

 **Beruniy tuman axborot-kutubxona markazi**

 **Axborot-bibliografiya xizmati**

 **“Kasbim – faxrim”**

**Kutubxonachilar kuni** munosabati bilan bibliyografik ko‘rsatchik

Keng kitobxonlar ommasi uchun (Kutubxonachi hayotidan)

 ****



**2024 y**

 **Kutubxonachilar kuni**

 **Kasbim – faxrim**

Kitob –Hayot –Kutubxona – Kutubxonachi

**Reja:**

1. **Kasbim – faxrim**
2. **Kitob bu?**
3. **Hayot va kutubxona**
4. **Kutubxona…..**
5. **Butun umr Kutubxonachi**
6. **Kasbim – faxrim**

 **Kasb, kasb bu insonning tanlagan hayot yo‘li, tanlagan ishi, oldiga qo‘ygan maqsadi. Butun umr ishlagandan keyin faxriga aylanadigan g’ururidir**

KItob bu oddiy qog’oz deyishingiz yoki qog’ozlar to‘plami deyishingiz mumkin yo‘q kitob bu hayot yo‘limizni yoritib turguvchi shamchiroq. Bu narsani keyinchalik tushunib etamiz aslida. Kitob o‘qigan inson beg’ubor, ilmli, odobli va shu bilan birga o‘ta o‘z ishiga ma’suliyat bilan qaraydigan, har bir narsaga savoltomuz bilan nazar tashiydigan puhta inson bo‘ladi. Negaki u kitob o‘qiydi, kitobdan o‘rganadi. Kitoblarda biz bilgan bilmagan, hayotiy va to‘qima voqelar keltiriladi.

1. **Kitob bu?**

**Kitob va kutubxonalar haqidagi qiziqarli fikr va faktlar**

**(kitoblar** – **kutubxonalar)**

 Hozirgi paytda dunyodagi eng katta kitob bu “Muhammad (s.a.v.)”deb nomlangan bo’lib, og’irligi 1,5 tonnadir. Kitob 429 sahifadan iboratdir. Uni 9 oy davomida 50 kishi tayyorlagan.

 95 foiz insonlar 210 so’z yoki 2 daqiqada 1, 5 sahifa kitob o’qiydilar.

 95 foiz odamlar kitobni sekinlik bilan o’qir ekanlar: bir daqiqada 180-220 so’z, ya’ni bir sahifani o’qishlari uchun 1,5-2 daqiqa kerak bo’ladi. Ammo mashhur yozuvchilardan biri Onore de Balzak 200 sahifalik kitobni yarim soatda o’qib tugatgan ekan. Napaleon esa daqiqasiga 2000 so’zni o’qish tezligiga, maksim Gorkiy bo’lsa 4000 so’zni o’qish tezligiga ega insonlar bo’lgan ekan.

 Kitob o’qiganiz sari qarshingizdagi vaziyatlarni izohlaydigan mos atamalar va so’zlarni oson ayta olasiz.

 Kitob o’qishni odat qilgan shaxslar televizor ekranidan nari ketmaydigan kishilarni boshqara oladi.

 Insonlarning kitob o’qish uchun sarflaydigan vaqti hisoblanganda, o’rta hisobda bu ko’rsatkich haftasiga 6,5 soatni tashkil etishi ma’lum bo’ldi.

 Kitobni sekin o’qilganda 100 foiz matn tushunilmaydi, faqatgina 60 foiz anglanadi, aksincha. Tez o’qilganda matnning 80 foizi tushuniladi.

 Kitob ijodiy va tanqidiy fikrlash, axborotlarni tahlil qilish qilish, muammolarni hal qilish, etakchilik kabi ko’nikmalarni rivojlantirishga ko’mak beradi.

 **Kitob o’qing va hayotingizni mazmunli qiling**

“Kitob mutolaasining har bir soniyasi seni donishmandlik sari yaqinlashtirib boradi”.

 **Alisher Navoiy**

“Kitob qaysi janrda yozilmasin, o’qishli bo’lishi kerak. Kitobning o’qishli bo’lishi avtorning kitobxonga aytadigan to’la mag’izli va juda zarur fikri bo’lganini ko’rsatadi.”

 **Abdulla Qahhor**

“Kitobdagi quvonch va iztiroblarni o’quvchi o’ziniki deb qabul qilsagina, o’sha haqiqiy asardir”.

  **O’tkir Hoshimov**

“Har bir kitobni boshlashda o’sha kunni daftarga qaydlab qo’yasiz. Kitobda tushuna olmagan, savol tug’ilgan o’rinlar uchun ham daftarga ishora qo’yib borasiz”.

 Biron jumla yoki gapni tushuna olmasangiz, ko’p o’ylanib vaqtni ketgazmaslik kerak, vaqti-soati kelib, biror joydan o’sha gapning sodda ifodalangan shakli chiqib qoladi, jumboq o’z-o’zidan echiladi. Keyin kitobni tugatgan sanangizni begilaysiz. Shuncha qancha va qaysi kitoblarni o’qiganingiz ko’z o’ngingizda bo’ladi. Bu holat sizga yanada shijoat beradi.

 **Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf**

“Yaxshi kitob o’z sir-asrorini bir o’qishda fosh qilmaydi. Uni takror va takror o’qiganing sayin tushunib borasan”.

 **Stefan King.**

“Kitobning mohiyati mangudir. Bu mohiyat – tafakkurni abadiylashtirdi”.

 **Lev Tolstoy**

“Kitobga to’la uyning fayzi shu qadarki, ularni varaqlamay turib, sen o’zingni ulardagi donolik sharbatini simirayotgandek his qilasan”.

 **Mark Tven**

“Kitoblar orzu-istak tug’diradi, uni haѐtga chorlaydi, kishini fikrlashga majbur etadi, muhokamalarda mustaqil bo’lish qobiliyatini tarbiyalaydi”.

 **Stanislav Strumilin**

“ Mulohaza qilmay kitob o’qimoq – xushmanzara tabiat qo’ynida ko’zni yumib sayr etmoqdek gap. Turmush tashvishlaridan chalg’ish uchun emas, hayotni chuqurroq bilish uchun mutolla qilmog’imiz kerak. Kitobda dimog’dor muallim qarshisidagi jur’atsiz o’quvchidek emas, eng baland cho’qqini zabt emoqqa shay shijoatli alpinist kabi yondashmoq lozim”.

 **German Gessi.**

“Kishi aqlli bo’lib qolishi uchun 10 ta kitob kifoya. O’sha o’ntani topish uchun esa minglab kitoblarni o’qib chiqish kerak bo’ladi”.

 **Shokir Dolimov**

“Manan etuk kitoblarni tanlab o’qi. Aks holda, bir dasta qog’oz hayotingni zaharlashi mumkin”.

 **Mark Tven**

“... kitobning joni bor. Har bir sahifasini varaqlab o’qiganimizda kitob miriqadi. Shu bilan birga, o’zimizning ham tafakkurimiz ortadi va fikrimiz yanada tiniqlashadi, teranlashadi. Kitob faqat foyda, foyda va yana foyda keltiradi. Mana shu haqiqatni xalqimiz

sira unutmasin”

 **Yodgor Sa’diev**

“Mutolaa ham mehnat. Mehnat esa ma’lum vaqt sarfini taqazo etadi. “Ish ko’p, kitob o’qishga vaqt yo’q” deydiganlar ana shu mehnatdan qochadigan ishyoqmaslardir, xolos. Kitobga qiziqqan, unga chinakam mehr bog’lagan odam har qanday sharoitda ham mutolaga vaqt topadi. Boshqasi bahona”.

 **Erkin A’zam.**

“Yaxshi do’st, toza vijdon va albatta yaxshi kitoblar - idel hayot uchun boshqa narsa kerak emas”.

 **Mark Tven**

“Ochganingda huzurlanib, yopganingda ruhan boyligingni his etgan kitobgina yaxshi kitobdir”

 **Olkott**

“Mushohada yuritmay turib, qancha ko’p o’qisangiz, shuncha ko’p bilayotganga o’xshayverasiz, agar o’qiyotganda qanchalik ko’p mushohada yuritsangiz, shu qadar oz narsa bilishingizni aniqroq his etasiz”.

 **Volter**

“Kitob o’qish darajasining pasayganligi bu vorislik an’analariga jiddiy putur etkazadi”.

 **To’ra Mirzo**

Har qanday yaxshi kitobning, shubhasiz, belgisi – kishi ulg’aygan sari, unga ko’proq yoqadigani.

 **Georg Lixtenbur**

“Peshqadam bo’lish tomon harakat qilayotgan aqlning kaliti - kitob o’qishdir”.

 **Shayx Ahmad Kuftaru**

“Iztirob chekib yozilgan kitob rohat qilib o’qiladi”.

 **O’tkir Hoshimov**.

“Hayotimdagi o’zgarish nuqtasi onam menga oynai jahonni ko’rishni

man qilib, kitob o’qishga majburlagan kundan boshlangan”.

 **Ven Karson (dunyodagi eng mashhur bolalar jarrohi)**

“Yigirma yoki saksonda bo’lmasin, o’rganishdan to’xtadimi, odam keksayishni boshlaydi. O’rganishdan to’xtamagan odam yoshlikni qo’ldan chiqarmaydi. Hayotda eng muhimi o’zingni yosh deb bilishdir”.

 **Genri Ford**.

 Kitob o’qish - yozish ko’nikmangizni rivojlantiradi. Har kuni bir soatdan kitob o’qishni doimiy odatga aylantiring. Agar shu bir soatni birdaniga ajratishni imkoni bo’lmasa, uni ikkiga ajratib 30 minutdan o’qing.

 Nega men yuqoridagi jumlalar bilan boshladim chunki, eng avvalo kitob o’qish to’g’risida bilib olish zarur.

 Bugungi kunda mamlakatimizda Vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg’usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega bo’lgan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Zero, kitobga oshno dillar yomonlikdan yiroq bo’ladi. Kitob insonlarni ezgulikka, mehr-oqibatga da’vat etadi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg’ularini yuksaltiradi.

 Olimlar kitob bilan bog’liq yana bir dalilni aniqlashgan: miyamiz umrimiz davomida doimo fikr tiniqligini saqlab qolishi uchun atigi miyani rivojlantirib turish lozim. Buning uchun eng yaxshi usullardan biri muntazam kitob o’qishdir.Kitob o’qish inson umrini ham uzaytiradi. XXI asrda insonlar kitobdan ham ko’ra kino, televidenie va uyali

aloqa vositalariga bog’lanib qolgan. Lekin kitob ulardan afzaldir. Negaki, kishi tassavurining ko’lami filmdagi kuchli taassurotga ega kadrlar soni kabi cheklanmaydi.

 Kitob o’qish – odamdagi yashirinib yotgan ijobiy qobiliyatlarni yuzaga chiqaradi.Kitobdan olingan bahra ko’z-ko’z qilinmasdan ruhiyatni tozalash, to’yintirish va nurlantirish uchun yo’naltirilishi lozim. Jamiyat va inson hayotiga tatbiq qilingan kitoblarning umri uzun bo’lib, abadiy tiriklik suvidan bahra oladi, yashaydi. Ba’zida kitobdan yiroqlashib qoldik, degan so’zlarni eshitib qolamiz. Lekin kutubxonachilar farzandlari va nabiralarini

kutubxonalarga etaklab kelgan ota-onalar, buvi – buvalar, mustaqil bilim olish istagida kutubxona ostonasiga qadam qo’ygan intiluvchan kitobxonlar, maktab o’qituvchilarning qo’shimcha o’qish uchun tavsiya etilgan adabiyotlarini kutubxona kitob javonlari orasidan

izlayotgan zukko kitobxonlar, har bir kitobni ko’zlarida charaqlagan nur bilan ochayotgan o’quvchi yoshlar, dam olish kunlarini mazmunli o’tkazish uchun barcha oila a’zolariga kitob tanlayotgan ota-onalar, umrim davomida kitob o’qiganman, kitobsiz uni tassavur eta olmayman, deya hassasiga tayanib tashrif buyuruvchi nuroniy otaxonlar va onaxonlar bilan deyarli har kuni hamsuhbatdirlar. Kitobxonlarimizning kutubxonalarga tashrifi samarali va mazmunli bo’lishi uchun kutubxonachilar doimo xizmatda. Kitoblar dunyosi - ummonga o’xshaydi Bu “ummon” bag’riga sho’ng’ib, javharlar jamlash, chinakam zavq baxtiga erishish, tabiiyki, odamning estetik

didiga, madaniyatiga bog’liq. Aslida, umr bo’yi mutolaa qilganda ham aniq bir soha yo’nalishidagi kitoblarni o’qib tugatish juda qiyin bo’ladi. Chunki bugungi shiddatli zamonda turli saviyada bosilayotgan ilmiy-nazariy, tarixiy-badiiy kitoblar ana shunday tanlash ehtiyojini taqozo etadi.

 **Kitob o’qish bizga nima beradi?**

 - Kitoblarda o’zgalarning tajribasi va bilim, ko’plab g’oya hamda strategiyalar bor.

 - Kitoblar dunyoqarashni shakllantiradi – to’g’ri kitoblarni

 o’qiganimizda fikrlash, tasavvur, xulosalar chiqarish kabi ko’nikmalarimiz rivojlanadi.

- Kitob o’qish ko’plab muammolarga echim topish imkonini beradi.

- Kitoblar o’z-o’zimizni yaxshilash, katta natijalarga erishish uchun ishtiyoq beradi. Bilim

 bulog’i dunyoni anglashning yangi chegaralarini kashf etishda qo’l keladi.

- Muammoga echim topib, uning ustida bosh qotirishga undaydi. Uning natijasida “Nahotki men bu dunyoga kelishimga sabab bo’lgan maqsad yo’lida harakat qilayotgan bo’lsam?” qabilidagi savollarga javob topishda yordam beradi. Bilmaganlaringizni o’rganasiz, natijada o’zingiz ham o’zgarasiz!

 Eng avvalo **kitob**lar to’g’risida o’rtoqlashsak. Mn: men **kitob**ni, ta’bir joiz bo’lsa, ma’naviyat quyoshi deb ta’riflagan bo’lar edim. Ya’ni quyosh bo’lmasa odamning, tabiyatning, xattoki, hayotning bo’lishi dargumon, **kitob** bo’lmasa ma’naviyatning rivojlanishi xam imkonsizdir. Ma’naviy bo’shliq bor joyda yot g’oyalar ildiz otishi murakkablik tug’dirmaydi. Aynan shuning uchun xam **kitob**ni qo’limizga olib mutolaa qilishimiz zarur chunki, **kitob**ni qo’lga olasan, saxifalarini varaqlaysan, ko’zdan kechirasan o’qiysan qaysi betda qanday fikr-muloxaza borligini eslab qolishga xarakat qilasan asosiysi **kitob**ingizni saralab o’qiganingizdan keyin mazza qilasan. Birinchidan ko’zing dam oladi, ko’z nurini zararlamaysan, ikkinchidan yot g’oyalar bilan to’qnosh kelmaysan. Bu narsalarni ta’kidlashimdan maqsad bugungi kundagi telefon va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kiradigan texnika vositalari bilan taqqoslashdir.

**BOLANGIZGA KITOB BERING!**

Farzand uchun ma’sul erur ota -ona,

Bolangizga kitob bering, telefonmas,

Tashrifingiz kutar, intiq kutubxona,

Bolangizga kitob bering, telefonmas.

O’qib olim bo’larmiding demang sira,

Xotirasi tiniq bo’lsin, tortmay hira

Peshonasin silab, suyib, mehr ila,

Bolangizga kitob bering, telefonmas.

Kitob ilm- chashmasidir, bitmas -buloq,

Uni o’qib har kim olar ibrat, saboq,

Kimni daho qildi asli o’sha matoh,

Bolangizga kitob bering, telefonmas.

Milion so’mlik telefonda qadr bo’lmas,

Unga ko’ngil qo’yganlarda sabr bo’lmas,

Interneti bola uchun to’g’ri yo’lmas,

Bolangizga kitob bering, telefonmas.

Kitob berar ko’ngilga zeb, dilga malham,

Unda dunyo, unda tol’e, go’zallik jam,

Moziylardan ma’yus boqar Navoiy ham, ,

Bolangizga kitob bering, telefonmas.

Tergab turing bolangizni shom -u, sahar,

,, Odno'', ,, Vattsap'' o’z domiga tortguvchi jar,

Bolam komil inson bo’lsin desangiz gar,

Bolangizga kitob bering, telefonmas.

 **Xurshid Karim**

 Texnika vositalarida **kitob** o’qish loqaydlikka kiradi bu bilan men zamondan ortda qolish kerak demoqchimasman zamon

 bilan xamoxang yurish zarur faqat to’g’ri yo’lni tanlay olish lozim. Agar **kitob**ni qo’liga olib diqqat bilan o’qisa kitob o’qigan odam atrofdagilariga nazar soladi va **kitob** bilan texnika vositalarining o’rtasidagi farqni ajrata boshlaydi. Birinchi navbatta loqaydlik kasalidan xolis bo’ladi. **Avram Linkoln bejiz “Men kitobsiz hech narsaga erisholmas edim”** demagan. Bugungi kunda Respublikamizda 12000 mingdan ziyod axborot kutubxona muassasasi mavjud bo’lib ularda 160 millionga yaqin **kitob** fondi bor. Ishlayotgan xodimlar soni esa **25210** nafardan oshdi. Demak bularning barchasi **kitob**ga berilayotgan e’tibordir. Endi shu erda **kitob** o’qishning ya’ni mutolaaning ikki ko’rinishiga e’tibor bersak. Mn: **Kitob**ni kitob orqali mutolaa qilsak bir vaqtning o’zida birnecha axborotlarni olish imkoni yo’q ya’ni birnecha izohlari bilan lekin qo’lingizga tutib o’qigan **kitob**ingizdagi barcha ma’lumotlar esingizda qoladi, internetda **kitob** o’qisak bir vaqtning o’zida birnecha ma’lumotlarni olish mumkin izohi bilan lekin, o’qigan ko’rgan narsalaringiz chalkashib yodingizdan ko’tariladida esingizda saqlab qolish extimoli juda past bo’ladi. Shunday ekan iloji boricha **kitob**ni ko’proq o’qishga xarakat qilishimiz ayniqsa, yoshlarimizni **kitob**ga qiziqtira olishimiz lozim bu bizning kelajagimizni qurishdagi katta xizmatimiz bo’ladi.

**Kitob haqida eng sara va eng ommabop o’n fikr.**

**1.** Muallifi yaxshi yoza bilgan kitoblarni o’qib borar ekansiz, yaxshi gapirishni ham odat qilib olasiz.

**2.** Kishining madaniy saviyasi – kitoblarning o’qib chiqilgan soni bilan emas, uqib olingan soni ila o’lchanadi.

**3.** Kitob o’qishni odat qilgan shaxslar televizor ekranidan nari ketmaydigan kishilarni boshqara olishadi.

**4.** Kitob kinodan afzaldir. Negaki, kishi tasavvurining ko’lami filmdagi kuchli taassurotga ega kadrlar soni kabi cheklanmaydi.

**5.** Qancha ko’p kitob o’qisang, birovlarga shuncha kam taqlid qilasan.

**6.** Odamlar ikki toifaga, xususan: kitob o’qiydiganlar va kitob o’qiydiganlarning og’ziga qarab yuradiganlarga bo’linadi.

**7.** So’mni tiyin tashkil etsa, o’qib chiqilgan kitob soni – bilimni.

**8.** Aql topish uchun kitob o’qish – tana manfaatida badantarbiya bilan shug’ullanishdek gapdir.

**9.** Kishi aqlli bo’lib qolishi uchun 10 ta kitob kifoya. O’sha o’ntani topish uchun esa minglab kitoblarni o’qib chiqishi kerak bo’ladi.

**10.** Yaqin do’sting bo’lmish kitobga inon. Zero u, odatda, sukut saqlab, fursati etganda jamiki olam haqida batafsil so’zlab beradi senga.

**Kitob o’zi nima?**

 Shu o’rinda ta’kidlab o’tishni joiz topdimki “Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma’naviyatga erishib bo’lmaydi”-**degan edi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev.**

 Aslida yana bir narsani aytib o’tmoqchiman. Hayot bamisoli bir kitob kabi sahifalardan iborat. Umr sahifalarini yorqin, go’zal lahzalari ko’p bo’lishini xohlaymiz. Ammo... Mana shu "ammo" larni ham bir ne’mat deb qabul qila olsak edi... Qadrliklaringizga albatta vaqt topib shirin so’zlaringizni nisor aylang... Muhabbatla tabassumingizni darig’ tutmang... Toki sahifalarimizda afsuslardan dil ozorlanmasin...Hayot kitobingiz sahifalari nurli bo’lsin azizlar!

Har narsaning siri «Sabr»dadir... mana shu so’zlar xam kitoblardan olingandir.

 - Achiqqa sabr etarsan nomi «Matonat» bo’lur...

 - Ochlikka sabr etarsan nomi «Ro’za» bo’lur...

 - Insonlarga sabr etarsan nomi «Sabr-toqat» bo’lur...

 - Tilaklarga sabr etarsan nomi «Duo» bo’lur...

 - Tuyg’ularga sabr etarsan nomi «Ko’z yoshi» bo’lur...

 - Sog’inchga sabr etarsan nomi «Hasrat» bo’lur...

 - Sevgiga sabr etarsan nomi «Ishq» bo’lur...

 Jaloliddin Rumiy

 **Luqmoni Hakimdan so’radilar**

 **– Eng dono kim?**

Aytdi: – Hayot qiyinchiliklaridan g’amgin bo’lmagan kishi.

So’radilar: – **Eng yaxshi boylik nima?**

Aytdi: – Aql.

So’radilar: – **Qaysi o’t o’z yoquvchisini kuydiradi?**

Aytdi: – Hasad o’ti.

So’radilar: – **Qanday bino vayron bo’lmaydi?**

Aytdi: – Adolat binosi.

So’radilar: – **Qaysi achchiq narsaning so’nggi shirin?**

Aytdi: – Sabrning.

So’radilar: – **Qaysi narsaning oxiri achchiq?**

Aytdi: – Shoshqaloqlikning.

So’radilar: – **Qaysi dard bedavo?**

Aytdi: – Tentaklik.

Kitob – hiyonat qilmaydigan, foyda keltirishdan tinmaydigan, faqat seni o’ylaydigan, tashlab xam orqangdan gapirmaydigan, xech narsadan malollanmaydigan, minnatsiz yagona do’stingdir.

**Kitob o’qish nimaga kerak?**

**Kitob o’qish bizga nima beradi?**

- Kitoblarda o’zgalarning tajribasi va bilim, ko’plab g’oya hamda strategiyalar bor.

- Kitoblar dunyoqarashni shakllantiradi – to’g’ri kitoblarni o’qiganimizda fikrlash, tasavvur, xulosalar chiqarish kabi ko’nikmalarimiz rivojlanadi.

- Kitob o’qish ko’plab muammolarga echim topish imkonini beradi.

- Kitoblar o’z-o’zimizni yaxshilash, katta natijalarga erishish uchun ishtiyoq beradi. Bilim bulog’i dunyoni anglashning yangi chegaralarini kashf etishda qo’l keladi.

- Muammoga echim topib, uning ustida bosh qotirishga undaydi. Uning natijasida “Nahotki men bu dunyoga kelishimga sabab bo’lgan maqsad yo’lida harakat qilayotgan bo’lsam?” qabilidagi savollarga javob topishda yordam beradi.

- Kitob o’qishdan charchamang. Kitob va ta’lim bu xalqni yuksaltirishning eng zo’r vositalaridan biri.

**Kitoblardan o’rgangan narsalarimiz va o’qiganlarimiz.**

• Televideniya — tarbiyaga muhtoj tashkilot;

• Do’xtir — dorixonaning ish yurituvchisi;

• Dorixona — do’xtirga retsept uchun tavsiya beradigan ilmiy markaz;

• Rieltor — ham enidan, ham bo’yidan daromad ko’ruvchi shaxs;

• Aeroport — kutish zali bo’lmagan ketish eri;

• Uy — ishdan dam oladigan joy;

• Ish — uydan dam oladigan joy;

• Grin kart — eng yomon ko’rilgan joyga bir umr kutiladigan yo’llanma;

• Sartaroshxona — ma’lumot almashish markazi;

• Kutubxona — qizil kitobga kiritilishi kerak bo’lgan yagona makon;

• Sevgi — yoshlarning bo’lajak qaynota cho’ntagiga ko’ngil qo’yishi;

• Kuyov — injiq erkatoy;

• Kelin — erkaligi to’ygacha ko’tariladigan shaxs;

• Xotin — jafo;

• Er — uyam jafo;

• Feysbuk — o’ziga jilo berilib ko’rinish qilinadigan sahna;

• Odnoklassnik — jiloga ham muhtoj bo’lmagan taloto’p maydon;

• Delo(aybnoma) — buyuk san’at asari;

• Sovchi — kelin tarafning moddiy ahvolini analiz qiluvchi uyushgan to’da.

**1.Kitobdan bilmaganlaringizni o’rganasiz, natijada o’zingiz ham o’zgarasiz!**

Kimda ikki xislat bo’lsa uni Alloh yaxshi ko’radi:

 - taqvo;

 - go’zal xulq.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni odamlar yaxshi ko’radi:

- saxiylik;

- hammaga yaxshilik qilish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni qo’shnilari yaxshi ko’radi:

 - ochiq yuzli bo’lish;

- muomalada saxiy bo’lish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni do’stlari yaxshi ko’radi:

- ko’rgan yaxshiligini eslab turish;

- ko’rgan yomonliklarini esdan chiqarib yuborish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni shogirdlari yaxshi ko’radi:

- tushuntirishda bor kuchini sarflash;

- ularga muloyimlik qilish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni ustozlari yaxshi ko’radi:

- gapni tez tushunish;

- ehtiromini o’rniga qo’yish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni ayoli yaxshi ko’radi:

- muomalada lutfli bo’lish;

- ayolining muammolarini aytmasa ham tushunish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni boshlig’i yaxshi ko’radi:

- chiroyli itoatda bo’lish;

- buyurilgan ishlarni ko’ngildagidek bajarish.

Kimda ikki xislat bo’lsa uni Alloh va barcha insonlar yaxshi ko’radi:

- barchaga doim yaxshilikni ilinish;

- ozor berishdan saqlanish.

 Ana shu yuqoridagi ilm va bilimlarni biz faqat va faqat kitobdan o’rganamiz.

 Agar kitoblar bo’lmaganda bugungi kunda kompyuterlar bo’lmasdi.

Kitoblar bo’lmaganda barcha texnika vositalari xam bo’lmasdi chunki insonlar kitobdan o’qib o’rganib, bilib keyin yaratishga tushishgan.

 Endi kitob va kitobga o’hshagan qog’oz yoki saqlanishga mayl bo’lgan, tez yonib ketadigan materialdan yasalgan yozishga o’ig’ay bo’lgan narsalarni saqlash uchun insoniyatga kutubxonalar kerak bo’lib qoldi va buni yana o’sha kitoblardan o’qib o’rganib avval qirootxona keyinchalik kutubxona yaratildi mazmuni avval qiroot etadigan ya’ni o’qiydigan mutolaa qiladigan xona keyinchalik shu joylarga navbat ko’payishi munosabati bilan kutb ya’ni kutib o’tiradigan keyin esa o’qiydigan xona ya’ni kutubxonalar bunyod etilgan.

 Kitob tufayli biz nafaqat bilimga, balki g’oyalar, ma’naviy va axloqiy qadriyatlarga, go’zallik va insonning ijodiy yutuqlarini tushunishga ham ega bo’lamiz. Axborot tashuvchisi, ta’lim va ijodning asosi bo’lgan kitob har bir madaniyatga o’zi haqida gapirish imkoniyatini beradi, turli xalqlarning urf-odatlari va an’analarini tanishtiradi. Mn: 23 aprel - jahon adabiyoti uchun muhim sana bo’lib, Butun jahon kitoblar va avtorlik xuquqi kuni deb ta’sis etildi. 1661 yilda shu kuni M. Servantes, U. Shekspir, Inka Garsilaso de la Vega vafot etgan. Shu kunda tug’ilgan yoki hayotdan ko’z yumganlar qatorida bir qator taniqli yozuvchilar Moris Dryuon, Xaldour Laksness, Manuel Mexia Valexo. Tabiiy-ki, 1995 yil Parijda o’tkazilgan YuNESKOning Bosh konferentsiyasida kitoblar va avtorlarga xurmat ko’rsatishni, barcha va ayniqsa yoshlarga kitob mutolaasidan zavq olishni, insoniyatning ijtimoiy va madaniy ravnaqi uchun xissa qo’shgan kishilarni hurmat qilishga barchani da’vat etilgan.

**BOLAGA KITOB BERING**

Osmonlarda yurganlar, Bola oqqush, oq kaptar,

 Oltin saroy qurganlar, Dunyolardan bexabar,

“Ne beray?” – deb turganlar, Yovuzlik topmay xabar,

 Bolaga kitob bering! Bolaga kitob bering!

 **Qing’ir yo’lga kirmasdan, Internet degan ajdar,**

**Peshonaga urmasdan, Simidan oqar zahar,**

 **Kimdir pichoq bermasdan, “Dod” demay ro’zi mahshar,**

**Bolaga kitob bering! Bolaga kitob bering!**

 “Kel!” – deya imlar tuzoq, Ko’zi ochiq ko’rmasdan,

 Qabr qazir, qazir choh, Shayton yo’ldan urmasdan

 Ming-ming astag’firulloh, Otadan yuz burmasdan

 Bolaga kitob bering! Bolaga kitob bering!

 **Xonlar kabi yurganlar, “Lison ut-tayr”larim,**

 **Xonsaroylar qurganlar Yurakka sayrlarim**

 **“Ne beray?” – deb turganlar, Avliyozod nurlarim**

 **Bolaga kitob bering! Bolaga kitob bering!**

 Ko’zlarni ochish kerak, Dersiz: “Pul yig’ish kerak...

 G’aflatdan qochish kerak Oltinu kumush kerak...

 Qanot chiqarish kerak Xudodan qo’rqish kerak,

 Bolaga kitob bering! Bolaga kitob bering

 **Zulfiya Mo’minova**

**KITOB O’QIMAY QO’YDI ODAMLAR**

Zamonlar o’zgardi, o’zgardi damlar,

O’zgardi tashvishlar, o’zgardi g’amlar,

Zamonning zaylini qarang do’stlarim,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

Hammaning qo’lida shapaloq matoh,

Kimlarga ermak bu,kimlar uchun choh,

Kitobxon ko’nglida yig’laydi bir oh,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

Bilmadim kitoblar tegdimi jonga,

Ayfonlar,samsunglar aylandi shonga,

Shoh asar jam bo’ldi Elektronga,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

Kitobni atab biz chashmai -buloq,

O’zimiz bu gapga ilmadik quloq,

Bolaga kitoblar bering deb biroq,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

Yoqlaydi bu holni nodon kimsalar,

Qodiriy oh urib qalbin nimtalar,

O’n baytga jam bo’ldi ulug’,,Xamsa''lar,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

Hikmat-la buyukdir,ulug’dir inson,

Yaxshilik,ezgulik tomirlarda-qon,

Telefon bir tomchi,kitobdir -ummon,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

To’qlikni yo’qlikka yo’ydi odamlar,

Yo ma’naviyatdan to’ydi odamlar,

Zomonning zaylini qarang do’stlarim,

Kitob o’qimay qo’ydi odamlar.

 **Xurshid Karim**

1. **Hayot va kutubxona**

**Kitob o’qing va hayotingizni mazmunli qiling**

**KUTUBXONA NIMA?**

**KUTUBXONALAR HAQIDA 6 FAKT**

**1.** Dunyodagi eng qadimiy kutubxona Misrning Muqaddas Elena ibodatxonasida joylashgan. Kutubxona miloddan avvalgi VI asrda ochilgan bo’lib, u haligacha o’z faoliyatini to’xtatmagan.

**2.** Dunyodagi eng yirik kutubxona AQSh Kongressi kutubxonasi sanaladi. Uning fondida 150 million nusxadan ortiq kitoblar bor. U 1800 yilda AQSh prezidenti Jon Adams tomonidan tashkil etilgan bo’lib, hozirda kutubxonaga yiliga 1 million 700 ming kitobxon tashrif buyuradi.

**3**. Kosmosda ham kutubxona bor. U Xalqaro Kosmik Stantsiyada joylashgan. Hozircha yuzdan ortiq kitoblarni kosmonavtlar o’qiy olishadi.

**4.** Amerikalik biblioman Stiven Blumberg o’zining kitoblarga bo’lgan g’alati "mehri"

sabab jahonga dong taratgan. Umri davomida u kutubxonalardan qiymati bir necha million

dollar bo’lgan 20 mingdan ortiq kitoblarni o’g’irlagan. Bundan 268 ta kutubxona zarar

ko’rgan. Stiven Blumberg bir necha marta panjara ortiga tushgan. Biroq ozodlikka chiqqach yana eski mashg’ulotini davom ettirgan. Qizig’i, kitoblardan birortasini sotmagan va ularga zarar etkazmagan.

**5.** O’zbekistondagi ilk kutubxona 1870 yil Toshkent ommaviy kutubxonasi sifatida ochilgan. 1948 yil kutubxonaga Alisher Navoiy nomi berilgan. 2011 yil "Ma’rifat markazi" bunyod etilib, undan Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi joy oldi.

**6.** Kutubxona – bu nurxona, ziyoxona, ilm va bilimxona, insonlarni yuksaklarga ko’taradigan zinopoyadir.

1. **Kutubxona….**
2. **Kitob chop etuvchi KUTUBXONA**

 So’nggi yillarda O’zbekiston Milliy kutubxonasi bilan xorijdagi turdosh muassasalar o’rtasida o’rnatilgan yaqin hamkorlik tufayli mamlakatimizdagi mazkur soha mutaxassislari jahonning ko’plab yirik kutubxonalari faoliyatini o’rganish, o’zaro tajriba almashish imkoniga ega bo’ldilar. Hamkorlikning bunday samaralari, tabiiyki, maxsus ziyo maskanlari faoliyati rivojida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

**KUTUBXONALARDA MAVJUD MA’LUMOTLAR**

**Yil nomlarini bilasizmi?**

️1991 yil — “Alisher Navoiy yili”

️1992 yil — “Hamshiralar yili”

️1993 yil — “Ahmad Yassaviy yili”

️1994 yil — “Mirzo Ulug’bek yili”

️1995 yil — “Abu Ali ibn Sino yili”

️1996 yil — “Amir Temur yili”

️1997 yil — “Inson manfaatlari yili”

️1998 yil — “Oila yili”

️1999 yil — “Ayollar yili”

️2000 yil — “Sog’lom avlod yili”

️2001 yil — “Ona va bola yili”

️2002 yil — “Qariyalarni qadrlash yili”

️2003 yil — “Obod mahalla yili”

️2004 yil — “Mehr-muruvvat yili”

️2005 yil — “Sihat-salomatlik yili”

️2006 yil — “Homiylar va shifokorlar yili”

️2007 yil — “Ijtimoiy himoya yili”

️2008 yil — “Yoshlar yili”

️2009 yil — “Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili”

️2010 yil — “Barkamol avlod yili”

️2011 yil — “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili”

️2012 yil — “Mustahkam oila yili”

️2013 yil — “Obod turmush yili”

️2014 yil — “Sog’lom bola yili”

️2015 yil — “Keksalarni e’zozlash yili”

️2016 yil — “Sog’lom ona va bola yili”

️2017 yil — “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”

️2018 yil — “Faol tadbirkorlik, innovasion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili”

️2019 yil — “Faol investisiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”

️2020 yil — “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”

️2021 yil — “Yoshlarni qo’llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”

✅ 2022 yil «Inson qadrini ulug’lash va faol mahalla yili» deb e’lon qilindi

✅ 2023 yil «Insonga e‘tibor va sifatli talim”yili » deb e’lon qilindi

✅ 2024 yil «Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash”yili » deb e’lon qilindi

Tugadi so’zlarim, mehribonlarim! Tilagim tillodan bo’lsin taxtingiz!

Shirin so’z lutfida ,gavhar konlarim! Hamisha, xamma vaqt kulsin baxtingiz!

Musaffo kunlaringiz bo’lsin muborak! Oila....atalgan nurli qo’rg’onda,

Ko’ngli bog’,mehri tog’,jona-jonlarim! Porlasin hamisha hayot shamingiz!

Farzandlar kamolin ko’rib yashangiz! Tandir-o’choqlarda olov so’nmasin!

Yoringiz jamolin ko’rib yashnangiz! Deraza oynasi qirov bo’lmasin!

Uyingiz to’rini nurga to’ldirgan, Kitobga kutubxonaga keling hamisha,

Uzoq umr ko’rsin Ota- Onangiz! Kitoblar ustiga g’ubor qo’nmasin.

Yuz bilan yuzlashib sevinib yashang! Kitobni ko’p o’qing, ilmli bo’ling.

Muhabbat ko’shkida sevilib yashang! Kutubxonaga kirib bilimli bo’ling.

Tog’lardan balandlab yig’ib bilimlar, Kitoblarning barchasin sotib olib yurmang

Kitoblar ichida ko’milib yashang! Kutubxonaga kiring yozdirib oling!

1. **Butun umr – Kutubxonachi**

Kutubxona sohasini tanlashim juda qiziq bo‘lgan, 1985 – 1986 – 1987 yillar uch yil o‘qituvchilikdan ketma – ket yiqilganimdan orqaga uyimga qaytishga uyalganman shu sabab suhbat bilan imtixonga qo‘yar ekan hali qabul davom qilayotgan mish degan gaplarni eshitib Madaniyat Instituti tomon yo‘l oldim. Hujjatlarimni topshirdim, suhbatdan yuqori natija bilan o‘tdim oldinda 3 ta imtixon kutayotgan edi vaqt esa oz qolgan bir amallab ozmi ko‘pmi tayyorgarlik ko‘rib 1 chi, 2 chi va 3 chi imtihonni topshirdim qarasam natija yomon emas ha mayli dedimda shu oliygohda o‘qishga niyat qildim. Hafta, Oy, Yillar o‘tib bir pasda Institutniyam tugatadigan payt bo‘lib qolganini sezmabman ham chunki allaqachon tanlagan kasbimga mehrim tushib bo‘lgan endi men hayotimni kutubxonasiz tasavvur ham qila olmasligimni bilardim. Aslida o‘qituvchilik qilishni juda – juda xoxlaganman. Shu – shu 1991 yildan buyon kutubxonada faoliyat yurgizaman. Xatto farzandlarim tug’ilganidayam bola tarbiyasi ta’tilida ko‘p o‘tirmaganman ishimni sog’inardim va darhol ishga qaytganmam. Ana shunday qilib butun boshli umrim shu sohada o‘tib ketganiniyam bilmabman. 1987 -1991 yillar o‘qib yurgan davrimda ham Fanlar Akademiyasi Kutubxonasi, Fadyeyev nomidagi ommaviy kutubxona va Institut kutubxonasida ishlaganman. Shu bo‘lsa kerak - Butun umr – Kutubxonachi degani.

  **Tayyorlagan: S.Annametova.( S.Annametovaning hayot yo‘li)**