**PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ**

Přítomný prostý čas (present simple) je jeden z nejzákladnějších gramatických jevů. Používáme ho pro pravidelné činnosti, zvyky, rutiny, stálé pravdy, fakta apod. (rozšíření této látky viz Statická slovesa).

**Kladné tvary** se tvoří jednoduše – všechny tvary se rovnají infinitivu, kromě 3. osoby jednotného čísla, která přidává -s (případně -es).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| + | **work** - pracovat | **live** - bydlet, žít |
| 1. os. j. č. | I **work** *(pracuji)* | I **live** *(bydlím)* |
| 2. os. j. č. | you **work** *(pracuješ)* | you **live** *(bydlíš)* |
| 3. os. j. č.. | he/she/it **works***(pracuje)* | he/she/it **lives** *(bydlí)* |
| 1. os. mn. č. | we **work** *(pracujeme)* | we **live** *(bydlíme)* |
| 2. os. mn. č. | you **work** *(pracujete)* | you **live** *(bydlíte)* |
| 3. os. mn. č. | they **work** *(pracují)* | they **live** *(bydlí)* |

Příklady ve větách:

I work in Prague. – Pracuji v Praze.

You live with your parents. – Bydlíš s rodiči.

We live in France. – Žijeme ve Francii.

They go to school every day. – Každý den chodí do školy.

He travels around Europe every year. – Každý rok cestuje po Evropě.

My dad loves pizza. – Táta má rád pizzu.

Petra gets up at 10 every day. – Petra vstává každý den v 10 hodin.

Pravopis a výslovnost ve třetí osobě jednotného čísla:

1) Slova končící na sykavky (-S, -X, -SH, -CH) přidávají ve třetí osobě jednotného čísla koncovku -es, které vyslovujeme [-iz]

watch – he watches

relax – he relaxes

kiss – she kisses

Koncovku -es přibírají i slovesa končící na -o:

go – he goes [gəuz]

do – she does [daz]

2) U slov končících na -y, kterému předchází souhláska, dochází ve třetí osobě ke změkčení -y na -i a následuje koncovka -es:

study – she studies

fly – he flies

**Záporné tvary** se tvoří trochu složitěji. Na rozdíl od sloves „být“ či „mít“, kde se zápor tvoří pouhým přidáním záporky „not“ (is not, are not, have not got), u prostého času významových sloves toto nelze. Musíme využít pomocné sloveso „do“, ke kterému přidáme záporku „not“ – vzniknout nám tak tvary „do not“ (zkráceně „don’t) a „does not“ (zkráceně doesn’t). Tento tvar bude **ve všech osobách** následován infinitivem významového slovesa (rozšíření této látky viz Příslovce frekvence)

! Pozor u slovesa „have“. Pokud je používáno s částicí „got“ (pouze k vyjádření vlastnictví – majetek, rodina, vzhled, nemoci, problémy, čas), tvoří se zápor pouze přidáním záporky „not“ za tvar „have“. V případě použití slovesa bez „got“ – ať už pro vyjádření vlastnictví či jiných významů, chová se sloveso „have“ jako kterékoli jiné významové sloveso, a tudíž pro něj platí výše zmíněná pravidla pro tvorbu záporných tvarů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | **work** - pracovat | **live** - bydlet, žít |
| 1. os. j. č. | I **don’t** work *(nepracuji)* | I **don’t** live *(nebydlím)* |
| 2. os. j. č. | you **don’t** work *(nepracuješ)* | you **don’t** live *(nebydlíš)* |
| 3. os. j. č.. | he/she/it **doesn‘t** work *(nepracuje)* | he/she/it **doesn‘t** live  *(nebydlí)* |
| 1. os. mn. č. | we **don’t** work *(nepracujeme)* | we **don’t** live *(nebydlíme)* |
| 2. os. mn. č. | you **don’t** work *(nepracujete)* | you **don’t** live *(nebydlíte)* |
| 3. os. mn. č. | they **don’t** work *(nepracují)* | they **don’t** live *(nebydlí)* |

Příklady ve větách:

I don't live in Prague. – Nebydlím v Praze

We don't understand. – Nerozumíme.

You don't know the right answer. – Neznáš správnou odpověď.

I don't work on Sundays. – O nedělích nepracuji.

My children don't go to school. – Moje děti nechodí do škloly.

Mark doesn't travel much. – Marek moc necestuje.

She doesn't love you. – Nemiluje tě.

**Tázací tvary** se opět tvoří trochu složitěji. Na rozdíl od sloves „být“ či „mít“, kde se otázka tvoří pouhým přehozením podmětu a přísudku (he is – is he?, he has got – has he got?), u prostého času významových sloves toto nelze. Musíme opět **ve všech osobách** využít pomocné sloveso „do“, či „does“ (ve 3. os. jednotného čísla) a infinitiv významového slovesa. U otázky zjišťovací (odpovídáme ano/ne) je pomocné sloveso „do“/„does“ ve větě na prvním místě. V případě otázky doplňovací (odpovědí je konkrétní informace) stojí na prvním místě tázací zájmeno a po něm následuje pomocné sloveso „do“/„does“. V krátké odpovědi uvádíme pouze pomocné sloveso, ne významové!! – Does she work? – Yes, she does. (~~Yes, she works.~~)

! Pozor u slovesa „have“. Pokud je používáno s částicí „got“ (pouze k vyjádření vlastnictví – majetek, rodina, vzhled, nemoci, problémy, čas), tvoří se otázka pouze přehozením podmětu a přísudku. V případě použití slovesa bez „got“ – ať už pro vyjádření vlastnictví či jiných významů, chová se sloveso „have“ jako kterékoli jiné významové sloveso, a tudíž pro něj platí výše zmíněná pravidla pro tvorbu otázky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ? | **work** - pracovat | **krátká odpověď** |
| 1. os. j. č. | Do I work? *(Pracuji?)* | Yes, you do. *(Ano, pracuješ.)*  No, you don’t. (*Ne, nepracuješ.)* |
| 2. os. j. č. | Do you work? *(Pracuješ)* | Yes, I do. *(Ano, pracuji.)*  No, I don’t. *(Ne, nepracuji.)* |
| 3. os. j. č.. | Does he/she/it work? *(Pracuje?)* | Yes, he/she/it does. *(Ano, pracuje.)*  No, he/she/it doesn’t. *(Ne, nepracuje.)* |
| 1. os. mn. č. | Do we work? *(Pracujeme?)* | Yes, you do. *(Ano, pracujete.)*  No, you don’t. *(Ne, nepracujete.)* |
| 2. os. mn. č. | Do you work? *(Pracujete?)* | Yes, we do. *(Ano, pracujeme.)*  No, we don’t. *(Ne, nepracujeme.)* |
| 3. os. mn. č. | Do they work? *(Pracují ?)* | Yes, they do. *(Ano, pracují.)*  No, they don’t. *(Ne, nepracují.)* |

You speak English. Do you speak English?

They go to work. - Do they go to work?

She speaks English. - Does she speak English?

He goes to work. - Does he go to work?

Where do you live? → Kde bydlíš?

Where does he work? → Kde pracuje?

How do you spell that? → Jak se to hláskuje?

What do you want? → Co chceš?

When do you go to school? → Kdy chodíš do školy?

Where does your mother work? → Kde pracuje tvoje matka?