**ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ**

**Προσωπικές** λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου

Πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που ενεργεί: **ἐγώ**

Δεύτερο πρόσωπο είναι εκείνο που του απευθυνόμαστε: **ἐσύ**

Τρίτο πρόσωπο είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος: **αὐτός, ἐκεῖνος**, κ.τ.λ.

 Η προσωπική αντωνυμία κλίνεται ως εξής:

|  |
| --- |
| Ενικός αριθμός |
|   | α' πρόσωπο | β' πρόσωπο | γ' πρόσωπο |
| Ονομαστική | ἐγὼ | σὺ |   |
| Γενική | ἐμοῦ, μου | σοῦ, σου | (οὗ) |
| Δοτική | ἐμοί, μοι | σοί, σοι | οἷ, οἱ |
| Αιτιατική | ἐμέ με | σέ, σε | (ἕ) |
| Πληθυντικός αριθμός |
| Ονομαστική | ἡμεῖς | ὑμεῖς | (σφεῖς) |
| Γενική | ἡμῶν | ὑμῶν | (σφῶν) |
| Δοτική | ἡμῖν | ὑμῖν | σφίσι(ν) |
| Αιτιατική | ἡμᾶς | ὑμᾶς | (σφᾶς) |

Όπως φαίνεται από την κλίση της αντωνυμίας στη γενική και στη δοτική του ενικού υπάρχουν δύο τύποι, ο δυνατός (**ἐμοῦ, ἐμοί, σοῦ, σοί**) και ο αδύνατος (**μου, μοι, σου, σοι**). Ο δυνατός τύπος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει έμφαση, ενώ ο αδύνατος όταν δεν υπάρχει έμφαση.

α. Αἱ ψυχαὶ ἡμῶν καθαραί εἰσιν.
β. Μάχονται ἡμῖν οἱ πολέμιοι.
γ. Αἱροῦνται ἡμᾶς στρατηγούς.
δ. Ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός.
ε. ῾Ο λόγος σου γλυκύς ἐστι.
στ. Οἱ πρόγονοι ὑμῶν γενναῖοι ἦσαν.
ζ. Λέγω σοι καὶ τοῦτο.

Ὅτε τὰ ζῷα φωνὴν εἶχε, τὰ πρόβατα ἔλεγε τῷ δεσπότη· «Ἡμεῖς, ὦ δέσποτα, ἔριά σοι παρέχομεν καὶ τυρόν τοῖς δ' ἀμνοῖς ἡμῶν τρέφομεν τὰ τέκνα. Σὺ δ’ οὐδὲν παρέχεις ἡμῖν, εἰ μή ἡμεῖς ἐκ τῆς γῆς λαμβάνομεν· ὁ δέ κύων, καίτοι οὐδέν παρέχει σοι, ἐκ τοῦ σίτου καθ’ ἡμέραν λαμβάνει». Ὁ δὲ κύων ἔλεγεν· «῏Ω ἀνόητον πρόβατον, ἡ γλῶσσά σου προτρέχει τῆς διανοίας. Ἐγώ εἰμι χρησιμώτερος ὑμῶν· ἔργον μὲν γὰρ ὑμῶν ἐστι παρέχειν τὰ ἀγαθὰ τῷ δεσπότῃ, ἄλλον δὲ πόνον ὑμεῖς οὐκ ἔχετε. Εἰ δ’ ἐγὼ μὴ ἐφύλαττον ὑμᾶς, ἐκινδυνεύετε ἂν πάσχειν κακὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν. ὑμᾶς δ’ ἀνάγκη ἀεὶ φυλάττειν καὶ σῴζειν ὑμᾶς ἐκ τῶν κινδύνων ».