**Het bijvoeglijk naamwoord - de bijvoeglijke bepaling**

De spelers in het toneelstuk dienen ook gekleed. Met die kleding geef je de acteur wat bijzondere eigenschappen of kenmerken. Het woordje *kleine* geeft in de zelfstandignaamwoordgroep *het kleine meisje* een eigenschap aan het meisje: nl. dat ze *klein* is. Een woord dat iets zegt van een zelfstandig naamwoord of een zelfstandignaamwoordgroep is een **bijvoeglijk naamwoord.**

In de zin:

*De oude, kreupele man geeft aan het spelende, roodharige kind een klein, zoet snoepje.*

zijn *oude, kreupele, spelende, roodharige, klein* en *zoet* bijvoeglijke naamwoorden. Zij geven een eigenschap, een kenmerk van resp. de zelfstandige naamwoorden *man, kind en snoepje.*

Als er meerdere bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar staan, zet je een komma na elk bijvoeglijk naamwoord.

Dat is een mooie, grote, ruime kamer.

In de zin:

*De oude man met het hart van goud zwaait naar de buren.*

* Zegt het woord *oude* iets van de zelfstandig naamwoord *man* en is dus een bijvoeglijk naamwoord;
* Zegt de voorzetselwoordgroep *met het hart van goud* ook iets over de zelfstandignaamwoordgroep *de man*,
* Zegt de voorzetselwoordgroep *van goud* iets over de zelfstandignaamwoordgroep *het hart*.

Woorden en woordgroepen die iets zeggen van een zelfstandig naamwoord zijn **bijvoeglijke bepalingen.**

*Met het hart van goud* is een bijvoeglijke bepaling bij de man en *van goud* is een bijvoeglijke bepaling bij het hart.

Je ziet dat bijvoeglijke bepalingen kunnen worden genest: in een bijvoeglijke bepaling staat weer een bijvoeglijke bepaling etc.

Je ziet dat een bijvoeglijke bepaling kan bestaan uit één woord, maar ook uit een woordgroep en zelfs uit een hele zin.

In de zin:

*De man die over straat liep, was dronken.*

is het zinnetje *Die over straat liep.* een bijvoeglijke bepaling bij de zelfstandignaamwoordgroep *de man.*

Een bijvoeglijke bepaling hoort bij het zelfstandig naamwoord of de zelfstandig-naamwoordgroep en maakt dus deel uit van het zinsdeel. In bovenstaande zin is *De man die over straat liep* in zijn geheel het onderwerp omdat de bijvoeglijke bepaling deel uitmaakt van het zinsdeel.

Een bijvoeglijke bepaling is **nooit** een zelfstandig zinsdeel.

**Andere voornaamwoorden**

**Bezittelijk voornaamwoord**

In de zin

Jouw aandeel in mijn toekomst is groot geweest.

Zeggen *jou*w en *mijn* ook iets over resp. de zelfstandig naamwoorden *deel* en *toekomst.* Het zegt van wie dat *deel* en die *toekomst* is: nl. van jou en mij! Het duidt bezit aan. Daarom heet dit **het bezittelijk voornaamwoord.**

Bezittelijke voornaamwoorden zijn altijd bijvoeglijke bepalingen. (Want ze zeggen iets over een zelfstandignaamwoordgroep).

**Aanwijzend voornaamwoord**

In de zin

*Die man en dat meisje in deze auto.*

wijs je met de woorden *die, dat* en *deze* als het ware aan om resp. welke man, welk meisje en welke auto het gaat. Het zijn aanwijzende voornaamwoorden.

**De aanwijzend voornaamwoorden** zijn *die dit dat* en *deze*

Aanwijzende voornaamwoorden zijn altijd bijvoeglijke bepalingen. (Want ze zeggen iets over een zelfstandignaamwoordgroep).