**3. lekce**

**Skloňování maskulin na -ος, -ας, -ης**

Singulár

nom. **ο** **-ος** γιατρ**ός** **-ας** άντρ**ας** **-ης** ναύτ**ης**

gen. **του** **-ου** γιατρ**ού** **-α** άντρ**α** **-η** ναύτ**η**

ak. **το(ν)** **-ο** γιατρ**ό** **-α** άντρ**α** **-η** ναύτ**η**

vok.[[1]](#footnote-1) **-ε** γιατρ**έ** **-α** άντρ**α** **-η** ναύτ**η**

Plurál

nom. **οι -οι** γιατρ**οί**  **-ες** άντρ**ες** **-ες** ναύτ**ες**

gen. **των -ων** γιατρ**ών** **-ων** αντρ**ών** [[2]](#footnote-2) **-ων** ναυτ**ών**[[3]](#footnote-3)

ak. **τους -ους** γιατρ**ούς** **-ες** άντρ**ες** **-ες** ναύτ**ες**

vok. **-οι** γιατρ**οί**  **-ες** άντρ**ες** **-ες** ναύτ**ες**

Maskulina na **-ος**

* **Proparoxytona** (slova, která mají přízvuk na 3. slabice od konce) posouvají přízvuk na předposlední slabiku, je-li poslední slabika z historického hlediska dlouhá (ω, η, ου).
	+ genitiv singuláru: ο **ά**νθρωπος, του ανθρ**ώ**που
	+ akuzativ plurálu: ο δ**ά**σκαλος, τους δασκ**ά**λους
	+ genitiv plurálu: ο κ**ά**τοικος, των κατ**οί**κων
	+ výjimka – neplatí pro slova, která nepatří ke staré slovní zásobě, např. ο ανθόκηπος, του ανθόκηπου, των ανθόκηπων
* Některá **paroxytona** (slova s přízvukem na 2. slabice od konce) – **vlastní** jména tvoří vokativ singuláru na -ο.
	+ ο Πέτρος, Πέτρ**ο**! ο Νίκος, Νίκ**ο**! ο Αλέκος, Αλέκ**ο**! ο Γιώργος, Γιώργ**ο**!
	+ výjimka – ο γέρος, γέρ**ο**! ο θείος, θεί**ε**! θεί**ο**!

Maskulina na **-ας**

* **Proparoxytona** (slova s přízvukem na 3. slabice od konce) **posouvají v genitivu plurálu přízvuk na 2. slabiku od konce**, neboť poslední slabika je z historického hlediska dlouhá (**ω**, η, ου).
	+ ο π**ί**νακας, των πιν**ά**κων, ο φ**ύ**λακας, των φυλ**ά**κων
* **Mužské a-kmeny** typu *ταμίας* posouvají **v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabiku.**
	+ ο ταμ**ί**ας, των ταμι**ώ**ν
* **Dvouslabičná substantiva** typu *άντρας, μήνας* **mají v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabice**.
	+ ο **ά**ντρας, των αντρ**ώ**ν, ο μ**ή**νας, των μην**ώ**ν

Maskulina na **-ης**

* **Paroxytona** (slova s přízvukem na 2. slabice od konce) **posouvají v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabiku**.
	+ ο ν**αύ**της, των ναυτ**ώ**ν, ο ρ**ά**φτης, των ραφτ**ώ**ν

**Skloňování feminin na -α, -η**

Singulár

nom. **η** **-α** χώρ**α** **-η** νίκ**η**

gen. **της** **-ας** χώρ**ας** **-ης** νίκ**ης**

ak. **τη(ν)** **-α** χώρ**α** **-η** νίκ**η**

vok. **-α** χώρ**α** **-η** νίκ**η**

Plurál

nom. **οι -ες** χώρ**ες**  **-ες** νίκ**ες**

gen. **των -ων** χωρ**ών**[[4]](#footnote-4) **-ων** νικ**ών**[[5]](#footnote-5)

ak. **τις -ες** χώρ**ες** **-ες** νίκ**ες**

vok. **-ες** χώρ**ες**  **-ες** νίκ**ες**

Feminina na **-α**

* **Genitiv plurálu má přízvuk na poslední slabice.**
	+ η δουλει**ά**, των δουλει**ώ**ν, η γλ**ώ**σσα, των γλωσσ**ώ**ν, η θ**ά**λασσα, των θαλασσ**ώ**ν
* Výjimka **– neplatí** pro feminina **zakončená na *-άδα, -ίδα, -ότητα, -ύτητα*, která mají v genitivu plurálu přízvuk na 2. slabice od konce**, protože jsou výsledkem vývoje jiného starověkého deklinačního typu.
	+ η ομ**ά**δα, των ομ**ά**δων, η ελπ**ί**δα, των ελπ**ί**δων, η κοιν**ό**τητα, των κοινοτ**ή**των, η ταχ**ύ**τητα, ταχυτ**ή**των

Feminina na **-η**

* **Paroxytona** (slova s přízvukem na 2. slabice od konce) **posouvají** **v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabiku**.
	+ η ν**ί**κη, των νικ**ώ**ν, η τ**έ**χνη, των τεχν**ώ**ν
	+ výjimka – genitiv plurálu od *η φίλη* je *των φιλαινάδων*
* Proparoxytona (slova s přízvukem na 3. slabice od konce), která většinou nepocházejí ze staré slovní zásoby, nemají genitiv plurálu.
	+ η άνοιξη, -

**Skloňování neuter na -ο, -ι, -μα**

Singulár

nom. **το** **-ο** βιβλ**ίο** **-ι** παιδ**ί** **-μα** γράμ**μα**

gen. **του** **-ου** βιβλ**ίου** **-ιού** παιδ**ιού** **-ματος** γράμ**ματος**

ak. **το** **-ο** βιβλ**ίο** **-ι** παιδ**ί** **-μα** γράμ**μα**

vok. **-ο** βιβλ**ίο** **-ι** παιδ**ί** **-μα** γράμ**μα**

Plurál

nom. **τα -α** βιβλ**ία**  **-ια** παιδ**ιά** **-ματα** γράμ**ματα**

gen. **των -ων** βιβλ**ίων** **-ιών** παιδ**ιών** **-μάτων** γραμ**μάτων[[6]](#footnote-6)**

ak. **τα -α** βιβλ**ία** **-ια** παιδ**ιά** **-ματα** γράμ**ματα**

vok. **-α** βιβλ**ία**  **-ια** παιδ**ιά** **-ματα** γράμ**ματα**

Neutra na **-ο**

* **Proparoxytona** (slova s přízvukem na 3. slabice od konce) **posouvají přízvuk na předposlední slabiku, je-li poslední slabika z historického hlediska dlouhá** (ω, η, ου).
	+ genitiv singuláru – το γυμν**ά**σιο, του γυμνασ**ί**ου
	+ genitiv plurálu – το **ά**λογο, των αλ**ό**γων
	+ výjimka – naplatí pro slova, která nepatřila ke staré slovní zásobě, např. το σ**ί**δερο, του σ**ί**δερου, το σ**ύ**ννεφο, του σ**ύ**ννεφου

Neutra na **-μα**

* **V genitivu plurálu se přízvuk posouvá na 2. slabiku od konce**, protože poslední slabika je z historického hlediska dlouhá.
	+ Το γρ**ά**μμα, των γραμμ**ά**των, το δ**έ**μα, των δεμ**ά**των
* **Přízvuk může být nejdál na 3. slabice od konce!**
	+ genitiv singuláru – το **ά**γαλμα, του αγ**ά**λματος
	+ nominativ singuláru – το **ύ**φασμα, τα υφ**ά**σματα
1. **Vokativ nemá člen!** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Dvouslabičná substantiva** na **-ας** typu *άντρας, μήνας* **zachovávají v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabice**, jak tomu bylo ve staré řečtině. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Paroxytona maskulina** (slova s přízvukem na 2. slabice od konce) na **-ης posouvají v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabiku**. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Genitiv plurálu feminin na -α má přízvuk na poslední slabice.**  [↑](#footnote-ref-4)
5. **Paroxytona feminina** (slova s přízvukem na 2. slabice od konce) na **-η posouvají v genitivu plurálu přízvuk na poslední slabiku.**  [↑](#footnote-ref-5)
6. **V genitivu plurálu se přízvuk posouvá na 2. slabiku od konce**, protože poslední slabika je z historického hlediska dlouhá. [↑](#footnote-ref-6)