**De lijdende vorm**

De Germaanse talen kennen twee zinsvormen:

De bedrijvende of actieve vorm (activus),

De lijdende of passieve vorm (passivus).

Het verschil zit in de nadruk van een zinsdeel. In de activus is het *onderwerp* belangrijk, in de passivus is het **lijdend voorwerp** (van de actieve zin) belangrijk en wordt het onderwerp van de actieve zin soms weggelaten of is zelfs onbekend.

Voorbeelden:

*Ik koop een boek ⬄ Een boek wordt gekocht (door mij).*

In de tweede zin wordt de nadruk gelegd op het boek; dat ik de koper ben is blijkbaar minder belangrijk.

*Netwerken worden steeds ingewikkelder gemaakt.*

Deze lijdende zin kan je niet actief maken, immers je weet niet door *wie* het ingewikkelder gemaakt wordt (het onderwerp van de actieve zin). Het onderwerp van de actieve zin is onbekend.

Dit is ook de beste manier om het lijdend voorwerp van de actieve zin te vinden: maar hem lijdend en het lijdend voorwerp wordt onderwerp.

De lijdende vorm kent twee tijden: tegenwoordige tijd en voltooide tijd. Het hulpwerkwoord van de tegenwoordige tijd is *worden*, dat van de voltooide tijd is *zijn.*

Ik geef een boek.

Een boek *wordt* gegeven.

Een boek *is* gegeven *geworden*.

Het voltooid deelwoord van de voltooide tijd: **geworden**, wordt weggelaten.

Zie je dat dit ook een lijdende zin is? Het onderwerp van de actieve zin is weggelaten.

De lijdende zin is bruikbaar, maar te veel lijdende zinnen in een tekst is storend.