Zpráva ze služební cesty v ČR

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení účastníka cesty | Renáta Salátová |
| Pracoviště – dle organizační struktury | Knihovnický institut NK ČR |
| Pracoviště – zařazení |  Výkonná redaktorka |
| Důvod cesty |  **Seminář CASLIN 2018** |
| Místo – město | **Terchová** |
| Místo – země | **Slovensko** |
| Datum (od-do) | **7.10-11. 10. 2018** |
| Podrobný časový harmonogram | Viz program konference CASLIN 2018https://caslin2018.ulib.sk/program/ |
| Spolucestující z NK | - |
| Finanční zajištění | NK ČR |
| Cíle cesty |  Účast na semináři CASLIN 2018. |
| Plnění cílů cesty (konkrétně) | Navázání spolupráce se slovenskými kolegy. Strategické plánování budoucnosti knihoven. |
| Program a další podrobnější informace |   |
| Přivezené materiály | Propagační materiály. |
| Datum předložení zprávy | 26. 10.2018 |
| Podpis předkladatele zprávy |  |
| Podpis nadřízeného | Datum: | Podpis: |
| Vloženo na Intranet | Datum: | Podpis: |
| Přijato v domácím oddělení | Datum: | Podpis: |

Seminář CASLIN s mezinárodní častí proběhl v lokalitě malá Fatra. Cílem semináře bylo za pomoci metod strategického plánování navrhnout ve skupinách (a následně prodiskutovat) vhodnou strategii dalšího rozvoje knihoven a jejich uplatnění ve společnosti. Měli jsme odpovědět na tyto otázky: Jaká má být další cesta knihoven, aby je společnost vnímala jako důležitou a nepostradatelnou součást dnešního světa? Měly by se knihovny stát vzdělávacími institucemi? Patří mezi nové úkoly knihoven nestranné „uvádění věcí na pravou míru“? Jakou strategii mají knihovny zvolit, aby byly vnímány jako potřebné společenské instituce a to nejen z hlediska archivace kulturního dědictví?

Po příjezdu jsme byli zařazení do šesti různých skupin. Každá skupina vypracovala strategii pro jednu konkrétní knihovnu. Byly to knihovny: Knihovna Akademie věd ČR, Univerzitná knižnica v Bratislave, Městská knihovna Hostivice, Městská knihovna Tábor, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Univerzitná knižnica Katolickej univerzity v Ružomberoku, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.

Začali jsme současnou charakteristikou knihovny, která nám byla v rámci skupiny přidělena. V každé ze šesti skupin byl konkrétní ředitel dané instituce, jejíž budoucnost se řešila. Ředitelé těchto institucí nás seznamovali se současnou situací v knihovně a v regionu. Například s počtem uživatelů, popisem služeb, sociálními sítěmi, kulturními a vzdělávacími akcemi apod.

Řešili jsme budoucnost knihoven v několika periodických obdobích a to: 2019-2022, 2023-2026, 2027-2030. Dostali jsme tzv. černé labutě, což byly situace, které by mohly v průběhu těchto let nastat (například ekonomická krize, válečný konflikt, vystoupení z EU, kyberútoky, velká nezaměstnanost, přírodní katastrofy, robotizace společnosti, blahobyt apod.). Tyto „černé labutě“ jsme museli zapracovat a vyvodit, co by z toho bylo důležité pro Českou republiky, poté pro region, kde se daná knihovna nachází a poté pro knihovnu samotnou. Na závěr jsme se dostali k datu

3. 3. 2033, kdy by knihovna byla zavřená. Opět jsme museli analyzovat důvody tohoto zavření, potom jsme se „mohli vrátit v čase“ a hledat příčiny daného stavu a také, co bychom v průběhu předešlých dvanácti let udělali jinak.