**Het delend lidwoord:**  
Algemene regel is dat als er in het Nederlands geen lidwoord wordt gebruikt, in het Frans “l’article partitif” wordt toegepast. Dit delend lidwoord wordt in het Nederlands dus niet vertaald.  
  
In het Frans zijn dat “du”, “de la”, “de l’ ”, en “des” in het meervoud.  
Enkele voorbeelden van het delend lidwoord:

* du pain: brood
* de la viande: vlees
* de l’argent: geld
* des élèves: leerlingen
* du vin: wijn
* de l'eau: water
* des oeufs: eieren

Zoals je ziet blijft het delend lidwoord in het Nederland onvertaald. “des élèves” bijvoorbeeld betekent “leerlingen“, en niet “de leerlingen“, want dat is weer “les élèves“.

**Lidwoord na hoeveelheid**

Na een aanduiding van een hoeveelheid gebruiken we in het Nederlands geen lidwoord, maar gebruiken de Fransen wel **de**:

Deze woordjes geven hoeveelheden aan:

Teveel = trop  
Veel = beacoup  
Genoeg = assez  
Weinig = peu  
Te Weinig = trop peu

* combien **de** vin: hoeveel wijn;

Een fles = une bouteille  
Een glas = un verre  
Een kopje = une tasse  
Een doos = une boîte  
Een pakje = un paquet  
Een kist = une caisse  
Een kilo = un kilo

* un litre **de** lait: een liter melk;
* une bouteille **de** vin: een fles wijn;
* beaucoup de tomates: veel tomaten;
* peu **de** thé: weinig thee;
* un peu **de** chocolat: een beetje chocolade;
* assez **de** beurre: genoeg boter.

**Lidwoord en werkwoorden als houden van, een hekel hebben aan**

Dan zijn er nog werkwoorden met een gemoedsuitdrukking (hoe je je voelt, wat je van iets vindt) die in het Frans invloed hebben op het gebruikte lidwoord. Denk aan werkwoorden als:

* aimer : houden van;
* détester : een hekel hebben aan;
* préferer : een voorkeur hebben voor;
* adorer: aanbidden.

In deze gevallen gebruiken we als lidwoord altijd le, la, l' of les en niet du, de la, de l' of des. Dat is dus anders dan je zou verwachten.  
  
Enkele voorbeelden:

Na een ontkenning, krijg je ook “ de of d’ “

Ontkenningen:

Niet = ne … pas  
Geen = ne … pas de (behalve bij het ww être)  
Nooit = ne … jamais  
Niets = ne ... rien  
Niet meer = ne … plus

* J'aime **le** pain en dus niet j'aime du pain;
* Je déteste **l'**école en dus niet Je déteste de l' école;
* J'aime **les** chiens en dus niet J'aime des chiens.

## Vraagzin:

## Je zin vragend stellen

De meest eenvoudige manier is om gewoon een vraagteken achter je zin te zetten en je zin op een vragende toon uit te spreken.  
Je kan dus zeggen "tu vas au foot" , bevestigend "Je gaat naar het voetbal". Zet je er een vraagteken achter, dan wordt het "tu vas au foot?", "Ga je naar het voetbal?". Simpel, niet? Maar spijtig genoeg gaat dit niet met elke zin. Je kan deze vorm alleen gebruiken voor een gesloten vraag (zie hieronder).  
  
**Est-ce que?**

Nog een eenvoudige manier, die in bijna alle scholen wordt aangeleerd als eerste manier, is door "est-ce que" voor je zin te zetten. "Tu viens" wordt dan "est-ce que tu viens?". De woordvolgorde verandert niet. Het is dus gewoon est-ce que + onderwerp + werkwoord.  
  
**Inversie**  
Bij inversie draai je je onderwerp en je werkwoord om. Een zin als "tu vas au foot" wordt dan "vas-tu au foot?". Zoals je kan zien, komt er tussen het werkwoord en het onderwerp een liggend streepje, in het Frans "tiret" genaamd.  
  
**Een "t" toevoegen**  
Inversie is simpel, maar er is een probleem bij il en elle. Heb je een werkwoord dat eindigt op een klinker, dan moet je tussen je werkwoord en il / elle een "t" zetten. Dit is louter voor de uitspraak. De "t" heeft geen enkele betekenis. Zo krijg je dus "va-t-il au foot?" en "va-t-elle danser?". Je krijgt nu ook twee streepjes. Een tussen het werkwoord en de "t" en een tussen de "t" en het onderwerp.

**Een vraag stellen met een vraagwoord**

De belangrijkste vraagwoorden in het Frans zijn:

* Wie = qui
* wat = que / quoi
* welk = quel / quelle / quels / quelles
* waar = où
* wanneer = quand
* waarom = pourquoi
* hoeveel = combien
* hoe = comment

Ook hier zijn er weer een paar speciale regeltjes:  
**wat = que of quoi**  
Vooraan in een zin is wat "que", achteraan in een zin is wat "quoi". Zo krijg je dus "que fais-tu?" of "qu'est-ce que tu fais?" maar "tu fais quoi?".  
  
**Welke = quel / quelle / quels / quelles**  
Quel (welk) mag je niet vergeten aan te passen aan het woord waar het bijstaat. Mannelijk enkelvoud is quel, vrouwelijk enkelvoud is quelle. Mannelijk meervoud is quels, vrouwelijk meervoud is quelles. Zo krijg je dus:

* un livre = quel livre?
* une chaise = quelle chaise?
* des livres (mannelijk) = quels livres?
* des chaises (vrouwelijk) = quelles chaises?