**Mannelijk vrouwelijk of onzijdig?**

In het Nederlands gebruiken we “de en het”, als bepalende lidwoorden. Deze geven het geslacht van het zelfstandige naamwoord wat erna komt aan. In het Duits worden er 3 gebruikt: der, die en das. In de grammatica en woordenboeken worden hiervoor de termen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig gebruikt. Het meervoud krijgt het lidwoord “die”. Het onbepaalde lidwoord is in het Duits: “ein, eine en ein” voor het meervoud bijvoorbeeld “keine”(geen).

Hoe weet je nu wanneer iets vrouwelijk, mannelijk of onzijdig is? Hier zijn een aantal foefjes voor:

**De mannelijke woorden zijn:**

* Biologisch mannelijk: der Mann, der Stier, der Junge.
* De dagen en maanden: der 8. Mai, der Montag.

**De vrouwelijke woorden zijn:**

* Biologisch vrouwelijk: die Kuh, die Frau
* Woorden die eindigen op een "e" zijn meestal vrouwelijk: Die Straße. (der Name!)
* Woorden die eindigen op: -ei, -ung, -keit, -heit, -schaft.
* Veel bomen en bloemen.
* De meeste rivieren. Let op: der Rhein.
* Getallen: die Acht, die Neun.

**De onzijdige woorden zijn:**

* Als het lidwoord in het Nederlands "het" is: het huis - das Haus.
* Verkleinwoorden, deze eindigen op -chen: das Mädchen.
* Letters: das A, das B.

In een schema ziet dit er als volgt uit:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **mannelijk** | **vrouwelijk** | **onzijdig** | **meervoud** |
| Bepaald lidwoord | der | die | das | die |
| Onbepaald lidwoord | ein | eine | ein | keine |

In de Duitse taal worden naamvallen gebruikt. Er zijn vier naamvallen. De eerste en de vierde naamval gaan we bespreken:

De**1e naamval** staat gelijk aan het **onderwerp** in een zin

De **4e naamval** staat gelijk aan het **lijdend voorwerp** in een zin

Hoe vind je het onderwerp in een zin? = Wie of wat + persoonsvorm. Het antwoord erop is het onderwerp.

Hoe vind je het lijdend voorwerp in een zin? = Wie of wat + gezegde + onderwerp? Het antwoord erop is het lijdend voorwerp.

**Voorbeeld:**

De man heeft een boek gekregen = Der Mann hat ein Buch bekommen.

De man is het onderwerp van de zin. Hij is degene die het doet. Wat heeft de man gekregen? Antwoord; een boek. Een boek is in dit geval dus het lijdend voorwerp in de zin.

**Voorbeeld:**

Hij heeft een nieuwe auto gekocht. Je krijgt dan: Wie of wat heeft hij gekocht? Het antwoord is dan: een nieuwe auto. Dit is het lijdende voorwerp. Deze krijgt in het Duits de 4e naamval.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DER SCHEMA** | **mannelijk** | **vrouwelijk** | **onzijdig** | **meervoud** |
| 1e naamval | der | die | das | Die |
| 4e naamval | **den** | die | das | Die |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EIN SCHEMA** | **mannelijk** | **vrouwelijk** | **onzijdig** | **meervoud** |
| 1e naamval | ein | eine | ein | keine |
| 4e naamval | **einen** | eine | ein | keine |

Zoals je ziet, verandert het schema alleen bij de vierde naamval mannelijk. De rest blijft hetzelfde!

Je kunt de eerste en de vierde naamval dus vinden door te ontleden.

Soms zijn er echter voorzetsels die bepalen of het een vierde naamval wordt. Hieronder staan de voorzetsels op een rijtje:

**Durch (door), für (voor), gegen (tegen), ohne (zonder), um (om), bis (tot), entlang (langs).**

Wanneer je in een zin een voorzetsel tegenkomt, hoef je niet meer te ontleden. Het is dan automatisch de vierde naamval.