**ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ**

**ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ**

1. **Μορφολογία: Γενικά Ζητήματα**
* Με τον όρο μορφολογία εννοούμε την μελέτη των μορφημάτων μιας γλώσσας, δηλ. των μικρότερων σημασιολογικών μονάδων.
* Παραδοσιακά χωρίζεται σε κλίση, παραγωγή και σύνθεση. Θα ασχοληθούμε κυρίως με κάποια ζητήματα κλίσης.
* Τα μορφήματα μπορούν να χωριστούν σε λεξικά και γραμματικά, ανάλογα με το είδος της σημασίας που δηλώνουν (λεξική και γραμματική). Τα γραμματικά μορφήματα είναι κυρίως (όχι αποκλειστικά) ο χώρος μελέτης της μορφολογίας.
* Ανάλογα με την μορφολογική τους δομή, οι γλώσσες χωρίζονται σε 3 βασικά είδη: κλιτές (συνθετικές), συγκολλητικές και απομονωτικές. Οι κλιτές γλώσσες χαρακτηρίζονται από την δήλωση των γραμματικών σχέσεων με διάφορα προσφύματα (π.χ. καταλήξεις), λ.χ. Ελληνική.
* Οι συγκολλητικές γλώσσες επιδεικνύουν συσσώρευση μορφημάτων σε έναν τύπο, μία λέξη, π.χ. Τουρκική (βλ. διαφάνεια 1).
* Οι απομονωτικές γλώσσες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ανεξάρτητων μορφημάτων, λ.χ. Κινεζική (βλ. διαφάνεια 2).
* Από τους διαφορετικούς τύπους γλωσσών και από την μελέτη της ιστορίας τους προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι η κλίση (στις συνθετικές γλώσσες) προκύπτει από ανεξάρτητα μορφήματα, με άλλα λόγια πιθανόν παλαιότερα οι ίδιες γλώσσες να είχαν άλλο χαρακτήρα (π.χ. απομονωτικές).
1. **Μορφολογικές παρατηρήσεις για την Αρχαία Ελληνική**
* Η Αρχαία ήταν μία συνθετική – κλιτή γλώσσα, με πολλές μορφολογικές κατηγορίες που δηλώνονταν από μία μεγάλη ποικιλία προσφυμάτων.
* Τα προσφύματα αυτά ήταν συχνότατα επιθήματα (π.χ. καταλήξεις). Πιο σπάνια ήταν προθήματα (π.χ. αύξηση / αναδιπλασιασμός) ενώ σπανιότατα ήταν ενθήματα (π.χ. λα**-ν-**θάνω – έ-λαθ-ον).
* Τα μορφήματα επιτελούν συνήθως περισσότερες από μία λειτουργίες, π.χ. λαμβάν-ω (το επίθημα –ω δηλώνει αριθμό, πρόσωπο ενδεχομένως και χρόνο).
* Α. Ονοματικό Σύστημα: Το σύστημα των Ονομάτων χωριζόταν σε 2 μεγάλες κατηγορίες: Αθέματη και Θεματική κλίση. Στην αθέματη κλίση οι καταλήξεις προσκολλώνταν απευθείας στη ρίζα του ονόματος (Γ΄ κλίση: χειμών-ος), ενώ στη θεματική μεσολαβούσε το «θεματικό φωνήεν» (Α΄ + Β΄ κλίση: πολίτ-**η**-ς, λόγ-**ο**-ς).
* Ειδικά η Α΄ κλίση θεωρείται δευτερογενής, μεταγενέστερη από τις άλλες δύο, αφού έχει μορφολογικά στοιχεία στις καταλήξεις που παραπέμπουν και στην Β΄ και στην Γ΄ (π.χ. του πολίτ-ου, τους πολίτ-ας).
* Τα ουσιαστικά (ονόματα) δήλωναν αρκετές γραμματικές κατηγορίες: Αριθμό, Γένος, Πτώση.
* Η κατηγορία του γραμματικού γένους είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα. Υπήρχε σύστημα γραμματικού γένους και στην ΙΕ, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιο ακριβώς ήταν. Το πιθανότερο ότι ήδη στην ΙΕ να γινόταν διάκριση φυσικού και γραμματικού γένους.
* Το γένος δηλώθηκε στην Αρχαία με μία σειρά από επιθήματα, λ.χ. το θηλυκό γένος με –ya, -a:, [μέλιτ-ya > μέλισσα, τιμ-α > τιμή, μορ-ya > μοιρα (επένθεση του /i/)].
* Για την κατηγορία του Αριθμού, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την πολύ περιορισμένη χρήση του Δυϊκού, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται στην Αττική και σε λίγες ακόμα διαλέκτους, και σε συγκεκριμένα ονόματα (σε αντίθεση με την Σανσκριτική, όπου χρησιμοποιείται ευρύτατα).
* Για τις πτώσεις: Συγκρητισμός των 8 πτώσεων της ΙΕ σε 5. Η λειτουργία της αφαιρετικής και της γενικής δηλώθηκε μόνο από την γενική, ενώ η λειτουργία της οργανικής, της τοπικής και της δοτικής δηλώθηκε μόνο από την δοτική. Στην Γραμμική Β υπάρχουν σαφείς περιπτώσεις οργανικής πτώσης, επομένως αυτός ο συγκρητισμός θα πρέπει να ολοκληρώθηκε μετά την Μυκηναϊκή περίοδο.
* Το άρθρο: πρόκειται για ύστερη εξέλιξη, το οριστικό άρθρο προήλθε από δεικτική αντωνυμία (υπολείμματα αυτής της χρήσης στον Όμηρο) και η χρήση του διευρύνθηκε σημαντικά στην κλασική περίοδο, όπου έφτασε να χρησιμοποιείται προαιρετικά και με κύρια ονόματα (όπως και στη Ν. Ελληνική, αρκετά σπάνιο διαγλωσσικά).
* Επιπλέον, δεν υπάρχει αόριστο άρθρο. Συχνά, αυτό καλύπτεται από αυτό που ονομάζουν οι δομιστές «μηδενικό άρθρο».
* Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το επίθημα –τατος του Υπερθετικού απαντά αποκλειστικά στην Ελληνική. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι δύο καταλήξεις των παραθετικών –τερος/ - τατος έχουν κάποιες αντιστοιχίες σε Ινδο-Ιρανικές γλώσσες (π.χ. Βεδική –tara / -tama).
* Ενδεικτικά, οι καταλήξεις της αθέματης κλίσης προέρχονται από αντίστοιχες της ΙΕ (βλ. σχετικές διαφάνειες).
* Β. Ρηματικό σύστημα : Και το Ρηματικό σύστημα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στη θεματική (-ω) και την αθέματη (-μι) κλίση. Η ύπαρξη του θεματικού φωνήεντος στην πρώτη κατηγορία μπορεί να διαπιστωθεί πιο εύκολα στον Πληθυντικό του Ενεστώτα καθώς και στη Μέση Φωνή (π.χ. λύ-ο-μεν / δί-δο-μεν, λύ-ο-μαι/ δί-δο-μαι).
* Οι γραμματικές κατηγορίες που δηλώνονται είναι ο Αριθμός, το Πρόσωπο, η Έγκλιση, ο Χρόνος και το Ποιόν Ενεργείας. Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι το όλο σύστημα ήταν βασισμένο στην αντίθεση του Ποιού Ενεργείας.
* Εξακολουθητικοί / Στιγμιαίοι τύποι: η διάκριση απουσιάζει στον Μέλλοντα, ο οποίος είναι μία υστερογενής εξέλιξη της Ελληνικής, πιθανώς από κάποιον βουλητικό τύπο. Ο Τετελεσμένος Μέλλοντας, από την άλλη, και αυτός ύστερη εξέλιξη, ουσιαστικά δηλώνει το άμεσο ή το εμφατικό μέλλον και δεν έχει καμία σχέση με τον αντίστοιχο της Νέας Ελληνικής (θα έχω γράψει).
* Ο Χρόνος δηλώνεται μόνο στην Οριστική έγκλιση, στις άλλες εγκλίσεις έχουμε ουσιαστικά μόνο δήλωση ποιού ενεργείας (παραδείγματα). Γι’αυτό και η αύξηση, που δηλώνει Χρόνο, εμφανίζεται μόνο στην Οριστική. Ας σημειωθεί ότι τόσο στην Γραμμική Β όσο και στον Όμηρο η αύξηση ήταν προαιρετική.
* Το Ποιόν Ενεργείας ήταν η κατηγορία που χαρακτήριζε όλες τις εγκλίσεις (όπως και στην Νέα Ελληνική)