КЗ «ЗІНЬКІВСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА»

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗІНЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**Спортивна слава Зіньківщини**

**Краєзнавча розвідка**

*Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя.*

Гіппократ

Спорт! Ти – вірний, незмінний супутник життя. Ти робиш нас сильними, спритними, ставними. Ти сприяєш вдосконаленню людини – найпрекраснішого творіння природи. Ти збираєш молодь – наше майбутнє, нашу надію – під свої мирні прапори.

Важко переоцінити роль спорту в житті людини. Прагнеш бути в гармонії з навколишнім світом, прагнеш бути здоровим – займайся спортом.

Витоки спорту й фізичної культури сягають глибини віків. Відколи виникла цивілізація людина почала займатися фізичними вправами й розвитком власного тіла не лише виходячи з суворих потреб, які ставили до неї життя. Витрачати власний фізичний ресурс для полювання та сільського господарства було необхідністю, але рано прийшло й розуміння зв’язку вправ та здоров’я. Давні греки впровадили ідею Олімпійських ігор, традиція яких була відроджена у новітній час. У Стародавній Греції на час проведення Олімпійських ігор навіть припинялися всі війни.

Спорт в Україні теж мав свою окрему, повну звершень і перемог, історію. Європейські види спорту – регбі, футбол, боротьба, фехтування і гімнастика – поширюються у нас наприкінці XIX – на початку XX ст. Створюються команди та різноманітні спортивні клуби спортсменів-аматорів, організовуються змагання. Вони розвиваються поряд із національними видами спорту, такими як козацький двобій, бойовий гопак, спас.

Вагомий внесок у розвиток українського спорту зробило Товариство «Сокіл» – українське патріотичне тіловиховне та руханкове товариство.

На всю Європу уславився український борець греко-римського стилю Іван Піддубний (1871-1949), який за 40 років виступів не програв жодного чемпіонату і пішов з килима непереможений.

Рідну Полтавщину у віках прославив Олексій Бутовський – член першого складу і один із засновників Міжнародного олімпійського комітету й сучасного Олімпійського руху, викладач Полтавського кадетського корпусу, а також спортивний функціонер. Після Ігор видав книгу «Афіни весною 1896 року». Загалом брав участь в шести Олімпійських конгресах.

Першою віднайденою згадкою про спортивне життя на Зіньківщині було повідомлення від 6 квітня 1944 року про проведення 15-кілометрового піонерсько-учнівського військового маршу від Зінькова до Лютенських Будищ. У 1946 році на міському стадіоні імені Кірова відбувся футбольний матч, а в Опішні – легкоатлетичний крос імені Героя Радянського Союзу Олександра Шевченка. До 30-річчя радянської армії в лютому 1948 року Зіньківський райвійськкомат, РК ЛКСМУ і райрада ТСОАВІАХІМу провели змагання серед близько 700 учасників з метання гранати, пішого переходу на 10 і 20 км, стрільби… 26 жовтня 1950 року на Зіньківщині було створено ДССТ «Колгоспник».

В інформаційних джерелах як особливо урочиста описана присвячена 50-річчю радянської влади районна спартакіада, яка відбулася у вересні 1967 року.

Станом на 1968 рік до різних видів спорту було залучено 27 тисяч чоловік, обладнано 162 волейбольні майданчики, 146 – баскетбольних, 38 – футбольних. Проводили змагання з волейболу, баскетболу, велоспорту, у яких брало участь понад 14 тисяч чоловік.

Піком слави спортивної Зіньківщини став 1975 рік: 40 спортсменів першого розряду, 2940 масових заходів, 4200 значкістів ГПО. За підсумками роботи районний комітет із фізичної культури та спорту здобув перше місце в області й був нагороджений перехідним Червоним прапором та Грамотою облпрофради й обласного комітету з фізичної культури та спорту при облвиконкомі.

Незабутнім для всіх спортсменів став рік Олімпіади-80. Естафету вогню доручили нести кращим спортсменам Зіньківщини. Цієї честі удостоїлись Григорій Грушко, Олександр Ромась, Григорій Попенко, Віктор Пономаренко, Анатолій Рула.

Районна газета «Голос Зіньківщини», телерадіокомпанія «Лтава», газети «Вечірня Полтава», «Ранковий експрес», «Факти», «Сегодия», «Україна молода», «Голос України», телеканал «1+1» - ось неповний перелік засобів масової інформації, які розповідали про рекорд зіньківського школяра Володі Леонова. У 2003 році 16-річний учень побив не тільки шкільний, а й рекорд Книги рекордів Гіннеса, виконавши за 3 години 20 хвилин 1013 разів підйом з переворотом, не відриваючись від поперечини.

Багато зробив для розвитку спорту в Зіньківському районі перший директор Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (1969-2014) Віталій Літвішко. Завдяки старанням, наполегливості директора школа має одну з кращих матеріальних баз в Україні, у ній працює згуртований колектив тренерів, в основному її випускників. У 1995 році Віталій Літвішко отримав грамоту, підписану президентом Міжнародного олімпійського комітету Хуаном Антоніо Самаранчем.

Збірні команди школярів Зінькова впевнено закріпились серед провідних гандбольних колективів України, вихованців школи постійно запрошують до училищ фізичної культури, команд майстрів. Про високий рівень підготовки спортсменів у Зіньківській спортшколі свідчать імена її вихованців, які неодноразово завойовували почесні трофеї на світових першостях із різних видів спорту. Наприклад, Василь Кащенко грає за один з провідних клубів Туреччини, майстер спорту з гандболу, гравець національної збірної України Олександр Косяк – Ізраїлю, Олександр Карась та Олександр Блажко – Білорусі. Наприклад, легкоатлет Віктор Кущ та гандболістка Олена Путря свого часу стали чемпіонами Радянського Союзу, майстер спорту Тамара Лоза здобула титул чемпіонки Європи серед юніорів у складі збірної команди України з гандболу, Олександр Косяк у складі молодіжної збірної України став срібним призером чемпіонату світу з гандболу серед юніорів.

У 2014 році на базі Зіньківської спортшколи було проведено міжнародний гандбольний турнір серед дівчат.

Вільна боротьба – вид спорту, якому зіньківчани традиційно приділяють особливу увагу. Нині маємо сім майстрів спорту з вільної боротьби: Олександр Полюлях, Станіслав Івко, Олександр Соляник, Олександр Храпач, Тарас Чуть, Сергій Гавриш та Павло Визір. Значних результатів добився у цій царині житель Бобрівника Тарас Чуть. У 2012 році він побував на міжнародних змаганнях у Монголії. Перебуваючи на заробітках в Данії, він у вільний час їздив на тренування за 30 км і, зрештою, наполегливе тренування завершилося успіхом. У 2017 році в одному з кращих спорткомплексів Копенгагена відбувся чемпіонат країни з вільної боротьби серед дорослих, в якому взяв участь і майстер спорту Тарас Чуть. Виступаючи у вазі до 74 кг, він виграв 5 поєдинків і посів перше місце. В нагороду отримав медаль, грамоту та футболку.

З 25 червня по 1 липня 2015 року в Молдові (м. Комрат) відбулися навчально-тренувальні збори та міжнародні змагання з вільної боротьби серед юнаків. Два зіньківчанина – Павло Визір та Сергій Марченко посіли треті місця, отримавши по 3-4 перемоги. Вони одержали в нагороду Грамоти, медалі та футболки з рук легендарного олімпійського чемпіона з вільної боротьби Джона Петерсона.

Вільною боротьбою зіньківчани Павло Визір почав займатися з першого класу. Його батько Валерій – кандидат в майстри спорту, срібний призер ЦР ФСТ «Колос», рідний дядько Віктор Визір та сестра Тетяна – теж кандидати в майстри спорту, сестра ще й неодноразова чемпіонка і призер області з вільної боротьби. Після сьомого класу Павло поступив до Харківського вищого училища фізичної культури і спорту. До цього був п’ятиразовим призером України протягом 2012-2016 років, з них – двічі срібним, тричі – бронзовим, неодноразовий чемпіон і призер міжнародних турнірів у Молдові, Генічеську, Харкові, Словенії та ін.

Не відстають від борців і зіньківські легкоатлети. Наталія Слободянюк-Батрак – майстер спорту з легкої атлетики, член збірної України з легкої атлетики, бронзовий призер чемпіонату Європи з легкоатлетичного кросу в командному заліку серед жіночих команд, учасниця чемпіонату світу з легкоатлетичного кросу серед студентів.

Норматив майстра спорту з легкої атлетики уродженець Шенгаріївки Микола Кулик підкорив у 2006 році на чемпіонаті України серед спортсменів з вадами слуху. До дефлімпійської збірної України Миколу було включено в 2008 році. У Туреччині він здобув «срібло» з бігу на 400 м з бар’єрами та «бронзу» з бігу на 110 м з бар’єрами. Звання майстра спорту міжнародного класу було присвоєно нашому землякові за друге місце на першості Європи, яка проходила в 2011 році в Туреччині.

Світлана Скрипник – майстер спорту міжнародного класу з панкратіону, розпочинала свій шлях до успіху з гандболу. Чемпіонка Європи та світу (Туреччина, 2015). Чемпіонка України. Срібний призер чемпіонату світу (Мінськ, 2016). Ще один майстер спорту з панкратіону, призер чемпіонату світу (3 місце, Мінськ) – Сергій Гармаш.

Говорячи про майстрів спорту, необхідно згадати й про опішнянина Леоніда Воронянського. Він – майстер спорту з важкої атлетики, срібний призер чемпіонату світу – гирьового спорту (поштовх, 2008, Італія), член збірної команди України, чемпіон України.

У плаванні значних успіхів досяг зіньківчани Юрій Божинський. У 2013 році він здобув бронзову медаль у чемпіонаті світу в Монреалі (Канада). Після того, як отримав тяжку травму хребта, могло б статися так, що він навіть рухатися не зміг би, але, на щастя, підтримка рідних, небайдужість знайомих і незнайомих людей, професійна майстерність лікарів, а найбільше – величезна сила волі самого Юрія та віра у те, що все можливо здійснити, якщо дуже захотіти, – зробили майже чудо. Юрій Божинський – самодостатня людина, майстер спорту України з плавання, призер та переможець чемпіонатів України, член національної параолімпійської збірної України.

\* \* \*

Вище було наведено тільки найбільш значущі миттєвості слави зі сторінок історії нашого спорту. Футбол, баскетбол, волейбол, лижний спорт, хокей, настільний теніс, велоспорт, автомотоспорт, стрільба, шахи, шашки… У всіх цих видах спорту зіньківчани теж здобували перемоги. Саме перелічення персоналій аматорів і професіоналів зазначених видів спорту займе чимало місця.

Сподіваємося, цей невеличкий екскурс в історію та сучасність зіньківського спорту зацікавить вас читачі, спонукатиме самим активніше займатись фізичною активністю. Адже спорт – це життя!

Список використаної літератури:

1. Бронза з Канади // Голос Зіньківщини. – 2013. – 10 вересня. – С. 3.
2. Бутовський Олексій Дмитрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Бутовський\_Олексій\_Дмитрович](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (дата звернення: 08.04.2021). – Назва з екрана.
3. Думка, Л. Із Зінькова – до світових п’єдесталів / Л. Думка // Голос Зіньківщини. – 2006. – 15 червня. – С. 3.
4. Іванович, Б. Грамота від президента МОК вручена директору дитячо-юнацької спортивної школи В. П. Літвішку / Б. Іванович // Голос Зіньківщини. – 1995. – 18 березня.
5. Літвішко, Л. Спортивний калейдоскоп Зіньківщини [Текст] / Леся Літвішко, Олена Літвішко. – Полтава: Видавництво ФОП Торяник В. В., 2017. – 400 с.
6. На міжнародному турнірі // Голос Зіньківщини. – 2014. – 21 лютого. – С. 2.
7. Спорт в Україні [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Спорт\_в\_Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96) (дата звернення: 08.04.2021). – Назва з екрана.
8. Тарасове золото // Голос Зіньківщини. – 2017. – 30 травня. – С. 2.
9. Чумак, І. Майстер спорту з Шенгаріївки / І. Чумак // Голос Зіньківщини. – 2018. – 16 лютого. – С. 3.
10. Чумак, І. На змаганнях в Монголії / І. Чумак // Голос Зіньківщини. – 2012. – 10 лютого. – С. 2.
11. Чумак, І. На міжнародних змаганнях в Молдові / І. Чумак // Голос Зіньківщини. – 2015. – 21 липня. – С. 1.
12. Чумак, І. Сьомий майстер спорту України / І. Чумак // Голос Зіньківщини. – 2016. – 9 грудня. – С. 2.
13. Шулик, Н. Як тисяча та «чортова дюжина» хлопця популярним зробили / Н. Шулик // Голос Зіньківщини. – 2003. – 16 квітня. – С. 4.

Бібліограф М. М. Гриценко

Квітень 2021 року