**Jazyky přirozené** – vznikly spontánně a jsou primárně užívány pro komunikaci v určitém společenství, jehož členové si daný jazyk osvojují. Mají určité rysy, jako možnost vyjadřovat se o čemkoliv, tvořit z omezeného množství jednotek neomezený počet výpovědí, možnost mluvit jazykem o jazyku aj.

**Jazyky umělé** – jsou záměrně vytvořené, jsme schopni určit dobu vzniku a tvůrce (např. esperanto – 1887, Ludwik Lejzer Zamenhof). Nemají rodilé mluvčí, jsou obvykle velmi stabilní (nevyvíjí se podobně jako přirozené jazyky), jsou systematické (např. všechna podstatná jména končí -o).

(ukradnuto od Týnky ☺ - má to skvěle napsaný!!!)

9.3.

V českém znakovém jazyce namísto zvuku figurují tvary, pozice a pohyby ruky/rukou. Český znakový jazyk nemá psanou podobu, ale je možné ho zaznamenat.



*Jmenuji se*