**Глагол быть = sloveso být**

V ruštině nepoužíváme (používáme výjimečně) sloveso být v přítomném čase, ve větě je obvykle vynechané. Pokud větu překládáme, sloveso je nutné doplnit, čeština ho vyžaduje.

Př: Я Таня. = Já jsem Táňa.

 Это мой кот. = Toto je můj kocour.

 Мы на работе. = My jsme v práci.

Sloveso být je však nutné použít, pokud chceme vyjádřit minulý čas / прошедшее время, nebo budoucí čas будущее время.

Jak se v těchto případech sloveso časuje?

Minulý čas je dost intuitivní, je podobný češtině.

Я, ты, он **был**

Я, ты, она **была**

Оно **было**

Мы, вы, они **были**

ПР: Она была вчера на работе. = Ona byla včera v práci.

 Вы были дома в 7 часов вечера. Byli jste doma v 7 hodin večer.

Nejčastěji se se slovesem быть setkáme v případech, kdy chceme vyjádřit budoucnost.

я **буду** мы **будем**

ты **будешь**  вы **будете**

он, она **будет**  они **будут**

ПР: Я **буду** читать книгу. Já **budu** číst knihu.

 Ты летом **будешь** путешествовать? **Budeš** v létě cestovat?

 Они **будут** играть в футбол? **Budou** hrát fotbal?

 Вы **будете** жить в Америке? **Budete** žít v Americe?

Všimněte si, že je vždy jen jedno sloveso vyčasované. Pokud je vyčasované sloveso být následuje další sloveso v infinitivu. Infinitiv (zatím) vždy končí na Ть!!!