BIBLIOTEKA

Czytelnicy Szkoły Podstawowej w Żarnowie

25.05.2020 r.

Temat: **Jutro dzień naszych kochanych Mam.**

Jeśli nie masz jeszcze kartki z życzeniami dla swojej Mamy to podaję link, który zainspiruje cię do pracy. <https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU>

Życzenia są w języku angielskim ale to chyba nie problem. Parę linków z życzeniami i wierszami: <https://katalogmarzen.pl/pl/zyczenia-na-dzien-matki>

<https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dzien-matki-2020-najlepsze-zyczenia-i-wierszyki-na-26-maja/rwgqzeg>

Złóżcie swoim mamom życzenia płynące z serca i wyręczcie w domowych obowiązkach, aby w tym dniu mogła choć chwilę odpocząć.

26.05.2020 r.

Temat: **Dzień Matki**

Trochę historii.

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

**Dzień Matki w Polsce**

W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki (wydaje się, że nie było ustalonej corocznej daty, np. niedziela 13 maja 1934 roku[1], niedziela 7 maja 1939 roku[2]), przy czym ich organizacją zajmował się PCK[3].

Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej (dzień ten był świętem w całej III Rzeszy)[4].

Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

**A OTO KILKA WIERSZY NA DZIEŃ MAMY**

Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

W kalendarzu Święto Matki,

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce,

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

Mamo, Mamo, Coś Ci dam!

Małe serce, które mam!

A w tym sercu róży kwiat,

Mamo, Mamo, żyj 100 lat!

Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz.

Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek.

Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.

Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.

27.05.2020 r.

Temat: **Czasopisma, które lubię czytać**

Pojęcia związane z czasopismami

**Prasa** - wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku.

**Czasopismo** - wydawnictwo periodyczne ukazujące się (drukiem lub w innej postaci) nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

**Gazeta, dziennik** - wydawnictwo periodyczne ukazujące się co najmniej 2 razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących szerokie kręgi czytelników.

**Periodyk** - wydawnictwo ciągłe (z wyjątkiem wydawnictwa seryjnego) ukazujące się w określonych odstępach czasu, np. gazeta, czasopismo.

**Numer** - jeden z wydawanych periodycznie egzemplarzy czasopisma, oznaczony kolejną liczbą.

**Rocznik** - zbiór wszystkich numerów wydawnictwa periodycznego wydanych w ciągu jednego roku.

**Kryteria podziału czasopism:**

a) Ze względu na częstotliwość ukazywania się: dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik, rocznik.

b) Ze względu na zasięg: szkolne, zakładowe, lokalne, regionalne, krajowe (ogólnopolskie), międzynarodowe.

c) Ze względu na treść, tematykę: kulturalno - społeczne, polityczne, naukowe, popularnonaukowe, ekonomiczne, sportowe, filmowe, muzyczne, kulturalne, religijne, literackie, rozrywkowe itp.

d) Ze względu na adresata: dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych (np. kobiece), ogólne, specjalne.

Proszę pochwal się czasopismem, które lubisz czytać, jeśli znajdziesz chwilę to określ go według podanych kryteriów. (Zaznacz "+")

**Tytuł czasopisma** ...........................................................................

**Kryteria podziału czasopism:**

Ze względu na częstotliwość ukazywania się:

dziennik miesięcznik

tygodnik dwumiesięcznik

dwutygodnik kwartalnik

Ze względu na zasięg:

zakładowe krajowe (ogólnopolskie)

lokalne międzynarodowe

regionalne szkolne

Ze względu na adresata:

dziecięce

młodzieżowe

dla dorosłych np. kobiece

ogólne

specjalne

Ze względu na treść:

społeczne kulturalne

polityczne fachowe

naukowe religijne

popularnonaukowe sportowe

rozrywkowe

Wypełniony arkusz z podpisem: klasa i numer z dziennika prześlij na adres [n.zdalnama@gmail.com](mailto:n.zdalnama@gmail.com)

28.05.2020 r.

Temat: **Dlaczego czytanie książek rozwija naszą wyobraźnię?**

Wiele osób mając do wyboru obejrzenie filmu i przeczytanie książki na pewno wybrałoby film. Oglądanie filmu nie wymaga od nas takiego skupienia jak czytanie, poza tym nie musimy niczego sobie wyobrażać, bo wszystko zaprezentowane zostaje w postaci obrazu. Obraz stworzyli za nas i dla nas inni ludzie. Nam pozostaje wygodnie usiąść i obejrzeć ich dzieło.

Czytanie książki natomiast jest o wiele bardziej wymagające. Musimy nie tylko skupiać uwagę, ale też wyobrażać sobie wszystko. Sytuacje, w których znajdują się bohaterowie, ich wygląd, to jak okazują emocje, po prostu wszystko. Jednak to właśnie jest jedną z największych zalet czytania książek. Zmuszają nas do myślenia, do zastanawiania się, analizowania, rozwijają w ten sposób naszą wyobraźnię.

29.05.2020r.

Temat: **Wpływ czytania na rozwój młodzieży**

Niestety stajemy się społeczeństwem, w którym czyta się coraz mniej. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Zakład Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej i TNS OBOP 63% Polaków w ciągu ostatniego roku nie przeczytało nawet fragmentu książki. Badania pokazują, że liczba czytających – zwłaszcza - dla przyjemności drastycznie spadła, i spada dalej.

A człowiek wychowany jedynie przez „szklany ekran”, pochłonięty przez Internet, funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś, kto czyta książki.

**Dlaczego warto czytać?**

1. Czytanie to świetne ćwiczenie dla naszego mózgu.

Pierwszym z obszarów, w którym dochodzi do rozwoju intelektualnego w trakcie czytania, jest pamięć.

1. Czytanie uczy myślenia.

Komunikacja międzyludzka oparta jest na słowie, gdyż to właśnie ono - poprzez odwołanie się do świadomości - jest podstawą naszego myślenia.

1. Czytanie wzbogaca słownictwo.

Podczas czytania książek, zwłaszcza tych dotyczących konkretnej dziedziny wiedzy, napotykamy nowe słowa. Nie sięgamy wtedy po słownik, ale próbujemy wywnioskować znaczenie słowa właśnie z kontekstu. Gdy słowo pojawia się w książce kilka razy, szybciej je zapamiętamy. W ten sposób uczymy się słów, których raczej nie używamy podczas rozmowy ze znajomymi. Czytanie jednocześnie wymaga zdolności językowych, jak i je rozwija, ponieważ jest nierozłącznie związane z mówieniem i pisaniem.

1. Czytanie wpływa pozytywnie na umiejętność pisania.

Czytając uczymy się poprawnej ortografii, interpunkcji, kształtujemy także nasz styl. Analizując cudze teksty, uczymy się budować własne.

1. Czytanie służy poznawaniu dziedzictwa kulturowego i budowaniu własnej tożsamości.

Poprzez książki poznajemy przeszłość i tradycje swojego kraju, regionu, miasta. Książki przybliżają nam mentalność i problemy naszych przodków. Dzięki temu lepiej rozumiemy, kim jesteśmy. Dzięki książkom rodzi się więź między odległymi pokoleniami.

1. Czytanie poprawia koncentrację i pamięć.

Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że osoby stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne dla prawidłowego rozwoju intelektualnego

1. Czytanie wyrabia cierpliwość.

W trakcie czytania przetwarzanie informacji przebiega wolniej. Odwracając kartki, wchodzimy stopniowo w mechanizm narracji. Krok po kroku staramy się zrozumieć książkę. Tempo zależy od nas. Do pewnych rzeczy można w każdej chwili wrócić, najistotniejsze można sobie zaznaczyć. Można powiedzieć, że czytanie jednocześnie wymaga oraz uczy cierpliwości.

1. Czytanie rozwija wyobraźnię.

Dzięki czytaniu potrafimy odnaleźć się w otaczającym nas świecie, szybciej zdawać sobie sprawę z różnych rzeczy, jesteśmy bardziej świadomi siebie i świata, lepiej go odbieramy i rozumiemy.

1. Czytanie rozwija empatię i postawy prospołeczne.

Czytanie uczy empatii i wrażliwości. Empatyczne zachowania w stosunku do bohaterów literackich przekładają się z czasem na rozwój rzeczywistych postaw prospołecznych.

1. Czytanie zmniejsza poziom stresu oraz pomaga budować relacje.

Zalety czytania odkryli także psychoterapeuci i psycholodzy. Biblioterapia stosowana jest jako narzędzie wspierające podczas terapii medycznych. Czytanie poszerza wiedzę i buduje poczucie własnej wartości.

1. Czytanie daje satysfakcję i zabija nudę.

Jeśli siedzimy w domu i nie mamy żadnej propozycji spędzenia czasu poza nim, jesteśmy znudzeni, nie wiemy, co ze sobą zrobić – sięgnijmy po książkę. Przeniesiemy się do zupełnie innego świata, poznamy nowe postaci, dowiemy się nowych rzeczy.

Czytajmy więc, czytajmy razem, osobno, czytajmy komuś i dla siebie, bo jak powiedział Kornel Makuszyński: „Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca”

Pozdrawiam, Małgorzata Aleksandrowicz