NOMINATIV MNOŽINE IMENICA I VRSTE

 Nominativ množine imenica muškog roda na suglasnik dobija se gramatičkim nastavkom -i, s tim što su vidljiva dva tipa:

1.Tip sa umetkom (obično kod jednosložnih imenica) -ov-/-ev-, između osnove i nastavka: grad – gradovi, stan – stanovi, prag – pragovi // panj – panjevi, muž – muževi, ključ – ključevi;

a) sa umetkom -ov- iza nenepčanih suglasnika;

 b) sa umetkom -ev- iza prednjonepčanih suglasnika, i iza c, z, s (vicevi, mrazevi, nosevi) iza kojih je i infiks -ov- u mnogim drugim slučajevima (vozovi, klasovi).

2. Tip bez umetka:

 Mrav – mravi, prst – prsti, lanac – lanci, učitelj – učitelji, vojnik – vojnici, učenik – učenici, prozor – prozori.

 Mnoge imenice imaju i dubletne oblike: vukovi/vuci, znakovi/znaci, paukovi/pauci, lišajevi/lišaji.

 3. Imenice sa osnovnim oblikom na -in: Podgoričanin, Cetinjanin, Srbin, čobanin oblike množine grade dodavanjem gramatičkog nastavka -i na okrnjenu osnovu koja se dobija odbacivanjem morfeme -in (Podgoričani, Cetinjani, Srbi, čobani).

FONOLOŠKE ALTERNACIJE U NOMINATIVU MNOŽINE

a)Zadnjonepčani suglasnici k, g, h zamjenjuju se svojim zubnim alternantimac, z, s:učenik – učenici, kovčeg – kovčezi, orah – orasi.

 b) U obličkom umetku koji dolazi ispred gramatičkih nastavaka množine alterniraju vokali o i e – zavisno od suglasnika osnove: zid – zidovi, muž – muževi.

 v) Osnoves nepostojanim -a alterniraju s osnovama ø-og vokala, tj. gube se: lovac – lovci, lakat – laktovi.

GENITIV MNOŽINE IMENICA I VRSTE

 1.Genitiv množine i muškog i srednjeg roda gradi se sa nastavkom -а (dugim vokalom), a karakteriše ga i dugi prethodni slog: učenīkа, pôljа, sêlа.

 2. Imenice muškog roda s nepostojanim -a u osnovi: borac, čitalac, koje se se gubi u većini zavisnih padeža, u genitivu množine ponovo se uspostavlja: boraca, čitalaca.

 3. Kod imenica koje proširuju osnovu umetkom -ov-/-ev- i genitiv množine je bez nepostojanog -a: vjetar (vjetra, vjetru…), vjetrova.

 4. Genitiv množine s nepostojanim -a imaju imenice stranog porijekla s grupom suglasnika na kraju osnove, ako na kraju te grupe stoji suglasnik -t:

objekat (objekta, objektu…) – objekata//patent (patenta, patentu…) – patenata.

 5. Ukoliko se grupa suglasnika završava nekim drugim suglasnikom neće se razdvajati: sufiks – sufiksa, parking – parkinga.

 6. Imenice srednjeg roda sa osnovom koja se završava grupom od dva suglasnika,

u genitivu množine razdvojeni su nepostojanim vokalom -a:

 jutro – jutara, jedro – jedara, sedlo – sedala, klupko – klubaka, rebro – rebara.

 7. Ako suglasničku grupu čini strujni suglasnik na prvom, a praskavi ili sliveni na drugom mjestu, genitiv množine je opet bez nepostojanog vokala -a:

 mjesto – mjestа, gnijezdo – gnijezdа.

 8. Jedan broj imenica muškog i srednjeg roda ima i drugačije oblike genitiva množine:

 a) oko/oči – očiju, uho/uši – ušiju;

 b) Supletivna množina imenice čovjek/ljudi – genitiv množine: ljudī;

 v) Genitiv množine imenica: prst, nokat, gost glasi: prstiju, noktiju, gostiju; naporedo sa dubletnim oblicima: prstа/prstī, gostа/gostī,noktī/nokаtа.

 g) Imenice: mjesec, minut, sat, sekund imaju genitiv množine: mjesecī, minutī, satī, sekundī; pored toga što neke od ovih imenica mogu imati genitiv množine i na -a: mjesecа, minutа.