IMENICE III VRSTE

 Po III imeničkoj vrsti mijenjaju se imenice koje se u nominativu jednine završavaju na -a. Kao što pokazuje kongruentni atribut uz njih (dobra žena, dobar sudija) one su ženskog i muškog roda, ali bez obzira na razliku u prirodnom rodu imaju isti oblik promjene.

Ženski rod

 Jednina Množina

 N. žen – a N. žen – e

 G. žen – e G. žen –а

 D. žen – i D. žen – ama

 A. žen – u A. žen – e

 V. žen – o V. žen – e

 I. žen – om I. žen – ama

 L. žen – i L.žen – ama

Muški rod

 Jednina Množina

 N. sudij – a N. sudij – e

 G. sudij – e G. sudij –а

 D. sudij – i D. sudij – ama

 A. sudij – u A. sudij – e

 V. sudij – o V. sudij – e

 I. sudij – om I. sudij – ama

 L. sudij – i L.sudij – ama

VOKATIV JEDNINE IMENICA TREĆE VRSTE

 Vokativ jednine nekih imenica III vrste ima i drugačije završetke:

 a) Višesložne imenice na -ica, umjesto -o, imaju nastavak -e: učiteljice, nastavnice, Zorice.

 b) Dvosložne imenice sa istim završetkom (-ica) imaju u vokativu jednine nastavak -o: ptico.

 c) Višesložna lična imena, pa i mnoga dvosložna– bilo ženska, bilo muška– najčešće imaju oblik nominativa jednine u službi vokativa (sinkretizam): Marija! Jovanka! Nikola! Ona se tako razlikuju od dvosložnih ličnih imena koja najčešće imaju nastavak -o: Zoro! Stano! iako ima takvih imena i sa oblikom koji je jednak nominativu: Branka!

 d) Imenice kao što su Francuska, Engleska, Raška i sl., koje su postale od pridjeva, imaju oblik vokativa jednak nominativu.

 e) Imenice prirodnog muškog roda na -a sa značenjem imaoca zanimanja ili zvanja imaju dubletni oblik vokativa jednine (-a/-o): sudija/sudijo, vladika/vladiko, buregdžija/buregdžijo.

 f) Imenice sa značenjem srodnika, muškog ili ženskog, u vokativu jednine imaju dubletni oblik (-a/-o): strina/strino, baba/babo; s tim što se u gramatikama konstatuje pretežna upotreba prvog oblika (strina, baba).

GENITIV MNOŽINE IMENICA III VRSTE

 Genitiv množine imenica III vrste ima sljedeće oblike:

 a) Sa nastavkom -ā koji se dodaje na jednosložnu osnovu ili na osnovu koja se završava jednim suglasnikom: ženā, sudijā, učiteljicā, pticā, kućā.

 b) Sa nastavkom -ā koji se dodaje na osnovu koja se završava grupom suglasnika, a ona se u genitivu množine razbija nepostojanim vokalom -a:

 djevojka – djevojakā, zemlja – zemaljā, ovca – ovacā, bitka – bitakā, pripovijetka – pripivjedakā.

 c) Sa nastavkom -а koji se dodaje na osnovu koja se završava grupom suglasnika -st, -zd, -št, -šć, -žđ, -šč, ždž koji se ne razbijaju nepostojanim -a:

 lasta – lastā, zvijezda – zvijezdā, bašta – baštā, gošća – gošćā.

 d) Sa nastavkom -ī koji se dodaje na osnovu koja se završava grupom suglasnika:

 prijetnja – prijetnjī, radnja – radnjī, lopta – loptī, molba – molbī, konzerva – konzervī.

 Mnoge od ovih imenica javljaju se sa dubletnim nastavcima -ā / -ī:

 kretnjа / kretnjī, smetnjа / smetnjī, olovakа / olovkī, bitakа / bitkī.

 e) Sa nastavkom -u koji se dodaje na osnovu imenica: ruka, noga, sluga…, koji je u stvari nekadašnji oblik dvojine: rukū, nogū, slugū.