**Přivlastňovací pád ´s**

Přivlastňovací pád používáme tehdy, když chceme vyjádřit, že něco někomu patří, jen pro **životná podstatná jména** (tedy když něco patří nějakému člověku).

Přivlastňovací pád vytvoříme tak, že za podstatné jméno přidáme **apostrof + s**

**Peter's car**
**a student's book**

V množném čísle (patří-li nějaká věc více lidem) podstatných jmen (končící na -s) se už nepřidává další -s, přidá se pouze apostrof:

**my parents' house**
**students' books**

Jedná-li se o podstatné jméno, které v množném čísle -s nemá (množné číslo tvoří nepravidelně), v přivlastňovacím pádu ho mít bude, stejně jako v jednotném čísle:

**children's room**

Pro výslovnost koncovky přivlastňovacího pádu platí úplně stejná pravidla, jako pro výslovnost koncovky -s v množném čísle. Končí-li tedy podstatné jméno na sykavku (s, z, š, ž, č, dž), koncovka se vyslovuje jako / ɪz/.

James**'s** car / dʒeɪmsɪz kɑ:  / - Jamesovo (Jakubovo) auto
Mitch**'s** wife / mɪtʃɪz waɪf  / - Mitchova manželka

Přivlastňovací pád lze teoreticky použít i několikrát za sebou, ale mohlo by se stát, že potom taková fráze bude příliš složitá:

*my father's friend's daughter* - dcera kamaráda mého táty

Pozor

Další použití apostrofu + s :

My father**'s** a policeman.   = IS
My father**'s** got a new car.   = HAS
My father**'s** boss is stupid.   = přivlastňovací pád

Z věty byste vždy měli poznat, co ono 's znamená, ať již z kontextu a dle významu, nebo podle stavby věty (např. ve třetím příkladu by se nemohlo jednat ani o IS ani o HAS, protože věta už jedno sloveso *být* má).