385

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації

практичну значущість матеріалу, інформативну вагомість окремих фактів, понять тощо, точність і достатність інформації, відповідність викладеного матеріалу можливостям реципієнтів тощо. Редактор виступає не тільки першим і прискіпливим читачем авторського тексту, але й посередником між автором і читачем, критиком авторського тексту з погляду інтересів читача.

**Література**

1. Голос України. – 2013. – №№1-232.

1. Газета «Голос України» : офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // <http://www.golos.com.ua/>
2. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні поняття. Терміни та визначення. – К., 1995. – 47 с.
3. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів : Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів : Практична стилістика української мови ; Стилістика тексту ; Редагування в засобах масової інформації) / А. О. Капелюшний. – Л. : ПАІС, 2003. – 554 с.

#### Оксана Баюш Одеський національний політехнічний університет

**Одеса, Україна**

**БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ**

*У статті розкрито сучасний стан та перспективи бібліотек України як сучасних інформаційних центрів в системі засобів соціальних комунікацій. Ключові слова: бібліотеки, соціальні комунікації, інформаційні, науково-*

*інформаційні центри.*

*В статье раскрыто современное состояние и перспективы библиотек Украины как современных информационных центров в системе средств социальных коммуникаций.*

*Ключевые слова: библиотеки, социальные коммуникации, информационные, научно-информационные центры.*

*In the article the current state and prospects of Ukraine as a modern library information centers in the means of social communication.*

*Keywords: library, social communication, information, research and information centers.*

386

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Ускладнення проблем, що постають перед сучасним суспільством, зумовлює, по-перше, розвиток його соціальної структури, по-друге, прискорення темпів розвитку, інтенсифікацію його еволюційних процесів в умовах швидкоплинних змін навколишньої дійсності. В таких умовах набуває дедалі більшого значення й реалізація проблеми загальносуспільної інформатизації, створення якісно нового ареалу інформаційних обмінів всередині суспільства. За свідченням В. Горового, незважаючи на певну техніко-технологічну відсталість в інформаційній сфері, більшість країн постсоціалістичної групи фактично залишаються лідерами щодо кількості інформаційних працівників, зосереджених у бібліотечних, архівних та інших установах, пов’язаних з інформаційним обслуговуванням різних категорій населення [1, 276]. Значною мірою у цих країнах, до яких належить й Україна, збереглася також і структура бібліотечних установ, вибудована до початку 90-х років минулого століття, коли фонди постійно поповнювалися літературою, технічними засобами, впроваджувалися методики залучення до користування бібліотечними ресурсами, до активної участі в масових бібліотечних заходах, спрямованих на пропаганду книги, різних категорій населення. Так, наприклад, за свідченням заступника директора Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького (далі – ОННБ) О. Бельницької, в 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. до цієї бібліотеки надходило до 140 тис. видань з найрізноманітніших видів знань щорічно [2, 29].

Для ефективного забезпечення читачів необхідною літературою, виходячи з їх запитів, у системі цих установ організовувалися різноманітні форми бібліотечної кооперації, починаючи з міжреспубліканської і до створення відповідних об’єднань на місцях: ЦБС – централізованих бібліотечних систем, ЦБК – централізованих бібліотечних комплексів, у межах масштабних територіально- культурних комплексів, що поєднували в собі цілу систему культурно- освітніх установ. При цьому створювалися спеціалізовані комунікації руху книги в бібліотечному середовищі, відпрацьовувалися основні

387

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації

критерії їх ефективності: оперативність, надійність, запобігання втратам тощо.

Однак надалі ефективність таких складових у системі соціальних комунікацій, як й інформаційна значущість бібліотечних закладів у постсоціалістичних країнах значною мірою знизилася. Це пояснювалося цілим рядом причин, зумовлених докорінною перебудовою суспільного життя, внаслідок якої відбулися серйозні зміни в запитах на інформаційні ресурси, на систему інформаційних комунікацій.

В Україні на цей час припав і процес розвитку електронних інформаційних технологій – як прояв загальноцивілізаційної закономірності, одночасно з серйозними економічними проблемами. Перше вимагало впровадження нових технологій бібліотечної діяльності на базі комп’ютеризації. Друге виключало таку можливість, оскільки було пов’язане з різким зубожінням усього процесу розвитку соціальної сфери життя суспільства, втратою соціальної затребуваності в діяльності бібліотечних установ і, відповідно, різким зменшенням фінансування цієї діяльності. Все це не дало можливості своєчасно комп’ютеризувати бібліотеки, зміцнити їх матеріальну базу відповідно до потреб нових користувачів і особливо тієї зростаючої їх частини, що опановувала електронні інформаційні технології. Це стало істотною причиною відставання бібліотечної галузі від інформаційних потреб сьогодення [3, 57].

Зростаюче значення інформатизації для прогресу українського суспільства, однак, породжує надії на можливість відновлення значення наявної системи бібліотечних закладів як мережі сучасних інформаційних центрів, що сприятимуть ефективному наповненню соціальних комунікацій необхідною інформацією. І це буде сприяти розвитку соціальної структури суспільства. При цьому необхідним є відродження, оновлення всієї системи бібліотечних комунікацій, долучення до перетворень, що відбуваються в суспільстві найменш залучених до цього процесу верств населення. Ускладнення структури суспільства зумовлює стрімкий розвиток різноманітних інформаційних обмінів з використанням наявної в розпорядженні суспільства

388

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

інформації, сконцентрованої насамперед у бібліотечних установах, та організацію продукування нових ресурсів, розвиток своєрідної сигнальної системи реагування на зміни в середовищі існування сучасної людини. Цей інформаційний механізм у своїй сукупності становить дедалі складнішу, багаторівневу систему, яка сприяє зміцненню соціальної єдності суспільства і є важливим фактором розвитку можливостей його подальшого розвитку.

Характерне для нашого часу технологічне ускладнення всіх аспектів людської діяльності зумовлює необхідність постійного вдосконалення кваліфікації дедалі більшої частини працездатного населення, удосконалення системи навчання і професійної перепідготовки. У зв’язку з цим у структурі інформаційних потоків відбувається постійне вдосконалення тієї їх частини, що забезпечує навчальний процес, доступ до знань для дедалі більшої кількості користувачів. Саме в цій сфері поки що найбільш успішно активізуються сучасні бібліотеки. Спеціалізація, наявність досить чітко сформованого соціального запиту на ту чи іншу тематичну інформацію стали важливим чинником перебудови також і бібліотечної роботи, розвитком, зокрема, її інформаційно-аналітичного аспекту, що сприяє активному розкриттю фондів перед користувачами, ефективному використанню інформаційних ресурсів. Розвиток системи соціальних інформаційних комунікацій і структура їх наповнення демонструють об’єктивну перспективу зростання суспільної затребуваності в еволюції традиційних бібліотечних установ у сучасні інформаційні та науково-інформаційні центри. Такі центри з відповідним технічним оснащенням дедалі ширше використовуються не лише для формування фондів книжкової продукції та створення умов для користування книгою в читальних залах, а й як джерела наповнення різноманітних сучасних інформаційних комунікацій суспільства, розвивають дистанційні форми роботи, стають активними суб’єктами розвитку інформаційного ринку в Україні [4, 110]. Така перспектива бібліотечних закладів в умовах переходу суспільства до інформаційного етапу його розвитку ґрунтується на зростаючому значенні цілого ряду потреб, що зумовлюють нинішнє інформаційне

389

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації

наповнення соціальних комунікацій. Так, лише з використанням бібліотечних фондів, масивів інформації, що відображають досвід, генеровані людством знання, перевірені практикою і корисні для його існування і розвитку традиції, духовні цінності та все те, що становить реальну інформаційну основу існування цивілізації, гарантується ефективне використання змісту нової інформації в соціальних комунікаціях в умовах нинішнього прискорення темпів суспільного життя. За допомогою бібліотечних установ як сучасних інформаційних центрів:

* будуть знайдені відповідні пропорції між змістовним наповненням комунікацій новою інформацією, що узагальнює нові явища дійсності, та інформацією, продукованою попередніми поколіннями;
* має бути підвищена ефективність використання спеціальної інформації. Для цього бібліотечні установи мають удосконалити форми інформування потенційних користувачів про наявні ресурси (розвиток електронних каталогів, видання тематичних реферативних матеріалів, організація власної інформаційно-аналітичної та наукової діяльності, спрямованої на розкриття фондів тощо);
* може здійснюватися робота щодо первинної організації тематичних ресурсів для їх ефективного використання в практичній діяльності соціальних структур суспільства;
* в умовах розвитку глобальних процесів, зростаючого впливу глобального інформаційного простору на мережу інформаційних комунікацій українського суспільства може бути зміцнено процес національної самоідентифікації, духовно-ціннісних орієнтирів українського суспільства;
* на основі ефективного використання національних інформаційних ресурсів може вдосконалюватися система національної інформаційної безпеки [5, 77].

Слід також зазначити, що помітна вже сьогодні тенденція до об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек та інших інформаційних структур обіцяє нові можливості поряд із вдосконаленням технологій

390

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

інформаційного виробництва як для розвитку соціальних структур українського суспільства, так і для продуктивного співробітництва із зарубіжжям. Особливою, консолідуючою в цьому процесі, має стати, очевидно, роль головних бібліотек нашої країни, що одержали статус національних. Під їх методичним керівництвом, на їх прикладі бібліотечна система України має утвердитися як необхідний та ефективний елемент соціальних інформаційних комунікацій сучасної України.

Отже, бібліотеки, незважаючи на наявність всесвітньої мережі Інтернет, інших засобів масової комунікації, і сьогодні залишаються одним з найбільш масових і найбільш впливових установ соціальних комунікацій. На сучасному етапі розвитку соціально-культурної діяльності бібліотек, серед найбільш значимих проблем, що стоять перед ними як соціально-культурними інститутами, є дослідження сутності їх соціально-культурної діяльності, її цілей, задач і, відповідно до отриманих результатів – розробка нової технології роботи бібліотек. Глибокі корені просвітительських традицій вітчизняної бібліотеки, її включеність в життя і проблеми місцевого співтовариства коректують розвиток можливих моделей їх трансформацій, оберігаючи від небезпек прагматизму і комерціалізації, зберігаючи за бібліотекою статус важливого соціального інституту. Забезпечення прискореного розвитку України як повноправного партнера всіх інших успішних суб’єктів діяльності в період їх утвердження на інформаційному етапі розвитку цивілізації можуть бути реальними лише за умови ефективного розвитку системи соціальних інформаційних комунікацій.

**Література:**

* 1. Горовий, В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс: наук. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського;, 2010. – 360 с.
  2. Кудлач, В. Міська. Державна. Національна: Одеська бібліотека на шляху національного творення // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 4.

– С. 27–30.

* 1. Давидова, І.О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві. – Х.: ХДАК, 2005. – 295 с.

391

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації

* 1. Ільганаєва, В.О. Аналітика в структурі бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 23. – С. 109 –117.
  2. Кобєлєв, О.М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як складова нової соціально-комунікативної реальності: до постановки проблеми

// Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Х., 2008. – Вип. 23. – С. 77 – 84.

#### Анжеліка Трикоз Національний технічний університет України

**«Київський політехнічний інститут»**

**Київ, Україна**

**ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ**

*Тайм-менеджмент, як сукупність технологій і принципів організації часових ресурсів в процесі управлінської діяльності, є дуже важливим у сучасному динамічному бізнес-середовищі, яке характеризується швидким розвитком інформаційно-комунікаційних засобів і впровадженням електронних форм документообігу. Процес документування, як складова повсякденної праці управлінця, раціоналізується в умовах поступового розвитку тайм-менеджменту, адже ефективне використання часу в процесі роботи з документами ефективно впливає на інформаційний обмін в організаціях.*

*Ключові слова: тайм-менеджмент, документ, файл.*

*Тайм-менеджмент, как совокупность технологий и принципов организации временных ресурсов в процессе управленческой деятельности, является очень важным в современной динамичной бизнес-среде, которая характеризуется быстрым развитием информационно-коммуникационных средств и внедрением электронных форм документооборота. Процесс документирования, как составляющая повседневной работы управленца, рационализируется в условиях постепенного развития тайм- менеджмента, ведь эффективное использование времени в процессе работы с документами эффективно влияет на информационный обмен в организациях.*

*Ключевые слова: тайм-менеджмент, документ, файл.*