VOKATIV JEDNINE IMENICA I VRSTE

 1. Imenice čija se osnova završava nenepčanim suglasnikom u obliku vokativa jednine imaju nastavak -e: jelen-e, brat-e, grad-e, Milan-e.

 2. Imenice muškog roda čija se osnova završava prednjonepčanim suglasnikom u obliku vokativa jednine imaju nastavak -u: mladić-u, zmaj-u, Miloš-u (i Miloše), vozač-u, konj-u, prijatelj-u.

 3. Imenice muškog roda čija se osnova završava sonantom r u obliku vokativa jednine mogu imati ili -e ili -u, što znači da su književnojezički oblici i ribar-e i ribar-u, poštar-e i poštar-u, gospodar-e i gospodar-u.

 4. S obzirom na navedena pravila u književnom jeziku postoji i jedan broj riječi koje uzimaju jedan od ova dva nastavka i po drugim kriterijumima:

 a) Tako će imenice na sonant r imati samo -e u vokativu jednine: car-e, Lazar-e; dok će neke imenice na c, z imati samo -u: Francuz-u, konjic-u.

 Isto tako samo -u u vokativu jednine imaju imenice sa završetkom -ak (nepostojanim a), ako se ispred njega nalaze suglasnici č, ć, t, d, s, z, š, ž: mačku, patku, pretku, gusku.

 b) Neke imenice imaće u vokativu jednine oblik nominativa jednine. Osim imenica tipa striko, Pavle, Marko takav vokativ imaju i imenice: tetak, bratac.

FONETSKE ALTERNACIJE U VOKATIVU JEDNINE IMENICA I VRSTE

 1. Zadnjonepčane suglasnike k, g, h ispred nastavka -e zamjenjuju njihovi prednjonepčani alternanti č, ž, š: učenik – učeniče, drug – druže, duh – duše

 Takođe i c i z: lovac/lovče, knez/kneže.

 2. Nepostojano a se gubi iz vokativa jednine: lovac – lovče, pas – psu.

 3. Alternacije dobijene jednačenjem suglasnika javljaju se poslije gubljenja nepostojanog a: vrabac – vrabče – vrapče; kosac – kosče – košče.

 Ovo su primjeri gdje uočavamo asimilaciju suglasnika po zvučnosti (b : p), odnosno i asimilaciju suglasnika po mjestu tvorbe (s : š).

 4. Da bi se izbjegle glasovne promjene vokativ jednine imena stranog porijekla u mnogim slučajevima ovaj padež ostaje jednak nominativu jednine: Bah, Džek, Abdulah, Baruh;

 Ili se gradi dodavanjem nastavka -u: Bahu, Džeku, Abdulahu, Baruhu.

INSTRUMENTAL JEDNINE IMENICA I VRSTE

 Instrumental jednine imenica I vrste ima nastavak za koji je karakteristična alternacija vokala -o/-e, pa je taj nastavak ili -om ili -em.

 1. Kod imenica srednjeg roda vokal u nastavku instrumentala jednine uvijek je jednak vokalu koji je završetak nominativa jednine:

 Nominativ jednine: selo jezero krilo rebro

 Instrumental jednine: selom jezerom krilom rebrom

 Od:

 Nominativ jednine: more proljeće pruće

 Instrumental jednine: morem proljećem prućem

 2. Kod imenica muškog roda raspodjela nastavaka -om/-em je složenija. Po pravilu:

 a) Nastavak imenica čija se osnova završava nenepčanim suglasnikom biće -om: zubom, drugom, učenikom.

 b) Nastavak imenica čija se osnova završava prednjonepčanim suglasnikom biće -em: kraljem, vozačem, Milošem.

 3. Ova raspodjela međutim postaje složenija djelovanjem disimilacije (razjednačavanje) samoglasnika:

 a) Oblici instrumentala jednine na -om nalaze se I iza prednjonepčanih suglasnika osnove: ježom, keljom, hmeljom, kejom, padežom, krečom, Bečom;

 jer se u slogu koji neposredno prethodi nastavku instrumentala nalazi vokal e.

 b) Iza prednjonepčanih suglasnika osnove u imenicama uvijek će biti -em: nožem, Milošem, Njegošem;

 jer se u slogu koji se nalazi neposredno prije nastavka nalazi vokal -o.

 4. Osnove na tvrde prednjonepčane suglasnike č, ž, š, na suglasničke grupe št, žd, na sonant r, kao i osnove sa više od 3 sloga, bez obzira na to što se završavaju mekim prednjonepčanim suglasnikom, pa i bez obzira na to što se u slogu ispred nastavka nalazi vokal -e, mogu imati nastavak instrumentala jednine -om i -em, dajući tako tzv. morfološke dublete u književnom jeziku: vozačem/vozačom, bičem/bičom, košarkašem/košarkašom, pužem/pužom, prištem/prištom, voždem/voždom, sekretarem/sekretarom, pastirem/pastirom, učiteljem/učiteljom, neprijateljem/neprijateljom.

 Takve dublete dopuštaju neke osnove na c: stricem/stricom; i na z: mrazem/mrazom;

 ukoliko princip disimilacije ne nametne samo jedan nastavak: ocem, zecom.

 5. a) Imenice muškog roda na -e u instrumentalu jednine imaju nastavak -em, ukoliko im se osnova završava prednjonenepčanim suglasnikom: Miloje – Milojem; i nastavak -om, ukoliko im se osnova završava nenepčanim suglasnikom: Pavle – Pavlom.

 b) Imenice muškog roda na -o imaće u instrumentalu jednine nastavak -om, bez obzira na to koji im je osnovinski suglasnik: Vojo – Vojom, striko – strikom.