**MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ**

Minulý průběhový (past continuous) popisuje děje, které probíhaly v daném časovém bodě v minulosti. Tento bod je vyjádřen buď **časovým výrazem** (Yesterday at 7 she was having a shower.), nebo **vedlejší větou časovou**, a to buď v prostém minulém čase - vyjadřuje časový bod, nebo průběhovém - vyjadřuje souběžně probíhající činnost (When I came home, she was having a shower. / While I was having a shower, Peter was watching TV.) Podobně jako u přítomného času průběhového se i minulý čas průběhový používá při vyjádření situace, kterou mluvčí shledal v minulosti nepříjemnou, otravnou, příliš častou apod. s příslovci always, forever, constantly („When we went out together, he was constantly checking my messages. How annoying!).

Abychom vytvořili minulý čas průběhový, musíme:

1. ovládat časování slovesa „být“ v minulém čase + zápor a otázku.
2. vytvořit příčestí přítomné

Tvorba příčestí přítomného

 ¤ u většiny sloves infinitiv + ing

 work + ing → working

 wait + ing → waiting

 ¤ slovesa končící na němé -e ho ztrácí

 danc~~e~~ + ing → dancing

 smil~~e~~ + ing → smiling

¤ některá slovesa končící na němé -e a slovesa končící na neněmé -e se chovají

 normálně

 age + ing → ageing

 *další taková slovesa*: agree, disagree, dye, free, tiptoe

¤ slovesa končící na -ie tuto koncovku ztrácí a přidávají –ying

 tie → tying

 die → dying

 lie → lying

¤ slovesa končící na cluster souhláska + krátká samohláska + souhláska zdvojují

 závěrečnou souhlásku (neplatí, pokud závěrečná souhláska je -x a -w). U

 dvouslabičných slov dochází většinou ke zdvojení, pokud je přízvuk na

 2.slabice. (ale ne vždy)

 chat + t + ing → chatting

 plug + g + ing → plugging

*další slovesa*: refer, handicap, ban, clap, drop, fit, jog, knit, nod, plan, scan, scar, shop, spot, step, stop, strap, swap, tap, wrap, admit, commit, control, occur, regret, transfer, transit, travel, cancel, hiccup, kidnap, model, pedal, program, worship

 ¤ slovesa končící na -c, kterému předchází samohláska, přidávají -king

 panic + k + ing → panicking

frolic + k + ing → frolicking

**Kladné tvary** se tvoří pomocí adekvátního tvaru slovesa „být“ v minulém čase a přítomného příčestí.

|  |  |
| --- | --- |
| + | **Tvary** |
| 1. os. j. č. | I was working. |
| 2. os. j. č. | You were working. |
| 3. os. j. č.. | He/she/it was working. |
| 1. os. mn. č. | We were working. |
| 2. os. mn. č. | You were working. |
| 3. os. mn. č. | They were working. |

Příklady ve větách:

Mum was working in the garden, when I came home. – Když jsem přišel domů, maminka pracovala na zahradě.

As I was coming down the stairs, the phone rang. – Když jsem scházel ze schodů, zazvonil telefon.

Petra was having breakfast, while her boyfriend was still sleeping. – Petra si čistila zuby, zatímco její přítel stále pospával.

Yesterday at the party Hen was wearing a very nice dress. – Včera měla Hen na večírku velmi pěkné šaty.

**Záporné tvary** se tvoří jednoduše – přidáme pouze zápornou částici NOT za sloveso BÝT (was not, were not), čili opět musíme dobře vládnout slovesem „být“. Vzhledem k délce celého tvaru se preferuje, obzvláště v mluvení, používat tvary stažené (wasn’t, weren’t).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | **Plné tvary** | **Stažené tvary** |
| 1. os. j. č. | I was not going home. | I wasn‘t going home. |
| 2. os. j. č. | You were not going home. | You weren’t going home. |
| 3. os. j. č.. | He/she/it was not going home. | He/she/it wasn‘t going home. |
| 1. os. mn. č. | We were not going home. | We weren’t going home. |
| 2. os. mn. č. | You were not going home. | You weren’t going home |
| 3. os. mn. č. | They were not going home. | They weren’t going home. |

Příklady ve větách:

I wasn’t having dinner when she called. – Nevečeřel jsem, když mi zavolala.

We weren’t learning yesterday at 7. – Včera v 7 ses neučil.

You weren’t listening, when I was explaining the situation. – Kdy jsem vysvětloval tu situaci, neposlouchala jsi.

**Tázací tvary** se opět tvoří jednoduše. Budeme pracovat pouze se slovesem být - převrátíme ve větě slovosled tak, že se pomocné BÝT dostane před podmět věty. Příčestí přítomné pak standardně následuje, jako ve tvarech kladných a záporných. U otázky zjišťovací (odpovídáme ano/ne) je pomocné sloveso „be“ ve větě na prvním místě. V případě otázky doplňovací (odpovědí je konkrétní informace) stojí na prvním místě tázací zájmeno a po něm následuje pomocné sloveso „be“. V krátké odpovědi uvádíme pouze pomocné sloveso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ? | **go** - jít | **krátká odpověď** |
| 1. os. j. č. | Was I going home? | Yes, you were. No, you weren’t.  |
| 2. os. j. č. | Were you going home? | Yes, I was. No, I wasn‘t.  |
| 3. os. j. č.. | Was he/she/it going home? | Yes, he/she/it was. No, he/she/it wasn’t.  |
| 1. os. mn. č. | Were we going home? | Yes, you were. No, you weren’t.  |
| 2. os. mn. č. | Were you going home? | Yes, we were. No, we weren’t.  |
| 3. os. mn. č. | Were they going home? | Yes, they were. No, they weren’t.  |

Where were you going when I met you? → Kam jsi šel, když jsem tě potkal?

Why was he still working yesterday at 10 p.m.? → Proč ještě včera v 10 pracoval?

Was he having a shower when the lightning struck? → Sprchoval se zrovna, když uhodil ten blesk?