**Γ. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ**

**Γ. 1. Παραθετικά Επιθέτων**

 Ομαλά

 Ανώμαλα

**Α. Ομαλά παραθετικά επιθέτων**

Το επίθετο δηλώνει μία ιδιότητα που χαρακτηρίζει ένα ουσιαστικό και

παρουσιάζει διαβαθμίσεις (μονολεκτικές και περιφραστικές) που ονομάζονται

βαθμοί του επιθέτου:

α) Θετικός: φανερώνει μία ιδιότητα χωρίς σύγκριση.

β) Συγκριτικός: φανερώνει μια ιδιότητα ανωτέρου βαθμού συγκριτικά

γ) Υπερθετικός: φανερώνει μια ιδιότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό.

π.χ. Θ: σοφός, σοφή, σοφόν

 Σ: σοφώτερος, σοφωτέρα, σοφώτερον

 Υ: σοφώτατος, σοφωτάτη, σοφώτατον

 Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός ονομάζονται παραθετικά του επιθέτου, γιατί με αυτά

γίνεται παράθεση (δηλ. σύγκριση) ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ουσιαστικά.

** Ομαλά δευτερόκλιτα επίθετα**

Συγκριτικός Υπερθετικός

-ό/ώτερος, -ο/ωτέρα, -ό/τερον -ό/ώτατος, -ο/ωτάτη, -ό/ώτατον

π.χ. πτωχότερος, πτωχοτέρα, πτωχότερον πτωχότατος, πτωχοτάτη, πτωχότατον

ἱερώτερος, ἱερωτέρα, ἱερώτερον ἱερώτατος, ἱερωτάτη, ἱερώτατον

Παραδείγματα

ξηρός- ξηρότερος- ξηρότατος

 γενναίος-γενναιότερος-γενναιότατος

 σοφός-σοφώτερος-σοφώτατος

 νέος-νεώτερος-νεώτατος



Σχηματισμός παραθετικών, όταν στην παραλήγουσα του θετικού βαθμού

έχουμε δίχρονο φωνήεν (α, ι, υ).

Περίπτωση Ι.

**Το δίχρονο φωνήεν της παραλήγουσας είναι μακρό στα παρακάτω:**

 Επίθετα: ἀνιαρός, ἱσχυρός, ψιλός, φλύαρος, πρᾶος, λιτός

π.χ. ἱσχυρός-ἱσχυρότερος-ἱσχυρότατος

 Επίθετα που έχουν ως β΄συνθετικό: λύπη, κίνδυνος, θυμός, τιμή, νίκη,

κύρος, ψυχή

π.χ. εὔψυχος-εὐψυχότερος-εὐψυχότατος

Περίπτωση ΙΙ.

**Το δίχρονο φωνήεν της παραλήγουσας είναι βραχύ στα παρακάτω:**

 Επίθετα που λήγουν σε:

 -ιος, -ικος, -ιμος, -ινος,

 -ακος, -αλος, -αμος, -ανος, -ατος, -αρος,

 -υρος, -χος

π.χ. δυνατός-δυνατώτερος-δυνατώτατος

 ἥσυχος-ἡσυχώτερος-ἡσυχώτατος

** Ομαλά τριτόκλιτα επίθετα σε:**

**-ης, -ης, -ες και -ων, -ων, -ον**

 Συγκριτικός Υπερθετικός

-έστερος, -εστέρα, -έστερον -έστατος, -εστάτη, -έστατον

π.χ. ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές

 ἀληθέστερος, ἀληθεστέρα, ἀληθέστερον ἀληθέστατος, ἀληθεστάτη, ἀληθέστατον

π.χ. εὐδαίμων, εὐδαίμων, εὔδαιμον

 εὐδαιμονέστερος, /-εστέρα, /-έστερον εὐδαιμονέστατος, /-εστάτη, /-έστατον

**Τριτόκλιτα επίθετα σε -υς, -εῖα, -υ**

βαθύς, βαθεῖα, βαθύ

π.χ. βαθύτερος, βαθυτέρα-βαθύτερον

 βαθύτατος, βαθυτάτη, βαθύτατον

**Β. Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων**

 Συγκριτικός Υπερθετικός

 -(ί)ων, -(ί)ων, -(ι)ον -ιστος, -ίστη, -ιστον

π.χ. αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν

 ὁ,ἡ αἰσχίων, τό αἴσχιον ὁ αἴσχιστος, ἡ αἰσχίστη, τό αἴσχιστον

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

ἀγαθός ὁ,ἡ ἀμείνων, τό ἄμεινον

ὁ,ἡ βελτίων, τό βέλτιον

ὁ,ἡ κρείττων, τό κρεῖττον

ὁ,ἡ λώων, τό λῶον

ἄριστος, -η, -ον

βέλτιστος, -η, -ον

κράτιστος, -η, -ον

λῶστος, -η, -ον

κακός ὁ,ἡ κακίων, τό κάκιον

ὁ,ἡ χείρων, τό χεῖρον

κάκιστος, -η , -ον

χείριστος, -η, -ον

καλός ὁ,ἡ καλλίων, τό κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον

μέγας ὁ,ἡ μείζων, τό μεῖζον μέγιστος, -η, -ον

μικρός ὁ,ἡ ἐλάττων, τό ἔλαττον ἐλάχιστος, -η, -ον

ὀλίγος ὁ,ἡ μείων, τό μεῖον ὀλίγιστος, -η, -ον

πολύς ὁ,ἡ πλείων, τό πλέον πλεῖστος, -η, -ον

Σχηματίζονται με το θετικό βαθμό του επιθέτου και με ένα επίρρημα πριν

από αυτό.

Συγκριτικός: μᾶλλον + θετικός βαθμός επιθέτου

Υπερθετικός: μάλιστα + θετικός βαθμός επιθέτου

π.χ. Θ.: ἐπιμελής

 Σ.: μᾶλλον ἐπιμελής

Υ.: μάλιστα ἐπιμελής

**Επίθετα που δε σχηματίζουν παραθετικά.**

Όσα σημαίνουν:

 ύλη(γήινος),

 τόπο-χρόνο(χερσαῖος, θερινός),

 μέτρο(σταδιαῖος),

 συγγένεια-καταγωγή(μητρικός),

 μόνιμη κατάσταση(νεκρός)

**Γ.2. Παραθετικά επιρρημάτων**

 Ομαλά

 Ανώμαλα

 Για να σχηματίσουμε το θετικό βαθμό των επιρρημάτων αφαιρούμε

την κατάληξη του επιθέτου, απομονώνουμε το θέμα και προσθέτουμε

τη νέα κατάληξη –ως.

π.χ. καλός  καλῶς

βαρύς  βαρέως

ἀληθῆς  ἀληθῶς

ἡδύς  ἡδέως

**Α. Ομαλά παραθετικά επιρρημάτων**

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ: ταυτίζεται με την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού

του επιθέτου στο ουδέτερο γένος, δηλαδή έχει την κατάληξη -τερον.

π.χ. σοφῶς σοφώτερον

 δικαίως δικαιότερον

 ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: ταυτίζεται με την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού

βαθμού του επιθέτου στο ουδέτερο γένος, δηλαδή έχει την κατάληξη -τατα.

π.χ. σοφῶς σοφώτατα

 δικαίως δικαιότατα

**Β. Ανώμαλα παραθετικά επιρρημάτων**

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

εὖ ἄμεινον, βέλτιον, κρεῖττον ἄριστα, βέλτιστα, κράτιστα

κακῶς χεῖρον, κάκιον χείριστα, κάκιστα

καλῶς κάλλιον κάλλιστα

μάλα μᾶλλον μάλιστα

ὀλίγον μεῖον, ἔλαττον, ἧττον ὀλίγιστα, ἐλάχιστα, ἥκιστα

πολύ πλέον πλεῖστον, πλεῖστα

 Όλα τα επιρρήματα μπορούν να σχηματίσουν και περιφραστικά παραθετικά

π.χ. ἡδέως – μᾶλλον ἡδέως – μάλιστα ἡδέως