**Taalkundig ontleden**  
(woordsoorten benoemen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werkwoord** | Werkwoorden kunnen vervoegd worden: ik ben, jij bent enz. Woorden die je na dit zinnetje kunt invullen, zijn werkwoorden:  *Ik/Hij/Het zou er (iets) kunnen ...* | *zijn, worden, hebben, springen, organiseren, regenen*  *to be, to have, to jump, to organise, to rain  wêze, hawwe, springe, organisearje, reine* |
| **Zelfstandig naamwoord** | Veel zelfstandige naamwoorden kunnen in het meervoud of in een verkleinvorm worden gezet.  Voor zelfstandige naamwoorden kan meestal een lidwoord staan.  **Eigennamen** (Jan, Marie, Frits Barend, mevrouw Jansen) worden soms ook tot de zelfstandige naamwoordne gerekend. | *huis, woordenboek, beschrijving, onderwijs, springen, gespring, teken*  *house, dictionary, jumping, sign*  *hûs, wurdboek, gespring, teken* |
| **Lidwurd** | Het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en geeft aan of dat zelfstandig naamwoord bij de hoorder bekend is of niet. | *de, het, een, geen*  *the, a, an, no*  *de, it, in, gjin* |
| **Voornaamwoord** | Er zijn voornaamwoorden die bij een zelfstandig naamwoord horen en ergens naar verwijzen of vragen (*die man, welk huis*)  Er zijn ook voornaamwoorden die in de plaats staan van een zelfstandig naamwoord (*hij [=de tekenaar] is aardig, dat [=het gespring] mag niet*, *de schrijver wast zich [=de schrijver]*). | *die, dat, deze, welke, zulke, hij, zij, mijn, ons, jullie, zich, iemand, iets*  *this, that, which, such, he, she, my, our, yours, myself, somebody, anything*  *dit, dat, hokker, sokke, hy, sy, myn, ús, jim, my, ien, eat* |
| **Bijvoeglijk naamwoord** | Het bijvoeglijk naamwoord geeft informatie over een zelfstandig naamwoord. Ze kunnen er direct bij staan (*het lieve meisje*), maar ook op een andere plaats in de zin (*het meisje is lief).* | *lief, mager, geel, plastic, interessant, gezond*  *sweet, thin, yellow, plastic, interesting, healthy*  *leaf, meager, giel, plestik, nijsgjirrich, sûn* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Telwoord** | Het telwoord geeft een (al dan niet exacte) hoeveelheid aan. | *twee, derde, alle, veel  two, third, all, many*  *twa, tredde, alle, folle* |
| **Bijwoord** | Alle woorden die je niet op een andere manier kunt benoemen zijn bijwoorden. Een paar grote groepen: -woorden die een tijd of plaats uitdrukken (*gisteren, altijd, ergens, daar, waar*) -woorden die iets zeggen over een werkwoord of een hele zin (*Hij zingt mooi, Ze zingt niet*)  -woorden die iets zeggen over een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord (erg mooi, verschrikkelijk lief) | *lief, interessant, altijd, nooit, ergens, daar, waar, waarom, niet, vaak*  *sweet, interesting, always, never, somewhere, there, where, why, not, often*  *leaf, nijsgjirrich, altyd, noait, earne, dêr, wêr, wêrom, net, gauris* |
| **Voorzetsel** | Voorzetsels staan ook bekend als "kast"-woorden, omdat je ze vaak voor de woordgroep "de kast" kunt zetten. | *in, op, achter, aan, tijdens, behalve, zonder*  *in, on, behind, at, during, without*  *yn, op, achter, oan, ûnder, útsein, sûnder* |
| **Voegwoord** | Voegwoorden koppelen twee woorden of zinsdelen of zinnen aan elkaar.  *Jan en Piet Ik denk dat je gelijk hebt Ze slaapt slecht sinds de zomertijd is ingegaan* | *en, of, maar, sinds, omdat, dat*  *and, or, if, but, since, because, that*  *en, of, oft, mar, sûnt, om't, dat* |
| **Tussenwerpsel** | Een voegwoord hoort eigenlijk niet bij de zin. Het is een kreet op uitroep. | *oei, oeps, verdorie, bah, hoera, joehoe, boe, hm, jummie* |

**Redekundig ontleden**(zinsdelen benoemen)

**Persoonsvorm**: het vervoegde werkwoord in de zin  
**Onderwerp**: wie/wat + persoonsvorm  
**Gezegde**: wat doet + onderwerp (werkwoordelijk) / wat is + onderwerp (naamwoordelijk)  
**Voorwerpen**: lijdend, meewerkend, voorzetsel-  
**Bepalingen**: bijvoeglijk (zegt iets over bijvoeglijk naamwoord), bijwoordelijk (zegt iets over de zin of het gezegde), van gesteldheid (zegt iets over beide)

Ontleed de volgende zinnen taalkundig:

1. Paula en haar man kunnen heel mooi zingen.

2. Paula is een mooie vrouw.

3. Gosh, their singing is wonderful!  
4. It famke is nijsgjirrich nei de útkomst fan it ûndersyk.

5. Alle ogen zijn gericht op de drie prijswinnaars.

Ontleed de volgende zinnen redekundig:

1. Ik herinner me zijn naam niet meer.

2. Het vierde paard had een zeer been.

3. Mijn hond is een heel lief beest.

4. Paula en har man kinne hiel moai sjonge.

5. Paula is in moaie frou.

6. De skipper beloofde it famke in gouden ring.

7. Us heit is wurch.

8. Vermoeid sjokte mijn vader door het huis.

9. Er stond iemand op de bus te wachten.

10. Every boy waited for the bus.