***Журналіст професія чи талант ?***

Я вважаю, що журналіст- це все таки талант. Чому так ?

По-перше, журналіст повинен бути всебічно розвинутим. Це на мою думку сукупність всіх професій разом. Тому як журналіст це і психолог, і поліцейський, і лікар та багато інших.

Журналіст повинен знайти підхід до людини, взяти так інтерв’ю, щоб людина довірилась йому та відкрила свою душу і розповіла все, якою б там не була сумною чи радісною ця подія чи новина. Зуміти це все так чітко, якісно та зрозуміло подати іншим людям, які наразі це будуть читати, переглядати чи слухати. Зуміти передати всі ті емоції, це порівняно з акторською грою.

Можна привести ще безліч прикладів стосовно цього, але якщо все це перечислювати, це вже вийде якась книга.

По-друге, професія журналіст дуже насичена та різнобічна. Сьогодні ти спілкуєшся з Олегом Віником, а завтра їдеш брати інтерв’ю в село без цивілізації до старенької бабусі, а вже в вечорі ти повинен бути на Майдані Незалежності, тому що там влаштовуюсь черговий мітинг.

Розумієте про що я ? Це потрібно мати такі стальні нерви, та вміння перелаштуватись на іншу ситуацію.

Це ніщо інше, як талант. Дійсно журналіст повинен знати правила журналіста, журналістську етику, вміти писати. Але всьому цьому можна навчитись, а ось знайти підхід до людини, вміти розташувати її до себе так, щоб вона довірилась та відкрилась ,може не кожен і навчитись цьому ніяк не можна, тому це ніщо інше як талант.

На мою думку, справжніми журналістами стають не ті, які марять ще з шкільних років, тому що ті, які марять бути журналістами, я гадаю вини просто хочуть бути знаменитими і більшість з них просто хоче вести телепрограми, спілкуватись з видатними людьми, їздити по іншим країнам.

Справжнім журналістом стає той, хто навіть не думав про цю професію, той хто готовий бути скрізь, не зважаючи на те концерт це, чи поїздка до тієї самої одинокої старенької бабусі. Ця людина просто віддає всю себе, для цієї професії, це навіть не професія. Журналістика-це покликання.

Ось наприклад я в шкільні роки навіть не замислювалась над такою професією, як журналістика. Я марила поліцією, але трохи не склалось. В той час я була в розпачі, і подала заяви в різні ВУЗи на професію юриста, яка тісно пов’язана з поліцією. І лише в один ВУЗ я подала на журналістику, я побачила її випадково і тоді я зацікавилась цим, але я відправила заяву на цей фах на свій страх та ризик та навіть не думала, що пройду. Не знаю чи страшно мені тоді було, чи я просто не бачила себе в іншій професії, окрім поліції. Але коли мені прийшла перша відповідь, і ця відповідь була саме з спеціальності «журналістика» я напевно було на сьомому небі від щастя. І я вже точно знала, що нікуди більше не хочу, а хочу саме сюди.

Коли почався навчальний рік, знайомство, пари, екскурсії, в мене запалали очі. Я з впевненість сказала «це моє», мені дійсно було цікаво це все вивчати, спілкуватись з різними людьми і мені не важливо було з якими саме. Будучи на практиці, я була на різних заходах та писали різні новини і мені подобались абсолютно всі. Мене захоплював весь цей процес, спілкування з людиною, здобування матеріалу для подальшої статі, потім все це писати, передавати цю інформацію людям так щоб їм було цікаво та зрозуміло .

Я не вважаю себе талановитим журналістом, адже я ще навчаюсь, і можливо багато чого ще не знаю. Але я вважаю, що це саме той випадок, коли тебе ніби посилають в цю професію і ти віддаєшся їй. Віддаєшся людям, хочеш бути для них корисною і щоб вони тобі довіряли. Можливо це саме те аматорство, коли ти присвячуєш себе іншим и працюєш для народу.

Тож підводячи підсумки, я з впевненість можу сказати що журналістика-це талант!