seminar\_Musik og identitetdocx

Temadag på Det Kongelige Bibliotek

**MUSIK SOM IDENTITET**

***Program***

**13,00: Indledning**

**13,05 Lars Ole Bonde: ”Det man hører, er man selv” - musik og identitet set gennem musikforskningens briller.**

**13,45 Ansa Lønstrup: Lytning i fællesskaber - et identitetsskabende korrektiv til fikseringen på den individuelle biografi?**

**14,25 Jens Henrik Koudal: Klassisk musik som identitet hos to amatørmusikere.**

***15,05 – 15,30 Pause***

**15,30 Peder Kaj Pedersen: Celestin/Floridor eller Leonard? Komponisten, kirkemusikeren og musikpædagogen Bernhard Christensen i slutningen af 1920'rne set i et musikalsk identitetsperspektiv.**

**16,10 Charlotte Rørdam Larsen: ”Fortidens længsler i fortidens sange” – 1960’erne genoplevet gennem musik.**

***17,00 Dansk Folkemindesamling byder på en forfriskning i ”Fisken”, Christians Brygge 3***

**Mandag den 9. marts 2015 kl. 13,00-17**

**Den sorte Diamant, ”Blixensalen” (1.sal, trappe t.h. i forhallen)**

**Søren Kirkegaards Plads 1, Kbh. K. – Gratis adgang**

En gruppe musikforskere holder en temadag med fem foredrag om ”musik som identitet” på Det Kongelige Bibliotek mandag den 9. marts 2015 kl. 13-17. Der vil være åbent for spørgsmål og kommentarer efter hvert foredrag, og adgangen er gratis.

Musik synes i vor tid at være vigtig for flere mennesker end nogensinde før. Musikaktiviteter og musikvaner er tæt knyttet til og har betydning i livsforløbet. Musik forbindes med minder om mennesker og begivenheder og er herunder også sammenvævet med milepæle og skarpe brud i tilværelsen. På den måde opbygger man sin identitet og personlige historie blandt andet ved hjælp af musik. Mennesker har evnen til at identificere sig med forskellige grupper og fænomener livet igennem. Dette kommer meget klart til udtryk gennem aktiv musicering, altså at synge, spille og lytte til musik sammen med andre.

 Forskerne besvarer spørgsmål som: Hvilken betydning har musik for identitetsdannelsen? Hvad fortæller menneskers musikerindringer om deres sociale og kulturelle tilhørsforhold og om deres grundlæggende værdier? Hvordan bruges musik som identitetsmarkør af individer og grupper? Er der en sammenhæng mellem musik, identitet og helse/sundhed? Hvilken betydning har musik for folk, der var unge i 1960’erne?

Musikforskerne præsenterer deres foredrag således:

**Professor Lars Ole Bonde: ”Det man hører, er man selv” - musik og identitet set gennem musikforskningens briller.**

Musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og til at skabe og opretholde en mangfoldighed af følelser. Foredraget præsenterer via teorier og konkrete undersøgelser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske) selvbiografier samt feltarbejde beskriver musik som en vigtig brik i identitetsdannelsen.

**Lektor Ansa Lønstrup: Lytning i fællesskaber - et identitetsskabende korrektiv til fikseringen på den individuelle biografi?**

I disse år opstår nye rum for fælles lytning til mere og andet end musik: det sker i nye genrer og rum som *radiobiograf*, natkirke, lydkunst/kunst med lyd på kunstmuseer. Jeg undersøger og diskuterer, hvilke æstetisk-sansemæssige behov og kulturelle problemstillinger vedr. balancen mellem identitet og fællesskab disse nye fælles *lytte-rum* kan være et muligt svar på.

**Seniorforsker Jens Henrik Koudal: Klassisk musik som identitet hos to amatørermusikere.**

Klassisk musikkultur findes i mange forskellige varianter. Foredraget belyser musikkens betydning hos to aktive amatørmusikere i det 20. århundrede, henholdsvis i en landbofamilie på en større gård og i en borgerlig familie i københavnsområdet. De spillede samme slags musik, primært kammermusik, men deres praksis og deres forestillinger om musikkens mening er meget forskellige.

**Lektor emer. Peder Kaj Pedersen: Celestin/Floridor eller Leonard? Komponisten, kirkemusikeren og musikpædagogen Bernhard Christensen i slutningen af 1920'rne set i et musikalsk identitetsperspektiv.**

Bernhard Christensen (1906-2004) brød igennem i forhold til offentligheden o. 1930, og han blev i dele af den mere kulørte presse set som en dobbeltgænger efter en skabelon kendt fra den franske operette *Frøken Nitouche*, på den ene side organisteksamen og kantorstilling ved Christiansborg Slotskirke, på den anden side visemelodier til PH-revyerne og en række såkaldte ”jazzoratorier”. Foredraget vil ud fra et musikalsk identitetsperspektiv belyse de tidlige år i Bernhard Christensens musiker- og komponistliv, fra o. 1925 frem til gennembruddet med jazzoratorierne.

**Lektor Charlotte Rørdam Larsen: ”Fortidens længsler i fortidens sange” – 1960’erne genoplevet gennem musik.**

Alder – eller rettere voksne og voksenliv var noget, som1960’ernes unge tog afstand fra fx med linjer som The Who's “… Hope I die before I get old.” Foredraget beskæftiger sig med forhold omkring musik og alder og identitet. Det hævdes ofte, at musik betyder mest i ungdommen, og at den musik man hører der, har en central placering igennem hele livet. Jeg vil undersøge denne påstand og vil inddrage eksempler fra interviews med mænd på 60 år og derover. Hvilken betydning havde musikken for dem i ungdommen, og hvilken betydning har den samme musik og i det hele taget musik idag?