**Het bezittelijk voornaamwoord**

We kennen de persoonlijke voornaamwoorden en we weten dat die een verschillende functie kunnen hebben in de zin. Een ander voornaamwoord dat ook een beetje in dit schema pas is *het bezittelijk voornaamwoord.*

Het *bezittelijk voornaamwoord*  geeft aan dat er een bezitsrelatie bestaat tussen een persoon en een voorwerp.

*Dat is* ***mijn*** *jas,*

*Hij geeft jou* ***jouw*** *boek terug,*

*Wij zijn* ***onze*** *leraar kotsbeu.*

Dit kan zelfstandig zijn of als bijvoeglijke bepaling.

Vergelijk de zinnen:

*Dat is* ***jouw*** *boek, niet-zelfstandig, dus bijvoeglijke bepaling,*

*Dat is het* ***jouwe****. zelfstandig*

Het kan zelfs in het meervoud voorkomen:

*Dat is voor jou en de* ***jouwen****.*

Dit zijn alle bezittelijke voornaamwoorden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enkelvoud** | **Niet-zelfstandig** | **Zelfstandig** | **Meervoud** |
| 1e persoon | mijn/*m’n* | mijne | mijnen |
| 2e persoon | jouw/je/uw | jouwe | uwe/uwen |
| 3e persoon | zijn/haar/*z’n/d’r* | hunne | zijnen/haren |
| **Meervoud** |  |  |  |
| 1e persoon | ons/onze | onze |  |
| 2e persoon | jullie/je/uw | uwe |  |
| 3e persoon | hun | hunne | zijnen/haren |

Je ziet dat het voornaamwoord *jullie* alle vormen kan aannemen: onderwerp, voorwerp en bezittelijk.

Heb je ***mijn*** nieuwe bril al gezien?

Is dat ***jouw*** glas of het ***zijne***?

Haal ***je*** voeten van de bank!

*Jullie hebben* ***jullie*** verhaal niet aan iedereen verteld.

Het niet-zelfstandig bezittelijk voornaamwoord is **ALTIJD** een bijvoeglijke bepaling.