**Het naamwoordelijk gezegde**

In les 1 heb je gezien dat er doen-zinnen zijn en zijn-zinnen. In doen-zinnen is er een actie, in zijn-zinnen wordt aan de doener een eigenschap gegeven. Anders gezegd iemand **doet** iets of iemand **is** iets.

In de zin *Mamma is lief.* is het *lief-zijn* een eigenschap van mamma, het hoort bij haar. Je kunt niet zegen *Mamma doet lief.* (tenminste niet zonder betekenisverandering).

Het werkwoord ***is*** koppelt als het ware de eigenschap *lief-zijn* aan het de doener *mamma*. Daarom noemen we het werkwoord *zijn* hier **het koppelwerkwoord**. Er zijn nog twee koppelwerkwoorden: *worden en blijven*.

1. Hij wordt vader,
2. Hij blijft vervelend.

In zin (a) geeft worden de eigenschap *vader* aan *hij*. Het verschil met de zin *Hij is vader*. is duidelijk. In *Hij is vader*. is hij al vader, in de zin *Hij wordt vader.* is hij het nog niet, hij wordt het.

In zin (b) ‘geeft’ blijft de eigenschap *vervelend* aan hij. Hij was vervelend (eigenschap) en dat is niet veranderd: hij is het nog steeds, Hij blijft vervelend.

Je kunt zeggen dat de koppelwerkwoorden een tijdlijn geven:

*Hij wordt vervelend.*

*Hij is vervelend.*

*Hij blijft vervelend.*

Omdat deze gezegdes niet alleen uit werkwoorden maar ook uit naamwoorden bestaat (in het voorbeeld hierboven het bijvoeglijk naamwoord *vervelend*), spreken we van **het naamwoordelijk gezegde**. Dat houdt in dat die ‘eigenschap’ altijd een zelfstandignaamwoord(groep) is of een bijvoeglijknaamwoord(groep) moet zijn.

Niet alle zinnen met *zijn* zijn naamwoordelijk. In de zin

*De man is in de stad.*

is *in de stad* geen eigenschap van de man; het geeft een plaats aan. Omdat *in de stad* geen eigenschap is, is hier geen sprake van een naamwoordelijk gezegde. Datzelfde geldt voor

*Hij blijft in de stad.*

Ook hier is *in de stad* geen eigenschap en is er ook geen sprake van een naamwoordelijk gezegde.

LET OP. Koppelwerkwoorden kunnen ook hulpwerkwoorden zijn. Dan bepaalt het hoofdwerkwoord of er sprake is van een naamwoordelijk gezegde.

1. *Hij is geslagen door het meisje.*
2. *Hij blijft dit jaar zitten.*

In zin (a) is *geslagen* het hoofdwerkwoord (want voltooid deelwoord) en in zin (b) *zitten* (want niet-pv). Beide zinnen hebben dus een werkwoordelijk gezegde.

Soms kan het koppelwerkwoord weggelaten worden en lijkt de zin werkwoordelijk.

Maar je kunt het weggelaten koppelwerkwoord *zijn* erachter zetten:

*Hij blijkt zeer vriendelijk. ⬄ Hij blijkt zeer vriendelijk* ***te zijn****.*

*Hij lijkt me een vriendelijke jongen. ⬄ Hij lijkt me een vriendelijke jongen* ***te zijn****.*

*Hij schijnt me nogal vriendelijk. ⬄ Hij schijnt me nogal vriendelijk* ***te zijn****.*

*Hij dunkt me een vriendelijke jongen.⬄ Hij dunkt me een vriendelijke jongen* ***te zijn****.*

*Hij komt me niet bekend voor. ⬄ Hij komt me niet voor bekend* ***te zijn****.*

Als het hoofdwerkwoord *worden, blijken of heten* is, is er altijd sprake van een naamwoordelijk gezegde.

De andere werkwoorden zijn soms geen koppelwerkwoord. Dat is het geval als ze gebruikt worden in hun letterlijke betekenis.

*Die twee lijken op elkaar.*

*De zon schijnt de hele morgen.*

*Hij dunkt de bal in het netje.*

*Hij moet voor de rechtbank komen.*

Maar meestal zijn zinnen met deze werkwoorden naamwoordelijk.