

*Numer* SPECJALNY 4/2021

*Poświęcony*  ENCYKLOPEDIOM ŚWIATA.

Britannica contra Wikipedia.

Wydawana od XVIII wieku w [Edynburgu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Edynburg), póżniej w Londynie *Encyclopædia Britannica* była uważana za światowy standard wiedzy. 11. edycja encyklopedii, wydana w 1911 wspólnie z [Uniwersytetem w Cambridge](https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Cambridge), uważana jest za klasyczne wydanie Encyklopedii Britanniki, reprezentujące sumę wiedzy dostępnej u progu XX wieku (znajduje się ona w [domenie publicznej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna). Składa się na nią 29 tomów i 44 miliony wyrazów. W 2012 redakcja ogłosiła, że wersja z 2010 będzie ostatnią wersją drukowaną. Obecnie Encyklopedia dostępna będzie jedynie w wersji elektronicznej.

Wejdźcie na stronie:

<https://www.britannica.com/> i korzystajcie!

Wikipedię każdy zna. TO wielojęzyczny [projekt internetowej encyklopedii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia_internetowa) o „[otwartej treści](https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarta_tre%C5%9B%C4%87)”. Słowo *Wikipedia* to [zbitka wyrazów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbitka_wyrazowa) *wiki* i [*encyklopedia*](https://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia). Od czasu powstania (15 stycznia 2001) Wikipedia rozrosła się do rozmiarów największej encyklopedii dostępnej w [Internecie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet). W 2006 została nazwana przez „[tygodnik Time](https://pl.wikipedia.org/wiki/Time_(tygodnik))” *kosmicznym kompendium wiedzy* (*cosmic compendium of knowledge*).

[Polskojęzyczna Wikipedia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_polskoj%C4%99zyczna) ([https://pl.wikipedia.org](https://pl.wikipedia.org/)) jest jedną z około 300 autonomicznych wersji językowych. Poszczególne wersje językowe Wikipedii są tworzone przez różne grupy użytkowników i nie są tłumaczeniem wersji anglojęzycznej. Wszystkie Wikipedie są pod nadzorem Wikimedia Foundation oraz są koordynowane w serwisie [Meta-Wiki](https://meta.wikimedia.org/wiki/), mają także wspólny zestaw fundamentalnych i niepodlegających negocjacji reguł, zwanych „[pięcioma filarami](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pi%C4%99%C4%87_filar%C3%B3w)”.

**Witaj w**[**Wikipedii**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia)**,** [wolnej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_tre%C5%9B%C4%87) [encyklopedii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia), którą  [każdy może redagować](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Pierwsze_kroki).  
[1 499 276](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Liczba_artyku%C5%82%C3%B3w_w_polskoj%C4%99zycznej_Wikipedii) artykułów, w tym 4385 [wyróżnionych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wyr%C3%B3%C5%BCniona_zawarto%C5%9B%C4%87_Wikipedii). - przeczytasz na stronie:

[https://pl.wikipedia.or HYPERLINK "https://pl.wikipedia.org/"g/](https://pl.wikipedia.org/)

Już w 2005 r. czasopismo „Nature” – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych- opublikowało badania, z których wynikało, że liczba błędów w Wikipedii nie odstawała wówczas od Britanniki. Co prawda ta ostatnia mocno kontestowała te wyniki, częściowo słusznie krytykując metodykę badawczą, ale od tego czasu sporo się zmieniło. Wikipedia pięciokrotnie zwiększyła objętość i obecnie jest ponad pięćdziesięciokrotnie większa od Britanniki. Sama Britannica od 2012 r. przestała się ukazywać, nie wytrzymawszy tempa konkurencji.

Choć Wikipedia nie koncentruje się na prawdzie jako takiej, paradoksalnie jej mechanizmy edycyjne i reguły funkcjonowania są tak opracowane, że prowadzą do naprawdę dobrego efektu końcowego. W dodatku jest to nie tylko największa encyklopedia (i największy zbiorowy ruch społeczny w historii ludzkości), ale także encyklopedia, której jakość nie odbiega znacząco od tzw. źródeł profesjonalnych.

Więcej o wiarygodności Wikipedii na stronie: [https://www.polityka.pl/niezbednik/1699 HYPERLINK "https://www.polityka.pl/niezbednik/1699614,1,trudno-znalezc-prawde-w-wikipedii-i-dobrze.read"614,1,trudno-znalezc-prawde-w-wikipedii-i-dobrze.read](https://www.polityka.pl/niezbednik/1699614,1,trudno-znalezc-prawde-w-wikipedii-i-dobrze.read)

Christopher Lloyd i wielu ekspertów z różnych dziedzin opracowało encyklopedię dla dzieci, której jaszcze nie było

Britannica. Nowa encyklopedia dla dzieci



1,828 kg wiedzy na 424 stronach!  
  
Ta encyklopedia jest jak wyprawa w dalekie zakątki świata, w kosmos, a nawet do wnętrza Ziemi. Każdemu, kto weźmie ją do ręki, pozwoli poczuć się jak na spotkaniu z supernauczycielem lub podczas wizyty w nowoczesnym muzeum czy galerii…  
  
Britannica to znak jakości od 1768 roku. A jednak to NOWA encyklopedia, inna niż te z naszego dzieciństwa, bo choć analogowa, formą i pomysłem przypomina innowacyjne publikacje multimedialne. Zawiera zdjęcia, ilustracje, quizy, diagramy, odnośniki, wykresy i nieprzebraną ilość ciekawostek, zaś wszystkie tematy przedstawione są w niej w wyjątkowo atrakcyjny oraz przystępny dla młodych czytelników sposób.  
  
Wiadomo nie od dziś, że apetyt rośnie w miarę czytania… Im więcej znajdujemy odpowiedzi na pytania, które nas nurtują, tym więcej pojawia się ich później. Britannica pozwoli dzieciom zagłębić się w najciekawsze zagadnienia astronomii, zoologii, archeologii, historii i wielu innych dziedzin oraz da im ogromną satysfakcję z lektury, do której będą chciały wracać.  
  
Britannica. Nowa encyklopedia dla dzieci. Wiedz to!

Wyszukując informacje warto skorzystać ze wszystkich dostępnych źródeł. Te papierowa nadal w cenie.