**MODÁLNÍ SLOVESA**

Způsobová (neboli modální) slovesa jsou pomocná slovesa, která určují tzv. způsob hlavního významového slovesa, které za modálními následuje. Obvykle vyjadřují povinnost, nutnost, schopnost, možnost, příkaz, zákaz apod. Mezi základní modální slovesa patří např. tvary must, can, could, should, can't, mustn't, needn't, shouldn't, ought to atd.

Společné znaky tvarů modálních sloves:

1. Modální slovesa mají ve všech osobách stejný tvar.
2. Vždy následuje sloveso v základním tvaru – **tedy infinitiv bez „to“**
3. Zmíněné tvary, tak jak je známe, fungují primárně pro přítomný čas (výjimečně budoucí a minulý), další tvary a časy se musí tvořit z infinitivu (tedy moci/umět = *be able to*, smět = *be allowed to* a muset = *have to*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SCHOPNOST**

Pro vyjádření (ne)schopnosti v přítomnosti používáme tvar CAN /CAN’T.

Pro vyjádření (ne)schopnosti v minulosti používáme tvar COULD / COULDN’T.

Příklady:

Can you swim?

Could you swim when you were 5?

!

CAN a COULD používáme také se slovesy smyslového vnímání *see, hear, smell, feel*, nicméně zde se tento modál nepřekládá.

Př.: I can smell roses. – Cítím růže. (~~Můžu / Umím cítit růže.)~~

!!

CAN/CAN’T se v současné době používá také v lehce oslabeném významu ve významu smím/nesmím k vyjádření SVOLENÍ (normálně may/mustn’t)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MOŽNOST**

Pro vyjádření možnosti v přítomnosti a budoucnosti v kladných větách používáme tvary COULD / MIGHT / MAY. (CMM)

Pro vyjádření možnosti v přítomnosti a budoucnosti v záporných větách používáme tvary MIGHT NOT/ MAY NOT. (MM)

Příklady:

Frankie is looking very pale, he may not be well.

Don’t cook any dinner for me because I might not be back in time.

I may come and visit you next summer.

We might go to the cinema tonight.

Let’s go for a walk now as it could rain later.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RADA**

Pro vyjádření rady (někomu i sám sobě) v přítomnosti s odkazem do budoucnosti v kladných větách používáme tvary SHOULD / OUGHT TO.

Pro vyjádření rady (někomu i sám sobě) v přítomnosti s odkazem do budoucnosti v záporných větách používáme tvary SHOULDN‘T / OUGHTN‘T TO.

Příklady:

You shouldn’t work so hard.

Should we go now?

I should learn more.

He ought to be quiet when he has nothing sensible to say.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POVINNOST**

Pro vyjádření povinnosti v přítomnosti v kladných větách používáme tvary MUST / HAVE TO.

Pro vyjádření povinnosti v přítomnosti v záporných větách používáme tvary NEEDN‘T / DON‘T HAVE TO.

MUST – 1) rázná rada, vyjádření nutnosti v 2. os. j. a mn. č.

→ Teacher: “You must hand in your homework by Monday.”

2) nutnost vychází ze mne

→ I must go now. I am tired.

HAVE TO – 1) mluvíme o rázné radě, či nutnosti, kterou vyslovila / vydala nějaká autorita

→ My teacher has given me a lot of homework which I have to do for Monday.

NEEDN’T – 1) nenutnost vychází ze mne

→ I needn’t go now. I’m not tired.

DON’T HAVE TO – 1) není nutnost něco udělat, protože to nevyžaduje autorita

→ At my school we don’t have to wear uniforms.

Někdy se se místo modálu využívá významové sloveso NEED, které je slabší než samotný modál (překlad – *je/není třeba*), a zápor a otázka funguje jako u každého jiného významového slovesa!!

Př.: You don’t need to bring all your books to school. = Není třeba, abys nosil do školy všechny učebnice.

­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZÁKAZ**

Pro vyjádření zákazu v přítomnosti používáme tvar MUSTN’T.

Př. You mustn’t use your mobile phone in class.