**Hulpwerkwoord van modaliteit**

Behalve hulpwerkwoorden van tijd, kennen we ook hulpwerkwoorden van modaliteit. Zij geven extra betekenis aan het hoofdwerkwoord.

De hulpwerkwoorden van modaliteit zijn:

*kunnen, moeten, (be)hoeven, mogen, willen.*

*Ik* ***kan*** *vandaag niet werken.*

*Ik* ***moet*** *de hele dag op school blijven.*

*Ik* ***hoef*** *vandaag geen huiswerk te maken.*

*Ik* ***mag*** *lekker eerder naar huis gaan.*

In al deze zinnen is de pv een hulpwerkwoord van modaliteit en is de infinitief het hoofdwerkwoord:

*Ik doe werken.*

*Ik doe blijven.*

*Ik doe maken.*

*Ik doe gaan.*

Kijk eens naar de zin:

*Jan kan vandaag niet werken.*

In deze zin zegt **kan** iets over het werken van Jan, namelijk dat het *mogelijk is.* Je kunt dus ook zeggen: *'Het is mogelijk dat Jan niet kan werken'* of *'Het kan zó zijn dat Jan vandaag niet kan werken*'. **Kan** zegt hier iets over hoe de spreker denkt over het (niet) werken (van Jan). Het geeft extra betekenis aan het hoofdwerkwoord *werken*.

Je kunt voor *kan* ook een van de andere hulpwerkwoorden van modaliteit invullen met dezelfde uitleg.

**Te+infinitief, aan het+infinitief**

Hoewel we *te* beschouwen als een prefix die we niet vast aan het werkwoord schrijven, hoort *te* wel bij dat werkwoord. Je kunt het vergelijken met *ge* voor een voltooid deelwoord: **ge**werkt – **te**werken. Daarom maakt *te* deel uit van het gezegde.

In de zin:

*Ik hoef morgen niet* ***te werken****.*

is (*te) werken* het hoofdwerkwoord: *Ik doe werken.*

De Engelse zin: *I am working*. zou je kunnen vertalen met *Ik ben aan het werken.*

*Aan het+infinitief* zou je dus kunnen beschouwen als de Nederlandse vorm van de continuous zoals die Engelse constructie heet.

Daarom hoort *aan het* bij het werkwoord en maakt dus deel uit van het gezegde.

In de zin:

*Ik ben de hele dag al* ***aan het werken****.*

Is (*aan-het-) werken* het hoofdwerkwoord: *Ik doe werken.*

**In een zin vormen alle werkwoorden tezamen het werkwoordelijk gezegde.**

**Samenvatting:**

1. Als het **werkwoordelijk gezegde** uit twee werkwoorden bestaat dan is het werkwoord dat géén persoonsvorm is het hoofdwerkwoord.

*Hij****loopt******zich******te vervelen****.*

*Loopt* is persoonsvorm, dus ***vervelen*** is het hoofdwerkwoord.

1. Een voltooid deelwoord in een **werkwoordelijk gezegde** is altijd het hoofdwerkwoord

*Ik****had****nog zoveel stoelen****gemaakt willen hebben****.*

***Gemaakt*** is een voltooid deelwoord en dus het hoofdwerkwoord

1. Bestaat een werkwoordelijk gezegde uit twee of meer werkwoorden zonder voltooid deelwoord, dan is bijna altijd het laatste werkwoord het hoofdwerkwoord.

*Dat****zou****je natuurlijk wel****hebben willen meemaken****.*

***Meemaken***is het laatste werkwoord, en hier hoofdwerkwoord.

**Het scheidbaar samengestelde werkwoord**

Het Nederlands kent ook werkwoorden waar een voorzetsel aan vast zit: *opwachten, invallen, voorlezen.*

Dit zijn **scheidbaar samengestelde werkwoorden**. Kenmerk is dat deze werkwoorden zich in tweeën splitsen zodra ze persoonsvorm zijn:

*Ik* ***wacht*** *je morgen* ***op,***

*De nieuwe docent* ***valt in*** *voor de zieke leraar.*

*Op het mbo* ***leest*** *de docent niet meer* ***voor****.*

Dit afgescheiden ‘voorzetsel’ hoort wel bij het werkwoord en dus ook bij het gezegde.

Als je twijfelt, kun je er een voltooid deelwoord van maken. Het scheidbare deel komt er dan weer aan vast te zitten:

*Ik heb je* ***opgewacht****.*

*De nieuwe docent is* ***ingevallen*** *voor de zieke leraar.*

*Op het mbo heeft de docent niet meer* ***voorgelezen****.*

Samengestelde werkwoorden die beginnen met:

*bij-, in-, na-, uit-, op-, af-, mee-, tegen-, tussen-, terug-*

zijn **altijd** scheidbaar!