**Zápor v německém jazyce**

* v německé větě může být použit vždy jeden zápor
* zápor vyjadřujeme těmito způsoby:

**A) nein**

- záporka ne, opak ja (ano)

- stojí vždy před větou, není její součástí

a) samostatně

Ist es groß? **Nein**. Je to velké? Ne.

b) ve větě, od které je oddělen čárkou

Ist er aus Prag? **Nein**, er ist aus Pilsen. Je z Prahy? Ne, je z Plzně

**B) nicht**

 – slovesný zápor

- má stejnou funkci jako předpona **ne-** u českých sloves

- používá se, pokud negujeme sloveso nebo podstatné jméno se členem určitým

- stojí za slovesem, obvykle co nejblíže konce věty, ale zároveň před popíraným slovem

Er ist **nicht** aus Prag. Není z Prahy

Sie arbeitet **nicht** als Kellnerin. Nepracuje jako servírka.

Es ist ihm **nicht** egal. Je mu to jedno.

Es ist **nicht** richtig. Není to správně.

**C)  kein, keine, kein**

– zápor u podstatného jména

- do češtiny ho můžeme přeložit jako **žádný, žádná, žádné**

- používá se tam, kde by v kladné větě stál člen neurčitý (nebo podstatné jméno bez členu)

- musíme skloňovat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **rod mužský** | **rod ženský** | **rod střední** | **číslo množné** |
| **1. pád** | kein | keine | kein | keine |
| **4. pád** | kein**en** | keine | kein | keine |

* v čísle jednotném skloňujeme jako **člen neurčitý (ein, eine, ein)**

Das ist **kein** Handy. To není (žádný) mobil.

Ich habe **keine** Schwester. Nemám (žádnou) sestru.

Er hat **keinen** Bruder. Nemá (žádného) bratra. – 4. pád, rod mužský