Załącznik Nr 4

do Zasad

**SYLABUS PRZEDMIOTU~~/MODUŁU ZAJĘĆ~~\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim oraz angielskim  **Historia literatury hindi 2 / History of Hindi Literature 2** | | |
|  | Dyscyplina  **literaturoznawstwo** | | |
|  | Język wykładowy  **polski** | | |
|  | Jednostka prowadząca przedmiot  **Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych** | | |
|  | Kod przedmiotu/modułu | | |
|  | Rodzaj przedmiotu/modułu *(obowiązkowy lub do wyboru)*  **Obowiązkowy** | | |
|  | Kierunek studiów (specjalność)  **Filologia indyjska** | | |
|  | Poziom studiów *(I stopień\*, II stopień\*, jednolite studia magisterskie\*)*  **II stopień** | | |
|  | Rok studiów *(jeśli obowiązuje*)  **I** | | |
|  | Semestr *(zimowy lub letni)*  **Letni** | | |
|  | Forma zajęć i liczba godzin (w tym liczba godzin zajęć online\*)  **Wykład, 30 godz.** | | |
|  | Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu  **Zaliczony przedmiot *Historia literatury hindi 1*.** | | |
|  | Cele kształcenia przedmiotu  **Poszerzenie wiedzy na temat literatury Indii nowożytnych, w szczególności rozwijającej się w języku hindi poezji oraz jej najwybitniejszych i najciekawszych twórców reprezentujących poszczególne okresy jej rozwoju. Poszerzenie wiedzy na temat okresów, nurtów i gatunków poetyckich od okresu początkowego po XXI wiek, z uwzględnieniem wpływów obcych. Poznanie istniejących w języku polskim i językach nieindyjskich przekładów utworów wybranych twórców.** | | |
|  | Treści programowe  - realizowane w sposób tradycyjny  **1. współczesna poezja hindi – wprowadzenie, przegląd istniejących w języku polskim przekładów poezji hindi; 2. początki poezji w khari-boli hindi: Maithiliśaran Gupt, Śridhar Pathak, Ajodhyasinh Upadhjaj; 3. przełom ćhajawadu: Prasad, Nirala, Pant i Mahadewi Warma; 4. „Madhuśala” Hariwamśa Raja Baććana – nurt halawadu; 5. nurt poezji postępowej, poeci z antologii „Tar Saptak” – nurt eksperymentalny, poeci „Drugiej Siódemki”, poeci „Trzeciej Siódemki”; 6. poezja Agjeja; 7. przedstawiciele „Nowej Poezji”; 8. Kunwar Narain; 9. Aśok Wadźpeji; 10. wybrane poetki i ich utwory; 11. najciekawsi twórcy ostatnich dekad; 12. poeci nagrodzeni przez Indyjską Akademię Literatury.** | | |
|  | Zakładane efekty uczenia się  **Student:**    **1. zna miejsce i znaczenie literaturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej; rozwija i stosuje tę wiedzę w działalności zawodowej. Zna tendencje rozwojowe literaturoznawstwa w zakresie filologii indyjskiej;**  **2. zna wybrane elementy i zjawiska języka i literatury obszaru języka hindi oraz wybrane zagadnienia z dziejów życia kulturalnego i społecznego Indii;**  **3. buduje na piśmie w języku polskim obszerną wypowiedź o charakterze naukowym;**  **4. analizuje i interpretuje wytwory kultury Indii odwołując się do konkretnych metod opisu literaturoznawczego i używając terminologii stosowanej w języku hindi oraz w języku polskim;**  **5.** **rozumie zasady pluralizmu kulturowego; potrafi w praktyce stosować wiedzę o mechanizmach komunikacji interkulturowej;**  **6. rozumie znaczenie nauk humanistycznych dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach; jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, interesu publicznego.** | | Symbole odpowiednich kierunkowych efektów uczenia się  **K\_W01**  **K\_W03**  **K\_U04**  **K\_U06**  **K\_K02**  **K\_K04** |
|  | Literatura obowiązkowa i zalecana *(źródła, opracowania, podręczniki, itp.)*  ***Nayi Kavita 'New Poetry' in Hindi: An Anthology,* ed. L. Rosenstein, Delhi: Anthem Press 2004.**  ***India in translation through Hindi literature: a plurality of voices*, Maya Burger & Nicola Pozza (eds.), Bern - Berlin - Frankfurt am Main - Wien: Lang 2010.**  **A.K. Paṭhāna, *Svātantryottara Hindī sāhitya ke pratinidhi racanākāra*, Kānapura: Cintana Prakāśana 2010.**  **Ś.S. Cauhāna*, Hindī sāhitya ke assī varṣa*, Nayī Dillī: Svarāja Prakāśana 2007.**  **T. Rutkowska, D. Stasik, *Zarys historii literatury hindi*, Warszawa 1992.**  **R. Miśra, *Outlines of Hindi literature: (an original attempt on the beginning and evolution of Hindi literature, divided into four periods ...)*, Delhi: Medha Books 1998.**  **G.R. Garg, *An Encyclopedia of world Hindi literature*, New Delhi: Concept Publ. 1986.**  **R.S. McGregor, *Hindi Literature of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Wiesbaden 1974.**  **R.S. McGregor, *The development of modern Hindi literature*, Canberra: The Australian National University 1981.**  **R.S. McGregor, *Hindi Literature From the Beginnings to the Nineteenth Century*, Wiesbaden 1984.** | | |
|  | Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:  **- praca pisemna, [K\_W01, K\_W03, K\_U04, K\_K04]**  **- egzamin pisemny. [K\_W01, K\_W03, K\_U06, K\_K02]** | | |
|  | Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu:  **- ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć,**  **- praca pisemna,**  **- egzamin pisemny.**  **Egzamin pisemny oceniany jest według skali:**  **Ocena bdb = uzyskanie co najmniej 90% punktacji**  **Ocena db+ = uzyskanie 80%–89,9% punktacji**  **Ocena db = uzyskanie 70%–79,9% punktacji**  **Ocena dst+ = uzyskanie 60%–69,9% punktacji**  **Ocena dst = uzyskanie 50%–59,9% punktacji**  **Uzyskanie poniżej 50% skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu.** | | |
|  | Nakład pracy studenta | | |
| forma realizacji zajęć przez studenta | liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie danego rodzaju zajęć | |
| zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:  - wykład | **30** | |
| praca własna studenta (w tym udział w pracach grupowych) np.:  - przygotowanie do zajęć/ czytanie wskazanej literatury:  - przygotowanie do egzaminu: | **30**  **30** | |
| Łączna liczba godzin | **90** | |
| Liczba punktów ECTS (*jeśli jest wymagana*) | **3** | |