**De bijvoeglijke bepaling**

Een bijvoeglijke bepaling geeft meer informatie over een zelfstandig naamwoord of een zelfstandignaamwoordgroep. Er wordt bijvoorbeeld een eigenschap of toestand mee aangeduid. Bijvoeglijke bepalingen zijn meestal bijvoeglijke naamwoorden of bezittelijke voornaamwoorden. Ook voorzetselwoordgroepen met ***van*** zijn een bijvoeglijke bepaling zijn.

Een bijvoeglijke bepaling is **geen zelfstandig zinsdeel**, maar maakt altijd deel uit van een ander zinsdeel.

Enkele voorbeelden (de bijvoeglijke bepalingen zijn gecursiveerd):

1. De *hele* zaal was ontroerd door de *prachtige* uitvoering.
2. *Mijn* tante zorgt voor de kat *van de buren*.
3. De man, *die de straat overstak,* had een grijze jas aan.

In zin (a) zijn de woordgroepen *de hele zaal* en *door de prachtige uitvoering* de zinsdelen.

*Hele* is hier een bijvoeglijke bepaling bij **zaal** en *prachtige* is een bijvoeglijke bepaling **bij uitvoering**.

In zin (c) is *De man, die de straat overstak* het zinsdeel in de hoofdzin en is *die de straat overstak* een bijvoeglijke bepaling bij **de man**. Zo’n bijvoeglijke bepaling die iets extra’s zegt over het onderwerp, heet een **bijstelling.**

* Niet-zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden zijn altijd bijvoeglijke bepalingen;
* Bijvoeglijke naamwoorden zijn meestal, maar niet altijd bijvoeglijke bepalingen;
* Meerdere bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar zijn elk afzonderlijk een bijvoeglijke bepaling. Tussen bijvoeglijke naamwoorden staan komma’s:

1. *De leuke, mooie en vriendelijke vrouw.*

In zin (a) staan drie bijvoeglijke bepalingen: *leuke, mooie* en *vriendelijke*;

* Bijwoorden die iets zeggen over een bijvoeglijk naamwoord, horen wel bij de bijvoeglijke bepaling, maar zijn zelf geen bijvoeglijke bepaling. Tussen de bijwoorden staan dan ook geen komma’s:

1. *Het heel erg leuk cadeau.*

In zin (b) is *heel erg leuk* de bijvoeglijke bepaling en *heel erg* (bij leuk) en *erg* (bij heel) bijwoordelijke bepalingen die onderdeel uitmaken van de bijvoeglijke bepaling;

* Aanwijzende voornaamwoorden zijn altijd bijvoeglijke bepalingen:

*(c) Deze man is getrouwd met die vrouw.*

* Bezittelijke voornaamwoorden die niet zelfstandig gebruikt worden, zijn altijd bijvoeglijke bepalingen;

1. *Mijn mooie boek geef ik aan jouw moeder.*

In zin (c) zijn  *mijn* en *jouw* afzonderlijke bijvoeglijke bepalingen (mooie is er ook een)