**Persoonsvorm in de verleden tijd:**

Als de persoonsvorm in de verleden tijd staat, heeft de zin zich al *eerder* afgespeeld. Wat er gebeurt in de zin is niet nu aan de gang, maar is al voorbij.

In de verleden tijd krijgt de persoonsvorm altijd –te of –de of –ten of –den als uitgang.

We kunnen de persoonsvorm op verschillende manieren schrijven; het ligt eraan wie iets doet in de zin. Hieronder zie je een schemaatje wanneer je een –te(n) of –de(n) moet toevoegen aan de ik-vorm.

|  |  |
| --- | --- |
| **Enkelvoud** | **Meervoud** |
| 1e persoon: ikik-vorm + te/de | Ik fietste | 1e persoon: wijik-vorm + ten/ den | Wij fietsten |
| 2e persoon: jij, je, uik-vorm + te/de | Jij/je fietsteU fietste | 2e persoon: Jullie, uik-vorm + ten/ den | Jullie fietstenU fietste |
| 3e persoon:hij, zijik-vorm + te/de | Hij/zij fietste | 3e persoon:zijik-vorm + ten/ den | Zij fietsten |

Voorbeelden:

1. Ik **kamde** de hond zijn haren.
2. Jij **rende** rondjes in het park.
3. Het kind **lachte** om het grapje van zijn vader.
4. Wij **kamden** de hond zijn haren.
5. Jullie **renden** rondjes in het park.
6. De kinderen **lachten** om het grapje van hun vader.

**Let op!**
Er zijn woorden waarvan de stam eindigt op een –d of –t. Laat je niet misleiden door te denken er dan geen –den of –ten meer als uitgang achter de ik-vorm moet komen. Dit moet natuurlijk wel! Je krijgt dan een dubbele –t of –d.

Voorbeelden:

1. De dief **jatte** een stokbrood uit de winkel.
2. De politicus **misleidde** de bevolking met beloftes.
3. Mijn vader **braadde** de kip in de oven.