Publikacja *Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka* ukazała się na rynku wydawniczym w 2009 r. w ramach serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” Wydawnictwa SBP. Praca została dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to zbiór dwudziestu dwóch artykułów, poświęconych problematyce tworzenia, opracowania oraz praktycznego wykorzystania spisów bibliograficznych, który może stanowić cenne źródło informacji dla specjalistów bibliografów, jak również pełnić rolę kompendium wiedzy dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w tym zakresie.


i bardzo często stanowią uzupełnienie tradycyjnych źródeł informacji.


Warto wspomnieć o tym, że poza spisami bibliograficznymi o charakterze ogólnym, doskonałym i wartościowym źródłem informacji są bibliografie specjalne, zwane również bibliografiami dziedzin i zagadnień. Alicja Matczuk dokonała obszernego zestawienia rozważań teoretycznych i terminologicznych w tym zakresie. Zwróciła także uwagę na to, że w obliczu dokonujących się zmian dobór materiału według cech treściowych zawsze będzie elementem łączącym wszystkie bibliografie specjalne bez względu na to, jakiego rodzaju dokumenty będą rejestrowane. Jako przykład mogą posłużyć m.in. bibliografie zespołowych osobowych instytucji. Artur Znajomski postanowił w sposób szczegółowy omówić to zagadnienie, zwracając uwagę na metody wykorzystywane do sporządzania tego typu źródeł informacji. Wskazał także właściwy kierunek rozwoju takich spisów, przywołując najnowsze rozwiązania technologiczne, które są wykorzystywane w przypadku wydawania elektronicznych baz bibliograficznych (system Expertus, PROWEB, ALEPH, API, Q-series, MAK). Autor przekonuje, że takie rozwiązania często ułatwiają dokonywanie wieloaspektowych analiz statystycznych, bibliometrycznych i naukoznawczych gromadzonego piśmiennictwa. Tego samego zdania jest Elżbieta Grzybowska, która w swoim artykule poświęconym podsumowaniu działalności wydawniczej Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie dokonała zestawienia piśmiennictwa i analizy spisów bibliograficznych rejestrujących dorobek pracowników tejże uczelni. Szczegółowo został omówiony wspomniany wcześniej system Expertus, który zapewnia możliwość wyszukiwania danych według różnych kryteriów.

Zautomatyzowane systemy informacyjno-wyszukiwawcze odgrywają
Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa


Jednym z wielu zadań bibliografii narodowej jest dokumentowanie dorobku polskich pisarzy tworzących za granicą. Polonika zagraniczne, a wśród nich tzw. bibliografie emigracyjne, stanowią doskonałe źródło informacji na temat twórczości Polaków przebywających poza granicami kraju. Agnieszka Łakomy dokonała analizy spisów bibliograficznych, które rejestrują publikacje wydane w języku polskim na obczyźnie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na problemy, z którymi spotykają się współczesne bibliografowie w trakcie zbierania materiałów do bibliografii. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz norm i zasad tworzenia, konieczne jest uwzględnienie konkretnych potrzeb odbiorców. Magdalena Mnikowska postanowiła szerzej omówić to zagadnienie na przykładzie krótkiego zestawienia i analizy publikacji, które mogą przyczyńić się do powstania pierwszej i jak dotąd jedyniej bibliografii polsko-tureckich odniesień językowych. W ramach podsumowania należy stwierdzić, że bibliografie specjalne są coraz częściej wykorzystywane przez specjalistów z różnych dziedzin nauki. Stanowią także bogate źródło wiedzy praktycznej, co udowodniły w swoim artykule Wiesława Libera i Wanda Pochwatko-Kołodziejska, analizując spisy bibliograficzne rejestrujące piśmiennictwo z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

W ostatniej części publikacji przedstawiono perspektywy rozwoju bibliografii w obliczu zmian technologicznych. Adam Jachimczyk zwrócił uwagę na elektroniczne wersje spisów bibliograficznych, których powstanie zapoczątkowało nowy rozwój w historii bibliografii. Przywołane zostały zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady tego typu zestawień. Warto także wspomnieć o najnowszych rozwiązaniach, wśród których można wymienić możliwość tzw. spo-
łecznego konstruowania bibliografi w myśl założeń Web 2.0. Katarzyna Pilitowska podkreśla, że takie innowacje mogą zyskać na popularności i korzystnie wpłynąć na kształtownie się nowego typu źródeł bibliograficznych. Elektroniczne bibliografie niejednokrotnie okazują się lepszą wersją w porównaniu z własnymi drukowanymi odpowiednikami. To, czego nie udało się osiągnąć w wersji tradycyjnej, można uzyskać poprzez wprowadzenie określonych funkcjonalności w bazie danych. Jadwiga Woźniak-Kasperek przekonuje, że zastosowanie odpowiedniego układu materiału, indeksów oraz mechanizmów służących do prezentacji bogactwa informacyjnego, umożliwiło dokładnie uzupełnienie informacji. Takie spojrzenie jest wynikiem zmieniającej się świadomości społecznej i potrzeb użytkowników bibliografii, którzy tym samym świadomy przyczyniają się do wzrostu jej znaczenia.


Posiadanie wiedzy na temat wyszukiwania informacji w źródłach bibliograficznych stanowi cenną umiejętność w obliczu rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Praca zbiorowa napisała pod redakcją Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego dowodzi, że bibliografia jest dyscypliną, która podlega nieustającym zmianom. Zbiór artykułów poświęconych problematyce two-
rzenia, opracowania oraz praktycznego wykorzystania spisów bibliograficznych z pewnością może stanowić wartościowe źródło informacji na temat najnowszych osiągnięć w tym zakresie. Z powodzeniem może być także wykorzystany jako pomoc w edukacji przyszłych specjalistów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

**Przemysław Krysiński**
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

---


---


---
