**De bijwoordelijke bepaling**

Bijwoordelijke bepalingen geven meer informatie over de handeling, het gebeuren of de toestand die in de zin wordt uitgedrukt. Ze zeggen iets over niet-zelfstandig naamwoord(groep):

* een **werkwoord** of **gezegde,**

*De auto reed hard.*

* een ander **bijwoord**,

*de auto reed erg hard.*

* een **bijvoeglijk naamwoord**

*de erg mooie auto reed erg hard.*

* of een **hele zin.**

*de erg mooie auto reed erg hard, omdat de weg droog was.*

Net als bijwoorden worden bijwoordelijke bepalingen ingedeeld in groepen. Voorbeelden zijn:

* Bijwoordelijke bepaling van **plaats**

De trein staat klaar *op perron 7*.

Simon is opgegroeid *in Dieren*.

* Bijwoordelijke bepaling van **tijd**

Waar was je *gisteren*?

Ik zal het *nooit* meer doen.

* Bijwoordelijke bepaling van **oorzaak**\*

*Door de hevige regenbuien* zijn grote delen van Engeland onder water gelopen.

Zij *liet van schrik* het dure bord uit haar handen vallen.

* Bijwoordelijke bepaling van **reden**\*

Hij ging naar huis *omdat hij de hond uit moest laten*.

*Met het oog op de toekomst* is een reorganisatie onontkoombaar.

* Bijwoordelijke bepaling van **modaliteit**

*Gelukkig* liep alles goed af.

Ik wacht *al* een uur op je.

* Bijwoordelijke bepaling van **ontkenning**

Julia is *niet* aanwezig.

*Niet alles* kan altijd voorkomen worden.

**\*** De bijwoordelijke bepalingen van oorzaak en reden worden ook wel samen de bijwoordelijke bepaling van *causaliteit* genoemd.

Bijwoorden die geen onderdeel uitmaken van een zinsdeel, zijn bijwoordelijke bepalingen.

De bijwoordelijke bepaling is het enige zinsdeel dat meer dan één keer in een zin kan voorkomen.