Πώς προσεγγίζουν μια ιστορική πηγή (συνέχεια) Το κείμενο της ιστορικής πηγής μπορεί να αξιοποιηθεί στην αρχική του μορφή και να ενταχθεί οργανικά στο εσωτερικό της απάντησής τους, κυρίως, με δύο τρόπους: με τη χρήση της παρένθεσης (...) ή των εισαγωγικών «...». Δεν πρέπει, όμως, να υπερβαίνει το όριο της μίας σειράς ούτε βέβαια να γίνεται κατάχρηση. Αξιολογικές κρίσεις, προσωπικές (νοητικές ή συναισθηματικές) εκτιμήσεις για την ποιότητα και την αξιοπιστία της πηγής πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά, μάλιστα, όταν δεν τις απαιτεί η ερώτηση. 27

[28](https://images.slideplayer.com/74/13898031/slides/slide_28.jpg) Μεταβατικές φράσεις σύνδεσης δεδομένων του βιβλίου και της πηγής Όπως έχει ήδη αναφερθεί... Προηγουμένως έγινε λόγος για... Σημειώθηκε ήδη ότι... Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν σχετικά με... Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα... Σε σχέση με όσα σημειώθηκαν προηγουμένως... Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της απάντησης... Αναλυτικότερα για το ζήτημα... είναι όσα σημειώνει το κείμενο της πηγής, όπου τονίζεται ότι... Ενώ προηγουμένως αναφέρθηκε ότι...η πηγή διαφοροποιείται... Σύμφωνα [μάλιστα και] με τα δεδομένα / στοιχεία που εξάγουν / συνάγουν / αντλούν από το ιστορικό παράθεμα / πηγή … Ανάλογες / Σχετικές / Παραπλήσιες είναι και οι πληροφορίες που παρέχουν ιστορικές πηγές της περιόδου … Η άποψη αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί βάσει της σχετικής μαρτυρίας που παρέχει το ιστορικό παράθεμα… Τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως γίνονται τεκμαρτά / κατανοητά / αντιληπτά και από το κείμενο του ιστορικού παραθέματος... Ενισχυτικά / Προς επίρρωση των συγκεκριμένων δεδομένων, το ιστο­ρικό παράθεμα καταγράφει ανάλογες πληροφορίες.... Οι προαναφερθείσες απόψεις / στοιχεία έρχονται σε [πλήρη/μερική] συμφωνία / σε ευθεία αντίθεση / συγκλίνουν / αποκλίνουν / διαφορο­ποιούνται / ταυτίζονται με όσα καταγράφονται στην πηγή..