**VĚTA A VÝPOVĚĎ**

**Věta** je nejčastěji definována jako slovní vyjádření jedné myšlenky. Současná jazykověda však zdůrazňuje především větu jako gramatickou jednotku tvořenou větnými členy a vztahy mezi nimi. Ty je možné postihnout větným schématem

Má následující vlastnosti:

• Tvoří **celek obsahově uzavřený**, vyjadřující jednu událost (jednu skutečnost): *Vede tato silnice do Brna?*

• Obsahuje vždy **sloveso v určitém tvaru** – přísudek. Věty bez slovesa v určitém tvaru nazýváme větné ekvivalenty.

x

**Výpověď** je věta realizovaná v konkrétní komunikační situaci.

Výpověď je základní jednotkou komunikace, která má obvykle věcný obsah a vyjadřuje komunikační funkci (záměr nebo postoj mluvčího).

Komunikační funkce výpovědi postihuje **záměr (úmysl)**, který autor (**mluvčí**) při jejím vyslovení sleduje, a současně úlohu, kterou jí přisuzuje adresát (posluchač, čtenář), když ji interpretuje.

Některé výpovědi nemusejí mít věcný obsah (Ahoj. Dobrý den. Haló!), funkci však mají vždy.