**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

**Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης), να συμπληρώσετε τον πίνακα γράφοντας τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Είναι ονοματικές προτάσεις κρίσεως με άρνηση οὐ** | |
| - *Ἠγγέλθη* τοῖς στρατηγοῖς **ὅτι φεύγοιεν** ὑπό τοῦ δήμου (Αναγγέλθηκε στους στρατηγούς ότι εξορίστηκαν από το δήμο).  -Βούλομαι *τοῦτο ἐπιδεῖξαι*, **ὅτι** οὗτοί **εἰσιν** ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους (Θέλω να αποδείξω αυτό, ότι δηλαδή αυτοί ήταν πάρα πολύ άδικοι στους ανθρώπους).  -*Λέγεται* δὲ **ὥς** ποθ’ οἱ τέττιγες **ἦσαν** ἄνθρωποι (Λέγεται ότι κάποτε οι τζίτζικες ήταν άνθρωποι).  -*Οἶδα* μὲν **ὅτι** πάντες *εἰώθασι* πλείω χάριν ἔχειν τοῖς ἐπαινοῦσιν ἢ τοῖς συμβουλεύουσι (γνωρίζω ότι όλοι συνηθίζουν να χρωστούν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς που τους επαινούν παρά σ’ αυτούς που τους συμβουλεύουν).  *-Λέγει* **ὡς** ὑβριστὴς εἰμί (Λέγει ότι κατά τη γνώμη του είμαι αλαζόνας).  -Ἐν ταῖς μάχαις *δῆλον γίγνεται* **ὅτι** τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον **ἄν** τις **ἐκφύγοι** (Κατά τη μάχη γίνεται φανερό ότι ευκολότερα μπορεί να αποφύγει κανείς το θάνατο).  -*∆ῆλον οὖν ἐστὶ* **ὅτι** οὐκ **ἂν προέλεγεν**, εἰ μὴ ἐπίστευεν (Είναι λοιπόν φανερό ότι δε θα μιλούσε εκ των προτέρων, αν δεν το πίστευε).  -Ἐλογιζόμην, ὅτι καὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐγὼ σοφώτερος εἰμί (σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι πιο σοφός και από αυτόν τον άντρα). | **Εξαρτώνται** από ρήματα: |
| *Ἴσμεν* **ὅτι** πάντες τοῖς ἀδίκοις **ἐναντιοῦνται** (Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι αντίθετοι στους άδικους).  *Λέγει* **ὡς** ὑβριστὴς εἰμί (Λέγει ότι κατά τη γνώμη του είμαι αλαζόνας).  Ἀκούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, **ὡς** ἄρα ἐγὼ μέλλω ἄγειν ὑμᾶς εἰς Φάσιν (Άντρες, άκουσα ότι κάποιος με συκοφαντεί ότι δήθεν εγώ σκοπεύω να σας οδηγήσω στη Φάση). Τινὸς ἤκουσα τοιοῦτόν τι λέγοντος , **ὡς** ἄρα ἐγὼ λέγω ἀεὶ τὰ βέλτιστα (Άκουσα κάποιον να λέει κάτι τέτοιο, ότι δήθεν εγώ λέω πάντα τα πιο σωστά).  -Τοὺς λόγους **εὖ οἶδ’ ὅτι** πάντες ἠκούσατε (τους λόγους βέβαια όλοι τους ακούσατε).  - Θανάτου ἐτίμησαν **δῆλον ὅτι** ὡς πονηροῦ ὄντος (τον καταδίκασαν σε θάνατο προφανώς επειδή…) | **Εισάγονται** με τους συνδέσμους: |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ἴσμεν* **ὅτι** πάντες τοῖς ἀδίκοις **ἐναντιοῦνται** (Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι αντίθετοι στους άδικους).  -Βούλομαι *τοῦτο ἐπιδεῖξαι*, **ὅτι** οὗτοί **εἰσιν** ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους (Θέλω να αποδείξω αυτό, ότι δηλαδή αυτοί ήταν πάρα πολύ άδικοι στους ανθρώπους).  -Ἀνὴρ τῶν πελταστῶν *ἔλεγεν* **ὅτι γιγνώσκοι** τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου (Ένας άνδρας πελταστής έλεγε ότι αναγνώριζε τη φωνή του ανθρώπου).  *-Ἠγγέλθη* τοῖς στρατηγοῖς **ὅτι φεύγοιεν** ὑπὸ τοῦ δήμου (Αναγγέλθηκε στους στρατηγούς ότι εξορίστηκαν από το δήμο).  - Ἐν ταῖς μάχαις *δῆλον γίγνεται* **ὅτι** τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον **ἄν** τις **ἐκφύγοι** (Κατά τη μάχη γίνεται φανερό ότι ευκολότερα μπορεί να αποφύγει κανείς το θάνατο).  *-∆ῆλον οὖν ἐστὶ* **ὅτι** οὐκ **ἂν προέλεγεν**, εἰ μὴ ἐπίστευεν (Είναι λοιπόν φανερό ότι δε θα μιλούσε εκ των προτέρων, αν δεν το πίστευε).  -Ἐλογιζόμην, ὅτι καὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐγὼ σοφώτερος εἰμί (Σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι πιο σοφός και από αυτόν τον άντρα).  -Οὗτοι *ἔλεγον* **ὅτι** Κῦρος μὲν **τέθνηκεν**, Ἀριαῖος δὲ **πεφευγὼς εἴη** (Αυτοί έλεγαν ότι ο  Κύρος σκοτώθηκε και ο Αριαίος είχε φύγει). | **Εκφέρονται** με **:** |
| *-Λέγει* **ὡς** ὑβριστὴς εἰμί (Λέγει ότι κατά τη γνώμη του είμαι αλαζόνας).  *-∆ῆλον οὖν ἐστὶ* **ὅτι** οὐκ **ἂν προέλεγεν**, εἰ μὴ ἐπίστευεν (Είναι λοιπόν φανερό ότι δε θα μιλούσε εκ των προτέρων, αν δεν το πίστευε).  -Βούλομαι *τοῦτο ἐπιδεῖξαι*, **ὅτι** οὗτοί **εἰσιν** ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους (Θέλω να αποδείξω αυτό, ότι δηλαδή αυτοί ήταν πάρα πολύ άδικοι στους ανθρώπους). | **Χρησιμεύουν** ως: |

**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Είναι ονοματικές προτάσεις κρίσεως με άρνηση οὐ** | |
| - *Ἠγγέλθη* τοῖς στρατηγοῖς **ὅτι φεύγοιεν** ὑπὸ τοῦ δήμου (Αναγγέλθηκε στους στρατηγούς ότι εξορίστηκαν από το δήμο).  -Βούλομαι *τοῦτο ἐπιδεῖξαι*, **ὅτι** οὗτοί **εἰσιν** ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους (Θέλω να αποδείξω αυτό, ότι δηλαδή αυτοί ήταν πάρα πολύ άδικοι στους ανθρώπους).  -*Λέγεται* δὲ **ὥς** ποθ’ οἱ τέττιγες **ἦσαν** ἄνθρωποι (Λέγεται ότι κάποτε οι τζίτζικες ήταν άνθρωποι).  -*Οἶδα* μὲν **ὅτι** πάντες *εἰώθασι* πλείω χάριν ἔχειν τοῖς ἐπαινοῦσιν ἢ τοῖς συμβουλεύουσι (Γνωρίζω ότι όλοι συνηθίζουν να χρωστούν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς που τους επαινούν παρά σ’ αυτούς που τους συμβουλεύουν).  *-Λέγει* **ὡς** ὑβριστὴς εἰμί (Λέγει ότι κατά τη γνώμη του είμαι αλαζόνας).  -Ἐν ταῖς μάχαις *δῆλον γίγνεται* **ὅτι** τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον **ἄν** τις **ἐκφύγοι** (Κατά τη μάχη γίνεται φανερό ότι ευκολότερα μπορεί να αποφύγει κανείς το θάνατο).  -*∆ῆλον οὖν ἐστὶ* **ὅτι** οὐκ **ἂν προέλεγεν**, εἰ μὴ ἐπίστευεν (Είναι λοιπόν φανερό ότι δε θα μιλούσε εκ των προτέρων, αν δεν το πίστευε).  -Ἐλογιζόμην, ὅτι καὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐγὼ σοφώτερος εἰμί (Σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι πιο σοφός και από αυτόν τον άντρα). | **Εξαρτώνται** από ρήματα  **λεκτικά, γνωστικά και διανοητικά, αίσθησης, δηλωτικά** (λέγω, ἀγγέλλω, αἰσθάνομαι, ἀκούω, δηλῶ, δείκνυμι, διδάσκω, μανθάνω, πυνθάνομαι, γιγνώσκω, ἐπίσταμαι, μιμνῄσκομαι, λογίζομαι, σκοπῶ κλπ.) και από απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις με αντίστοιχη σημασία (λέγεται, ἀγγέλλεται, ἀρκεῖ, δῆλόν ἐστι, φανερόν ἐστί). |
| *Ἴσμεν* **ὅτι** πάντες τοῖς ἀδίκοις **ἐναντιοῦνται** (Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι αντίθετοι στους άδικους).  *Λέγει* **ὡς** ὑβριστὴς εἰμί (Λέγει ότι κατά τη γνώμη του είμαι αλαζόνας). Ἀκούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ὡς ἄρα ἐγώ μέλλω ἄγειν ὑμᾶς εἰς Φάσιν (Άντρες, άκουσα ότι κάποιος με συκοφαντεί ότι δήθεν εγώ σκοπεύω να σας οδηγήσω στη Φάση).  Τινὸς ἤκουσα τοιοῦτόν τι λέγοντος , ὡς ἄρα ἐγὼ λέγω ἀεὶ τὰ βέλτιστα (Άκουσα κάποιον να λέει κάτι τέτοιο, ότι δήθεν (τάχα) εγώ λέω πάντα τα πιο σωστά).  -Τοὺς λόγους **εὖ οἶδ’ ὅτι** πάντες ἠκούσατε (τους λόγους βέβαια όλοι τους ακούσατε).  - θανάτου ἐτίμησαν δῆλον ὅτι ὡς πονηροῦ ὄντος (τον καταδίκασαν σε θάνατο προφανώς επειδή…) | **Εισάγονται** με τους συνδέσμους:  **ὅτι**: το περιεχόμενο της ειδικής παρουσιάζεται ως αντικειμενική κρίση (πραγματικό).  **ὡς**: το περιεχόμενο της ειδικής παρουσιάζεται ως υποκειμενική γνώμη.  **ὡς ἄρα**: (ότι τάχα, δήθεν) το περιεχόμενο της ειδικής είναι ψέμα.  **Προσοχή**: Μερικές φορές τα **δῆλον ὅτι, οἶδ’ ὅτι, εὖ οἶδ’ ὅτ**ι αποκτούν επιρρηματική σημασία (προφανώς, βέβαια, βεβαιότατα) και δεν εισάγουν δευτερεύουσα πρόταση. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ἴσμεν* **ὅτι** πάντες τοῖς ἀδίκοις **ἐναντιοῦνται** (Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι αντίθετοι στους άδικους).  -Βούλομαι *τοῦτο ἐπιδεῖξαι*, **ὅτι** οὗτοί **εἰσιν** ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους (Θέλω να αποδείξω αυτό, ότι δηλαδή αυτοί ήταν πάρα πολύ άδικοι στους ανθρώπους).  -Ἀνὴρ τῶν πελταστῶν *ἔλεγεν* **ὅτι γιγνώσκοι** τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου (Ένας άνδρας πελταστής έλεγε ότι αναγνώριζε τη φωνή του ανθρώπου).  *-Ἠγγέλθη* τοῖς στρατηγοῖς **ὅτι φεύγοιεν** ὑπὸ τοῦ δήμου (Αναγγέλθηκε στους στρατηγούς ότι εξορίστηκαν από το δήμο).  - Ἐν ταῖς μάχαις *δῆλον γίγνεται* **ὅτι** τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον **ἄν** τις **ἐκφύγοι** (Κατά τη μάχη γίνεται φανερό ότι ευκολότερα μπορεί να αποφύγει κανείς το θάνατο).  *-∆ῆλον οὖν ἐστὶ* **ὅτι** οὐκ **ἂν προέλεγεν**, εἰ μὴ ἐπίστευεν (Είναι λοιπόν φανερό ότι δε θα μιλούσε εκ των προτέρων, αν δεν το πίστευε).  -Ἐλογιζόμην, ὅτι καὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐγὼ σοφώτερος εἰμί (Σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι πιο σοφός και από αυτόν τον άντρα).  -Οὗτοι *ἔλεγον* **ὅτι** Κῦρος μὲν **τέθνηκεν**, Ἀριαῖος δὲ **πεφευγὼς εἴη** (Αυτοί έλεγαν ότι ο Κύρος σκοτώθηκε και ο Αριαίος είχε φύγει). | **Εκφέρονται** με **:**  **οριστική**: όταν εξαρτώνται από χρόνο αρκτικό.  **ευκτική του πλαγίου λόγου**: όταν το ρήμα εξάρτησης βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο.  **δυνητικές εγκλίσεις** (οριστική ή ευκτική): εκφράζουν το δυνατό στο παρελθόν (δυνητική οριστική) και στο παρόν και στο μέλλον (δυνητική ευκτική).  **Προσοχή**: Μετά από ιστορικό χρόνο μπορεί η ειδική πρόταση να εκφέρεται με **οριστική** και όχι ευκτική του πλαγίου λόγου, γιατί το περιεχόμενο της δευτερεύουσας έχει ισχύ και στο παρόν. Η εναλλαγή οριστικής και ευκτικής του πλαγίου λόγου δηλώνει **βέβαιο** (οριστική) και **αβέβαιο** (ευκτική) γεγονός. |
| *-Λέγει* **ὡς** ὑβριστὴς εἰμί (Λέγει ότι κατά τη γνώμη του είμαι αλαζόνας).  *-∆ῆλον οὖν ἐστὶ* **ὅτι** οὐκ **ἂν προέλεγεν**, εἰ μὴ ἐπίστευεν (Είναι λοιπόν φανερό ότι δε θα μιλούσε εκ των προτέρων, αν δεν το πίστευε).  -Βούλομαι *τοῦτο ἐπιδεῖξαι*, **ὅτι** οὗτοί **εἰσιν** ἀδικώτατοι περὶ ἀνθρώπους (Θέλω να αποδείξω αυτό, ότι δηλαδή αυτοί ήταν πάρα πολύ άδικοι στους ανθρώπους). | **Χρησιμεύουν** ως:  -α**ντικείμενο** των ρημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  **-υποκείμενο** των απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων  **-επεξήγηση,** συνήθως των δεικτικών αντωνυμιών |

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Αφού υπογραμμίσετε τις ειδικές προτάσεις να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.**

Ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι, εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἡμεῖς ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα.

Ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν σωτηρίας.

Εἶπεν ὅτι βούλοιτο διαλεχθῆναι τοῖς ἄρχουσι.

Ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε.

Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ.

∆ῆλον ἦν ὅτι οἱ ἐν Θερμοπύλαις οὐκ ἂν ἡττήθησαν, εἰ μὴ ἐκυκλώθησαν.

ᾜσθετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος.

∆ῆλον ἦν ὅτι βασιλεὺς ἐγγὺς ἦν.

Λέληθέ σε ὅτι ἡ ἰσότης καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται.

∆ερκυλίδας ἔλεγε τῷ Μειδίᾳ ὡς οὐδενὸς τῶν δικαίων ἀτυχήσοι.

Πατηγύας ἐβόα ὅτι βασιλεὺς προσέρχεται.

Ὡς δ’ ἦν δημοτικὸς ὁ πατήρ, ἐγὼ ὑμῖν ἀποδείξω.

Ὡς μὲν ἀληθῆ λέγω μεμαρτύρηται.

Ἴσως οὖν ἂν εἴποιεν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο.

Οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ὑμᾶς ἀπολέσαι περὶ παντὸς ἂν ποιήσαι.

∆ῆλόν ἐστιν ὅτι οὐκ ἂν προύλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν.

Ἧκον λέγοντες οἱ σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλ’ ὑποζύγια νέμοιτο.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Αφού υπογραμμίσετε τις ειδικές προτάσεις να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.**

**Ἀπαγγέλλετε Ἀριαί~~ῳ~~ ὅτι, εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἡμεῖς ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα.**

**Ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν σωτηρίας.**

**Εἶπεν ὅτι βούλοιτο διαλεχθῆναι τοῖς ἄρχουσι.**

**Ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε.**

**Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ.**

**∆ῆλον ἦν ὅτι οἱ ἐν Θερμοπύλαις οὐκ ἂν ἡττήθησαν, εἰ μὴ ἐκυκλώθησαν.**

**ᾜσθετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος.**

**∆ῆλον ἦν ὅτι βασιλεὺς ἐγγὺς ἦν.**

**Λέληθέ σε ὅτι ἡ ἰσότης καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται.**

**∆ερκυλίδας ἔλεγε τῷ Μειδίᾳ ὡς οὐδενὸς τῶν δικαίων ἀτυχήσοι.**

**Πατηγύας ἐβόα ὅτι βασιλεὺς προσέρχεται.**

**Ὡς δ’ ἦν δημοτικὸς ὁ πατήρ, ἐγὼ ὑμῖν ἀποδείξω.**

**Ὡς μὲν ἀληθῆ λέγω μεμαρτύρηται.**

**Ἴσως οὖν ἂν εἴποιεν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο.**

**Οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ὑμᾶς ἀπολέσαι περὶ παντὸς ἂν ποιήσαι.**

**∆ῆλόν ἐστιν ὅτι οὐκ ἂν προύλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσε**

**Ἧκον λέγοντες οἱ σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλ’ ὑποζύγια νέμοιτο.**

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ**

Οátoi d proselqÒntej kaˆ kalšsantej toÝj tîn `Ell»nwn ¥rcontaj lšgousin Óti basileÝj keleÚei toÝj “Ellhnaj, ™peˆ nikîn tugc£nei kaˆ Kàron ¢pšktone, paradÒntaj t¦ Ópla „Òntaj ™pˆ basilšwj qÚraj eØr…skesqai ¥n ti dÚnwntai ¢gaqÒn. taàta mn epon oƒ basilšwj k»rukej· oƒ d “Ellhnej baršwj mn ½kousan, Ómwj d Klšarcoj tosoàton epen, Óti oÙ tîn nikèntwn e‡h t¦ Ópla paradidÒnai· Ἀll', œfh, Øme‹j mšn, ð ¥ndrej strathgo…, toÚtoij ¢pokr…nasqe Ó ti k£llistÒn te kaˆ

¥riston œcete· ™gë d aÙt…ka ¼xw. Ἐk£lese g£r tij aÙtÕn tîn Øphretîn, Ópwj ‡doi t¦ ƒer¦

™xVrhmšna· œtuce g¦r quÒmenoj. Ἔnqa d¾ ¢pekr…nato Kle£nwr Ð 'Ark£j, presbÚtatoj ên, Óti

prÒsqen ¨n ¢poq£noien À t¦ Ópla paradoῖεν·

**(Ξενοφῶντος, Κ. Ανάβασις, 2.1.8-9)**

**Λεξιλόγιο**

θύραι: ανάκτορα

ἱερὰ ἐξῃρημένα: τα σπλάχνα των θυσιασθέντων βγαλμένα

**Ασκήσεις**

1. Να μεταφέρετε στα νέα ελληνικά το πιο πάνω κείμενο.

2. Να εντοπίσετε τις ειδικές προτάσεις που υπάρχουν στο κείμενο και να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.

3. *τυγχάνει, ἀποθάνοιεν*: να σχηματίσετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του χρόνου που βρίσκονται οι πιο πάνω ρηματικοί τύποι.

**Μετάφραση και λύσεις των ασκήσεων**

1.

Και αφού αυτοί πλησίασαν και κάλεσαν τους αρχηγούς των Ελλήνων, λένε ότι ο βασιλιάς διατάζει τους Έλληνες, επειδή τυχαίνει να είναι νικητής και έχει σκοτώσει τον Κύρο, αφού παραδώσουν τα όπλα και έλθουν στα βασιλικά ανάκτορα να προσπαθήσουν να πετύχουν, αν μπορούν κάτι καλό. Αυτά είπαν οι κήρυκες του βασιλιά. οι Έλληνες άκουσαν με δυσφορία, ο Κλέαρχος όμως τόσο μόνο είπε, ότι δηλ. δεν είναι χαρακτηριστικό των νικητών να παραδίνουν τα όπλα. Αλλά, είπε, εσείς άνδρες στρατηγοί απαντήστε σ’ αυτούς ό, τι καλύτερο και αξιοπρεπέστερο έχετε. εγώ θα έρθω αμέσως. Γιατί τον κάλεσε κάποιος από τους υπηρέτες, για να δει τα σπλάχνα των σφαγιασθέντων (ζώων) βγαλμένα. Τότε λοιπόν απάντησε ο Κλεάνωρ ο Αρκάδας που ήταν μεγαλύτερος ότι πιο πριν θα πέθαιναν παρά θα παρέδιδαν τα όπλα.

2. *ὅτι βασιλεὺς τοὺς Ἕλληνας παραδόντας …εὑρίσκεσθαι*: εισάγεται με το ὅτι, εκφέρεται με οριστική και είναι αντικείμενο στο λέγουσιν.

*ὅτι οὐ τῶν νικώντων…παραδιδόναι*: εισάγεται με το ὅτι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου και είναι επεξήγηση στο τοσοῦτον.

*ὅτι πρόσθεν…παραδοῖεν*: εισάγεται με το ὅτι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου και είναι αντικείμενο στο ἀπεκρίνατο.

3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ | ΕΥΚΤΙΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ |
| τυγχάνεις ἀπέθανες | τυγχάνῃς ἀποθάνῃς | τυγχάνοις ἀποθάνοις | τύγχανε απόθανε |

**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

**Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης), να συμπληρώσετε τον πίνακα γράφοντας τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Είναι ονοματικές προτάσεις επιθυμίας** | | |
| *Ἐφοβήθησαν* **μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσῃ ὁ στρατός** (φοβήθηκαν μήπως προχωρήσει εναντίον τους ο στρατός).  *Ὀκνῶ* **μὴ πάθωμεν** ἅπερ πολλοὺς λέγουσι ἐν θαλάττῃ πεπονθέναι (Φοβάμαι μήπως πάθουμε αυτά ακριβώς που λένε ότι έχουν πάθει πολλοί στη θάλασσα).  Ξενοφῶν *ἔδεισε* **μὴ κακὰ γένοιτο τῇ πόλει** (Ο Ξενοφών φοβήθηκε μήπως γίνουν συμφορές στην πόλη).  *Ὑποπτεύομεν* **μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε** (Φοβούμαστε μήπως δεν είστε δίκαιοι δικαστές). | **Εξαρτώνται** από ρήματα που  δηλώνουν: | |
| -*Ὀκνῶ* **μὴ πάθωμεν** ἅπερ πολλοὺς λέγουσι ἐν θαλάττῃ πεπονθέναι (Φοβάμαι μήπως πάθουμε αυτά ακριβώς που λένε ότι έχουν πάθει πολλοί στη θάλασσα).  -*Ἐφοβήθησαν* **μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ πόλεμος ἔλθῃ** (φοβήθηκαν μήπως ο πόλεμος στραφεί και σ’ αυτούς).  -*Φοβοῦνται* **μὴ ματαία ἂν γένοιτο ἡ κατασκευή**, εἰ πόλεμος ἐγερθείη (Φοβούνται μήπως μάταια θα γίνει η κατασκευή, αν ο πόλεμος ξεκινήσει).  -Ξενοφῶν *ἔδεισε* **μὴ κακὰ γένοιτο τῇ πόλει** (Ο Ξενοφών φοβήθηκε μήπως γίνουν συμφορές στην πόλη).  -*Ὑποπτεύομεν* **μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε** (Φοβούμαστε μήπως δεν είστε δίκαιοι δικαστές).  -*Φοβοῦμαι* **ὅπως μὴ οὐχ οἷός τ’ ἔσομαι πολλά λέγειν** (Φοβάμαι μήπως δε θα μπορέσω να λέγω πολλά). | **Εισάγονται** με: | |
| Νῦν δὲ *φοβούμεθα* **μὴ** ἅμα ἀμφοτέρων **ἡμαρτήκαμεν** (Τώρα φοβούμαστε μήπως έχουμε αποτύχει ταυτόχρονα και στα δύο).  *Ὀκνῶ* **μὴ πάθωμεν** ἅπερ πολλοὺς λέγουσι ἐν θαλάττῃ πεπονθέναι (Φοβάμαι μήπως πάθουμε αυτά ακριβώς που λένε ότι έχουν πάθει πολλοί στη θάλασσα).  *Ἐφοβήθησαν* **μὴ** καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ πόλεμος **ἔλθῃ** (φοβήθηκαν μήπως ο πόλεμος στραφεί και | **Εκφέρονται** με **:**  . | |
|  | | |
| **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 9 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| σ’ αυτούς).  Ξενοφῶν *ἔδεισε* **μὴ** κακὰ **γένοιτο** τῇ πόλει (Ο Ξενοφών φοβήθηκε μήπως γίνουν συμφορές στην πόλη).  *Φοβοῦνται* **μὴ** ματαία **ἂν γένοιτο** ἡ κατασκευή, εἰ πόλεμος ἐγερθείη (Φοβούνται μήπως μάταια θα γίνει η κατασκευή, αν ο πόλεμος ξεκινήσει).  *Ἐφοβούμην ἂν* **μὴ οὐκ ἂν ἤλθετε** (Θα φοβόμουν μήπως δε θα έρθετε). |  |
| *Ἐφοβήθησαν* **μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσῃ ὁ στρατός** (φοβήθηκαν μήπως προχωρήσει εναντίον τους ο στρατός).  *Φόβος ἐστὶ* τοῖς γονεῦσι **μὴ στερηθῶσι τῶν οἰκειοτάτων γηροτρόφων** (υπάρχει φόβος στους γονείς μήπως στερηθούν …)  *Ἐφοβήθη τοῦτο*, **μὴ οὐκ ἔλθοι βοήθεια** (Φοβήθηκε αυτό, μήπως δηλ. δε θα έρθει η βοήθεια). | **Χρησιμεύουν** ως:  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  ………………………………………… |

**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Είναι ονοματικές προτάσεις επιθυμίας** | | |
| *Ἐφοβήθησαν* **μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσῃ ὁ στρατός** (φοβήθηκαν μήπως προχωρήσει εναντίον τους ο στρατός).  *Ὀκνῶ* **μὴ πάθωμεν** ἅπερ πολλοὺς λέγουσι ἐν θαλάττῃ πεπονθέναι (Φοβάμαι μήπως πάθουμε αυτά ακριβώς που λένε ότι έχουν πάθει πολλοί στη θάλασσα).  Ξενοφῶν *ἔδεισε* **μὴ κακὰ γένοιτο τῇ πόλει** (Ο Ξενοφών φοβήθηκε μήπως γίνουν συμφορές στην πόλη).  *Ὑποπτεύομεν* **μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε** (Φοβούμαστε μήπως δεν είστε δίκαιοι δικαστές). | **Εξαρτώνται** από ρήματα που δηλώνουν, **φόβο, ενδοιασμό, υποψία, αμφιβολία προφύλαξη**, **φροντίδα** (φοβοῦμαι, δέδοικα, ὀκνῶ, ὑποπτεύομαι, φυλάττομαι κλπ.) ή από απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις  με παρόμοια σημασία (φόβος ἐστί, δέος ἐστί, κίνδυνός ἐστι, φόβος ἔχει με…) | |
| -*Ὀκνῶ* **μὴ πάθωμεν** ἅπερ πολλοὺς λέγουσι ἐν θαλάττῃ πεπονθέναι (Φοβάμαι μήπως πάθουμε αυτά ακριβώς που λένε ότι έχουν πάθει πολλοί στη θάλασσα).  -*Ἐφοβήθησαν* **μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ πόλεμος ἔλθῃ** (φοβήθηκαν μήπως ο πόλεμος στραφεί και σ’ αυτούς).  -*Φοβοῦνται* **μὴ ματαία ἂν γένοιτο ἡ κατασκευή**, εἰ πόλεμος ἐγερθείη (Φοβούνται μήπως μάταια θα γίνει η κατασκευή, αν ο πόλεμος ξεκινήσει).  -Ξενοφῶν *ἔδεισε* **μὴ κακὰ γένοιτο τῇ πόλει** (Ο Ξενοφών φοβήθηκε μήπως γίνουν συμφορές στην πόλη).  -*Ὑποπτεύομεν* **μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε** (Φοβούμαστε μήπως δεν είστε δίκαιοι δικαστές).  -*Φοβοῦμαι* **ὅπως μὴ οὐχ οἷός τ’ ἔσομαι πολλά λέγειν** (Φοβάμαι μήπως δε θα μπορέσω να λέγω πολλά). | **Εισάγονται** με τους συνδέσμους:  **μή** (μήπως)  **μή οὐ** (μήπως δεν)  **ὅπως μή** (μήπως) | |
| Νῦν δὲ *φοβούμεθα* **μὴ** ἅμα ἀμφοτέρων **ἡμαρτήκαμεν** (Τώρα φοβούμαστε μήπως έχουμε αποτύχει ταυτόχρονα και στα δύο).  *Ὀκνῶ* **μὴ πάθωμεν** ἅπερ πολλοὺς λέγουσι ἐν θαλάττῃ πεπονθέναι (Φοβάμαι μήπως πάθουμε αυτά ακριβώς που λένε ότι έχουν πάθει πολλοί στη θάλασσα).  *Ἐφοβήθησαν* **μὴ** καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁ πόλεμος **ἔλθῃ** (φοβήθηκαν μήπως ο πόλεμος στραφεί και σ’ αυτούς). | **Εκφέρονται** με **:**  -**οριστική**: όταν το φοβερό το φαντάζεται κάποιος ως πραγματικό  -**υποτακτική**: όταν εξαρτώνται από χρόνο αρκτικό (το φοβερό παρουσιάζεται ως προσδοκώμενο). Όταν χρησιμοποιείται η ίδια έγκλιση μετά από ιστορικό χρόνο, το φοβερό παρουσιάζεται ως αναμενόμενο με βεβαιότητα (αναπόφευκτο). | |
| **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 11 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ξενοφῶν *ἔδεισε* **μὴ** κακὰ **γένοιτο** τῇ πόλει (Ο Ξενοφών φοβήθηκε μήπως γίνουν συμφορές στην πόλη).  *Φοβοῦνται* **μὴ** ματαία **ἂν γένοιτο** ἡ κατασκευή, εἰ πόλεμος ἐγερθείη (Φοβούνται μήπως μάταια θα γίνει η κατασκευή, αν ο πόλεμος ξεκινήσει).  *Ἐφοβούμην ἂν* **μὴ οὐκ ἂν ἤλθετε** (Θα φοβόμουν μήπως δε θα έρθετε). | -**ευκτική του πλαγίου λόγου**: όταν το  ρήμα εξάρτησης βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο  -**δυνητική ευκτική** (το φοβερό ως πιθανό ή ενδεχόμενο) **ή πιο σπάνια με δυνητική οριστική** (το φοβερό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δε συνέβη). |
| *Ἐφοβήθησαν* **μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσῃ ὁ στρατός** (φοβήθηκαν μήπως προχωρήσει εναντίον τους ο στρατός).  *Φόβος ἐστὶ* τοῖς γονεῦσι **μὴ στερηθῶσι τῶν οἰκειοτάτων γηροτρόφων** (υπάρχει φόβος στους γονείς μήπως στερηθούν …)  *Ἐφοβήθη τοῦτο*, **μὴ οὐκ ἔλθοι βοήθεια** (Φοβήθηκε αυτό, μήπως δηλ. δε θα έρθει η βοήθεια). | **Χρησιμεύουν** ως:  **-αντικείμενο** (των ρημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως)  **-υποκείμενο** (των απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων)  **-επεξήγηση** (συνήθως των δεικτικών αντωνυμιών) |

**ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Αφού υπογραμμίσετε τις ειδικές προτάσεις να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.**

∆έδοικα μὴ οὐκ ἔχω ταύτην τὴν σοφίαν.

Οὐκοῦν νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος, μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινὰς τούτων.

∆έδοικα μὴ ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἢ τοῦ ἀγαθοῦ μεθέξω.

Οὐ φοβεῖ ὅπως μὴ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων;

Οὐ τοῦτο ἐφοβεῖτο, μή τινες πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν.

∆είσαντες μὴ προδιδοῖτο ἡ πόλις μετεπέμψαντο τὸν Ἰφικράτη.

Ὅρα μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κινδυνεύῃς.

Ἐγὼ οὐκ ἀπέπεμπον τούτους φοβούμενος μή τι γένοιτο διὰ τὴν σὴν ὀργήν.

Φροντίζω μὴ κράτιστόν ᾖ μοι σιγᾶν.

∆εινῶς ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ.

Οὐ δέος ἐστὶ μὴ κάκιον οἰκεῖται ἡ Λακεδαίμων αὐτοῦ ἀποθανόντος.

**Συμπληρώστε τις προτάσεις βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στη σωστή έγκλιση (υποτακτική-**

**ευκτική του πλαγίου λόγου)**

Ἔνιοι φοβοῦνται μὴ ληφθέντες ……………………………………….. (ἀπέθανον). Κλέαρχος ἐφυλάττετο μὴ …………………………………………….. (δοκεῖ) φεύγειν. Φοβερόν ἐστι τοῖς τυράννοις μὴ ……………………………. (ἐστερήθην) τῆς ἀρχῆς. Ἐφοβεῖτο μὴ τὰ ἔσχατα ………………………………………….. (ἔπαθον).

Κίνδυνος ἦν μὴ οὐκ …………………………………. (ἦλθον) ἡ βοήθεια.

Νῦν δὲ φοβοῦμαι μὴ οὐ ………………………………….. (ἐνίκησα) ἡμεῖς τοὺς πολεμίους.

**ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Αφού υπογραμμίσετε τις ενδοιαστικές προτάσεις να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς,**

**καθώς και τη συντακτική τους θέση.**

∆έδοικα **μὴ οὐκ ἔχω ταύτην τὴν σοφίαν**.

[εισάγεται με το μὴ οὐ, εκφέρεται με οριστική (ο φόβος παρουσιάζεται ως κάτι το πραγματικό),

χρησιμεύει ως αντικείμενο στο δέδοικα]

Οὐκοῦν νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος, **μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινὰς τούτων.**

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με υποτακτική, χρησιμεύει ως επεξήγηση στο τοῦτο]

∆έδοικα **μὴ ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἢ τοῦ ἀγαθοῦ μεθέξω**.

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με οριστική (ο φόβος παρουσιάζεται ως κάτι το πραγματικό),

χρησιμεύει ως αντικείμενο στο δέδοικα]

Οὐ φοβεῖ **ὅπως μὴ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων**;

[εισάγεται με το ὅπως μὴ, εκφέρεται με υποτακτική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο φοβεῖ]

Οὐ τοῦτο ἐφοβεῖτο, **μή τινες πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν.**

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, χρησιμεύει ως επεξήγηση στο τοῦτο]

∆είσαντες **μὴ προδιδοῖτο ἡ πόλις** μετεπέμψαντο τὸν Ἰφικράτη.

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο δείσαντες]

Ὅρα **μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κινδυνεύῃς.**

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με υποτακτική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ὅρα]

Ἐγὼ οὐκ ἀπέπεμπον τούτους φοβούμενος **μή τι γένοιτο διὰ τὴν σὴν ὀργήν**.

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο φοβούμενος]

Φροντίζω **μὴ κράτιστόν ᾖ μοι σιγᾶν**.

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με υποτακτική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο φροντίζω]

∆εινῶς ἀθυμῶ **μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ**.

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με υποτακτική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο δεινῶς ἀθυμῶ]

Οὐ δέος ἐστὶ **μὴ κάκιον οἰκεῖται ἡ Λακεδαίμων αὐτοῦ ἀποθανόντος.**

[εισάγεται με το μὴ, εκφέρεται με οριστική (ο φόβος παρουσιάζεται ως κάτι το πραγματικό),

χρησιμεύει ως υποκείμενο στο δέος ἐστί]

**Συμπληρώστε τις προτάσεις βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στη σωστή έγκλιση (υποτακτική-**

**ευκτική του πλαγίου λόγου)**

Ἔνιοι φοβοῦνται μὴ ληφθέντες ἀποθανῶσιν.

Κλέαρχος ἐφυλάττετο μὴ δοκοίη φεύγειν.

Φοβερόν ἐστι τοῖς τυράννοις μὴ στερηθῶσι τῆς ἀρχῆς.

Ἐφοβεῖτο μὴ τὰ ἔσχατα πάθοι.

Κίνδυνος ἦν μὴ οὐκ ἔλθοι ἡ βοήθεια.

Νῦν δὲ φοβοῦμαι μὴ οὐ νικήσωμεν ἡμεῖς τοὺς πολεμίους.

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ**

ΠuqÒmenoj d tÕ sÚnqhma Ð 'EteÒnikoj, ¢pÒrwj mn ece t… crùto tù pr£gmati di¦ tÕ plÁqoj tîn kalamhfÒrwn· tÒ te g¦r ™k toà ™mfanoàj ™piceirÁsai sfalerÕn ™dÒkei enai, m¾ e„j t¦ Ópla Ðrm»swsi kaˆ t¾n pÒlin katascÒntej kaˆ polšmioi genÒmenoi ¢polšswsi p£nta t¦ pr£gmata, ¨n krat»swsi, tÒ t' aâ ¢pollÚnai ¢nqrèpouj summ£couj polloÝj deinÕn ™fa…neto enai, m» tina kaˆ e„j toÝj ¥llouj “Ellhnaj diabol¾n sco‹en kaˆ oƒ stratiîtai dÚsnoi prÕj t¦ pr£gmata ðsin·

¢nalabën d meq' ˜autoà ¥ndraj penteka…deka ™gceir…dia œcontaj ™poreÚeto kat¦ t¾n pÒlin, kaˆ

™ntucèn tini Ñfqalmiînti ¢nqrèpJ ¢piÒnti ™x „atre…ou, k£lamon œconti, ¢pškteine. ΘorÚbou d

genomšnou kaˆ ™rwtèntwn tinîn di¦ t… ¢pšqanen Ð ¥nqrwpoj, paraggšllein ™kšleuen Ð 'EteÒnikoj,

Óti tÕn k£lamon ece. Κat¦ d t¾n paraggel…an ™rr…ptoun p£ntej Ósoi econ toÝj kal£mouj, ¢eˆ Ð

¢koÚwn dediëj m¾ Ñfqe…h œcwn.

**(Ξενοφῶντος, Ελληνικά, 2.1.2-4)**

**Λεξιλόγιο**

πυνθάνομαι: πληροφορούμαι ἀπόρως ἔχω: βρίσκομαι σε αμηχανία

χρῶμαι τῷ πράγματι: αντιμετωπίζω την κατάσταση ἐπιχειρῶ: επιτίθεμαι

σφαλερόν: επικίνδυνο

ὀφθαλμιῶ: έχω πρόβλημα με τα μάτια μου

**Ασκήσεις**

1. Να μεταφέρετε στα νέα ελληνικά το πιο πάνω κείμενο.

2. Να εντοπίσετε τις ενδοιαστικές προτάσεις που υπάρχουν στο κείμενο και να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.

3. *ἐμφανοῦς, σφαλερόν, δύσνοι:* να σχηματίσετε τους υπόλοιπους τύπους των παραθετικών των πιο πάνω επιθέτων.

**Μετάφραση και λύσεις των ασκήσεων**

1.

Όταν ο Ετεόνικος πληροφορήθηκε το σύνθημα, βρισκόταν σε αμηχανία πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση εξαιτίας του πλήθους των καλαμηφόρων. γιατί και το να επιτεθεί φανερά φαινόταν επικίνδυνο, μήπως ορμήσουν στα όπλα και αφού καταλάβουν την πόλη και γίνουν εχθροί καταστρέψουν τα πάντα, αν νικήσουν, και το να εξοντώσει πάλι πολλούς συμμάχους ανθρώπους φαινόταν ότι ήταν φοβερό, μήπως συκοφαντηθούν στους άλλους Έλληνες και οι στρατιώτες είναι απρόθυμοι στα καθήκοντά τους. Αφού πήρε μαζί του δεκαπέντε άνδρες με μαχαίρια πήγαινε προς την πόλη και όταν συνάντησε κάποιον άνθρωπο που είχε πρόβλημα με τα μάτια του και έφευγε από το ιατρείο κρατώντας καλάμι, τον σκότωσε. Επειδή έγινε θόρυβος και κάποιοι ρωτούσαν γιατί σκοτώθηκε ο άνθρωπος, ο Ετεόνικος διέταξε να διακηρύξουν, επειδή κρατούσε καλάμι. Εξαιτίας της διακήρυξης όλοι όσοι κρατούσαν καλάμια τα πετούσαν, γιατί ο καθένας που άκουγε φοβόταν μήπως ιδωθεί να κρατά.

2. *μὴ εἰς τὰ ὅπλα ὁρμήσωσι καὶ ….ἀπολέσωσι πάντα τὰ πράγματα*: δύο ενδοιαστικές προτάσεις, εισάγονται με το μὴ και εκφέρονται με υποτακτική, έστω κι αν προηγείται ιστορικός χρόνος (το φοβερό παρουσιάζεται ως αναμενόμενο με βεβαιότητα). Είναι υποκείμενα στην απρόσωπη έκφραση σφαλερὸν εἶναι.

*μὴ ….σχοῖεν καὶ …ὦσιν:* δύο ενδοιαστικές που εισάγονται με το μή, εκφέρονται με ευκτική του πλαγίου λόγου και υποτακτική (το φοβερό αναμενόμενο με βεβαιότητα) και χρησιμεύουν ως υποκείμενα στο δεινὸν εἶναι.

*μὴ ὀφθείη ἔχων:* εισάγεται με το μή, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου και είναι αντικείμενο στη μτχ. δεδιώς.

3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΤΙΚΟΣ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ | ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ |
| ἐμφανοῦς σφαλερόν δύσνοι | ἐμφανεστέρου σφαλερώτερον δυσνούστεροι | ἐμφανεστάτου σφαλερώτατον δυσνούστατοι |

**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Είναι ονοματικές προτάσεις άλλοτε κρίσεως (άρνηση οὐ) και άλλοτε επιθυμίας (άρνηση μή)** | | |
| Ξενοφῶν *ἤρετο*, **εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος** (Ο Ξενοφώντας ρωτούσε αν κάποιος ήταν σοφότερος από μένα).  Πολὺ μὲν χρόνον *ἠπόρουν*, **τί ποτε λέγει ὁ θεός** (Για πολύ καιρό απορούσα, τι τέλος πάντων λέει ο θεός).  **Εἰ συμπονήσεις και συνεργάσῃ**, *σκόπει* (σκέψου αν θα βοηθήσεις και θα συνεργαστείς). Τοῦτ’ αὐτὸ *ἀπόκριναι*, **εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ** (αυτό ακριβώς να απαντήσεις, αν δηλ. λέμε αλήθεια ή ψέματα).  *Μάθε* πρῶτον **τίνες εἰσίν** (Μάθε πρώτα ποιοι είναι).  Ἐνθυμοῦ καὶ τῶν *εἰδότων* **ὅ, τι τε λέγουσι καὶ ὅ, τι ποιοῦσι** (να θυμάσαι και αυτούς που γνωρίζουν και τι λένε και τι κάνουν).  Καὶ *ἀναλογίζεται* ἢδη καὶ *σκοπεῖ*, **εἴ τινά τι ἠδίκησεν** (Και σκέφτεται και εξετάζει αν αδίκησε κάποιον σε κάτι).  Βασιλεὺς καὶ αὐτὸς θηρᾷ καὶ τῶν ἄλλων *ἐπιμελεῖται*, **ὅπως ἂν θηρῶσι** (Ο βασιλιάς και ο ίδιος κυνηγά και για τους άλλους φροντίζει πώς θα κυνηγήσουν).  *Ἄδηλον ἦν* **εἴτε κρατήσαιεν εἴτε κρατηθεῖεν** (Ήταν άγνωστο αν νικούσαν ή νικήθηκαν). | **Εξαρτώνται** από ρήματα που  δηλώνουν **ερώτηση, απορία, σκέψη, δείξη, αίσθηση, γνώση, άγνοια, λεκτικά (σπάνια), επιμέλεια, απόπειρα, φροντίδα** (ἐρωτῶ, πυνθάνομαι, βουλεύομαι, ἀποφαίνομαι, διδάσκω, θαυμάζω, ἀπορῶ, ἀγνοῶ, λογίζομαι, οἶδα, οὐκ οἶδα κλπ.) και από απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις (ἄδηλόν ἐστι, δῆλον ἐστι, φανερόν ἐστι …) | |
| Πολὺ μὲν χρόνον ἠπόρουν, **τί** ποτε λέγει ὁ θεός (Για πολύ καιρό απορούσα, τι τέλος πάντων λέει ο θεός).  Ἐρωτήσεως ἔτι ἡ ἀπόκρισις ἡμῶν δεῖται, **περὶ ὅτου** ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖν λέγειν (η απάντησή μας προκαλεί μία ακόμη ερώτηση, για ποιο δηλ. πράγμα ο σοφιστής κάνει κάποιον ικανό να μιλά).  Ἐνθυμοῦ καὶ τῶν εἰδότων **ὅ, τι** τε λέγουσι καὶ **ὅ, τι** ποιοῦσι (να θυμάσαι και αυτούς που γνωρίζουν και τι λένε και τι κάνουν).  Σκοποῦμεν **ὅπως** οἱ νέοι ἄριστοι ἔσονται (Εξετάζουμε με ποιο τρόπο οι νέοι θα γίνουν άριστοι).  **Εἰ** συμπονήσεις και συνεργάσῃ, σκόπει (σκέψου αν θα βοηθήσεις και θα συνεργαστείς).  Σκέψαι **ἐάν** τόδε ἀρέσκῃ (Σκέψου αν αυτό σου αρέσει).  Θαυμάζω **πότερα** ὡς κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα **ἢ** ὡς διὰ φιλίαν δῶρα (Απορώ πώς | **Εισάγονται**:  Οι **μερικής άγνοιας**: με ερωτηματικές ή αναφορικές αντωνυμίες και με τα αντίστοιχα επιρρήματα  Οι **ολικής άγνοιας**:  Οι **μονομελείς**: με τα απορηματικά εἰ,  ἐάν, ἄν, ἤν  Οι **διμελείς**: με τα πότερον(α)…ἤ, | |
|  | | |
| **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 17 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ζητά ο βασιλιάς τα όπλα, ως νικητής ή ως δώρα φιλίας).  Ξενοφῶν ἠρώτα **πότερον** λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι **ἢ** μένειν (Ο Ξενοφώντας ρωτούσε αν ήταν καλύτερα γι’ αυτόν να προχωρήσει ή να παραμείνει).  Ἄδηλον ἦν **εἴτε** κρατήσαιεν **εἴτε** κρατηθεῖεν (Ήταν άγνωστο αν νικούσαν ή νικήθηκαν). Τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, **εἰ** ἀληθῆ λέγομεν **ἢ** οὐκ ἀληθῆ (αυτό ακριβώς να απαντήσεις, αν δηλ. λέμε αλήθεια ή ψέματα). | εἴτε…εἴτε, εἰ…ἤ |
| Εἰ **συμπονήσεις** και **συνεργάσῃ**, σκόπει (σκέψου αν θα βοηθήσεις και θα συνεργαστείς).  Σκέψαι ἐάν τόδε **ἀρέσκῃ** (Σκέψου αν αυτό σου αρέσει)  Ἠρώτα Μειδίας ἐπὶ τίσιν **ἂν** σύμμαχος **γένοιτο** (Ρωτούσε ο Μειδίας με ποιους όρους θα γίνει σύμμαχος).  Ξενοφῶν *ἤρετο*, εἴ τις ἐμοῦ **εἴη** σοφώτερος (Ο Ξενοφώντας ρωτούσε αν κάποιος ήταν σοφότερος από μένα).  Πολὺ μὲν χρόνον *ἠπόρουν*, τί ποτε **λέγει** ὁ θεός (Για πολύ καιρό απορούσα, τι τέλος πάντων λέει ο θεός).  Ὁ Κῦρος *ἐπυνθάνετο* ἢδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν **διήλασαν** καὶ εἰ **οἰκοῖτο** ἡ χώρα (Ο Κύρος πληροφορούνταν από αυτούς και πόση απόσταση διένυσαν και αν κατοικούνταν η χώρα). | **Εκφέρονται:**  Με **οριστική**  Με **υποτακτική**  Με μία από τις **δυνητικές εγκλίσεις** Με **ευκτική του πλαγίου λόγου**: όταν το ρήμα εξάρτησης βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο (όταν μετά από ιστορικό χρόνο δεν ακολουθεί ευκτική του πλαγίου λόγου, το περιεχόμενο  της πλάγιας έχει ισχύ και στο παρόν). Εναλλαγή μεταξύ ευκτικής του πλαγίου λόγου και οριστικής μπορεί να δηλώνει εναλλαγή μεταξύ αβέβαιου και βέβαιου γεγονότος. |
| Καὶ ἀναλογίζεται ἢδη καὶ σκοπεῖ, **εἴ τινά τι ἠδίκησεν** (Και σκέφτεται και εξετάζει αν αδίκησε κάποιον σε κάτι).  Ἠρώτα **εἴ τις ἐθέλοι αὐτῷ συμπορεύεσθαι** (ρωτούσε αν κάποιος ήθελε να πορευτεί μαζί του).  Ἄδηλον ἦν **εἴτε κρατήσαιεν εἴτε κρατηθεῖεν** (Ήταν άγνωστο αν νικούσαν ή νικήθηκαν).  Τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, **εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ** (αυτό ακριβώς να απαντήσεις, αν δηλ. λέμε αλήθεια ή ψέματα).  Ἐρωτήσεως ἔτι ἡ ἀπόκρισις ἡμῶν δεῖται, περὶ **ὅτου ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖν λέγειν** (η απάντησή μας προκαλεί μία ακόμη ερώτηση, για ποιο δηλ. πράγμα ο σοφιστής κάνει κάποιον ικανό να μιλά). | **Χρησιμεύουν** ως:  **Αντικείμενο** των ρημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως  Υ**ποκείμενο** των απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων  Ε**πεξήγηση** συνήθως αντωνυμιών ή άλλων λέξεων της κύριας πρότασης |

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 18

**ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

**Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης), να συμπληρώσετε τον πίνακα γράφοντας τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Είναι ονοματικές προτάσεις άλλοτε κρίσεως (άρνηση οὐ) και άλλοτε επιθυμίας (άρνηση μή)** | | |
| Ξενοφῶν *ἤρετο*, **εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος** (Ο Ξενοφώντας ρωτούσε αν κάποιος ήταν σοφότερος από μένα).  Πολὺ μὲν χρόνον *ἠπόρουν*, **τί ποτε λέγει ὁ θεός** (Για πολύ καιρό απορούσα, τι τέλος πάντων λέει ο θεός).  **Εἰ συμπονήσεις και συνεργάσῃ**, *σκόπει* (σκέψου αν θα βοηθήσεις και θα συνεργαστείς). Τοῦτ’ αὐτὸ *ἀπόκριναι*, **εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ** (αυτό ακριβώς να απαντήσεις, αν δηλ. λέμε αλήθεια ή ψέματα).  *Μάθε* πρῶτον **τίνες εἰσίν** (Μάθε πρώτα ποιοι είναι).  Ἐνθυμοῦ καὶ τῶν *εἰδότων* **ὅ, τι τε λέγουσι καὶ ὅ, τι ποιοῦσι** (να θυμάσαι και αυτούς που γνωρίζουν και τι λένε και τι κάνουν).  Καὶ *ἀναλογίζεται* ἢδη καὶ *σκοπεῖ*, **εἴ τινά τι ἠδίκησεν** (Και σκέφτεται και εξετάζει αν αδίκησε κάποιον σε κάτι).  Βασιλεὺς καὶ αὐτὸς θηρᾷ καὶ τῶν ἄλλων *ἐπιμελεῖται*, **ὅπως ἂν θηρῶσι** (Ο βασιλιάς και ο ίδιος κυνηγά και για τους άλλους φροντίζει πώς θα κυνηγήσουν).  *Ἄδηλον ἦν* **εἴτε κρατήσαιεν εἴτε κρατηθεῖεν** (Ήταν άγνωστο αν νικούσαν ή νικήθηκαν). | **Εξαρτώνται** από ρήματα που  δηλώνουν **:** | |
| Πολὺ μὲν χρόνον ἠπόρουν, **τί** ποτε λέγει ὁ θεός (Για πολύ καιρό απορούσα, τι τέλος πάντων λέει ο θεός).  Ἐρωτήσεως ἔτι ἡ ἀπόκρισις ἡμῶν δεῖται, **περὶ ὅτου** ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖν λέγειν (η απάντησή μας προκαλεί μία ακόμη ερώτηση, για ποιο δηλ. πράγμα ο σοφιστής κάνει κάποιον ικανό να μιλά).  Ἐνθυμοῦ καὶ τῶν εἰδότων **ὅ, τι** τε λέγουσι καὶ **ὅ, τι** ποιοῦσι (να θυμάσαι και αυτούς που γνωρίζουν και τι λένε και τι κάνουν).  Σκοποῦμεν **ὅπως** οἱ νέοι ἄριστοι ἔσονται (Εξετάζουμε με ποιο τρόπο οι νέοι θα γίνουν άριστοι).  **Εἰ** συμπονήσεις και συνεργάσῃ, σκόπει (σκέψου αν θα βοηθήσεις και θα συνεργαστείς).  Σκέψαι **ἐάν** τόδε ἀρέσκῃ (Σκέψου αν αυτό σου αρέσει). | **Εισάγονται**:  Οι **μερικής άγνοιας**:  Οι **ολικής άγνοιας**:  Οι **μονομελείς**: | |
|  | | |
| **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 19 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Θαυμάζω **πότερα** ὡς κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα **ἢ** ὡς διὰ φιλίαν δῶρα (Απορώ πώς ζητά ο βασιλιάς τα όπλα, ως νικητής ή ως δώρα φιλίας).  Ξενοφῶν ἠρώτα **πότερον** λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι **ἢ** μένειν (Ο Ξενοφώντας ρωτούσε αν ήταν καλύτερα γι’ αυτόν να προχωρήσει ή να παραμείνει).  Ἄδηλον ἦν **εἴτε** κρατήσαιεν **εἴτε** κρατηθεῖεν (Ήταν άγνωστο αν νικούσαν ή νικήθηκαν). Τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, **εἰ** ἀληθῆ λέγομεν **ἢ** οὐκ ἀληθῆ (αυτό ακριβώς να απαντήσεις, αν δηλ. λέμε αλήθεια ή ψέματα). | Οι **διμελείς**: | |
| Εἰ **συμπονήσεις** και **συνεργάσῃ**, σκόπει (σκέψου αν θα βοηθήσεις και θα συνεργαστείς).  Σκέψαι ἐάν τόδε ἀρέσκῃ (Σκέψου αν αυτό σου αρέσει)  Ἠρώτα Μειδίας ἐπὶ τίσιν **ἂν** σύμμαχος **γένοιτο** (Ρωτούσε ο Μειδίας με ποιους όρους θα γίνει σύμμαχος).  Ξενοφῶν *ἤρετο*, εἴ τις ἐμοῦ **εἴη** σοφώτερος (Ο Ξενοφώντας ρωτούσε αν κάποιος ήταν σοφότερος από μένα).  Πολὺ μὲν χρόνον *ἠπόρουν*, τί ποτε **λέγει** ὁ θεός (Για πολύ καιρό απορούσα, τι τέλος πάντων λέει ο θεός).  Ὁ Κῦρος *ἐπυνθάνετο* ἢδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν **διήλασαν** καὶ εἰ **οἰκοῖτο** ἡ χώρα (Ο Κύρος πληροφορούνταν από αυτούς και πόση απόσταση διένυσαν και αν κατοικούνταν η χώρα). | **Εκφέρονται** με **:** | |
| Καὶ ἀναλογίζεται ἢδη καὶ σκοπεῖ, **εἴ τινά τι ἠδίκησεν** (Και σκέφτεται και εξετάζει αν αδίκησε κάποιον σε κάτι).  Ἠρώτα **εἴ τις ἐθέλοι αὐτῷ συμπορεύεσθαι** (ρωτούσε αν κάποιος ήθελε να πορευτεί μαζί του).  Ἄδηλον ἦν **εἴτε κρατήσαιεν εἴτε κρατηθεῖεν** (Ήταν άγνωστο αν νικούσαν ή νικήθηκαν).  Τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, **εἰ ἀληθῆ λέγομεν ἢ οὐκ ἀληθῆ** (αυτό ακριβώς να απαντήσεις, αν δηλ. λέμε αλήθεια ή ψέματα).  Ἐρωτήσεως ἔτι ἡ ἀπόκρισις ἡμῶν δεῖται, περὶ **ὅτου ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖν λέγειν** (η απάντησή μας προκαλεί μία ακόμη ερώτηση, για ποιο δηλ. πράγμα ο σοφιστής κάνει κάποιον ικανό να μιλά). | **Χρησιμεύουν** ως:  ……………………………………..  ……………………………………..  …………………………………….  …………………………………….  …………………………………….  ……………………………………. | |
|  | | |
| **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 20 | |  |

**ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Αφού υπογραμμίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις να δηλώσετε αν είναι μερικής ή ολικής άγνοιας, τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.**

∆ιελογίζοντο πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο.

Ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι.

Τοῦτο σκεψώμεθα, εἰ ἀληθῆ λέγεις. Ἐπιμηθεὺς ἠπόρει ὅ, τι χρήσαιτο. Ἤροντο τὸν θεὸν εἰ δέοι θύεσθαι.

Ὑμεῖς δὲ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περὶ τῶν πραγμάτων.

Ἐπεμελεῖτο ὅπως ἄσιτοι μὴ ἔσοιντο.

Ἀλλ’ ἐκεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε, πῶς ἄν τοῦτο γένοιτο.

Φράζει τῷ ναυκλήρῳ ὅστις ἐστὶ καὶ δι’ ἅ φεύγει.

Ἐξῆν ὁρᾶν εἴτε τι ὀρθῶς ἐπράττετο εἴτε τι ἡμάρτανον. Σκέψασθε δὲ ἐὰν τοῦτο ἱκανὸν γένηται τεκμήριον. Ἐπυνθάνοντο εἴ τι νεώτερον γένοιτο.

Ἀλλ’ ὅρα, εἰ διακωλύεις ἀποκρίνεσθαι ἢ καὶ σοὶ συνδοκεῖ οὕτως. Πρῶτον μέν, εἰ μέγα ἀγαθὸν ἀνθρώποις φιλία, τοῦτο ἐπισκεψώμεθα. Ἄδηλον ἦν εἰ συνοίσουσιν αἱ διαλλαγαὶ τῇ πόλει.

**ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ**

**Αφού υπογραμμίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις να δηλώσετε αν είναι μερικής ή ολικής άγνοιας, τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.**

∆ιελογίζοντο **πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο**.

[μερικής άγνοιας, εισάγεται με το τροπικό επίρρημα πῇ , εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο διελογίζοντο]

Ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον **πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι**.

[ολικής άγνοιας διμελής, εισάγεται με το πότερον… ἤ, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο διηρώτα]

Τοῦτο σκεψώμεθα, **εἰ ἀληθῆ λέγεις**.

[ολικής άγνοιας, εισάγεται με το εἰ, εκφέρεται με οριστική, χρησιμεύει ως επεξήγηση στο τοῦτο]

Ἐπιμηθεὺς ἠπόρει **ὅ, τι χρήσαιτο.**

[μερικής άγνοιας, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅ, τι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ἠπόρει]

Ἤροντο τὸν θεὸν **εἰ δέοι θύεσθαι**.

[ολικής άγνοιας, εισάγεται με το εἰ, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου,

χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ἤροντο]

Ὑμεῖς δὲ δείξετε **ἥντινα γνώμην ἔχετε περὶ τῶν πραγμάτων.**

[μερικής άγνοιας, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ἥντινα, εκφέρεται με οριστική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο δείξετε]

Ἐπεμελεῖτο **ὅπως ἄσιτοι μὴ ἔσοιντο**.

[μερικής άγνοιας, εισάγεται με το ὅπως, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου,

χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ἐπεμελεῖτο]

Ἀλλ’ ἐκεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε, **πῶς ἄν τοῦτο γένοιτο**.

[μερικής άγνοιας, εισάγεται με το πῶς, εκφέρεται με δυνητική ευκτική, χρησιμεύει ως επεξήγηση στο ἐκεῖνο]

Φράζει τῷ ναυκλήρῳ **ὅστις ἐστὶ καὶ δι’ ἅ φεύγει.**

[μερικής άγνοιας, εισάγονται με τα ὅστις, δι’ ἅ, εκφέρονται με οριστική,

χρησιμεύουν ως άμεσα αντικείμενα στο φράζει]

Ἐξῆν ὁρᾶν **εἴτε τι ὀρθῶς ἐπράττετο εἴτε τι ἡμάρτανον**.

[ολικής άγνοιας διμελής, εισάγεται με το εἴτε…εἴτε, εκφέρεται με οριστική,

χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ὁρᾶν]

Σκέψασθε δὲ **ἐὰν τοῦτο ἱκανὸν γένηται τεκμήριον**.

[ολικής άγνοιας, εισάγεται με το ἐάν, εκφέρεται με υποτακτική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο σκέψασθε]

Ἐπυνθάνοντο **εἴ τι νεώτερον γένοιτο**.

[ολικής άγνοιας, εισάγεται με το εἰ, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου,

χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ἐπυνθάνοντο]

Ἀλλ’ ὅρα, **εἰ διακωλύεις ἀποκρίνεσθαι ἢ καὶ σοὶ συνδοκεῖ οὕτως.**

[ολικής άγνοιας διμελής, εισάγεται με το εἰ…ἤ, εκφέρεται με οριστική, χρησιμεύει ως αντικείμενο στο ὅρα]

Πρῶτον μέν, **εἰ μέγα ἀγαθὸν ἀνθρώποις φιλία**, τοῦτο ἐπισκεψώμεθα.

[oALX t; ayvmat;, stauysmt[l£ TO EL, EX<pEQE'tat flE OQL<JTLX, XQ1']<JlflEUEL *Wt;*

E1tES Y1J01] <JTO ox€lj!ao8E]

'A01JAOV v **d IJUVOtiJOUIJtv ai *1\ta/.,/.,aya)* Tfl TIOA£t.**

[oALX t; ayvmat;, stauysmt[l£ TO EL, EX<pEQE'tat flE OQL<JTLX, XQ1']<JlflEUEL *Wt;*

UJtoXELflEVo *ow* a01JAOV v]

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ**

SW. BoÚlei oân, ™peid¾ Ðmonooàmen Óti zhthtšon perˆ oá m» tij oden,

™piceir»swmen koinÍ zhte‹n t… pot' ™stˆn ¢ret»;

MEN. P£nu mn oân. oÙ mšntoi, ð Sèkratej, ¢ll' œgwge ™ke‹no ¨n ¼dista, Óper

ºrÒmhn tÕ prîton, kaˆ skeya…mhn kaˆ ¢koÚsaimi, pÒteron æj didaktù Ônti aÙtù de‹ ™piceire‹n, À æj fÚsei À æj t…ni pot trÒpJ paragignomšnhj to‹j ¢nqrèpoij tÁj ¢retÁj.

SW. 'All' e„ mn ™gë Ãrcon, ð Mšnwn, m¾ mÒnon ™mautoà ¢ll¦ kaˆ soà, oÙk ¨n

™skey£meqa prÒteron e‡te didaktÕn e‡te oÙ didaktÕn ¹ ¢ret», prˆn Ó,ti ™stˆn prîton ™zht»samen aÙtÒ· ™peid¾ d sÝ sautoà mn oÙd' ™piceire‹j ¥rcein, †na d¾

™leÚqeroj Ïj, ™moà d ™piceire‹j te ¥rcein kaˆ ¥rceij, sugcwr»soma… soi–t… g¦r cr¾ poie‹n;

**(Πλάτων, Μένων, 86 c-d)**

**Λεξιλόγιο**

ὁμονοῶ: έχω τα ίδια φρονήματα, συμφωνώ πάνυ μὲν οὖν: βεβαιότατα

συγχωρέω-ῶ: συγκατατίθεμαι, συμφωνώ

**Ασκήσεις**

1. Να μεταφέρετε στα νέα ελληνικά το πιο πάνω κείμενο.

2. Να εντοπίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις που υπάρχουν στο κείμενο και να δηλώσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς, καθώς και τη συντακτική τους θέση.

3. *οἶδεν:* να γράψετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής,

ευκτικής και προστακτικής ενεστώτα.

*ἀκούσαιμι*: να σχηματίσετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων.

**Μετάφραση και λύσεις των ασκήσεων**

1.

Θέλεις Μένωνα, αφού συμφωνούμε ότι πρέπει να ερευνούμε γι’ αυτό που κάποιος δε γνωρίζει, να επιχειρήσουμε από κοινού να ερευνήσουμε τι τέλος πάντων είναι η αρετή; Βεβαιότατα. Όχι όμως αυτό, Σωκράτη, αλλά εκείνο εγώ τουλάχιστον που ρώτησα προηγουμένως, και θα εξέταζα και θα άκουγα πολύ ευχάριστα, αν δηλαδή πρέπει να το επιχειρούμε αυτό με την ιδέα ότι είναι (η αρετή) διδακτή ή έμφυτη ή με την ιδέα ότι με κάποιο τρόπο δημιουργείται αυτή στους ανθρώπους. Αλλά εγώ, Μένωνα, αν είχα τον έλεγχο όχι μόνο του εαυτού μου αλλά και του δικού σου, δε θα εξετάζαμε προηγουμένως αν είναι διδακτή ή όχι η αρετή πριν ερευνούσαμε πρώτα αυτό τι είναι. Επειδή όμως εσύ ούτε στον εαυτό σου επιχειρείς να κυριαρχήσεις, για να είσαι τάχα ελεύθερος, επιχειρείς όμως και να εξουσιάσεις εμένα και εξουσιάζεις, θα συμφωνήσω μαζί σου . τι πρέπει δηλ. να κάνω;

2. *τί ποτ’ ἔστιν ἀρετή*: πλάγια ερωτηματική μερικής άγνοιας, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία τί, εκφέρεται με οριστική και είναι αντικείμενο στο ζητεῖν.

*πότερον ὡς…ἀρετῆς*: ολικής άγνοιας διμελής, εισάγεται με το

πότερον …ἤ, εκφέρεται με οριστική και είναι αντικείμενο στο ἂν σκεψαίμην και ἂν ἀκούσαιμι.

*εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν ἡ ἀρετή*: ολικής άγνοιας διμελής, εισάγεται με το εἴτε…εἴτε, εκφέρεται με οριστική και είναι αντικείμενο στο ἂν ἐσκεψάμεθα.

*ὅ, τι ἔστι*: μερικής άγνοιας, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅ,τι,

εκφέρεται με οριστική και είναι επεξήγηση στο αὐτό.

3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ | ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ | ΕΥΚΤΙΚΗ | ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ |
| ἴστε | εἰδῆτε | εἰδεῖτε | ἴστε |

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ | ἀκούεις |
| ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ | ἤκουες |
| ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ | ἀκούσει (ῃ) |
| ΑΟΡΙΣΤΟΣ | ἤκουσας |
| ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ | ἀκήκοας |
| ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ | ἠκηκόεις |