**Het lidwoord**

Het Nederlands kent *drie* lidwoorden: de **bepaalde** lidwoorden*de* en *het* en het **onbepaald** lidwoord *een*.

Lidwoorden staan voor een [zelfstandig naamwoord](https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/zelfstandig-naamwoord). Tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort, kunnen een of meer andere woorden staan, zoals bijvoeglijke naamwoorden en telwoorden.

Enkele voorbeelden:

* ***De*** *vrouw* stond in ***het***winderige *bushokje* te wachten.

(*het* hoort bij *bushokje)*

* Zij werd ***het*** *wachten* beu.
* ***Een***vertraagde *bus* was wel ***het*** *laatste* waar ze op zat te wachten.

(*een* hoort bij *bus)*

* Na bijna ***een*** *uur* kwam in *de verte* eindelijk ***de***vertrouwde gele *bus* aanrijden.

 (*de* hoort bij *bus*)

* ***De***door hem zo hartstochtelijk geliefde *docente* nam tot zijn grote verdriet ontslag.

(*de* hoort hier bij *docente*)

*De* wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, *het* bij onzijdige woorden in het enkelvoud:

*De man, (m)*

*De bond, (m)*

*De commissie, (v)*

*De vergadering (v)*

*De huizen, (mv)*

*De kinderen (mv)*

*Het paard, (o)*

*Het mannetje*. *(o)*

Er zijn weinig regels te geven voor het gebruik van *de* of *het*; moedertaalsprekers leren 'vanzelf' welk lidwoord het juiste is.

In de middeleeuwen had het Nederlands nog naamvallen en resten daarvan zijn nog te vinden in staande uitdrukkingen. Zo is:

Der de tweede of derde naamvalsvorm van ***de*** bij vrouwelijke woorden:

*In naam der koningin,*

Den de derde of vierde naamval bij mannelijke en derde naamval bij onzijdige woorden:

*In den beginne,*

Ten enter zijn samentrekkingen van *te+den en of te+der:*

*Ter inzage, ten hoogste.*