Đại từ nhân xưng trong tiếng Nga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лицо (Ngôi)** | **Единственное число (số ít)** | **Множественное число (số nhiều)** |
| **1** | Я (Tôi) | Мы (chúng ta) |
| **2** | Ты (Bạn) | Вы (Bạn/Các bạn) |
| **3** | Он (Anh ấy)/она (Cô ấy)/оно (nó) | Они (Họ) |

Lưu ý:

Đại từ "Вы" (viết hoa) được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng khi nói chuyện với một người lớn tuổi, người có địa vị cao hơn, hoặc người mà bạn không quen thân.

Đại từ "Он, Она, Оно, Они" cũng có thể được dùng để chỉ đồ vật, tùy thuộc vào giống (giống đực, giống cái, giống trung) của danh từ mà nó thay thế.

Biến cách của đại từ nhân xưng:

Đại từ nhân xưng trong tiếng Nga biến đổi theo các cách khác nhau.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Падеж (cách) | я | ты | он | она | оно | мы | вы | они |
| Именительный падеж (1) | я | ты | он | она | оно | мы | вы | они |
| Родительный (2) | Меня | тебя | Его/него | Её/неё | Его/него | Нас | Вас | Их/них |
| Дательный (3) | Мне | Тебе | Ему/нему | Ей/ней | Ему/нему | Нам | Вам | Им/ним |
| Винительный (4) | Меня | Тебя | Его/него | Её/неё | Его/него | Нас | Вас | Их/них |
| Творительный (5) | Мной | Тобой | Им | Ей | Им | Нами | Вами | Ими |
| Предложный (6) | Обо (về) мне | О (về) тебе | О (về) нём | О (về) ней | О (về) нём | О (về) нас | О (về) вас | О (về) них |

Lưu ý về việc sử dụng "Н":

"Н" được sử dụng trong trường hợp đại từ đứng sau giới từ (без, в, для, до, за, из, к, на, над, о, от, по, под, перед, при, про, с, у, через, возле, вокруг, впереди, мимо, напротив, около, после, посреди, сзади,...), ví dụ:

*У него* - Anh ấy có.

*К ней* - Đến cô ấy.

*О них* - Về họ.