**Číslovky**

V případě řadových číslovek se buď skloňují všechny komponenty (podle tvrdých nebo měkkých adjektiv), např. 368. – třístý šedesátý osmý, třístého šedesátého osmého…, nebo pouze desítky a jednotky: 368. – tři sta šedesátý osmý, tři sta šedesátého osmého… Nezapomeňte, že za řadovými číslovkami se píše tečka.

Druhové číslovky (*dvojí, trojí, čtverý*) se skloňují podle vzoru *jarní* a *mladý*. V nominativu a akuzativu plurálu mají druhové a souborové číslovky *dvoje, troje, čtvery*… rovněž jmenné tvary. Jmenných tvarů těchto číslovek se užívá ve spojení s podstatnými jmény pomnožnými (*troje dveře*), hromadnými (*dvoje loďstvo*) a abstraktními (*dvoje sny*) ve významu číslovek základních. Všimněte si rozdílu mezi spojením *dvoje cigarety* (= dvě krabičky nebo dva kartony cigaret) a *dvojí cigarety* (= dva druhy cigaret), *troje dveře* (= tři kusy dveří) a *trojí dveře* (= tři druhy dveří). Některé tvary druhových číslovek jsou ustrnulé, frazeologizované, např. *čtvero ročních období*, *devatero řemesel*, *desatero přikázání*.

Číslovky neurčité můžeme skloňovat jako číslovky základní. Je-li uváděn počítaný předmět (*málo práce*), má číslovka málo v genitivu singuláru podobu *mála*, jinak je nesklonná. Číslovka *málo* se však může substantivizovat, v tom případě se skloňuje podle vzoru *město* (*jeden z mála; měl na mále; spokojí se s málem*). Číslovky *mnoho, kolik, několik, tolik* mají v gen., dat., lok. a inst. koncovku -a (*mnoha*). Číslovky *málo, mnoho, kolik, tolik* se spojují s počitatelnými i nepočitatelnými výrazy (*málo lidí, málo písku*), číslovka *několik* se spojuje pouze s výrazy počitatelnými. Číslovky neurčité řadové a druhové mají stejnou deklinaci jako vzor *mladý*, ostatní jsou nesklonné.