S samostalnikom, na katerega se nanašajo, se ujemajo v številu, spolu in sklonu.

Primeri:

Nisem še videl *njenega novega hišnega ljubljenčka.*

(ed., m. sp., rod.)

*Njeni sestri* sem posodila kolo.

(ed., ž. sp., daj.)

*Njihovi prijatelji* pridejo pogosto na obisk. (mn., m. sp., im.)

Na dvorišču je ležalo *njegovo kolo*.

(ed., sr. sp., im.)

Svojilni zaimki **izražajo število**:

**ednino, dvojino in množino**.

Primeri:

ednina: moja, tvoja, njegova/njena (torba)

dvojina: najin, vajin, njun (pes)

množina: naša, vaša, njihova (hiša)

Z njimi **izražamo**

**pripadnost oz. lastnino** sporočevalca (npr. moj), naslovnika (npr. tvoj) ali koga drugega (npr. njegov).

**Nadomeščajo svojilne pridevnike.**

Z njimi se izognemo nekakšnemu ponavljanju samostalnika in svojilnega pridevnika.

Primer:

Petra je dekle iz sosednje hiše. To je ~~Petrin~~ NJEN pes.

Svojilni zaimki **izražajo osebo**:

**1., 2., 3. oseba**.

Primeri:

1. oseba: moj, najin, naš (lastnina govorečega)

2. oseba: tvoj, vajin, vaš (lastnina ogovorjenega)

3. oseba: njegov/njen, njun, njihov (lastnina nekoga drugega)

Svojilni zaimki **se sklanjajo**.

Primer:

I tvoja knjiga

R tvoje knjige

D tvoji knjigi

T tvojo knjigo

M (o) tvoji knjigi

O (s) tvojo knjigo

Vprašalnica:

**Čigav/-a/-o?**

**SVOJILNI ZAIMKI**