**Het zelfstandig naamwoord**

Het zelfstandig naamwoord heeft vele gezichten. In principe is alles waar je een lidwoord voor kunt zetten een zelfstandig naamwoord. Verder zijn de volgende woorden ook zelfstandige naamwoorden:

* namen van personen (Peter, Anja),
* namen van plaatsen (Amsterdam, Sahara),
* namen van bedrijven (Sony, Heineken).

Een zelfstandig naamwoord kan tastbaar zijn, je kunt het vastpakken, aanraken of niet tastbaar. Voorbeelden van tastbare zelfstandige naamwoorden zijn: *tafel, tapijt, hoekwoning, droogmolen*. Voorbeelden van niet-tastbare zelfstandige naamwoorden zijn: *liefde, geluk, honger, pijn, angst, ziekte, dorst, opgewektheid.*

De meeste zelfstandige naamwoorden komen zowel in het enkelvoud *(kast)* als in het meervoud (*kasten)* voor; uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld *politie, vee* (alleen enkelvoud) en *hersens/hersenen* (alleen meervoud).

Ook kan van veel zelfstandige naamwoorden een verkleinvorm gemaakt worden: kastje, kindje, mannetje, enz.

Een paar voorbeeldzinnen. De onderstreepte woorden zijn zelfstandige naamwoorden:

* Ik vind het erg vervelend als mensen steeds door elkaar heen praten.
* Over precies drie dagen word ik achttien jaartjes.
* Elke zondag ga ik samen met buurman Harry vissen aan de rand van de dichtstbijzijnde sloot.
* Mijn broertje heeft sinds kort een contract getekend bij Universal, de filmmaatschappij.
* En daarom hoop ik dat het kersverse bruidspaar met ontzettend veel geluk door het leven zal gaan.

Zelfstandige naamwoorden hebben ook in het Nederlands een geslacht. Zijn mannelijk, vrouwelijk of onzijdig.

*De* wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, *het* bij onzijdige woorden in het enkelvoud. Of een woord mannelijk is of vrouwelijk is niet te horen, dat moet je weten. Die kennis is langzamerhand verdwenen en m.n. in Nederland is ze helemaal weg.

Het is belangrijk als je naar zo’n woord refereert.

* Naar mannelijke woorden refereer je met *hij* en *zijn*,
* naar vrouwelijke woorden en onzijdige woorden die een vrouw zijn met *zij* en *haar.* (*het meisje heeft haar)*.
* Naar onzijdige woorden met *zijn* en *het*.

De man, **hij** heeft **zijn** boek…

De wetenschap **zij** heeft **haar kennis...**

Het moment **het** heeft **zijn** dingetje…

Het meisje, **zij** heeft **haar**…

Een hulpmiddel is dat woorden die eindigen op -*heid, -nis -ing, -de/te, -schap, -st, -ie*

en *-ij* vrouwelijk zijn. Het-woorden die een vrouw of een vrouwelijk dier aanduiden, zijn vrouwelijk en er wordt met ***zij*** en ***haar*** naar gerefereerd. Het is Nederlands dus er zijn uitzonderingen: ***de*** *dienst* is mannelijk en ***het*** *moederschap* is onzijdig.