|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ενεστώτας** | **Μέλλοντας** | **Αόριστος** | **Παρακείμενος** |
| **φωνηεντόληκτα** | **-ειν** | **-σειν** | **-σαι** | **-κέναι** |
| λύ-ειν | λύ-σειν | λῦ-σαι | λελυ-κέναι |
| **ουρανικόληκτα** | **-ειν** | **-ξειν** | **-ξαι** | **-χέναι** |
| πράττ-ειν | πρά-ξειν | πρᾶ-ξαι | πεπρα-χέναι |
| **χειλικόληκτα** | **-ειν** | **-ψειν** | **-ψαι** | **-φέναι** |
| γράφ-ειν | γρά-ψειν | γρά-ψαι | γεγρα-φέναι |
| **οδοντικόληκτα** | **-ειν** | **-σειν** | **-σαι** | **-κέναι** |
| πείθ-ειν | πεί-σειν | πεῖ-σαι | πεπει-κέναι |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος**

**φωνηεντόληκτα- εσθαι -σεσθαι -σασθαι -σθαι**

**ουρανικόληκτα -εσθαι- ξεσθαι -ξασθαι -χθαι**

πράττ-εσθαι πρά-ξεσθαι πρά-ξασθαι πεπρᾶ-χθαι

**χειλικόληκτα -εσθαι-ψεσθαι-ψασθαι-φθαι**

γράφ-εσθαι γρά-ψεσθαι γρά-ψασθαι γεγράφθαι

**οδοντικόληκτα-εσθαι-σεσθαι-σασθαι-σθαι**

πείθ-εσθαι πεί-σεσθαι πεί-σασθαι πεπεῖ-σθαι

* Το **υποκείμενο του απαρεμφάτου** απαντά σε ονομαστική ή σε αιτιατική πτώση. Έτσι έχουμε δύο διαφορετικές συντάξεις:

1. **α)** **Ταυτοπροσωπία**· το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο (*τὸ αὐτὸ*) με το υποκείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο. Στην περίπτωση αυτή το υποκείμενο του απαρεμφάτου παραλείπεται και εννοείται σε πτώση ονομαστική:  
   *Βούλομαι πάλιν τοὺς θεοὺς****παρακαλέσαι***. [Υ: *ἐγὼ*]  
   *Ἀδείμαντος ᾐτιάθη ὑπό τινων****προδοῦναι****τὰς ναῦς*. [Υ: *Ἀδείμαντος*]
2. **β)** **Ετεροπροσωπία**·το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό (*ἕτερον*) από το υποκείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο. Στην περίπτωση αυτή το υποκείμενο του απαρέμφατου τίθεται σε αιτιατική, αλλά μεταφράζεται με ονομαστική:  
   *Ὁ δὲ****τούς****τε****φρουροὺς****καὶ****Καλλίβιον****ἁρμοστὴν συνέπραξεν αὐτοῖς****πεμφθῆναι***. (Εκείνος συνήργησε να σταλούν σ' αυτούς οι φρουροί και ο Καλλίβιος για αρμοστής.)  
   *Ἐγὼ νομίζω κοινὸν ἐχθρὸν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων****εἶναι βασιλέα***.

Στην απρόσωπη σύνταξη, το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική. Όταν δεν αναφέρεται, εννοείται σε πτώση αιτιατική και προκύπτει από τη δοτική προσωπική που συνήθως συνοδεύει τα απρόσωπα:  
*Δεῖ τὸ βέλτιστον ἀεί, μὴ τὸ ῥᾷστον****ἅπαντας λέγειν***.  
*Προσήκει ὑμῖν ἐναντία τοῖς τριάκοντα****ψηφίζεσθαι***. [Υ: *ὑμᾶς* από τη δοτ. προσωπική *ὑμῖν*]