**Конспект лекцій до курсу латинської мови**

**Лекція І. Латина в юриспруденції**

1. Латина і римське право.
2. Коротка історія латинської мови.
3. Графіка.
4. Фонетика.

Римське право, правова система римської імперії та Візантії, яка є основою правових систем сучасних європейських країн, формувалося разом із становленням літературної латини.

Найдавнішими пам’ятками ще долітерного періоду латини є «царські закони» VII та «Закони XII таблиць» V ст. до н. е. Всі 4 періоди розвитку літературної латини: архаїчний, класичний, посткласичний та пізня латина багаті на юридичні твори. «Кодекс Юстиніана» VI ст. н. е., перейменований у XII ст. у «Корпус цивільного права», започаткував законодавство народів західної Європи. До XVIII ст. включно латина в Європі була єдиною мовою юриспруденції. До нашого часу за латиною зберігається статус міжнародної мови в природничих та гуманітарних науках, у тому числі й в юриспруденції.

Латинська абетка, або латиниця, відома всім студентам, адже використовується в більшості європейських, і не тільки, мов.

Читати латинські тексти допустимо, спираючись на фонетику української мови.

Ставити наголос можна на другому або третьому від кінця слова складі, залежно від довжини передостаннього складу.

**Лекція ІІ. Загальні поняття морфології. Іменник (Nomen substantivum) та дієслово (Verbum)**.

1. Структура латинського речення.
2. Іменник.
	1. Граматичні категорії іменника.
	2. Запис іменників у словнику.
3. Дієслово.
	1. Роль дієслова у реченні.
	2. Дієслово «бути» (esse).

Граматика латини подібна до української граматики: імена та дієслова відмінюються. Розуміння латинського речення, а, отже, його успішний переклад, залежить від вміння перекладачем відшукати й вірно перекласти дієслово-присудок. Для цього потрібно вивчити особові закінчення дієслів.

Граматичні категорії латинського дієслова аналогічні до таких українського дієслова: час (tempus), спосіб (modus), стан (genus), особа (persona), число (numerus). Латинські дієслова належать до чотирьох дієвідмін (conjugatio). Дієвідміна, а також основа недоконаного виду, визначаються за активним інфінітивом теперішнього часу, який має закінчення -**re**.

В словнику латинське дієслово подається у формах першої особи однини теперішнього часу активного стану (Praes. ind. act.), цієї ж особи минулого часу доконаного виду активного стану (Perf. ind. act.) та пасивного дієприкметника минулого часу (Part. perf. pass). Наприкінці арабською цифрою позначається дієвідміна.

Важливу роль відіграє дієслово «бути» (esse), тому слід вивчити його інфінітив, форми теперішнього часу та наказового способу.

Відмінок іменника визначається за допомогою відповідної таблиці. При цьому треба бути уважним, адже насамперед слід визначити відміну іменника за допомогою словника (за закінченням родового відмінку однини: -**ae** – I, **-i**– II, -**is** – III, -**us** – IV, -**ei** – V).

В словнику закінчення родового відмінка однини (Gen. sg) подається після форми називного відмінка однини (Nom. sg) і перед позначенням роду.

Граматичні категорії латинського іменника аналогічні таким українського іменника: відміна (declinatio), відмінок (casus), число (numerus), рід (genus).

**Лекція ІІІ. Іменники ІІ відміни (Declinatio II). Особові займенники (Pronomina personalia)**.

1. ІІ відміна іменника.
	1. Правило середнього роду.
2. Особові займенники.

До першої відміни належать іменники переважно жіночого роду (persona, ae *f*). До другої – чоловічого (advocatus, i *m*) та середнього (tabularium, i *n*) родів. В середньому роді завжди однакові форми називного (Nominativus) та знахідного (Accusativus) відмінків. Закінчення множини цих відмінків – **a**.

Особові займенники: **ego** (я), **tu** (ти), **nos** (ми), **vos** (ви). Аналогічно до цих займенників відмінюється зворотний **sui** (себе).

Відповідно до іменників I та II відмін відмінюються прикметники цих же відмін, які в словнику записуються у трьох родових формах у називному відмінку однини (suspectus, a, um). В жіночому роді ці прикметники відмінюються за I відміною, а в чоловічому та середньому – за II .

**Лекція IV.** **Пасивний стан дієслова**.

1. Особові закінчення дієслів у пасивному стані.
2. Praesens indicativi passivi.
3. Пасивна конструкція речення.
4. Пасивний інфінітив (Infinitivus passivi).

Латинські дієслова мають набір особових закінчень активного (-o, -s, -t, mus, -tis, -nt) та пасивного (-or, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur) станів.

В пасивному реченні дійова особа – виконавець дії стоїть у відмінку Ablativus з прийменником **a (ab)**; знаряддя, за допомогою якого виконується дія – у тому ж відмінку без прийменника.

Пасивні інфінітиви мають закінчення -**ri** (-**i**).

**Лекція V.** **Минулий час недоконаного виду. Дієслова, похідні від дієслова «бути» (Imperfectum indicativi et verba sum-composita).**

1. Imperfectum indicativi
2. Діслово «бути» в минулому часі
3. Дієслова, похідні від дієслова «бути».

Часові форми недоконаного виду утворюються за допомогою суфіксів. Суфікси часу Imperfectum indicativi – -**ba**- для I та II дієвідмін, -**eba**- – для III та IV.

Imperfectum дієслова «бути» утворюються від основи **era**-.

За допомогою префіксів від дієслова «бути» утворюються нові дієслова, найважливішим серед яких для перекладу текстів є дієслово **posse** (могти).

**Лекція VI.** **Майбутній час**.

1. Futurum I indicativi.
2. Майбутній час дієслова «бути» та похідних від нього дієслів.

Суфіксами часу Futurum I є -**b**- для I та II дієвідмін, -**a**- та -**ē**- – для III та IV дієвідмін, причому суфікс -**a**- використовується тільки для 1 особи однини.

Futurum I дієслова «бути» утворюються від основи **er**-.

Для того, щоб вірно визначати час дієслів недоконаного виду важливо насамперед вміти за інфінітивом визначити основу цього виду; час розпізнається за відповідними суфіксами.

**Лекція VII.** **ІІІ відміна іменника (Declinatio III)**.

1. Особливості іменників ІІІ відміни.
2. Визначення практичної основи іменника.
3. Способи утворення називного відмінка однини для іменників ІІІ відміни.

ІІІ відміна іменника суттєво відрізняється від інших відмін тим, що об’єднує іменники з основами на різні приголосні та короткий **i**; через це наявні 3 типи відмінювання іменників. Важливо пам’ятати, що відмінкові закінчення приєднуються до т. зв. «практичної основи», яка визначається за родовим відмінком однини.

Форма називного відмінку однини є похідною від основи. Існують 2 основних типи утворення номінатива – сигматичний та асигматичний.

За третьою відміною відмінюються прикметники трьох (3 родових закінчення), двох (спільне закінчення для чоловічого й жіночого родів та окреме – для середнього роду) і одного закінчення (спільна форма для трьох родів).

Аналогічно до прикметників одного закінчення відмінюються активні дієприкметники теперішнього часу (Participium praesentis activi).

**Лекція VIII.** **Доконаний вид дієслова**.

1. Основи та основні форми дієслова.
2. Способи утворення основи перфекта.
3. Perfectum indicativi activi.

Основні форми дієслова подаються у словнику. Основ латинське дієслово має 3: недоконаного виду (інфекта), доконаного виду активного стану (перфекта) та доконаного виду пасивного стану (супіна).

Основа перфекта може бути утвореною за допомогою: 1) суфіксів -**v**-, -**u**- або -**s**-; 2) подвоєння початкового приголосного; 3) подовження кореневого голосного. Основа перфекта може також відповідати основі інфекта.

Час Perfectum indicativi activi утворюється від відповідної основи за допомогою закінчень: -i, -isti, -it, -imus, -istis, -erunt.

**Лекція IX.** **Пасивний стан доконаного виду**.

1. Способи утворення основи супіна.
2. Пасивний дієприкметник минулого часу (Participium perfecti passivi).
3. Perfectum indicativi passivi.

Основа супіна утворюється за допомогою суфіксів -**t** та -**s**. Основа супіна відповідає основі пасивного дієприкметника минулого часу.

Сполучення пасивного дієприкметника минулого часу з формами дієслова «бути» утворюють пасивний стан доконаного виду.

**Лекція X.** **Умовний спосіб дієслова**.

1. Praesens conjunctivi.
2. Способи перекладу латинського кон’юнктива.
	1. Кон’юнктив у незалежному реченні.
	2. Кон’юнктив у підрядному реченні.

Умовний спосіб латинського дієслова має 4 часи: теперішній і три минулих. Praesens conjunctivi утворюється за допомогою суфікса -**a**- (-**e**- – для I дієвідміни).

Кон’юнктив може вживатися у незалежному та підрядному реченні. У незалежному реченні кон’юнктив вживається для позначення такої дії, якої насправді нема, але яка може чи повинна бути.

У підрядному реченні кон’юнктив вживається після сполучників: **ut** (що, щоб); **cum** (коли, тому що, хоча); **si** (якщо, якби).