**Syntaktické minimum**

Součástí ruského slovesného tvaru je vždy **osobní zájmeno** (я, ты, он, она, они, мы, вы, они), vynechává se jen v rozkazovacím způsobu a některých frázích.

Zavolám ti. – Я тебе позвоню.

Vstupenky jsme už koupili, buď klidný. – Билеты мы уже купили, не беспокойся.

**Ruština nepoužívá sloveso „být“ v přítomném čase** (jsem, jsi…)

Jsi pašák. – Ты молодец.

Jе krásná. – Она красивая.

Jsme doma. – Мы дома.

Už jste se seznámili? – Вы уже познакомились?

**Ve větách bez spony** nemůže být nikdy 7. pád:

Je premiérem. – Он премьер.

**Po slově нет** ve významu „nebýt“, „neexistovat“, „nemít“ vždy následuje tvar 2. pádu:

Ředitel tu není. – Директора здесь нет.

Nemám s sebou pas. – У меня с собой нет паспорта.

**Při vykání** je sloveso vždy ve tvaru množného čísla:

Zavolalа jste na ministerstvo? – Вы позвонили в министерство?

**Po číslovkách два/две, три, четыре, оба/обе** je počítaný předmět vždy ve tvaru 2. pádu jednotného čísla:

dva stoly – два стола , tři diplomaté – три дипломата, obě ruce – обе руки.

**Českým větám se slovesem „mít“ ve významu vlastnit** odpovídá vazba:

Mají dceru. – У них есть дочка.

Máš auto? – У тебя есть машина?

**Есть se vynechává**, pokud nezdůrazňujeme vlastnění, ale nějaký příznak vlastněné věci, jméno, množství:

Máme novou sousedku. – У нас новая соседка.

Mají dceru Xénii. – У них дочка Ксения.

Mají dvě auta. – У них две машины.

**Ve spojeních záporných zájmen s předložkou** se předložka vkládá mezi záporku a zájmeno:

O ničem jsem s ním nemluvil. – Я с ним ни о чём не разговаривал.

**Zápor v ruské větě nemusí být nutně u slovesa**, může stát i před jiným slovním druhem. Před negovaným slovem musí být záporka v případě, že se ve větě dále říká, co platí místo popírané věci:

Nebylo to ve čtvrtek, ale v pátek. – Это было не в четверг, а в пятницу.

**Spojka „jestli“ se překládá jako** если jen ve větách podmínkových (=pokud), ve větách předmětných (=zda) se používá částice:

Jestli mě pozve, určitě přijdu. – Если он меня пригласит, я обязательно приду.

Nevím, jestli mě pozve. – Я не знаю, пригласит ли он меня.

Citováno z: http://www.kps.cz/produkt/rusko-cesky-cesko-rusky-kapesni-slovnik/