**5.3.2021 – 3. přednáška**

**Organizační věci**

* 2.4. nebude výuka: Velikonoční pátek
* organizace výuky ještě jednou: 1. část výuky: přednáška (bude probírána teorie a srovnání situace ČZJ s ČJ), 2. část výuky: seminář – konkrétní příklady probrané látky

**Téma dnešní přednášky: Deixe, osobní zájmena**

**Deixe**

* **deixe** = (po)ukazování ke konkrétní komunikační situaci (vztah výpovědi/textu/řeči s kontextem/se situací)
* důležitá zejména pro komunikaci face-to-face (z očí do očí)
* deixí se zabývá **pragmalingvistika**
* reprezentují ji **osobní zájmena**
* považována za **jazykovou univerzálii** (tj. společné rysy všech jazyků, které jsou přítomny ve všech popsaných jazycích)
* ve ZJ se deixe uskutečňuje/vyjadřuje se **prostorem**
* deixe může probíhat:
  + **neverbálně**, tj. nejazykovými prostředky – např.
    - ***Toto*** *otevři,* ***tamto*** *ne.* – je samozřejmé, že musíme projev provázet gestem
    - *Pojďte k tabuli (a na někoho* ***ukážu****).* odkazuje přímo k osobě
    - v komunikaci mluveným jazykem je užíváme běžně
    - situace ve ZJ: považujeme prostředky za jazykové výrazy nebo gesta??? → zatím není výzkum
  + **verbálně** – tyto prostředky deixe jsou shodné v mluvených i znakových jazycích, např.:
    - ***Já*** *jsem dneska unavená*. – zájmeno já odkazuje k osobě, která tuto výpověď prohlásí
    - ***Tady*** *je zima*. – zájmeno odkazuje k prostoru, ve kterém se mluvčí nachází
    - ***Dneska*** *je hezky.*  – zájmeno odkazuje ke konkrétnímu času, datu
* **ukotvenost** v komunikační situaci je důležitá pro porozumění textu
* neukotvené výroky v komunikační situaci dokládají např. výrazy typu: *Přijdu za 10 minut*. *Přijdu hned.* (na dveřích obchodu) – věty nám nic konkrétního nesdělují, chybí přesný čas – brání porozumění
* prostředky odkazující ke komunikační situaci *(např. já, tady, dneska)* = **deiktické prostředky** (tj. deiktory)
* Jakobson označuje tyto prostředky výrazem **shifters** = slova, která mění svůj význam podle toho, kdo je vysloví, kde a kdy jsou vyslovena → podle toho rozlišujeme 3 základní typy deixe:
  1. **personální** (tj. osobní, subjektivní): odkazuje ke komunikující osobě
  2. **prostorová**
  3. **časová**
* **textová deixe**: kde je pozice autora (kde stojí) → zde se opět rozlišuje časová deixe (např. výrok: *V* ***následující*** *kapitole se budu věnovat* … ke své pozici v textu vymezuji čas) a prostorová deixe (např. výrok: *Podrobnosti srovnej* ***níže.***… na text nahlížíme jako na prostor)
* **sociální deixe**: nesouvisí s prostředky já, zde, nyní atd., ale poukazuje k sociální identitě účastníků komunikace (např. u vztahu mluvčího a adresáta můžeme mluvit o rozdílu mezi vykáním a tykáním)
* nejvýraznějším prostředkem subjektivní/personální deixe jsou **osobní zájmena** (na začátku výzkumníci ZJ nepochybovali o existenci osobních zájmen ve ZJ, ale cca od 2010 se o jejich existenci začalo pochybovat – PROČ? → lingvisté názor, že ukazování (na lidi, předměty, rostliny atd.) je součástí lidského komunikačního chování a doprovází mluvený jazyk (člověk si vybírá, co je pro něj z komunikační situace důležité, na to ukazuje)
* u mluvených jazyků je snadné rozlišit jazykové (verbální) a nejazykové (neverbální) prostředky, ALE ve ZJ je rozlišení obtížnější *(budeme se zabývat příště – viz domácí úkol)*
* můžeme v souvislosti se ZJ klasifikovat ukazování jako prostředek ZJ, nebo má ukazování nelingvistickou povahu? *(úvahy o osobních zájmenech souvisí s jazykovými univerzáliemi)*
* jedna skupina slyšících lingvistů: znakové jazyky nemají osobní zájmena, místo toho jsou používána **ukazovací gesta** (totožná s gesty používanými uživateli mluvených jazyků)
* terminologie těchto úvah: pronomina (zájmena), pronominální (zájmenné) znaky, ukazovací znaky s pronominální (zájmennou) funkcí X protiklady k termínu ukazovací gesta
* nejdůležitější funkce osobních zájmen: pojmenovávají **role účastníků komunikace** v okamžiku promluvy *(role mluvčího: zájmeno 1. osoby, role adresáta: zájmeno 2. osoby, role nezúčastněné osoby: zájmeno 3. osoby)*
* kontrastivní situace ve ZJ: **1. osoba v plurálu** – zájmeno, které nebývá v lingvistice ZJ popisováno a užíváno jednotně (např. mluvčí ASL mají 4 způsoby vyjadřování MY)
  + např. *Půjdeme ho zítra navštívit* … kdo je to MY? – je zahrnut adresát? – *více viz seminář s Mgr. Novákovou*
* srovnání osobních zájmen v ČJ a ČZJ – několik nejdůležitějších rozlišujících rysů:
  + ČZJ nerozlišuje **rod** u osobních zájmen ve 3. sobě
  + v ČZJ **větší počet osobních zájmen** (např. duálová, zájmena vyjadřující triál, kvartál atd.)
  + v ČZJ více informací o **jménu** zastupující zájmeno, také informace o tom, kde je jméno umístěné v prostoru
  + v ČZJ existují pro odkazování zájmen ve 3. osobě i jiné **tvary ruky** (nikoliv pouze základní tvar D)
  + v ČZJ od sebe jasně rozlišujeme **plurál exkluzivní a inkluzivní**
* s deixí jsou spojena také přivlastňovací zájmena

**DOMÁCÍ ÚKOL: Jak můžeme rozlišovat ve ZJ jazykové a nejazykové prostředky?**