# *MLADINA-Frith*

**NAJSTNIKI**

- Abrams: najstniki=mladi ljudje od časa, ko zapustijo šolske klopi pa do poroke/25leta

- pojem 50. let, opisovali so ga kot stil potrošnje mladih delavskega razreda, mladina srednjega razreda je bila v Angliji izključena. V ZDA različne kulture niso bile tako natančno opredeljene, bolj pomembne so bile razlike: majno-veliko mesto, vzhodno-zahodno, belsko-črnsko

- značilnost naj bi bila brezdelje in hedonizem, po drugi strani pa pomanjkanje občutka za javnost in skupnost (konzervativci). Liberalci pa so bolj izpostavljali generacijo depolitiziranih delavcev, »ki jim še nikoli ni šlo tako dobro«. V 50. so se zabrisale razlike med ''normalno'' in ''nenormalno'' mladino – vsem naj bi manjkal razvit sistem moralnih vrednot

- v Angliji je bilo vprašanje najstništva tesno povezano z razkrojem predvojnega delavskega razreda – zaradi novih možnosti preživljanja brezdelja so imeli otroci 50. drugačne izkušnje kot njihovi starši v 30. Imeli so denar, zato so trošili za njim pomembne dobrine, postali so del množične kulture, ki je prestopila meje soseske ali razrednosti. Pomemben vidik tega procesa je bila amerikanizacija angleške kulture (glasba in filmi) v 20. Za Angleže je bila sama zamisel najstnika am.

- mnoge družbene spremembe, ki so označevale osvobajanje najstnikov angleškega delavskega razreda v 50., so bile za ZDA značilne že od 20. let dalje

- kulturni vplivi in možnosti trošenja so se pojavili sočasno s spremembami v mladinskih institucijah: vedno večje ločevanje doma in dela, zmanjševanje vpliva staršev na izbiro dela in zakonskega partnerja in iz tega izvirajoča izguba avtoritete.

**EISENSTADT-ovo RAZUMEVANJE MLADOSTI**

- mladost je prehodna faza med svetom otroštva in odraslih. Gre za statusno spremembo. Za razumevanje mladosti je pomembna vloga vrstniških skupin in temeljnih vrednostnih orientacij. Opre se na Parsonsovo razumevanje vzročnih variabel. **Idealno tipska dihot.odnosov**:1) Afektivna vpletenost vs. nevtralnos (neposredna - takoj /posredna čustvena zadovoljitev – kasneje)2) Askripcija vs. doseganje (prirojen status(razred) / dosežen(izobrazba)3) Partikularizem vs. univerzalizem (specifične vrednote ozke skupnosti(mafija) / splošne,skupne vrednote(zakon)4) Difuznost vs. specifičnost (ne točno določene vloge (mati/otrok) /točno določene vloge (profesor/študent).

**Eisenstadtov model prehoda:**

1) V Primarnih skupinah – afektivna vpletenost, askripcija, partikularizem, difuznost

(Ekspresivnost;družina)🡪Vmesna faza (vrstniki)

2)V Sekundarnih skupinah – afektivna nevtralnost, doseganje, univerzalnost, specifičnost,

(Instumentalizem; širša družba; določena sredstva za določene cilje)

Mladost = prehod iz primarne v sekundarno skupino preko vrstniških skupin. Te učijo vrednote & vloge širše skupnosti. Vrstniške skupine imajo v moderni družbi podobno vlogo kot inicijacijski obred v arhaični družbi. Poleg teh so še druge institucije v prehodu:

- Šola - usposobi za poklic, doseženo znanje, preloženo zadovoljstvo, z univerzalnimi merili & specifičnimi pravili

- Poklic - posredna zadovoljitev

- Izobrazba – delavski razred ima slabši dostop 🡪 država 🡪 štipendije,domovi

- Državna pomoč - za doseg statusne spremembe v prehodu

- Individualna sposobnost –tranzicija odvisna od posameznika 🡪 Moderne vrednote vplivajo na prehod mladih

- mladinske subkulture se tako pojavljajo v trenutkih dezintegracije z reintegracijsko funkcijo. Ne delujejo, da bi spremenile družbo, trudijo se da bi ponovno vstopile vanjo. Medgeneracijski spor je socializacijska disfunkcija, ki izvira iz šibke povezanosti družbe in starostnih skupin. Starost je temelj družbenih in kulturnih značilnosti akterjev. Mladost je stopnja, ki nas pripravlja na odraslost.

## VAN GENNEP-ovo RAZUMEVANJE MLADOSTI

-začetnik razmišljanja o iniciacijskih obredih, mladosti

**Vsako statusno spremembo sestavlja obred iz 3 faz**:Funkcija ločitve – predliminarna funkcija, Funkcija tranzicije - liminarna funkcija, Funkcija ponovne vključitve – postliminarna funkcija

 Za vse faze je značilno nenehno spreminjanje statusov, smo fluidni, ključni = prehod med otroštvom in odraslostjo – mladost

**Različni obredi**, **prehodi**:

1) Materialni – sprememba socialnega statusa skozi življenjske faze, cikle; poroka, porod, smrt

2) Izjemni - ceremonialno zaznamovan ; kronanje, sprejem v samostan, profesijo

3) Univerzalni - prehod v odraslost.

**Trajanje prehodov**:

1) Kratkotrajni – radikalni iniciacijski obredi v arhaičnih skupnostih

2) Dolgotrajni - postopni prehod iz otroštva v odraslost v moderni družbi, ni konkretnih iniciacijskih obredov. Institucije v prehodu: družina, šola, vrstniki, vojska, poklic

**Idealno tipski prehod** iz otroštva v odraslost kot tranzicija iz Primarnih

(otroštvo, družina) v Sekundarne odnose/skupine (odraslost,ekonomska,

politična skupnost, lastna družina) z Vmesno fazo (mladost, šola, vrstniki).