*Τα δευτερόκλιτα επίθετα ( -ος, -η, -ον) & ( -ος, -α, -ον), σχηματίζουν τα παραθετικά τους ως εξής:*

 *συγκριτικός βαθμός υπερθετικός βαθμός*

 ***-ότερος, -οτέρα, -ότερον -ότατος, -οτάτη, -ότατον***

 ***ή -ώτερος, -ωτέρα, ώτερον ή -ώτατος, -ωτάτη, ώτατον***

*Πότε όμως γράφεται με –ο- και πότε με –ω- ;*

* ***Αν το φωνήεν της παραλήγουσας είναι βραχύχρονο ( ε ή ο ) τότε γράφεται με –ω- :***
* ***ώτερος, -α, -ον και –ώτατος, -η . –ον.*** *Π.χ. σοφός, νέος, στερεός.*

 *Εξαιρούνται :* ***κενός & στενός****, όπου γράφονται με –****ο****-.*

* ***Αν το φωνήεν της παραλήγουσας είναι μακρόχρονο ( η, ω και δίφθογγοι) τότε γράφεται με –ο-: -ότερος, -α, -ον και –ότατος, -η, -ον.*** *Π.χ. αρχαιος, γενναιος, ωραιος, λειος, ξηρός, πτωχός.*
* ***Αν η παραλήγουσα έχει βραχύ φωνήεν ( ε & ο ) που όμως ακολουθείται από δύο ή τρία σύμφωνα ή ένα διπλό ( ξ & ψ) τότε θεωρείται « θέσει μακρά» παραλήγουσα και τα παραθετικά σχηματίζονται με –ότερος & -ότατος****. Π.χ. ένδοξος, σεμνός, θερμός, πιστός, αγνός.*

***Δίχρονα ( α, ι, υ), πότε θεωρούνται μακρά και πότε βραχύχρονα;***

* ***Στις καταλήξεις : -ιος, -ιμος, -ινος, -ικος,- -ιλος, -ανος, -αρος, -αμος, -υλος, -υρος, -χος το δίχρονο θεωρείται βραχύ και γράφεται με – ώτερος & -ώτατος****. Π.χ. πλούσ-ιος, αληθ-ινός, φρόν-ιμος, γεν-ικός, μαλθ-ακός, στιβ-αρός, δυν-ατός, καμπ-ύλος, ήσυ-χος.*

 *Εξαιρούνται:* ***ανιαρός, ισχυρός, λιτός. τρανός, φλύαρος, πραος και ψιλός.***

* ***Τα επίθετα με β΄συνθετικό τις λέξεις : τιμή, νίκη, ψυχή, κυρος, ευθύνη, λύπη, θυμός, ύλη, χυμός, κίνδυνος, σχηματίζουν τα παραθετικά σε –ότερος & -ότατος, καθώς το δίχρονο θεωρείται μακρό****. Π.χ. έντιμος, φιλόνικος, εύψυχος, πρόθυμος, περίλυπος, επικίνδυνος, έγκυρος, υπεύθυνος.*