**Het lijdend voorwerp**

Je kunt het peuterzinnetje *Snoepje kopen* niet vertalen in *Snoepje doet kopen*.

Je moet dit vertalen in *Iemand* ***doet*** *een snoepje kopen.*

***Iemand*** doet iets: *Pappa doet slapen,* of ietswordt gedaan:*Pappa doet snoepje kopen.*

Het snoepje uit de peuterzin is niet de doener, het snoepje ondergaat de handeling. Iemand anders doet de handeling en het snoepje is hetgeen de handeling ondergaat. Het snoepje wordt gekocht. Je kunt een handeling dus **uitvoeren** maar je kunt haar ook **ondergaan**: doener ⬄ ondergaander.

Soms weet je niet of *iemand* iets doet of dat *iets* gedaan wordt.

Het peuterzinnetje *Oma bellen.* kan betekenen dat oma de doener is: *Oma doet bellen*, maar ook dat oma de ondergaander is *Iemand belt oma*. Of *Oma wordt gebeld.*

Zinnen met een ondergaander kun je omzetten in een zin met **worden.**

*Ik bel oma ⬄ Oma wordt gebeld.*

 *Ik maak het ontbijt ⬄ Het ontbijt wordt gemaakt.*

 *Hassan slaat zijn vrouw ⬄ Zijn vrouw wordt geslagen.*

In de zinnen met **worden** kan je de doener van de eerste zin weglaten. In word-zinnen wordt de ondergaander de doener. Deze constructie wordt veel gebruikt als de doener niet belangrijk of onbekend is. Hassan in het voorbeeld hierboven, kan zeggen *Mijn vrouw wordt geslagen*, Uit deze zin blijkt niet dat hij degene is die slaat.

*Het huiswerk wordt niet gemaakt. 🡪* Maar wie maakt het huiswerk niet?

 *Het brood wordt gebakken. 🡪* Maar wie doet het bakken?

**Word-zinnen worden zinnen in de lijdende vorm genoemd; het zijn lijdende zinnen.**

In de onderste zin is het helemaal niet belangrijk wie er bakt. Dat kan elke bakker of huisvrouw zijn. Dat is hier niet belangrijk. Als de doener niet van belang is voor de boodschap, of zelfs als niemand weet wie de doener is, *(Er wordt een aanslag gepleegd!)* wordt de word-zin gebruikt.

Vergelijk:

1. *Ik maak mijn huiswerk.*

*(b) Mijn huiswerk wordt gemaakt.*

 *(c) Mijn huiswerk is gemaakt.*

Het verschil tussen (b) en (c) is dat in (c) de actie (het huiswerk maken) al klaar is. Toch is dit een *word-zin*. Dat zie je omdat de doener (nl. ik) niet bekend is in de zinnen (b) en (c). Dat kan in die zinnen behalve ik ook jij zijn, of degene die naast je zit.

In zin (c) is *is* dus een hulpwerkwoord van tijd alsook een hulpwerkwoord van de lijdende vorm; in zin (b) is *wordt* een hulpwerkwoord van de lijdende vorm.