**PRONUMELE REFLEXIV**

Pronumele reflexiv are forme comune pentru singular şi plural, numai la persoana a treia. Pronumele acesta poate fi folosit ca un substitut pronumele personal de persoana a treia (el, ea, ei, ele). In traducere trebuie să ţinem cont de această posibilitate.

* 1. –
1. **sui** (de sine) / de el, de ea, de ei, de ele
2. **sibi** (sieşi) / lui, ei, lor

Ac. **se** (pe sine, se) / pe el, pe ea, pe ei, pe ele

Abl. **se** (cu / prin / despre / în sine) / cu, prin, despre, în el / ea / ei / ele

1. –

**Observaţie:**

Prepoziţia *cum* se ataşează enclitic[[1]](#footnote-1) la forma de ablativ: *secum* (cu sine) / cu el, cu ea, cu ei, cu ele.

La pronumele personale formele sunt: *mecum, tecum, nobiscum, vobiscum* = cu mine, cu tine, cu noi, cu voi.

 **PRONUMELE POSESIV**

Pronumele posesive latinești au forme pentru fiecare gen și se declină după declinările 2-1-2, adică masculinele și neutrele merg după declinarea a doua, iar femininele merg după declinarea întâi.

Ca și în limba română, pronumele posesive își pot schimba valoarea gramaticală, devenind adjective posesive. Dacă în text există un adjectiv posesiv, tot ca în română se va face acordul în gen, număr și caz cu substantivul determinat.

Diferența între un pronume și un adjectiv, în text, se vede după acord. Pronumele nu se acordă, dar adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu un substantiv.

Ai mei sunt la liceu. = pronume posesiv

Copiii mei sunt la liceu. = adjectiv posesiv, în acord cu substantivul „copiii”.

In limba latină, nu există forme speciale pentru pronumele posesive de persoana a treia, la plural.

**meus, mea, meum** = al meu, a mea

**tuus, tua, tuum** = al tău, a ta

**suus, sua, suum** = al său, a sa

**noster, nostra, nostrum** = al nostru, a noastră

**vester, vestra, vestrum** = al vostru, a voastră

Tema acestor pronume se obține așa cum am învățat pentru adjectivele de declinările 2-1-2, adică prin îndepărtarea terminației -a de la forma de fenimin din dicționar. Rezultă temele:

me-, tu-, su-, nostr-, vestr-. La aceste teme se vor adăuga terminațiile cazuale de declinările 2-1-2.

Ogoarele vecinilor mei sunt întinse. = Agri vicinorum meorum sunt lati.

Ager, agri (masc.) = ogor

Vicinus, vicini (masc.) = vecin

Meus, mea, meum

Latus, lata, latum = întins,-ă

**Observaţii:**

Pronumele posesive se declină la fel ca adjectivele cu trei terminaţii, de tipul *bonus,-a,-um*.

Vocativul singular al lui *meus* este **mi**; *tuus, suus* şi *vester* nu au forme de vocativ.

Ubi es, mi fili? = Unde ești, fiul meu?

***Oratǐo Licinǐi***

*Summe Deus,* ***Te*** *rogāmus, Sancte Deus, Te rogāmus: omnem iustitǐam* ***Tibi*** *commendāmus, salūtem* ***nostram******Tibi*** *commendāmus, imperǐum* ***nostrum Tibi*** *commendāmus. Per* ***Te*** *vivǐmus, per* ***Te*** *victōres et felīces exsistǐmus. Summe, sancte Deus, preces* ***nostras*** *exaudi: brachia* ***nostra*** *ad* ***Te*** *tendǐmus: exaudi sancte, summe Deus.*

(Lactantius, *De mortǐbus persecutōrum*, XLVI, 6)

Dumnezeule prea înalt, Te rugăm, Sfinte Dumnezeule, Te rugăm: Ție îți încredințăm toată dreptatea, Ție îți încredințăm mântuirea noastră, Ție îți încredințăm împeriul nostru. Prin Tine trăim, prin Tine suntem învingători și fericiți. Prea înalte, sfinte Dumnezeule, ascultă rugăciunile noastre, brațele noastre spre Tine le întindem, ascultă, sfinte, prea înalte Dumnezeule.

Substantivul *Deus* are la vocativ forma *Deus*. Nu se aplică regula cunoscută, de formare a vocativului tema + e, ca la amicus – amice sau Petrus – Petre.

**Cuvinte:**

oratǐo, oratiōnis, *f.* = rugăciune

Licinĭus,-ĭi, *m.*= Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius (cca. 250-325), împărat roman (308-324)

summus, summa, summum, *adj.*= cel mai înalt, suprem

rogo, rogāre, *vb.* = a ruga

sanctus, sancta, sanctum, *adj.* = sfânt

omnis, omne (adj.) = tot, fiecare

iustitǐa, iustitiae, *f.* = dreptate

commendo, commendāre, *vb.* = a încredinţa, a recomanda

salus, salūtis, *f.* = salvare, mântuire

imperǐum, imperĭi, *n.*= imperiu

vivo, vivĕre, *vb.* = a trăi

victor, victōris, *adj.* = învingător

felix, felicis, *adj.* = fericit

exsīsto, exsistĕre, *vb.* = a apărea, a se arăta, a fi

preces, precum, *f, pl.* = rugăciuni

exaudi, *vb., imperativ, II, sg.* = ascultă

tendo, tendĕre, *vb.* = a întinde

brāchium, brachĭi, *n.* = braţ

**IMPERATIVUL**

Latina literară clasică utiliza modul imperativ cu două trepte temporale, *prezent* şi *viitor.* Imperativul, mai ales cel viitor, putea fi concurat de conjunctivul prezent sau de indicativul viitor. Indicativul viitor reprezintă formularea preferată pentru a exprima un ordin, în textele tehnice şi *religioase*, e.g. *Non furtum facǐes ! =* Nu fura ! (*Exodul,* 20, 16).

**Imperativul prezent**, la diatezele activă şi pasivă, se formează de la tema de prezent a verbului.

**IMPERATIVUL PREZENT**

 **Imperativul prezent activ**

Are forme pentru persoana a doua singular și persoana a doua plural, ca și în limba română.

Persoana a II-a sg. = tema de prezent a verbului de conjugat (conjugările 1, 2, 4) și tema + **e** (conjugarea 3).

Persoana a II-a pl. = tema de prezent a verbului + desinenţa –**te** (conjugările 1, 2, 4) și tema + -**ĭte** (conjugarea 3).

**N.B.**

Verbele de conjugarea a III-a formează imperativul prezent astfel:

Persoana a II-a, numărul singular: tema de prezent a verbului de conjugat + terminaţia –**e**; fac excepţie verbele *dico, duco, facǐo, fero*, pentru care forma de persoana a II-a este identică cu radicalul.

Persoana a II-a, numărul plural: tema de prezent a verbului de conjugat + terminaţia **–ĭte;** face excepţie verbul *fero*, pentru care se foloseşte desinenţa **–te**.

Amo, **amā**re = a iubi, conjugarea 1

Video, vidēre = a vedea, conjugarea 2

Lego, legĕre = a citi, conjugarea 3

Audio, audīre = a asculta, conjugarea 4

**Conjug. I II III IV Sum, esse, fui**

**Nr. sg.**

**Pers. II ama vide lege audi es**

*Iubeşte! Priveşte! Citeşte! Ascultă! Fii!*

**Nr. pl.**

**Pers. II amāte vidēte legĭte audīte este**

*Iubiţi! Priviţi! Citiţi! Ascultaţi! Fiţi!*

*dico, -ĕre:* **dic** (zi!), **dicĭte** (ziceţi!)

*duco,* *-ĕre:* **duc** (du!), **ducĭte** (duceţi!)

*facio, -ĕre:* **fac** (fă!), **facĭte** (faceţi!)

*fero, ferre:* **fer** (poartă!), **ferte** (purtaţi!)

**Imperativul prezent pasiv**

Persoana a II-a sg. = tema de prezent a verbului de conjugat + desinenţa –**re** (conjugările 1, 2, 4) și tema + **ĕre** (conjugarea 3).

Persoana a II-a pl. = tema de prezent a verbului + desinenţa –**mĭni** (conjugările 1, 2, 4) și tema + **imĭni** (conjugarea 3).

**Conjug.** **I II III IV**

**Nr. sg.**

**Pers. II amāre vidēre legĕre audīre**

*Fii iubit,-ă! Fii privit,-ă! Fii citit,-ă! Fii ascultat,-ă!*

**Nr. pl.**

**Pers. II amāmĭni vidēmĭni legimĭni audīmĭni**

 *Fiţi iubiţi,-te!**Fiţi priviţi,-te! Fiţi citiţi,-te! Fiţi ascultaţi,-te!*

Pentru exprimarea prohibiţiei, se folosesc:

*ne + conjunctiv prezent / perfect : ne facǐas / ne fecĕris ! =* să nu faci !*, ne faciātis / ne fecerǐtis !  =* să nu faceţi !

*noli / nolĭte + infinitiv :* *noli facĕre =* nu face !*, nolĭte facĕre =* nu faceţi !

Noli și nolite sunt formele de imperativ prezent ale verbului neregulate nolo, nolle = a nu voi. Se poate folosi ca verb auxiliar (= ajutător) pentru exprimarea imperativului negativ : noli / nolite + infinitivul prezent al verbului.

*cave + conj. prezent : cave facǐas ! =* fereşte-te să faci / să nu faci !*, cavete faciātis !  =* feriţi-vă să faceţi / să nu faceţi !

Cave și cavete sunt formele de imperativ prezent ale verbului caveo, cavēre = a se feri, a se păzi.

În limbajul popular şi poetic se mai foloseşte formularea *ne /* *non* + imperativ sau conjunctiv.

În limba română pentru a exprima prohibiția folosim nu + infinitiv la persoana a doua singular (nu mânca, nu privi, nu merge, nu te duce etc.). De fapt româna combină două posibilități latinești de a exprima prohibiția:

(Noli + infintiv) + (non + conjunctiv) = rom. non + infinitiv = nu + infinitiv

Vom spune: treci la tablă / nu trece strada fără să te asiguri; du hârtia la coșul de gunoi / nu duce hârtia la coșul de gunoi. Nu este corect să spunem „nu du” sau „nu fă”.

Fă curat / nu face mizerie

La verbul „a fi”: fii cuminte / nu fi obraznic

Nu fi = nu + infinitiv

***De ieiunǐo. De thesauris colēndis***

*Cum autem ieiunātis,* ***nolǐte fiēri*** *sicut hypocrǐtae tristes. Extermǐnant enim facǐes suas, ut apparĕant hominǐbus ieiunāntes. Amen dico vobis, quia recepērunt mercēdem suam. Tu autem, cum ieiūnas,* ***unge*** *caput tuum, et facǐem tuam* ***lava****, ne videāris hominǐbus ieiūnans, sed Patri tuo, Qui est in abscōndito : et Pater tuus, Qui videt in abscōndito, reddet tibi.* ***Nolǐte thesaurizāre*** *vobis thesauros in terrā, ubi aerūgo et tineă demolǐtur, et ubi fures effodǐunt, et furāntur.* ***Thesaurizāte*** *autem vobis thesauros in caelo, ubi neque aerūgo, neque tineă demolǐtur et ubi fures non effodǐunt, nec furāntur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.*

(*Secundum Matthaeum,* 6, 16 – 24)

**Cuvinte:**

Videor, videri (pasivul lui videre) = a părea

Reddo, reddĕre = a da înapoi (red + dare), a răsplăti

ieiūnǐum, ieiunĭi, *n.*= post

ieiunans, ieiunantis = care postește, postitor

colo, colĕre, *vb.* = a cultiva, a se îngriji de

colendus, colenda, colendum = care trebuie cultivat, care trebuie îngrijit

thesāurus, thesauri, *m.* = comoară

cum, *conj.* = când

autem = însă

ieiūno, -āre, *vb.* = a posti

fīo, fiēri, factus sum, *vb.* = a se face, a deveni, a fi

sicut, *adv.* = precum, ca şi

hypocrǐta, -ae, *m.* = actor; ipocrit

tristis, -e, *adj.* = trist

extermǐno, -āre, *vb.* = a nimici

apparĕo, -ēre,-rui = a se arăta, a se vedea

quia, *conj.* = că

recepērunt, *ind. pf. activ, vb.* recipio = au primit

merces, -ēdis, *f.* = plată; (fig) răsplată

ungo, -ĕre, *vb.* = a unge

caput, -pĭtis, *n.* = cap

lavo, -āre, *vb.* = a spăla

abscondĭtus, -a, -um, *adj.* = ascuns, nevăzut

reddo, -ĕre, *vb.* = a da înapoi; a da la rândul său

thesaurīzo, -āre, *vb.* = a strânge comori

aerūgo, -ĭnis, *f.* = cocleală, rugină

tinĕa, tineae, *f.* = molie

demōlior, -īri, *vb. dep.* = a doborî; a dărâma

fūr, fūris, *m.* = hoţ, tâlhar

effodǐo, -ĕre, *vb.* = a răvăşi, a scotoci

nec, *conj.* = şi nu, şi nici

furor, -āri, *vb. dep.* = a fura

ibi, *adv.* = acolo, în acel loc

cor, cordis, *n.* = inimă

**Verba memorabilia:**

*Magīster, dic! =* Învăţătorule, spune! (*Luca,* 7, 40) (Cuvintele lui Simon Petru către Iisus Hritos)

*Vendǐte quae possidētis et date eleemosynam!* = Vindeţi ce aveţi şi daţi de pomană! (*Luca,* 12, 33)

*Noli flēre!* = Nu plânge! (*Luca,* 7, 14)

*Nolǐte flēre!*  = Nu plângeţi! (*Luca*, 8, 52)

*Sinǐte parvŭlos et nolǐte eos prohibēre ad Me venire; talǐum est enim regnum caelōrum!* = Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu îi opriţi; căci a unora ca ei este împărăţia cerurilor! (*Matei,* 19, 14)

Hodie magister pueris illustrem fabŭlam de Mose dicet, quam (pe care) discipuli libenter audient. Rex novus Aegypti edixit: „Parvŭli Hebraeorum, recenter nati, in flumen proiicentur”. Rex crudelis erat et edictum omnes Hebraeos terrēbat. Mulier Hebraea filium suum recenter natum voluit servare. Itaque ponit infantŭlum in fiscella scirpea et hanc (pe aceasta) inter arundĭnes ripae fluminis exponit. Sed soror puĕri prope ripam sedebat, nam matri ita monebatur: „Cum unus incolarum ad flumen appropinquabit, advenies propĕre et dices quod scis mulierem quae (care) nutriat (să hrănească) parvŭlum. Ita fatum pueri cognoscēmus et saluti suae serviēmus”.

Hodie = astăzi; magister, magistri (m.) = profesor; puer, pueri (m.) = copil; illustris, illustre (adj.) = vestit; fabula, fabulae (f.) = povestire; Moses, Mosis = Moise; de (prep. + Abl.) = despre; dico, dicĕre = a spune; discipulus, discipuli (m.) = elev; libenter (adv.) = cu plăcere; audio, audīre = a asculta; rex, regis (m.) = rege; novus, nova, novum (adj.) = nou; Aegyptus, Aegypti = Egipt; edixit = a poruncit; parvulus, parvuli = micuț, bebeluș; Hebraeus, Hebraei = evrei; recenter (adv.) = de curând; natus, nata, natum = născut; flumen, fluminis (neutru) = fluviu; proiicio, proiicĕre = a arunca; crudelis, crudele (adj.) = crud; istud (neutru) = acest; edictum, edicti (neutru) = ordin; terreo, terrēre = a îngrozi; mulier, mulieris = femeie; Hebraea, Hebraeae = evreică; filius, filii = fiu; suus, sua, suum = al său, a sa, voluit = a vrut; servo, servare = a păstra, a salva; itaque = și astfel; pono, ponĕre = a pune; infantulus, infantuli = bebeluș; fiscella, fiscellae (fem.) = coșuleț; scirpeus, scirpea, scirpeum (adj.) = de papură; inter (prep.+Ac.) = între; arundo, arundĭnis (fem.) = trestie ; ripa, ripae (fem.) = mal ; expono, exponĕre = a așeza; sed = dar, însă; soror, sororis = soră; prope (prep.+Ac.) = lângă; sedeo, sedēre = a ședea; nam = căci; mater, matris = mama; moneo, monēre = a sfătui; cum = când; incola, incolae (m.) = locuitor; appropinquo, appropinquāre = a se apropia; advenio, advenīre = a veni; propere (adv.) = repede; scio, scīre = a ști; quod = că; ita (adv.) = astfel; fatum, fati (neutru) = destin; cognosco, cognoscĕre = a cunoaște; salus, salutis = salvare; servio, servīre = a ajuta la (+D).

TEMATICA PENTRU COLOCVIU

1. Gradele de comparație ale adjectivului: comparativul, superlativul

2. Complementul comparativului și complementul superlativului

3. Indicativul prezent, diateza pasivă

4. Indicativul imperfect, diatezele activă și pasivă

5. Indicativul viitor, diatezele activă și pasivă

10. Pronumele: pronumele personal, pronumele reflexiv, pronumele posesiv

11. Imperativul prezent, diatezele activă și pasivă

1. Enclitic înseamnă „la finalul cuvântului”, față de *proclitic* (în fața cuvântului). [↑](#footnote-ref-1)