**ZNAČENJE I UPOTREBA PADEŽA**

Različiti oblici jedne iste imenice, odnosno bilo koje imenske riječi, nazivaju se padeži. Oni se upotrebljavaju za označavanje različitih odnosa u rečenici.

Mijenjajući svoj oblik u rečenici, imenica/imenska riječ čuva svoje osnovno značenje. U rečenici ima mnogo više odnosa nego što ima padežnih oblika, pa isti padežni oblik može imati različita značenja, odnosno može iskazivati više odnosa.

U crnogorskom jeziku ima dva nezavisna (**nominativ** i **vokativ**) i pet zavisnih, pravih padeža, i to:

***genitiv,***

***dativ,***

***akuzativ,***

***instrumental,***

***lokativ***.

Oni se ne mogu upotrebljavati van rečenice. Kada se jedan isti padežni oblik upotrebljava za označavanje više odnosa - za njihovo razlikovanje uzimaju se prema pravilu pomoćne riječi u rečenici - prijedlozi (***idem kući, nalazim se u kući***).

Jedan isti padež u crnogorskom jeziku može imati više značenja i može se upotrebljavati bez prijedloga i s prijedlozima (***došao je od tvoje škole - to se tiče tvoje škole***).

**NEZAVISNI PADEŽI**

**NOMINATIV**

Nominativ je padež u kome stoji ime pokretača i vršioca glagolske radnje, nosioca stanja i osobine:

***Žali Janko brata jedinoga.***

***Marko i Zoran idu u školu.***

***Tamni oblaci prekrili su nebo***.

U rečenici nominativ može biti:

* **SUBJEKAT**- ***Milena čita knjigu.***
* **IMENSKI DIO PREDIKATA - *Oni su bili ratnici.***
* **ATRIBUT** - ***Tamni oblaci se nadvili nad gradom***.
* **APOZICIJA** - ***Marko i Milena, njegova djeca, odlični su učenici***.

Nominativ se javlja i u funkciji nerazvijenih rečenica - formalno nepotpunih i iskaza:

***Ko je stigao? - Jovan;***

***Šta se čuje? - Kiša;***

***Požar!***

***Poplava!***

***Potop!***

***Razbojnici***! i sl.

**VOKATIV**

* Vokativ je padež koji se upotrebljava za dozivanje ili skretanje pažnje nekome na nešto, najčešće na sadržaj rečenice:

***Studenti, vaša je obaveza da učite***.

***Kazuj, kujo Stari Vujadine, kazuj more družinu ostalu.***

***Uzmite to, ljudi***.

***Braćo moja, ne dozvolite neprijatelju da udje u našu zemlju***.

* Vokativ ne stoji u tijesnoj vezi sa rečeničnim djelovima, pa se zato im odvaja od njih zarezom. Kada je vokativ naročito naglašen, poslije njega se stavlja uzvičnik:

***Ljudi! Neprijatelj napada***.

* Vokativ se upotrebljava i umjesto nominativa u funkciji subjekta. Takva upotreba vokativa je u narodnoj poeziji kako bi se ostvario potreban broj slogova u stihu. To je, stoga, samo formalno vokativ i zato se i ne odvaja zarezom:

***Vino pije Kraljeviću Marko.***

***Poranio Starina Novače***.