**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

1. Οι ειδικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες ονοματικές ή ουσιαστικές προτάσεις που λειτουργούν ως συμπλήρωμα στο ρήμα ή άλλο ρηματικό τύπο, απαρέμφατο – μετοχή, πρότασης (συνήθως κύριας). Είναι προτάσεις κρίσεως και δέχονται άρνηση **οὐ**.
2. Οι ειδικές προτάσεις **εξαρτώνται από ρήματα που σημαίνουν λόγο ή σκέψη.** Ειδικότερα:

α. **Λεκτικά** (λέγω, ἀγγέλλω, δηλῶ, ἀπαγγέλλω, διδάσκω, διηγοῦμαι κ.τ.λ.)

π.χ. Οἱ Θηβαῖοι εἶπον ὅτι οὐκ ἂν ἀποδοῖεν τοὺς νεκρούς. (μτφρ. Οι Θηβαίοι είπαν ότι δεν θα επέστρεφαν τους νεκρούς).

β. **Αισθητικά** (ὁρῶ, ἀκούω, αἰσθάνομαι κ.τ.λ.)

π.χ. Ὁρᾷς ὅτι οὐ πρῶτος αἰτιᾷ τὸν κλέπτοντα. (μτφρ. Βλέπεις ότι δεν κατηγορεί πρώτος τον κλέφτη.)

γ. **Γνωστικά** (γιγνώσκω, οἶδα, ἐπίσταμαι, μανθάνω, ἀμφισβητῶ κ.τ.λ.)

π.χ. Ἴσμεν ὅτι πάντες τοῖς ἀδίκοις ἐναντιοῦνται. (μτφρ. Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι ενάντιοι στους άδικους).

δ. **δοξαστικά** (οἴομαι, νομίζω, νοῶ, κ.τ.λ.)

π.χ. Ἐννοεῖτε ὅτι ἧττον ἂν στάσις εἴη ἑνὸς ἄρχοντος ἢ πολλῶν. (μτφρ. Σκεφτείτε ότι η επανάσταση λιγότερο θα ήταν έργο ενός άρχοντα παρά πολλών).

ε. Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις με αντίστοιχη σημασία (λέγεται, ἀγγέλλεται, ἀρκεῖ, δῆλόν ἐστι, φανερόν ἐστί κ.τ.λ)

π.χ. Δῆλόν ἐστι ὅτι ὁ Σωκράτης ἀδικεῖ τὴν πόλιν. (μτφρ. Είναι φανερό ότι ο Σωκράτης αδικεί την πόλη)

3. **Εισάγονται με τους κυρίως ειδικούς συνδέσμους**:

α. **ὅτ**ι (= ότι): δηλώνει αντικειμενική – πραγματική κρίση

π.χ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ ὅτι ταῦτα [ἐστὶ] ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα. (μτφρ. Και βέβαια δεν αγνοώ αυτό ότι δηλαδή αυτές δεν είναι αξιόλογες εκφράσεις).

β. **ὡς** (= ότι δήθεν, ότι τάχα): δηλώνει υποκειμενική – πιθανή κρίση

π.χ. Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νομίζεις θεούς. (μτφρ. Αυτά λέω ότι καθόλου δεν σέβεσαι τους θεούς).

4. **Εκφέρονται με:**

**- οριστική**

**-δυνητική οριστική**

**- δυνητική ευκτική**

**-ευκτική του πλαγίου λόγου**

**5. Συντακτικός ρόλος**

**α. Αντικείμενο σε προσωπικά ρήματα**

π.χ. Λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστής εἰμι. (μτφρ. Ο κατήγορος λέει ότι είμαι αλαζόνας).
«ὡς ὑβριστής εἰμι»: είναι δευτερεύουσα ειδική πρόταση και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρ. «λέγει» της κύριας πρότασης.

**β. Υποκείμενο σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις**

π.χ. Καίτοι δῆλόν (ἐστι) ὅτι οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. (μτφρ. Πράγματι είναι φανερό ότι δεν θα είχαν την ίδια γνώμη για μένα)
«ὅτι οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ»: είναι δευτερεύουσα ειδική πρόταση και λειτουργεί ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση «δῆλόν (ἐστι)» της κύριας πρότασης

γ. **Επεξήγηση σε ουδέτερο (δεικτικής) αντωνυμίας και σπανιότερα ουσιαστικού,** το οποίο λειτουργεί ως υποκείμενο ή αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης, και το οποίο η ειδική πρόταση επεξηγεί

π.χ. Καίτοι πᾶσι ῥᾴδιόν (ἐστι) τοῦτο γνῶναι ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. (μτφρ. Πράγματι σε όλους είναι εύκολο να γνωρίζουν αυτό,ότι δηλαδή ήταν αναγκαίο να τιμωρηθούν οι ίδιοι οι φύλαρχοι).

«ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις αὐτοῖς ζημιοῦσθαι»: είναι δευτερεύουσα ειδική πρόταση και λειτουργεί ως επεξήγηση στη δεικτική αντωνυμία «τοῦτο» της κύριας πρότασης.

**ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τις ειδικές προτάσεις (ρήμα εξάρτησης, σύνδεσμος εισαγωγής, συντακτικός ρόλος)**

1. **Ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι, εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἡμεῖς ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα.**
2. **Ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν σωτηρίας.**
3. **Εἶπεν ὅτι βούλοιτο διαλεχθῆναι τοῖς ἄρχουσι.**
4. **Ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε.**
5. **Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ.**
6. **∆ῆλον ἦν ὅτι οἱ ἐν Θερμοπύλαις οὐκ ἂν ἡττήθησαν, εἰ μὴ ἐκυκλώθησαν.**
7. **Ἧκον λέγοντες οἱ σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλ’ ὑποζύγια νέμοιτο.**
8. **Ἠγγέλθη τοῖς στρατηγοῖς ὅτι φεύγοιεν ὑπό τοῦ δήμου**
9. **Βούλομαι τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοί εἰσιν ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους**
10. **Λέγεται δὲ ὥς ποθ’** (κάποτε) **οἱ τέττιγες** (τζιτζίκια) **ἦσαν ἄνθρωποι**
11. **Οἶδα μὲν ὅτι πάντες εἰώθασι πλείω χάριν ἔχειν τοῖς ἐπαινοῦσιν ἢ τοῖς συμβουλεύουσι**
12. **Λέγει ὡς ὑβριστὴς** (αλαζόνας) **εἰμί**
13. **Ἐν ταῖς μάχαις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον ἄν τις ἐκφύγοι**
14. **∆ῆλον οὖν ἐστὶ ὅτι οὐκ ἂν προέλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν**
15. **Ἐλογιζόμην, ὅτι καὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐγὼ σοφώτερος εἰμί**
16. **Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς εἴη**
17. **Τοῦτο δ' ὁ λόγος λέγει, ὅτι φιλάργυροι σοφίζονται τὸ θεῖον χάριν φιλαργυρίας**
18. **Πυνθάνομαι ὡς χρήματα εἴληφεν Aἰσχίνης**
19. **Οἱ Ἕλληνες ἤσθοντο ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη.**
20. **Τοῦτο δ' ὁ λόγος λέγει, *ὅτι φιλάργυροι σοφίζονται τὸ θεῖον χάριν φιλαργυρίας****.*