**WOORDBENOEMING**
Lidwoord:
de – het – een

Zelfstandig naamwoord (znw):
Namen van mensen, plantan, dieren of dingen
Je kunt er een lidwoord voor zetten.

Bijvoeglijk naamwoord:
Zegt iets over een zelfstandig naamwoord
(mooie, gekke, grote, koude, rode, …)

Voorzetsel:
Op-naast-tussen-met-achter-etc…
(denk aan de “kast”; op de kast, naast de kast, tussen de kasten…)

Hulpwerkwoord:
Is wel een werkwoord, maar vertelt niet wat er gebeurt. Je zou het kunnen laten verdwijnen. (Van meerdere werkwoorden in de zin is dit het werkwoord dat je niet kunt uitbeelden).

Zelfstandig werkwoord:
Het werkwoord in de zin dat vertelt wat er gebeurt.
Er staat maar één zelfstandig werkwoord in een zin!!!

Persoonlijk voornaamwoord:
Verwijst naar een persoon, een groep personen, voorwerpen of onzichtbare zaken.

Wederkerend voornaamwoord (WD VNW):
Verwijst naar een persoon die het onderwerp is. Komt alleen voor met een wederkerend werkwoord (bijvoorbeeld: zich schamen)

Wederkerig voornaamwoord (WG VNW):
Elkaar. Verwijst naar meerdere personen.

Bezittelijk voornaamwoord:
Dit geeft een bezit aan. (het is jouw fiets)

Koppelwerkwoord (kww):
Koppelt een werkwoord aan een ander naamwoord (zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord). De belangrijkste koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, blijven.
Er staat er altijd maar één in een zin.

Hulpwerkwoord (hww):
Geeft geen handeling in een zin aan. Er moeten minstens 2 werkwoordsvormen in de zin staan om een hulpwerkwoord aan te kunnen treffen.

Vragend voornaamwoord (vr.vnw):
*wie, wat, welke, wat voor (een).*

Aanwijzend voornaamwoord (aanw.vnw):
Verwijst naar het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: *die, dat, dit, deze*.

Betrekkelijk voornaamwoord (betr.vnw):
Heeft betrekking op een woord of woordgroep die er vlak voor staat (het antecedent). Belangrijkste voorbeelden: *die, dat*.

Onbepaald voornaamwoord (onbep.vnw):
Verwijst naar iets vaags. Bijvoorbeeld: i*ets, niets, iemand, niemand, alles, men, wat, elk(e), ieder(een).*

Telwoord (telw.):
Geeft een hoeveelheid aan.
Bepaalde hoofdtelwoorden geven een nauwkeurige hoeveelheid aan.
Onbepaalde hoofdtelwoorden geven een onnauwkeurige hoeveelheid aan.
Bepaalde rangtelwoorden geven een nauwkeurige plaats in de rangorde aan.
Onbepaalde rangtelwoorden geven een onnauwkeurige plaats in de rangorde aan.

Bijwoord (bw):
Is in een zin onveranderlijk, maar is ook weg te laten. Het geeft een tijd of plaats aan.
Bijvoorbeeld: *wel, toch, ook, nog, immers.* Maar ook vraagwoorden als: *waar, wanneer, waarom, waardoor, waarmee, hoe, hoeveel.*

**ZINSONTLEDING**

Persoonsvorm (PV):
Komt vooraan als je de zin vragend maakt.
Zet de zin in een andere tijd, dan verandert de PV.
(Loop je naar de stad? Liep je naar de stad?)

Onderwerp (OW):
wie/wat + werkwoordelijk gezegde
(Zij heeft gisteren veel make-up gekocht 🡪 wie heeft make-up gekocht?)

Werkwoordelijk gezegde (WWG):
Alle werkwoorden in een zin.

Lijdend voorwerp (LV):
wie of wat + gezegde + onderwerp?

Meewerkend voorwerp (MV):
aan wie/voor wie + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp?
(Kun je er ‘aan’ voor zetten, maar ook weg laten?)

Bijwoordelijke bepaling (bwb):
het antwoord op vragen als: waar, waarom, waardoor, waarmee, waaruit, wanneer, hoe, hoeveel.

Bijvoeglijke bepaling (bvb):
Zegt iets over het kernwoord in een zinsdeel.
Geeft een bijzonderheid, kenmerk of eigenschap van het kernwoord.

Bijstelling (bijst:)
staat altijd achter het kernwoord en noemt dezelfde persoon of zaak nogmaals, maar dan met andere woorden. Een bijstelling staat altijd tussen komma’s.