Institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för ABM

Institutionen för kulturvetenskaper, Besöksadress *LUX, hus C, Helgonagatan 3, Lund*  
Webbadress [*www.kultur.lu.se*](http://www.kultur.lu.se)

LITTERATURLISTA

# Kurslitteratur för (ABMM36) Kunskapsorganisation i arkiv, 7,5 hp, VT 2022

## Fastställd av institutionsstyrelsen eller motsvarande 2021-12-07.

### Obligatorisk litteratur

Boman, Maria & Gidlöf, Anders, ”Arkivbildarens handlingar”. Ingår i: *Enskilda arkiv* (2018). Hagström, Charlotte & Ketola, Anna (red). Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12244-1, s. 55- 69. (15 s.)

Boman, Maria, ”Leverans av arkivmaterial”. Ingår i: *Enskilda arkiv* (2018). Hagström, Charlotte & Ketola, Anna (red). Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12244-1, s. 71- 87. (17 s.)

Boman, Maria, ”Att ordna och förteckna”. Ingår i: *Enskilda arkiv* (2018). Hagström, Charlotte & Ketola, Anna (red). Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12244-1, s. 89-111. (23 s.)

Burell, Mats & Sjögren, Carina (2018). *Information i verksamhet och arkiv. Regler och standarder med digitalt perspektiv*. Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, ISBN 9789163974304, s. 187-212. (26 s.)

Cook, Terry (2005). “Macroappraisal in theory and practice: Origins, characteristics and implementation in Canada, 1950-2000”. Ingår i: *Archival Science*, 5(2). s.101-161, tillgänglig via LUBSearch. (60 s.)

Daniel, Dominique (2014). “Archival representations of immigration and ethnicity in North American history: from ethnicization of archives to the archivization of ethnicity”. Ingår i: *Archival Science* 14(2), s. 169-203. Tillgänglig via LUBSearch. (35 s).

Dudley, Sandra H (2021). *Displaced things in the museums and beyond. Loss, liminality and hopeful encounters*. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-84047-7, s. 3-98. (96 s.).

Duff, Wendy M. & Harris, Verne (2002). “Stories and names: Archival description as narrating records and constructing meanings”. Ingår i: *Archival Science*, 2, ISSN 1573-7500, s. 263-285. Tillgänglig via LUBSearch. (22 s.)

Fredriksson, Berndt (2003). ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri”. Ingår i: *Arkiv, samhälle och forskning,* 2, ISSN 0349-0505, s. 21-58. Fritt tillgänglig online. (45 s.)

Grönqvist, Catharina (2018). *KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö. Möjligheter rörande artificiell intelligens inom Riksarkivet.* Slutrapport. Tillgänglig via Riksarkivet: <https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/kunskapssystem-i-arkivmiljo_2018.pdf> (58 s.)

*Handbok i dokumenthantering*. Version 1.0. Lund universitet. Tillgänglig via Lunds universitets webbplats. (28 s.)

Ljung, Anders & Borgkvist Ljung, Karin (1999). *Om gallring: Från utredning till beslut*. Riksarkivet. ISBN 91-38-31604-8. Tillgänglig via Riksarkivets webbplats. (23 s.)

Ottosson, Per-Gunnar (2002). ”Internationella standarder för arkivbeskrivning: ISAD (G) och EAD”. Ingår i: *Arkiv, samhälle och forskning*, 2. ISSN 0349-0505, s. 34-49. Fritt tillgänglig online. (15 s.)

Riksarkivet (1995). *Bevarandet av nutiden. Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy.* ISBN 91-88366-19-9. Tillgänglig via Riksarkivets webbplats. (11 s.)

Rydén, Reine (2014). ”Hur ska nutiden bevaras?” Manus till *Arkiv, samhälle och forskning.* Fritt tillgänglig online. (16 s.)

Smedberg, Staffan (2002). ”Arkivredovisning i Sverige – tradition och utveckling”. Ingår i: *Arkiv, samhälle och forskning*, 2, ISSN 0349-0505, s. 7-14. Fritt tillgänglig online. (7 s.)

Upward, Frank, Reed, Barbara, Oliver, Gillian & Evans, Joanne (2018). *Recordkeeping informatics for a networked age.* Clayton, Victoria: Monash University Publishing, 9781925495881, s. 3-66 + 95-147. (115 s.)

Totalt 612 sidor