## BLAI PADRÓ I OBIOLS

# GRAMÀTICA ELEMENTAL DE LA LLENGUA LLATINA 

## BLAI PADRÓ I OBIOLS

# GRAMÀTICA ELEMENTAL DE LA <br> <br> LLENGUA LLATINA 

 <br> <br> LLENGUA LLATINA}

MANRESA
IMPREMTA DE BANT JOSEP
MCMXXXI

És propietat de l'autor, qui es reserva tots els drets

S'ha fet el dipòsit que fixa la llei

## PROLEG

Creiem que ningú es pot dir veritablement culte sense la possessió més o menys ampla de coneixements de la llengua llatina.

I avui que per honor de la nostra terra tenim la Fundació Bernat Metge, que ens posa a l'abast els textos curosament revisats dels clàssics llatins, amb excel'lents traduccions vernacles, és una temptació el voler conèixer els textos originals per tal de fruir tot l'encis de bellesa que enclouen.

Això ens ha decidit a escriure en l'idioma nostrat aquesta Gramatica Elemental, de la llengua llatina, per tal que la nostra joventut tingui un instrument a propòsit que li faciliti els susdits coneixements i pugui aixi copsar en la font la bellesa dels clàssics del Laci.

En escriure aquesta Gramatica hem defugit de molts dels empirismes $i$ rutines dels quals es feia massa abús, tractant-se fet i fet d'una disciplina cientifica, doncs, no ens hem proposat pas planejar un mètode pràctic per a parlar i escriure el llatí. Si algun dia s'esdevé l'adopció d'aquesta llengua com a llengua universal, cosa que molts propugnen amb raons de pes, amb les quals estem completament d'acord, aleshores potser convindrà publicar mètodes pràctics per a l'estudi d'aquesta llengua per l'estil dels que s'usen per aprendre les llenguies vives.

Hem prescindit fins on ens ha semblat possible del carregament de regles amb llurs interminables excepcions, que no fan més que obscurir l'enteniment i fadigar la memòria.

En certs casos, i per les raons que veurem en el cos de l'obra, emprarem en aquesta nostra Gramatica la $j$ per la $i$ i la
v per la $u$ bandejades en les edicions dels textos de la Fundació Bernat Metge.

Altrament accentuarem sempre les paraules de tres o més sil'labes per tal que els que comencen a estudiar el llati s'acostumin de bon principi a llegir correctament.

Qui vulgui profunditzar l'estudi del llatí cal que llegeixi a bastament els clàssics, faci estudis analítics damunt els textos llurs $i$ es dediqui intensament a la traducció dels mateixos. Altrament convé sovintejar les pràctiques de versió del català al llati.

Fent això, utilitzant un bon diccionari i si cal una bona gramàtica per a consultes, es pot anar molt enllà.

Per la nostra part restarem satisfets, si amb el nostre text podem fer un servei a la nostra terra, encara que sigui minim.

L'AUTOR

Manresa, 20 de setembre de 1931.

## INTRODUCCIO

1. Idioma (') ollengua és el conjunt de paraules ic combinacions de les mateixes, usades per un poble per tal d'expressar els seus pensaments.
2. Gramâtica (') és l'art de parlar i escriure amb correcció una llengua. Per tant gramàtica llatina és l'art de parlar 1 escriure amb correcció la llengua llatina.

Els nostres discursos sien parlats o escrits es componen de sèries de proposicions expressivés dels nostres judicis interns pels medis sensibles de la paraula o dels signes gràfics; les proposicions es formen de l'encertada combinació d'un cert nombre de paraales amb les quals manifestem les idees; $i$ les paraules no són res més que una ordenada successio de sons articulats en el llenguatge parlat ide signes representatius dels mateixos en l'escriptura.
3. La part de la gramàtica que tracta dels sons i dels seus signes representatius és la Fonologia ('); la que s'ocupa de les paraules, expressió de les idees, és la Lexicologia ( ${ }^{\circ}$ ); i la que estudia les proposicions, manifestació dels judicis, és la Crisiologia ( ${ }^{8}$ ).
(1) De tatog, propi i $\delta v o \mu \alpha$, nom; conjunt de noms propis d'un poble.
(2) De үрфф $\mu \mu$, Hetra.
(3) De фwvas, so i $\lambda \dot{\sigma}{ }^{2} 0_{5}$, tractat.

(5) De xplotg, judici i $\lambda 6$ үog tractat.

## PART I - FONOLOGIA

4. Fonologia és la part de la gramàtica que tracta dels sons i signes gràfics com a elements constitutius de la paraula.

D'aquests sons estudiarem: a) el seu nombre i valor; b) llur representació gràfica, ic) la manera de llegir els que no són representats gràficament o que per llur grafia es poden confondre amb altres. Del primer en tracta la Fonètica ('), de la segona cosa l'Ortografia ( ${ }^{2}$ ), i de la tercera l'Ortofonia ( ${ }^{3}$ ).

## CAPITOL I - FONETICA

## 5. La Fonética estudia el nombre i valor dels sons.

En emprendre l'estudi fonològic de la llengua llatina ho farem d'acord amb la manera com és parlada segons la pronunciació romana, avui la més universalitzada.

## NOMBRE I REPRESENTACIÓ DELS SONS

La nostra glotis ( ${ }^{4}$ ) és un instrument musical el més perfet, que podem fer sonar quan expel'lim l'aire dels pulmons. La veu és el so que modifiquem a voluntat nostra segons la part de la boca o de les fosses nasals en què la fem xocar.
6. Els fonemes poden ésser sonors o sords segons estiguin o no acompanyats del so o vibració de les cordes vocals de la glotis.

Fonemes sonors: A, E, I, o, U, B, M, v, D, s (musa musa), L, N, R (coram en presència de), RR (robur fortitud, hórridus hòrrid), G (Genus gènere), G (teGo cobreixo), on (a@nus =anyus anyell).
(1) De $\varphi \omega v \dot{\prime}$, veu, so.
(2) De $\quad \rho \theta \delta_{\xi}$, recte i $ү \rho \alpha ́ \varphi \omega$, escriure.

(4) De $\gamma \lambda \propto \tau \tau \alpha$, llengua.

Fonemes sords: $\mathrm{p}, \mathrm{f}, \mathrm{t}$, ss (sermo discurs, assümere prendre), sc, representant el so de la nostra reix, (discite $=$ dixite apreneu, susciplo $=$ sulxipio agafo), c (caro carn).
7. Sons continus són aquells, la durada dels quals pot perllongar-se tant com se vulgui; i plosius aquells que duren el precís moment de pronunciar-los.

Són continus tots els sons sonors menys $\mathrm{B}, \mathrm{D}, \mathrm{i}$ els sords $\mathrm{P}, \mathrm{ss}, \mathrm{sc}=\mathrm{xeix}$.
Són plosius B, P; D, T, c (esca menjar).
8. Els sons continus poden ésser oberts o tancats, fricatius ('), laterals, vibrants i nasals.

Sons oberts són els que es pronuncien amb major obertura de la boca: $\mathrm{a}, \mathrm{e}, \mathrm{l}, \mathrm{o}, \mathrm{y}$; en contraposició amb els tancats que es pronuncien amb menor obertura del mateix orgue.

La llengua llatina no té sons tancats sino de mitjanament oberts.
Sons fricatius son els que es formen estrenyent la cavitat bucal: $\mathrm{B}, \mathrm{F}, \mathrm{v}, \mathrm{D}, \mathrm{a}, \mathrm{s}, \mathrm{ss}, \mathrm{sc},=\mathrm{xeix}$.

Sons laterals son els que es formen apretant la llengua a les dents o a un punt del paladar anterior, de manera que l'aire és forçat a passar per les vores de la llengua: l .

Són vibrants els sons que es produeixen imprimint un tremolor o vibració al gargamelló o a la llengua: $\mathrm{k}, \mathrm{Rr}$.

Sons nasals són els que es produeizen tancant molt, o completament, la cavitat bucal, de manera que l'aire ha de sortir pel nas: $\mathrm{m}, \mathrm{N}, \mathrm{QN}=\mathrm{Ny}$.

## CLASSIFICACIÓ DELS SONS SEGONS EL LLOC de la cavitat bucal on es produeixen

9. Segons el lloc de la cavitat bucal on es produeixen els sons, es classifiquen en labials, labidentals, linguals, linguodentals, linguoalveolars, prepalatals, mediopalatals i velars.

Són labials els sons que es formen en els llavis: $\mathbf{u}, \mathrm{p}, \mathrm{B}, \mathrm{m}$.
Sons labidentals són els que es formen entre les dents superiors i el llavi inferior: $f, \mathrm{v}$.
(1) De frico, fregar.

Sons linguals són els que es produeixen projectant l'aire damunt la llengua: 0 .

Sons linguodentals són els que es formen entre la punta de la llengua i les dents: $\mathrm{D}, \mathrm{N}, \mathrm{s}, \mathrm{ss}, \mathrm{T}$.

Són linguoalveolars els que es formen entre la punta de la llengua i els alveols: $\mathrm{L}, \mathrm{R}, \mathrm{Rr}$.

Són prepalatals els que es produeixen entre la part anterior de la llengua i la part anterior del paladar: a (genus, gènere; aigno, engendro), $\mathbf{s c}=\mathrm{xeix}$.

Els sons mediopalatals es formen entre la part superior o pla de la llengua i el paladar dur: $\mathrm{I}, \mathrm{GN}=\mathrm{Ny}$.

Els sons velars es produeixen entre l'arrel de la llengua i el vel del paladar: $\mathrm{E}, \mathrm{c}(\operatorname{arca}) \mathrm{G}(i m a ́ \mathrm{G} o)$.

El so de la a no es classifica en cap lloc de la cavitat bucal perquè surt de la glotis sense trobar en aquella obstacle sensible.

Resumint el que fins ara hem dit, tenim que la llengua llatina parlada d'acord amb la pronunciació romana posseeix els següents sons:
p, so labial plosiu, sord, de les nostres paraules catalanes pare, Josep, ex.: pater, pare; deinceps, després.

B, so labial plosiu, sonor, de les nostres paraules bèstia, abdicar, ceba, ex.: scríвo, escric; obrüptus, abrupte.
m, so labial nasal, sonor, com en les nostres paraules maduixa, ample, cami, ex.: átomus, àtom; imbrex, teula; coram, en presència de.
u , so labial sonor, tonic, dels nostres mots pur, corrua, ex.: agnus, anyell; útinam, tant de bo.

F, so labidental fricatiu, sord, com en les nostres paraules foc, serafi, baf, ex.: fumus, fum; confúndere, confondre.
v, so labidental fricatiu, sonor, com en les paraules verge, anava, vi, tal com es pronuncien a Reus, Valls i Vendrell, ex.: vinum, vi; dívinus, divi.

0 , so lingual sonor, obert, com en les nostres paraules vora, còmic: ex. dóceo, ensenyo; amo, estimo.

T, so linguodental, plosiu, sord, com en els nostres mots tela, data, fet, ex.: тérminus, terme; anтe, davant; audiт, escolta.

D, so linguodental plosiu, sonor, com en els mots catalans dama, advent, cadena, ex.: domus, casa; pondus, pes; advéntum, advent; hódie, avui.
ss, 80 tinguodental fricatiu, sord, com en les nostres paraules sant, bàlsam, assignar, ex.: salus, salut; ensis, espasa; passus, que ha patit.
s, so linguodental fricatiu, sonor, com en les nostres paraules camisa, gos, ex.: disinus, ase; corpus, cos.

N, $s 0$ linguodental nasal, sonor, com en els nostres mots cens, gran, niu, ex.: angeluts, angel; natrix, serp d'aigua; unio, unió.

L, so linguoalveolar sonor, com en les nostres paraules pluja, bàlsam, ala, mel, ex: altitudo, altura; albus, blanc; Limax, llimac; caux, calze.
r, so linguoalveolar vibrant, sonor, com en les nostres paraules cera, arma, art, mar, ex: ara, ara; arca, arca; aRS, art; cor, cor.

RR, so linguoalveolar, de vibració perllongada, sonor, com en els nostres mots rata, colrat, conreu, arrel, ex.: rex, rei; horror, horror.
o, so prepalatal fricatiu, sonor, com en les nostres paraules gipó, fageda, viatge, ex.: aens, gent; álaidus, àlgid.
$\mathrm{sc}=$ xeix, so prepalatal fricatiu, sord, dels nostres mots ix, eixam, ex: discite $=$ dixite, apreneu; suscépit $=$ surxepit, prengue.

1, so mediopalatal sonor, com en les paraules catalanes primer, cami, feia, ai, ex.: video, veig; dbbes, abet; judex $=$ iudex, jutje; adjutorium $=$ adiutorium, ajut.
$\mathrm{GN}=\mathrm{NX}$, so mediopalatal nasal, sonor, com en les nostres paraules llenya, any, ex.: aanus = anyus, anyell; coanósco = conyósco, conec.
e, so velar sonor, obert, de les nostres paraules època, puresa, be, ex.: iste, aqueix; dulcédo, dolçor.
c, $s 0$ velar plosiu, sord, com en els nostres mots casa, sucós, curar, creu, clar, ric, ex.: esca, menjar; cor, cor; cúrrere, corre; clavis, clau.
a, so velar fricatiu, sonor, com en les paraules gana, gos, gustar, gradic, glop, ex.: daapae, convits; leao, llegeixo; outur, gola; aldria, gloria; corédere, sortir.

A, so gutural sonor, tònic, de les paraules catalanes all, hostal, sofa, ex.: habeo, tinc; poena, pena.
(3) La a de vibració més perllongada.

VNILV7T VODNGTT VT ヨa SNOS STヨa ISdONIS

## CAPITOL II - ORTOGRAFIA

## 10. L'Ortografia s'ocupa de l'encertada representacio

 gráfica dels sons.Veurem el nombre de lletres, signes representatius dels sons $i$ quan cal escriure les unes o les altres; l'accentuació gráfica de les lletres, que corresponen als sons que poden ésser percudits (51 i 52) ('); la manera de representar els nombres i sistema de numeració dels llatins i com ells usaren les abreviatures.

## NOMBRE 1 REPRESENTACIÓ DE LES LLETRES

11: Els signes grafics amb els quals són representats els sons de la llengua llatina, això ès les lletres, són els segdents:

Signes: A, $a ; \mathrm{B}, b ; \mathrm{C}, c ; \mathrm{D}, \boldsymbol{d} ; \mathrm{E}, e ; \mathrm{F}, f ; \mathrm{a}, g ; \mathrm{H}, \boldsymbol{h}$; Noms: A, Be, Ca, De, E, Ef, $\mathrm{Ge}\left({ }^{2}\right)$, Hac, Signes: $1, i ; \quad J, j, \quad$ K, $k ; \quad \mathrm{L}, l ; \mathrm{m}, \boldsymbol{m} ; \mathrm{N}, n ; \mathrm{o}, \mathrm{o} ; \mathrm{P}, p ;$ Noms: I, Jota, Kappa, El, Em, En, O, Pe, Signes: Q, $q ; \mathrm{R}, \mathrm{r} ; \mathrm{s}, \boldsymbol{s} ; \mathrm{T}, t ; \mathrm{U}, u ; \mathrm{v}, v ; \mathrm{X}, x ; \mathrm{y}, y ; \quad \mathrm{z}, \boldsymbol{z}$. Noms: $\mathrm{Qu}, \mathrm{Er}, \mathrm{Es}, \mathrm{Te}, \mathrm{U}, \mathrm{Ve}$, Ex, Ypsilon ${ }^{3}$ ), Zeta.

El sistema ortogràfic ideal, fóra el que tingués un sol signe per a representar cada so; però com que les llengites són el producte natural d'una evolució secular, per aixó no tenen aquesta simplicitat ortogràfica. Aixf resulta que en la llengua llatina es troben:
a) un signe H , que no representa cap so si no és en els mots mihl i nthll amb els seus compostos.
b) signes senzills que representen un sol so senzill: $\mathrm{P}, \mathrm{B}, \mathrm{m}, \mathrm{U}, \mathrm{F}, \mathrm{v}$, ó, $\mathrm{D}, \mathrm{N}, \mathrm{L}, \mathrm{I}, \mathrm{J}, \mathrm{Y}, \mathrm{E}, \mathrm{H}$, en els mots suara esmentats $\mathrm{K}, \mathrm{Q}$ i A .
c) signes senzills que corresponen a dos sons senzills: $\boldsymbol{s}=\mathbf{s}$, $\mathbf{s s}$; r $=\mathrm{R}, \mathrm{RR}$ i G , (so prepalatal fricatiu, sonor, iso velar fricatiu sonor).
d) un signe senzill que correspon a un so doble: $z=$ ts.
e) signes senzills que representen un so senzilliun so doble: $\tau=\tau i$ $\mathrm{rss} ; \mathrm{c}=\mathrm{c} \mathrm{i} \mathrm{dsc}$.
(1) Els números entre parèntesi fan sempre referència als números dels paràgrafs,
(2) Com en el mot català gerra.
(3) ù\&ıえठ́v o Y grega.
f) un signe senzill que correspon a dos sons dobles: $\mathrm{x}=$ os itcs.
g) uns mateixos signes doblats que representen un so senzill: ss i rr.
h) signes dobles que representen un $\mathbf{8 o}$ senzill: $\mathrm{PH}=\mathrm{F}$; $\boldsymbol{o E}$ i $\mathrm{AE}=\mathrm{E}$; $\mathrm{TH}=\mathrm{T} ; \mathrm{RH}=\mathrm{r} ; \mathrm{sc} ; \mathrm{GN}=\mathrm{NY} \mathrm{i} \mathrm{CH}=\mathrm{c}$.
i) un signe doble que correspon a dos sons diferents dels que representa cada un dels seus elements quan van sols: $x c=c s c$.

Com hem pogut veure hi ha sons representats per més d'un signe: F
 oe, ar; i c per c, hen els mots que hem esmentat, $\mathrm{CH}, \mathrm{K}$ i $Q$.

La importància de l'ortografia es comprèn examinant la gran diferència que hi ha entre algunes paraules que únicament es distingeixen per petites diferències ortogràfiques, cosa que succeeix en totes les llenguies. Així bibo, bec i vivo, visc; aut, o i haud, no; coepi, he començat i cepi, he pres; amávit, estimà i amábit, estimarà; occido, mato i óccido, moro; etc.

Es per això que donarem aci algunes regles per tal de fixar quan cal escriure unes lletres i quan unes altres.

## REGLES GENERALS ORTOGRAFIQUES

12. Tota paraula derivada conserva les mateixes lletres radicals de la primitiva, aixi animális, animal d'ánima, ànima; obediéntia, obediència d'obedíre, obeir.
13. Tota preposició que acaba amb una lletra percussora (51 i 52) i s'uneix a un verb que comença també amb una lletra de la mateixa mena, frequentment muda aquella lletra amb la del verb, com: colligo uneixo, de cum o con i lego; oppúgno ataco de ob i pugno.

Moltes vegades persevera la mateixa lletra de la preposició, així: condúco condueixo, obfírmo persisteixo, inquío investigo. A voltes es muda o conserva, com: ogqánnio o obgánnio murmuro; afféro o a
14. Una lletra percussora no pot doblar-se ni en principi ni en fi de mot; si es dobla en mig ha d'ésser entre lletres que poden ésser percudides: $a_{\text {nnas }}$ any, intélligo entenc; excepte quan els segueix $\mathrm{L}, \mathrm{R}$, com en affligo afligeixo, artribuo atribueixo.

## REGLES PARTICULARS

15. No es poden donar regles concretes referent quan cal escriure els signes senzills $\mathrm{H}, \mathrm{P}, \mathrm{O}, \mathrm{e}, \mathrm{A}, \mathrm{x}$, els dobles AB, oe, sc, GN, $1 \times \mathrm{xc}$. En donarem algunes per quan cal escriure les altres lletres.

$$
\mathrm{B}, \mathrm{U}, \mathrm{~V}
$$

16. S'escriu b i no $v$ sempre que aquest so similar percudeix juntament amb la lo la r, com: Buásius Blai, Brevis breu; en els datius $i$ ablatius en bus $i$ en els temps del verb en bam $i$ en bo.

S'escriu en canvi vi no $b$ en els pretèrits en $v i$ i en els altres temps que es formen dell, ex.: amavl he amat, amaveram havia amat, amaverim hagi amat, amavissem hagués amat, amávero hauré amat, excepte en els pretèrits dels verbs acabats en bo, com: bibi he begut de bibo bec, lambi he llepat de lambo llepo. També s'escriu v en els sufixes avis, avus, evis, evus, ious, etc.

La u no pot percudir sola sinó junt amb la a o la q; pero pot ésser percudida: en ambdós casos és quan s'escriu en lloc de $v$, ex.: sanguis sang, qu $i$ que, urbs ciutat, rubrus roig. En els altres casos s'escriu $v$, com: vita vida.

$$
\mathrm{M}, \mathrm{~N}
$$

17. Davant de $\mathrm{f}, \mathrm{B}, \mathrm{m}$, s'escriu sempre $\boldsymbol{m}$ I no $n$, ex.: impérium imperi, ámbio rodejo, sumмиm summe:

Solament acaben en n els mots, la terminació dels quals és en, com: lumen llum, tubicen trompeta; els greco-llatins com titan tità, lichen liquen; i aquests mots $a$ n per ventura, en vetaci, $i_{\mathrm{N}}$ en, forsan, fórsitan tal volta, non no, quin per què no, tame N també, amb els seus compostos; sin sense, dein després i altres similars per haver suprimit una lletra o sil laba final sine, deinde.

## F, PH

18. La f s'escriu en diccions purament llatines com forma forma, refúgium refugi; ila pH en les hebrees o greco-llatines, com Joseph Josep, sophia sabiduria.

$$
\mathrm{D}, \mathrm{~T}, \mathrm{C}
$$

19. Els únics mots llatins que acaben en $D$ són: $a d a$, apup davant, hauD no, sed però, iD ell, istud aqueix, illud aquell, áliud altre, quid, quod que, amb els seus compostos; tots els altres porten $t$.

Per saber quan cal escriure т о c davant de dues lletres que poden ésser percudides es poden fixar tres regles. La primera és mirar en els noms el llur origen, aixi: judícium judici de judex, jüdicis jutge; pernicies dany del verb neco mato, prudénтia prudència, de prudens, prudéntis prudent; i dóctior més docte de doctus docte. La segona, referent als noms acabats en ius, és veure com fan el vocatiu, aixi: Lauréntius Llorenç perquè fa Laurénti; Lúcius Luci perquè fa Luci. La tercera referent als verbs és mirar com s'escriu la segona persona del present d'indicatiu, aixi: facis en fácio faig, sentis en sénrio, sento.

Les paraules derivades d'una primitiva en la qual no hi ha ni $t$ ni $c$, generalment s'escriuen amb T , aixi: de puer nen, pueritia infantesa.

En paraules propiament llatines s'escriu sempre c davant de $a, o, u$, ex.: caro carn, coram en presència de, cum amb.

L
20. D'aquesta lletra podem dir que es dobla en els superlatius en limus com facfleimus facilíssim, humíleimus humilíssim.

## I, J, Y

21. La i és sempre percudida, ex: Marta Maria; la $J$ sempre percudeix, ex.: ejus d'ell; la y solament s'escriu en paraules greco-llatines, ex.: syntáxis sintaxi. Els noms acabats en $i u s, i a, i u m$ en els casos en $i$ i en is doblen la i com: alin altres, dilis als altres S'exceptuen els vocatius de filius, 1 dels noms propis: ex.: fili fill, Antoni Antoni, Ignatit Ignasi.

$$
\mathrm{CH}, \mathrm{~K}
$$

22. Aquestes grafies s'usen solament en els mots procedents de l'hebreu o del grec, ex.: chérubim querubl, kýrie senyor.

## Q

23. Aquesta lletra s'escriu sempre seguida de $u$, ex.: Quando quan, quia perquè.

$$
s, s s
$$

24. S'escriu s en principi de dicció i al mig després d'un so percussor, representant el so sord; i en mig de dicció entre sons que poden ésser percudits, representant el so sonor, com en els numerals terminats en simus, ex.: centésimus centèsim, millésimus mil lèsim; I en els qualificatius en osus, ex.: gloriósus gloriós, studiósus estudiós.

Quan en mig de paraula representa el so sord, s'escriu ss: talment en els temps del verb substantiu en se i sem, com esse ésser, essem forra, esses fores, etc.; fulsse haver estat, futssem hagués estat fuisses haguessis estat, etc., i en els superlatius en simus, com: doctissimus, doctíssim.

$$
\mathrm{R}, \mathrm{RR}
$$

25. S'escriu $R$ en començament de paraula quan representa el so vibrant perllongat $i$ en mig de dicció, entre mig de sons que poden ésser percudits, quan correspon al so vibrant breu, ex.: áridus àrid.

En mig d'un mot s'escriu Rr quan representa el so vibrant perllongat, com en els superlatius pulchérrimus bellíssim, misérrimus misèrrim.

## a

26. Aquesta grafia s'escriu sempre davant dels sons $e, i$, representant el so prepalatal i davant de $a, o, u$, o davant de qualsevol so que pot ésser percudit, quan percudeix juntament ambla $l, r$, i correspon al so velar, ex.: teges cobreixes, lea $l s$ llegeixes, Pérgamus Pèrgam, spargo escampo, suraunt s'aixequen, cládium glavi, grex ramat.

$$
\mathrm{Z}, \mathrm{TH}, \mathrm{RH}
$$

27. Aquestes lletres s'escriuen solament en paraules hebrees o greco-llatines, ex : zéfirus zèfir, zelus zel, Мaтнías Maties, Panthus Pante, rhetórica retòrica.

Cal tenir present que els llatins no distingien en l'escriptura la $u$ ila la $v$, la $i$ i la $j{ }^{(1)}$ tant si eren sons percudits com percussors. Modernament sempre es fa distinció entre la $u$ i la $v$ almenys en la lectura; però hi ha escrits ( ${ }^{2}$ ), en els quals s'usa sempre la $i$ i la $u$ suprimint en absolut la $j$ i la $v i$ altres en què només s'empren la $j$ i la $v$ quan representen els respectius sons percussors.

També respecte als signes $a e, o e$, cal notar que antigament s'escrivien units així $\alpha, \alpha$, però ara s'ha generalitzat l'escriure'ls separats, encara que hi ha llibres en què s'usen sempre units i altres en què s'empren així solyment per a les majúscules.

## SISTEMA NUMERIC ROMA

28. Els signes gràfics de què es valien els llatins per a representar els números eren algunes de les lletres de l'alfabet. La I indicava un, la $V$ cinc, la $X$ deu, la $L$ cinquanta, la $C$ cent, la D cinc-cents i la M mil.
(1) Aquest signe s'introduí durant els segles del Renaixement per a representar el so percussor de la $i$.
(2) Com hem dit en el pròleg, els textos de la Fundació Bernat Metge.

Damunt aquestes lletres bastien, segons Plini, el seu sistema de numeració, com segueix:

| I | 1 |
| ---: | ---: |
| V | 5 |
| $\mathbf{X}$ | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D o bé IO | 500 |
| M o bé CIO | 1.000 |
| IOO | 5.000 |
| CCIOO | 10.000 |
| IOOO | 50.000 |
| CCCЮOO | 100.000 |
| IOOOO | 500.000 |
| CCCCIOOOO | 1.000 .000 |

29. Repetint els signes $I, X, C, M$, fins a tres o quatre vegades, s'indicava que es sumaven, ex : II dos, XXX trenta, CCCC quatre-cents, $M M$ dos mil.
30. Quan s'ajuntaven dos signes diferents, si el menor estava abans es restava del major i si anava després del major s'hi sumava, ex.: CM nou-cents, LX seixanta.
31. Si volien expressar quantitats més elevades repetien les lletres o grups de lletres numerals, ex: MM o bé CIO-CIO dos mil; CCCCIOOO3-CCCCIOOOO dos milions.

Com es pot notar a cop de vista el sistema de numeració aràbic, desconegut en els temps del llatí clàssic, és molt més senzill.

Aixi com hem inclòs dintre l'Ortografia la representació gràfica dels números, ens ha semblat també escaient incloure-hi la manera com els llatins usaven les abreviatures i transcriure'n algunes.

## ABREVIATURES

32. Les abreviatures eren usades amb molta frequència entre els llatins. Aixi veiem que les empren en els noms, cognoms i sobrenoms de persones, en els titols de dignitat i coma-
nament, en els mots de parentiu, en les missives, en fórmules de molt ús, en els epitafis i en els pesos i monedes.

En transcriurem unes quantes:

| c. | Cajus |
| :---: | :---: |
| Cor. | Cornélius |
| T. | Tûllius |
| Afr. | Africdnus |
| Pont Max. | Pontifex Mdximus |
| Imp | Imperdtor |
| Cos. | Consul |
| Coss. | Connsules |
| Eq. M | Equitum Magister |
| $F$. | Filius |
| $A v$. | Avus |
| Pr. | Prónepos |
| S. P. D. | Salutem plúrimam dat |
| S.P.Q.R. | Senátus populüsque romdnus |
| A.U.C. | Ab urbe condita |
| S. C. | Senátus consúltum |
| J. O. M. | Jovi Óptimo Máximo |
| D. M. | Dits mdnibus |
| $B . M$ | Bene merénti |
| B. $Q$. | Bene quiéscat |
| B. V. | Bene váleat |
| S T. T. L. | Sit tibi terra levis |
| $L$ | Libra (рев) |
| H. S. | Sestértius (moneda) |

## CAPITOL II - ORTOFONIA

33. L'Ortofonia ensenya la manera de Ilegir com cal els sons que no són representats gràficament o que per llur grafia es poden confondre amb altres

Ultra del que anunciem explicitament en aquesta definicio, estudiarem en aquest indret les articulacions dels sons ila valor fonica d'altres signes gràfics anexes a les mateixes.

Com vàrem indicar en la Fonètica (5), en llegir o parlar el llati ens atendrem a la pronunciació romana.

Ens ocuparem solament aqui dels sons que es poden confondre amb altres, car els demés ja els deixem per ben estudiats en la Fonètica.

COM CAL PRONUNCIAR ELS SONS DE LA LLENGUA LLATINA
34. Els sons que poden ésser percudits representats per les grafies $A, E, A E, O E, I, Y, O, U$, es pronuncien mitjanament oberts com es fa a la Catalunya vella en les paraules all, sofà, època, puresa, primer, cami, còmic, vora, pur, corrua.
35. La $u$ precedida de $g$ o $\boldsymbol{q}$ es pronuncia sempre, ex.: sanguis sang, quidam algú.
36. La PH representa el so de la $f$.
37. La v s'ha de distingir sempre de la $b$ tal com es fa a Reus, Valls, Vendrell, etc., en els mots catalans.
38. La s entre dos sons que poden ésser percudits i al final de paraula, és sempre sonora com en el mot casa, ex.: ás $t$ nus ase, misericórdia misericòrdia, corpus cos.
39. La l quan es troba doblada es parteix sempre i es pronuncia cada so com a senzill, igualment com en el mot collegi, ex.: ille $=$ if le aquell.
40. La a davant de $e, i$, es pronuncia com en les nostres paraules fageda, gipó, ex.: gens gent, d/aidus àlgid.

Si va, però, precedida d'un so que pot ésser percudit, correspon a la c un so doble de d i del mateix so anterior, ex.: áaimus $=$ ádaimus fem, lécere $=$ lévgere, llegir.
41. El grup sc es pronuncia igual que la nostra $x$ en $x i-$ prer, eixam, ex.: scio $=$ xio se, díscite $=$ dixite apreneu, suscépit $=$ suıxépit prengué.
42. La jes pronuncia com la i en els nostres mots iode, feia, ai, ex.: judex $=$ iudex jutge, adjutórium $=$ adiutórium ajut.
43. La on es pronuncia talment com el grup ny de nyàmara, llenya, ex.: onomos $=$ nyomos gnom, a onus $=a_{\text {nyus }}$ anyell, coonóscere $=$ conyóscere conèixer.
44. La c seguida dels sons $e, i$, es pronuncia $t x$ com en els nostres mots atxa, escletxa, ex.: benedicere $=$ beneditxere beneir, fácio $=f a ́ \mathrm{xx} i o$ faig.
45. El grup ch representa el so de $c$ davant de $a, o, u$, ex.: снáritas $=$ cáritas amor.

El mateix so representa la h solament en els mots $\boldsymbol{m i} \mathrm{H} i$ a mi, niнil res i els seus compostos.
46. La $\quad$ en mig de paraula, precedida d'un so que pot ésser percudit i davant d'altres dos sons de la mateixa mena el primer dels quals és $i$, té un so equivalent a la combinació $t s$ en el mot català sotsobre, ex.: oraтio = oratsio oració, graтia $=$ gratsia gràcia.

També en mig de paraula, però precedida d'un so percussor i seguida d'altres dos sons que poden ésser percudits, té el so de ss, sentint-se apenes el so de la $t$, ex.: scientia $=$ $\operatorname{scien}(t)$ sia ciència.

S'exceptua el cas en què el so percussor precedent siga $s$, gs, que llavors la t conserva el so de la $t$ plosiu, sord, talment com en la paraula catalana cristià, ex.: quéstio, qüestió, $m i x$ тio barreja.
47. La $z$ té el so corresponent a $t$ sorda i $s$ sonora com en els mots metzina, agonitzar, ex.: Zaqueus = Tsaqueus Zaqueu, scandalizat $=$ scandalitsat escandalitza.
48. Quan davant de $e, i$, concorren dues cc la primera generalment sona $t$ i la segona $x$ com en els mots fletxa, morratxa, ex.: ecce $=e_{\text {Tx }} e$ heus aci, accedo $=a_{\text {Txed }}$ m'acosto.
49. La x davant d'un so que pot ésser percudit es pronuncia css com en el mot fixar = ficsar, ex.: Xystus = Csystus Sixte, dixit $=$ dicsit digué.

S'exceptuen els compostos de ex en els quals la x es pronuncia gs sonores com en examen = egsamen, ex.: exaudire $=$ easaudíre escoltar, exórdium $=$ easórdium exordi.
50. Quan s'escau el grup xc davant de $e, i$, la primera lletra es pronuncia com la $c$ davant de $a, o, u$, i la segona com la nostra xex, ex.: excélsis = ecxélsis en les altures.

## SÍL•LABES I ARTICULACIONS. - SONS PERCUDIBLES <br> I SONS PERCUSSORS

51. Els sons o es troben sols en el mot, o s'articulen ells amb ells. En tots dos casos s'anomenen sillabes.

Les paraules es componen d'una o vàries sil labes.
52. En tota sillaba hi ha un so només percudit i un o varis sons percussors.
53. Els sons que poden ésser percudits són els únics que es poden trobar sols formant silllaba, ex.: a, a, gráti-A gràcia, ètiam també, i-ter cami, fili-1 del fill, De-o a Déu, o-ra prega, u-ter un dels dos. Tots els altres sons són percussors.
54. Dels sons percudibles poden ésser percussors i iu, sols o acompanyats dels que només poden ésser percussors, ex.: hev, her ai, qui que, cláustrum claustre.
55. Un so percudit ho pot ésser per un o més sons percussors adés anteriors, adés posteriors, o anteriors i posteriors alhora, ex.: do-mi-Nus senyor, om-Nis tot, ar-BOR arbre, mens enteniment, flu-men riu, plebs plebs.

[^0]veu, ex.: au-rum or, quae que, eu-ge ola!, queis als qui; perd parlant amb propietat i logica, tota sill laba és pronunciada amb una sola emissio de veu, sigui composta dels sons que es vulgui. Es per aixó que nosaltres no $s$ enyalarem aquests grups de sons amb aquella nomenclatura.

Altrament es deien diftongs contra tota raó de oe, yi que es pronuncien com els sons senzills $e, i$, ex.: poénitet $=$ penitet em pesa, aetas $=$ etas edat, Harpyia = Harpia Harpia.

Alguns gramàtics sembla que han previst la teoria que hem sentat nosaltres dels sons percussors i percudits quan parlen de sons que fereixen (hieren).

## DIERESI I ACCENTS

56. Conjuntament amb les grafies dels sons s'usen uns altres signes grafics com la dièresi (') i els accents.

La dièresi podem dir que afecta als signes representatius dels sons i tot el més a la unió dels sons o síl labes; it els accents, àdhuc que es marquin damunt d'un so percudible, afecten més bé a les sil'labes i encara més a la paraula tota.
57. La dièresi ( ${ }^{(\cdot)}$ serveix per desfer els dobles signes ae oe per tal que es pronunciîn tots dos, ex.: aër $=a-e r$ aire, poëta = po-éta poeta.

Abans s'usava en alguns casos damunt la $u$ per remarcar que calia pronunciar-la quan seguia la $g$ o la $q$, ex.: qüéstio, qüestió.
58. D'accents n'hi ha de tres menes: l'agut ('), el greu (') $i$ el circumflex ( ${ }^{\wedge}$ ). L'accent agut correspon a l'accent tònic en els casos que es grafia, l'accent greu s'ha fet servir per distingir paraules iguals de distintes categories i l'accent circumflex per diferenciar els casos dels noms i remarcar quan un mot és sincopat.

Com que els accents, segons hem dit, tenen més relació amb les paraules que amb els sons o sil labes hi insistirem en la Lexicologia.
(1) De otolptotry divisió.

## EPfleg <br> SONS I MANERA COM S'HAN REPRESENTAT I ES REPRESENTEN EL PERQUE NO INCLOEM LA PROSODIA EN LA GRAMATICA

Com a resum de tot el que hem tractat sobre tes fonies i les grafies posem el seguent epileg a la Fonologia.

| Sons | Com els representarem | Com son o han estat representats |
| :---: | :---: | :---: |
| P | P, p | P, p |
| B | B, b | B, b |
| M | M, m | M, m |
| U | $\mathrm{U}, \mathrm{U}, \mathrm{V}, u, u^{\text {u }}$ | $\mathrm{U}, \mathrm{U}, \mathrm{V}\left({ }^{1}\right), \underline{u}, \dot{u}, \dot{u}, \hat{u}, \underline{u}, v$ |
| F | $\mathrm{F}, \mathrm{Ph}, f, p h$ | $\mathrm{F}, \mathrm{Ph}, f, p h$, |
| v | V, $v$ | $\mathrm{V}, \mathrm{U}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}$ |
| 0 | O, ó, o, ó | O, O, o, o, $\mathrm{o}, 0$ |
| T | T, Th, t, th | T, Th, t, th |
| D | D, d | D, d |
| SS | S, $s, s s$ | S, s, ss |
| S | $s$ | $\boldsymbol{s}$ |
| N | N, $\boldsymbol{n}$ | N, $\boldsymbol{n}$ |
| L | L, $l$ | L, $l$ |
| R | $r$ | $r$ |
| RR | R, $r, r r$ | $\mathrm{R}, r, r r$ |
| G | G, $g$ | G, $\boldsymbol{g}$ |
| SC | Sc, SC | Sc, sc |
| I | $\mathrm{I}, \mathrm{l}, \mathrm{J}, \mathrm{Y}, i, i, j, y$ | $\mathrm{I}, \mathrm{i}, \mathrm{J}, \mathrm{Y}, i, i, i, t, j, y$ |
| ON | On, gn | $\mathrm{G} \boldsymbol{n}, \mathrm{gn}$ |
| E | $\mathrm{E}, \mathrm{E}, \mathrm{A} e, \mathrm{O} e, \mathrm{~A} e ́, \mathrm{O} e ́$ $e, \dot{e}, \dot{e}, a e, o e, a \dot{e}, o e ́$ | $\mathrm{E}, \mathrm{E}, \mathrm{A} e, \mathrm{O} e, \mathrm{Ae}, \mathrm{O} e$ <br>  |
|  |  | $\begin{aligned} & e, \dot{e}, \dot{e}, e, e, \dot{e}, a e, o e, a \dot{e}, o e ́ \\ & \alpha, \alpha, \dot{e}, \dot{e} \end{aligned}$ |
| C | $\mathrm{c}, \mathrm{ch}, \mathrm{K}, \mathrm{Q}$ | $\mathrm{C}, \mathrm{Ch}, \mathrm{K}, \mathrm{Q}$ |
|  | $c, c h, k, q, h$ | $c, c h, k, q, h$ |
| A | A, $\mathbf{A}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}$ | $\mathrm{A}, \mathrm{A}, a, \dot{a}, \dot{a}, \dot{a}$ |
| TSS | $t$ | $t$ |
| TS | Z, $\boldsymbol{z}$ | Z, $\boldsymbol{z}$ |
| TX | C, c, cc | c, c, cc |
| DG | $g$ | $g$ |
| GS | $\boldsymbol{x}$ | $\boldsymbol{x}$ |
| css | $\mathrm{x}, \boldsymbol{x}$ | $\mathrm{X}, x$ |
| CX | $x C$ | $x C$ |
| $\left({ }^{2}\right)$ | H, $h$ | H, $h$ |

(1) En tots temps en les inscripcions.
(2) Quan no representa cap so.

Si entenguéssim que la Prosòdia (') ha d'anar dintre la Gramàtica, la Fonologia fóra el lloc indicat on s'hauria d'incloure; però, segons la definició tradicional de la Gramàtica, art de parlar $i$ escriure amb correcció una llengua, entenem que la Prosòdia sobra i deu bandejar-se d'aquest art.

La Prosoddia estudia la quantitat de les sil•labes, que classifica en breus, llargues i indiferents, això és, el fonament de la melodia (') i l'accent prosòdic que marca el ritme (') de l'oració o discurs i del poema o composició poètica en vers.

Una cosa, doncs, és la correcció en el llenguatge i altra la musicalitat o aquella cantarella especial, desconeguda per nosaltres, amb què els grecs illatins declamaven la prosa o el vers.

És per això que nosaltres inclouriem la Prosòdia dintre la Preceptiva literària o Retòrica i no dintre la Gramàtica, i molt menys encara dintre una gramàtica elemental.
(1) De $\pi \rho \sigma_{\sigma}$, per a i $\varphi \delta \dot{\eta}$, cant.
(2) De $\mu \dot{\text { ®ो }} 0$, , cant.
(3) De pü $0 \rho$, ritme, moviment dels sons subjectes a una mida,

## PART II - LEXICOLOGIA

59. Lexicologia és la part de la gramàtica que estudia les paraules, elements constitutius de les proposicions, amb les quals es forma el discurs.

Comprèn l'Analogia (1), l'Etimologia ('), ila Moriologia ('). L'Analogia tracta del nombre i categories (') de les paraules i dels seus accidents, l'Etimologia del llur origen i formació i la Morfologia de les modificacions que poden sofrir.

## CAPITOL I - ANALOGIA

60. L'Analogia estudia el nombre i categories de les paraules, amb les quals es formen les proposicions, i els accidents que en elles poden ocórrer.

## CATEGORIES I ACCIDENTS GRAMATICALS

61. Segons les idees que representen, les paraules poden classificar-se dintre les vuit categories gramaticals nomenades nom substantiu ( ${ }^{5}$ ), nom adjectiu ( ${ }^{8}$ ), pronom ( ${ }^{7}$ ), verb ( ${ }^{8}$ ), adverbi ( ${ }^{9}$ ), preposicio ( $\left.{ }^{(9}\right)$, conjunció (') i interjeccio ( ${ }^{(1)}$ ).
(1) De dvá a través i $\lambda$ 人 Yos paraula. Diferents paraules.

(3) De $\mu \delta \rho \varphi о \varsigma$ forma i $\lambda$ бүоя paraula. Formes dels mots.

(5) De substantivus, que està o permaneix per ell mateix.
(6) De ad i jácere, estar junt.
(7) De pro i nomen, en lloc del nom.
(8) De verbum, paraula. La paraula per excel-lència.
(9) De ad i verbum, junt al verb.
(10) De prae i pónere, posar davant.
(11) De cum i júngere, unir mútuament.
(12) De inter i jdcere, estar posat entremig.

En llat! no existeix l'article, car els accidents de gènere i nombre del substantiu, adjectiu i pronom es determinen per les desinències de la declinació.
62. Les paraules de les primeres quatre categories són variables, car es presenten en el discurs amb diversitat de terminacions i les de les quatre últimes són invariables, car no canvien de terminació.
63. Les variacions de terminació expressen els accidents gramaticals, que són les alteracions que sofreixen les paraules variables, per tal de designar diferents relacions.

## NOM SUBSTANTIU

64. Nom substantiu, és el que indica una substancia i serveix per senyalar les persones o coses.

Exemples:
Isidórus, Isidre. Minortsa, Manresa. leo, lleó. Blạsias, Blai. Tiber, Tiber. mensa, taula. Antónius, Antoni. Ausetónia, Ausetània. arbor, arbre.
65. Poden ésser concrets i abstractes (1) segons designin una persona o cosa que subsisteix per ella mateixa, sigui realment, o segons la manera de concebre-la.

Exemples:
Concrets: Joseph, Josep. Abstractes: virtus, virtut.
canis, gos. petra, pedra.
amor, amor. pulchritúdo, bellesa.
66. Els concrets es divideixen en propis i comuns. Propis són els que s'apliquen a una persona o cosa individual i determinada i comuns els que es poden aplicar a moltes persones o coses indeterminades.
(1) De $a b s$ o $a b$ i tráhere, separar, Isolat de Ia matèria.

Exemples:

Propis: Joánnes, Joan.
Gállia, Gàl`lia.
Barcíno, Barcelona.

Comuns: múlier, dona, dngelus, àngel. pulvis, pols
67. Els comuns poden ésser individuals i collectius. Individuals quan convenen a cada una de les persones o coses que signifiquen, i col lectius quan es poden aplicar a una agrupació, com a tal, però no a cada un dels seus components.

Exemples:
Individuals: miles, soldat. Col lectius: exercitus, exèrcit.
agnus, anyell:
vitis, cep.
grex, remat.
vínea, vinya.

NOM ADJECTIU. - ADJECTIUS QUALIFICATIUS
GRAUS DE COMPARACIÓ
68. El nom adjectiu, és una paraula que es junta al substantiu per tal de qualificar-lo o determinar-lo. Exemples: pastor bonus bon pastor, hic liber aquest llibre.

L'adjectiu no pot estar en les proposicions sense un substantiu expressat o callat. Expressat: Dux prudens superabit hostes, El cabdill expert vencerà els enemics. Callat: Impius perhibit, això és, Homo imptus perhibit, L'impietós es perdrà. :
69. L'adjectiu pot ésser qualificatiu o determinatiu. EI qualificatiu expressa les qualitats o maneres d'ésser del substantiu; el determinatiu l'extensió amb que es pren, o alguna altra relació del substantiu.

Exemples:
Qualificatius: hirúndo Agils, oreneta àgil.
homo valentínus, home valencià. liber aureus, llibre auri.
Determinatius: aliqua múlier, alguna dona duo mílites, dos soldats. IPSE puer, el mateix noi.
70. Els adjectius quálificatius poden expressar la qualitat de tres maneres, anomenades pels gramatics graus de comparacio.
71. Aquests graus són: el positiu, que anuncia senzillament les qualitats de les persones o coses, ex.: Jesus bonus, Jesús bo; avis rara, ocell rar. El comparatiu, que les anuncia amb relació a altres persones o coses o àdhuc qualitats, ex.: Petrus ditior Joánni, Pere més ric que Joan; aurus mélor argénto, l'or millor que l'argent; Antónius prudéntior quam sápiens, Antoni més prudent que savi. I el superlatiu, que les anuncia en un grau suprem, ex.: Franctscus pauperrimus, Francesc pobríssim.

Solament poden formar-se comparatius i superlatius dels qualificatius susceptibles d'augment o disminució. Aixi és que no es poden formar dels qualificatius de nació o pàtria, com graecus, grec; egarénsis, egarenc $=$ terrassenc; ni dels diminutius, com tenellus, tendret; ni dels que signifiquen materia, com dureus, auri.

Encara que siguin susceptibles d'augment o disminució tampoc es poden formar comparatius i superiatius dels adjectius acabats en bundus, com sitibúndus, assedegat; i d'alguns altres, com almus, benaurat; frági$f e r$, fructffer, etc.

## ADJECTIUS DETERMINATIUS

72. Dels adjectius determinatius, uns són anomenats numerals i altres pronominals. Els numerals expressen la idea de múmero, ex.: quaituor, quatre, sextus, sisè; els pronominals les idees de pertenencia, igualtat, identitat, etc., ex.: tuus, teu; idem, ipse, el mateix.

Els adjectius numerals poden ésser cardinals ('), ordinals, distributius, multiplicatius i proporcionals.

Els cardinals indiquen senzillament el número: unus, un; duo, dos; centum, cent.
(1) Del llatí cardinalis, fonamental.

Els ordinals indiquen el número en relacio a un ordre: quintus, el cinquè; séptimus, el setè; milléssimus, el mil'lèsim.

Els distributius senyalen la idea del número per grups: bini, de dos en dos; deni, de deu en deu; octogeni, de vuitanta en vuitanta.

Els multiplicatius la idea de multiplicitat: triplex, el triple; quintuplex, el quintuple; séptemplex, el sèptuple.

Els proporcionals la idea de proporció: quadrúplus, quadruplo; octúplus, octuplo.

Els adjectius pronominals ho són quan concerten amb el substantiu, ex.: Domus tua, la teva casa; i són veritables pronoms quan es posen en lloc del nom trobant-se separats del mateix en una proposició, ex.: Popule meus, quid feci tibi? Poble meu, què t'he fet? (Tibi està en lloc de pópulo).

## PRONOM

73. Pronom és una paraula que es posa en lloc del substantiu. Exemples: Eao cógito, Jo penso (Ego està en lloc de Bld́sius, Blai; homo, home, etc.). Cajus et domus ista? Nostra: De qui és aquesta casa? Nostra. (Nostra, representa Antónii et Silvéstris, D'Antoni i Silvestre; Filiórum Joánnis, Dels fills de Joan, etc.).
74. Els pronoms poden ésser personals, demostratius i relatius. Els personals indiquen les persones que intervenen en la proposició o discurs, ex.: Nos amámus, Nosaltres amem; Tu dormis, Tu dorms. Els demostratius senyalen una relació de proximitat o identitat entre les persones o coses, ex.: HaEC sunt clarióra sole, Aquestes coses són més clares que el sol; Cognitio sui ipsius, dificillima est, La coneixensa d'un mateix és dificilíssima. Els relatius representen una persona o cosa, que ja és expressada en el discurs i a la qual fan referència, ex.: Accépi binas litteras quas mihi scripsisti, He rebut les dues cartes que m'has escrit.

Els pronoms personals són ego jo, tu tu i el demostratiu ille ell, illa ella per la primera, segona i tercera persones del singular i nos nosaltres, vos vosaltres, illi ells, tllae elles per les mateixes persones del plural.

El pronom personal sul d'ell, és reflexiu i expressa que l'acció del
verb recan damunt el mateix subjecte que lexecuta, ex.: Jodnnes diligit se plus quam Deum, Joan s'ama més a ell que a Déu.

Dels pronoms personals en deriven els possessius que, com indica el mot, senyalen la idea de pertenència o possessio, Són els segdients:

| meus, meu | noster, nostre |
| :--- | :--- |
| tuus, teu | vester, vostre |

suus, seu.
Dels possessius noster, vester 1 del genitiu cujus del relatiu quis o qui el que, en deriven els gentilicis que, juntament amb la idea de pertenèns cia, expressen la de patria, religió, bàndol, etc. i són nostras de la nostra pàtria, vettras de la vostra religio, cujas del bàndol del qual.

Els pronoms demostratius són hic aquest, lste aqueix, ille aquell, ipse el mateix, is ell i el derivat d'aquest, idem el mateix. A voltes supleixen els personals, com hem dit suara amb el de tercera persona, i a voltes el relatiu, ex.: Scripsisti mihi binas litteras, has accepi, m'has escrit dues cartes, que he rebut.

Els demostratius lpse, ldem, no tenen la mateixa significacio, malgrat semblar-ho. Ipse s'usa per expressar la identitat o igualtat en general i idem per significar que una persona o cosa és idèntica amb una altra a la qual es fa referència, ex.: Quos llbros habes? Eósdem quos tu, Quins llibres tens? Els mateixos que tu.

El pronom relatiu quis o qui el que, quae la que, quod o quid el que, pot ésser també interrogatiu, aixo és, pot servir per preguntar, ex.: Quid petis? Qué demanes?; o Indefinit, per mitia d'algun dels seus compostos, això és, referir-se a persones o coses Indeterminades, ex.: Áliquis ex vobls me tradet, Algú de vosaltres em trairà.

ACCIDENTS DEL SUBSTANTIU, DE L'ADJECTIU I DEL PRONOM
75. Accidents gramaticals (62), són les variacions que poden sofrir les paraules variables per tal d'expressar diferents estats o relacions de les mateixes.
76. Els accidents del nom substantiu, del nom adjectiu 1 del pronom són el gènere, el número $i$ el cas.
77. El gènere expressa el sexe dels éssers vivents, i per extensió, dels demés éssers.
78. Els sexes, com és sabut, són el masculi i femeni. Però com hi ha éssers incorporis i inanimats, que en llati, per analogia se'ls ha donat el sexe masculi o el sexe femenf i altres cap dels dos sexes, d'aqui ha vingut el gènere neutre, que s'aplica als éssers que no pertanyer ni al sexe masculi ni al sexe femeni.

Exemples de substantius:

| Masculins | Femenins | Neutres |
| :--- | :--- | :--- |
| Gervásius, Gervasi. | Caecilia, Cecilia. | Argos, Argos. |
| leo, lléó. | ovis, ovella. | acer, grèvol. |
| dumus, garric. | malus, pomera. | corpus, cos. |
| angelus, àngel. | virtus, virtut. |  |
| pugio, punyal. | caro, carn. |  |

79. El gènere dels substantius pot fixar-se per la significacid o per la terminacio dels mateixos.
80. Les regles per a conèixer el gènère del substantiu per la seva significació, prescindint de les excepcions, són les seglients:
81. ${ }^{\text {a }}$ Són masculins:
a) els noms propis de varons i els comuns que signifiquen varons o animals mascles, els d'oficis d'homes i els plurals que poden aplicar-se indistintament a homes o dones, ex.: Petrus, Pere; leo, lleó; scriba, notari; paréntes, pares.
b) els noms de vents, mesos, rius i muntanyes, ex.: áquilo, tramuntana; aprllis, abril; Nilus, Nil; Ethna, Etna.
82. ${ }^{\text {a }}$ Són femenins:
a) els noms propis de dona i els comuns que es refereixen a dones o animals femelles i els d'oficis de dona, ex.: Agnes, Agnès; soror, germana; ovis, ovella; lotrix, bugadera.
b) els de ciències i arts, els de regions i ciutats, els d'arbres i plantes, els d'illes i els de navilis, ex.: philosophia, filosofia; pictura, pintura; Catald́unia, Catalunya; Minorisa, Manresa; malus, pomera; menta, menta; Sardinia, Sardenya; Argos, la nau Argos.

[^1]la. Els autors, per tal de distingir-los, els hi solen aplicar els mots mas i fémina, ex.: lepus mas, llebre mascle; áquila fémina, àguila femella:

S'anomenen equivocs els substantius que varien de gènere en variar de significat, ex.: bidens masculi, aixador; bidens femení, ovella; vas, genitiu vadis m., fiador; vas, gen. vassis, neutre, vas.

També hi ha substantius que s'anomenen ambigus per tal com sense variar de significacio, els autors els usen adés en un gènere, adés en un altre. N'hi ha que són usats indistintament com masculins o com femenins, ex.: dies, dia; finis, fi; d'altres que ordinàriament són usats com masculins i rares vegades com femenins, ex.: cinis, cendra; cortex, escorsa; 1 uns tercers que ordinàriament són usats com femenins i excepcionalment com masculins, ex.: talpa, taup; ficus, figuera.

De les regles per a fixar el gènere del substantiu per la terminació en tractarem en la Morfologia.
81. Els adjectius, que no són substàncies sinó qualitats i els pronoms, que pròpiament tampoc són substàncies, no es pot dir que tinguin gènere, sinó és en quant es refereixen a un substantiu i per això se'ls apliquen també els gèneres.

Exemples d'adjectius:

Masculins
bonus, bo.
brevis, breu. prudens, prudent.
totus, tot.
tres, tres.
plus, més.

Femenins
bona, bona.
brevis, breu.
prudens, prudent.
tota, tota.
tres, tres.
plus, més.

Neutres.
bonum, bo. breve, breu. prudens, prudent. totum, tot. tria, tres. plus, més.

Exemples de pronoms.
$t u$, tu.
nos, nosaltres.
meus, meu.
nostras, del nostre bàndol.
hic, aquest.
$i s$, ell.
quis o qui, el que.
quisque, quiscun.
aliquis, algú.
$t u$, tu.
nos, nosaltres.
mea, meva. meum, meu.
nostras, del nostre bàndol.
haec, aquesta.
$e a$, ella. quae, la que.
quaeque, quiscuna.
áliqua, alguna.
nostras, del nostre bàndol.
hoc, aquest.
$i d$, ell.
quod o quid, el que.
quodque o quidque quiscun.
áliquod o áliquid, algú.
82. El gènere dels adjectius i pronoms es coneix per la terminació, o per la persona o cosa a qui s'apliquen, o en lloc de la qual es posen.
83. Número és l'accident gramatical que serveix per a palesar si es parla d'un o de varis.
84. Els números són dos singular i plural. Singular quan es parla d'un de sol, ex.: Paulus, Pau; áries, xai, i plural quan es parla de dos o més, ex.: mflites, soldats; arietes, xais.

El número, tal com hem dit del gènere, convé pròpiament al substantiu; no obstant s'atribueix a l'adjectiu en quant concerta amb el substantiu, i al pronom en quant el substitueix.

Cal advertir que hi ha substantius que segons si son usats en singular o bé en plural varien de gènere, ex.: caelum, neutre, el cel; caeli, masculf, els cels.
85. Cas, anomenat aixi perquè es desprèn o cau del nominatiu, és la diferent terminació i consegüent significacio que prenen el substantiu, l'adjectiu i el pronom.
86. Els casos són sis: nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu ('), vocatiu (') i ablatiu (').

El nominatiu denota el subjecte o origen de l'acció; el genitiu, el posseidor de la cosa; el datiu la persona o cosa a qui va indirectament l'acció; l'acusatiu, la persona o cosa terme directe de l'acció; el vocatiu la persona o cosa personificada amb qui parlem; i l'ablatiu, les circumstàncies de l'acció.

En llaty, igual que en altres llengies, les proposicions es poden resoldre per un verb en forma passiva illavors el nominatiu representa la persona o cosa que rep l'accio del verb i l'ablatiu el subjecte que 1'executa.
(1) Del llatí acusativus. Palesa que la persona o cosa que està en aquest cas és la que rep l'acció del verb.
(2) Del llatí vocativus. Cas que serveix per a cridar pel nom.
(3) Del llatí ablativus. Indica que les persones o coses són portades a aquest cas per mitjà d'una preposició, o sense ella.

Les variacions que tenen el substantiu, l'adjectiu i el pronom, mitjançant els exponents de cas, és el que s'anomena declinació ('). D'ella ens ocuparem, com cal, en la Morfologia, que és el seu lloc propi.

## VERB

87. Verb és la parauia o categoria gramatical que expressa l'essència o existència i l'accio o passió de les persones o coses, junt amb la idea de temps.

El verb, $\lambda$ óyos en grec i verbum en llatit, és la paraula per excel-lència. Amb ell sol o acompanyat de les altres categories gramaticals s'anuncia una proposició, el qual no succeeix amb les demés paraules.
88. El verb per la seva naturalesa és substantiu i adjectiu o atributiu. El substantiu anuncia l'existència en general, ex.: Sum, Sóc; l'adjectiu anuncia la idea d'existència juntament amb la d'alguna acció o estat, ex.: Lego, Llegeixo; Dórmio, Dormo.
89. L'adjectiu es divideix en transitiu i neutre o intransitiu. Transitiu quan l'acció passa a una persona o cosa que la rep directament; intransitiu quan el verb denota estat o acció que no va directament a una altra persona o cosa.

Per la seva forma el verb es divideix en regular, irregular, impersonal, deponent ( ${ }^{( }$), etc.

## ACCIDENTS DEL VERB

90. Accidents del verb, semblantment al que vàrem dir dels accidents gramaticals en general (63) i amb referència al substantiu, adjectiu $i$ pronom, són les variacions que el verb pot sofrir per tal d'expressar diferents estats o relacions.
91. Els accidents del verb són les veus ('), modes, temps, números i persones.
(1) Del llatí declind́tio, variació dels noms pels casos.
(2) Del llatí depónens, éntis, que deixa la significació pròpia per prendre'n una altra.
(3) Del llatí vox, veu. Expressa si el verb està en situació activa o passiva.
92. Veu és aquella caracteristica del verb que indica si el subjecte executa o rep l'acció.
93. Les veus són activa i passiva. L'activa denota que el subjecte executa l'accio, ex.: Filius diligit, El fill estima; la passiva expressa que el subjecte rep l'acció, ex.: Filius diliolTUR, Ell fill és estimat.
94. Mode és l'accident que expressa la manera de fer-se l'acció.
95. Els modes pròpiament tals, o sigui, els que els gramàtics anomenen personals, són tres: indicatiu, imperatiu i subjuntiu (')

L'indicatiu presenta l'acció d'una manera directa, ex.: Ille dormit, Ell dorm; Tu audiebas, Tu escoltaves.

L'imperatiu la presenta com un manament, un prec, o una màxima que cal practicar, ex.: Audifilia, Escolta filla; ExplicAто mihi, Explica'm; Diligite inimicos, Volgueu bé als enemics.

El subjuntiu presenta l'acció com a dependent d'altra, com a condicional, com a possible o senzillament com un desig, ex : Cum véniam dicam illud, Quan vingui ho diré; Útinam stúdeas, Tant-de-bo que estudiïs.
96. Els modes que els gramàtics anomenen impersonals són més aviat formes substantives o adjectives del verb i com a tals s'usen en el discurs.

Són els temps de l'infinitiu ( ${ }^{2}$ ) que anuncien l'accio del verb d'una manera indeterminada, sense l'accident de persona; el participi ( ${ }^{( }$) que expressa el significat del verb com una propietat del subjecte i conté la noció de veu i temps; el gerundi (') que és un nom verbal substantiu o adjectiu que
(1) Del llatí subjunctivus, que està sotmès a un altre temps del verb.
(2). Del llatí infinitivus que vol dir indeterminat. Temps del verb que no determina la persona.
(3) Del ilatí participium, que participa de la naturalesa del verb.
(4) Del llatí geründium que significa produit. Vol dir que és un producte verbal.
expressa obligació o necessitat, i el supi (') que és també un substantiu verbal de significació activa o passiva.
97. Temps és un accident verbal que expressa l'època a què es refereix l'acció.
98. Els temps que denoten si l'acció és actual, passada o venidora són sis: tres absoluts que s'anomenen present, pretèrit perfet $i$ futur imperfet $i$ tres relatius anomenats pretèrit imperfet, pretèrit plusquamperfet (') i futur perfet.

El present, pretèrit imperfet i futur imperfet s'anomenen temps imperfets per tal com en ells l'acció no esta terminada; el pretèrit perfet, el plusquamperfet $i$ el futur perfet s'anomenen perfets per tal com en ells s'expressa l'acció completa i terminada.

El present expressa una acció actual o habitual, ex.: Magister Docet, El mestre ensenya; Leae, Llegeix; Amer et felix ero, Sigui jo amat i seré felic.

El pretèrit perfet denota que l'acció ja és passada, ex.: Ille céciort, Ell ha caigut.

El futur imperfet denota que l'acció ja està resolta en la voluntat, peró que no ha començat l'ex ecució, ex.: Dórmiam Dormiré.

El pretèrit imperfet indica una acció present amb relació al passat, ex.: Quando tu venisti, ego legébam, Quan tu vingueres, jo llegia.

El pretèrit plusquamperfet és un doble preterit que expressa una accio passada no tan sols en el mement actual, sino també en el moment a què fem referència, ex.: Ego fúeram dives in juventüte mea, Havia estat ric en la meva joventut.

El futur perfet és un pretèrit en relació al futur, això és, denota que l'acció estarà passada en el moment a venir al qual ens referim, ex.: Mórtues fúerit, quando vénies, Haurà mort quan vindràs.

L'indicatiu té els sis temps, l'imperatiu sols té el present $i$ el subjuntiu, quatre: li manquen els dos futurs que són suplerts pel futur perfet d'indicatiu.
99. Número és un accident verbal, $i$, com hem vist, també nominal, que denota si el subjecte és un o són diversos. Com ja sabem són dos: singular i plural, ex.: Ludis, Jugues; Ascéndimus, Hem pujat
(1) Del llatí supinum, que està en una posició indiferent activa o passiva.
(2) Dels mots llatins plus, quam, perféctus, que volen dir més que perfet.
100. Persona és l'accident verbal que denota si el subjecte del verb és el qui parla o aquell a qui es dirigeix la paraula o aquell de qui es parla.
101. Les persones són tres en cada número: ego, jo; tu, tu; ille, ell, pel singular: nos, nosaltres; vos, vosaltres; illi, ells pel plural.

## ADVERBI

102. Adverbi, que etimològicament vol dir junt al verb, és una categoria gramatical que modifica el verb principalment i també l'adjectiu o un altre adverbi.
103. Segons la significació llur els adverbis poden ésser de vàries classes: de lloc, de temps, de mode, de quantitat, de repetició, de semblança, de diferència, d'unió, de desig, d'afirmació, de negacio, d'interrogació, de dubte, etc.


#### Abstract

En posarem un exemple de cadascun dels citats: illic, alli; olim, en altre temps; bréviter, breument; nimis, massa; ter, tres voltes; sicut, així com; daliter, d'altra manera; páriter, juntament; útinam, tant-de-bo; étiam, si; non, no; quare, per què?; forsan, tal volta.


## PREPOSICIÓ

104. Preposició és una paraula invariable que uneix dues idees, expressant la relació que hi ha entre elles. S'anomena aixi per tal com generalment s'avantposa al seu complement.

Per excepcio versus itenus es postposen sempre i cum es postposa als pronoms personals i al relatiu, ex.: Ibo domum tuam versus, Vindré cap a casa teva; Cras vobiscum ero, Demà estaré amb vosaltres.

Les preposicions es distingeixen de l'adverbi en que sempre porten complement, mentre que l'adverbi és senzillament modificatiu.

## CONJUNCIÓ

105. Conjunció és una categoria gramatical invariable que uneix unes amb altres les proposicions expressant la relació que existeix entre elles. Secundàriament enllacen paraules.
106. Segons el vincle que estableixen poden ésser de coordinació (') i de subordinació ('). Les primeres enllacen proposicions independents unes de les altres (coordinades), ex.: Románi vincérunt carthaginenses et destruxérunt civitátes suas, Els romans venceren als cartaginesos $i$ els destruiren les ciutats. Les segones enllacen proposicions les quals unes depenen de les altres (subordinades), ex.: Stúdeo gramáticam ut loquar recte, Estudio la gramàtica per tal de parlar amb correcció.

Per les relacions que expressen poden dividir-se les conjuncions en copulatives ( ${ }^{( }$), disjuntives ( ${ }^{6}$ ), adversatives ( ${ }^{5}$ ), interrogatives, causals, condicionals, etc.

## INTERJECCIÓ

107. Interjecció és una exclamació natural que implícitament enclou un pensament o idea i serveix per a expressar els afectes.

La interjecció és un element més aviat expressiu dels afectes que de les idees $i$ encara que es formi de sons articulats, com les demés paraules, aquests son generalment breus $i$ expontanis $i$ poden en certa manera con-siderar-se independents de la proposicio gramatical o del discurs.
108. Les interjeccions són tan vąriades com els afectes del cor. Poden ésser, doncs, d'alegria, de dolor, d'alabança, d'aversió, d'amenaça, d'indignació, de sorpresa, etc.
(1) Dels mots llatins cum i ordindire, ordenar mútuament.
(2) Dels mots llatins sub i ordináre, estar subjecte a les ordres d'altri.
(3) Del llatí copuldire, unir.
(4) Del llatí disjunctívus, que separa.
(5) Del llatí adversativus, que contradiu.

## CAPITOL III - ETIMOLOGIA

109. L'Etimologia és una part de la Lexicologia que estudia l'origen i formació de les paraules.

En la formació de les paraules podem estudiar llur estructura externa, que sols afecta a la seva forma i sonoritat i la interna, que afecta a les Idees que expressen.

ESTRUCTURA EXTERNA DE LES PARAULES. - DIVISIÓ
de les mateixes en síl labes. - accent tonic
110. Externament considerades les paraules es componen de una o varies sillabes i s'anomenen monosillabiques ('), disil'labiques ('), trisillabiques ('), polisillabiques o polisillabes, segons el nombre de sillabes de què es formen.

D'una manera es divideixen les paraules en sfllabes fonèticament $i$ d'altra ortogràficament.

A voltes coincideix la divisió fonètica amb l'ortogràfica, com en els mots: $a$-ra ara, $a$-mor amor, lu-men llum, $a$-or-ta aorta, (l'artèria principal), hi-ems hivern, di-is als déus, ag-men exèrcit, or-do ordre, fe-bris febre, ld-cu-ples ric.

Però no coincideix en les paraules compostes: aixi abire marxar, ettenim perquè, redire tornar, perúrere abrusar, éxodus èxode, fonèticament les dividim a-bl-re, é-te-nim, re-di-re, pe-rú-re-re, eg-so-dus i ortogràficament i etimològica ab-i-re, êt-e-nim, red-i-re, per-ü-re-re, ex-o-dus

Tampoc coincideix en aquells mots, en la formacio dels quals intervenen grups de-lletres percussores que es poden trobar juntes en principi de paraula, com: hospes hoste, pastor pastor, omnis tot, sceptrum ceptre, profécto certament, que fonèticament es divideixen hos-pes, pás-tor, omnis, scep-trum, pro-féc-to, i ortogràficament ho-spes, pa-stor, o-mnis, sceptrum, pro-fé-cto, car hi ha paraules que comencen amb $s p, s t, m n, p t, c t$, ex.: spirdre respirar, stare estar dempeus, mna mina (pes de cent dragmes àtiques) ptisdina tisana (begudu a base d'ordi pelat) Ctésiphon Ctésifon (ciutadà atenenc).
(1) Del grec $\mu \circ$ vós un i $\sigma \dot{\prime} \lambda \lambda \alpha \beta \alpha$, síl laba. D'una síl laba.
(2) De la partícula grega $\partial i$ que significa dos i de oú $\lambda \lambda \alpha \beta \alpha$ síl-laba.
(3) Del grec $\pi 0 \lambda \dot{0}_{b}$ molt $\mathrm{i} \sigma \dot{0} \lambda \lambda \alpha \beta \alpha$ síl'laba. De moltes síl•labes.
111. Per tal que una paraula formi un tot harmònic, cal l'accent tonic que uneix les sil labes, les quals s'agrupen al seu redós.

Cal no confondre l'accent tònic amb l'accent agut gràfic (58), car aquest es marca o no en les paraules i aquell el porten totes.

Tampoc s'ha de confondre ni amb l'accent prosodic, ni amb l'ictus ritmic, que poden coincidir o no amb ell.
112. En llati no hi ha paraules agudes si no són els monosil labs, ex : et $\mathfrak{i}$, spes esperança, in en; hi ha solament paraules planes, que porten l'accent tònic en la penúltima sillaba, ex.: domus casa, musárum de les muses, animábus per a les ànimes; i esdrúixoles, que porten l'accent en l'avant penúltima sil laba, ex.: bónitus bondat, virgines verges, hominibus als homes.

> ESTRUCTURA INTERNA DE LES PARAULES. - PARAULES SENZILLES I COMPOSTES - PRIMITIVES I DERIVADES. PREFIXES I SUFIXES
113. Internament considerades, les paraules es formen de rels $i$ afixes. Les rels expressen la idea fonamental i els afixes són aditaments de significació determinada que modifiquen la idea de la rel.
114. Considerades sota aquest aspecte les paraules poden ésser senzilles i compostes. Són senzilles les que es formen d'una sola rel i compostes les que es formen de més d'una rel o la rel de les quals és modificada per la part anterior per un afixe ('), que en aquest cas s'anomena prefixe (').
115. Considerades altrament sota el mateix aspecte poden ésser primitives i derivades. Primitives, si no tenen origen d'altra paraula o si la seva rel no ha rebut cap aditament per
(1) Del llatí affixus fixat, clavat.
(2) Del llatí praefixus clavat davant.
la part posterior, llevat de la terminació que les caracteritza segons les categories o accidents gramaticals; i derivades, si la seva rel ha estat modificada per la part susdita per un afixe que llavors s'anomena sufixe (').

Aixf, doncs, una paraula pot ésser senzilla o primitiva, o bé, formada per composició, per derivació o pels dos processos alhora, a més de tenir la terminació característica.

Les rels llatines són poques en comparació de l'incalculable nombre de paraules d'una llengua tan rica. Conegut el significat de les rels $i$ el dels prefixes i sufixes sabrem amb més o menys exactitud el significat de les paraules senzilles i primitives $i$ el de les compostes iderivades.

## FORMACIÓ DE LES PARAULES PER COMPOSICIÓ

116. Les paraules que no són senzilles ni primitives es formen per composició o derivació.
117. La composició pot efectuar-se per juxtaposició (') sense que els elements components restin modificats, o per veritable composicio en que un o tots dos elements components sofreixen modificacio.

## EXEMPLES DE JUXTAPOSICIÓ

Anem a posar alguns exemples de paraules compostes per juxtaposicio:
Pater-familias, pare de families; composta de dos substantius, el primer dels quals es declina, permaneixent l'altre invariable.

Senatus-consúltum, decret del senat; composta també de dos substantius, el primer dels quals permaneix invariable, declinant-se el segon.

Res-pública, república o cosa del comú; composta de substantiu i adjectiu que tots dos es declinen.

Fide-dignus, veridic; composta de substantiu i adjectiu, no declinantse més que l'adjectiu.

Bene-méritus, ben merescut; que es compon d'adverbi i adjectiu participial.

In-jústus, injust; que es compon de preposició i adjectiu qualificatiu.
Altér-uter, un i altre dels dos; composta de dos adjectius determina-
(1) Del llatí suffixus, clavat a sota.
(2) De les paraules llatines juxta i pónere, posar junt.
tius, dels quals només es declina el segon, llevat del genitiu del singular en què es poden declinar tots dos: alteriusutrius.

Quis-quis, qualsevol que; paraula composta del relatiu doblat, decli-nant-se ambdós components.
$A b$-ésse, estar absent; composta de preposició i del verb substantiu.
Ante-ponere, avantposar; composta de preposició i un verb adjectiu.
Quem-dd-modum, així com; adverbi compost del relatiu, una preposició i un substantiu.

Jam-pridem, molt temps ha que; paraula composta de dos adverbis.
Ad-vérsus, contra; composta de dues preposicions.
Ét-enim, aixi doncs; composta de dues conjuncions.
IIn-fándum!, iquin horror! interjecció composta d'una preposició i un adjectiu participial.
118. La veritable composició de les paraules es fa mitjançant prefixes, que sufreixen canvis de lletres a l'unir-se amb el mot amb el qual es componen. Aquests prefixes són preposicions o adverbis separables, això és, que es poden trobar sols en el discurs o juxtaposats a una altra paraula; o bé, particules ( ${ }^{1}$ ) inseparables, que no es troben mai soles, sinó component paraules.

Les preposicions separables són: $a, a b$ o $a b s, a d$, ante, circum, contra, cum, ex, extra, in, inter, ob, per, post, prae, praeter, pro, sine, sub, super, subter, trans i els adverbis intro, bis, bene, male, ne, porro, retro, satis.

Aquests mots que tenen un significat determinat, a l'unir-se a una altra paraula li modifíquen la significació.

A voltes, però, són purament expletives ( ${ }^{2}$ ), això és, completen la paraula, donant-li major expressió.

En verificar-se la composició hem dit que aquests prefixes sofreixen canvis i ens cal afegir que també els poden sofrir les paraules prefixades.

## SIGNIFICACIÓ I CANVIS DELS PREFIXES SEPARABLES

$a, a b$ o $a b s$ denoten privació, separació o excés, ex.: a-mens, boig; $a b$-ire, sortir; abs-cóndere, amagar; a es canvia en au davant de $f$, ex.: auférre, pendre. Poden ésser expletives, ex.: abs-térgere, netejar.
(1) Del llatí particula, part petita. Aquí vol dir part d'un mot.
(2) Del llatí expletivus, que ompla.
$a d$, significa proximitat o augment; ex.: ad-ésse estar present; $d d$-dere, afegir. Pot perdre la $d$ i canviar la amb $f$, ex.: a-scéndere, pujar; $a f-f i c e r e$, augmentar.
ante, expressa anterioritat, ex.: ante-ponere, avantposar. A voltes canvia la en $i$, ex.: anti-podes, antipodes.
circum, significa al voltant, ex.: circum-fodere, cavar al voltant. Pot perdre la $m$, ex.: circu-lre, rodejar.
contra, denota oposicio, ex.: contra-dicere, contradir. Pot perdre la síl laba final o canviar la a en o, con-trússus, de contra trádere, llençat; contro-vérsia, disputa.
cum, suposa companyia, ex.: cum-mdxime, en gran manera. Es canvia frequientment en com, con, col, cor, co, ex.: com-primere, comprimir; con-dúcere, conduir; col-ludlum, engany; cor-rigere, corregir; co-dctus, forcat.
ex, denota sortida, privació o augment, ex.: ex-ire, sortir; ex-hereddtus, desheretat. Pot perdre la $x$ o canviar-la en $f$, ex.: e-ligere, escollir, ef-fléo, ploro amargament. S'usa també com expletiva, ex.: ef-fundere, vessar.
extra significa fóra, ex.: extrd́-neus, per extra-natus, estranger. Pot perdre la $a$, ex.: extr-detus, per extru actus, extret.
in, generalment expressa privacio, ex.: in-érmis, desarmat. Pot canviar en im, $l l$, ir, ex.: im-mortdlis, immortal; il-lic, per in-lic o in loco, allf; ir-ridere, burlar-se.
$o b$, significa per causa de, davant de, ex.: ob-túli, he ofert. Pot canviar en o, oc, of, og, op, os, obs, ex.: o-missio omissio; oc-cipere començar; of-férre, oferir; og-gérere, portar en abundància; op-pugndre, combatre; os-ténsio manifestacio; obs-tdculum, obstacle.
pro, té diferents significats, ex.: pro-látio, al'legacio. Admet una $d$ eufònica, quan es compon amb una paraula que comença amb un so percudible, ex.: prod-ésse, aprofitar.
retro, significa enrera, al revés, ex.: retro-cédere, retrocedir. Pot can-viar-se en re, ex.: re-ndscere, renàixer i en ret canviant la $t$ en $d$ ex.: redire, tornar.
sine, expressa negació i no es troba mai complet component paraules. Es troba en la forma sin o transformat en sim, se, so, ex.: sincérus=sine cera, sincer; sim-plex=sine plico, senzill; so-lus=sine ullo, sol; se-cors i so-cors=sine corde, cobard.
$s u b$, té diferents accepcions, ex.: sub-venire ajudar. La $b$ d'aquest prefixe s'assimila amb la $c, f, g, p, r$ de la paraula amb què s'ajunta, ex.:
suc-cúrrere, socórrer; suf-ficléntia, suficiència; sug-géstio, suggestió; supponere, suposar; sur-réctio, resurreccio. També es pot canviar en si perdre's, ex.: sus-tínere, sostenir; sú-mere, per sub émere, prendre.
trans, significa passar d'un lloc a l'altre, ex.: trans-férre, transferir. Pot canviar en tran i en tra, ex.: tran-scribere, transcriure; trá-dere entregar.
bis, significa dues vegades, ex.: bis-quinus, dècim. Perd amb frequiència la $s$, ex.: bi-féstus, de doble festa.

Els prefixes de, inter, per, prae, praeter, super, sat o satis, subter, ultra, intro, bene, male, no componen paraules sinó és per juxtaposició.

## SIGNIFICACIÓ DE LES PARTÍCULES INSEPARABLES

D'aquestes partícules, fragments de preposicions o adverbis, porro i seorsum no es troben mai senceres component un mot; amphi i semi no es troben mai soles en el discurs.
amphi significa al voltant, a una i altra part. S'usa generalment en les formes de $a m b, a m$ o $a n$, ex.: $a m p h i$-bius, amfibi; $a m b-u ́ r e r e, ~ e n c e n d r e ~ a l ~$ voltant; am-plécti, abraçar; an-quirere, buscar diligentment.
$d i s, d i f$ o $d i$, signifiquen augment, divisio, etc., ex.: dis-crucid́re atormentar crudelment; dif-fündere, vessar; di-largiri, repartir amb profusio.
porro, més endavant, sempre s'usa en la forma por ex.: por-rigere, guiar lluny.
seorsum, a part, s'usa sempre abreviat se ex.: se-cérnere, separar.
semi, la meitat, ex.: semi-agréstis, mig salvatge.
ve, generalment expressa malicia, ex.: ve-cors, que té mal cor.

## FORMACIÓ DE LES PARAULES PER DERIVACIÓ

119. Aixi com la formació de paraules per composició és cosa relativament senzilla, la formació de les mateixes per derivació és cosa molt complexa. La derivació de paraules en un principi no fou res més que una composició per la part posterior; però l'evolució de la llengua ha canviat aquestes paraules components en el que en diem sufixes, de tal manera que avui ens és poc menys que impossible conèixer el primitiu significat de moltes d'elles.

Posarem solament alguns exemples de paraules formades per derivació, car un estudi seriós dels sufixes seria un treball ímprobe.

## SUFIXES FORMANT PARAULES DE LES DIFERENTS CATEGORIES GRAMATICALS

- 

SUFIXES FORMANT SUBSTANTIUS
Concrets i abstractes:
cep, de cdpere, prendre, ex.: prin-cep-s, princep (el qui pren el primer (loc).
de caput, cap, ex.: bi-cep-s, de dos caps.
cid, de caédere, matar, ex.: homi-cid-a, homicida.
fer de ferre, portar, ex.: lúci-fer, estrella del matí.
cul ex.: coend́-cul-um, menjador; auri-cul-a orella; avún-cul-us, oncle matern.
tas, tat, ex.: paupér-tas, pauper-tdt-is, pobresa.
tus, tut, ex.: juvén-tus, juven-tút-is, joventut.
Diminutius:
cul, ex.: flós-cul-us, floreta; nubé-cul-a, brometa; crepitd-cul-um, castanyoles.
$u l$, ex.: hort-ul-us, hortet.
ol, ex.: fili-ol-us, fillet.
ell, ex.: porc-éll-us, porcell.
ill, ex.: sig-lll-um, figureta.
unci, ex.: hom-únci-o, homenet. (home d'unça)

## SUFIXES FORMANT ADJECTIUS

Qualificatius positius:
ri, ex.: vulgd-ri-s, vulgar (cosa vulgar) de res.
li, ex.: regd-li-s, reial.
gen, ex.: auri-gen-a, fet d'or (de genus, gènere).
gn, ex.: mali-gn-us, maligne.
st, ex.: modé-st-us, modest, el que està dintre el seu mode (de stare, estar).
osus, ex.: glori-ósus, gloriós.
Qualificatius comparatius i superlatius:
or, ex.: sáncti-or, més sant; méli-or, millor; diúti-or, de molt temps ha.
ssim, ex.: sancti-ssim-us $a, u m$, santíssim.
rim, ex.: vetér-rim-us, $a, u m$, antiquíssim.
lim, ex.: agll-lim-us, a, um, agilissim.

Determinatius:
que, ex.: uter-que, ambdós.
dem, ex.: $i$-dem, el mateix.
$n i$, ex.: de-ni, de deu en deu.
plex, ex.: tri-plex, triple.
plus, ex:: quadrú-glus, quadruplo.

## SUFIXES FORMANT PRONOMS

Personals possessius:
tr, ex.: nos-t(e)r, nos-tr-a, nos-tr-um, nostre, nostra. tras, trat, ex.: nos-tras, nos-trdt-is, de la nostra pàtria.

Relatius:
nam, ex.: quis-nam, qui.
piam, ex.: quis-piam, algú.
que, ex.: quis-que, cada un.
cum-que, ex.: qui-cum-que, qualsevol que.
libet, ex.: qui-libet, qualsevol.
$v i s$, ex.: qui-vis, el que vulguis.

## SUFIXES FORMANT VERBS

fic de fácere, ex.: magni-fic-d́re, magnificar. ill, ex.: cant-lll-áre; cantussejar.
gin, ex.: aeru-gin-áre, cobrir-se de rovell.
$g$, ex.: navi-g-dre, navegar.
$c$, ex.: albi-c-dre, blanquejar.
isc, ex.: dorm-lsc-ere, endormiscar-se.

## SUFIXES FORMANT ADVERBIS

um, ex.: nimi-um, massa.
cum, ex.: modi-cum, poc.
$l$, ex.: sicut-i, com.
ter, ex.: dli-ter, altrament.
atim, ex.: greg-ditim, a ramats.
re, ex.: qua-re, per què, per quina cosa (de res cosa).

## SUFIXES FORMANT PREPOSICIONS

ter, ex.: circi-ter, aprop.
que, ex.: abs-que, sense.

SUFIXES FORMANT CONJUNCIONS
> que, ex.: at-que, i .
> eo, ex.: id-eo, perxò.
> $i$, ex.: $u t-i$, per tal que.
> dem, ex.: qui-dem, certament.

## SUFIXES FORMANT INTERJECCIONS

sis, ex.: apdge-sis, fora.
dum, ex.: dge-dum, apa doncs.
120. Com hem dit (115) hi ha paraules que són formades per composició i derivació alhora, ex.: sus-tentá-cul-um, sustentacle; in-modést-us, immodest; ec-quis-nam, qui; con-cup-tsc-ere, desitjar amb passió; ne-qud́-quam, de cap manera, adv.; é-qui-dem, certament, conj.; ap-áge-sis, fora, interjecció.

## CARACTERISTIQUES NOMINALS I VERBALS

Vàrem dir (115) que les paraules eren derivades o primitives segons si tenien o no origen d'altra paraula, el que es coneix si la rel ha rebut o no un additament anomenat sufixe. Insinuavem també que no han de considerar-se sufixes les terminacions que caracteritzen les paraules segons llur categoria o segons els accidents gramaticals que expressen.

Ara, doncs, anem a estudiar els additaments, que no són sufixes, que pot rebre la rel en unir-se a les desinències dels mots.
121. La rel és la part invariable del mot sense els afixes ni les terminacions, ex.: in-just-itia, injusticia; dómin-us, senyor; brev-is, e, breu; me-us, a, um, meu, meva, meu; de-dúcere, deduir; dorm-it, dorm. Hi ha mots de rel pura com puer, noi; lac, llet; fel, fel.
122. El tema (') es compon de la rel dels mots, més els afixes, si en tenen, i les lletres que constitueixen les caracteristiques nominals o verbals que uneixen la rel amb les desinències, ex.: sermón-is, del discurs; miserrim-us, miserabilíssim; IPSArum, de les mateixes; dilarai-ri, repartir amb profusió; dormis-CERA- $m$, m'havia endormiscat.
123. La desinència (') la componen les lletres finals dels noms o del pronom, que senyalen els casos del singular i plural $i$ les del verb, que indiquèn les persones dels dos números $i$ els temps del mode infinitiu, ex.: sermón-is, del discurs; prudéntibus, als prudents; me-i, de mi; dormiscera-m, m'havia endormiscat; docé-mUR, som ensenyats; $d a$-RE, donar; fufss-e, haver estat.
124. La terminacio es compon de totes les Hetres que vénen després de la rel, ex.: serm-ónis, prudént-ibus, dormisceram, fu-isse.

## FORMACIÓ DELS CASOS DELS NOMS I PRONOMS

Els noms substantius s'anuncien pel nominatiu i genitiu del singular, coneixent-se així de quin tema són i la declinació que els correspon, ex.: lacus, lacu-s, llac; templum, templ-i, temple. Els adjectius s'anuncien per les terminacions genèriques, per tal de saber si en tenen una, dues, o tres, ex.: sápiens, savi, sàvia; útll-is, e, útil; parv-us, a, um, petit, petita, petit.
125. Els noms poden classificar-se segons la seva formació dintre cinc temes: en $u$, en $o$, en $e$, en $a$, i en tema de lletra percussora.
126. Els noms de tema en $u$ terminen en $u s$ i en $u$. Els en $u s$, que són masculins o femenins, canvien la $s$ per les desinències (123) en declinar-se, ex.: sensus, sensu-s, sentit; els en $u$, que són neutres, no es declinen en singular, ex.: genu, genu,
(1) Del llatí thema, la proposició que es pren per matèria d'un discurs. Ací indica la lletra que domina en el curs de la declinació dels noms o de la conjugació dels verbs.
(2) Del llatí desinere, acabar.
genoll;oi afegeixen senzillament les desinències al tema en plural.

Uns $i$ altres canvien la $u$ tematica en $i$ en el datiu i ablatiu del plural, ex.: sénsi-bus, géni-bus, llevat de acus, agulla; artus, membres; lacus, llac; partus, part; specus, espill; tribus, tribu, que la conserven, ex : ácu-bus, etc.

Portus, port; quaestus, guany; veru, ast, la canvien o la conserven, ex.: pórtr-bus o pórtu-bus, etc.
127. Noms de tema en $o$. Aquests noms poden tenir cinc terminacions: us, um, ur, ir, er, ex.: servus, esclau; regnum, regne; satur, fart; vir, varó; socer, sogre.

Dels acabats en er, uns perden, en declinar-se, la $e$ de la terminació i altres la conserven, ex.: ager, ag(e)r-i, camp; liber, lib(e)r-i, llibre; puer, púer-i, noi; gener, géner-i, gendre.

Els en $u s, u m$, canvien la terminació per les desinències, ex.: serv- $i$, regn- $i$ i els acabats en $r$ les afegeixen a la terminació com hem vist en els exemples que més amunt hem posat.
128. Els noms de tema en $e$ terminen tots en es i en de-clinar-se canvien la $s$ per les desinències, sense oferir cap anomalia en la formació dels casos, ex.: spes, spe-i, esperança.
129. Els noms llatins de tema en $a$ terminen amb aquesta lletra, a la qual afegeixen les desinències, perdent-la en datiu i ablatiu del plural, ex.: mensa, mens-ae, taula, mens-is; stella, stell-ae, estrella, stell-is.

Hi ha alguns noms d'aquest tema que conserven la temàtica en els casos esmentats, prenent la desinència bus per tal de distingir-se dels seus semblants de tema en o, ex.: filia, filla; ánima, ànima, fan filiá-bus, animá-bus i aixi no es confonen amb fili-is, ánim-is de filius fill, ánimus ànim.
130. Els noms de tema en lletra percussora poden tenir les terminacions $o, e, a, s, l, r, n, t, c$ i $x=g s o c s$, ex.: caro carn, praesépe pessebre, dogma dogma, sitis set, cérvical coixi, hepar fetge, sindon llençol, caput cap, halec anxova, harpax, hárpag-is ambre, nux, nuc-is nou.

Altrament poden tenir les lletres temàtiques $v, s, g$ prepalatal; $g$ velar, percudint amb la $u ; l, r, m, n, b, d, p, p h, t, c$ i ch, ex.: nix, niv-is, neu; vas, vas-is, vas; lex, leg-is, llei; unguis, ungu-is, ungla; exul, exul-is, exilat; turtur, turtur-is, tórtora; hiems, hiem-is, hivern; ren, ren-is, ronyó; trabs, trabis, viga; cor, cord-is, cor; princeps, príncip-is, princep; gryps, gryph-is, grifi (animal fabulós); sors, sort-is, sort; pax, pac-is, pau; onyx, onych-is, onix.

Deixem l'estudi de la formació del genitiu del singular dels noms de tema en lletra percussora per la gran varietat de llurs temes i per les múltiples modificacions que aquests poden sofrir en unir-se a les desinències.

Els neutres en ali el neutre de brevis, breu, prenen en tots els casos del plural una $i$ eufònica ('), ex.: véctigal tribut, vec-tigál-ia, ium, ibus; brév-ia, ium, ibus: els comparatius com brévior la prenen en datiu i ablatiu i plus més, en el genitiu datiu i ablatiu del mateix número, ex.: breviór-ibus, plúr-ium, ibus.

Els en $n s$ de tema $t i$ els terminats en dues lletres percussores la prenen en el genitiu, datiu i ablatiu del plural, menys els compostos de caput i cápere, i parens, pare o mare, ex.: infans infant, infánt-ium, ibus; cohors, escamot de soldats, cohórt-ium, ibus.

Els en es i en is parisil labs ('), els monosil'labs de tema $t$ i $n i x$, caro, quiris llança, samnis samnita (natural de Samni), i venter ventre, fan el mateix, ex.: nubes broma, nuib-ium, ibus; ensis espasa, éns-ium, ibus; ars art, árt-ium, ibus; niv-ium, ibus, etc. S'exceptuen els parisillabs canis gos, panis pa, júvenis jove i vates profeta.

Bos, bov-is bou, fa el datiu i ablatiu del plural bo-bus o bu-bus.
131. Minos, Minois, Minos (rei de Candia); Tros, Tro-is, Tros (rei de Frígia); heros, héro-is, heroi; grus, gru-is, grua; sus, su-is, porc; malgrat semblar de tema en lletra percudible, són probablement de tema en $s$, que han perdut en formar el genitiu.

(2) Així es designen els noms que tenen igual número de síl labes en nominatiu que en genitiu.

Hem pogut notar que les temàtiques adés es destaquen de la rel i de la desinència: origo origen, orig-in-is; adés es confonen amb la rel: ren ren-is; $i$ adés amb la desinència: templum temple, templ-o.

Per les dificultats que ofereix, creiem fora l'abast d'una gramàtica elemental l'estudi de la formació dels casos de molts adjectius determinatius $\mathbf{i}$ dels pronoms.

## FORMACIÓ DELS TEMES VERBALS

Així com el substantiu s'anuncia pel seu nominatiu i genitiu del singular, per tal de conèixer a quina declinació pertany, i l'adjectiu, per les seves formes genèriques, per tal de saber el número de terminacions que té (després del 124), així el verb s'anuncia per la seva forma impersonal del present d'infinitiu (que, encara que impròpiament, podem dir que és el nom del verb), per la primera i segona persona del singular del present d'indicatiu, per la primera persona del singular del pretèrit perfet del mateix mode i pel supi, per tal de conèixer no solament la conjugació (') a la qual pertany, sino també per tal de saber els temes bàsics de la formació dels altres temps, ex.: mun-íre fortificar, mún-io; mun-is, mun-ivi, munttum.
132. Els verbs, etimològicament, es divideixen en quatre classes: verbs de tema en $i$, en $e$, en $a$ i en lletra percussora.
133. El tema de present d'indicatiu es forma unint a la rel del verb la caracteristica verbal corresponent, ex.: de munire, muni-s, de tacére callar, tace-s; de juráre jurar, jura-s; de légere llegir, leg-is.

Noti's que els verbs de tema en lletra percudible porten l'accent tònic en la temàtica en el present d'infinitiu, $i$ en canvi els de tema en lletra percussora el porten en la rel. La $i$ que admeten aquests en la segona persona singular del present d'indicatiu no és temàtica sinó eufònica.
134. El tema de pretèrit perfet d'indicatiu es forma del tema de present, conservada o perduda la temàtica, al que s'afegeix $u i, v i o i$ del pretèrit perfet del verb esse, això és, fui, llevada senzillament la $f$ o llevada la $f$ i mudada la percudible $u$ en la percussora $v$, o perdut fu, ex.: de sérere teixir, ser-is, sér-ui; de
(1) Del llatí conjugatio. Variació del verb pels seus accidents gramaticals.
salltre saltar, sali-s, sall-ui; de tacére, tace-s, tác-ui; de cubáre jaure, cuba-s, cúb-ui; de muníre, muni-s, muni-vi; de delére esborrar, dele-s, delé-vi, de juráre, jura-s, jurá-vi; de pétere demanar, pet-is, pet-i-vi amb una $i$ eufònica; de sérere sembrar, ser-is, se-vi; de créscere créixer, cresc-is, cre-vi; de légere, leg-is, leg-i; de sápere gustar, sap-is, sáp-i-i prenent una i.eufònica; de venire venir, veni-s, ven-i; de prándere menjar, prande-s, prand-i; de juváre ajudar, juva-s, juv-i.

Hi ha alguns verbs que reforcen la rel en formar aquest tema, ex.: tondére tondre, totó-ndi; cuirrere córrer, cucui-rri; cádere caure, céci-di.

Ferre portar, canvia la rel en tuli; tóllere llevar, la canvia en suistuli.
135. El tema de supi pot prendre les formes tum, sum, um, guardant, perdent o canviant la temàtica, ex.: de munire, muni-tum; de delére, delé-tum; de dócere ensenyar, doc-tum; de juráre, jurá-tum; de bibere beure, bib-i-tum; de dicere dir, dic-tum; de salíre, sál-tum; de créscere, cre-tum; de fricäre fregar, fric-tum; de tacére, tác-i-tum; de cubáre, cuib-i-tum; de núbere casar-se la dona, nup-tum, canviant la $b$ labial per la $p$ linguodental; de manére quedar-se, man-sum; de visere visitar, vis-um; de veníre ésser venut, ven-um; de censére jutjar, censum; de potáre beure, pot-um; de pärcere perdonar, pars-um, canviant la $c$ per la $s$ linguodental sorda.

Muden la rel en el supi ferre que fa latum, tóllere aixecar, que fa sublảtum.

De les transformacions que pot sofrir la rel, sobretot dels verbs de tema en lletra percussora, en unir-se a les caracteristiques del preterit perfet d'indicatiu i del supi per tal de formar els temes respectius, en fem omissió en obsequi a la brevetat i perquè s'aprenen més fàcilment amb la pràctica que no intentant retenir-les a la memòria.
136. Hi ha uns verbs que fan la primera persona del singular del present d'indicatiu en io, com cápio prenc, fódio cavo, fugio fujo, i encara uns altres que la fan en uo com fluo, flueixo, struo edifico, métuo temo, que, com vàrem dir de certs noms (131) sembla que siguin de tema en lletra percudible $i, u$, i tan-
mateix són classificats entre els verbs de tema en lletra percussora, sigui perquè les esmentades lletres ho són a voltes, o per haver perdut una lletra no sabem quina.

## CAPITOL III - MORFOLOGIA

137. Morfologia és la part de la Lexicologia que estudia les variacions per desinència o terminació, que sofreixen les categories gramaticals variables, per tal d'expressar els accidents gramaticals de les mateixes.

Les categories gramaticals variables, com vàrem veure (62), són el nom substantiu, el nom adjectiu, el pronom i el verb.

Els accidents gramaticals que poden afectar aquestes paraules són el gènere, el número i el cas en les tres primeres (76); i la veu, el mode, el temps, el número i la persona en la última (91).

Els gèneres en llatí són tres, masculi, femeni i neutre (78).

## regles per a Coneixer el genere del substantiu, de L'adjectiu i del pronom segons llur terminació

138. Les regles generals que es poden donar per a conèixer el gènere per la terminació dels mots són les seguients:
139. ${ }^{\text {a }}$ Són generalment masculins:
a) els noms greco-llatins terminats en e, ex.: epitome, compendi.
b) els acabats en $i$ que només es declinen en plural, ex.: liber-i, orum, fills.
c) els acabats en $o$, ex.: sermo, discurs.
d) els acabats en $a n, i n$, on de la tercera declinació, ex.s tit-an ánis, sol; delph-in, inis, delfi; can-on, onis, regla.
e) els acabats en er, or, ex.: liber, llibre; color, color; alter, altre; noster, nostre; sánctior, més sant.
f) els acabats en os i els en $u s$ de la segona i quarta declinació, ex.: flos, flor; cib-us, $i$, menjar; fruct-us, us, fruit; bonus, bo; suus, seu.
g) els acabats en ax, ex, ex.: thorax, pit; pollex, dit polze.
140. 2. ${ }^{\text {a }}$ Són generalment femenins:
a) els mots acabats en a de la primera declinació, ex.: regina regina, bona bona, tua teva, i els que terminen en ae que solament es declinen en plural, ex.: deliti-ae, arum, les delícies.
b) els en io, que signifiquen coses incorpòries, ex.: orátio, oració.
c). els en do i go, ex.: fortitúdo, fortalesa; imágo, imatge.
d) els acabats en as de la tercera declinació ex.: aest-as, átis, istiu; en es, de la tercera o cinquena, ex.: fam-es, is, fam; di-es, ei, dia; i els en is, ex.: turris, torra.
e) els terminats en so percussor i $s$, ex.: stirps llinatge.
f) els monosil labs que terminen en $x$, ex : pax, pau; els polisil'labs en $i x$ i $n x$, ex : appéndix, apèndix; meninx, meninge.
1. 3.a Són generalment neutres:
a) els mots acabats en $a$ de la tercera declinació, ex.: embléma, atis, emblema, $i$ els que sols es declinen en plural, ex.: arma, orum, armes; tria, tres.
b) els que terminen en $e$, ex.: mare, mar; breve, breu.
c) els acabats en $u$, ex.: genu, genoll.
d) els en $c, d, t, l$, ex.: lac, llet; id, allò; quid, el què; caput, cap; ánimal, animal.
e) els en um, ex.: regnum, regne; suum, seu; bonum, bo; nudum, nu.
f) els en en, ex: nomen, nom.
g) els en ar, ur, ex.: calcar, teló; fulgur, llamp.

Quasi en tots els casos d'aquestes regles hi ha mantes excepcions, pròpies només per ésser reportades en una gramàtica superior i que per a conèixer-les és el millor fer molta pràctica de la llengua i consultar un bon diccionari.
141. Hi ha noms que deixen el gènere de la significació i prenen el de la terminació, ex.: Narb-o, ónis, Narbona, que atesa la seva terminació és masculi malgrat ésser propi d'una ciutat; Lugdúnum, Lió; Tibur, Tivoli, neutres per la terminació, valdament siguin també propis de ciutats; Allia, Allia, riu d'Italia, és femeni pel terminació, essent aixi que hauria d'ésser masculi pel significat.
142. El nom adjectiu i el pronom, pròpiament no pertanyen a cap gènere ( 81 ), però com que poden concertar amb un substantiu tenen tres, dues o una terminació per tal d'ésser aplicades als masculins, femenins o neutres.

Quan tenen tres terminacions s'apliquen respectivament als substantius segons el seu gènere; si en tenen dues, la primera s'aplica als masculins i femenins i la segona als neutres isien tenen solament una s'aplica indistintament als dels tres gèneres.

En l'Analogia en parlar del número com accident gramatical, vàrem dir que servia per designar si es tracta d'una persona o cosa o de vàries (83) i també que els números eren dos, singular i plural (84).

En les llengies que el substantiu, l'adjectiui el pronom no es declinen cal estudiar les terminacions que serveixen per assenyalar si aquestes categories estan en singular o plural.

En llatí a l'estudiar la declinacio, ja s'estudien també totes les desinències que prenen aquells mots per assenyalar el cas en que es troben tant en singular com en plural.

## NOMS I PRONOMS DEFECTIUS D'ALGUN NÚMERO

143. Hi ha substantius, adjectius determinatius i pronoms que manquen de plural, com els noms propis, ex.: Hierónymus, Jeroni; els noms de coses que es mesuren o pesen, ex.: triticum, blat; els dels elements, ex.: aër, aire; els dels metalls, ex.: ferrum, ferro; els de vicis i virtuts, ex.: ira, ira, spes, esperança, i també gelu, gel, lethum, mort, nemo, ningú i sui, de si.
144. Hi ha substantius i adjectius determinatius que manquen de singular, com els de jocs, ex.: ludi, els jocs; Apollindres, els jocs de les festes d'Apol'ló; els numerals distributius, ex.: bin-i, ae, $a$, de dos en dos; els cardinals du-o, ae, o, dos i tres, tria, tres i molts altres com calénd-ae, árum, calendes; $i d u-s, u u m$. idus; Pendt-es, ium, els déus domèstics.

## EXPONENTS DE CAS

El cas, diguérem (85) que era la diferent terminació que prenien el substantiu, l'adjectiu $i$ el pronom per a significar les distintes relacions que tenen amb els altres mots d'una proposició.

Estudiàrem allà mateix les relacions que expressaven els diferents casos (86) i dèiem que la declinació no era altra cosa que les diferents variacions que sofreixen el substantiu, l'adjectiu i el pronom mitjançant els exponents (') de cas.

Aci ens pertoca veure quins són aquests exponents de cas per tal d'anar immediatament a presentar els models de les cinc declinacions que posen la majoria dels gramàtics, malgrat hi hagi qui sostingui que poden reduir-se a una sola.
145. Exponents de cas pel numero singular. El nominatiu té l'exponent $a$ per la primera declinació; els exponents er, ir, $u r, u s, u m$ per la segona; innombrables per la tercera; us i $u$ per la quarta i es per la cinquena.

El genitiu té els exponents $a e, i, i s, e i$, respectivament per la primera, segona, tercera i cinquena ius, u per la quarta.

El datiu ae, $o, i, e i$, i $u i, u$ com en el cas anterior.
L'acusatiu té els exponents $a m$ per la primera; um per la segona; em pels masculins i femenins, llevat de qualques excepcions, i la mateixa del nominatiu pels neutres per la tercera; $u m$ i $u$ pels de la quarta $i$ em pels de la cinquena.

El vocatiu té els mateixos exponents que el nominatiu, llevat de qualques excepcions pels masculins $\mathfrak{i}$ femenins de la segona declinació.

L'ablatiu té el mateix exponent $a$ del nominatiu per la primera declinació; o per la segona; e per la tercera i cinquena amb algunes excepcions per la tercera, i $u$ per la quarta.
146. Exponents de cas pel número plural. El nominatiu té els exponents ae per la primera declinació; $i$ pels masculins $i$ femenins $i a$ pels neutres per la segona; es pels masculins $i$ femenins i a pels neutres per la tercera; us pels masculins i femenins i $u a$ pels neutres per la quarta i es per la cinquena.
(1) Del llatí expónere, exposar palesar. Aquí vol dir que palesen el cas en que estan els noms i pronoms.

El genitiu té els exponents arum, orum, um, uum, erum, respectivament per cada declinació.

El datiu $i$ ablatiu tenen is per la primera i segona, llevat d'algunes excepcions per la primera; ibus per la tercera i quarta, fetes qualques excepcions; i ebus per la cinquena.

L'acusatiu té as per la primera; os pels masculins i femenins i $a$ pels neutres per la segona; es i $a$ en la mateixa forma per la tercera; $u s i u a$ igualment per la quarta i es per la cinquena.

El vocatiu té els mateixos exponents que el nominatiu per cadascuna declinació i segons els gèneres.

Amb referència al genitiu del singular dels substantius de la tercera declinació (130) passa que les lletres finals de la rel a l'unir-se a la desinència is sofreixen diferents canvis, la qual cosa dóna lloc a moltes regles per fixar com fan aquest cas, i consecutivament tots els seguients del singular idel plural, els substantius iadjectius qualificatius que segueixen aquesta declinació. Creiem que es pot prescindir de les regles esmentades en una gramàtica elemental.

Referent als substantius greco-llatins, als udjectius determinatius i als pronoms, cal avançar que moltes vegades no segueixen pas les normes que hem assenyalat pels exponents dels casos; per això, després dels models de les cinc declinacions, donarem models de tots ells.

## ADVERTIMENTS

En la declinació dels models dels substantius transcriurem les rels en versaletes, les lletres que formen les terminacions o part de les mateixes, siguin o no temàtiques, en cursives $i$ les desinències en negretes.

Entenem que, per les seves dificultats, la gramàtica llatina cal aprendre-la amb un mestre. Éll té les seves normes d'ensenyament, que preferirà quasi sempre a qualsevols altres que li siguin dictades o suggerides. Per això nosaltres, ni en el pròleg ni en el cos de l'obra, hem volgut fer cap observació referent als mètodes a poder seguir en fer ús d'aquesta Gramatica.

Mes, com es donen casos d'intel'ligències preclares i voluntats fermes, capaces d'emprendre's per compte propi o amb el mínim ajut d'un preceptor l'estudi del llatí, als tals els recomanem que facin molta pràctica de declinació de noms i de conjugació de verbs, car en això rau el secret de sortir bon llatinista.

## MODELS DE DECLINACIÓ DELS SUBSTANTIUS primera declinació

147. Tema en $a$ : rosa, rosa.

Singular
Nominatiu ros $a \quad$ rosa, la rosa.
Genitiu ros-ae de la rosa.

Datiu ros-ae a la rosa, per a la rosa.
Acusatiu rosa-m la rosa.
Vocatiu rosa rosa, jo rosa!
Ablatiu $\quad \operatorname{ros} a\left({ }^{\prime}\right) \quad a \mathrm{mb}$, de, en, per, sense, sobre la rosa.

Nominatiu ros-ae roses, les roses.
Genitiu
Datiu
Acusatiu
Vocatiu
Ablatiu
rosa-rum de les roses.
ros-is a les roses, per a les roses.
rosa-s les roses.
ros-ae roses, io roses!
Ros-is amb, de, en, per, sense, sobre les roses.
Són d'aquesta declinació, per exemple, musa musa, causa causa, arca arca, jánua porta, stella estrella, regína regina.

Anima ànima, filia filla, dea deessa, fámula serventa, libérta lliberta, equa euga, capra cabra i pocs més fan el datiu i ablatiu del plural en abus, ex.: animábus, per tal de distingir aquests femenins dels respectius masculins danimus ànim, filius fill, etc.

## SEgona declinació

148. Tema en o: cibus, menjar. Pels masculins i femenins:

Singular

| Nom. | cibus | menjar, el menjar. |
| :--- | :--- | :--- |
| Gen. | cib-i | del menjar. |
| Dat. | cibo | al menjar, per al menjar. |
| Ac. | CIBu-m | el menjar. |
| Voc. | cibe | menjar, lo menjar! |
| Ab | cibo | amb, de, en, per, sense, sobre el menjar. |

[^2]|  | Plural |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Nom. | CIB-i | menjars, els menjars. |
| Gen. | CIBO-rum | dels menjars. |
| Dat. | CIB-is | als menjars, per als menjars. |
| Ac. | CIBo-s | els menjars. |
| Voc. | CIB-i | menjars, io menjars! |
| Ab. | CIB-is | amb, de, en, per, sense, sobre els menjars. |

Regnum, regne. Pels neutres:

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc. Ab.

Singular
REGNU-m
rean-i
REGNO
REQN $u$-m
REGNU-m
REGNO

Plural REGN-a REGNÓ-rum REGN-is
REGN-a
REGN-A
REGN-is

Per excepció hi ha alguns noms en us neutres, ex.: virus veri, i noms propis d'home o dona acabats en um que tenen el gènere segons llur significació.

Són d'aquesta declinació per exemple alvus ventre f., puer nen, vir varó, templum temple.

Per excepció Deus. Déu, agnus anyell, chorus dansa, fan el vocatiu igual que el nominatiu, com també li fan tots els acabats en $r$.

Filius fill i els noms propis acabats en ius com Protásius Protasi, el fan en $i$, ex.: flic, Protási.

TERCERA DECLINACIÓ
149. Tema en lletra percussora: sermo discurs. Pels tres gèneres:

|  | Singular |
| :--- | :--- |
| Nom. | SERMO |
| Gen. | SERMÓn-is |
| Dat. | SERMÓn-i |
| Ac. | SERMÓn-em |
| Voc. | SERMO |
| Ab. | SERMÓn-e |

Plural
sermón-es
SERMÓn-num
sermóni-bus
SERMÓn-es
SERMór-es
SERMÓni-bus

Tempus, temps. Pels neutres:

|  | Singular | Plural |
| :---: | :---: | :---: |
| Nom. | тEMPUs | témpor-a |
| Gen. | тempor-is | тEMPOr-um |
| Dat. | Tempor-i | tempóri-bus |
| Ac. | тEmpus | tempor-a |
| Voc. | темPLS | tempor-a |
| Ab. | теммоо-е | tempóri-bus |

Perteneixen, com hem dit ( 130 i 146), a aquesta declinació noms que tenen gran varietat de terminacions i temes.

Dels noms acabats en is d'aquesta declinació n'hi ha alguns que fan indistintament l'acusatiu en em i en im i l'ablatiu en $e$ i en $i$ i alguns altres que sempre fan l'acusatiu en $i m$ i l'ablatiu en $i$, ex.: navis nau fa navem o navim, nave o naví, sitis set fa sitim, siti.

Imber pluja, láquear artesonat, fan l'ablatiu indistintament en $e i$ en $i$; i els noms neutres acabats en $a l$, $a r, e$, els noms acabats en $r$, i canális canal, strigilis mena de raspall i vectis forrellat el fan en $i$.

Els neutres que fan l'ablatiu del singular en $i$ fan el nominatiu, acusatiu i vocatiu del plural en ia.

Els noms que fan l'ablatiu del singular en $e 0$ en $i$ indistintament, o en $i$, i també la majoria dels acabats en es i en dos sons percussors, fan el genitiu del plural en ium.

Bos bou fa el datiu i ablatiu del plural bobus o bubus.

## QUARTA DECLINACIÓ

150. Tema en $u$ : fructus, fruit. Pels masculins ifemenins:

Singular
Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

FRUCTU-8
FRUCTU-S
FRÚCTu-i
FRUCT $u$-m
FRUCTU-S
FRUCTU

Plural
FRUCTU-S
FRUUCTu-IM
FRÚCTi-bus
FRUCT $u$-s
FRUCTU-s
frúcti-bus

Genu, genoll. Pels neutres:

|  | Singular | Plural |
| :--- | :--- | :--- |
| Nom. | GEN $u$ | GEN $u$-a |
| Gen. | GEN $u$ | GÉN $u$-um |
| Dat. | GEN $u$ | GEN $i$-bus |
| Ac. | GEN $u$ | GÉN $u$-a |
| Voc. | GEN $u$ | GEN $u$-a |
| Ab. | GEN $u$ | GÉN $i$-bus |

Són també d'aquesta declinació, per exemple, sensus sentit, m.; manus mà, femeni.

Acus agulla, artus, (plural), membres, lacus liac, partus part; specus espill, i tribus tribu, fan el datiu $i$ ablatiu del plural en ubus; portus port, quaestus guany i veru ast, els fan indistintament en ibus o ubus.

## CINQUENA DECLINACIÓ

151. Tema en $e$ : fácies, faç.

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
FAcie-s
FACIé-i
facié-i
FACIe-m
FACIe-S
facle

Plural
facie-s
FAClé-rum
facié-bus
facie-s
FACIe-s
facié-bus

Tots els noms d'aquesta declinació són femenins i manquen de genitiu, datiu i ablatiu del plural, llevat del que ens ha servit de model i de dies dia, progénies generació, res cosa, spécies figura i potser algun altre.

SNOIOVNITOG ONIO Sat Ga SWON STad SaIONaNISad Sat adi\$dONIS

## DECLINACIÓ D'UNS SUBSTANTIUS IRREGULARS

152. Hi ha alguns noms irregulars la declinació dels quals anem a posar tot seguit:

Dii, deus, plural Júpiter, Júpiter, singular

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.
$d i i$ o di
deórum o deum
diis o dis
deos
$d i i$ o di
diis o dis

Juipiter
Jovis
Jovi
Jovem
Juipiter
Jove
Vis, força:
Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
vis
vis
vi
vim
vis
vi

Plural
vires
vírium
viribus
vires
vires
viribus

Domus, casa:
Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.
Singular
domus
domus o domi
dómui
domum
domus
domo
Jesus, Jesús, singular:

| Nom. | Jesus | Ac. | Jesum |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Gen. | Jesu | Voc. | Jesu |
| Dat. | Jesu | Ab. | Jesu |

Dii, que és el plural de Deus Déu, segueix el motel de la segona declinació del seu singular, canviant, però, la $e$ de la rel
en $i$ en nominatiu i vocatiu, datiu i ablatiu, i prenent també en aquests casos les variants d'unes formes sincopades. També en el genitiu a més de la forma regular admet una forma sincopada.

Júpiter segueix el model de la tercera declinació, però té la rel Jupit pel nominatiu i vocatiu, i la rel Jov pels demés casos.

La irregularitat més remarcable de vis, que també segueix el model de la tercera declinació, és que en plural admet en la rel una $r$.

Domus segueix el model de la quarta declinació, però pren també formes de la segona en genitiu i ablatiu del singular, i en genitiu i acusatiu del plural, com també en alguns altres casos poc usats.

Jesus segueix igualment el model de la quarta declinació de la que s'aparta en genitiu, datiu i vocatiu, en que perd la desinència.

Hi ha noms indeclinables com per exemple pondo lliura, manna mannà, i altres que manquen de varis casos, ex.: exspes sense esperança, que sols té nominatiu i vocatiu del singular; spontis, sponte de bon grat, que sols té genitiu i ablatiu del singular; opis, opem, ope auxili, que té genitiu, acusatiu i ablatiu del mateix número; precis, preci, precem, prece prec, que sols li manca el nominatiu $i$ vocatiu del singular, tenint tots els casos del plural; natu, de naixença, que sols té ablatiu del singular i inficias mentides, que sols té acusatiu del plural.

## DECLINACIÓ DELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS

153. Anem a posar els models que es poden presentar com ja hem dit (142) de tres, dues i una terminació.

Fidus, fida, fidum, fidel:

Singular

Plural

|  | Plural | n. |
| :---: | :---: | :---: |
| fid-i, | ae, | $a$ |
| fid-órum, | árum, | ru |
| fid-is, | is, | is |
| fid-os, | $a s$, | $a$ |
| fid-i, | $a e$, | $a$ |
| $f d-i s$, | is, | is |

Com es pot veure pel model, aquests adjectius empren pel masculí i neutre la segona declinació i pel femení la primera.

Segueixen aquest model els nombrosíssims qualificatius que tenen la terminació masculina en $u s$ i els que la tenen en er com pulcher, pulchra, pulchrum bell, bella.

Els superlatius es declinen també totalment conforme amb el model posat.
154. Brevis, breve breu:

| Singular | Plural |
| :---: | :---: |
| m. if. | n. |
| brev-is, | $e$ |
| brev-is, | is |
| brev-i, | $i$ |
| brev-em, | m.if. |
| brev-is, | $e$ |
| brev-i, | $i$ |

Segueixen aquest model animal-is, e animal; april-is, e abrilenc; birem-is, e de dos rems.

Com es veu segueixen els models de la tercera declinació dels substantius, fent no obstant, l'ablatiu del singular en $i$ i el genitiu del plural en ium. La forma neutra fa el nominatiu, acusatiu i vocatiu del plural en ia.

Els comparatius com brevi-or, us més breu; meli-or, us millor, etc., es declinen d'acord amb el model anterior, llevat que fan l'ablatiu del singular en $e$ o en $i$, el genitiu del plural en $u m$ i la forma neutra fa el nominatiu, acusatiu i vocatiu del plural en $a$.
155. Sápiens; savi:

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
sápiens
sapiéntis
sapiénti
sapiéntem
sápiens
sapient-e, $i$

Plural sapiéntes
sapiént-um, ium
sapiéntibus
sapiéntes
sapiéntes
sapiéntibus

Es declinen d'acord amb aquest model, prudens prudent; dives ric, rica; pauper pobre, pobra; felix feliç, etc.

Segueixen les normes de la tercera declinació dels substantius, llevat que fan l'ablatiu del singular en $e$ o en $i$ i el genitiu del plural en um o en ium.

La forma neutra té l'acusatiu i vocatiu del singular igual que el nominatiu i fa el nominatiu, acusatiu i vocatiu del plural en ia.

## DECLINACIÓ DELS ADJECTIUS DETERMINATIUS

156. Els adjectius determinatius tenen unes formes especials de declinació els models de les quals anem a posar a continuació.

Unus, una, unum, un, una, un:

Singular
m. f. n.
Nom.

Gen.
Dat.
Ac.
Ab.
un-us, a, um
un-ius, ius, tus
$u n-i, \quad i, \quad i$
un-um, am, um
un-o, $a, \quad o$

Plural

| m. | f. | n. |
| :--- | :--- | :--- |
| un-i, | ae, | a |
| un-órum, | árum, | órum |
| un-is, | is, | is |
| un-os, | as, | a |
| un-is, | is, | is |

Com es veu tenen una forma comuna per als tres gèneres en el genitiu i datiu del singular i datiu i ablatiu del plural.

Es declinen com el model: solus, sol; totus, tot; ullus, algun; nullus, cap; álius, altre; alter, altre entre dos; uter, quin dels dos; neuter, ni l'un ni l'altre; el derivat utérquee, ambdós alhora; i el compost per juxtaposició altéruter, un o l'altre dels dos.

D'aquest últim, com dèiem en els exemples de composició per juxtaposició (117), no es declina sinó el segon dels components, llevat del genitiu del singular que pot fer alterutrius o bé alteriusutrius.

Cap d'ells te vocatiu.
157. Nemo, ningú.

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
nemo néminis
némini
néminem
nemo
némin-e, $i$

Com es veu, es declina completament d'acord amb la forma corresponent als tres gèneres de la tercera declinació.

No té plural.
158. Plus, més o molt, molta.

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular Plural
plus plures
pluris plürium
pluri pluitibus
plus plures
plus plures
pluri plúribus

En singular es declina seguint la forma dels neutres de la tercera declinació fent, però, l'ablatiu en $i$.

En plural fa el genitiu en ium, i té la forma $a$ pel nominatiu, acusatiu i vocatiu per a concertar amb substantius neutres.
159. Duo, duae, duo, Dos, dues, dos, plural.

|  | mascuif | fement | neutre |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nom. | $d u-o$ | $a e$ | $o$ |
| Gen. | du-órum | árum | órum |
| Dat. | du-óbus | dibus | óbus |
| Ac. | $d u$-os o du-o | as | o |
| Voc. | du-o | ae | $o$ |
| Ab. | $d u$-óbus | àbus | óbus |

Aquest determinatiu i ambo, que segueix exactament el model, els quals per llur significació no tenen número singular, es declinen com els qualificatius de tres terminacions, tenint, però, la doble forma os, o per a l'acusatiu. del singular de la terminació masculina, i les formes abus, obus pel datiu i ablatiu del plural.
160. Tres, tria, tres, plural.
m. if. n.

Nom.

## Gen.

Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

## tres

trium
tribus
tres
tres . tria
tribus tribus

Tampoc per Ilur significació té número singular. És una declinació exclusiva per a aquest determinatiu.

## DECLINACIÓ DELS PRONOMS

161. Tal com hem dit dels adjectius determinatius (156), els pronoms també tenen formes ben especials de declinació, que cal exposar. Tots manquen de vocatiu, llevat de tu, vos, meus, noster i nostras.

> 162. Ego, jo; tu, tu.

Singular

1. ${ }^{\text {a }}$ persona
2. ${ }^{\text {a }}$ persona

| Nom. | ego | $t u$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Gen. | $m e i$ | $t u i$ |
| Dat. | $m i h i o m i$ | $t i b i$ |
| Ac. | $m e$ | $t e$ |
| Voc. | - | $t u$ |
| Ab. | $m e$ | $t e$ |

Aquests pronoms pròpiament no tenen plural; els plurals nos, vos, que tampoc pròpiament tenen singular, són correlatius de ego, tu.
163. Sui, de si.

| Gen. | sui |
| :--- | :--- |
| Dat. | sibi |
| Ac. | se |
| Ab. | se |

Aquest pronom manca de nominatitu i vocatiu, i s'usa en la forma exposada per expressar el singular i plural indistintament.
164. Nos, nosaltres; vos, vosaltres:

Plural

| Nom. | nos | vos |
| :--- | :--- | :--- |
| Gen. | nostrum o nostri | vestrum o vestri |
| Dat. | nobis | vobis |
| Ac. | nos | vos |
| Voc. | - | vos |
| Ab. | nobis | vobis |

165. Els derivats meus, mea, meum meu, meva; tuus, tua, tuum teu, teva; suus, sua, suum seu, seva; noster, nostra, nostrum nostre, nostra; vester, vestra, vestrum vostre, vostra es declinen com els adjectius qualificatius de tres terminacions. Meus i noster tenen vocatiu que el fan igual que el nominatiu. A més, meus té per la forma masculina les dues modalitats, meus o mi pel vocatiu del singular.
166. Nostras, de nostra pàtria:

Nom.
Gen.
Dat
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
nostras
nostrátis
nostráti
nostrátem, nostras
nostras
nostrát-e, $i$

Plural
nostrát-es, ia
nostrát-um, ium
nostrátibus
nostrál-es, ia nostrát-es, ia nostrátibus

Aquest pronom i vestras de vostra pàtria i cujas de la pàtria del qual, que es declinen d'igual manera, segueixen en tot el model dels qualificatius d'una sola terminació.
167. Hic, haec, hoc aquest, aquesta:

|  | Singular |  | Plural |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | mas. fem. | neut. | mas. | fem. neut. |
| Nom. | hic, haec, hoc | hi, | hae, haec |  |
| Gen. | hujus, hujus, hujus | horum, harum, horum |  |  |
| Dat. | huic, huic, huic | his, | his, his |  |
| Ac. | hunc, hanc, hoc | hos, has, haec |  |  |
| Ab. | hoc, hac, hoc | his, his, his |  |  |

Com es veu, aquest demostratiu té una forma ben pròpia i exclusiva de declinació.
168. Iste, aqueix; ista, aqueixa; istud, aqueix:

|  | Singular |  |  | Plural |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | mas. | fem. | neut. | mas. |  | fem. | neut.

Com aquest demostratiu es declinen ille, illa, illud, aquell aquella, i ipse, ipsa, ipsum, mateix, mateixa, llevat que en lloc de la terminació ud pel nominatiu i acusatiu del singular de la forma neutra, aquest últim té la terminació um.
169. Is, ell; ea, ella; id, ell:

|  | Singular |  | Plural |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | mas. fem. neut. |  | fem | neut. |
| Nom | ejus, ejus, ejus | eórum, | edrum | eórum |
| Dat. | $e i$, ei, ei | eis o iis, | eis o iis, | eis o ils |
| Ac. | eum, eam, id | eos, | eas, | ea |
| Ab. | eo, ea, eo | eis orits, | eis o iis, | eis o its |

Com aquest es declina el demostratiu derivat idem, eadem, idem, mateix, mateixa; llevat que per la forma masculina del nominatiu del singular fa en lloc de isdem, idem.
170. Quis o qui, quae, quod o quid, que o qui:

Singular

|  | masculi | fement | neutre |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Nom. | quis o qui, | quae, | quod o quid |
| Gen. | cujus, | cujus, | cujus |
| Dat. | cui, | cui, | cui |
| Ac. | quem, | quam, | quod o quid |
| Ab. | quo, | qua, | quo o qui |

## Plurai

| Nom. | qui, | quae, | quae |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Gen. | quorum, | quarum, | quorum |
| Dat. | queis o quibus, | queis o quibus, | queis o quibus |
| Ac. | quos, | quas, | quae |
| Ab. | queis o quibus quas, | quae |  |

Els quatre derivats del relatiu quis o qui, això és, quisnam, qui; quispiam, algú; quisquam, algú; quisque, cadascú, segueixen el model de declinació anterior sense variar el sufixe. Altrament per la forma masculina al nominatiu del singular usen solament el quis.

Hi ha el compost per juxtaposició quisquis, qualsevol, els dos components del qual es declinen. Li manca la forma femenina i generalment s'usa només que en els segulents casos:

Singular
masculf
neutre $\begin{array}{ll}\text { Nom: quisquis, } & \text { quidquid, } \\ \text { Ac. } \quad \text { quemquem, quidquid, }\end{array}$ Ab. quoquo,

| Nom. | quisquis, | quidquid, |
| :--- | :--- | :---: |
| Ac. | quemquem, quidquid, |  |
| Ab. | quoquo, |  |

Plural masculi.
quiqui, quosquos, quibusquibus,
neutre
171. Aliquis, algú; aliqua, alguna; aliquod o aliquid, algú:

Singular

|  | masculi | femeni | neutre |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nom. | áliquis, | áliqua, | áliquod o áliquid |
| Gen. | alicuijus, | alicuijus, | alicujus |
| Dat. | alicui, | alicui, | alicui |
| Ac. | áliquem, | diliquam, | dliquod o áliquid |
| Ab. | áliquo, | áliqua, | aliquo o diliqui |
|  |  | Plural |  |


| Nom. | áliqui, |
| :--- | :--- |
| Gen. | aliquórum, <br> aliqueis o |
| Dat. | aliquibus, |
| $\mathrm{Ac}$. | áliquos, <br> Ab. |
|  | alfqueis o <br> alíquibus, |

áliqua
allquórum
altqueis o aliquibus
áliqua
aliqueis o
aliquibus

A més d'aquest compost de quis n'hi ha quatre més que es declinen igual, i són, ecquis, quip; numquis, potser algú?; nequis, ningú i siquis, si algú. Cal fer l'excepció per ecquis i numquis que poden prendre la forma femenina $a$ o ae en el nominatiu del singular. Altrament hi ha el compost $i$ derivat alhora ecquisnam quin, que es declina, com pot suposar-se, segons el model que hem donat no admetent perd, la forma ae que per excepció pot prendre ecquis. Finalment hi ha també els compostos per juxtaposició i derivació unusquisque, cadascú i quotusquisque quan poc, en que es declina cada component per si seguint els models que els corresponen.
172. Quicumque, quaecuimque, quodcumque, qualsevol que.

Singular
masculí
Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Ab.
quicuimque, cujuscúmque, cuicuimque quemcúmque, quocuimque,
femení
quaecuimque, cujuscuimque, cuicuimque, quamcúmque, quacuimque,
neutre quodcúmque cujuscuimque cuiculmque quodcuimque quocuimque

## Plural

masculí
Nom. quicumque, Gen. quorumcuimque, Dat. queiscúmque o quibuscuimque, Ac. quoscimque Ab . queiscuimque o quibuscuimque,
femeni quaecuimque, quarumcúmque, queiscuimque o quibusclimque, quascaimque, queiscuimque 0 queiscúmque o quibuscuimque, quibuscuimque

Els derivats quidam, algú; quílibet, i quivis, qualsevol, es declinen en absolut com el model anterior.

## DECLINACIÓ DELS NOMS GRECO-LLATINS

173. Molts dels noms grecs passaren al llatí, adés prenent les flexions llatines, adés conservant en general les flexions originals. Aquests últims són els que s'anomenen pròpiament greco-llatins.
174. Aquests noms poden incloure's dintre les tres primeres declinacions llatines.

S'inclouen en la primera els masculins acabats en as iesi els femenins en $a$ i $e$.

Vegin-se els models.
Tyáras, tiara; Anchises, Anquises; epitome, resum
Singular

| Nom. | tyáras | Anchises | epitome |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Gen. | tyárae | Anchisae | epitomes |
| Dat. | tyárae | Anchisae | epitome |
| Ac. | tyár-an, am | Anchis-en, em | epitomen |
| Voc. | tyára | Anchise | epitome |
| Ab. | tyára | Anchtse | epitome |

Maja, Maia es declina com tyáras.
En plural tots segueixen exactament la primera declinació dels substantius llatins.
175. Corresponen a la segona declinació els masculins i femenins acabats en os, eos, us, eus i els neutres en on.

Heus aci els models:

Diálogos, diàleg; Andrógeus, Androgeu.

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Panthus, Pante; Orphéus, Orfeu.
Singular

| Nom. | Panthus | Orphéus |
| :--- | :--- | :--- |
| Gen. | Panthi | Orphé- $i$, os |
| Dat. | Pantho | Orphéo |
| Ac. | Panthum | Orphé-um, on, a |
| Voc. | Panthu | Orphéu |
| Ab. | Pantho | Orphéo |

Encómion, elogi.

Num.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
encómión
encómii
encómio
encómion
encómion
encómio

En plural es declinen com els llatins, llevat que poden fer el genitiu com ells o en on.
176. Segueixen d'aprop la tercera declinació els noms dels tres gèneres de molt diverses terminacions entre elles $a$ $a n, e n, i n, o n, a r, e r, i r, o r, y r, i s, y s$, etc.

Posarem solament un parell d'exemples per no allargar.
Poëma, poema.

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
poëma
poëmat-os, is
poëmati
роёта
роёта
poëmate

Plural
poëmata
poëmat-on, um
poëmátibus
poëmata
poëmata
poëmátibus

Iris, arc-iris.

Nom.
Gen.
Dat.
Ac.
Voc.
Ab.

Singular
iris
irid-os, is
iridi
irida, iridem, irin
iris
iride

Plural
irides
irtd-on, um
iridibus
irid-as, es
irtdes
iridibus

CONJUGACIÓ DELS VERBS. - ADVERTIMENT. - CARACTERISTIQUES DEL VERB SUBSTANTIU
177. Així com de variar els noms per números i casos se'n diu declinació, de moure el verb per veus, modes, temps, números i persones se'n diu conjugacio.

Advertiment. Precisant el coneixement del verb substantiu o auxiliar esse ésser, per tal com entra en les formes complexes (') i perifràstiques ${ }^{( }{ }^{2}$ ) de les conjugacions dels verbs adjectius, el posarem de seguida abans
(1) Del llatí complexus, format de la unió de dues coses distintes.
(2) Del grec $\pi \in \rho$ !, a l'entorn i $\varphi \rho \alpha \alpha^{\circ}$, , concepte. Rodeig de paraules per tal d'expressar el que es podria dir amb més brevetat.
de presentar els models de les quatre conjugacions dels verbs regulars, malgrat ell sigui completament irregular.
178. El verb esse té per tots els temps la rel es, la qual va sola en els temps imperfets. Pels temps perfets té a més la rel $f u$ que permaneix invariable.

La rel es, per raons de fonètica i eufonia, pren, canvia o perd lletres, convertint-se en $s$, ess, er, en els temps imperfets, $\mathfrak{i}$ en $i$, is, iss, er, en els temps perfets.
179. Les característiques dels accidents verbals de esse són les seguients:

Li manquen les de veu passiva, per tal com solament té l'activa, que ja veurem en els verbs regulars (181) com van incloses en les de número i persona.

Li manquen també les característiques modals per ésser verb de tema en lletra percussora en la seva rel es, que és la que està en contacte amb les desinències mitjançant les característiques temporals.

Les seves caracteristiques temporals pel mode indicatiu són: $u$ pel present, $a$ pels pretèrits imperfet i plusquamperfet, manca al pretèrit perfet, $\mathrm{i} i$ pels futurs.

El mode imperatiu no té característica temporal.
Les del mode subjuntiu són: $i$ pel present, pretèrit perfet i futur $i e$ pels pretèrits imperfet $i$ plusquamperfet

Les característiques de número i persona, les quals juntament amb les temporals formen les terminacions, i soles, les desinències, són $m, s, t$, per la primera, segona i tercera persona del singular respectivament i mus, tis, $n t$, per les susdites persones del plural.

CARACTERISTIQUES TEMPORALS DEL VERB SUBSTANTIU I DELS QUE SEGUEIXEN LA SEVA CONJUGACIÓ

| Temps | Indicatiu | Imperatiu | Subjunctiu |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Present | $u$ | manca | $i$ |
| Pretèrit imperfet | $a$ |  | e |
| Futur imperfet . . | $i$ |  | - |
| Pretèrit perfet . . | manca |  | $i$ |
| Pretèrit plusquamperfet. | $a$ |  | e |
| Futur perfet | $i$ |  | $i$ |

## CONJUGACIÓ DEL VERB SUBSTANTIU

Advertiment. En la conjugació del verb esse transcriurem en versaletes les lletres de la rel, en cursives les caracteristiques temporals $\mathbf{i}$ lletres eufòniques $i$ en negretes les característiques de número i persona i tot el que siguin desinències.
180. Esse, ésser; sum, es, fui.

MODES PERSONALS
indicatiu
Present

| Singular |  |  | Plural |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ego sum | Jo sóc | Nos sumus | Nosaltres som |
| Tu es | Tu ets | Vos estis | Vosaltres sou |
| llle est | Ell és | Illi sunt | Ells són |

Pretèrit imperfet

| eram | Era | erámus | Érem |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| eras | Eres | erátis | Ereu |
| erat | Era | erant | Eren |



Pretèrit imperfet
essem Fóra, fos, seria
esses Fores, fossis, series
esset Fóra, fos, seria
essémus Fórem, fóssim, seriem
essétis Forreu, fóssiu, serieu
essent Foren, fossin, serien
Singular Plural

Pretèrit perfet

| fúErim | Hagi estat | fuerimus | Hàgim estat |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| fUERis | Hagis estat, | fúkritis | Hagiu estat |

## Pretèrit plusquamperfet

## Singular

puissem Hagués, haguera, hauria estat puisses Haguessis, hagueres, hauries estat fulsset Hagués, haguera, hauria estat

Plural
fuissémus Haguéssim, haguérem, hauriem estat fulssétis Haguéssiu, haguéreu, haurieu estat fulssent Haguessin, hagueren, haurien estat

## Futur

El futur únic de subjunctiu pel llati és el futur perfet d'indicatiu, i la traducció que en català més li escau, és: Com hauré estat, en quan hauré estat.

## MODES IMPERSONALS O NOMINALS

## INFINITIU

Present: Esse, ésser.
Pretèrit perfet: fulsse, haver estat.
Futur imperfet: fore o futúr-um, am, um; os, as, a, esse, haver d'ésser.
Futur perfet: rutúr-um, am, um; os, as, a, Fuisse, haver d'haver estat.

Les de persona són m, mus per la primera de la veu activa i $r$, mur per la de la passiva; s, tis i ris o re, mini per la segona; $t$, $n t$, tur i ntur per la tercera, respectivament.

Les característiques dels accidents verbals per les formes complezes, que són les dels temps perfets de la veu activa, són les mateixes que les de les formes senzilles per a la veu, número i persona.

Les de mode pels verbs de tema en lletra percudible són les temàtiques, que adés conserven, adés perden, segons la manera de formar-se el tema de pretèrit perfet d'indicatiu. Els verbs de tema en lletra percussora no porten en aquests temps cap lletra eufònica.

Les caracteristiques de temps són constituïdes pel verb esse. .
Cada temps es forma amb la relo el tema propis i termina amb el temps corresponent del verb auxiliar (134) perduda la rel fu, o solament la $f$, o perduda la $f$ i mudada la $u$ en $v$, segons la manera com s'ha format el tema de preterrit perfet d'indicatiu.

Les caracteristiques dels accidents verbals per les formes perifràstiques, que són les dels temps perfets de la veu passiva, les de veu estan representades sempre per l'adjectiu participial pessiu de pretèrit, que conserva o perd la tematica o eufònica, segons la manera com es forma el tema de supi (135).

Les de mode, temps, número i persona sớn constituỉdes pel verb substantiu esse.

Els temps es determinen de la seguient manera:
a) el pretèrit perfet d'indicatiu o subjuntiu porta el verb substantiu en aquests temps o en el present del mode respectiu.
b) el pretèrit plusquamperfet el porta en aquests temps o en pretèrit imperfet del mode que li pertoqui.
c) el futur perfet d'indicatiu el porta en aquest temps del mateix mode.
d) el futur de subjuntiu el porta en el futur imperfet o en el perfet d'indicatiu.

Advertiments. - En la conjugacio dels verbs regulars transcriurem les formes senzilles i les complexes posant la rel en versaletes, les caracteristiques modals i temporals illetres eufòniques en cursives, i les caracteristiques de número i persona en negretes. En les formes perifràstiques transcriurem el participi, posant la rel en versaletes, i les tematiques i terminacions del mateix, $i$ el verb auxiliar en cursives.

Per tal que es vegi a cop d'ull el mecanisme de la conjugació llatina, contraposarem la veu passiva a l'activa, facilitant aixi la comparació llur.

MODEL DELS VERBS DE LA PRIMERA CONJUGACIÓ
182. Tema en a: Amáre, amar; amo, amas, ámavi, amatum

ACTIVA
MODES PERSONALS
indicatiu
Present


Pretèrit perfet
Singular
amávi Ami o he amat
Amavisti Amares o has amat
Amd́vit Amà o ha amat
Plural
AMdóvimus Amàrem o hem amat
amavistis Amareu o heu amat amavér-unt, e Amaren o han amat

Pretèrit plusquamperfet
Singular
amáveram Havia amat
amáveras Havies amat
amáverat Havia amat
Plural
amáverámus Havfem amat
amaverátis Havfeu amat
amduerant Havien amat
183. Amari, ésser amat.

> PASSIVA
> MODES PERSONALS
indicatiu

|  | Present |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Singular |  | Plural |
| amor | Sóc amat | amámur | Som amats |
| AMär-is, e | Ets amat | amámini | Sou amats |
| AMátur | És amat | amántur | Són amats |

Pretèrit imperfet

| amábar | Era amat | amabámur | Erem amats |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| amabär-is, e | Eres amat | Amabámini | Ereu amats |
| amabátur | Era amat | amabä́ntur | Eren amats |

Pretérit perfet
Singular
AMát-us, a, tum sum o ful
Amát-us, a, um es o fuisti
Aмát-us, a, um est o fuit
Fui o he estat amat
Fores o has estat amat
Fou o ha estat amat
Plural
Amát-i, ae, a sumus o fuitmus Fórem o hem estat amats
Amát-i, ae, a estis ofuistis
Fóreu o heu estat amats:
Amát-i, ae, a sunt ofuér-unt, $e$ Foren o han estat amats
Pretèrit plusquamperfet
Singular
Amát-us, a, um eram o füeram Havia estat amat
amát-us, a, um eras ofueras Havies estat amat
AMát-us, a, um erat ofúerat Havia estat amat

## Plural

amât-i, ae, a erámus o fuerámus Haviem estat amats Amát-i, ae, a erátis o fuerátis Havieu estat amats AMát-i, ae, a erant ofûerant ... Havien estat amats

|  | Singular | Futur imperfet | Plural |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Amábobo | Amarè |  | AMábimus | Amarem |
| Amábis | Amaràs |  | AMábitis | Amareu |
| Amábit | Amarà |  | AMábunt | Amaran |

Futur perfet
Singular
amávero Hauré amat
amáveris Hauràs amat
amáverit Haurà amat
Plural
amavérimus Haurem amat
amavéritis Haureu amat
amáverint Hauran amat
imperatiu


|  | Pretèrit imperfet |
| :--- | :--- |
| Singular |  |
| amárem | Amés, amaria |
| amáres | Amessis, amaries |
| AMáret | Amés, amaria |
|  | Plural |
| Amarémus | Améssim, amariem |
| Amarétis | Améssiu, amarieu |
| AMárent | Amessin, amarien |

Futur imperfet

Singular
amábor Aмäber-is, e, AMábitur

Seré amat
Seràs amat
Serà amat

Plural
amd́bimur Serem amats amabimini Sereu amats amabúntur Seran amats

Futur perfet -
Singular
amat-us, a, um füero Haure estat amat amat-us, a, um fúeris Hauràs èstat amat amat-us, a, um fúerit Haurà estat amat

Plural
amát-i, ae, a fuérimus Haurem estat amats
Amat $-i, a e, a$ fuéritis Haureu estat amats
Amat-i, ae, a fúerint Hauran estat amats
imperatiu

Singular
amá-re, tor Sigues amat
amátor Sigui amat

Plural
Amámin-i, or Sigueu amats amántor Siguin amats
subjuntiu

## Present

| amer | Sigui amat | amémur | Siguem amats |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Amér-is, e | Siguis amat | amémini | Sigueu amats |
| ámétur | Sigui amat | améntur | Siguin amats |

Pretèrit imperfet
Singular
amárer Fos, fóra, seria amat amarér-is, e Fossis, fores, series amat amarétur Fos, fóra, seria amat

Plural
amarémur Fóssim, fórem, seriem amats amarémini Fóssiu, fóreu, serieu amats amaréntur Fossin, foren, serien amats

| Pretèrit perfet |  |
| :--- | :--- |
| Singular |  |
| Amduerim $\quad$ Hagi amat |  |
| Amáveris $\quad$ Hagis amat |  |
| Amáverit | Hagi amat |
| - $\quad$ Plural |  |
| Amavérimus | Hàgim amat |
| Amavéritis | Hagiu amat |
| Amaverint | Hagin amat |

Pretèrit plusquamperfet
Singular
amavissem Hagués, haguera, hauria amat
amavisses Haguessis, hagueres, hauries amat
amavisset Hagués, haguera, hauria anat

Plural
amavissémus Haguéssim, haguérem, hauriem amat
amavissétis Haguéssiu, haguéreu, haurieu amat
amavissent .Haguessin, hagueren, haurien amat

Futur
Com vàrem dir pel verb substantiu (180) el futur únic d'aquest mode en llatí és igual com el futur perfet d'indicatiu.

És per això que no el repetirem en cap de les conjugacions; però cal tenir present que la seva traducció aproximada en català en el cas d'ara i semblantment en les demés conjugacions és: com hauré amat o en quan hauré amat.

## Pretèrit perfet

Singular
AMat-us, a, um sim o fuerim Hagi estat amat
Amát-us, a, um sis o fúeris Hagis estat amat
amát-us, a, um sito fúerit Hagi estat amat
Plural
Amdt-i, ae, a simus o fuérimus Hàgim estat amats
AMdt-i, ae, a sitis o fuéritis Hagiu estat amats
Amát-i, ae, a sint ofuerint Hagin estat amats

## Pretèrit plusquamperfet <br> Singular

AMát-us, a, um essem $\circ$ futssem
Hagués, haguera, hauria estat amat
andit-us, a, um esses ofutsses
Haguessis, hagueres, hauries estat amat AMát-us, a, um esset ofutsset

Hagués, haguera, hauria estat amat
Plural
amát-i, ae, a essémus o fuissémus
Haguéssim, haguérem, hauriem estat amats Amát-i, ae, a essétis o fuissétis

Haguéssiu, haguéreu, haurieu estat amats AMd́t-i, ae, a essent ofuissent

Haguessin, hagueren, haurien estat amats

## Futur

El futur d'aquest mode és igụal al futur perfet d'indicatiu, solament que en ell s'empra el futur imperfet o el futur perfet del verb auxiliar, ex : Amat-us, a, um, ero ofuero, etc.

La traducció del mateix que creiem més fidel en català és: com hauré estat amat o en quan hauré estat amat.

## MODES IMPERSONALS

infinitiu

| Present: | AMd̛re amar |
| :--- | :--- |
| Pretèrit perfet: | amavisse haver amat |

Futur imperfet: AMatuir-um, am, um; os, as, a esse o amdtum ire haver d'amar
Futur perfet: Amatuir-um, am, um; os, as, a futsse haver d'haver amat.

## GERUNDI SUBSTANTIU

## Singular

Gen.
Dat.
Ac.
Ab.
amándi d'amar
amándo per a amar
amándum a amar
Aмándo per amar

En plural es declina pels mateixos casos, seguint el model dels substantius de la segona declinació per als neutres.

PARTICIPIS
De present: aman-s, tis el qui ama
Es declina com els adjectius d'una sola terminació.
De futur: amatür-us, $a$, um el qui amárà o ha d'amar
Es declina seguint el model dels adjectius de tres terminacions.

Serveixin aquests advertiments que hem fet en el gerundi $i$ en els participis per a les altres conjugacions.

```
SUPí
```

Singular, acusatiu: amatum a amar.

## MODES IMPERSONALS

infinitiu
Present: amári ésser amat
Pretèrit perfet: Aмát-um, am,um; os, as, a esse o futsse haver estat amat o amats
Futur imperfet: amdind-um, am, um; os, as, a esse o amátum iri haver d'ésser amat o amats
Futur perfet: amánd-um, am,um;os, as, a fuisse haver d'haver estat amat o amats.

## GERUNDI ADJECTIU

Singular

| Gen. | amánd-i, ae, i | d'ésser amat |
| :--- | :--- | :--- |
| Dat. | Aмánd-o, ae,o | per a ésser amat |
| Ac. | Aмd́nd-um, am, um | a ésser amat |
| Ab. | AMánd-o, $a, o$ | per ésser amat |

Es declina pels mateixos casos del plural, seguint el model dels adjectius de tres terminacions.

## PARTICIPIS

De pretèrit: AMät-us, $a, u \mathrm{~m}$ amat, amada
Es declina com els adjectius de tres terminacions.
De futur: amánd-us, $a, u m$ el que serà o ha d'ésser amat
Es declina igualment seguint el model dels adjectius de tres terminacions.

Els advertiments que hem fet en el gerundi $i$ en els participis tinguin-se presents per a les altres conjugacions.
supf

Singular, ablatiu: amadtu d'ésser amat.

## MODEL DELS VERBS DE LA SEGONA CONJUGACIÓ

184 Tema en e: monére avisar; móneo, mones, monui, mónitum.


Futur imperfet

| monébo | Avisaré, | monébimus Avisarem, |
| :--- | :--- | :--- |
| mONébis | etc. | mONébitis etc. |
| mONébit |  | mONébunt |

Futur perfet
monuiero
MONauré avisat,
MONüerit
monuérimus Haurem avisat, monuéritis etc.
monuérint
185. Monéri, ésser avisat.

PASSIVA
MODES PERSONALS
indicatiu

| Singular |  | Present |
| :--- | :--- | :--- |
| MÓNeor | Sóc avisat, | MONémur |
| MONér-is, e etc. | MONémini | Som avisats, |
| mONétur |  | MONéntur |

Pretèrit imperfet
monébar Era avisat, monebámur Erem avisats, monebar-is, e etc. monebátur monebámini etc. monebántur

Pretèrit perfet

MÓNit-us, a, um sum o fui, etc. Fui o he estat avisat, etc.
mónit-i, ae, a sumus o fúimus, etc. Fórem o hem estat avisats, etc.

## Pretèrit plusquamperfet



Futur imperfet

| monébor Seré avisat, | monébimur |
| :--- | :--- |
| mONéber-is, e etc. | mONebimini etc. |
| mONébitur |  |

Futur perfet
mónit-us, a, um fúero, etc. mónit-i, ae, a fuérimus, etc. Hauré estat avisat, etc. Haurem estat avisats, etc.
imperatiu

Singular
mon-e, éto Avisa moné-to Avisi

| Singular |  | Plural |  |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| mon-e, éto Avisa | MONét-e, óte Aviseu |  |  |
| mONé-to | Avisi | MONénto |  |

SUBJUNTIU
Present
monéam Avisi moNé.s etc. monéat
moneámus Avisem moneátis etc. monéant

Pretèrit imperfet Singular
monérem Avisés, avisaria, mONéres etc. monéret

Plural
monerémus Aviséssim, avisariem, monerétis etc. monérent

## Pretèrit perfet

| Singular |  | Plural |
| :--- | :--- | :--- |
| MONú rim H igi avisat, | monuérimus Hàgim avisat, |  |
| mONú ris etc. | monuéritis etc. |  |
| monuierit | monúerint |  |

Pretèrit plusquamperfet
Singular
monutssem Hagués, haguera, hauria avisat, MONuísses - etc.
monuisset

## Plural

monuissémus Haguéssim, haguérem, hauriem avisat, monuissétis etc. moNulssent

IMPERANTIU

| Singular |  | Plural |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| MONé-re, tor monétor | Siguis avisat Sigui avisat | monémin-i, or monéntor | Sigueu avisats Siguin avisats |
| subjuntiu |  |  |  |
| Present |  |  |  |
| mónear moneár-is, e moneátur | Sigui avisat, etc. | moneámur моneámiri monedintur | Siguem avisats, etc. |

Pretèrit imperfet
Singular
monérer Fos, fóra, seria avisat, monerér-is, e etc. monerétur

Plural
monerémur Fóssim, fórem, seríem avisats, monerémini etc. moneréntur

Pretèrit perfet

Singular
mónit-us, a, um sim o fuérim, etc. Hagi estat avisat, etc.

Plural
móni-ti, ae, a simus ofuérimus, etc. Hàgim estat avisats, etc.

Pretèrit plusquamperfet
Singular
Mónit-us, a, um essem o fuíssem, etc.
Haguera, hagués, hauria estat avisat, etc.
Plural
mónit-i, ae, a es émus o fuissémus, etc. Haguérem, haguéssim, hauriem estat avisats, etc.

## MODES IMPERSONALS

## infinitil

Present: monére avisar Pretèrit perfet: monuisse haver avisat Futur imperfet: monitúr-um, am, um; os, as, a esse o mónitum, ire, haver d'avisar
Futur perfet: monitur-um, am, um; os, as, a fuisse haver d'haver avisat
gerundi substantiu
Singular
Gen.
Dat.
Ac.
Ab.
monéndi d'avisar monéndo per a avisar monéndum a avisar monéndo per avisar

## PARTICIPIS

De present: monen-s, tis, el qui avisa
De futur: monituir-us, a, um el qui avisarà o ha d'avisar.
supi
Singular, acusatiu: mónitum a avisar.

## MODEL DELS VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ

186. Tema en Iletra percussora: légere, llegir; lego, legis, legi, lectum.

## ACTIVA <br> MODES PERSONALS

indicatiu
Present

| Singular |
| :--- |
| LEGO |
| Llegeixo, |
| Legis |
| Letc. |

Plural
Léaimus Llegim, Leaitis etc. Legunt

## MODES IMPERSONALS

infinitiU
Present: moNéri
Pretèrit perfet: móvit-um, am, um; os, as, a esse o fuisse
Haver estat avisat o avisats
Futur imperfet: moNénd-um, am, um; os, as, a esse o mónitum, iri haver d'ésser avisat o avisats
Futur perfet: monénd-um, am, um; os, as, a futsse haver d'haver estat avisat o avisats

GERUNDI ADJECTIU
Singular
Gét. Monénd-i, ae, i d'ésser avisat
Dat
monénd-o, ae, o per a ésser avisat
Ac. monénd-um, am, um a ésser avisat
Ab. monénd-o, $a$, o per ésser avisat

PARTICIPIS
De pretèrit: MóNit-us, $a$, um avisat, avisada
De futur: monénd-us, $a, u \mathrm{~m}$ el qui serà o ha d'ésser avisat.

> supi

Singular, ablatiu: mónitu d'ésser avisat
187. Legi, ésser llegit.

| PASSIVA |  |
| :---: | :---: |
| MODES PERSONALS |  |
| INDICATIU |  |
| Present | Plural |

Singular
leaor Sóc llegit, Léger-is, e etc. Légitur

Leaimur Som llegits, LEGímini etc.
Lealintur

| Pretèrit imperfet |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Singular |  | Plural |  |
| legebam leaébas lecébat | Llegia etc. | Leaebámus leaebátis Leqébant | Llegiem, etc. |

Pretèrit perfet
leai Llegi o he llegit, Leaísti etc.
Leait

Légimus Llegirem o hem llegit leaditis etc.
leaér-unt, e

Pretèrit plusquamperfet
léaeram Havia llegit,
légeras etc.
legerat
legerámus Haviem llegit, legerátis etc. LEgerant

Futur imperfet

| legam | Llegiré, |
| :--- | :--- |
| leges | etc. |
| Leget | Legémus |
| Legentis |  |

Futur perfet
léaero Hauré llegit, LEGeris etc.
Léaerit
legérimus Haurem llegit, legéritis etc.
Légerint

IMPERATIU

| LeG-e, ito | Llegeix | Legit-e, ote | Llegiu |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| LEaito | Llegeixi | Legúnto | Llegeixin |

subjuntiu
Present

| legam | Llegeixi, |
| :--- | :--- |
| legas etc. | legámusLlegim, <br> legatis etc. |

Pretèrit imperfet
Singular Plural
legébar Era llegit, Legebámur Erem llegits, legebár-is, e etc. legebámini etc. legebátur
legebántur
Pretèrit perfet

LEct-us, a, um sum o fui, etc.
Fuí o he estat llegit, etc.

Lect-i, ae, a sumus o füimus, etc.
Fórem o hem estat llegits, etc.

Pretèrit plusquamperfet

Lect-us, a, um eram o fúeram, etc.
Havia estat llegit, etc.

LECt-i, ae, a erámus 0 fuerámus, etc.
Haviem estat llegits, etc.

Futur imperfet


Futur perfet
lect-us, a, um fúero, etc.
Hauré estat llegit, etc.
lect-i, ae, a fuérimus, etc.
Haurem estat llegits, etc.

IMPERATIU

| LEQ-ere, itor | Siguis llegit |
| :--- | :--- |
| LEator | Sigui llegit |

legimin-i, or Sigueu llegits
legúntor Siguin llegits

## subjuntiu

## Present

legar Sigui llegit legár-is, e etc. legátur
leaámur Siguem llegits, legámini etc.
legántur

Pretèrit imperfet
Singular
légerem Llegis, llegiria, Legeres etc. Leceret

Plural
Legerémus Llegissim, llegiriem, legerétis etc. LEGerent

Pretèrit perfet

| Singular |  |  | Plural |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Léerim | Hagillegit, | LEGérimus | Hàgim llegit, |
| Légeris | etc. | LEGéritis <br> LEGGerit | etc. |

> Pretèrit plusquamperfet Singular
legíssem Hagués, haguera, hauria llegit, legísses etc.
Legísset
Plural
leaissémus Haguéssim, haguérem, hauriem llegit, legissétis etc.
legíssent

MODES IMPERSONALS
infinitiu
Present: Légere, llegir
Pretèrit perfet: legisse, haver llegit
Futur imperfet: lectúr-um, am,um; os, as, a esse o lectum ire haver de llegir
Futur perfet: Lectur-um, $a \mathrm{~m}, u \mathrm{~m}, o \mathrm{~s}, a \mathrm{~s}$, a futsse haver d'haver llegit

## Pretèrit imperfet

## Singular

Legerer Fos, fóra, seria llegit, Legerér-is, e etc. legerétur

## Plural

legerémur Fóssim, fórem, seriem llegits, legerémini etc. legeréntur

Pretèrit perfet
Singular
lect-i, ae, a simus o fuitmus, etc.
Hagi estat llegit, etc.
Hàgim estat llegits, etc.
Pretèrit plusquamperfet
Singular
Lect-us, a, um essem o fuíssem, etc. Hagués, haguera, hauria estat llegit, etc.

Plural
Lect-i, ae, a essémus o fuissémus, etc.
Haguéssim, haguérem, hauríem estat llegits, etc.

## MODES IMPERSONALS

INFINITIU
Present: Legi, ésser llegit
Pretèrit perfet: Lec-um, am, um; os, as, a esse o fuisse, haver estat llegit o llegits
Futur imperfet: legénd-um, am, um; os, as, a esse o lectum iri, haver d'ésser llegit o llegits
Futur perfet: . LEGénd-um, am, um; os, as, a fuisse haver d'haver estat llegit o llegits

## aERUNDI SUBSTANTIU

Singular

| Gen. | legéndi | de llegir |
| :--- | :--- | :--- |
| Dat. | Legéndo | per a llegir |
| Ac. | Legéndum | a llegir |
| Ab: | Legéndo, etc. | per llegir, etc. |

PARTICIPIS
De present: legen-s, tis, etc., el quillegeix.
De futur:
lectuir-us, a, um, etc., el qui llegirà o ha de llegir

## supi

Singular, acusatiu: Lectum, a llegir.

MODEL DELS VERBS DE LA QUARTA CONJUGACIÓ
188. Tema en i: audire, oir; áudio, audis, audivi, auditum. ACTIVA

MODES PERSONALS
indicatiu
Present

| Singular |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Plural |  |  |
| Audio Oeixo, | audímus | Ořm, |
| Audis | etc. | auditis |
| audit | etc. |  |
|  |  | Audiunt |

Pretèrit imperfet

| audiébam | Oïa | audiebámus |
| :--- | :--- | :--- |
| audiébas | etc. | audiebátis <br> audiebat |

Pretèrit perfet

| Audivi | Oi o he oilt, | ivimus | Oifem o hem oilt, |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| audivisti | etc. | Audivistis |  |
| Audivit |  | audiver-unt, |  |

GERUNDI ADJECTIU
Singular

Gen.
Dat.
Ac.
Ab.
LEGénd-i, ae, i legénd-o, ae, o per a ésser llegit lecénd-um, am, um, a ésser llegit leqénd-o, a, o, etc. per ésser llegit

## PARTICIPIS

De pretèrit: Lect-us, $a, u \mathrm{~m}$, etc., Ilegit, Ilegida. De futur: Legénd-us, a, um, etc., el qui serà o ha d'ésser llegit.

## SUPI

Singular, ablatiu: lectu, d'ésser llegit.
189. Audíri, ésser oilt.

PASSIVA
MODES PERSONALS
indicatiu
Present
Singular
Audior Soc oilt audimur Som oilts
audir-is, e etc. audimini etc.
auditur

Pretèrit imperfet
audiébar Era oït audiebámur Érem oïts Audiebár-is, e etc. audiebátur
audiebámini etc.
audiebántur

Pretèrit perfet

Audit-us, a, um, sum o
fui, etc.
Fui o he estat oilt, etc.
audit-i, ae, a sumus o fuitmus, etc.
Fórem o hem estat oilts, etc.
Pretèrit plusquamperfet
Singular ..... Pluralaudiveram Havia oilt, . audiverámus Haviem oiltaudfueras etcaụiverátis etc.Audiverataudiverant
Futur imperfet

| Audiam | Oiré, | audiémus <br> Audies <br> Audiet |
| :--- | :--- | :--- |
| etc. | Audiétis | Oirem, |
| etc. |  |  |

Futur perfetaudivero Hauré oït, audivérimus Haurem oït,audiveris etc.audivéritis etc.audiverint
imperatiu
aud-i, ito Oeix audit-e, ote Oilu
audiünto Oeixin
SUBJUNTIUPresent

| Audiam | Oeixi, | audiámusOïm, <br> Audias <br> etc. |
| :--- | :--- | :--- |
| Audiat |  | Audiant |
| etc. |  |  |Pretèrit imperfetSingular

audírem Oís, oiria,audires etc.audiret
Plural
audirémus Oíssim, oiriem,audirétis etc.
audirent

## Pretèrit plusquamperfet

Singular
Plural
audit-us, a, um eram $0 \quad$ audit-i, ae, a erámus o fúeram, etc.
Havia estat oït, etc.
Haviem estat oïts, etc.

Futur imperfet

| Audiar | Seré oït | audiémur | Serem oïts |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| audiér-is, e | etc. | audiémini <br> audiétur |  |

Futur perfet
audit-us, a, um fúero, audit-i, ae, a fuérimus, etc. etc.
Hauré estat oït, etc. Haurem estat oïts, etc.

IMPERATIU
audi-re, tor Siguis oilt
audítor Sigui oilt
audimin-i, or Sigueu oilts, audiuntor Siguin oilts

SUBJUNTIU
Present

| áudiar | Sigui oït | audiámur |
| :--- | :--- | :--- |
| audiár-is, e | etc. | audiámini emem oïts |
| audiátur |  | audiántur |

Pretèrit imperfet
Singular
audrer Fos, fóra, seria oit, audirér-is, e etc. audirétur

## Plural

audirémur Fossim, fórem, seriem oïts, audirémini etc. audiréntur

Pretèrit perfet

Singular
Audiverim Hagi oilt AuDiveris etc. AuDtverit

Plural
audivérimus Hagim oït audivéritis etc.
Audiverint

Pretèrit plusquamperfet
Singular
audivissem Hagués, haguera, hauria oilt, audivísses etc. audivisset

Plural
audivissémus Haguéssim, haguérem hauriem oilt, audivissétis etc. audivissent

## MODES IMPERSONALS <br> infinitiu

Present: Audire, oir

Pretèrit perfet: audivisse, haver oilt
Futur imperfet: Auditur-um, am, um; os, as, a esse o auditum ire, haver d'oir
Futur perfet: auditúr-um, am, um; os, as, a fuisse haver d'haver oït.

GERUNDI SUBSTANTIU
Singular
AuDiéndi d'oir
Dat.
Ac.
Ab.
audiéndo per a vir
audiéndum a oir
audiéndo per oir
PARTICIPIS
De present: Audien-s, $t$ is, etc., el qui oeix, etc.
De futur: audituir-us, $a, u m$, etc., el qui oirà o ha d'oir. SUPI
Singular, acusatiu: auditum, a oir.

## Pretèrit perfet

Singular
audit-us, a, um sim 0 fuerim, etc.
Hagi estat oït, etc.

Plural
AUDit-i, ae, a simus o fuérimus, etc.
Hàgim estat oilts, etc.

Pretèrit plusquamperfet Singular
AUDit-us, a, um, essem o fuissem, etc. Hagués, haguera, hauria estat oït, etc.

Plural
Audit-i, ae, a essémus ofuissémus, etc.
Haguéssim, haguérem, hauriem estat oïts, etc.

## MODES IMPERSONALS

INFINITIU
Present: audíri, ésser oilt.
Pretèrit perfet: Audit-um, am, um; os, as, a esse o fuisse haver estat oït o oilts
Futur imperfet: Audiénd-um, am, um; os, as, a esse o auditum iri, haver d'ésser oït o oilts
Futur perfet: audiénd-um, am, um; os, as, a fuisse haver d'haver estat oilt o oilts.

## GERUNDI ADJECTIU

Singular

Gen
Dat.
Ac.
Ab .
audiénd-i, ae, $\mathbf{i}$ d'ésser oït audiénd-o, ae, o per a ésser oilt audiénd-um, am, um a ésser oït audiénd-o, $a, o$, etc. per ésser oilt, etc.

## PARTICIPIS

De pretèrit: audit-us, $a, u m$, etc., oït, oïda
De futur: audiénd-us, $a, u \mathrm{~m}$, etc., el qui serà o ha d'ésser oït.

## supi

Singular, ablatiu: auditu d'ésser oilt.

## CONJUGACIÓ PERIFRASTICA

190. La conjugació perifrastica dels verbs es fa per medi dels adjectius participials de futur actiu o passiu i el verb auxiliar esse.

L'adjectiu participial de futur actiu denota una intenció o voluntat que l'existència o acció que el verb significa, es realitzi amb relació al temps del verb auxiliar; el de futur passiu senyala una obligació o necessitat que la passió per ell expressada, tingui efecte amb relació també amb els temps del verb substantiu.

Les perffrasis llatines es tradueizen en català donant al verb esse la significació d'haver i als participis la significació de present d'infinitiu de la veu que els correspongui precedit de la preposició de.

Posarem alguns exemples:
Futưr-us, a, um sum, He d'èsser. Amatür-us, a, um eras, Havies d'amar. Monénd-us, a, um fuit, Hagué o va haver d'ésser avisat o avisada. Lectür-i, ae, a fueråmus, Haviem hagut de llegir. Audiénd-i, ae, a éritis, Haureu d'ésser oïts o oïdes.

## VERBS IRREGULARS I LLURS CLASSES

191. Verbs irregulars són els que no segueixen en tot els models de les conjugacions dels verbs regulars.
192. La irregularitat pot estar en la rel o en els accidents verbals. Els verbs, la irregularitat dels quals està en la rel, són els que alguns gramàtics anomenen anómals ( ${ }^{( }$); $i$ aquells que la irregularitat llur consisteix en la manca d'un o de varis accidents verbals, són els que els gramàtics anomenen deponents, defectius i unipersonals.
(1) Del llatí anómalus, anòmal, ço és, que s'aparta del model.

Hi ha unes altres, diguem-ne irregularitats, que afecten solament la formació dels temes del pretèrit perfet d'indicatiu i del substantiu verbal nomenat supi ( 134 i 135), per a determinar les quals es donen llistes de verbs amb nombroses excepcions, de les quals nosaltres prescindirem en obsequi a la brevetat. Són unes irregularitats que s'aprenen fent pràctiques de la llengua i utilitzant un bon diccionari.

## VERBS ANOMALS

193. Són anòmals, els verbs irregulars en la rel, tan si la irregularitat afecta com no més o menys les caracteristiques modals $o$ temporals dels temps imperfets.
194. Els verbs compostos del substantiu esse (180) que ja diguérem (177), que era completament irregular, es conjuguen com el senzill, fetes les excepcions que anotem tot seguit.

Abésse, estar absent i praeésse, presidir, tenen participi de present absens i praesens.

Inésse, trobar-se a, i subésse estar sota, manquen de tots els temps perfets. Inésse a més no té imperatiu ni participi de futur.

Prodésse, aprofitar, compost de la preposició pro i esse, admet una $d$ eufònica davant totes les formes del senzill que comencen amb $e$.

Posse, compost de•l'adjectiu desusat pot-is, e, capaç i esse (èsser capaç $=$ poder) és el que ofereix més anomalies i per aixd en posarem la conjugació.

Aquest verb és altrament defectiu (207) perquè li manca el participi de futur i com a consequencia els futurs d'infinitiu. Li falta també el mode imperatiu, que a voltes es supleix pel subjuntiu amb una perifrasi, ex.: Fac possis, etc., Puguis ofes que puguis, etc.

Advertiments. - En conjugar els verbs irregulars els transcriurem tots en lletra cursiva, car qui vulgui establir comparances pot acudir als models respectius.

Posarem complets els temps que tenen les irregularitats més remarcables i dels demés solament la primera persona del singular, car coneguda aquesta, en les terminacions segueixen els models corresponents.
195. Posse, poder; possum, potes, potui. MODES PERSONALS
indicatiu
Present

| Singular |  | Plural |  |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| Possum Puc, | Possumus Podem, |  |  |
| Potes | etc. | Potéstis etc. |  |
| Potest | Possunt |  |  |

Pretèrit imperfet
Poteram, etc. Podia, etc.
Pretèrit perfet
Potui, etc. He pogut, etc.
Pretèrit plusquamperfet
Potúeram, etc. Havia pogut, etc.
Futur imperfet
Potero, etc. Podré, etc.
Futur perfet
Potúero, etc. Hauré pogut, etc.
subjuntiu
Present
Possim, etc. Pugui, etc.
Pretèrit imperfet
Possem, etc. Pogués, podria, etc.
Pretèrit perfet
Potuerim, etc. Hagi pogut, etc.
Pretèrit plusquamperfet
Potuissem, etc. Hagués, haguera, hauria pogut, etc.
Futur
lgual que el perfet d'indicatiu.

## MODES IMPERSONALS

infinitiu

| Present: posse, | poder |
| :--- | :--- |
| Pretèrit perfet: potuisse, | haver pogut |

PARTICIPI
De present: poten-s, tis, el qui pot. .
196. El verb ferre, portar, pertany a la tercera conjugació $i$ té els temes fer pels temps senzills tul pels complexes ilat pels perifràstics.

Els temps que presenten anomalies són: els presents d'indicatiu i imperatiu, el pretèrit imperfet de subjuntiu i el present d'infinitiu. Els altres, coneguts els temes, es mouen segons el model.

Ferre, portar; fero, fers, tuli, latum; ferri, ésser portat.
ACTIVA
PASSIVA

## MODES PERSONALS

indicatiu

Singular
Fero, Porto,
Fers, etc.
Fert
Plural
Férimus Portem, Fertis etc. Ferunt

Singular
Feror, Sóc portat
Ferr-is, e etc.
Fertur
Plural
Férimur Som portats, Ferimini etc.
Feruintur
imperatiu
Singular
Fer oferto Porta
Ferto Porti
Plural
Fert-e, ote Porteu
Ferunto Portin

Singular
Ferre ofertor Siguis portat
Fertor Sigui portat
Plural
Ferimin-i, or Sigueu portats Feruintor Siguin portats

ACTIVA

| ACTIVA |
| :--- |
|  |
| Singular |
| Ferrem |
| Ferres |
| Fertés, portaria, |
| Ferret |

Plural
Ferrémus Portéssim, porFerrétis .etc. [tariem, Ferrent .

## MODES IMPERSONALS

infinitiu

## Present

Ferri Ésser portat
PASSIVA
subjuntiu
Pretèrit imperfet
Ferrem Portés, portaria, Ferres etc.
Ferret

| Plural |
| :--- |
| Ferrémus Portéssim, por- |
| Ferrétis .etc. [tariem, |
| Ferrent :- |

197. Els verbs velle, voler; nolle, no voler, compost de l'adverbi non, no i velle voler; malle, voler més, de l'adverbi magis, més i velle, voler, són de tema en lletra percussora, seguint la tercera conjugació en els temps que no són anòmals.

Són altrament defectius, car manquen de la veu passiva i com que no tenen supí també els falten els temps que d'ell es formen. Velle i malle tampoc tenen imperatiu, que a voltes es supleix, com hem dit per al verb posse (194), per la perifrasi Fac velis, fac malis, etc., i aquest últim a més manca de participi de present.

Velle, voler; volo, vis, volui.

## MODES PERSONALS

indicatiu
Present
Singular
Volo Vull,
Vis etc.
Vult

Volumus | Volem, |
| :--- |
| Vultis |
| Volunt |



|  | Pretèrit ìmperfet |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | Singular |  | Plural |  |
| Nollem | No volgués, vol- | Nollémus | No volguéssim, vol- |  |
| Nolles | etc. | [dria, | Nollétis <br> Nollent | etc. |
| Nollet |  |  |  |  |

MODES IMPERSONALS
infinitiu
Present
nolle, no voler.
Malle, voler més; malo, mavis, málui.
MODES PERSONALS
indicatiu


MODES IMPERSONALS
infinitiu
Present
malle, voler més.
198. El verb fíeri, ésser fet, veu passiva de fäcere, fer, presenta serioses irregularitats. Pertany a la tercera conjugació, d'acord amb el model de la qual es mou en els temps normals.

A més d'anòmal és deponent passiu (205) en els temps personals senzills, car es conjuga amb terminacions actives, tenint el significat passiu; en els temps perifràstics és regular.

Les formes de l'imperatiu són rarament usades i substituïdes a voltes per les formes perifràstiques, Fac fas, etc.

Fieri, ésser fet; fio, fis.

## MODES PERSONALS

indicatiu
Present

Singular
Fio Sóc fet,
Fis etc.
Fit

Plural
Fimus Som fets, Fitis etc.
Fiunt

Pretèrit imperfet
Fiébam Era fet,
Fiébas etc.
Fiébat

Futur imperfet

Fiémus Serem fets, Fiétis etc. Fient

IMPERATIU

| Fio fito | Siguis fet | Fit-e, óte | Sigueu fets |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Fito | Sigui fet | Fiunto | Siguin fets |

subjuntiu
Present

Fiam Sigui fet,
Fias etc.
Fiat

Fiebámus Erem fets, Fiebátis etc. Fiébant

Fiunto Siguin fets

Fiámus Siguem fets, Fiátis etc. Fiant

## Pretèrit imperfet <br> Singular

Fierem Fos, fóra, seria Fieres etc. [fet, Fieret

Fierémus Fóssim, fórem, Fierétis etc. [seriem fets, Fierent

## MODES IMPERSONALS

infinitiu
Present
fieri, ésser fet.
Els compostos de fácere que guarden la $a$, com per exemple calefácere, escalfar, el segueixen en activa i en passiva; però si la muden en $i$, com perficere, perfeccionar, segueixen en tot el model de la tercera conjugació.
199. El verb ire, anar, pertany a la quarta conjugació iés anòmal en tots els temps senzills.

Com intransitiu que és, li manca la veu passiva, exceptuant les formes iri com auxiliar per al futur imperfet d'infinitiu, itur, se'n va, i les formes perifràstiques impersonals eúndum est, erat, etc.

Ire, anar; eo, is, ivi, itum.

## MODES PERSONALS

## indicatiu

- Present

| Singular <br> Eo Vaig, | Plural <br> Is etc. |
| :--- | :---: |
| It | Imus Anem, |
|  | Itis etc. |
| Ibant | Anava, |
| Ibetèrit imperfet |  |
| Ibas etc. | Ibámus Anàvem, |
| Ibat | Ibátis etc. |



## MODES IMPERSONALS

infinitiU
Present
ire, anar.

|  | GERUNDI |
| :--- | :--- |
|  | Singular |
| Gen. | euindi $\quad$ d'anar |
| Dat. | euindo $\quad$ per a anar |
| Ac. | euindum a anar |
| Ab. | euindo etc. per anar, etc. |
|  | PARTICIPI |
| De present: | iens, euintis, el qui va. |

Aquest verb té varis compostos com abire, marxar, redire, tornar, etc., que es conjuguen com ell, però que fan més aviat el pretèrit perfet d'indicatiu en $i$ que en $v i$, i molts d'ells es troben usats en la veu passiva com si fossin transitius.

Quire, poder i nequíre, no poder, manquen d'imperatiu, gerundi i participis. És rar trobar-los usats en participi de present.

Veníre, ésṣer venut, fa el pretèrit imperfet d'indicatiu venibam o veniébam, etc.

Ambire, cobejar, tẻ el participi de present ámbiens.
200. El verb édere, menjar, és regular: no obstant es troba també usat en vàries formes irregulars semblants a les del verb esse que són les que anem a transcriure.

Esse, menjar; es

## MODES PERSONALS

INDICATIU

|  | Singular | Present | Plural |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| Es | Menges | Estis | Mengeu |
| Est | Menja |  |  |

IMPERATIU

| Es, esto, | Menja |
| :--- | :--- |
| Esto | Mengi |

subjuntiu
Present
Edim Mengí
Pretèrit imperfet

| Essem | Mengés, menjaria, | Essémus Mengéssim, men- |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Esses etc. | Essétis etc. |  |
| Esset | Essent |  |

## MODES IMPERSONALS

infinitiu
Present: esse, menjar

També té irregular la tercera persona del singular del present d'indicatiu de la veu passiva que fa Estur, es menja.
$\dot{E} d e r e ~ t e ́ ~ e l s ~ c o m p o s t o s ~ c o m e ́ d e r e, ~ m e n j a r ~ e n ~ c o m p a n y i a, ~ i ~ i$ exédere, devorar, el primer dels quals es troba en les mateixes formes irregulars del senzill i el segon solament té irregulars la tercera persona del singular del present d'indicatiu Exest i el present d'infinitiu exésse.
201. Hi ha uns verbs de tema en lletra percussora que fan la primera persona del singular del present d'indicatiu en io (136) com cuipio, desitjo; fácio, faig; jácio, gec; rápio, arrebasso; sápio, gusto, que en els temps senzills contreuen o perden la $i$ davant d'una $e o i$ breus: més clar, contreuen o perden aquella $i$ en les persones dels temps senzills en que el model de la tercera conjugació admet ja una $i$ o $e$ eufòniques ila conserven en les altres persones dels mateixos temps en que el model no les admet.

És aquesta una anomalia que, àdhuc que no afecti la rel, hem cregut convenient constatar en aquest indret.

Per tal que s'entengui millor ço que hem dit, conjugarem els temps esmentats posant la $i$ entre guionets quan no es contreu.

Cápere, agafar; cápio, capis, cepi, captum: capi, ésser agafat.
ACTIVA PASSIVA

Singular
Cáp-i-o Agafo, Capis etc. Capit

Plural
Cápimus Agafem, Cápitis etc.
Cáp-i-unt

## MODES PERSONALS

## indicatiu

Present
Cáp-i-or Sóc agafat, Cáper-is, e etc.
Cápitur
Cápimur Som agafats Capimini etc.
Cap-i-untur


Futur imperfet
Singular
Cáp-i-am Agafaré, Cáp-i-es etc.
Cap-i-et
Plural
Cao-i-émus Agafarem, Cap-i-étis etc.
Cáp-i-ent
imperatiu
Singular
Cap-e, ito Agafa Cápito Agafi

Plural
Cápit-e, ôte Agafeu Cap-i-into Agafin

Cáp-i-ar Seré agafat, Cap-i-ér-is, e etc.
Cap-i-étur

Plural
Cap-i-émur Serem agafats Cap-i-émini etc. Cap-i-éntur

Cáp-ere, itor . Sigui agafat Cápitor Sigui agafat Plural
Capimin-i, or Siguem agafats Cap-i-úntor Siguin agafats
subjuntiu

## Present

Singular
Cáp-i-am Agafi, Cap-i-as etc. Cáp-i-at

Singular
Cáp-i-ar Sigui agafat, Cap-i-ar-is, e etc.
Cap-i-átur

| ACTIVA | PASSIVA |
| :--- | :--- |
| Plural |  |
| Cap-i-aral |  |
| Cap-i-átis Agafem, etc. | Cap-i-ámur Siguem agafats, |
| Cáp-i-ant | Cap-i-amini <br> Cap-i-ántur |

Pretèrit imperfet
Singular
Singular
Cáperem Agafés, agafaria, Cáperer Fos, fóra, seria agaCáperes etc. Caperér-is, e etc. [fat, Cáperet Caperétur

Plural
Plural
Caperémus Agaféssim, aga- Caperémur Fóssim, fórem, seCaperétis etc. [fariem, Caperémini etc. [riem agafats, Cáperent Caperéntur

MODES IMPERSONALS<br>infinitiu<br>Present

cápere, agafar capi, ésser agafat

Futur imperfet
cap-i-énd-um, am, um; os, as, a esse, haver d'ésser agafat 0 agafats

> Futur perfet
> Cap-i-énd-um, am, um; os, as, a fuisse, haver d'haver estat agafat o agafats

GERUNDI

SUBSTANTIU
Gen. cap-i-éndi, etc. d'aga- cap-i-énd-i ae, i, etc. d'ésser far, etc.

ADJECTIU agafat, etc.

| ACTIVA PARTICIPIS | PASSIVA |
| :---: | :---: |
| De present | De futur |
| cáp-i-en-s, tis, el qui agafa cap-i-énd-us, $a$, um el qui serà |  |
|  | agafat |

202. Hi ha també uns verbs que valdament siguin regulars tenen no obstant l'anomalia de perdre la $e$ en la primera forma de la segona persona del singular de l'imperatiu. Són aquests fäcere, fer i els seus compostos que conserven la $a$ com benefäcere, fer bé; dicere, dir; dúcere, comanar i llurs compostos com praedicere, predir; dedúcere, deduir que fan $f a c$, dic, duc, bénefac, praedic, deduc. La mateixa irregularitat té l'anòmal ferre (196) i els seus compostos com auférre prendre que fan fer, aufer.

## VERBS DEPONENTS

203. Verbs deponents són els que els manca l'accident d'una de les veus.
204. Són deponents actius els que els manca la veu activa, però en tenen la significació amb les terminacions passives.

Exemples:

TRANSITIUS
$\begin{array}{ll}\text { consolári } & \text { consolar } \\ \text { intuéri } & \text { mirar } \\ \text { amplécti } & \text { abrassar } \\ \text { largiri } & \text { donar }\end{array}$
intransitius
gloriäri gloriar-se miseréri compadir-se
gradi caminar mentíri mentir

Aquests verbs admeten no obstant les formes actives, a més de les passives amb la corresponent significació, en els dos futurs d'infinitiu, en els gerundi's, en els participis i en el supi.

Exemples:
ACTIVA
PASSIVA

Futur imperfet
consolatur-um, am, um; os, consolánd-um, am, um; os, as, a esse o consolátum ire. haver de consolar as, a, esse o consolátum iri haver d'ésser consolat

Futur perfet
consolatür-um, am, um; os, consolànd-um, am, um; os,
as, a fuisse
haver d'haver consolat
as, a fuisse
haver d'haver estat consolat

- GERUNDI

SUBSTANTIU ADJECTIU
Gen. consolándi, etc. de con- consolánd-i, ae, $i$, etc. d'éssolar, etc. ser consolat, etc.

PARTICIPIS

De present
cónsolan-s, tis el qui consola

De futur
consolatúr-us, a, um el qui consolarà

De pretèrit
consolat-us, a, um consolat, consolada

De futur
consolánd-us, a, um el qui serà consolat

SUPI
consolátum a consolar consolàtu d'ésser consolat
Alguns dèponents actius són nomenats comuns per tal com adés se'ls pren en significacio activa adés passiva. Són d'aquesta mena imitári, imitar o ésser imitat; testári, testimoniar o ésser testimoniat; ulcisci, venjar o ésser venjat; adipisci, obtenir o ésser obtingut.

Gairebé mai però se'ls dóna significat passiu i encara solament en els temps perifràstics.
205. Són deponents passius els verbs que els manca la veu passiva, però en tenen la significació amb les terminacions actives. Són els seguients: exuláre, ésser desterrat; vapuláre, ésser assotat; licére, ésser posat en preu i venire, ésser venut.
206. Hi ha uns verbs nomenats semi deponents (1) que amb significació activa o reflexiva tenen la forma activa en els temps imperfets i la forma passiva en els perfets, en els quals són deponents.

Són els que anotem:
audére, ausus, sum atrevir-se
gaudére, gavisus sum alegrar-se
solére, solitus sum acostumar
fidere, fisus sum fiar-se, i els compostos
conftdere
diffidere
confiar
desconfiar

## VERBS DEFECTIUS

207. Verbs defectius són els que no tenen completa la conjugació.
208. Els verbs meminisse, recordar-se o haver-se recordat; novisse; conèixer o haver conegut i odísse, avorrir o haver avorrit manquen del tema de present i per això tenen solament les formes dels temps perfets de la veu activa, que serveixen també per a expressar la idea dels temps imperfets, pel significat dels quals generalment es tradueixen.

Coepisse, haver començat, a més del tema de pretèrit, procedent de l'antic verb coepio que està en desús, té el tema de supí coeptum ; per això es mou per tots els temps perfets d'activa i passiva. Aquest verb sempre es tradueix pels temps de pretèrit.
(1) De la partícula llatina inseparable semi que significa la meitat i de depónens el qui deixa.

Tots es conjuguen en els temps esmentats d'una manera regular. Cal fer excepció de meminisse que té les segones persones del singular i del plural de l'imperatiu que fan Meménto, Recorda't; Mementote, Recordeu-vos.

Posarem com a model la conjugació del primer, solament insinuada.

Meminísse, recordar-se o haver-se recordat; mémini.

## MODES PERSONALS

indicatiu
Pretèrit perfet
Mémini, etc. Em recordo o em recordi o m'he recordat, etc.
Pretèrit plusquamperfet
Memineram, etc. Em recordava 0 m'havia recordat, etc.
Futur perfet
Meminero, etc. Em recordaré o m'hauré recordat, etc.
imperatiu
Meménto Recorda't Mementote Recordeu-vos

SUBJUNTIU
Pretèrit perfet
Meminerim, etc. Em recordi o m'hagi recordat, etc.

## Pretèrit plusquamperfet

Meminíssem, etc. Em recordés, recordaria o hagués, haguera, hauria recordat, etc.

## MODES IMPERSONALS

infinitiu
Pretèrit perfet
meminisse, recordar-se o haver-se recordat.
209. Els escriptors llatins usaven amb frequància, i per aquesta raó ens és precís que els coneguem, una sèrie de verbs. defectius tots els quals tenen ben poques formes i àdhuc alguns solament una.

Els anem a posar tot seguit.
Ajo, dic; ais:
MODES PERSONALS
indicatiu
Present
Singular
Ajo Dic Ajunt Diuen
Ais Dius
Ait Diu
Pretèrit imperfet

| Ajébam | Deia | Ajebdmus | Dèiem |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ajébas | Deies | Ajebátis | Dèieu |
| Ajébat | Deia | Ajébant | Deien |

imperatiu
Ai Digas
subjuntiu
Present
Ajam Digui
Ajas Diguis
Ajat Digui
MODES IMPERSONALS
infinitiu
Participi de present
ajens el qui diu
Ausim, m'atreveixi:
subjuntiu
Present
Ausim M'atreveixi
Ausis T'atreveixis
Ausit S'atreveixi

Avére, que Déu vos guard:

## MODES PERSUNALS

IMPERATIU


Éxplicit, acaba o té fi:

|  | Singular <br> Indicatiu <br> Present |
| :---: | :---: |
| Explicit Acaba | - |
| Faxo, faré: | - |

indicatiu
Futur imperfet

Faxo Faré

SUBJUNTIU
Singular Plural
Present

| Faxim | Faci |  | Faximus |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Faxis | Facis |  |  |
| Faxit | Faci |  | Faxitis |
| Faxint | Feu |  |  |
|  |  |  | Facin |

Fari, dir:
modes personals
indicatiu
Present
Fares Dius
Fatur Diu
Pretèrit perfet
Fat-us, a, um sum o fui, etc. Digui o he dit, etc.
Pretèrit plusquamperfet
Fat-us, a, um eram of fieram, etc. Havia dit, etc.
Futur imperfet
Fabor Diré
Fábitur Dirà
IMPERATIU
Fare Digas

## MODES IMPERSONALS

infintitu
Present:
fari, dir

## PARTICIPI

De preterrit: fat-us, $a, u m$, el qui va dir.
Aquest verb és deponent actiu i és per això que també té dos casos del gerundi substantiu: genitiu, fandi, de dir i ablatiu, fando, per dir, i participi de present fan-s, tis, el qui diu.

Fore, haver d'ésser:

## MODES IMPERSONALS

## SUBJUNTIU

Pretèrit imperfet
Forem Fóra
Forent, Foren
Fores Fores
Foret Fóra

## MODES IMPERSONALS

infinitiu
Futur imperfet: fore, haver d'ésser
Infit, comença o diu:
indicatiu
Present
Inflt, Comença o diu.
Inquam, dic:
MODES PERSONALS
indicatiu
Present

Inquam Dic,
Inquis etc.
Inquit

Ínquimus Diem, fnquitis etc.
Inquiunt
Pretèrit imperfet
Inquiébat Deia Inquiébant Deien

## Pretèrit perfet

## Inquisti Digueres o has dit

Inquit Digué o ha dit

|  | Futur imperfet |  |
| :--- | ---: | :--- |
| Inquies | Diràs | Inquient |
| Inquiet | Diran |  |

IMPERATIU
Inqu-e, ito, Digues

## MODES IMPERSONALS

Participi
De present: ínquien-s, tis, el qui diu.
Ovat, triomfa:

## MODES PERSONALS

indicatiu
Present
Ovat, Triomfa

## MODES IMPERSONALS

PARTICIPI
De present: ovan-s, tis, el qui triomfa
Pérduint, perdin:

|  | SUBjuntiu <br> Present |
| :---: | :---: |
| Pérduint Perdin | - |
| Quaeso, prego: |  |
|  | Indicatiu |
| Quaeso Prego | Present |
| Quaésumus Preguem |  |

Salvére, que Déu te guard:
MODES PERSONALS
INDICATIU
Futur imperfet
Salvébis, Seràs saludat o rebràs records
imperatiu
Salv-e, éto, Déu te guard Salvête, Déu vos guard
MODES IMPERSONALS
infinitiu
Present: salvére, que Déu tẻ guard.
Vale, salut o adéu:
IMPERATIU
Vale o valéto Salut o adéu Valéte o valetóte Salut o adéu

## VERBS UNIPERSONALS

210. Verbs unipersonals són els que es mouen per les terceres persones del singular. N'hi ha d'actius i passius.
211. Els unipersonals actius es conjuguen per les terceres persones del singular de la veu activa. També s'usen en present i pretèrit perfet d'infinitiu.

Exemple: Decéré, convenir:
MODES PERSONALS
indicatiu

| Present: | Decet | Convé |
| :--- | :--- | :--- |
| Preterit imperfet: | Decébat | Convenia |
| Preterit perfet: | Décuit | Convingué o ha convingut |
| Preterit plusquamperfet: | Decuierat | Havia convingut |
| Futur imperfet | Decébit | Convindrà |
| Futur perfet: | Decuerit | Haurà convingut |

## SUBJUNTIU

| Present: | Déceat | Convingui |
| :--- | :--- | :--- |
| Preterit imperfet: | Decéret | Convingués |
| Preterit perfet: | Decuierit | Hagi convingut |
| Preterit plusquamperfet: | Decuisset | Hagués convingut |

## MODES IMPERSONALS

infinitiu

| Present: | decére | convenir |
| :--- | :--- | :--- |
| Pretèrit perfet: | decuisse | haver convingut |

Són nombrosos els verbs d'aquesta classe, ex.: interésse, intervenir; delectáre, delectar; poenitére, arrepentir-se; contingere, succeir, $i$ tots els verbs que expressen fenòmens meteorològics com tonáre, tronar; geláre, gelar; grandinäre, calamarsejar; diluciscere, clarejar; pluere, ploure; ningere, nevar. Es mouen com el que hem posat per exemple d'acord amb la conjugació a que pertanyen.
212. Els unipersonals passius, quan s'empren com a tals, es conjuguen per les terceres persones de la veu passiva. Són usades també les formes de present, pretèrit i futurs d'infinitiu. Cal advertir que quan precisen les formes participials per la formació dels temps s'empren solament les neutres.

Exemple: Dici, dir-se:

## MODES PERSONALS

indicatiu

| Present: | Dicitur | Es diu |
| :--- | :--- | :--- |
| Pretèrit imperfet: | Dicebatur | Es deia |
| Preterit perfet: | Dictum est a fuit | Es digué o s'ha dit |
| Pretèrit plusq.: | Dictum erat o füerat | S'havia dit |
| Futur imperfet: | Dicétur | Es dirà |
| Futur perfet: | Dictum fuerit | S'haurà dit |

## SUBJUNTIU

| Present: | Dicaitur | Es digui |
| :--- | :--- | :--- |
| Pretèrit imperfet: | Dicerétur | Es digués |
| Pretèrit perfet: | Dicturn sit o fúerit | S'hagi dit |
| Pretèrit plusq.: | Dictum esset o fuisset | S'hagués dit |

## MODES IMPERSONALS

infinitiu

| Present: | dici, dir-se |
| :--- | :--- |
| Pretèrit perfet: | dictum esse o futsse, haver-se dit |
| Futur imperfet: | dicéndum esse, haver-se de dir |
| Futur perfet: | dicéndum futsse, haver d'haver-se de dir |

Són escassissims, per no dir que no existeixen, els verbs unipersonals passius, propiament tals. Hi són usats ordinàriament el que hem posat per exemple i ferri, dir-se; narrári, contar-se; vidéri, semblar; credi, creure's, i algun altre. Es troben també usats d'aquesta forma molts verbs transitius i intransitius, ex.: Legebátur, Es llegia; Docébitur, S'ensenyarà; Vivitur, És viu; Itur, Es va; Auditum est; S'ha oit.

## PART III - CRISIOLOGIA

213. Crisiologia és la part de la gramàtica que estudia les proposicions ( ${ }^{1}$ ) amb les quals es forma el discurs.

En expressar el nostre pensament o formular un judici fem una proposició, o, com abans en deien els gramàtics, una oració. La Sintaxi ( ${ }^{2}$ ) ensenyava com calia combinar les paraules en l'oració per tal d'expressar amb fidelitat $i$ elegància els nostres pensaments.

La Crisiologia estudia els elements de què es compon la proposició que són: a) el subjecte ( ${ }^{3}$ ) que és la persona o cosa de qui afirmem o neguem quelcom, b) el verb que és l'element amb el qual afirmem o neguem l'existència, acció o passió del subjecte ic) el complement (') que completa o determina de diverses maneres l'accio del verb.

## CAPITOL I - SUBJECTE

214. El subjecte, un dels elements essencials de la proposició, és la persona o cosa de la qual afirmem o neguem l'existència o estat, una acció o una passio.

La proposició sempre porta un subjecte expressat o callat, per això hem afirmat que era un element essencial de la mateixa, ex.: Sol vivificat plantas, El sol dóna vida a les plantes. Rorat, Cau rou, això és, la naturalesa o l'atmosfera despenen rou; Credebdtur, Es creia, vol dir que algunes o moltes persones creien.

Del subjecte ens cal conèixer la seva naturalesa i els seus atributs ( ${ }^{5}$ ).
(1) Del llatí propositio, exposició, declaració.
(2) Del grec $\sigma \dot{v} \tau \alpha \xi t_{\xi}$, orde, disposició.
(3) Del liatí subjéctus que està a mercè d'altri. La persona o cosa de la qual es pot afirmar o negar quelcom.
(4) Del llatí compleméntum, additament o afegitó per a perfeccionar quelcom.
(5) Del llatí attribútus, propi d'algú. Mot que s'ajunta a un altre per tal de qualificar-lo o determinar-lo.

## Naturalesa I ATRIBUTS DEL SUBJECTE

215. El subjecte, com acabem d'insinuar, desempenya en la proposició un paper actiu o passiu. El subjecte és actiu o persona agent, com era nomenat abans pels gramatics, quan executa l'acció que el verb expressa, ex.: nos légimus, Nosaltres llegim. El subjecte és passiu o persona pacient en la vella nomenclatura, quan posat en nominatiu rep l'acció que el verb. assenyala, ex.: terra undique circumdátur áëre, La terra està rodejada per l'aire per tot arreu.
216. El subjecte, que és sempre un substantiu, pot ésser substituït en la proposició per un adjectiu qualificatiu o determinatiu o per un pronom que el representen, ex.: ignarus non aestimátur in societáte, L'ignorant no és valorat en la societat. lgnd́rus, representa homo ignárus. Multi sunt vocáti, pauci, vero, elécti. Molts són els cridats, però pocs els escollits, Multi, pauci és en lloc de multi hómines, pauci hómines. qui séminat in témpore oportúno, metet abuinde Qui sembra en temps oportú recull en abundància. Qui està en lloc d'agricola, el pagès.

El subjecte dintre la proposició pot o no anar acompanyat d'un o varis atributs que se li ajunten per concordança (') o per règim.

## ATRIBUTS PER CONCORDANÇA

217. Concordança és la conformitat que guarden entre elles les parts variables de la proposició convenint en tots o en alguns dels accidents que els són comuns.

El que hem dit del subjecte, que és un substantiu i que pot ésser substituilt per un adjectiu o per un pronom, també ens caldrà afirmar-ho en el seu lloc degut del complement.

De la concordança entre el subjecte iel verb ens en ocuparem més endavant.
(1) Del verb llatí concorddre, conformar-se amb una altra persona o cosa.
218. Hi pot haver concordança entre substantius, o pronom i substantiu, entre substantiu i adjectiu i entre l'antecedent ( ${ }^{1}$ ) i el relatiu.
219. Quan dos o més substantius o un pronom iun substantiu desempenyen el mateix ofici en la proposició concerten en cas, ex.: marcus túlluus clcero fuit orator magnus, Marc Tuli Ciceró fou un gran orador.
220. Concerten de la mateixa manera quan l'un és subjecte i l'altre atribut en una proposició de verb substantiu, ex.: anima humána est substantia spirituális, L'ànima humana és una substància espiritual; vos estis lux mundi, Vosaltres sou la llum del món.

En el primer cas la concordança és nomenada també aposició ( ${ }^{( }$).
221. L'adjectiu concerta amb el substantiu en gènere, número i cas, ex.: templum sanctum est domus Dei, El sant temple és la casa de Déu.
222. Si l'adjectiu qualifica dos o més substantius en $\sin$ gular concerta amb ells en plural, ex.: titus et SEmprónius sunt amici, Titus i Semproni són amics.
223. Si l'adjectiu qualifica substantius d'éssers animats de distint gènere, concorda amb ells en gènere masculf, ex.: leo, ovis, bos et capella sóci fuere, El lleó, l'ovella, el bou i la cabreta foren companys.
224. Si els éssers són inanimats, hi concorda en gènere neutre, ex.: sol, luna et stellae sunt mirabilia, El sol, la lluna i les estrelles són admirables.
225. El pronom relatiu concerta amb l'antecedent en gènere i número, ex.: eao qui lectúrus sum epistolam, Jo qui he de llegir la carta. peccatum quod damnábit me, El pecat
(1) Del llatí antecédens, anterior.
(2) Del llatí appositio, acció d'ajuntar.
que em damnará. lux quas illíminat nos, La llum que ens il lumina.

El relatiu és anomenat aixi perquè fa referència a una altra paraula que s'anomena antecedent. La proposició de l'antecedent porta un verb i la del relatiu un altre, i malgrat que el relatiu signifiqui el mateix que l'antecedent no sempre exerceix en la seva proposició l'ofici que l'antecedent exerceix en la seva.
226. A voltes es repeteix l'antecedent en la proposició del relatiu i llavors aquest hi concerta en número, gènere i cas ex.: lex paráta est, quae lex órdinat tribútum, S'ha promulgat una llei la qual ordena un tribut.
227. També poden posar-se l'antecedent i el relatiu junts en la proposicio d'aquest, concordant ambdós com en el cas anterior en número, gènere i cas, ex.: quae prima innocéntis mihi defénsio est obláta, suscépi, Vaig acceptar la primera defensa d'un innocent que se'm va oferir.
228. Quan un relatiu es troba entre dos substantius pot concordar amb qualsevol dels dos, i millor amb el segon, ex.: Extra civitátem est locus quod gólgotha appellátur, Hi ha un lloc fora de ciutat que s'anomena Gólgota.
229. Si l'antecedent el formen varis noms de distint gènere s'observen les regles de concordança entre el substantiu i l'adjectiu en idèntic cas i si és una proposició la que fa d'antecedent el relatiu es posa en gènere neutre.

## ATRIBUTS PER REGIM

230. Règim és la dependència que tenen unes paraules de les altres en la proposició.

Vàrem dir (216) que el subjecte dintre la proposició pot anar o no acompanyat d'un o varis atributs que se li adjuntin per règim.
231. La relació de règim s'expressa per mitjà dels casos, podent trobar-se les paraules regides solament en genitiu; datiu, acusatiu i ablatiu.
232. El règim pot ésser directe indirecte. Direm que el règim és directe quan el cas regit ho és sense cap preposició, $i$ indirecte quan ho és mitjançant una preposició.

Hi ha unes preposicions que després d'elles sempre porten acusatiu, unes altres que sempre porten ablatiu, i unes terceres que porten acusatiu o ablatiu segons llur significacio.

Les preposicions que sempre porten acusatiu com a cas regit són: ad, apud, ante, advérsus o adversum, circa, circiter, circum, cis o citra, contra, erga, extra, inter, intra, infra, juxta, ob, penes, per, pone, post, praeter, prope, propter, secúndum, secus, supra, trans, ultra, usque, versus.

Les preposicions que porten sempre com a cas regit l'ablatiu, són: $a, a b, a b s, a b s q u e$, cum, coram, de, e, ex, palam,. prae, pro, procul, sine.

Les que porten segons llur significació com a casos regits l'acusatiu - o l’ablatiu, son: clam, in, sub, subter, super i tenus.
233. Són paraules regents el substantiu, l'adjectiu, el pronom $i$ el verb; $i$ regides, el substantiu $i$ les que virtualment el substitueixen.

Del règim del verb ens en ocuparem a part, en el lloc corresponent.

## REGIM DEL SUBSTANTIU

Podrfem dir que el règim propi del substantiu és de genitiu; car sempre que en la proposicio es troba aquest cas és regit per un substantiu tàcit o expressat. com podrem comprovar més avall. Cal notar que el genitiu completa o determina la idea d'una persona o cosa.
234. Tots els substantius poden portar un atribut de possessió o pertenència, de qualitat o de matèria, en genitiu, ex.: anima hóminis, l'ànima de l'home; vir summae prudéntiae, baró de prudència suma; turris éboris, torre de vori. El genitiu de qualitat també es pot posar en ablatiu, ex: vir summa prudentia $i$ el de matèria en ablatiu amb la preposició ex, ex.: turris ex Ébore.
235. Els substantius partitius regeixen un genitiu que es pot canviar en acusatiu amb inter 0 ablatiu amb ex, ex.: máxi-
ma pars vatum, inter vates o ex vátibus, la major part dels poetes.
236. Els substantius que denoten càrrec o ministeri regeixen genitiu o ablatiu amb la preposició $a$ o $a b$, ex.: maglster scriptúrae, arxiver; minister a secretis, secretari; els que signifiquen autor o assumpte d'alguna obra regeixen genitiu o ablatiu amb de o super, ex.: orátio cicerónis, discurs de Ciceró; tractatus fidei, de o super fide, tractat sobre la fe; i els que expressen procedència o pàtria ablatiu amb preposició, $a$, $a b$, de, e, ex, ex.: ignátius a lojóla, Ignasi de Loiola; joseph de domo david, Josep de la casa de David; vinum ex hispania, vi d'Espanya.
237. Els substantius verbals $i$ els abstractes derivats d'adjectius solen regir també un genitiu, ex.: advéntu hóstium, a l'arribada dels enemics; captio praedae, la presa del boti; fidelitas patriae, fidelitat a la pàtria. No obstant els verbals poden prendre el règim del verb que procedeixen, ex.: Reditus E CAstris, retorn del campament.

## REGIM DE L'ADJECTIU

QUALIFICATIUS POSITIUS
Els adjectius d'aquesta mena poden regir tots els casos regibles.
238. Regeixen genitiu:
a) Els adjectius derivats de verb terminats en $a x$, ius, idus i osus, ex.: capax impéril, capaç de governar; dúbius animi, incert en els judicis; cúpidus pecúniae, cobejós de diner; studiósus litterarum, aficionat a les lletres.
b) els que denoten ciència o ignorància, memòria o oblit, abundància o escassesa; també dignus i indignus, ex.: vir peritus litterarum, baró erudit en les lletres; imperftus morum, desconeixedor dels costums; memor benefici, agraït al benefici.
c) els que denoten participació o exclusió; també reus, reu; insons, innocent; compos, el qui logra; ex.: párticeps ratiónis,
dotat de raó; expers consilii, mancat de consell; reus avaritiae, acusat d'avar; insons sángeinis, innocent d'homicidi; compos votı, el qui logra ço que desitja.
d) els adjectius participials, ex.: insólens malárum artium, el qui no està avesat a males arts; patiens injúriae, el qui sofreix la injúria; profúsus sui, malversador del seu.
e) els adjectius qualificatius substantivats en llur forma neutra, ex.: angústa viárum, camins estrets (estretor de camins).
f) els que expressen igualtat, similitud o dissimilitud, parentiu, veïnatge o companyonia amb supérstes, sobrevivent, i comúnis, comú, ex.: vicinus urbis, vei de la ciutat; somnum simile mortis, el son semblant a la mort; eloquéntia comes pacis, l'eloqüència companya de la pau.

## 239. Regeixen datiu:

a) els qualificatius que signifiquen favor, profit, facilitat, utilitat, submissió i els seus contraris amb els derivats de verb terminats en bilis, derivats de via, compostos de la preposició cum i els compresos en l'apartat f del paràgraf anterior, ex.: pax jocúnda hominibus, la pau agradable als homes; terribilis improbis, terrible pels malvats; infestus civibus, perjudicial als ciutadans; obvium cuilibet, obvi a qualsevol.
b) els que denoten aptitud, propensió, idoneïtat, facilitat $i$ els seus equivalents, ex.: locus aptus insidis, lloc emboscat; assuetus armis, acostumat a les armes.
240. Regeixen ablatiu:

Els qualificatius de l'apartat b (238) i els seguients: captus privat, cassus frèvol, conténtus content, fetus ple, fretus confiat, insignis, inclytus, illistris distingit, orbus mancat, onuistus carregat, ornátus ornat, praéditus dotat, viduus vidu, i altres, ex.: parvo est natuira Contenta, La natura s'acontenta amb poc; insignis virtútibus, insigne per les virtuts; fretus número copiárum, confiat en el número de tropes; conténtus sorte, content de la sort; dignus honóre, digne d'honor; dives pecore, ric en bestiar.
241. Regeixen casos amb preposició:
a) els adjectius de l'apartat b (239) regeixen acusatiu amb la preposició ad, ex.: locus aptus ad insidias.
b) regeixen ablatiu amb les preposicions $a 0 a b$, o bé, $e$, $e x$, els adjectius que signifiquen diversitat, allunyament, orde, distància i origen, talment com els substantius que designen el mateix (236), ex.: Alius a fratre, diferent del germà; extórris ab urbe, exilat de la ciutat; primus a rege, el primer després del rei.
c) comúnis quan porta dos atributs regeix acusatiu amb la preposició inter, ex.: Comúnis inter patrem et filium, convenient al pare i al fill; també es pot construir posant l'un atribut en datiu i l'altre en ablatiu amb cum, ex.: comúnis patri cum Flio.

## QUALIFICATIUS COMPARATIUS I SUPERLATIUS

242. Els qualificatius comparatius regeixen, o millor dit, expressen per medi de l'ablatiu el segon terme de comparació, ex.: Ómnia consilia tua sunt nobis clarióra luce, Tots els teus designis ens són més clars que la llum.
243. El superlatiu regeix genitiu de singular si el nom regit és col-lectiu, ex.: Plato doctissimus totíus graetiae, Plató el més docte de tota la Grècia; altrament regeix un genitiu, un acusatiu amb inter o un ablatiu amb ex, en plural, ex.: ditissimus ómnium, inter omnes o ex ómnibus, el més ric de tots.

## DETERMINATHS

244. En general, llevat que es tracti de modismes especials com en els exemples citats més amunt b (241) dius a fratre, primus a rege en que álius i primus, tenen un caire qualificatiu, els adjectius determinatius regeixen genitiu, ex.: duo eorum mortul sunt, Dos d'ells han mort.
245. Els numerals, no obstant, solen regir a més un acusatiu amb inter o un ablatiu amb ex, ex.: tres inter vos, tres de vosaltres; unus Ex vobis, un de vosaltres. El mateix règim tenen els partitius, igualment com els substantius d'identic significat (235), ex.: Aliqui inter eos o ex eis fugérunt, alguns d'ells fugiren.

## REGIM DEL PRONOM

246. Els pronoms possessius, més bé que regir un genitiu, s'hi solen ajuntar, ex.: solfus meum peccáturn non potest córri$g i$, No pot esmenar-se el meu pecat.
247. Els possessius nostras, vestras i cujas regeixen un ablatiu de nació, religió, bàndol, etc.
248. Els pronoms demostratius regeixen un genitiu de plural, ex.: avium ista est corbus, illa cygnus, De les aus aquesta és el corb, aquella el cigne. No cal dir que també el regeixen quan s'usen substantivats, ex.: Nec id virium erat nobis, No teniem nosaltres tantes forces.
249. El pronom idem a voltes regeix datiu, ex.: IDEM occidénti fit ab illo, Fa ço mateix que el que mata.

## CAPITOL II - VERB

250. El verb, element principal de la proposició, és la categoria gramatical que serveix per a enllaçar les idees iformular aixi el judici.

Vàrem dir en l'Analogia que el verb era la paraula per excel'lència (87), de tal manera que sense ell no és possible expressar un acte de la rad, això es un judici. Aixi si diem llle homo justus, aquell home just, Cresus multas divitids, Cresus moltes riqueses; pauper necessdrio, el pobre el necessari, expressem idees, però ningú comprendrà el que pretenim
dir, car no formulem cap proposició expressiva d'un acte mental afirmatiu o negatiu. Tan bon punt surt el verb apareix el judici: Ille homo est justus, Aquell home és just; Cresus habébat multas divitias, Cresus posseïa moltes riqueses; Pauper caret necessário, El pobre manca del necessari.

En canvi amb el verb sol, sense altra paraula, queda formulat el judici. Si diem Erdmus, Existiem; Amdbo, Estimaré; Dórmiunt, Dormen; Pluit, Plou, tothom entendrà perfectament ço que diem.

Del verb ens cal estudiar ací les seves relacions amb el subjecte (concordança); la seva naturalesa, que determina les diferents classes de proposicions i el seu atribut (adverbi). En tractar del complement veurem les relacions del verb amb el mateix.

## CONCORDANÇA DEL VERB AMB EL SUBJECTE

251. El verb concerta amb el subjecte en número i persona, ex.: terra tremuit, La terra va tremolar; nos flemus, Nosaltres plorem.
252. Quan un infinitiu o una proposició sencera serveixen de subjecte, el verb concorda en tercera persona del singular, ex.: defendere patriam parat magnam glóriam, El defensar la pàtria reporta molta glòria.
253. Quan el verb ha de concertar amb dos o més subjectes singulars ho fa en plural, ex.: benedicite sol et luna Dómino, Sol i lluna beneïu al Senyor.
254. Si els subjectes són persones gramaticals distintes el verb es posa en primera persona amb preferència a la segona $i$ en aquesta amb preferència a la tercera, ex.: ego et TU moriemur, Jo itu morirem; tu et frater tuus manéte hic, Tu i el teu germà quedeu-se ací.
255. Si els subjectes són sinònims o concorren a formar un tot, el verb es posa en singular concordant amb quiscun d'ells, ex.: mens ratio et consilium in sénibus est, El seny, la raó i el consell està en els vells; tempus et necéssitas hoc póstulat, Això ho reclama el temps i la necessitat.
256. Quan el subjecte és un nom col'lectiu en singular, el verb es pot posar en singular o en plural, ex.: mútitứdo copiósa venit, Ha arribat una gran multitud; Magna multitúdo latrónum undique convenerant, Gran multitud de bandits havien arribat de tot arreu.

## naturalesa del verb - Classes de proposicions

257. El verb per la seva naturalesa (88) és substantiu, o bé adjectiu o atributiu. El verb substantiu expressa l'essèncla o existència de les persones o coses, ex.: Deus est, Déu existeix; Virtus erit semper amábilis, La virtut serà sempre amable; Troja fult, Hi hagué Troia. El verb adjectiu juntament amb la idea d'existència anuncia una accio, una passio o un estat, ex.: Pauper accépit eleemósynam, El pobre rebé l'almoina; Poénitet me, Em sap greu; Vivo in solitúdine, Visc en solitud.

Com hem dit, mitjançant el verb formulen les proposicions, i per tant segons sigui la naturalesa del verb aixi serań elles.
258. És per això que hi poden haver proposicions de verb substantiu i de verb adjectiu. Aquestes últimes poden ésser de verb transitiu, o bé intransitiu o neutre, segons si l'acció del verb pot o no passar a una persona o cosa, que directament la rebi, i tambe actives o passives, segons si el verb està en una o altra de les seves veus.
259. Endemés les frases de què es compon el discurs poden constar d'un o més verbs sense relació o amb relació de dependència entre si. Aixi, doncs, anomenarem proposició senzilla la que porta solament un verb sense relació de dependència amb el verb de les proposicions que la precedeixen o segueixen, i composta la que porta dos o més verbs dependents entre ells.

## PROPOSICIONS SENZILLES - PROPOSICIONS DE VERB SUBSTANTIU


#### Abstract

Estudiarem primer les proposicions senzilles, conegudes les quals es té molt d'avançat per a l'estudi de les compostes, que no són res més que proposicions senzilles juxtaposades o relacionades per medi d'una conjunció copulativa o disjuntiva, o bé, dependents entre elles mitjançant un pronom relatiu o una conjunció d'altra mena de les que hem fet esment.


260. Amb el verb substantiu esse que pot significar ésser, estar, haver, existir, es formen proposicions amb el subjecte en nominatiu, el yerb concordant en número i persona amb el subjecte i l'atribut en nominatiu. Quan l'atribut és un adjectiu concerta amb el sübjecte en gènere, número i cas. També es formen proposicions sense atribut. Aixi mateix se'n fan amb el verb en forma perifràstica.

Exemples: Deus cháritas est, Déu és caritat; Ego sum tristis, Jo estic trist; Sunt hómines mali, Hi han homes dolents; Urbs antiqua fuit, Existi una ciutat antiga; Futurus sum humilis, He d'ésser humil.

## PROPOSICIONS DE VERB TRANSITIU

261. Amb els verbs transitius, ço és, els que admeten un complement directe, que és la persona o cosa damunt la qual recau l'acció del verb, es poden formar proposicions amb el subjecte agent en nominatiu, verb en activa concertant amb el subjecte, i complement directe en acusatiu. El complement directe era també anomenat persona pacient i terme de l'acció.

Exemple: Magister docet discipulos, El mestre ensenya els deixebles.
262. Quan l'acció del verb recau damunt la mateixa persona que l'executa la proposició s'anomena reflexiva, ex.: Cato interfécit se, Cató es va suîcidar.
263. Altrament es poden formar proposicions sense el complement directe, ex.: Magister docébat, El mestre ensenyava.
264. Amb els verbs transitius en la forma perifràstica es fan també proposicions d'aquestes amb complement o sense, ex.: Magister docturus est discipulos, El mestre ha d'ensenyar els deixebles; Dilectúrus ero, Hauré d'estimar.
265. Amb verbs deponents actius se'n fan de les dues menes amb el verb en la forma passiva, com no pot ésser altrament, ex.: Séquere me, Segueix-me; Aulicus adulàtur, El cortisà adula.
266. Amb els verbs transitius en forma unipersonal activa es fan proposicions sense subjecte determinat ni complement, sinó es considera tal la proposició que els pot seguir, ex.: Narrant, Expliquen; Dicunt príncipem ventürum esse, Diuen que el princep ha de venir.
267. Amb els verbs transitius es poden formar proposicions amb la persona o cosa terme de l'acció en nominatiu, verb en la forma passiva concertant amb ella, i persona o cosa agent en ablatiu sense preposició, si es tracta de cosa inanimada i amb les preposicions $a \circ a b$ en altre cas, ex.: Ferae flectuintur música, Les feres s'amanseixen amb la música; Hostes superántur $a$ Caésare, Els enemics són vençuts pel Cèsar.
268. També se'n poden formar sense expressar la persona o cosa agent, ex.: Virtus diltgitur, La virtut és amada.
269. Es fan aixi mateix proposicions d'ambdues menes amb aquests verbs en les formes perifràstiques passives, ex.: Virtus diligénda est a nobis, La virtut ha d'ésser amada per nosaltres; Vitia fugiénda sunt, Els vic̣is han d'ésser defugits.
270. Amb els verbs deponents passius es formen proposicions sense persona agent en ablatiu, ex.: Fit illud saepe, Succeeix amb frequiència.
271. Amb els verbs transitius en la forma unipersonal passiva es fan proposicions sense expressar el terme de l'acció
ni la persona agent. També es fan aquesta classe de proposicions amb els verbs en forma unipersonal perifràstica passiva, ex.: Dicétur, Es dirà; Scitur, Se sap; Dictum fuit, Es va dir; Vissum erat, S'havia vist; Obediéntum est, S'ha d'obeir.

## PROPOSICIONS DE VERB INTRANSITIU

272. Amb els verbs intransitius o neutres, per tal com no admeten complement directe o terme de l'acció, es poden fer solament proposicions amb el subjecte en nominatiu i verb en activa concertat amb el subjecte, ex.: Paulus flebat, Pau plorava.
273. Aixi mateix es poden fer proposicions amb aquests verbs en forma perifràstica, ex.: Convaléscens deambulatúrus est, El convalescent ha de passejar.
274. També se'n fan amb els semideponents en les seves formes actives, $i$ en les passives amb significació activa, ex.: Gáudeo gáudio magno, Tinc un gran goig; Gavisus sum, M'he alegrat.
275. Amb els verbs unipersonals es fan proposicions de la veu activa sense subjecte determinat ni complement, si no es considera tal la proposició que els pot seguir. Algunes voltes porten complement de persona en acusatiu, que no és pas el complement directe. Exemples: Pluet, Plourà; Oportébat vos fuisse hic, Convenia que vosaltres fóssiu aqui; Puierum púduit, El nen es va avergonyir.
276. Amb els verbs intransitius es poden construir proposicions amb el verb en forma unipersonal passiva ila persona o cosa agent en ablatiu o sense elles, ex.: Flebátur a Paulo, Pau plorava ('); Vivitur, És viu.

[^3]277. Iguals proposicions es poden fer amb aquests verbs en les formes perifràstiques passives, ex.: Dormiéndum est a me, He de dormir; Curréndum erit, S'haurà de córrer.
278. Amb els verbs deponents passius intransitius es fan també proposicions d'aquesta mena, amb el verb, com no pot ésser altrament, en forma activa, ex.: Exulo a odtria, Sóc exiliat de la pàtria; Serous vapulábat a dómino suo, L'esclau era assotat pel seu amo.
279. Amb els deponents actius només es poden fer proposicions sense persona agent en ablatiu, ex.: Glórior in cruce Christi, Em glorio en la creu de Crist; Gradiebámur, Caminàvem.

## CONVERSIÓ DE LES PROPOSICIONS D'ACTIVA EN PASSIVA I VICEVERSA

280. Les proposicions d'activa que tenen subjecte, verb i complement directe (261) es converteixen en proposicions de passiva posant el complement directe o terme de l'acció en nominatiu, el verb en el temps corresponent de la veu passiva concertant amb la persona o cosa terme de l'acció, i el subjecte en ablatiu, ex.: Discfpuli docéntur a magistro, Els deixebles són ensenyats pel mestre.
281. Per a convertir en passiva una proposició reflexiva (262) es repeteix el subjecte en nominatiu, es fa concertar el verb amb ell en passiva, i es posa en ablatiu el pronomreflexiu, ex.: Cato interféctus est a se, Cato fou mort per ell mateix.
282. Les proposicions d'activa que no tenen complement directe (263) es resolen per passiva posant el verb en tercera persona del singular d'aquesta veu $i$ el subjecte en ablatiu, ex.: Docebátur a magístro, El mestre ensenyava.
283. Les proposicions amb verbs en forma perifràstica (264) poden també convertir-se en passiva de la mateixa mane-
ra que les corresponents a verbs en forma ordinària, ex.: Disctpuli docéndi sunt a magistro, Els deixebles han d'ésser ensenyats pel mestre; Diligéndum erit a me, Hauré d'estimar.
284. Aquestes proposicions també es poden resoldre en la forma de participial en dum, que consisteix en posar el subjecte en datiu, el verb en la terminació neutra del participi de futur passiu, acompanyat del verb esse en el temps corresponent, $i$ el complement directe, si n'hi ha, en acusatiu. Però ocorrent aquesta circumstància, és més clàssica la forma passiva de posar el subjecte en datiu i la persona o cosa terme de l'acció en nominatiu, fent concertar amb ella el participial en gènere, número i cas, ex.: Mihi diligéndum erit, Hauré d'estimar; Magistro docéndum est discipulos, o millor, Magistro disctpuli docendi sunt, El mestre ha d'ensenyar els deixebles.
285. Les proposicions de verb deponent actiu no es poden convertir en passiva, car aquests verbs solament tenen significació activa.
286. Les proposicions de verbs semideponents en les seves formes actives, tampoc es poden convertir en passiva, per mancar les formes correlatives d'aquesta veu als verbs esmentats.
287. Aixi mateix tampoc es poden convertir en passiva les proposicions amb verb unipersonal actiu, car els manca subjecte determinat $\mathbf{i}$ complement directe.
288. Les proposicions amb verbs en passiva que tenen persona o cosa terme de l'acció i subjecte (267) es converteixen en actives canviant el subjecte de l'ablatiu en nominatiu, fent concertar el verb amb ell en veu activa i posant la persona o cosa terme de l'acció en acusatiu, ex.: Muisica flectat feras, La música amanseix les feres; Caésar súperat hostes, Cèsar venç els enemics.
289. De idèntica manera es resolen les proposicions dels verbs en forma perifràstica que es componen de subjecte i complement directe (269), ex : Nos dilectuiri sumus virtultem, Hem d'amar la virtut.
290. Les proposicions dels verbs en forma usual o perifràstica, que els manca el subjecte, per aquesta raó no es poden convertir en activa.
291. Tampoc s'hi poden convertir les proposicions de verbs deponents passius per mancar-los els significat actiu, ni les dels semideponents en les formes passives car manquen a aquests verbs les formes correlatives de la veu activa.
292. Finalment, tampoc es poden convertir en activa les proposicions amb verbs en forma unipersonal passiva per la raó abans esmentada de que els manca un subjecte definit.

## PROPOSICIONS COMPOSTES - COORDINADES I SUBORDINADES

Vàrem dir (259) que proposició composta era la que constava de dos o més verbs relacionats entre ells. Aquí ens cal afegir que les proposicions compostes poden ésser coordinades i subordinades.
293. Proposició coordinada és la que per ella sola té sentit, encara que vagi acompanyada d'altres, unides entre elles, o no, amb el vincle d'una conjunció, ex.: Veni, vidi, vici, He vingut, he vist, he vençut; Ego scribo et tu studes, Jo escric i itu estudies.
294. Proposició subordinada és la que per ella sola no té sentit sinó que depen d'una altra que la completa modifica o determina, ex.: si vis pacem, para bellum, Si vols la pau prepara la guerra. Si vis pacem, Si vols la pau, no té pas un sentit complet, però si que el té afegida l'altra proposició Para bellum, Prepara la guerra.
295. La proposició que enclou el pensament més important i que per ella sola té sentit s'anomena principal, i la que conté un pensament secundari i que no té sentit complet per ella mateixa és dita subordinada. Aixi en l'exemple anterior Para bellum és la proposició principal i Si vis pacem, la subordinada.

Cal advertir que les proposicions coordinades no són ben mirat res més que proposicions senzilles, independents les unes de les altres. Per això no insistirem més sobre elles.

Les veritablement compostes són les proposicions subordinades, tant si són lligades solament per la relació dels verbs posats en diferents modes, com si són unides pel pronom relatiu o per les conjuncions de subordinacio.

Cada una de les proposicions coordinades $i$ de les subordinades poden ésser de les diferents menes de proposicions senzilles de les que hem parlat, ço és, de verb substantiu, o de verb atributiu, d'activa, de passiva, perifràstiques, etc., i es poden resoldre d'acord amb les normes assenyalades per a aquestes.
296. Segons l'ordre suara insinuat estudiarem les proposicions compostes dividint-les en proposicions lligades per la relació dels verbs posats en diferents modes o proposicions d'infinitiu; proposicions enllaçades pel pronom relatiu i proposicions unides per les conjuncions de subordinacio.

## PROPOSICIONS D'INFINITIU

297. Les proposicions d'infinitiu es componen d'un verb determinant i d'un verb determinat. El determinant, que com indica el mot porta l'altre verb a l'infinitiu està en els modes personals d'indicatiu, imperatiu o subjuntiu $i$ el determinat, que es com un complement del determinant, està en el mode impersonal d'infinitiu.
298. La proposició determinant pot ésser de verb substantiu, de verb unipersonal i d'activa sense complement directe, car ja hem dit que el verb determinat és en cert mode un com-
plement de la determinant. La determinada pot ésser qualsevol de les proposicions senzilles.


#### Abstract

En català es coneix si cal resoldre una proposició per infinitiu, quan el verb determinat està en aquest temps o quan ambdós verbs vénen enllaçats per la conjunció que.

Si el que es refereix a un nom o pronom o els enllaça amb un verb és relatiu; si lliga dos verbs és conjunció.


299. En la proposició determinada d'infinitiu el subjecte $i$ l'atribut, si en té, en les del verb esse; el subjecte i complement directe, si en porta, en les d'activa; i el complement directe o terme de l'acció en les de passiva; es posen en accusatiu: però la persona o cosa agent en aquestes últimes es posa en ablatiu. Exemples: Certum est Trojam fuisse, És cert que va existir Troia; Créditur me esse sanum, Hom creu que estic bo; Laetor te lusisse, M'alegro que juguessis; Probábile est Catalauniam recuperare suam libertatatem, Es probable que Catalunya recobri la seva llibertat; Jube studéri, Mana estudiar; Crédimus Deum videri a beatis, Creiem que Déu és vist pels benaurats.
300. Quan el verb està en present d'infinitiu, cal traduir-lo per aquest temps o bé per la conjunció que amb un temps de present o pretèrit imperfet dels modes personals; si es troba en pretèrit perfet, es tradueix per aquest temps o bé per l'esmentada conjunció amb el pretèrit perfet o plusquamperfet d'aquells modes; si està en futur imperfet, es verteix en aquest temps o bé amb la conjunció i formes personals del futur imperfet, temps imperfets perifràstics o d'obligació, o condicional senzill; i si en futur perfet, en aquest temps, o bé amb la conjunció i formes personals del futur perfet o condicional compost d'indicatiu, futur de subjuntiu, o temps perfets d'obligació. Exemples: Débeo adimplére meas obligatiónes, Haig de complir les meves obligacions; Crédidi Joannem esse fratrem tuum, He cregut que Joan és o era el teu germà; Existimo me bene fecisse, Crec haver obrat bé; Laetor te lusisse, M'alegro que hagis o haguessis jugat; Crédidit necessárium cognitúrum esse linguam latinam, Cregué necessari haver de conèixer la llengua llatina;

Mihi dictum est manducatúrum ire dúlcia poma, M'han dit que menjaré, he de menjar o menjaria pomes dolces; Desinivi me itúrum fuisse, He deixat d'haver d'haver-hi anat; Antequam vadam dormitúrum fuísse, Abans no marxi hauré o hauria dormit o havia d'haver dormit.
301. Les proposicions d'infinitiu de verb substantiu $\mathfrak{i}$ de verb adjectiu d'activa i passiva es poden fer concertades, això és, que els dos verbs concertin amb el subjecte o el complement directe en nominatiu.
302. En les que el verb determinat és esse la persona o cosa que fa de subjecte es posa en nominatiu, s'hi fan concertar els dos verbs determinant i determinat, i l'atribut concerta també en nominatiu amb el subjecte. Exemples: Ego credor Esse sanus, Hom creu que estic bo; Joánnes créditus est esse frater tuus a me, He cregut que Joan era el tell germà.
303. En les que el verb determinat està en veu activa es posa la persona o cosa agent en nominatiu, s'hi fan concertar els dos verbs, i el complement directe, si n'hi ha, es posa en acusatiu. Exemples: Cives debent servire rei-públicae, Els ciutadans han de servir la república; Filii vidéntur sibi audire vocem paréntum, Als fills els sembla oir la veu dels pares.
304. En les que el verb determinat està en passiva es posa la persona o cosa terme de l'acció en nominatiu, s'hi fan concertar els dos verbs, i el subjecte agent va en ablatiu, ex.: Vox paréntum vidétur audiri a filis, La veu dels pares sembla ésser oïda pels fills.

Noti's que, si el verb determinat ós deponent actiu o passiu, les proposicions s'han de resoldre d'acord amb la manera d'esser d'aquests verbs.
305. Si el verb determinant és un dels verbs com posse, poder; valére, valer; quire, ésser capaç; solére, acostumar; suéscere, acostumar-se; debére, deure; incipere, començar;
desínere, deixar; cessáre, cessar, etc., concerten sempre en activa tant amb el subjecte agent, si el verb d'infinitiu és en aquesta veu, com amb el complement, terme de l'acció, si el verb esmentat és en veu passiva. Exemples: Dux solet vincere ноstem, El cabdill sol vèncer l'enemic; Hostis solet vinci a duce, L'enemic sol ésser vençut pel cabdill.

Aquestes proposicions no es poden fer altrament que concertades.
306. Si el verb determinant és un dels verbs com velle, voler; nolle, no voler; malle, voler més; optäre, preferir; cuipere, desitjar; scire, saber, etc., ambdós verbs concerten sempre amb el subjecte agent tant si el verb determinat és el substantiu com síés un verb atributiu en activa o en passiva. Exemples: Nos obtámus esse boni quam sapiéntes, Preferim ésser bons que savis; Vellem videre patrem meum, Voldria veure el meu pare; Cuipio disólvi, Desitjo ésser desfet.

Les proposicions amb els verbs susdits, quan el determinat és el verb esse, es poden resoldre com a concertades o com a no concertades; quan el verb determinat està en la veu passiva perden el caràcter de concertades.
307. Hi ha uns verbs determinants com vidére, veure; dtcere, dir; existimáre, jutjar; prohibére, prohibir; ferre, portar; putảre, pensar, etc., que concerten sempre en passiva ades amb el subjecte, quan el verb determinat està en activa, adés amb el complement directe, quan aquest verb està en passiva, posats davant en nominatiu. Exemples: Mora dicebátur nocitúra esse, Es deia que la tardança havia de perjudicar; Hómines prohibéntur affligere animalia, Animália prohibéntur affligi ab hominibus, És prohibit als homes castigar els animals.

Aquestes proposicions es poden resoldre com a concertades o com a no concertades.

## PROPOSICIONS DE RELATIU

308. Les proposicions de relatiu (225) consten d'una proposició en la que hi ha l'antecedent, anomenada proposició d'antecedent o principal i una altra en la que hi ha el relatiu $q u i$, quae, quod, anomenada de relatiu o incidental. L'una i l'altra poden ésser de qualsevol mena de les proposicions senzilles.
309. El relatiu segueix immediatament després de l'antecedent, amb el que concerta en gènere i número, $i$ es posa en el cas que li pertoca segons l'ofici que desempenya en la seva proposició. Exemples: Puer, qui est dócllis, amábitur, L'infant que és dòcil, serà estimat; Puer, qui studet, discit lectiónem, El noi que estudia, apren la lliçó; Apóstoli quos Jesus Christus eléait, praedicavérunt evangélium, Els apòstols que elegí Jesucrist, predicaren l'evangeli; Puer, qui mórtuus est, erat pulcherrimus, L'infant que s'ha mort era formosíssim.

Adés en aquestes proposicions es calla l'antecedent, ex.: Misit qui pacem péterent, Va trametre (ambaixadors) que demanessin la pau; adés es calla el relatiu, que és substituït per un pronom demostratiu, ex.: Venit mihi obviam puer taus: is mihi litteras dedit, M'ha sortit a l'encontre el teu criat, qui m'ha entregat les teves lletres.

## PROPOSICIONS ENLLAÇADES AMB CONJUNCIONS DE SUBORDINACIÓ

Vistes les proposicions compostes d'infinitiu i de relatiu ens cal estudiar les unides per una conjunció (296). Aquestes proposicions poden estar enllaçades per una conjunció subordinativa indeterminada, o bé per una conjunció temporal, causal, condicional o final.

Hi ha moltes proposicions d'infinitiu en que la proposicio determinada es pot també resoldre per subjuntiu amb conjuncions subordinatives. Aquestes solen ésser ut, si l'esmentada proposició és afirmativa; i ne, ut non, si és negativa.
310. Són d'aquesta mena les segdents:
a) les proposicions, el verb determinat de les quals expressa contingència, necessitat o conveniència, com accldere, contíngere, evenire, fieri, restáre, convenire, expedíre, oportére, licére, etc., ex : Expédit vobis ut ego vadam, Us convé que jo me'n vagi; Opórtet ne o ut non loquaris, És oportú que no parlis.
b) les proposicions, els verbs determinants de les quals signifiquen voler, desitjar, ordenar, procurar, obtenir, com velle, cuipere, praecipere, providére, etc., ex.: Providi ut haberent panem, Vaig procurar que tinguessin pa; Cúpio ut non videam inimicum, Desitjo no veure l'enemic.
c) les que els seus verbs determinants expressen pregar, demanar, avisar, induir, exortar, persuadir, obligar, com orare, precári, monére, addúcere, hortári, suadére, cógere, etc., ex : Mónuit illos ut transirent festinatum, Els va avisar que passessin depressa; Precor te ne id facias, Et suplico que no ho facis.
311. Hi ha unes proposicions que, a més de resoldre's per infinitiu, es poden variar per subjuntiu amb la conjunció subordinativa quod. Són les que porten com a determinant un verb que signifiqui doler-se, gaudir-se, entristir-se, meravellarse, arrepentir-se, queixar-se, indignar-se, com dolére, gaudére, laetári, gratulári, moerére, mirári, piget, queri, irásci, etc., ex : Cato dicébat se mirári quod arúspex non rideret, Cató deia que s'admirava que l'endevinaire no rigués.
312. Hi ha unes altres proposicions, el verb determinant de les quals expressa alabança, vituperi, reprensió, objecció, omissio, com laudáre, vituperáre, reprehéndere, objicere, omittere, etc., amb diddere, accédere, que a més de resoldre's per infinitiu, ho poden fer per subjuntiu o indicatiu amb quod, ex.: Laudo te quod hábeas mores temperatos, T'alabo que tinguis costums moderats; Non tibi objício quod hóminem omn argento spoliasti, No et recrimino que vagis prendre tot l'argent a l'home; Adde huc quod eum occideret, Afegeix a aixd que el va
matar; Áccidit enim quod patrem amo, És, doncs, d'acord que estimo el pare.
313. Les proposicions amb verbs determinants que denoten temença o malfiança, com timére, metuére, veréri, cavére, etc., es resolen quasi sempre per subjuntiu amb ut o ne non, si hom desitja ço que tem, $i$ amb ne, si hom no ho desitja, ex.: Véreor ut o ne non te expleam, Tinc temença de no complaure't; Tímeo ne sciat magister, Temo que ho sàpiga el mestre.
314. Les proposicions amb els verbs determinants que signifiquen prohibir, destorbar, impedir, com prohibére, vetdre, deterrére, interdicere, impedíre, etc., es resolen per subjuntiu, amb quóminus o quin, si la proposició determinant és negativa o interrogativa; i amb ne, si no té cap d'ambdós caràcters, ex.: Non impédiam quóminus o quin scripta mea legant, No impediré que llegeixin els meus escrits; Vis deterrére quóminus o quin recte agant?, Vols destorbar que obrin rectament?; Tibi prohibeo ne affligas canem, Et prohibeixo que maltractis el ca.
315. Les proposicions determinants amb verbs que expressen dubte, tals com dubitáre, ambigere, etc., fan que les determinades a més de resoldre's per infinitiu, puguin fer-ho per subjuntiu amb quin, si aquelles són negatives o interrogatives, ex.: Non dubitábat Miltíades quin consilia sua perventúra essent ad aures regis, No dubtava Milciades que els seus consells arribarien a oïdes del rei; Ambigitur quin fúErit homicIDA? Es dubta que hagi estat homicida? Si la determinant senyala senzillament el dubte, la determinada a més de compondre's per infinitiu ho pot fer per subjuntiu amb an, utrum o num avantposades, o ne postposada a la primera paraula de la proposició determinada, ex.: Dábito an, utrum o num dux accipiat conditiones pacis, o bé, Dúbito accipiat ne dux conditiones pacis, Dubto que el cabdill accepti les condicions de pau.
316. De la segona manera de les susdites, això és, en subjuntiu amb an, utrum o num avantposades, o ne postposada,
es resolen les proposicions, els verbs determinants de les quals signifiquen saber, ignorar, dir, preguntar, com són scire, nesctre, dicere, inquitrere, etc., ex.: Néscio an, utrum o num verum dixerit, o bé, Néscio dixerit ne verum, Ignoro si digué la veritat.

Quan cal expressar d'una manera disjuntiva dos o més subjectes o complements del verb determinat es fa amb la conjunció $a n$, i si precisa fer la disjunció sobre un de sol es fa per mitjà de an non o necne, ex.: Inquíre utrum véniant púEri an puéllae, Pregunta si vindran els nens o les nenes; Néscitur num sit verum an non o necne, No se sap si és veritat o no.
317. Quan en la proposició determinant hi ha un dels mots talis, tantus, is, tam, ádeo, ita, eo, etc., el verb determinat es posa sempre en subjuntiu amb ut o qui, quae, quod, que en aquest cas no és pas relatiu, ex.: Vis probitdtis est tanta ut étiam diligamus eam in hoste, És tanta la força de la bondat que àdhuc en l'enemic l'estimem; Non ita stuipidus sum Qui dicam procédere ex simio, No sóc tan estúpid que digui que sóc procedent del simi.
318. Finalment, si a un verb li manca el pretèrit imperfet d'indicatiu $o$ el supí i cal resoldre la proposició per alguna de les formes derivades d'ells, es supleix aquesta falta per medi d'unes diccions anomenades suplents ( ${ }^{1}$ ) com áccidit, évenit, factum fuit, fore, futúrum est, etc., en els temps que correspondria posar el verb defectiu, seguides de $u t$, i aquest verb es posa en present de subjuntiu, si correspongués posar-lo en present o futur imperfet usual o perifràstic, i a pretèrit imperfet del mateix mode, si hagués de posar-se en qualsevol altre temps, ex.: Spero fore ut addiscas arithmeticam, Espero que aprendràs aritmètica; Futúrum est ut discas lectiónem, Has d'aprendre la lliçó; Accidit ut leo feriret taurum, El lleó va ferir el taur.

## PROPOSICIONS ENLLAÇADES AMB UNA CONJUNCIÓ TEMPORAL

319. En aquesta classe de proposicions compostes, la subordinada expressa l'acció d'una manera abstracta en estat d'execució, i senyala l'època de l'acció del verb de la proposició principal, ex.: Cum Jesuschristus moreretur, terra trémuit, En morir Jesucrist la terra s'extremí.
320. Les proposicions temporals subordinades poden expressar una acció simultània, anterior o posterior a l'acció de la principal, ço que cal tenir present per a fer bon ús de les conjuncions temporals.
321. Les conjuncions de simultaneïtat, són: cum o quum, dum, donec, quámdiu i quoad; les d'anterioritat, ántequam i priuisquam; i les de posterioritat, cum, ut, ubi, ut primum, ubi primum, cum primum, postquam, postéaquam, simul ac o atque, statim ac o atque.
322. El verb de la subordinada es posa en indicatiu, quan l'acció que expressa és simultània amb la del verb principal i la una no és causa de l'altra; si no és així es posa en subjuntiu, ex.: Dum tu scribis ego deámbulo, Mentre tu escrius jo passejo; Cum stúdeas disces, Estudiant aprendràs.
323. Per la manera d'ésser de la proposició determinada, les proposicions temporals s'acostuma dividir-les en quatre grups: de temps imperfets, de temps perfets, de temps perifràstics imperfets i de temps perifràstics perfets.
324. Les proposicions temporals de temps imperfets es resolen per subjuntiu o per indicatiu. Si el verb de la proposició principal està en present o futur, el de la subordinada es posarà en present; si està en qualsevol altre temps, es posarà en pretèrit imperfet, ex.: Cum vénas spero te, En quan vinguis t'es-
pero; Cum venias sperábo te, En venir t'esperaré; Quum ventres sperdbam te, Quan vingueres t'esperava; Donec vos lúditis nos laborámus, Mentre vosaltres jugueu nosaltres treballem; Quámdiu vos lúditis nos laborábimus, Alhora que vosaltres jugueu nosaltres treballarem; Dum ludebatis nos laborabámus, Quan jugaveu nosaltres treballàvem.
325. Quan la determinada denota un mode 0 un mitjà es pot resoldre per gerundi en ablatiu, ex.: Errando, errándo depónitur error, Errant, errant, hom deixa l'error.
326. Si l'acció dels verbs és simultània, la determinada es pot resoldre per gerundi en acusatiu amb la preposició inter, ex.: Aenéas multum passus est inter navigandum, Eneas sofri molt mentre navegava.
327. En les proposicions temporals de temps perfets el verb determinat es posa en pretèrit perfet de subjuntiu, si el determinant està en present o en futur; $i$ en plusquamperfet del mateix mode, si el determinant està en qualsevol altre temps, ex: Cum acceperim tuas litteras, lego illas, En havent rebut les teves cartes les llegeixo; Quum acceperim tuas litteras legam illas, En quan hagi rebut les teves cartes les llegiré; Cum accepissem tuas lifteras légerem illas, Com hagués rebut les teves cartes les llegiria.
328. Les proposicions temporals de temps perifràstics imperfets i les de temps perifràstics perfets es construeixen com les de temps imperfets i com les de temps perfets ordinaris, respectivament, ex.: Cum exsecutúrus sis legem perrumpis tllam, o bé, Cum exsecúturus es legem perrúmpís illam, En lloc d'observar la llei la infringeixes; Cum impositúrus fúeris finem arammáticae incipis modo, Havent d'haver acabat la gramàtica tot just la comences; Cum impositúrus fulsses finem grammaticae incepisti modo, Quan havies d'haver acabat la gramàtica tot just l'has començada.

Noti's que en les proposicions ligades amb una conjunció temporal la subordinada va generalment al davant de la principal, al revés del que succeeiz en les proposicions unides amb una conjunció subordinativa indeterminada.
329. La subordinada de les proposicions temporals es pot resoldre generalment per un participi, quedant llavors aquestes proposicions reduïdes a senzilles.
330. Les de temps imperfets es resolen per participi de present concertat amb el subjecte agent; les de temps perfets per participi de pretèrit concertat amb el complement directe, $\mathfrak{i}$ les perifràstiques de temps imperfets pel participi de futur actiu o passiu, el primer concertat amb el subjecte agent i el segon amb el complement directe, sempre que en tots els casos l'un $\mathbf{i}$ l'altre estiguin referits en la proposició principal, ex.: Rebécca vidit Isaácum deambulantem rure, Rebeca vegé Isaac passejant pel camp; Puer exhibet paréntibus praémium reportatum, El nen ensenya als pares el premi guanyat; $T u$ executurius legem perrumpis illam, o bé, Tu perrúmpis legem EXSEQUÉNdam a te, En lloc d'observar la llei l'infringeixes.
331. Si el verb de la determinada és deponent actiu, el participi de pretèrit ha de concertar amb el subjecte agent; i si és comú, podrà concertar amb el subjecte agent o amb el complement directe, ex.: Sacérdos absólvit christiánum conféssum culpas suas, El sacerdot absol el cristià que ha confessat les seves culpes; Philósophus meditátus veritátem cognóvit illam, o bé, Philósophus cognóvit veritatem meditatam a se, Havent el filosop meditat la veritat la conegué.

Les proposicions perifràstiques de temps perfets no es poden resoldre per participi perquè els temps d'aquestes proposicions són d'un futur relatiu, mixte de preterit, que no equivalen als participis de futur actius o passius, que indiquen un futur absolut.
332. Les proposicions determinades tant de temps imperfets com de temps perfets es poden resoldre per participi en ablatiu absolut (389), quan el subjecte o el complement directe
de les mateixes no està referit en la proposició determinant, ex.: Deo volente ibimus ad Montemserrátum, Si Déu vol anirem a Montserrat; Chersonéso constitúta Miltiades revérsus fuit Lemnum, Arreglat el Quersonès Milciades regressà a Lemnos.

Les proposicions subordinades perifràstiques de temps imperfets poques vegades es resolen per ablatiu absolut de futur actiu. No cal dir que tampoc s'hi resolen les de temps perfets, per tal com hem dit que aquestes no es componen per participi.

Les proposicions compostes temporals constitueizen veritables modismes tant en llati com en català, presentant múltiples $i$ variades formes. L'equivalència llur per a la traducció en un o altre idioma es presta a diferents interpretacions que determinen el context del discurs iel bon gust de l'escriptor.

PROPOSICIONS UNIDES AMB UNA CONJUNCIÓ CONDICIONAL, FINAL o causal. - altres proposicions compostes
333. En les proposicions condicionals, la subordinada expressa una condició mitjançant la qual es verifica ço que indica la principal, i es resol per subjuntiu amb les conjuncions si, nisi, modo, duimmodo, ex.: Si, modo o dúmmodo bene agas Deus retribuet te, Sí obres bé Déu et retribuirà; Non péterem pacem nisi útilem crederem, No demanaria la pau si no la cregués útil.
334. Si és un mateix el subjecte dels dos verbs, es pot resoldre la determinada per participi de present o per gerundi en ablatiu sense preposició, ex.: Si stúdeas constánter difficultátes superábis, o bé, Stúdens constanter, o Studéndo constánter difficultátes superábis, Si estudies amb constància venceràs les dificultats.

La subordinada de les condicionals, sobretot si és afirmativa, sol posar-se davant de la principal tal com hem dit de les proposicions temporals.
335. En les proposicions finals la subordinada denota l'objecte de l'acció de la principal i es resol per subjuntiu amb ut o qui, quae, quod, (que en aquest cas tal com vàrem dir (317) tampoc és relatiu), per participi de futur actiu, o per gerundi en acusatiu amb la preposició ad, ex.: Pópulus elégit nos ut o qui faceremus leges justas, o bé, Pópulus elégit nos factúros o ad faciéndum leges justas, El poble ens va elegir per tal que féssim lleis justes.
336. Si el verb de la principal és de moviment, la subordinada es pot resoldre també per supi actiu, ex.: Non vénio ut dóceam vos, o bé, Non vénio doctum vos, No vinc a en-senyar-vos.
337. En les proposicions causals, la subordinada expressa el motiu pel qual es realitza l'acció del verb de la principal, i es construeix per subjuntiu amb quod o per indicatiu amb quod, quia, quóniam, nam, etc., ex.: Indignáta fúerat plebs quod vectigalibus araváta fuisset, La plebs s'havia indignat perquè havia estat carregada de tributs; Necessária ignorámus quod, qUIA, qUÓNIAM, o NAM SUPérflua addiscimus, Ignorem ço que és necessari per tal com hem après ço que és superflu.
338. La determinada també es pot resoldre per participi de present o de pretèrit concertats respectivament amb el subjecte o amb el complement directe en el cas que els correspongui, si estan referits en la proposició determinant, ex.: Necessäria ignorámus addiscentes superflua, Indignáta fúerat plebs graváta vectigalibus.

[^4]des, o bé pel seu caràcter poc definit no val la pena d'esmen-tar-les especialment en una gramatica elemental, ex : Maio mori quam infringere legem, Prefereixo morir que infringir la llei; Quamquam excellébat Aristides abstinéntia, tamen exilio multatus est, Malgrat que Aristides excel lia en austeritat fou però condemnat a l'exili; Si mate loquutus sum testimónium pernibe de malo, si autem bene quid me caedis, Si he parlat malament mostra en què ho he fet, més si he parlat bé perquè em maltractes; Sive vénias, sive non, proficiscémur, Tan si véns com si no marxarem.
340. En molts casos es calla la conjunció de les proposicions compostes, apareixent semblants proposicions com si estessin solament unides pel vincle de relació dels verbs posats en diferents modes, ex.: Credo acciperet dolórem magnum, Crec que tindria greu pena; Répetas quaeso, Et prego que ho repeteixis.

## ATRIBUTS DEL VERB

341. L'atribut propi del verb és l'adverbi, de la mateixa manera que l'adjectiu ho és del substantiu.

Aixi com l'adjectiu es junta al substantiu per tal de qualificar-lo o determinar-lo, concertant amb ell, també l'adverbi es junta al verb per tal de modificar el seu significat sense, però, concertar-hi, perquè l'adverbi és una categoria gramatical invariable.
342. L'adverbi, d'acord amb la gran varietat de les seves classes, modifica, com acabem de dir, la significació del verb, qualificant-la o determinant-la, ex.: Psállite Deo sapiénter, Salmegeu a Déu amb saviesa; Strénue pugnáte, Lluiteu aferrissadament; Veni hic, Vina aqui; Discuimbit temperi, Va a dormir de jorn; Qui det multum aceiplet plúrimum, Qui dongui molt rebrà molt més; Sic erit finis qualls vita, Aixi serà la fi com hagi estat la vida; Accéssit primum meta, Arribà el primer a la meta.
343. El verb esse, que pròpiament expressa no més que l'essència, l'existència o un estat de les persones o coses, porta quasi sempre com atribut un substantiu, un adjectiu o un mot que els substitueix. Encara que aquest atribut concorda amb el subjecte, també ho fa amb el verb, determinant i concretant la seva significació. El verb substantiu i l'atribut junts constitueixen el predicat del subjecte. Exemples: Virgilius fuit poéta, Virgili fou poeta; Tristis est ánima mea, La meva ànima està trista; Sum totus vester, Sóc tot vostre.

## CAPITOL III. - COMPLEMENT

344. El complement és un dels elements essencials de la proposició, i com indica el nom, completa el significat de l'acció del verb.

El verb, juntament amb els complements, constitueiz el predicat, co es, el que afirmem o neguem del subjecte.

Si formulem una proposició senzillament amb el verb, sense complement de cap mena restaran indeterminats l'acció o l'estat que el verb expressa. En canvi amb el complement perfeccionem, per dir-ho aixi, aquesta acció o estat. Si diem Stüdeo, Estudio, ja expressem l'acció, però no la concretem; més si diem Stúdeo geometriam, Estudio geometria, queda l'acció concretada, car expressem el que estudiem.

## naturalesa del complement - Classes DE COMPLEMENTS

345. El complement és la persona o cosa que rep directament o indirecta l'acció del verb, la completa o limita, o bé, senyala una circumstància de qualitat, lloc o temps, etc. S'expressa per un substantiu sol, o acompanyat d'un o més atributs per concordança o per règim, que pot ésser substituït per un adjectiu qualificatiu o determinatiu o bé per un pronom.

El complement guarda amb el verb una relació de règim (230).
346. El complement pot ésser directe, indirecte o circumstancial. Complement directe és la persona o cosa que rep i completa directament l'acció del verb, ex.: Nunquam petas divitias, No demanis mai riqueses. Complement indirecte és la persona o cosa a qui prevé dany o profit de l'acció del verb o a qui aquesta va indirectament, ex.: Da miri virtuitem, Dóna'm fortitud; Benefácit amicis, Fa bé als amics. Complement circumstancial és el que expressa una circumstància de l'acció del verb, ex.: Deus creávit univérsum SEx diebus, Déu creà l'univers en sis dies.

## COMPLEMENT DIRECTE - COMPLEMENTS INDIRECTES

347. Complement directe hem dit que és la persona o cosa a qui va directament o sobre la qual recau l'acció del verb.
348. Tots els verbs transitius normals; anòmals, defectius, etc., en activa iadhuc els deponents actius, comporten un complement directe, terme de l'acció, que va regit en acusatiu, ex.: Puer legébat librum, El nen llegia un llibre; Poénitet me verbi tui, Em sap greu ço que dius; Miror bonitatem Dei, Admiro la bondat de Déu.
349. Complement indirecte és la persona o cosa a qui pervé dany o profit de l'acció del verb, o a qui la mateixa va indirectament.
350. Molts verbs transitius i intransitius comporten un complement indirecte de persona o cosa en datiu. Aquest cas completa la idea de l'acció o estat amb referència a la persona o cosa expressada pel complement directe. Podriem dir que és el règim propi dels verbs transitius que admeten més d'un complement.
351. Per això el complement de datiu és al que pròpiament s'ha dat el nom de complement indirecte. No obstant tots
els casos regits que no expressen una circumstància de qualitat, lloc o temps, també són anomenats per extensió complements indirectes.

Per a l'estudi dels complements indirectes seguirem per ordre el verb substantiu, el verb transitiu en activa, el transitiu en passiva, el deponent passiu, i el verb intransitiu, veient els diferents casos que poden regir o comportar.

RĖGIM DEL VERB SUBSTANTIU I DELS SEUS COMPOSTOS

El verb substantiu té diferents significats i segons ells regeix uns o altres casos.
352. Quan significa haver, ni porta atribut, ni regeix cap cas, ex.: Nullus omníno fuit, No hi hagué absolutament ningú.
353. Quan denota possessió es construeix amb un genitiu, ex.: Jam tota Sýria Macedónum erat, Tota la Síria era ja dels Macedonis.
354. Quan significa importar, pertocar o ésser propi; regeix un genitiu de persona, ex.: Requm est imperáre, Als reis pertoca governar; SAPiéntium est dubitáre, Es propi de savis el dubtar.
355. A voltes el verb substantiu es construeix amb un genitiu o ablatiu de qualitat, ex.: Séneca fuit summae pietatis, Sèneca fou molt pietós; Séneca fuit magna doctrina, Sèneca fou molt instruit.

Noti's que en els casos precedents hi sura la idea d'un nom substantiu ocult.
356. Quan significa tenir, regeix un datiu de persona, ex.: Suus cuique mos est, Cadascú té el seu costum; i quan significa causar regeix dos datius, un de persona i un altre de cosa,
ex.: Bella multis damno sunt, Les guerres perjudiquen (causen dany) a molts.
357. Els compostos del verb esse, en general es construeixen amb un datiu, ex.: Sátius est prodésse étiam malis quam deésse Bonis, És preferible afavorir àdhuc els dolents, que mancar als bons; Episcopus praéfuit synodo, El bisbe presidi el sinode; Mur ánimus abest, Em manca coratge.
358. Quan regeixen altres casos és degut a la preposició antecedent o a modismes especials, ex.: In superstitióne inest timor, El temor rau en la superstició; Absit a me ut agam injúste, Lluny de mi l'obrar injustament; Ómnium interest recte fácere, A tothom interessa obrar rectament; Non omnes possumus omnia, No tots podem fer-ho tot.

## REGIM DEL VERB TRANSITIU EN ACTIVA


#### Abstract

El verb transitiu a més del complement directe en acusatiu pot portar un altre complement indirecte en genitiu, en datiu, en acusatiu amb preposició o sense, i en ablatiu també amb preposició o sense ella. 359. Els unipersonals reflexius poenitére, penedir-se; piget, penedeix a algú; pudére, avergonyir-se; taedére, fasti-guejar-se; miserére, miseréscere, compadir-se es construeixen amb un acusatiu de persona i genitiu de persona o cosa, que causen els sentiments que els verbs esmentats expressen, ex.: Poénitet me peccatórum meórum, Em penedeixo dels meus pecats; Puideat te nequitiae tuae, Avergonyeix-te de la teva maldat; Miseret te alórum, Et compadeizes dels altres.


360. Regeixen genitiu de delicte o pena els verbs que signifiquen acusar, culpar, absoldre, condemnar, castigar, etc., ex.: Accuiso te latrocini, T'acuso de lladre; Judex damnat homicidam capitis, El jutge condemna a mort l'homicida.

Noti's que el genitiu de delicte és regit de l'ublatiu tàcit crimine i el de càstig de poena, supplicio, també callats, en el mateix cas.
361. Regeixen genitiu de preu indeterminat els que signifiquen comprar, vendre, llogar, donar, menysprear, etc., ex.: Vendébas domum parvi préti, Venies la casa a baix preu.
362. Regeixen datiu els verbs que signifiquen anunciar, aconsellar, comparar, concedir, igualar, donar, declarar, enviar, retornar, escriure, persuadir, preferir, prometre, restituir, avantposar, proposar i la majoria dels transitius compostos de les preposicions ad, ante, cum, in, inter, ob, post, prae, sub, ex.: Grálias ágimus tibi, Et donem gràcies; Praeféro salûtem divitis, Més estimo la salut que les riqueses.
363. Els verbs dare, relinquere, adscribere, putare, mittere, vértere, tribüere i ducere solen portar, a vegades, a més del datiu de persona un altre de cosa, ex.: Misit tértiam áciem substion nostris, Envià la tercera esquadra en ajut als nostres; Relfquit tres cohórtes praesidio castris, Deixà tres cohorts per a la defensa dels campaments.
364. Alguns verbs transitius regeixen dos acusatius un de persona i altre de cosa. El de persona en llatí és el complement directe (en català ho és el de cosa). Exemples: Celo patrem casum meum, Amago al pare la meva dissort; Dóceo puieros orammáticam, Ensenyo la gramàtica als nens. Són d'aquesta classe els verbs que signifiquen ensenyar, instruir, pregar, interrogar i ocultar.
365. Els que signifiquen escriure i enviar (362) poden mudar el datiu en acusatiu amb in o ad, ex.: Misi tibi $o$ ad te librum, T'he enviat un llibre; Mittere in acta, Anotar (aixecar acta); Scripsit el o ad eum manu sua, Li escrigué ell mateix.
366. Regeixen ablatiu sense preposició els verbs que signifiquen vestir, calçar, omplenar, carregar, privar, mudar i els seus contraris, ex.: Pelle et carne vestisti me, M'has vestit de pell i carn; Implévit orbem fama nóminis sui, Omplenà el món amb la fama del seu nom.
367. La mateixa construcció tenen afficere, proséqui, donáre, dignári, muneráre, remuneráre i impertíre, ex.: Affécit captioos uiltimo supplicio, Condemnà a mort els presoners; Non tali dignor honóre, No em considero digne de tal honor.
368. Als dos primers se'ls acostumen adjuntar els ablatius amóre, ódio, tristitia, laetttia, delectatióne i altres semblants prenent d'ells la significació, ex.: Afficere áliquem rristitia, Entristir (causar tristesa) a algú; Proséqui áliquem amore, Estimar (portar amor) a algú.
369. El genitiu de pena (360) pot canviar-se en ablatiu sense preposició, ex.: Multatus est pecuniae o pecunia, Fou multat.
370. Molts verbs compostos de preposició (362) poden regir acusatiu o ablatiu repetint la preposició del prefixe, ex.: Admovéte aures ad vocem meam, Presteu atenció al que dic; Infixit ensem in pectus 0 in péctore hostis, Clavà l'espasa en el pit de l'enemic.
371. Els verbs que signifiquen demanar, abstenir-se, oir, prendre, rebre, conseguir, conjecturar, separar, remoure illurs equivalents regeixen ablatiu amb preposició, ex.: Haec audivi a magistro, Això ho he oït al mestre; Id potest conjici ex ipsis rebus, Això es pot conjecturar pels fets mateixos; Póstula a me mercédem, Demana'm un favor.
372. Els verbs que denoten igualar i comparar (362) poden mudar el datiu en ablatiu amb cum, ex.: Múlti comparavérunt Caésarem Catóni o cum Catóne, Molts han comparat Cèsar amb Cató.
373. El genitiu de delicte (360) pot canviar-se en ablatiu amb de, ex.: Miltíades accusátus est proditiónis o de proditióne, Milciades fou acusat de prevaricació.

RĖGIM DEL vERB TRANSITIU EN PASSIVA - RĖGIM DEL VERB DEPONENT PASSIU
374. Aixi com vàrem dir (348) que tots els verbs transitius en activa comportaven un complement directe en acusatiu, aixf també aquests verbs es construeixen per passiva amb el subjecte agent en ablatiu. Van amb preposició si el subjecte és un ésser vivent (un esperit, persona o animal) i sense preposició si és una cosa inanimada. Exemples: Themistocles exheredátus est a patre, Temístocles fou desheredat pel seu pare; Béstiae flectuintur cantu, Les feres s'amanseixen amb el cant.
375. Si s'escau que un verb porta ja un complement en ablatiu, per tal d'evitar confusions, el subjecte agent es posa en acusatiu amb per o es canvia la preposició a l'altre ablatiu, ex.: Libértas accépta fuit a patre per flium, o bé, Libértas accépta fuit ex patre a filio, El fill fou emancipat pel pare.
376. El subjecte agent també es posa en ablatiu amb els verbs deponents passius vapulàre, veníre, fíeri, ex.: Filius vapuldavit a matre, El fill fou castigat per la mare.
377. Exulảre i licére solen portar el subjecte agent en acusatiu amb per, ex.: Exuláverat per Senatum, Havia estat desterrat pel Senat; Licére per advenas, Ésser licitat pels forasters.

## RĖGIM DEL VERB INTRANSITIU

378. Regeixen genitiu els verbs que denoten memòria o oblit, ex.: Méminit praeteritórum, Es recorda del passat; Obliti sunt Dei Creatóris, S'han oblidat de Déu Creador.
379. Satágere, estar sol licit; reférre, importar; égere i indigere, necessitar; miserére, compadir-se, també regeixen genitiu, ex.: Miserére nostri Dómine, Senyor tingueu pietat de nosaltres.
380. Regeixen datiu els intransitius que signifiquen favor, profit o dany, obediència, subjecció, repugnància, estudi, i la major part dels compostos de les proposicions ad, cum, in, inter, ob, prae, sub i super, ex.: Stúdeo lectión, Estudio la lliçó; Alii favébant partibus Sullónis, alii Cinnd́nis, Uns ajudaven el partit de Sila, altres el de Cina; Indúlgeo tibi injúriam, Et perdono la injúria; Assúrgite regi, Aixequeu-se davant del rei.
381. Regeixen també datiu els que signifiquen adveniment com accidere, evenire, contingere, benevértere et verb haerére, estar ajuntat i els seus compostos i molts unipersonals com libére, liquére, licére, expedire, praestáre, conduicere, conférre, ex.: Accidit ribi, Et succeeix; Némini licet mentiri, A ningú és lícit mentir.
382. Els verbs intransitius no tenen complement directe (347), perquè signifiquen un estat o una acció que no pot recaure directament damunt una persona o cosa. No obstant, molts intransitius admeten un acusatiu, quan es vol qualificar, sigui com sigui, l'acció, ex.: Angell vivuint vitam beátam, Els àngels viuen feliços; Optábat ut suum GAudium gauderémus, Volia que participessim del seu goig.
383. Regeixen ablatiu els verbs que denoten abundància o escassesa, causa, matèria, part, mitja, instrument, afectes de l'ànima, ex.: Imbérvis júvenis gaudet equis canibúsque, L'adolescent gaudeix amb els cavalls i els cans; Is máxime divitus fruitur, qui mínime divitus indiget, Frueix més de les riqueses aquell que menys les necessita.

384 Attínere, atànyer; pertinere, pertànyer; spectäre, pertocar (380), poden construir-se també amb acusatiu i la preposició ad, ex.: Spéctat ad nos, Ens pertoca.
385. Meminisse, recordar-se; reminiscere, esmentar i satägere, ésser sol licit, poden regir un ablatiu amb de, ex.: Tu meministi de exúlibus, Tu t'has recordat dels exiliats.
386. Els verbs intransitius venire, exire, nasci, ordiri, ortri i tots els que signifiquen il lació, procedència, origen i distància porten generalment ablatiu amb preposició, ex.: Honestum oritur ex virtútibus, Ço que és honest naix de les virtuts; Hoc manat ex eódem fonte, Això procedeix del mateix principi.
reaim comú
Tots els verbs, aixi com els substantius i adjectius, independentment de llur significat poden portar un complement en determinats casos que per això s'anomenen de règim comú.
387. Molts verbs regeixen un datiu de variades significacions, ex.: Tu illi pater es, Tu ets per a ell un pare; Scribo tibi librum, Escric un llibre per a tu; Quid fiet vobis?, Què serà de vosaltres?
388. Hi ha diferents verbs que s'adjunten a un acusatiu, que sol ésser un determinatiu neutre, com quid, áliquid, unum, plura, caétera, per tal d'expressar diverses idees, ex.: Póteras me juváre Allquid, Podies ajudar-me quelcom; Quid egémus téstibus?, Quina necessitat tenim de testimonis?
389. Finalment, a qualsevol verb se li pot adjuntar un ablatiu anomenat absolut, per tal com no depèn de cap part de la proposició, ex.: Te praetóre, justitia viget, Essent tu pretor es fa justícia; Deo juvante, próspere res succédet, Ajudant Déu tot anirà bé; Elapso anno, didíscero philosophiam, Acabat l'any hauré après filosofia.

## COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS

Complement circumstancial vàrem dir (346) que era el que expressava una circumstància de l'acció del verb.

Aquestes circumstàncies són mültiples i variades i moltes d'elles com les de qualitat, afectes de l'ànima, preu indeterminat, matèria, causa, mitjà, instrument, procedència, origen, distància, les hem estudiat en relacio a verbs determinats.

Ací veurem els complements circumstancials, especialment els de lloc i temps, amb referència a qualsevol mena de yerb.

## COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS EN GENERAL

390. Les circumstàncies de distància, mida, pes i espai, s'expressen en acusatiu o en ablatiu sense preposició, ex.: Pendébat quatuor úncias auri, Pesava quatre unces d'or; Fossam SEx cúbitis altam duxit, Obri una vall de sis colzades de fondària.
391. Les de causa, mode, instrument, mitjà i matèria, es senyalen en ablatiu amb preposició o sense ella, ex.: Prae verecúndia loqui non audet, No s'atreveix a parlar de vergonya; Córnibus tauri se tutántur, Els taurs es defensen amb les banyes; Res familiáris augétur parsimónia, El patrimoni familiar s'augmenta amb l'estalvi.
392. La relació de preu determinat s'expressa en ablatiu sense preposició, ex.: Ea lis aestimata est centum talentis, Aquell plet costa cent talents.

## COMPLEMENTS DE LLOC

En les relacions de lloc cal distingir els noms propis de lloc major i menor i els noms comuns o apel-latius. Els noms propis de lloc major són els que es refereixen a una nacio, regió o illa important determinats, ex.: Itd́lia, Cataldunia, Sardinia; els de lloc menor els que designen concretament una població o Hlla petita, ex.: Minorisa, Lipara; i els comuns els que convenen o molts llocs indeterminats, ex.: régio, insula, regnum, civitas.

Cal també distingir el lloc de permanència o on hom està; el de procedència o d'on hom ve; el de tendencia, o bé, a on, cap a on ofins a on hom va; $i$ el de trànsit, o sigui, per on hom va.
393. El substantiu que designa el lloc on hom està o on es fa quelcom, és regit en ablatiu amb in, si és propi de lloc major, o bé apel latiu, ex.: Pugnabátur in Italia, Es lluitava a Itàlia; Lumen luxit in hoc habitáculo, Una llum brillà en aquest estatge.
394. Si és propi de lloc menor que segueix el model de la tercera declinació, o bé, plural de la primera o segona és regit en ablatiu sense preposició, ex.: Antónius est Barcinóne, Antoni viu a Barcelona; Malo esse Athenis quam Burais, Prefereixo viure a Atenes que a Burgos.
395. Si és propi de lloc menor que es declina pel singular de la primera o segona és regit en genitiu, ex.: Beátus Petrus mórtuus est Romae, Sant Pere mori a Roma; Hércules Tyri máxime cólitur, Hèrcules és venerat principalment a Tir.
396. Es posen també en genitiu els apel’latius domus, casa; humus, terra; bellum, guerra; militia, milicia i rus, camp; si no van qualificats o determinats, o bé, seguits d'un atribut per règim: si hi van, segueixeu la regla general, ex.: Dórmiam Dомı, Dormiré a casa; Dórmiam in domo patris, Dormiré a casa del pare. Domus, però, si va determinat per un pronom possessiu o per alienus es manté en genitiu, ex.: Manébo domı vestrae o domi allénae, Permaneixeré a casa vostra o a casa d'altri.
397. El nom que designa el lloc d'on es ve o d'on hom surt, és regit en ablatiu amb una de les proposicions $a, a b, d e$, $e, e x$, si és apel latiu o propi de lloc major, i en el mateix cas sense preposició, si és propi de lloc menor, ex.: Egrédere ex urbe, Surt de la ciutat; De Germania venérunt, Han vingut de Germània; Accépi litteras Roma, He rebut cartes de Roma. Van també en ablatiu sense preposició els comuns domus, humus, rus.
398. El substantiu que designa el lloc a on hom es dirigeix, és regit en acusatiu amb ad o in, si és apel latiu o propi de lloc major, i sense preposició, si és propi de lloc menor, o bé, domus, rus, ex.: Rédiit in Graeciam, Va tornar a Grècia; Venit Egaram, Va anar a Egara.
399. Si designa el lloc cap a on hom es dirigeix, es posa en acusatiu amb versus posposat, ex.: Procedémus Majóricam
versus, Marxarem cap a Mallorca; si senyala el lloc fins a on hom va o es proposa arribar, en acusatiu amb ad usque, ousque ad, ex.: Proséquar te usque ad domum tuam, T'acompanyaré fins a casa teva; Procédam ad Paìaestinam usque, o bé, usque ad Palaestinam, Arribaré fins a Palestina.
400. El substantiu que designa el lloc per on es va o per on hom passa, és regit en acusatiu amb per, si és apellatiu o propi de lloc major, i en ablatiu sense preposició si és propi de lloc menor, ex.: Petébat Itdiliam per HispAniam et Gallias, Anava cap a Italia per Espanya i les Gàl lies; Tránsiit Arimino, Va passar per Rímini.
401. Es posen en ablatiu sense preposició caelum, cel; terra, terra; mare, mar; via, iter, cami; aqua, aigua; vadus, gual i urbs, ciutat, ex.: Via Aurélia proféctus est, Va sortir per la via Aurèlia.

## COMPLEMENTS DE TEMPS

Les relacions de temps pot dir-se que son correlatives amb les de lloc. Aixi és que distingirem el temps de permanència o quan succeeix una cosa; el temps de procedència o des de quan succeeix; el temps de tendència, o bé, per quan, per a quan ofins a quan ha de succeir una cosai el de trànsit, o sigui, des de quan fins a quan ha de durar quelcom.
402. El substantiu que expressa el temps quan $o$ en què succeeix una cosa, s'expressa en ablatiu sense preposició, ex.: Ábores florent prima aestate, Els arbres floreixen a la primavera; Hoc factum est anno surerióre, Això succeil lany passat.
403. Per expressar cada quan o de quan en quan temps succeeix quelcom, s'usa un ablatiu amb la conjunció quoque posada entre el numeral i el substantiu que expressen el temps, ex.: Hoc áccidit sexto quoque mense, Això succeeix cada sis mesos.

Cal advertir que en aquestes relacions de temps, si hi intervenen numerals, s'usen sempre els ordinals.
404. El nom que designa des de quan o de quan ençà succeeix quelcom, o bé, el temps que fa que dura una cosa, es posa en acusatiu o ablatiu sense preposició, ex.: Rómulus regnávit septem et triginta annos, Ròmul regnà trenta set anys.
405. Per expressar millor la duració no interrumpuda pot usar-se un acusatiu amb per, ex.: Per síngulos dies benedicimus te, Cada dia, o tots els dies, et beneïm.
406. Quan es vol expressar el temps que fa que ha succeït una cosa, que ja no continua, s'usa l'adverbi abhinc amb el substantiu en acusatiu o ablatiu, ex.: Abhinc dies octo decés- ${ }^{-}$ sit pater, Fa vuit dies que va marxar el pare.

Per expressar aquestes relacions de temps, si hi entren numerals, s'usen els cardinals.
407. El substantiu que senyala el temps per quan succeirà una cosa es construeix en acusatiu amb in, ex.: Justus vivet felíciter in aeternum, El just viurà feliçment per sempre; el que indica per a quan ha de passar alguna cosa s'expressa en acusatiu amb ad, ex.: Expécto te AD MENSEM aprilis, T'espero per al mes d'abril; i el que indica fins a quan ha de durar quelcom, també en acusatiu amb usque ad, ex.: Fidélis tibi ero usque ad mortem, Et seré fidel fins a la mort.
408. La relació de temps des de quan fins a quan, o sigui, l'espai de temps que transcorre en succeir un fet, s'expressa amb els corresponents substantius en ablatiu amb $a 0 a b$ i en acusatiu amb ad o usque ad, respectivament, ex.: A solts ortu usque ad occásum laborámus, Treballem des de la sortida
del sol fins a la posta; Ab hora octáva usque ad vesperam secréto collocuitt sumus, Des de les vuit del mati fins al vespre hem mantingut col loqui confidencial.

En les relacions de temps anotades en els dos últims paràgrafs, si hi intervenen numerals, s'usen els ordinals.

## MANERA COM ELS LLATINS COMPTAVEN EL TEMPS

409. De bon principi els llatins havien dividit l'any en deu mesos que anomenaven mártius, aprilis, majus, június, quintilis (cinquè mes), sextilis (sisè), septémber (setè), octóber (vuitè), novémber (novè), decémber (desè). Posteriorment Nu. ma afegi dos mesos januárius i februárius, i més tard canviaren quintilis i sextlits per július i augústus en memòria de Juli Cèsar i del seu nebot August.
410. El mes el dividien en tres parts desiguals que en deien caléndae, que corresponien sempre al primer dia del mes; nonae, que s'esqueien el dia cinc i idus el tretze, menys en els mesos de marc, maig, juliol i octubre que corresponien als dies set $i$ quinze del mes, respectivament.

Per comptar un dia qualsevol de l'any cal només recórrer a la taula que va més avall, que eus donarà la feina feta. Així per exemple: XVII caléndas februdrii, hem de mirar a la segona columna on hi ha el gener, perquè els dies posteriors als idus es refereixen a les calendes del mes seguient, i veurem que correspon al dia XVI de la primera columna. Aixi, doncs, XVII caléndas februárii serà el 16 de gener.

Altres exemples: V nonas martif de la cinquena columna correspon al dia III de la primera, és, doncs, el 3 de març; VI idus júnil de la sisena columna correspon al dia VIII de la primera, i per això es el 8 de juny.

Si hom recorda ço que hem dit abans li serà fácil fer el calcul sense recórrer a la taula. Per exemple: XII caléndas augústi, direm: del dotze de juliol al primer d'agost en que s'escauen les calendes d'aquest mes, inclosos ambdós dies, hi van vint-i-un dies, doncs, XII caléndas augústí és el 21 de jutiol.
411. En l'any de traspàs el febrer té vint-i-nou dies, itant el dia XXIV com el XXV es diuen sexto caléndas mártii, d'on li ha pervingut el nom de bixest.

Com hem dit, els dies posteriors als idus es refereixen a les calendes del mes segient. El febrer per al còmput de dates es compta sempre de vint-i-vuit dies fins al primer VI caléndas, però l'any bixest, del segon VI caléndas en avall, es compta de vint-i-nou dies.
412. El dia anterior a les calendes, nones i idus es diu sempre pridie caléndas, nonas, idus i el posterior es diu postridie, o el dia que li correspon de les calendes, nones o idus seguents.
413. Les dates sempre es posen en ablatiu menys que siguin un cas regit, així direm caléndis, nonis, idibus, decimo caléndas, quinto nonas, quarto idus, etc. El cas que ve regit en acusatiu per exemple pridie calendas, ho és per la preposició ante callada. Aquest acusatiu es pot canviar en genitiu, ex.: pridie calendarum, postridie nonárum, quarto iduum.
414. El dia el dividien en hores, de les que remarcaven prima, les sis del mati; tértia, les nou; sexta, les dotze i nona les tres de la tarda: i la nit la distribuien en quatre vigiliae, vetlles, en les que eren rellevades les guàrdies. Les hores també les posaven en ablatiu Hevat que fossin regides a un altre cas, ex.: Hora tértia mórtuus est, Ha mort a les nou; Circa horam nonam Christus spirábit, Crist mori prop de les tres de la tarda.

CÒMPUT DEL CALENDARI LLATI

| Dies | Januárius <br> Augústus <br> Decémber | Februárius commúnis | Februárius intercaláris | Mártius <br> Majus <br> Július <br> Octóber | Aprilis <br> Június Septémber Novémber |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | caléndis | caléndis | caléndis | caléndis | caléndis |
| II | IV nonas | IV nonas | IV nonas | VI nonas | IV nonas |
| III | III＊ | III＊ | III＊ | V 》 | III |
| IV | prid．＊ | prid．\＃ | prid．＊ | IV 》 | prid．＊ |
| V | nonis | nonis | nonis | III | nonis |
| VI | VIII idus | VIII idus | VIII idus | prid．》 | VIII idus |
| VII | VII＊ | VII＊ | VII＊ | nonis | VII » |
| VIII | VI | VI | VI | VIII idus | VI » |
| IX | V | V | V | VII | V |
| X | IV | IV | IV | VI | IV |
| XI | III | III | III | V | III |
| XII | príd． | prid． | prid．＊ | IV | prid．》 |
| XIII | ídibus | idibus | idibus | III | idibus |
| XIV | XIX cal． | XVI cal． | XVI cal． | prid． | XVIII cal． |
| XV | XVIII » | XV » | XV＊ | idibus | XVII » |
| XVI | XVII 》 | XIV | XIV | XVII cal． | XVI |
| XVII | XVI－＞ | XIII | XIII | XVI＊ | XV |
| XVIII | XV | XII | XII | XV | XIV |
| XIX | XIV 》 | XI | XI | XIV | XIII |
| XX | XIII | X | X | XIII | XII |
| XXI | XII | IX | IX | XII | XI |
| XXII | XI | VIII | VIII » | XI | X |
| XXIII | X | VII | VII | X | IX |
| XXIV | IX | VI | VI | IX | VIII |
| XXV | VIII | V | bis VI \＃ | VIII | VII |
| XXVI | VII | IV | V | VII | VI |
| XXVII | VI | III | IV | VI | V |
| XXVIII | V | prid．＊ | III | V | IV |
| XXIX | IV＊ |  | príd．\＃ | IV | III |
| XXX | III＊ |  |  | III | prid．》 |
| XXXI | prid．》 |  |  | prid．＊ |  |

## ATRIBUTS DEL COMPLEMENT PER CONCORDANÇA I PER REGIM

Tots els complements, que solen estar representats en la proposició per un substantiu, poden ésser substituïts per un adjectiu qualificatiu o determinatiu, o bé, per un pronom, $(217,345)$, ex.: Deus praémiat bonum, punit malum, Déu premia el bo i castiga el dolent; Nullum hábeo, No en tinc cap; Veni nobíscum, Vina amb nosaltres.
415. Com vàrem dir del subjecte (216), els complements poden també anar acompanyats dintre la proposició d'un o varis atributs que se li adjuntin per concordança o per règim.
416. Per concordança, o millor dit per aposició (219), poden adjuntar-se-li altres substantius o pronoms personals, ex.: Adóro Dóminum Deum, Adoro al Senyor Déu; Propter nos hómines Deus descéndit de caelis, Per nosaltres homes Déu devallà dels cels.
417. També per concordança se li poden adjuntar adjectius qualificatius o determinatius, seguint les mateixes regles que vàrem senyalar quan parlàrem del subjecte, ex.: Hábeo gemmam fúlaidam, Tinc una perla brillant; Legébam Virgilum et Horátium caros Augústo, Llegia Virgili i Horaci benamats d'August; Nunquam visum est leónem et ovem esse concórdes, Mai s'ha vist que el lleó i l'ovella estessin units; Noli honóres et divitias vana, No vulguis honors i riqueses frívols.
418. Igualment se li poden adjuntar pronoms possessius, demostratius i relatius, ex.: Propter nostram salútem Deus descéndit de caélis, Per la nostra salvació Déu devallà dels cels; Nosce te ipsum, Coneix-te a tu mateix; Sérvio patriam qUAM díligo, Serveixo la pàtria que estimo.

Vegi's concordança del subjecte (218 al 229).
419. Tots els complements de substantiu poden portar un atribut per règim (234 al 237). Només ens caldrà posar uns
exemples per a confirmar aquesta asseveració. Constrúxit turrim eboris o ex ebore, Construi una torre de vori; Cognósco maximam partem vatum, inter vates o ex vatibus, Conec la major part dels poetes; Audivi oratiónem Cicerónis, Vaig escoltar el discurs de Ciceró.
420. Igualment el poden portar els adjectius que qualifiquen o representen un complement de substantiu (238 al 245), ex.: Pópulus elégit ducem capácem impéri, El poble elegí un capdill capaç de governar; Necavérunt ditissimum ónmium, inter omnes o ex ómnibus, Varen matar el més ric de tots; Invitábo ad coenam duos eórum, Convidaré a sopar a dos d'ells.
421. Aixi mateix poden portar un atribut per règim els complements representats per un pronom (246 al 249), ex.: Facit idem occidénti, Fa ço mateix que el mata.

## EPÍleg a la crisiologia - CONSTRUCCIÓ directa CONSTRUCCIÓ́ INVERSA

Ens hem ocupat principalment dels elements essenciuls de la proposició (del substantiu com a subjecte i complement, $i$ del verb com a nexe del judici). Incidentalment ho hem fet dels elements secundaris: l'adjectiu, el pronom, l'adverbi, la preposició i la conjunció. Tot el que podriem dir de la interjecció ja queda expressat en l'Analogia (107 i 108).

Tenim, doncs, coneguts tots els elements que poden integrar el judici i àdhuc el discurs, que no és res més que una sèrie ordenada de judicis.
422. La coordinació de les paraules en la proposició i de les proposicions en el discurs és el que s'anomena construccio.
423. La construcció pot ésser directa o inversa.
424. Construcció directa és aquella en que les paraules es col-loquen segons la relacio o dependencia que tenen unes de les altres, $i$ construcció inversa aquella en què es colloquen
segons el major o menor interès que tenen en la frase o en el discurs, o bé, d'una manera que produeixin una melodia agradable a les oïdes.
425. Ens valem de la construcció directa per tal d'analitzar les proposicions ideològicament, i de la construcció inversa per tal d'expressar les idees segons l'ordre que es presenten en la imaginació, ateses les passions que dominen al qui parla o escriu.
426. La construcció inversa és la genial de la llengua llatina, de tal manera que fóra dificilíssim trobar en els clàssics un periode que no estigui construilt segons aquest ordre, que no és pas arbitrari, sinó que pressuposa condicions especials de bon gust.
427. Posarem un exemple per aclariment del que és la construcció directa i la inversa. Construcció inversa: Ponte recisso, credébant graeci regem Darium, vel hóstium ferro, vel inópia, patıcis diébus esse interiturum. Construcció directa: Graeci credébant regem Darium interiturum esse paucis diébus, vel ferro hóstium, vel inópia, ponte recisso, Els grecs creien que, tallat el pont, dintre pocs dies moriria el rei Darius, o a mans dels enemics, o per manca de queviures.

## ÍNDEX

Pàgs.
Pròleg ..... 5
Introducció ..... 7
Part I - Fonologia ..... 8
Capitol I - Fonètica ..... 8
Nombre i representació dels sons ..... 8
Classificació dels sons segons el lloc de la cavitat bucal on es produeixen ..... 9
Sinopsi dels sons de la llengua llatina ..... 12
Capitol II - Ortografia ..... 13
Nombre i representació de les lletres ..... 13
Regles generals ortogràfiques ..... 14
Regles particulars ..... 15
Sistema numèric romà ..... 18
Abreviatures ..... 19
Capitol III - Ortofonia ..... 20
Com cal pronunciar els sons de la llengua llatina ..... 21
Sillabes $\mathfrak{i}$ articulacions. - Sons percudibles $\mathfrak{i}$ sons percussors ..... 23
Dièresi i accents ..... 24
Epileg. - Sons i manera com s'han representat i es representen. - El perquè no incloem la Prosòdịa en la Gramàtica ..... 25
Part II-Lexicologia. ..... 27
Capitol I - Analogia ..... 27
Categories i accidents gramaticals. ..... 27
Nom substantiu ..... 28
Nom adjectiu. - Adjectius qualificatius. - Graus de comparació ..... 29
Adjectius determinatius ..... 30
Pronom ..... 31
Accidents del substantiu, de l'adjectiu i del pronom. ..... 32
Verb ..... 36
Accidents del verb ..... 36
Adverbi ..... 39
Preposició ..... 39
Conjunció ..... 40
Interjecció ..... 40
Capitol II - Etimologia ..... 41
Estructura externa de les paraules. - Divisió de les mateixes en sillabes. - Accent tònic ..... 41
Estructura interna de les paraules. - Paraules senzi- lles i compostes. - Primitives i derivades. -Pre- fixes i sufixes ..... 42
Formació de les paraules per composició ..... 43
Significació i canvis dels prefixes separables ..... 44
Significació de les partícules inseparables ..... 46
Formació de les paraules per derivació ..... 46

187
Pags.
Sufixes formant paraules de les diferents categories
gramaticals . . . . . . 47
Caracteristiques nominals $\mathfrak{i}$ verbals . . 49
Formació dels casos dels noms i pronoms . . 50
Formació dels temes verbals . . . 53

Capitol III - Morfologia . . . . . 55
Regles per a conèixer el gènere del substantiu, de
l'adjectiu i del pronom segons llur terminació . 55
Noms i pronoms defectius d'algun número. . 57
Exponents de cas . . . . . 58
Advertiments . . . . . 59
Models de declinació dels substantius . . 60
$\begin{array}{llll}\text { Sinopsi de les desinències dels noms de les cinc } \\ \text { declinacions . } & \text {. } & \text {. }\end{array}$
Declinació d'uns substantius irregulars . . 65
Declinació dels adjectius qualificatius . . 66
Declinació dels adjectius determinatius . . 68
Declinació dels pronoms . . . . 70
Declinació dels noms greco-llatins. . . . 75
Conjugació dels verbs. - Advertiment. - Caracterís-
tiques del verb substantiu . . . .
Caracteristiques temporals del verb substantiu i dels
que segueixen la seva conjugació $. \quad . \quad . \quad 79$
Conjugació del verb substantiu . . . 79
Verbs regulars. - Caracteristiques dels verbs regu-
$\quad$ lars. - Advertiment . . . . . . 82
Model dels verbs de la primera conjugació . . 84
Model dels verbs de la segona conjugació . . 92
Model dels verbs de la tercera conjugació . . 96
Model dels verbs de la quarta conjugació . . 102
Pàgs.
Conjugació perifràstica ..... 108
Verbs irregulars i llurs classes ..... 108
Verbs anòmals ..... 109
Verbs deponents ..... 122
Verbs defectius ..... 124
Verbs unipersonals ..... 131
Part III - Crisiologia. ..... 134
Capitol I - Subjecte ..... 134
Naturalesa i atributs del subjecte ..... 135
Atributs per concordança ..... 135
Atributs per règim ..... 137
Capitol II - Verb ..... 142
Concordança del verb amb el subjecte ..... 143
Naturalesa del verb. - Classes de proposicions ..... 144
Proposicions senzilles. - Proposicions de verb subs- tantiu ..... 145
Proposicions de verb transitiu ..... 145
Proposicions de verb intransitiu ..... 147
Conversió de les proposicions d'activa en passiva $i$ viceversa ..... 148
Proposicions compostes. - Coordinades $\mathfrak{i}$ subordi- nades ..... 150
Proposicions d'infinitiu ..... 151
Proposicions de relatiu ..... 155
Proposicions enllaçades amb conjuncions de subor- dinació ..... 155
Atributs del verb. ..... 164
Pàgs.
Capitol III - Complement ..... 165
Naturalesa del complement. - Classes de comple- ments ..... 165
Complement directe. - Complements indirectes ..... 166
Complements circumstancials ..... 173
Atributs del complement per concordança i per règim ..... 181
Epileg a la Crisiologia. - Construcció directa. - Construcció inversa ..... 182
fndex ..... 185

AQUEST LLIBRE FOU ACABAT D'IMPRIMIR A MANRESA,
A VINT-I-SET D'ABRIL DE MCMXXXII, DIADA DE
LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT, EN ELS TALLERS D'IMPREMTA

1 ENQUADERNACIÓ DE
RAMON TORRA,
S. EN C.


[^0]:    Els gramatics han nomenat fins ara vocals o sons sonants els que poden ésser percudits i semivocals i consonants els que poden ésser percussors.

    Eren també nomenats diftongs i triftongs els grups de dos o tres vocals respectivament que eren pronunciades amb una sola emissió de

[^1]:    S'anomenen epicens els noms d'animals que amb el mateix gènere i terminació, comprenen mascle ifemella, ex.: lepus, llebre; dquila, aggui-

[^2]:    (1) En llatí l'ablatiu va sense preposició o amb una de les següents: cum, $d e, \operatorname{tn}, a \circ a b$, sine, super, que corresponen a les que hem posat en catala.

[^3]:    (1) La traducció literal resulta violent, la qual cosa evitarem en tots els casos que així succeeixi.

[^4]:    En les proposicions finals i causals la determinada sol anar darrera la determinant.
    339. Hi han altres menes de proposicions compostes que podrien classificar-se segons les conjuncions que les enllacen, com és ara comparatives, concessives, adversatives, etc., algunes de les quals, o bé es poden incloure entre les coordina-

