**Аналіз соціологічного дослідження**

**«Вивчення стану краєзнавчого інформаційного ресурсу та його**

**використання у центральних районних та міських бібліотеках Кіровоградської області**»

 Краєзнавча бібліотечна діяльність – одна з унікальних сфер діяльності, яка відрізняє місцеві публічні бібліотеки від інших бібліотек, надає їм місцевого колориту, регіональної специфіки. Саме в цих бібліотеках були започатковані кращі традиції формування, збереження і надання у користування краєзнавчих і місцевих видань. Нині центральні міські і районні бібліотеки є центрами краєзнавчої роботи в своїх регіонах, координують і методично забезпечують краєзнавчу діяльність бібліотек в місті, районі, селі.

Основою всієї краєзнавчої діяльності бібліотеки є краєзнавчий фонд, як головний засіб реалізації її краєзнавчого призначення.

З метою вивчення сучасних краєзнавчих інформаційних ресурсів Кіровоградської області обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського проведено соціологічне дослідження «Вивчення стану краєзнавчого інформаційного ресурсу та його використання у центральних районних та міських бібліотеках Кіровоградської області».

**Метою даного дослідження** стало вивчення сучасного стану інформаційно-документних ресурсів з питань краєзнавства та довідково-бібліографічного апарату центральних районних та міських бібліотек області.

**Об’єкт** дослідження: фонд краєзнавчих документів та довідково-бібліографічний апарат центральних районних, міських бібліотек області.

**Предмет** дослідження: сучасний стан краєзнавчої діяльності бібліотек.

**Методи** дослідження: анкетне опитування, аналіз кількісного складу краєзнавчих фондів центральних бібліотек області. Базовими бібліотеками стали 25 центральних районних та міських бібліотек області.

Кількісна характеристика краєзнавчого фонду центральних районних та міських бібліотек області складає 2,3% (20,9 тис. прим.) від загальної кількості фонду центральних бібліотек. Від 0,6% (235 примірників) у Бобринецькій РБ до 8,2% (1610 примірників) у Благовіщенській ЦРБ.

Періодичних видань – від 2 назв річних підшивок у Гайворонській та Устинівській ЦРБ до 9 - в Олександрівській ЦРБ для дорослих.

Слід зазначити, що практично всі центральні бібліотеки назвали основними джерелами комплектування своїх краєзнавчих фондів обмінні фонди обласних бібліотек (25 бібліотек) та дарунки авторів і видавців (22 бібліотеки). Крім цього 11 бібліотек поповнюють краєзнавчі фонди в книжкових магазинах, а також в ході акції «Подаруй бібліотеці книгу».

Під час проведеного дослідження вивчався і довідковий апарат фонду краєзнавчої літератури та місцевих видань.

Зведений краєзнавчий каталог мають тільки 5 центральних бібліотек; краєзнавчу картотеку – 15; каталог місцевих видань – 4; картотеку персоналій (визначних людей краю) можуть запропонувати користувачам -12 бібліотек; картотеку лауреатів обласних, районних, міських премій – 8; довідкові краєзнавчі видання (словники, енциклопедії) – 16 бібліотек. На жаль, жодна з центральних бібліотек не має топографічної картотеки населених пунктів бібліотек району.

14 центральних бібліотек області беруть участь у Кіровоградському регіональному кооперативному каталозі (КРКК).

Що стосується бібліографічного інформування користувачів про краєзнавчі документи та місцеві видання, то серед джерел одержання інформації переважає індивідуальне інформування – 25 бібліотек; на другому місті – бібліографічні списки – 18; інформаційні бюлетені та пам’ятки користувачам – 15 бібліотек; календарі знаменних і пам’ятних дат – 12; краєзнавчі інформування в електронному вигляді – 9; інше (дайджести) – 2 бібліотеки.

Для популяризації літератури та знань з питань краєзнавства використовуються різні форми і методи обслуговування користувачів.

Серед найбільш популярних та ефективних є організація книжкових виставок. У поточному році центральними районними та міськими бібліотеками області було організовано 219 книжкових виставок історичного, народознавчого та літературознавчого тематик. Найбільшу кількість (по 12) виставок краєзнавчої тематики було організовано центральними бібліотеками Гайворонського та Кіровоградського районів; найменшу (по 4) – бібліотеками Знам’янського та Петрівського районів.

Переважна більшість респондентів-бібліотекарів (83%) відзначили, що ефективними формами обслуговування користувачів є презентації книг та зустрічі з письменниками.

Охоче користувачі беруть участь у віртуальних мандрівках (13 бібліотек), літературно-краєзнавчих експедиціях (11) та масових заходах (25 бібліотек). У поточному році центральними бібліотеками проведено 253 масові заходи краєзнавчої тематики.

Взагалі краєзнавча масова робота забезпечує важливий і дієвий вплив на користувачів.

Користуються попитом у користувачів і тематичні досьє (15 бібліотек).

Відповіді респондентів-бібліотекарів на запитання «Які краєзнавчі інформаційні потреби найчастіше виникають у користувачів?» показало наступні результати:

* 100% - 25 бібліотек – про історію краю;
* 84% - 21 бібліотека – про письменників та їх твори;
* 84% - 21бібліотека - про відомих особистостей;
* 76% - 19 бібліотек - про природу краю;
* 24% - 6 бібліотек - про архітектурні пам’ятки певної місцевості.

Як виявило проведене дослідження тільки 7 (28%) центральних бібліотек проводять регіональні соціологічні дослідження з питань краєзнавчої діяльності. Так, за 2016-2017 роки у бібліотеках були проведені дослідження за такими темами: «Краєзнавчі інформаційні потреби користувачів» (Олександрівська РБ), «Документальний краєзнавчий ресурс: джерела інформації» (Вільшанська ЦРБ), «Читаюча книга Голованівщини» (РБ), «Я землю рідну пізнаю» (Добровеличківська РБ), «Живи і знай свій рідний край» (Новомиргородська ЦРБ), «Краєзнавчі інформаційні ресурси та послуги бібліотек» (Устинівська ЦРБ), «Проблеми екології рідного краю» (Благовіщенська ЦРБ).

На останнє запитання «Назвіть кращу краєзнавчу книгу 2017 року?» відповіді були різні. Слід зазначити, що 24% (6 бібліотек) респондентів не зовсім зрозуміли питання, тому відповіді були не правильними. Так, серед названих були книги різних років видання: 2009,2010, 2015. Серед кращих краєзнавчих книг 2017 року були названі книги І. Петренко «Обком утік» - 12%, В. Погрібний «Гріх і честь», В. Мошуренко «Мати», Н. Топська «Батько українського театру» - 12%, Ю.Матівос «Вулицями рідного міста», М. Смоленчук «Степи полинові», В. Босько «Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік», М. Джус «Листопад».

 **Проведене дослідження засвідчило необхідність:**

* **продовжувати поповнення фондів центральних районних та міських бібліотек документами та матеріалами краєзнавчого характеру шляхом пошуку альтернативних джерел фінансування;**
* **більш активно впроваджувати комунікаційні технології шляхом створення електронних продуктів: презентацій, віртуальних виставок, відеороликів, які сприятимуть популяризації історичних, архітектурних та культурних пам’яток краю;**
* **ведення власних краєзнавчих електронних баз даних;**
* **відображення краєзнавчої роботи на веб-сайтах бібліотек;**
* **при проведенні масових заходів краєзнавчої тематики використовувати нові активні форми роботи;**
* **налагоджувати партнерські зв’язки та координувати співпрацю з краєзнавчої діяльності з музеями, районними будинками культури, літературними об’єднаннями, громадськими організаціями.**

**Все це допоможе осучаснити формат краєзнавчого напрямку діяльності центральних районних та міських бібліотек області, розкрити перед**

**користувачами краєзнавчі інформаційні ресурси бібліотек задля пізнання ними свого краю, його традицій та культурних надбань.**

**Головний бібліотекар НМВ М. Охріменко**