

***Китап турында халык мәкальләре һәм әйтемнәре.***

* **Китап - белем чишмәсе.**
* **Китап бер нәселнең икенче нәселгә калдырган мирасы.**
* **Китап – тормыш көзгесе.**
* **Китапсыз йорт – урмансыз кош.**
* **Китап укысаң белемең артыр, укымасаң белгәнең дә онытылыр.**
* **Китапсыз өй – тәрәзәсез бүлмә.**
* **Китап укымаган кеше – чәчәк күрмәгән бал корты**

Китап – гомерлек юлдаш

***Кадерлә син китапны.***

***Китап - киңәшчең синең,***

***Дустың, ярдәмчең синең,***

***Ул хөрмәткә бик хаклы***

 ***Кадерлә син китапны.***

***Почмакларын бөкләмә,***

***Битләрен дә ертма син,***

***Керле кул белән аны***

***Беркайчан да тотма син.***

***Ул яратмый пычракны-***

***Керне, тузанны, тапны.***

***Саф, керсез күңелең белән***

***Бик чиста тот китапны.***

***Көн дә укы син аны:***

***Китап - якын дустың ул.***

***Синең сорауларыңа***

***Җавап биреп торыр ул!***

******



***Китапны кемнәр эшли?***

 ***Китап – һәр кешенең якын дусты, ул һәркемгә дә кирәк. Без китапның матур рәсемнәренә карап сокланабыз. Китапны саклап тотарга кирәк. Аларның гомере озын булсын. Китапны эшләп чыгаруда бик күп кешеләр хезмәт куя. Китап өчен башта кәгазь эшлиләр. Китап басучылар аерым битләрдә китапны бастыралар. Аннан соң битләрен ябыштыралар, төплиләр. Рәссамнар китапны бизиләр.***

 ***Кәгазьне иң элек Кытайда ясый башлаганнар. Кәгазь эшләп чыгару зур хезмәт сорый торган авыр эш булган. Өстәвенә, китапларны кулдан гына күчереп язганнар. Шуңа күрә китап гаять кыйммәтле байлык саналган. Аны зиннәтле тартмаларда саклаганнар.***

 ***Китап басу машиналары барлыкка килгәч, кәгазь җитми башлаган. Шуннан соң кешеләр кәгазьне агачтан ясап караганнар һәм бу ысулны уңай дип тапканнар. Менә шул заманнан бирле кәгазьне агачтан ясыйлар.***

 



