**1η άσκηση για την ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία**

Όλες οι ερωτήσεις

 **1 / 10** =>

1. Οἱ στρατιῶται ὑπώπτευον Κῦρον ἐπὶ βασιλέα ἰέναι.
*(= Οι στρατιώτες υποψιάζονταν ότι ο Κύρος πήγαινε εναντίον του βασιλιά.)*
	1. ?    Ταυτοπροσωπία
	2. ?    Ετεροπροσωπία

Οἱ στρατιῶται ὑπώπτευον Κῦρον ἐπὶ βασιλέα ἰέναι.
*(= Οι στρατιώτες υποψιάζονταν ότι ο Κύρος πήγαινε εναντίον του βασιλιά.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

|  |
| --- |
| Τέλεια! |
| Υπ. ρήματος = **Οἱ στρατιῶται** |
| Υπ. απρμφ. = **Κῦρον** |

Δυνάμεθα σῶσαι τὴν πατρίδα.
*(= Μπορούμε να σώσουμε την πατρίδα.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Δυνάμεθα σῶσαι τὴν πατρίδα.
*(= Μπορούμε να σώσουμε την πατρίδα.)*

1. Σωστό   Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Πολύ καλά!

Υπ. ρήματος = **(ἡμεῖς)**

Απαρμφ. = **(ἡμεῖς)**

Ἐδόκει τῷ Κύρῳ πορεύεσθαι ἄνω.
*(= Φάνηκε καλό στον Κύρο να προχωρήσει προς τα πάνω.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Ἐδόκει τῷ Κύρῳ πορεύεσθαι ἄνω.
*(= Φάνηκε καλό στον Κύρο να προχωρήσει προς τα πάνω.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

Τέλεια!

Υπ. απροσώπου ρήματος = **πορεύεσθαι**

Υπ. απρμφ. = **Κῦρον** προκύπτει από τη δοτ. προσωπική Κύρῳ

**Η απρόσωπη σύνταξη στα νέα ελληνικά**

Στα ν.ε. υπάρχουν πολλά **απρόσωπα ρήματα** ή **απρόσωπες εκφράσεις** που τις χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είναι τα ρήματα ή οι εκφράσεις που δεν έχουν ως υποκείμενο κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα.

**Η απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά**

Απρόσωπα ρήματα

**Απρόσωπα** ονομάζονται τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στο γ' ενικό πρόσωπο και δε δέχονται ως υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα.

Από αυτά μερικά τα συναντάμε **μόνο ως απρόσωπα**:

**χρή**[(= πρέπει, είναι αναγκαίο, χρειάζεται, είναι δυνατό - πιθανό) πρτ. **ἐχρῆν** και **χρῆν**, μελ. **χρήσει**, αόρ. **ἔχρησε**], **δεῖ**(= πρέπει, είναι ανάγκη, αρμόζει), **μέλλει** (= πρόκειται, είναι πιθανό, είναι ορισμένο), **ἔξεστι** (= είναι δυνατό, επιτρέπεται, μπορεί)

ενώ τα περισσότερα **προέρχονται από προσωπικά ρήματα, ενεργητικά ή παθητικά**:

**ἀγγέλλεται**, **ἀρκεῖ** (= είναι αρκετό), **δοκεῖ** (= φαίνεται καλό, αποφασίζεται), **ἔστι - ἔνεστι - πάρεστι**(= είναι δυνατό), **ἐγχωρεῖ** (= επιτρέπεται), **ἐνδέχεται**, **λέγεται**, **νομίζεται**, **ὁμολογεῖται**, **πρέπει**, **προσήκει** (= αρμόζει, ταιριάζει), **συμβαίνει**, **συμφέρει**, **φαίνεται**

Απρόσωπες εκφράσεις

Απρόσωπες εκφράσεις είναι οι περιφράσεις που σχηματίζονται:

**α) από το ρήμα ἐστὶ και ένα αφηρημένο ουσιαστικό ή το ουδέτερο ενός επιθέτου ή μιας μετοχής:**

**ἀγαθόν ἐστι**(= είναι καλό), **ἄδηλόν ἐστι**(= δεν είναι φανερό), **ἀναγκαῖον ἐστί**, **ἀνάγκη ἐστὶ**, **θαυμαστόν ἐστι**, **καλόν ἐστι**, **κίνδυνός ἐστι**, **λόγος ἐστὶ**(= λέγεται, υπάρχει φήμη), **ἄξιόν ἐστι**(= αξίζει), **δεινόν ἐστι**(= είναι φοβερό, παράλογο), **δέον ἐστὶ**(= πρέπει), **δέος ἐστὶ**(= υπάρχει φόβος), **δῆλον ἐστὶ**, **δίκαιόν ἐστι**, **εἰκός ἐστι**(= είναι φυσικό), **νόμος ἐστὶ**, **ῥᾴδιόν ἐστι** (= είναι εύκολο), **σαφές ἐστι**, **φανερόν έστι**, **χρήσιμόν ἐστι** **χαλεπόν ἐστι**(= είναι δύσκολο), **χρεών ἐστι**(= είναι αναγκαίο, μοιραίο) κ.ά.

**β) από το ρήμα ἔχει και ένα τροπικό επίρρημα:**

**ἀναγκαίως ἔχει** (= είναι αναγκαίο), **ἀρκούντως ἔχει** (= αρκεί), **δεινῶς ἔχει** (= είναι φοβερό),**εὖ ἔχει** (= είναι καλό), **κακῶς ἔχει** (= είναι κακό), **καλῶς ἔχει** (= είναι καλό, σωστό), **ὀρθῶς ἔχει** (= είναι σωστό, ορθό) **ῥᾳδίως ἔχει** (= είναι εύκολο) κ.ά.

Το υποκείμενο των απρόσωπων ρ. ή των απρόσωπων εκφρ.

Στα ν.ε., όπως είδαμε παραπάνω, το απρόσωπο ρήμα έχει ως υποκείμενο μια πρόταση, π.χ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Πρέπει** | **να μιλήσω** |
| απρ. ρήμα |   |
| ποιο πρέπει; | υποκείμενο |

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στα αρχαία ελληνικά, δηλ. το υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος είναι **πρόταση**· μπορεί όμως να είναι και **απαρέμφατο**. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές είναι απαρέμφατο. Το προηγούμενο παράδειγμα, αν το λέγαμε στα αρχαία ελληνικά, θα λέγαμε:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ν.ε. | **Πρέπει** | **να μιλήσω** |
| α.ε. | **Δεῖ** | **ὀμιλεῖν** |
|   | απρ. ρήμα |   |
|   | ποιο πρέπει; | υποκείμενο |

**Δοτική προσωπική**

Αρκετά συχνά δίπλα στο απρόσωπο ρήμα ή στην απρόσωπη έκφραση υπάρχει ένας προσδιορισμός σε πτώση δοτική, που δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το απρόσωπο ρήμα και ονομάζεται **δοτική προσωπική.**

Ἔδοξέ **σοι**, ὦ υἱέ, σῶσαι τὸν πατέρα.

(= Γιε, είναι δυνατό **σε σένα**να σώσεις τον πατέρα)

Παρόμοια λειτουργία διακρίνουμε και στα ν.ε., όταν δίπλα σε μια απρόσωπη έκφραση υπάρχει για γενική, π.χ.

**Μου** είναι αδύνατο να σε καταλάβω

**Παρατηρήσεις**

α) Με ορισμένα απρόσωπα παθητικά ρήματα η δοτική είναι **αντικείμενο**

Ἠγγέλθη **Περικλεῖ** ὅτι τὰ Μέγαρα ἀφέστηκε.

(= Αναγγέλθηκε στον Περικλή ότι τα Μέγαρα αποστάτησαν.)

β) Κάποια απρόσωπα ρήματα, όπως τα **μέλει, μεταμέλει μέτεστι, ὁμολογεῖται, παρασκεύασται** συντάσσονται με **δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου**

Ἐπειδὴ **τοῖς Κορινθίοις** παρεσκεύαστο, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν.

(= Αφού είχαν πια προετοιμαστεί οι Κορίνθιοι, έπλεαν εναντίον της Κέρκυρας.)

Δοκοῦμεν τὸν Σωκράτην σοφὸν εἶναι.
*(=Εμείς θεωρούμε ότι ο Σωκράτης είναι σοφός.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Δοκοῦμεν τὸν Σωκράτην σοφὸν εἶναι.
*(=Εμείς θεωρούμε ότι ο Σωκράτης είναι σοφός.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

|  |
| --- |
| Σωστά! |
| Υπ. ρήματος = **ἡμεῖς** |
| Υπ. απρμφ. = **Σωκράτην** |

Οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ἤθελεν ἀπειθεῖν.
*(= Κανένας από τους πολίτες δεν ήθελε να μην πειθαρχήσει.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ἤθελεν ἀπειθεῖν.
*(= Κανένας από τους πολίτες δεν ήθελε να μην πειθαρχήσει.)*

1. Σωστό   Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Περίφημα!

Υπ. ρήματος = **Οὐδεὶς**

**Υπ. Απαρ.= Οὐδεὶς**

####  B. ΤO AΝΑΡΘΡO ΑΠΑΡΕΜΦΑΤO

#### <http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2326/Syntaktiko-Archaias-Ellinikis-Glossas_A-B-G-Gymnasiou_html-apli/index_01_11_I_b.html>

**§ 115**

Το **άναρθρο απαρέμφατο** χρησιμοποιείται ευρύτατα στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Διακρίνεται σε:

1. **α)** **Ειδικό**· απαντά σε κάθε χρόνο, δέχεται άρνηση **οὐ**[1](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2326/Syntaktiko-Archaias-Ellinikis-Glossas_A-B-G-Gymnasiou_html-apli/index_01_11_I_b.html%22%20%5Cl%20%22footnote1), ισοδυναμεί με δευτερεύουσα ειδική πρόταση και μεταφράζεται με «ότι» + οριστική του χρόνου στον οποίο βρίσκεται. Όταν όμως είναι απαρέμφατο ενεστώτα ή παρακειμένου που εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, μεταφράζεται με οριστική παρατατικού ή υπερσυντελίκου αντίστοιχα:
Ἐγὼ δὲ οὔθ' ὑμᾶς ταύτην ***ἔχειν*** τὴν γνώμην ἡγοῦμαι. (ότι ούτε εσείς έχετε)
Αἰγινῆται ἔλεγον ***οὐκ εἶναι*** αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. (ότι δεν ήταν)
Ἐλέγοντο δὲ καὶ αἱ σπονδαὶ ***ἐξεληλυθέναι*** τοῖς Μαντινεῦσι τούτῳ τῷ ἔτει. (ότι είχαν λήξει)
2. **β)** **Τελικό**·δεν απαντά σε χρόνο μέλλοντα (με εξαίρεση το απαρέμφατο που εξαρτάται από το ρήμα μέλλω), δέχεται άρνηση ***μή***[2](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2326/Syntaktiko-Archaias-Ellinikis-Glossas_A-B-G-Gymnasiou_html-apli/index_01_11_I_b.html%22%20%5Cl%20%22footnote2), ισοδυναμεί με δευτερεύουσα τελική πρόταση και μεταφράζεται με «να» + υποτακτική του χρόνου στον οποίο βρίσκεται:
Καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς παῖδας καὶ γυναῖκας ***ἀνδραποδίσαι***. (να υποδουλώσουν)
Νῦν δέ μοι δοκεῖ αἰσχρὸν εἶναι ***μὴ βοηθῆσαι*** Καλλίᾳ τὰ δίκαια. (να μη βοηθήσω)
Εὐρυμέδοντα ἐπὶ τῶν πλειόνων νεῶν ***ἀποπέμψειν*** ἔμελλον. (να στείλουν)

Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν.
*(= Ο Μένονας ήθελε να γίνει πλούσιος.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν.
*(= Ο Μένονας ήθελε να γίνει πλούσιος.)*

1. Σωστό   Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Ἐδίδαξε τοὺς παῖδας τοξεύειν.
*(= Δίδαξε τα παιδιά να τοξεύουν.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

Οἱ Συρακόσιοι διενοοῦντο κλείσειν τὸ στόμα τοῦ λιμένος.
*(= Οι Συρακούσιοι σκέφτονταν να κλείσουν το στόμιο του λιμανιού.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Οἱ Συρακόσιοι διενοοῦντο κλείσειν τὸ στόμα τοῦ λιμένος.
*(= Οι Συρακούσιοι σκέφτονταν να κλείσουν το στόμιο του λιμανιού.)*

1. Σωστό   Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Γεωργός ἠσθάνετο τὸν σπόρον ὑπὸ τῶν γεράνων διαφθείρεσθαι.
*(Ο γεωργός ήξερε ότι ο σπόρος καταστρέφεται από τους γερανούς.) (γερανός = πουλί)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Γεωργός ἠσθάνετο τὸν σπόρον ὑπὸ τῶν γεράνων διαφθείρεσθαι.
*(Ο γεωργός ήξερε ότι ο σπόρος καταστρέφεται από τους γερανούς.) (γερανός = πουλί)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν τοὺς νόμους.
*Δε θέλω εσείς να αγνοείτε τους νόμους.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν τοὺς νόμους.
*Δε θέλω εσείς να αγνοείτε τους νόμους.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

Θεμιστοκλῆς ἔλεγεν τοὺς Ἀθηναίους τῶν Ἑλλήνων ἄρχειν.
*(= Ο Θεμιστοκλής έλεγε ότι οι Αθηναίοι είναι αρχηγοί των Ελλήνων.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Θεμιστοκλῆς ἔλεγεν τοὺς Ἀθηναίους τῶν Ἑλλήνων ἄρχειν.
*(= Ο Θεμιστοκλής έλεγε ότι οι Αθηναίοι είναι αρχηγοί των Ελλήνων.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

Σόλων ἐβούλετο πολίτας φυλάττειν τοὺς νόμους.
*(= Ο Σόλωνας ήθελε οι πολίτες να τηρούν τους νόμους.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. ?    Ετεροπροσωπία

Σόλων ἐβούλετο πολίτας φυλάττειν τοὺς νόμους.
*(= Ο Σόλωνας ήθελε οι πολίτες να τηρούν τους νόμους.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία

Πολλοὶ νομίζουσιν Ὅμηρον εἶναι τυφλόν.
*(= Πολλοί νομίζουν ότι ο Όμηρος είναι τυφλός.)*

1. ?    Ταυτοπροσωπία
2. Σωστό   Ετεροπροσωπία