**Het naamwoordelijk gezegde**

Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit één of meer werkwoorden en een (zelfstandig, bijvoeglijk, enz.) naamwoord(groep). Het naamwoordelijk gezegde geeft altijd aan dat iets of iemand iets **ís**. Zo bevat 'De wind is koud' een naamwoordelijk gezegde: er wordt uitgedrukt dat de wind iets ís, namelijk: koud. (In 'De wind draait naar het oosten' is draait het werkwoordelijk gezegde; nu wordt er uitgedrukt dat de wind iets **dóét**, namelijk: naar het oosten draaien.)

Het **hoofdwerkwoord** van een naamwoordelijk gezegde heet het koppelwerkwoord. Het koppelwerkwoord 'koppelt' een bepaalde eigenschap, functie, toestand of hoedanigheid aan het onderwerp.

*Mama is lief,*

*Hij wordt opa,*

*Zij blijft dezelfde.*

Telkens wordt hier een eigenschap gekoppeld aan het onderwerp:

*Mama* ***is*** *lief.*

*Hij* ***is*** *opa.*

*Zij* ***is*** *dezelfde.*

Je kunt hier ***is*** niet vervangen door ***doet*** zonder dat de betekenis van de zin verandert.

Er zijn drie koppelwerkwoorden:

1. **zijn,**
2. **worden,**
3. **blijven**.

Vroeger werd geleerd dat er nog zes zijn:

*blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en voorkomen,*

maar dat wordt niet meer als correct gezien.

Je kunt nl. achter een zin met een van deze zes koppelwerkwoorden altijd *te zijn* zetten of het koppelwerkwoord vervangen door ***zijn***. Daardoor wordt **zijn** het koppelwerkwoord.

1. De uitslag bleek al bij iedereen bekend ***te zijn.*** *De uitslag is bekend bij iedereen.*
2. Het huis leek onbewoond ***te zijn.*** *Het huis is onbewoond.*
3. Zijn broer scheen nogal slim ***te zijn.*** *Zijn broer is slim.*
4. Sporten heet gezond ***te zijn***. *Sporten is gezond*.
5. Dat dunkt me geloofwaardig ***te zijn.*** *Dat is geloofwaardig*
6. Zij komt me erg gespannen voor ***te zijn.*** *Zij is gespannen****.***

Alleen het **hoofdwerkwoord** kan koppelwerkwoord zijn. *Is* en *wordt* kunnen, behalve koppelwerkwoord, ook hulpwerkwoorden van tijd zijn:

* Dat werk *is* gedaan,
* Dat *wordt* morgen uitgevoerd.

In deze zinnen zijn *gedaan* en *uitgevoerd* de hoofdwerkwoorden en is er dus geen sprake van een koppelwerkwoord.

In de zin:

Hij is gisteren gehoorzaam geweest.

is ***is*** het hulpwerkwoord van tijd en ***geweest*** het hoofwerkwoord want voltooid deelwoord. ***Geweest*** is de voltooiddeelwoordvorm van het werkwoord *zijn* en hier dus het **koppelwerkwoord**.

De drie (negen) koppelwoorden zijn niet altijd koppelwerkwoord.

In hun letterlijke betekenis zijn het zelfstandige werkwoorden en vormen ze een werkwoordelijk gezegde. De koppelwerkwoorden *dunken* en *blijken* komen vrijwel nooit voor als zelfstandig werkwoord.

In de volgende gevallen spreken we niet van een koppelwerkwoord maar van een zelfstandig werkwoord.

* Zijn:

zich bevinden op een plaats.

*Ik ben thuis*.

* Blijven

niet van plek veranderen.

*Ik blijf thuis*.

* Lijken

ik vergelijk dit met dat.

*Hij lijkt erg op zijn vader*.

* Schijnen

(licht) uitstralen.

*De lamp schijnt*.

* Voorkomen

aantreffen, tegengaan/zorgen dat iets niet gebeurt of (voor een rechtbank) verschijnen.

*Ik moet morgen voor de rechter komen,*

**Let op:**

Het naamwoordelijk deel van het gezegde kan ook een **naamwoordgroep** zijn:

In de zin

 *Dat is een erg mooie auto.*

Is de zelfstandignaamwoordgroep *een erg mooie auto* het naamwoordelijk deel van het gezegde.

 En in de zin

 *Zij wordt morgen alweer een jaartje ouder.*

*Is de* zelfstandignaamwoordgroep *een jaartje ouder* het naamwoordelijk deel van het gezegde.

In een zin met een naamwoordelijk gezegde staat **NOOIT** een lijdend voorwerp.