Βρες τον αριθμό και το πρόσωπο των ρημάτων με έντονα γράμματα στο παρακάτω κείμενο

Εγώ δεν **γελιέμαι** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ εύκολα, αλλά αυτή την φορά… Μας **κορόιδεψε** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ όλους μας ο άθλιος. **Καθόμασταν** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ εγώ κι οι φίλοι μου όμορφα κι ωραία στην ησυχία μας περιμένοντας το λεωφορείο, ώσπου, σε μια στιγμή, **έρχονται** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ προς το μέρος μας μια παρέα παιδιά. **Έχεις** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 €, μου λέει ένας απ’ αυτούς. Γιατί, τον **ρωτάω**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Το **θέλουμε** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ για το εισιτήριο του λεωφορείου, **απαντά** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Το **θέλετε** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ όλοι ή μόνο εσύ; τον ρωτάω, κάνοντας και λίγο τον έξυπνο. Όλοι, μου κάνει. Μήπως **θέλεις** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ δύο €, τον ρωτάω, γιατί, δεν **ξέρω** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ πώς, αλλά με **έπιασαν** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ οι καλοσύνες εκείνη τη στιγμή. Ω **είστε** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ πολύ ευγενικός και γενναιόδωρος, μου **λέει** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Του το **δίνω** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ κι εγώ, πιστεύοντας πως κάνω κάτι σωστό. Οι φίλοι μου δεν **είπαν** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ τίποτα. **Πήρε** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ο τύπος το δίευρο και μαζί με τους φίλους του **προχώρησαν** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_παρά πέρα. Μετά από λίγο ήρθε το λεωφορείο, εμείς **ανεβήκαμε** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, το λεωφορείο ξεκίνησε αλλά ο τύπος με το δίευρό μου μας **κοιτούσε**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_από τον δρόμο και σαν να μας κορόιδευε. Τον άθλιο, τάχα για το λεωφορείο ήθελε λεφτά…