**Het bijwoord**

Bijwoorden geven een ***eigenschap*** of ***toestand*** aan van een niet-zelfstandig naamwoord: een **werkwoord,** een ander **bijwoord**, een **bijvoeglijk naamwoord** of een **hele zin**. Dat wil zeggen dat ze meer informatie geven over het woord waar ze bij horen.

Bijwoorden worden ingedeeld naar de functie:

Zo zij er bij woorden van:

* **graad**: heel, zeer, nogal, enigszins, hartstikke;
* **plaats/richting**: waarheen, hier, elders, ginds, opzij;
* **tijd**: wanneer, morgen, vandaag, gisteren, binnenkort, onlangs;
* **aanwijzende bijwoorden**: daar, hier, nu;
* **onbepaalde bijwoorden**: ergens, nergens, nooit, altijd;
* **vragende bijwoorden**: waar, wanneer, hoe.

Een paar voorbeelden:

* Ze zaten allemaal *buiten*. (*buiten* zegt iets van het **werkwoord** zaten),
* Dat vind ik een *bijzonder* mooie film. (*bijzonder* zegt iets van het **bijvoeglijk naamwoord** mooie),
* Dat vind ik een *heel erg* mooie film. (*heel* zegt iets van het **bijwoord** erg en *erg* zegt iets van het **bijvoeglijk naamwoord** mooie),
* *Misschien* doe ik het. (*misschien* zegt iets van **de hele zin**).

**Flexie**

Bijwoorden kennen **geen flexie**.

Maar...

Vergelijk:

1. Dat is een ***hele*** mooie wagen.
2. Dat is een ***hele*** komkommer.

In zin (a) is *hele* een bijwoord en in zin (b) een bijvoeglijk naamwoord. In zin (a) is de flexie van het bijwoord niet correct. *Hele, mooie wagen* is spreektaal. Correct zou het moeten zijn *Dat is een heel mooie wagen*. Tussen een bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord staat **geen** komma.

Vergelijk:

Een ***zeer*** aardige man.

**\*** Een ***zere*** man.

Die tweede zin is onmogelijk. *Zeer* is een bijwoord zonder flexie!

Als een bijwoord gelijk is aan een zinsdeel, is het ook een bijwoordelijke bepaling.

**Let op**

Soms kun je aan de schrijfwijze niet zien of het een bijwoord is of een bijvoeglijk naamwoord:

*Dat is een snel paard.*

Snel zegt iets over het **zelfstandig naamwoord** *paard* en is dus een **bijvoeglijk naamwoord** (en bijvoeglijke bepaling).

*Dat paard loopt snel.*

Snel zegt hier iets over het **werkwoord** *lopen* en is dus een **bijwoord** (en bijwoordelijke bepaling).

In de zin *Het paard sneller*. lijkt *sneller* een bijvoeglijk naamwoord want flexie. Het is echter toch een bijwoord omdat het niet voldoet aan de hoofdregel van een bijvoeglijk naamwoord. Het zegt iets over een **werkwoord** en niet over een **zelfstandig naamwoord.**