Упродовж усього життя ми звертаємось до книжки. Батьки читали нам казки, вірші, оповідання, коли ми ще й говорити добре не вміли. Згадаймо свої перші улюблені книжечки, які роздивлялися, щось згадуючи, уявляючи, фантазуючи. А коли вивчили літери, навчилися з них складати слова, а зі слів — речення, й самі стали читати. Книги  допомагають нам пізнавати світ, линути на їхніх крилах у країну мрій, за неосяжні обрії Всесвіту. І чим би ми не захоплювались, на допомогу завжди прийдуть книги. Вони дають змогу доторкнутися до історії народу, до таємниць природи і життя.

Сьогодні бібліотека – це не тільки інформаційний центр, а й центр розвитку творчих здібностей, центр спілкування, центр організації сімейного дозвілля. Інтернет став помічником в пошуку текстів книг. Читачі використовують можливості нашого медіа центру для спілкування в соціальних мережах, перегляду фільмів, скап -спілкування. Бібліотека створює електронні презентації нових надходжень, віртуальні виставки.

Час вносить корективи в діяльність бібліотек. Прийшло розуміння, що шкільна бібліотека не тільки місце для видачі книг, вона являється індикатором освіти, вона повинна сформувати політику інформаційної підтримки освіти. Крім того, шкільна бібліотека повинна ще навчати самостійно шукати інформацію. Адже, учень, ставши незалежним в пошуках знань, може досягти більшого і в школі, і в дорослому житті. Він буде об’єктивно бачити і оцінювати різні точки зору, судити про них розумно. А навчити самостійно думати в першу чергу може тільки бібліотека.

Володіти світами, епохами, культурами, давати знання, лікувати, зцілювати, допомагати, покращувати якість життя тисячам людей, дарувати їм задоволення, та ще й до недавнього часу безоплатно – це все моя професія. Позбавляти людей самотності, дарувати можливість реалізовувати їх нездійснені освітні і творчі мрії – це також моя професія. Для мене особисто – професія, яка кормить, продовжує життя, відтерміновує старість, тренує пам’ять, тримає в інтелектуальному тонусі, заряджає позитивною енергетикою . Чи є ще краща за мою професія? Чи можна бажати чогось іншого в праці?

Працюючи у шкільній бібліотеці, я поставила собі за мету зробити все можливе, щоб мої читачі дружили з книгою – постійним джерелом знань, надбаним людством протягом багатьох віків. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, долучає читача до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв і традицій.

А ще – це професія майбутнього. Інформаційні технології, нові формати книг і інформації витирають межі і кордони, роблять миттєво доступним кожній людині інформаційний світ, з’єднують людей в різних кутках світу, відкривають безмежні інформаційні можливості, народжують інші формати бібліотек.

Але для мене була і буде найголовнішою її величність Книга – одне з найбільших чудес, створених людиною. книга в її традиційній формі може тільки потіснитись, але ніколи не втратить своїх провідних позицій.

І де б людина не працювала, вона весь час буде звертатися за допомогою до книги. Тож завжди, коли я спілкуюся з учнями наголошую: “Читайте хороші книги! Вони віддячать знаннями, дадуть пораду, заспокоять і ніколи не зрадять” Я це знаю з власного досвіду.