ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ

ως απλή οριστική προσδιορισμός της

(υποκειμενική αιτιολ) (πραγματικό αίτιο) αιτίας σε ρήματα

ότι δυνητική οριστική ψυχικού πάθους

(αντικειμενική αιτιολ) (μη πραγματικό αίτιο ή (χαίρω, ήδομαι, θαυμάζω,

διότι δυνατό στο παρελθόν) φθονω, αγανακτώ) και σε

επεί δυνητική ευκτική απρόσωπες εκφράσεις

επειδή (αίτιο δυνατό στο παρόν ή όπως δεινόν/αισχρόν/

ει μέλλον) θαυμαστόν/άτοπον εστί

(υποθετική αιτιολ) ευκτική πλαγίου λόγου *(&ως υποκείμενό τους)*

 (εξάρτηση από ιστορ.χρόνο

 &υποκειμενική γνώμη)

Παραδείγματα:

Ετύγχανε εφ’ αμάξης πορευόμενος, διότι ετέτρωτο.

Χαίρω, ότι ευδοκιμεις.

Αισχρόν ει όντες Αθηναιοι βάρβαρον άνθρωπον φοβεισθε.

Δεινόν ει οι αυτοί μάρτυρες τούτοις μέν άν μαρτυρουντες πιστοί ησαν, εμοί δέ μαρτυρουντες άπιστοι έσονται.

Δέομαί σου παραμειναι ημιν, ως εγώ ουδ’ άν ενός ήδιον ακούσαιμι ή σου .

Τόν Περικλέα εκάκιζον, ότι στρατηγός ών ουκ επεξάγοι.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ

ίνα υποτακτική προσδιορισμός του

 (προσδωκόμενος σκοπός) τελικού αιτίου σε ρήματα

όπως ευκτική πλαγίου λόγου κινήσεως σημαντικά ή

 (εξάρτηση από ιστορ.χρόνο δηλώνουν σκόπιμη ενέργεια

 &υποκειμενική γνώμη)

ως οριστική ιστορ. χρόνου επεξήγηση σε προσδιορ.

 (σκοπός ανεκπλήρωτος) τελικού αιτίου (τούτου ένεκα)

 δυνητική ευκτική

 (σκοπός πιθανός υπό προϋπόθεση)

Παραδείγματα:

Τιμωρειται τόν αδικουντα, ίνα μή αυθις αδικήση.

Εις καιρόν ήκεις, όπως της δίκης ακούσης.

Αι δίκαι διά τουτο γίγνονται, ίνα μή λοιδορούμενοι τύπτειν αλλήλους προάγωνται.

Μένων δηλος ην επιθυμων άρχειν, όπως πλείω λαμβάνοι.

Φίλων ώετο δεισθαι, ως συνεργούς έχοι.

Έδει τά ενέχυρα τότε λαβειν, ως μή εδύνατο εξαπαταν.

Εχρην αυτούς ζην, ίνα απηλλάγμεθα τούτου του δημαγωγου.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ΧΡΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ

 επιρρημ. προσδ. χρόνου

 **(σύγχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο)**

ως = όταν, μόλις, αφού, όσο απλή οριστική

ότε, οπότε = όταν, τότε που, καθε φορά που (πραγματικό γεγονός)

επεί, επειδή = όταν, αφού, αφότου, όσο υποτακτική

έως, έστε,άχρι, μέχρι = ώσπου, ενώ, μέχρις ότου (προσδωκόμενο γεγονός)

ηνίκα, οπηνίκα = όταν, τη στιγμή που υποτακτική **επαναληπτική**

πρίν = παρά αφού, προτού να (αόριστη επανάληψη)

οσάκις, οποσάκις = όταν, καθε φορά που ευκτική πλαγίου λόγου

αφ’ου, μέχρι ου = ώσπου, μέχρις ότου (εξάρτηση από ιστορ.χρόνο

εν ω, εν όσω =ενώ, καθώς &υποκειμενική γνώμη)

 ευκτική **επαναληπτική**

(αόριστη επανάληψη στο παρελθόν)

 ευκτική **απλής σκέψης**

(πιθανό ή ενδεχόμενο γεγονός)

 πρίν + απαρέμφατο

 (ενδεχόμενο γεγονός)

Παραδείγματα:

Επεί δέ ημέρα εγένετο, παρην ο Γωβρύας.

Ταυτα εποίουν, μέχρι σκότος εγένετο.

Ηνίκα δ’άν τις υμας αδικη, υπέρ υμων μαχούμεθα.

Όταν εν κακοις ήδη βεβήκης, ταμ’ επαινέσης έπη.

Διατρίψω, έστ’ άν οκνήσωσιν οι άγγελοι.

Μαινόμεθα πάντες, οπόταν οργιζώμεθα.

Όταν πλειστα τις έχη, τότε πλειστοι καί φθονουσι.

Έδοξεν αυτοις προϊέναι, έως Κύρω συμμείξειαν.

Κυρος εθήρευεν από ίππου, οπότε γυμνάσαι βούλοιτο εαυτόν τε καί τούς ίππους.

Ο εκών πεινων φάγοι άν, οπότε βούλοιτο.

Οπότε οι πολέμιοι έλθοιεν, χρώμεθα άν ευθύς τοις τεταγμένοις.

Μή θορυβήση μηδείς, πριν ακουσαι.

Των επισταμένων νυν, πρίν μαθειν, ουδείς ηπίστατο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ΧΡΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ

επιρρημ. προσδ. αποτελέσματος

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ώστε ώστε να, απλή οριστική

ως με αποτέλεσμα να (πραγματικό γεγονός)

 δυνητική οριστική

εφ’ω με τον όρο πάντα με (αποτέλεσμα δυνατό στο παρελθόν)

εφ’ωτε με την συμφωνία **απαρέμφατο\*** δυνητική ευκτική

 (αποτέλεσμα δυνατό στο παρόν/μέλλον)

 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 ώστε, ως + απαρέμφατο

 (αποτέλεσμα ενδεχόμενο ή

 λογικό επακόλουθο)

\*σπάνια και με οριστική μέλλοντα

Παραδείγματα:

Ενταυθα επιπίπτει χιών άπλετος, ώστε απέκρυψε καί τά όπλα καί τούς ανθρώπους.

Εις τουτ’ αναιδείας ηλθεν, ώσθ’ απάντων με ητιατο.

Ευθύς η Αριάδνη ακούσασα τοιουτον τι εποίησεν, ως πας άν έγνω ότι ασμένη ήκουσε.

Τοσούτου δεις ελέου τινος άξιος ειναι, ώστε μισηθείης άν δικαιότατ’ ανθρώπων.

Έχω τριήρεις, ώστε ελειν τό εκείνων πλοιον.

Κραυγήν πολλήν εποίουν, ώστε καί τούς πολεμίους ακούειν.

Οι τριάκοντα ηρέθησαν, εφ’ ωτε συγγραψαι νόμους .

Πάντα κίνδυνον υποδύονται, εφ’ ω πλείω κτήσονται.

###### ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ΕΙΔΟΣ |  ΥΠΟΘΕΣΗ |  ΑΠΟΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ |
| Υποθετικός λόγος τουΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ | ει + οριστικήκάθε χρόνου | κάθε έγκλιση | Ει εισί βωμοί, εισί καί θεοί.Ει εθέλει τις, ευρήσει αυτόν. |
| Υποθετικός λόγος του ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ | ει + οριστικήιστορικού χρόνου | δυνητ.οριστική απροσωπα ρ ήεκφράσεις σεπαρατατικό | Φως ει μή είχομεν, όμοιοι τοις τυφλοις άν ημεν.Ει εκεκτήμην ουσίαν, επ’αστράβης άν ωχούμην. |
| Υποθετικός λόγος τηςΑΠΛΗΣ ΣΚΕΨΗΣΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ | ει + ευκτική | δυνητ. ευκτικήοριστική αρκτικούχρόνουπροστακτική | Ει τις έροιτο, ουκ άν είποιμι.Ει αναγκαιον ην αδικειν ή αδικεισθαι, ελοίμην άν αδικεισθαι |
| Υποθετικός λόγος τουΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟΥ | εάν, ήν, άν +υποτακτική | μέλλονταςμελλοντικήέκφραση\* | Εάν με αποκτείνητε, υμας αυτούςβλάψετε.Εάν πρέσβεις πέμψη, δίκην δώσουσιν.  |
| Υποθετικός λόγος τηςΑΟΡΙΣΤΗΣΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ στοΠΑΡΟΝ/ΜΕΛΛΟΝ | εάν, ήν, άν +υποτακτική | ενεστώταςγνωμικός αόριστοςπαρακ με σημασία ενεστώτα | Ήν εγγύς έλθη θάνατος, ουδείς βούλεται θνήσκειν.Εάν τις φανέρός γένηται κλέπτων, θάνατός εστι η ζημία |
| Υποθετικός λόγος τηςΑΟΡΙΣΤΗΣΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ στοΠΑΡΕΛΘΟΝ | ει + ευκτικήεπαναληπτική | παρατατικόςαόριστος οριστικής+άν | Των εχθρων εί τινα λάβοιεν, απέκτεινον.Εί τις αυτω δοκοίη βλακεύειν, έπαισεν άν. |

\* δηλαδή: υποτακτική, προστακτική, δυνητική ευκτική, ευχετική ευκτική, -τος& -τεος ρηματικά επίθετα, ενεστώτας με σημασία μέλλοντα, παρακείμενος με σημασία μέλλοντα, αόριστος με σημασία μέλλοντα, τελικό απαρέμφατο

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ΧΡΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ

 επιρρημ. προσδ. εναντίωσης/παραχώρησης\*

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ει καί οριστική

άν καί (πραγματικό/μη πραγματικό γεγονός)

**(ήν καί, εάν καί)**

*(μτφρ: αν και, μολονότι,ενώ,*  υποτακτική

*παρόλο που, παρότι, ακόμη κι αν)* (προσδοκώμενο/αόριστη επανάληψη

στο παρόν/μέλλον)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΙ

ΑΠΙΘΑΝΟ/ΑΔΥΝΑΤΟ ευκτική

καί ει η ΚΠ είναι (απλή σκέψη/ αόριστη επανάληψη

καί άν καταφατική στο παρελθόν)

**(κάν, καί εάν)**

*(μτφρ: κι αν, κι αν ακόμη, ακόμη κι αν)*

ουδ’ει,ουδ’άν η ΚΠ είναι

μηδ’ει, μηδ’άν αποφατική

*(μτφρ: ούτε κι αν)*

\* στην κύρια πρόταση υπάρχουν συχνά οι αντιθετικοί σύνδεσμοι **όμως, αλλά, αλλ’ουν,** με τους οποίους γίνεται σαφέστερη η αντιθετική σχέση.

Παραδείγματα:

Ει καί μή βλέπεις, φρονεις δ’όμως.

Τά δίκαια πάντες, εάν καί μή βούλωνται, μέχρι του γ’αισχύνονται μή πράττειν.

Ευθύνους, καί ει μηδέ πώποτε διενοήθη αδικειν, τότ’άν επήρθη.

Άπας ο των ανθρώπων βίος, κάν μεγάλην πόλιν οικωσι κάν μικράν, νόμοις διοικειται.

Ουδείς άν έτι πιστευσαι δύναιτο υμιν, ουδ’ει πάνυ προθυμοιτο.

Ει καί τυραννεις, εξισωτέον τό γουν ίσ’αντιλέξαι.

Γελα δ’ ο μωρός, κάν τι μή γελοιον η.

Φήσουσι σοφόν ειναι, ει καί μή ειμι.

Ο κιθαρίζειν μαθών, καί εάν μή κιθαριζη, κιθαριστής εστι.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗ

 αναφορικές αντωνυμίες υποκείμενο

 αναφορικά επιρρήματα αντικείμενο

 κατηγορούμενο

 παράθεση

 επεξήγηση

 επιθετικός προσδιορισμός

 ετερόπτωτος προσδιορισμός

 επιρρηματικός προσδιορισμός

Παραδείγματα:

Όστις άν καί του σώματος καί της ουσίας προνοηται, αγαθός πολίτης εστιν.

Λέγωμεν ά ημιν συνδοκει.

Φίλιππός εστιν ό,τι άν τις είποι.

Τούτων Διόμιλος ηρχεν, ός ην φυγάς εξ Άνδρου.

Τουτο πάντες δρατε, ό,τι άν τήν πόλιν μεγάλην ποιήση.

Μή διαφθείρετε τόν δημον, ός ου μετέσχε της αποστάσεως.

Πάντες καταπληχθειεν άν τη προσδοκία ων πείσονται (γενική αντικειμενική).

Ανεπαύοντο δέ όπου έκαστος ετύγχανεν.

 ΕΙΔΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ *-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ*

 *-ΤΕΛΙΚΕΣ*

 *-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ*

 *-ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ*

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ

Αναφέρονται σε κάποιο όρο της εξάρτησης (όνομα, αντωνυμία ή και ολόκληρο νόημα), διασαφηνίζουν αυτόν και προσθέτουν κάποιο νέο στοιχείο σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ: 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ

 2. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ άρνηση ου

 3. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ

 4. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

 5. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 6. ΕΥΧΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ άρνηση μή

 7. ΕΥΧΕΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

Στις αναφορικές-αιτιολογικές προτάσεις υπάρχει και η έννοια της αιτίας. Η αναφορική αντωνυμία ισοδυναμεί με το αιτιολογικό ότι και την αντίστοιχη προσωπική ή δεικτική αντωνυμία. Εκφέρονται όπως και οι αιτιολογικές προτάσεις (οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική)

Άξιον επαινειν τούτους τούς άνδρας, οί υπέρ πατρίδος απέθανον.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

Στις αναφορικές-τελικές προτάσεις υπάρχει και η έννοια του σκοπού. Η αναφορική αντωνυμία ισοδυναμεί με τελικό σύνδεσμο και την αντίστοιχη προσωπική ή δεικτική αντωνυμία. Εκφέρονται μόνο με οριστική μέλλοντα.

Όπλα κτωνται, οις αμυνουνται τούς αδικουντας.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ

Στις αναφορικές-συμπερασματικές προτάσεις υπάρχει και η έννοια του αποτελέσματος. Η αναφορική αντωνυμία ισοδυναμεί με το συμπερασματικό σύνδεσμο ώστε και την αντίστοιχη προσωπική ή δεικτική αντωνυμία. Εκφέρονται με οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, απαρέμφατο. Συνήθως προηγούνται τα δεικτικά: ούτως, τοιουτος, τοσουτος, τηλικουτος.

Τίς ούτως μαίνεται, όστις ου βούλεται φίλος ειναι.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ

Στις αναφορικές-υποθετικές προτάσεις υπάρχει και η έννοια της υπόθεσης. Η αναφορική αντωνυμία ισοδυναμεί με το υποθετικό ει και την αντίστοιχη αόριστη αντωνυμία, το αναφορικό επίρρημα με το υποθετικό ει και το αντίστοιχο αοριστολογικό επίρρημα. . Εκφέρονται με οριστική, υποτακτική, ευκτική.

Οίτινες των συμμάχων περησαν, εχώρουν τω έργω.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ

Οι παραβολικές προτάσεις πήραν αυτή την ονομασία, γιατί μ’αυτές γίνεται συσχετισμός με την εξάρτησή τους. Εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες, αλλά συνηθέστερα με αναφορικά επιρρήματα που εκφράζουν τρόπο (ως, ώσπερ, όπως, καθάπερ). Εκφέρονται με οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική.

Οποια άττα άν ταπιτηδεύματα των ανθρώπων η, τοιουτον ανάγκη καί τό φρόνημα έχειν.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΞΗ

Α) όταν η αναφορική αντωνυμία αναφέρεται σε δεικτική αντωνυμία (συνήθως γενικής ή δοτικής πτώσης), είναι δυνατόν η δεικτική αντωνυμία να παραλειφθεί και η αναφορική να πάρει την πτώση της.

Τήν ελευθερίαν άν ελοίμην ανθ’ων εγώ έχω. Αντί: Τήν ελευθερίαν άν ελοίμην αντί εκείνων, ά εγώ έχω.

Β) όταν η αναφορική αντωνυμία αναφέρεται σε ουσιαστικό, αυτό δεν παραλείπεται, όπως η δεικτική αντωνυμία, αλλά έρχεται στο τέλος της αναφορικής πρότασης χωρίς άρθρο.

Περί δ’ ών εν τή ειρήνη είληφε χωρίων. Αντί: Περί δέ τών χωρίων ά εν τή ειρήνη είληφε.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΞΗ

Σπάνια το όνομα στο οποίο αναφέρεται η αναφορική αντωνυμία έλκεται απ’ αυτήν και παίρνει την πτώση της.

Τόν άνδρα τουτον, όν πάλαι ζητεις, ουτος εστίν ενθάδε. Αντί: ο ανήρ ουτος, όν πάλαι ζητεις, ουτος εστίν ενθάδε.

* Από την σύνταξη των τύπων **έστι** και **ην**  με τις αναφορικές αντωνυμίες ός και όστις ή με τα αναφορικά επιρρήματα προκύψανε εκφράσεις που ισοδυναμούν με αόριστες αντωνυμίες ή αοριστολογικά επιρρήματα.

*Έστιν ός ή Έστιν όστις*  = κάποιος

*Ουκ έστιν όστις* = κανένας

*Ουκ έστιν όστις ου* = καθένας

*Έστιν ότε* = κάποτε

*Ουκ έστιν ότε* = ποτέ

*Ουκ έστιν ότε ου*  = πάντοτε

*Έστιν όπως* =κάπως

*Ουκ έστιν όπως* =καθόλου

*Ουκ έστιν όπως ου* = με κάθε τρόπο

*Έστιν όπου* = κάπου

*Ουκ έστιν όπου* = πουθενά

*Ουκ έστιν όπου ου* = παντού

*Έστιν η* = κάπου

Ουκ έστιν όπως αι αιτίαι κωλύσουσιν ημας συμβούλους γίγνεσθαι.