**Le présent**

U francuskom jeziku postoje tri glagolske grupe (prema tome kako se završava infinitiv):

U prvoj glagolskoj grupi nalaze se glagoli čiji se infinitiv završava na - ER [e] , npr. trouv**er**[tRuve] , parl**er** [paRle], dessin**er** [desine]

U drugoj glagolskoj grupi svrstani su glagoli čiji se infinitiv završava na - IR [i:R], npr. fin**ir** [fini:R]

U trećoj glagolskoj grupi se nalaze glagoli koji se mogu završavati na: - RE [R], - IR [i:R] ili -OIR [wa:R]

Sada kada znamo oblike francuskog infinitiva, možemo preći na priču o sadašnjem vremenu, jer se ono i gradi od infinitiva, tačnije od infinitivne osnove.

Šta je infinitivna osnova? To je oblik glagola koji se dobija kada se od infinitiva odbije karakterističan nastavak. Tako npr. infinitivna osnova glagola trouv**er** je trouv-, glagola fin**ir** je fin-, glagola attend**re** je attend- .

Dakle, prezent se gradi kada na infinitivnu osnovu dodamo nastavke koji su drugačiji za svaku glagolsku grupu. Ovako se gradi prezent pravilnih glagola, dok postoji veliki broj francuskih glagola čiji je prezent nepravilan. O njima neće biti reči u ovoj lekciji.

Pogledati pažljivo sledeću tabelu. U njoj je predstavljen način građenja sadašnjeg vremena pravilnih glagola sve tri grupe. **Crvenim slovima** su označeni nastavci za svaku grupu. Napomena! U uglastim zagradama [ ] pored oblika za present je napisano kako se nastavak izgovara. Ukoliko pored oblika za prezent stoji [∅, to znači da se nastavak ne čita !

 Glagoli na –ER Glagoli na –IR Glagoli na –RE

 Lice ***TROUV~~ER~~  FIN~~IR~~  ATTEND~~RE~~***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Je | trouv**e**[∅] | fin**is** [i] | attend**s** [∅] |
| Tu | trouv**es** [∅] | fin**is** [i] | attend**s** [∅] |
| Il/elle/on | trouv**e** [∅] | fin**it** [i] | attend [∅] |
| Nous | trouv**ons** [ɔ̃] | fin**issons** [isɔ̃] | attend**ons** [ɔ̃] |
| Vous | trouv**ez** [e] | fin**issez** [ise] | attend**ez** [e] |
| Ils/elles | trouv**ent** [∅] | fin**issent** [is] | attend**ent** [∅] |

Napomena! Glagoli 3. grupe na –DRE su pravilni, dok su ostali glagoli ove grupe uglavnom nepravilni.

Osobenosti glagola prve grupe (glagoli na –ER):

Prezent pojedinih glagola prve grupe razlikuje se u pisanju u odnosu na pravila koje su predstavljeni gore.

1. Glagoli na – CER i – GER. Kod glagola koji imaju jedan od ova dva nastavka osobenost je jedino u prvom licu množine, tj. u NOUS obliku. Naime, glagoli na –CER pre dodavanja nastavka –ONS u prvom licu množine, imaju jednu malu grafijsku promenu: „C“ iz infinitiva prelazi u „Ç“.

Ex. Lancer (baciti) → nous lançons.

Kada je reč o glagolima ne –GER, njima se u prvom licu množine dodaje „e“ pre nastavka ONS.

Ex. Manger (jesti) → nous mangeons.

Do ovakvih promena u pisanju dolazi radi očuvanja pravilnog izgovora.

1. Glagoli koji se završavaju na –ELER ili –ETER
2. bilo udvajaju „L“ / „T“ u jednini i 3. Licu množine (appeler, épeler/jeter)

j'épe**lle** jeje**tte**
tu épe**lles** tuje**ttes**
il/elle/on épe**lle** il/elle/on je**tte**
nous épe**lons** nousje**tons**
vous épe**lez** vous je**tez**
ils/elles épe**llent** ils/ellesje**ttent**

1. bilo prvo « E » iz nastavka prelazi u « È » u jednini i 3. Licu množine (peler, geler/acheter):

je p**è**l**e** [pεl] j’ach**è**t**e**
tu p**è**l**es** [pεl] tu ach**è**t**es**
il p**è**l**e** [pεl] il ach**è**t**e**
nous p**e**l**ons** [pəlɔ̃] nous ach**e**t**ons**
vous p**e**l**ez** [pəle] vous ach**e**t**ez**
ils p**è**l**ent** [pεl] ils ach**è**t**ent**

Ne postoje striktna pravila kada se « L » / « T » iz infinitiva udvaja ili kada « E » iz nastavka prelazi u « È ».

1. Glagoli koji u infinitivu imaju nastavak –É + suglasnik + ER, npr. – ÉRER, - ÉTER. « É » u jednini i 3. Licu množine prelazi u – È. Npr. glagol esp**é**rer (nadati se).

J’esp**è**re

Tu esp**è**res

Il esp**è**re

Nous esp**é**rons

Vous esp**é**re

Ils esp**è**rent

1. Glagoli koji se završavaju na –AYER, -OYER, -UYER. Kod ovog tipa glagola „Y“ iz infinitiva prelazi u „I“ u jednini i 3. Licu množine, dok se u prva dva lica množine obavezno zadržava, osim kod glagola na –AYER koji kroz čitavu promenu promenu mogu zadržati „Y“ u svim licima ili kao i ostala dva uzeti „i“. Pogledajmo primere nekoliko glagola:

P**AYER** ENV**OYER** ESS**UYER**

 Je pa**ie**/pa**y** j’envo**ie** J’ess**uie**
tu pa**ies**/pa**yes** tuenvo**ies** tuess**uies**
il/elle/onpa**ie**/pa**ye** il/elle/onenvo**ie** il/elle/oness**uie**
nous pa**yons** nousenvo**yons** nousess**uyons**
vous pa**yez** vousenvo**yez** vousess**uyez**
ils/elles pa**ient**/pa**yent** ils/ellesenvo**ient** ils/ellesess**uient**

1. Postoje dva glagola na –IR koji se manjeju kao glagoli prve grupe. To su ouvrir (i svi glagoli koji imaju ovaj glagol u svojom nazivu : decouvrir, couvrir) i offrir.

OUVRIR

j'ouvr**e**
tu ouvr**es**
il ouvr**e**
nous ouvr**ons**
vous ouvr**ez**
ils ouvr**ent**

OFFRIR

j'offr**e**
tu offr**es**
il offr**e**
nous offr**ons**
vous offr**ez**
ils offr**ent**