Іван Боберський (1873-1947) був українським політиком, державним і громадським діячем, лідером українського національно-визвольного руху. Він народився у Львові, де отримав освіту та став одним з провідних діячів українського культурного та політичного життя.

У 1918 році Боберський очолив Українську Народну Республіку (УНР) в еміграції, де активно працював над відродженням української державності та просував ідею незалежної України. У 1920 році він увійшов до складу Генерального Секретаріату УНР в Києві, а пізніше очолив уряд УНР у екзилі.

Після другої світової війни Боберський був засуджений радянським режимом та засланий до Сибіру, де й помер у 1947 році.

Іван Боберський був відомий своєю чесністю, принциповістю та високою моральністю. Він присвятив своє життя боротьбі за українську незалежність та визволення народу від поневолення. Вважається одним з провідних діячів української державності та національно-визвольного руху XX століття.