**А** *като съкращение*: **1.** = Aulus. **— 2.** *при гласуването на съдиите* = absolvo оправдавам; *при народно гласоподаване* = antiquo отхвърлям предложения закон. **— 3.** **а. d.** = ante diem. **— 4.** **А. U. С.** = anno urbis conditae; a. u. c. — ab urbe condita.

**ā, āh** а !, ах !.

**a, ab, abs** *praep. c abl.***I.** *за място*: **1. а)** *при abl. separ., orig.* от secerne te a bonis; Belgas esse ortos ab Germanis; ab milibus passuum duobus castra posuerunt на разстояние 2000 крачки... b) *при abl. auct.*, *causae* **от, поради** se ita a patribus didicisse, niger a radiis solis, tempus a nostris triste malis, ab odio. **—2. а)** *за означаване страната, посоката* : **от, откъм, при, у, на** castra munita erant а porta ducumana; a fronte отпред, a tergo отзад, a latere отстрани, a dextro cornu на дясното крило, a dextra отдясно, вдясно, а sinistra отляво, вляво; а medio colle сред хълма; *прен.* а reo dicere говоря в полза на обвиняемия ; esse (stare) ab aliquo на нечия страна съм. **b)** *при отношение:* **откъм, относително** inops ab amicis. **c)** *за означаване особен вид дейност*: servus а pedibus бързоходец, а manu писар, ab epistulis секретар, а rationibus сметководител. **— II.** *за време*: **1. от** ab hora tertia; а puero от детинство. **— 2. след** ab his tacuit след това млъкна, ab urbe condita след основаването на града; missio а sedecim annis уволняване след 10 години.

**abactus** *part. от* abigo.

**abactus**, **ūs** *m* отвличане (на добитък).

**abacus, ī** *m (гр.)* луксозна масичка; дъска ; масичка за игра.

**ab-aliēnātio, ōnis** *f*  отчуждаване, отнемане.

**ab-aliēno** 1 **1.** отчуждавам, отнемам agros. **— 2. а)** отдалечавам, отклонявам animum ab aliquo; reges отделям, откъсвам от някой съюз. **b)** лишавам iure civium.

**Abās, antis** *m* Абант, цар на Аргос. **Abantēus** 3 Абантов. **Abantiadēs, ае** *m* потомък на А. = Acrisius, син на А., или = Perseus, правнук на А.

**ab-avus, ī***m* прадядо.

**abbas, atis** *m* игумен.

**abbatia, ае** *f* абатство ; манастир.

**abbatissa, ае** *f* игуменка.

**Abdēra, ōrum** *m* Абдера, град в Тракия. **Abdērītēs, ае***m* абдерец.

**abdicātio, ōnis** *f* отказване, напускане, dictaturae.

1. **ab-dico** 1 **1.** отказвам се, напускам, давам си оставката: **а)** *c abl.* tutela cogito me abdicare; se non modo consulatu, sed etiam libertate abdicavit. **b)** *c acc.* magistratum, consulatum. **— 2.** не признавам, отхвърлям aliquem patrem.

2. **ab-dīco, dīxī, dictus** 3 **1.** отказвам се, отхвърлям ; отклонявам. **— 2.** *в езика на авгурите*: отхвърлям, не позволявам, не одобрявам.

**abditīvus** 3 **1.** скрит. **— 2.** отдалечен;

1. **abditus** *part. от* abdo.

2. **abditus** 3 **1.** отдалечен. **— 2.** скрит, таен.

**ab-do, didī, ditus** 3 **1.** отдалечавам; in insulam заточвам; *refl.* оттеглям ce se abdere in Macedoniam. **— 2.** скривам sub terram abditus, se abdere in silvas; caput casside покривам. **— 3.** *поет. c dat.* забивам lateri ensem.

**abdōmen, inis** *n* корем, търбух; abdominis voluptates низки удоволствия; сладострастие.

**abdominālis, е** коремен.

**ab-dūco, dūxī, ductus** 3 **1.** отвеждам, откарвам, отмъквам cohortes secum, naves ex portu. **— 2. а)** откъсвам, отделям c подмамване, привличам а fide, servos ab aliquo, aliquem ad se. **b)**  отклонявам, отчуждавам animum a solicitudine, aliquem ab officio; se a cura rei publicae оттеглям ce. **c)** принизявам, унижавам artem ad mercedem.

**abēgī** *pf. om* abigo.

**Abella, ae** *f* Абела, град в Кампания.

**Abelliāni, ōrum** *m* жители на гр. Абела.

**ab-eo, iī, itum, īre** **1.** отивам си, заминавам ; ех conspectu, ab oculis загубвам се; изчезвам ; е vita abire прощавам се с живота, умирам ; magistratu abire напускам длъжността, давам си оставката. — **2. а)** отклонявам се; отдалечавам се, отивам далеч. **b)** изчезвам somnus, timor. **с)** преминавам в нщ., обръщам се в нщ. in villos, in silvas.

**ab-equito** 1 отпътувам c кон.

**aberrātio, ōnis** f заблуждение, отклонение ; отдалечаване, откъсване а dolore, а molestiis.

**ab-erro** 1 заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се а sententia.

**ab-fore** = abfuturum esse; **abforem** = abessem.

**ab-hinc** *adv.* **1.** *за място*: оттук. **— 2.** *за време*: отсега, преди (*с асс., рядко c abl.*)

**abhorens**, *gen.* **-entis** отклоняващ се ; чужд а studio antiquitatis.

**ab-horreo, horruī** 2 **1.** настръхвам от нщ., ужасявам се; отвращавам се. **— 2.** не се съгласявам, чужд съм; противореча abhorret а meis moribus, *c abl.* abhorrent moribus nostris, *c dat.* mos profectioni abhorret.

**abi** *imperat. om* abeo.

**ab-icio, iēcī, iectus** 3 **1.** отхвърлям, захвърлям, хвърлям tu arma abicienda censes? **— 2. а)** захвърлям, отказвам се от нщ., напускам, пренебрегвам vitam, salutem. **b)** прахосвам pecuniam. **— 3.** свалям, събарям, хвърлям se in herba, se е muro in mare. **— 4. а)** обезсилвам; обезсърчавам, отчайвам. **b)** принизявам, понижавам animantes ad pastum, senatus auctoritatem.

**abiectē** *adv.* малодушно; подло.

**abiectlo, ōnis** *f* обезсърчение, отчаяние; малодушие.

1. **abiectus** *part. oт* abicio.

2. **abiectus** 3 **1. а)** нехаен; посредствен oratio. **b)** низък, долен, прост familia. **— 2.** разбит, сломен. **— 3.** малодушен, отчаян.

**abiēgnus** 3 елов; equus abiegnus троянският кон.

**abiens, entis** *part. praes. oт* abeo.

**abiēs, etis** *f* **1.** ела; abies secta дъска. **— 2.** *прен.* кораб, копие (от ела).

**ab-igo, ēgī, actus** 3 **1.** откарвам, отвеждам, отвличам pecus. **— 2. а)** прогонвам, пропъждам muscas, uxorem. **b)** премахвам curas, pauperiem.

**abiī** *pf oт* abeo.

**abitio, ōnis** *f* отиване, тръгване, заминаване.

**abitus, ūs** *m* **1.** отиване, заминаване. **— 2.** *прен.* изход.

**ab-iudico** 1 осъждам, лишавам с присъда, отнемам.

**ab-iungo, iūnxī, iunctus** 3 **1.** отпрягам, изпрягам, отвързвам iuvencum. **— 2.** отделям, отдалечавам. **аb-iūro** 1 **1.** отказвам се с клетва. **— 2.** отхвърлям, отричам.

**ablactātio, ōnis** *f* отбиване от кърмене.

**ablacto** 1 отбивам от кърмене.

**ablaqueo** 1 разкопавам; окопавам

**ablātio, ōnis** *f* отнемане.

**ablatīvus, ī** *m* *грам.* аблатив.

**ablātor, ōris** *m* грабител, похитител.

**ablātus** *part. oт* aufero.

**ablegātio, ōnis** *f* изпращане; заточаване.

**ab-lego** 1 изплащам, отдалечавам.

**ab-1igurrio** 4 пропилявам bona.

**abligurrītor, ōris** *m* разточител, разсипник.

**ab-loco** 1 давам под наем; давам за откуп.

**ab-ludo** 3 различавам се, отличавам се ab aliquo.

**ab-luo, luī, lūtus** 3 **1.** измивам, изчиствам pedes. **— 2.** *прен.* отстранявам, изчиствам maculam.

**ablūtio, ōnis** *f* измиване.

**ablūtor, ōris** *m* който изчиства, мияч.

**abluvium, iī** *n* = diluvies.

**ab-nato** 1 отплавам.

**ab-nego** 1 отказвам.

**ab-nepōs**, **pōtis** *m* праправнук.

**ab-neptis, tis** *f* праправнучка.

**Abnoba, ae** *m* Абноба, планина в Германия, сега Шварцвалд.

**ab-normis, е** неправилен; sapiens abnormis философ, непринадлежащ към никоя школа.

**ab-nuo, nuī, nuitūrus** 3 **1.** правя знак за отказ manu abnuit. **— 2. а)** отказвам, отклонявам, отхвърлям, не приемам; locus impetus abnuit мястото не е благоприятно за нападение. **b)** оспорвам, отричам а se comissum esse facinus abnuit.

**ab-nuto** 1 правя знак за отказ.

**ab-oleo, olēvī, olitus** 2 **1.** унищожавам, разрушавам monumenta. **— 2.** отстранявам, премахвам dedecus.

**ab-olesco, olēvī** 3 изчезвам gratia facti.

**abolēvi** *pf. oт* aboleo *и* abolesco.

**abolitio, ōnis** *f* унищожаване, премахване, отменяване legis.

**abolitor, ōris** *m* изстребител, унищожител.

**abolitus** *part. om* aboleo.

**abolla, ae** *f* наметало, връхна дреха.

**abominābilis, е** отвратителен, ненавистен, гнусен.

**abōminamentum, ī** *m* омразен предмет.

**abōminātio, ōnis** *f* *1.* отвращение. **2.**= abominamentum.

**ab-omino(r)** 1 моля се да ме отмине нещо лошо; quod abominor да не дава бог! — *pass.* nomen abominandum име, достойно за презрение.

**aborīginēs, um** *m* **1.** аборигини, коренни жители на Лациум. **— 2.** коренни жители.

**aborior, abortus sum** 4 *1.* умирам, загивам. **— 2.** залязвам.

**abortio, ōnis** *f* помятане, преждевременно раждане.

**abortium, iī** *n* = abortio.

**abortīvus** 3 недоносен, роден преждевременно Sisyphus.

**ab-orto** 1 помятам, раждам преждевременно.

1. **abortus** *part. от* aborior.

2. **abortus, ūs** *m* помятане, преждевременно раждане abortum facere.

**ab-rādo, rāsī, rāsus** 3 **1.** остригвам стрижа caput; barbam бръсна. **— 2.** отскубвам, изтръгвам; отбивам.

**abrenuntio** 1 отричам се а diabolo.

**ab-ripio, ripuī, reptus** 3 изтръгвам, откъсвам, отвличам virginem.

**Abrittus, ī** *f* Абрит, град в Мизия.

**ab-rōdo, rōsi, rōsus** 3 отгризвам.

**abrogātio, ōnis** *f* отменяване legis.

**ab-rogo** 1 **1**. отменявам закон чрез допитване до народа, отменявам legem. **— 2.** изтръгвам, отнемам magistratum, consulatum.

**abrotonum, ī** *n* *(гр. бот.)* божие дръвце (благовонно растение).

**ab-rumpo, rūpī, ruptus** 3 **1. а)** откъсвам, разкъсвам ramos, vincula. **b)** *pass.* избухвам abruptis procellis. **— 2. а)** разкъсвам abruptis nubibus; разрушавам pontem; отварям venas. **b)** прекъсвам, прекратявам, преждевременно свършвам vitam. **c)** нарушавам.

**abruptē** *adv.* **1.** внезапно. **— 2.** необмислено, буйно.

**abruptio, ōnis** *f* **1.** откъсване, скъсване. **— 2.** разторгване на брак, развод.

1. **abruptus** *part. от* abrumpo.

2. **abruptus** 3 **1.** стръмен, отвесен petra. **— 2.** *прен.* груб sermonis genus; *subst.* **abruptum, ī** *n* пропаст, бездна ; per abrupta упорито.

**abs** *вж.* ab.

**abs-cedo, cessī, cessum** 3 **1.** отстъпвам, отивам си, тръгвам ab urbe. **— 2. а)** отказвам се incepto, obsidione. **b)** преминавам, изчезвам ira, somnus, metus.

**abscessio, ōnis** *f* отстъпване, оттегляне, отдалечаване.

**abscessus, ūs** *m* **1.** отстъпване, отдалечаване. **— 2.** *мед.* гнойник, цирей.

**abs-cīdo, cīdī, cīsus** 3 **1.** отсичам, отрязвам funes, ramos. **— 2. а)** откъсвам, отделям. **b)** вземам, отнемам ; премахвам spe abscisa.

**ab-scindo, scidī, scissus** 3 1. откъсвам, свличам tunicam a pectore; abscissa comas (*acc. gr.*) скубейки си косата; venas разрязвам вените. **— 2. а)** отделям, отлъчвам caelo terras et terras abscidit undis. **b)** лишавам.

**abscis(s)io, ōnis** *f* **1.** отрязване, откъсване ; кастрация. **— 2.** *прен.* прекъсване, разделяне.

1. **abscīsus** *part. от* abscido.

2. **abscīsus** 3 стръмен, отвесен.

**absconditē** *adv.* **1.** скришно, тайно. **— 2.** дълбокомислено; неясно.

**absconditus** 3 скрит gladius; *прен.* таен.

**abs-condo, condidī** *и* **condī, conditus** 3 **1.** скривам aurum. **— 2.** прикривам, потулям fugam furto, dolorem.

**absēns,** *gen.* **-entis** отсъствуващ; me absente в мое отсъствие.

**absentia, ae** *f* отсъствие; липса testimoniorum.

**absentīvus** 3 отсъствуващ дълго време.

**ab-silio** 4 отскачам.

**ab-similis, е** нееднакъв, различен.

**absinthiātus** 3 подправен с пелин; пелинов.

**absinthium, iī** *n* (*гр.*) пелин.

**ab-sisto, stitī** 3 **1.** отстъпвам, отдалечавам се от luco. **— 2.** оттеглям се, отказвам се, напускам obsidione.

**absolūtē** *adv.* съвършено, напълно, безусловно.

**absolūtio, ōnis** *f* **1.** освобождаване, оправдаване virginum. **— 2.** довършване. **— 3.** съвършенство rationis.

**absolūtōrius** 3 освобождаващ, оправдателен.

**absolūtus** 3 **1.** съвършен, пълен vita. **— 2.** безусловен, неограничен; самостоятелен.

**ab-solvo, solvī, solūtus** 3 **1.** отвързвам, отделям; освобождавам; оправдавам; absolutus improbitatis от безчестие; crimine, culpa. **— 2. а)** изпращам. **b)** довършвам opera.

**ab-sonus** 3 **1.** неблагозвучен vox. **— 2.** несъзвучен; несъгласен; несъвместим.

**absorbentia, ōrum** *n фарм.* поглъщащи (абсорбиращи) вещества.

**ab-sorbeo, sorbuī** 2 смуча, попивам, поглъщам.

**absorptio, ōnis** *f* поглъщане, всмукване.

**absp**... *вж.* asp ...

**absque** *praep. с abl.* без epistula absque argumento.

**abs-tēmius** 3 въздържан, уморен.

**abstentus** *part. om* abstineo.

**abs-tergeo, tersī, tersus** 2 **1.** избърсвам, изсушавам lacrimas, sudorem. **— 2.** премахвам, отстранявам dolorem, metum.

**abs-terreo, terruī** 2 **1.** изплашвам, пропъждам anseres de frumento. **— 2.** уплашвам, възпирам, спирам, въздържам aliquem bello.

**abstersus** *part. om* abstergeo.

**abstināx,** *gen.* **-ācis** въздържан, уморен.

**abstinēns,** *gen.* **-entis** въздържан.

**abstinenter** *adv.* въздържано.

**abstinentia, ae** *f* въздържаност, въздържание vini, cibi; abstinentia vitam finivit умря от глад (или поради пoстене).

**abs-tineo, tinuī, tentus** 2 **1.***trans.* въздържам, задържам, държа далеч manus ab alienis; *с dat.* ius belli Aeneae Antenorique Achivos abstinuisse constat известно е, че ахейците не са приложили към Еней и Антенор ... **— 2.** *intr.* стоя настрана, въздържам се а mulieribus, proelio, irarum.

**ab-sto, abstitī** 1 стоя настрана, далеч съм, отстоя.

**abstractio, ōnis** *f* отвличане, отдалечаване; отвлеченост.

1. **abstractus** *part. от* abstraho.

2. **abstractus** 3 отвлечен.

**abs-traho, trāxī, tractus** 3 **1.** отвличам, отмъквам, откъсвам aliquem de matris complexu, aliquem in servitutem. **— 2. а)** отдалечавам, отделям; copias a Lepido привличам на своя страна войската на Лелид; frumento ас commeatu abstractus изолиран от. **b)** преча а rebus gerendis senectus abstrahit.

**abs-trūdo, trūsī, trūsus** 3 крия, скривам.

**abstrūsus** 3 скрит; прикрит, таен.

**abstulī** *pf. oт* aufero.

**ab-sum, a-fuī, a-futūrus, ab-esse** **1.** отсъствувам, намирам се далеч; а bello, а periculis, toto bello стоя настрана от, не вземам участие в. **— 2.** не подкрепям, не помагам alicui. **— 3.** липсвам, изчезвам. **— 4.** отделен съм, отстоя, отдалечен съм longe, multum; paulum abest, quin малко остава да. **— 5. а)** далеч съм, чужд съм а scelere, abest а me regni suspicio. **b)** свободен съм, чист а culpa. **с)** не подхождам.

**absūmēdo, inis** *f* изяждане, унищожаване.

**ab-sūmo, sūmpsi, sūmptus** 3 **1.** изразходвам pecuniam, vires. **— 2.** унищожавам; *pass.* загивам.

**absurdē** *adv.* погрешно, глупаво.

**absurdus** 3 **1.** неблагозвучен, неприятен vox, sonus. **— 2. а)** безвкусен, блудкав, глупав oratio. **b)** непохватен, некадърен.

**Absyrtus, ī** *m* Абсирт, брат на Медея.

**abundāns,** *gen.* **-antis 1.** преливащ, препълнен amnis. **— 2.** изобилен, богат omnium rerum, rerum copia.

**abundanter** *adv.* изобилно, богато.

**abundantia, ae** *f* **1.** преливане, разливане Nili. **— 2.** изобилие, богатство omnium rerum.

**abundātio, ōnis** *f* наводнение.

**abundē** *adv.* изобилно, предостатъчно.

**ab-undo** 1 **1.** преливам, разливам се Nilus. **— 2. а)** богат съм, изобилствувам с amore, copia omnium rerum, equitatu. **b)** в изобилие съм, изобилствувам pecunia.

**abundus** 3 изобилен.

**abūsio, ōnis** f употреба на думи в преносно значение; лоша употреба на една дума.

**ab-usque** *praep. c abl.* от Oceano abusque.

1. **abūsus** *part. от* abutor.

2. **abūsus, ūs** *m* изразходване, разпиляване; злоупотребяване.

**ab-ūtor, ūsus sum** 3 **1. а)** изразходвам, пропилявам rem patriam; *c abl.* omni tempore. **b)** използувам sagacitate canum. **— 2.** злоупотребявам patientia nostra.

**Abȳdus, ī** *f и* **-dum, ī** *n* Абидос, град в Мала Азия. **Abȳdēnus** 3 абидоски. **Abȳdēnī, ōrum** *m* абидосци.

**Abyla, ae** *f* Абила, град край Гибралтарския пролив.

**abyssus, ī** *f* (*гр.*) **1.** бездънна пропаст. **2.** ад, преизподня.

**ас** *вж.* atque.

**Acadēmīa, ae***f* Академия, място при Атина, предназначено за гимнастика и беседи, посветено на героя **Acadēmus, i** *m*; *прен.* Академия се наричало училището на Платон, понеже той говорил и учил на това място.

**Acadēmicus** 3 академичен. **Acadēmicī, ōrum** *m* академици, последователи на Платон.

**acalanthis, idis** *f* (*гр.*) *зоол.* щиглец, кадънка.

**Аcamās, antis** *m* Акамант, син на Тезей и Федра.

**acanthus, ī** *m* (*гр.*) *бот.* **1.** акант, меча стъпка. **— 2.** вид дърво в Египет.

**Acanthus, ī** *f* Акант, пристанищен град в Халкидическия полуостров.

**Acarnān, ānis** *m* акарнанец; amnis Acarnanum Ахелой. **Acarnānia, ae** *f* Акарнания, област в Средна Гърция. **Acarnānus** *и* **Acarnānicus** 3 акарнански.

**Acastus, ī** *m* Акаст, син иа Пелий.

**acatalectus** 3 (*гр.*) *лит.* несъкратен, пълен (*за стих*).

**Acbarus, ī** *m* Акбар, княз на Едеса в Месопотамия.

**асс**... *вм.* adc...

**Acca Larentia** Ака Ларенция, жената на овчаря Фаустул.

**ac-cēdo, cēssī, cēssum** 3 **1.** пристъпям, идвам, приближавам се ad Caesarem, in Macedoniam, Iugurtham. **— 2. a)** приближавам, настъпвам febris; ad amicitiam спечелвам приятелство. **b)** пристъпвам към, подемам, почвам ad negotium; посвещавам се ad magistratus, ad rem publicam. **c)** съгласявам се, одобрявам ad meam sententiam, societatem. **d)** приближавам се, сходен съм homines ad deos. **— 3**. приближавам се, притурим се ad causam novum crimen. **— 4.** *impers.* accedit прибавя се, добавя се още и това.

**accelerātio, ōnis** *f* ускоряване.

**ac-celero** 1 **1.** *trans.* ускорявам iter, gradum. **2.** *intr.* бързам.

**ac-cendo, cendī, cēnsus** 3 **1.** запалвам, подпалвам rogum, ignem. **— 2. а)** подбуждам, възбуждам, подстрекавам animum ad virtutem, seditionem. **b.** раздухвам, разпалвам ; увеличавам proelium, spem, **ac-cēnseo, —, cēnsus** 2 присъединявам, причислявам.

1. **accēnsus** *part. oт* accendo *и* accenseo.

2. **accēnsus, ī** *m* **1.** слуга на висш чиновник. **— 2.** *pl.* леко въоръжени запасни войници към легиона, определени да заместят убитите.

3. **accēnsus, ūs** *m* запалване lucernarum.

**accentus, ūs** *m* **1.** ударение. **— 2.** надуване aeneatorum.

**accēpī** *pf om* accipio.

**acceptābilis, е** благоприятен.

**acceptātor, ōris** *m* който приема.

**acceptio, ōnis** *f* приемане, получаване frumenti.

**accepto** 1 **1.** приемам, получавам argentum. **— 2.** одобрявам.

**acceptor, ōris** *m* **1.** който приема. **— 2.** = accipiter.

**acceptum, ī** *n* доход, постъпление.

1. **acceptus** *part. om* accipio.

2. **acceptus** 3 благосклонно приет, приятен, мил.

**accerso** *вж.* arcesso.

**accēssī** *pf. oт* accedo.

**accessibilis, е** достъпен.

**accessibilitās, ātis** *f* достъпност.

**accessio, ōnis** *f* **1. а)** приближаване ; прием, **b)** одобрение. **— 2. а**) прираст, нарастване, увеличаване. **b)** прибавка, добавка.

**accessum** *sup. от* accedo.

**accessus, ūs** *m* **1.** пристъпване, приближаване ; accessus et recessus aestuum прилив и отлив. **— 2.** достъп.

**Acciānus** *вж.* Accius.

**accidentia, ium** *n* случайни задължения.

1. **ac-cido, cidī** 3 **1.** падам tela. **— 2. а)** достигам (до), прониквам vox ad hostes. **b)** настъпвам, случвам се, ставам detrimentum accidit; *impers.* accidit ut *или c acc. c. inf.* случва се, че . . .

2. **ac-cīdo, cīdī, cīsus** 3 **1.** нарязвам, насичам arbores. **— 2.** отслабвам, омаломощавам res.

**ac-cieo** 2 повиквам.

**ac-cingo, cīnxī, cīnctus** 3 **1.** опасвам, препасвам. **— 2. а)** въоръжавам miles accinctus, accingor armis, **b)** se accingere *и* accingi въоръжавам ce, приготвям се, залавям ce ad consulatum, in proelium, *c dat.* pugnae; *c inf.* accingor dicere pugnas залавям се да възпея сражения.

**ac-cio** 4 повиквам. *— part.* **accitus** 3 чуждестранен, чужд scientia.

**ac-cipio, cēpī, ceptus** 3 **1.** получавам, приемам pecuniam, litteras. **— 2.** чувам, научавам ce sic a patribus accepimus. **— 3. а)** приемам, одобрявам pacem, omen; iudicium признавам. **b)** схващам, възприемам, чувам.

**accipiter, tris** *m* ястреб.

**accipitrīna, ae** *f* **1.** плячка на ястреб. **— 2.** разбойничество.

**accīsus** *part. от* 2. accido.

1. **accītus** *part. oт* accio.

2. **accītus, ūs** *m* повикване.

**Accius** 3 Акций, римско име ; L. Accius, римски писател, трагик (II в. пр. н. е.). **Acciānus,** 3 Акциев.

**acclāmātio, ōnis** *f* **1.** викане, приветствуване, акламиране. **— 2.** вик за одобрение или за неодобрение.

**ас-clāmo** 1 **1.** посрещаме викове, приветствувам. **— 2**. викам в знак на одобрение или неодобрение.

**ac-clāro** 1 изяснявам, откривам.

**acclimatisātio, ōnis** *f* привикване към климат или обстановка.

**acclīnis, е** наклонен, наведен; *прен.* склонен.

**ac-clīno** 1 наклонявам, навеждам.

**acclīvis, е** стръмен, наклонен.

**acclivitās, ātis** *f* наклон, надолнище; възвишение.

**ac-cola, ае** *m* съсед; accolae fluvii притоци.

**ас-соlо, coluī** 3 живея в съседство (до) locum, mare, viam.

**accommodātē** *adv.* съобразно; удобно.

**accommodātio, ōnis** *f* приспособяване.

**accommodātus** 3 **1.** нагоден, приспособен, съобразен puppes ad magnitudinem fluctuum accommodatae. **— 2.** годен, удобен, способен.

**ac-commodo** 1 **1.** прибавям, прикрепвам, намествам clipeum ad dorsum, lateri ensem. **— 2.** нагласявам testes ad crimen.

**accommodus** 3 удобен, подходящ.

**ac-crēdo, credīdī** 3 склонен съм да вярвам, вярвам.

**ac-crēsco, crēvī, crētum** 3 нараствам, уголемявам се, увеличавам се valetudo; flumen subito accrevit придойде.

**accrētio, ōnis** *f* нарастване, увеличаване.

**accubitio, ōnis** *f* полягване до масата за ядене.

**accubitus, ūs** *m* = accubitio.

**ac-cubo** 1 **1.** лежа (до). **— 2.** полегнал съм до масата за ядене.

**accubuō** *adv.* лежейки.

**ac-cumbo, cubuī, cubitum** 3 **1.** лягам. **— 2.** полягам до масата за ядене.

**accumulātē** *adv.* изобилно, богато.

**accumulātor, ōris** *m* събирач opum.

**ac-cumulo** 1 трупам acervos pecuniae; увеличавам curas.

**accūrātē** *adv.* грижливо, точно, ясно.

**accūrātio, ōnis** *f* грижливoст, старание.

**accūrātus** 3 грижлив, точен, старателен; изчерпателен.

**ас-cūro** 1 грижа се добре за hospitalem, rem.

**ac-curro, (cu) currī, cursum** 3 притичвам се, бързо отивам auxilio suis.

**accursus, ūs** *m* притичване; стичане, струпване.

**accūsabilis, е** достоен за обвинение, осъдителен turpitudo.

**accūsātio, ōnis** *f* **1.** обвинение accusationem comparare. **— 2.** жалба.

**accūsatīvus, ī** *m грам.* винителен падеж.

**accusātor, ōris***m* обвинител, прокурор.

**accūsātōriē** *adv.* като обвинител dicere.

**accūsātōrius** 3 обвинителен.

**accusātrīx, īcis** *f* обвинителка.

**accūso** 1 **1.** *юр*. обвинявам пред съда, давам под съд, accusare proditionis. **— 2.** оплаквам се, обвинявам, хвърлям упреци graviter eos accusat, senectutem.

**Acē, ēs** *f* Ака, град във Финикия.

**aceo, uī** 2 кисел съм (за вино).

1. **acer, eris** *n* явор, клен.

2. **ācer, ācris, ācre** **1.** остър ferrum, dolor. **— 2. а)** остър силен, чувствителен, пронизващ oculi, vultus, ventus. **b)** остър, развит, проницателен, остроумен ingenium, homo. **c)** пламенен, разпален, буен, деен, енергичен defensor, civis, proelium. **d)** решителен, дързък, войнствен, храбър, свиреп, строг hostis, canis, iudex. **е)** груб feri homines ас acres.

**acerbē** *adv.* **1.** строго, сурово, жестоко. **— 2.** с прискърбие, горчиво.

**acerbitās, ātis** *f* **1.** киселина, горчивина, стипчивост fructus. **— 2. а)** строгост, жестокост legis. **b)** горчивина, скръб, неволя, беда, нещастие, трудно положение in meis accerbitatibus lacrimas effudisti.

**acerbo** 1 **1.** вгорчавам. **— 2.** *прен.* огорчавам, влошавам formidine crimen.

**acerbus** 3 **1.** горчив, кисел. **— 2. а)** незрял, преждевременен virgo, funus, partus. **b)** кисел, намръщен vultus. **с)** суров, жесток frigus; in Massilienses tam es acerbus. **d)** горчив, скръбен, печален, болезнен mors, fata.

**acernus** 3 яворов, кленов mensa.

**acerra, ае** *f* кадилница.

**Acerrae, ārum** *f* Ацера, град в Кампания. **Acerrānī, ōrum** *m* ацерани.

**acervālis, е 1.** на купове. **2.** претрупан.

**acervātim** *adv.* **1.** на купове, групово. **— 2.** сбито, накратко reliqua dicere.

**acervātio, ōnis** *f* натрупване.

**acervo** 1 натрупвам.

**acervus, ī** *m* 1. натрупване; куп, грамада; прен. множество. **2.** *лог.* вид лъжливо заключение.

**acēsco, acuī** 3 вкисвам се, прокисвам.

**Acesīnēs, īs** *m* Акесин, приток на р. Инд.

**Acesta, ае** *f* Акеста, стар град в Сицилия, наречен после Сегеста. **Асеstēnsēs, ium** *m* акестани.

**Acēstēs, ае** *m* Акест, цар в Сицилия, основател на гр. Акеста.

**acētābulum, ī** *n* съд за оцет.

**acētārium, iī** *n* салата.

**acētum, ī** *n* **1.** оцет. **— 2.** *прен.* остроумие, шега, подигравка.

**Achaemenēs, is** *m* Ахемен, основател на персийската династия, дядо на Кир Старий. **Achaemenius** 3 персийски.

**Achaeus, ī** *m* Ахей, родоначалник на ахейците. **Achaeī, ōrum** *m* ахейци.

**Achāia, ае** *f* Ахея, област в Пелопонес. **Achāicus** 3 ахейски, гръцки. **Achāias, adis** *f* *и* **Achāis, idis** *f* гръцки, *като subst.* Гърция.

**Acharnae, ārum** *f* Ахарна, селище в Атика. **Acharnānus** 3 ахарнански.

**Achātēs, ае** *m* Ахат, другар на Еней.

**Achelōus, ī** *m* Ахелой, река в Гърция ; **Achelōias, adis** *f или* **Achelōis, idis** *f* Ахелоева, дъщеря на Ахелой; *pl.* сирени. **Achelōius** 3 ахелойски; *прен.* речен; pocula чаша речна вода.

**Acherōn, ontis** *m* Ахеронт: **1.** река в Гърция. **2.** река в подземния свят; *прен.* подземно царство.

**Acherontia, ае** *f* Ахеронция, област в Апулия.

**Acherūns, untis** *m (f)* подземно царство. **Acherunticus** 3 *и* **Acherūsius** 3 принадлежащ на подземния свят.

**Acherūsia, ае** *f* Ахерузия; **1.** езеро в Кампания. **2.** пещера във Витиния.

**achilia, ае** *f* (*гр.*) *мед.* вродена липса на устни.

**Achillēs, is** *m* Ахил, син на Пелей и Тетида. **Achillēus** 3 Ахилов.

**Achillīdēs, ае** *m* потомък на Ахил.

**Achīvī, ōrum** *m* ахейци. **Achīvus** 3 ахейски, гръцки.

**acholia, ае** *f* (*гр.*) мед. липса на жлъчка.

**Achradīna, ае** *f* Ахрадина, квартал в Сиракуза.

**acia, ае** *f* нишка, конец.

**Acidalia, ае** *f* Акидалия, прякор на Венера.

**acidum, ī** *n* киселина.

**acidus** 3 **1.** кисел. **— 2.** *прен.* неприятен.

**aciēs, ēī** *f* **1.** острие, връх securis, hastae; *прен.* сила acies auctoritatis. **— 2. а)** остър поглед, острота на погледа, зоркост oculorum; око, зеница. **b)** проницателност, сила animi, mentis. **— 3. а)** бойна редица, боен ред prima (secunda) acies, milites in acie collocare; **b)** сражение, битка; *прен.* спор. **с)** бойно поле currus vagatur tota acie.

**Acīlius** 3 Ацилий, римско родово име.

**Acila** *вж.* Acylla.

**acina** *вж.* acinus.

**acīnacēs, is** *m* (*перс.*) къса персийска сабя, ятаган.

**acinus, ī** *m* зърно от плод.

**acipēnser** = acupenser.

**Ācis, idis** m Ацид, река до Етна.

**aclys, ydis** *f* (*гр.*) късо метателно копие.

**Acmōnia, ае** *f* Акмония, град във Фригия. **Acmōnēnses, ium** *m* акмонийци. **Acmōnēnsis, е** акмонийски.

**aconītum, ī** *n* **1.** *бот.* вълчи корен. **— 2.** *прен.* отрова.

**acor, ōris** *m* киселина.

**ac-quiēsco, quiēvī, quiētum** 3 **1.** почивам, отпочивам, спя. **— 2.** умирам. **— 3. а)** успокоявам се, намирам спокойствие, доволен съм, радостен съм Clodii morte acquierunt. **b)** съгласявам се с alicui.

**ac-quīro, quisī(v)ī quisītus** 3 придобивам, припечелвам, печеля nihil ad honorem, sibi famam.

**acquīsītio, ōnis** *f* придобиване, припечелване.

**Acraeus** 3 Акрсйски, прякор на Юнона и Юпитер.

**Acragās (Acragāns), antis** *m* Акрагант, гръцки град в Сицития = Agrigentum.

**acratophorum, ī** *n* = acratophorus.

**acratophorus, ī** *m* (*гр.*) съд за вино.

**acrēdula, ае** *f* вид птица (кукумявка?)

**ācriculus** 3 избухлив, нервен.

**ācrifolius** 3 с остри листа, остролист.

**ācrimōnia, ае** *f* **1.** острота, остър вкус. **— 2.** *прен.* живост, енергичност.

**Acrisius, iī** *m* Акризий, цар на Аргос. **Acrisiōnēus,** 3 Акризиев. **Acrisiōniades, ае** *m* потомък на Акризий = Персей.

**ācritās, ātis** *f* **1.** острота. **— 2.** убедителност.

**ācriter** *adv.* остро, силно, упорито.

**acritūdo, īnis***f* **1.** острота. **— 2.** *прен.* живост, сила.

**acroāma, atis** *n* (*гр.*) **1.** представление, забава. **— 2.** артист, певец, декламатор, музикант, комик.

**acroāsis, is** *f* (*гр.*) **1.** представление, сказка, четене. **— 2.** слушатели.

**acroāticus** 3 (*гр.*) определен или предназначен за слушателя.

**Acroceraunia, ōrum** *n* Акрокеравния, скалист морски нос в Северозападен Епир.

**Acrocorinthus, ī** *f* Акрокоринт, крепостта на гр. Коринт.

**acrotismus, ī** *m мед.* липса на пулс.

1. **acta, ае** *f* (*гр.*) **1.** морски бряг. **— 2.** разкош, разгулен живот actae et voluptates.

2. **ācta, ōrum** *n* **1.** дела, действия. **— 2.** разпоредби, нареждания, решения. **— 3.** протоколи, дневници. **— 4.** новини, вестник, официален вестник.

**Actaeōn, onis** *m* Актеон, син на Автоноя, дъщеря на Кадъм.

**Actaeus** 3 атически. **Actaea, ае** *f* атинянка. **Actaeī, ōrum** *m* атиняни.

**Actias, adis** *f* атинянка.

**Actē, ēs** *f* Акта (= крайбрежна страна), старото име на Атика.

**āctio, ōnis** *f* **1.** изпълнение, извършване; gratiarum actio изказване на благодарност. **— 2.** действие, дейност virtutis laus omnis in actione constitit. **— 3.** **а)** начин на постъпване, постъпване, постъпка, официален акт hanc actionem meam Caesar probavit. **b)** начин на говорене (на оратори и актьори). **— 4.** съдебно следствие, водене на дело, дело, процес, жалба. **— 5. а)** образец на жалба, начин на водене на дело. **b)** право за водене на дело actionem alicui dare. **с)** обвинителна реч, съдебна реч. **d)** заседание.

**āctito** 1 **1.** водя често дела causas. **— 2.** представям tragoedias.

**Actium, iī** *n* Акциум: **1.** пристанище при о-в Коркира. **— 2.** нос и град в Акарнания. **Actius** *и* **Actiacus** 3 акцийски.

**āctincula, ае** *f* кратка съдебна реч.

**āctīvus** 3 **1.** деятелен, деен. **— 2.** означаващ действие. **— 3.** **āctīvum, ī** *n грам.* действителен залог.

**Actōr, oris** *m* Актор, дядо на Патрокъл. **Actoridēs, ае** *m* потомък на А. = Патрокъл.

**āctor, ōris** *m* **1.** пастир, говедар, овчар pecoris. **— 2.** изпълнител, посредник. **— 3.** оратор; декламатор, актьор suorum carminum. **— 4.** адвокат, довереник. **— 5.** управител, домакин.

**āctuāriola, ае** *f* лодка.

1. **āctuārius** 3 бързоходен, бърз navis ; *subst.* **āctuāria, ае** *f* лек, бързоходен кораб.

2. **āctuārius, iī** *m* **1.** бързописец. **— 2.** книговодител.

**āctuōsē** *adv.* деятелно; бързо.

**āctuōsus** 3 деятелен, деен.

1. **āctus** *part. от* ago.

2. **āctus, ūs** *m* **1. а)** каране на добитък. **b)** право на каране на добитък. **— 2. а)** движение corporis. **b)** представяне, мимика, игра. **с)** откъс, част extremus actus aetatis.

**āctūtum***adv.* веднага.

**acuī** *pf. от* acesco *и* acuo.

**acula, ae** *f* (*demin. oт* aqua) вода, водица.

**aculeātus** 3 **1.** снабден c острие, остър. **— 2.** *прен.* остроумен.

**aculeus, ī** *m* **1.** жило, острие apis, sagitae. **— 2.** *прен.* жило, острота, подигравка.

**acūmen, inis** *n* **1.** острие, връх stili. **— 2.** *прен.* остроумие, шега; язвителност.

**acūmino** 1 заострям, изострям, остря.

**acuo, acuī, acūtus** 3 **1.** остря, точа enses, dentes. **— 2. а)** усъвършенствувам, упражнявам linguam. **b)** подстрекавам, подбуждам, насъсквам milites, aliquem verbis. **с)** увеличавам, усилвам alicui metum. **acupēnser, eris** *m* чига.

**acus, ūs** *f* игла.

**acūtē** *adv.* остро, остроумно,

**acūtulus** 3 остроумничък.

1. **acūtus** *part. oт* acuo.

2. **acūtus** 3 **1.** остър, заострен ripa erat acutibus sudibus munita. **— 2. a)** остър, проницателен, чувствителен oculi, nares. **b)** проникващ, достигащ. **c)** остър; остроумен; язвителен. **d)** ясен sententiae.

**acyesis, is** *f* (*гр.*) *мед.* безплодие.

**Acylla, ae** *f* Ацила, картагенски град. **Acyllitānī, ōrum** *m* ацилани.

**ad** *praep. c acc.* **I.** *за пространство*: **1.** *за направление и място*: **a)** **към, до, при** hostes ad legatos manus tendunt, ad arma concurrunt, omnis Gallia vergit ad septentriones, ad impedimenta pugnare. **b)** *при числа и мерки*: **приблизително, около** equitatum ad numerum quattuor milium; **до, включително** ad unum omnes, de. . . omnibus ad puberes supplicium sumit. **— II.** *за време*: **1. около, при** ad hiemem, ad meum adventum ; ad lucem на разсъмване. **— 2. чак (до)** ad hoc tempus; ad tempus навреме; ad multam noctem късно през нощта; ad multum diem късно през деня; ad certam diem в определен ден. **— 3. а)** **в разстояние на, след** ad decem annos. **b)** за ad exiguum tempus, ad tempus. **— III.** *други случаи на употреба;* **1.** *за цел:* за milites ad navem, facultates ad largiendum magnas comparasse; ad id c тази цел (затова); quid ad rem? какво отношение има към работата? каква полза от това? **— 2.** *за предел*: **до** ad necem caedere aliquem. *— adv*. ad extremum, ad ultimum до крайност, във висша степен, ad sumum общо, изобщо. **— 3.** *за следствие, причина*: **вследствие на, поради** laeto milite ad mutationem ducum, ad clamorem convenerunt. **— 4.** *за отношение*: **относително, що се отнася до, по отношение на, по** insignis ad deformitatem puer. **— 5.** *за сравнение*: **в сравнение с, сравнително.** **— 6.** *за начин*: **според** ad praescriptum, ad imperatum; ad verbum буквално. **— 7. при, освен** ad hoc, ad haec при това, освен това.

**adāctio, ōnis** *f* докарване, довеждане; iuris iurandi подвеждане под клетва, заклеванe.

1. **adāctus** *part. от* adigo.

2. **adāctus, ūs** *m* доближаване; dentis ухапване.

**adaequātio, ōnis** *f* сравняване, изравняване.

**ad-aequē** *adv.* по същия начин, също така.

**ad-aequo** 1 **1.a)** сравнявам, приравнявам; tecta solo изравнявам къщите със земята (сривам ги до основи). **b)** *прен.* приравнявам, поставям наред c cum virtute fortunam, adaequatus cum aliquo, *c dat.* se virtute nostris, aliquem sibi. **— 2.** достигам, не изоставам от cursum equorum.

**ad-aestuo** 1 тека бурно, бушувам.

**ad-aggero** 1 натрупвам, затрупвам.

**adagio, ōnis** *f* *и* **adagium, iī** *n* пословица, поговорка.

**adagnitio, ōnis** *f* по знание.

**ad-alligo** 1 привързвам.

**adamantēus** *и* **adamantinus** 3 (*гр.*) **1.** стоманен. **— 2.** *прен.* твърд като стомана, несъкрушим, неразрушим.

**adamās, antis** *m* (*гр.*) **1.** стомана; диамант. **— 2.***прен.* непреклонност.

**adamātor, о̄ris***m* който обича силно.

**ad-amo** 1 обиквам.

**ad-aperio, aperuī, apertus** 4 **1.** откривам, оголвам caput adapertum. **— 2.** отварям portas.

**adapertilis, е** можещ да се отвори.

**adaptātio, ōnis** *f* приспособяване, нагаждане.

**ad-apto** 1 нагласявам.

**ad-aquo** 1 отвеждам на водопой, поя.

**ad-aquor** 1 отивам за вода, доставям вода adaquandi causa.

**ad-augeo, auxī, auctus** 2 уголемявам, увеличавам, умножавам.

**ad-augēsco** 3 раста, увеличавам се.

**ad-bibo, bibī** 3 **1.** сръбвам, пия наздравица. **— 2.** *прен.* приемам, запечатвам verba puro pectore.

**ad-bīto** 3 отивам при.

**adc**... *вж.* acc ...

**ad-decet** 2 подобава, прилича.

**ad-dēnseo** 2 сгъстявам.

**ad-dīco, dīxī, dictus** 3 **1.** съгласявам се. **— 2.** *в езика на авгурите*: предизвестявам успех,благоприятствувам. **— 3. а)** *юр.* предавам в собственост, присъждам alicui bona; предавам длъжника на кредитора за неплатени дългове; *subst.* **addictus, i** *m* несъстоятелен длъжник, предаден по присъда от претора на кредитора, за да му робува, докато се издължи; bona alicuius in publicum конфискувам. **b)** *при търг*: отдавам, присъждам fundum alicui; aliquid nummo или sestertio отдавам на безценица; продавам regna pecunia. **— 3. а)** предавам, отдавам aliquem morti; *особ.* se alicui всецяло се предавам; безусловно или робски се подчинявам se senatui, *оттук* addictus всецяло предан, безусловно или робски привързан *с dat. или inf.* **b)** приписвам.

**addictio, ōnis** *f* предаване в собственост, присъждане.

1. **addictus** *part от* addico.

2. **addictus** 3 отдаден, предан, посветил се на.

**ad-dīsco, didicī** 3 **1.** доучавам се, още се уча. **— 2.** узнавам.

**additio, ōnis** *f* прибавяне.

**additāmentum,** **ī** *m* прибавка, добавка.

**ad-do, didī, ditus** 3 **1.** придавам, прибавям, притурям, поставям (при); frena feris обуздавам; gradum ускорявам стъпките. **— 2.** вдъхвам, внушавам virtutem, terrorem.

**ad-doceo** 2 доучвам, продължавам да уча на нщ.

**ad-dormīsco** 3 заспивам.

**Addua, ае** *f* Адуа, приток на р. По.

**ad-dubito** 1 колебая се, съмнявам се de aliquo; res addubitatur работата е съмнителна.

**ad-dūco, dūxī, ductus** 3 **1.** притеглям, опъвам adducto constitit arcu. **— 2.** довеждам, докарвам contra populum Romanum exercitum; in ius давам под съд. **— 3. а)** причинявам adduxere sitim tempora. **b)** довеждам в известно състояние ad summam inopiam; in angustum натясно, **c)** подбуждам, скланям, принуждавам ad tantum facinus, regni cupiditate adductus; adduci nequeo не мога да се съглася.

**adductē** *adv.* сериозно, строго.

**adductor, ōris** *m мед.* свиващ (мускул).

1. **adductus** *part. от* adduco.

2. **adductus** 3 **1.** намръщен frons. **— 2.** строг.

**ad-edo, ēdi, ēsus** 3 **1.** огризвам; изяждам iecur. **— 2.** поглъщам; изразходвам pecuniam; *за вода*: разяждам, изглаждам scopulus adesus aquis.

**adēgī** *pf. от* adigo.

**adēmī** *pf. oт* adimo.

**adēmptio, ōnis** *f* отнемане; bonorum конфискуване.

**ademptor** *и* **ademtor, ōris** *m* който отнема, грабител.

**ademptus** *part. oт* adimo.

**aden, enis** *mf* (*гр.*) жлеза.

1. **ad-eo, iī, itus, īre** **1.** дохождам, приближавам ce ad praetorem in ius. **— 2. а)** обръщам се c молба или за съвет, допитвам се, питам Caesarem, libros Sibyllinos. **b)** посещавам Siciliam. **c)** нападам, атакувам oppida. **d)** заемам се, залавям се c нщ ad rem publicam; periculum подхвърлям ce на опасност.

2. **ad-eō** *adv.* **1.** дотолкова, така. **— 2.** *за усилване при местоимения и наречия*: id adeo именно това, atque adeo и дори, дори и; magis adeo още повече; nunc adeo сега именно; adeo non толкоз по-малко; si adeo ако наистина.

**adeps, adipis** *mf* **1.** мас. **— 2.** *прен.* **а)** *pl.* тлъстина **b)** тромавост, неподвижност, несръчност.

**adeptio, ōnis** *f* постигане.

**adeptus** *part. от* adipiscor.

**ad-equito** 1 приближавам се на кон, пристигам галоп in dextrum cornu.

**adēsus** *part. от* adedo.

**adf**..., **adg**..., **adgn** ... *вж.* aff..., agg…, agn ...

**ad-haereo, haesī, haesum** 2 **1.** залепен съм, държа се за, вися c *dat.* saxis, ancoris; in corpore. **— 2.** гранича Peloponnesus continenti adhaerens.

**ad-haerēsco, haesī, haesum** 3 **1.** прилепвам, увисвам, закачвам се, оставам tragula ad turrim adhaesit. **— 2. а)** прилепвам се, пристрастявам ce, насочвам ce iustitiae honestatque, ad id genus, in me coniurationis nefaria tela adhaeserunt. **b)** запечатвам ce в ума argumentum. **c)***за оратор*: запъвам се.

**adhaesio, ōnis** *f* прилепване atomorum inter se.

**adhaesīvus** 3 *мед.* сраснал, слепнал.

**adhaesītātio, ōnis** *f* прилепване.

**Adherbal, alis** *m* Адхербал: **1.** име на картагенски пълководци. **2.** син на Миципса, убит от Югурта (края на II в. пр. н. е.).

**ad-hibeo, hibuī, hibitus** 2 **1. а)** прилагам, налагам, турям, поставям medicas manus ad vulnera, vincula captis. **b)** прибавям aliquid. **— 2. а)** употребявам, проявявам, показвам remedia, diligentiam; animum обръщам внимание; memoriam помня; modum имам мярка. **b)** привличам, поканвам ad consilium. **c)** *c adv.* третирам aliquem severius.

**ad-hinnio** 4 **1.** зацвилвам към нкг. **— 2.** *прен.* страстно желая.

**adhortāmen, inis** *n* = adhortatio.

**adhortātio, ōnis** *f* насърчаване, поощряване.

**adhortātor, ōris** *m* подбудител, насърчител.

1. **adhortātus** *part. от* adhortor.

2. **adhortātus, ūs** *m* поощряване.

**ad-hortor** 1 насърчавам, окуражавам, възпламенявам, увещавам cohortes, ad defendendam rem publicam, ne quid faciat.

**ad-hūc** *adv.* досега; дотогава.

**Adiabēnē, ēs** *f и* **Adiābena, ae** *f* Адиабена, асирийска провинция (сега Кюрдистан). **Adiabēnus** 3 адиабенски.

**ad-iaceo** 2 лежа до, гранича ad Aduatucos, mare; *subst.* **adiacentia, ium** *n* околности.

**ad-icio, iecī, iectus** 3 **1. а)** подхвърлям, присъединявам, прибавям aggerem ad munitionem. **b)** хвърлям, насочвам, отправям oculum hereditati, dictis mentem. **— 2.** прибавям, присъединявам ad belli laudem doctrinae gloriam.

**adiectio, ōnis** *f* прибавяне, приобщаване, присъединяване.

**adiectīvus 1.** присъединен. **— 2. subst.** **adiectīvum, ī** *n грам.* прилагателно име.

**ad-igo, ēgī, āctus** 3 **1. а)** докарвам oves. **b)** хвърлям tela. **c)** вмъквам, забивам tigna, ensem in pectus. **— 2.** докарвам, довеждам, принуждавам ad insaniam; aliquem ad iusiurandum подвеждам под клетва, заклевам.

**adiī** *pf. от* adeo.

**Adīmantus, ī** *m* Адимант, атински пълководец (V в. пр. н. е.).

**ad-imo, ēmī, ēmptus** 3 отнемам, ограбвам, лишавам alicui imperium, pecuniam, vitam; *поет*. leto спасявам от смърт; забранявам *c inf*.

**ad-impleo, ēvī, ētus** 2 **1.** напълням, изпълням. **— 2.** изпълнявам leges, libertates освобождавам роби по завещание; creditores плащам на кредиторите.

**adimplētio, ōnis** *f* допълване, изпълване.

**adimplētor, ōris** *m* изпълнител.

**adinstar** = instar.

**ad-insurgo** 3 повдигам се, ставам.

**ad-invenio, vēnī, ventus** 4 откривам, намирам; придобивам.

**adinventio, ōnis** *f* намиране; изобретение.

**adinventor, ōris** *m* откривател, изобретател.

**adinventum, ī** *n* намиране, откриване; изобретение.

**adipālis, е 1.** тлъст; **— 2.** *прен.* пищен.

**adipātus** 3 **1.** тлъст. **— 2.** *прен. за реч*: надут adipatae dictionis genus.

**ad-ipīscor, adeptus sum** 3 **1.** достигам, настигам fugientem. **— 2.** спечелвам victoriam, ius suum; *part.* **adeptus** 3 *със значение на pass.* adepta libertate когато бъде спечелена свободата.

**adipōsus** 3 *мед.* тлъст, мазен, дебел.

**aditiālis, е** встъпителен.

**aditio, ōnis** *f* дохождане.

1. **aditus** *part. от* adeo.

2. **aditus, ūs** *m* **1.** дохождане, приближаване omnes aditum tuum fugiunt. **— 2. а)** право на идване, достъп, аудиенция aditum petere; aditum habere ad aliquem сношавам се c нкг. **b)** възможност, случай, начин, път ad ea conanda, **c)** вход.

**ad-iūdico** 1 **1.** присъждам, определям със съдебно решение agros populo Romano; alicui causam решавам дело в нечия полза. **— 2.** приписвам mihi salutem imperii.

**adiūmentum, ī** *n* помощно средство, помощ, подкрепа.

**adiūnctio, ōnis** *f* **1.** присъединение. **— 2.** отношение, връзка.

**adiūnctor, ōris** *m* присъединител.

**adiūnctus** 3 **1.** тясно свързан, граничещ, съседен insula. **— 2.** свойствен, характерен; *subst.* **adiūncta, orum** *n* странични обстоятелства.

**adiūnctus, ī** *m* асистент.

**adiungo, iūnxī, iūnctus** 3 **1.** привързвам; *поет.* впрягам. **— 2. а)** присъединявам, спечелвам Siciliam ac rem publicam, agros civitati; *pass.* съседен съм, гранича castra, quae urbi adiuncta erant. **b)** свързвам hic dies me valde Crasso adiunxit. **c)** насочвам animum ad studium.

**adiūratio, ōnis** *f* заклеване, клетва.

**adiūrator, ōris** *m* заклинател.

**ad-iūro** 1 кълна ce.

**adiūtābilis, е** полезен; помагащ, съдействуващ.

**adiūto** 1 помагам.

**adiūtor, ōris** *m* **1.** помощник, който спомага за victoriae populi Romani. **— 2.** секретар.

**adiūtōrium, iī** *n* помощ, подкрепа.

**adiūtrīx, īcis** *f* помощница.

**adiūtus** *part. oт* adiuvo.

**adiuvāns,** *gen.* **-antis** *фарм.* подпомагащ.

**ad-iuvo, iūvī, iūtus** 1 подкрепям, поддържам, подпомагам, помагам, съдействувам fortes fortuna adiuvat.

**adīvī** *pf. oт* adeo.

**adl**... *вж.* all ...

**Admagetobriga, ae** *f* Адмагетобрига, селище в Галия.

**ad-matūro** 1 ускорявам, съдействувам.

**ad-mētior, mēnsus sum** 4 отмервам frumentum alicui.

**Admētus, ī** *m* Адмет: **1.** цар на молосите. **2.** цар в Тесалия, съпруг на Алкеста.

**ad-migro** 1 **1.** присъединявам се. **— 2.** отправям се към.

**adminiculātor, ōris** *m* помощник, поддръжник.

**adminiculo(r)** 1 подпирам.

**adminiculum, ī** *n* 1. подпора. 2. опора, подкрепа, помощ.

**ad-minister, trī** *m* **1.** сътрудник, другар. **— 2.** служител, слуга; оръдие omnium consiliorum, audaciae.

**ad-ministra, ae** *f* сътрудница, помощница, служителка.

**administrātio, ōnis** *f* **1.** подпомагане, служене, помощ. **— 2.** ръководене, управляване belli, navis.

**administrātīvus** 3 деен, изпълнителен.

**administrātor, ōris** *m* ръководител, управител.

**ad-ministro** 1 **1.** служа alicui. **— 2.** ръководя, управлявам rem publicam. **— 3.** изпълнявам, извършвам, грижа се за rem, caedem.

**admīrābilis, е** **1.** достоен за учудване, удивителен. **— 2.** чуден, чудноват, странен.

**admīrābilitās, ātis** *f* необикновеност, чудноватост, особеност coelestium rerum.

**admīrābiliter** *adv.* чудесно, чудно; странно.

**admīrandus** 3 достоен за учудване, удивителен.

**admīrātio, ōnis** *f* **1.** учудване; admirationem habere (movere) възбуждам учудване; admiratione affici предмет съм на учудване. **— 2.** чудноватост, забележителност, особеност.

**admīrātor, ōris** *m* **1.** учудващ се. **— 2.** почитател, обожател rei alicuius.

**ad-mīror** 1 учудвам се, възхищавам се, чудя се munitiones hostium.

**ad-misceo, miscuī, mīxtus** 2 **1.** смесвам, прибавям. **— 2.** намесвам, вплитам; me намесвам се. **— 3.** смесвам, замесвам hoc genus radicis admixtum lacte.

**admissārius, iī** *m* **1.** жребец. **— 2.** разпътен човек.

**ad-missio, ōnis** *f* **1.** допускане, достъп. **— 2.** прием, аудиенция.

**ad-missiōnālis, is** *m* който въвежда; който дава аудиенция.

**admissor, ōris** *m* виновник, причинител.

**admissum, ī** *n* простъпка, вина.

**ad-mitto, mīsī, missus** 3 **1. а)** допускам legatos. **b)** приемам preces alicuius. **c)** приобщавам, включвам ad colloquium. **— 2.** пускам на свобода; препускам, пришпорвам equum; equo admisso галопирайки, в галоп; *поет.* **admissus** 3 бърз aquae, passus, rota; comae admissae развети коси. **— 3.** **а)** допускам; извършвам; провинявам се във facinus, scelus, culpam, позволявам; в езика на авгурите; благоприятствувам aves.

**admīxtio, ōnis** *f* примесване, смесване.

**admīxtus** *part. от* admisceo.

**ad-modum** *adv.* **1.** да, разбира се. **— 2.** твърде, съвсем admodum pauci. **— 3.** *при числа*: най-малко, около equites mille admodum.

**ad-moenio** 4 обсаждам,

**ad-molior** 4 **1.** приближавам. **— 2.** *прен.* мъча се, стремя се.

**ad-monefacio, fēci, factus** 3 напомням, обръщам внимание.

**ad-moneo, monuī, monitus** 2 **1.** подсещам, припомням, напомням aliquem alicuius rei *или* de aliqua re; *c acc. c. inf.***— 2.** предупреждавам. **— 3**. увещавам, подбуждам aliquem ut (ne). **— 4.***поет.* подкарвам equum.

**admonita, ōrum** *n* напомняне, предупреждение.

**admonitio, ōnis** *f* припомняне, предупреждаване; увещаване.

**admonitor, ōris** *m* който напомня; който увещава; подбудител.

**admonitum, ī** *n* напомняне.

1. **admonitus** *part. от* admoneo.

2. **admonitus, ūs** *m* напомняне, припомняне; увещаване.

**admōram, admōrim, admōrunt** = ad-moveram, admoverim, admoverunt.

**ad-mordeo, momordī, morsus** 2 захапвам.

**admōtio, ōnis** *f* приближаване, докосване; digitorum на пръстите (при свирене на струнен инструмент).

**ad-moveo, mōvī, mōtus** 2 **1.** приблиближавам aures ad vocem, labra poculis, diem leti. **— 2.** докарвам, довеждам exercitum ad urbem. **— 3. a)** употребявам, прилагам curationem. **b)** внушавам terrorem, spem. **c)** насочвам mentem. **— 4.** привличам, поканвам.

**ad-mūgio** 4 муча, измучавам alicui.

**admurmurātio, ōnis** *f* мърморене, шепот.

**ad-murmuro** 1 мърморя, шептя.

**ad-nato** 1 доплавам alicui rei, ad aliquid ; плавам покрай lateri alicuius.

**ad-nāvigo** 1 **1.** приближавам се, пристигам c кораб; **2.** плавам c кораб около.

**ac-necto, nexuī, nexus** 3 **1.** привързвам, закрепвам aliquid ad aliquam rem *или* alicui rei. **— 2.** свързвам, съединявам, присъединявам.

**adnexus, ūs** *m* присъединяване, съединение.

**ad-nihilo** 1 не смятам за нишо, не зачитам.

**ad-nītor, nīxus (nīsus) sum** 3 **1.** облягам се, подпирам се ad aliquid, alicui rei. **— 2.** напрягам сили, старая се, мъча се, залягам.

**ad-no** 1 **1.** доплувам terrae, ad litus. **— 2.** плавам покрай alicui.

**ad-nōsco** *вж.* agnosco.

**adnotātio, ōnis** *f* писмена бележка, забележка.

**ad-notātor, ōris** *m* който прави бележка.

**ad-noto** 1 **1.** писмено отбелязвам. **— 2.** забелязвам, правя бележка.

**ad-numero** 1 **1.** броя, плащам alicui pecuniam. **— 2.** причислявам aliquem inter servos.

**adnūntiātor, ōris** *m* известител.

**ad-nūntio** 1 известявам, съобщавам.

**ad-nuo, nuī** 2 **1.** кимам, давам знак c глава. **— 2.** съгласявам се. **— 3.** обещавам. **— 4.** посочвам с кимане quos iste adnuerat.

**adoleo, luī** 2 **1.** принасям в жертва; почитам с жертвоприношение. **— 2.** изгарям.

**adolēscēns**, *обикн.* **adulēscēns**, *gen.* **-entis 1.** *adi.* подрастващ, млад. **— 2.** subst. младеж, юноша, млад човек.

**adolēscentia, ае** *f вж.* adulescentia.

**adolēscentulus** *вж.* adul...

1. **adolēsco, olēvī, ultum** 3 **1.** подраствам, развивам се, раста. **— 2.** нараствам, усилвам се, закрепвам cupiditas augendi.

2. **adolēsco** 3 пламвам, горя ignibus arae.

**Adōn, onis** *m*, **Adōnis, idis** *m* *и* **Adōneus, eī** *m* Адонис, син на кипърския цар Кинир, любимец на Венера.

**ad-operio, operuī, opertus** 4 **1.** покривам, завивам. **— 2.** затварям.

**adoptātīcius, iī** *m* осиновен, храненик.

**adoptātio, ōnis** *f* = adoptio.

**adoptātor, ōris** *m* осиновител.

**adoptio, ōnis** *f* осиновяване.