S samostalnikom, na katerega se nanašajo,

se ujemajo **v številu, spolu in sklonu**.

Primeri:

Poklicala sem **svojega brata**. (ed., m. sp., tož.)

**Svoj zvezek** sem posodil sošolcu. (ed., m. sp., tož.)

**Svoji mami** sem za materinski dan podarila šopek rož. (ed., ž. sp., daj.)

**S svojimi prijatelji** se pogosto družim. (mn., m. sp., or.)

Lepo vreme so kmetje izkoristili za delo **na svojih poljih**. (mn., sr. sp., mest.)

**Bodi pozoren na naslednjo razliko:**

Tine je rože podaril **svoji** prijateljici.

(Kdo/kaj je podaril rože? Tine.

Ker je uporabljen povratni svojilni zaimek svoj,

vemo, da je prijateljica Tinetova.

Tine je rože podaril **njegovi** prijateljici.

Kdo/kaj je podaril rože? Tine.

Ker je uporabljen svojilni zaimek njegov,

vemo, da je to prijateljica nekoga drugega

(npr. Rokova, Petrova …).

Primer:

Vsak berač **svojo** malho hvali.

(Pomen: Vsak berač/človek hvali tisto lastnino/premoženje, ki je v njegovi lasti.)

Kdo/kaj hvali? Berač. Ker je uporabljen povratni svojilni zaimek svoj, vemo, da je malha beračeva.

Povratni svojilni zaimek **se sklanja**.

Primer:

I svoj

R svojega

D svojemu

T svoj/svojega

M (o) svojem

O (s) svojim

Z njim izražamo

**lastnino tistega, po katerem se sprašujemo z vprašalnico kdo/kaj.**

Vprašalnica:

**Čigav/-a/-o?**

**POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK - SVOJ**