Declinările I-III, *Verba memorabilia* (verbum, verbi *n.* = cuvânt; memorabilis, memorabile = care merită reținut)

*Curricŭlum vitae* = Cursul vieţii; biografia. Curriculum, curriculi *n. diminutiv* = parcurgere rapidă / pe scurt; vita, vitae = viață

*Dubǐto ergo cogǐto, cogǐto ergo sum* = Mă îndoiesc deci cuget, cuget deci exist. (René Descartes, *Discurs asupra metodei pentru buna prezentare a raţiunii şi căutarea adevărului în ştiinţe*, Leyda, 1637) Mă îndoiesc deci gândesc, gândesc, deci exist.

*Ego sum qui sum* = Eu sunt cel care sunt. (*Exodul*, III, 14) qui = care (masculin)

*Margarītas ante porcos* = Perle înaintea porcilor (*Matei*, 7, 6). Un lucru de preţ nu trebuie oferit cui nu ştie să îl aprecieze la valoarea sa reală. Expresia echivalează cu zicala „Nu strica orzul pe gâşte.”

*Ecce Homo!* = Iată Omul! (*Ioan*, 19, 5) Pilat din Pont a pronunţat aceste cuvinte atunci când L-a arătat mulţimii pe Iisus care purta cununa de spini şi haina de purpură.

*Doctor honōris causa* = Doctor de onoare. Titlu onorific acordat de o universitate unei personalităţi distinse într-un anumit domeniu. Doctor, doctoris = doctor (de la doctus,-a,-um = învățat, erudit); honor, honoris = onoare, cinste; causa (prep. + G)

*Magnā cum laude* = Cu mare laudă. Formulă utilizată în mediul universitar, cu referire la un examen promovat cu rezultate deosebite. cum (prep.+ Abl.) = cu; laus, laudis (fem.) = laudă; magnus, magna, magnum = mare. Variante: *cum laude; summā cum laude* (cu supremă laudă)

*Nihil novi sub sole* = Nimic nou sub soare. (*Eclesiastul*, 1, 9).

Nihil = nimic, este indeclinabil; are determinanții în cazul genitiv

Novum, novi = ceva nou, noutate

Sol, solis = soare

*Vox popŭli, vox Dei* = Vocea poporului este vocea Domnului. Cuvintele îi aparţin lui Alcuin (sec. VIII-IX), profesorul lui Carol cel Mare, şi desemnează voinţa supremă, căreia nimeni nu i se poate opune.

vox, vocis = voce, glas

populus, populi = popor

Deus, Dei = Dumnezeu

**DECLINAREA A IV-A**

Declinarea a patra cuprinde substantive de toate genurile, care au la G. sg. terminaţia *–ūs.* Terminaţiile de N.sg. sunt *– ŭs* (masculine şi feminine) şi *-ŭ* (neutre).

Exemple : - *fructus, senātus, portus* (masculine)

- *nurus* (noră), *socrus* (soacră), *manus* (mână), *quercus* (stejar) (feminine)

- *cornŭ* (corn), *gelŭ* (ger), *genŭ* (genunchi) (neutre)

Terminaţiile cazuale:

**Singular Plural**

N.V. -ŭs, *m.f., -*ŭ, *n.* -ŭs, *m.f.* -ua, *n.*

G. -ūs -uum

D. -ui -ǐbus

Ac. -um, *m.f., -*ŭ, *n.* -ŭs*, m.f.* -ua, *n.*

Abl. -ū -ǐbus

Exemple :

Masculine și feminine

**Singular Plural**

N.V. fruct**us** nur**us** = o noră; noră! fruct**us** nur**us** = nurori(le); nurorilor!

G. fruct**us** nur**us** = a, al, ai, ale nurorii fructu**um** nuru**um** = a, al, ai, ale nurorilor

D. fruct**ui** nur**ui** = nurorii fruct**ǐbus** nur**ǐbus** = nurorilor

Ac. fruct**um** nur**um** = pe noră fruct**us** nur**us** = pe nurori

Abl. fruct**ū** nur**ū** = cu, în, despre, de către noră fruct**ǐbus** nur**ǐbus** = cu, în, despre, de la, de către nurori

Neutre

N.Ac.V.corn**ŭ** = un corn corn**ua** = coarne

G. corn**us** = a, al, ai ale cornului corn**uum** = a, al, ai, ale coarnelor

D. corn**ui** = cornului corn**ǐbus** = coarnelor

Abl. corn**ū** = în, despre, dinspre, sub corn corn**ǐbus** = în, cu, despre, de la coarne

**Observaţii:**

Substantivul feminin *domus* (locuinţă) are câteva forme cazuale de declinarea a doua: ablativul singular *domo (în, despre, dinspre casă),* genitivul plural *domōrum* (dar şi *domuum*), acuzativul plural *domos*, la care se adaugă o formă cazuală arhaică, locativul: *domi* (acasă).

În latină sunt trei substantive care păstrează o formă cazuală străveche, locativul: *humi* = la pământ (humus, humi); *ruri* = la țară (rus, ruris); *domi* = acasă (domus, domus). In rest, funcțiile locativului au fost preluate de către ablativ.

În trecerea de la latină, la limba română, câteva substantive feminine de declinarea a patra au trecut la declinarea întâi: *nurus* > rom. noră *socrus* > rom. soacră *manus* > rom. mână.

**Verba memorabilia**

*Quot capǐtă, tot sensus* = Câte capete, atâtea păreri. Varianta: *Quot homines, tot sententiae* (Dicton latin) (caput, capitis, *n. =* cap + sensus, sensus, *masc.* = părere)

*Manū propriā* = Cu mâna proprie.

*Manu+scriptum* = scris cu mâna

*Manus manum lavat* = O mână o spală pe alta. (Aforismul folosit de Seneca şi de Petronius) manus – Nsg; manum – Ac. sg. (Asinus asinum fricat.)

*Spirǐtus Sanctus*  = Duhul Sfânt (spiritus, spiritus, decl. IV + sanctus, decl. II, din sanctus, sancta, sanctum)

*Statū quo* = În starea în care (se găseşte) (status, status = stare). Poate fi scris *status* dacă termenul are funcția de subiect.

*Stricto sensū* = În sens restrâns. (sensus, sensus + strictus, din strictus, stricta, strictum) / lato sensu = în sens larg (latus, lata, latum)

**DECLINAREA A V-A**

Substantivele de declinarea a cincea sunt de genul feminin, cu două excepţii, *dies* (zi) şi *meridies* (amiază), care sunt masculine. Nu există neutre la această declinare. **Toate au N.sg. în –*es*** şi G.sg. în *–ei.* Substantivele *dies*  şi *res* (lucru) sunt singurele cu paradigma completă; restul sunt defective de diverse cazuri : *facies* (chip), *glacies* (gheaţă), *fides* (credinţă), *spes* (speranţă), *pernicies* (primejdie) etc.

Terminaţiile cazuale sunt:

**Singular Plural**

N.V. -es di**es** r**es** -es di**es** r**es**

G. -ei di-**ēi** r-**ei** -ērum di**ērum** r**ērum**

D. -ei di**ēi** r**ei** -ēbus di**ēbus** r**ebus**

Ac. -em di**em** r**em** -es di**es** r**es**

Abl. -e di**e** r**e** -ēbus di**ēbus** r**ēbus**

**Observații:**

**Substantivul *res* se combină cu adjectivul *publica*, în *res publica.* Inițial sintagma a însemnat „chestiune de interes public”, apoi a ajuns să însemna „statul”, apoi „republica”. Când se declină, fie se scriu împreunat, *respublica*, fie despărțit, *res publica.* Indiferent cum se scriu, fiecare cuvânt își urmează declinarea (res – decl. V, iar publica – decl. I). De exemplu la Abl. sg. *re publica / republica;* G. pl. *rerum publicarum / rerumpublicarum.***

**Verba memorabilia**

*Ad rem* = La obiect. A răspunde precis, fără ocolişuri.

*Amīcus certus in re incertā cernǐtur* = Prietenul sigur se vede într-o situație nesigură. (Aforism al poetului Ennius, 239-169 a.Chr., *cf*. Cicero, *De amicitia*, 17, 64)

*Homo res sacră homǐni* = Omul este un lucru sfânt pentru om (Seneca, *Epistulae ad Lucilǐum,* 93, 35),

*Nullă dies sine lineā* = Nici o zi fără un rând. Cuvintele i-au fost atribuite pictorului Apelles de către Plinius cel Bătrân (*Historia naturalis,* 35-36, 12) şi se referă la importanţa exerciţiului zilnic pentru atingerea performanţei.

*Sine die* = Fără termen, la nesfârşit (*sine* prep. + Abl. = fără)

*De rerum natura =* Despre natura lucrurilor. Este titlul unui poem filosofic, scris de Lucretius, în sec. I î.e.n.

Scurtă recapitulare:

Există cinci declinări ale substantivelor. La declinările 1 și 5 nu există neutre. Toate declinările se recunosc după terminația de G sg, pe care o aflăm consutând dicționarul.

Adjectivele sunt încadrate doar la declinările 1, 2, 3. Cele de tipul 2-1-2 se termină la N sg în -us, -a, -um sau -er, -ra, -rum. Toate celelalte adjective se încadrează la declinarea a treia, în majoritatea covârșitoare, a treia parisilabică.

Indicativul prezent = Tema de prezent + desinențele verbale

De acum înainte, toate modurile și timpurile formate cu tema de prezent vor presupune introducerea unui sufix specific între temă și desinență.

Tema de prezent + Sufixul specific + desinențele verbale.

**Indicativul imperfect =** Tema de prezent[[1]](#footnote-1) a verbului + -BA- (conjug. I şi II)/ -ĒBA- (conjug. III şi IV) + Desinenţele verbale

(active: **m, s, t, mus, tis, nt**;

medio-pasive: **r, ris (re), tur, mur, mini, ntur**)

1 amo, amāre = a iubi

Amare – se taie sufixul -re și se obține tema de prezent *ama-.*

Diateza activă Diateza medio-pasivă

I. ama **ba** m = iubeam amā **ba** r = eram iubit, -ă

Ama ba s ama bā ris / ama ba re

Ama ba t ama bā tur

Ama bā mus ama bā mur

Ama bā tis ama ba mĭni

Amā ba nt ama ba ntur

Video, vidēre. Tema de prezent este *vide*-.

II. vide**ba**m = vedeam vide**ba**r = eram văzut,-ă

videbas videbaris / videbare

videbat videbatur

videbamus videbamur

videbatis videbamini

videbant videbantur

duco, ducĕre Tema de prezent este *duc*-.

III. duc **ēba** m = duceam duc**ēba**r = eram dus,-ă

ducebas ducebaris / ducebare

ducebat ducebatur

ducebamus ducebamur

ducebatis ducebamini

ducebant ducebantur

audio, audīre = a auzi Tema de prezent este *audi-.*

IV. audi**ēba**m = auzeam audi**ēba**r = eram auzit,-ă

audiebas audiebaris / audiebare

audiebat audiebatur

audiebamus audiebamur

audiebatis audiebamini

audiebant audiebantur

Indicativul imperfect al verbului *a fi* **sum, esse, fui**:

eram, eras, erat, erāmus, erātis, erant = eu eram, tu erai etc.

mitto, mittĕre = a trimite

mittebaris = erai trimis,-ă

mittimini = voi sunteți trimiși, -se

Spes agricolarum est saepe vana. = Speranța agricultorilor este adesea zadarnică.

Spes, spei = speranță

Agricola, agricolae = agricultor

Saepe = adesea

Vanus, vana, vanum = degeaba, zadarnic

Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor.

Deus, Dei = Dumnezeu

dominus, domini = stăpân

omnis, omne (adj.) = tot

res, rei = lucru

Deus est dominus omnium rerum.

Numerus anni dierum est stabilis. = Numărul zilelor anului est stabil.

numerus, numeri = număr

annus, anni = an

dies, diei = zi

stabilis, stabile = stabil

În republica romană, credința sclavilor nu era rară. = In re publicā Romanā fides servorum non erat rară.

res publica, rei publicae

Romanus, Romana, Romanum = roman

fides, fidei, *fem.* = credință

servus, servi = sclav

non = nu

rarus, rara, rarum

Segnities puerorum parentibus causa molestiae est. = Lenea copiilor cauzează supărarea părinților. / Lenea copiilor est cauza supărării pentru părinți.

segnities, segnitiei = lene

puer, pueri = copil

parens, parentis = părinte (parentibus – dativ)

causa, causae = cauză, motiv

molestia, molestiae = supărare

Vârfurile munților erau acoperite cu zăpadă veșnică și cu gheață.

Summa montium tegebantur nive perenni et glacie.

Summum, summi, *n.* = vârf

Mons, montis = munte

Tego, tegĕre = a acoperi

Nix, nivis, *fem.* = zăpadă Declinarea a 3-a imparisilabică

Perennis, perenne = veșnic Declinarea a 3-a parisilabică

Et = și

Glacies, glaciei = gheață Declinarea a 5-a.

Observație : *cu zăpadă și cu gheață* = complemente circumstanțiale instrumentale. In latină, complementul instrumental se exprimă cu cazul ablativ. Nu vom folosi nicio prepoziție.

Temă pentru 13 ianuarie 2021

***Turris Babelis***

*Celĕbris est narratio de ingenti turri Babēlis. Post diluvium, multae gentes crescebantur in terra, quae non erant semper prudentes. Tunc una lingua hominum erat. Gentes monebantur audaci viro[[2]](#footnote-2) ut civitatem et ingentem turrim struĕrent usque ad caelum. Acer labor infelicium gentium turrim aedificabat. Descendit autem Deus de caelo et vidit opus audax ac temerarium ; tum confūdit linguas gentium. Deinceps gens gentem non intelligebat. Nonnumquam audacia consilia imprudentia sunt.*

**Observație:**

**Substantivul *turris, turris* are Ac sg. turrim, Abl. sg. turri.**

gens, gentis (fem.) = gintă, neam, popor

narratio,-ōnis, *f.* = poveste struĕrent = să construiască

de (prep.+ Abl.) = despre, din, de la usque ad = până la

ingens,-ntis, *adj.* = uriaş,-ă caelum,-i = cer

turris,-is, *f.* = turn (Ac. *turrim*) acer, acris, acre = îndârjit,-ă

Babĕl,-lis = Babel labor,-oris, *m.* = muncă

post (prep.+Ac.) = după aedifico,-āre = a construi

diluvium,-ii = potop descendo,-ĕre = a coborî

multus,-a,-um = mult,-ă autem = însă

cresco,-ĕre = a creşte opus, opĕris, *n.* = lucrare

quae = care ac = şi

prudens,-ntis, *adj.*= înţelept temerarius,-a,-um = nesăbuit

tunc, tum, *adv*. = atunci confudit = a amestecat

unus, una, unum = unul singur deinceps = de atunci

lingua,-ae, *f.* = limbă intelligo,-ĕre = a înţelege

moneo,-ēre = a sfătui nonnumquam, *adv.* = uneori

audax, audacis, *adj.*= curajos consilium, -ii = sfat

ut, *conj.* = să imprudens,-ntis = imprudent

civitas,-ātis, *f.* =cetate

vir, viri = bărbat

infelix,-īcis = nefericit

1. Tema de prezent se obține de la infinitivul prezent (a doua formă verbală dată de dicționar) prin îndepărtarea sufixului -re la conjugările 1, 2, 4, respectiv a morfemului -ĕre la conjugarea a 3-a. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dacă în enunț există un verb cu funcția de predicat, la diateza pasivă, este foarte probabil că în apropierea lui să se afle un complement de agent (care face de fapt acțiunea). In latină, complementul de agent este exprimat prin dativ fără nicio prepoziției sau cu ablativ precedat de prepoziția *a* cu varianta *ab. A* se folosește înaintea unui cuvânt care începe cu o consoană, iar *ab* înaintea unui cuvânt care începe cu vocală sau cu h. [↑](#footnote-ref-2)