|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chữ cái in hoa | Chữ cái thường | Tên chữ cái trong tiếng Nga | Phiên âm Latinh | Âm tiếng Việt tương tự |
| А | а | [а] | a | a |
| Б | б | [бэ] | b | b |
| В | в | [вэ] | v | v |
| Г | г | [гэ] | g | g |
| Д | д | [дэ] | d | đ |
| Е | е | [йэ] | je | ie |
| Ё | ё | [йо] | jo | iô |
| Ж | ж | [жэ] | zh | g |
| З | з | [зэ] | z | d |
| И | и | [и] | i | i |
| Й | й | [и краткое] | j’ | i (ngắn) |
| К | к | [ка] | k | k |
| Л | л | [эль] | l | l |
| М | м | [эм] | m | m |
| Н | н | [эн] | n | n |
| О | о | [о] | o | ô |
| П | п | [пэ] | p | p |
| Р | р | [эр] | r | r |
| С | с | [эс] | s | x |
| Т | т | [тэ] | t | y |
| У | у | [у] | u | u |
| Ф | ф | [эф] | f | ph |
| Х | х | [ха] | kh | kh |
| Ц | ц | [цэ] | ts | ts |
| Ч | ч | [чэ] | ch | tr |
| Ш | ш | [ша] | sh | s(sh) |
| Щ | щ | [ща] | sh’ | s(sh) \*mềm |
| Ъ | ъ | [-] | [-] | không phát âm, ngăn cách phụ âm và nguyên âm |
| Ы | ы | [ы] | y | ư |
| Ь | ь | [-] | [-] | không phát âm, ngăn cách phụ âm và nguyên âm |
| Э | э | [э] | e | ê |
| Ю | ю | [йу] | ju | iu |
| Я | я | [йа] | ja | ia |

Nguyên âm (гласные):

1) Chỉ độ cứng của phụ âm:

 «а», «у», «о», «э», «ы»

2) Chỉ độ mềm của phụ âm:

«и», «я», «ю», «е», «ё»

Phụ âm (согласные):

Âm hữu thanh (звонкие): Khi phát âm, dây thanh quản rung

[б], [в], [г], [д], [ж], [з].

Âm vô thanh (глухие): Khi phát âm, dây thanh quản không rung

[п], [ф], [к], [т], [ш], [с].

Âm cứng (твердые): được phát âm với độ căng phát âm thông thường của lưỡi và thường đứng trước các nguyên âm «а», «у», «о», «э», «ы»

Âm mềm (мягкие): âm thanh được phát âm ngắt quãng và độ căng phát âm yếu của lưỡi, thường đứng trước các nguyên âm «и», «я», «ю», «е», «ё» và giấu mềm “ь”

Phụ âm luôn luôn mềm: й, ч, щ

Phụ âm luôn luôn cứng: ж, ш, ц

Âm rít (шипящие): ж, ш, ч, щ