Biblioteka Publiczna w Jaćmierzu, została założona w kwietniu 1959 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna i umiejscowiona w niewielkim lokalu należącym do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Powołanie biblioteki poprzedziło założenie
w 1955 roku punktu bibliotecznego, który zaopatrywany był w książki przez bibliotekę
z Zarszyna. Pracownikiem punktu została Janina Buczek - Florian, która po kilku latach podjęła pracę w nowo powołanej bibliotece gromadzkiej. Na początek biblioteka otrzymała 363 woluminy, do końca czerwca 1959 roku zarejestrowała 88 czytelników oraz 872 wypożyczenia. Początkowe lata działalności biblioteki charakteryzowały się częstymi zmianami na stanowisku bibliotekarza. I tak: od kwietnia do grudnia 1959 obowiązki bibliotekarza sprawowała wspomniana Janina Buczek - Florian, następnie do 23.03.1961 Maria Ostrowska. W okresie od 24.03.1961 do 26.01.1962 pracownikiem biblioteki była Janina Sabat, zaś od 26.01 do 30.10.1962 - Tadeusz Połdiak.

Biblioteka swoim zasięgiem obejmowała trzy wioski: Jaćmierz, Bażanówkę
oraz Posadę Jaćmierską i w tych miejscowościach organizowała liczne punkty biblioteczne, które powstawały w celu propagowania czytelnictwa i książki w środowisku. W Posadzie Jaćmierskiej obsługą punktu zlokalizowanego w świetlicy zajmowali się początkowo Roman
i Krystyna Malik, następnie przeniesiono go do Klubu Rolnika, gdzie pracowały kolejno: Halina Folczyk (1966-1968) oraz Janina Warchoł (1968-1970). W roku 1970 nastąpiły kolejne zmiany: księgozbiór przeniesiono do klubu „Ruch-u” a wypożyczaniem zajęła się Stanisława Samiec. W roku 1989 likwidacji uległ klub, a wraz z nim punkt biblioteczny. Kolejny punkt został założony w 1961 roku w Jaćmierzu na tzw. Przedmieściu. Jego obsługą zajmowała się Janina Górka – Zgłobicka, jednakże z powodu niekorzystnej lokalizacji punkt nie funkcjonował prawidłowo i w roku 1973 został zlikwidowany. Stosunkowo najprężniej działały punkty zlokalizowane w Bażanówce. Jeden z nich, początkowo działający
w domu prywatnym Wójcika, a następnie w świetlicy, obsługiwany był przez Józefa Burego, a następnie przez Janinę Surowiak. Od 1965 roku nastąpiła zmiana: punkt zaczął działać w klubokawiarni „Ruch-u”, a prace w nim podjęły kolejno: Stanisława Warchoł i Irena Kędzior. Podobnie jak w przypadku Posady Jaćmierskiej, w roku 1989 zlikwidowano zarówno klub, jak i punkt biblioteczny. Jego zbiory zostały przeniesione do szkoły, gdzie istniały do 1998 roku. Słaba efektywność punktów wynikała z ubogiego i mało atrakcyjnego księgozbioru oraz z faktu, iż osoby obsługujące punkty umieszczone w klubach i klubokawiarniach bardziej skupiały się na handlu i sprzedaży, niż na wypożyczaniu książek. Najprężniej działającym punktem okazał się punkt zorganizowany w 1988 roku w domu prywatnym Janiny Stalskiej, która zajmowała się jego organizacją do 1995 roku. Wówczas książki przeniesiono do niewielkiego pomieszczenia po klubie, a jego prowadzeniem zajęła się w ramach swojej pracy bibliotekarka z Jaćmierza, Józefa Wolańska. W 2002 nastąpiła kolejna zmiana – punkt przeniesiono do świetlicy strażackiej, gdzie prężnie funkcjonuje do chwili obecnej.

W latach 1962-1969 obowiązki kierownika biblioteki przejął Henryk Wolański.
W tym czasie w bibliotece organizowane były różnorodne odczyty (najczęściej
o tematyce rolniczej), dyskusje, konkursy, akademie, dla dzieci wieczory bajek a także inscenizacje teatralne w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego działającego przy bibliotece. Za fundusze uzyskane z przedstawień zakupiono do biblioteki telewizor, dzięki któremu czytelnicy mogli oglądać programy telewizyjne. Ta sytuacja spowodowała znaczny wzrost odwiedzin w bibliotece. Przykładowo: na koniec roku 1964 księgozbiór liczył 2319 woluminów, zarejestrowano 476 czytelników (w tym: 350 w bibliotece i 126 w punktach). Wypożyczono 7803 książki, w tym: 3315 dla dzieci i młodzieży, 3608 dla dorosłych oraz 880 woluminów z literatury fachowej i społeczno-politycznej. W czytelni mieszkańcy mieli możliwość oglądania programów telewizyjnych, jak również czytania prenumerowanych czasopism takich jak: „Nowiny Rzeszowskie”, „Trybuna Ludu”, „Dziennik Ludowy”, „Film”, „Ekran”, „Panorama”, „Nowa Wieś”, „Tygodnik Kulturalny”, „Mówią wieki”, „Życie literackie”, „Polityka”, „Płomyk”, „Płomyczek”*.* Łącznie w czytelni odnotowano 7113 odwiedzin. W tym czasie największą grupę czytelników stanowili ludzi dorośli, a ulubionymi autorami byli: Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Eliza Orzeszkowa, Józef Kraszewski, Eugeniusz Paukszta, Roman Brandys. Biblioteka duże zainteresowanie wykazywała
w stosunku do najmłodszych czytelników, czyniąc starania o wyrobienie w nich nawyku systematycznego czytania. Aktywnie współpracowała ze szkołą podstawową przygotowując uroczystości państwowe i środowiskowe, jak również przeprowadzając liczne lekcje biblioteczne oraz inne formy uzupełniania wiedzy. Częstym gościem biblioteki był pochodzący z Jaćmierza zasłużony pedagog Józef Stachowicz, który bardzo często przeprowadzał cieszące się dużym zainteresowaniem odczyty na różne tematy. W roku 1969 biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu w domu prywatnym Stanisława Wolańskiego, a od 1.03.1969 roku obowiązki pracownika przejęła Józefa Wolańska (z domu Klepacz), która pełniła je, z krótkimi przerwami wynikającymi z sytuacji rodzinnej, do 20.09.2008 roku.

W okresie swojej prawie 40 - letniej pracy Józefa Wolańska wykazywała się bardzo dużym zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności. Biblioteka na wiele lat stała się miejscem spotkań zarówno dzieci, jak i dorosłych aktywnie uczestniczących
w działalności na rzecz środowiska. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz młodzieżą szkolną biblioteka organizowała liczne przedstawienia teatralne, z sukcesem pokazywane
w wielu miejscach. Ponadto biblioteka przez cały czas realizowała swoje podstawowe zadania statutowe, takie jak: wypożyczanie, opracowywanie księgozbioru oraz praca kulturalno - oświatowa, na którą składały się m.in.: dyskusje, prelekcje, pogadanki, wystawki, akademie, wieczornice a dla dzieci konkursy, lekcje biblioteczne oraz głośne czytanie bajek. Koniec lat 70 - tych oraz lata 80 - te to ciężki okres w działalności biblioteki wynikający z trudnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Braki w zakupach nowości powodowały spadek czytelnictwa, odgórnie narzucana tematyka działalności nie wzbudzała zainteresowania, nie zaopatrywane w nowe książki punkty biblioteczne systematycznie upadały. Wzmożoną działalność zaobserwować można od początku lat 90 - tych. Biblioteka wówczas stała się miejscem, gdzie odbywały się próby chóru przygotowującego pieśni patriotyczne i religijne, spotkania młodzieży katolickiej, jak również warsztaty rękodzieła organizowane przez bibliotekarkę oraz wystawki wykonanych prac. W bibliotece prowadzone było także kółko hafciarskie. Połowa lat 90 - tych to aktywna działalność biblioteki w organizowaniu dożynek, spotkań seniorów, inscenizacji teatralnych. Na koniec roku 1995 odnotowano 421 czytelników, 6298 wypożyczeń oraz 307 udzielonych informacji. W roku 1997 nastąpiło przeniesienie zbiorów do wybudowanego w latach 20 - tych lokalu o powierzchni 60 m2,
w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Początek XX wieku w bibliotece to dalsza aktywność w organizowaniu różnorodnych imprez środowiskowych, m.in. zabaw choinkowych dla dzieci, inscenizacji na dożynki gminne oraz warsztatów i kursów rękodzieła. W roku 2003 biblioteka została koordynatorem projektu *Na jaćmierskim rynku podczas jarmarku*. Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, oraz nauczycielami i uczniami miejscowej szkoły przeprowadzono dużą imprezę obejmującą różnorodne zadania, m.in.: zjazd byłych mieszkańców, imprezę na rynku, występy zespołów ludowych, handel produktami regionalnymi, loterię fantową, odnowienie kapliczek przydrożnych oraz zorganizowanie w pomieszczeniach biblioteki Regionalnej Izby Pamięci. Biblioteka była mocno zaangażowana także w kolejne edycje tej imprezy. Ponadto co roku w okresie wakacji przeprowadzane były różnorodne zajęcia plastyczne obejmujące naukę wykonywania kwiatów z bibuły, wyrobów
z siana, włóczki itp. Oprócz tego biblioteka przez wiele lat wystawiała swoje eksponaty
w lokalnych wystawach rękodzieła organizowanych przez Urząd Gminy w Zarszynie. W roku 2006 biblioteka stała się miejscem spotkania z ukraińskimi rodzinami Jacimirskich, których przodkowie wywodzili się z Jaćmierza. Po przejściu Józefy Wolańskiej na emeryturę w roku 2008 obowiązki pracownika przejęła Agnieszka Maliwiecka, która pełni je do dnia dzisiejszego. Przez krótki okres pracownikami biblioteki w Jaćmierzu były także: Magdalena Sieniawska oraz Urszula Kurpiel. Obecnie biblioteka zajmuje cztery pomieszczenia o łącznej powierzchni 78 m2  w budynku gminnym, który dzieli wraz ze sklepem i agencją pocztową. Na dzień 31.12.2016 księgozbiór biblioteki liczył 13453 woluminy.