ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΙΙ

L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (obtigit: οριστική παρακειμένου).

obtigit: ρήμα απρόσωπο.

gerere: υποκείμενο του απροσώπου ρήματος obtigit και τελικό απαρέμφατο.

L. Aemilio Paulo: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα obtigit.

(Lucium Aemilium Paulum):η δοτική προσωπική μετατρέπεται σε αιτιατική για να τεθεί υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου gerere (ετεροπροσωπία).

consuli: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο L. Aemilo Paulo.

bellum: αντικείμενο του τελικού απαρεμφάτου gerere.

iterum: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον χρόνο.

cum Perse: εμπρόθετος προσδιορισμός της εναντίωσης/εχθρικής διάθεσης στο τελικό απαρέμφατο gerere.

rege: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Perse.

Ut domum ad vesperum rediit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, η οποία εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη της χρονικής πρότασης ενδιαφέρει μόνο από χρονικής άποψης, σε χρόνο παρακείμενο (rediit), γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει το προτερόχρονο. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της πρότασης εξάρτησης, δηλαδή στην πρόταση filiola eius Tertia ad complexum patris cucurrit.

rediit: ρήμα.

(L. Aemilius Paulus):εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος rediit.

domum: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο ρήμα rediit.

ad vesperum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο στο ρήμα rediit.

Filiola eius Tertia ad complexum patris cucurrit: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (cucurrit: οριστική παρακειμένου).

cucurrit: ρήμα.

filiola: υποκείμενο του ρήματος cucurrit.

eius: γενική κτητική στο filiola.

Tertia: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, επεξήγηση στο filiola.

ad complexum patris :

ως 1η εκδοχή: ad complexum εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει την κατεύθυνση/κίνηση (σε τόπο) στο ρήμα cucurrit.

patris: γενική κτητική στο complexum.

ως 2η εκδοχή: ad complexum εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει σκοπό στο ρήμα cucurrit.

patris: γενική αντικειμενική στο complexum

quae tum erat admodum parvula: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο filiola. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι βέβαιο και πραγματικό, σε χρόνο παρατατικό (erat), γιατί αναφέρεται στο παρελθόν.

erat: ρήμα.

quae: υποκείμενο του ρήματος erat.

parvula: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος erat, δηλαδή στο quae, λόγω του συνδετικού ρήματος erat.

tum: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον χρόνο στο ρήμα erat.

admodum: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει το ποσό στο parvula.

Pater filiae osculum dedit: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (dedit: οριστική παρακειμένου).

dedit: ρήμα.

Pater: υποκείμενο του ρήματος dedit.

filiae: έμμεσο αντικείμενο του ρήματος dedit.

osculum: άμεσο αντικείμενο του ρήματος dedit.

Sed animadvertit eam esse tristiculam: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (animadvertit: οριστική παρακειμένου). Συνδέεται με την προηγούμενη πρόταση παρατακτικά με τον αντιθετικό σύνδεσμο sed.

animadvertit: ρήμα.

(pater): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος animadvertit.

esse: αντικείμενο του ρήματος animadvertit και ειδικό απαρέμφατο.

eam: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse (ετεροπροσωπία).

tristiculam: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse, δηλαδή στο eam, λόγω του συνδετικού απαρεμφάτου esse.

«Quid est mea Tertia?»: κύρια, ευθεία ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας, η οποία εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid και εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει μια πραγματική κατάσταση, σε χρόνο ενεστώτα (est), γιατί αναφέρεται στο παρόν.

est: ρήμα.

Quid: υποκείμενο του ρήματος est.

Tertia: κλητική προσφώνηση.

mea: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο Tertia.

inquit: κύρια πρόταση κρίσεως, παρενθετική, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (inquit: οριστική παρακειμένου).

inquit: ρήμα.

(pater): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος inquit.

Cur tristis es?: κύρια, ευθεία ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας, η οποία εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα cur και εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει μια πραγματική κατάσταση, σε χρόνο ενεστώτα (es), γιατί αναφέρεται στο παρόν.

es: ρήμα.

(tu): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος es.

tristis: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος es, δηλαδή στο tu, λόγω του συνδετικού ρήματος es.

Cur: επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα es.

Quid tibi accidit?: κύρια, ευθεία ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας, η οποία εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid και εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει μια πραγματική κατάσταση, σε χρόνο παρακείμενο (accidit), γιατί αναφέρεται στο παρελθόν.

accidit: ρήμα.

Quid: υποκείμενο του ρήματος accidit.

tibi: δοτική προσωπική ηθική στο ρήμα accidit.

«Mi pater Persa periit»: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (periit: οριστική παρακειμένου).

periit: ρήμα.

Persa: υποκείμενο του ρήματος periit.

pater: κλητική προσφώνηση.

Mi: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο pater.

respondit illa: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (respondit: οριστική παρακειμένου).

respondit: ρήμα.

illa: υποκείμενο του ρήματος respondit.

Perierat enim catellus eo nomine: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (perierat: οριστική υπερσυντελίκου).

Perierat: ρήμα.

catellus: υποκείμενο του ρήματος perierat.

nomine: αφαιρετική της ιδιότητας στο catellus.

eo: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο nomine.

Quem puella multum amabat: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο catellus, η οποία εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quem και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι βέβαιο και πραγματικό, σε χρόνο παρατατικό (amabat), γιατί αναφέρεται στο παρελθόν.

amabat: ρήμα.

puella: υποκείμενο του ρήματος amabat.

quem: αντικείμενο του ρήματος amabat.

multum: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει το ποσό στο ρήμα amabat.

Tum pater Tertiae dixit: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (dixit: οριστική παρακειμένου).

dixit: ρήμα.

pater: υποκείμενο του ρήματος dixit.

Tertiae: αντικείμενο του ρήματος dixit.

Tum: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον χρόνο στο ρήμα dixit.

«omen accipio»: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (accipio: οριστική ενεστώτα).

accipio: ρήμα.

(ego): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος accipio.

omen: αντικείμενο του ρήματος accipio.

Sic ex fortuito dicto spem praeclari triumphi animo praesumpsit: κύρια πρόταση κρίσεως, η οποία εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το πραγματικό γεγονός (praesumpsit: οριστική παρακειμένου).

praesumpsit: ρήμα.

(pater /L. Aemilius Paulus): εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος praesumpsit.

spem: αντικείμενο του ρήματος praesumpsit.

triumphi: γενική αντικειμενική στο spem.

praeclari: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο triumphi.

ex dicto: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο στο ρήμα praesumpsit.

fortuito: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στο dicto.

animo: απρόθετη αφαιρετική του τόπου μεταφορικά (εδώ με την έννοια του τρόπου) στο ρήμα praesumpsit.

Sic: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον τρόπο στο ρήμα praesumpsit.