Вокатив

1. Назив вокатив преузели смо из латинског језика, у којем он гласи vocativus. Због значења те речи на латинском, овај падеж можемо назвати и :

 падеж порекла

 падеж дозивања

 падеж даривања

**2. Која опција се односи на вокатив?**

 Ко? Шта?

 О коме? О чему?

 Хеј!

 Кога? Шта?

**3. Именице у вокативу немају посебну службу у реченици?**

 тачно нетачно

**4. Вокатив се у писању обавезно одваја запетама и то са обе стране?**

 нетачно тачно

**5. Вокатив је:**

 четврти падеж пети падеж шести падеж седми падеж

**6. Вокатив је независан падеж, зато што уз њега не иду предлози?**

 тачно нетачно

**7. У којим реченицама су именице у вокативу?**

 Момци су лепо васпитани.

 Момци, помозите другарицама да унесу кофере.

 Викинзи су били врло јаки и храбри.

 Викинзи, спустите оружје поред врата.

**8. Понекад у нашим народним песмама вокатив има службу субјекта. (Вино пије Краљевићу Марко)**

 тачно

 нетачно

**9. Код тросложних и вишесложних женских имена, вокатив је исти као и номинатив, осим код имена која се завршавају на -ица:**

 тачно

 нетачно

**10. Код двосложних имена код свих акцената вокатив је исти као номинатив, осим код имена са дугосилазним акцентом на првом слогу.**

 тачно

 нетачно

11. У којим примерима је правилно употребљен вокатив, код женских имена?

 (Хеј) Мајо, Саро, Даро, Јано, Ево, Нено, Срно, Саро, Лено, Ларо!

 (Хеј) Маја, Сара, Дара, Јана, Ева, Нена, Срна, Сара, Лена, Лара!

 (Хеј) Ана, Ена, Ема, Лела, Мина, Мима, Мила, Ања, Сања, Дуња, Гала, Леа, Теа!

 (Хеј) Ано, Ено, Емо, Лело, Мино, Мимо, Мило, Ањо, Сањо, Дуњо, Гало, Лео, Тео!

**12. У којим примерима је именица у вокативу?**

 Наставнице су лепо објасниле.

 Наставнице, лепо сте објаснили!

 Не брини, другарице, они ће доћи!

 Не брини, другарице ће ти доћи.