**ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ**

* Οι δίφθογγοι είναι πάντοτε μακρές: nauta, saevus.  Όμως:
* Τα  φωνήεντα  είναι  όλα  δίχρονα,  δηλαδή  το  ίδιο  φωνήεν άλλοτε  είναι μακρό (longa)  κι  άλλοτε βραχύ (brevis):  homĭnis, felīcis

***Κανόνες τονισμού (Στη  Λατινική  δεν  υπάρχει  σημείο  του  τόνου.)***

1) Οι δισύλλαβες λέξεις τονίζονται πάντα στην παραλήγουσα: donum (dónum), pater (páter), lego (légo)

2) Στις πολυσύλλαβες λέξεις η θέση του τόνου καθορίζεται από την παραλήγουσα:

* αν η παραλήγουσα είναι μακρά (longa), φύσει ή θέσει, τονίζεται:   delēte (deléte), venīsti (venísti), libertātis (libertátis)
* αν  η  παραλήγουσα  είναι  βραχεία  (brevis),  ο  τόνος  μετατίθεται  στην  προπαραλήγουσα: dicĭte (dícite), scribĕre (scríbere), homĭnis (hóminis)

***Η ποσότητα της παραλήγουσας: Πώς καθορίζεται;***

1. **Κανόνες:**
* είναι μακρά η συλλαβή που έχει δίφθογγο ή μακρό φωνήεν: nauta, diaeta, amāre
* είναι  σχεδόν  πάντοτε  βραχεία  η  συλλαβή  όταν  φωνήεν  ακολουθείται  από  άλλο  φωνήεν  (vocalis ante vocalem corripitur)  ή  όταν  φύσει  βραχύ  φωνήεν  ακολουθείται  από  ένα  απλό  σύμφωνο: aerarǐum (aerárium), habĕo (hábeo), proxǐmus (próximus)
* είναι  μακρά  η  συλλαβή  που  έχει  φωνήεν  πριν  από  δύο  ή  τρία  σύμφωνα  ή  πριν  από  ένα  διπλό:  adiumentum (adiuméntum), magistri (magístri), ingrēssus (ingréssus), āxis (áxis)
* είναι  «κοινή  ή  αδιάφορη»  η  ποσότητα  συλλαβής,  αν  το  φωνήεν  ακολουθείται  από  δύο  σύμφωνα, εκ των οποίων το πρώτο άφωνο και το δεύτερο υγρό: tenĕbrae, tenēbrae
1. **Άλλα βοηθητικά στοιχεία:**
* στις  λέξεις  που  προέρχονται  από  την  ελληνική  γλώσσα,  οι  συλλαβές  διατηρούν  την  ποσότητα που έχουν στην ελληνική, π.χ.: Europa (Εurópa),  Homērus (Homérus), Epicurēus (Epicuréus), Helĕna (Hélena), <Ελένη) epistŭla (epístula), scopŭlus (scópulus, <σκόπελος)
* υπάρχουν  κάποιοι  γραμματικοί  τύποι,  οι  οποίοι  έχουν  σταθερή  την  ποσότητα  της  παραλήγουσας, π.χ. **ρήματα**:
* α’ πληθ. οριστ. ενεστ. α΄ συζ.: amāmus
* α΄ πληθ. οριστ. ενεστ. γ΄ συζ.: legĭmus
* απαρέμφ. ενεστ. α’ συζ.: parāre
* απαρέμφ. ενεστ. β΄ συζ.: delēre
* απαρέμφ. ενεστ. γ’ συζ.: dicĕre
* απαρέμφ. ενεστ. δ’ συζ.: venīre
* οριστ. υπερσ.: amavĕram, amavĕras
* α΄ πληθ. υποτ. υπερσ.: duxissēmus

**ονόματα**: γεν. πληθ. α’ και β’ κλ.: mensārum, populōrum, magnōrum

* η συλλαβή που προέρχεται από τη συναίρεση άλλων φωνηέντων είναι πάντοτε μακρά, π.χ.:    exclūdo (<co‐ago)