1. Napišite fonološku transkripciju teksta i odredite mjesto naglaska.
2. Odredite značenje masno otisnutim riječima i objasnite u kojem se kontekstu koriste.

Post multōs annōs Silvius Procās est rēx Albānus. Duōs fīliōs, Numitōrem **seniōrem**, Amūlium iūniōrem, habet. Ubi Silvius animam agit, Amūlius**frātrī optiōnem dat:** "Utrum vīs habēre, rēgnum an pecūniam et omnēs rēs quās pater noster relinquit?"

Numitor respondet sē pecūniam et aliās rēs habēre velle. Deinde Amūlius rēgnum firmē tenēre vult; frāter fīlium habet, quem Amūlius occīdit, et fīliam, quam Vestālem **virginem** facit. Nam nūllus virginem Vestālem uxōrem dūcit: nōn licet. Vestālis virgō numquam coniugem habēre potest.

Propter hoc Amūlius putat sē semper rēgem esse posse. Sed Mārs est deus: Mārs Rhēam Silviam uxōrem dūcit. Rhēa Silvia, ut omnēs scītis, est virgō illa quam Amūlius timet. Silvia geminōs parit, quōs Rōmulum et Rēmum appellat.

Amūlius autem, rēx malus, puerōs in Tiberim dēicit. Sed nunc fluvius ultrā rīpās fluit. Deinde refluit, et Rōmulum et Remum siccōs relinquit. Nātūra geminōs cūrat dōnec Faustulus pāstor eōs capit. Uxor duōs puerōs īnstituit, quī, ubi virī sunt, discunt Numitōrem esse avum suum. Amūlium interficiunt, Numitōrem rēgem faciunt, urbem suam prope Tiberim condunt, quam Rōmam vocāmus. Iam hanc fābulam habētis.