**Αρχαία Β΄: Το απαρέμφατο ( Στοιχεία *θεωρίας* )**



**☺ Να το ξαναθυμηθούμε από άποψη γραμματικής;**

|  |
| --- |
| Απαρέμφατα |
|  | Ενεργητική Φωνή | Μέση φωνή |
| Ενεστώτας | -εινλύειν | -εσθαιλύεσθαι |
| Μέλλοντας | -σεινλύσειν | -σεσθαιλύσεσθαι |
| Αόριστος | -σαιλῦσαι | -σασθαιλύσασθαι |
| Παρακείμενος | -κέναιλελυκέναι | -σθαιλελύ-σθαι |

**\*Το απαρέμφατο** = άκλιτος ρηματικός τύπος**\***

 ☞Το απαρέμφατο του **παρακειμένου** διατηρεί τον **αναδιπλασιασμό**, π.χ. *βε- βουλευκέναι*, *τε-θαυμακέναι*, *ἐ-σκευακέναι*

☞Το ***-αι*** στην κατάληξη των απαρεμφάτων είναι **βραχύ**.

☞Το απαρέμφατο του **παρακειμένου** της μέσης φωνής τονίζεται πάντα στην **παραλήγουσα**.

☞Το απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. ***εἰμὶ*** είναι: ***εἶναι***.

☞Το απαρέμφατο του **αορίστου *δεν* παίρνει αύξηση**

Το **έναρθρο απαρέμφατο *έχει* άρθρο** και παρουσιάζει τις συντακτικές χρήσεις ενός ουσιαστικού (δέχεται άρνηση *μή*), π.χ. ***Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν*** (το ‘*Τὸ λακωνίζειν’ = έναρθρο απρμφ ως* **Υ** του ρήματος *ἐστί*).

Το **άναρθρο απαρέμφατο** :

|  |
| --- |
|                                             **Άναρθρο Απαρέμφατο** |
| Είδος | **Ειδικό:*** μεταφράζεται με τις λέξεις «**ότι**», «**πως**»,
* εξαρτάται από ρήματα που σημαίνουν «λέω», «νομίζω», «γνωρίζω», «αντιλαμβάνομαι» κ.ά.,
* 🡪 *Ἐκείνους****λύειν****φημὶ(=λέω, ισχυρίζομαι) τὴν εἰρήνην*.

**Τελικό:*** μεταφράζεται με τη λέξη «**να**»,
* εξαρτάται από ρήματα που σημαίνουν «θέλω», «μπορώ», «προτρέπω», «απαγορεύω», «προσπαθώ» κ.ά.,   🡪 *Τὰς συνθήκας****λύειν****ἐπιχειροῦσιν*.
 |
| Συντακτικόςρόλος***!!! Το β) είναι ύλη της γ΄γ/σίου*** | **α) Αντικείμενο** σε **προσωπικά ρήματα**, δηλ. ρήματα που κλίνονται σε όλα τα πρόσωπα και έχουν ως υποκείμενο κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα.  🡪  *Ἔφησε****δώσειν****ἐγγυητὴν ἕνα τῶν φίλων.*   **β)** **Υποκείμενο** σε **απρόσωπα ρήματα**, δηλ. ρήματα που απαντούν μόνο στο γ΄ εν. πρόσωπο και δεν έχουν ως **Υ** κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα. Αντίστοιχα, στα ν.ε. (*θυμηθείτε Ενοτ.1 Ν. Γλώσσα Β’)* είναι τα «πρέπει», «λέγεται», «ενδέχεται» κ.ά. Στην α.ε. κάποια είναι τα *δεῖ, χρή* (= πρέπει), *προσήκει* (= αρμόζει). Την ίδια συντακτική θέση παίρνει το απαρέμφατο και με **απρόσωπες εκφράσεις**, δηλ. φράσεις που αποτελούνται από ένα επίθετο ή ένα επίρρημα και το γ΄ ενικό πρόσωπο των ρημάτων *εἰμὶ* και *ἔχω*, π.χ.*δίκαιόν ἐστι* (= είναι δίκαιο / είναι σωστό), *καλόν ἐστι* (= είναι όμορφο / είναι καλό), *καλῶς ἔχει* (= *καλόν ἐστι*):  🡪 *Προσήκει ὑμῖν τοὺς προγόνους****μιμεῖσθαι***.   |



**Το Υποκείμενο (Υ) του απαρεμφάτου** μπορεί να είναι:

**☺α.** Το **ίδιο με το Υποκείμενο του ρήματος (Υρ)** από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο. Σ’ αυτήν την περίπτωση έχουμε το φαινόμενο της **τ α υ τ ο π ρ ο σ ω π ί α ς**.

**Υρ = Υαπρμφ 🡪 ονομ. πτώση**

***⮱******Οὗτοι*** *ἐθέλουσιν ὑπὲρ πατρίδος θνῄσκειν* ( = αυτοί θέλουν αυτοί να πεθάνουν).

**☺β.** **Διαφορετικό από το Υποκείμενο του ρήματος** από το οποίο εξαρτάται το απαρέμφατο και **πάντοτε** σε αιτιατική. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το φαινόμενο της  **ε τ ε ρ ο π ρ ο σ ω π ί α ς**.

**Υρ ≠ Υαπρμφ 🡪 διαφορετικές πτώσεις**

**ονομ. αιτ.**

***⮱*** *Οἴομαι πάντας* ***ὑμᾶς*** *γιγνώσκειν τὰ ῥηθέντα* ( = εγώ νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε).

(Ενν. το ***Ἐγώ*** *= Υ του ρήματος σε ονομ. πτ.*), ενώ το ***ὑμᾶς*** *= Υ του απρμφ σε αιτ. πτ.*

Κληροπούλου Ξ.