**Het bijwoord - de bijwoordelijke bepaling**

Een woord of woordgroep kan ook iets zeggen over een niet-zelfstandig naamwoord. Het kan iets zeggen over een werkwoord of over een bijvoeglijk naamwoord.

In de zin

*Die auto rijdt erg hard.*

Zegt *hard* iets over het rijden en niet over die auto. Omdat het iets zegt over het werkwoord, is het **een bijwoordelijke bepaling.**

**Een bijwoordelijke bepaling** is een zinsdeel dat iets zegt over **het gezegde.**

Vergelijk:

1. *Dat is een erg zware val.*
2. *Die auto rijdt heel snel*.

In zin (a) zegt ***erg*** iets over *zwaar*, niet over val en in zin (b) zegt ***heel*** iets over *snel*.

*Erg* en *heel* zeggen dus iets over een niet-zelfstandig naamwoord; ze zeggen iets over de bijvoeglijke naamwoorden *zware* en s*nel*. Omdat ze iets zeggen over niet-zelfstandig naamwoorden zijn **het bijwoorden**.

Een woord dat iets zegt over een **niet-zelfstandig naamwoord** is **een bijwoord**.

Als erg iets over de val zou zeggen, zou de zin zijn: *Dat is een erge, zware val*.

Omdat *erge* hier iets zegt over de val is het een bijvoeglijk naamwoord en een bijvoeglijke bepaling.

Wat ook opvalt is dat *erg* als **bijwoord** geen flexie kent en als **bijvoeglijk naamwoord** wel: *erge*.

**Bijwoorden kennen geen flexie.**

Soms komt het voor dat bijwoorden toch flexie kennen *(dat hele grote huis).* *Hele* zegt hier duidelijk iets van *groot* en niet van *huis*. Het is dus een bijwoord en het zou daarom geen flexie mogen hebben. Grammaticaal correct is dan ook Dat *heel grote huis*.

*Dat* ***hele*** *grote huis* is spreektaal, grammaticaal is het niet correct.

Je ziet dat er overeenkomst is tussen bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, en bijwoordelijke bepalingen en bijvoeglijke bepalingen.

Het is bijvoeglijk als er iets gezegd wordt over een zelfstandig naamwoord(groep), in alle andere gevallen is het bijwoordelijk (bijwoord of bijwoordelijke bepaling).

Bijvoeglijke bepalingen zijn geen zelfstandig zinsdeel,

bijwoordelijke bepaling is wel een zelfstandig zinsdeel.

In de zin

Die auto rijdt erg hard.

Is *erg hard* een bijwoordelijke bepaling en dus een zinsdeel. *Erg* en *hard* zijn beide wel bijwoorden maar geen aparte zinsdelen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zegt iets over 🡪 | Zelfstandig naamwoord of zelfstandignaamwoordgroep | Niet-zelfstandig naamwoord of niet-zelfstandignaamwoordgroep |
| **Woord** is een | Bijvoeglijk naamwoord | Bijwoord |
| Zegt iets over 🡪 |  | Het gezegde |
| Woord**groep** is een | Bijvoeglijke bepaling | Bijwoordelijke bepaling |

Een bijwoord dat **geen** deel uitmaakt van een ander zinsdeel, is ook een bijwoordelijke bepaling.

Vergelijk de zinnen:

1. *Het huis in het bos.*
2. *Het huis staat in het bos.*

In beide zinnen staat de voorzetselwoordgroep *in het bos*. Toch is er verschil:

In zin (a) zegt het iets over het huis, het voorzetsel **in** verbindt de zelfstandig-naamwoordgroep *het huis* met de zelfstandignaamwoordgroep *het bos*.

Het geeft een eigenschap aan: het is niet zomaar een huis, het is het huis in het bos! Omdat de voorzetselwoordgroep *in het bos* iets over het huis zegt, is het een bijvoeglijke bepaling.

In zin (b) zegt de voorzetselwoordgroep *in het bos* echter niets over het huis. Het zegt iets over het werkwoord. Het zegt waar dat *staan* plaatsvindt: in het bos en niet op het plein.

Omdat de voorzetselwoordgroep *in het bos* hier iets zegt over een niet-zelfstandig naamwoord, nl. een werkwoord, is het **een bijwoordelijke bepaling**.

Voorzetselwoordgroepen die iets zeggen over een zelfstandig naamwoord, staan meestal direct voor of direct achter het zelfstandig naamwoord.

Voorzetselwoordgroepen die iets zeggen over het werkwoord, staan meestal direct achter dat werkwoord. Dat kunnen ook meerdere voorzetselwoordgroepen zijn.

In de zin:

*Die auto rijdt erg hard over de straat in de stad.*

zeggen de voorzetselwoordgroepen *over* *de straat* en *in de stad* beide iets over het werkwoord rijden. Het zijn beide afzonderlijke bijwoordelijke bepalingen.

Overigens, *erg hard* zegt ook iets over rijden en is dus ook een bijwoordelijke bepaling. Het drie afzonderlijke bepalingen.

En om het nog mooier te maken: *erg* zegt iets over het bijwoord *hard*. Hard is geen zelfstandig naamwoord, dus *erg* is hier een bijwoord (net als *hard*)

Een bijwoordelijke bepaling geeft antwoord op de vragen: *Waar? Wanneer? Waaraan (...bij, ...mee, ...door) ? Hoe? Hoeveel?*

In de zin

*Morgen komt hij niet naar huis.*

Zegt *niet* iets over het werkwoord en is dus een bijwoordelijke bepaling (van modaliteit/ontkenning).

*Morgen* geeft antwoord op de vraag: wanneer en is dus een bijwoordelijke bepaling (van tijd). Maar het zijn ook bijwoorden.

(*Naar huis* is overigens ook een bijwoordelijke bepaling!)

**Woorden** die een bijwoordelijke bepaling zijn, zijn **bijwoorden**.