**Temă făcută**

Declinați la singular și la plural

Sufficientia, sufficientiae = îndestulare

Filius, filii = fiu

V sg. fili (vocativ în -, identic cu tema, la substantivele care la N sg se termină în -ius).

Templum, templi = templu

Liber, libri = carte

**Adjectivele de declinările I şi a II-a**

Adjectivele de declinările I şi a II-a au trei terminaţii, pentru fiecare gen:

2 1 2

Masc. Fem. Neutre

-US -A -UM

-ER -RA -RUM

Ex. longus long~~a~~ longum (lung, -ă) tema este long-

niger nigr~~a~~ nigrum (negru, neagră) tema este nigr-

La nominativ singular pot avea doar două șiruri de terminații:

us, a, um; er, ra, rum. Cele în -us și -er sunt de gen masculin (longus, niger); cele în -a și -ra sunt de gen feminin (longa, nigra); cele în -um și -rum sunt neutre (longum, nigrum).

Latus, lat~~a~~, latum = lat, latus, -a, um tema este lat-

Albus, alb~~a~~, album = alb tema este alb-

Tener, tener~~a~~, tenerum = proaspăt, tânăr tema este tener-

Pulcher, pulchr~~a~~, pulchrum = frumos, pucher, -ra, -rum tema este pulchr-

**Masculinele şi neutrele se declină după declinarea a doua**, în aceleaşi condiţii ca şi substantivele. **Femininele se declină după declinarea I.**

***Tema tuturor acestor adjective se obține îndepărtând terminația -a de la forma de feminin, din dicționar*. Tema rămâne neschimbată. La temă se adaugă terminațiile cazurilor. La masculine și la neutre se adaugă terminațiile de la declinarea a doua (vezi filius, liber, templum); la feminine se adaugă terminațiile de la declinarea I (vezi sufficientia). Tema este unică indiferent de genul adjectivului.**

2

*Masc. Singular Plural*

N long**us** nig**er** long**i** nigr**i**

G long**i** nigr**i** long**ōrum** nigr**ōrum**

D long**ō** nigr**ō** long**is** nigr**is**

Ac long**um** nigr**um** long**os** nigr**os**

Abl long**ō** nigr**ō** long**is**  nigr**is**

V long**e** nig**er** long**i** nigr**i**

1

*Fem. Singular Plural*

NV long**ă** nigr**ă** long**ae** nigr**ae**

G long**ae** nigr**ae** long**ārum** nigr**ārum**

D long**ae**  nigr**ae** long**is** nigr**is**

Ac long**am** nigr**am** long**as** nigr**as**

Abl long**ā** nigr**ā** long**is** nigr**is**

2

*Neutru Singular Plural*

NAcV long**um** nigr**um** long**ă** nigr**ă**

G long**i** nigr**i** long**ōrum** nigr**ōrum**

DAbl long**ō** nigr**ō** long**is** nigr**is**

Un poet vestit

N. **Poeta**, G. poet~~ae~~ = poet (masculin) Are G sg în -ae, deci este de decl. I. Tema este poet-

N. **Clarus**, clar~~a~~, clarum = vestit, -ă Este un adjectiv cu trei terminații de tipul 2-1-2. Tema este clar-

Substantivul și adjectivul se acordă în GEN, NUMĂR ȘI CAZ. Nu se acordă în declinare. Fiecare cuvânt își respectă declinarea sa.

1 2

N. poetă clarus poetae clari

G. poet-ae clar-i poetarum clarorum

D. poet ae clar o poetis claris

Ac. poetam clarum poetas claros

Abl. poetā claro poetis claris

V. poet ă clare poetae clari

Un fag înalt

Nota bene: Copacii în limba latină sunt de gen feminin.

Fagus, fagi (fem) = fag

N fagus

G fag i

Minister, ministr i

Ager, agri

Puer, pueri

Este de declinarea a doua.

Indepărtând terminația -i de la Gsg ,obțin TEMA cuvântului, fag-, ministr-, agr-, puer-.

Altus, alta, altum = înalt,-ă

Un ou roșu

Ovum, ovi (neutru) = ou

2 1 2

Ruber, rubra, rubrum = roșu, roșie

2 2

NAc V ovum rubrum ova rubra

G ovi rubri ovorum, rubrorum

D Abl ovo rubro ovis rubris

**Tema de prezent a verbului**

**Un verb latinesc este dat în dicționar în mai multe forme. Fiecare formă are un scop pentru care apare în dicționar. Un verb regulat poate fi dat în dicționar în patru forme.**

**Deocamdată discutăm despre primele două.**

**Prima formă din dicționar, terminată în general în -o, este forma de indicativ prezent, persoana I, singular diateza activă: canto (eu cânt), amo (eu iubesc), video (eu văd).**

**A doua formă din dicționar, terminată în -re, este forma de infinitiv prezent, diateza activă: cantare (a cânta), amare (a iubi), videre (a vedea).**

**Canto, cantare**

**Amo, amare,**

**Video, vid**ē**re = a vedea**

**Lego, legĕre = a citi tema este leg-**

**Scribo, scribĕre = scrie tema este scrib-**

**Pono, ponĕre = a pune tema este pon-**

**Punio, punire = a pedepsi tema este puni-**

**Ambulo, ambulare tema este ambula-**

**Appropinquo, appropinquare tema este appropinqua-**

În limba latină, verbele se clasifică în patru clase flexionare (conjugări), în funcţie de vocala tematică (vocala aflată înaintea sufixului *-***RE**de la infinitiv):

1. **-ā-**  amo, amā-re; canto, cantā-re
2. **-ē-** video, vidē-re; taceo, tacē-re
3. **-ĕ-** dico, dic-ĕre; duco, duc-ĕre
4. **-ī-** audio, audī-re; venio, venī-re

Prin îndepărtarea sufixului infinitival, se obţine **tema de prezent** a verbului de conjugat. La conjugarea a III-a se îndepărtează –ĕre. Aşadar, temele de prezent ale verbelor de mai sus sunt: *ama-, canta; vide-, tace-; dic-, duc-; audi, veni-.*

Observaţie:

Verbele de conjugarea a treia, care prezintă o vocală înaintea desinenţei **–o**, au tema de prezent vocalică, adică terminată în vocala respectivă: facio, facĕre – tema de prezent *faci-*; constituo, constituĕre – tema de prezent *constitu-.*