Dopełniacz odpowiada na pytania: kogo? czego?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **DOPEŁNIACZ**  **LICZBA POJEDYNCZA** | |
| **PRZYMIOTNIK**  **jakiego? jakiej? jakiego?** | **RZECZOWNIK**  **kogo? czego?** |
| **[m]  żywotny** | Nie lubię    Nie chcę | mojego    czarnego  polskiego | brata.  kota. |
| **[m] nieżywotny** | Nie lubię  Nie chcę | ciemnego  zimnego  polskiego | chleba.  soku. |
| **[f]** | Nie lubię  Nie chcę | zielonej  starej  polskiej | herbaty.  książki. |
| **[n]** | Nie lubię  Nie chcę | jasnego  nowego  polskiego | piwa.  auta. |

Rzeczowniki nieżywotne czasami mają w dopełniaczu końcówkę -u. Nie ma reguły, która określa to jednoznacznie, ale taka sytuacja jest często, kiedy:

1. rzeczownik jest jednosylabowy, np. sok-u, dom-u ALE: ser-a, chleb-a

2. rzeczownik jest zapożyczony, np. bar-u, pub-u, termometr-u, telefon-u, weekend-u,  ALE: komputer-a, laptop-a

3. rzeczownik nazywa środek transportu: np. samochod-u, autobusu-u, tramwaj-u, pociąg-u, statk-u

4. rzeczownik nazywa dzień tygodnia: np. poniedziałk-u, wtork-u, czwartk-u, piątk-u

5. rzeczownik kończy się na -izm, -yzm, np. komunizm-u, faszyzm-u

6. rzeczownik jest niepoliczalny: np.: ryż-u, makaron-u

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **DOPEŁNIACZ**  **LICZBA MNOGA**  **(rzeczowniki i przymiotniki niemęskoosobowe)** |
| **PRZYMIOTNIK**  **jakiego? jakiej? jakiego?** | **RZECZOWNIK**  **kogo? czego?** |
| **[m]** | Nie lubię    Nie chcę | tych niemiłych  tych hiszpańskich | panów.  pomidorów. |
| **[f, n]** | Nie lubię  Nie noszę | nieświeżych  długich | jajek.  spódnic. |

Uwaga: Jeżeli w rzeczowniku liczby mnogiej rodzaju żeńskiego lub nijakiego w zakończeniu tematu występują dwie spółgłoski, to między nimi wstawiamy samogłoskę - e np.: jajko - jajek, sukienka - sukienek, jabłko - jabłek, gruszka - gruszek. Rzeczowniki te mają w dopełniaczu tzw. końcówkę zero (brak końcówki). Końcówka zero występuje też w rzeczownikach, które w mianowniku mają końcówkę -o, -e, -a lub -i. Np. jajko - jajek, spotkanie - spotkań, cytryna - cytryn, pani - pań.

Funkcje dopełniacza:

Podstawową funkcją dopełniacza jest negacja biernika.

|  |  |
| --- | --- |
| **BIERNIK**  **kogo? co?** | **DOPEŁNIACZ**  **kogo? czego?** |
| **Kogo masz?**  Mam starszego brata.  Mam małą siostrę.  **Co jesz?**  Jem ciemny chleb i żółty ser.  **Co lubisz?**  Lubię żółty ser.  **Co pijesz?**  Piję zieloną herbatę, zimny sok i duże piwo. | **Kogo nie masz?**  Nie mam starszego brata.  Nie mam małej siostry.  **Czego nie jesz?**  Nie jem ciemnego chleba i żółtego sera.  **Czego nie lubisz?**  Nie lubię żółtego sera.  **Czego nie pijesz?**  Nie piję zielonej herbaty, zimnego soku i dużego piwa. |

Jeśli dwa rzeczowniki stanowią jedną, zintegrowaną informację, drugi rzeczownik ma zawsze formę dopełniacza i może mieć charakter:

* posesywny (wskazuje właściciela), np. książka taty, dom babci, gabinet dyrektora (czyj? czyja? czyje?)
* partytywny (wskazuje część jakiejś całości), np. kawałek banana, szklanka soku, talerz zupy (ile?)
* deskryptywny (drugi rzeczownik opisuje pierwszy), np. ból gardła, szkoła pisania po polsku, koncert muzyki renesansowej (czego? jaki? jaka? jakie?)

We wszystkich wskazanych przykładach odmieniamy tylko pierwszy rzeczownik, drugi ma zawsze formę dopełniacza, np:

Nie widziałem książki taty.

Remontujemy dom babci.

Idę do gabinetu dyrektora.

Niektóre czasowniki takie jak np.: *życzyć, szukać, potrzebować, słuchać, uczyć się*  wymagają użycia dopełniacza, np.:

Uczyć się języka polskiego.

Słuchać muzyki rockowej.

Dopełniacza używamy także po przyimkach: *obok, bez, od, do, z (skąd?), naprzeciwko, dla*np.:

Szkoła znajduje się obok banku.

Jestem z Polski.

Piję kawę bez cukru.

<http://www.popolskupopolsce.edu.pl/pogotowie-jezykowe>