|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAT209 LATİN DİLİ I110 LATİN DİLİ I |  | **I.HAFTA** |
|  |  |  |

Latince’nin Kısa Tarihçesi

**Latince’nin Kısa Tarihçesi ve Önemi**

Latin Dili, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik diller grubuna aittir ve Latium (Roma’nın da yer aldığı Orta İtalya) bölgesinin dilidir. Yazımında kullanılan alfabenin kökeni ise Etrüsk alfabesi ile Yunan alfabesine dayanır. Roma Cumhuriyeti’nin yükselişe geçmesiyle ilk olarak İtalya’da daha sonra ise Roma’nın siyasal olarak İtalya dışında da git gide genişlemesiyle Latince oldukça geniş bir alana yayılmıştır.

Yunan Edebiyatının temelinde kurulan Eski Roma edebiyatının İ.Ö. 3. Yüzyıldaki gelişimiyle birlikte, Edebi ya da Klasik olarak adlandırılan Latince, Yunanca kelimeler, gramer ve üslup bilgisinden hayli etkilenmiş yapısıyla, biçimselliği ve zarafetiyle Halk Latincesi ya da Konuşulan Latince’den (Vulgar) tümüyle farklı bir görünüme kavuşmuş adeta şiirsel bir dil olmuştur. Bunun sonucunda Klasik Latince tamamen yazı diline ve akademik dile dönüşmüştür. Klasik Latince İ.Ö.1.yüzyıl ile İ.S.1. yüzyılın başlarına kadar süren bir dönemde kullanılmıştır.

Latince’nin öğrenimi ve öğrenim amacı öteki Batı dillerininkinden farklıdır. Çünkü başka bir Batı dilini öğrenen insan sadece bu dili konuşur ya da dil bilgisini derinleştirerek ilgili kültür hakkında bilgi edinir. Oysa Latince öğrenmekle Batı’nın tüm edebiyatlarının ve edebi türlerinin temel anlamına vakıf olur ve sonradan herhangi bir batı dilini öğrenmede, hiç Latince bilmeyen birine göre daha hızlı yol alır.

Latince bugün bir toplumun günlük yaşantısı içinde kullanılmayan bir dil olduğundan kulak dolgunluğuyla veya pratik yöntemlerle öğrenilmesi ve öğretilmesi zor bir dildir. Sistemli bir gramer öğrenimi ve öğretimi şarttır. Bu tip bir gramer öğrenimiyse kişinin dil duyarlılığını geliştirir. Ayrıca Batı dillerinin kelime hazinesi, morfolojisi, üslup özellikleri Latince’yle derinden ilişkilidir. Bu dillerin çoğunda hala birçok Latince kelime, deyim ve ifade ya doğrudan ya da birtakım değişikliklerle kullanılmaktadır.

**Latin Alfabesi**

Latin alfabesi 24 harflidir;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harf** | **A,a** | **B,b** | **C,c** | **D,d** | **E,e** | **F,f** | **G,g** | **H,h** | **I,i** | **K,k** | **L,l** | **M,m** |
| **Okunuşu** | a | be | ke | de | e | f | ɡ | h | İ veya y | k | l | m |
| **Harf** | **N,n** | **O,o** | **P,p** | **Q,q** | **R,r** | **S,s** | **T,t** | **V,v** | **X,x** | **Y,y** | | **Z,z** |
| **Okunuşu** | n | o | p | ku | r | s | t | u | ks | ü | | z |

Latince yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ancak aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:

* C: daima k sesi verir.
* G: daima g sesi verir
* Y: daima ü sesi verir
* H: daima h sesi verir

İki sessiz harf yan yana gelebilir:

* Ch: daima k sesi verir.
* th: daima t sesi verir.
* ph: f sesi verir.
* Bunlardan başka rr, tt, mm gibi aynı iki sessiz harf yan yana geldiğinde her harf ayrı ayrı okunur.

Çift seslilerin okunuşu ise şöyledir:

* Au: av
* Eu.ev
* Ae, ai: ay
* Oe;oi: oy

\*-i den sonra sesli harf gelirse y diye okunur.

**SÖZCÜKLER**

1. **Declinabilia (Çekimliler);**

*Nomen* (ad), *pronomen* (zamir), *adiectivum* (sıfat), *verbum* (eylem)

1. **Indeclinabilia (Çekimsizler);**

*Adverbum* (zarf), *coniuctio* (bağlaç), *praepositio* (edat)

**NOMEN**

Latince çekimli bir dildir. Bu yüzden Latince’de isimler cinslerine (*genus*), sayılarına (*numerus*) ve hallerine (*casus*) göre bir takım çekim ekleri alarak çekilirler:

1. *genus* (cins); femininum, masculinum, neutrum
2. *numerus (*sayı*)*; singularis, pluralis
3. *Casus (*ismin hali*)*; nominativus, genetivus, dativus, accusativus, ablativus, vocativus

**Latince’de 5 isim çekimi vardır.**

1. İsim çekimi;

*Nominativus*’u -a, *genetivus*’u -ae ile biten genelde *femininum* isimler girer.

1. İsim çekimi;

* *Nominativus*’u us, genetivus’u -i ile biten masculinum;
* *Nominativus*’u -er, - *genetivus*’u -i ile biten masculinum;

ve

* *Nominativus’*u -um, *genetivus*’u -i ile biten *neutrum* isimler girer.

1. isim çekimi;

Genetivus’u -is le biten mas., fem. ve neut. isimler girer.

1. isim çekimi;

Genetivus’u -us la biten mas., fem. ve neut. isimler girer.

1. isim çekimi;

*Nominativus*’u -es, *Genetivus*’u -ei ile biten fem. isimler ve az sayıdaki mas. isimler girer.

**CASUSLAR (İSMİN HALLERİ)**

Türkçe’de olduğu gibi Latince’de de isimler cümledeki görevine göre yalın, ilgi, yönelme, yükleme gibi hallerde bulunabilir. Latince’de ismin 6 hali vardır:

1) *Nominativus* (Yalın hali): İsmin hiçbir takı almamış yalın halidir. Özne her zaman nominativus halde olmak zorundadır. Kim? Ne? Soruları sorularak bulunur.

2) *Genetivus* (İyelik hali): Sahiplik bildirir. İsim tamlamasında tamlayanın halidir. Kimin? Neyin? Sorularına karşılık verir.

3) *Dativus* (Yönelme hali): Kime? Kim için? Ne için? Soruları sorularak bulunur.

4) *Accusativus* (-i hali): Nesnenin halidir. Latince’de cümlenin fiili başka bir hal gerektirmiyorsa nesne mutlaka accusativus halde olmalıdır. Kimi? Neyi? Sorularına karşılık verir. Türkçe’deki belirtisiz nesne Latince’de olmadığı için belirtisiz nesneyi bulmak için sorulan ne ? kim? Sorularına da accusativus cevap verir.

5) *Ablativus* : Tek başına kullanıldığında ne ile sorusuna cevap verir.

6) *Vocativus* (Seslenme hali): Bir kişiye ya da nesneye seslenme halidir.