**МОЄ БАЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ 30-х РОКІВ XXI ст.**

БІБЛІОТЕКА МАЙБУТНЬОГО ... Яка вона? Якою її бачить читач? Як її уявляю я - працівник бібліотеки? Тема «жива».

На мою думку, бібліотеки майбутнього стануть потужними мультикультурними центрами, поєднуючи в собі інформаційні, освітні, дозвіллєві і розважальні функції.

Зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій, з певністю можна сказати, що на бібліотеки чекає глобальна віртуалізація. Вони будуть, як і сьогодні, існувати в двох форматах – реальному та електронному, але в майбутньому переважатиме електронний. При бібліотеках будуть створені цілодобові сервіси самообслуговування, в яких можна буде взяти або повернути книги чи інші носії інформації.

Ймовірно, в найближчому майбутньому роль книги стане виконувати якийсь універсальний персональний комунікатор, який поєднує також «професії» комп'ютера, телефону, навігатора, електронного гаманця, зв'язки ключів, персонального лікаря тощо.

Бібліотека як віртуальний простір буде зручно організованим інформаційно-розважальним центром для користувачів, завжди доступним он-лайн. А бібліотекарі – фахівцями в галузі пошуку, систематизації й надання електронної інформації. Звісно, в безмежних просторах Інтернету можна самостійно знайти будь-яку інформацію, але не завжди це зробити просто й швидко, а в деяких випадках виникають певні проблеми, отже, кваліфікована допомога бібліотекарів з питань розширеного пошуку та в інших складних випадках буде незамінною.

Високотехнологічні засоби візуалізації – сферичні проекційні екрани, просунуті системи доповненої реальності, топографічні проектори, які поки що занадто складні і навряд чи стануть повсякденними речами побуту в найближчі роки. Але те, що надто дорого для приватного застосування, може виявитися цілком прийнятним для публічних установ, у тому числі бібліотек.

Таким чином, одним з основних напрямків діяльності бібліотек буде накопичення, систематизація, зручне і безпечне представлення інформаційних джерел. І переважатимуть не власні ресурси, а впорядкована система посилань на різноманітні інтернет-ресурси.

Взагалі, бібліотека майбутнього повинна уособлювати в собі відкритість, функціональну сумісність й гнучкість.

Існування бібліотеки в реальному просторі буде представлено добре обладнаними, візуально привабливими й комфортними приміщеннями, що відповідатимуть різноманітним потребам відвідувачів: тут можна буде не лише отримати будь-яку інформацію, підготуватися до занять, а й просто відпочити, поспілкуватися з друкованою книгою, послухати музику або переглянути відео, пірнути у віртуальний простір, поспілкуватися як з друзями або колегами, так і з бібліотекарями Взагалі, це буде місце, де людині приємно знаходитися та викликатиме у відвідувача потяг як до отримання знань з різноманітних джерел, так і до підвищення свого культурного рівня.

В еру гаджетів і електронних носіїв інформації паперові примірники книг, вірогідно, залишаться тільки в окремих бібліотеках-музеях, де будуть зберігатися особливо цінні та раритетні видання, з якими можна познайомитися, доторкнутися до них, відчути особливий «бібліотечний» запах і атмосферу.

У сучасному світі накопичується все більше мультимедійної інформації – зображень, аудіо та відеозаписів. Логічно припустити, що в бібліотеці майбутнього документи в різних форматах будуть органічно пов'язані. Наприклад, користувачеві, що шукає «Код да Вінчі», буде запропонований не тільки текст книги в електронному форматі, а й ілюстрований путівник до неї, однойменний фільм, аудіокнига, форуми фан-клубу читачів тощо. Якщо ж якийсь твір ще не було переведено у формат аудіокниги професійними акторами, автоматизована система зробить це, не обтяжуючи монотонністю «машинної озвучки».

В епоху глобалізації питання самобутності та підтримки місцевої культури стають особливо актуальними. Щороку у світі «вмирають» декілька мов, і безліч дослідників пропонують свої рішення, як переломити цю сумну статистику. Бібліотеки можуть взяти на себе роль «сховища» національної мови та локальної культури конкретного району, не говорячи вже про освітні функції.

Напевно, деякі бібліотечні посади перестануть існувати, натомість виникнуть нові, що будуть пов’язані з іншим форматом діяльності бібліотеки: перш за все з наданням віртуальних послуг. Крім цього, в бібліотеках можуть з’явитися фахівці в галузі спілкування, обов’язком яких стане супровід нових відвідувачів та спілкування з користувачами на будь-які цікаві для них теми. Функції «живої книги» зможуть виконувати або роботи, або бібліотекарі. Не виключено, що у час глобальної віртуалізації людям бракуватиме звичайного живого спілкування. Це спостерігається вже сьогодні. А що ж буде років через 30? Можливо люди відвідуватимуть бібліотеку не лише з метою отримання інформації, відпочинку чи розваг , але й невимушеного цікавого, а головне – живого спілкування. Для деяких верств населення бібліотекар-фахівець саме у цій галузі може стати незамінним, до того ж доброзичливим співрозмовником. Під час такого спілкування бібліотекар, в свою чергу, матиме нагоду зацікавити відвідувача та порекомендувати книги, відео, музику, інтерактивні ресурси та ін. – те, що може викликати інтерес саме в цієї людини. Все це відбуватиметься в одній з багатьох комфортних зон, тій, яка найбільше імпонує відвідувачу.

Одним із елементів демонстрації дружнього та доброзичливого ставлення працівників бібліотеки є частування користувачів гарячими напоями в холодну пору року та прохолодними влітку.

Приблизно такою мені бачаться БІБЛІОТЕКИ МАЙБУТНЬОГО.

Безперечно та цілком логічно, ми сподіваємось на увагу і чуйність влади та громади, але дуже багато залежить від нас самих, від нашого розуміння цілей, від готовності прийняти нове, від нашої роботи над собою.

Зайцева Юлія Сергіївна, бібліотекар I категорії

ДОБМ ім.М.Свєтлова