|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zinsdeel | Uitleg | Voorbeelden | Hoe vind je het? |
| Persoonsvorm | * De persoonsvorm geeft aan wat iets/iemand doet. * De persoonsvorm is een vorm van het werkwoord die zich aanpast aan het onderwerp van de zin. * Als het onderwerp een enkelvoud is, is de persoonsvorm dat ook (hij loopt) * Is het onderwerp een meervoud, dan is de persoonsvorm dat ook (wij lopen) * Kan in tegenwoordige tijd staan * Kan in verleden tijd staan | Ik fiets naar school.  Morgen gaan wij naar het zuiden van Nederland.  Gister ging mijn broer naar zijn beste vriend.  Wij hebben naar het concert gekeken. | Zet de zin in een andere tijd. |
| Onderwerp | * Degene die of datgene wat iets doet óf degene die of datgene wat iets is. | Sam speelt verstoppertje. (Sam doet iets)  Op donderdag is het restaurant bij mij op de hoek gesloten. (het restaurant bij mij op de hoek is iets)  Mijn moeder, die zelf uit Amsterdam komt, woont al dertig jaar in Rotterdam. (mijn moeder, die zelf uit Amsterdam komt, doet iets) | Stel de vraag: wie/ wat + persoonsvorm. |
| Werkwoordelijk gezegde | * Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden die in de zin staan. * Het geeft altijd aan dat iets of iemand iets doet | Jan kijkt naar buiten. (de persoonsvorm kijkt vormt in z'n eentje het werkwoordelijk gezegde).  Jan heeft naar buiten gekeken.  Jan had naar buiten kunnen kijken. |  |
| Lijdend voorwerp | * Iets/iemand die iets overkomt * Een lijdend voorwerp kan een zelfstandig naamwoord zijn (bijvoorbeeld fiets, een meisje, Anna), * Een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern (haar nieuwe kleren) * Een persoonlijk voornaamwoord (mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen). | Onder de douche zingt hij graag Satisfaction.  Pieter heeft Anna gisteren nog gezien.  Denise showde haar moeder haar nieuwe kleren.  Bel jij hem even? | Wie/wat + persoonsvorm + onderwerp (+ de rest van de werkwoorden) |
| Meewerkend voorwerp | * Een meewerkend voorwerp is degene die iets ontvangt of verneemt of van wie iets wordt afgenomen * Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan – als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden. | Julia en Kim gaven een cadeautje aan hun moeder.  Ik vroeg (aan) haar of ze nog op vakantie ging.  Mijn vriend geeft de poes en de hond hun eten.  Hij laat al zijn geld na aan goede doelen. | Aan wie/wat + persoonsvorm + onderwerp (+ de rest van de werkwoorden) |
| Bijwoordelijke bepaling | * Bijwoordelijke bepalingen geven meer informatie over datgene wat de werkwoorden in de zin vertellen. * -Ze geven bijvoorbeeld aan wanneer iemand aan het rijden was (‘gisteren’), welk ‘hulpmiddel’ daarbij gebruikt werd (‘op mijn nieuwe fiets’), hoelang dat rijden duurde (‘binnen twintig minuten’) en waar hij/zij naartoe reed (‘naar mijn werk’). | Met uitzondering van Emily vond iedereen de film geweldig.  Hij viert zijn verjaardag inderdaad op een zaterdag.  Telkens wist Karim de bal terug te slaan.  De docent was erg tevreden over de resultaten.  Ik ga op de fiets naar het station. | Kan je antwoorden vinden op de vragen:   * Waar(heen) * Waarom * Hoe * Wanneer * Met wat |
| Bijvoeglijke bepaling | * Een bijvoeglijke bepaling geeft meer informatie over het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. * Er wordt bijvoorbeeld een eigenschap of toestand mee aangeduid: bijvoeglijke naamwoorden (mooie, rode, zware) of bezittelijke naamwoorden (mijn, jouw, onze) | De hele zaal was ontroerd door de prachtige uitvoering.  Mijn tante zorgt voor de kat van de buren.  De blauwe auto is heel zwaar. | Nadat je de zelfstandige naamwoorden hebt gevonden kan je kijken of er meer over wordt verteld. |
| Bijstelling | * Is een deel van een ander zinsdeel * Staat altijd tussen komma’s * Staat na een komma achter het zelfstandig naamwoord * Noemt dezelfde zaak/persoon, maar dan met andere woorden | Onze docent, mevrouw Komma, is nogal vaak druk.  Bijst = mevrouw Komma  In Madrid, de hoofdstad van Spanje, at ik het lekkerste ijsje ooit.  Bijst = de hoofdstad van Spanje |  |