**CONDIȚIONALUL- OPTATIV PREZENT**

**IL CONDIZIONALE PRESENTE**

* Si forma aggiungendo l’ausiliare **aș, ai, ar, am, ați, ar** (forme speciali del verbo avere) al infinito di un verbo (senza a).
* Si riferisce ad un evento o un’azione possibile o realizzabile se è soddisfatta una determinata condizione. La condizione non è sempre indicata.
* La forma negativa - si aggiunge **NU**. Forme negative corte **n-** + **ausiliare** + **l’infinito** del verbo (senza a): n-aş putea, n-am bea, n-ar vedea.
* Si può usare anche al posto del indicativo presente per diminuire l’effeto di certi verbi che si usano per fare richieste o dare consigli (a) o per essere più formali, cortesi (b):

a. **Vreau** să vorbești cu mine. **Aș vrea** să vorbești cu mine.

**Vă rog** să fiți de acord cu mine la ședință. **V-aș ruga** să fiți de acord cu mine la ședință**.**

**Trebuie** să faci sport mai des**. Ar trebui** să faci sport mai des.

b. **Doresc** o felie de tort mai mare și un suc de portocale. **Aș dori** o felie de tort mai mare și un suc de portocale.

**Esempi di frasi con il condizionale:**

Aș veni la tine azi.

Ar trebui să mergeți acasă acum pentru că e târziu.

Ai mânca cu mine deseară?

L-ați suna dacă ați ști numărul de telefon (il condizionale sia nella principale che nella subordinata).

Aș mânca o prăjitură .

Ți-am cumpăra o casă, dar nu avem bani.

Ei ar vrea o înghețată.