|  |
| --- |
| ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-τος, -τέος |

|  |
| --- |
| -τος |

**Ι. Δηλώνουν:**

**α.** ό,τι και η μετοχή παθητικού **Παρακειμένου**

π.χ. γραπτός = γεγραμμένος

**β.** ό,τι και η μετοχή του **Ενεστώτα** ή **Αορίστου,** ιδιαίτερα όταν έχουν ως α΄ συνθετικό το **στερητικό α-**

π.χ. ἀφύλακτος = ὁ μή φυλαττόμενος

 ἂπρακτος = ὁ μή πράξας

**γ.** αυτό που **μπορεί ή αξίζει να πάθει ό,τι σημαίνει το ρήμα**

π.χ. -ὠνητός = αυτός που μπορεί να αγοραστεί

**ΙΙ.** Έχουν κυρίως **παθητική σημασία** και σπανιότερα ενεργητική.

**ΙΙΙ.** Συντάξεις:

|  |
| --- |
| Προσωπική |

Συντάσσονται, όπως και κάθε άλλο επίθετο.

|  |
| --- |
| πρόσωπο ή πράγμα + ρηματικό επίθετο + ἐστί + δοτική προσωπική σε ονομαστική σε ονομαστική ενεργούντος προσώπου |

π.χ. Ὁ ἀναμάρτητος βίος ἐστίν οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ.

|  |
| --- |
| Απρόσωπη |

|  |
| --- |
| ρηματικό επίθετο + ἐστί + δοτική προσωπική ουδετέρου γένους ενεργούντος προσώπου |

**ἐστί** **🡪** Δυνατόν ἐστι , ἂξιόν ἐστι, ἒξεστι

**ρηματικό επίθετο 🡪** απαρέμφατο από το ρηματικό επίθετο

**δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου 🡪** τρέπεται σε αιτιατική και λειτουργεί ως υποκείμενο του απαρεμφάτου

π.χ. Οὐκ ἐξιτόν αὐτοῖς ἐστιν = Οὐκ ἒστι δυνατόν αὐτούς ἐξιέναι.

**Σημειώσεις:**

**1.** Το ρηματικό επίθετο είναι γένους **ουδετέρου ενικού αριθμού**, σπανίως πληθυντικού.

π.χ. Ἐνόμισαν δὲ οἱ στρατηγοί ἀδύνατα εἶναι πρός Περδίκκαν πολεμεῖν.

**2.** Στην απρόσωπη σύνταξη των –τος, δεν υπάρχει αντικείμενο, επειδή τα επίθετα παράγονται μόνο από αμετάβατα ρήματα.

|  |
| --- |
| -τέος |

**Ι.** Δηλώνουν αυτό που πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη σημασία του ρήματος, από το οποίο παράγονται.

**ΙΙ.** Συντάξεις:

|  |
| --- |
| Προσωπική |

**α.** Τονίζεται το **πρόσωπο** ή το **πράγμα** που πρέπει να πάθει κάτι και βρίσκεται σε ονομαστική.

**β.** Το ρηματικό επίθετο βρίσκεται σε πτώση **ονομαστική** και παίζει ρόλο κατηγορουμένου.

**γ.** Το ρηματικό επίθετο είναι **παθητικής διάθεσης**.

**δ.** Συνοδεύεται από **δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου**.

**ε.** Το ρηματικό επίθετο προέρχεται από ρήμα που συντάσσεται με **αιτιατική**.

**στ**. Δεν είναι υποχρεωτική η ανάλυση στην προσωπική σύνταξη.

|  |
| --- |
| πρόσωπο ή πράγμα + ρηματικό επίθετο + ἐστί + δοτική προσωπικήσε ονομαστική σε ονομαστική του ενεργούντος προσώπου  |

**πρόσωπο ή πράγμα** **σε ονομαστική** **🡪** τρέπεται σε αιτιατική και λειτουργεί ως υποκείμενο του απαρεμφάτου

**ρηματικό επίθετο 🡪** απαρέμφατο παθητικής διάθεσης κυρίως

**ἐστί** **🡪** Δεῖ

**δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου 🡪** τρέπεται σε ποιητικό αίτιο που εκφέρεται εμπρόθετα

π.χ. Τιμητέος ἐστί ὁ ἀνήρ ἡμῖν = Δεῖ τιμᾶσθαι τόν ἂνδρα ὑφ΄ ἡμῶν.

|  |
| --- |
| Απρόσωπη |

**α.** Τονίζεται η **πράξη** που πρέπει να γίνει.

**β.** Το ρηματικό επίθετο βρίσκεται σε **ουδέτερο γένος** κυρίως ενικού αριθμού.

**γ.** Το ρηματικό επίθετο είναι **ενεργητικής διάθεσης** (σπάνια μέσης).

**δ.** Το πρόσωπο ή το πράγμα τίθεται ως **αντικείμενο** του απαρεμφάτου σε πλάγια πτώση, κυρίως γενική ή δοτική.

|  |
| --- |
| ρηματικό επίθετο + ἐστί + δοτική προσωπική + αντικείμενο ουδετέρου γένους του ενεργούντος προσώπου |

**ἐστί** **🡪** Δεῖ

**ρηματικό επίθετο 🡪** απαρέμφατο ενεργητικής διάθεσης

**δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου 🡪** τρέπεται σε αιτιατική και λειτουργεί ως υποκείμενο του απαρεμφάτου

**αντικείμενο 🡪** παραμένει αντικείμενο

π.χ. Μεθεκτέον ἐστίν ἡμῖν τῶν ἑορτῶν = Δεῖ μετέχειν ἡμᾶς τῶν ἑορτῶν.

**Σημειώσεις:**

**1.** Το απρόσωπο ρήμα **δεῖ** πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο ακριβώς τύπο με το ἐστί.

π.χ. Ἰτέον ἂν εἲη = Δέοι ἂν ἰέναι.

 Ἐδόκει ἰτέον εἶναι = Ἐδόκει δεῖν ἰέναι.

**2.** Στην ανάλυση χρησιμοποιούμε απαρέμφατο **Ενεστώτα** ή **Αορίστου** (ποτέ Μέλλοντα).

|  |
| --- |
| ΑΞΙΟΠΡΌΣΕΚΤΑ ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ |
| αἰρετέον | **αἱροῦμαι** |
| μεθεκτέον | **μετέχω** |
| ἀφεκτέον | **ἀπέχω** |
| ἐλατέον | **ἐλαύνω** |
| φειστέον | **φείδομαι** |
| ληστέον | **λανθάνω** |
| ἀποστατητέον | **ἀποστατέω -ῶ** |
| βιωτὸν | **ζῶ** |
| διαβατέος | **διαβαίνω** |
| κλητέος | **καλῶ** |
| ἰτέον | **εἶμι** |
| παριτητέα | **πάρειμι** |
| ἰστέον | **οἶδα** |
| οἰστέον | **φέρω** |
| ᾀστέον | **ᾂδω** |
| ῥητέον | **λέγω** |
| ἀσκητέον | **ἀσκέω-ῶ** |
| δοτέον | **δίδωμι** |
| ἐνετὸς | **ἐνίημι** |
| μενετέος | **μένω** |
| εἰσακτέον | **εἰσάγω** |
| ἡττητέον | **ἡττάομαι -ῶμαι** |
| θεατέον | **θεάομαι -ῶμαι** |
| χρηστέον | **χρήομαι -ῶμαι** |
| ἁπτέον | **ἃπτομαι** |
| ἀποστατέον | **ἀφίσταμαι** |
| ἀπαλλακτέον | **ἀπαλλάττω** |
| δεικτέον | **δείκνυμι** |
| εὐκτός | **εὒχομαι** |
| πειστέον | **πείθω** |