Otázkové okruhy k ústní zkoušce z antropologie náboženství ZS 2018

1. Antropologické definice náboženství: jak vzniká a jak se proměňuje konstrukce kategorie náboženství v různých antropologických směrech bádání (Talal Asad)? Jak byste definovali náboženství pro váš antropologický výzkum vy?
2. Základní směry bádání v sociologii a antropologii náboženství: náboženství jako integrativní síla společnosti: Durkheim, Bellah, Davie, Hervieu-Léger
3. Základní směry bádání v sociologii a antropologii náboženství: náboženství jako manipulativní síla: Marx, Bourdieu, Foucault
4. Základní směry bádání v sociologii a antropologii náboženství: originální přístup Maxe Webera
5. Základní směry bádání v sociologii a antropologii náboženství: náboženství jako fáze civilizace: Tylor, Frazer, Morgan, degeneracionisté a progresivisté
6. Základní směry bádání v sociologii a antropologii náboženství: náboženství jako zkušenost iracionálna: Rudolf Otto, Sigmund Freud, Mircea Eliade
7. Metodologické výzvy: definice, přínosy a limity (včetně etických) **metodologického materialismu** při studiu náboženství
8. Metodologické výzvy: definice, přínosy a limity (včetně etických) **metodologického supernaturalismu** při studiu náboženství
9. Metodologické výzvy: definice, přínosy a limity symetrického přístupu (včetně etických) a **metodologického agnosticismu** při studiu náboženství
10. Metodologické výzvy: definice, přínosy a limity (včetně etických) **kombinovaných přístupů**
11. Tělesnost a perspektiva ztělesňování v antropologii náboženství, koncept mindful bodies (Marcel Mauss, Nancy Scheper-Hughes, Pierre Bourdieu, Thomas Csordas)
12. Šamanismus: co to je a jak se liší „tradiční“ a „městský“ šamanismus? (Eliade, Vitebsky, Castaneda, Harner). Trans a změněné stavy vědomí – jak můžeme tyto fenomény antropologicky zkoumat?
13. Čarodějnictví – základní idey, příklady, výzkum (Evans-Pritchard, Jeanne Favret-Saada)
14. Politiky náboženské identity: vymezování a překračování hranic náboženských identit, rituální čistota, politiky oděvu
15. Náboženské mapování, kategorizace náboženských skupin – kritéria a problémy
16. Náboženství v migraci kvantitativně: migrační skupiny podle náboženství, preferované země odchodu a země příchodu podle náboženství, proměny náboženské mapy USA a Evropy v důsledku migrace
17. Poválečné západní migrační politiky ve vztahu k náboženství: asimilace, resistence k asimilaci, multikulturalismus a interkulturalismus, „loss of culture“, superdiverzita – vysvětlete pojmy a uveďte příklady
18. Reakce na sekularizaci a sekularitu společnosti: Deprivatizace a politizace náboženství od konce 60. let - rechristianizace, rejudaizace a reislamizace shora a zdola (Gilles Kepel, José Casanova)
19. Kulturní války a management „světonázorové“ diverzity ve formálně sekulárních státech a postsekulárních společnostech: v čem je problém? Uveďte příklady a navrhněte jakou roli může antropologie v těchto problémech hrát
20. Proč je studium rituálů důležité pro antropologii náboženství? Jak se studium rituálů objevuje u Durkheima, Turnera, Geertze? Co je to zhuštěný a řídký popis rituálu? Jak lze rituál definovat a jak druhy rituálů rozlišuje Catherine Bell?
21. Rozeberte strukturu přechodových rituálů u van Genepa a rozpracování u Turnera. Jak se liší a v čem se blíží rituál a divadlo? V čem by mohla být pouť přechodovým rituálem?
22. Představte Weberovo pojetí typů a legitimizací náboženských autorit. Uveďte příklady k jednotlivým typům. Nakolik je Weberův přístup podle vás použitelný ve výzkumu současných náboženských světů?
23. Vysvětlete pojem believing without belonging. Kde vidí Daniele Hervieu – Leger a Grace Davie ostrovy vitality křesťanství v západní Evropě? Uveďte příklady, diskutujte jejich teze.
24. V čem je pro antropologii náboženství inspirativní Foucaultův přístup k moci? Jaké nástroje a koncepty nám pomáhají zkoumat diskurz a vtělení? Uveďte příklady takových výzkumů.
25. Co znamená pojem umlčovaná skupina? Proč je ženský pohled na kulturu výrazně méně reprezentován v klasických etnografiích? Jak byste vysvětlili pojem situovanosti výzkumu, tedy jak pracovat s tím, že výzkumník je vždy člověkem, který má určitý věk, gender, zkušenosti, způsoby komunikace atd.
26. Lingvistika jako základ (nejen) strukturální analýzy: signifié a signifiant u Saussura, struktura znaku a procesy zvýznamňování u Peirce a Langerové: ikony, indexy a symboly; denotace a konotace
27. Vliv Clauda Léviho-Strausse na studium náboženství: totemismus, mytologie, lidská mysl; strukturalistické vlivy u Mary Douglas

Dobrovolné otázky (můžete si je připravit, ale nemohou po vás být požadovány):

1. Jazyk a náboženství: odstředivé a dostředivé čtení, metaforický, metonymický a deskriptivní jazyk
2. Z čeho vychází kognitivní věda o náboženství? Jaká jsou její dosavadní témata, výzkumy? V čem spatřujete její přínos pro náboženství a v čem limity?

Státnicové otázky z antropologie náboženství

1. Antropologické definice náboženství a metodologicko-epistemologické přístupy: jak vzniká a jak se proměňuje konstrukce kategorie náboženství v různých antropologických směrech bádání? Jak sociálně – vědně zkoumat něco, co si nárokuje ne-lidský ontologický status? Vysvětlete, co do výzkumu přináší metodologický ateismus, agnosticismus, sociální či materiální redukcionismus, metodologický teismus či supernaturalismus, přístup symetrické antropologie

Asad, Talal (1993): The construction of religion as an anthropological category. In: Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Baltimore and London: John Hopkins University Press. pp. 27-55

Berger, P. (1967): *Sacred Canopy: The elements of a sociological theory of religion.*New York: Doubleday, česky jako *Posvátný baldachýn*

1. Náboženství a migrace: vývoj kategorizace náboženských skupin pro účely mapování, proměny náboženských map USA a Evropy v důsledku migrace, náboženství v migrační / globálně propojené situaci (reakce na sekularitu / sekularismus, proměny náboženských identit); migrační politiky ve vztahu k náboženství: asimilace, multikulturalismus a interkulturalismus, management diverzity

Kepel, G. 1997. *Boží pomsta.* Brno: Atlantis

Topinka, Daniel a kol. 2016. Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal

1. Rituál: definice, kategorizace, struktura. Antropologické studium rituálů: vztah rituálu a společenské struktury, rituálu a kultury, historické proměny rituálů a jejich důvody

Van Genep, Arnold. (1997): *Přechodové rituály*. Praha: NLN

Turner, Victor. 2004 [1969]. *Průběh rituálu*. Brno: Computer Press

1. Autorita a moc v náboženských světech: typy a legitimita náboženských autorit, proměny režimů zhodnocování věření v Evropě (Hervieu-Léger, Davie); režimy moci v náboženských světech: diskurz a vtělení (Foucault, Csordas, Bourdieu, Lock; Scheper – Hughes)

Weber, M. (1998): *Sociologie náboženství*. Praha: Vyšehrad

Weber, M. (1997): *Autorita, etika a společnost*. Praha: Mladá Fronta

Foucault, M. (2003): *Myšlení vnějšku*. Praha: Herrmann a synové. str. 195-227, esej Subjekt a moc

Lock, M / Scheper-Hughes, N. (1987): The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. *Medical Anthropology Quarterly*, New Series, Vol. 1, No. 1 (Mar., 1987), pp. 6-41