρά-σι(ν)** | ἁλ-σί(ν) |
| Ἀγαμέμνον-α | σωτῆρ-ας | ἀστέρ-ας | ἅλ-ας |
| **Ἀγαμέμνον** | σωτῆρ-ες | ἀστέρ-ες | ἅλ-ες |

**11. Υγρόληκτα συγκοπτόμενα**

Είναι έξι

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| πατήρ | μήτηρ | θυγάτηρ | ἀνήρ | γαστήρ |
| πατρ-ός (πατ~~έ~~ρ-ος) | μητρ-ός | θυγατρ-ός | ἀνδρ-ός | γαστρ-ός |
| πατρ-ί (πατ~~έ~~ρ-α) | μητρ-ί | θυγατρ-ί | ἀνδρ-ί | γαστρ-ί |
| πατέρ-α | μετέρ-α | θυγατέρ-α | ἀνδρ-α | γαστέρ-α |
| πάτερ | μῆτερ | θύγατερ | ἄνερ | **γαστήρ** |
|  |  |  |  |  |
| πατέρ-ες | μητέρ-ες | θυγατέρ-ες | ἄνδρ-ες | γαστέρ-ες |
| πατέρ-ων | μητέρ-ων | θυγατέρ-ων | ἀνδρ-ῶν | γαστέρ-ων |
| πατρά-σι (πατ~~ε~~ρ-ᾰ-σι) | μητρά-σι(ν) | θυγατρά-σι(ν) | ἀνδρά-σι(ν) | γαστρά-σι(ν) |
| πατέρ-ας | μητέρ-ας | θυγατέρ-ας | ἄνδρ-ας | γαστέρ-ας |
| πατέρ-ες | μητέρ-ες | θυγατέρ-ες | ἄνδρ-ες | γαστέρ-ες |

|  |
| --- |
| Δημήτηρ |
| Δήμητρ-ος |
| Δήμητρ-ι |
| Δήμητρ-α |
| Δήμητερ  Έτσι και *ἡ ἠώς (=αυγή)*  Και *Σωκράτην*  κατά την α΄ κλίση. |

**11. Σιγμόληκτα σε –ης (-ους), σε –κλῆς (-κλέους) και σε –ως (-οῦς)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Σωκράτης | Περικλῆς | αἰδώς, ἡ |
| Σωκράτους (Σωκράτε~~ο~~-ος) | Περικλέους (Περικλέε~~ο~~-ος) | αἰδοῦς (αἰδό~~ο~~-ος) |
| Σωκράτει (Σωκράτε~~ο~~-ι) | Περικλεῖ (Περικλέε~~ο~~-ι) | αἰδοῖ (αἰδό~~ο~~-ι) |
| Σωκράτη (Σωκράτε~~ο~~-α) | Περικλέα (Περικλέε~~ο~~-α) | αἰδῶ (αἰδό~~ο~~-α) |
| Σώκρατες (Σώκρατεσ-) | Περίκλεις (Περίκλεεσ-) | αἰδώς |
|  |  |  |
| Σωκράται (α΄ κλίση) | Περικλεῖς (γ΄ κλίση) |  |
| Σωκρατῶν | Περικλέων |  |
| Σωκράταις | - |  |
| Σωκράτας | Περικλεῖς |  |
| Σωκράται | Περικλεῖς |  |

**Σημ.** Το κύρια έχουν κανονικά μόνο ενικό· χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό όταν είναι ανάγκη να δηλωθούν πολλά πρόσωπα που έχουν το ίδιο όνομα ή μεταφορικά πρόσωπα που μοιάζουν σε κάτι με γνωστό πρόσωπο που έχει το όνομα αυτό.

Πέντε (5) ουδ. σχηματίζουν τη γεν. πληθ. συνηρημένη και ασυναίρετη:

**1.** τό ἄνθος → *τῶν ἀνθέων – ἀνθῶν,* **2.** τό ὄρος→ *τῶν ὀρέων - ὀρῶν,* **3.** τό κέρδος → *τῶν κερδέων – κερδῶν,* **4.** τό τεῖχος → *τῶν τειχέων – τειχῶν*

Κατά το *κλέος* κλίνονται όσα έχουν προ του –ος φωνήν ***ε,*** π.χ. *χρέος*

**12. Σιγμόληκτα ουδέτερα σε –ος (-ους)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| βέλος | ἔδαφος | κλεός |
| βέλους (βέλε~~ο~~-ος) | ἐδάφους | κλέους (κλέε~~ο~~-ος) |
| βέλει (βέλε~~ο~~-ι) | ἐδάφει | κλέει (κλέε~~ο~~-ι) |
| βέλος | ἔδαφος | κλέος |
| βέλος | ἔδαφος | κλεος |
|  |  |  |
| βέλη (βέλε~~ο~~-α) | ἐδάφη | **κλέα** (κλέε~~ο~~-α) |
| βελῶν (βελέ~~ο~~-ων) | ἐδαφῶν | κλεῶν (κλεέ~~ο~~-ων) |
| βέλεσι (βελε~~ο~~–σι) | ἐδάφεσι(ν) | κλέεσι (κλέε~~ο~~-σι) |
| βέλη | ἐδάφη | **κλέα** |
| βέλη | ἐδάφη | **κλέα** |

**13. Σιγμόκληκτα ουδέτερα σε –ας (-ως ή –ατος)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| κρέας | γέρας | γῆρας |
| κρέως (κρέα~~σ~~-ος) | γέρως | γήρως |
| κρέᾳ (κρέα~~σ~~-ι) | γέρᾳ | γήρᾳ |
| κρέας | γέρας | γῆρας |
| κρέας | γέρας | γῆρας |
|  |  |  |
| κρέα (κρέα~~σ~~-α) | γέρα   |  |  | | --- | --- | | τέρας | κέρας | | τέρατος | κέρατος / κέρως | | τέρατι | κέρατι / κέρᾳ | | τέρας | κέρας | | τέρας | κέρας | |  |  | | τέρατα / τέρα | κέρατα / κέρα | | τεράτων / τερῶν | κεράτων / κερῶν | | τέρασι(ν) | κέρασι(ν) | | τέρατα / τέρα | κέρατα / κέρα | | τέρατα / τέρα | κέρατα / κέρα |   Το *κέρας* κλίνεται και στους δύο αριθμούς και κατά το *κρέας* και κατά το *πέρας*  Το *τέρας* κλίνεται στον ενικό κατά το *κρέας,* στον πληθυντικό και κατά το *κρέας* και κατά το *πέρας.* |  |
| κρεῶν (κρεά~~σ~~-ων) | γερῶν |  |
| κρέασι (κρέα~~σ~~-σι) | γέρασι(ν) |  |
| κρέα | γέρα |  |
| κρέα | γέρα |  |

|  |
| --- |
| πέρας |
| πέρατ-ος |
| πέρατ-ι |
| πέρας |
| πέρας |
|  |
| πέρατ-α |
| περάτ-ων |
| πέρα-σι (πέρα~~ι~~-σι) |
| πέρατ-α |
| τέρατ-α |

**Σημείωση:**Το δίχρονο στα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης είναι κατά κανόνα **βραχύ.** **Μακρό** είναι στα σε **–ις (-ῖνος)** και **–αν (-ᾶνος)** και στα εύχρηστα **δρᾶσις, δρᾶμα, πρᾶξις, πρᾶγμα, γύψ, κλῖμαξ, ἁψίς (-ῖδος), νησίς (-ῖδος), σφραγίς (-ῖδος), κρηπίς (-ῖδος), χειρίς (-ῖδος), κῦρος, μῖσος, ψῦχος κ.ά.**

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

* **ΑΣΚΗΣΗ 1**

Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ενικός αριθμός** | | **Πληθυντικός αριθμός** | | |
|  | ΓΕΝΙΚΗ | ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΗ | ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ |
| ὁ ἥρως |  |  |  |  |
| ἡ μεῖξις |  |  |  |  |
| ὁ χειμὼν |  |  |  |  |
| ὁ ἀθὴρ |  |  |  |  |
| ὁ γνώμων |  |  |  |  |
| ὁ κηφὴν |  |  |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

Να μεταφερθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

|  |  |
| --- | --- |
| τὸν ἁλιέα (αιτιατική ενικού) |  |
| τῶν μυῶν (γενική πληθυντικού) |  |
| τῇ φειδοῖ (δοτική ενικού) |  |
| τὴν ἰσχὺν (αιτιατική ενικού) |  |
| τὰς χάριτας (αιτιατική πληθυντικού) |  |
| τὸν κώνωπα (αιτιατική ενικού) |  |
| (ὦ) ἐλέφαντες (κλητική πληθυντικού) |  |
| (ὦ) σωτῆρες (κλητική πληθυντικού) |  |
| οἱ μῆνες (ονομαστική πληθυντικού) |  |
| τὸ γῆρας (ονομαστική ενικού) |  |
| τοῦ κρέως (γενική ενικού) |  |
| τὰ ἤθη (ονομαστική πληθυντικού) |  |
| (ὦ) ἔριδες (κλητική πληθυντικού) |  |
| οἱ θεράποντες (ονομαστική πληθυντικού) |  |
| τῷ σπινθῆρι (δοτική ενικού) |  |
| τῶν αὐλάκων (γενική πληθυντικού) |  |
| τὸ μεῖγμα (ονομαστική ενικού) |  |
| (ὦ) ἡγεμόνες (κλητική πληθυντικού) |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

Να σημειώσετε x στο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Σ** | **Λ** |
| α. | Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ἡ νησὶς» είναι «ταῖς νησῖσι». |  |  |
| β. | Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ ἔρις» είναι «(ὦ) ἔρις». |  |  |
| γ. | Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ὁ ἄναξ», είναι «τοῦ ἄνακτος». |  |  |
| δ. | Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ γαστὴρ» είναι «(ὦ) γάστερ». |  |  |
| ε. | Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ἡ χεὶρ» είναι «ταῖς χερσί». |  |  |
| στ. | Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ὁ γνώμων» είναι «(ὦ) γνῶμον». |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 4**

Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού τα παρακάτω ουσιαστικά:  
**ὁ πούς, ἡ ἀλκυών, τὸ τεῖχος, ἡ ἴς** (= ίνα), **ὁ χιτών, ὁ πένης.**

* **ΑΣΚΗΣΗ 5**

Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ενικός αριθμός** | | **Πληθυντικός αριθμός** | |
|  | ΔΟΤΙΚΗ | ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ | ΔΟΤΙΚΗ | ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ |
| τὸ ἄστυ |  |  |  |  |
| ἡ πειθὼ |  |  |  |  |
| ἡ φάλαγξ |  |  |  |  |
| ἡ βαλβὶς |  |  |  |  |
| ὁ ἰχὼρ |  |  |  |  |
| ὁ κίων |  |  |  |  |
| ἡ ποίησις |  |  |  |  |
| ἡ σειρὴν |  |  |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 6**

Να γραφεί η ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

|  |  |
| --- | --- |
| ταῖς γυναιξὶ(ν) |  |
| τοὺς λιμένας |  |
| (ὦ) παῖδες |  |
| τῷ Ἱεροκλεῖ |  |
| τῇ κνημῖδι |  |
| τὰ κτήματα |  |
| τῷ Τιτᾶνι |  |
| τὸν βαφέα |  |
| τοὺς πήχεις |  |
| τὴν δρῦν |  |
| (ὦ) γὺψ |  |
| τῇ πατρίδι |  |
| τῇ Αὐλίδι |  |
| (ὦ) χιόνες |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 7**

Να σημειώσετε x στο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Σ** | **Λ** |
| α. | Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ εἰκὼν» είναι «(ὦ) εἰκών». |  |  |
| β. | Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ἡ φρὴν» είναι «τῆς φρενός». |  |  |
| γ. | Η γενική ενικού του ουσιαστικού «ὁ πλακοῦς» είναι «τοῦ πλακοῦντος ». |  |  |
| δ. | Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού «ὁ ἀστὴρ» είναι «τοῖς ἀστράσι». |  |  |
| ε. | Η κλητική ενικού του ουσιαστικού «ἡ τυραννὶς» είναι «(ὦ) τυραννίς». |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 8**

Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών:  
**ἡ φλόξ, ὁ ἱδρώς, τὸ ἔαρ, ἡ γαστήρ, τὸ χρέος, ὁ Ἐμπεδοκλῆς,  
ἡ κορωνίς, ὁ αἰών.**

**ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ**

***1. Ανώμαλα κατά το γένος***

**→ Ετερογενή:** Έχουν στον πληθυντικό διαφορετικό γένος απ’ό,τι στον ενικό ή εκτός από το βασικό γένος έχουν συγχρόνως και ένα άλλο.

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| *ὁ λύχνος* | *τά λύχνα* |
| *ὁ σῖτος* | *τά σῖτα* |
| *ὁ δεσμός* | *οἱ δεσμοί – τά δεσμά* |
| *ὁ σταθμός* | *οἱ σταθμοί – τά σταθμά* |
| *τό στάδιον* | *τά στάδια – οἱ στάδιοι* |

**→ Διπλογενή:** Έχουν στον ενικό διπλό γένος.

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| *ὁ ζυγός – τό ζυγόν* | *τά ζυγά* |
| *ὁ νῶτος – τό νῶτον* | *τά νῶτα* |

***2. Ετερόκλιτα***

**→** Σχηματίζουν τύπους σύμφωνα με δύο κλίσεις.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *ὁ ἀμνός* | *ἡ γυνή* | *ὁ υἱός* | *τό πῦρ* |
| ***Γεν.*** | *ἀμνοῦ - ἀρνός* | *γυναικός* | *υἱοῦ - υἱέος* | *πυρός* |
| ***Δοτ.*** | *ἀμνῷ - ἀρνί* | *γυναικί* | *υἰῷ - υἱεῖ* | *πυρί* |
| ***Αιτ.*** | *ἀμνόν - ἄρνα* | *γυναῖκα* | *υἱόν – υἱέα* | *πῦρ* |
| ***Κλ.*** | *ἀμνέ* | *γύναι* | *υἱέ* | *πῦρ* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Πληθυντικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *ἄρνες* | *γυναῖκες* | *υἱοί – υἱεῖς* | *πυρά* |
| ***Γεν.*** | *ἀρνῶν* | *γυναικῶν* | *υἱῶν – υἱέων* | *πυρῶν* |
| ***Δοτ.*** | *ἀρνάσι(ν)* | *γυναιξί(ν)* | *υἱοῖς – υἱέσι(ν)* | *πυροῖς* |
| ***Αιτ.*** | *ἄρνας* | *γυναῖκας* | *υἱούς – υἱεῖς* | *πυρά* |
| ***Κλ.*** | *ἄρνες* | *γυναῖκες* | *υἱοί – υἱεῖς* | *πυρά* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *ὁ Ἄρης* | *ὁ Ἀστυάγης\** | *ὁ Θαλῆς* | *ὁ Οἰδίπους* |
| ***Γεν.*** | *Ἄρεως* | *Ἀστυάγους* | *Θαλοῦ - Θάλητος - Θάλεω* | *Οἰδίποδος – Οἰδίπου* |
| ***Δοτ.*** | *Ἄρει* | *Ἀστυάγει* | *Θαλῇ - Θάλητι* | *Οἰδίποδι* |
| ***Αιτ.*** | *Ἄρη - Ἄρην* | *Ἀστυάγην* | *Θαλῆν – Θάλητα* | *Οἰδίποδα – Οἰδίπουν* |
| ***Κλ.*** | *Ἄρες* | *Ἀστυγάγη* | *Θαλῆ* | *Οἰδίπου* |

* Κατά το *Ἀστυάγης* κλίνονται και μερικά ακόμη ξενικά κύρια ονόματα σε ­*–ης* (π.χ. *Τισσαφέρνης, Κυαξάρης κ.ά.*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *ὁ πρεσβευτής* | *ὁ ὄνειρος – τό ὄνειρον* | *τό δάκρυον – δάκρυ* | *ὁ χρώς* (=δέρμα) |
| ***Γεν.*** | *πρεσβευτοῦ* | *ὀνείρου - ὀνείρατος* | *δακρύου* | *χρωτός* |
| ***Δοτ.*** | *πρεσβευτῇ* | *ὀνείρῳ - ὀνείρατι* | *δακρύῳ* | *χρωτί – χρῷ* |
| ***Αιτ.*** | *πρεσβευτήν* | *(τόν, τό) ὄνειρον* | *δάκρυον - δάκρυ* | *χρῶτα* |
| ***Κλ.*** | *πρεσβευτά* | *ὄνειρε - ὄνειρον* | *δάκρυον - δάκρυ* | *χρώς* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Πληθυντικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *πρέσβεις* | *ὀνείρατα* | *δάκρυα* | - |
| ***Γεν.*** | *πρέσβεων* | *ὀνειράτων* | *δακρύων* | *-* |
| ***Δοτ.*** | *πρέσβεσι(ν)* | *ὀνείρασι(ν)* | *δακρύοις – δάκρυσι(ν)* | *-* |
| ***Αιτ.*** | *πρέσβεις* | *ὀνείρατα* | *δάκρυα* | *-* |
| ***Κλ.*** | *πρέσβεις* | *ὀνείρατα* | *δάκρυα* | *-* |

\* Απαντά στη φράση ***ἐν χρῷ*** (= ως το δέρμα)

***3. Μεταπλαστά***

**→** Το θέμα τους μεταβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *ὁ Ἀπόλλων* | *ὁ Ποσειδῶν* | *ὁ Ζεύς* | *ἡ Πνύξ* |
| ***Γεν.*** | *Ἀπόλλωνος* | *Ποσειδῶνος* | *Διός – Ζηνός* | *Πυκνός* |
| ***Δοτ.*** | *Ἀπόλλωνι* | *Ποσειδῶνι* | *Διί – Ζηνί* | *Πυκνί* |
| ***Αιτ.*** | *Ἀπόλλωνα - Ἀπόλλων* | *Ποσειδῶνα – Ποσειδῶ* | *Δία – Ζῆνα* | *Πύκνα* |
| ***Κλ.*** | *Ἄπολλον* | *Πόσειδον* | *Ζεῦ* | *Πνύξ* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *ὁ μάρτυς* | *ἡ χείρ* | *ἡ ναῦς* | *τό γόνυ* | *τό δόρυ* |
| ***Γεν.*** | *μάρτυρος* | *χειρός* | *νεώς* | *γόνατος* | *δόρατος* |
| ***Δοτ.*** | *μάρτυροι* | *χειρί* | *νηί* | *γόνατι* | *δόρατι* |
| ***Αιτ.*** | *μάρτυρα* | *χεῖρα* | *ναῦν* | *γόνυ* | *δόρυ* |
| ***Κλ.*** | *μάρτυς* | *χείρ* | *ναῦ* | *γόνυ* | *δόρυ* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Πληθυντικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *μάρτυρες* | *χεῖρες* | *νῆες* | *γόνατα* | *δόρατα* |
| ***Γεν.*** | *μαρτύρων* | *χειρῶν* | *νεῶν* | *γονάτων* | *δοράτων* |
| ***Δοτ.*** | *μάρτυσι(ν)* | *χερσί(ν)* | *ναυσί(ν)* | *γόνασι(ν)* | *δόρασι(ν)* |
| ***Αιτ.*** | *μάρτυρας* | *χεῖρας* | *ναῦς* | *γόνατα* | *δόρατα* |
| ***Κλ.*** | *μάρτυρες* | *χεῖρες* | *νῆες* | *γόνατα* | *δορατα* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *τό δέλεαρ* | *τό ἧπαρ* | *τό στέαρ (= λίπος)* | *τό ὕδωρ* | *τό φρέαρ (= πηγάδι)* |
| ***Γεν.*** | *δελέατος* | *ἥπατος* | *στέατος* | *ὕδατος* | *φρέατος* |
| ***Δοτ.*** | *δελέατι* | *ἥπατι* | *στέατι* | *ὕδατι* | *φρέατι* |
| ***Αιτ.*** | *δέλεαρ* | *ἧπαρ* | *στέαρ* | *ὕδωρ* | *φρέαρ* |
| ***Κλ.*** | *δέλεαρ* | *ἧπαρ* | *στέαρ* | *ὕδωρ* | *φρέαρ* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Πληθυντικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *δελέατα* | *ἥπατα* | *-* | *ὕδατα* | *φρέατα* |
| ***Γεν.*** | *δελεάτων* | *ἡπάτων* | *-* | *ὑδάτων* | *φρεάτων* |
| ***Δοτ.*** | *δελέασι(ν)* | *ἥπασι(ν)* | *-* | *ὕδασι(ν)* | *φρέασι(ν)* |
| ***Αιτ.*** | *δελέατα* | *ἥπατα* | *-* | *ὕδατα* | *φρέατα* |
| ***Κλ.*** | *δελέατα* | *ἥπατα* | *-* | *ὕδατα* | *φρέατα* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ενικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | *τό κνέφας (= σκοτάδι)* | *ὁ, ἡ κύων* | *τό οὖς* | *ή κλείς* | *ὁ σήν* (= σκόρος) |
| ***Γεν.*** | *κνέφους* | *κυνός* | *ὠτός* | *κλειδός* | *σεός - σητός* |
| ***Δοτ.*** | *κνέφει – κνέφᾳ* | *κυνί* | *ὠτί* | *κλειδί* | *-* |
| ***Αιτ.*** | *κνέφας* | *κύνα* | *οὖς* | *κλεῑδα – κλεῑν* | *-* |
| ***Κλ.*** | *κνέφας* | *κύον* | *οὖς* | *-* | *-* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Πληθυντικός Αριθμός** | | | | |
| ***Ον.*** | - | *κύνες* | *ὦτα* | *κλεῖδες* | *σέες - σῆτες* |
| ***Γεν.*** | - | *κυνῶν* | *ὤτων* | *κλειδῶν* | *σέων – σητῶν* |
| ***Δοτ.*** | - | *κυσί(ν)* | *ὠσί(ν)* | *κλεισί(ν)* | *-* |
| ***Αιτ.*** | - | *κύνας* | *ὦτα* | *κλεῖδας – κλεῖς* | *σέας – σῆτας* |
| ***Κλ.*** | - | *κύνες* | *ὦτα* | *-* | *-* |

***4. Ιδιόκλιτα***

**→** Δεν ακολουθούν μία από τις τρεις κλίσεις· ακολουθούν δικό τους σχηματισμό και συνηθίζονται μόνο στον ενικό:

**α.** Μερικά ελληνικά με συντομότερο τύπο, π.χ. *ὁ Ἀλεξᾶς* (από το *Ἀλέξανδρος*), *ὁ Φιλῆς* (από το *Φιλήμων*), *ὁ Διονῦς* (από το *Διονύσιος)*, *ὁ Μητρᾶς* (από το *Μητρόδωρος*) κ.ά.

**β.** Μερικά ξενικά, π.χ. *ὁ Νεκῶς* (αιγυπτιακό όνομα), *ὁ Ἰησοῦς* (εβραϊκό όνομα) κ.ά.

**γ.** Μερικά προσηγορικά σ -ᾶς, π.χ.  *ὁ φαγᾶς, ὁ καταφαγᾶς* (=αυτός που τρώει αρπαχτικά), *ὁ τρεσᾶς* (=δειλός) κ.ά.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| ὁ Ἀλεξᾶς | Ἀλεξᾶ | Ἀλεξᾷ | Ἀλεξᾶν | Ἀλεξᾶ |
| ὁ Φιλῆς | Φιλῆ | Φιλῇ | Φιλῆν | Φιλῆ |
| ὁ Διονῦς | Διονῦ | Διονῦ | Διονῦν | Διονῦ |
| ὁ Ἰησοῦς | Ἰησοῦ | Ἰησοῦ | Ἰησοῦν | Ἰησοῦ |
| ὁ Νεκῶς | Νεκῶ | Νεκῷ | Νεκῶν | Νεκῶ |

***5. Άκλιτα***

**→** Διατηρούν σε όλες τις πτώσεις των ίδιο τύπο. Είναι:

**α.** Το ουδέτερο ***τό χρεών*** (=η ανάγκη).

**β.** Τα έναρθρα απαρέμφατα, π.χ. ***τό λέγειν, τοῦ λέγειν, τῷ λέγειν, τό λέγειν.***

**γ.** Τα αριθμητικά από το ***πέντε*** έως το ἑκατόν ***ἐνενῆκοντα ἐννέα.***

**δ.** Μερικά ξενικά ονόματα, π.χ. ὁ ***Ἀδάμ, Ἰωσήφ*** κ. ά.

**ε.** Τα ονόματα των γραμμάτων της αλφαβήτου, π.χ. ***τό ἄλφα, τοῦ βῆτα, τῷ δέλτα*** κτλ.

**στ.** Οποιαδήποτε λέξη ή φράση με το ουδέτερο άρθρο μπροστά, π.χ. ***τό λίαν*** *ἧσσον ἐπαινῶ* ***τοῦ μηδέν ἄγαν.***

***6. Ελλειπτικά***

**→ Ελλειπτικά κατά τον αριθμό:** όσα είναι εύχρηστα μόνο ή προπάντων σε έναν από τους δύο αριθμούς.

**1.** Εύχρηστα στον ενικό:

**α.** Αφηρημένα ουσιαστικά, π.χ. *ἀγάπη, αἰδώς* κ.ά.

**β.** Μερικά προσηγορικά, π.χ. *κνέφας, νέκταρ* κ.ά.

**γ.** Ονόματα φυσικών φαινομένων, σωμάτων ή καταστάσεων, π.χ. *γῆ, ἀήρ, ἔαρ, γῆρας* κ.ά.

**δ.** Ονόματα μετάλλων, π.χ. *χαλκός* κ.ά.

**ε.** Τα περισσότερα κύρια ονόματα, π.χ. *Ἀττική, Ὄλυμπος, Ξενοφῶν* κ.ά.

**Προσοχή!** Τα κύρια ονόματα μπορούν να σχηματίσουν και πληθυντικό αριθμό:

**α)** *Προσώπων:* όταν είναι ανάγκη να δηλωθούν πολλά πρόσωπα που έχουν το ίδιο όνομα ή μεταφορικά πρόσωπα που μοιάζουν σε κάτι με γνωστό πρόσωπο που έχει το όνομα αυτό, π.χ. *Σωκράται.*

**β)** *Τόπων:*ότανχρειάζεται να δηλωθούν τόποι με το ίδιο όνομα, π.χ. *οἱ Ὄλυμποι.*

**γ)** *Θεών:* όταν σημαίνουν τα αγάλματά τους, π.χ. *αἱ Ἑρμαῖ* (=τα αγάλματα του θεού Ερμή).

**2.** Εύχρηστα στον πληθυντικό:

**α.** Ορισμένα προσηγορικά:  *αἰ δυσμαί, τά ἔγκατα, οἱ ἐτησίαι.*

**β.** Μερικά κύρια ονόματα πόλεων, τόπων, γιορτών, π.χ. *αἱ Ἀθήναι, τά Μέγαρα, τά Τέμπη, τά Ἐλευσίνια* κ.ά.

**Προσοχή!** Τα κύρια ονόματα πόλεων *αἱ Πλαταιαί, αἱ Θεσπιαί* βρίσκονται και στον ενικό: *ἡ Πλάταια, ἡ Θέσπια.*

**→ Ελλειπτικά κατά την πτώση:** όσα είναι εύχρηστα μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| *τό ὄφελος* | - | - | ὄφελος | ὄφελος |
| *τό ὄναρ* (= τό όραμα) | - | - | ὄναρ | ὄναρ |
| *τό ὕπαρ* (= το όραμα) | - | - | ὕπαρ | ὕπαρ |
| *τό δέμας* (= το σώμα) | - | - | δέμας | δέμας |
| *τό σέβας\** | - | - | σέβας | σέβας |
| *τό σέλας\** (=λαμπρό φως | - | σέλᾳ (ποιητ.) | σέλας | σέλας |
| - | *μάλης\** | - | - | - |
| - | - | - | νέωτα\* | - |
| - | - | - | - | ὦ μέλε (=καλέ μου) |
| - | - | - | - | ὦ τᾶν (= φίλε μου) |

\*Σπάνια τα ουσιαστικά *σέβας* και *σέλας* βρίσκονται και στον πληθυντικό *τά σέβη* και *τά σέλα* (ποιητ. και μεταγεν.)· η λέξη *μάλης* είναι εύχρηστη μόνο στη φράση ***ὑπό μάλης*** (= κάτω από τη μασχάλη)· η λέξη *νέωτα* είναι εύχρηστη στη φράση ***ἐς νέωτ***(= του χρόνου).

##### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να γραφούν οι υπόλοιπες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  | Μεγαρεῖ |  |  |
| θώς |  |  |  |  |
|  |  |  | μῦν |  |
| πρύτανις |  |  |  |  |
| νομεύς |  |  |  |  |
| φειδώ |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.** Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| πούς |  |  |  |  |
| νύξ |  |  |  |  |
| εὐθύτης |  |  |  |  |
| ἐλπίς |  |  |  |  |
| δᾴς |  |  |  |  |
| ἀδάμας |  |  |  |  |
| ὀδούς |  |  |  |  |
| Ξενοφῶν |  |  |  |  |
| φῶς |  |  |  |  |
| πρᾶγμα |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.** Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:

ἄσματα ............................................... γλαῦκες .............................................................

τρίχες .................................................. ὄνυξιν ................................................................

φλεβί ................................................... σάλπιγγι ...........................................................

ὦ δράκοντες ...................................... ἐσθῆτας .............................................................

ἀλώπεκι ............................................... αἶγα ....................................................................

##### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| κοιτών |  |  |  |  |
| φρήν |  |  |  |  |
| δαίμων |  |  |  |  |
| ᾿Αγαμέμνων |  |  |  |  |
| αὐτοκράτωρ |  |  |  |  |
| ἔαρ/ἦρ |  |  |  |  |
| σωτήρ |  |  |  |  |
| ἀστήρ |  |  |  |  |
| ἴς |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.** Να γράψετε την δοτική και κλητική ενικού και πληθυντικού των ουσιαστικών:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΔΟΤ.** | **ΚΛΗΤ.** | **ΔΟΤ.** | **ΚΛΗΤ.** |
| γαστήρ |  |  |  |  |
| σωτήρ |  |  |  |  |
| κίων |  |  |  |  |
| μήν |  |  |  |  |
| ᾿Αριστογείτων |  |  |  |  |
| ᾿Ακαρνάν |  |  |  |  |
| φώρ |  |  |  |  |

**3.** Να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| Θεμιστοκλῆς |  |  |  |  |
| χρέος |  |  |  |  |
| ἠώς |  |  |  |  |
| γῆρας |  |  |  |  |
| κλέος |  |  |  |  |
| Καλλικράτης |  |  |  |  |
| ἄνθος |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

##### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να γράψετε τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

### ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
| σῖτος |  |  |  |  |
| στάδιον |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| οὖς |  |  |  |  |
|  |  | τῷ πρεσβευτῇ |  |  |
| υἱός |  |  |  |  |
| γόνυ |  |  |  |  |
| δέλεαρ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| κύων |  |  |  |  |
| ὕδωρ |  |  |  |  |
| χείρ |  |  |  |  |
| ναῦς |  |  |  |  |

### ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ** | **ΓΕΝΙΚΗ** | **ΔΟΤΙΚΗ** | **ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ** | **ΚΛΗΤΙΚΗ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | γυναῖκας |  |
| πυρά |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | δόρατα |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# ΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

**Α᾿ ΚΛΙΣΗ**

**Αρσενικά:** -**ι**ας → βραχύ

-**υ**ας → βραχύ

-**ι**δης → βραχύ

-**α**της → βραχύ \* κύρια ονόματα

-**υ**της → βραχύ \* ὁ πρεσβύτης

-**ῖ**της → μακρό

**Θηλυκά:** -**ι**α (= βραχύ)

**Βραχύ:** *κίσσα, πίσσα, δίψα, μύξα, πρύμνα, ῥίζα, βλάβη, δάφνη, δίκη, λίμνη, νύμφη, πλάνη, πύλη, σκαπάνη, σκάφῃ, σπάθη, τύχη, φάτνη*.

**Μάκρο:** *κνῖσα, μᾶζα, ῥῖνα, δίνη, ἴλη, κλίνη, λύπη, νίκη, νίκη, ῥύμη, ὕλη, αἰσχύνη*.

**Γενικά:** Αν το δίχρονο της παραλήγουσας είναι **-α-, όλα βραχέα** \* μᾶζα.

**Β᾿ ΚΛΙΣΗ**

**Αρσενικά:** Είναι **βραχέα** εκτός: *ἆθλος, γρῖφος, θρῦλος, Κῦρος, μῦθος, νᾶνος, πῖλος, σῖτος, σκῦρος, στῦλος, σχῖνος, τῦφος, ὗβος, Χῖος.*

**Θηλυκά:**  Είναι **βραχέα** εκτός: *πρῖνος, Σῦρος, Σκῦρος*.

**Ουδέτερα:** Είναι **βραχέα** εκτός: *ἆθλον, σῦκον, φῦλον*.

**Γ' ΚΛΙΣΗ**

**1.** Για τα σε **-ις/-εως**:

Είναι τα περισσότερα βραχέα εκτός: *δρᾶσις, θλῖψις, κρᾶσις, κῦψις, ξῦσις, πνῖξις, πρᾶξις, ῥῖψις, ῥῦσις, στῦψις, τρῖψις, ψῦξις* (και αυτά είναι μακρά, γιατί προέρχονται από τα αντίστοιχα ρήματα που έχουν το δίχρονο μακρό).

**2.** Για τα **χειλικόληκτα**:

Είναι **βραχέα** εκτός: *γύψ, σκνίξ*

**3.** Για τα **ουρανικόληκτα**:

Είναι **βραχέα** εκτός: *ἡ κλῖμαξ, ὁ πῖδαξ, ἡ ῥάξ*.

**4.** Για τα **οδοντικόληκτα**:

Είναι **βραχέα** όλα τα σε:

*-άς (-άδος),*

*-ίς (-ίδος) \* ἁψίς - βαλβίς - κηλίς - κνημίς - κρηπίς - νησίς - σφραγίς - χειρίς - ψηφίς,*

*-ύς (-ύδος).*

Είναι **βραχέα** όλα τα ουδέτερα εκτός: *ἆσθμα, ἆσμα, δρᾶμα, θῦμα, κρᾶμα, κῦμα, νᾶμα, πλῦμα, πρᾶγμα, φῦμα, χρῖσμα, τρῖμμα.*

**5.** Για τα **ημιφωνόληκτα**:

Ισχύει ότι το **ι** και το **α** πριν το χαρακτήρα «ν» είναι μακρά: *ἡ ἀκτίς, τῆς ἀκτῖνος*

*῾Ο Κάρ → οἱ Κᾶρες* (το α είναι μακρό).

**6.** Για τα **σιγμόληκτα**: (τα ουδέτερα)

Είναι βραχέα εκτός: *βρῖθος, κῦδος, κῦρος, μῖσος, πνῖγος, ῥῖγος, σκῦτος, στῖφος, φῦκος, ψῦχος.*

**Γενικά**: τα δισύλλαβα με **-α-** στην παραλήγουσα είναι **βραχέα**.

### ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

**1.** *κίσσα* (= καρακάξα)

*κνῖσα* (= τσίκνα)

*ῥῖνα* (= λίμα)

*δίνη* (= στρόβιλος)

*ἴλη* (= ομός ανθρώπων, τμήμα στρατού)

*ῥύμη* (= ορμή, φόρα, δρόμος)

**2.** *ἆθλος* (= αγώνας, κατόρθωμα)

*σκῦρος* (= κομμάτι από πέτρα που ξεπετιέται κατά τη λάξευση, λατύπη)

*πῖλος* (= κόλυμμα κεφαλής, συνήθως μάλλινο)

*σχῖνος* (= μαστιχόδεντρο)

*Χῖος* (= κάτοικος της Χίου), Χίος (= το νησί)

*πρῖνος* (= βελανιδιά, πουρνάρι)

*Σῦρος* (= το νησί), Σύρος (= κάτοικος της Συρίας)

*ἆθλον* (= έπαθλο - βραβεῖο).

**3.** *ῥῦσις* (= σωτηρία, απελευθέρωση), ῥύσις (= ροή, ρέμα)

*χειρίς* (= γάντι, κάλυμμα χειρός)

*νᾶμα* (= πηγή, ποταμός)

*φῦμα* (= βλάστημα)

**4.** *βρῖθος* (= βάρος)

*κῦδος* (= δόξα, φήμη)

*πνῖγος* (= υπερβολική ζέστη)

*σκῦτος* (= δέρμα κατεργασμένο)

*στῖφος* (= πυκνή παράταξη)

*φῦκος* (= τα φύκη: φύκια)

# ΕΠΙΘΕΤΑ

Λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ιδιότητα ή ποιότητα ουσιαστικών.

**Τα επίθετα είναι:**

**α)** Τρικατάληκτα με τρία (3) γένη π.χ. *ὁ σοφός, ἡ σοφή, τό σοφόν*

**β)** Δικατάληκτα με τρία (3) γένη π.χ. *ὁ, ἡ ἄφθονος, τό ἄφθονον*

**γ)** Μονοκατάληκτα με δύο (2) γένη π.χ. *ὁ, ἡ πένης, ὁ, ἡ ἅρπαξ*

**ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ**

**1.** Τα **τρικατάληκτα με 3 γένη**: σχηματίζουν το θηλυκό κατά την α' κλίση και το αρσενικό και το ουδέτερο άλλα κατά τη β' κλίση και άλλα κατά τη γ᾿ κλίση.

**2.** Τα **δικατάληκτα με 3 γένη**: άλλα κατά τη β' κλίση (*ὁ, ἡ βάρβαρος*) και άλλα κατά τη γ' κλίση (*ὁ, ἡ σώφρων*).

**3.** Τα **μονοκατάληκτα με 2 γένη**: κατά τη γ' κλίση (*ὁ, ἡ πένης*).

Όσα επίθετα σχηματίζουν το αρσενικό και το ουδέτερο κατά τη β' κλίση λέγονται δευτερόκλιτα και όσα κατά τη γ' κλίση λέγονται τριτόκλιτα.

## ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

***1. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ***

**α) Τρικατάληκτα με 3 γένη (σε *-ος -η -ον και -ος -α -ον*)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| ἀγαθός | ἀγαθή | ἀγαθόν | ἀγαθοί | ἀγαθαί | ἀγαθά |
| ἀγαθοῦ | ἀγαθῆς | ἀγαθοῦ | ἀγαθῶν | ἀγαθῶν | ἀγαθῶν |
| ἀγαθῷ | ἀγαθῇ | ἀγαθῷ | ἀγαθοῖς | ἀγαθαῖς | ἀγαθοῖς |
| ἀγαθόν | ἀγαθήν | ἀγαθόν | ἀγαθούς | ἀγαθάς | ἀγαθά |
| ἀγαθέ | ἀγαθή | ἀγαθόν | ἀγαθοί | ἀγαθαί | ἀγαθά |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| δίκαιος | δικαία | δίκαιον | δίκαιοι | δίκαιαι | δίκαια |
| δικαίου | δικαίας | δικαίου | δικαίων | δικαίων | δικαίων |
| δικαίῳ | δικαίᾳ | δικαίῳ | δικαίοις | δικαίαις | δικαίοις |
| δίκαιον | δικαίαν | δίκαιον | δικαίους | δικαίας | δίκαια |
| δίκαιε | δικαία | δίκαιον | δίκαιοι | δίκαιαι | δίκαια |

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.** Το θηλυκό των τρικαταλήκτων επιθέτων σε -ος:

**α)** Λήγει σε **-η** αν πριν από την κατάληξη **-ος** του αρσενικού υπάρχει σύμφωνο εκτός του ρ. *πιστός - πιστή - πιστόν*.

**β)** Λήγει σε **-α (μακρό)** αν πριν από την κατάληξη **-ος** του αρσενικού υπάρχει **φωνήεν ή ρ**: *γενναῖος - γενναία - γενναῖον και ὁ ἐχθρός - ἐχθρά - τό ἐχθρόν*.

**Εξαιρείται** το *ὄγδοος - ὀγδόη - ὄγδοον*.

**2.** Στην ονομαστική, γενική και κλητική του πληθυντικού το θηλυκό τονίζεται όπου και όπως τονίζεται στις ίδιες πτώσεις το αρσενικό: *ἡ ἁγία, αἱ ἅγιαι, τῶν ἁγίων..., ὦ ἅγιαι.*

Έτσι και: αἱ μύριαι (= δέκα χιλιάδες) - τῶν μυρίων..., - ὦ μύριαι / αἱ μυρίαι (= αναρίθμητες) - τῶν μυρίων..., - ὦ μυρίαι

**β) Δικατάληκτα με 3 γένη (σε -ος -ον)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| ὁ, ἡ ἔνδοξος | τό ἔνδοξον | ὁ, ἡ τιμωρός | τό τιμωρόν |
| ἐνδόξου | ἐνδόξου | τιμωροῦ | τιμωροῦ |
| ἐνδόξῳ | ἐνδόξῳ | τιμωρῷ | τιμωρῷ |
| ἔνδοξον | ἔνδοξον | τιμωρόν | τιμωρόν |
| ἔνδοξε | ἔνδοξον | τιμωρέ | τιμωρόν |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| οἱ, αἱ ἔνδοξοι | τά ἔνδοξα | οἱ, αἱ τιμωροί | τά τιμωρά |
| ἐνδόξων | ἐνδόξων | τιμωρῶν | τιμωρῶν |
| ἐνδόξοις | ἐνδόξοις | τιμωροῖς | τιμωροῖς |
| ἐνδόξους | ἔνδοξα | τιμωρούς | τιμωρά |
| ἔνδοξοι | ἔνδοξα | τιμωροί | τιμωρά |

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από τα δευτερόκλιτα επίθετα είναι δικατάληκτα:

**α) Τα περισσότερα από τα σύνθετα σε -ος**: *ὁ, ἡ ἄγονος - τό ἄγονον - ὁ, ἡ ἀθάνατος - τό ἀθάνατον - ὁ, ἡ ἄκαιρος - τό ἄκαιρον - ὁ, ἡ ἀξιόμαχος - τό ἀξιόμαχον - ὁ, ἡ ἔνδοξος - τό ἔνδοξον.*

**Μερικά επίθετα σε -ος σύνθετα είναι τρικατάληκτα**. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι:

* *ἀντάξιος, ἀνταξία, ἀντάξιον*
* *ἐναντίος, ἐναντία, ἐναντίον*
* *πάγκαλος, παγκάλη, πάγκαλον.*

Επίσης **τρικατάληκτα επίθετα είναι όσα λήγουν σε -ικος παρασύνθετα**: ἀποδεικτικός -ή -όν, εξεταστικός -ή -όν, εὐδαιμονικός -ή -όν ...

**β) Τα απλά επίθετα**: *αἴθριος, αἰφνίδιος, βάναυσος, βάρβαρος, βάσκανος, βέβηλος, γαμήλιος, δόκιμος, ἕωλος* (= παλιός), *ἥμερος, ἤρεμος, ἥσυχος, κίβδηλος* (= νοθευμένος), *λάβρος, λάλος, χέρσος, τιθασός* (= εξημερωμένος),

**γ)** **Μερικά επίθετα σε -ος**, που χρησιμοποιούνται (στο αρσ. + θηλ.) και ως ουσιαστικά: *ὁ, ἡ ἀγωγός, τό ἀγωγόν* (= αυτός που οδηγεί), *ὁ, ἡ βοηθός, τό βοηθόν, ὁ, ἡ τιμωρός, τό τιμωρόν, ὁ, ἡ τύραννος, τό τύραννον* (= τυραννικός).

|  |
| --- |
| Μερικά επίθετα σε -ος απλά ή σύνθετα, σχηματίζονται και ως τρικατάληκτα και ως δικατάληκτα: *ὁ αἰθέριος - ἡ αἰθερία ή αἰθέριος - τό αἰθέριον, ὁ αἴτιος - ἡ αἰτία ή αἴτιος - αἴτιον.* |
| Κατά τον ίδιο τρόπο και τα: *ἀναίτιος, αἰώνιος, ἀκούσιος, ἀναγκαῖος, ἀνάξιος, ἀνόσιος, βασίλειος, βέβαιος, βίαιος, βόρειος, γενέθλιος, γυναικεῖος, ἑκούσιος, ἐνιαύσιος, θαλάσσιος, κύριος, μάταιος, παράλιος, παραπλήσιος, πάτριος, τέλειος (κ' τέλεος), χρόνιος.* |
| Επίσης: *ὁ ἀνθρώπινος - ἡ ἀνθρωπίνη κ' ἀνθρώπινος - τό ἀνθρώπινον, ὁ γνώριμος - ἡ γνωρίμη κ'γνώριμος - τό γνώριμον*. |
| Έτσι και: *δίδυμος, ἔρημος (κ' ἐρῆμος), μάχιμος, μόνιμος, νόθος, φειδωλός, χρήσιμος, ὠφέλιμος* κ.α. |

***2. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ***

Μερικά δευτερόκλιτα επίθετα που πριν από το χαρακτήρα τους ο έχουν άλλο ο ή ε, συναιρούνται σε όλες τις πτώσεις. Τα επίθετα αυτά λέγονται συνηρημένα δευτερόκλιτα επίθετα. Από αυτά άλλα είναι τρικατάληκτα και άλλα δικατάληκτα.

**α) Τρικατάληκτα με 3 γένη (σε οῦς -ῆ -οῦν κᾃ -οῦς -ᾶ -οῦν)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| ἁπλοῦς | ἁπλοῖ | ἁπλῆ | ἁπλαῖ | ἁπλοῦν | ἁπλᾶ |
| ἁπλοῦ | ἁπλῶν | ἁπλῆς | ἁπλῶν | ἁπλοῦ | ἁπλῶν |
| ἁπλῷ | ἁπλοῖς | ἁπλῇ | ἁπλαῖς | ἁπλῷ | ἁπλοῖς |
| ἁπλοῦν | ἁπλοῦς | ἁπλῆν | ἁπλᾶς | ἁπλοῦν | ἁπλᾶ |

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.** Στα τρικατάληκτα συνηρημένα επίθετα σε **-οῦς** όλες οι πτώσεις και των τριών γενών τονίζονται στη λήγουσα, ακόμη και όταν δεν τονίζεται κανένα από τα φωνήεντα που συναιρούνται. Π.χ. *χρύσεος → χρυσοῦς, σιδήρεος → σιδηροῦς*.

**2.** **Δεν έχουν κλητική**

**3.** Το θηλυκό λήγει σε **-η**, αν προηγείται σύμφωνο και σε **-α** αν προηγείται **ε** ή **ρ**.

Ετσι: ***χρυσοῦς -ῆ -οῦν, κυανοῦς ῆ -οῦν, χαλκοῦς -ῆ -οῦν, φοινικοῦς -ῆ -οῦν***

***λινοῦς -ῆ -οῦν***

***πορφυροῦς -ᾶ -οῦν, σιδηροῦς -ᾶ -οῦν, ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν, ἐρεοῦς -ᾶ -οῦν.***

**β) Δικατάληκτα με 3 γένη (σε -ους -ουν)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | |
| ὁ, ἡ (εὔνους) εὔνους | τό (εὔνοον) εὔνουν |
| (εὐνόου) εὔνου | (εὐνόου) εὔνου |
| (εὐνόῳ) εὔνῳ | (εὐνόῳ) εὔνῳ |
| (εὔνοον) εὔνουν | (εὔνοον) εὔνουν |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | |
| οἱ, αἱ (εὔνοοι) **εὖνοι** | τά (εὔνοα) **εὔνοα** |
| (εὐνόων) εὔνων | (εὐνόων) εὔνων |
| (εὐνόοις) εὔνοις | (εὐνόοις) εὔνοις |
| (εὐνόους) εὔνους | (εὔνοα) εὔνοα |

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.**  Το **-οα** στο τέλος του πληθυντικού των ουδετέρων μένει ασυναίρετο:

εὔν**οα** - εὔχρ**οα**.

**2.** Η λήγουσα -οι της ονομαστικής του πληθυντικού των αρσενικών κ' θηλυκών λογαριάζεται βραχύχρονη, αν και προκύπτει από συναίρεση:

*εὖνοι, εὖπλοι* (από αναλογία προς τα ασυναίρετα).

**3.** Όλες οι πτώσεις και των 3 γενών τονίζονται στην παραλήγουσα ακόμη και όταν η λήγουσα προκύπτει από συναίρεση τονισμένου φωνήεντος:

*τοῦ (εὐνόου) εὔνου, τῶν (εὐνόων) εὔνων* (από αναλογία προς τους τύπους που κανονικά τονίζονται στην παραλήγουσα).

**4.** **Δεν έχουν κλητική.**

**5.** Έτσι κλίνονται επίθετα με δεύτερο συνθετικό τις λέξεις:

*νοῦς - πλοῦς - χροῦς - ῥοῦς π.χ. δύσνους - εὔπλους - εὔρους - ἄχρους.*

***3. ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ***

**Το θηλυκό και αρσενικό λήγει σε *-ως* και το ουδέτερο σε *-ων*.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| ὁ, ἡ | | ἵλεως | | τό | | ἵλεων | | |
| τοῦ, τῆς | | ἵλεω | | τοῦ | | ἵλεω | | |
| τῷ, τῇ | | ἵλεῳ | | τῷ | | ἵλεῳ | | |
| τόν, τήν | | ἵλεων | | τό | | ἵλεων | | |
| (ὦ) | | ἵλεως | | (ὦ) | | ἵλεων | | |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| οἱ, αἱ | | | ἵλεῳ | | τά | | ἵλεα | |
| τῶν | | | ἵλεων | | τῶν | | ἵλεων | |
| τοῖς, ταῖς | | | ἵλεῳς | | τοῖς | | ἵλεῳς | |
| τούς, τάς | | | ἵλεως | | τά | | ἵλεα | |
| (ὦ) | | | ἵλεῳ | | (ὦ) | | ἵλεα | |

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα αττικόκλιτα επίθετα:

**1.** Είναι δικατάληκτα: *ὁ, ἡ ἀγήρως, τό ἀγήρων - ὁ, ἡ ἀξιόχρεως, τό ἀξιόχρεων - ὁ, ἡ λεπτόγεως, τό λεπτόγεων*. Τρικατάληκτο είναι μόνο το επίθετο ***πλέως - πλέα*** (το θηλυκό κατά την α' κλίση) - πλέων. Αλλά τα σύνθετα του είναι δικατάληκτα: ***ὁ, ἡ ἔμπλεως, τό ἔμπλεων.***

**2.** Στην ονομαστική - αιτιατική - κλητική του πληθυντικού του ουδετέρου έχουν κατάληξη **-α** κατά τα ουδέτερατης κοινής Β' κλίσης: *ἵλεα, ἀξιόχρεα ...*

**3.** Για την κλίση τους ισχύει ό,τι και στα αντίστοιχα ουσιαστικά.

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

* **ΑΣΚΗΣΗ 1**

Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό:

* τοῦ σοφοῦ
* (ὦ) δίκαιε
* τὸν τίμιον
* τοὺς πιστοὺς
* ταῖς ψυχραῖς
* τὸ δίκαιον
* τοῖς ἐντίμοις

* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

Να σχηματισθούν τα παρακάτω επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:

|  |  |
| --- | --- |
| ὁ ἄγονος | τῆς τῷ τὰ |
| ὁ ἀγαθὸς | τῇ (ὦ) (αρσ. εν.) τοὺς |
| ὁ ἔνδοξος | τὰς τοὺς τῶν |
| ὁ στερεὸς | αἱ τοῖς τὴν |
| ὁ ἀξιόμαχος | ταῖς τὰ |

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

Να μεταφέρετε τα παρακάτω επίθετα στα άλλα γένη -

* ὁ σοφὸς
* ὁ ἀγωγὸς
* ὁ τιμωρὸς
* ὁ τύραννος
* ὁ θετικὸς
* ὁ θερμὸς
* ὁ βοηθὸς
* ὁ γαμήλιος
* ὁ δόκιμος
* ὁ νέος
* ὁ βόρειος
* **ΑΣΚΗΣΗ 4**

Να γραφούν οι πτώσεις που ζητούνται:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | γενική ενικού αρσενικού γένους | αιτιατική ενικού θηλυκού γένους |
| κυανοῦς |  |  |
|  | δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους | αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους |
| αἴθριος |  |  |
|  | γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους | δοτική ενικού αρσενικού γένους |
| ἁπλοῦς |  |  |
|  | δοτική θηλυκού αρσενικού γένους | γενική πληθυντικού αρσενικού γένους |
| ἀθάνατος |  |  |
|  | αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους | γενική ενικού ουδετέρου γένους |
| εὔρους |  |  |
|  | δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους | αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους |
| χαλκοῦς |  |  |
|  | ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους | ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους |
| εὔνους |  |  |
|  | δοτική ενικού θηλυκού γένους | αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους |
| ἄφθονος |  |  |

## ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

###### **Α᾿ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ**

**α) Τρικατάληκτα σε *-υς -εια -υ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| ὁ ἡδύς | | | ἡ ἡδεῖα | | | | τό ἡδύ | |
| ἡδέος | | | ἡδείας | | | | ἡδέος | |
| ἡδεῖ | | | ἡδείᾳ | | | | ἡδεῖ | |
| ἡδύν | | | ἡδεῖαν | | | | ἡδύ | |
| ἡδύ | | | ἡδεῖα | | | | ἡδύ | |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| οἱ ἡδεῖς | | αἱ ἡδεῖαι | | | | τά ἡδέα | | |
| ἡδέων | | ἡδειῶν | | | | ἡδέων | | |
| ἡδέσι(ν) | | ἡδείαις | | | | ἡδέσι(ν) | | |
| ἡδεῖς | | ἡδείας | | | | ἡδέα | | |
| ἡδεῖς | | ἡδεῖαι | | | | ἡδέα | | |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| ὁ ἥμισυς | | | ἡ ἡμίσεια | | | τό ἥμισυ | | |
| ἡμίσεος | | | ἡμισείας | | | ἡμίσεος | | |
| ἡμίσει | | | ἡμισείᾳ | | | ἡμίσει | | |
| ἥμισυν | | | ἡμίσειαν | | | ἥμισυ | | |
| ἥμισυ | | | ἡμίσεια | | | ἥμισυ | | |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| οἱ ἡμίσεις | | | | αἱ ἡμίσειαι | | | τά ἡμίσεα/ἡμίση | |
| ἡμισέων | | | | ἡμισειῶν | | | ἡμισέων | |
| ἡμίσεσι | | | | ἡμισείαις | | | ἡμίσεσι | |
| ἡμίσεις | | | | ἡμισείας | | | ἡμίσεα - ἡμίση | |
| ἡμίσεις | | | | ἡμίσειαι | | | ἡμίσεα - ἡμίση | |

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.** Κατά τον ίδιο τρόπο με το «ἡδύς» κλίνονται τα: *βαθύς, βαρύς, βραδύς, γλυκύς, ὀξύς, δασύς, εὐθύς, εὐρύς, θρασύς, παχύς, ταχύς, τραχύς*. Είναι οξύτονα στο αρσενικό και στο ουδέτερο. **Βαρύτονα είναι**: *θῆλυς - θήλεια - θῆλυ, ἥμισυς - ἡμίσεια - ἥμισυ*.

**2.** Έχουν δύο θέματα: το ένα σε **-υ** από το οποίο σχηματίζονται η ονομαστική, αιτιατική, κλητική ενικού του αρσενικού και του ουδετέρου και το άλλο σε **-ε** από το οποίο σχηματίζονται όλες οι άλλες πτώσεις.

**3.** Συναιρούν το ε με το ακόλουθο **ε** ή **ι** σε **ει**. Το ***ἥμισυς*** συναιρεί το **ε+α** στο ουδέτερο σε **η**. Π.χ. *ἡμίσεα* και *ἡμίση.*

**4.** Την κλητική ενικού του αρσενικού τη σχηματίζουν **χωρίς** κατάληξη **-ς**. *(ὦ βαθύ, ὦ ἥμισυ)*. Η αιτιατική πληθυντικού είναι όμοια με την ονομαστική.

**5.** Το θηλυκό σχηματίζεται από κατάληξη- j: βαθέ -jα. Το ε+j → ει: βαθεῖα.

**β) Δικατάληκτα σε *-υς, γεν. -υος/-εος***

Αυτά τα επίθετα έχουν δεύτερο συνθετικό ένα ουσιαστικό φωνηεντόληκτο σε **-υς -υος ή -εως.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | | | |
| ὁ, ἡ ἄδακρυς | | τό ἄδακρυ | | | | | |
| ἀδάκρυος | | ἀδάκρυος | | | | | |
| ἀδάκρυϊ | | ἀδάκρυϊ | | | | | |
| ἄδακρυν | | ἄδακρυ | | | | | |
| ἄδακρυ | | ἄδακρυ | | | | | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| οἱ, αἱ ἀδάκρυες | | | | τά ἀδάκρυα | |
| ἀδακρύων | | | | ἀδακρύων | |
| ἀδάκρυσι | | | | ἀδάκρυσι | |
| ἀδάκρυς  (λήγουσα μακρά) | | | | ἀδάκρυα | |
| ἀδάκρυες | | | | ἀδάκρυα | |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | | |
| ὁ, ἡ δίπηχυς | | | | τό δίπηχυ | |
| διπήχεος | | | | διπήχεος | |
| διπήχει | | | | διπήχει | |
| δίπηχυν | | | | δίπηχυ | |
| δίπηχυ | | | | δίπηχυ | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| οἱ, αἱ διπήχεις | | τά διπήχεα / διπήχη | |
| διπηχέων | | διπηχέων | |
| διπήχεσι | | διπήχεσι | |
| διπήχεις | | διπήχεα/διπήχη | |
| διπήχεις | | διπήχεα/διπήχη | |

Κατά το ἄδακρυς: *πολύιχθυς, φίλιχθυς, λεύκοφρυς, σύνοφρυς, πολύδακρυς, φιλόδακρυς, εὔβοτρυς.*

Κατά το δίπηχυς: *τρίπηχυς, τετράπηχυς, διπέλεκυς, τριπέλεκυς*.

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.** Προσοχή στην αιτ. πληθ.: *τούς τά ἀδάκρυς*.

**2.** Προσοχή στη γεν. ενικού: **τοῦ τῆς διπήχεος** (σε αντίθεση με το ουσιαστικό του πήχεως) και στη γεν. πληθ.: **τῶν διπηχέων** (σε αντίθεση με το ουσιαστικό τῶν πηχέων).

## Β᾿ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

***1. ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ***

**α) Τρικατάληκτα**

**1. ας -ασα -αν**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| ὁ ἅπας | ἡ ἅπασα | | τό ἅπαν | |
| ἅπαντος | ἁπάσης | | ἅπαντος | |
| ἅπαντι | ἁπάσῃ | | ἅπαντι | |
| ἅπαντα | ἅπασαν | | ἅπαν | |
| ἅπας | ἅπασα | | ἅπαν | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| οἱ ἅπαντες | | αἱ ἅπασαι | | τά ἅπαντα | |
| ἁπάντων | | ἁπασῶν | | ἁπάντων | |
| ἅπασι(ν) | | ἁπάσαις | | ἅπασι(ν) | |
| ἅπαντας | | ἁπάσας | | ἅπαντα | |
| ἅπαντα | | ἅπασαι | | ἅπαντα | |

**ΟΜΟΙΑ ΤΑ:** *σύμπας - σύμπασα - σύμπαν/ἁπαξάπας - ἁπαξάπασα - ἁπαξάπαν*

*πᾶς - πᾶσα - πᾶν*

**2. *-εις -εσσα -εν***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | |
| ὁ φωνήεις | | φωνήεσσα | | τό φωνῆεν |
| φωνήεντος | | φωνηέσσης | | φωνήεντος |
| φωνήεντι | | φωνηέσσῃ | | φωνήεντι |
| φωνήεντα | | φωνήεσσαν | | φωνῆεν |
| φωνῆεν | | φωνήεσσα | | φωνῆεν |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | |
| οἱ φωνήεντες | φωνήεσσαι | | τά φωνήεντα | |
| φωνηέντων | φωνηεσσῶν | | φωνηέντων | |
| φωνήεσι(ν) | φωνηέσσαις | | φωνήεσι(ν) | |
| φωνήεντας | φωνηέσσας | | φωνήεντα | |
| φωνήεντες | φωνήεσσαι | | φωνήεντα | |

**ΟΜΟΙΑ ΤΑ**: *ἀστερόεις, ἀνεμόεις κ' ἠνεμόεις, ἰχθυόεις, ὑλήεις* (= γεμάτα δάση)*, χαρίεις*.

**3. -ων -ουσα -ον**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| ὁ ἑκών | ἡ ἑκοῦσα | τό ἑκόν |
| ἑκόντος | ἑκούσης | ἑκόντος |
| ἑκόντι | ἑκούσῃ | ἑκόντι |
| ἑκόντα | ἑκοῦσαν | ἑκών |
| ἑκοῦσα | ἑκόν | ἑκόν |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| οἱ ἑκόντες | αἱ ἑκοῦσαι | τά ἑκόντα |
| ἑκόντων | ἑκουσῶν | ἑκόντων |
| ἑκοῦσι(ν) | ἑκούσαις | ἑκοῦσι(ν) |
| ἑκόντας | ἑκούσας | ἑκόντα |
| ἑκόντες | ἑκοῦσαι | ἑκόντα |

Ο τύπος *ἄκων* σχηματίστηκε με συναίρεση από το *ἀέκων* και γι' αυτό έχει το **α** στην παραλήγουσα μακρόχρονο.

***Προσοχή:*** Του επιθέτου **ἄκων** η κλητική ενικού είναι: **ὦ ἆκον**.

**β) Δικατάληκτα**

Είναι σύνθετα με 2ο συνθετικό ουσιαστικό τριτόκλιτο αφωνόληκτο *(χάρις, ἐλπίς, πούς, ὀδούς)*. Κλίνονται κατά το β' συνθετικό τους.

**1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | |
| ὁ, ἡ εὔχαρις | τό εὔχαρι | |
| εὐχάριτος | εὐχάριτος | |
| εὐχάριτι | εὐχάριτι | |
| εὔχαριν | εὔχαρι | |
| εὔχαρι | εὔχαρι | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| οἱ, αἱ εὐχάριτες | | τά εὐχάριτα | |
| εὐχαρίτων | | εὐχαρίτων | |
| εὐχάρισι(ν) | | εὐχάρισι(ν) | |
| εὐχάριτας | | εὐχάριτα | |
| εὐχάριτες | | εὐχάριτα | |

Έτσι και: *ὁ, ἡ ἄχαρις, τό ἄχαρι*.

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| ὁ, ἡ φέρελπις | τό φέρελπι |
| φερέλπιδος | φερέλπιδος |
| φερέλπιδι | φερέλπιδι |
| φέρελπιν | φέρελπι |
| φέρελπις | φέρελπι |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| οἱ, αἱ φερέλπιδες | τά φερέλπιδα |
| φερελπίδων | φερελπίδων |
| φερέλπισι(ν) | φερέλπισι(ν) |
| φερέλπιδας | φερέλπιδα |
| φερέλπιδες | φερέλπιδα |

Έτσι και: *ἄπελτις, εὔελπις*.

**3.**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| ὁ, ἡ δίπους | τό δίπουν |
| δίποδος | δίποδος |
| δίποδι | δίποδι |
| δίποδα/δίπουν | δίπουν |
| δίπους | δίπουν |

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| οἱ, αἱ δίποδες | τά δίποδα |
| διπόδων | διπόδων |
| δίποσι(ν) | δίποσι(ν) |
| δίποδας | δίποδα |
| δίποδες | δίποδα |

Έτσι και: *ἄπους, μονόπους, τρίπους*.

**4.**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| ὁ, ἡ μονόδους | τό μονόδουν |
| μονόδοντος | μονόδοντος |
| μονόδοντι | μονόδοντι |
| μονόδοντα | μονόδουν |
| μονόδους | μονόδουν |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| οἱ, αἱ μονόδοντες | τά μονόδοντα |
| μονοδόντων | μονοδόντων |
| μονόδουσι(ν) | μονόδουσι(ν) |
| μονόδοντας | μονόδοντα |
| μονόδοντες | μονόδοντα |

**γ) Μονοκατάληκτα (με δύο γένη).**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| ὁ, ἡ βλάξ | τοῦ, τῆς βλακός |
| κόλαξ | κόλακος |
| ἅρπαξ | ἅρπαγος |
| γαμψῶνυξ | γαμψώνυχος |
| λογάς | λογάδος |
| μιγάς | μιγάδος |
| φυγάς | φυγάδος |
| ἄπαις | ἄπαιδος |
| πένης | πένητος |
| ἡμιθνής | ἡμιθνῆτος |
| ἀγνῶς (= άγνωστος, αυτός που αγνοεί) | ἀγνῶτος |
| φιλόγελως \* | φιλογέλωτος |

\*Αυτό κλίνεται και ως αττικόκλιτο *φιλόγελω, φιλόγελῳ ...*

Ονόματα που συνηθίζονται άλλοτε ως επίθετα και άλλοτε ως ουσιαστικά είναι και μερικά πρωτόκλιτα ή δευτερόκλιτα: *ὁ κλέπτης* (θηλ.: *ἡ κλέπτις -ιδος*), *πλεονέκτης, ὑβριστής, τιμωρός, βοηθός.*

***2. ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ-ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ***

**α. Τρικατάληκτα**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| ὁ μέλας | ἡ μέλαινα | τό μέλαν |
| μέλανος | μελαίνης | μέλανος |
| μέλανι | μελαίνῃ | μέλανι |
| μέλανα | μέλαιναν | μέλαν |
| μέλαν | μέλαινα | μέλαν |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| οἱ μέλανες | αἱ μέλαιναι | τά μέλανα |
| μελάνων | μελαινῶν | μελάνων |
| μέλασι(ν) | μελαίναις | μέλασι(ν) |
| μέλανας | μελαίνας | μέλανα |
| μέλανες | μέλαιναι | μέλανα |

**ΟΜΟΙΑ ΚΛΙΝΕΤΑΙ ΤΟ:** ὁ τάλας-ἡ τάλαινα-τό τάλαν.

**β. Δικατάληκτα**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| ὁ, ἡ σώφρων | τό σῶφρον |
| σώφρονος | σώφρονος |
| σώφρονι | σώφρονι |
| σώφρονα | σῶφρον |
| σῶφρον | σῶφρον |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| οἱ, αἱ σώφρονες | τά σώφρονα |
| σωφρόνων | σωφρόνων |
| σώφροσι(ν) | σώφροσι(ν) |
| σώφρονας | σώφρονα |
| σώφρονες | σώφρονα |

**ΟΜΟΙΑ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ:**

**1. σε -ων-ον**: *ὁ, ἡ εὐδαίμων-το εὔδαιμον, ὁ, ἡ μνήμων-το μνῆμον, ὁ, ἡ ἀγνώμων -τό ἄγνωμον, ὁ, ἡ εὐσχήμων-τό εὔσχημον, ὁ, ἡ μεγαλοπράγμων, τό μεγαλόπραγμον, ὁ, ἡ ἐλεήμων-τό ἐλεῆμον, ὁ, ἡ ἄφρων-τό ἄφρον, ὁ, ἡ μεγαλόφρων-τό μεγαλόφρον*.

**2.** **σε -ην-εν: *ὁ, ἡ ἅρρην-τό ἅρρεν*** (αρσ.-θηλ.: *ἄρρενος-ἄρρενι-ἄρρενα-ἄρρεν//οἱ, αἱ ἄρρενες-ἄρρενων-ἄρρεσι(ν)-ἄρρενας-ἄρρενες* και ουδ: *ἄρρενος-ἄρρενι-ἄρρεν-ἄρριν// τά ἄρρενα-ἀρρένων-ἄρρεσι(ν)-ἄρρενα-ἄρρενα).*

**3. σε -ωρ-ορ**: *ὁ, ἡ ἀπάτωρ, τό ἀπάτορ* (αρσ.-θηλ.: *ἄπάτορος-ἀπάτορι-ἀπάτορα-ἀπάτορ, ἀπάτορες-ἀπατόρων-ἀπάτορας-ἀπάτορες* και ουδ: *ἀπάτορ, ἀπάτορες-ἀπατόρων-ἀπάτορσι(ν)-ἀπάτορας-ἀπάτορες* και ουδ: *ἀπάτορ-ορος-ορι-ορ-ορ, ἀπάτορα-όρων-ορσι(ν)(-ορα-ορα)* και ***ὁ, ἡ ἀμητωρ- τό ἀμῆτορ***.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ-ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ.**

**1.** Έχουν αρχικό θέμα σε **-ον-εν-ορ** αλλά στην ονομαστική ενικού (αρσ. -θηλ.) δεν παίρνουν κατάληξη και το βραχύχρονο φωνήεν που είναι πριν το χαρακτήρα το εκτείνουν σε μακρό. Δηλ. το **ο --> ω, ε --> η**, π.χ. (εὐδαίμον) → εὐδαίμων, (ἀπάτορ-) → ἀπάτωρ.

**2.** Έχουν την κλητική ενικού όμοια με το αρχικό θέμα: *ὦ ἐλεῆμον, ὦ ἄρρεν*.

**3. Όταν είναι σύνθετα σε -ων**, στην κλητική ενικού αρσ.-θηλ. και στην ονομαστική, αιτιατική, κλητική, ενικού ανεβάζχουν τον τόνο όχι πιο πάνω από την τελευταία συλλαβή του α᾿ συνθετικού *εὐδαίμων-ὦ εὔδαιμον-μεγαοπράγμων-τό μεγαλό*φρον.

**ΑΛΛΑ:**  *μεγαλόφρων-ὦ μεγαλόφρον-τό μεγαλόφρον*

*ἀμνήμων-ὦ ἀμνῆμον-τό ἀμνῆμον*.

**γ. Μονοκατάληκτα (με δυο γένη)**

Αυτά είναι απλά ή σύνθετα με β᾿ συνθετικό τριτόκλιτο ενρινόληκτο ή υγρόληκτο και κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ᾿ κλίσης*: ὁ, ἡ μάκαρ-μάκαρος-μάκαρι-μάκαρα........, ὁ, ἡ ἄχειρ-ἄχειρος-ἄχειρι-ἄχειρα......, ὁ, ἡ μακρόχειρ-μακρόχειρος-μακρόχειρι-μακροχείρα.........., ὁ, ἡ ὑψαύχην-τὀ ὑψαύχενος-ὑψαύχενι-ὑψαύχενα......*

***3. ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ***

**(θ: αληθεσ-)**

**α. ΟΞΥΤΟΝΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | |
| ὁ,ἡ ἀληθής | | τό ἀληθές | |
| ἀληθοῦς | | ἀληθοῦς | |
| ἀληθεῖ | | ἀληθεῖ | |
| ἀληθῆ | | ἀληθές | |
| ἀληθές | | ἀληθές | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| οἱ, αἱ ἀληθεῖς | | τά ἀληθῆ | |
| ἀληθῶν | | ἀληθῶν | |
| ἀληθέσι(ν) | | ἀληθέσι(ν) | |
| ἀληθεῖς | | ἀληθῆ | |
| ἀληθεῖς | | ἀληθῆ | |

**(θ. πληρεσ-)**

**β. ΒΑΡΥΤΟΝΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| ὁ, ἡ πλήρης | | τό πλῆρες | | |
| πλήρους | | πλήρους | | |
| πλήρει | | πλήρει | | |
| πλήρη | | πλῆρες | | |
| πλῆρες | | πλῆρες | | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| οἱ, αἱ πλήρεις | | τά πλήρη | | |
| πλήρων | | πλήρων | | |
| πλήρεσι(ν) | | πλήρεσι(ν) | | |
| πλήρεις | | πλήρη | | |
| πλήρεις | | πλήρη | | |

**(θ· συνηθεσ-)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | |
| ὁ, ἡ συνήθης | τό σύνηθες | |
| συνήθους | συνήθους | |
| συνήθει | συνήθει | |
| συνήθη | σύνηθες | |
| συνήθες | σύνηθες | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| οἱ, αἱ συνήθεις | | τά συνήθη | |
| συνήθων | | συνήθων | |
| συνήθεσι(ν) | | συνήθεσι(ν) | |
| σηνήθεις | | συνήθη | |
| συνήθεις | | συνήθη | |

**Κατά το ἀληθής:** *ἀγενής, ἀκριβής, ἀσεβής, άσθενής, ἀμελής, άτυχής, δυστυχής, ἐπιμελής, εὐγενής, εὐσεβής, εὐτυχής, σαφής, ψευδής*.

**κατά το πλήρης:**

***-ήρης:*** *ὁ, ἡ μονήρης, τό μονῆρες, ὁ, ἡ ξιφήρης-τό ξιφῆρες, ὁ, ἡ ποδήρης, τό ποδῆρες,*

***-ώδης:*** *ὁ, ἡ δυσώδης-τό δυσῶδες, ὁ, ἡ εὐώδης-τό εὐῶδες.*

***-ώλης:*** *ὁ, ἡ ἐξώλης-τό ἐξῶλες (= εντελώς χαμένος), ὁ, ἡ προώλης, τό προῶλες* (από πριν χαμένος)-άξιος να χαθεί πριν την ώρα του), *ὁ, ἡ πανώλης-τό πανῶλες* (= εντελώς χαμένος αυτός που καταστρέφει τα πάντα).

**Κατά το συνήθης:**

***-ήθης:*** *ὁ, ἡ εὐήθης-τό εὔηθες* (=αγαθός, απλοϊκός), *ὁ, ἡ χρηστοήθης-τό χρηστόηθες.*

***-έθης:*** *ὁ, ἡ εὐμεγέθης-τό εὐμέγεθες, ὁ, ἡ παμμεγέθης-τό παμμέγεθες*.

***-άντης:*** *ὁ,ἡ ἀνάντης-τό ἄναντες* (=ανηφορικός), *ὁ, ἡ κατάντης -τό κάταντες* (=κατηφορικός), *ὁ, ἡ προσάντης- τό πρόσαντες* (=ανηφορικός, απόκρημνος).

Επίσης και τα επίθετα: ***ὁ, ἡ αὐθάδης, τό αὔθαδες,-ὁ, ἡ αὐτάρκης, τό αὔταρκες***.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

Και η λέξη τριήρης ήταν αρχικά επίθετο, αλλά με παράλειψη του ουσ. «ναῦς» έγινε ουσιαστικό που κλίνεται κατά το *πλήρης*:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| ἡ τριήρης | αἱ τριήρεις |
| τριήρους | τριήρων |
| τριήρει | τριήρεσι |
| τριήρη | τριήρεις |
| **τριῆρες** | τριήρεις |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**α. ΟΞΥΤΟΝΑ**

**1.** Σχηματίζουν την κλητική ενικού αρσενικού και θηλυκού και την ονομαστική - αιτιατική - κλητική ενικού του ουδετέρου με *-ε-* (= όμοια με το αρχικό θέμα)

**2.** Αν προηγείται του ***-ής/-ές*** το ***ε-ι-υ*** υπάρχουν και δεύτεροι τύποι σε *-α* στην *αιτιατική ενικού αρσενικού* και *θηλυκού* και στην *ονομ. - αιτ. - κλητική πληθυντικού ουδετέρου.*

π.χ. *ὁ, ἡ ὑγ****ι****ής, τό ὑγ****ι****ές: τόν, τήν* ***ὑγιῆ/υγιᾶ,*** *τά* ***ὑγιῆ/ὑγιᾶ****.*

*ὁ, ἡ εὐφ****υ****ής, τό εὐφ****υ****ές:* ***τόν, τήν εὐφυῆ/εὐφυᾶ,*** *τά* ***εὐφυῆ/εὐφυᾶ***

*ὁ, ἡ εὐκλ****ε****ής, τό εὐκλ****ε****ές:* ***τόν, τήν εὐκλεῆ/εὐκλεᾶ,*** *τά* ***εὐκλεῆ/ᾶ***

*ὁ, ἡ ἐνδεής, τό ἐνδεές:* ***τόν, τήν ἐνδεῆ/ἐνδεᾶ,*** *τά* ***ἐνδεῆ/ἐνδεᾶ***

**β. ΒΑΡΥΤΟΝΑ**

**1.** Σχηματίζουν την κλητική ενικού αρσενικού και θηλυκού και την ονομ. - αιτιατ. - κλητ. ενικού ουδετέρου με **-ε** (= όμοια με το αρχικό θέμα) και ανεβάζουν τον τόνο στις ίδιες πτώσεις **εκτός από τα επίθετα που λήγουν** σε ***-ώδης -ώλης -ήρης***.

**2.** Στη γενική πληθυντικού τονίζονται στην **παραλήγουσα**.

π.χ.  *οἱ συνήθεις -->* ***τῶν συνήθων***.

Όσα, όμως, λήγουν σε *-ώδης* στη γενική πληθυντικού μπορούν να τονιστούν και στη λήγουσα.

π.χ. *οἱ εὐώδεις --> τῶν εὐώδων* και ***τῶν εὐωδῶν****.*

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

* **ΑΣΚΗΣΗ 1**

Να γράψετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό:

* τοῦ εὐθέος
* ταῖς ἀδάκρυσι
* τῶν διπελεκέων
* τῇ πάσῃ
* τὰ ἡμίσεα
* τοὺς ἰχθυόεντας
* τὴν ἑκοῦσαν
* τοῖς εὐέλπισι
* τὰς ἐλεήμονας
* τὸν εὐήθη
* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στα παρακάτω επίθετα:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | γενική ενικού αρσενικού γένους | δοτική πληθυντικού του ουδετέρου γένους |
| γλυκὺς |  |  |
|  | αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους | γενική πληθυντικού του αρσενικού γένους |
| δασὺς |  |  |
|  | κλητική ενικού του ουδετέρου γένους | αιτιατική πληθυντικού του αρσενικού γένους |
| πολύδακρυς |  |  |
|  | γενική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους | αιτιατική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους |
| φιλόδακρυς |  |  |
|  | δοτική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους | κλητική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους |
| σύνοφρυς |  |  |
|  | κλητική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους | αιτιατική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους |
| ἀστερόεις |  |  |
|  | δοτική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους | γενική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους |
| εὔχαρις |  |  |
|  | δοτική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους | αιτιατική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους |
| ἅρπαξ |  |  |
|  | δοτική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους | κλητική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους |
| τάλας |  |  |
|  | αιτιατική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους | ονομαστική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους |
| εὐσχήμων |  |  |
|  | δοτική του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους | γενική του πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους |
| μεγαλόφρων |  |  |
|  | γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους | δοτική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους |
| ἐπιμελής |  |  |
|  | δοτική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους | κλητική ενικού αριθμού του αρσενικού γένους |
| εὐώδης |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

Στον παρακάτω διάλογο που αποτελεί απόσπασμα από το έργο του Πλάτωνα «Γοργίας» να εντοπίσετε τα τριτόκλιτα επίθετα και αφού τα αναγνωρίσετε γραμματικά, να τα μεταφέρετε στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση σε όλα τα γένη:  
  
ΚΑΛ. Πῶς λέγεις;  
ΣΩ. Ἕνα ἕκαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα· ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων;  
ΚΑΛ. Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις;  
ΣΩ. Οὐδὲν ποικίλον ἀλλ’ ὥσπερ οἱ πολλοί, σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ.  
ΚΑΛ. Ὡς ἡδὺς εἶ· τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σώφρονας.  
ΣΩ. Πῶς γὰρ [οὔ]; οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη ὅτι οὐ τοῦτο λέγω.  
ΚΑΛ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν εὐδαίμων γένοιτο ἄνθρωπος δουλεύων ὁτῳοῦν;

##### ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

**1. πολύς - πολλή - πολύ (ετερόκλιτο). (θ. πολύ - και πολλο-)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| ὁ πολύς | ἡ πολλή | τό πολύ |
| πολλοῦ | πολλῆς | πολλοῦ |
| πολλῷ | πολλῇ | πολλῷ |
| πολύν | πολλήν | πολύ |
| πολύ | πολλή | πολύ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | |
| οἱ πολλοί | αἱ πολλαί | τά πολλά |
| πολλῶν | πολλῶν | πολλῶν |
| πολλοῖς | πολλαῖς | πολλοῖς |
| πολλούς | πολλάς | πολλά |
| πολλοί | πολλαί | πολλά |

**2. μέγας - μεγάλη - μέγα (ετερόκλιτο) (θ. μεγα- και μεγαλο-)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | |
| ὁ μέγας | | ἡ μεγάλη | | τό μέγα |
| μεγάλου | | μεγάλης | | μεγάλου |
| μεγάλῳ | | μεγάλῃ | | μεγάλῳ |
| μεγάν | | μεγάλην | | μέγα |
| μέγα | | μεγάλη | | μέγα |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** | | | | | |
| οἱ μεγάλοι | αἱ μεγάλαι | | τά μεγάλα | | |
| μεγάλων | μεγάλων | | μεγάλων | | |
| μεγάλοις | μεγάλαις | | μεγάλοις | | |
| μεγάλους | μεγάλας | | μεγάλα | | |
| μεγάλοι | μεγάλαι | | μεγάλα | | |

**3. πρᾶος - πραεῖα - πρᾶον (ετερόκλιτο) (θ· πραο- πραε-)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| ὁ πρᾶος | ἡ πραεῖα | | τό πρᾶον | |
| πράου | πραείας | | πράου | |
| πράῳ | πραείᾳ | | πράῳ | |
| πρᾶον | πραεῖαν | | πρᾶον | |
| πρᾶε | πραεῖα | | πρᾶον | |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | |
| οἱ πρᾶοι | | αἱ πραεῖαι | τά πραέα |
| πραέων | | πραεῖων | πραέων |
| πραέσι(ν) | | πραείαις | πραέσι(ν) |
| πράους | | πραείας | πραέα |
| πρᾶοι | | πραεῖαι | πραέα |

**4. ὁ σῶς - ἡ σῶς - τό σῶν (ελλειπτικό)**

ΟΝ: ὁ, ἡ σῶς τό σῶν οἱ, αἱ σῷ τά σᾶ.

ΑΙΤ: τόν, τήν σῶν τό σῶν τούς, τάς σῶς τά σᾶ.

**Οι άλλοι τύποι του αναπληρώνονται από το ομαλό σῶος - σώα - σῶον.**

**5. ὁ φροῦδος (= φευγάτος, ἄφαντος) - ἡ φρούδη - τό φροῦδον (ελλειπτικό).**

ΕΝΙΚΟΣ: ὁ φροῦδος ἡ φρούδη (και ἡ φροῦδος) τό φροῦδον

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ: οἱ φροῦδοι αἱ φροῦδαι (και αἱ φροῦδοι) τά φροῦδα.

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

* **ΑΣΚΗΣΗ 1**

Να κλίνετε τις συνεκφορές : **ὁ μέγας βοῦς, ἡ μεγάλη ναῦς, τό πολύ χρέος**

* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

Να συμπληρώσετε τους κατάλληλους τύπους των επιθέτων στις προτάσεις :  
  
α. ( Μικρός) ……. φωνὴν ἀφῆκεν ὁ ληστής ἐν τῶ σταυρῷ, (μεγάλος) ........ πίστιν εὗρεν.  
β. Ἄκοντες οἱ (πολὺς) ………. συνηκολούθουν Κύρῳ.  
γ. ( Μέγας) …….. τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα.  
δ. Οἱ στρατιῶται ὑπὲρ τῆς πατρίδος ( μέγας) …….. κινδύνους κινδυνεύουσι.

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

Να μεταφέρετε τους τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| πολλήν: ……….. | πραείας: ………….. | τὸ πρᾶον: ……….. |
| πραεῖαι: …………. | μέγαν: …………… | τὸ πολύ: ………… |
| φρούδη: ………… | τὸ σῶν: …………. | τὴν μεγάλην: ………. |

* **ΑΣΚΗΣΗ 4**

Να εντοπίσετε τα ανώμαλα επίθετα των περιόδων και να τα κλίνετε στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και πληθυντικού αριθμού.

1. Οὐ φοβοῦμαι τὸ πολὺ τοῦ σοῦ λόγου.
2. Μεγάλοι ἄνδρες, μεγάλοι λόγοι
3. Τὶς ὑπείληφεν τὸ εἶναι πράους τοὺς νόμους.

##### Επαναληπτικές Ασκήσεις

## ΕΠΙΘΕΤΑ Β᾿ ΚΛΙΣΗΣ

Να συμπληρώσετε τους πίνακες

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| **Ον.** | ἀγία |  |  |  |  |
| **Γεν.** |  |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  |  |
| **Αιτ.** |  |  |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  | βάρβαρε |  |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| **Ον.** |  |  | θαυμαστοί |  | ἄξια |
| **Γεν.** |  |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  |  |
| **Αιτ.** |  | χρυσοῦς |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| **Ον.** | εὔπλους |  | λεπτόγεων |  |  |
| **Γεν.** |  | κυρίας |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  | γενναίᾳ |
| **Αιτ.** |  |  |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |  |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| **Ον.** |  |  |  | ἔμπλεῳ |  |
| **Γεν.** |  |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  |  |
| **Αιτ.** |  |  |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |  |

## ΕΠΙΘΕΤΑ Γ᾿ ΚΛΙΣΗΣ

###### **Α) ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ**

**1.** Να συμπληρώσετε τον πίνακα

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| **Ον.** | ὁ εὔβοτρυς |  |  |  |
| **Γεν.** |  | τῆς εὐθείας |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  |
| **Αιτ.** |  |  | τόν βραδύν | τό θρασύ |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| **Ον.** | οἱ ἀδάκρυες | τά πολυδάκρυα |  |  |
| **Γεν.** |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  | ταῖς ἡμισείαις |  |
| **Αιτ.** |  |  |  | τούς βαθεῖς |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |

**2.** Να κλιθούν οι συνεκφορές:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| **Ον.** | ὀξύ βέλος | βαθύ φρέαρ | εὐθεῖα ἀπόκρισις | ἡδύς μῦθος |
| **Γεν.** |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  |
| **Αιτ.** |  |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | |
| **Ον.** |  |  |  |  |
| **Γεν.** |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  |  |
| **Αιτ.** |  |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |

###### **Β) ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ**

**1.** Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| **Ον.** | ὁ ἠνεμόεις | τό πλῆρες |  |  |  |
| **Γεν.** |  |  | τῆς πάσης |  |  |
| **Δοτ.** |  |  |  | τῇ δίποδι |  |
| **Αιτ.** |  |  |  |  |  |
| **Κλητ.** |  |  |  |  | ὦ φέρελπις |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | | | | | |
| **Ον.** | αἱ ἑκοῦσαι |  |  |  |  |
| **Γεν.** |  |  |  |  |  |
| **Δοτ.** |  | ἁπάσαις | τοῖς εὐκλεέσι |  |  |
| **Αιτ.** |  |  |  | τούς φερέλπιδας | τούς μάκαρας |
| **Κλητ.** |  |  |  |  |  |

**2.** Να κλιθούν οι συνεκφορές:

τό ὑγιές τέκνον, ἡ ἀσφαλής ἄνοδος, ὁ ἄφρων υἱός, ὁ μέλας Αἰθίοψ, ἡ δασώδης ἔκτασις

**3.** Να κλιθούν τα επίθετα και στους δύο αριθμούς:

ὁ συνήθης, πᾶς, εὐφυής, ὁ εὐσχήμων, ἰχθυόεις, ἄκων, ἡμιθνής, εὔελπις

# ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

3 ΒΑΘΜΟΙ

**Θετικός** π.χ. ὁ Σόλων ἐστί σοφός

**Συγκριτικός** π.χ. ὁ ᾿Αχιλλεύς ἦν ἀνδρειότερος Αἴαντος

**Υπερθετικός** → απόλυτος (δεν υπάρχει σύγκριση)

→ σχετικός (υπάρχει σύγκριση)

π.χ. ῾Ο ᾿Αριστείδης ἦν δικαιότατος. (απόλυτος υπερθετικός)

π.χ. ῾Ο ᾿Αριστείδης ἦν δικαιότατος ἁπάντων τῶν ᾿Αθηναίων. (σχετικός υπερθετικός)

Τρόποι σχηματισμού

**α.** μονολεκτικά: π.χ. σοφός- σοφώτερος-σοφώτατος

**β.** περιφραστικά: συγκριτ.: **μᾶλλον + θετικός** π.χ. μᾶλλον σοφός

υπερθ.: **μάλιστα + θετικός** π.χ. μάλιστα σοφός

***1. ΟΜΑΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ***

Τα σχηματίζουμε αν στο θέμα του αρσενικού γένους προσθέσουμε για τον συγκριτικό τις καταλήξεις -τερος, -τέρα, -τερον και για τον υπερθετικό τις καταλήξεις -τατος, -τάτη, -τάτον.

θ. αρσεν. γένους συγκριτ. -τερος, -τέρα, -τερον

υπερθετ. -τατος, -τάτη, -τάτον

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΤΙΚΟΣ | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| βραχύς:  βραχεῖα: | βραχύ-τερος,  βραχυ-τέρα, | βραχύτατος  βραχυ-τάτη |
| μέλας:  μέλαινα: | μελάν-τερος,  μελαν-τέρα, | μελάν-τατος  μελαν-τάτη |
| χαρίεις:  χαρίεσσα: | χαριέσ-τερος,  χαριεσ-τέρα, | χαριέσ-τατος  χαριεσ-τάτη |
| ἄχαρις:  ἀληθής: | ἀχαρίσ-τερος,  ἀληθέσ-τερος, | ἀχαρίσ-τατος  ἀληθέσ-τατος |

***ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ***

Για να σχηματίσουμε τα παραθετικά των δευτερόκλιτων επιθέτων (επιθέτων, δηλ. που λήγουν σε -ος/-η/-ον ή -ος/-α/-ον π.χ. ὁ σοφός, ἡ σοφή, τό σοφόν ή ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τό δίκαιον) πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα του φωνήεντος της παραλήγουσας (αν είναι, δηλ. το φωνήεν της παραλήγουσας μακρόχρονο ή βραχύχρονο)

Συγκεκριμένα:

**1. Αν η παραλήγουσα έχει φωνήεν βραχύχρονο: -ώτερος, -ώτατος**

*σοφός:*  σοφώτερος, σοφώτατος

*χαλεπός:* χαλεπώτερος, χαλεπώτατος αλλά

*θερμός:* θερμότερος, θερμότατος (γιατί το βραχύχρονο -ε- γίνεται θέσει μακρόχρονο, επειδή ακολουθούν μετά το -ε- δύο σύμφωνα).

*Σημείωση: Ο ίδιος κανόνας, φυσικά ισχύει και για το θηλυκό και ουδέτερο γένος.*

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: **κενός**

**στενός** -ότερος, -ότατος

**ξένος**

**2. Αν η παραλήγουσα έχει φωνήεν φύσει ή θέσει μακρόχρονο: -ότερος, -ότατος**

Κάθε φωνήεν γίνεται **θέσει μακρό**:

**1.** αν ακολουθεί διπλό σύμφωνο (ψ-ξ-ζ) ή

**2.** αν ακολουθούν 2 ή περισσότερα σύμφωνα.

π.χ. *πτωχός:* πτωχότερος, πτωχότατος (φύσει μακρό)

*ξηρός:* ξηρότερος, ξηρότατος (φύσει μακρό)

*γενναῖος:* γενναιότερος, γενναιότατος (φύσει μακρό)

*ἔνδοξος:* ἐνδοξότερος, ἐνδοξότατος (θέσει μακρό)

*ἐλαφρός:* ἐλαφρότερος, ἐλαφρότατος (θέσει μακρό)

*λαμπρός:* λαμπρότερος, λαμπρότατος (θέσει μακρό)

***ΔΙΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΩΝ***

***1. είναι μακρό: -ότερος, -ότατος***

**Α.** Σε επίθετα σύνθετα με β᾿ συνθετικό μία από τις ακόλουθες λέξεις:

**θυμός, κίνδυνος, κῦρος, λύπη, νίκη, τιμή, ψυχή.**

π.χ. *πρόθυμος:* προθυμότερος προθυμότατος

*ἔγκυρος:* ἐγκυρότερος ἐγκυρότατος

*ἔντιμος:* ἐντιμότερος ἐντιμότατος

**Β.** Στα επίθετα: **ἀνιαρός, ἄκρατος, ἰσχυρός, τρανός, ψιλός, λιτός, φλύαρος**.

**Προσοχή:** Το επίθετο «ἄκρατος» εκτός από τον ομαλό σχηματισμό των παραθετικών του, έχει και παραθετικά αναλογικά με τα παραθετικά των σιγμόληκτων επιθέτων. Έτσι: ἄκρατο-ς: (ἀκρατό-τερος) ἀκρατό-τατος και ἀκρατ-έστερος ἀκρατ-έστατος.

***2. είναι βραχύ: -ώτερος, ώτατος***

**Α.** σε επίθετα που λήγουν σε:

**1.** **-ιος**, **-ικος**, **-ιμος**, **-ινος**

π.χ. *τίμιος:*  τιμιώτερος, τιμιώτατος

*δημοτικός:* δημοτικώτερος, δημοτικώτατος

*χρήσιμος:* χρησιμώτερος, χρησιμώτατος

*πρωινός:* πρωινώτερος, πρωινώτατος

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

*φιλόνικος:* - ότερος, -ότατος

*ἔντιμος:* - ότερος, -ότατος

(διατηρούν το -ο- του θετικού, γιατί υπερισχύει το γεγονός ότι είναι σύνθετα με τις λέξεις «νίκη» και «τιμή» αντίστοιχα και όχι το ότι λήγουν σε -ικος ή -ιμος).

**2. -αρος, -υρος**

π.χ. *σοβαρός:* σοβαρώτερος, σοβαρώτατος

*καθαρός:*  καθαρώτερος, καθαρώτατος

*βλοσυρός:* βλοσυρώτερος, βλοσυρώτατος

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

*ἔγκυρος:* -ότερος, -ότατος

*φλύαρος:* -ότερος, -ότατος

*ἀνιαρός:* -ότερος, -ότατος

*ἰσχυρός:* -ότερος, -ότατος

(ανήκουν στα επίθετα που έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας μακρόχρονο).

**3. -ανος, -αλος**

π.χ. *ἱκανός:* ἱκανώτερος, ἱκανώτατος

*πιθανός:* πιθανώτερος, πιθανώτατος

*ἁπαλός:* ἁπαλώτερος, ἁπαλώτατος

*ῥοδαλός:* ῥοδαλώτερος, ῥοδαλώτατος

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

*τρανός:* τρανότερος, τρανότατος

(ανήκει στα επίθετα που έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας μακρόχρονο).

**Β.** Στα επίθετα:

**δυνατός, ἥσυχος, ἰταμός, ἄκριτος.**

**Προσοχή:**

Το επίθετο «ἥσυχος» εκτός από τον ομαλό σχηματισμό των παραθετικών του, έχει και παραθετικά με την αναλογική κατάληξη -αίτερος, -αίτατος.

Επομένως: ἥσυχο-ς: ἡσυχώ-τερος, ἡσυχώ-τατος και

ἡσυχ-αί-τερος, ἡσυχ-αί-τατος

***2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ***

Σημαίνει πως ορισμένα επίθετα αντί να σχηματιστούν ομαλά, σχηματίζονται αναλογικά με άλλα επίθετα. Ετσι προκύπτουν οι ακόλουθες αναλογικές καταλήξεις.

**1.** ***-έστερος***, ***-έστατος*** **(κατά το ἀληθής** **< ἀληθ*έσ-τερος*).**

**α. *ἐρρωμένο-ς:*** ἐρρωμεν-έστερος, ἐρρωμεν -έστατος

**β.** ***πένης:*** πεν-έστερος, πεν -έστατος

**γ. *ἄσμενος:***  ἀσμεν-έστερος, ἀσμεν -έστατος και ἀσμενώ-τερος/-τατος

**δ. *ἄκρατος:*** ἀκρατ-έστερος, ἀκρατ -έστατος και ἀκρατό-τερος/-τατος

**ε.** όλα τα επίθετα που λήγουν σε **-ων (αρσ + θηλ) κ᾿ -ον (ουδέτερο)**

π.χ. *σώφρων:* σωφρον-έστερος σωφρον -έστατος

*εὐδαίμων:* εὐδαιμον-έστερος εὐδαιμον -έστατος

*ἐλεήμων:* ἐλεημον-έστερος ἐλεημον -έστατος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η κατάληξη -έστερος σ᾿ αυτά τα επίθετα προστίθεται στο θέμα που προκύπτει από τη γενική.

π.χ. *ὁ σώφρων:* τοῦ σώφρον-ος

**2. -ούστερος, -ούστατος**

Αυτή την κατάληξη δέχονται τα **συνηρημένα επίθετα (-ους)**

π.χ. *ἁπλοῦς:* ἁπλούστερος, ἁπλούστατος

*εὔνους:* εὐνούστερος, εὐνούστατος

*κακόνους:* κακονούστερος, κακονούστατος

**3. -ίστερος, ίστατος (κατά το ἄχαρις < ἀχαρίσ-τερος)**

*ὁ, ἡ βλάξ*: βλακ-ίστερος βλακ -ίστατος

*ὁ, ἡ ἅρπαξ:* ἁρπαγ-ίστερος ἁρπαγ -ίστατος

*ὁ, ἡ κλέπτης:* κλεπτ-ίστερος κλεπτ -ίστατος

*ὁ, ἡ πλεονέκτης:* πλεονεκτ-ίστερος πλεονεκτ -ίστατος

*ὁ, ἡ λάλος, τό λάλον:* λαλ-ίστερος λαλ-ίστατος

**4.** **-αίτερος, -αίτατος (κατά το παλαιός)**

*παλαιός:* παλαί-τερος παλαί-τατος

*γεραιός:* γεραί-τερος γεραί-τατος

*σχολαῖος:* σχολαί-τερος σχολαί-τατος

*ὄψιος:*  ὀψι-αίτερος ὀψι-αίτατος

*πλησίος:* πλησι-αίτερος πλησι-αίτατος

*ἴσος:* ἰσ-αίτερος ἰσ-αίτατος

*πρῷος:*  πρῳ-αίτερος πρῳ-αίτατος

πρωι-αίτερος πρωι-αίτατος

*ἴδιος:* ἰδι-αίτερος ἰδι-αίτατος

ἰδιώ-τερος ἰδιώ-τατος

*ἥσυχος:* ἡσυχ-αίτερος ἡσυχ-αίτατος

ἡσυχώ-τερος ἡσυχώ-τατος

*εὔδιος:*  εὐδι-αίτερος εὐδι-αίτατος

εὐδι-έστερος εὐδι-έστατος

*φίλος:*  φιλ-αίτερος φιλ-αίτατος

φίλ-τερος φίλ-τατος

φιλ-ίων, φίλιον -

μᾶλλον φίλος μάλιστα φίλος (περιφρ.)

***3. ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ***

Συγκριτικός: αρσ. + θηλ.: **-ίων/ -ων**

ουδέτερο: **-ιον/ -ον**

Υπερθετικός: αρσ.: **-ιστος/ -στος**

θηλ.: **-ίστη/ -στη**

ουδ.: **-ιστον/ -στον**

**1. καλός, -ή, -όν** ὁ, ἡ καλλίων, τό κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον.

**2. αἰσχρός, -ά, όν** ὁ, ἡ αἰσχίων, τό αἴσχιον αἴσχιστος, -η, -ον

**3. ῥᾴδιος, -α, -ον** ὁ, ἡ ῥάων, τό ῥᾷον, ῥᾷστος, -η, -ον

**4. ἡδύς, εῖα, -ύ** ὁ, ἡ ἡδίων, τό ἥδιον, ἥδιστος, -η, -ον

**5. ταχύς, -εῖα, -ύ** ὁ, ἡ θάττ(σσ)ων, τό θᾶττ(σσ)ον, τάχιστος, -η, -ον

**6. μέγας, μεγάλη, μέγα** ὁ, ἡ μείζων, τό μεῖζον, μέγιστος, -η, -ον

**7. πολύς, πολλή, πολύ** ὁ, ἡ πλείων, τό πλέον, πλεῖστος, -η, -ον

[ὁ, ἡ πλέων], [τό πλεῖον]

**8. ὁ ἐχθρός, ά, όν** ὁ, ἡ ἐχθίων, τό ἔχθιον, ἔχθιστος, -η, -ον

ἐχθρότερος, -α, -ον, ἐχθρότατος, -η, -ον

**9. μακρός, -ά, -όν** μακρότερος, τέρα, -τατον, μακρότατος, -η, -ον

---------- μήκιστος, -η, -ον

**10. ἀγαθός, -ή, -όν** ὁ, ἡ ἀμείνων, τό ἄμεινον, ἄριστος, -η, -ον

ὁ, ἡ βελτίων, τό βέλτιον, βέλτιστος, -η, -ον

ὁ, ἡ κρείττ(σσ)ων, τό κρεῖττ(σσ)ον, κράτιστος, -η, -ον

ὁ, ἡ λῴων, τό λῷον, λῷστος, η, -ον

**11. κακός, ή, όν** ὁ, ἡ κακίων, τό κάκιον, κάκιστος, -η, -ον

ὁ, ἡ χείρων, τό χεῖρον, χείριστος, -η, -ον

ὁ, ἡ ἥττ(σσ)ων, τό ἧττ(σσ)ον, (ἥκιστα) επιρρ.

**12. μικρός, -ά, -όν** μικρότερος, -α, -ον, μικρό-τατος -η –ον

ὁ, ἡ ἐλάττ(σσ)ων, τό ἔλαττ(σσ)ον ἐλάχιστος-η-ον

ὁ, ἡ ἥττ(σσ)ων, τό ἧττ(σσ)ον (ἥκιστα) επιρρ.

ὁ, ἡ μείων, τό μεῖον \_\_\_\_\_\_

**13. ὀλίγος, -η, -ον** ὁ, ἡ μείων, τό μεῖον, ὀλίγιστος-η-ον

ὁ, ἡ ἐλάττ(σσ)ων, τό ἔλαττ(σσ)ον, ἐλάχιστος-η-ον

ὁ, ἡ ἥττ(σσ)ων, τό ἧττ(σσ)ον, (ἥκιστα) επιρρ.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**1.** Ακόμα και στην περίπτωση που θα δοθεί ένας συγκεκριμένος τύπος συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμού, και όλοι οι άλλοι τύποι παραθετικών που τυχόν υπάρχουν στο επίθετο θα πρέπει να γραφούν.

**2.** Προσοχή στους τύπους **ἐλάττων, ἥττων** και **μείων** γιατί ανήκουν στα παραθετικά πολλών επιθέτων, γι᾿ αυτό από το κείμενο θα πρέπει να διαπιστωθεί σε ποιό συγκεκριμένα επίθετο ανήκει.

***Κλίση Συγκριτικού Βαθμού***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΝΙΚΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ** |
|  | ὁ, ἡ ἀμείνων | οἱ, αἱ ἀμείνονες/**ἀμείνους** |
| Αρσ.- Θηλ. | ἀμείνονος | ἀμεινόνων |
|  | ἀμείνονι | ἀμείνοσι(ν) |
|  | ἀμείνονα/**ἀμείνω** | ἀμείνονας/**ἀμείνους** |
|  | ἄμεινον | ἀμείνονες/**ἀμείνους** |
|  | τό ἄμεινον | τά ἀμείνονα/**ἀμείνω** |
|  | ἀμείνονος | ἀμεινόνων |
| Ουδέτερο | ἀμείνονι | ἀμείνοσι(ν) |
|  | ἄμεινον | ἀμείνονα/**ἀμείνω** |
|  | ἄμεινον | ἀμείνονα/**ἀμείνω** |

***ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ***

Υποχρεωτικά σχηματίζουν τα παραθετικά τους μόνο περιφραστικά:

**i) επιθετικές μετοχές** (με σημασία επιθέτου)

π.χ. *ὁ δυνάμενος* μᾶλλον δυνάμενος μάλιστα δυνάμενος

*ὁ συμφέρων* μᾶλλον συμφέρων μάλιστα συμφέρων

*ὁ ὠφελῶν* μᾶλλον ὠφελῶν μάλιστα ὠφελῶν

***Εξαίρεση:***

**1. ἐρρωμένος** (= μονολεκτικά) (μπορεί και περιφρ.)

**2. κεχαρισμένος** (μπορεί και περιφρ.) αλλά και μονολεκτικά:

κεχαρισμένος, κεχαρισμενώτατος - ώτατος

**ii)** **μονοκατάληκτα (συνήθως) επίθετα** (=χωρίς ουδέτερο κ᾿ αρσ.+ θηλ.-> μια κατάληξη)

**ὁ, ἡ εἴρων**

**ὁ, ἡ ὑβριστής**

**ὁ, ἡ κόλαξ**

**ὁ, ἡ φιλόγελως**

αλλά και **ὁ, ἡ εὔελπις, τό εὔελπι**

***Εξαίρεση:*** *ἅρπαξ, κλέπτης, πλεονέκτης, πένης, βλάξ (που σχηματίζονται μονολεκτικά, αν και είναι μονοκατάληκτα επίθετα).*

***ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ***

Καλούνται όσα δεν έχουν θετικό ή και κάποιον από τους άλλους βαθμούς.

Συχνά συμπληρώνουν τον θετικό με επιρρήματα, προθέσεις ή μετοχές.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| (ἄνω)  (κάτω) | ἀνώτερος  κατώτερος | ἀνώτατος  κατώτατος |
| (πρό)  (ὑπέρ) | πρότερος  ὑπέρτερος | πρῶτος  ὑπέρτατος |
| (ἐπικρατῶν)  (προτιμώμενος) | ἐπικρατέστερος  προτιμότερος | --  -- |
| --  --  -- | ὕστερος  --  -- | ὕστατος  ὕπατος  ἔσχατος |

*Σημείωση:* Το ***προὔργου*** *συμπληρώνει τον θετικό που λείπει στο επίθετο:* ***προυργιαίτερος, προυργιαίτατος*** *(= χρήσιμος, ωφέλιμος)*

**Τα επίθετα που δε σχηματίζουν παραθετικά:**

**α.** όσα δηλώνουν **ύλη**.

π.χ. *λίθινος, χρυσοῦς, ἀργυροῦς, σιδηροῦς, ξύλινος ...*

**β.** όσα δηλώνουν **μέτρο**.

π.χ. σταδιαῖος, δίπηχυς, τρίπηχυς ...

**γ.** όσα δηλώνουν **τόπο ή χρόνο**.

π.χ. θαλάσσιος, χερσαῖος, ἡμερήσιος, θερινός ...

***Εξαίρεση:*** έχουν παραθετικά τα: πρωινός κ᾿ πρῷος.

**δ.** όσα δηλώνουν **καταγωγή ή συγγένεια**.

π.χ. *πατρῷος, μητρικός ...*

**ε.** όσα δηλώνουν **μόνιμη κατάσταση**.

π.χ. *θνητός, νεκρός ...*

**στ.** μερικά σύνθετα με το **ἀ (= στερητικό)**

π.χ. *ἄυλος, ἄψυχος, ἀθάνατος ...*

**ζ.** σύνθετα με το **πᾶς** ή την πρόθεση **ὑπέρ**

π.χ. *πάνσοφος, πάγκαλος ...*

ὑπέρλαμπρος, ὑπερμεγέθης ...

*(επίθετα θετικού βαθμού με υπερθετική σημασία).*

***ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ***

Σχηματίζουν το συγκριτικό με την αιτιατική ενικού του συγκριτικού του ουδετέρου και τον υπερθετικό με την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού του ουδετέρου.

***i)******επιρρήματα σε -ως/ -ῶς***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| δικαίος | *δικαίως* | δικαιότερον | δικαιότατα |
| ἁπλοῦς | *ἁπλῶς* | ἁπλούστερον | ἁπλούστατα |
| χαλεπός | *χαλεπῶς* | χαλεπώτερον | χαλεπώτατα |
| καλός | *καλῶς* | κάλλιον | κάλλιστα |
| ἡδύς | *ἡδέως* | ἥδιον | ἥδιστα |
| αἰσχρός | *αἰσχρῶς* | αἴσχιον | αἴσχιστα |

***ii) ανώμαλα επιρρήματα***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| μέγας | **μέγα (μεγάλως)** | μεῖζον | μέγιστα |
| ὀλίγος | **ὀλίγον** | μεῖον | ὀλίγιστα |
|  |  | ἧττ(σσ)ον | ἥκιστα |
|  |  | ἔλαττ(σσ)ον | ἐλάχιστα |
| ἀγαθός | **εὖ** | ἄμεινον | ἄριστα |
|  |  | βέλτιον | βέλτιστα |
|  |  | κρεῖττ(σσ)ον | κράτιστα |
| πολύς | **πολύ** | πλεῖον/πλέον | πλεῖστα κ᾿ πλεῖστον |

Σημείωση: 3 επίθετα σχηματίζουν το θετικό των επιρρημάτων τους με 2 τύπους:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| εὐθύς | **εὐθύ - εὐθέως** | εὐθύτερον | εὐθύτατα |
| βραχύς | **βραχύ - βραχέως** | βραχύτερον | βραχύτατα |
| ταχύς | **ταχύ - ταχέως**  **(τάχα =** σπάνια**)** | θᾶττ(σσ)ον | τάχιστα |

**iii) ποσοτικά επιρρήματα**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| μάλα | μᾶλλον | μάλιστα |

**iv) χρονικά επιρρήματα**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| **πάλαι** | παλαίτερον | παλαίτατα |
| **ὀψέ** | ὀψιαίτερον | ὀψιαίτατα |
| **πρωί** | πρωιαίτερον  πρῳιαίτερον | πρωιαίτατα  πρῳιαίτατα |
| **(πρό)** | πρότερον | πρῶτα/πρῶτον  ὕστατα/ὕστατον |

**v) Τοπικά Επιρρήματα**

Συγκριτικός: **-τέρω** Υπερθετικός: **-τάτω**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| **ἄνω** | ἀνωτέρω | ἀνωτάτω |
| **κάτω** | κατωτέρω | κατωτάτω |
| **ἔξω** | ἐξωτέρω | ἐξωτάτω |
| **ἔσω, εἴσω** | ἐσωτέρω | ἐσωτάτω |
| **πόρρω** | πορρωτέρω | πορρωτάτω |
| **πέρα** | περαιτέρω | ---- |
| **ἄπωθεν** | ἀπωτέρω | ἀπωτάτω |
| **ἐγγύς** | ἐγγυτέρω  ἐγγύτερον  ἔγγιον | ἐγγυτάτω  ἐγγύτατα  ἔγγιστα |

*Σημείωση:* Το τοπικό επίρρημα ***πλησίον*** σχηματίζει:

Σ: **πλησιαίτερον**

Υ: **πλησιαίτατα**

*Παρατήρηση:* Η δήλωση **κατωτέρου βαθμού** γίνεται ως εξής:

Σ: **ἧττον + θετικός**

Υ: **ἥκιστα + θετικός**.

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**1. α)** Να γραφούν οι τρεις βαθμοί σε όλα τα γένη των επιθέτων.

**β)** Να γραφούν τα παραγόμενα από τα επίθετα επιρρήματα και τα παραθετικά τους.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΘΕΤΙΚΟΣ** | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| **ἀληθής**  **βραχύς**  **ἐλαφρός**  **παχύς**  **εὐκλεής**  **ἐνδεής**  **μέλας**  **εὐτυχής**  **ἴδιος**  **στενός**  **πονηρός**  **ὄψιος**  **παλαιός** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΤΙΚΟΣ | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
|  |  |  |

**2.** Να διαβαθμιστούν τα παρακάτω επίθετα στο γένος, αριθμό και πτώση που βρίσκονται:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΤΙΚΟΣ | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| **τόν θερμόν**  **ἡ ἁγία**  **τούς ἐντίμους**  **τοῦ τιμίου**  **τάς ἱκανάς**  **τῇ εὐθύμῳ**  **ἡ σώφρων**  **τό ἀσθενές**  **τόν πένητα** |  |  |

**3.** Να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού των επιθέτων και επιρρημάτων:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΤΙΚΟΣ | **ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ** | **ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ** |
| **ἡ ἁπλῆ**  **ὁ ἄσμενος**  **τόν διακαῆ**  **τήν ὑγιᾶ**  **τούς εὐτυχεῖς**  **τῷ εὐδαίμονι**  **τῶν σοφῶν**  **ταῖς πονηραῖς**  **εὐτυχῶς**  **διακαῶς**  **ἄνω**  **κάτω**  **πόρρω**  **πέρα**  **πρό (ως επίρρημα)** |  |  |

**4.** Να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου **πολύς** στα τρία γένη:

|  |  |
| --- | --- |
| ΟΝ:  ΓΕΝ:  ΔΟΤ:  ΑΙΤ:  ΚΛΗΤ: |  |
| ΟΝ:  ΓΕΝ:  ΔΟΤ:  ΑΙΤ:  ΚΛΗΤ: |  |

# ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Είναι οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στη θέση ονόματος π.χ. ***ῥώμη μετά μέν φρονήσεως ὠφέλησεν, ἂνευ δέ ταύτης ἒβλαψε.***

Μερικές φορές συνοδεύουν ουσιαστικό σαν επίθετα π.χ. ***τις Σικυώνιος, τοῦτο τό στράτευμα.***

## *ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

Φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α᾿ πρόσωπο** | **Β᾿ πρόσωπο** | **Γ᾿ πρόσωπο** |
| *ἐγώ*  *ἐμοῦ, μου*  *ἐμοί, μοι*  *ἐμέ, με* | *σύ*  *σοῦ, σου*  *σοί, σοι*  *σέ, σε* | *-*  *(οὗ)*  *οἷ, οἱ*  *(ἓ)* |
| *ἡμεῖς*  *ἡμῶν*  *ἡμῖν*  *ἡμᾶς* | *ὑμεῖς*  *ὑμῶν*  *ὑμἰν*  *ὑμάς* | *(σφεῖς)*  *(σφῶν)*  *σφίσι(ν)*  *(σφᾶς)* |

**Στο γ᾿ πρόσωπο:** Εύχρηστη είναι μόνο η δοτική ενικού και πληθυντικού. Στις άλλες πτώσεις χρησιμοποιούνται στην ονομαστική οι δεικτικές ***αντωνυμίες οὗτος, ἐκεῖνος, ὃδε***,ενώ στις πλάγιες πτώσεις η επαναληπτική ***αὐτός***.

Για να δηλωθεί έμφαση οι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας παίρνουν το μόριο ***γε***.

|  |  |
| --- | --- |
| *ἔγωγε (= εγώ βέβαια) ἡμεῖσγε ἐμοῦγε ἡμῶνγε ἔμοιγε ἡμῖνγε*  *ἐμέγε ἡμᾶσγε* | *σύγε ὑμεῖσγε*  *σοῦγε ὑμῶνγε*  *σοίγε ὑμῖνγε*  *σέγε ὑμᾶσγε* |

## *ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ*

Η αντωνυμία ***αὐτός - αὐτή - αὐτό*** είναι οριστική ή επαναληπτική.

**1.** ***Οριστική ή διασταλτική:*** για να ορίσει (να ξεχωρίσει) κάτι από άλλα (σε όλες τις πτώσεις πλήν της κλητικής).

π.χ. **τήν στρατείαν αὐτός Ξέρξης ἤγαγε.**

**2.** ***Επαναληπτική:*** η αντωνυμία ***αὐτός*** (μόνο στις πλάγιες πτώσεις) όταν χρησιμεύει για να επαναλάβει κάτι που γι᾿ αυτό έγινε λόγος πρωτύτερα. Μ᾿ αυτή τη σημασία η αντωνυμία αὐτός στις πλάγιες πτώσεις χρησιμοποιείται στη θέση της προσωπικής αντωνυμίας του γ' προσώπου.

π.χ. **Βασιλεύς καί οἱ μετ᾿ αὐτοῦ**.

**Προσοχή:**

**α.** Κλίνεται ως τρικατάληκτο επίθετο της β' κλίσης σε **-ος -η -ο** χωρίς το -ν στο ουδέτερο του ενικού και χωρίς κλητική.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| αὐτός αὐτή αὐτό  αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ  αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ  αὐτόν αὐτήν αὐτό | αὐτοί αὐταί αὐτά  αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν  αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς  αὐτούς αὐτάς αὐτά |

**β.** Η επαναληπτική **δεν έχει ονομαστική**

**γ.** Η αντωνυμία **αὐτός** όταν εκφέρεται με άρθρο σημαίνει ταυτότητα: (ὁ αὐτός = ο ίδιος) [+δοτ. αντικειμενική].

π.χ. ***τήν ᾿Αττικήν ἄνθρωποι ᾢκουν οἱ αὐτοί ἀεί (= οι ίδιοι πάντοτε).***

**δ.** Οι τύποι του άρθρου που λήγουν σε φωνήεν παθαίνουν συνήθως κράση με τους τύπους της αντωνυμίας ***αὐτός***.

π.χ. ***ὁ αὐτός = αὑτός***

***ἡ αὐτή = αὑτή***

***τό αὐτό = ταὐτό καί ταὐτόν***

***Κράση:*** η συγχώνευση του τελικού φωνήεντος ή διφθόγγου μιας λέξης με το αρχικό φωνήεν της επόμενης. Πάνω από το φωνήεν που προκύπτει από την κράση γράφεται ένα σημάδι σαν ψιλή, η κορωνίδα. Όταν η πρώτη λέξη αποτελείται μόνο από ένα φωνήεν ή δίφθογγο με δασεία τότε στη θέση κορωνίδας γράφεται δασεία.

#### Προσοχή:

Η οριστική αντωνυμία δεν έχει καμιά σχέση με την αυτοπαθητική γιατί η τελευταία δεν έχει ονομαστική και παίρνει δασεία.

## *ΑΥΤΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

Λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν ότι το ίδιο υποκείμενο ενεργεί και συγχρόνως παθαίνει.

π.χ. ***γνῶθι σαυτόν***.

Έχουν *τρία πρόσωπα*. Δεν συνηθίζονται στην ονομαστική αλλά μόνο στις πλάγιες πτώσεις.

|  |  |
| --- | --- |
| **Α' πρόσωπο** | **Β' πρόσωπο** |
| *Ενικός* **Αρσενικό Θηλυκό**  *ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς*  *ἐμαυτῷ ἐμαυτῇ*  *ἐμαυτόν ἐμαυτήν*  *Πληθυντικός ἡμῶν αὐτῶν ἡμῶν aὐτῶν*  *ἡμῖν αὐτοῖς ἡμῖν αὐταῖς*  *ἡμᾶς αὐτούς ἡμᾶς αὐτάς* | Αρσενικό Θηλυκό *σεαυτοῦ - σαυτοῦ σεαυτῆς - σαυτῆς*  *σεαυτῷ - σαυτῷ σεαυτῇ - σαυτῇ*  *σεαυτόν - σαυτόν σεαυτήν - σαυτήν*  *ὑμῶν αὐτῶν ὑμῶν αὐτῶν*  *ὑμῖν αὐτοῖς ὑμῖν αὐταῖς*  *ὑμᾶς αὐτούς ὑμᾶς αὐτάς* |

|  |
| --- |
| **Γ' πρόσωπο** |
| Ενικός αριθμόςΑρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο *ἑαυτοῦ - αὑτοῦ ἑαυτῆς - αὐτῆς -*  *ἑαυτῷ - αὑτῷ ἑαυτῇ - αὑτῇ*  *ἑαυτόν - αὑτόν ἑαυτήν - αὑτήν ἑαυτό / αὑτό* Πληθυντικός αριθμός *ἑαυτῶν / αὑτῶν / σφῶν αὐτῶν ἑαυτῶν / αὑτῶν / σφῶν αὐτῶν -*  *ἑαυτοῖς / αὑτοῖς / σφίσιν αὐτοῖς ἑαυταῖς / αὑταῖς / σφίσιν αὐταῖς -*  *ἑαυτούς / αὐτούς / σφᾶς αὐτούς ἑαυτάς / αὑτάς / σφᾶς αὐτάς ἑαυτά / αὑτά* |

###### **ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ**

Φανερώνει ότι δύο ή περισσότερα πρόσωπα ενεργούν και παθαίνουν αμοιβαία.

π.χ. ***Οὗτοι ἀδίκουν ἀλλήλους*** *= ο ένας αδικούσε τον άλλο*.

Έχει μόνο πληθυντικό και δυϊκό αριθμό και συντάσσεται μόνο στις πλάγιες πτώσεις.

Έχει τρία γένη και κλίνεται όπως τα τρικατάληκτα επίθετα της β' κλίσης.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Αρσενικό** | **Θηλυκό** | **Ουδέτερο** | **Δυϊκός αριθμός** |
| ἀλλήλων  ἀλλήλοις  ἀλλήλους | ἀλλήλων  ἀλλήλαις  ἀλλήλας | ἀλλήλων  ἀλλήλοις  ἂλληλα | ἀλλήλοιν  ἀλλήλοιν  ἀλλήλω |

## *ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

Είναι τριγενείς και τρικατάληκτες:

***οὗτος, αὓτη, τοῦτο***

***ὃδε, ἣδε, τόδε***

***ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο*** → κλίνεται ως τρικατάληκτο επίθετο χωρίς το τελικό -ν.

***τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν)*** = τόσος

***τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)***= τέτοιος

***τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο(ν)*** = τόσο μεγάλος.

***τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε*** = τόσος

***τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε*** = τέτοιος

***τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε*** = τόσο μεγάλος.

**1. οὗτος - αὕτη - τοῦτο**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| οὗτος αὕτη τοῦτο  τούτου ταύτη τούτου  τούτῳ ταύτῃ τούτῳ  τοῦτον ταύτη τοῦτο  (ὦ) οὗτος (ὦ) αὕτη - | οὗτοι αὗται ταῦτα  τούτων τούτων τούτων  τούτοις ταύταις τούτοις  τούτους ταύτας ταῦτα  - - - |

**2.** **ἐκεῖνος - ἐκείνη - ἐκεῖνο**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| *ἐκεῖνος*  *ἐκείνου*  *ἐκείνῳ*  *ἐκεῖνον*  *ἐκεῖνοι*  *ἐκείνων*  *ἐκείνοις*  *ἐκείνους* | *ἐκείνη*  *ἐκείνης*  *ἐκείνῃ*  *ἐκείνην*  *ἐκεῖναι*  *ἐκείνων*  *ἐκείναις*  *ἐκείνας* | *ἐκεῖνο*  *ἐκείνου*  *ἐκείνῳ*  *ἐκεῖνο*  *ἐκεῖνα*  *ἐκείνων*  *ἐκείνοις*  *ἐκεῖνα* |

**3.** Η αντωνυμία ***ὃδε ἣδε τόδε*** σχηματίστηκε από το άρθρο ὁ, ἡ, τό μαζί με το εγκλιτικό δεικτικό μόριο δέ στο τέλος του. Κλίνεται όπως το όρθρο μαζί με το ***δέ*** που μένει άκλιτο.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| ὃδε ἣδε τόδε  τοῦδε τῆσδε τοῦδε  τῷδε τῇδε τῷδε  τόνδε τήνδε τόδε | οἳδε αἳδε τάδε  τῶνδε τῶνδε τῶνδε  τοῖσδε ταῖσδε τοῖσδε  τούσδε τάσδε τάδε |

**4.** Οι αντωνυμίες: ***τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε, - τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε, - τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε*** που απαρτίζονται από τις αρχαιότερες αντωνυμίες **τοῖος, τόσος, τηλικός** και το εγκλιτικό μόριο ***δέ*** κλίνονται μόνο κατά το πρώτο μέρος τους με το μόριο ***δέ*** αμετάβλητο

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| *τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε*  *τοιοῦδε τοιᾶσδε τοιοῦδε*  *τοιῷδε τοιᾷδε τοιῷδε*  *τοιόνδε τοιάνδε τοιόνδε* | *τοιοίδε τοιαίδε τοιάδε*  *τοιῶνδε τοιῶνδε τοιῶνδε*  *τοιοῖσδε τοιαῖσδε τοιοῖσδε*  *τοιούσδε τοιάσδε τοιάδε* |

**5.** Οι αντωνυμίες ***τοιοῦτος, τοσοῦτος, τηλικοῦτος*** που είναι σύνθετες από τις αρχαιότερες αντωνυμίες ***τοῖος, τόσος, τηλικός*** και την αντωνυμία οὗτος κλίνονται:

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| *τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο(ν)*  *τοιούτου τοιαύτης τοιούτου*  *τοιούτῳ τοιαύτῃ τοιούτῳ*  *τοιοῦτον τοιαύτην τοιοῦτο(ν)* | *τοιοῦτοι τοιαῦται τοιαῦτα*  *τοιούτων τοιούτων τοιούτων*  *τοιούτοις τοιαύταις τοιούτοις*  *τοιούτους τοιαύτας τοιαῦτα* |

Οι δεικτικές αντωνυμίες παίρνουν πολλές φορές στο τέλος ένα **-ι** (δεικτικό) για να δηλωθεί πιο έντονα η δεικτική σημασία του. Ο τόνος τότε κατεβαίνει στο δεικτικό **-ι** και αν πριν απ᾿ αυτό υπάρχει βραχύχρονο φωνήεν, αυτό αποβάλλεται:

π.χ. ***οὑτοσί, τουτουί, αὑτηί, ταυτησί...***

**Προσοχή:**

τοῦτο - ί → τουτί

ταῦτα - ί → ταυτί

ὃδε - ί → ὁδί

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| οὑτοσί οὑτοιί  τουτουί τουτωνί  τουτῳί τουτοισί  τουτονί τουουσί  οὑτοσί - | αὑτηί αὑταιί  ταυτησί τουτωνί  ταυτῃί ταυταισί  ταυτηνί ταυτασί  αὑτηί - | τουτί ταυτί  τουτουί τουτωνί  τουτῳί τουτοισί  τουτί ταυτί  - - |

Σημείωση:

Αρχαιότερα ως δεικτική αντωνυμία χρησίμευε και το άρθρο (ὁ, ἡ, τό) που διατήρησε και αργότερα την αντωνυμική του σημασία σε ορισμένες περιπτώσεις: π.χ. ***τόν καί τόν*** = αυτόν και αυτόν, ***τό καί τό*** = αυτό και αυτό, ***τά καί τά*** = αυτά και αυτά, **ὁ μέν ... ὁ δέ** σε κάθε γένος, πτώση και αριθμό (= ο ένας ... ο άλλος στον πληθ. = μερικοί ... μερικοί) ***ὁ δέ, ἡ δέ, τό δέ*** σε κάθε πτώση και αριθμό (αντί: οὗτος δέ, αὓτη δέ, τοῦτο δέ): ***ὁ γάρ ἦλθε*** (αντί: ***οὗτος γάρ ἦλθε***).

Δεικτική επίσης αντωνυμία ήταν και η ομηρική και ποιητική ***ὃς*** (= οὗτος) ***ἣ*** (= αὓτη), ***ὃ*** (= τοῦτο). Η αντωνυμία αυτή στην αττική διάλεκτο έμεινε στις φράσεις:

***καί ὃς*** (αντί ***και οὗτος***)

***καί ἣ*** (αντί ***και αὓτη***)

***ἧ δ᾿ ὃς*** = είπε αυτός (Ο τύπος ***ἦ*** είναι του ρ. *ἠμί* = λέγω)

***ἧ δ᾿ ἣ*** = είπε αυτή

### ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι. Ορίζουν τον κτήτορα. Έχουν 3 πρόσωπα όπως και οι προσωπικές και σχηματίζονται από τα θέματα των αντίστοιχων προσωπικών αντωνυμιών:

**ἐμ(ε) ἡμε**

**σ(ε) + καταλήξεις -ος -η -ον ὑμε + καταλήξεις -τερος -τέρα -τερον**

**ἑ σφε**

**Α' Για έναν κτήτορα.**

**α' πρόσωπο:** ἐμός, ἐμή, ἐμόν (= δικός μου, δική μου, δικό μου)

**β' πρόσωπο:** σός, σή, σόν (= δικός σου, δική σου, δικό σου)

**γ' πρόσωπο:** ἑός, ἑή, ἑόν (= δικός του, δική του, δικό του)

**Β' Για πολλούς κτήτορες.**

**α' πρόσωπο:** ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον (= δικός μας, δική μας, δικό μας)

**β' πρόσωπο:** ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον (= δικός σας, δική σας, δικό σας)

**γ' πρόσωπο:** σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον (= δικός τους, δική τους, δικό τους)

Στη θέση της κτητικής του γ' προσώπου, οι Αττικοί πεζογράφοι χρησιμοποιούσαν τη γενική των δεικτικών αντωνυμιών ή της επαναληπτικής ή της αυτοπαθητικής αντωνυμίας: π.χ. ***ὁ τούτου πατήρ, οἱ φίλοι ἐκείνου, ὁ ἀγρός αὐτῶν, τούς ἐαυτοῦ φίλους.***

Κλίνονται ως τρικατάληκτα επίθετα της γ' κλίσης σε ***-ος -η -ον*** και ***-ος -α -ον***.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| ἐμός ἐμή ἐμόν  ἐμοῦ ἐμῆς ἐμοῦ  ἐμῷ ἐμῇ ἐμῷ  ἐμόν ἐμήν ἐμόν | ἐμοί ἐμαί ἐμά  ἐμῶν ἐμῶν ἐμῶν  ἐμοῖς ἐμαῖς ἐμοῖς  ἐμούς ἐμάς ἐμά |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| ἡμέτερος  ἡμετέρου  ἡμετέρῳ  ἡμέτερον | ἡμετέρα  ἡμετέρας  ἡμετέρᾳ  ἡμετέραν | ἡμέτερον  ἡμετέρου  ἡμετέρῳ  ἡμέτερον |
| ἡμέτεροι  ἡμετέρων  ἡμετέροις  ἡμετέρους | ἡμέτεραι  ἡμετέρων  ἡμετέραις  ἡμετέρας | ἡμέτερα  ἡμετέρων  ἡμετέροις  ἡμέτερα |

*ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

Οι Ερωτηματικές αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής είναι:

**1. τίς (αρ. + θηλ.) τί (ουδ)** = ποιός;

**2. πότερος - ποτέρα - πότερον** = ποιος από τους δύο;

**3. πόσος - πόση - πόσον**

**4. ποῖος - ποία - ποῖον = τι λογής;** (Αναφέρεται στην ποιότητα π.χ. ποῖος ὁ ἂνθρωπος;)

**5. πηλίκος - πηλίκη - πηλίκον** = πόσο μεγάλος; ποιας ηλικίας;

**6. ποδαπός - ποδαπή - ποδαπόν** = από ποιον τόπο;

**7. πόστος - πόστη - πόστον** = τι θέση έχει σε μια αριθμητική σειρά

**8. ποσταῖος - ποσταία - ποσταῖον** = σε πόσες μέρες;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  | ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  |
| Αρσενικό - Θηλυκό | Ουδέτερο | Αρσενικό - Θηλυκό | Ουδέτερο |
| *τίς*  *τίνος ή τοῦ*  *τίνι ή τῷ*  *τίνα* | *τί*  *τίνος ή τοῦ*  *τίνι ή τῷ*  *τί* | *τίνες*  *τίνων*  *τίσι(ν)*  *τίνας* | *τίνα*  *τίνων*  *τίσι(ν)*  *τίνα* |

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| *πότερος ποτέρα πότερον*  *ποτέρου ποτέρας ποτέρου*  *ποτέρῳ ποτέρᾳ ποτέρῳ*  *πότερον ποτέραν πότερον* | *πότεροι πότεραι πότερα*  *ποτέρων ποτέρων ποτέρων*  *ποτέροις ποτέραις ποτέροις*  *ποτέρους ποτέρας πότερα* |
| *ποῖος ποία ποῖον*  *ποίου ποίας ποίου*  *ποίῳ ποίᾳ ποίῳ*  *ποῖον ποίαν ποῖον* | *ποῖοι ποῖαι ποῖα*  *ποίων ποίων ποίων*  *ποίοις ποίαις ποίοις*  *ποίους ποίας ποῖα* |

## *ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

Οι αόριστες αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής είνια 3:

**1. τίς (αρ. + θηλ.) τί (ουδ)** = *κάποιος*

**2. *ὁ δεῖνα, ἡ δεῖνα, τό δεῖνα***

**3. *ἒνιοι, ἒνιαι, ἒνια*** = *μερικοί -ές -ά*

**1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  | ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |  |
| Αρσενικό - Θηλυκό | Ουδέτερο | Αρσενικό - Θηλυκό | Ουδέτερο |
| *τίς*  *τινός ή του*  *τινί ή τῳ*  *τινά* | *τί*  *τινός ή* *του*  *τινί ή τῳ*  *τί* | *τινές*  *τινῶν*  *τισί(ν)*  *τινάς* | *τινά* *ή ἂττα*  *τινῶν*  *τισί(ν)*  *τινά ή ἂττα* |

Σημείωση:

Όλοι οι τύποι της αόριστης αντωνυμίας εκτός από τον τύπο **ἂττα** είναι εγκλιτικοί και μπορούν να χάνουν τον τόνο τους. ἷμως η ερωτηματική αντωνυμία **τίς** ποτέ δεν χάνει τον τόνο της.

**2)** Η αντωνυμία **δεῖνα** ή μένει άκλιτη ή κλίνεται κατά τη γ' κλίση.

|  |  |
| --- | --- |
| *ὁ, ἡ τό δεῖνα*  *τοῦ, τῆς τοῦ δεῖνος*  *τῷ, τῇ, τῷ δεῖνι*  *τόν, τήν, τό δεῖνα* | *οἱ, αἱ δεῖνες*  *τῶν δείνων*  *(τοῖς, ταῖς δεῖσι)*  *τούς, τάς δεῖνας* |

\* Χωρίς ουδέτερο στον πληθυντικό.

**3)** Η αντωνυμία ***ἒνιοι - ἒνιαι - ἒνια*** → Μόνο στον πληθυντικό.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ἒνιοι  ἐνίων  ἐνίοις  ἐνίους | ἒνιαι  ἐνίων  ἐνίαις  ἐνίας | ἒνια  ἐνίων  ἐνίοις  ἒνια |

Στις αόριστες αντωνυμίες ανήκουν και τα ακόλουθα επίθετα που λέγονται ***επιμεριστικές αντωνυμίες.***

**1. *πᾶς, πᾶσα, πᾶν*** = καθένας χωρίς καμιά εξαίρεση → Χωρίς κλητική στην αντωνυμία

|  |  |
| --- | --- |
| *πᾶς πᾶσα πᾶν*  *παντός πάσης παντός*  *παντί πάσῃ παντί*  *πάντα πᾶσαν πᾶν* | *πάντες πᾶσαι πάντα*  *πάντων πασῶν πάντων*  *πᾶσι (ν) πάσαις πᾶσι (ν)*  *πάντας πάσας πάντα.* |

**2.** **ἓκαστος, ἑκάστη, ἓκαστον,**

**3.** **ἂλλος, ἂλλη, ἂλλο** → χωρίς ν στο ουδέτερο

**4.** **οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν - μηδείς, μηδεμία, μηδέν** = κανείς

**5.** **ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα** = και οι δύο

**6.** **ἓτερος, ἑτέρα, ἓτερον** (= άλλος· για δύο ουσιαστικά)

**7.** **οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον - μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον** = ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.

**8. ποσός, ποσή, ποσόν** = κάμποσος

**9. ποιός, ποιά, ποιόν** = κάποιας λογής

**10. ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπόν** = από άλλον τόπο

**11. ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον** = καθένας από τους δύο

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** | **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** |
| *μηδείς*  *μηδενός*  *μηδενί*  *μηδένα* | *μηδεμία*  *μηδεμιᾶς*  *μηδεμιᾷ*  *μηδεμίαν* | *μηδέν*  *μηδενός*  *μηδενί*  *μηδέν* | *μηδένες*  *μηδένων*  *μηδέσι*  *μηδένας* |

\* Έτσι και το οὐδείς

Η αντωνυμία ἀμφότεροι - ἀμφότεραι - ἀμφότερα κλίνεται στον πληθυντικό και δυϊκό και οι υπόλοιπες αντωνυμίες ως τρικατάληκτα επίθετα β' κλίσης.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** | **ΔΥΪΚΟΣ** |
| ἀμφότεροι  ἀμφοτέρων  ἀμφοτέροις  ἀμφοτέρους | ἀμφότεραι  ἀμφοτέρων  ἀμφοτέραις  ἀμφοτέρας | ἀμφότερα  ἀμφοτέρων  ἀμφοτέροις  ἀμφότερα | ἂμφω  ἀμφοῖν  ἀμφοῖν  ἂμφω |

*ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

**1) *ὃς, ἣ, ὃ*** = ο οποίος

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| ὃς ἣ ὃ  οὗ ἧς οὗ  ᾧ ᾗ ᾧ  ὃν ἣν ὃ | οἳ αἳ ἃ  ὧν ὧν ὧν  οἷς αἷς οἷς  οὓς ἃς ἃ |

**2) *ὃσπερ, ἣπερ, ὃπερ*** = αυτός ακριβώς που.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** |
| ὃσπερ ἣπερ ὃπερ  οὗπερ ἧσπερ οὗπερ  ᾧπε ᾗπερ ᾧπερ ὃνπερ ἣνπερ ὃπερ | οἳπερ αἳπερ ἃπερ  ὧνπερ ὧνπερ ὧνπερ  οἷσπερ αἷσπερ οἷσπερ  οὕσπερ ἃσπερ ἃπερ |

**3) *ὃστις, ἣτις, ὃ,τι*** = όποιος.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| ὃστις  οὗτινος και ὃτου  ᾧτινι και ὃτῳ  ὃντινα | ἣτις  ἧστινος  ᾗτινι  ἣντινα | ὃ,τι  οὗτινος και ὃτου  ᾧτινι και ὃτῳ  ὃ,τι |
| οἳτινες  ὧντινων  οἷστισι (ν)  οὓστινας | αἳτινες  ὧντινων  αἷστισι (ν)  ἃστινας | ἃτινα ή ἃττα  ὧντινων  οἷστισι (ν)  ἃτινα ή ἃττα. |

**4) *ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον*** = όποιος απ᾿ τους δυο

**5) *ὃσος, ὃση, ὃσον***

**6) *ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον*** = όσος

**7) *οἷος, οἷα, οἵον*** = τέτοιος που

**8) *ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον*** = όποιας λογής (χωρίς άρθρο)

**9) *ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον*** = όσο μεγάλος (\*η μόνη που δεν αρχίζει από ὁ)

**10) *ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον*** = όσο μεγάλος

**11) *ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν*** = από ποιον τόπο (σε πλ. ερώτηση)

\* Η αντωνυμία ***οἷόσπερ - οἳαπερ - οἷόνπερ*** (= τέτοιος ακριβώς που) κλίνεται όπως η ***οἷος - οἳα - οἷον*** μόνο που παίρνει δεύτερο τόνο όπου η ***οἷος*** έχει περισπωμένη.

|  |  |
| --- | --- |
| οἷόσπερ οἳαπερ οἷόνπερ  οἳουπερ οἳασπερ οἳουπερ  οἳῳπερ οἳᾳπερ οἳῳπερ  οἷόνπερ οἳανπερ οἷόνπερ  οἷοίπερ οἷαίπερ οἷάπερ  οἳωνπερ οἳωνπερ οἳωνπερ  οἳοισπερ οἳαισπερ οἵοισπερ  οἳουσπερ οἳασπερ οἷάπερ | ὁστισοῦν ἡτισοῦν ὁτιοῦν  οὑτινοσοῦν ή ἡστινοσοῦν οὑτινοσοῦν  ὁτουοῦν ή ὁτουοῦν  ᾡτινιοῦν ή ᾑτινιοῦν ᾡτινιοῦν ή  ὁτῳοῦν ὁτῳοῦν  ὁντινοῦν ἡντινοῦν ὁτιοῦν  οἱτινεσοῦν αἱτινεσοῦν ἁτιναοῦν ή  ἁτταοῦν  ὡντινωνοῦν ὡντινωνοῦν ὡντινωνοῦν  οἱστισινοῦν αἱστισινοῦν οἱστισινοῦν  οὑστινασοῦν ἁστινασοῦν ἁτιναοῦν ή ἁττανοῦν |

\* Η αντωνυμία ***ὁστισοῦν - ἡτισοῦν - ὁτιοῦν*** δεν εισάγει δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, αλλά ισοδυναμεί με αόριστη αντωνυμία και μεταφράζεται «οποιοσδήποτε».

## *ΣΥΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ*

**α) Ερωτηματικές**

**β) Αόριστες → Συσχετικές**

**γ) Δεικτικές**

**δ) Αναφορικές**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ερωτηματικές** | **Αόριστες** | **Δεικτικές** | **Αναφορικές** |
| *τίς;* | *τίς, οὐδείς, μηδείς, πᾶς, ὁ δεῖνα, ἒνιοι, ἓκαστος, ἂλλος* | *ὃδε, οὗτος, ἐκεῖνος* | *ὃς, ὃστις, ὃσπερ* |
| *πότερος;* | *οὐδέτερος, μηδέτερος, ἀμφότεροι, ἓτερος, ἑκά-τερος* |  | *ὁπότερος* |
| *πόσος;* | *ποσός = κάμποσος* | *τοσόσδε, τοσοῦτος* | *ὃσος, ὁπόσος* |
| *ποῖος;* | *ποιός = κάποιος* | *τοιόσδε, τοιοῦτος* | *οἷος, ὁποῖος* |
| *πηλίκος;* | *-* | *τηλικόσδε*  *τηλικοῦτος* | *ἡλίκος*  *ὁπηλίκος* |
| *ποδαπός;* | *ἀλλοδαπός* | *-* | *ὁποδαπός* |

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**1.** Να κλιθούν οι παρακάτω αντωνυμίες στο γένος ή στο πρόσωπο που βρίσκονται και στους δύο αριθμούς:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΟΝ:  ΓΕΝ:  ΔΟΤ:  ΑΙΤ:  ΚΛΗΤ | ὅστις | τίς (= ερωτημ.) | τηλικοῦτος | ὁδί |  | ἐκείνου(ουδ.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ** | | | | | | |
| ΟΝ:  ΓΕΝ:  ΔΟΤ:  ΑΙΤ:  ΚΛΗΤ |  |  |  |  | ἀλλήλων(αρσ.) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΟΝ:  ΓΕΝ:  ΔΟΤ:  ΑΙΤ:  ΚΛΗΤ | ὁστισοῦν | ἔγωγε | οὗ(αναφορ. ουδ.) | δεῖνα(αρσ.) |  | οὐδέν |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ** | | | | | | |
| ΟΝ:  ΓΕΝ:  ΔΟΤ:  ΑΙΤ:  ΚΛΗΤ |  |  |  |  | τοιάδε |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

Να μεταφέρετε τις παρακάτω αντωνυμίες στον άλλο αριθμό:  
  
α) αὕτη → ………………….  
β) αὐτοῦ → ………………….  
γ) ἐμῷ → ………………….  
δ) σεαυτὸν → ………………….  
ε) τίνων → ………………….  
στ) τινὰ ή ἄττα → ………………….  
ζ) ᾗτινι → ………………….

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

Να μεταφέρετε τον τύπο της αντωνυμίας που σας δίδεται στη ζητούμενη πτώση, του ίδιου αριθμού.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α) τόδε | Δοτ.: |  |
| β) ἑὸς | Αιτ.: |  |
| γ) ἡμῖν αὐταῖς | Αιτ.: |  |
| δ) ἀλλήλων (ουδ.) | Αιτ.: |  |
| ε) μηδὲν | Δοτ.: |  |
| στ) ἃ | Γεν.: |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 4**

Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους αντωνυμιών στο γένος που ζητείται:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α) οὗτοι | Ουδ.: |  |
| β) τοιόσδε | Θηλ.: |  |
| γ) ἐμοῦ | Ουδ.: |  |
| δ) ἑαυτὰ | Θηλ.: |  |
| ε) ἀλλήλαις | Αρσ.: |  |
| στ) τίνι ή τῷ (αρσ.) | Ουδ.: |  |
| ζ) οὐδένα | Θηλ.: |  |
| η) ἥντινα | Ουδ.: |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 5**

Να μεταφέρετε τις παρακάτω συνεκφορές στη ζητούμενη πτώση του ίδιου αριθμού.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α) ἡμετέρα νῆσος | Γεν.: |  |
| β) τοιούτου Τεγεάτου | Δοτ.: |  |
| γ) τίνος Ἀθηνᾶς | Ονομ.: |  |
| δ) τῶνδε ἐδαφῶν | Αιτ.: |  |
| ε) οὐδὲν ἄστυ | Γεν.: |  |
| στ) ἧστινος πίστεως | Ονομ.: |  |

# ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΕΣ

Λήγουν σε **-μενος -μένη -μενον** και κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα τρικατάληκτα επίθετα.

|  |
| --- |
| δεικνύμενος δεικνύμενοι  δεικνυμένου δεικνυμένων  δεικνυμένῳ δεικνυμένοις  δεικνύμενον δεικνυμένους  δεικνύμενε δεικνύμενοι |
| δεικνυμένη δεικνύμεναι  δεικνυμένης δεικνυμένων  δεικνυμένῃ δεικνυμέναις  δεικνυμένην δεικνυμένας  δεικνυμένη δεικνύμεναι |
| δεικνύμενον δεικνύμενα  δεικνυμένου δεικνυμένων  δεικνυμένῳ δεικνυμένοις  δεικνύμενον δεικνύμενα  δεικνύμενον δεικνύμενα |

ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΕΣ

**1.** **Σχηματίζουν την κλητική ενικού όμοια με την ονομαστική ενικού.**

**2.** **Οι τύποι του θηλυκού σχηματίστηκαν με αρχική κατάληξη -κα**

π.χ. λύουσα < λυοντ -jα ---> λυονσ -α --> λύουσ -α

λυθεῖσα < λυθεντ -jα --> λυθενσ -α --> λυθεῖσ -α

**3.** Η δοτική πληθυντικού των τριτόκλιτων μετοχών όπως **λύσασι, λυθεῖσι, διδοῦσι, δεικνῦσι** σχηματίζονται με αντέκταση (δηλ. αποβολή του -ντ- εμπρός από το -σ- και μετατροπή του προηγούμενου βραχύχρονου φωνήεντος σε μακρόχρονο), από τους τύπους λύσαντ -σι, λυθέντ -σι, δίδοντ -σι, δεικνύντ -σι.

Λήγουν:

**α) *σε -ας -ασα -αν*** *(πᾶς - πᾶσα - πᾶν)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *λύσας* | *λύσασα* | *λῦσαν* | *λύσαντες* | *λύσασαι* | *λύσαντα* |
| *λύσαντος* | *λυσάσης* | *λύσαντος* | *λυσάντων* | *λυσασῶν* | *λυσάντων* |
| *λύσαντι* | *λυσάσῃ* | *λύσαντι* | *λύσασι(ν)* | *λυσάσαις* | *λύσασι(ν)* |
| *λύσαντα* | *λύσασαν* | *λῦσαν* | *λύσαντας* | *λυσάσας* | *λύσαντα* |
| *λύσας* | *λύσασα* | *λῦσαν* | *λύσαντες* | *λύσασαι* | *λύσαντα* |

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται όλες *οι μετοχές αορίστου ενεργ. φωνής* όπως γράψας - γράψασα - γράψαν, μείνας - μείνασα - μεῖναν, ἀγγείλας - ἀγγείλασα - ἀγγεῖλαν.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *ἱστάς* | *ἱστᾶσα* | *ἱστάν* | *ἱστάντες* | *ἱστᾶσαι* | *ἱστάντα* |
| *ἱστάντος* | *ἱστάσης* | *ἱστάντος* | *ἱστάντων* | *ἱστασῶν* | *ἱστάντων* |
| *ἱστάντι* | *ἱστάσῃ* | *ἱστάντι* | *ἱστᾶσι(ν)* | *ἱστάσαις* | *ἱστᾶσι(ν)* |
| *ἱστάντα* | *ἱστᾶσαν* | *ἱστάν* | *ἱστάντας* | *ἱστάσας* | *ἱστάντα* |
| *ἱστάς* | *ἱστᾶσα* | *ἱστάν* | *ἱστάντες* | *ἱστᾶσαι* | *ἱστάντα* |

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται όλες οι μετοχές ενεστώτα των ρημάτων που κλίνονται όπως το **ἳστημι** όπως **ἐμπιμπλάς -ᾶσα -άν, πιμπράς -ᾶσα -άν** και οι μετοχές αορίστου β' **βάς - βᾶσα - βάν, ἀποδράς - ἀποδρᾶσα - ἀποδράν, στάς - ᾶσα - άν, φθάς - ᾶσα - άν.**

**β) *σε -είς -εῖσα -έν*** *(χαρίεις - χαριέσσα - χαρίεν):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *λυθείς* | *λυθεῖσα* | *λυθέν* | *λυθέντες* | *λυθεῖσαι* | *λυθέντα* |
| *λυθέντος* | *λυθείσης* | *λυθέντος* | *λυθέντων* | *λυθεισῶν* | *λυθέντων* |
| *λυθέντι* | *λυθείσῃ* | *λυθέντι* | *λυθεῖσι(ν)* | *λυθείσαις* | *λυθεῖσι(ν)* |
| *λυθέντα* | *λυθεῖσαν* | *λυθέν* | *λυθέντας* | *λυθείσας* | *λυθέντα* |
| *λυθείς* | *λυθεῖσα* | *λυθέν* | *λυθέντες* | *λυθεῖσαι* | *λυθέντα* |

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται *όλες οι μετοχές παθητικού αορίστου α' + β'* όπως **γραφείς -εῖσα -εν, πληγείς -εῖσα -έν** αλλά και οι μετοχές ενεστώτα **τιθείς -εῖσα -έν, ἱείς - ἱεῖσα - ἱέν** και του αορίστου β' **ῥυείς -εῖσα -έν, θείς - θεῖσα - θέν, εἳς - εἷσα - ἓν**.

**γ) *σε -ούς -οῦσα -όν***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *διδούς* | *διδοῦσα* | *διδόν* | *διδόντες* | *διδοῦσαι* | *διδόντα* |
| *διδόντων* | *διδουσῶν* | *διδόντος* | *διδούσης* | *διδόντος* | *διδόντων* |
| *διδόντι* | *διδούσῃ* | *διδόντι* | *διδοῦσι(ν)* | *διδούσαις* | *διδοῦσι(ν)* |
| *διδόντα* | *διδοῦσαν* | *διδόν* | *διδόντας* | *διδούσας* | *διδόντα* |
| *διδούς* | *διδοῦσα* | *διδόν* | *διδόντες* | *διδοῦσαι* | *διδόντα* |

Έτσι και *οι μετοχές αορίστου β'* όπως: **ἁλούς -οῦσα -όν (ἁλίσκομαι), γνούς -οῦσα -όν (γιγνώσκω), βιούς -οῦσα -όν (ζῶ), δούς - δοῦσα - δόν (δίδωμι).**

***δ) σε -ύς -ῦσα -ύν.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *δεικνύς* | *δεικνῦσα* | *δεικνύν* | *δεικνύντες* | *δεικνῦσαι* | *δεικνύντα* |
| *δεικνύντος* | *δεικνύσης* | *δεικνύντος* | *δεικνύντων* | *δεικνυσῶν* | *δεικνύντων* |
| *δεικνύντι* | *δεικνύσῃ* | *δεικνύντι* | *δεικνῦσι(ν)* | *δεικνύσαις* | *δεικνῦσι(ν)* |
| *δεικνύντα* | *δεικνῦσαν* | *δεικνύν* | *δεικνύντας* | *δεικνύσας* | *δεικνύντα* |
| *δεικνύς* | *δεικνῦσα* | *δεικνύν* | *δεικνύντες* | *δεικνῦσαι* | *δεικνύντα* |

Έτσι και *οι μετοχές ενεστώτα των συμφωνόληκτων ρημάτων σε -μι* όπως **ἀπολλύς - ἀπολλῦσα - ἀπολλύν** αλλά και οι μετοχές αορίστου β' **δύς - δῦσα - δύν, φύς - φῦσα - φύν.**

**ε) *σε -ων -ουσα -ον.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *λύων* | *λύουσα* | *λῦον* | *λύοντες* | *λύουσαι* | *λύοντα* |
| *λύοντος* | *λυούσης* | *λύοντος* | *λυόντων* | *λυουσῶν* | *λυόντων* |
| *λύοντι* | *λυούσῃ* | *λύοντι* | *λύουσι(ν)* | *λυούσαις* | *λύουσι(ν)* |
| *λύοντα* | *λύουσαν* | *λῦον* | *λύοντας* | *λυούσας* | *λύοντα* |
| *λύων* | *λύουσα* | *λῦον* | *λύοντες* | *λύουσαι* | *λύοντα* |

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται όλες *οι μετοχές ενεστώτα ενεργητ. φωνής και μέλλοντα* ενεργ. φωνής: ***λύσων, γράψων, γράφων***.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *φυγών* | *φυγοῦσα* | *φυγόν* | *φυγόντες* | *φυγοῦσαι* | *φυγόντα* |
| *φυγόντος* | *φυγούσης* | *φυγόντος* | *φυγόντων* | *φυγουσῶν* | *φυγόντων* |
| *φυγόντι* | *φυγούσῃ* | *φυγόντι* | *φυγοῦσι(ν)* | *φυγούσαις* | *φυγοῦσι(ν)* |
| *φυγόντα* | *φυγοῦσαν* | *φυγόν* | *φυγόντας* | *φυγούσας* | *φυγόντα* |
| *φυγών* | *φυγοῦσα* | *φυγόν* | *φυγόντες* | *φυγοῦσαι* | *φυγόντα* |

Έτσι κλίνονται:

α. η μετοχή ενεστώτα του ***εἰμί***: *ὢν - οὖσα -ὄν*,

β. οι μετοχές **αορίστου β'** Ε.Φ. όπως: *ἑλών -οῦσα -όν, ἰδών -οῦσα -όν* κ.λ.π.

γ. η μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα του ***ἒρχομαι***: *ἰών - ἰοῦσα - ἰόν*.

**στ) *σε -ῶν -ῶσα -ῶν*.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *τιμῶν* | *τιμῶσα* | *τιμῶν* | *τιμῶντες* | *τιμῶσαι* | *τιμῶντα* |
| *τιμῶντος* | *τιμώσης* | *τιμῶντος* | *τιμώντων* | *τιμωσῶν* | *τιμώντων* |
| *τιμῶντι* | *τιμώσῃ* | *τιμῶντι* | *τιμῶσι(ν)* | *τιμώσαις* | *τιμῶσι(ν)* |
| *τιμῶντα* | *τιμῶσαν* | *τιμῶν* | *τιμῶντας* | *τιμώσας* | *τιμῶντα* |
| *τιμῶν* | *τιμῶσα* | *τιμῶν* | *τιμῶντες* | *τιμῶσαι* | *τιμῶντα* |

Έτσι κλίνονται όλες *οι μετοχές ενεστώτα ενεργητικής φωνής των* ***συνηρημένων ρημάτων της α' τάξης (-άω)*,** αλλά και οι μετοχές του μέλλοντα ενεργητικής φωνής ορισμένων ρημάτων που σχηματίζουν το χρόνο αυτό κατά τα σε -άω (όπως *ἐλῶν -ῶσα -ῶν* του ρ. ἐλαύνω).

**ζ) *σε -ῶν -οῦσα -οῦν***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *δηλῶν* | *δηλοῦσα* | *δηλοῦν* | *δηλοῦντες* | *δηλοῦσαι* | *δηλοῦντα* |
| *δηλοῦντος* | *δηλούσης* | *δηλοῦντος* | *δηλούντων* | *δηλουσῶν* | *δηλούντων* |
| *δηλοῦντι* | *δηλούσῃ* | *δηλοῦντι* | *δηλοῦσι(ν)* | *δηλούσαις* | *δηλοῦσι(ν)* |
| *δηλοῦντα* | *δηλοῦσαν* | *δηλοῦν* | *δηλοῦντας* | *δηλούσας* | *δηλοῦντα* |
| *δηλῶν* | *δηλοῦσα* | *δηλοῦν* | *δηλοῦντες* | *δηλοῦσαι* | *δηλοῦντα* |

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται όλες *οι μετοχές ενεστώτα ενεργητικής φωνής των* ***συνηρημένων ρημάτων της β' και γ' τάξης***(-έω και -όω) αλλά και οι μετοχές μέλλοντα ενεργητικής φωνής των ρημάτων που σχηματίζουν το μέλλοντα τους κατά τα σε -έω -ῶ. π.χ. ***ἀγγελῶν -οῦσα -οῦν***.

**η) *σε -ώς -υῖα -ός***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *λελυκώς* | *λελυκυῖα* | *λελυκός* | *λελυκότες* | *λελυκυῖαι* | *λελυκότα* |
| *λελυκότος* | *λελυκυίας* | *λελυκότος* | *λελυκότων* | *λελυκυιῶν* | *λελυκότων* |
| *λελυκότι* | *λελυκυίᾳ* | *λελυκότι* | *λελυκόσι(ν)* | *λελυκυίαις* | *λελυκόσι(ν)* |
| *λελυκότα* | *λελυκυῖαν* | *λελυκός* | *λελυκότας* | *λελυκυίας* | *λελυκότα* |
| *λελυκώς* | *λελυκυῖα* | *λελυκός* | *λελυκότες* | *λελυκυῖαι* | *λελυκότα* |

Έτσι κλίνονται και *οι μετοχές παρακειμένου ενεργητικής φωνής* όπως: **ἠγγελκώς -κυῖα -κός, εἰκώς -υῖα -ός, ἐοικώς -κυῖα -κός, τεθνηκώς -κυῖα -κός, δεδοικώς -κυῖα -κός** και **δεδιώς -υῖα -ός, εἰδώς -υῖα -ός, γεγονώς -υῖα -ός** κ.α. **(οι μτχ: εἰκώς - ἐοικώς - δεδοικώς - δεδιώς -εἰδώς έχουν σημασία ενεστώτα).**

**θ) *σε -ώς -ῶσα -ώς (-ός)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *ἑστώς* | *ἑστῶσα* | *ἑστώς (εστός)* | *ἑστῶτες* | *ἑστῶσαι* | *ἑστῶτα* |
| *ἑστῶτος* | *ἑστώσης* | *ἑστῶτος* | *ἑστώτων* | *ἑστωσῶν* | *ἑστώτων* |
| *ἑστῶτι* | *ἑστώσῃ* | *ἑστῶτι* | *ἑστῶσι(ν)* | *ἑστώσαις* | *ἑστῶσι(ν)* |
| *ἑστῶτα* | *ἑστῶσαν* | *ἑστῶς (ἑστός)* | *ἑστῶτας* | *ἑστώσας* | *ἑστῶτα* |
| *ἑστώς* | *ἑστῶσα* | *ἑστώς (ἑστός)* | *ἑστῶτες* | *ἑστῶσαι* | *ἑστῶτα* |

Έτσι και **τεθνεώς -ῶσα -ώς / -ός, βεβώς -ῶσα -ώς**.

**Ασκήσεις**

**Α.** Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της μετοχής που βρίσκεται στην παρένθεση.

**1)** ῎Ετι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καί ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐμοί \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (πεπραγμένος) ἄξιον σκέψασθαι.

**2)** Οἱ στρατιῶται εἶχον τάς ἀσπίδας \_\_\_\_\_\_\_\_ (ἐκκεκαλυμμένος).

**3)** Οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐκ ἠνείχοντο \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ἀκούων) τῶν ἀντιλεγόντων.

**4)** ᾿Εκ δέ τούτων εὐθύς ἐκήρυττον ἐξιέναι πάντας Θηβαίους, ὡς τῶν τυράννων \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (τεθνεώς).

**5)** Μεταμέλει μοι ταῦτα \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (εἰπών).

**6)** Αἱ γυναῖκες οὐκ ἠνείχοντο τόν καπνόν \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ὁρῶσα).

**7)** ᾿Απήντησα Φιλίππῳ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ἀπιών) ἤδη.

**8)** Οὗτοι ἤκουον τήν χώραν \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (δῃουμένη).

**9)** Οὐδενός \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (κωλύων) Κῦρος ἀνέβη ἐπί τά ὄρη.

**10)** Οἱ κολακεύοντες \_\_\_\_\_\_ (πιστευθείς) τούς πιστεύσαντας ἀδικοῦσιν.

**Β.** Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ενικός αριθμός** | | | | | |
| **Ον.**  **Γεν.**  **Δοτ.**  **Αιτ.**  **Κλητ.** | γνούς | πεπτωκώς | κατανείμαντος | ἀπολλύσῃ | ἀγγεῖλαν |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Πληθυντικός αριθμός** | | | | | |
| **Ον.**  **Γεν.**  **Δοτ.**  **Αιτ.**  **Κλητ.** | ἱεῖσαι | κοπέντες | ἡμαρτηκυιῶν | δουλοῦντα | βεβῶτες |

**Γ.** Να κλιθούν οι παρακάτω μετοχές, στο γένος που βρίσκονται, και στους δύο αριθμούς.

*τό ἀγγελοῦν, ἡ καθημένη, ὁ δεδιώς, ὁ φεύγων,*

*ὁ νικῶν, ἡ τεθνεῶσα, τό πιμπράν, ὁ εἰπών, ἡ ἰδοῦσα.*

# ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Είναι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς και γενικά αριθμητικές έννοιες στις διάφορές τους σχέσεις.

**Διακρίνονται:** σε αριθμητικά επίθετα, σε αριθμητικά ουσιαστικά και σε αριθμητικά επιρρήματα.

## Ι. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

**Α.** **Απόλυτα:** Φανερώνουν απλώς ένα συγκεκριμένο πλήθος από όντα, που δεν έχει σχέση με κάτι άλλο.

π.χ. *εἷς, δύο, τρεῖς, ... δέκα*

π.χ. *εἷς στρατιώτης, δέκα τάλαντα,* *τρεῖς νῆες.*

**Β.** **Τακτικά:** Φανερώνουν την τάξη, δηλαδή τη θέση που κατέχει ένα όν σε μια σειρά από όμοια του.

Σχηματίζονται τα περισσότερα από το θέμα των απολύτων, αν προστεθεί μέχρι το 19 η κατάληξη **-τος** (εκτός από το δεύτερος - ἕβδομος - ὄγδοος) και από τα 20 και πέ-ρα η κατάληξη **-στός**.

π.χ. *(τρία) τρί-τος (δέκα) δέκα-τος (ἕξ) ἕκτος*

*(εἴκοσιν) εἰκοστός (ἑκατόν) ἑκατο-στός*

π.χ. *ἡ δεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνός* π.χ. *τό πέμπτον ἔτος τοῦ πολέμου.*

***Σημείωση****:* Το τακτικό αριθμητικό του **εἷς** είναι **πρῶτος**. Κατά τα τακτικά σε **-στός** σχηματίστηκαν τά: **πολλοστός** (από το πολύς), **πόστος** (από το πόσος).

**Γ.** **Χρονικά:** Φανερώνουν χρόνο, δηλ. ποιά ημέρα, από τότε που άρχισε, τελειώνει κάποια ενέργεια.

Σχηματίζονται από το θέμα των τακτικών, αν προστεθεί η κατάληξη **-αῖος**.

π.χ. *(δεύτερος) δευτεραῖος, (τρίτος) τριτ-αῖος*

*(τέταρτος) τεταρτ-αῖος, (δέκατος) δεκατ-αῖος*

π.χ. *ἐναταῖος ἀφίκετο ἑς ᾿Αθήνας.*

***Σημείωση****:* Από αναλογία προς τα χρονικά αριθμητικά σε **-αῖος** σχηματίστηκαν και από ονόματα όμοια επίθετα που φανερώνουν κάτι που γίνεται σε ορισμένο χρόνο:

**προτεραῖος, ὑστεραῖος** κ.α. Έτσι και το: **ποσταῖος** (από το πόστος).

**Δ.** **Πολλαπλασιαστικά:** Φανερώνουν από πόσα μέρη απαρτίζεται κάτι.

Σχηματίζονται τα περισσότερα από το θέμα των απολύτων, αν προστεθεί η κατάληξη **-πλοῦς**.

π.χ. *(τρία) τρι-πλοῦς, (ἐννέα) ἐννεα-πλοῦς, (δέκα) δεκαπλοῦς, (ἑπτά) ἑπτα-πλοῦς.*

***Σημείωση****:* Πολλαπλασιαστικό του **(εἷς): ἁπλοῦς**, του **(δύο)** είναι: **διπλοῦς**, του **(τρία)** είναι: **τριπλοῦς.**

Κατά τα πολλαπλασιαστικά σε **-πλοῦς** σχηματίστηκαν και τα: **πολλαπλοῦς** (από το πολύς) και **ποσαπλοῦς** (από το πόσος).

**Ε.** **Αναλογικά:** Φανερώνουν ποια είναι η αναλογία ενός ποσού προς ένα άλλο του ίδιου είδους, δηλ. πόσες φορές είναι κάτι μεγαλύτερο από άλλο.

Σχηματίζονται τα περισσότερα από το θέμα των απολύτων, αν προστεθεί η κατάληξη **-πλάσιος**.

π.χ. *(δύο) δι-πλάσιος, (τρία) τρι-πλάσιος, (δέκα) δεκα-πλάσιος*.

***Σημείωση****:* Κατά τα αναλογικά σε **-πλάσιος** σχηματίστηκαν και τα **πολλαπλάσιος** (από το πολύς) και **ποσαπλάσιος** (από το πόσος).

### ΚΛΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

**Ι.** Τα **τακτικά**, τα **χρονικά** και τα **αναλογικά** αριθμητικά κλίνονται ως τρικατάληκτα επίθετα της β κλίσης.

**ΤΑΚΤΙΚΑ:** -ος, -η, -ον ή -ος, -α, -ον.

**ΧΡΟΝΙΚΑ:** -αῖος, -αία, -αῖον.

**ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ:** -ιος, ία, -ιον.

***Σημείωση****:* Το θηλυκό του **ὄγδοος** είναι: **ἡ ὀγδόη**.

**ΙΙ.** Τα **πολλαπλασιαστικά** αριθμητικά κλίνονται όπως τα συνηρημένα τρικατάληκτα επίθετα της β᾿ κλίσης, σε **-οῦς, -ῆ, -οῦν**.

**ΙΙΙ.** Τα **απόλυτα** αριθμητικά:

**α.** Από το πέντε ως το ἑκατόν είναι άκλιτα.

**β.** Απο το διακόσιοι, -αι, -α και πέρα είναι τρικατάληκτα επίθετα με τρία γένη και κλίνονται μόνο στον πληθυντικό (π.χ. διακόσιοι, τῶν διακοσίων κ.λ.π.).

**Σημείωση**: Τα απόλυτα από το διακόσιοι και πέρα βρίσκονται και στον ενικό, όταν συνοδεύουν ουσιαστικά περιληπτικά: π.χ. **διακοσία ἵππος** **(= 200 ἱππεῖς), χιλία ναῦς (= 1000 πλοία)**

Το απόλυτο αριθμητικό του **10000 μύριοι - μύριαι - μύρια** και διαφοροποιείται από το: ***μυρίοι - μυρίαι - μυρία*** που σημαίνει: ***αναρίθμητοι - άπειροι*** και που έχει και ενικό: μυρίος - μυρία - μυρίον

**γ.** Τα ***τέσσερα πρώτα αριθμητικά*** κλίνονται ως εξής:

**εἷς - μία - ἕν**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ** | **ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| εἷς  ἑνός  ἑνί  ἕνα | μία  μιᾶς  μιᾷ  μίαν | ἕν  ἑνός  ἑνί  ἕν |

**δύο τρεῖς-τρία**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Για τα τρία Γένη (δυϊκός)** | ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| δύο  δυοῖν  δυοῖν  δύο | τρεῖς  τριῶν  τρισί(ν)  τρεῖς | τρία  τριῶν  τρισί(ν)  τρία |

**τέτταρες - τέτταρα**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ** | **ΟΥΔΕΤΕΡΟ** |
| τέτταρες  τεττάρων  τέτταρσι(ν)  τέτταρας | τέτταρα  τεττάρων  τέτταρσι(ν)  τέτταρα |

***Σημείωση****:* Το ***δύο***κλίνεται μόνο στο δυϊκό αλλά βρίσκεται και σαν άκλιτο, ενώ μεταγενέστεροι τύποι είναι και ***δυεῖν*** (αντί για ***δυοῖν***) και δοτ. πληθυντικού ***δυσί(ν).***

##### ΙΙ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Φανερώνουν αφηρημένη αριθμητική ποσότητα, δηλαδή πλήθος από όμοιες μονάδες οποιουδήποτε είδους, που θεωρούνται σαν ένα σύνολο.

Είναι όλα θηλυκά και σχηματίζονται από το θέμα των απολύτων, αν προστεθεί η κατάληξη **-άς.**

π.χ. *(δύο) δυ-άς (δέκα) δεκ-άς*

*(τρία) τρι-άς (ἑκατόν) ἑκατοντ-άς.*

*Σημείωση:* του **εἷς**  **→** μον-άς και σπάνια ἡ ἑν-άς

του **τέσσαρα**  **→** ἡ τετράς

του **πέντε** **→** ἡ πεμπ-άς

του **ἑπτά** **→** ἡ ἑπτ-άς και ἡ ἑβδομ-άς

του **ὀκτώ** **→** ἡ ὀκτ-άς και ἡ ὀγδο-άς

του **εἴκοσιν**  **→** ἡ εἰκ-άς

του **τριάκοντα** **→** ἡ τριακ-άς

Κλίνονται όπως τα οδοντικόληκτα ουσιαστικά της γ᾿ κλίσης σε -άς (γεν: άδος)

#### ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Φανερώνουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται κάτι, δίδεται απάντηση στην ερώτηση «ποσάκις».

Σχηματίζονται, αν στο θέμα των απολύτων προστεθεί η κατάληξη **-κις ή -άκις**.

π.χ. *(πέντε) πεντ-άκις,*

*(ἕξ) ἑξ-άκις,*

*(ἑπτά) ἑπτά-κις,*

*(δέκα) δεκά-κις...*

*Σημείωση:* του **εἶς** → ἅπαξ

τοῦ **τρεῖς** → τρίς

τοῦ **δύο** → δίς

τοῦ **ἐννέα** → ἐν-άκις

###### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

***Α. ΕΚΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΩΝ:***

**Ι.** Οι σύνθετοι αριθμοί εκφέρονται με τους εξής τρόπους:

- προτάσσεται **ο κάθε φορά μικρότερος πριν από το μεγαλύτερο** με τον σύνδεσμο καί ανάμεσά τους. **π.χ. (123)** τρεῖς καί εἴκοσι καί ἑκατόν.

- προτάσσεται **ο κάθε φορά μεγαλύτερος πριν από το μικρότερο με ή χωρίς** το σύνδεσμο ***καί*** ανάμεσά τους.

**(123)** ἑκατόν και εἴκοσιν καί τρία

**(123)** ἑκατόν εἴκοσι τρεῖς.

**ΙΙ.** Οι σύνθετοι αριθμοί 15-16-17-18-19 εκφέρονται στην αρχαία ελληνική με μία λέξη· πεντεκαίδεκα, ἑκκαίδεκα, ἑπτακαίδεκα, ὀκτωκαίδεκα, ἐννεακαίδεκα.

**ΙΙΙ.** ***Αριθμοί σύνθετοι από δεκάδες καί το ὀκτώ ή το ἐννέα*** (π.χ. 18-19, 28-29, 38-39, 48-49...) ***εκφέρονται συνήθως περιφραστικά με την αφαίρεση μιας ή δύο μονάδων από την αμέσως ανώτερη δεκάδα χρησιμοποιώντας τη μετοχή ενεστώτα του ρ. δέω (=χρειάζομαι, έχω έλλειψη)*** στον κατάλληλο κάθε φορά τύπο μαζί με την γενική ***ἑνός ή μιᾶς ή δυοῖν.***

π.χ. *δυοῖν δέοντα εἴκοσι τάλαντα (τάλαντα που χρειάζονται δύο για να γίουν 20, δηλαδή είκοσι παρά δύο= 18)*

π.χ. *μιᾶς δέουσαι εἴκοσι τριήρεις (=19)*

*δυοῖν δέον τριακοστόν ἔτος (=28)*

*ἑνός δέοντες τριάκοντα ἄνδρες (=29)*

***Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 10 ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΟΛΥΤΟ** | **ΤΑΚΤΙΚΟ** | **ΠΟΛΛ/ΣΙΑΣΤ** | **ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ** | **ΧΡΟΝΙΚΑ** | **ΟΥΣΙΑΣΤ.** | **ΕΠΙΡΡ.** |
| εἷς  δύο  τρεῖς  τέσσαρες  πέντε  ἕξ  ἑπτά  ὀκτώ  ἐννέα  δέκα | πρῶτος  δεύτερος  τρίτος  τέταρτος  πέμπτος  ἕκτος  ἕβδομος  ὄγδοος  ἔνατος  δέκατος | ἁπλοῦς  διπλοῦς  τριπλοῦς  τετραπλοῦς  πενταπλοῦς  ἑξαπλοῦς  ἑπταπλοῦς  ὀκταπλοῦς  ἐννεαπλοῦς  δεκαπλοῦς | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  διπλάσιος  τριπλάσιος  τετραπλάσιος  πενταπλάσιος  ἑξαπλάσιος  ἑπταπλάσιος  ὀκταπλάσιος  ἐννεαπλάσιος  δεκαπλάσιος | (πρωταῖος)  δευτεραῖος τριταῖος τεταρταῖος πεμπταῖος  (ἑκταῖος)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ἐναταῖος  δεκαταῖος | μονάς/ἑνάς  δυάς  τριάς  τετράς  πεμπάς  ἑξάς  ἑπτάς/ἑβδομάς  ὀκτάς/ὀγδοάς  ἐννεάς  δεκάς | ἅπαξ  δίς  τρίς  τετράκις  πεντάκις  ἑξάκις  ἑπτάκις  ὀκτάκις  ἐνάκις  δεκάκις |

***ΑΣΚΗΣΕΙΣ***

**1)** Τα παρακάτω αριθμητικά να τα τοποθετήσετε στη στήλη που ανήκουν και να τα αντικαταστήσετε στα άλλα είδη στην ίδια πτώση.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Αριθμ.** | **Απολ.** | **Τακτ.** | **Χρον.** | **Πολλαπλ.** | **Αναλ.** | **Ουσ.** | **Επίρρ.** |
| **τριπλοῖς**  **ὀκτώ**  **δεκαταίῳ**  **ἑκατοστή**  **χίλια**  **ἑνός**  **ἑνδεκάτῃ**  **ἐννεακαίδεκα**  **δύο**  **εἰκάδι**  **ἁπλᾶ** |  |  |  |  |  |  |  |

**2)** Να συμπληρώσετε τους ζητούμενους τύπους

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Απόλυτα** | **Τακτικά** | **Πολλ/στικά** | **Αναλογικά** | **Χρονικά** | **Ουσιαστικά** | **Επιρρ.** |
| δύο | πρῶτος | ὁκταπλοῦς | ἑπταπλάσιος | πεμπταῖος | δωδεκάς  μυριάς | ἐνάκις |

# ΡΗΜΑ

##### ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΟΣ

βλ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ σελ. 147-152

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ρήματα με τη συζυγία στην οποία ανήκουν.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Α᾿ συζυγία** | **Β᾿ συζυγία** |
| **λαμβάνω**  **δείκνυμι**  **πράττω**  **νικῶ**  **ἵημι**  **καλοῦμαι**  **μείγνυμι**  **αἱρῶ**  **χρῶμαι**  **τίθεμαι**  **ἀμφιέννυμαι** |  |  |

**2.** Να τοποθετηθούν τα ρήματα στην κατάλληλη στήλη ανάλογα με τη διάθεση στην οποία βρίσκονται.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ενεργητική** | **Μέση** | **Παθητική** | **Ουδέτερη** |
| **λαμβάνω**  **μένω**  **γραφήσομαι**  **γυμνάζομαι**  **ἐλύθην**  **εὖ πάσχω**  **θεραπεύομαι**  **αἰσθάνομαι**  **ἁλίσκομαι**  **βλάπτω** |  |  |  |  |

**ΑΥΞΗΣΗ**

* Τίθεται μόνο στους ιστορικούς χρόνους (παρατατικό, αόριστο, υπερσυντέλικο)
* Υπάρχει **μόνο στην Οριστική**.

π.χ. Ορ.: ἐπαίδευσα ᾤκησα

Υποτ.: παιδεύσω οἰκήσω

Ευκτ.: παιδεύσαιμι κλπ. οἰκήσαιμι κλπ.

### Α. Ομαλή αύξηση στα απλά ρήματα

**1. Συλλαβική αύξηση**

* σε ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο
* προστίθεται ένα -ἐ- στην αρχή του θέματος

π.χ. γράφω → ἔ-γραφον ἔ-γραψα ἐ-γεγράφειν

λύω → ἔ-λυον ἔ-λυσα ἐ-λελύκειν

παιδεύομαι → ἐ-παιδευόμην ἐ-παιδευσάμην ἐ-πεπαιδεύμην

Προσοχή:

Το **αρχικό ῥ** του θέματος **διπλασιάζεται** μετά το -ἐ- της συλλαβικής αύξησης (και μετά από κάθε βραχύχρονο φωνήεν).

π.χ. ῥίπτω → ἔρριπτον ἔρριψα

ῥέω → ἔρρεον ἐρρύην

* κατά + ρίπτω → καταρρίπτω, κατέρριπτον

**2. Χρονική αύξηση**

* σε ρήματα που το θέμα τους αρχίζει από φωνήεν ή δίφθογγο
* είναι η έκταση του αρχικού βραχύχρονου φωνήεντος του θέματος.

##### Εκτάσεις χρονικής αύξησης

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ἀ → η  ε → η  ο → ω  ι → ι  ῦ → υ | ἄγω → ἦγον  ἐλπίζω→ ἤλπιζον  ὁρίζω → ὥριζον  ἱδρύω → ἵδρυον  ὑβρίζω → ὕβριζον | αι → ῃ  ει → ῃ  οι → ῳ  αυ → ηυ  ευ → ηυ | αἰσθάνομαι→ ᾐσθανόμην  εἰκάζω → ᾔκαζον  οἰκῶ → ᾤκουν  αὐξάνω → ηὔξανον  \* |

|  |
| --- |
| **Περιπτώσεις για το ευ** |
| **α)** ευ + σύμφωνο → ευ/ηυ  π.χ. εὐτυχῶ → εὐτύχουν/ηὐτύχουν  **β)** ευ + μακρό φωνήεν → αμετάβλητο  π.χ. εὐημερῶ → εὐημέρουν  **γ)** ευ + βραχύ φωνήεν → ευ + βραχύ/μακρό  π.χ. εὐεργετῶ → εὐεργέτουν/εὐηργέτουν |

### Β. Ομαλή αύξηση στα σύνθετα ρήματα

**α. σύνθετα ή παρασύνθετα με πρώτο συνθετικό πρόθεση**

* Η αύξηση τίθεται **εσωτερικά** (ανάμεσα στην πρόθεση και στο ρήμα)

π.χ. παρανομῶ → παρ-ε-νόμουν

εἰσρέω → εἰσ-έ-ρρεον

ὑπερβάλλω → ὑπερ-έ-βαλλον

συνάγω → συν-ῆγον

κατ-οικῶ → κατ-ῴκουν

- Αν το ρήμα είναι σύνθετο με δύο προθέσεις, η αύξηση μπαίνει μετά τη δεύτερη πρόθεση.

π.χ. συγκαταλέγω → συγκατ-έ-λεγον

προεξάγω → προεξ-ῆγον

- Το ρ. **καταναλίσκω** εξαιρείται και έχει την αύξηση μετά την πρώτη πρόθεση

π.χ. καταναλίσκω → κατ**η**νάλισκον, κατ**η**νάλωσα

**β) Παρασύνθετα με πρώτο συνθετικό άλλη λέξη εκτός από πρόθεση**

Η αύξηση τίθεται εξωτερικά, στην αρχή, σαν να ήταν απλά

μυθολογῶ → ἐ-μυθολόγουν ἐ-μυθολόγησα

δυστυχῶ → ἐ-δυστύχουν ἐ-δυστύχησα

ἀδικῶ → ἠδίκουν ἠδίκησα

οἰκοδομῶ → ᾠκοδόμουν ᾠκοδόμησα

**Οι προθέσεις ως πρώτο συνθετικό**

**1)** Η πρόθεση **ἐκ** γίνεται **ἐξ** μπροστά από το ε- της συλλαβικής αύξησης (και μπροστά από κάθε τύπο με φωνήεν)

π.χ. ἐκφέρω → ἐξέφερον

ἐκλέγω → ἐξέλεξα

ἐκβάλλω → ἐξέβαλλον

ἐξάγω → ἐξῆγον

**2)** Οι προθέσεις που λήγουν σε φωνήεν παθαίνουν **έκθλιψη** (αποβολή του τελικού φωνήεντος της λέξης) μπροστά από το ε της συλλαβικής αύξησης (και μπροστά από κάθε τύπο με φωνήεν).

π.χ. ἀποβάλλω → ἀπέβαλλον

καταφέρω → κατέφερον

διαμένω → διέμεινα

παράγω → παρήγαγον

* Οι προθέσεις **περί** και **πρό** δεν παθαίνουν έκθλιψη. Το **ο** όμως της πρό συχνά συναιρείται με το ακόλουθο ε.

π.χ. προτάσσω → προέταττον (προύταττον)

καταφέρω → κατέφερον

διαμένω → διέμεινα

παράγω → παρήγαγον

* Το **τ** και το **π** των προθέσεων μετά την έκθλιψη τρέπονται σε **θ** και **φ** αντίστοιχα, αν το δεύτερο συνθετικό είναι δασυνόμενο.

π.χ. κατά + ὁρῶ → **καθορῶ** αλλά **κατεῖδον**

ἀπό + ἔχω → **ἀπέχω** αλλά **ἀφέξω**

ἀντί + ἴσταμαι → **ἀνθίσταμαι** αλλά **ἀντέστην**

**3)** Προσοχή με το τελικό **ν** των προθέσεων **ἐν** και **σύν**, αν το δεύτερο συνθετικό αρχίζει από σύμφωνο:

**ν + π** ἐν + φύομαι → ἐμφύομαι, ἐνεφυόμην

**β**

**φ**  **→** μ σύν + πίπτω → συμπίπτω, συνέπιπτον

**ψ**

**ν + κ**

**γ**  ἐν + χέω → ἐγχέω, ἐνέχεον

**χ**  **→** γ σύν + γράφω → συγγράφω, συνέγραφον

**ξ**

**ν + τ**

**δ** σύν + τίθημι → συντίθημι, συνετίθην

**θ** **→** ν ἐν +νοῶ → ἐννοῶ, ἐνενόουν

**ν**

**ν + μ**  **αφομοιώνεται** ἐν + μένω → ἐμμένω, ἐνέμενον

**λ**  **→** **(μ, λ, ρ)** σύν + λέγω → συλλέγω, συνέλεγον

**ρ**  σύν + ρέω → συρρέω, συνέρρεον

**ν + ζ → αποβάλλεται** σύν + ζῶ → συζῶ, συνέζων

**αποβάλλεται** σύν+στρατεύω → συστρατεύω, συνεστράτευον

**ν + σ**  (αν ακολουθεί σύμφωνο)

**αφομοιώνεται** σύν + σιτίζω → συσσιτίζω, συνεσίτιζον

(αν ακολουθεί φωνήεν)

### Γ. Ανώμαλη Αύξηση

Ι. Στα απλά ρήματα

**1)** Έχουν ομαλή αύξηση ἐ- και ανώμαλη η-, αν και αρχίζουν από σύμφωνο (από αναλογία προς το ρ. **θέλω / ἐθέλω → ἔθελον / ἤθελον**

**βούλομαι →** ἐβουλόμην ἐβουλήθην

ἠβουλόμην ἠβουλήθην

**δύναμαι →** ἐδυνάμην ἐδυνήθην / ἐδυνάσθην

ἠδυνάμην ἠδυνήθην

**μέλλω →** ἔ/ἤμελλον ἐμέλλησα

**2)** Τρέπουν το αρχικό **ε σε ει-** (και όχι σε η-)

* **ἐθίζω** → εἴθιζον, εἴθισα
* **ἕλκω** → εἷλκον, εἴλκυσα
* **ἑλίττω** → εἵλιττον, εἴλιξα
* **ἕπομαι** → εἱπόμην, ἐσπόμην
* **περιέπω** → περιεῖπον, (περιέσπον)
* **ἕρπω** → εἷρπον
* **ἑστιαω -ῶ** → εἱστίων, εἱστίασα
* **ἐάω ῶ** → εἴων, εἴασα
* **ἐργάζομαι**→ εἰργαζόμην/ἠργαζόμην, εἰργασάμην/ἠργασάμην/εἰργάσθην
* **ἔχω** → εἶχον

**3)** Έχουν **συλλαβική αύξηση** αν και αρχίζουν από φωνήεν

* ὠθῶ → ἐώθουν, ἔωσα
* ὠνοῦμαι → ἐωνούμην, ἐωνησάμην/ἐωνήθην/ἐπριάμην
* (κατ)άγνυμι → κατέαξα
* ἁλίσκομαι → ἡλισκόμην ἑάλων/ἥλων

**4)** Έχουν ταυτόχρονα **συλλαβική και χρονική αύξηση**

* ὁράω-ῶ → ἑώρων, εἶδον
* (ἀν)οίγω → (ἀν)έῳγον, ἀνέῳξα
* ἔοικα → ἐῴκειν

**5)** Παίρνει αύξηση **στη δεύτερη συλλαβή**

* ἑορτάζω → ἑώρταζον, ἑώρτασα

ΙΙ) Σύνθετα ή Παρασύνθετα ρήματα

**1)** Έχουν την **αύξηση στην αρχή**, πριν από την πρόθεση

* ἀμφιέννυμι → ἠμφιέννυν, ἡμφίεσα
* ἐπίσταμαι → ἠπιστάμην
* ἐπείγω → ἤπειγον, (ἤπειξα)
* καθέζομαι → ἐκαθεζόμην, (ἐκαθέσθην)
* ἐγγυάω-ῶ → ἠγγύων, ἠγγύησα
* ἐναντιόομαι-οῦμια → ἠναντιούμην, ἠναντιώθην
* ἐμπεδόω-ῶ → ἠμπέδουν
* ἐμπολάω-ῶ → ἠμπόλων, ἠμπόλησα
* προοιμιάζομαι → ἐπροοιμιασάμην

**2)** Σχηματίζουν τύπο με **εσωτερική** και τύπο **εξωτερική** αύξηση

* καθεύδω → ἐκάθευδον/καθηῦδον
* κάθημαι → ἐκαθήμην/καθήμην
* καθίζω → ἐκάθιζον/καθῖζον ἐκάθισα/καθῖσα
* ἐκκλησιάζω → ἠκκλησίαζον/ἐξεκλησίαζον

**3)** Έχουν συγχρόνως δύο αυξήσεις **(εσωτερική και εξωτερική)**

* ἀμφιγνοῶ → ἠμφεγνόουν, ἠμφεγνόησα
* ἀμφισβητῶ → ἠμφεσβήτουν, ἠμφεσβήτησα
* ἀνέχομαι → ἠνειχόμην, ἠνεσχόμην
* ἐπανορθῶ → ἐπηνώρθουν, ἐπηνώρθωσα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να συμπληρώσετε τους ζητούμενους τύπους:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ενεστώτας** | **Παρατατικός** | **Ενεστώτας** | **Αόριστος** |
| καταλύω  περιβάλλω  οἰκτίρω  ἀντεκτάσσω  συμμεταβάλλω  κακοπαθῶ  ἀδικῶ  διορθῶ  αἰτιῶμαι  συγκατοικίζω  ἐφίσταμαι  κατέχω  ἀγνοῶ  ἐπαινῶ  διοικῶ  ὁμοφρονῶ  διηγοῦμαι  ἀπορῶ  συγχέω |  | συστρατεύω  ἐκλύω  ὁπλιτεύω  εὔχομαι  μυθολογῶ  συγκινδυνεύω  συρρέω  ἐγγίγνομαι  ἀπορῶ  ἐφορῶ  φιλονικῶ  προσάγω  ἐντάσσω  προλέγω  παράγω  ὑβρίζω  καθορῶ  ἀπορρίπτω  συγκαλῶ |  |

**2.** Να συμπληρωθεί ο πίνακας

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ενεστώτας** | **Παρατατικός** | **Ενεστώτας** | **Αόριστος** |
| συμμεταβάλλω  βούλομαι  ἐνοχλῶ  μέλλω  ἕρπω  ἐναντιοῦμαι  ἀνοίγω  ἐθίζω  κατοικῶ  ἐπαίρω  ἀφαιρῶ  ἑορτάζω  καθεύδω  ἀνέχομαι  καταναλίσκω  ἐκκλησιάζω  συστρέφω  περιέπω  ἐῶ |  | ἐγγράφω  κατάγνυμι  ἐῶ  δύναμαι  ἀνοίγω  ἐργάζομαι  ἁλίσκομαι  ὠνοῦμαι  ἐπανορθῶ  καθίζω  ἐκλέγω  προλέγω  συγκρίνω  ὠθῶ  εὐνοῶ  ἐμμένω  παροικοδομοῦμαι  προοιμιάζομαι  ἀφορῶ |  |

##### ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

* Τίθεται στους συντελικούς χρόνους (παρακείμενο, υπερσυντέλικο, συντελεσμένο μέλλοντα).
* Διατηρείται σε όλες τις εγκλίσεις και στους ονομαστικούς τύπους.

π.χ. παιδεύω: Οριστ.: πε-παίδευκα, ἐ-πε-παιδεύκειν

Απαρ.: πε-παιδευκέναι

Μετοχή: πε-παιδευκώς κ.λ.π.

Α. Ομαλός αναδιπλασιασμός στα απλά ρήματα

##### Είδη Αναδιπλασιασμού

**1) Επανάληψη του αρχικού συμφώνου του θέματος με ένα ε.**

Για ρήματα που το θέμα τους αρχίζει:

α) από **απλό σύμωνο** (εκτός του ῥ-)

λύω → λέ-λυκα, ἐ-λε-λύκειν

κελεύω → κε-κέλευκα, ἐ-κε-κελεύκειν

β) από **δύο σύμφωνα** από τα οποία το πρώτο είναι **άφωνο** και το δεύτερο **υγρό** ή **ένρινο**.

πνέω → πέ-πνευκα, ἐ-πε-πνεύκειν

γράφομαι → γέ-γραμμαι, ἐ-γε-γράμμην

πλέω → πέ-πλευκα, ἐ-πε-πλεύκειν

πράττω → πέ-πραχα, ἐ-πε-πράχειν

→ Όταν το ρήμα αρχίζει από δασύπνοο σύμφωνο (χ, φ, θ) στον αναδιπλασιασμό τρέπεται στο αντίστοιχο χιλόπνοο (κ, π, τ).

**χ → κ** χορεύω → κε-χόρευκα, ἐ-κε-χορεύκειν

**φ → π** φύομαι → πέ-φυκα, ἐ-πε-φύκειν

**θ → τ** θνῄσκω → τέθνηκα, ἐ-τε-θνήκειν

**2) Συλλαβική αύξηση (ἐ-)**

Για ρήματα που το θέμα τους αρχίζει:

**α)** από **διπλό σύμφωνο**

ζητῶ → ἐ-ζήτηκα, ἐ-ζητήκειν

ψεύδομαι → ἔ-ψευσμαι, ἐ-ψεύσμην

**β)** από **ῥ-**

ῥίπτω → ἔρριφα, ἐρρίφειν

ῥέω → ἐρρύηκα, ἐρρυήκειν

**γ)** από **τρία σύμφωνα**

στρατηγῶ → ἐ-στρατήγηκα, ἐ-στρατηγήκειν

στρατεύομαι → ἐ-στράτευμαι, ἐ-στρατεύμην

δ) Από δύο σύμφωνα, χωρίς όμως να είναι το πρώτο άφωνο και το δεύτερο υγρό ή ένρινο

φθείρω → ἔ-φθαρκα, ἐ-φθάρκειν

σπουδάζω → ἐ-σπούδακα, ἐ-σπουδάκειν

**3) Χρονική αύξηση**

Για ρήματα που αρχίζουν από **φωνήεν** ή **δίφθογγο.**

→ Ισχύουν οι μετατροπές της χρονικής αύξησης.

ἁθροίζω → ἥθροικα, ἡθροίκειν

αἰσθάνομαι → ᾔσθημαι, ᾐσθήμην

οἰκέω-ῶ → ᾤηκα, ᾠκήκειν

Β) Ομαλός αναδιπλασιασμός στα σύνθετα ρήματα

Ισχύει ό,τι και στην αύξηση

**α)** **μετά την πρόθεση**

συνοικῶ → συνῴνηκα, συνῳκήκειν

ἀφικνοῦμαι → ἀφῖγμαι, ἀφίγμην

ἀπογράφω → ἀπο-γέ-γραφα, ἀπ-ε-γε-γράφειν

ἐγκωμιάζω → ἐγ-κε-κωμίακα, ἐν-ε-κε-κωμιάκειν

**β) στην αρχή**

μυθολογῶ → με-μυθολόγηκα

δυστυχῶ → δε-δυστύχηκα

οἰκοδομῶ → ᾠκοδόμηκα

ἀδικῶ → ἠδίκηκα

Γ) Ανώμαλος Αναδιπλασιασμός

**1α)** Τα ρήματα από **γν-** έχουν αναδιπλασιασμό β' είδους (ἐ-)

γνωρίζω → ἔ-γνώρικα, ἐγνωρίκειν

γι-γνώσκω → ἔ-γνωκα, ἐγνωκειν

αλλά: γίγνομαι → γέγονα ἐγεγόνειν και

γεγένημαι ἐγεγενήμην

**1β)** Τα ρήματα **κτῶμαι, μιμνήσκομαι** (και μιμνῄσκομαι) και **πίπτω** έχουν αναδιπλασιασμό α' είδους

πίπτω → πέ-πτωκα, ἐ-πε-πτώκειν

μιμνήσκομαι → μέ-μνημαι, ἐ-με-μνήμην

κτῶμαι → κέ-κτημαι, ἐ-κε-κτήμην

αλλά και ἔκτημαι, ἐκτήμην.

**2)** έχουν **διπλό αναδιπλασιασμό** (όπως και αύξηση)

ἀνοίγω → ἀνέῳχα ἀνεῴχειν

ἀνέῳγμαι ἀνεῴγμην

ὁρῶ → ἑώρακα (και ἑόρακα), ἑωράκειν

**3)** Τρέπουν το αρχικό **ε σε ει** (όπως και στην αύξηση).

ἐθίζω → εἴθικα

ἕλκω → εἵλκυκα

ἑστιῶ → εἱστίακα

ἐργάζομαι → εἴργασμαι

ἐάω-ῶ → εἴακα

**4)** Παίρνουν αναδιπλασιασμό **ἐ-**, αν και αρχίζουν από φωνήεν

ἁλίσκομαι → ἑάλωκα/ἥλωκα, ἡλώκειν

ὠθοῦμαι → ἐώνημαι

κατάγνυμι → κατέαγα

**5)** έχουν αναδιπλασιασμό **ει** και αρχίζουν από σύμφωνο

λαμβάνω → εἴληφα, εἰλήφειν

λέγω → εἴρηκα, εἰρήκειν

λαγχάνω → εἴληχα, εἰλήχειν

συλλέγω → συνείλοχα, συνειλόχην

διαλέγομαι → διείλεγμαι, διειλέγμην

Προσοχή στα άχρηστα στον ενεστώτα ρήματα:

μείρομαι → εἵμαρται

ἔθω → εἴωθα

**Ενεστωτικός Αναδιπλασιασμός**

* Είναι η επανάληψη του αρχικού συμφώνου του θέματος με ένα ι.
* Διατηρείται μόνο σε ενεστώτα και παρατατικό.

π.χ. γι-γνώσκω ἐ-γί-γνωσκον

δί-δωμι ἐ-δί-δουν

τίθημι ἐ-τί-θην

* Τα ρ. διδάσκω και βιβάζω διατηρούν τον ενεστωτικό αναδιπλασιασμό σε όλους τους χρόνους

διδάσκω βιβάζω

ἐδίδασκον ἐβίβαζον

διδάξω βιβῶ

ἐδίδαξα ἐβίβασα

δεδίδαχα -

(ἐδεδιδάχειν) -

**Αττικός Αναδιπλασιασμός**

* Για ρήματα που το θέμα τους αρχίζει από **α, ε** ή **ο**
* Είναι η επανάληψη των δύο πρώτων φθόγγων του θέματος και η έκταση του (εσωτερικού τώρα) αρχικού φωνήεντος **(α → η, ε → η, ο → ω)**
* Συμβαίνει σε **παρακείμενο** και **υπερσυντέλικο**
* Όσα ρ. αρχίζουν από **α** ή **ο** στον υπερσυντέλικο παίρνουν **και χρονική αύξηση**, όσα όμως αρχίζουν από ε δεν έχουν άλλη αύξηση στον υπερσυντέλικο.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Παρακείμενος** | **Υπερσυντέλικος** |
| **ἀκούω** | (θ. ἀκο-) | → | ἀκήκοα | ἠκηκόειν |
| **ἀλείφω** | (θ. ἀλιφ-) | → | ἀλήλιφα |  |
| **ἐλαύνω** | (θ. ἐλα-) | → | ἐλήλακα | ἐληλάκειν |
| **ἐλέγχομαι** | (θ. ἐλεγχ-) | → | ἐλήλεγμαι | ἐληλέγμην |
| **ἐμέω-ῶ** | (θ. ἐμε-) | → | ἐμήμεκα | ἐμημέκειν |
| **ἔρχομαι** | (θ. ἐλυθ-) | → | ἐλήλυθα | ἐληλύθειν |
| **ἐσθίω** | (θ. ἐδο-) | → | ἐδήδοκα |  |
| **ὅμνυμι** | (θ. ὀμο-) | → | ὀμώμοκα | ὠμωμόκειν |
| **(ἀπ)όλλυμι** | (θ. ὀλε-) | → | ὀλώλεκα | ὠλωλέκειν |
| **(ἀπ)όλλυμαι** | (θ. ὀλ-) | → | ὄλωλα | ὠλώλειν |
| **ὀρύττω** | (θ. ὀρυχ-) | → | ὀρώρυχα | ὠρωρύχειν |
| **φέρω** | (θ. ἐνεκ-) | → | ἐνήνοχα | ἐνηνόχειν |
| **ἐγείρομαι** | (θ. ἐγερ-) | → | ἐγήγερμαι | ἐγηγέρμην |
| **ἐγείρομαι** | (θ. ἐγορ-) | → | ἐγρήγορα | ἐγρηγόρειν |
| **ἐγείρω** | (θ. ἐγερ-) | → | ἐγήγερκα | ἐγηγέρκειν |
| **ἄγω** | (θ. ἄγ-) | → | ἀγήοχα | ἠγηόχειν |

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να συμπληρώσετε τους ζητούμενους τύπους.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ενεστώτας** | **Παρακείμενος** | **Ενεστώτας** | **Υπερσυντέλικος** |
| βλάπτω  θάπτω  συνοικῶ  φυτεύω  ἐγχειρίζω  ἅπτομαι  ἐῶ  διορίζω  στρατεύω  ῥίπτω  ὑβρίζω  ἐργάζομαι  κτῶμαι  οἰκοδομῶ |  | ἐμμένω  καταδύω  ἐγχειρῶ  δέχομαι  ἐννοῶ  ἐπιτρέπομαι  ἀδικῶ  ὁρῶ  ψάλλω  ἐγγίγνομαι  θεραπεύομαι  φρονῶ  συγχέω  πνέω |  |

**2.** Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ενεστώτας** | **Παρακείμενος** | **Ενεστώτας** | **Υπερσυντέλικος** |
| διορθόω-ῶ  διακόπτω  καθορίζω  ἀπάγω  ἐπαίρω  συστρατεύομαι  ἐγκαλύπτω  ἀναγγέλλω  προαποστέλλω  συνθηρεύω  ῥέω  διοικῶ  συμψηφίζομαι  ἐγγράφω  ἀκούω  ὠθοῦμαι  διαισθάνομαι |  | εὔχομαι  ἐκθλίβω  ἐγκωμιάζω  ἀποθνῄσκω  καθαιρῶ  ἐκθύω  προσορμίζομαι  συστρέφομαι  συντρέφομαι  ἱδρύομαι  λείπομαι  ἀπολογοῦμαι  πίπτω  ἐλαύνω  ἐμέω-ῶ  φθείρω  συνομιλῶ |  |

# ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ "ΕΙΜΙ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. | **εἰμί**  εἶ  ἐστί(ν)  ἐσμέν  ἐστέ  είσί(ν) | ὦ  ἦς  ᾖ  ὦμεν  ἦτε  ὦσι(ν) | εἴην  εἴης  εἴη  εἴημεν/εἶμεν  εἴητε/εἶτε  εἴησαν/εἶεν | -  ἴσθι  ἔστω  -  ἔστε  ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν | εἶναι ΜΕΤΟΧΗ ὤν  οὖσα  ὄν |
| Παρτ. | **ἦ-ἦν**  ἦσθα  ἦν  ἦμεν  ἦτε (ἦστε)  ἦσαν |  |  |  |  |
| Μελλ. | **ἔσομαι**  ἔσῃ - ἔσει  ἔσται  ἐσόμεθα  ἔσεσθε  ἔσονται |  | ἐσοίμην  ἔσοιο  ἔσοιτο  ἐσοίμεθα  ἔσοισθε  ἔσοιντο |  | ἔσεσθαι ΜΕΤΟΧΗ ἐσόμενος  ἐσομένη  ἐσόμενον |
| Αόρ. β' | **ἐγενόμην** |  |  |  |  |
| Παρκ. | **γέγονα** |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **ἐγεγόνειν** |  |  |  |  |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1)** Τα σύνθετα του «εἰμί» ανεβάζουν τον τόνο στην πρόθεση στην οριστική ενεστώτα και στο β' ενικό - β' πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα. Συνεπώς:

Οριστική: **σύν-ειμι** Προστακτική: **-**

**σύν-ει**  **σύν-ισθι**

**σύν-εστι(ν)**  **συν-έστω**

**σύν-εσμεν** **-**

**σύν-εστε** **σύν-εστε**

**σύν-εισι(ν)**  **συν-έστω(σα)ν/συν-όντων**

(Σημ.: στους υπολ. τύπους τονίζεται όπου και απλό)

**2)** Ο τύπος ἐστί(ν) ανεβάζει τον τόνο: **«ἔστι(ν)»:**

**i)** όταν βρίσκεται στην **αρχή πρότασης**: π.χ. ἔστι μέν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως.

**ii) όταν είναι «υπαρκτικό»** (μτφρ: υπάρχει):

π.χ. γίγνωσκε ὅτι ἔστι θεός.

**iii)** **όταν είναι «απρόσωπο»** (μτφρ: είναι δυνατόν - μπορεί - επιτρέπεται):

π.χ. τούτους ἔστι λαβεῖν.

**iv)** όταν βρίσκεται ύστερα από τις λέξεις: **οὐκ-μή-εἰ-καί-ὡς-ἀλλά-τοῦτο**:

π.χ. οὐκ ἔστι, τοῦτ᾿ ἔστι...

**v)** στις φράσεις: **ἔστιν ὅς**: κάποιος

**ἔστιν ὅτε:** κάποτε

**ἔστιν ὅπου:** κάπου

**ἔστιν ὅπως:** κάπως κ.α.

**3)** 'Ολοι οι **δισύλλαβοι τύποι** της οριστικής ενεστώτα - συνεπώς πλήν του τύπου «εἶ» - είναι **εγκλιτικοί** (= χάνουν δηλ. τον τόνο τους ή τον ανεβάζουν στη λήγουσα της προηγούμενης λέξης).

π.χ. καιρός ἐστι

ἄξιόν ἐστι

ἡμεῖς ἐσμεν

οὗτοί εἰσιν

'Οταν όμως έχουν τη σημασία του «υπάρχω» δεν εγκλίνονται.

π.χ. στρατιῶται μέν εἰσίν ἐν τοῖς ὄρεσιν.

**4)** Προσοχή στους τύπους:

**πάρα: πάρεστι**

**ἔνι: ἔνεστι**

**μέτα: μέτεστι**

**5)** Προσοχή στους παρόμοιους τύπους του ρ. «εἰμί» που υπάρχουν στο ίδιο ρήμα ή και σε άλλα ρήματα.

**- εἶ** β' ενικό οριστ. ενεστ. «εἰμί»

β' ενικό οριστ. μελλ. «εἰμί»

**- ἦτε** β' πληθ. υποτ. ενεστ. «εἰμί»

β' πληθ. οριστ. πρττ. «εἰμί»

**- ἴσθι** β' ενικό προστ. ενεστ. «εἰμί»

β' ενικό προστ. ενεστ. «οἶδα»

**- ἔστε** β' πληθ. προστακτ. ενεστ. «εἰμί»

χρονικός σύνδεσμος

**- ὄντων** γ' πληθ. προστακτ. ενεστ. «εἰμί»

γεν. πληθ. μτχ ουδετ./αρσεν. γένους «εἰμί»

**-ἦν** α' ενικό οριστ. πρττ. «εἰμί»

γ' ενικό οριστ. πρττ. «εἰμί»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Να κλιθεί το ρ. **εἰμί** σύνθετο με την πρόθεση «παρά»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤ.** | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΟΧΗ |
|  |
| Παρατ. |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΟΧΗ |
|  |
| Μελλ. |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΟΧΗ |
|  |

# ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

# ΡΗΜΑΤΑ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

**λύω**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| **Ε**  **Ν**  **Ε**  **Σ**  **Τ**  **Ω**  **Τ**  **Α**  **Σ** | λύ-ω  λύ-εις  λύ-ει  λύ-ομεν  λύ-ετε  λύ-ουσι(ν) | λύ-ω  λύ-ῃς  λύ-ῃ  λύ-ωμεν  λύ-ητε  λύ-ωσι(ν) | λύ-οιμι  λύ-οις  λύ-οι  λύ-οιμεν  λύ-οιτε  λύ-οιεν | -  λῦ-ε  λυ-έτω  -  λύ-ετε  λυ-όντων/  λυ-έτωσαν | λύ-ειν |
| Μετοχή |
| λύ-ων  λύ-ουσα  λῦ-ον |
| **Π**  **Α**  **Ρ**  **Α**  **Τ**  **Α**  **Τ.** | ἔλυ-ον  ἔλυ-ες  ἔλυ-ε(ν)  ἐλύ-ομεν  ἐλύ-ετε  ἔλυ-ον |  |  |  |  |
| **Μ**  **Ε**  **Λ**  **Λ**  **Ο**  **Ν**  **Τ.** | λύ-σω  λύ-σεις  λύ-σει  λύ-σομεν  λύ-σετε  λύ-σουσι(ν) |  | λύ-σοιμι  λύ-σοις  λύ-σοι  λύ-σοιμεν  λύ-σοιτε  λύ-σοιεν |  | λύ-σειν |
| Μετοχή |
| λύ-σων  λύ-σουσα  λῦ-σον |
| **Α**  **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ο**  **Σ** | ἔλυ-σα  ἔλυ-σας  ἔλυ-σε(ν)  ἐλύ-σαμεν  ἐλύ-σατε  ἔλυ-σαν | λύ-σω  λύ-σης  λύ-σῃ  λύ-σωμεν  λύ-σητε  λύ-σωσι(ν) | λύ-σαιμι  λύ-σαις/λύσειας  λύ-σαι/λύσειε(ν)  λύ-σαιμεν  λύ-σαιτε  λύσαιεν/λύσειαν | -  λῦ-σον  λυ-σάτω  -  λύ-σατε  λυ-σάντων  /λυ-σάτωσαν | λῦ-σαι |
| **Μετοχή** |
| λύ-σας  λύ-σασα  λῦ-σαν |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Π**  **Α**  **Ρ**  **Α**  **Κ**  **Ε**  **Ι**  **Μ**  **Ε**  **Ν**  **Ο**  **Σ** | λέλυ-κα  λέλυ-κας  λέλυ-κε(ν)  λελύ-καμεν  λελύ-κατε  λελύ-κασι(ν) | λελύ-κω  λελύ-κης  λελύ-κῃ  λελύ-κωμεν  λελύ-κητε  λελύ-κωσι(ν)  ή  λελυκώς, ὦ  -κυῖα, ᾖς  -κός ᾖ  λελυκότες, ὦμεν  -κυῖαι, ἦτε  -κότα ὦσι(ν) | λελύ-κοιμι  λελύ-κοις  λελύ-κοι  λελύ-κοιμεν  λελύ-κοιτε  λελύ-κοιεν  ή  λελυκώς, εἴην  -κυῖα, εἴης  -κός εἴη  λελυκότες, εἴημεν  /εἶμεν  -κυῖαι, εἴητε/  εἶτε  -κότα εἴησαν  /εἴεν | -  λελυκώς,-κυῖα, κός ἴσθι  λελυκώς,-κυῖα, κός  ἔστω  -  λελυκότες -κυῖαι, -κότα  ἔστε  λελυκότες -κυῖαι, -κότα  ἔστων/ἔστωσαν/ὄντων | λελυ-κέναι |
| Μετοχή |
| λελυ-κώς  λελυ-κυῖα  λελυ-κός |
| **Υ**  **Π**  **Ε**  **Ρ**  **Σ**  **Υ**  **Ν**  **Τ.** | ἐλελύ-κειν  ἐλελύ-κεις  ἐλελύ-κει  ἐλελύ-κεμεν  ἐλελύ-κετε  ἐλελύ-κεσαν |  |  |  |  |
| **Σ**  **Υ**  **Ν**  **Τ.**  **Μ**  **Ε**  **Λ**  **Λ.** | λελυκώς ἔσομαι  κτλ.  λελυκότες ἐσόμεθα  κτλ. |  | λελυκώς ἐσοίμην  κτλ.  λελυκότες ἐσοίμεθα  κτλ. |  | λελυκώς  ἔσεσθαι |
| **Μετοχή** |
| λελυκώς  ἐσόμενος |

**λύομαι**

**ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ (ΜΕΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| **Ε**  **Ν**  **Ε**  **Σ**  **Τ**  **Ω**  **Τ.** | λύ-ομαι  λύ-ῃ/λύ-ει  λύ-εται  λυ-όμεθα  λύ-εσθε  λύ-ονται | λύ-ωμαι  λύ-ῃ  λύ-ηται  λυ-ώμεθα  λύ-ησθε  λύ-ωνται | λυ-οίμην  λύ-οιο  λύ-οιτο  λυ-οίμεθα  λύ-οισθε  λύ-οιντο | -  λύ-ου  λυ-έσθω  -  λύ-εσθε  λυ-έσθων/  λυ-έσθωσαν | λύ-εσθαι |
| ΜΕΤΟΧΗ |
| λυ-όμενος  λυ-ομένη  λυ-όμενον |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| **Π**  **Α**  **Ρ**  **Α**  **Τ**  **Α**  **Τ.** | ἐλυ-όμην  ἐλύ-ου  ἐλύ-ετο  ἐλυ-όμεθα  ἐλύ-εσθε  ἐλύ-οντο |  |  |  |  |
| **Μ**  **Ε**  **Λ**  **Λ**  **Ο**  **Ν**  **Τ.** | λύ-σομαι  λύ-σῃ/λύ-σει  λύ-σεται  λυ-σόμεθα  λύ-σεσθε  λύ-σονται |  | λυ-σοίμην  λύ-σοιο  λύ-σοιτο  λυ-σοίμεθα  λύ-σοισθε  λύ-σοιντο |  | λύ-σεσθαι |
| Μετοχή |
| λυ-σόμενος  λυ-σομένη  λυ-σόμενον |
| **Α**  **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ο**  **Σ** | ἐλυ-σάμην  ἐλύ-σω  ἐλύ-σατο  ἐλυ-σάμεθα  ἐλύ-σασθε  ἐλύ-σαντο | λύ-σωμαι  λύ-σῃ  λύ-σηται  λυ-σώμεθα  λύ-σησθε  λύ-σωνται | λυ-σαίμην  λύ-σαιο  λύ-σαιτο  λυ-σαίμεθα  λύ-σαισθε  λύ-σαιντο | -  λῦ-σαι  λυ-σάσθω  -  λύ-σασθε  λυ-σάσθων/  λυ-σάσθωσαν | λύ-σασθαι |
| **Μετοχή** |
| λυ-σάμενος  λυ-σαμένη  λυ-σάμενον |
|
| **Π**  **Α**  **Ρ**  **Α**  **Κ**  **Ε**  **Ι**  **Μ.** | λέλυ-μαι  λέλυ-σαι  λέλυ-ται  λελύ-μεθα  λέλυ-σθε  λέλυ-νται | λελυμένος, ὦ  -μένη, ᾖς  -μένον ᾖ  λελυμένοι, ὦμεν  -μέναι, ἦτε  -μένα ὦσι(ν) | λελυμένος, εἴην  -μένη, εἴης  -μένον εἴη  λελυμένοι, εἴημεν  /εἶμεν  -μέναι, εἴητε/  εἶτε  -μένα εἴησαν  /εἶεν | -  λέλυ-σο  λελύ-σθω  -  λέλυσθε  λε-λύσθων/  λε-λύσθωσαν | λελύ-σθαι |
| Μετοχή |
| λελυ-μένος  λελυ-μένη  λελυ-μένον |
| **Υ**  **Π**  **Ε** **Ρ****Σ****Υ****Ν****Τ.** | ἐλελύ-μην  ἐλέλυ-σο  ἐλέλυ-το  ἐλελύ-μεθα  ἐλέλυ-σθε  ἐλέλυ-ντο |  |  |  |  |
| **Σ**  **Υ**  **Ν**  **Τ.**  **Μ**  **Ε**  **Λ**  **Λ.** | λελύσομαι  λελύσῃ/  λελύσει  λελύσεται  λελυσόμεθα  λελύσεσθε  λελύσονται  ή  λελυμένος ἔσομαι κτλ.  λελυμένοι ἐσόμεθα κτλ. |  | λελυσοίμην  λελύσοιο  λελύσοιτο  λελυσοίμεθα  λελύσοισθε  λελοίσοιντο  ή  λελυμένος ἐσοίμην κτλ.  λελυμένοι ἐσοίμεθα κτλ. |  | λελύσεσθαι  ή  λελυμένος ἔσεσθαι |
| **Μετοχή** |
| λελυσόμενος  λελυσομένη  λελυσόμενον  ή  λελυμένος ἐσόμενος |

**λύομαι**

**ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | |
| **Ε**  **Ν**  **Ε**  **Σ**  **Τ**  **Ω**  **Τ**  **Α**  **Σ** | λύ-ομαι  λύ-ῃ/λύ-ει  λύ-εται  λυ-όμεθα  λύ-εσθε  λύ-ονται | λύ-ωμαι  λύ-ῃ  λύ-ηται  λυ-ώμεθα  λύ-ησθε  λύ-ωνται | λυ-οίμην  λύ-οιο  λύ-οιτο  λυ-οίμεθα  λύ-οισθε  λύ-οιντο | -  λύ-ου  λυ-έσθω  -  λύ-εσθε  λυ-έσθων/  λυ-έσθωσαν | λύ-εσθαι | |
| ΜΕΤΟΧΗ | |
| λυ-όμενος  λυ-ομένη  λυ-όμενον | |
| **Π**  **Α**  **Ρ**  **Α**  **Τ**  **Α**  **Τ.** | ἐλυ-όμην  ἐλύ-ου  ἐλύ-ετο  ἐλυ-όμεθα  ἐλύ-εσθε  ἐλύ-οντο |  |  |  |  | |
| **Μ**  **Ε**  **Λ**  **Λ**  **Ο**  **Ν**  **Τ.** | λυ-θήσομαι  λυ-θήσῃ/-ει  λυ-θήσεται  λυ-θησόμεθα  λυ-θήσεσθε  λυ-θήσονται |  | λυ-θησοίμην  λυ-θήσοιο  λυ-θήσοιτο  λυ-θησοίμεθα  λυ-θήσοισθε  λυ-θήσοιντο |  | λυ-θήσεσθαι | |
| Μετοχή | |
| λυ-θησόμενος  λυ-θησομένη  λυ-θησόμενον | |
| **Α**  **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ο**  **Σ** | ἐλύ-θην  ἐλύ-θης  ἐλύ-θη  ἐλύ-θημεν  ἐλύ-θητε  ἐλύ-θησαν | λυ-θῶ  λυ-θῇς  λυ-θῇ  λυ-θῶμεν  λυ-θῆτε  λυ-θῶσι(ν) | λυ-θείην  λύ-θείης  λύ-θείη  λυ-θείημεν/-θεῖμεν  λύ-θείητε/-θεῖτε  λύ-θείησαν/-θεῖεν | -  λύ-θητι  λυ-θήτω  -  λύ-θητε  λυ-θέντων/  λυ-θήτωσαν | λυ-θῆναι | |
| **Μετοχή** | |
| λυ-θείς  λυ-θεῖσα  λυ-θέν | |
|  | |
| **Π**  **Α**  **Ρ**  **Α**  **Κ**  **Ε**  **Ι**  **Μ.** | λέλυ-μαι  λέλυ-σαι  λέλυ-ται  λελύ-μεθα  λέλυ-σθε  λέλυ-νται | λελυμένος, ὦ  -μένη, ᾖς  -μένον ᾖ  λελυμένοι, ὦμεν  -μέναι, ἦτε  -μένα ὦσι(ν) | λελυμένος, εἴην  -μένη, εἴης  -μένον εἴη  λελυμένοι, εἴημεν  /εἶμεν  -μέναι, εἴητε/  εἶτε  -μένα εἴησαν  /εἶεν | -  λέλυ-σο  λελύ-σθω  -  λέλυσθε  λε-λύσθων/  λε-λύσθωσαν | λελύ-σθαι | |
| Μετοχή | |
| λελυ-μένος  λελυ-μένη  λελυ-μένον | |
| **Υ**  **Π**  **Ε** ΡΣΥΝΤ. | ἐλελύ-μην  ἐλέλυ-σο  ἐλέλυ-το  ἐλελύ-μεθα  ἐλέλυ-σθε  ἐλέλυ-ντο |  |  |  |  | |
| **Σ**  **Υ**  **Ν**  **Τ.**  **Μ**  **Ε**  **Λ**  **Λ.** | λελύσομαι  λελύσῃ/  λελύσει  λελύσεται  λελυσόμεθα  λελύσεσθε  λελύσονται  ή  λελυμένος ἔσομαι κτλ.  λελυμένοι ἐσόμεθα κτλ. |  | λελυσοίμην  λελύσοιο  λελύσοιτο  λελυσοίμεθα  λελύσοισθε  λελοίσοιντο  ή  λελυμένος ἐσοίμην κτλ.  λελυμένοι ἐσοίμεθα κτλ. |  | λελύσεσθαι  ή  λελυμένος ἔσεσθαι | |
|  | |
| **Μετοχή** | |
| λελυσόμενος  λελυσομένη  λελυσόμενον  ή  λελυμένος ἐσόμενος | |

* Η προστακτική ενεστώτα ΕΦ ανεβάζει τον τόνο όσο πιο ψηλά γίνεται. Επομένως:

λύω → λῦε

παιδεύω → παίδευε

ἱδρύω → ἵδρυε

καταλύω → κατάλυε

* Οι τελικές δίφθογγοι της ευκτικής «οι/αι» είναι μακρόχρονες. Επομένως:

ἔλυσα → λύσαι

λύω → λύοι

παιδεύω → παιδεύοι

ἐπαίδευσα → παιδεύσαι

* Η προστακτική αορ. α' ΕΦ ανεβάζει τον τόνο όσο πιο ψηλά γίνεται. Επομένως:

ἔλυσα → λῦσον

ἐπαίδευσα → παίδευσον

ἵδρυσα → ἵδρυσον

κατέλυσα → κατάλυσον

* Το απρμφ. αορ. α' ΕΦ τονίζεται πάντα στην παραλήγουσα. Επομένως:

ἔλυσα → λῦσαι

ἐβούλευσα → βουλεῦσαι

ἐπαίδευσα → παιδεῦσαι

κατέλυσα → καταλῦσαι

* Το -ας στην κατάληξη της μετοχής του αρσενικού του αορ. α' ΕΦ είναι μακρό ενώ το -αν στη μτχ του ουδετ. του αορ. α' ΕΦ είναι βραχύ. Γι᾿ αυτό:

ἔλυσα: → ὁ λύσας/τό λῦσαν

ἐπαίδευσα: → ὁ παιδεύσας/τό παιδεῦσαν

* Το β' ενικό προστακτ. αορ. α' ΜΦ ανεβάζει τον τόνο όσο πιο ψηλά γίνεται. Επομένως:

ἐλυσάμην → λῦσαι

ἐπαιδευσάμην → παίδευσαι

ἐβουλευσάμην → βούλευσαι

κατελυσάμην → κατάλυσαι

## Προσοχή

**α)** στο γ' ενικό ευκτ. αορ. α' ΕΦ → λύσαι

στο β' ενικό προστ. αορ. α' ΜΦ → λῦσαι

στο απρμφ. αορ. α' ΕΦ → λῦσαι.

**β)** στο γ' ενικό ευκτ. αορ. α' ΕΦ → παιδεύσαι

στο β' ενικό προστ. αορ. α' ΜΦ → παίδευσαι

στο απρμφ. αορ. α' ΕΦ → παιδεῦσαι

* Το απρμφ και η μτχ του μέσου παρακειμένου τονίζονται πάντα στην παραλήγουσα. Επομένως:

λέλυμαι: → λελύσθαι/λελυμένος

πεπαίδευμαι: → πεπαιδεῦσθαι/πεπαιδευμένος

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ** | | | | | |
| *ἀγορεύω*  *γεύω*  *ἐπιτηδεύω*  *θραύω*  *καίω ή κάω*  *κωλύω*  *λεύω*  *μνημονεύω*  *παύω*  *πρίω*  *στρατοπεδεύω*  *φυγαδεύω* | *ἀκούω*  *δακρύω*  *ἐπιτροπεύω*  *θύω*  *κελεύω*  *κρούω*  *λῃστεύω*  *ξύω*  *πιστεύω*  *πρωτεύω*  *ταμιεύω*  *φύω* | *ἀπολαύω*  *δουλεύω*  *ἐσθίω*  *ἱδρύω*  *κηρυκεύω*  *κλαίω ή κλάω*  *λύω*  *λατρεύω*  *πολιτεύω*  *πταίω*  *τοξεύω*  *χορεύω* | *ἀρτύω*  *δυναστεύω*  *ἡγεμονεύω*  *ἱκετεύω*  *κινδυνεύω*  *ἐνεδρεύω*  *μηνύω*  *οἴομαι*  *πορεύω*  *πτύω*  *τυραννεύω*  *χρίω* | *βασιλεύω*  *δύω*  *θεραπεύω*  *ἱππεύω*  *κλείω ή κλῄω*  *ἑρμηνεύω*  *μύω*  *παιδεύω*  *πραγματεύομαι*  *σείω*  *ὑποπτεύω*  *ψαύω* | *βουλεύω*  *ἀνύω (ή ἀνύτω)*  *θηρεύω*  *ἰσχύω*  *κλητεύω*  *κολακεύω*  *νεύω*  *παίω*  *πρεσβεύω*  *στρατεύω*  *φονεύω* |

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

**1) Να συμπληρωθούν τα κενά**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ρήμα** | **γ'εν.ευκτ.αορ.**  **ΕΦ** | **απαρ. αορ.**  **ΕΦ** | **β'εν. προστ.**  **αορ. ΜΦ** | **μτχ.αρσ.& ουδ.**  **αορ. ΕΦ** | **απαρ.**  **παρακ. ΜΦ** |
| ἀκούω |  |  |  |  |  |
| ἱδρύω |  |  |  |  |  |
| θηρεύω |  |  |  |  |  |
| δακρύω |  |  |  |  |  |
| πορεύω |  |  |  |  |  |
| ἀναπαύω |  |  |  |  |  |
| γράφω |  |  |  |  |  |
| ἱκετεύω |  |  |  |  |  |
| θεραπεύω |  |  |  |  |  |
| καταθύω |  |  |  |  |  |
| κωλύω |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστ.** | **Υποτ.** | **Ευκτ.** | **Προστ.** | **Ο.Τ.** |
| **βασιλεύει** |  |  |  |  |
| **ἐμήνυσας** |  |  |  |  |
| **ἐκώλυσε** |  |  |  |  |
| **ἵδρυσαν** |  |  |  |  |
| **τεθεράπευκε** |  |  |  |  |
|  | **βούλῃ** |  |  |  |
| **ἐπαύσαντο** |  |  |  |  |
| **ἐμηνύσω** |  |  |  |  |
| **ἐκωλύθησαν** |  |  |  |  |
| **ἐκελεύσθης** |  |  |  |  |
| **μέμνηται** |  |  |  |  |
| **κέκτησθε** |  |  |  |  |
| **βουλεύουσι** |  |  |  |  |
| **κεκινδυνεύκασι** |  |  |  |  |
| **βουλεύονται** |  |  |  |  |
| **θεραπεύει (ΜΦ)** |  |  |  |  |

# ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

**1. ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ (χαρακτήρας: -κ, -γ, -χ, -ττ/σσ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΛΛ.** | **ΑΟΡ.** | **ΠΡΚ.** | **ΥΠΕΡΣ.** |
| τάττ-σω  **-ξω**  τάττ-σομαι  **-ξομαι**  ταττ-θήσομαι  **-χθήσομαι** | ἔταττ-σα  **-ξα**  ἐταττ-σάμην  **-ξάμην**  ἐτάττ-θην  **-χθην** | τέταττ-κα  **-χα**  τέταττ-μαι  **-γμαι** | ἐτετάττ-κειν  **-χειν**  ἐτετάττ-μην  **-γμην** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ |  |  |  |
| **ΠΡΚ.** | **ΥΠΕΡΣ.** | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΑΠΡΦ.** |
| τέ-τα-**γμαι**  τέ-τα-**ξαι**  τέ-τα-**κται**  τε-τά-**γμεθα**  τέ-τα-**χθε**  τε-τα-**γμένοι εἰσί(ν)** | ἐ-τε-τά-**γμην**  ἐ-τέ-τα-**ξο**  ἐ-τέ-τα-**κτο**  ἐ-τε-τά**γμεθα**  ἐ-τέ-τα-**χθε**  τε-τα-**γμένοι ἦσαν** | -  τέ-τα-**ξο**  τε-τά-**χθω**  -  τέ-τα-**χθε**  τε-τά-**χθω(σα)ν** | τε-τά-**χθαι** |
| **ΜΕΤΧ.** |
| τε-τα-**γμένος -η -ον** |

**ΣΣ:** Τα ρήματα **ἐλέγχομαι** και **φθέγγομαι** διατηρούν το -γ- του θέματος σε όλα τα πρόσωπα.

π.χ. ἐλήλε**γ**μαι

ἐλῄλε**γ**ξαι ἐλήλε**γ**ξο ἐληλέ**γ**χθαι

ἐλήλε**γ**κται ἐληλέ**γ**χθω

ἐληλέ**γ**μεθα ἐληλε**γ**μένος-η-ον

ἐλήλε**γ**χθε ἐλήλε**γ**χθε

ἐληλε**γ**μένοι εἰσί ἐληλέ**γ**χθω(σα)ν

**2. ΧΕΙΛΟΛΗΚΤΑ (χαρακτήρας: -π, -β, -φ, -πτ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΛΛ.** | **ΑΟΡ.** | | **ΠΡΚ.** | | | **ΥΠΕΡΣ.** |
| βλαπτ-σω  **-ψω**  βλάπτ-σομαι  **-ψομαι**  βλαπτ-θήσομαι  **-φθήσομαι** | ἔβλαπτ-σα  **-ψα**  ἐβλαπτ-σάμην  **-ψάμην**  ἐβλάπτ-θην  **-φθην** | | βέβλαπτ-κα  **-φα**  βέβλαπτ-μαι  **-μμαι** | | | ἐβεβλάπτ-κειν  **-φειν**  ἐβεβλάπτ-μην  **-μμην** |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ | |  | |  |  | | |
| **ΠΡΚ.** | | **ΥΠΕΡΣ.** | | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΑΠΡΦ.** | | |
| βέ-βλα-**μμαι**  βέ-βλα-**ψαι**  βέ-βλα-**πται**  βε-βλά-**μμεθα**  βέ-βλα-**φθε**  βε-βλα-**μμένοι εἰσί(ν)** | | ἐ-βε-βλά-**μμην**  ἐ-βέ-βλα-**ψο**  ἐ-βέ-βλα-**πτο**  ἐ-βε-βλά-**μμεθα**  ἐ-βέ-βλα-**φθε**  βε-βλα-**μμένοι ἦσαν** | | -  βέ-βλα-**ψο**  βε-βλά-**φθω**  -  βέ-βλα-**φθε**  βε-βλά-**φθω(σα)ν** | βε-βλά-**φθαι** | | |
| **ΜΕΤΧ.** | | |
| βε-βλα-**μμένος** | | |

**ΣΣ 1.** Τα ρήματα **πέμπομαι** και **κάμπτομα*ι*** διατηρούν το -μ- του θέματος σε όλα τα πρόσωπα.

**π.χ.** πέπε**μ**μαι -

πέπε**μ**ψαι πέπε**μ**ψο πεπέ**μ**φθαι

πέπε**μ**πται πεπέ**μ**φθω

πεπέ**μ**μεθα - πεπε**μ**μένος -η-ον

πέπε**μ**φθε πέπε**μ**φθε

πεπε**μ**μένοι εἰσί(ν) πεπέ**μ**θω(σα)ν

**ΣΣ 2.** Τα ρήματα **τρέπομαι, τρέφομαι, στρέφομαι** τρέπουν το ε → α στο μέσο πρκ. και υπερσ. δηλ.: **τέτραμμαι τέθραμμαι, ἔστραμμαι**

**3. ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ (χαρακτήρας: -τ, -δ, -θ, -ζ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΛΛ.** | **ΑΟΡ.** | **ΠΡΚ.** | **ΥΠΕΡΣ.** |
| πείθ-σω\*  **-σω**  πείθ-σομαι\*  **-σομαι**  πειθ-θήσομαι  **-σθήσομαι** | ἔπειθ-σα  **-σα**  ἐπειθ-σάμην  **-σάμην**  ἐπειθ-θην  **-σθην** | πέπειθ-κα  **-κα**  πέπειθ-μαι  **-σμαι** | ἐπεπείθ-κειν  **-κειν**  ἐπεπείθ-μην  **-σμην** |

* Τα **υπερδισύλλαβα ρήματα σε -ίζω** σχηματίζουν τον ενεργ. και μέσο μέλλοντα **συνηρημένο** κατά τα **-έω/ῶ.** Τα δισύλλαβα όμως σχηματίζουν κανονικά το μέλλοντα σε **-ίσω.**

**π.χ.** φροντίζω

**ΟΡ. ΜΕΛΛ. ΕΥΚΤ. ΑΠΡΦ. ΜΕΤΧ.**

φροντιῶ φροντιοῖμι/φροντιοίην φροντιεῖν φροντιῶν

-εῖς φροντιοῖς/φροντιοίης -οῦσα

-εῖ φροντιοῖ/φροντιοίη -οῦν

-οῦμεν φροντιοῖμεν

-εῖτε φροντιοῖτε

-οῦσι φροντιοῖεν

**ενώ** κτίζω → κτίσω

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ | | | |
| **ΠΡΚ.** | **ΥΠΕΡΣ.** | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΑΠΡΦ.** |
| πέ-πει-**σμαι**  πέ-πει-**σαι**  πέ-πει-**σται**  πε-πεί-**σμεθα**  πέ-πει-**σθε**  πε-πει-**σμένοι εἰσί(ν)** | ἐ-πε-πεί-**σμην**  ἐ-πέ-πει-**σο**  ἐ-πέ-πει-**στο**  ἐ-πε-πεί-**σμεθα**  ἐ-πέ-πει-**σθε**  πε-πει-**σμένοι ἦσαν** | -  πέ-πει-**σο**  πε-πεί-**σθω**  -  πέ-πει-**σθε**  πε-πεί-**σθω(σα)ν** | πε-πεῖ-**σθαι** |
| **ΜΕΤΧ.** |
| πε-πει-**σμένος** |

**ΣΣ:** Τα αφωνόληκτα ρήματα με μονοσύλλαβο θέμα με ε στον ενεργ. πρκ. και υπερσ. **τρέπουν το ε του θέματος σε ο.**

π.χ. τρέπω → τέτροφα, ἐτετρόφειν

κλέπτω → κέκλοφα, ἐκεκλόφειν

συλέγω → συνείλοχα, συνειλόχειν

Το **ΔΙΧΡΟΝΟ** στα αφωνόληκτα ρήματα:

⇒ Όσα λήγουν σε **-ττω** έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας **βραχύ**: τάττε, τετάχθαι

Εξαιρούνται: **πράττω, κηρύττω, φρίττω**: πεπρᾶχθαι, κεκηρῦχθαι

⇒ Όσα λήγουν σε **-πτω** έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας **βραχύ**: θάπτε, ἅψον

Εξαιρούνται: **πίπτω, ῥίπτω, κύπτω**: πῖπτε, ἐρρῖφθαι

⇒ Όσα λήγουν σε **-ζω** έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας **βραχύ:** νενομίσθαι, τό κομίζον

Εξαιρούνται: όσα δηλώνουν **κραυγή ή ήχο**: φράζω, τρίζω, κράζω, ὀλολύζω

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**1.** Να δοθούν οι αντίστοιχοι τύποι της άλλης φωνής:

**ἄγοιτο** ...................................... **συνάπτου** .............................................

**ψηφίσασθε** ..................................... **κλέψειεν** ...............................................

**ἀπήλλαξας** ..................................... **συνεστραμμένος εἴης**..............................................

**πράττοιντο** ..................................... **ἀπήλλαξαι** ..............................................

**πέπεικας** ..................................... **διακήρυσσον**  ..............................................

**2.** Να συμπληρωθούν οι ζητούμενοι τύποι:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΝ. ΜΕΛΛ.** | **ΕΝ. ΑΟΡ.** | **ΠΑΘ. ΜΕΛ.** | **ΕΝ. ΠΡΚ.** | **ΜΕΣ. ΠΡΚ.** |
| **παρασκευάζω**  **ἐπιρρίπτω**  **ἐφάπτω**  **ὐφαρπάζω**  **ψεύδομαι**  **ἐξορύττω**  **κλέπτω**  **πέμπω**  **ἐξελέγχω**  **ἀγωνίζομαι**  **συστρέφω**  **τρέφω**  **τρέπω**  **θάπτω**  **δέχομαι** |  |  |  |  |  |

**3.** Να αντικατασταθούν οι παρακάτω τύποι:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΜΕΛΛ.** | **ΑΟΡ.** | **ΠΡΚ.** |
| **διωκόντων**  **κλέπτονται**  **δέχει-(η)**  **σπένδεται**  **συστρέφοιο**  **συνάπτου**  **ὀνομάζεται**  **συνειλεγμένων** |  |  |  |

**4.** Να κλιθεί ο μέσος παρακείμενος στην οριστική, στην προστακτική, και να γραφεί το απαρέμφατό τους:

|  |
| --- |
| **ῥίπτω** |
| **ἀνάγω** |
| **ἐργάζομαι** |
| **λαμβάνω** |
| **ἐλέγχομαι** |
| **ὑπάρχω** |

**5.** Να αντικατασταθούν οι τύποι στους ζητούμενους χρόνους:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **προστάττεσθαι** | **πεπεικώς εἴην** | **κόπτει -(η)** | **τρέποιτο** |
| ΕΝ. ΜΕΛΛ.  ΕΝ. ΑΟΡ.  ΜΕΣ. ΜΕΛΛ.  ΜΕΣ. ΑΟΡ.  ΠΑΘ. ΜΕΛΛ.  ΠΑΘ. ΑΟΡ. |  |  |  |  |

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

**(δηλ. με χαρακτήρα π-β-φ ή πτ)**

|  |
| --- |
| ἀλείφω ἀμείβω ἅπτω βλάπτω βλέπω  γράφω θάπτω θλίβω καλύπτω κάμπτω  κλέπτω κόπτω κρύπτω λαμβάνω (θ. λαβ-) ῥάπτω  λείπω μέμφομαι πέμπω ῥίπτω τρέφω  σκήπτω στρέφω τρέπω τέρπω σκάπτω  τρίβω βάπτω πρέπω σήπω |

***ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ***

**(δηλ. με χαρακτήρα κ-γ-χ ή ττ(σσ))**

|  |
| --- |
| ἄγω αἰνίττομαι ἀλλάττω ἀνοίγω ἄρχω  δέχομαι δάκνω διαλέγομαι διώκω δράττομαι  εἴργω ἐλέγχω ἕλκω ἑλίττω ἐπείγω  εὔχομαι ἥκω κηρύττ(σσ)ω λαγχάνω (θ. λαχ-) ταράττω  συλλέγω ὀρύττω πλήττω πράττω φράττω  τάττω τήκω τίκτω φθέγγομαι  φυλάττω πνίγω φεύγω πλέκω |

***ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ***

**(δηλ. με χαρακτήρα τ-δ-θ)**

|  |
| --- |
| ἁρμόττω (θ. ἁρμοτ) σπένδω ἥδομαι λανθάνω (θ. λαθ/ληθ) μανθάνω (θ. μαθ-) πείθω πλάττω (θ. πλασ-) ᾄδω  σπεύδω φείδομαι ψεύδω |

***ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ζ***

**(είτε οδοντικόληκτο ή κατ᾿ αναλογία σχηματισμένο)**

|  |
| --- |
| ἀγοράζω ἀγωνίζομαι ἀθροίζω ἀναγκάζω ἀνδραποδίζω  ἀτιμάζω ἀφανίζω βαδίζω βασανίζω βιάζομαι  βιβάζω γνωρίζω γυμνάζω δανείζω διαχειρίζω  δικάζω δοκιμάζω δοξάζω ἐγκωμιάζω ἐγχειρίζω  ἐθίζω εἰκάζω ἐλπίζω ἐξετάζω ἐργάζομαι  ἑτοιμάζω θαυμάζω κατασκευάζω κολάζω κομίζω  κτίζω λογίζομαι μερίζω μεταχειρίζομαι νομίζω  οἰκίζω ὀνειδίζω ὀνομάζω ὁπλίζω ὀργίζω  ὁρίζω ὁρμίζω πορίζω σπουδάζω σφραγίζω  σχίζω τειχίζω ὑβρίζω φράζω φροντίζω  χαρίζομαι χωρίζω ψηφίζω |

**ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ –ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ**

**ΡΗΜΑΤΑ**

Τα περισσότερα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον ενεστώτα και παρατατικό με τροποποίηση του αρχικού θέματος:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑ ΕΝΕΣΤ/ΠΡΤ** | **ΑΡΧΙΚΟ ΘΕΜΑ** |  |
| **-λλ-**  **-αιν-**  **-αιρ-**  **-ειν-**  **-ειρ-**  **-ιν- (μακρό)**  **-ιρ- (μακρό)**  **-υν- (μακρό)**  **-υρ- (μακρό)** | **-λ-**  **-αν-**  **-αρ-**  **-εν-**  **-ερ-**  **-ιν- (βραχύ)**  **-ιρ- (βραχύ)**  **-υν- (βραχύ)**  **-υρ- (βραχύ)** | π.χ. ἀγγέλλω→θ. ἀγγέλ-  φαίνω → θ. φαν-  αἴρω → θ. ἄρ-  κτείνω → θ. κτεν-  σπείρω → θ. σπερ-  κρίνω → θ. κριν-  οἰκτίρω → θ. οἰκτίρ-  πλύνω → θ. πλύν-  σύρω → θ. σύρ- |

**ΕΝΕΡΓ/ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ**

αρχικό θέμα + καταλήξεις κατά τα συνηρημένα σε -εω/ῶ (χωρίς σίγμα)

π.χ. ἀγγέλλω → ἀγγελῶ -εῖς -οῦμεν -εῖτε -οῦσι

ἀγγελοῖμι -οῖς -οῖ -οῖμεν -οῖτε -οῖεν κλπ.

#### ΕΝΕΡΓ/ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

αρχικό θέμα + **έκταση** φωνήεντος + καταλήξεις -α/-άμην (χωρίς σίγμα)

|  |
| --- |
| α → η (ή α, εάν προηγείται ε, ι, ρ)  ε → ει  ι (βραχύ) → ι (μακρό)  υ (βραχύ) → υ (μακρό) |

π.χ. φαίνω → ἔφην-α

ὑγιαίνω → ὑγίαν-α

ἀγγέλλω → ἤγγειλα

κρίνω → ἔκριν-α

##### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α'

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤ.** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤ.** | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΑΠΡΦ.** |
| ἦρ-α  ἦρ-ας  ἦρ-ε  ἤρ-αμεν  ἤρ-ατε  ἦρ-αν | ἄρ-ω  ἄρ-ῃς  ἄρ-ῃ  ἄρ-ωμεν  ἄρ-ητε  ἄρ-ωσι | ἄρ-αιμι  ἄρ-αις/ἄρ-ειας  ἄρ-αι/ἄρ-ειε  ἄρ-αιμεν  ἄρ-αιτε  ἄραιεν/ἄρ-ειαν | ἆρ-ον  ἀρ-άτω  ἄρ-ατε  ἀρ-άντων/  -τωσαν | ἆρ-αι |
| **ΜΕΤΧ.** |
| ἄρας  ἄρασα  ἆραν |

**ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤ.** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤ.** | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΑΠΡΦ.** |
| ἠρ-άμην  ἤρ-ω  ἤρ-ατο  ἠρ-άμεθα  ἤρ-ασθε  ἤρ-αντο | ἄρ-ωμαι  ἄρ-ῃ  ἄρ-ηται  ἀρ-ώμεθα  ἄρ-ησθε  ἄρ-ωνται | ἀρ-αίμην  ἄρ-αιο  ἄρ-αιτο  ἄρ-αίμεθα  ἄρ-αισθε  ἄραιντο | -  ἆρ-αι  ἀρ-άσθω  -  ἄρ-ασθε  ἀρ-άσθω(σα)ν | ἄρ-ασθαι |
| **ΜΕΤΧ.** |
| ἀρ-άμενος  ἀρ-αμένη  ἀρ-άμενον |

**ΕΝΕΡΓ. ΠΡΚ/ΥΠΕΡΣ.**

αρχικό θέμα + -κα (-λκα -ρκα) -γκα(<ν-κα)

-κειν (-λκειν -ρκειν) -γκειν (<ν-κειν)

π.χ. ἀγγέλλω → ἤγγελκα - ἠγγέλκειν

αἴρω → ἦρκα - ἤρκειν

φαίνω → πέφαγκα -ἐπεφάγκειν

**ΠΑΘ. ΜΕΛΛ/ΑΟΡ.**

αρχικό θέμα + -θήσομαι, -θην

π.χ. αἴρομαι → ἀρθήσομαι, ἤρθην

μιαίνομαι → μιανθήσομαι, ἐμιάνθην

**ΜΕΣΟΣ ΠΡΚ/ΥΠΕΡΣ.**

υγρόληκτα -λμαι -λμην

-ρμαι -ρμην

αρχικό θέμα +

ενρινόληκτα -μμαι, -μμην (<ν + μ = μμ: αφομοιώνεται)

ή

-σμαι, -σμην (<ν + μ = σμ: τρέπεται σε σ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | | | |
| **ΠΡΚ.** | **ΥΠΕΡΣ.** | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΑΠΡΦ.** |
| ἦρ-μαι  ἦρ-σαι  ἦρ-ται  ἤρ-μεθα  ἦρ-θε\*  ἠρ-μενοι εἰσί | ἤρ-μην  ἦρ-σο  ἦρ-το  ἤρ-μεθα  ἦρ-θε\*  ἠρ-μένοι ἦσαν | ἦρ-σο  ἤρ-θω\*  ἦρ-θε\*  ἤρ-θω(σα)ν\* | ἦρ-θαι\* |
| **ΜΕΤΧ.** |
| ἠρμένος -η -ον |

\* Όπου υπάρχει -σθ στις καταλήξεις αποβάλλεται το -σ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| πέφα**σ-μαι**  πέφαν-σαι  πέφαν-ται  πεφά**σ-μεθα**  πέφαν-θε  πεφα**σ-μένοι εἰσί** | ἐπεφά**σ-μην**  ἐπέφαν-σο  ἐπέφαν-το  ἐπεφά**σ-μεθα**  ἐπέφαν-θε  πεφα**σ-μένοι ἦσαν** | πέφαν-σο  πεφάν-θω  πέφαν-θε  πεφάν-θω(σα)ν | πεφάν-θαι |
| πεφα**σ-μένος -η -ον** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ὤξυ**μ-μαι**  ὤξυν-σαι  ὤξυν-ται  ὠξύ**μ-μεθα**  ὤξυν-θε  ὠξυ**μ-μένοι εἰσί** | ὠξύ**μ-μην**  ὤξυν-σο  ὤξυν-το  ὠξύ**μ-μεθα**  ὤξυν-θε  ὠξυ**μ-μένοι ἦσαν** | ὤξυν-σο  ὠξύν-θω  ὤξυν-θε  ὠξύν-θω(σα)ν | ὠξύν-θαι |
| ὠξυ**μ-μένος -η -ον** |

ΣΣ 1. Κατά το **πέφασμαι** κλίνονται: Κατά το **ὤξυμμαι** κλίνονται

**σεσήμασμαι** < σημαίνομαι  **ᾔσχυμμαι** < αἰσχύνομαι

**λελύμασμαι** < λυμαίνομαι  **ἤμβλυμμαι** < ἀμβλύνομαι

**ἥδυσμαι**  < ἡδύνομαι

**ὕφασμαι** < περαίνομαι

ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Όσα ρήματα λήγουν στον πρκ σε -σμαι κλίνονται:**

**α)** κατά το πέφασμαι (αν έχουν χαρακτήρα -ν)

**β)** κατά το πέπεισμαι (αν έχουν χαρακτήρα -δ -θ -ζ)

**Όσα ρήματα λήγουν στον πρκ. σε -μμαι κλίνονται:**

**α)** κατά το ὤξυμμαι (αν έχουν χαρακτήρα -ν)

**β)** κατά το γέγραμμαι (αν έχουν χαρακτήρα -π -β -φ -πτ)

**ΣΣ 2.** Προσοχή στους α.χ. του:

**αἴρω αἴρομαι**

ᾖρον ᾐρόμην

ἀρῶ ἀροῦμαι/ἀρθήσομαι

ἦρα ἠράμην/ἤρθην

ἦρκα ἦρμαι

ἤρκειν ἤρμην

**ΣΣ 3.** Τα ρήματα κλίνω, κρίνω, πλύνω, τείνω αποβάλλουν το -ν στον ενεργητικό και μέσο πρκ., υπερσ., και στον παθ. μελλ. και αόριστο, δηλαδή:

κλίνω - κέκλικα -κειν - κλιθήσομαι -θην -κάκλιμαι -μην

τείνω - τέτακα -κειν -τάθησομαι -θην - τέταμαι -μην

\* Βλ. και παρατήρηση 4

**ΣΣ 4.** Όσα ενρινόληκτα και υγρόληκτα έχουν **μονοσύλλαβο θέμα με ε** τρέπουν το ε→α στον ενεργ. και μέσο πρκ., υπερσ., παθητικό μελλ. αόριστο.

π.χ. στέλλω - ἔσταλκα -λκειν - ἔσταλμαι -λμην - σταλήσομαι -ἐστάλην

φθείρω - ἔφθαρκα -ρκειν - ἔφθαρμαι -ρμην - φθαρήσομαι - ἐφθάρην

**ΣΣ 5.** Τα ρήματα **βάλλω, κάμνω, τέμνω** σχηματίζουν τον ενεργ. και μέσο πρκ., υπερσ. και παθητικό μέλλ. και αόριστο από θέμα αντίστοιχα: **βλη-, κμη-, τμη-**

βάλλω - βέβληκα -κειν -μαι -μην - βληθήσομαι - ἐβλήθην

τέμνω - τέτμηκα -κειν -μαι -μην - τμηθήσομαι - ἐτμήθην

κάμνω - τέκμηκα -κειν

Το **ΔΙΧΡΟΝΟ** των ενρινολήκτων - υγρολήκτων:

⇒ Όσα λήγουν σε **-άνω**, **-άλλω**, έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας **βραχύ:** βάλλε

⇒ Όσα λήγουν σε **-ίνω, -ύνω, -ίρω, -ύρω** έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας **μακρό** στον ενεστώτα, στον ενεστώτα, στον παρατατικό, αόριστο, ενεργητικής και μέσης: κρῖνε, κρῖναι αλλά **βραχύ** στον παρακείμενο: κεκρίσθαι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να κλιθεί η οριστ. και προστ. του μέσου πρκ. και να γραφούν το απρφ. και η μετχ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **συγκλίνω** | **ἀποστέλλω** | **ἀμβλύνω** | **σημαίνω** | **διαφθείρομαι** |
| ΟΡΙΣΤ.  ΠΡΟΣΤ.  ΑΠΡΦ.  ΜΕΤΧ. | ΟΡΙΣΤ.  ΠΡΟΣΤ.  ΑΠΡΦ.  ΜΕΤΧ. | ΟΡΙΣΤ.  ΠΡΟΣΤ.  ΑΠΡΦ.  ΜΕΤΧ. | ΟΡΙΣΤ.  ΠΡΟΣΤ.  ΑΠΡΦ.  ΜΕΤΧ. | ΟΡΙΣΤ.  ΠΡΟΣΤ.  ΑΠΡΦ.  ΜΕΤΧ. |

**2.** Να συμπληρωθούν οι ζητούμενοι τύποι:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΝ. ΜΕΛΛ.** | **ΕΝ. ΑΟΡ.** | **ΠΑΘ. ΜΕΛΛ.** | **ΕΝ. ΠΡΚ.** | **ΜΕΣ. ΠΡΚ.** |
| **βάλλω**  **συντείνω**  **φθείρω**  **κλίνω**  **κρίνω**  **ἐντέλλομαι**  **λυμαίνομαι**  **αἰσχύνω**  **καθαίρω**  **διεκπεραίνω**  **ἐγείρω**  **συναγείρω**  **παροξύνω**  **σημαίνω**  **ἀποστέλλω**  **ἐμμένω**  **φαίνω**  **σπείρω** |  |  |  |  |  |

**3.** Να αναγνωριστούν οι τύποι:

κεκράσθαι ............................................ βάλλων ...................................................

ἐνετείλω ................................................ βαλῶν .....................................................

τεμεῖν ..................................................... βαλών .....................................................

ἀπάραι ................................................. βληθησόμενος ......................................

μῆναι .................................................... βεβλημένος ...........................................

ἐκάθηρε ............................................... βαλεῖν ....................................................

**4.** Να σχηματιστεί ο αόριστος και παρακείμενος των τύπων στην ίδια έγκλιση, πρόσωπο, αριθμό και φωνή:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ΑΟΡΙΣΤΟΣ** | **ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ** |
| **σημαίνονται**  **παραγέλλεθε (ορ.)**  **φαίνεσθε (ορ.)**  **αἰσχύνου**  **καθαιρέσθω**  **παροξύνεται** |  |  |

**ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ**

(δηλ. με χαρακτήρα: λ-ρ-μ-ν)

|  |
| --- |
| ἀγγέλλω (θ. ἀγγελ-) μέλλ-ω (θ. μελ-)  ἀγείρω (θ. ἀγερ-) μένω (θ. μεν-)  αἴρω (θ. ἀρ-) μηκύνω (θ. μηκυν-)  αἰσχύνω (θ. αἰσχυν-) μιαίνω (θ. μιαν-)  ἀλγύνω (θ. ἀλγυν-) νέμ-ω (θ. νεμ-)  ἀμβλύνω (θ. ἀμβλυν-) ξηραίνω (θ. ξηραν-)  ἄλλομαι (θ. ἀλ-) ὀδύρομαι (θ. ὀδυρ-)  ἀμύνω (θ. ἀμυν) ὀλοφύρομαι (θ. ὀλοφυρ-)  ἀποκρίνομαι (θ. ἀποκριν-) ὀξύνω (θ. ὀξυν-)  ἡδύνομαι (θ. ἡδυν) ὀφείλω (θ. ὀφειλ-)  βάλλω (θ. βαλ-) οἰκτίρω (θ. οἰκτιρ-)  βούλομαι (θ. βουλ-) περαίνω (θ. περαν-)  βαίνω (θ. βαν-) πλύνω (θ. σημαν-)  γεραίρω (θ. γεραρ-) σημαίνω (θ. σημαν-)  δυσχεραίνω (θ. δυσχεραν-) σπείρω (θ. σπερ-)  ἐγείρω (θ. ἐγερ-) στέλλω (θ. στελ-)  ἐντέλλομαι (θ. ἐντελ-) σύρω (θ. συρ)  εὐθύνω (θ. εὐθυν-) σφάλλω (θ. σφαλ-)  εὐφραίνω (θ. εὐφραν-) τείνω (θ. τεν-)  (ἐ) θέλω (θ. θελ-) τεκμαίρομαι (θ. τεκμαρ-)  καθαίρω (θ. καθαρ-) τέμνω (θ. τεμ-)  (κατα) καίνω (θ. καν-) ὑγιαίνω (θ. ὑγιαν-)  κλίνω (θ. κλιν-) ὑφαίνω (θ. ὑφαν-)  κρίνω (θ. κριν-) φαίνω (θ. φαν-)  (ἀπο)κτείνω (θ. καμ-) φθείρω (θ. φθερ-)  κάμνω (θ. καμ-) φέρω (θ. φερ-)  λυμαίνομαι (θ. λυμαν-) χαλεπαίνω (θ. χαλεπαν)  χαίρω (θ. χαρ-) |
|  |

# Β' ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

## ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'

Σχηματίζεται από το ρηματικό θέμα με τις καταλήξεις του παρατατικού στην οριστική και τις καταλήξεις του ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις και τους δύο ονοματικούς τύπους με τη διαφορά ότι στο απαρέμφατο Ενεργ. και Μέσης Φωνής, στη μετοχή της Ενεργ. Φωνής, στη μετοχή της Ενεργ. Φωνής, καθώς και στο β' εν. της προστακτικής Μέσης Φωνής κατεβαίνει κατά μία συλλαβή ο τόνος.

#### Ο αόριστος β' του ρ. βάλλω

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| ἔ-βαλ-ον  ἔ-βαλ-ες  ἔ-βαλ-ε(ν)  ἐ-βάλ-ομεν  ἐ-βάλ-ετε  ἔ-βαλ-ον | βάλ-ω  βάλ-ῃς  βάλ-ῃ  βάλ-ωμεν  βάλ-ητε  βάλ-ωσι(ν) | βάλ-οιμι  βάλ-οις  βάλ-οι  βάλ-οιμεν  βάλ-οιτε  βάλ-οιεν | -  βάλ-ε  βαλ-έτω  -  βάλ-ετε  βαλ-όντων/  βαλ-έτωσαν | βαλ-εῖν |
| Μετοχή |
| βαλ-ών  βαλ-οῦσα  βαλ-όν |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| ἐ-βαλ-όμην  ἐ-βάλ-ου  ἐ-βάλ-ετο  ἐ-βαλ-όμεθα  ἐ-βάλ-εσθε  ἐ-βάλ-οντο | βάλ-ωμαι  βάλ-ῃ  βάλ-ηται  βαλ-ώμεθα  βάλ-ησθε  βάλ-ωνται | βαλ-οίμην  βάλ-οιο  βάλ-οιτο  βαλ-οίμεθα  βάλ-οισθε  βάλ-οιντο | -  βαλ-οῦ  βαλ-έσθω  -  βάλ-εσθε  βαλ-έσθων/  βαλ-έσθωσαν | βαλ-έσθαι |
| Μετοχή |
| βαλ-όμενος  βαλ-ομένη  βαλ-όμενον |

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

#### Α. ΣΤΟΝ ΑΠΛΟ ΑΟΡΙΣΤΟ Β'

**α.** Το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής αορ. β' πέντε (5) ρημάτων τονίζεται κατ' εξαίρεση στη λήγουσα:

**1. ἔρχομαι** (αόρ. β': **ἦλθον) - > ἐλθέ**

**2. εὑρίσκω** (αόρ. β': **εὗρον/ηὗρον) -> εὑρέ**

**3. λαμβάνω** (αόρ. β': **ἔλαβον) - > λαβέ**

**4. λέγω** (αόρ. β': **εἶπον) - > εἰπέ**

**5. ὁράω -ῶ** (αόρ. β': **εἶδον) - > ἰδέ**

**β.** Το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής αόρ. β' του ρ. **πίνω** (αόρ. β': **ἔπιον**) είναι **πίε** και **πῖθι**.

**γ.** Ο αόρ. β' **ἔσχον** του ρ. **ἔχω** σχηματίζεται στην ευκτική και στο β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής με διαφορετικές καταλήξεις απ' ότι ο αόρ. β' **ἔβαλον:**

### Ο αόριστος β' του ρ. ἔχω

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| ἔσχον  ἔσχες  ἔσχε(ν)  ἔσχομεν  ἔσχετε  ἔσχον | σχῶ  σχῇς  σχῇ  σχῶμεν  σχῆτε  σχῶσι(ν) | σχοίην  σχοίης  σχοίη  σχοίημεν/σχοῖμεν  σχοίητε/σχοῖτε  σχοίησαν/σχοῖεν | -  σχές  σχέτω  -  σχέτε  σχόντων/σχέτωσαν | σχεῖν |
| Μετοχή |
| σχών  σχοῦσα  σχόν |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| ἐσχόμην  ἔσχου  ἔσχετο  ἐσχόμεθα  ἔσχεσθε  ἔσχοντο | σχῶμαι  σχῇ  σχῆται  σχώμεθα  σχῆσθε  σχῶνται | σχοίμην  σχοῖο  σχοίτο  σχοίμεθα  σχοῖσθε  σχοῖντο | -  σχοῦ  σχέσθω  -  σχέσθε  σχέσθων/σχέσθωσαν | σχέσθαι |
| Μετοχή |
| σχόμενος  σχομένη  σχόμενον |

#### Β. ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ Β'

**α.** Ο τόνος στο β' ενικό πρόσωπο

* στην ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ **ανεβαίνει** στην πρόθεση, π.χ.

βάλε → **κατάβαλε**

λαβέ → **κατάλαβε**

σχές → **κατάσχες, πρόσχες**

δός → **παράδος, ἔνδος**

* στη ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ **δεν ανεβαίνει** εκτός αν είναι η προστακτική μονοσύλλαβη και πάρει δισύλλαβη πρόθεση, π.χ.

βαλοῦ → **καταβαλοῦ**

σχοῦ → **προσχοῦ**

δοῦ → **ἐνδοῦ**

αλλά σχοῦ → **κατάσχου**

δοῦ → **παράδου**

**ΠΡΟΣΟΧΗ! 1.** Ο τόνος ανεβαίνει στη λήγουσα της πρόθεσης και δεν την ξεπερνά ποτέ, π.χ.

κατάσχες

παράσχες

ἀπόδου

**2.** Η πρόθεση που παθαίνει έκθλιψη λογαριάζεται ως μονοσύλλαβη, π.χ.

ἀπό + ἐλθέ → ἄπ-ελθε

ἀπό + ἕς → ἄφ-ες

**3.** Ο τόνος ανεβαίνει και στο β' πληθυντικό Ενεργ. ή Μέσης Φωνής αν αυτό είναι δισύλλαβο, π.χ.

σχέτε → κατάσχετε

σχέσθε→ παράσχεσθε

δότε → παράδοτε

δόσθε → ἀπόδοσθε

**β.** Οι σύνθετοι αόρ. β' **ἔσχον - ἐσχόμην** των ρ. **ἔχω - ἔχομαι** και ο σύνθετος αόρ. β' **ἐσπόμην** του ρ. **ἕπομαι** ανεβάζουν τον τόνο και στην υποτακτική και ευκτική στη λήγουσα της πρόθεσης εφόσον το επιτρέπει η λήουσα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! 1.** Ο σύνθετος αόρ. β' **ἔσχον** σχηματίζεται στην ευκτική με διαφορετικές καταλήξεις απ' ό,τι ο απλός.

**2.** Ο αόρ. β' **ἐσπόμην** σχηματίζεται στην υποτακτική, ευκτική, προστακτική και στους ονοματικούς τύπους πάντα σύνθετος με την πρόθεση **"ἐπί'.**

### Ο αόριστος β' του ρ. παρέχω

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | | | | | | |
| **Οριστική** | | **Υποτακτική** | | **Ευκτική** | | **Προστακτική** | | **Απαρέμφατο** | |
| παρέσχον  παρέσχες  παρέσχε(ν)  παρέσχομεν  παρέσχετε  παρέσχον | | παράσχω  παράσχῃς  παράσχῃ  παράσχωμεν  παράσχητε  παράσχωσι(ν) | | παρά-σχοιμι  παρά-σχοις  παρά-σχοι  παρά-σχοιμεν  παρά-σχοιτε  παρά-σχοιεν | | -  παράσχες  παρασχέτω  -  παράσχετε  παρασχόντων/παρασχέτωσαν | | παρασχεῖν | | | |
| Μετοχή | | | |
| παρασχών  παρασχοῦσα  παρασχόν | | |
|  | | | | | | | | |
| ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | | **Ευκτική** | | **Προστακτική** | | **Απαρέμφατο** | |
| παρεσχόμην  παρέσχου  παρέσχετο  παρεσχόμεθα  παρέσχεσθε  παρέσχεντο | παράσχωμαι  παράσχῃ  παράσχηται  παρασχώμεθα  παράσχησθε  παράσχωνται | | παρασχοίμην  παράσχοιο  παράσχοιτο  παρασχοίμεθα  παράσχοισθε  παράσχοιντο | | -  παράσχου  παρασχέσθω  -  παράσχεσθε  παρασχέσθων/  παρασχέσθωσαν | | παρασχέσθαι | | | | |
| Μετοχή | | | | |
| παρασχόμενος  παρασχομένη  παρασχόμενον | | | | |

**Ο αόριστος β' του ρ. ἔπομαι**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| ἑσπόμην  ἕσπου  ἕσπετο  ἑσπόμεθα  ἕσπεσθε  ἕσποντο | ἑπίσπωμαι  ἑπίσπῃ  ἑπίσπηται  ἑπισπώμεθα  ἑπίσπησθε  ἑπίσπωνται | ἑπισποίμην  ἑπίσποιο  ἑπίσποιτο  ἑπισποίμεθα  ἑπίσποισθε  ἑπίσποιντο | -  ἑπίσπου  ἑπισπέσθω  -  ἑπίσπεσθε  ἑπισπέσθων/  ἑπισπέσθωσαν | ἑπισπέσθαι |
| Μετοχή |
| ἑπισπόμενος  ἑπισπομένη  ἑπισπόμενον |

**1.** Προσοχή στους αορ. β' (δηλ. στη μορφή του τύπου όταν φύγει η αύξηση).

π.χ. **εἶ**δον → **ἴ**δω **εὗ(ηὗ)**ρον → **εὕ**ρω **ἤ**σθόμην → **αἴ**σθωμαι

**εἷ**λον → **ἕ**λω **ἦ**λθον → **ἔ**λθω **ἠ**ρόμην → **ἔ**ρωμαι

**εἶ**πον → **εἴ**πω **ἤ**νεγκον → **ἐ**νέγκω

**2.** Προσοχή!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **φέρω** | | **λέγω** | |
| **αόρ. α'** | **αόρ. β'** | **αόρ. α'** | **αόρ. β'** |
| ἤνεγκα  ἤνεγκας  ἤνεγκε(ν)  ἠνέγκαμεν  ἠνέγκατε  ἤνεγκαν | (δι)ήνεγκον | εἶπα  εἶπας  εἴπατε | εἶπον  εἶπες  εἶπε(ν)  εἴπομεν  **εἴπατε**  εἶπον |
| ἐνέγκω  ἐνέγκῃς  ἐνέγκῃς  ἐνέγκωμεν  ἐνέγκητε  ἐνέγκωσι(ν) | ἐνέγκω  ἐνέγκῃς  ἐνέγκῃ  ἐνέγκωμεν  ἐνέγκητε  ἐνέγκωσι(ν) |  | εἴπω  εἴπῃς  εἴπῃ  εἴπωμεν  εἴπητε  εἴπωσι(ν) |
| ἐνέγκαιμι  ἐνέγκαις/-ειας  ἐνέγκαι/-ειε(ν)  ἐνέγκαιμεν  ἐνέγκαιτε  ἐνέγκαιεν/-ειαν | ἐνέγκοιμι  ἐνέγκοις  ἐνέγκοι  ἐνέγκοιμεν  ἐνέγκοιτε  ἐνέγκοιεν | εἴπαιμεν | εἴποιμι  εἴποις  εἴποι  εἴποιμεν  εἴποιτε  εἴποιεν |
| -  ἐνεγκάτω  -  ἐνέγκατε  ἐνεγκάντων/-τωσαν | -  ἔνεγκε  ἐνεγκέτω  - | εἴπατε | -  εἰπέ  εἰπέτω  -  εἴπετε  εἰπόντων/εἰπέτωσαν |
| ἐνέγκαι | ἐνεγκεῖν |  | εἰπεῖν |
| (ἐνέγκας) | ἐνεγκών |  | εἰπών,εἰποῦσα,εἰπόν |

## ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΟ Β'

|  |  |
| --- | --- |
| ἄγω  αἱρέω-ῶ  ἁμαρτάνω  ἀποθνῄσκω  ἀπεχθάνομαι  ἀφικνοῦμαι  ἀπόλλυμαι  αἰσθάνομαι  ἀνέχω  βάλλω  γίγνομαι  δάκνω  ἔρχομαι  ἐρωτάω-ω  ἐσθίω  εὑρίσκω  ἔχω  ἕπομαι  κάμνω  (κατα)καίνω  λαγχάνω  λαμβάνω  λανθάνω  λέγω  λείπω  μανθάνω  ὁράω-ῶ  ὀφείλω  ὀφλισκάνω  ὄλλυμαι  πάσχω  πίνω  πίπτω  πείθομαι  πυνθάνομαι  τέμνω  τίκτω  τρέχω  τυγχάνω  τρέπω  ὑπισχνοῦμαι  φέρω  φεύγω | ἤγαγον (υπ·ἀγάγ-ω) κ' ΜΦ ἠγαγόμην  εἷλον (υπ·ἕλ-ω) κ'ΜΦ εἱλόμην  ἥμαρτον (υπ.·ἁμάρτ-ω)  ἀπέθανον (υπ.·ἀποθάν-ω)  ἀπηχθόμην (υπ.·ἀπέχθ-ωμαι)  ἀφικόμην (υπ.·ἀφίκ-ωμαι)  ἀπωλόμην (υπ.·ἀπ-όλωμαι)  ᾐσθόμην (υπ.·αἴσθ-ωμαι)  ἀνέσχον (υπ.·ἀνάσχω) κ' ΜΦ ἠνεσχόμην  ἔβαλον (υπ.·βάλ-ω) κ' ΜΦ ἐβαλόμην  ἐγενόμην (υπ.·γέν-ωμαι)  ἔδακον (υπ.·δάκ-ω)  ἦλθον (υπ.·ἔλθ-ω)  ἠρόμην (υπ.·ἔρ-ωμαι)  ἔφαγον (υπ.·φάγ-ω)  ηὗ(εὗ)ρον (υπ.·εὕρ-ω) κ' ΜΦ ηὑ(εὑ)ρόμην  ἔσχον (υπ.·σχῶ) κ' ΜΦ ἐσχόμην  ἑσπόμην (υπ.·ἐπί-σπωμαι)  ἔκαμον (υπ.·κάμ-ω)  (κατ) έκανον (υπ.·(κατα)κάν-ω)  ἔλαχον (υπ.·λάχ-ω)  ἔλαβον (υπ.·λάβ-ω) κ' ΜΦ ἐλαβόμην  ἔλαθον (υπ.·λάθ-ω) κ' ΜΦ ἐλαθόμην  εἶπον (υπ.·εἴπ-ω)  ἔλιπον (υπ.·λίπ-ω) κ' ΜΦ ἐλιπόμην  ἔμαθον (υπ.·μάθ-ω)  εἶδον (υπ.·ἴδ-ω) κ' ΜΦ εἰδόμην  ὤφελον (υπ.·ὀφέλ-ω)  ὦφλον (υπ.·ὄφλ-ω)  ὠλόμην (υπ.·ὄλ-ωμαι)  ἔπαθον (υπ.·πάθ-ω)  ἔπιον (υπ.·πί-ω)  ἔπεσον (υπ.·πέσ-ω)  ἐπιθόμην (υπ.·πίθ-ωμαι)  ἐπυθόμην (υπ.·πύθ-ωμαι)  ἔτεμον (υπ.·τέμ-ω) κ' ΜΦ ἐτεμόμην  ἔτεκον (υπ.·τέκ-ω)  ἔδραμον (υπ· δράμ-ω)  ἔτυχον (υπ· τύχ-ω)  ἔτραπον (υπ· τράπ-ω) κ' ΜΦ ἐτραπόμην  ὑπεσχόμην (υπ· ὑπό-σχωμαι)  -ήνεγκον (υπ· ἐνέγκω)  ἔφυγον (υπ· φύγ-ω) |

##### ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'

Ο Παθητικός Μέλλοντας β' και ο Παθητικός Αόριστος β' σχηματίζονται όπως και οι πρώτοι (**λυ-θή-σομαι, ἐ-λύ-θη**ν) χωρίς όμως το θ, π.χ. **γραφ-ή-σομαι, ἐ-γγράφ-η-ν**. Κλίνονται όπως και οι πρώτοι με τη διαφορά ότι η κατάληξη του β' ενικού της προστακτικής είναι **-θι** και όχι **-τι** όπως στον παθητικό αόριστο α'.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β' | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| γραφήσομαι  γραφήσει/-ῃ  γραφήσεται  γραφησόμεθα  γραφήσεσθε  γραφήσονται |  | γραφησοίμην  γραφήσοιο  γραφήσοιτο  γραφησοίμεθα  γραφήσοισθε  γραφήσοιντο |  | γραφήσεσθαι |
| Μετοχή |
| γραφησόμενος  γραφησομένη  γραφησόμενον |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β' | | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** |
| ἐγγράφην  ἐγγράφης  ἐγγράφη  ἐγγράφημεν  ἐγγράφητε  ἐγγράφησαν | γραφῶ  γραφῇς  γραφῇ  γραφῶμεν  γραφῆτε  γραφῶσι(ν) | γραφείην  γραφείης  γραφείη  γραφείημεν/-εῖμεν  γραφείητε/-εῖτε  γραφείησαν/-εῖεν | -  γράφη-θι  γραφήτω  -  γράφητε  γραφέντων/γραφήτωσαν | γραφῆναι |
| Μετοχή |
| γραφείς  γραφεῖσα  γραφέν |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.** Όσα ρήματα έχουν μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα με φωνήεν **ε** τρέπουν στους β' παθητικούς χρόνους (αόριστο, μέλλοντα) το **ε** σε **α** (βραχύ). ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα σύνθετα του ρήματος "λέγω".

**π.χ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ρήμα** | **Π. Αόριστος** | **Π. Μελλ.** | **Ρήμα** | **Π. Αόριστος** | **Π. Μελλ.** |
| **στρέφω** | ἐστράφην | στραφήσομαι | **συλλέγω** | συνελέγην | συλλεγήσομαι |
| **ρέπω** | ἐτράπην | τραπήσομαι | **ἐκλέγω** | ἐξελέγην | ἐκλέγήσομαι |

**2.** Όσα ρήματα έχουν μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα με φωνήεν ΄τρέπουν στους β’ παθητικούς χρόνους (αόριστο, μέλλοντα) το **η** σε **α** (βραχύ). ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ το απλό «πλήττω» (όχι όμως σύνθετο).

**π.χ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ρήμα** | **Π. Αόριστος** | **Π. Μελλ.** | **Ρήμα** | **Π. Αόριστος** | **Π. Μελλ.** |
| **σήπω** | ἐσάπην | σαπήσομαι | **ἐκπλήττω** | ἐξεπλάγην | ἐκπλαγήσομαι |
| **πλήττω** | ἐπλήγην | πληγήσομαι | **καταπλήττω** | κατεπλάγην | καταπληγήσομαι |

**Προσοχή!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΛΟ:** | πλήττομαι  ἐπληττόμην  πλήξομαι-πληγήσομαι  ἐπληξάμην-ἐπλήγην  πέπληγμαι  ἐπεπλήγμην | **ΣΥΝΘΕΤΟ:** | ἐκπλήττομαι  ἐξεπληττόμην  ἐκπλήξομαι-ἐκπλαγήσομαι  ἐξεπληξάμην-ἐξεπλάγην  ἐκπέπληγμαι  ἐξεπλήγμην |

**ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΘ. ΜΕΛΛ. Β' ΚΑΙ ΠΑΘ. ΑΟΡ. Β'.**

|  |  |
| --- | --- |
| ἀλλάττω  ἀγγέλλω  ἀνοίγω  ἁρπάζω  βλάπτω  γράφω  διαλέγω  θάπτω  θλίβω  καίω  κλέπτω  κλίνω  κόπτω  κρύπτω  (συλ)λέγω  μείγνυμι  πήγνυμι  πλέκω  πλήττω  πνίγω  ῥάπτω  ῥήγνυμι  ῥίπτω  σήπω  σκάπτω  στέλλω  σπείρω  στρέφω  σφάλλω  σφάττω  τάττω  τήκω  τρέπω  τρέφω  τρίβω  φαίνω  φράττω  φθείρω | ἀλλαγήσομαι κ' ἠλλάγην  ἀγγελήσομαι κ' ἠγγέλην  ἀνοιγήσομαι κ' ἠνοίγην  ἁρπαγήσομαι κ' ἡρπάγην  βλαβήσομαι κ' ἐβλάβην  γραφήσομαι κ' ἐγράφην  διαλεγήσομαι κ' διελέγην  ταφήσομαι κ' ἐτάφην  θλιβήσομαι κ' ἐθλίβην  καήσομαι κ' ἐκάην  κλαπήσομαι κ' ἐκλάπην  κλινήσομαι κ' ἐκλίνην  κοπήσομαι κ' ἐκόπην  κρυβ(φ)ήσομαι κ' ἐκρύβ(φ)ην  συλλεγήσομαι κ' συνελέγην  μιγήσομαι κ' ἐμίγην  παγήσομαι κ' ἐπάγην  πλακήσομαι κ' ἐπλάκην  πληγήσομαι κ' ἐπλήγην (= απλό)  -πλαγήσομαι κ' -επλάγην (= σύνθετο)  πνιγήσομαι κ' ἐπνίγην  ῥαφήσομαι κ' ἐρράφην  ῥαγήσομαι κ' ἐρράγην  ῥιφήσομαι κ' ἐρρίφην  σαπήσομαι κ' ἐσάπην  σκαφήσομαι κ' ἐσκάφην  σταλήσομαι κ' ἐστάλην  σπαρήσομαι κ' ἐσπάρην  στραφήσομαι κ' ἐστράφην  σφαλήσομαι κ' ἐσφάλην  σφαγήσομαι κ' ἐσφάγην  ταγήσομαι κ' ἐτάγην  τακήσομαι κ' ἐτάκην  τραπήσομαι κ' ἐτράπην  τραφήσομαι κ' ἐτράφην  τριβήσομαι κ' ἐτρίβην  φανήσομαι κ' ἐφάνην  φραγήσομαι κ' ἐφράγην  φθαρήσομαι κ' ἐφθάρην |

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Β' -

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Β᾿**

Μερικά συμφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό παρακείμενο και υπερσυντέλικο χωρίς το χρονικό χαρακτήρα κ ή χωρίς να τρέπουν τον ψιλόπνοο ή μέσο χαρακτήρα του ρηματικού θέματος σε δασύπνοο:

(φεύγ-ω) πέ-φευγ-α, ἐ-πε-φεύγ-ειν·

(λείπ-ω) λέ-λοιπ-α, ἐ-λε-λοίπ-ειν

Ο παρακείμενος ή ο υπερσυντέλικος που σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο λέγεται **ενεργητικός παρακείμενος δεύτερος ή ενεργητικός υπερσυντέλικος δεύτερος.**

Ο ενεργ. παρακείμενος β΄ και ο ενεργ. υπερσυντέλικος β΄ κλίνονται όπως οι πρώτοι, αλλά το φωνήεν ε του θέματος τρέπεται σε ο και το ᾰ εκτείνεται σε η (ή σε ᾱ, αν προηγείται ρ):

πάσχω (θ. πενθ-) πέ-πονθ-α ἐ-πε-πόνθ-ειν

πείθω (θ. πειθ-) πέ-ποιθ-α ἐ-πε-ποίθ-ειν

τίκτω (θ. τεκ-) τέ-τοκ-α ἐ-τε-τόκ-ειν

γίγνομαι (θ. γεν-) γέ-γον-α ἐ-γε-γόν-ειν

φαίνω (θ. φᾰν-) πέ-φην-α ἐ-πε-φήν-ειν

κράζω (θ. κρᾰγ-) κέ-κρᾱγ-α ἐ-κε-κράγ-ειν

* Προσοχή στα ρήματα στα οποία ο ίδιος χρόνος βρίσκεται και ως α' και ως β', όπως:

πράττω α' πέπραχα/ἐπεπράχειν (έχω κάνει κάτι/μτβ)

β' πέπραγα/ἐπεπράγειν (=βρίσκομαι σε κάποια κατάσταση (αμτβ))

γίγνομαι α' γεγένημαι/ἐγεγενήμην

β' γέγονα/ἐγεγόνειν.

πείθομαι α' πέπεισμαι/ἐπεπείσμην

β' πέποιθα/ἐπεποίθειν.

φαίνομαι α' πέφασμαι/ἐπεφάσμην

β' πέφηνα/ἐπεφήνειν.

ἀνοίγομαι α' ἀνέῳγμαι/ἀνεῴγμην

β' ἀνέῳγα/ἀνεῴγειν.

πήγνυμαι α' πέπηγμαι/ἐπεπήγμην

β' πέπηγα/ἐπεπήγειν.

ῥήγνυμαι α' ἔρρηγμαι/ἐρρήγμην

β' ἔρρωγα/ἐρρώγειν.

φθείρω α' ἔφθαρκα/ἐφθάρκειν

β' ἔφθορα/(ἐφθόρειν)

#### ΑΣΚΗΣΕΙΣ

**1.** Να συμπληρωθούν τα κενά:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **β' ενικ. οριστ.** | **β' εν. υποτ.** | **β' εν. ευκτ.** | **β' εν. προσ.** | **Ο.Τ.** |
| **ᾐρέθην**  **ᾠήθην**  **ἐφάνην**  **ἐπηνωρθώθην**  **τραπήσομαι**  **φανθήσομαι** |  |  |  |  |  |

**2.** Να κλιθούν οι προστακτικές των:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ἠλλάχθην**  **ἠλλάγην**  **ἐτρέφθην**  **ἐτράπην**  **ἐφάνην** |  |  |  |  |  |

**3.** Να συμπληρωθούν τα κενά:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **β' ενικ. οριστ.** | **β' εν. υποτ.** | **β' εν. ευκτ.** | **β' εν. προσ.** | **Ο.Τ.** |
| **ἀπωλόμην**  **ἠρόμην**  **προσέσχον**  **ἀνειλόμην**  **παρεσχόμην**  **ἐφηῦρον**  **κατέπιον**  **συνέσχον**  **ᾐσθόμην**  **ἀντεῖπον**  **ἀφικόμην**  **ἐπεξῆλθον**  **ἑσπόμην** |  |  |  |  |  |

**4.** Να συμπληρωθούν τα κενά:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **β' πλ. οριστ.** | **β' πλ. υποτ.** | **β'πληθ. ευκτ.** | **β' πλ. προστ.** | **Ο.Τ.** |
| **περιεῖδον**  **ὑπεσχόμην**  **κατελιπόμην**  **ἀνεῖλον**  **ὤφελον**  **ἐπιθόμην**  **ἔλαχον.** |  |  |  |  |  |

**5.** Να κλιθούν οι προστακτικές των:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **συνέλαβον**  **συνελαβόμην**  **ὑπεσχόμην**  **προσεσχόμην**  **ἀπωλόμην** |  |  |  |  |  |

# ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ

**ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α' ΤΑΞΗΣ (σε -αω)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α + ε, η = α | α + ει, ῃ = ᾳ\* | \* Το απαρέμφατο Ενεργητικής Φωνής συναι- |
| α + ο, ω, ου = ω | α + οι = ῳ | ρείται με την αρχική κατάληξη -εν |

**(τιμά -ω) τιμῶ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ** | | | | **ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ** | | |
| **Ενεστ.** | **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (τιμά-ω)  (τιμά-εις)  (τιμά-ει)  (τιμά-ομεν)  (τιμά-ετε)  (τιμά-ουσιν) | **τιμῶ**  **τιμᾷς**  **τιμᾷ**  **τιμῶμεν**  **τιμᾶτε**  **τιμῶσι(ν)** | | (τιμά-ομαι)  (τιμά-ῃ/τιμά-ει)  (τιμά-εται)  (τιμα-όμεθα)  (τιμά-εσθε)  (τιμά-ονται) | **τιμῶμαι**  **τιμᾷ**  **τιμᾶται**  **τιμώμεθα**  **τιμᾶσθε**  **τιμῶνται** |
|  | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | (τιμά-ω)  (τιμά-ῃς)  (τιμά-ῃ)  (τιμά-ωμεν)  (τιμά-ητε)  (τιμά-ωσιν) | **τιμῶ**  **τιμᾷς**  **τιμᾷ**  **τιμῶμεν**  **τιμᾶτε**  **τιμῶσι(ν)** | | (τιμά-ωμαι)  (τιμά-ῃ)  (τιμά-ηται)  (τιμα-ώμεθα)  (τιμά-ησθε)  (τιμά-ωνται) | **τιμῶμαι**  **τιμᾷ**  **τιμᾶται**  **τιμώμεθα**  **τιμᾶσθε**  **τιμῶνται** |
|  | **Ε**  **Υ**  **Κ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (τιμά-οιμι/τιμα-οίην)  (τιμά-οις/τιμα-οίης)  (τιμά-οι/τιμα-οίη)  (τιμά-οιμεν)  (τιμά-οιτε)  (τιμά-οιεν) | **τιμῷμι/τιμῴην**  **τιμῷς/τιμῴης**  **τιμῷ/τιμῴη**  **τιμῷμεν**  **τιμῷτε**  **τιμῷεν** | | (τιμα-οίμην)  (τιμά-οιο)  (τιμά-οιτο)  (τιμα-οίμεθα)  (τιμά-οισθε)  (τιμά-οιντο) | **τιμῴην**  **τιμῷο**  **τιμῷτο**  **τιμῴμεθα**  **τιμῷσθε**  **τιμῷντο** |
|  | **Π**  **Ρ**  **Ο**  **Σ**  **Τ**  **Α**  **Κ**  **Τ**  **Ι**  **Κ** | -  (τίμα-ε)  (τιμα-έτω)  -  (τιμά-ετε)  (τιμα-όντων/  τιμα-έτωσαν) | **-**  **τίμα**  **τιμάτω**  **-**  **τιμᾶτε**  **τιμώντων/**  **τιμάτωσαν** | | -  (τιμά-ου)  (τιμα-έσθω)  -  (τιμά-εσθε)  (τιμά-εσθων/  τιμα-έσθωσαν) | **-**  **τιμῶ**  **τιμάσθω**  **-**  **τιμᾶσθε**  **τιμάσθων/**  **τιμάσθωσαν** |
|  | **Α**  **Π**  **Α**  **Ρ.** | (τιμά-εν) | **τιμᾶν** | | (τιμά-εσθαι) | **τιμᾶ-σθαι** |
|  | **Μ**  **Ε**  **Τ**  **Χ** | (τιμά-ων)  (τιμά-ουσα)  (τιμά-ον) | **τιμῶν**  **τιμῶσα**  **τιμῶν** | | (τιμα-όμενος)  (τιμα-ομένη)  (τιμα-όμενον) | **τιμώμενος**  **τιμωμένη**  **τιμώμενον** |
| **Παρτ.** | **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (ἐτίμα-ον)  (ἐτίμα-ες)  (ἐτίμα-ε)  (ἐτιμά-ομεν)  (ἐτιμά-ετε)  (ἐτίμα-ον) | **ἐτίμων**  **ἐτίμας**  **ἐτίμα**  **ἐτιμῶμεν**  **ἐτιμᾶτε**  **ἐτίμων** | | (ἐτιμα-όμην)  (ἐτιμά-ου)  (ἐτιμά-ετο)  (ἐτιμα-όμεθα)  (ἐτιά-εσθε)  (ἐτιμά-οντο) | **ἐτιμώμην**  **ἐτιμῶ**  **ἐτιμᾶτο**  **ἐτιμώμεθα**  **ἐτιμᾶσθε**  **ἐτιμῶντο** |
| **Μέλλ.** |  | τιμήσω |  | | τιμήσομαι- (παθ.) | τιμηθήσομαι |
| **Αορ.** |  | ἐτίμησα |  | | ἐτιμησάμην-(παθ) | ἐτιμήθην |
| **Παρκ.** |  | τετίμηκα |  | | τετίμημαι |  |
| **Υπερσ.** |  | ἐτετιμήκειν |  | | ἐτετιμήμην |  |

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**1.** Τα ρήματα **ζήω-ζῶ, πεινήω-ῶ, χρήομαι-χρῶμαι** και **διψήω-ῶ** κλίνονται όπως τα συνηρημένα της πρώτης τάξης μόνο που έχουν **-η** αντί για -α.

Επίσης στα τρία ενικά της Ευκτ. Ενεστ. ΕΦ. έχουν μόνο τους δεύτερους τύπους.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ + ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ** |
| ζῶ  ζῇς  ζῇ  ζῶμεν  ζῆτε  ζῶσι(ν) | ζῴην  ζῴης  ζῴη  ζῷμεν  ζῷτε  ζῷεν | -  ζῆ/ζῆθι ζήτω  - - - | ζῆν |
| **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** | **ΜΕΤΟΧΕΣ** | | |
| ἔζων  ἔζης  ἔζη  ἐζῶμεν  ἐζῆτε  ἔζων | ζῶν  ζῶσα  ζῶν | | |

Τα **πεινῶ** και **διψῶ** κλίνονται όπως το ζῶ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** στην προστακτική ενεστώτα:

-

πείνη

πεινήτω

-

πεινῆτε

πεινώντων/πεινήτωσαν

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ/ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ** |
| χρῶμαι  χρῇ  χρῆται  χρώμεθα  χρῆσθε  χρῶνται | χρῴμην  χρῷο  χρῷτο  χρῴμεθα  χρῷσθε  χρῷντο | -  χρῶ  χρήσθω  -  χρῆσθε  χρήσθων/χρήσθωσαν | χρῆσθαι |
| **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** | **ΜΕΤΟΧΕΣ** | | |
| ἐχρώμην  ἐχρῶ  ἐχρῆτο  ἐχρώμεθα  ἐχρῆσθε  ἐχρῶντο | χρώμενος  χρωμένη  χρώμενον | | |

**2.** Τα συνηρημένα της α' τάξης από το Μέλλοντα και εξής **τρέπουν το -α του θέματος σε -η.** Εάν όμως προηγείται **-ι, -ε ή -ρ,** τότε το -α δεν τρέπεται σε -η αλλά σε **-α μακρό**.

Τα ρήματα αυτά είναι:

ἐάω-ῶ (=αφήνω)

ἰάομαι-ῶμαι (=γιατρεύω)

πειράομαι-ῶμαι

ἀκροάομαι-ῶμαι (=ακούω)

θηράω-ῶ (κυνηγώ)

ἀποδειλιάω-ῶ (=είμαι δειλός)

αἰτιάομαι-ῶμαι (=κατηγορώ)

ἀκρόαμαι -ῶμαι (=ακούω)

**3.** Τα ρήματα **γελῶ, σπῶ, χαλῶ** (=χαλαρώνω) διατηρούν το **-α βραχύ** και αναπτύσσουν -σ εμπρός από τα **-θ, -μ, -τ** π.χ. γελασθήσομαι

γεγέλασμαι

γελάσαι (=απρμφ. αορ.)

**4.** Το ρήμα **δράω-ῶ** διατηρεί το **μακρό -α** και αναπτύσσει **-σ** εμπρός από τα **-θ** και **-τ**.

π.χ. δέδραμαι

δέδρασαι

δέδρασται

δεδράμεθα

δέδρασθε

δέδρανται

**ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Β' ΤΑΞΗΣ (σε -εω)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ε + ε = ει | ε + μακρό (η, ω) = στο ίδιο μακρό | \*Το απαρέμφατο Ενεργητικής |
| ε + ο = ου | ε + δίφθογγος (ει, ου, οι, ῃ) = στον ίδιο φθόγγο \* | Φωνής συναιρείται με την αρχική κατάληξη -εν |

**(ποιέ-ω) ποιῶ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ** | | | | **ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ** | | |
| **Ενεστ.** | **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (ποιέ-ω)  (ποιέ-εις)  (ποιέ-ει)  (ποιέ-ομεν)  (ποιέ-ετε)  (ποιέ-ουσιν) | **ποιῶ**  **ποιεῖς**  **ποιεῖ**  **ποιοῦμεν**  **ποιεῖτε**  **ποιοῦσι(ν)** | | (ποιέ-ομαι)  (ποιέ-ῃ/ποιέ-ει)  (ποιέ-εται)  (ποιε-όμεθα)  (ποιέ-εσθε)  (ποιέ-ονται) | **ποιοῦμαι**  **ποιῇ/ποιεῖ**  **ποιεῖται**  **ποιούμεθα**  **ποιεῖσθε**  **ποιοῦνται** |
|  | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | (ποιέ-ω)  (ποιέ-ῃς)  (ποιέ-ῃ)  (ποιέ-ωμεν)  (ποιέ-ητε)  (ποιέ-ωσιν) | **ποιῶ**  **ποιῇς**  **ποιῇ**  **ποιῶμεν**  **ποιῆτε**  **ποιῶσι(ν)** | | (ποιέ-ωμαι)  (ποιέ-ῃ)  (ποιέ-ηται)  (ποιε-ώμεθα)  (ποιέ-ησθε)  (ποιέ-ωνται) | **ποιῶμαι**  **ποιῇ**  **ποιῆται**  **ποιώμεθα**  **ποιῆσθε**  **ποιῶνται** |
|  | **Ε**  **Υ**  **Κ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (ποιέ-οιμι/ποιε-οίην)  (ποιέ-οις/ποιε-οίης)  (ποιέ-οι/ποιε-οιη)  (ποιέ-οιμεν)  (ποιέ-οιτε)  (ποιέ-οιεν) | **ποιοῖμι/ποιοίην**  **ποιοῖς/ποιοίης**  **ποιοῖ/ποιοίη**  **ποιοῖμεν**  **ποιοῖτε**  **ποιοῖεν** | | (ποιε-οίμην)  (ποιέ-οιο)  (ποιέ-οιτο)  (ποιε-οίμεθα)  (ποιέ-οισθε)  (ποιέ-οιντο) | **ποιοίμην**  **ποιοῖο**  **ποιοῖτο**  **ποιοίμεθα**  **ποιοῖσθε**  **ποιοῖντο** |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | **Π**  **Ρ**  **Ο**  **Σ**  **Τ**  **Α**  **Κ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | -  (ποίε-ε)  (ποιε-έτω)  -  (ποιέ-ετε)  (ποιε-όντων/  ποιε-έτωσαν) | **-**  **ποίει**  **ποιείτω**  **-**  **ποιεῖτε**  **ποιούντων/**  **ποιείτωσαν** | | -  (ποιέ-ου)  (ποιε-έσθω)  -  (ποιέ-εσθε)  (ποιε-έσθων/  ποιε-έσθωσαν) | **-**  **ποιοῦ**  **ποιείσθω**  **-**  **ποιεῖσθε**  **ποιείσθων/**  **ποιείσθωσαν** |
|  | **Α**  **Π**  **Α**  **Ρ.** | (ποιέ-εν) | **ποιεῖν** | | (ποιέ-εσθαι) | **ποιεῖσθαι** |
|  | **Μ**  **Ε**  **Τ**  **Χ** | (ποιέ-ων)  (ποιέ-ουσα)  (ποιέ-ον) | **ποιῶν**  **ποιοῦσα**  **ποιοῦν** | | (ποιε-όμενος)  (ποιε-ομένη)  (ποιε-όμενον) | **ποιούμενος**  **ποιουμένη**  **ποιούμενον** |
| **Παρτ.** | **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (ἐποίε-ον)  (ἐποίε-ες)  (ἐποίε-ε)  (ἐποιέ-ομεν)  (ἐποιέ-ετε)  (ἐποίε-ον) | **ἐποίουν**  **ἐποίεις**  **ἐποίει**  **ἐποιοῦμεν**  **ἐποιεῖτε**  **ἐποίουν** | | (ἐποιε-όμην)  (ἐποιέ-ου)  (ἐποιέ-ετο)  (ἐποιε-όμεθα)  (ἐποιέ-εσθε)  (ἐποιέο-οντο) | **ἐποιούμην**  **ἐποιοῦ**  **ἐποιεῖτο**  **ἐποιούμεθα**  **ἐποιεῖσθε**  **ἐποιοῦντο** |
| **Μέλλ.** |  | ποιήσω |  | | ποιήσομαι-(παθ.) | ποιηθήσομαι |
| **Αορ.** |  | ἐποίησα |  | | ἐποιησάμην | ἐποιήθην |
| **Παρκ.** |  | πεποίηκα |  | | πεποίημαι |  |
| **Υπερσ.** |  | ἐπεποιήκειν |  | | ἐπεποιήμην |  |

#### Παρατηρήσεις

**1.** Τα ρήματα με **μονοσύλλαβο θέμα** που λήγουν σε -έω συναιρούνται όταν μετά το -ε ακολουθεί άλλο -ε ή -ει.

Τα ρήματα αυτά είναι:

**δέω**=έχω ανάγκη # **δέω-ῶ** = δένω (= το οποίο συναιρεί όλες τις καταλήξεις)

**ῥέω** =ῥέω

**πλέω**

**θέω** = τρέχω

**χέω** =χύνω

**πνέω** = πνέω

**νέω** = πλέω

Τα ρήματα αυτά στην ευκτική ενεστ. ΕΦ. δεν έχουν δεύτερους τύπους.

### Ενεργητική Φωνή

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** |
| νέω  νεῖς  νεῖ  νέομεν  νεῖτε  νέουσι | νέω  νέῃς  νέῃ  νέωμεν  νέητε  νέωσι(ν) | νέοιμι  νέοις  νέοι  νέοιμεν  νέοιτε  νέοιεν | -  νεῖ  νείτω  -  νεῖτε  νεόντων/νείτωσαν |
| **ΠΡΤ** | **ΑΠ.** | **ΜΤΧ.** |  |
| ἔνεον  ἔνεις  ἔνει  ἐνέομεν  ἐνεῖτε  ἔνεον | νεῖν | νέων  νέουσα  νέον |  |

### Μέση Φωνή

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** |
| δέομαι  **δέει**/δέῃ  δεῖται  δεόμεθα  δεῖσθε  δέονται | δέωμαι  δέῃ  δέηται  δεώμεθα  δέησθε  δέωνται | δεοίμην  δέοιο  δέοιτο  δεοίμεθα  δέοισθε  δέοιντο | -  δέου  δείσθω  -  δεῖσθε  δείσθων/δείσθωσαν |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΤ** | **ΑΠ.** | **ΜΤΧ.** |  |
| ἐδεόμην  ἐδέου  ἐδεῖτο  ἐδεόμεθα  ἐδεῖσθε  ἐδέοντο | δεῖσθαι | δεόμενος  -μένη  -μενον |  |

**ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Γ' ΤΑΞΗΣ (σε -οω)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ο + ε, ο = ου | ο +ει, η, οι =οι\* | \* Το απαρέμφατο Ενεργητικής Φωνής |
| ο + η, ω = ω |  | συναιρείται με την αρχική κατάληξη -εν |

**(δηλό-ω) δηλῶ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ** | | | | **ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ** | | |
| **Ενεστ.** | **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (δηλό-ω)  (δηλό-εις)  (δηλό-ει)  (δηλό-ομεν)  (δηλό-ετε)  (δηλό-ουσιν) | **δηλῶ**  **δηλοῖς**  **δηλοῖ**  **δηλοῦμεν**  **δηλοῦτε**  **δηλοῦσι(ν)** | | (δηλό-ομαι)  (δηλό-ῃ/δηλό-ει)  (δηλό-εται)  (δηλο-όμεθα)  (δηλό-εσθε)  (δηλό-ονται) | **δηλοῦμαι**  **δηλοῖ**  **δηλοῦται**  **δηλούμεθα**  **δηλοῦσθε**  **δηλοῦνται** |
|  | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | (δηλό-ω)  (δηλό-ῃς)  (δηλό-ῃ)  (δηλό-ωμεν)  (δηλό-ητε)  (δηλό-ωσιν) | **δηλῶ**  **δηλοῖς**  **δηλοῖ**  **δηλῶμεν**  **δηλῶτε**  **δηλῶσι(ν)** | | (δηλό-ωμαι)  (δηλό-ῃ)  (δηλό-ηται)  (δηλο-ώμεθα)  (δηλό-ησθε)  (δηλό-ωνται) | **δηλῶμαι**  **δηλοῖ**  **δηλῶται**  **δηλώμεθα**  **δηλῶσθε**  **δηλῶνται** |
|  | **Ε**  **Υ**  **Κ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (δηλό-οιμι/δηλο-οίην)  (δηλό-οις/δηλο-οίης)  (δηλό-οι/δηλο-οίη)  (δηλό-οιμεν)  (δηλό-οιτε)  (δηλό-οιεν) | **δηλοῖμι/δηλοίην**  **δηλοῖς/δηλοίης**  **δηλοῖ/δηλοίη**  **δηλοῖμεν**  **δηλοῖτε**  **δηλοῖεν** | | (δηλο-οίμην)  (δηλό-οιο)  (δηλό-οιτο)  (δηλό-οίμεθα)  (δηλό-οισθε)  (δηλό-οιντο) | **δηλοίμην**  **δηλοῖο**  **δηλοῖτο**  **δηλοίμεθα**  **δηλοῖσθε**  **δηλοῖντο** |
|  | **Π**  **Ρ**  **Ο**  **Σ**  **Τ**  **Α**  **Κ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | -  (δήλο-ε)  (δηλο-έτω)  -  (δηλό-ετε)  (δηλο-όντων/  δηλο-έτωσαν) | **-**  **δήλου**  **δηλούτω**  **-**  **δηλοῦτε**  **δηλούντων/**  **δηλούτωσαν** | | -  (δηλό-ου)  (δηλο-έσθω)  -  (δηλό-εσθε)  (δηλο-έσθων/  δηλο-έσθωσαν) | **-**  **δηλοῦ**  **δηλούσθω**  **-**  **δηλοῦσθε**  **δηλούσθων/**  **δηλούσθωσαν** |
|  | **Α**  **Π**  **Α**  **Ρ.** | (δηλό-εν) | **δηλοῦν** | | (δηλό-εσθαι) | **δηλοῦσθαι** |
|  | **Μ**  **Ε**  **Τ**  **Χ** | (δηλό-ων)  (δηλό-ουσα)  (δηλό-ον) | **δηλῶν**  **δηλοῦσα**  **δηλοῦν** | | (δηλο-όμενος)  (δηλο-ομένη)  (δηλο-όμενον) | **δηλούμενος**  **δηλουμένη**  **δηλούμενον** |
| **Παρτ.** | **Ο**  **Ρ**  **Ι**  **Σ**  **Τ**  **Ι**  **Κ**  **Η** | (ἐδήλο-ον)  (ἐδήλο-ες)  (ἐδήλο-ε)  (ἐδηλό-ομεν)  (ἐδηλό-ετε)  (ἐδήλο-ον) | **ἐδήλουν**  **ἐδήλους**  **ἐδήλου**  **ἐδηλοῦμεν**  **ἐδηλοῦτε**  **ἐδήλουν** | | (ἐδηλο-όμην)  (ἐδηλό-ου)  (ἐδηλό-ετο)  (ἐδηλο-όμεθα)  (ἐδηλό-εσθε)  (ἐδηλό-οντο) | **ἐδηλούμην**  **ἐδηλοῦ**  **ἐδηλοῦτο**  **ἐδηλούμεθα**  **ἐδηλοῦσθε**  **ἐδηλοῦντο** |
| **Μέλλ.** |  | δηλώσω |  | | δηλώσομαι-(παθ.) | δηλωθήσομαι |
| **Αορ.** |  | ἐδήλωσα |  | | ἐδηλωσάμην | ἐδηλώθην |
| **Παρκ.** |  | δεδήλωκα |  | | δεδήλωμαι |  |
| **Υπερσ.** |  | ἐδεδηλώκειν |  | | ἐδηδηλώμην |  |

#### Παρατηρήσεις

**1.** Το ρήμα **ῥιγώω-ῶ** (=κρυώνω) κλίνεται όπως τα συνηρημένα της Γ' τάξης διατηρώντας παντού το **-ω**. Έχει **-ῳ** όπου τα άλλα έχουν **-οι**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ/ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤ.** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΠΑΡΤ.** | **ΑΠΑΡ.** |
| ῥιγῶ  ῥιγῷς  ῥιγῷ  ῥιγῶμεν  ῥιγῶτε  ῥιγῶσι(ν) | ῥιγῴην  ῥιγῴης  ῥιγῴη  ῥιγῷμεν  ῥιγῷτε  ῥιγῷεν | -  -  -  -  -  - | ἐρρίγων  ἐρρίγως  ἐρρίγω  ἐρριγῶμεν  ἐρριγῶτε  ἐρρίγων | ῥιγῶν |
| **Μτχ.** |
| ῥιγῶν  ῥιγῶσα  ῥιγῶν |

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ

**1)** Κλίνονται ομαλά με τις καταλήξεις των φωνηεντόληκτων ρημάτων με δύο διαφορές:

i) στο απρμφ. ενεστ. ΕΦ η κατάληξη είναι -εν (αντί -ειν).

ii) στα 3 ενικά ευκτ. ενεστ. ΕΦ υπάρχουν πέρα από τους κανονικούς 2οι τύποι:

**-οίην, -οίης , -οίη**

**2)** Κάθε συλλαβή που προκύπτει από συναίρεση είναι μακρά.

**3)** 'Οταν τονίζεται το πρώτο από τα δύο φωνήεντα που συναιρούνται, η συλλαβή που προκύπτει από συναίρεση παίρνει περισπωμένη. π.χ. (τιμάετε) τιμᾶτε

**4)** 'Οταν τονίζεται το δεύτερο από τα δύο φωνήεντα που συναιρούνται, η συλλαβή που προκύπτει από συναίρεση παίρνει οξεία. π.χ. (τιμαέτω) τιμάτω

**5)** Για να τονίσουμε την προστακτική των συνηρημένων όταν είναι σύνθετη, πρώτα σχηματίζουμε τον τύπο ασυναίρετο και έπειτα κάνουμε την συναίρεση.

π.χ. (ἀποπλέετε) ἀποπλεῖτε, (ἀπόπλεε) ἀπόπλει

###### **Ασκήσεις**

**Α' τάξη**

Να αντικαταστήσετε τα παρακάτω ρήματα στον διαδοχικά πρόσωπα ενεστώτα και παρατατικού:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΟΡ.**  **ΕΝΕΣΤ.** | **ΟΡ.**  **ΠΑΡΑΤ.** | **ΥΠΟΤ.**  **ΕΝ.** | **ΕΥΚΤ.**  **ΕΝΕΣΤ.** | **ΠΡΟΣΤ. ΕΝΕΣΤ.** |
| **ὁρμῶ** (β' εν.)  **κτῶμαι** (γ' πληθ.)  **νικῶμαι** (β' πληθ.)  **μελετῶ** (γ' πληθ.)  **χρῶμαι** (β' εν.)  **ζῶ** (β' εν.) |  |  |  |  |  |

**Β' τάξη**

**1.** Να γραφεί το γ' εν. όλων των εγκλίσεων ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΟΡ.**  **ΕΝΕΣΤ.** | **ΟΡ.**  **ΠΑΡΑΤ.** | **ΥΠΟΤ.**  **ΕΝ.** | **ΕΥΚΤ.**  **ΕΝΕΣΤ.** | **ΠΡΟΣΤ.**  **ΕΝΕΣΤ.** |
| **δέω**  **δῶ**  **θέω**  **δέομαι**  **ῥέω**  **δοῦμαι** |  |  |  |  |  |

**2.** Να γραφεί το β' εν. όλων των εγκλίσεων ενεστώτα και οριστικής παρατατικού:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΟΡ.**  **ΕΝΕΣΤ.** | **ΟΡ.**  **ΠΑΡΑΤ.** | **ΥΠΟΤ.**  **ΕΝ.** | **ΕΥΚΤ.**  **ΕΝΕΣΤ.** | **ΠΡΟΣΤ.**  **ΕΝΕΣΤ.** |
| **προθυμοῦμαι**  **νοῶ**  **ἀσκῶ**  **ζητῶ**  **ἀδικοῦμαι**  **αἰτοῦμαι** |  |  |  |  |  |

**Γ' τάξη**

Να αντικατασταθούν οι παρακάτω τύποι:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤ.** | **ΠΡΟΣΤ.** | **ΠΑΡΑΤ.** | **ΑΠ.** | **ΜΤΧ** |
| **μαστιγοῖς**  **ῥιγῶ**  **δηλοῦται**  **δῃοῦμαι**  **δουλοῖ**  **ὁμοιοῦσθε**  **ἐλευθεροῦτε**  **πληροῦσι(ν)** |  |  |  |  |  |  |

# ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β' ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΣΕ -ΜΙ

## Β' ΣΥΖΥΓΙΑ

**ουρανικόληκτα**, π.χ. δείκνυμι, κατάγνυμι, ζεύγνυμι

χειλικόληκτα

οδοντικόληκτα

### Αφωνόληκτα

##### Συμφωνόληκτα - Ημιφωνόληκτα

**ενρινόληκτα**, π.χ. ὄμνυμι

**υγρόληκτα**, π.χ. ὄλλυμι, πτάρνυμαι

**σιγμόληκτα**, π.χ. σβέννυμι

###### **Φωνηεντόληκτα**

δίδωμι πίπλημι κρέμαμαι

τίθημι δύναμαι

ἵστημι πίμπρημι ἐπίσταμαι

ἵημι ὀνίνημι ἐπριάμην

## Α. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ - δείκνυμι

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | **ΑΠΑΡΕΜΦ** |
| Ενεστ. | **δείκνυμι-δεικνύω**  δείκνυς  δείκνυσι(ν)  δείκνυμεν  δείκνυτε  δεικνύασι(ν) | δεικνύω  δεικνύῃς  δεικνύῃ  δεικνύωμεν  δεικνύητε  δεικνύωσι(ν) | δεικνύοιμι  δεικνύοις  δεικνύοι  δεικνύοιμεν  δεικνύοιτε  δεικνύοιεν | -  δείκνυ  δεικνύτω  -  δεἰκνυτε  δεικνύντων-δεικνύτωσαν | τιθέναι ΜΕΤΟΧΗ τιθείς  τιθεῖσα  τιθέν |
| Παρτ. | **ἐδείκνυν-ἐδείκνυον**  ἐδείκνυς  ἐδείκνυ  ἐδείκνυμεν  ἐδείκνυτε  ἐδείκνυσαν |  |  |  |  |
| Μελλ. | **δείξω** |  |  |  |  |
| Αόρ. α' | **ἔδειξα** |  |  |  |  |
| Παρκ. | **δέδειχα** |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **ἐδεδείχειν** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ** | | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. | **δείκνυμαι**  δείκνυσαι  δείκνυται  δεικνύμεθα  δείκνυσθε  δείκνυνται | δεικνύωμαι  δεικνύῃ  δεικνύηται  δεικνύωμεθα  δεικνύησθε  δεικνύωνται | δεικνύοιμι  δεικνύοις  δεικνύοι  δεικνύοιμεν  δεικνύοιτε  δεικνύοιεν | -  δείκνυ  δεικνύτω  -  δείκνυτε  δεικνύντων-δεικνύτωσαν | δείκνυσθαι ΜΕΤΟΧΗ δεικνύμενος  δεικνυμένη  δεικνύμενον |
| Παρτ. | **ἐδεικνύμην**  ἐδείκνυσο  ἐδείκνυτο  ἐδεικνύμεθα  ἐδείκνυσθε  ἐδείκνυντο |  |  |  |  |
| Μελλ.  παθ.α' | **δείξομαι**  **δειχθήσομαι** |  |  |  |  |
| Αόρ. α'  παθ.α' | **ἔδειξα**  **ἐδείχθην** |  |  |  |  |
| Παρκ. | **δέδειγμαι** |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **ἐδεδείγμειν** |  |  |  |  |

Παρατηρήσεις

**1)** Το **-υ** του προσφύματος είναι **μακρό** στα **τρία ενικά πρόσωπα οριστικής ενεστώτα και παρατατικού ΕΦ** και **στο Β' ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής**. Γι' αυτό η προστακτική όταν είναι σύνθετη δεν ανεβάζει τον τόνο αφού η λήγουσα είναι μακρόχρονη.

π.χ. δείκνυ → **ἀποδείκνυ**, μείγνυ → **ἀναμείγνυ**.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στους τύπους της μτχ**: ὁ δεικνύς: - ἠ δεικνῦσα - τοῖς δεικνῦσι**, το **-υ-** του προσφύματος **-νυ-** είναι μακρό από αναπληρωματική έκταση (= αντέκταση).

**2)** Η υποτακτική και ευκτική ενεστώτα ενεεργητικής και μέσης φωνής σχηματίζονται όπως των ρημάτων σε -ω (α' συζυγίας).

π.χ. δεικνύω-ῃς-ῃ ... δεικνύωμαι -ῃ-ηται...

δεικνύοιμι-οις-οι ... δεικνυοίμην -οιο-οιτο ...

**3)** Στην οριστ. Ενεστ. + Πρτ. ΕΦ. μπορεί να υπάρχουν και δεύτεροι τύποι με τις καταλήξεις της 1ης συζυγίας.

π.χ. δείκνυμι και δεικνύω

ἐδείκνυν και ἐδείκνυον

## Β. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -μι

## τίθημι

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | | | **ΥΠΟΤΑΚΤ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | | | | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | | **ΑΠΑΡΕΜΦ** | | |
| Ενεστ. | | **τίθημι**  τίθης-τιθεῖς  τίθησι(ν)  τίθεμεν  τίθετε  τιθέασι(ν) | | | τιθῶ  τιθῇς  τιθῇ  τιθῶμεν  τιθῆτε  τιθῶσι(ν) | τιθείην  τιθείης  τιθείη  τιθείημεν-τιθεῖτε  τιθείητε-τιθεῖτε  τιθείησαν-τιθεῖεν | | | | -  τίθει  τιθέτω  -  τίθετε  τιθέντων-τιθέτωσαν | | τιθέναι ΜΕΤΟΧΗ τιθείς  τιθεῖσα  τιθέν | | |
| Παρτ. | | **ἐτίθην**  ἐτίθεις  ἐτίθει  ἐτίθεμεν  ἐτίθετε  ἐτίθεσαν | | |  |  | | | |  | |  | | |
| Μελλ. | | **θήσω** | | |  |  | | | |  | |  | | |
| Αόρ. β' | | **ἔθηκα**  ἔθηκας  ἔθηκε(ν)  ἔθεμεν  ἔθετε  ἔθεσαν-ἔθηκαν | | | θῶ  θῇς  θῇ  θῶμεν  θῆτε  θῶσι(ν) | θείην  θείης  θείη  θείημεν-θεῖμεν  θείητε-θεῖτε  θείησαν-θεῖεν | | | | -  θές  θέτω  -  θέτε  θέντων/θέτωσαν | | θεῖναι ΜΕΤΟΧΗ θείς  θεῖσα  θέν | | |
| Παρκ. | | **τέθει(η)κα** | | |  |  | | | |  | |  | | |
| Υπρσ. | | **ἐτεθεί(ή)κειν** | | |  |  | | | |  | |  | | |
| **ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤ.** | | | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | | | | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ | | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** | | |
| Ενεστ. | | **τίθεμαι**  τίθεσαι  τίθεται  τιθέμεθα  τίθεσθε  τίθενται | τιθῶμαι  τιθῇ  τιθῆται  τιθώμεθα  τιθῆσθε  τιθῶνται | | | τιθείμην  τιθεῖο  τιθεῖτο  τιθείμεθα  τιθεῖσθε  τιθεῖντο | (τιθοίμην)  (τιθοῖο)  (τιθοῖτο)  (τιθοίμεθα)  (τιθοῖσθε)  (τιθοῖντο) | | | -  τίθεσο  τιθέσθω  -  τίθεσθε  τιθέσθων -τιθέσθωσαν | | τίθεσθαι ΜΕΤΟΧΗ τιθέμενος  τιθεμένη  τιθέμενον | | |
| Παρτ. | | **ἐτιθέμην**  ἐτίθεσο  ἐτίθετο  ἐτιθέμεθα  ἐτίθεσθε  ἐτίθεντο |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Μελλ.  παθ.α'-> | | **θήσομαι**  **τεθήσομαι** |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Αόρ. β'  παθ.α'-> | | **ἐθέμην**  ἔθου  ἔθετο  ἔθέμεθα  ἔθεσθε  ἔθεντο  **ἐτέθην** | θῶμαι  θῇ  θῆται  θώμεθα  θῆσθε  θῶνται | | | θείμην  θεῖο  θεῖτο  θείμεθα  θεῖσθε  θεῖντο | | (θοίμην)  (θοῖο)  (θοῖτο)  (θοίμεθα)  (θοῖσθε)  (θοῖντο) | | -  θοῦ  θέσθω  -  θέσθε  θέσθων –θέσθωσαν | | θέσθαι ΜΕΤΟΧΗ θέμενος  θεμένη  θέμενον | | |
| Παρκ. | | **τέθειμαι –**  **κεῖμαι** |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Υπρσ. | | **ἐτεθείμην –**  **ἐκείμην** |  | | |  | | | |  | |  | | |

## ἴημι

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦ** |
| Ενεστ. | **ἴημι**  ἴης - ἱεῖς  ἵησι(ν)  ἵεμεν  ἵετε  ἱᾶσι(ν) | ἱῶ  ἱῆς  ἱῇ  ἱῶμεν  ἱῆτε  ἱῶσι(ν) | ἱείην  ἱείης  ἱείη  ἱείμην -ἱεῖμεν  ἱείητε - ἱεῖτε  ἱείησαν - ἱεῖεν | -  ἵει  ἱέτω  -  ἵετε  ἱέντων - ἱέτωσαν | ἱέναι ΜΕΤΟΧΗ ἱείς  ἱεῖσα  ἱέν |
| Παρτ. | **ἵην**  ἵεις  ἵει  ἵεμεν  ἵετε  ἵεσαν |  |  |  |  |
| Μέλλ. | **ἤσω** |  |  |  |  |
| Αόρ. β΄ | **ἧκα**  ἧκας  ἧκε(ν)  εἷμεν  εἷτε  εἷσαν | ὧ  ᾗς  ᾗ  ὧμεν  ἧτε  ὧσι(ν) | εἵην  εἵης  εἵη  εἵημεν – εἷμεν  εἵητε – εἷτε  εἵησαν – εἷεν | -  ἕς  ἕτω  -  ἕτε  ἔντων - ἕτωσαν | εἷναι ΜΕΤΟΧΗ εἵς  εἷσα  ἔν |
| Παρκ. | εἷκα |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **εἵκειν** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ** |
| Ενεστ. | **ἵεμαι**  ἵεσαι  ἵεται  ἱέμεθα  ἵεσθε  ἵενται | ἱῶμαι  ἱῇ  ἱῆται  ἱώμεθα  ἱῆσθε  ἱῶνται | ἱείμην  ἱεῖο  ἱεῖτο  ἱείμεθα  ἱεῖσθε  ἱεῖντο | -  ἵεσο  ἱέσθω  -  ἵεσθε  ἱέσθω(σα)ν | ἵεσθαι ΜΕΤΟΧΗ ἱέμενος  ἱεμένη  ἱέμενον |
| Παρτ. | **ἱέμην**  ἵεσο  ἵετο  ἱέμεθα  ἵεσθε  ἵεντο |  |  |  |  |
| Μέλλ.  παθ. α΄ | **ἥσομαι**  **ἑθήσομαι** |  |  |  |  |
| Αόρ. β΄  αορ. α΄  παθ. α΄ | **εἵμην**  εἷσο  εἷτο  εἵμεθα  εἷσθε  εἷντο  **-ηκάμην**  **εἵθην** | ὧμαι  ᾗ  ἧται  ὥμεθα  ἧσθε  ὧνται | εἵμην  εἷο  εἷτο  εἵμεθα  εἷσθε  εἷντο | -  οὗ  ἕσθω  -  ἕσθε  ἕσθω(σα)ν | ἕσθαι ΜΕΤΟΧΗ ἕμενος  ἑμένη  ἕμενον |
| Παρκ. | εἷμαι |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **εἵμην** |  |  |  |  |

## ἵστημι

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. | **ἵστημι**  ἵστης  ἵστησι(ν)  ἵσταμεν  ἵστατε  ἱστᾶσι(ν) | ἱστῶ  ἱστῇς  ἱστῇ  ἱστῶμεν  ἱστῆτε  ἱστῶσι(ν) | ἱσταίην  ἱσταίης  ἱσταίη  ἱσταίημεν - ἱσταῖμεν  ἱσταίητε - ἱσταῖτε  ἱσταίησαν - ἱσταῖεν | -  ἵστη  ἱστάτω  -  ἵστατω  ἱστάντων - ἱστάτωσαν | ἱστάναι ΜΕΤΟΧΗ ἱστάς  ἱστᾱσα  ἱστάν |
| Παρτ. | **ἵστην**  ἵστης  ἵστη  ἵσταμεν  ἵστατε  ἵστασαν |  |  |  |  |
| Μέλλ. | **στήσω** |  |  |  |  |
| Αόρ. α΄ | **ἕστησα** |  |  |  |  |
| Παρκ. | στήσας ἕχω |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **στήσας εἷχον** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. | **ἵσταμαι**  ἵστασαι  ἵσταται  ἱστάμεθα  ἵστασθε  ἵστανται | ἱστῶμαι  ἱστῇ  ἱστῆται  ἱστώμεθα  ἱστῆσθε  ἱστῶνται | ἱσταίμην  ἱσταῖο  ἱσταῖτο  ἱσταίμεθα  ἱσταῖσθε  ἱσταῖντο | -  ἵστασο - ἵστω  ἱστάσθω  -  ἵστασθε  ἱστάσθω(σα)ν | ἵστασθαι ΜΕΤΟΧΗ ἱστάμενος  ἱσταμένη  ἱστάμενον |
| Παρτ. | **ἱστάμην**  ἵστασο  ἵστατο  ἱστάμεθα  ἵστασθε  ἵσταντο |  |  |  |  |
| Μέλλ.  παθ. α΄ | **στήσομαι**  **σταθήσομαι** |  |  |  |  |
| Αόρ. β΄  Αόρ. α΄  παθ. α΄ | **ἔστην**  ἔστης  ἔστη  ἔστημεν  ἔστητε  ἔστησαν  **ἐστησάμην**  **ἐστάθην** | στῶ  στῇς  στῇ  στῶμεν  στῆτε  στῶσι(ν) | σταίην  σταίης  σταίη  σταίημεν – σταίμεν  σταίητε – σταῖτε  σταίησαν – σταῖεν | -  στῆθι  στήτω  -  στῆτε  στάντων-στήτωσαν | στῆναι ΜΕΤΟΧΗ στάς  στᾶσα  στάν |
| Παρκ. | **ἕστηκα** |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **εἱ(έ)στηκειν** |  |  |  |  |
| Σ. Μελλ. | **ἐστήξω** |  |  |  |  |

## δίδωμι

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. | **δίδωμι**  δίδως  δίδωσι(ν)  δίδομεν  δίδοτε  διδόασι(ν) | διδῶ  διδῷς  διδῷ  διδῶμεν  διδῶτε  διδῶσι(ν) | διδοίην  διδοίης  διδοίη  διδοίημεν – διδοῖμεν  διδοίητε – διδοῖτε  διδοίησαν – διδοῖεν | -  δίδου  διδότω  -  δίδοτε  διδόντων - διδότωσαν | διδόναι ΜΕΤΟΧΗ διδούς  διδοῦσα  διδόν |
| Παρτ. | **ἐδίδουν**  ἐδίδους  ἐδίδου  ἐδίδομεν  ἐδίδοτε  ἐδίδοσαν |  |  |  |  |
| Μέλλ. | **δώσω** |  |  |  |  |
| Αόρ. β΄ | **ἔδωκα**  ἔδωκας  ἔδωκε(ν)  ἔδομεν  ἔδοτε  ἔδοσαν - ἔδωκαν | δῶ  δῷς  δῷ  δῶμεν  δῶτε  δῶσι(ν) | δοίην  δοίης  δοίη  δοίημεν – δοῖμεν  δοίητε – δοῖτε  δοίησαν – δοῖεν | -  δός  δότω  -  δότε  δόντων – δότωσαν | δοῦναι ΜΕΤΟΧΗ δούς  δοῦσα  δόν |
| Παρκ. | δέδωκα |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **ἐδεδώκειν** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ | | | | |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤ.** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦ.** |
| Ενεστ. | **δίδομαι**  δίδοσαι  δίδοται  διδόμεθα  δίδοσθε  δίδονται | διδῶμαι  διδῷ  διδῶται  διδώμεθα  διδῶσθε  διδῶνται | διδοίμην  διδοῖο  διδοῖτο  διδοίμεθα  διδοῖσθε  διδοῖντο | -  δίδοσο  διδόσθω  -  δίδοσθε  διδόσθω(σα)ν | δίδοσθαι ΜΕΤΟΧΗ διδόμενος  διδομένη  διδόμενον |
| Παρτ. | **ἐδιδόμην**  ἐδίδοσο  ἐδίδοτο  ἐδιδόμεθα  ἐδίδοσθε  ἐδίδοντο |  |  |  |  |
| Μέλλ.  παθ. α΄ | **δώσομαι**  **δοθήσομαι** |  |  |  |  |
| Αόρ. β΄  παθ. α΄ | **ἐδόμην**  ἔδου  ἔδοτο  ἔδόμεθα  ἔδοσθε  ἔδοντο  **ἐδόθην** | δῶμαι  δῷ  δῶται  δώμεθα  δῶσθε  δῶνται | δοίμην  δοῖο  δοῖτο  δοίμεθα  δοῖσθε  δοῖντο | -  δοῦ  δόσθω  -  δόσθε  δόσθω(σα)ν | δόσθαι ΜΕΤΟΧΗ δόμενος  δομένη  δόμενον |
| Παρκ. | **δέδομαι** |  |  |  |  |
| Υπρσ. | **ἐδεδόμην** |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

***1. Σχηματισμός αορίστου β΄:***

Σχηματίζονται και κλίνονται διαφορετικά από τον αόριστο β΄ των ρημάτων της α΄ συζυγίας:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***δίδωμι*** | ***τίθημι*** | ***ἵημι*** | ***ἵστημι*** |
| **Ενεργ. Φωνή** | ἔδωκα | ἔθηκα | ἧκα |  |
| **Μέση Φωνή** | ἐδόμην | ἐθέμην | εἵμην | ἔστην |

**Σημειώσεις:**

**1)** Όταν είναι σύνθετος ανεβάζει τον τόνο, αν το επιτρέπει η λήγουσα, **μόνο στην προστακτική** (β΄ ενικό και πληθυντικό) σύμφωνα με τους γνωστούς κανόνες τονισμού της προστακτικής.

**2)** Η κατάληξη **–θι** (στῆθι) της προστακτικής αορίστου β΄ του «ἵσταμαι» είναι **βραχύχρονη.**

***2. Σχηματισμός των άλλων χρόνων:***

Σχηματίζονται σύμφωνα με τα φωνηεντόληκτα ρήματα της α΄ συζυγίας, με τη διαφορά ότι ο παρακείμενος «ἕστηκα» και ο υπερσυντέλικος «εἰ(έ)στήκειν» του «ἴσταμαι» έχουν και β΄ τύπους από το αδύνατο θέμα (στα -):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ** | | | | **ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ** |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ** | **ΜΕΤΟΧΗ** | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** |
| ***α΄ πλ.*** | ἕσταμεν | ἑστῶμεν | ἑστάναι | ἑστώς | - |
| ***β΄ πλ.*** | ἕστατε | - | ἑστῶσα | - |
| ***γ΄ πλ.*** | ἑστᾶσι(ν) | ἑστῶσι(ν) | ἑστώ(ό)ς | ἕστασαν |

**Προσέχουμε:** δεύτερους τύπους στον παρακείμενο και υπερσυντέλικο σύμφωνα με τους παραπάνω σχηματίζουν και τα ρήματα «ἀποθνῄσκω» και «βαίνω»:

**α) ἀποθνήσκω**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ** | | | | **ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ** |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ** | **ΜΕΤΟΧΗ** | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** |
| ***α΄ πλ.*** | τέθναμεν | - | τεθνάναι | τεθνεώς | - |
| ***β΄ πλ.*** | τέθνατε | - | τεθνεῶσα | - |
| ***γ΄ πλ.*** | τεθνᾶσι(ν) | - | τεθνεώ(ό)ς | ἐτέθνασαν |

**β) βαίνω**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ** | | | | **ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ** |
|  | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ** | **ΜΕΤΟΧΗ** | **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** |
| ***α΄ πλ.*** | - | - | - | βεβώς | - |
| ***β΄ πλ.*** | - | - | βεβῶσα | - |
| ***γ΄ πλ.*** | - | βεβῶσι(ν) | βεβώς | - |

**Σημειώσεις:**

**1)** Οι τύποι της ευκτικής, υποτακτικής και των απαρεμφάτων των φωνηεντόληκτων σε –μι έχουν προκύψει από συναίρεση.

**2)** Οι τύποι «ἔστην», «ἔστηκα», «εἱ(έ)στήκειν» και «ἑστήξω» είναι ενεργητικοί με μέση σημασία και αμετάβατοι (= στάθηκα, έχω σταθεί, είχα σταθεί, θα έχω σταθεί).

**Ασκήσεις στα ρήματα σε –μι (συμφωνόληκτα και φωνηεντόληκτα)**

**1)** Να τονιστούν οι προστακτικές:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ἐκδος** | **ἀποστηθι** | **ἀποδεικνυ** |
| **παραδοτε** | **προστητε** | **ἀποδος** |
| **προετε** | **ἀπολλυ** | **ἐκδοτε** |
| **ἀφιστη** | **ἐκθες** | **ἀφου** |
| **καθου** | **παραθου** | **ἐνθου** |
| **ἐπιδου** | **ἀφες** | **ἐπιρρωννυ** |
| **προου** | **ἀποστητε** |  |
| **ἐνετε** | **ἀφιει** |  |

**2)** Να κλιθούν οι προστακτικές:

|  |  |
| --- | --- |
| ἑπιμείγνυ | ……………………………………………………………………………… |
| προδότω | ……………………………………………………………………………… |
| ἄφετε | ……………………………………………………………………………… |
| περιέσθων | ……………………………………………………………………………… |
| συνίετε | ……………………………………………………………………………… |

**3)** Να αντικατασταθούν τα παρακάτω ρήματα σε όλες τις εγκλίσεις:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΡΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ | ΕΥΚΤΙΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ |
| **δεικνύμεθα**  **ἀπόλλυσαι**  **κεραννύοιο**  **ὀμνύασι**  **ἀφιεῖς**  **παραδιδῷ**  **ἀφεῖμεν**  **προδίδου**  **παραδοίης**  **καταδιδότω**  **προδοῦ**  **κατασταίητε**  **ἀφίστω**  **περιιῶνται**  **προέθετο**  **ἀφέσθων**  **παραδῷ**  **ἀποδῶσθε**  **κατάθες**  **κατάθου** |  |  |  |  |

# ΑΛΛΑ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ΣΕ -ΜΙ

Βλ. σελ. 230 – 231

**ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ «ΙΣΤΗΜΙ – ΙΣΤΗΝ».**

1. **πίμπλημι =** γεμίζω θέμα: πλη / πλα
2. **πίμπρημι** **=** πυρπολώ, καίω θέμα: πρη / πρα. Ανάμεσα στον ενεστωτικό αναδιπλασιασμό και το θέμα παίρνουν το σύμφωνο μ για λόγους ευφωνίας.

Αλλά τα σύνθετα *ἐμπί(μ)πλημι, ἐμπί(μ)πρημι* βρίσκονται συνήθως χωρίς το ευφωνικό μ στον ενεστώτα (για λόγους ανομοίωσης (δηλ. όταν υπάρχουν σε 2 γειτονικές συλλαβές τα ίδια σύμφωνα, το ένα από τα δύο αποβάλλεται για λόγους ευφωνίας).

|  |  |
| --- | --- |
| πίμπλημι (θ: πλη-, πλα-) | πίμπλαμαι |
| ἑπίμπλην | ἐπιμπλάμην |
| πλήσω | πλήσομαι / πλησθήσομαι |
| ἔπλησα | ἐπλησάμην/ ἐπλήμην (μεσ. αορ. Β΄)/ ἐπλήσθην |
| πέπληκα | πέπλησμαι |
| ἐπεπλήκειν | ἐπεπλήσμην |

**Ο τύπος ἐπλήμην έχει:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ἐνέπλητο | **→** | γ΄ εν. οριστ. |
| ἐνέπληντο | **→** | γ΄ πληθ. οριστ. |
| ἐμπλῄμην | **→** | γ΄ εν. ευκτικής |
| ἐμπλῇτο | **→** | α΄ εν. ευκτικής |
| ἔμπλησο | **→** | προστ. |
| ἐμπλήμενος | **→** | μτχ. |

|  |  |
| --- | --- |
| πίμπρημι (θ: πρη- πρα) συνήθως σύνθετο ἐμπί(μ)πρημι | ἐμπίπραμαι |
| ἐνεπίμπρην | ………………….. |
| ἐμπρήσω | ………………….. |
| ἐνέπρησα | ἐνεπρήσθην |
| ………………….. | …………………… |
| ………………….. | …………………… |

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ «ἽΣΤΗΜΙ - ἽΣΤΑΜΑΙ» ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΤΙΚΗ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ.

**3) ὀνίνημι** (θ: ὀνη- ὀνα)

**ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** |
| ὀνίνημι | **-** | **-** | **-** |
| ὀνίνης | **-** | **-** | **-** |
| ὀνίνησι | **-** | **-** | **-** |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |

|  |
| --- |
| *ΑΠ.:*ὀνινάναι  *ΜΤΧ.:* ὀνινᾶσα  *Παρατατικός:* Χρησιμοποιείται ο παρατατικός του *ὠφελῶ: ὠφέλουν*  *Αόριστος:* ὤνησα  *Πρκμ.:* χρησιμοποιείται ο πρκμ. του *ὠφελῶ: ὠφέληκα*  *Υπερ.:* χρησιμοποιείται ο υπερσ. του *ὠφελῶ: ὠφελήκειν* |

**ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ενεστώτας: *Οριστική*** | **Υποτακτική** | ***Ευκτική*** | ***Προστακτική*** |
| ὀνίναμαι | ………………………….. | ὀνιναίμην | ………………………….. |
| ὀνίνασαι | ………………………….. | ὀνίναιο | ………………………….. |
| ὀνίναται | ………………………….. | ὀνίναιτο | ………………………….. |
| ὀνινάμεθα | ………………………….. | ὀνιναίμεθα | ………………………….. |
| ὀνίνασθε | ………………………….. | ὀνίναισθε | ………………………….. |
| ὀνίνανται | ………………………….. | ὀνίναιντο | ………………………….. |
|  |  |  |  |
| *ΑΠ.:* ὀνίνασθαι, *Μτχ*.: -  *Παρατατικός:* ὠνινάμην  *Μέλλοντας:* ὀνήσομαι  *Αόρ.:* ὠνήμην \*/ὠνήθην  *Πρκμ.:* ὠφέλημαι  *Υπερ.:* ὠφελήμην |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄** | | | | |
| ***Οριστική*** | ***Υποτακτική*** | ***Προστακτική*** | ***Ευκτική Αορίστου Μέσου (ὠνήμην)*** | ***Απρμ.*** |
| ὠνήμην | …………………. | …………………. | ὀναίμην | ὄνασθαι |
| ὤνησο | …………………. | …………………. | ὄναιο |  |
| ὤνητο | …………………. | …………………. | ὄναιτο |
| ὠνήμεθα | …………………. | …………………. | ὀναίμεθα | ***Μτχ.*** |
| ὤνησθε | …………………. | …………………. | ὄναισθε | …………………. |
| ὤνηντο | …………………. | …………………. | ὄναιντο |  |

**4) ἄγαμαι** (θ: ἀγα- κ΄ ἀγασ-): Έχει εύχρηστους τύπους:

Όλη την **οριστική**

Ευκτική: ἀγαίμην → α΄ ενικό

ἄγαιντο → γ΄ πληθυντικό,

Απρμφ: ἄγασθαι, μτχ.: ἀγάμενος

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἠγάμην

ΜΕΛΛ.: ἀγάσομαι / ἀγασθήσομαι

ΑΟΡ.: ἠγασάμην / ἠγάσθην

ἄγασμα = αντικείμενο θαυμασμού / λατρείας

ἀγαμένως = με θαυμασμό

ΠΡΚΜ.: τεθαύμακα

ΥΠΕΡΣ.: ἐτεθαυμάκειν (δανείζεται από το ρ. θαυμάζω)

**5) Δύναμαι** (θ: δυνα- κ΄ δυνασ-)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** |
| δύναμαι | δύνωμαι | δυναίμην | - |
| δύνασαι | δύνῃ | δύναιο | - |
| δύναται | δύνηται | δύναιτο | δυνάσθω |
| δυνάμεθα | δυνώμεθα | δυναίμεθα | - |
| δύνασθε | δύνησθε | δύναισθε | - |
| δύνανται | δύνωνται | δύναιντο | δυνάσθωσαν |

*ΑΠ.:* δύνασθαι *ΜΤΧ.:* δυνάμενος – δυναμένη – δυνάμενον

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἐ(ἠ)δυνάμην

**ἐ(ἠ)δύνω**

ἐ(ἠ)δύνατο

ἐ(ἠ)δυνάμεθα

ἐ(ἠ)δύνασθε

ἐ(ἠ)δύναντο

*ΜΕΛΛ.: δ*υνήσομαι / δυνηθήσομαι

*ΑΟΡ.:* ἐ(ἠ)δυνήθην / ἐδυνάσθην (= όχι προστακτική)

*ΠΡΚΜ.:* δεδύνημαι

*ΥΠΕΡΣ.:* ἐδεδυνήμην

**6) Ἐπίσταμαι** (θ: ἐπιστη- ἐπιστα)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** |
| ἐπίσταμαι | ἐπίστωμαι | ἐπισταίμην | - |
| ἐπίστασαι | ἐπίστη | ἐπίσταιο | **ἐπίστω/ἐπίστασο** |
| ἐπίσταται | ἐπίστηται | ἐπίσταιτο | ἐπιστάσθω |
| ἐπιστάμεθα | ἐπιστώμεθα | ἐπισταίμεθα | - |
| ἐπίστασθε | ἐπίστησθε | ἐπίσταισθε | ἐπίστασθε |
| ἐπίστανται | ἐπίστωνται | ἐπίσταιντο | ἐπιστάσθω(σα)ν |

|  |
| --- |
| *ΑΠ:* ἐπίστασθαι  *ΜΤΧ.:* ἐπιστάμενος - ἐπισταμένη - ἐπιστάμενον |

|  |
| --- |
| ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  ἠπιστάμην  **ἠπίστω / ἠπίστασο**  ἠπίστατο  ἠπιστάμεθα  ἠπίστασθε  ἠπίσταντο  *ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:* ἐπιστήσομαι  *ΑΟΡΙΣΤΟΣ:* ἠπιστήθην  *ΠΡΚΜ.:* ἔγνωκα  *ΥΠΕΡΣ.* ἔγνώκειν (δανείζεται από το ρ. *γιγνώσκω*) |

**Επίσης κατά το *ἵστημι - ἵσταμαι* κλίνονται τα:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Οριστ. Πρκμ.** | |
| **1)** | **κρέμαμαι** (= είμαι κρεμασμένος) (θ: κρεμα- κρεμη-) |
|  | κρέμασαι |
|  | κρέμαται |
|  | κρεμάμεθα |
|  | κρέμασθε |
|  | κρέμανται |
|  |  |
| *ΜΤΧ.:* | κρεμάμενος –η –ον |
|  |  |
| **Οριστ. Υπερσυντ.** | |
|  | ἐκρεμάμην |
|  | ἐκρέμω |
|  | ἐκρέματο |
|  | ἐκρεμάμεθα |
|  | ἐκρέμασθε |
|  | ἐκρέμαντο |

Το ρήμα *κρέμαμαι* χρησιμεύει ως πρκμ. του *κρεμάννυμαι*.

**2) ἐπριάμην** (=αγόρασα) του ρ. ὠνοῦμαι - ἐωνούμην - ὠνήσομαι / θήσομαι - ἐπριάμην / ἐωνήθην - ἐώνημαι - ἐωνήμην.

(ρ. θ.: πριᾶ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΡΙΣΤΙΚΗ** | **ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ** | **ΕΥΚΤΙΚΗ** | **ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ** |
| ἐπριάμην | πρίωμαι | πριαίμην | - |
| ἐπρίω | πρίῃ | πρίαιο | **πρίω / πρίασο** |
| ἐπρίατο | πρίηται | πρίαιτο | πρίασθω |
| ἐπριάμεθα | πριώμεθα | πριαίμεθα | - |
| ἐπρίασθε | πρίησθε | πρίαισθε | πρίασθε |
| ἐπρίαντο | πρίωνται | πρίαιντο | πριάσθω(σα)ν |

|  |
| --- |
| *ΑΠ.:* πρίασθαι  *ΜΤΧ.:* πριάμενος –η –ον. |

***ΑΣΚΗΣΕΙΣ***

**1)** Να συμπληρωθούν οι χρόνοι στα: **ἐδυνάσθης - ἠπιστήθης - ἐωνήθης - ὄνασθαι.**

**2)** Να συμπληρωθεί το β΄ ενικό όλων των εγκλίσεων στο χρόνο που βρίσκονται: **ἐπίσταμαι – δύναμαι – ἐπριάμην - ὠνήμην.**

**ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β΄ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΜΙ**

Μερικά βαρύτονα ρήματα (της α΄ συζυγίας) σχηματίζουν αόριστο β΄ κατά τα ρήματα σε -μι, που κλίνεται όπως ο αόρ. ἔστην. Τα ρήματα αυτά έχουν ρηματ. θέμα ισχυρό και αδύνατο, δηλ. έχουν χαρακτήρα:

1) η και ᾰ: βαίνω, αόρ. β΄ ἔ-βη-ν (ρ. θ. βη-, βᾰ-) φθάνω, αόρ. β΄ ἔ-φθη-ν (ρ. θ. φθη-, φθᾰ-)·

2) ᾱ και ᾰ: (ἀπο)-δι-δρά-σκ-ω, αόρ. β΄ (ἀπ)έ-δρᾱ-ν (ρ. θ. δρᾱ-, δρᾰ-)

γηρά-σκ-ω, αόρ. β΄ ἐ-γήρᾱ-ν (ρ. θ. γηρᾱ-, γηρᾰ)·

3) η και ε: ῥέω, αόρ. β΄ ἐρ-ρύη-ν (ρ. θ. ῥυη-, ῥυε-)·

4) ω και ο: ἁλ-ίσκ-ομαι, αόρ. β΄ ἑ-άλω-ν (θ. ἁλω-, ἁλο-)

γι-γνώ-σκ-ω, αόρ. β΄ ἔ-γνω-ν (θ. γνω-, γνο-)

ζῶ, αόρ. β΄ ἐ-βίω-ν (θ. βιω-, βιο-).

5) ῡ και ῠ: δύ-ομαι, αόρ. β΄ ἔ-δῡ-ν (ρ. θ. δῡ-, δῠ-)

φύ-ομαι, αόρ. β΄ ἔ-φῡ-ν (ρ. θ. φῡ-, φῠ-).

* **Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΟΡΙΣΤΩΝ Β΄: ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην**

**ρ. βαίνω** (θ.ισχυρό **βη-**, θ.αδύνατο **βα-**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Μετοχή** |
| ἔβην ἔβης ἔβη ἔβημεν ἔβητε ἔβησαν | βῶ βῇς βῇ βῶμεν βῆτε βῶσι(ν) | βαίην βαίης βαίη βαίημεν / βαῖμεν βαίητε / βαῖτε βαίησαν / βαῖεν | βῆθι βήτω - βῆτε βάντων / βήτωσαν | βῆναι | βὰς βᾶσα βὰν |

**ρ. γιγνώσκω** (θ. ισχυρό **γνω-**, θ.αδύνατο **γνο-**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Μετοχή** |
| ἔγνων ἔγνως ἔγνω ἔγνωμεν ἔγνωτε ἔγνωσαν | γνῶ γνῷς γνῷ γνῶμεν γνῶτε γνῶσι(ν) | γνοίην γνοίης γνοίη γνοίημεν / γνοῖμεν γνοίητε / γνοῖτε γνοίησαν / γνοῖεν | - γνῶθι γνώτω - γνῶτε γνόντων / γνώτωσαν | γνῶναι | γνοὺς γνοῦσα γνὸν |

**ρ. (ἀπο) διδράσκω** (θ.ισχυρό **δρᾱ-**, θ.αδύνατο **δρᾰ-**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | | **Υποτακτική** | | **Ευκτική** | **Προστακτική** |
| (ἀπ)έδραν (ἀπ)έδρας (ἀπ)έδρα (ἀπ)έδραμεν (ἀπ)έδρατε (ἀπ)έδρασαν | | (ἀπο)δρῶ (ἀπο)δρᾷς (ἀπο)δρᾷ (ἀπο)δρῶμεν (ἀπο)δρᾶτε (ἀπο)δρῶσι(ν) | | (ἀπο)δραίην (ἀπο)δραίης (ἀπο)δραίη (ἀπο)δραίημεν / (ἀπο)δραῖμεν (ἀπο)δραίητε / (ἀπο)δραῖτε (ἀπο)δραίησαν/ (ἀπο)δραῖεν | - (ἀπό)δραθι (ἀπο)δράτω - (ἀπό)δρατε (ἀπο)δράντων / (ἀπο)δράτωσαν |
| **Απαρέμφατο** | | **Μετοχή** | | | |
| (ἀπο)δρᾶναι | | (ἀπο)δρὰς (ἀπο)δρᾶσα (ἀπο)δρὰν | | | |

**ρ. φύομαι** (θ.ισχυρό **φῡ-**, θ.αδύνατο **φῠ-**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική (σπάνια χρησιμοποιείται)** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Μετοχή** |
| ἔφυν ἔφυς ἔφυ ἔφυμεν ἔφυτε ἔφυσαν | φύω φύῃς φύῃ φύωμεν φύητε φύωσι(ν) | φύοιμι φύοις φύοι (φύη / φυίη) φύοιμεν φύοιτε φύοιεν | - | φῦναι | φὺς φῦσα φὺν |

**ρ. ῥέω** (θ.ισχυρό **ῥυη-**, θ.αδύνατο **ῥυε-**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική (σπάνια χρησιμοποιείται)** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Μετοχή** |
| ἐρρύην ἐρρύης ἐρρύη ἐρρύημεν ἐρρύητε ἐρρύησαν | ῥυῶ ῥυῇς ῥυῇ ῥυῶμεν ῥυῆτε ῥυῶσι(ν) | ῥυείην ῥυείης ῥυείη ῥυείημεν / ῥυεῖμεν ῥυείητε / ῥυεῖτε ῥυείησαν / ῥυεῖεν | - | ῥυῆναι | ῥυεὶς ῥυεῖσα ῥυὲν |

**Ενδεικτικός σχηματισμός των σύνθετων ρημάτων:  
ρ.διαβαίνω**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Μετοχή** |
| α΄εν. β΄εν. | διέβην διέβης | διαβῶ διαβῇς | διαβαίην διαβαίης | - διάβηθι | διαβῆναι | διαβὰς διαβᾶσα διαβὰν |

**ρ. καταγιγνώσκω**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Μετοχή** |
| α΄εν. β΄εν. | κατέγνων κατέγνως | καταγνῶ καταγνῷς | καταγνοίην καταγνοίης | - κατάγνωθι | καταγνῶναι | καταγνοὺς καταγνοῦσα καταγνὸν |

Παρατηρήσεις σχετικές με τον τονισμό:

* 1. Όταν τα ρήματα αυτά είναι **σύνθετα**, στην προστακτική ενεργητικής και μέσης φωνής ανεβάζουν τον τόνο εάν το επιτρέπει η λήγουσα.  
       
     π.χ.: ρ. ἀποδιδράσκω → ἀπόδραθι, ἀποδράτω, ἀπόδρατε, ἀποδράντων.  
     ρ. ἀποβαίνω → ἀπόβηθι, ἀποβήτω, ἀπόβητε, ἀποβάντων.
  2. Οι **ονοματικοί τύποι**, όπου τονίζονται απλοί, εκεί τονίζονται και σύνθετοι.  
       
     π.χ.: ρ. φύομαι → φῦναι, φὺς  
     ρ. ἀναφύομαι → ἀναφῦναι, ἀναφὺς

Κατάλογος των ρημάτων που σχηματίζουν αόριστο β΄ κατά τα ρήματα σε -μι:

|  |  |
| --- | --- |
| Ενεστώτας | Αόριστος β΄ |
| ἁλίσκομαι βαίνω γηράσκω γιγνώσκω (ἀπο)διδράσκω δύομαι ζήω,-ῶ ῥέω φθάνω φύομαι | ἑάλων / ἥλων ἔβην ἐγήραν ἔγνων (ἀπ)έδραν ἔδυν ἐβίων ἐρρύην ἔφθην ἔφυν |

Παρατηρήσεις:

1. Μόνο τα ρήματα **βαίνω, γιγνώσκω** και **διδράσκω** σχηματίζουν αόριστο β΄ σε όλες τις εγκλίσεις.
2. Οι αόριστοι β΄ **ἔφθην, ἐρρύην, ἑάλων, ἐβίων** και **ἔφυν** δεν σχηματίζουν προστακτική.
3. Ο αόριστος **ἔδυν** δεν σχηματίζει ευκτική.
4. Ο αόριστος **ἐγήραν** σχηματίζει μόνο οριστική και ονοματικούς τύπους.

**Η κλίση των ρημάτων εἶμι, φημί, οἶδα**

**Α. Ρήμα εἶμι (θ. ισχυρό εἰ-, θ. αδύνατο ἰ-) (= θα πάω)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | | | | | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Οριστική** |
| εἶμι εἶ εἶσι(ν) ἴμεν ἴτε ἴασι(ν) | ἴω ἴῃς ἴῃ ἴωμεν ἴητε ἴωσι(ν) | ἴοιμι/ἰοίην ἴοις/ἰοίης ἴοι/ἰοίη ἴοιμεν ἴοιτε ἴοιεν | - ἴθι ἴτω - ἴτε ἰόντων/ἴτωσαν | ἰέναι | ᾖα/ᾔειν ᾔεις/ᾔεισθα ᾔει ᾖμεν ᾖτε ᾖσαν/ᾔεσαν |
| **Μετοχή** |
| ἰὼν ἰοῦσα ἰὸν |

Παρατηρήσεις:

1. Η **οριστική ενεστώτα του εἶμι** χρησιμοποιείται **ως οριστική μέλλοντα του ρήματος ἔρχομαι** και ο**παρατατικός του εἶμι** χρησιμοποιείται ως **παρατατικός του ρήματος ἔρχομαι**. Το ρήμα **ἔρχομαι** αναπληρώνεται στην υποτακτική, ευκτική, προστακτική, απαρέμφατο και μετοχή ενεστώτα από τους τύπους του **εἶμι**.   
     
   Οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος **ἔρχομαι** είναι οι εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **Αρχικοί χρόνοι** | |
| Ενεστώτας | ἔρχομαι |
| Παρατατικός | ᾖα/ἤειν |
| Μέλλοντας | εἶμι |
| Αόριστος β' | ἦλθον |
| Παρακείμενος | ἐλήλυθα |
| Υπερσυντέλικος | ἐληλύθειν |

1. Οι **σύνθετοι τύποι** της **οριστικής** και **προστακτικής ενεστώτα** του **εἶμι ανεβάζουν τον τόνο** εάν το επιτρέπει η λήγουσα.   
   π.χ.: εἶμι → πάρειμι, πάρει κ.λπ.   
   ἴθι → πάριθι, παρίτω κ.λπ.

**Β. Ρήμα φημὶ (θ. ισχυρό φη-, θ. αδύνατο φᾰ-) (= λέω, ισχυρίζομαι, συμφωνώ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | | | | | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Οριστική** |
| φημὶ φὴς/φῂς φησὶ(ν) φαμὲν φατὲ φασὶ(ν) | φῶ φῇς φῇ φῶμεν φῆτε φῶσι(ν) | φαίην φαίης φαίη φαίημεν/(φαῖμεν) φαίητε/(φαῖτε) φαίησαν/(φαῖεν) | - φάθι φάτω - φάτε φάντων/φάτωσαν | φάναι | ἔφην ἔφησθα/ἔφης ἔφη ἔφαμεν ἔφατε ἔφασαν |
| **Μετοχή** |
| φάσκων φάσκουσα φάσκον |

Παρατηρήσεις:

1. Το ρήμα φημὶ έχει ισχυρό θέμα **φη-** και ασθενές θέμα **φᾰ-**.  
   Από το θέμα **φη-** σχηματίζονται:  
   ο ενικός αριθμός της οριστικής ενεστώτα και παρατατικού και η υποτακτική ενεστώτα.  
   Από το θέμα **φᾰ-** σχηματίζονται οι υπόλοιποι τύποι.
2. Ο παρατατικός ἔφην, η υποτακτική, η ευκτική, το απαρέμφατο και η μετοχή του ρήματος φημὶ έχουν **σημασία αορίστου**.
3. Τα **σύνθετα** του ρήματος φημὶ, στην οριστική και προστακτική ενεστώτα, **ανεβάζουν τον τόνο, εάν το επιτρέπει η λήγουσα**.   
   π.χ.: φημὶ → σύμφημι, σύμφης κ.λπ.   
   φάθι → σύμφαθι, συμφάτω κ.λπ.
4. Οι σημασίες του ρήματος φημὶ είναι α) ισχυρίζομαι και β) λέω.   
   α) όταν σημαίνει «ισχυρίζομαι», σχηματίζει τον μέλλοντα και τον αόριστο από το θέμα του: φήσω, ἔφησα.  
   β) όταν σημαίνει «λέω», σχηματίζει τον μέλλοντα και τον αόριστο από το ρήμα λέγω: λέξω/ἐρῶ, εἶπον.   
     
   Το ρήμα σύνθετο με τις προθέσεις σύν, κατά, ἀπὸ και ἀντὶ αποκτά τις παρακάτω σημασίες:   
   σύμφημι = συμφωνώ, ομολογώ   
   κατάφημι = λέω ναι, βεβαιώνω   
   ἀπόφημι = δεν συμφωνώ, αρνούμαι   
   ἀντίφημι = ισχυρίζομαι το αντίθετο, αντιλέγω   
   οὔ φημι + απαρέμφατο = αρνούμαι
5. Οι **δισύλλαβοι τύποι της οριστικής ενεστώτα** του ρήματος **φημὶ** είναι **εγκλιτικοί**.   
   π.χ.   
   Ἐγὼ δέ **φημι** πρῶτα μὲν δῆμον ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος.   
   Οὔ **φησι**. καίτοι πόλλ' ἐπεστράφη πέδον.   
   Ἡμεῖς δὲ μηδίσαι μὲν αὐτοὺς οὔ **φαμεν**.   
   Ἃ δὲ τελευταῖά **φατε** ἀδικηθῆναι.   
   Τοιαῦτά **φασι** τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀμοί, κηρύξαντ' ἔχειν.
6. Οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος **φημὶ** είναι οι εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **Αρχικοί χρόνοι** | |
| Ενεστώτας | φημὶ |
| Παρατατικός | ἔφην |
| Μέλλοντας | φήσω |
| Αόριστος β' | ἔφησα |
| Παρακείμενος | - |
| Υπερσυντέλικος |  |

**Γ. Το ρήμα οἶδα (θ. ισχυρό εἰδ-/οἰδ-, θ. αδύνατο ἰδ-) (= γνωρίζω)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | | | | | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Οριστική** |
| οἶδα οἶσθα οἶδε ἴσμεν ἴστε ἴσασι(ν) | εἰδῶ εἰδῇς εἰδῇ εἰδῶμεν εἰδῆτε εἰδῶσι(ν) | εἰδείην εἰδείης εἰδείη εἰδείημεν/(εἰδεῖμεν) εἰδείητε/(εἰδεῖτε) εἰδείησαν/(εἰδεῖεν) | - ἴσθι ἴστω - ἴστε ἴστων/ἴστωσαν | εἰδέναι | ᾔδειν/ᾔδη ᾔδεις/ᾔδησθα ᾔδει/ᾔδειν ᾔδεμεν/ᾖσμεν ᾔδετε/ᾖστε ᾔδεσαν/ᾖσαν |
| **Μετοχή** |
| εἰδὼς εἰδυῖα εἰδὸς |

Παρατηρήσεις:

1. Το ρήμα οἶδα είναι παρακείμενος β΄ του άχρηστου ρήματος εἴδω και έχει σημασία ενεστώτα.
2. Ο υπερσυντέλικος ᾔδειν/ᾔδη κ.λπ. έχει σημασία παρατατικού.
3. Τα σύνθετα του ρήματος οἶδα ανεβάζουν τον τόνο στην οριστική και προστακτική, εάν το επιτρέπει η λήγουσα.   
     
   π.χ.: οἶδα → κάτοιδα, κάτοισθα κ.λπ.   
   ἴσθι → κάτισθι, κατίστω κ.λπ.
4. Ο **αόριστος β΄**, ο **παρακείμενος** και ο **υπερσυντέλικος** αναπληρώνονται από το ρήμα **γιγνώσκω**. Οι αρχικοί χρόνοι λοιπόν του ρήματος **οἶδα** είναι οι εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **Αρχικοί χρόνοι** | |
| Ενεστώτας | οἶδα |
| Παρατατικός | ᾔδειν/ᾔδησθα |
| Μέλλοντας | εἰδήσω/εἴσομαι |
| Αόριστος β' | ἔγνων |
| Παρακείμενος | ἔγνωκα |
| Υπερσυντέλικος | ἐγνώκειν |

**Σχηματισμός και κλίση των σύνθετων ρημάτων ἄπειμι, ἀπόφημι, σύνοιδα**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | | | | | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρέμφατο** | **Οριστική** |
| ἄπειμι ἄπει ἄπεισι(ν) ἄπιμεν ἄπιτε ἀπίασι(ν) | ἀπίω ἀπίῃς ἀπίῃ ἀπίωμεν ἀπίητε ἀπίωσι(ν) | ἀπίοιμι/ἀπιοίην ἀπίοις/ἀπιοίης ἀπίοι/ἀπιοίη ἀπίοιμεν ἀπίοιτε ἀπίοιεν | - ἄπιθι ἀπίτω - ἄπιτε ἀπιόντων/ἀπίτωσαν | ἀπιέναι | ἀπῇα/ἀπῄειν ἀπήεις/ἀπῄεισθα ἀπῄει ἀπῇμεν ἀπῇτε ἀπῇσαν/ἀπῄεσαν |
| **Μετοχή** |
| ἀπιὼν ἀπιοῦσα ἀπιὸν |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | | | | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Οριστική** |
| ἀπόφημι ἀπόφης/ἀπόφῃς ἀπόφησι(ν) ἀπόφαμεν ἀπόφατε ἀπόφασι(ν) | ἀποφῶ ἀποφῇς ἀποφῇ ἀποφῶμεν ἀποφῆτε ἀποφῶσι(ν) | ἀποφαίην ἀποφαίης ἀποφαίη ἀποφαίημεν/(ἀποφαῖμεν) ἀποφαίητε/(ἀποφαῖτε) ἀποφαίησαν/(ἀποφαῖεν) | - ἀπόφαθι ἀποφάτω - ἀπόφατε ἀποφάντων/ ἀποφάτωσαν | ἀπέφην ἀπέφησθα/ἀπέφης ἀπέφη ἀπέφαμεν ἀπέφατε ἀπέφασαν |
| Απαρέμφατο | **Μετοχή** |
| ἀποφάναι | ἀποφάσκων ἀποφάσκουσα ἀποφάσκον |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | | | | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** | | | |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Οριστική** |  |  |  |
| σύνοιδα σύνοισθα σύνοιδε σύνισμεν σύνιστε συνίσασι(ν) | συνειδῶ συνειδῇς συνειδῇ συνειδῶμεν συνειδῆτε συνειδῶσι(ν) | συνειδείην συνειδείης συνειδείη συνειδείημεν/(συνειδεῖμεν) συνειδείητε/(συνειδεῖτε) συνειδείησαν/(συνειδεῖεν) | - σύνισθι συνίστω - σύνιστε συνίστων/ συνίστωσαν | συνῄδειν/συνῄδη συνήδεις/συνῄδησθα συνῄδει/συνῄδειν συνῄδεμεν/συνῇσμεν συνῄδετε/συνῇστε συνῄδεσαν/συνῇσαν |  |  |  |
| Απαρέμφατο | **Μετοχή** |  |  |  |
| συνειδέναι | συνειδὼς συνειδυῖα συνειδὸς |  |  |  |

**Όμοιοι και ομόηχοι τύποι των ρημάτων εἶμι, εἰμί, ἵημι, φημί, οἶδα**

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται προκειμένου να μη γίνει σύγχυση ανάμεσα στους όμοιους ή ομόηχους τύπους που παρουσιάζουν τα ρήματα **εἶμι, εἰμί, ἵημι, φημὶ και οἶδα.**

|  |
| --- |
| **Αυτοί είναι οι εξής:** |
| * β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἶ**  β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα/μέλλοντα του ρ. εἶμι: **εἶ** * β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **ἴσθι**  β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. οἶδα: **ἴσθι** * α΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἴην**  α΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἵην** * α΄ ενικό παρατατικού του ρ. ἵημι: **ἵην**  α΄ ενικό παρατατικού του ρ. εἶμι: **ᾔειν** * β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἴης**  β΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἵης**  β΄ ενικό παρατατικού του ρ. ἵημι: **ἵεις**  β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα/ μέλλοντα του ρ. εἶμι: **ἴοις**  β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. ἵημι: **ἵης**  β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἶμι: **ἴῃς**  β΄ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: **ᾔεις** * γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἴη**  γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἵη**  γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: **ᾔει**  γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα/ μέλλοντα του ρ. εἶμι: **ἴοι**  γ΄ ενικό παρατατικού του ρ. ἵημι: **ἵει**  γ΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. ἵημι: **ἵει** * απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἶναι**  απαρέμφατο αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἷναι** * α΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἶμεν**  α΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἷμεν**  α΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἷμεν**  α΄ πληθυντικό παρατατικού του ρ. εἰμί: **ἦμεν**  α΄ πληθυντικό παρατατικού του ρ. εἶμι: **ᾖμεν**  α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρ. εἶμι: **ἴμεν** * β΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **εἶτε**  β΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἷτε**  β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι: **εἷτε**  β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα του του ρ. εἶμι: **ἴτε**  β΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρ. εἶμι: **ἴτε**  β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἰμί: **ἦτε**  β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **ἦτε**  β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: **ᾖτε** * β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἰμί: **ἦστε**  β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. οἶδα: **ᾖστε** * γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἰμί: **ἦσαν**  γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. οἶδα: **ᾖσαν**  γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού του ρ. εἶμι: **ᾖσαν** * β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: **ἔστε**  γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα του του ρ. εἰμί: **ἔσται** * β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. φημί: **φὴς/φῂς**  β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. φημί: **φῇς** |

* **ΑΣΚΗΣΗ 1**

**Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες με τους ζητούμενους τύπους.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Οριστική** | | **Υποτακτική** | | | **Ευκτική** | | | **Προστακτική** | |
| **σύνοιδα (σὺ)** | |  | |  | | |  | | |  | |
| **οἶδα (ἡμεῖς)** | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | **Οριστική** | | | **Υποτακτική** | | | **Ευκτική** | | | **Προστακτική** | |
| **φημὶ (οὗτος)** | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **ἀντίφημι (οὗτοι)** | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | **Οριστική** | | **Υποτακτική** | | | **Ευκτική** | | | **Προστακτική** | | | |
| **εἶμι (ἐγὼ)** |  | |  | | |  | | |  | | | |
| **ἄπειμι (ὑμεῖς)** |  | |  | | |  | | |  | | | |

* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

**Να μεταφέρετε καθέναν από τους παρακάτω τύπους στους αντίστοιχους τύπους του ενεστώτα και του παρατατικού.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| εἴσονται |  |  |
| εἴσει |  |  |
| προγνῶθι |  |  |
| συνέγνωκα |  |  |
| ἐφήσατε |  |  |
| φήσει |  |  |
| καταφήσοις |  |  |
| συμφῆσαι |  |  |
| ἤλθομεν |  |  |
| ἐληλύθασι(ν) |  |  |
| ἐπήλθομεν |  |  |
| παρελήλυθας |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

**Να μεταφέρετε καθέναν από τους παρακάτω τύπους στους αντίστοιχους τύπους του ενεστώτα και του παρατατικού.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ** | **ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ** |
| εἴσονται |  |  |
| εἴσει |  |  |
| πρόγνωθι |  |  |
| συνέγνωκα |  |  |
| ἐφήσατε |  |  |
| φήσει |  |  |
| καταφήσοις |  |  |
| συμφῆσαι |  |  |
| ἤλθομεν |  |  |
| ἐληλύθασι(ν) |  |  |
| ἐπήλθομεν |  |  |
| παρελήλυθας |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 4**

**Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται:**  
Οἶδα: το β΄πληθ. προσ. παρατ. →  
  
Εἶμι: το γ΄πληθ. προσ. οριστ. ενεστ. →  
  
Φημί: το απαρέμφατο ενεστ. →  
  
Οἶδα: το β΄εν. προσ. οριστ. ενεστ. →  
  
Φημί: τη γενική ενικού μτχ. θηλ. γένους. →  
  
Εἶμι: το β΄εν. προσ. παρατ. →

* **ΑΣΚΗΣΗ 5**

**Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους των εἶμι, φημὶ και οἶδα που σας ζητούνται στην παρένθεση:**α) Γίγνωσκέ με ὡς μηδὲν ........ (οἶδα, μτχ. ενεστ.).  
  
β) Μετὰ φίλου πιστοῦ καὶ διὰ πυρὸς ἔγωγε ........ (εἶμι, ευκτική ενεστ.) ἄν.  
  
γ) Οὐδεὶς ........ (ἄπειμι, παρατ.) παρὰ Κύρου πρὸς βασιλέα.  
  
δ) Τρεῖς εἶναι, ........ (φημί, γ΄πληθ. οριστ.) παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πολιτεῖαι, ὀλιγαρχία, δημοκρατία, τυραννίς.  
  
ε) Τίνα τῶν πολιτειῶν τούτων ἡμεῖς ........ (φημί, ευκτική ενεστ.) ἂν ἀρίστην εἶναι;

* **ΑΣΚΗΣΗ 6**

**Να συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις με τις κατάλληλες εγκλίσεις των ρημάτων στις παρενθέσεις:**

1. Ὁ γὰρ μὴ ……………… ὅ,τι δύναται ἡ γῆ φέρειν, οὺδ’ ὅ,τι σπείρειν, οἶμαι, οὐδ’ ὅ,τι φυτεύειν δεῖ ……………… ἄν. (**οἶδα: μετοχή, ευκτική**)
2. Δημοσθένης πρὸς κλέπτην εἰπόντα «οὐκ ……………… ὅτι σόν ἐστιν» ἔφη· ἀλλ’ ὅτι σὸν οὐκ ἔστιν ……………… (**οἶδα: παρατατικός, παρατατικός**)
3. Οἱ Ἕλληνες ἐθαύμαζον, ὅτι οὺδαμοῦ Κύρος φαίνοιτο· οὐ γὰρ ……………… αὐτὸν τεθνηκότα. (**οἶδα: παρατατικός**)
4. Καθ’ ἡμέραν οἴκοι παρέμενε, νυκτὸς δὲ ……………… εἰς τὴν πόλιν. (**ἔξειμι: παρατατικός**)
5. Εἰ νῦν ………………, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ……………… καὶ παρὰ σπονδὰς ποιεῖν. (**ἄπειμι: οριστική, απαρέμφατο**)
6. Γράψαντος πονηροῦ τινος ἐπὶ τῆς θύρας «Μηδεὶς κακὸς ………………» Διογένης ἔφη· Ὁ κύριος ποῦ ἂν ………………; (**εἴσειμι: προστακτική, ευκτική**)
7. ……………… οὖν ὃ μέλλεις νῦν πράττειν ἤ σε λανθάνει; (**οἶδα: οριστική**)
8. Ταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ………………. (**εἶμι: μετοχή**)
9. Ἐκ τούτου δὲ ……………… ἐκ τοῦ Ἡραίου πάμπολλα τὰ αἰχμάλωτα. (**ἔξειμι: οριστική**)
10. Οἵπερ πρόσθεν προσεκύνουν Ὁρόνταν καὶ τότε προσεκύνησαν, καίπερ ……………… ὅτι ἐπὶ θάνατον ἄγοιντο. (**οἶδα: μετοχή**)

* **ΑΣΚΗΣΗ 7**

**Να αντικαταστήσετε τους υπογραμμισμένους τύπους με τους αντίστοιχους των ρημάτων εἶμι και οἶδα:**

1. Ἔξεστιν αὐτῷ μεταβαίνειν ἐκεῖσε.
2. Μήπω γ’ ἐκεῖσε πορευώμεθα, πρῲ γάρ ἐστιν.
3. Ἃ μὲν οὐκ ἐπίσταμαι οὐδὲ οἴομαι ἐπίστασθαι.
4. Ταῦτ’ ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταμένων ἀποδιδόναι χάριτας.
5. Τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης γενναίως ἐπίστασο φέρειν.
6. Λύσανδρος δὲ ἄγων τὸ στράτευμα ἐπορεύετο πρὸς τὸ τεῖχος τῶν Ἁλιαρτίων.
7. Νῦν δε, ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία ἐστί, φευξοῦμαι.
8. Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
9. Ὁδῷ πορεύοισθε βασιλικῇ.
10. Εὖ ἐπίστασθε ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαθούς.

**Η κλίση των ρημάτων**

**α. ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι και**

**β. κεῖμαι, κάθημαι**

**Ρήμα: ἐπίσταμαι (= γνωρίζω καλά), (θ. ἐπι-στη-, ἐπι-στᾰ-)**

Το ρήμα **ἐπίσταμαι** κλίνεται στον ενεστώτα και τον παρατατικό κατά το ρήμα **ἵστημι - ἵσταμαι**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Οριστική** | | | **Υποτακτική** | | **Ευκτική** | | | | **Προστακτική** | | | | | | |
| **Ενεστ.** | | | ἐπίσταμαι ἐπίστασαι ἐπίσταται ἐπιστάμεθα ἐπίστασθε ἐπίστανται | | | ἐπίστωμαι ἐπίστῃ ἐπίστηται ἐπιστώμεθα ἐπίστησθε ἐπίστωνται | | ἐπισταίμην ἐπίσταιο ἐπίσταιτο ἐπισταίμεθα ἐπίσταισθε ἐπίσταιντο | | | | - **ἐπίστω / ἐπίστασο** ἐπιστάσθω - ἐπίστασθε ἐπιστάσθων | | | | | | |
| **Παρατ.** | | | ἠπιστάμην **ἠπίστω / ἠπίστασο** ἠπίστατο ἠπιστάμεθα ἠπίστασθε ἠπίσταντο | | |  | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων** | | | | | | | | | | | | |
| **Μέλλ.** | | ἐπιστήσομαι ἐπιστήσει,- ῃ | | | | | - | | | | ἐπιστησοίμην ἐπιστήσοιοv | - |
| **Παθ.Αόρ.** | | ἠπιστήθην ἠπιστήθης | | | | | ἐπιστηθῶ ἐπιστηθῇς | | | | ἐπιστηθείην ἐπιστηθείης | - ἐπιστήθητι |
|  | | | | | **Απαρ.** | | | | **Μετοχή** | | | | |
| **Ενεστ.** | | | | | ἐπίστασθαι | | | | ἐπιστάμενος ἐπισταμένη ἐπιστάμενον | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Μέλλ.** | | | | ἐπιστήσεσθαι | | | | | ἐπιστησόμενος ἐπιστησομένη ἐπιστησόμενον | | | | | |  |  |
| **Παθ.Αόρ.** | | | | ἐπιστηθῆναι | | | | | ἐπιστηθεὶς ἐπιστηθεῖσα ἐπιστηθὲν | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | | **Προστ.** | | |
| **Ενεστ.** | | δύναμαι δύνασαι δύναται δυνάμεθα δύνασθε δύνανται | δύνωμαι δύνῃ δύνηται δυνώμεθα δύνησθε δύνωνται | δυναίμην δύναιο δύναιτο δυναίμεθα δύναισθε δύναιντο | | - - δυνάσθω - - δυνάσθωσαν | | |
| **Παρατ.** | | ἐ(ἠ)δυνάμην **ἐ(ἠ)δύνω** ἐ(ἠ)δύνατο ἐ(ἠ)δυνάμεθα ἐ(ἠ)δύνασθε ἐ(ἠ)δύναντο | - | - | | - | | |
| **Ενδεικτικός σχηματισμός των άλλων χρόνων** | | | | | | |
| **Μέλλ.** | | δυνήσομαι δυνήσει,- ῃ | - | δυνησοίμην δυνήσοιο | | - |
| **Παθ. Μέλλ.** | | δυνήθησομαι δυνηθήσει,- ῃ | - | δυνηθησοίμην δυνηθήσοιο | | - |
| **Αόρ.** | | ἐδυνησάμην ἐδυνήσω | δυνήσωμαι δυνήσῃ | δυνησαίμην δυνήσαιο | | - δύνησαι |
| **Παθ.Αόρ.** | | ἐ(ἠ)δυνήθην ἐ(ἠ)δυνήθης | δυνηθῶ δυνηθῇς | δυνηθείην δυνηθείης | | - δυνήθητι |
| ἐδυνάσθην ἐδυνάσθης | δυνασθῶ δυνασθῇς | δυνασθείην δυνασθείης | | - δυνάσθητι |
| **Παρακ.** | | δεδύνημαι δεδύνησαι | (δεδυνημένος,-η,-ον ὦ) | (δεδυνημένος,-η,-ον εἴην) | | (δεδύνησο) |

Παρατηρήσεις:

1. Το ρήμα **ἐπίσταμαι δεν** είναι σύνθετο από το ρ. ἵσταμαι (ἐπὶ + ἵσταμαι -> ἐφίσταμαι = ἐπιστατώ).
2. Ο παρακείμενος και υπερσυντέλικος του ρήματος **ἐπίσταμαι** αναπληρώνονται από το ρήμα **γιγνώσκω**.  
   Παρακείμενος: **ἔγνωκα**, Υπερσυντέλικος: **ἐγνώκειν**.

**Ρήμα: δύναμαι, (θ. δυνα-, δυνασ-)**

Το ρήμα **δύναμαι** κλίνεται επίσης στον ενεστώτα και τον παρατατικό κατά το ρήμα **ἵστημι - ἵσταμαι**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Απαρ.** | **Μετοχή** |
| **Ενεστ.** | δύνασθαι | δυνάμενος δυναμένη δυνάμενον |
| **Παρατ.** | - | - |
| **Μέλλ.** | δυνήσεσθαι | δυνησόμενος δυνησομένη δυνησόμενον |
| **Παθ. Μέλλ.** | δυνηθήσεσθαι | δυνηθησόμενος δυνηθησομένη δυνηθησόμενον |
| **Αόρ.** | δυνήσασθαι | δυνησάμενος δυνησαμένη δυνησάμενον |
| **Παθ.Αόρι.** | δυνηθῆναι | δυνηθεὶς δυνηθεῖσα δυνηθὲν |
| δυνασθῆναι | δυνασθεὶς δυνασθεῖσα δυνασθὲν |
| **Παρακ.** | (δεδυνῆσθαι) | (δεδυνημένος, -η, -ον) |

Παρατήρηση:  
Η **προστακτική** ενεστώτα του ρήματος δύναμαι σχηματίζει **μόνο γ΄ενικό και γ΄πληθυντικό** πρόσωπο: **δυνάσθω - δυνάσθωσαν**.

**Ρήμα: μέμνημαι (= θυμάμαι), (θ. μνη-)**

Το **ρ. μέμνημαι** είναι παρακείμενος του ρήματος **μιμνῄσκομαι** με σημασία ενεστώτα.  
Σχηματίζεται στην οριστική, προστακτική, απαρέμφατο και μετοχή ομαλά , όπως ο παρακείμενος των βαρύτονων ρημάτων ( π.χ. λέλυμαι, λέλυσαι κτλ ), **αλλά**  
στην υποτακτική σχηματίζεται:  
**α) μονολεκτικά** με κατάληξη **-ῶμαι**: μεμνῶμαι, μεμννῇ, μεμνῆται κ.λπ.  
**β) περιφραστικά**, μεμνημένος, -η, -ον ὦ κ.λπ.  
  
στην ευκτική σχηματίζεται:  
**α) μονολεκτικά** με κατάληξη **-ῄμην**: μεμνῄμην, μεμνῇο, μεμνῇτο κ.λπ.  
**β) περιφραστικά**, μεμνημένος, -η, -ον εἴην κ.λπ.

**Ενδεικτικός σχηματισμός του παρακειμένου μέμνημαι.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρ.** | **Μετοχή** |
| μέμνημαι | μεμνῶμαι | μεμνῄμην | - | μεμνῆσθαι | μεμνημένος, -η, -ον |
| μέμνησαι | μεμνῇ   και μεμνημένος,-η,-ον ὦ μεμνημένος,-η,-ον ᾖς | μεμνῇο   και μεμνημένος,-η,-ον εἴην μεμνημένος,-η,-ον εἴης | μέμνησο |

**Ρήμα: κεῖμαι (= κείτομαι, είμαι τοποθετημένος), (θ. κει-)**

Το **κεῖμαι** είναι ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του ρήματος **τίθεμαι** και έχει παρατατικό με σημασία υπερσυντελίκου: **ἐκείμην**  
Οι χρόνοι του σχηματίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστ.** | **Απαρ.** | **Μετοχή** |
| **Ενεστ.** | κεῖμαι κεῖσαι κεῖται κείμεθα κεῖσθε κεῖνται | κείμενος ὦ κείμενος ᾖς κέηται κείμενοι ὦμεν κέησθε κέωνται | κείμενος εἴην κείμενος εἴης κέοιτο κείμενοι εἴημεν κείμενοι εἴητε κέοιντο | - κεῖσο κείσθω - κεῖσθε κείσθων | κεῖσθαι | κείμενος κειμένη κείμενον |
| **Παρατ.** | ἐκείμην ἔκεισο ἔκειτο ἐκείμεθα ἔκεισθε ἔκειντο |  |  |  |

**Ενδεικτικός σχηματισμός του μέλλοντα**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστακτική** | **Απαρ.** | **Μετοχή** |
| **Μέλλ.** | κείσομαι κείσῃ | - | (κεισοίμην) (κείσοιο) | - | (κείσεσθαι) | (κεισόμενος, -η, ον) |

Παρατηρήσεις:

1. Το ρήμα **κεῖμαι** όταν είναι σύνθετο **ανεβάζει τον τόνο σε όλες τις εγκλίσεις, αλλά όχι στο απαρέμφατο.**  
     
   π.χ.:  
   ρ. διάκειμαι → διάκεισαι, διάκεισο **αλλά διακεῖσθαι**,  
   ρ. σύγκειμαι → σύγκεινται, σύγκεισθε **αλλά συγκεῖσθαι,**  
   ρ. πρόσκειμαι → πρόσκεισθε, πρόσκεισθε **αλλά προσκεῖσθαι.**
2. **Συνήθως απαντώνται οι τύποι της οριστικής, προστακτικής, του απαρεμφάτου και της μετοχής ενεστώτα και ο παρατατικός.**
3. Ο μέλλοντας **κείσομαι** κλίνεται ομαλά.

**Ρήμα: κάθημαι (= κάθομαι), (θ. ἡσ-, ἡ-)**

Το ρ. **κάθημαι** είναι ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του ρήματος **καθέζομαι** και ο παρατατικός **ἐκαθήμην** έχει σημασία υπερσυντελίκου.  
Οι χρόνοι του σχηματίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | | **Προστ.** |
| **Ενεστ.** | κάθημαι κάθησαι / κάθῃ κάθηται καθήμεθα κάθηστε κάθηνται | | (κάθωμαι / καθῶμαι) (κάθῃ / καθῇ) καθῆται καθώμεθα καθῆσθε καθῶνται | καθῄμην (καθῇο) (καθῇτο) (καθῄμεθα) καθῇσθε (καθῇντο)  και καθοίμην καθοῖο κ.λπ. | | - κάθησο καθήσθω - (κάθησθε) (καθήσθων) |
| **Παρατ.** | ἐκαθήμην / καθήμην ἐκάθησο / καθῆσο ἐκάθητο / καθῆτο ἐκαθήμεθα ἐκάθηστε ἐκάθηντο | | - | - | | - |
| **Μέλλ.** | καθήσομαι  και καθεδοῦμαι | | - | καθησοίμην  και καθεδοίμην | | - |
|  | | **Απαρ.** | | | **Μετοχή** | | |
| **Ενεστ** | | καθῆσθαι | | | καθήμενος καθημένη καθήμενον | | |
| **Παρατ.** | | - | | | - | | |
| **Μέλλ.** | | καθήσεσθαι  και καθεδεῖσθαι | | | καθησόμενος, -η, -ον και καθεδούμενος, -η, -ον | | |

Παρατηρήσεις:

1. Από την υποτακτική και ευκτική απαντώνται συνήθως οι τύποι του πληθυντικού αριθμού.
2. Από την προστακτική απαντώνται συνήθως οι τύποι του ενικού αριθμού.
3. Οι μέλλοντες **καθήσομαι** και **καθεδοῦμαι** σχηματίζονται ομαλά:

* **καθήσομαι**, κλίνεται όπως ο μέσος μέλλοντας των βαρύτονων ρημάτων και
* **καθεδοῦμαι**, κλίνεται όπως ο ενεστώτας των συνηρημένων σε -έω στις αντίστοιχες εγκλίσεις.

**Ασκήσεις γραμματικής**

**ΑΣΚΗΣΗ 1**

Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων στα πρόσωπα που ζητούνται:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Οριστική** | **Υποτακτική** | **Ευκτική** | **Προστ.** |
| ρ.μέμνημαι β΄εν.: β΄πληθ.: |  |  |  |  |
| ρ. κάθημαι γ΄εν.: γ΄πληθ.: |  |  |  |  |
| ρ. κεῖμαι α΄εν.: γ΄πληθ.: |  |  |  |  |
| ρ. δύναμαι γ΄εν.: α΄πληθ.: |  |  |  |  |
| ρ. ἐπίσταμαι β΄εν.: γ΄εν.: |  |  |  |  |

* **ΑΣΚΗΣΗ 2**

Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον παρατατικό.  
α. ἐπίστανται  
β. δύνασαι  
γ. κεῖται  
δ. κάθησθε

* **ΑΣΚΗΣΗ 3**

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους και για τα τρία ρήματα: ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι.

1. β΄ενικό οριστ. παρατ.
2. γ΄πληθ. υποτ. ενεστ.
3. β΄ενικό προστ. ενεστ.
4. β΄πληθ. ευκτ. ενεστ.
5. α΄πληθ. οριστ. ενεστ.

* **ΑΣΚΗΣΗ 4**

Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα του ρήματος κεῖμαι, να γραφεί το β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού και να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του γ΄ ενικού μέλλοντα.

* **ΑΣΚΗΣΗ 5**

Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους ρηματικούς τύπους:

1. ἐπίστανται →
2. καταδυνάσθωσαν →
3. διάκειται →
4. ἐκαθήμεθα →
5. κείσθω →
6. κάθησθε (προστ.) →
7. ὑπερδύναιτο →
8. ἐπίστασο →
9. ἀναμέμνησθε →
10. ἀνεμιμνῄσκετο →

**ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ**

|  |
| --- |
| **Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες.** |
| Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων   1. Το **γ΄ ενικό** πρόσωπο οριστικής ενεστώτα **ενεργητικής φωνής** μοιάζει με το **β΄ ενικό** πρόσωπο οριστικής ενεστώτα **μέσης φωνής**.  π.χ.: **πράττει, τιμᾷ, ποιεῖ, δουλοῖ** (γ΄ ενικ. οριστ. ενεστ. ε.φ.) και **πράττει, τιμᾷ, ποιεῖ, δουλοῖ** (β΄ ενικ. οριστ. ενεστ. μ.φ.). 2. Το **γ΄ ενικό** πρόσωπο **υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής** ομοιάζει με το **β΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής** και **υποτακτικής ενεστώτα μέσης φωνής**.  π.χ.: **πράττῃ, τιμᾷ, ποιῇ, δουλοῖ** (γ΄ ενικ. υποτ. ενεστ. ε.φ.) **πράττῃ, τιμᾷ, ποιῇ, δουλοῖ** (β΄ ενικ. οριστ. ενεστ. μ.φ.) **πράττῃ, τιμᾷ, ποιῇ, δουλοῖ** (β΄ ενικ. υποτ. ενεστ. μ.φ.). 3. Το **α΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής** ενεστώτα ενεργητικής φωνής ομοιάζει με το **α΄ ενικό** πρόσωπο **υποτακτικής** ενεστώτα ενεργητικής φωνής.  π.χ.: **λύω, τιμῶ, ποιῶ, δουλῶ** (α΄ ενικ. οριστ. ενεστ. ε.φ.) **λύω, τιμῶ, ποιῶ, δουλῶ** (α΄ ενικ. υποτ. ενεστ. ε.φ.). 4. Το **β΄ πληθυντικό** πρόσωπο **οριστικής** ενεστώτα ενεργητικής φωνής ομοιάζει με το **β΄ πληθυντικό** πρόσωπο **προστακτικής** ενεστώτα ενεργητικής φωνής.  π.χ.: **παιδεύετε, τιμᾶτε, ποιεῖτε, ποιεῖτε, δουλοῦτε** (β΄ πληθ. οριστ. ενεστ. ε.φ.) **παιδεύετε, τιμᾶτε, ποιεῖτε, ποιεῖτε, δουλοῦτε** (β΄ πληθ. προστ. ενεστ. ε.φ.). 5. Το **β΄ πληθυντικό** πρόσωπο **οριστικής** ενεστώτα μέσης φωνής ομοιάζει με το **β΄ πληθυντικό** πρόσωπο **προστακτικής** ενεστώτα μέσης φωνής.  π.χ.: **παιδεύεσθε, τιμᾶσθε, ποιεῖσθε, δουλοῦσθε** (β΄ πληθ. οριστ. ενεστ. μ.φ.) **παιδεύεσθε, τιμᾶσθε, ποιεῖσθε, δουλοῦσθε** (β΄ πληθ. προστ. ενεστ. μ.φ.).  Όμοιοι τύποι των συντελικών χρόνων: 6. Το **β΄ πληθυντικό** πρόσωπο **οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής** ομοιάζει με το **β΄ πληθυντκό** πρόσωπο **προστακτικής παρακειμένου μέσης φωνής**.  π.χ.: **πεπαίδευσθε, τετίμησθε, πεποίησθε, δεδούλωσθε** (β΄ πληθ. οριστ. παρακ. μ.φ.) **πεπαίδευσθε, τετίμησθε, πεποίησθε, δεδούλωσθε** (β΄ πληθ. προστ. παρακ. μ.φ.).  Όμοιοι τύποι των άλλων χρόνων των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων: 7. Το **α΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής μέλλοντα** ενεργητικής φωνής μοιάζει με το **α΄ ενικό** πρόσωπο **υποτακτικής αορίστου** ενεργητικής φωνής.  π.χ.: **τάξω, τιμήσω, ποιήσω, δουλώσω** (α΄ ενικ. οριστ. μελλ. ε.φ.) **τάξω, τιμήσω, ποιήσω, δουλώσω** (α΄ ενικ. υποτ. αορ. ε.φ.).  Άλλοι όμοιοι τύποι των συνηρημένων ρημάτων: 8. Τα **συνηρημένα ρήματα** παρουσιάζουν αρκετούς όμοιους τύπους, όπως:  α) το **α΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής** και το **β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής μέσης φωνής** των ρημάτων **σε -άω**: π.χ. **τιμῶ** (α΄ ενικ. οριστ. ενεστ. ε.φ.) **τιμῶ** (β΄ενικ. προστ. ενεστ. μ.φ.) το **γ΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής** και **β΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα μέσης φωνής** των ρημάτων σε **-άω**: π.χ. **τιμᾷ** (γ΄ενικ. οριστ. ενεστ. ε.φ.) **τιμᾷ** (γ΄ενικ. υποτ. ενεστ. ε.φ.) **τιμᾷ** (β΄ενικ. οριστ. ενεστ. μ.φ.) **τιμᾷ** (β΄ενικ. υποτ. ενεστ. μ.φ.)  β) το **β΄ και γ΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής, υποτακτικής και ευκτικής ενεργητικής φωνής** των ρημάτων σε **-όω**:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | οριστική | υποτακτική | ευκτική | | β΄εν.: | δουλοῖς | δουλοῖς | δουλοῖς | | γ΄εν.: | δουλοῖ | δουλοῖ | δουλοῖ | |

|  |
| --- |
| **Ομοιότητες παρατηρούνται ακόμη ανάμεσα σε ρηματικούς και ονοματικούς τύπους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους εξής:** |
| 1. Το **γ΄ ενικό** πρόσωπο **οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής** μοιάζει με τη **δοτική ενικού τριτόκλιτου ουσιαστικού σε –ις**.  π.χ.: λύσει – τῇ λύσει, ποιήσει - (τῇ) ποιήσει. 2. Το **γ΄ πληθυντικό** πρόσωπο **οριστικής ενεστώτα** ενεργητικής φωνής μοιάζει με τη **δοτική πληθυντικού** της **μετοχής ενεστώτα** ενεργητικής φωνής.  π.χ.: ἄρχουσι(ν) – τοῖς ἄρχουσι(ν) τιμῶσι(ν) - τοῖς τιμῶσι(ν) ποιοῦσι(ν) - τοῖς ποιοῦσι(ν) δουλοῦσι(ν) - τοῖς δουλοῦσι(ν) 3. Το **γ΄ πληθυντικό** πρόσωπο **προστακτικής ενεστώτα και αορίστου** μοιάζει με τη **γενική πληθυντικού** της **μετοχής ενεστώτα και αορίστου** αντίστοιχα.  π.χ.:  |  |  | | --- | --- | | προστακτική - μετοχή ενεστώτα | προστακτική - μετοχή αορίστου | | γραφόντων – τῶν γραφόντων τιμώντων - (τῶν) τιμώντων ποιούντων - (τῶ) ποιούντων δουλούντων - (τῶν) δουλούντων | γραψάντων – τῶν γραψάντων τιμησάντων - (τῶν) τιμησάντων ποιησάντων - (τῶν) ποιησάντων δουλωσάντων - (τῶν) δουλωσάντων. | |

|  |
| --- |
| **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ OMOHXΩΝ ΤΥΠΩΝ** |
| |  | | --- | | Τα ρήματα **αἰρῶ** και **λέγω** σχηματίζουν ομόηχους τύπους στους συντελικούς χρόνους:  ᾕρηκα → παρακείμενος του ρ. αἱρῶ εἴρηκα → παρακείμενος του ρ. λέγω  ᾕρημαι → παρακείμενος του ρ. αἱροῦμαι εἴρημαι → παρακείμενος του ρ. λέγομαι  ᾑρήμην → υπερσυντέλικος του ρ. αἱροῦμαι εἰρήμην → υπερσυντέλικος του ρ. λέγομαι |  |  | | --- | | Τα ρήματα **αἴρομαι** και **ἐρωτῶ** σχηματίζουν ομόηχους τύπους:  ᾐρόμην → παρατατικός του ρ. αἴρομαι ἠρόμην → αόριστος β΄ του ρ. ἐρωτῶ  αἰρόμενος → μετοχή ενεστώτα του ρ. αἴρομαι ἐρόμενος → μετοχή αορίστου β΄ του ρ. ἐρωτῶ |  |  | | --- | | Τα ρήματα **αἰτοῦμαι** και **ἠττῶμαι** σχηματίζουν ομόηχους τύπους:  ᾐτήθην → παθητικός αόριστος του ρ. αἰτοῦμαι ἡττήθην → παθητικός αόριστος του ρ. ἡττῶμαι  ᾔτημαι → παρακείμενος του ρ. αἰτοῦμαι ἥττημαι → παρακείμενος του ρ. ἡττῶμαι  ᾐτήμην → υπερσυντέλικος του ρ. αἰτοῦμαι ἡττήμην → υπερσυντέλικος του ρ. ἡττῶμαι |  |  | | --- | | ἦρξα → αόριστος του ρ. ἄρχω εἶρξα → αόριστος του ρ. εἴργω  ἤρχθην → παθητικός αόριστος του ρ. ἄρχομαι εἴρχθην → παθητικός αόριστος του ρ. εἴργομαι  ἦργμαι → παρακείμενος του ρ. ἄρχομαι εἶργμαι → παρακείμενος του ρ. εἴργομαι  ἤργμην → αυπερυντέλικος του ρ. ἄρχομαι εἴργμην → υπερσυντέλικος του ρ. εἴργομαι. |  |  | | --- | | Το ρήμα **βάλλω, -ομαι** σχηματίζει όμοιους και ομόηχους τύπους:  ἔβαλον → αόριστος β΄ του ρ. βάλλω ἔβαλλον → παρατατικός του ρ. βάλλω  ἐβαλόμην → αόριστος β΄ του ρ. βάλλομαι ἐβαλλόμην → παρατατικός του ρ. βάλλομαι  βάλλε → προστακτική ενεστώτα του ρ. βάλλω βάλε → προστακτική αορίστου β΄ του ρ. βάλλω  βαλεῖν → απαράμφατο μέλλοντα του ρ. βάλλω βαλεῖν → απαρέμφατο αορίστου του ρ. βάλλω  βαλών, -οῦσα, -ὸν → μετοχή αορίστου β΄ του ρ. βάλλω βαλῶν, -οῦσα, -ὸν → μετοχή μέλλοντα του ρ. βάλλω  βαλλόμενος, -η, -ον → μετοχή ενεστώτα του ρ. βάλλομαι βαλόμενος, -η, -ον → μετοχή αορίστου β΄ του ρ. βάλλομαι |  |  | | --- | | Τα ρήματα **ἵεμαι, οἶδα** και **φέρομαι** στον μέλλοντα σχηματίζουν ομόηχους τύπους:  ἥσομαι → μέλλοντας του ρ. ἵεμαι  εἴσομαι → μέλλοντας του ρ. οἶδα  οἴσομαι → μέλλοντας του ρ. φέρομαι |  |  | | --- | | Το ρήμα **λείπομαι** σχηματίζει ομόηχους τύπους μα τα ρήματα **λύομαι** και **λαμβάνω, -ομαι**:  λείψομαι → μέλλοντας του ρ. λείπομαι λήψομαι → μέλλοντας του ρ. λαμβάνω  λειφθήσομαι → παθητικός μέλλοντας του ρ. λείπομαι ληφθήσομαι → παθητικός μέλλοντας του ρ. λαμβάνομαι  ἐλείφθην → παθητικός αόριστος του ρ. λείπομαι ἐλήφθην → παθητικός αόριστος του ρ. λαμβάνομαι  λέλειμμαι → παρακείμενος του ρ. λείπομαι λέλυμαι → παρακείμενος του ρ. λύομαι  ἐλελείμμην → υπερσυντέλικος του ρ. λείπομαι ἐλελύμην → υπερσυντέλικος του ρ. λύομαι. |  |  | | --- | | Τα ρήματα **πάσχω** και **πείθομαι** σχηματίζουν όμοια τον μέλλοντα:  πείσομαι → μέλλοντας του ρ. πάσχω πείσομαι → μέλλοντας του ρ. πείθομαι  Τα ρήματα **πείθομαι** και **πυνθάνομαι** σχηματίζουν ομόηχους τύπους:  ἐπειθόμην → παρατατικός του ρ. πείθομαι ἐπιθόμην → αόριστος β΄ του ρ. πείθομαι  ἐπυθόμην → αόριστος β΄ του ρ. πυνθάνομαι  πέπεισμαι → παρακείμενος του ρ. πείθομαι πέπυσμαι → παρακείμενος του ρ. πυνθάνομαι |  |  | | --- | | Τα ρήματα **τρέπω, -ομαι** και **τρέφω, -ομαι** σχηματίζουν παρόμοια τον παρακείμενο στις δύο φωνές:  τέτροφα → παρακείμενος του ρ. τρέπω τέτροφα → παρακείμενος του ρ. τρέφω  τέτραμμαι → παρακείμενος του ρ. τρέπομαι τέθραμμαι → παρακείμενος του ρ. τρέφομαι |  |  | | --- | | Τα ρήματα **φύομαι** και **φαίνω** σχηματίζουν ομόηχους τύπους:  φῦναι → απαρέμφατο αορίστου β΄ του ρ. φύομαι φῆναι → απαρέμφατο αορίστου α΄ του ρ. φαίνω |  |  | | --- | | Τα ρήματα **χρὴ** και **χρῶμαι** σχηματίζουν όμοιους τύπους:  χρῇ → υποτακτική του απρόσωπου ρ. χρὴ χρῇ → β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα του ρ. χρῶμαι | |

|  |
| --- |
| Πολλοί τύποι του ρήματος εἰμὶ παρουσιάζουν ομοιότητες με τύπους άλλων ρημάτων, αλλά και με κλιτούς ή άκλιτους τύπους: εἶ → β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. **εἰμὶ**  εἶ → β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα του ρ. **εἶμι**  εἰ → **υποθετικός σύνδεσμος** |

|  |
| --- |
| ἡ → **άρθρο**  ἢ → **διαζευκτικός σύνδεσμος**  ἣ → **αναφορική αντωνυμία** (ὅς, ἥ, ὃ)  ἦ → α΄ ενικό παρατατικού του ρ. **εἰμὶ**  ἦ → γ΄ ενικό παρατατικού με σημασία αορίστου του ρ. **ἠμὶ (=λέγω)**. Το ρήμα είναι ποιητικό, ο τύπος είναι δόκιμος μόνο στον Πλάτωνα.  ἦ → **επίρρημα** με σημασία βεβαιωτική (= ασφαλώς, βεβαίως, πράγματι) ή ερωτηματική (= τι; πώς παρακαλώ;)  ᾖ → γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. **εἰμὶ**  ᾗ → β΄ ενικό υποτακτικής αορίστου β΄ του ρ. **ἵεμαι**  ᾗ → γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου β΄ του ρ. **ἵημι**  ᾗ → **επίρρημα** που δηλώνει τόπο (= όπου, στο μέρος το οποίο κ.ά.) ή τρόπο π.χ. ᾗ θέμις ἐστὶ (= όπως είναι το ορθό και το δίκαιο)  ᾗ → δοτική ενικού της **αναφορικής αντωνυμίας** θηλυκού γένους ἣ (ὅς, ἥ, ὃ)   ἦν (=είπα) → α΄ ενικό παρατατικού του ρ. **ἠμὶ (=λέγω).** Το ρήμα είναι ποιητικό, ο τύπος είναι δόκιμος μόνο στον Πλάτωνα.  ἦν → παρατατικός του ρ. **εἰμὶ** σε α΄ και γ΄ ενικό και πληθυντικό.   ὦ → α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμὶ  ὧ → α΄ ενικό υποτακτικής αορίστου β΄ του ρ. ἵημι  ὦ → κλητικό επιφώνημα  ᾧ → δοτική της αναφορικής αντωνυμίας ὃς (ὅς, ἥ, ὃ) |

|  |
| --- |
| Πολλοί όμοιοι τύποι εντοπίζονται και στον σχηματισμό των παραθετικών επιθέτων και επιρρηματων. Π.χ.:  πλέον (τὸ) → επίθετο συγκριτικού βαθμού, ουδετέρου γένους πλέον → επίρρημα συγκριτικού βαθμού  μείζονα, μείζω → αιτιατική ενικού, αρσενικού/θηλυκού γένους, συγκριτικού βαθμού μείζονα, μείζω → ονομαστική/αιτιατική/κλητική πληθυντικού, ουδετέρου γένους, συγκριτικού βαθμού. |