**Závěr seminární práce o komunikačních systémech hluchoslepých osob**

Osoby s hluchoslepotou jsou velmi heterogenní skupina a tomu odpovídá i šíře různých komunikačních systémů, které mohou být v komunikaci s těmito osobami použity (s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jednotlivce). V této práci jich bylo uvedeno 14 a určitě to nebyl vyčerpávající výčet (záměrně jsem vynechala prostředky alternativní a augmentativní komunikace).

Většina systémů uvedených v této práci je primárně používána osobami s postižením sluchu nebo zraku, případně z těchto systémů vychází (např. modifikovaný či taktilní znakový jazyk, taktilní Braillovo písmo).

Mnoho z nich je přizpůsobeno tak, aby je bylo možné vnímat hmatem – a haptika staví pouze na hmatu (a naší intuici), protože nevychází z žádného jiného komunikačního systému, z žádného přirozeného jazyka (znakového či mluveného). Hmat je tedy smyslem, který je pro hluchoslepé osoby zásadním, a někdy jediným, zdrojem informací o okolním světě.