**De samengestelde zin**

We spreken pas van een zin als er een persoonsvorm in staat. **Één** persoonsvorm.

Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.

Maar wat als er tussen die hoofdletter en die punt meerdere persoonsvormen staan? Dan spreken we over een **samengestelde zin**. In een samengestelde zin kunnen twee of meer persoonsvormen staan. Samengestelde zinnen kunnen we weer opbreken in zinnen met maar één persoonsvorm: **de enkelvoudige zin**.

1. *Ik loop hard want het regent.* ⬄ *Ik loop hard. + want + Het regent.*
2. *Ik word nat omdat het hard regent* ⬄ *ik word nat + omdat + Het hard regent.*

 In zowel zin (a) als zin (b) worden de twee zinnen met elkaar verbonden door een voegwoord. In zin (a) is dit *want*, in zin (b) is dit *omdat.*

Je kunt zin (a) gewoon splitsen in twee goede Nederlandse zinnen door het voegwoord weg te laten.

1. *Ik loop hard want het regent.* ⬄ *Ik loop hard. Het regent.*

Met zin (b) is dit niet mogelijk:

1. *Ik word nat omdat het hard regent* ⬄ *ik word nat. \*Het hard regent.*

\**Het hard regent* is geen goede Nederlandse zin. Het onderwerp staat niet naast de persoonsvorm en dat is een voorwaarde voor een goede Nederlandse zin.

Als beide zinnen afzonderlijk een goede Nederlandse zin vormen, spreken van **nevenschikking.** De beide zinnen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Beide zijn **hoofdzinnen**. Je kunt ze ook omdraaien: (al krijg het hier wel een zin met een iets andere betekenis)

 *Ik loop hard want het regent ⬄ Het regent want ik loop hard.*

Het voegwoord is dan een **nevenschikkend voegwoord.**

De nevenschikkende voegwoorden zijn: *en,* *maar, want, of* en *dus.*

In alle andere gevallen spreken we van een **onderschikkende zin** of **bijzin** en het voegwoord waarmee de onderschikkende zin begint, is dan een **onderschikkend voegwoord.** Zo’n samengestelde zin is bestaat uit een hoofdzin en een ondergeschikte zin. Die ondergeschikte zin is dan een zinsdeel van de andere zin. je kunt de onderschikkende zin vervangen door één woord, behalve bij een bijvoeglijke bijzin omdat een bijvoeglijke bepaling geen zinsdeel is.

Een onderschikkende zin of bijzin kan elk zinsdeel zijn:

Onderwerp:

***Voordat je eraan went****, duurt lang. ⬄* ***Dat*** *duurt lang.*

*Lijdend voorwerp:*

 *Hij zegt* ***dat hij het niet gedaan heeft****. ⬄ hij zegt* ***dat****.*

*Meewerkend voorwerp:*

***Wie doorrijdt****, geeft hij een waarschuwing. ⬄ Hij geeft* ***hem*** *een waarschuwing.*

*Bijvoeglijke bepaling:*

*De man* ***die dronken is****, loopt door de straat. (De bijvoeglijke bijzin is geen afzonderlijk zinsdeel maar hier een deel van het onderwerp).*

*Bijwoordelijke bepaling:*

***Omdat het bleef regenen****, werd het kampioenschap afgelast. ⬄* ***Daarom*** *werd het kampioenschap afgelast.*

In een onderschikkende bijzin staat de persoonsvorm **achteraan**, in een nevenschikkende zin staat de persoonsvorm **naast** het onderwerp.

In een nevenschikkende zin kun je niet een ander woord zetten tussen onderwerp en persoonsvorm; in een onderschikkende zin kan dat wel.

 *\*Ik loop hard want het hard regent.*

 *Ik loop hard omdat het hard regent.*

Een ondergeschikte zin kan vóór de hoofdzin staan:

*Omdat het regent, loop ik hard.*

Of na de hoofdzin:

*Ik loop hard omdat het regent.*

*Een hoofdzin kan meer dan één onderschikkende zinnen hebben:*

*Terwijl zijn klasgenoten plezier maken, zit Kees hard te blokken, omdat hij morgen een proefwerk heeft.*

*Terwijl zijn klasgenoten plezier maken.* en *Omdat hij morgen een proefwerk heeft.* zijn beide ondergeschikte zinnen en *zit Kees hard te blokken* is de hoofdzin.

In de beide ondergeschikte zinnen staat de persoonsvorm **niet** naast het onderwerp en staat de persoonsvorm **achteraan**.