**Мій (не)короткий і (не)довгий шлях**

**до Львівського національного університету імені Івана Франка**

**або**

**Як я тут опинилася?**

 Минуле то, а чи майбутнє, історія ця незабутня. У цих рядках я розкажу про те, як опинилась тут. Почну здалека, з часів, коли мене ще не було.

 Все почалося століття три назад, а може й трохи більше, коли ніхто ще і не знав, що є таке Університет, і з чим то чудо їсти. Все дуже просто пояснити. Є люди, є дорослі з них, а є й малі, але їх всіх потрібно вчити. Науку в ті часи ніхто й не знав, щоб дуже добре, але були і ті, хто пробував щось зрозуміти. Спочатку братство, що звалось успенським ставропігійським, а згодом братська школа, яку про себе називали гімназіоном несли в народ науку й гуманізм.

 І все було б занадто просто, якби людина не хотіла все більше й більше знань. І сталось так, видно так мало бути, що король, званий Яном ІІ Казимиром, не мало, не багато, в дарунок людям те дає, чого вони бажали дуже сильно. Це був лише папірчик, грамота, але для народу нашого - безцінний дар. Ян ІІ підписав докУмент, за яким в скарбниці знань, що тепер "із гідністю академії і титулом університету" красувались на вулицях міста, все вчили й навчали люд простий мудреці наук різних.

 Та щастя то було не довге. Закрили наш Університет. Настали часи темні, безпросвітні. Що сталось - ніхто точно не скаже.

 Усе минуло, усе пройшло! Дочекалась челядь. На руїнах, піднімаючись з колін, під спів народний, вітав людей, в той час могутній знову замок, скарбниця знань усіх народів світу. І працював університет, розвивався. Кожен студент, що там навчався був нагороджений повагою і честю. Не можу сказати, що існування і розквіт скарбниці знань був без перепитій, перешкод і перемог. І простояв він до днів сучасності, а це ж роки незліченні.

 Так ось, років п’ять назад, а може й трішки більше, офіційно обробили нове джерело, на якому, буквально вирощували нових мудреців. Заснований був факультет педагогічної освіти. Місце, де навчають вчитись самому і правильно навчати інших.

 І знаєте, оце дивлюся я на все це, на стіни ці, на людей, і думаю, а що ж саме привело мене сюди. А чи була б я тут, якби не успенське ставропігійське братство, братська школа,, грамота і сила духу нашого народу? І роблю висновок, що все в історії потрібне було. Кожна подія зіграла свою роль в розвитку Університету і в його участі в моєму житті.

 Все це було для того, щоб я навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка.