1. **ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG:**
2. Khi học tiếng Anh thì một trong những kiến thức cơ bản đầu tiên chúng ta cần phải nhớ và nắm rõ nguyên tắc sử dụng đó chính là các ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ĐTNX)
3. Tiếng Anh có 7 đại từ nhân xưng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tôi, tớ, tao, mày… | Ngôi thứ I | Số ít |
| We | Chúng tôi, chúng ta… | Số nhiều |
| You | Bạn, các bạn… | Ngôi thứ 2 | Số ít & Số nhiều |
| They | Họ, bọn chúng… | Ngôi thứ 3 | Số nhiều |
| She | Cô ấy, chị ấy, bà ấy… | Số ít |
| He | Anh ấy, ông ấy… |
| It | Nó |



1. **TÍNH TỪ SỞ HỮU**
2. Tính từ sở hữu được dùng để chỉ sự sở hữu của một người hay một vật về một vật nào đó. Tính từ sở hữu luôn có danh từ theo sau.

**Tính từ sở hữu + Danh từ**

1. Bảng các tính từ sở hữu tương ứng với các đại từ nhân xưng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đại từ nhân xưng** | **Tính từ sở hữu** | **Nghĩa tiếng Việt** |
| 1 | I | My | Của tôi |
| 2 | You | Your | Của bạn, của anh... |
| 3 | He | His | Của anh ấy, ông ấy... |
| 4 | She | Her | Của cô ấy, bà ấy... |
| 5 | It | Its | Của nó |
| 6 | We | Our | Của chúng tôi, chúng ta... |
| 7 | You | Your | Của các bạn, các anh... |
| 8 | They | Their | Của họ, của chúng nó... |

**Ví dụ:**

- This is my pen. (Đây là bút của tôi)

-  His house is very nice. (Nhà của anh ấy rất đẹp)

- What is her name? (. Tên của cô ấy là gì?)

- What is your father’s job? (Bố bạn làm nghề gì?)