**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Ebreju diaspora: vēsture un kultūra |
| Studiju kursa kods (DUIS) | Filo1032 |
| Zinātnes nozare | **Starpnozaru** |
| Kursa līmenis | 6 |
| Kredītpunkti | 2 |
| ECTS kredītpunkti | 3 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 32 |
| Lekciju stundu skaits | 16 |
| Semināru stundu skaits | 16 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits |  |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 48 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Dr. philol., prof. Elīna Vasiļjeva | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Dr. philol., prof. Elīna Vasiļjeva | |
| Priekšzināšanas | |
|  | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Studiju kursa mērķis iepazīstināt ar diasporas jēdzienu un ebreju kultūras raksturīgākajām īpatnībām Austrumeiropas kopienā. Kursā ir apskatīts diasporas jēdziens, raksturojot vienu no senākajām diasporām (ebreju diasporu) un tās vēsturi. Kursā iekļauts pārskats par jūdaismu, ebreju sadzīvi, kā arī izcilu pasaules mākslinieku-ebreju daiļrades analīze.  Kursa uzdevumi:  - iepazīstināt studējošos ar ebreju vēstures posmiem;  - iepazīstināt ar jūdaisma pamatjēdzieniem un ebreju tradīciju);  - attīstīt prasmi analizēt un izvērtēt literatūras, teātra, glezniecības tekstus, pievēršot uzmanību ebreju kultūras savdabīgumam;  - pilnveidot zināšanas par ebreju lomu Latvijas vēsturē un Daugavpils ebreju tekstu;  - attīstīt izpratni par toleranci, stereotipu draudiem un citas kultūras noliegšanas formām.  - Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas 16 st., semināri 16 st., patstāvīgais darbs 48st.  1. tēma. Diasporas jēdziens, ebreju diasporas īpatnības. L2, S4  2.tēma. Jūdaisma reliģijas pamati. L8  1. starpparbaudījums. Kolokvijs "Jūdaisma tradīcijas pamatjēdzieni"  3.tēma. Ebreju tradīcija mākslā S8  4. tēma. Ebreju literatūra L4, S2  2. starpparbaudījums. Kolokvijs "Ebreju literatūras teksti".  5. tēma. Ebreji Latvijā L2 S2  Gala pārbaudījums (diferencētie uzdevumi pēc studentu izvēles) | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Pārvalda ar ebreju tradīciju saistīto terminoloģiju.  2.Izprot antisemītisma būtību un draudus.  3. Orientējas ebreju mākslu savdabīgumā.  4. Orientējās ebreju vēstures notikumos senajā pasaulē, Eiropā un Izraēlā | | PRASMES | | 5. Prot analizēt literatūras, kino, teātra un glezniecības tekstus  6. Analizē svešinieka tēlu un stereotipu būtību.  7. Prot izskaidrot ebreju tradīcijas galvenos elementus | | KOMPETENCE | | 8. Apzinās antisemītisma un ksenofobijas draudus mūsdienās  9. Sekmē multikulturalisma pastāvēšanu Latgalē, Latvijā, Eiropā | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| Studējošo patstāvīgais darbs tiek organizēts atkarībā no studējošo dalības klātienes nodarbības:  - studējošie, kas regulāri piedalās nodarbībās pilda apkopojošos uzvedumus (atzīmēti kursa saturā). Atbilstoši var izvēlēties arī gala pārbaudījuma līmeni un uzdevumu;  - studējošie, kas regulāri nepiedalās nodarbībās, papildus pie apkopojošiem uzdevumiem pilda uzdevumus moodle-vidē par katru tēmu.  . | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| Studiju kursa gala vērtējums (diferencētā ieskaite) veidojas, summējot starpārbaudijumu rezultātus  Diferencētās ieskaites vērtējums var tikt saņemts, ja ir izpildīti visi minētie nosacījumi un studējošais ir piedalījies 30% lekcijās un 70% seminārnodarbībās un veicis pētījumus.  STARPPĀRBAUDĪJUMI:  (starpārbaudijuma uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem)  1. starpparbaudījums - Kolokvijs "Jūdaisma tradīcijas pamatjēdzieni"– 20 %  2. starpparbaudījums - Kolokvijs "Ebreju literatūras teksti"–10%.  3. Dalība semināros- 30%  4. Uzdevumi moodle-vidē - 30 %  5. Gala pārbaudījums (diferencētie uzdevumi pēc studentu izvēles) - 10%  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem:iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti \* | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | 1. starpparbaudījums. Kolokvijs "Jūdaisma tradīcijas pamatjēdzieni" | + |  |  |  |  |  | + |  |  | | 2. starpparbaudījums. Kolokvijs "Ebreju literatūras teksti" |  |  | + |  | + | + |  |  |  | | 3. Dalība semināros. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 4. Uzdevumi moodle-vidē | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 5. Gala pārbaudījums (diferencētie uzdevumi pēc studentu izvēles) |  | + | + |  | + | + | + | + |  | | |
| Kursa saturs | |
| 1. tēma. Diasporas jēdziens, ebreju diasporas īpatnības.  L2. Kultūras attīstība diasporā. Akulturācija un asimilācija. Ebreju diasporas vēsture. Ebreju diasporas galvenie centri. Aškenāzi un sefardi. Ebreji Eiropā. Ebreji Krievijas impērijā. Amerikas ebreju diaspora. Izraēlas atjaunošana un diasporas īpatnības.  S2. Antisemītisms kā problēma. Antisemītisma jēdziens. Antisemītisma variācijas. „Asins rituāls”. Jūdaisms un kristietība. Ieskats antisemītisma vēsturē. Mūsdienu antisemītisma īpatnības.  S2. Holokausta jēdziens. Hitlera nacionālā politika. Austrumeiropas ebreju traģēdija. Holokausta jēdziens vēstures zinātnē.  Pd. materiālu vākšana par tēmu „Asins rituāls”. Vēsturiskās literatūras par Holokaustu izskatīšana.  2. tēma. Jūdaisma reliģijas pamati.  L2. Jūdaisms kā moneteistiska reliģija. Jūdaisma grāmatas: Tanahs, Tora, Talmūds, Galaha. Sinagogas struktūra. Lūgšana, cilvēka kalpošana Dievam.  L2. Jūdaisma ētika. Jūdaisma baušļi. Jūdaisma morāle. Jūdaisma un kristietības baušļu salīdzināšana.  L2. Ebreju kalendārs, svētki. Ebreju gada īpatnības. Torā minētie svētki. Vēsturiskie svētki.  L2. Ebreju sadzīve. Priekšstati par sadzīvi. Bērns jūdaismā. Sieviete jūdaismā. Laulības, apgraizīšana, Bar Mocva, bēres. Māja, ēdieni, apģērbs.  Pd: moodle-vidē piedāvāto videomateriālu (filmas, animācija) skatīšanas. Uzdevumu pildīšana par dokumentālās filmas "No akmens līdz akmenim" saturu .  1. starpparbaudījums. Kolokvijs "Jūdaisma tradīcijas pamatjēdzieni"  3. tēma. Ebreju tradīcija mākslā  S2. Ebreju glezniecība. Cilvēka attēlošana jūdaismā. Tora un zīmējumi. M. Šagāla personība un daiļrade.  S2. Ebreju teātris. Jūdaisma attieksme pret teātri. Purimšpileri. S. Mihoelss un GOSETa tapšana. V. Zīskinds. J. Vahtangova iestudējums „Hadibuks”. Studija „Habima”. Klejojošie teātri Polijā.  S2. Ebreju tēma kinomākslā. Ebreju tēli kino. Ebreju vides attēlošana kinomākslā. Holokausta tēma kino. S. Spīlberga filma „Šindlera saraksts”.  S2. Ebreju folkloras tradīcija. A-nska etnogrāfiskā ekspedīcija. Ebreju mūzika un dziesmas. Ebreju leģendas. Ebreju anekdotes. Stereotipi par ebrejiem.  Pd: dokumentālā filma par M. Šagāla daiļradi; dokumentālā filma par S. Mihoelsu; filmas „Ebreju laime” (A. Granovskis), „Šindlera saraksts” (S. Spīlbergs), „Tētis” (V. Maškovs).  4. tēma. Ebreju literatūra.  L2. Literatūra jidiša valodā. Jidiša valodas problēmas. Jidiša literatūra 19. gs. M. Mojher -Sforims. Šolom-Aleihems. I. Perecs. Š. Ašs. 20. gs. jidiša literatūra.  L2. Literatūra ivritā. Ivrita valodas atjaunošana un vēsture. Ivrita rakstu valoda. Pirmie teksti ivritā. H. Bjalika daiļrade. Tulkojumi ivritā.  S2. Krievu-ebreju literatūras fenomens. Ebreju literatūra krievu valodā: valoda un nacionālā identitāte. V. Žabotinska politiskā un literārā darbība. „Dienvidrietumu” literatūras fenomens. E. Sevelas daiļrade. F. Gorenšteina romāns „Psalms”.  Patstāvīgais darbs: daiļdarbu lasīšana: Šolom-Aleihems, Š. Ašs, H,. Bjaliks, V. Žabotinskis, E. Sevela, F. Gorenšteins.  2. starpparbaudījums. Kolokvijs "Ebreju literatūras teksti"  5. tēma. Ebreji Latvijā  L2. Ebreju ierašanās Latvijas teritorijā. Ebreji 19. gs. Latvijā. Ebreji un vietēji iedzīvotāji. Ebreji 20. gs. Latvijā. Ebreju kopiena Rīgā. Latvijas ebreju kultūras dzīve. Ebreji latviešu literatūrā. Holokausts Latvijas teritorijā. Mūsdienu Latvijas ebreju biedrības, sinagogas, jūdaisma pētniecības centri.  S2. Daugavpils ebreju vēsture. Ebreju Dvinska. Tirdzniecības attīstība. Dvinskas ebreju kultūra. Dvinskas/Daugavpils sinagogas. Mūsdienu Daugavpils ebreju biedrība. Pasaules kultūras izcilās personības – Dvinskas/Daugavpils iedzīvotāji.  Patstāvīgais darbs: mājas lapas dvinsker.lv analīze.  Gala pārbaudījums (diferencētie uzdevumi pēc studentu izvēles) | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| 1.L. Dribins Ebreji Latvijā. - Rīga, 2002.  2. Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941-1944. – Rīga, 1999.  3. Stranga A. Ebreji Baltijā. LU žurnāla "Latvijas vēsture" fonds. 2008.  4. Diaspora and multiculturalism: common traditions and new developments/ M. Fluderink edit. – Amsterdam; New York: Radopi, 2003.  5. Ebreju tradīcija. M. Barkahana red. – Rīga „Šamir”, 2005.  6. Ronald L. Eisenberg. Jewish traditions. – London, 2008 | |
| Papildus informācijas avoti | |
| 1. E. Vasiļjeva. Ebreju teksts latviešu literatūrā. "Saule"- "Mansards". 2018.  Extermination of the Jews in Latvia, 1941-1945. - "Šamir". 2008.  2. М. Зильберт. Феномен ашкеназских евреев. – Санкт – Петербург, 2000.  3. J. Barkāns. Noklusētās sāpes. ICEJ Latvija. 2017.  4. Es gribētu par kaut ko kļūt...Rīga : Muzejs "Ebreji Latvijā", 2021. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| www.dvinsker.lv  www.shamir.lv  www.judaism.com | |
| Piezīmes | |
| Studiju kurss ir paredzēts kā C daļas brīvās izvēles kurss | |