**Taal en theorie 2 / Taalteory 2, week/wike 7 (2019-2020)**

Kernbegrippen Nederlands:  
N(P), A(P), P(P), V(P), woordgroep/constituent, zinsdeel, hoofd, modificeerder, valentie, één/twee/driewaardige werkwoorden, enkelvoudige zin, samengestelde zin, onderschikking (subordinatie), nevenschikking (coördinatie), hoofdzin (mededelend, ja/nee-vraag, open vraag, gebiedend), bijzin, beknopte bijzin, consecutio temporum.  
Kearnbegripen Frysk: N(P), A(P), P(P), V(P), wurdgroep/konstituïnt, sindiel, haad, modifisearder, falinsje, ien/twa/trijeweardige tiidwurden, inkelfâldige sin, gearstalde sin, ûnderskikking (subordinaasje), njonkenskikking (koördinaasje), haadsin (meidielend, ja/nee-fraach, iepen fraach, hitend), bysin, beknopte bysin, consecutio temporum.

Woordgroepen / wurdgroepen:

Taalkundige ontleding: labels op woorden.  
Redekundige ontleding: functie van woordgroepen.  
Wat ontbreekt er? Labels op woordgroepen.  
  
Vb.  
a. **De aardige tuinman** spreekt goed Frans.  
b. Mijn tante ziet **de aardige tuinman**  
c. Johanna denkt nog vaak aan **de aardige tuinman**.  
  
Hoe noemen we nu de woordgroep (constituent) **de aardige tuinman**?  
  
N > huis, aarde, vrouw, computerprogrammeur, bestanddeel, waarheid, gegeven  
NP > het huis, het mooie huis, het bijzonder mooie huis, het huis met het rode dak  
  
N, NP, A, AP, P, PP, V, VP  
  
Woordgroep: het rode huis met het rode dak (NP)  
Hoofd: huis (N)  
Modificeerders: rode, met het rode dak

Valentie / falinsje:

d. ??Hij geeft.  
e. ??Hij geeft mij.  
f. Hij geeft mij iets. (valentie 'geven' is 3)

g. ??Ze ziet.  
h. ??Ze ziet mij iets.  
i. Ze ziet mij. (valentie 'zien' is 2)

Onderschikking / ûnderskikking:

j. Meneer De Groot zag **iets**.  
k. Meneer De Groot zag **een moord**.  
l. Meneer De Groot zag **dat de ontsnapte crimineel een politieman neerschoot**.  
m. Meneer De Groot zag **een ontsnapte crimineel een politieman neerschieten**.  
  
De vetgedrukte zinsdelen hebben dezelfde functie (lijdend voorwerp). Blijkbaar kan een zin zelf weer zinsdeel zijn in een andere zin (zin l en m). Als dat het geval is, is er sprake van onderschikking.

Nevenschikking / njonkenskikking:

n. Meneer De Groot zag iets. De ontsnapte crimineel schoot een politieman neer.  
o. Meneer De Groot zag iets (en/maar/of/want) de ontsnapte crimineel schoot een politieman neer.

Zinstypen / sintypen:

Hoofdzin: geen deel van een andere zin, persoonsvorm staat niet helemaal achteraan.  
 mededelend: persoonsvorm is tweede zinsdeel

ja/nee-vraag: persoonsvorm is eerste zinsdeel  
 open vraag: persoonsvorm is tweede zinsdeel  
 gebiedend: persoonsvorm is eerste zinsdeel  
  
Bijzin: wel deel van een andere zin, persoonsvorm staat met de andere werkwoorden helemaal achteraan.

Beknopte bijzin: verzamelnaam voor bijzinnen zonder persoonsvorm.

Consecutio temporum:  
  
p. Sie **hatte** Angst, dass die Welt 2018 untergehen **wird**.  
q. Der Lehrer **erzählte** uns, dass Napoleon tot **ist.**  
r. Ich **dachte**, du bist **krank**.

s. ??Ze **was** bang dat de wereld in 2018 **zal** vergaan.  
t. Ze **was** bang dat de wereld in 2018 **zou** vergaan.

u. ??De leraar **vertelde** ons dat Napoleon dood **is**.  
v. De leraar **vertelde** ons dat Napoleon dood **was**.  
  
w. ??Ik **dacht** dat je ziek **bent**.  
x. Ik **dacht** dat je ziek **was**.