Wykładowca: dr hab. Ewa Jarmołowicz-Nowikow

Seminarium dyplomowe: Analiza wybranych problemów komunikacji niewerbalnej

Opis:

Kiedy mówimy, jednocześnie ruszamy rękoma, głową, na twarzy pojawia się ekspresja mimiczna. Liczne badania pokazały, że ruchy naszego ciała, czyli współwystępujące z mową zachowania niewerbalne, najczęściej nie są przypadkowe. Realizowane są z pewną intencją komunikacyjną.

Mimo licznych badań poświęconych zachowaniom niewerbalnym nadal zadajemy wiele pytań dotyczących ich funkcji i formy. Chcąc lepiej poznać rolę gestów w komunikacji, badacze zastanawiają się m.in., dlaczego gestykulujemy, kiedy rozmawiamy przez telefon, dlaczego osoby niewidzące od urodzenia rozmawiając z osobą również niewidomą realizują gesty, a więc dlaczego gestykulujemy w sytuacjach, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz rozmówca nas nie widzi i nie jest w stanie zinterpretować informacji przekazywanych na przykład poprzez gesty ilustrujące. Zastanawiamy się również, dlaczego u mówców, którym w ramach eksperymentów unieruchamia się ręce, pojawiają się zaburzenia płynności mowy. Liczne analizy próbują także odpowiedzieć na pytania, jaką rolę odgrywają gesty w akwizycji języka przez dzieci, czy na formę gestów wpływa styl naszej wypowiedzi, kontekst, a także cel, jaki chcemy osiągnąć. Zastanawiamy się, jaka jest relacja między zachowaniami niewerbalnymi, a wypowiadanymi słowami. Zainteresowanie badaczy budzi także wpływ kultury na formę i sposób wykorzystania zachowań niewerbalnych. Przedstawione problemy badawcze stanowią przykładowe zagadnienia, które mogą stać się przedmiotem badań w ramach proponowanego seminarium.

Cele:

Celem seminarium jest próba odpowiedzi na interesujące studenta pytanie badawcze dotyczące funkcji lub formy wybranych zachowań niewerbalnych. Aby osiągnąć cel zadaniem studenta będzie zebranie publikacji opisujących wybrany problem badawczy, dobór materiału badawczego (materiały wideo: nagrania własne, programy zaczerpnięte z telewizji, internetu), opracowanie metody badawczej, analiza materiału, opisanie tła teoretycznego, metody badawczej oraz wyników analizy. Prace powstające w ramach proponowanego seminarium będą miały charakter empiryczny.

Warunki zaliczenia:

Osiągniecie wyżej opisanego celu.

Literatura (podstawowa):

1. Jarmołowicz-Nowikow, E., Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazującyc. Wydawnictwo Naukowe UAM. 2019.

2. Kendon A., *Gesture. Visible Action as Utterance,* Cambridge University Press. 2005.

3. McNeill D., *Gesture & Thought*, University of Chicago Press. 2005.