**Soorten zinnen en gezegdes**

Je kunt alle zinnen in twee categorieën indelen: doen-zinnen en zijn-zinnen.

De doen-zinnen geven een actie aan (actie moet je hier breed zien, *Ik sta.* is ook een actie al gebeurt er niet echt iets). Je kunt die zinnen terugbrengen tot de vorm: *hij doet xx,* waarbij xx de infinitief is van het werkwoord:

*De oude man loopt de hele dag heen en weer.⬄ Hij doet lopen.*

*De zon schijn in de morgen ⬄ Zij doet schijnen.*

2.

De zijn-zinnen geven geen actie weer maar een eigenschap van het onderwerp, de doener. In de zin *Het meisje is mooi*. is duidelijk dat mooi-zijn een eigenschap is van het meisje. Je kunt niet zeggen *\*Het meisje doet mooi* (zonder betekenisverandering). Het werkwoord koppelt als het ware de eigenschap aan het onderwerp: het mooi-zijn aan het meisje; vandaar dat deze werkwoorden koppelwerkwoorden genoemd worden. Er zijn feitelijk maar drie koppelwerkwoorden: *zijn, worden* en *blijven.*

In de zin *Peter leek aardig.* is aardig-zijn een eigenschap van Peter en dus zou het een zijn-zin moeten zijn. Dat is het ook want het werkwoord *zijn* is hier weggelaten: *Peter leek aardig* ***te zijn.*** Dit *te zijn* wordt vaker weggelaten in zijn-zinnen. Dit *te zijn* **kan** worden weggelaten bij vooral de werkwoorden: *lijken, blijken, schijnen, voorkomen, dunken en heten* (de oude koppelwerkwoorden)*.*

*Ik heet Jan ⬄ Ik doe Jan heten.* *\*Ik heet Jan te zijn.*

**Doen-zinnen hebben een werkwoordelijk gezegde,**

**Zijn-zinnen hebben een naamwoordelijk gezegde** (naamwoordelijk omdat de eigenschap een zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord is).

**Het onderwerp en de persoonsvorm**

Eigenlijk kun je bijna alle zinnen terugbrengen tot zinnen zoals mijn kleindochter die uitspreekt: *pappa slapen, oma luisteren* en *mamma lachen.*

Die zinnen kun je vertalen naar goed Nederlands:

*Pappa slaapt, oma luistert en mamma lacht.*

Je kunt ook meerdere personen iets laten doen:

*Alle pappa’s slapen, Opa en oma luisteren* en *Mamma’s koken.*

Je ziet dan dat het werkwoord zich aanpast aan de persoon van de doener. Daarom heet dit werkwoord **de persoonsvorm**. Persoonsvorm en doener zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In plaats van personen kunnen ook dieren of dingen als doener optreden:

*Het water kookt.*

*Een hond blaft, .*

*De gebouwen storten in.*

*Water, hond* en *gebouwen* zijn zelfstandig naamwoorden. *Het, een* en *de* zijn lidwoorden. De lidwoorden staan altijd bij en voor een zelfstandig naamwoord en vormen samen met dit zelfstandig naamwoord een zelfstandignaamwoordgroep.

Behalve dat de doener een zelfstandig naamwoord is, kan ook jij of ik de doener zijn. De woorden *ik, jij, hij/zij/het/men, wij, jullie* en *zij* zijn **persoonlijke voornaamwoorden**. We spreken van de **eerste persoon** bij *ik* en *wij*,

Van de **tweede persoon** bij *jij* en *jullie*, in alle andere gevallen spreken we van de **derde persoon**. Een zelfstandig naamwoord als *doener* is altijd derde persoon (of dat nu werkelijk een persoon is of een dier of ding)

Omdat de doener de Poi is (person of interest) noemen we de doener **het onderwerp.**