**Моя Могилянка. Вероніка Зубко**

**Ведучий:** Якщо коротко про проект, чому я за нього взявся тому що в мене є стартап він називається Моя репутація, це замір громадської репутації. Я почав тим займатися, це досить важливий для мене проект і я хотів зробити пілот в Києво Могилянській Академії. І коли я поспілкувався з Малешевичем і з адміністрацією, деякими студентами тоді зрозумів, що не достатньо піснюарної частини людей, щоб впроваджувати якісь інновації в Могилянки. Але в мене була гіпотеза, що серед випускників все таки є такі люди. Я зробив тест із чотирьох інтерв’ю, отримав кітек (00:53) хороший, зрозумів що це треба повторити і поставив собі ціль в сімдесят інтерв’ю. Я власне під це вже сформував команду, і воно поїхало. Тепер я вже це вибрав як проект, тому ми рухаємся. Зараз почали з інтерв’ю, це така задача більше консолідувати і випускників і студентів і адміністрацію, я це називаю третій плац. А дальше вже робити інновації. І ті новації які ми перші почали це з Квітом. Ми зараз в першому триместрі реалізовуємо систему зворотного зв’язку для викладачів. Це власне та частина заміру громадського зв’язку, тут буде замір викладачів репутації, ну і ми будемо фінанси розподіляти в залежності від цього рейтингу яку репутацію будуть набирати викладачі. Тому що проблема з фінансами в Могилянки постійна, особливо для викладачів і я вважаю що це принципово. Це коротко. Просто для чого я це сказав, тому що у інтерв’ю буде багато запитань про те, що тобі подобається в Могилянки, що не подобається, що б ти хотів покращити. І я б хотів сказати, шо це дуже важливо, тому що ми ці відповіді будемо використовувати для того що б якось сфокусувати свою діяльність. Ок?

**Респондент:** Так звичайно, звичайно. Мене дуже багато чого подобається і я хочу розказати.

**Ведучий:** Добре, супер. Тоді почнемо з першого запитання, з перших трьох вони досить схожі, але вони досить важливі для того шо б задати контекст розмови. Я задаю тобі слово Могилянка, а ти мені скажи будь ласка перші три асоціації чи п’ять асоціацій які тобі приходять в голову з приводу неї.

**Респондент:** Ну по перше це – знання. Друге – анти корумпованість, не куромпованість я маю на увазі. Трете це – зв’язок з викладачем, я маю на увазі таку нерозривність викладачів. Четверте слово це – спільнота. Для мене дуже важливе, що кожного разу коли я говорю про Могилянку, всюди спливає саме воно спільнота. Тому що окремо розглядати окрему людину, вона ніколи не говорить про те що сама чого добилось. Вона завжди говорить про людей які пов’язані, допомогли їй в цьому. Це дуже, дуже важливо. Ну і п’яте, чомусь мені спливає асоціації з Церквою. Я не знаю чому, можливо тому що я хрестила дитину біля Могилянки. Це було давно, але якось так тісно пов’язані Церква. Але в хорошому звичайно суті. Ось такі п’ять слів.

**Ведучий:** Я розумію. Духовність?

**Респондент:** Так духовність, мені здається навіть більше підходить.

**Ведучий:** Клас. Тоді дальше підем. Чому обрала Могилянку? Можливо з цим були пов’язані історії. І взагалі відповіді на запитання ти можеш згадувати якісь цікаві історії, добавляти суди емоції. Що тобі буде спливати про все можеш розказувати.

**Респондент:** Ну насправді була історія. Я закінчувала Могилянку не з першого курсу. Я закінчила магістратуру, якщо ти знаєш. А чоловік мій закінчував з першого курсу. І коли я навчалася в своєму вузі це був вуз Академія міліції, вона МВД. Ми там жили в казармі, це був постійний такий он лан. Це не заочне навчання, і коли я закінчила перше, що чоловік зробив після того як запропонував мені буди його дружиною, це було після четвертого курсу. Друге питання було чи ти станеш моєю дружиною. Навпаки це було друге питання. Перше було чи ти зможеш вступити до Могилянки. Тільки після того ми зможемо одружитись. Це звичайно був жарт, я так думаю. Але насправді я до цього поставилась дуже, дуже серйозно. І втупити було майже неможливо чесно кажучи. Через це що, ну звичайно Могилянка надавала перш за все місця тим студентам які закінчили. Мене просто повезло, я здала досить непогано іспит і мене поставили в ай кліст. Тому що не мали можливості мене дати можливість навчатись. І тут я дізнаюсь що Артур Яловий, ви знаєте напевно такого випускника. Він вступив до Швеції і залишилось одне місце. І мене телефонують вони з ранку, адміністрація і кажуть, що у вас є доба що б заплатити за курс і можете бути зачислені, і бути замість нього. Це вже було після того як я вступила ще в два вузи. І саме цікаве що ми вже були по дорозі в Крим. І було дуже круто, тому що ми з чоловіком вернулись з пів дороги, бо це було настільки в пріоритеті. І ми заплатили за курс і я вступила. Це було реально як в кіно. Ми разом закінчили магістратуру, він свою я свою.

**Ведучий:** Розкажи чому обрала свій факультет, чому на нього пішла?

**Респондент:** Це просто. Я навчалась на правничому, це єдине що я знала по суті. І я хотіла отримати знання, тому що насправді я закінчила на відмінно свою академію. І думала, що знання в мене були. Але насправді середній бал показав після закінчення магістратури що не було в мене тих знань. Тобто при середньому балі 5.0 в академії МВД. І коли я побачила викладачів по книгам яких я навчалася в тому університеті середній бал в мене був 3.8, біля чотирьох тобто не 5.0 взагалі. В мене не було жодної четвірки за всі чотири роки навчання в університеті (якому 08:18) і 3.4 середній бал в Могилянці. І це дуже мене лякало. Ви собі уявляєте скільки потрачено часу було просто так. Але я потім звичайно багато працювала над тим, що б бал збільшувався. І потрібно було переглянути взагалі підхід до навчання.

**Ведучий:** Дуже круто, і історія така. Можливо в тебе були якісь очікування з приводу Могилянки?

**Респондент:** Так звичайно. В мене хлопець чи чоловік на той момент навчався з першого курсу, і я знала в принципі його друзів. Вони дуже відрізнялись від звичайних. По перше якимось почуттям гумору прикольним. По друге тим що вони були зовсім не налякані, не нажахані. Він навчався на факультеті інформатики, і я з ними дружила. Звичайно що в мене були очікування, я думала що це буде така тусовка, що це буде дуже весело і насправді вона так і будо. Але до того мені з зору випав той момент, що б для того щоби тусуватися вони дуже багато, багато вклали свого часу що б отримати знання. І мені було реально цікаво на перерві. Я чекала перерви для того що б мої одногрупники для мене були цікавими співрозмовниками в плані професійного. Якщо порівнювати, а в мене є з чим порівняти в плані (якому 10:09), то ми там взагалі в спілкуванні теми не пов’язані з життям звичайним ніхто не підіймав. А на перервах Могилянки ми реально легко могли говорити, вони не дадуть збирати про Канта якісь там психологічні, юридичні, філософські теми. Я просто була в шоці, якщо чесно. Це було напевно найкраще. Мої очікування з приводу тусовки, а врешті решт трохи такого знаєте цікавого проводження часу. Мені дуже подобалось з ними говорити, з цими людьми. Я їй насправді не знала, але ми швидко здружилися.

**Ведучий:** Багато хто згадує філософські різні спілкування.

**Респондент:** Так, саме там чомусь**.**

**Ведучий**: І таке знаєш кросплотформне, з різних факультетів.

**Респондент:** Так. До речі там такий правничий факультет, вини дружили з політологами, так спілкувалися і ще зараз не згадаю. Також з гуманітарними було дуже прикольно. Там четвертий поверх була Києво Могилянська академія і там також багато проходило постійно якихось заходів, то ми інколи приймали участь. І був такий момент, ти навіть не уявляєш собі, після досліду іншого.

**Ведучий:** Тому і запитую, твої враження мабуть найцінніші. Тобі найпростіше зрівнювати. Інколи люди недооцінюють, вступають.

**Респондент:** Так. Я вважала, що цим людям які вступили з першого курсу, я не можу сказати що їм повезло більше ніж мені, через те що ти кажеш. І вони не змогли оцінити. А я вже дитина яка не мала батьків і коли отримала вже гідну сім’ю тоді цінує. А коли дитина з дитинства живе вона не відчуває. Я їм всім казала, вони з мене сміялися. Тому що при заході в клас вчителя, єдина хто встигав зміщуватися, це була я. Вони перший раз сміялися, одногрупники маю на увазі. Але було прикольно. Потім увійшло в звичку, через місяць другий звичайно залишила, але що було це було.

**Ведучий:** Що тобі ще сподобалося у системі. Освітня система Могилянка, що тобі в ній сподобалося?

**Респондент:** Мене сподобало, що перевіряли всі майже контрольні, реферати, самостійні роботи на те що б не було плагіату. Це було дуже круто. Чесно кажучи я цим грішило в академії, там просто ти зробив і вже добре. А тут, я реально включила мозок, тобто буз плагіату виявилося що я досить добре пишу і в мене є таланти до якихось моментів. Дякую величезне. Ще сподобалося в системі, що викладачі мали проєвропейський стиль. Вони могли сидіти на столах наприклад. Вони ніколи в житті не переступали поріг вчителі чи учні, і це стиль мені дуже подобався в системі. Це відразу давало тобі поняття, що ти такий ж співрозмовник, цікавий чи не цікавий. Тобі завжди давали можливість висказатись не один раз а більше. Шанс тобі давали. Що ще мені сподобалося в системі. Всі офіційні свята, вони не проводилися такими показовими, маніпулятивними штуками. Той же випуск був бомба мені здається, показовий. Це три таких моменти котрі я можу згадати. Якщо можливо щось згадаю, тоді скажу, що мені найбільше сподобалося в системі.

**Ведучий:** Так ми ще в кінці можемо підійти до того. Дивись тоді напевно цікаво буде, якщо ти брала участь в якихось студентських організаціях, чи якихось міроприємствах і вони тобі сподобалися, запам’ятались і ти можеш про них сказати. Але в принципі ми вже перейшли до того етапу коли ти можеш розказувати про свій якийсь такий професійний ріст. Як можливо в Могилянці, так і поза Могилянкою. І тут важливо розказувати це через призму таких моментів я це вважаю точки бі прокації (15:52) перехідні точки. Кили ти будеш якусь подію, роботу чи проект розказувати про нього, про якісь висновки момент переходу коли ти перейшла до наступної роботи своєї чи бізнесу чи ще чогось. Власне оцінюючи попередній досвід і розуміючи для чого ти йдеш далі.

**Респондент:** Я зрозуміла. Ну дивись в мене досить така не легка ситуація, розказую як є. Я після закінчення Могилянки відразу пішла на стажування до приватного нотаріуса, щоб отримати ліцензію. І через пів року після закінчення, в жовтні я пішла. Ні здається в жовтні отримала ліцензію, це було дуже, дуже швиденько. Насправді я є і залишаюсь наймолодшим нотаріусом, який взагалі отримував ліцензію в Україні! Тому що мене було 22 з половиною роки. Це було 8 жовтня і я отримала 2007 року здається. Я перевірю, я навіть можу вислати підтвердження. Це був взагалі шок. Я за чотири роки здобула вищу освіту в університеті внутрішніх справ. Я зекономила рік і тоді ще закон дозволяв стати (18:01). Але зараз вже такого не має і тому мене ніхто вже не переплюне бо немає такої можливості, і може це добре. Тобто я стала нотаріусом в 22 з гаком роки. І це було дуже, дуже круто. І чесно кажучи коли я зайшла в цей світ нотаріусів мені було дуже, дуже складно, чи після Могилянки. Тому що всюди панували панібратство, це був рік кризи. Я згадала це був 2008 рік точно, тому що це було криза. І багато банків вже співпрацювали з нотаріусами , вони працювали на своїх умовах. І не було жодної можливості, чи ти даєш гроші за співпрацю, чи ти не працюєш. І мені було дуже тяжко. Я потім написала на розсилку хлопцям і дівчатам з Могилянки і запитала їх що робити. Вони мене підтримали , не потрібно в жодному разі йти на компроміси. А всі мої однокласники, одногрупники вони звичайно перший рік після випуску працювали юристами в якихось компаніях, не могли мені перший рік допомогти. Але знаєш насправді пройшло два роки чи півтора, вони почали звертатись до мене по тим чи іншим справам. І насправді вони всі були юристами великих міжнародних компаній (пропав звук! 20:10). Моєї нормальної роботи і їх стали моїми клієнтами. Я не можу сказати що це було через тільки особисті стосунки, вони просто знали про моє відношення, що я хотіла щось змінити в тій нотаріальній системі. Просто гарна робота вона цінується. І ми насправді до сих пір, вже пройшло 8 років і ми працюємо з однією компанією, з нашою випускницею, я думає що вона буде не проти що би я сказала про неї. Ліля, в неї зараз змінилося прізвище, я також не пам’ятаю прізвища (пропав звук! 20:55) дівчинка з моєї групи. Вона працювала і працює зараз в компанії Біофармал(21:04). І ми з нею 8 років, це дуже показово і все нормально. Тобто я хочу висновком зробити те, шо допомога спільноти була дуже важлива і що мені не дало зупинитись і перейти на інший бік. Хоча насправді було дуже тяжко через кризу повторюсь, через те що ти починаєш дуже молодим коли приходять до тебе люди, питають а де нотаріус, я кажу я нотаріус. А вони говорять ні ми не віримо покличте будь ласка нотаріуса. Це було дуже принизливо. Але ні в жодному разі ніяк не вплинуло на мою подальшу роботу.

**Ведучий:** Я пам’ятаю ти нам тоді допомагала і консультувала. Це було з офісу в центрі міста в Києві на Саксаганського, і це було дуже круто. Я пам’ятаю тебе, ти молода і сповнена сил.

**Респондент:** Так, я також пам’ятаю. Здалось що є багато компаній яким просто потрібно (22:22). Нічого не вартують мені, я маю на увазі, ні я все одно в офісі сиджу і мене приємно. Так я до речі з багатьма випускниками, які потім засновували свої юридичні компанії, я з ними допомагала організовуватися. Підписання статуту плюс якісь документи, вони там коштували наприклад півтори тисячі гривнів, весь пакет я маю на увазі. Ну це були тоді непідйомні гроші для тих компаній які засновувалися. Томи це робили безкоштовно чи тільки якусь там фіксовану суму чисто без винагороди. Це коштувало державі 200, 300 гривнів, замість півтори, які ще заробляв нотаріус. Я цього не робила, і досі вважаю, що соціально активна складова бізнесу, просто з часом я стала набагато впевненіша в тому. Якщо це було інстективно після Могилянки з підтримкою спільноти, то зараз я вже 8 років пройшло чи більше і я вже вважаю що це просто необхідно. Ти просто не можеш працювати з цією складовою. Мене приємно що саме Могилянка мені вклала це в голову, інстективно. Тому що я не знала як мені пояснити що мені хочеться помогти і я це робила. І я вважаю що це великий плюс в мою сторону був і може кому я допомогла а хтось мені. Це була двухстороння допомога. Взаємо віддача на сто відсотків. Наразі зараз я офіційно звичайно не можу бути в бізнесі через те що я є нотаріус і в нас Закон України не позволяє приймати участь у будь яких бізнесах, окрім громадських засадах. І я тільки консультую можна так сказати. Але звичайно можу сказати що ми створили нещодавно громадську організацію . Житомир зроби голосніше. Чому Житомир, бо я сам з Житомира і ми хотіли розвивати там. Через Могилянку ми познайомилися з іншими містами типу з Івано Франківська, які щось змінили. І ми хотіли незважаючи на те що ми живемо в Києві, ці всі дівчата які з Житомира. До речі наша випускниця Аліна Качеровська, вона вже 50 років сімейний бізнес який виробляє взяття. Вона також випускниця правничого факультету. Молодша трошки за мене на рік, вона також з Житомира ми з нею зробили цю організацію. Не тільки вона і я. І саме на цьому фоні ми зійшлися, що ми двоє з Могилянки, які мають соціально активну позицію. Дуже багато допомагає. І ще звичайно така позиція яка взялась під час всім відомих подій. Ось тоді ми сильно зрозуміли що, якщо не ми то хто. І ми зробили цю організацію, зараз дуже активно просуваємо її. Навіть є якісь там успіхи. Ми заснували її в травні. А в же на тих вихідних відбудеться перший фестиваль Май Юкрейн, який виходить за межі Києва, і його (26:31) довезуть до Житомира. Ми цього в неї дуже просили, що розвивати міста. Дуже надіюсь, що все таки пройде з успіхом, через те що можливо наші виробники активізуються і буде більше не Мейде Юкрейн, тому що Мейде Юкрейн насправді не важко як би не хотілося. (26:53) Юкрейн це вже важче і мене хотілось би що б саме це проектувалося в Україні. Ми були в Америці з сім’єю і друзями в цьому році. Цілий місяцю їздили, поїздили по всім там Палай, Кремлева долина і зрозуміли що ідеї там вони акумулюються, а тут вже відтворюються. Ну якщо не брати звичайно Маркса Купера, там реально круті ідеї. Хочеться щоб в на акумулювалося під наш ритм життя, під наше життя, під українців з їх менталітетом.

**Ведучий:** Круто, круто.

**Респондент:** Тобто зараз в мене (27:50) існуючий бізнес, але насправді він мене не вдохновляє. Я консультую конкретні кав’ярні які мають відношення до моєї сім’ї. І ми знову навчаємось в Могилянці, тому що завжди потрібно вдосконалюватися. Досі навчаємось у вчителів і проходимо додаткові курси по роботі… З Могилянкою ми на зв’язку, і нічого нікуди не ділося.

**Ведучий:** Ти таку річ сказала – Я зараз намагаюся змінитись в свідомості і в адміністрації і підняти це на певний рівень і забезпечувати таку можливість. Тому що я вважаю що дуже багато могилянців не знайшли собі ті середовища росту, підтримки, розвитку вийшовши з Могилянки. Власне вже в сучасному світі зрозуміло, що процес навчання не зупинити до кінця життя. І відповідно чому б це не робити в Могилянці, чому б не приходити на якісь зустрічі. Студент це не людина яка повинна через п’ять років випускатись. Можливо якщо ти можеш і маєш можливості чи он лайн, чи оф лайн навчатись продовжувати у вузі який ти обрав.

**Респондент:**