**Het voorzetselvoorwerp**

Je hebt gezien dat er twee soorten verbindingswoorden zijn:

* Verbindingswoordjes die alleen gevolgd kunnen worden door een zin: dit zijn de voegwoorden;
* Verbindingswoordjes die alleen gevolgd kunnen worden door een zelfstandig-naamwoordgroep: dit zijn de voorzetsels.

Voorzetsels leggen een verband tussen een zin en een zelfstandignaamwoordgroep of tussen twee zelfstandignaamwoordgroepen. Vaak is dat of plaats of tijd of richting. (denk aan het kastje)

Vergelijk de zinnen:

1. *Ik wacht op het perron.*
2. *Ik wacht op haar.*

In zin (a) verbindt het voorzetsel *op* de zelfstandignaamwoordgroep *het perron* met het werkwoord. Het geeft duidelijk een plaats aan: **op** het perron en niet ernaast of erachter. Het is daarom een bijwoordelijke bepaling van plaats.

Daarvan is in zin (b) geen sprake. Het lijkt erop dat het voorzetsel niet echt bij de zelfstandignaamwoordgroep hoort. of ik moet op haar schouders staan In zin (a) is het werkwoord *wachten;* in zin (b) is het meer dan wachten, het is *wachten op*. Het voorzetsel lijkt meer bij het werkwoord te horen. Je kunt de zin in drie delen splitsen:

*Ik wacht + op + haar.*

De functie van het voorzetsel om plaats of tijd of richting aan te geven, ontbreekt hier. De enige functie is het verbinden van het werkwoord met de zelfstandig-naamwoordgroep na het voorzetsel. Hoewel het voorzetsel eigenlijk meer bij het werkwoord hoort, spreken we hier toch van een voorzetselwoordgroep en wordt het voorzetsel niet tot het gezegde gerekend.

In zo’n geval spreken we van **het voorzetselvoorwerp**.

In zin (b) is ***op haar*** het voorzetselvoorwerp.

Het woord zegt het al: een voorzetselvoorwerp begint altijd met een voorzetsel. Maar dit voorzetsel geeft **geen** tijd of plaats of richting aan. Geeft het voorzetsel wel plaats of tijd of richting aan, dan is er sprake van een bijwoordelijke bepaling. In zin (a) is *op het perron* een bijwoordelijke bepaling van plaats.

Het voorzetsel in een voorzetselvoorwerp kan niet vervangen worden door een ander voorzetsel; bij een bijwoordelijke bepaling kan dat wel.

1. Hij wacht op het perron ⬄ (b) hij wacht achter het perron.
2. Hij wacht op het meisje ⬄ (d) **\***Hij wacht onder het meisje.

Waar op het meisje in zin (b) een voorzetselvoorwerp is, is *onder het meisje* in zin (d) een bijwoordelijke bepaling van plaats. *Op* is een voorzetsel dat vast bij wachten hoort: ***wachten op***, *Onder* is geen voorzetsel dat vast bij wachten hoort ***\*wachten onder***.