**Istorijos filosofija**

Kurso VU Filosofijos fakulteto Filosofijos bakalauro studijų programai, 2013-2014 m. mokslo metai, pavasario semestras

<http://web.vu.lt/fsf/z.norkus/>, [znorkus@yahoo.com](mailto:znorkus@yahoo.com)

**1.Organizacinis užsiėmimas.**

**2. Istoriografija, istorika, istorijos filosofija. Antikinė ir Renesanso istoriografija ir istorika (seminaras; S).**

Norkus Z. Istorika. Istorinis įvadas. V.: Taura, 1996 (toliau N), sk. 1,2)

Kosso P. „Philosophy of Historiography”, in Tucker A. (Ed.) A Companion to the Philosophy of History and Historiography. Oxford: Blackwell, 2009, p. 9-25

**3. Istoriografijos scientifikacija (sumokslėjimas). Istorijos filosofijos atsiradimas (S).**

N, sk. 3,4. Tucker A. *Our Knowledge of the Past. A. Philosophy of Historiography*. Cambridge: Cambridge UP, 2004, sk. 1-2 (p. 23-91)

**4. Istorijos filosofijos pirmtakai: mitologija ir (istorijos) teologija (paskaita, P).**

Šventasis Raštas. Senasis Testamentas. Pradžios knyga. A. Priešistorė (1-11; iki „Tikėjimo protėvių“) <http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/1.htm> ;

Šventasis Raštas. Naujasis Testamentas. Apreiškimo Jonui knyga. <http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/73.htm>

Baranova J. Istorijos filosofija. Vilnius: Alma littera, 2000 (toliau B). Skyrius „Ikiklasikinė istorijos filosofija“, p. 17-53).

Vašiček Z. Philosophy of History, in Tucker A. (Ed.) *A Companion to the Philosophy of History and Historiography*. Oxford: Blackwell, 2009, p. 26-43.

**5. Klasikinės istorijos filosofijos pradininkai: I. Kantas, J.G. Herderis, G. Vico (P)**

B, Skyrius „Klasikinė istorijos filosofija“, skirsniai 1-3 (Vico, Herderis, Kantas), p. 57-151.

**6. Klasikinė istorijos filosofija: G.Hegelis ir K. Marxas (P)**

B, sk. 4-5 (G. Hegelis ir K. Marxas (su F. Engelsu)) p. 155-215.

**7. J.G. Droyseno istorika. Istoristinės istoriografijos krizė. F. Nietzche‘s mokslinės istoriografijos kritika. (S).**

N, sk.5-6; Nietzsche F. *Apie istorijos naudą ir žalingumą*

**8. Kritinės istorijos filosofijos atsiradimas. Neokantinė istorijos filosofija (H.Rickertas)** (S).

N, sk.7-8

**9. Neohėgeliškoji istorijos filosofija (B.Croce, R.G.Collingwood)** (S).

N, sk. 9-10

**10. Hermeneutika kaip pagalbinė istorijos ir kaip istorijos filosofija.** (S).

N,sk.11, 12 (S)

**11.Istoriografija XX amžiuje.**

N, sk.13; Norkus Z.. „Senoji kultūros istorija ir naujoji kultūrinė istorija“, *Lietuvos istorijos studijos*, 2005, Nr. 15, p. 15-37.

12.**Postklasikinė istorijos filosofija: O. Spengleris, A. Toynbee (P).**

B., p.217-236; 267-298.

Spengler O. Vakarų saulėlydis. Kn.: *Kultūra ir civilizacija* (serija *Kultūros fenomenas),* sud. Ž.Beliauskas, S.Juknevičius*.* V.:Gervelė, 1999, p. 174-255.

**13.Analitinė istorijos filosofija. K. Popperio istoricizmo kritika** (S).

N, sk. 14,Poperis K.R. *Istoricizmo skurdas*. V.: Mintis, 1992

**14. Naratyvistinė istorijos filosofija. H. White, F.Ankersmitas, P.Ricoeuras, J. Rüsenas** (S).

N, sk.15.

Norkus Z. „Istorika ir istorijos kultūros studijos: Jörno Rüseno idėjų bruožai“ (įvadinis straipsnis kn. Rüsen J. Istorikos darbų rinktinė. V.: Margi raštai, 2007, pp.11-36 )

Rüsen J. *Istorikos darbų rinktinė*. V.:Margi raštai, 2007, straipsniai „Kas yra istorija? Sintezės eskizas“; „Istorijos tvarka – modernybė, postmodernybė ir istorinis atsiminimas“, pp. 39-61, 186-218

White H. *Metaistorija*, įvadas (p. 3-50).

**15.Istorijos filosofija Lietuvoje: S. Šalkauskis, A. Maceina, G. Beresnevičius.**

B., p.237-266; Beresnevičius G. Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys. Vilnius, 2003.

<http://www.dangus.net/nc51.htm>

***Privalomoji literatūra (ir kur ją rasti)***

Baranova, Jūratė. *Istorijos filosofija*. V.: Alma littera (bibliotekoje).

Beresnevičius G. *Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys*. Vilnius, 2003.

<http://www.dangus.net/nc51.htm>

Kosso P. „Philosophy of Historiography”, in Tucker A. (Ed.) *A Companion to the Philosophy of History and Historiography*. Oxford: Blackwell, 2009, p. 9-25 (parūpins dėstytojas)

Nietzsche F. *Apie istorijos žalą ir naudingumą*. Kn.: *Kultūra ir istorija* (serija *Kultûros fenomenas*), sud. V.Berenis. V.: Gervelė, 1996, p. 43-109 (bibliotekoje).

Norkus Z. *Istorika. Istorinis įvadas*. V.: Taura, 1996 (parūpins dėstytojas)

Norkus Z.. „Senoji kultūros istorija ir naujoji kultūrinė istorija“, *Lietuvos istorijos studijos*, 2005, Nr. 15, p. 15-37.

<http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2005~1367165790676/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content>

Norkus Z. „Istorika ir istorijos kultūros studijos: Jörno Rüseno idėjų bruožai“ (įvadinis straipsnis kn. Rüsen J. *Istorikos darbų rinktinė*. V.: Margi raštai, 2007, pp.11-36 ) (kaimyninio draugiško istorijos f-to bibliotekoje yra net 24 egz.)

Poperis K.R. *Istoricizmo skurdas*. V.: Mintis, 1992 (parūpins dėstytojas)

Rüsen J. *Istorikos darbų rinktinė*. V.:Margi raštai, 2007, straipsniai „Kas yra istorija? Sintezės eskizas“; „Istorijos tvarka – modernybė, postmodernybė ir istorinis atsiminimas“, pp. 39-61, 186-218. (kaimyninio draugiško istorijos f-to bibliotekoje yra net 24 egz.)

Spengler O. Vakarų saulėlydis. Kn.: *Kultūra ir civilizacija* (serija *Kultūros fenomenas),* sud. Ž.Beliauskas, S.Juknevičius*.* V.:Gervelė, 1999, p. 174-255. ( parūpins dėstytojas)

Šventasis Raštas. Senasis Testamentas. Pradžios knyga. A. Priešistorė (1-11; iki „Tikėjimo protėvių“) <http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/1.htm> ;

Šventasis Raštas. Naujasis Testamentas. Apreiškimo Jonui knyga. <http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/73.htm>

Arba (daugiau paaiškinimų <http://biblija.lt/index.aspx?cmp=toc> )

Tucker A. *Our Knowledge of the Past. A. Philosophy of Historiography*. Cambridge: Cambridge UP, 2004 ( parūpins dėstytojas)

Vašiček Z. Philosophy of History, in Tucker A. (Ed.) *A Companion to the Philosophy of History and Historiography*. Oxford: Blackwell, 2009, p. 26-43 ( parūpins dėstytojas)

White H. *Metaistorija. Istorinė vaizduotė XIX amžiaus Europoje.* V.: Baltos lankos, 2003 (parūpins dėstytojas)

**ATSISKAITYMAS**

Egzaminas raštu. Klausimų sąrašas bus pateiktas semestro pabaigoje. Paskaitų (pažymėta raide P) lankymas– laisvas, seminarų (S) – beveik.

Iš viso numatomi 8 seminariniai užsiėmimai. Praleidus be gerbtinos priežasties daugiau kaip (skaičiuojant ir organizacinį) 5 (taigi max 4 galima praleisti “be pasekmių”) prarandamas 1 balas.

Gerbtina priežastis – liga (paliudyta gydytojo pažyma), artimųjų laidotuvės, vestuvės (savos), dalyvavimo studentų atstovybės veikloje reikalai bei kitos superypatingos priežastys, kurios Jums sutrukdė dalyvauti.

Užtat į užsiėmimą reikia ateiti pasiruošus (perskaičius užduotus tekstus). Studentui, du kartus iš eilės (nesvarbu su pertrauka ar be) atėjusiam į užsiėmime nepasiruošus, skaičiuojamas -1 balas,

Tai reiškia, kad paklaustas asmeniškai studentas nieko doro nepasakė ir nesugebėjo reabilituotis iki užsiėmimo pabaigos.

Nuo tokios situacijos geriausiai apsidrausti, atsakinėjant į atvirus (probleminius, sunkesnius) klausimus, kurie adresuojami visai auditorijai, o atsakyti į jį turi teisę pirmas pakėlęs ranką (arba dar nekėlęs, bet štai pagaliau pakėlęs).

Iš pažymio -1 balas išskaičiuojamas taip pat ir studentui, kuris nepasiderinęs su dėstytoju išeina iš užsiėmimo arba yra pašalinamas dėl akademinės drausmės pažeidimų.

Pageidaujantis iš užsiėmimo išeiti anksčiau turi pasireikšti aktyviu dalyvavimu ir gauti dėstytojo leidimą. Priešingu atveju (nepasiruošus realiai sudalyvauti), geriau visai neateiti.

Pasižymėjusiems išskirtiniu konstruktyviu aktyvumu studentams skiriamas 1 premijinis balas, kuriuo galima susikaupti šiokią tokią “atsargą”, jeigu “nepasiseks” su egzamino klausimu ar šiaip užsitikrinti dešimtuką ☺

Užsidirbti premijinį balą galima ir aktyvumu per paskaitas, kurios taip pat vyks dialogo režimu, nors daugiau kalbės dėstytojas. Per paskaitas dėstytojas taip pat uždavinės klausimu, bet jie bus skirti ne tam, kad išsiaiškinti, kas skaitė užduotus šaltinius, o kas – ne. Seminarai – tai (iš dalies) “zuikių” gaudymas, paskaitos – laisvas pokalbis, į kurį galima ateiti ir neskaičius prie temos nurodytų šaltinių (kuriuos vis tiek reikės perskaityti, ruošiantis egzaminui).

Pažymio formulė: (Atsakymas į klausimą raštu max 10 balų) – baudos balas(i) + 1 premijinis balas.

.

***Rekomenduojama literatūra***

Angehrn E. *Geschichtsphilosophie.* Stuttgart: Kohlhammer, 1991.

Ankersmit F.R. (ed.) *Knowing and Telling History : the Anglo-Saxon Debate* . Middletown [Conn.] : Wesleyan University Press, 1986.

R.G. Collingwood. *The Idea of History*. London : Oxford Univ. Press, 1967.

Danto A.C. *Analytische Philosophie der Geschichte*. Suhrkamp: 1980.

Demandt A. *Philosophie der Geschichte. Von der Antike zur Gegenwart*. Köln: Böhlau, 2011.

Hegelis G. *Istorijos filosofija*. V.: Mintis, 1990

Kocka, J. *Arbeiten an der Geschichte. Gesellschaftlicher Wandel im 19. und 20. Jahrhundert*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.

Löwith, K. *From Hegel to Nietzsche : the Revolution in Nineteenth-century* Thought.New York [N.Y.] : Columbia University Press, 1991.

Löwith, K. *Meaning in History*. Chicago: The University of Chicago Press, 1967.

Rüsen J. *Historik : Theorie der Geschichtswissenschaft*. Köln: Böhlau, 2013.