**Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením**

Autor: Mgr. Věra Strnadová, 2009

1. Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postižením navážeme s ním zrakový kontakt.
2. Každého člověka se sluchovým postižením se zeptáme, zda chce mluvit, odezírat, psát, nebo používat znakový jazyk.
3. Odezírání bez pomoci sluchu není spolehlivá metoda vnímání mluvené řeči, dochází při ní často k omylům.

Úspěšnost odezírání je velmi snížena při fyzické či psychické nepohodě.

1. Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nezvyšujeme hlas a nekřičíme.
2. Doprovází-li člověka se sluchovým postižením tlumočník či jiná osoba, vždy oslovujeme přímo člověka se kterým jednáme, nikoliv jeho doprovod.
3. Člověku se sluchovým postižením předem naznačíme, o čem budeme hovořit, případně jakou spolupráci od něj budeme potřebovat.
4. Důležité sdělení či dotaz raději zopakujeme a neváháme ani použít písemnou formu.
5. Občas požádáme, aby nám člověk se sluchovým postižením svými slovy sdělil, co nám rozuměl.
6. Při neúspěšné komunikaci mám na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení.
7. Komunikační preference každé osoby se sluchovým postižením jsou individuální.

**10 obvyklých omylů (mýtů) o osobách se SP**

Autor: Mgr. Věra Strnadová, 2009

1. „Každý, kdo neslyší, používá znakový jazyk.“ - NE
2. „Každý, kdo ohluchne, začne nosit sluchadlo.“ - NE
3. „Každému, kdo ohluchne, může pomoci kochleární implantát.“ – NE
4. „Na ohluchlého člověka musíme mluvit hodně nahlas a zblízka.“ - NE
5. „Když někdo ztratí sluch, automaticky se naučí odezírat.“ - NE
6. „Jestliže se někdo odezírat naučí, odezírá tak, jak to vidíme ve filmu.“ - NE
7. „Ohluchlý člověk, který dovede odezírat, bude vždy rozumět, když mu zajistíme vhodné podmínky.“ - NE
8. **„** Ohluchlý člověk, který hned neodpoví, nemá pohotové myšlení.“ - NE
9. „Kdyby došlo při vzájemné komunikaci k omylu, hned to poznáme.“ - NE
10. „Odezírání je vlastně čtení ze rtů.“ - NE