**H ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ**

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τη **σύνδεση των προτάσεων** στα αρχαία ελληνικά.

 Α. Υπενθυμίζεται κατ’ αρχάς ότι οι προτάσεις:

I.  Ως προς τη μεταξύ τους σχέση διακρίνονται σε:

α) **Κύριες ή ανεξάρτητες,** όταν μπορούν να σταθούν μόνες τους στον λόγο.

π.χ. Γνῶθι σαυτόν.

β) **Δευτερεύουσες ή εξαρτημένες,** όταν δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στον λόγο, αλλά εξαρτώται από μιαν άλλη πρόταση, κύρια ή δευτερεύουσα, της οποίας συμπληρώνουν το νόημα.

πχ Eἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, / ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα

 ΔΕΥΤ. ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡ.

(Βλ. Σ.Α.Ε. § 1-2 και 4)

Β. Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις;

Οι προτάσεις στα αρχαία ελληνικά, όπως και στα νέα ελληνικά, συνδέονται με τρεις τρόπους μεταξύ τους:

1. με ασύνδετο σχήμα

2. με παρατακτική σύνδεση

3. με υποτακτική σύνδεση

**1. Ασύνδετο σχήμα:**

Οι προτάσεις παρατίθενται η μία μετά την άλλη χωρίς κάποια συνδετική λέξη μεταξύ τους. Ανάμεσά τους υπάρχει μόνο κόμμα.

ν.ε. Τραγούδησαν, χόρεψαν, έφαγαν.

α.ε **ἐμάχοντο, ἀπέκτεινον, ἀπέθνησκον.**

**2. Παρατακτική σύνδεση:**

Στην παρατακτική σύνδεση οι προτάσεις **παρατάσσονται**, δηλ. μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη, **και συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους**, τους **παρατακτικούς** συνδέσμους (βλ. ΠΙΝΑΚΑ1)

**α**Στην παρατακτική σύνδεση ενώνονται **ισοδύναμες** προτάσεις, δηλαδή:

**κύριες**+**κύριες**

**ή**

**δευτερεύουσες**+**δευτερεύουσες του ίδιου είδους**

**(πχ δευτ. χρονική +δευτ. χρονική)**

• κύρια + κύρια

 π.χ.

Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι **καὶ** νουθετοῦσι τοὺς παῖδας

*(= Στην Αθήνα διδάσκουν****και****νουθετούν τα παιδιά)*

• δευτερεύουσα (τελική) + δευτερεύουσα (τελική)

 π.χ.

Καθαρεύοι δ’ ἄν τις ἐθίζων αὑτὸν αἱρεῖσθαι σῖτον [οὐχ ἵνα ἥδηται] **ἀλλ’** [ἵνα τρέφηται,] **οὐδ’** [ἵνα λεαίνηται τὴν κατάποσιν] **ἀλλ’** [ἵνα ῥωννύηται τὸ σῶμα.]

*(= Και θα μπορούσε κάποιος να τα αποφύγει, αν συνήθιζε τον εαυτό του να επιλέγει τροφή****ούτε****[για να ευχαριστιέται]****αλλά****[για να τρέφεται,]****ούτε****[για να ευχαριστεί τον οισοφάγο του]****αλλά****[για να δυναμώνει το σώμα του.])*

**3.Υποτακτική σύνδεση**

Η **υποτακτική**σύνδεση είναι τρόπος σύνδεσης των Δευτερευουσών προτάσεων με τις Κύριες : Κ+Δ ή Δ+Κ.

Οι Δευτερεύουσες (εξαρτημένες) προτάσεις υποτάσσονται στις Κύριες --εξαρτώνται απ’ αυτές. Η σύνδεση γίνεται με τους [υποτακτικούς συνδέσμους](https://www.arisgiavris.gr/giavris-grammar-4-1-syndesmoi.php)(βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2)

**•** Eἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, / ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα

 [Δευτ. Υποθετική + Κύρια πρόταση: Υποτακτική σύνδεση]

Διαδοχική υπόταξη

Όταν όμως υποτάσσεται μια δευτερεύουσα πρόταση σε μια άλλη δευτερεύουσα, τότε υπόταξη ονομάζεται **διαδοχική**. Στο παράδειγμα που ακολουθεί η αναφορική πρόταση υποτάσσεται στην ειδική, και αυτή στην κύρια πρόταση:

Πρόξενος εἶπεν/ ὅτι αὐτός εἰμι,/ ὃν ζητεῖς.
 ΚΥΡΙΑ ΠΡ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

Πρόξενος εἶπεν

 ὅτι αὐτός εἰμι

 ὃν ζητεῖς (= τον οποίον αναζητείς).

*ΠΙΝΑΚΑΣ 1*

Σύνδεσμοι παρατακτικοί:

1.Συμπλεκτικοί: τέ, καί, οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ.

2. Αντιθετικοί: μέν, δέ, ἀλλά, ὅμως, καίτοι, μήν (=όμως), καὶ μὴν, ἀλλά μήν

3. Διαχωριστικοί ή διαζευκτικοί: ἤ, ἤτοι, εἴτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε

4. Συμπερασματικοί: οὖν, ἄρα, δή, γοῦν, τοίνυν, οὔκουν, οὐκοῦν, τοιγάρτοι

 **ὡς, ὥστε**  (=συνεπώς, γι' αυτό) εισάγει κύρια πρόταση, όταν βρίσκεται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου και δεν ακολουθεί άλλη κύρια

5. Αιτιολογικοί: γάρ

 *ΠΙΝΑΚΑΣ 2*

Σύνδεσμοι υποτακτικοί:

1. Ειδικοί: ὅτι, ὡς.

2. Ενδοιαστικοί: μἠ, μἠ οὐ

3. Αιτιολογικοί: ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή

 4. Σελικοί: ἵνα, ὅπως, ὡς

5. Παραχωρητικοί: εἰ καί, ἂν καί, καί εἰ, καὶ ἄν, οὐδ΄ ἐάν, μηδ΄ ἐάν.

 6. Τποθετικοί: εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν

7. Χρονικοί: ὡς, ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή, ἄχρι, μέχρι, ἕως, ἔστε, ἠνίκα, πρίν.

8. Συμπερασματικοί:  **ὡς, ὥστε**

**ΑΣΚΗΣΗ**

1. **-Χώρισε τις περιόδους σε προτάσεις με το σύμβολο ( / ): κάθε πρόταση έχει ένα ρήμα.**

1. **Χρωμάτισε τους συνδέσμους που συνδέουν τις προτάσεις μεταξύ τους.**

**3.** **Να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις ως κύριες ή δευτερεύουσες και να βρεις ποιες προτάσεις συνδέονται κατά παράταξη και ποιες καθ' υπόταξη στις εξής φράσεις:**

α) Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ εἶπε.

β) Ἡ γῆ πάντα φύει τε καὶ τρέφει.

γ)Ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, ὠπισθοφυλάκει δὲ Ξενοφῶν.

δ) Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω

ε) Ἐξωστράκισαν τὸν Κίμωνα, ἵνα αὐτοῦ μὴ ἀκούσειαν τῆς φωνῆς.

στ) Φοβοῦμαι μὴ πάθωμεν ταῦτα.

ζ) Εἴ εἰσι βωμοί, εἰσὶ καὶ θεοί.