**Rozkazovací způsob v němčině:**

Rozkaz bývá ve většině jazyků vyjádřen tou nejjednodušší formou, a nejinak je tomu i v němčině, jak se hned přesvědčíme.

Rozkaz použijeme, pokud potřebujeme někomu přímo říci, aby něco udělal. Musíme ale rozlišovat, zda mluvíme k jedné či více osobám, a také zda těmto osobám tykáme či vykáme.

**Tykání**

a) jedna osoba (ty)

Přikazujeme-li něco jedné osobě, musíme vzít nejprve tvar slovesa pro 2. osobu jednotného čísla a z něj odstranit koncovku -st:
du gehst → Geh! (Jdi!)
du sprichst → Sprich! (Mluv!)

U silných sloves, která v 2. a 3. osobě přehlasují, přehláska odpadá:
du schläfst → Schlaf! (Spi!)
du läuft → Lauf! (Běž!)

Záporný rozkaz se vytvoří jednoduše přidáním nicht.

Mach das nicht! (Nedělej to!)

b) více osob (vy)

Tvar slovesa při rozkazu více osobám (kterým tykáme) je shodný s tvarem pro 2. osobu množného čísla. V rozkaze ale použijeme samotné sloveso, bez zájmena ihr.

Was sucht ihr? (Co hledáte?)
→ Sucht es nicht! (Nehledejte to!)

Ihr arbeitet hier. (Vy pracujete tady.)
→ Arbeitet! (Pracujte!)

**Vykání (Vy)**

U vykání je situace mnohem jednodušší, protože použijeme v jednotném i množném čísle stejný tvar – infinitiv slovesa a zájmeno Sie (s velkým S).

Fahren Sie erst nach Berlin und dann nach Hamburg. (jeďte napřed do Berlína a pak do Hamburku.)
Singen Sie nicht jetzt, bitte. (Teď prosím nezpívejte.)

**Rozkaz nám všem (Pojďme…)**

Můžeme také přikazovat skupině, které jsme sami součástí. V češtině je v tomto případě často užito slovo “pojďme”.
Použijeme tvar infinitivu a zájmeno wir.

Spielen wir das noch einmal! (Zahrajme si to ještě jednou.)
Essen wir. (Jezme!)

**Sloveso SEIN**

Sloveso sein tvoří rozkaz přímo z infinitivu:

Sei still! (Buď v klidu!)
Seid brav, Kinder! (Buďte poslušné, děti!)

Seien wir ehrlich. (Buďme upřímní.)
Seien Sie ruhig. (Buďte potichu.)

Jak vidíte, pro sloveso být jsou při tykání a vykání zvláštní tvary slovesa.

**Nyní zkuste znovu převést následující věty do rozkazovacího způsobu. Pokud je ve větě jméno, nemusíte oslovovat.**

*Př.: Emil schläft. -> Schlaf!*

Ich gehe nach Hause.

Monika ist ruhig.

Die Kinder laufen schnell. (tykejte více lidem)

Sie essen Obst und Gemüse.

Petr spielt Basketball.

Du bäckst.

Du schreibst nicht.