ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 6

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

**Α. Θεωρητικά θέματα (ανάπτυξης)**

1. Το σύστημα των ρηματικών κατηγοριών και τύπων της παλαιορωσικής γλώσσας (γενική περιγραφή) (Киржаева с. 72 – 74)
2. Ο ενεστώτας του παλαιορωσικού ρήματος – θεματική και μη-θεματική κλίση (Янович с. 63, Киржаева с. 75 -78)
3. Αλλαγές στο σύστημα κλίσης στον ενεστώτα και απομεινάρια των παλαιών τύπων κλίσης (Киржаева с. 77 – 79, Сабитова с. 296, 300)
4. Μελλοντικοί χρόνοι στη παλαιορωσική γλώσσα και εξέλιξη του συστήματος των μελλοντικών χρόνων (Янович с. 65 – 66, Киржаева с. 79 – 80)
5. Το σύστημα των παρελθοντικών χρονών της παλαιορωσικής γλώσσας (Янович с. 64 – 65, Киржаева с. 81 – 83, Сабитова с. 319)
6. Οι εξέλιξη του παλαιού συστήματος των παρελθοντικών χρονών.

Απομεινάρια αορίστου και υπερσυντέλικου στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα (Киржаева с. 83 – 85, Сабитова с. 322 - 323, 328-329)

1. Η διαμόρφωση των γραμματικών κατηγόριων της ρηματικής άποψης και της φωνής (Киржаева с. 72 – 74, Сабитова с. 334 – 336)
2. Η ιστορία της υποθετικής έγκλισης (Янович с. 66, Сабитова с. 346 – 356)
3. Άκλιτοι ρηματικοί τύποι της παλαιορωσικής γλώσσας – απαρέμφατο και σουπίνο - και η εξέλιξη τους (Киржаева с. 85 – 86, Сабитова с. 359 – 362)

**Β. Πρακτικές ασκήσεις**

1. Χωρίστε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους σε α) спрягаемые και β) неспрягаемые:
2. Поможеть, 2) зная, 3) слышимъ, 4) идохъ, 5) рекоша, 6) соуть дали, 7) идоущии, 8) полоненъ, 9) бити, 10) рьци.
3. Ποιοι από τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους χάθηκαν εντελώς ή άλλαξαν τη γραμματική τους σημασία στη ρωσική γλώσσα:
4. σουπίνο 2) αόριστος 3) παρακείμενος 4) υποθετική έγκλιση 5) απαρέμφατο 6) μετοχή σε –л, 7) σύντομη ενεργητική μετοχή 8) σύντομη παθητική μετοχή 9) πλήρης παθητική μετοχή 10) υπερσυντέλικος .
5. Στις ακόλουθες παλαιορωσικές προτάσεις προσδιορίστε τον χρόνο των ρηματικών τύπων

* А кто б¹деть началъ том¹ платити
* ¹ Ярополка же жена грекини бэ и бяше был черницею.
* Коли свиния начнеть на бэлк¹ лаяти тогда без¹мныи ¹м¹ на¹читься
* И живяше Олегъ миръ имэа ко всэмъ странамъ княжа въ Киевэ.
* Иде Олегъ на сэверяне и побэди северяны.
* Много дарихъ т­ ты бо глаголаше ко мнэ
* Но хочю вы почьтити на¹трия предъ людьми своими
* По мнозэхъ же времянэхъ сэли с¹ть словэни по Д¹наеви.
* Въ свое имя нарече Адрианъ мы же зовемъ Одрэянемъ градомъ

1. Στον έγγραφο του Μστισλάβου (грамота великого князя Мстислава Владимировича) βρείτε τους παλαιούς και τους καινούριους τύπους του Παρακειμένου

А язъ далъ р¹кою своею.. стом¹ же геwргиеви а се я Всевололодъ далъ есмь блюдо серебрьно стом¹ же геwргиеви велэлъ есмь бити в не на wбэдэ

1. Εξηγήστε, γιατί τα ρήματα στον παρελθοντικό χρόνο στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα δεν έχουν πρόσωπο, αλλά γένος.
2. Δώστε την ιστορική ερμηνεία των ακόλουθων λέξεων και τύπων:

Но не приспе еще година (А. Радищев)

Чу! Дальний выстрел, прожужжала шальная пуля (М. Лермонтов)

Три раза на ночную страсть хаживали. Страху-то бысть... (Б. Акунин)

Своя своих не познаша (Поговорка)

Подруга каждая тут тихо толк подругу (И. Крылов)

Позавтракать уж было собралась, да призадумалась (И. Крылов)

Он зашёл к другу проститься