**Лекція 7.**

**Тема:** **ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ В УКРАЇНІ**

**План**

1. Історія розвитку Олімпійського спорту в Україні до 1992 р.

2. Історія НОК України.

3. Сучасний стан олімпійського спорту в Україні.

4. Спортсмени України в Іграх Олімпіад (після 1952 р.).

5. Спортсмени України на зимових Олімпійських іграх (після 1956 р.).

1. Спортсмени України на Юнацьких Олімпійських Іграх.
2. Спортсмени України у Паралімпійських Іграх.

***Ключові слова:*** *Україна, Олімпійські ігри, спортсмени, спорт.*

**Література**

1. *Візітей Н.Н*. Олімпізм П'єра де Кубертена й історичні перспективи реалізації його ідей /Н.Н. Візітей, В.А. Монолаки // Наука в олімпійському спорті. *−* 2013. *−* № 3. *−* С. 5-15.
2. *Бріскін Ю.* Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі :[монографія] / Юрій Бріскін. – Львів : Край, 2006. – 346 с.

ISBN 966-547-206-2.

1. *Бріскін Ю.* Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. / Юрій Бріскін. – Львів : Ахілл, 2003. – 128 с. – ISBN 966-7617-51-3.
2. *Бубка С. Н.* Олімпійське сузір’я України: атлети / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. − К. : Олимпийская л−ра, 2010. − 166 с.
3. *Булатова М.М.* Культурне надбання Стародавньої Греції й Олімпійські ігри /М.М. Булатова, С.Н. Бубка. *−* К.: Олімпійська л−ра, 2012. *−* 408 с.
4. *Бурк В*. Спорт у Китаї: історія розвитку й сучасний стан / В. Бурк // Наука в олімпійському спорті. – 2014. – № 1. – С. 54-59. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2014_1_11>
5. *Козлова Н.А.* Розвиток основ централізованої підготовки спортсменів в олімпійському спорті / Козлова Н. А. // Фізичне виховання студентів. – № 1. – 2012. – С. 47-49.
6. *Олімпійська хартія* / Міжнародний олімпійський комітет. − К.: Олімп, л−ра, 1999. − 96 с.
7. *Павлюк Є.О., Свіргунець Є.М.* Олімпійський і професійний спорт: навчальний посібник / Є.О. Павлюк, Є.М. Свіргунець. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 254 с.
8. *Платонов В.М.* Олімпійська підготовка національної команды США: перемоги, поразки, проблеми [Електронний ресурс] /В.М. Платонов, С. Масри // Наука в олімп. спорті. – 2004. – № 2. – С. 30-35.
9. *Платонов В.М.* Олімпійський спорт: в 2 т. /В.М. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка [и др.]; під заг. ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімп. л-ра, 2009. – Т. 1. – 736 с. – ISBN 978-966-8708-15-2.
10. *Платонов В.М.* Олімпійський спорт: в 2 т. /В.М. Платонов, М.М. Булатова, С.Н. Бубка [и др.]; під заг. ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімп. л-ра, 2009. – Т. 2. – 696 с. ISBN 978-966-8708-17-6.
11. *Платонов В.М.* Професіоналізація олімпійського спорту /В.М. Платонов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 1. – С. 3–9.
12. *Платонов В.М.* Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімпійська література, 2005. – 464с.

ISBN 966-7133-71-0.

1. *Приступа Е. Н.* Решение проблем современной молодежи средствами олимпийского образования / Приступа Е. Н., Брискин Ю. А., Питын М. П. // Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: materialele Congresului Şt. Intern. – Chişinău, 2011. – Vol. 1. – P. 148–151.
2. *Шинкарук О.* Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах /О. Шинкарук //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. № 1(17) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – C. 126–130.
3. *Ярчук И*. Ліга починається з драфту //Мій спорт. - 2004. №10. - С. 89-90.

***Електронні ресурси***

1. НОК України. Режим доступу до ресурсу: <http://noc-ukr.org/>
2. Новини НОК України. Режим доступу до ресурсу: <http://noc-ukr.org/news/>
3. **Історія розвитку Олімпійського спорту в Україні до 1992 р**.

 До **1992 року**, коли **МОК був визнаний НОК України** як самостійної незалежної держави, Олімпійський спорт України був складовою частиною Олімпійського руху Росії (до 1917 р.), а в подальшому – колишнього СРСР. На жаль, українських спортсменів не було серед учасників Олімпійських змагань на Іграх I Олімпіади 1896 р. в Афінах. Не виступали спортсмени Росії й на Іграх 1900 р. у Парижі та 1904 р. у Сент-Луїсі. На Ігри V Олімпіади 1912 р. в Стокгольмі пройшли відбір до збірної команди Росії лише такі українські спортсмени, як П. Заковорот та З. Купченко. Втішало те, що у команді Австрії стартував В. Понурський зі Львова, який був третім у попередніх забігах на 200 та 400 м. Відповідно до рішення Російського Олімпійського Комітету право на проведення Першої російської Олімпіади 1913 р. було надане Києву. Цього ж року був утворений Київський Олімпійський Комітет під керівництвом О.К. Анохіна. У ці роки в Україні нараховувалось біля 200 різних спортивних колективів, в яких займалося спортом близько 8 тисяч осіб. Так, окрім кількох уже існуючих на той час спортивних товариств «Сокіл», «Орел», автомобілістів, туристів, повітроплавання, яхт-клубів, було створено гурток «Спорт», тенісний клуб, клуб любителів спорту, гімнастичне товариство «Російський богатир», київське спортивне товариство та ін. На організацію Олімпіади було виділено 10 тис. рублів. Було реконструйовано велотрек та побудовано стадіон. У змаганнях з 14 видів спорту виявили бажання взяти участь близько 600 спортсменів з 22 міст, зокрема українських - Києва, Харкова, Одеси, Чернігова, Кам´янця-Подільського, Луцька та ін. Найбільш представницькими були змагання з легкої атлетики, що зібрали 174 учасники, а найчисельнішу делегацію вивели на старт кияни. Після Жовтневої революції 1917 року спортивне життя в Україні активізувалося ще більше. Почали будуватись спортивні споруди, створюватися нові спортивні організації, зросла кількість людей, що займалися спортом. 1923 році в Харкові на стадіоні «Спартак» та на Дніпрі у Києві (водні види спорту) пройшла І Всеукраїнська Спартакіада, в якій взяло участь близько 300 спортсменів з 8 губерній. Обов’язковим для всіх учасників було багатоборство – шестиборство для чоловіків і триборство для жінок. Не всі лідери молодої української «королеви спорту» вийшли на старт в Харкові. Найкращі з них у ці дні виступали у Москів (I Всесоюзне фізкультурне свято). Обов’язкові нововведення торкнулися також і футболістів. Перед усіма без винятку іграми тепер мали відбуватись змагання з обведення м’яча на 110-метровій лінії. Точності удару. Бігу на 60 м та в естафетному бігу 11х1000 м, що з часом замінила естафета 11х100м. Під час розіграшів призів це «навантаження» іноді відігравало вирішальне значення. 1923 р. в Харкові було створено Вищу Раду фізичної культури України, яка об’єднала усі спортивні товариства. Новому керівному органу було надано функції Олімпійського Комітету України, що на той час припинив свою діяльність. Тридцяті роки стали періодом бурхливого розвитку українського спорту. У 1930 році було відкрито у Харкові Державний інститут фізичної культури України (ДІФКУ). П'ять технікумів фізичної культури працювали в Києві, Дніпропетровську, Одесі, Луганську й Артемівську. У 1931 році в Харкові було відкрито науково-дослідний інститут фізичної культури, а в 1935 р. при ДІФКУ була утворена вища школа тренерів. Виступаючи в змаганнях у складі збірних команд СРСР, спортсмени України посідали за своїм представництвом й майстерністю почесне друге місце серед всіх республік. Так, наприклад, в 1938 році в РСФСР серед гімнастів – чоловіків було 21 майстер спорту, а серед жінок – 17. Більшу третину з них було підготовлено в Україні, відповідно – 8 та 6. В 1940 році в Україні налічувалось більше 2000 гімнастичних містечок. Щойно звільнена Україна, вже в 1945 році приймає гостей – в Києві проводиться першість СРСР з легкої атлетики. Надалі спортсмени України приймають участь в усіх значних змаганнях.

В Україні виросла велика група спортсменів вищої кваліфікації. Наприклад, у 1935 році В. Титов встановив два світових рекорди з кульової стрільби. Важкоатлет Г. Попов, застосовуючи науково обґрунтовану систему підготовки, протягом трьох років (1938-1940 рр.) встановив 126 рекордів СРСР, 79 з яких перевищували світові. Інтенсивно розвивалась база для занять спортом. У 1940 році в Україні було вже 610 стадіонів і комплексних спортивних майданчиків, більше 2,5 тисяч футбольних полів, біля 1,5 тисячі спортивних залів, біля 15 тисяч ігрових майданчиків. Принципово новий етап розвитку спорту вищих досягнень розпочався в Україні після визнання МОК Олімпійського Комітету СРСР і прийняття рішення про участь у Іграх ХV Олімпіади 1952 р. у Хельсінки. Спортивні організації, тренери і спортсмени України включилися в Олімпійську підготовку. Не дивлячись на відсутність досвіду участі в міжнародних змаганнях, спортсмени України чудово виступили на Іграх ХV Олімпіади (10 золотих, 9 срібних і 1 бронзова медаль). Належно виглядали спортсмени України і на Іграх Олімпіади у 50-60- і роки. Кожна четверта золота медаль була українською. В цей період в Україні була вихована плеяда видатних спортсменів сучасного Олімпійського руху: гімнасти В. Чукарін, Л. Латиніна, Б. Шахлін, М. Гороховська; легкоатлети В. Голубничий, В. Крепкіна, важкоатлет Л. Жаботинський, плавчиха Г. Прозуменщикова, веслувальник А. Шапаренко. Такі результати були відображенням добре відпрацьованої системи підготовки в Україні спортсменів вищої кваліфікації.

Після поразки на Іграх ХІХ Олімпіади в Мехіко (1968) в Україні була значно модифікована система організації підготовки спортсменів, інтенсифікувались будівництво сучасних спортивних споруд, збільшилось фінансування Олімпійського спорту, почали створюватися сучасні центри Олімпійської підготовки. Велика увага зверталась на підготовку спортивного резерву, централізацію підготовки збірних команд, суттєво була вдосконалена методика підготовки, значно зросли тренувальні й змагальні навантаження. З'явилося нове покоління видатних спортсменів в Україні, про що свідчать виступи українських спортсменів на Іграх в Сеулі (1988). Команда Радянського Союзу здобула 55 золотих, 31 срібну та 46 бронзових медалей, майже половину з виборених нагород отримали представники України: золотих – 21, срібних – 17, бронзових – 25.

24 серпня 1991 року Україну було проголошено самостійною суверенною державою, а в грудні цього ж року Всенародний референдум затвердив цей акт.

24 грудня 1993 року, на фоні певних кризових явищ в галузі фізичного виховання, Верховна Рада приймає Закон України «Про фізичну культуру і спорт», в якому обумовлено, що держава бере на себе політику в цій галузі.

22 червня 1994 року Указом Президента України затверджується «Державна Програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні» в якій намічені основні напрямки подальшого розвитку галузі і розроблені заходи щодо їх реалізації. Основне навантаження, щодо виконання цих заходів було покладено на існуючий в той час Державний комітет по фізичній культурі і спорту. До виконання Програми були залучені також, без винятку, всі міністерства, комітети і відомства.

**2. Історія НОК України**

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла рішення створити Національний Олімпійський Комітет України і ця дата є офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був остаточно визнаний Міжнародним Олімпійським Комітетом. НОК України діє у відповідності до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і свого Статуту.

З 1991-1998 – президент Валерій Борзов -дворазовий Олімпійський Чемпіон.

З 1998-2002 – президент Іван Федоренко.

З 2002-2005 – Віктор Янукович.

З 2005-2022 - Сергій Бубка – чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен, Олімпійський чемпіон, Заслужений майстер спорту.

З 2022- Вадим Гутцайт, учасник трьох Олімпіад (1992, 1996, 2000 років), Олімпійський Чемпіон 1992 р у командному заліку, фехтування на шаблях.

Основні завдання НОК України – забезпечення участі в Олімпійських іграх, розширення міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту і здорового способу життя, фізичне і духовне збагачення людей.

З цією метою НОК України співпрацює з державними, громадськими та іншими організаціями. На засадах незалежності та доброї волі Національний Олімпійський Комітет України об'єднує 40 федерацій з Олімпійських видів спорту. НОК також має свої відділення в усіх областях України.

За роки Незалежності вітчизняними атлетами на Олімпійських іграх завойовано:

* Ліллехаммер - 1994 – 1 золоту та 1 бронзову нагороди;
* Атланта - 1996 – 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових нагород;
* Нагано – 1998 – 1срібну нагороду;
* Сідней - 2000 – 3 золоті, 10 срібних та 10 бронзових нагород;
* Солт-Лейк-Сіті – 2002 - нагород не здобуто;
* Афіни - 2004 – 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових нагород;
* Турин - 2006 – 2 бронзові нагороди;
* Пекін - 2008 - 7 золотих, 4 срібних та 11 бронзових нагород;
* Ванкувер - 2010 – нагород не здобуто;
* Лондон - 2012 - 5 золотих, 4 срібних та 10 бронзових нагород;
* Сочі - 2014 – 1 золота та 1 бронзова нагороди;
* Ріо-де-Жанейро - 2016 – 2 золоті, 5 срібні та 4 бронзові нагороди;
* Пхьончхан - 2018 – 1 золота.
* Токіо – 2021 (2020) – 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових нагород.
 З 2010 року Міжнародним Олімпійським Комітетом започатковані Юнацькі Олімпійські ігри. Юні Олімпійці вже мають такий вагомий доробок:
* Сінгапур - 2010 – 10 золотих, 9 срібних та 16 бронзових нагород;
* Інсбрук - 2012 – 3 срібні нагороди;
* Нанкін - 2014 - 9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових нагород;
* Ліллехаммер - 2016 – 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову нагороди;
* Буенос-Айрес - 2018 - 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових нагород;
* Лозанна-2020 - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзових нагород.

У 2015 році збірна України взяла участь у перших в історії Європейських іграх (Баку), де виборола 46 медалей (8-14-24). На ІІ Європейських іграх в Мінську (2019) українці завоювали 52 медалі, з яких 16 – найвищої проби. У загальнокомандному заліку «синьо-жовті» посіли третє місце серед 50 країн.

Традиційно, починаючи з 1993 року, юнаки і дівчата України беруть участь в зимових і літніх Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях (днях), де посідають високі місця серед європейських країн.

В 1995 році НОК України почав випускати свій офіційний журнал під назвою "Олімпійська арена", який виходить кожного місяця, а з 1997 року видає раз на два тижні бюлетень "Олімпійські новини від НОК України".

НОК України має широкі зв'язки з НОКами сусідніх країн та Олімпійськими організаціями. Представники НОК України є членами різних міжнародних організацій і об'єднань. Тісні зв'язки НОК України має з українськими спортивними осередками за кордоном. Комітети друзів НОК України були створені і працюють зараз у США, Канаді, Австралії.

1. **Сучасний стан Олімпійського спорту в Україні**

Після визнання МОКом НОК України у 1993 році Олімпійський рух в Україні став самостійним і відразу зустрівся з великою кількістю складних проблем:

 - докорінна перебудова суспільства;

 - тяжка економічна криза;

 - політична нестабільність;

- відсутність структур керування Олімпійським спортом;

- відсутність представництва в міжнародних структурах;

- відсутність кваліфікованих суддів з Олімпійських видів спорту;

- відсутність досвідчених тренерів збірних Олімпійських команд;

 - відсутність достатньої фінансової бази спорту вищих досягнень;

 - відсутність серйозної підтримки з боку держави.

Слід відзначити, що до 1992 року вся робота з підготовки збірних Олімпійських команд здійснювалася на 90% московськими фахівцями. Виключення складали окремі видатні тренери України, які мали великий досвід роботи в якості головних і старших тренерів збірних Олімпійських команд. Саме силами цих фахівців вже до кінця 1992 року була розроблена концепція підготовки спортсменів України до ХУІІ ЗОІ1994 р. в Лілліхаммері і до Ігор ХХУІ Олімпіади 1996 р. в Атланті. Основна увага була концентрована на наступних принципах:

* органічний взаємозв'язок усіх компонентів підготовки спортсменів до ОІ – організаційних, матеріально-технічних, науково-методичних та ін.;
* спрямованість всієї системи Олімпійського спорту на демонстрацію найвищого, максимально можливого для кожного спортсмена результату на ОІ;
* визначення елітної групи спортсменів вищої кваліфікації, здатних досягти результатів, необхідних для успішного виступу на ОІ і створення цій групі усіх необхідних умов, подібних закордонним конкурентам.

В концепції також були виділені приоритетні завдання у сфері загальної стратегічної підготовки, в її організації і матеріально-технічному забезпеченні, плануванні підготовки, системі відбору кандидатів в збірні команди і в стартовий склад коман, в науково-методичному, медико-біологічному та інформаційному забезпеченні підготовки спортсменів і команд, у підготовці кадрів і підвищення їх кваліфікації. Велику організаційну роботу в стислі строки здійснив НОК, який очолював дворазовий Олімпійський Чемпіон Валерій Борзов та федерації з Олімпійських видів спорту.

З 2З червня 2005 року НОК України очолював Олімпійський чемпіон, член МОК, Герой України Сергій Назарович Бубка. У складі виконкому є ще шість віцепрезидентів та 21 член НОК. Членами МОК в Україні є Олімпійські чемпіони Валерій Борзов (з 1994) та Сергій Бубка (з 1999). НОК України має угоди з відомими у світі компаніями, які підтримують Олімпійський рух.

**4. Спортсмени України в Іграх Олімпіад (після 1952 р.)**

**Ігри ХV Олімпіади, Хельсінки, 1952 р.** 25 представників України здобули 10 золотих, 9 срібних та 1 бронзову нагороду. Гімнаст зі Львова Віктор Чукарін став володарем золотої медалі абсолютного чемпіона та золотих медалей у вправах на коні, опорному стрибку і у командному заліку. У вправах на брусах і кільцях він завоював срібні медалі. Львів'янин Дмитро Леонкін отримав золоту медаль за командну першість і бронзову за вправи на кільцях. Харків'янка Марія Гороховська виграла золоту медаль абсолютної чемпіонки і чотири срібні медалі у всіх видах гімнастичного багатоборства. Киянка Ніна Бочарова посіла друге місце у багатоборстві і перше у вправах на колоді. На золоту сходинку Олімпійського п'єдесталу після концентраційних таборів Другої світової війни, піднявся борець класичного стилю – спортсмен із Запоріжжя – Яків Пункін. Таким чином майже весь здобуток Олімпійських медалей Україні принесли гімнасти.

**Ігри ХVІ Олімпіади, Мельбурн, 1956.** 34 спортсмени України (14 золотих, 4 срібних і 11 бронзових нагород). Ці Ігри відкрили світу одну з найталановитіших спортсменок сучасності – Ларису Латиніну. Латиніна виступала на ХVІ, ХVІІ і ХVІІІ Іграх Олімпіад. На перших двох вона стала олімпійською чемпіонкою у багатоборстві, на всіх трьох – чемпіонкою у вільних вправах, один раз – в опорному стрибку. Ця видатна спортсменка є володарем 18 Олімпійських медалей – рекорд для спортсменів сучасності. У Мельбурні першу золоту медаль у вправах на коні отримав київський гімнаст Борис Шахлін. Латиніна, Шахлін, Чукарін, а також киянин Юрій Тітов та донеччанка Поліна Астахова були нагороджені золотими медалями за командну першість. А Віктор Чукарін повторив свій успіх ХV Олімпіади і знову став абсолютним чемпіоном. Чемпіоном Ігор в Мельбурні був і харківський важкоатлет Ігор Рибак (вагова категорія до 67,5 кг). Киянин Віталій Романенко переміг у стрільбі по рухомій мішені "Олень, що біжить" (вважається «довічним» чемпіоном у цій вправі, оскільки вона була знята після Ігор 1956 р.). Володарем золотої медалі у командній першості змагань з сучасного п'ятиборства став киянин Іван Дерюгін. Таким чином знову левову частку всіх медалей для України здобули гімнасти.

 **Ігри ХVІІ Олімпіади, Рим, 1960** **р.** 36 спортсменів України (16 золотих, 11 срібних та 6 бронзових медалей). Найбільше нагород здобули олімпійці України у змаганнях зі спортивної гімнастики. Борис Шахлін: абсолютний чемпіон в особистій першості, золоті медалі за вправи на брусах, коні, опорному стрибку, срібні за командну першість і за вправи на кільцях, бронзова – за вправи на перекладині. Юрій Титов: срібна медаль в команді, срібна – за вільні вправи і бронзова в особистій першості. Лариса Латиніна: золоті медалі – в команді, абсолютна особиста першість, вільні вправи, срібні – за вправи на брусах і колоді, бронзова – за опорний стрибок. Поліна Астахова: золото – командна першість, вправи на брусах, срібло – за вільні вправи і бронза за особисту першість у багатоборстві. Маргарита Ніколаєва: золоті медалі за командну першість і за опорний стрибок. Ігри ХVІІ Олімпіади ознаменувались появою чемпіонів серед легкоатлетів України. Чемпіоном став Володимир Голубничий – ходьба на 20 км. Золоті медалі в легкій атлетиці також завоювали Людмила Лисенко (біг на 800 м), Вера Крепкіна (стрибки у довжину), Віктор Цибуленко (метання спису). Золоту медаль серед богатирів важкої ваги здобув киянин Іван Богдан (класична боротьба).

**Ігри ХVІІІ Олімпіади, Токіо, 1964 р.** 34 спортсмени України – 13 золотих, 12 срібних, 7 бронзових медалей. Золоті медалі завоювали ветерани спортивної гімнастики – Лариса Латиніна.

 **Ігри ХХІІ Олімпіади, Моква, 1980 р.** 92 спортсмени України отримали 41 золоту, 19 срібних та 18 бронзових медалей. Золотими медалістами зокрема були плавці Сергій Фесенко (Київ) – плавання, 200м батерфляй та Олександр Сидоренко (Маріуполь) – комплексне плавання на 400м. Надія Ткаченко (Донецьк) стала переможцем змагань у легкоатлетичному п'ятиборстві, встановивши при цьому світовий рекорд. Ще одне легкоатлетичне золото принесла в скарбницю Надія Олізаренко у бігу на 800 м і також зі світовим рекордом. Зі світовим рекордом та золотою медаллю відповідно закінчив змагання у метанні молоту Юрій Сєдих. Відзначився золотом і український штовхальник ядра з Кременчуга - Володимир Киселев. Нагороду найвищого ґатунку в естафеті 4х400м здобули Тетяна Пророченко (Запоріжжя) і Ніна Зюськова (Донецьк) в жіночій команді та Віктор Бураков – у чоловічій. Ще одне олімпійське золото здобув Олександр Колчинський у грекоримській боротьбі (класична - вага понад 100 кг). Брати Анатолій та Сергій Бєлоглазов (Київ) стали чемпіонами Ігор в Москві з вільної боротьби (у вагових категоріях, відповідно, до 52 кг та до 57 кг). Ілля Мате (Донецьк) також поповнив українську олімпійську скарбницю золотом, яке здобув у змаганнях з вільної боротьби (вага до 100 кг). Султан Рахманов (Дніпропетровськ) – переможець змагань з важкої атлетики у ваговій категорії понад 110 кг. У веслуванні на каное (500м) кращим виявився херсонець Сергій Пострехін. На дистанції 1000м він здобув ще срібло. Дві золоті медалі на Іграх в Москві здобув Сергій Чухрай (Нова Каховка) – веслування на байдарці-двійці на дистанціях 500 і 1000 м Київський спортсмен Валентин Манкін відзначився золотом у вітрильному спорті, клас яхт ''Зірковий", разом з ним і шкотовий Олександр Музиченко Не залишилося без золота і українське фехтування на рапірах. Так, у цій дисципліні перемогу здобув Володимир Смірнов (Київ). Вдруге поспіль золотом відзначились наші гандболістки – Людмила Порадник, Ольга Зубарєва, Лариса Карлова, Тетяна Кочергіна, Наталя Лук'яненко, Любов Одинокова, Ірина Пальчикова, Зінаїда Турчина, Наталя Тимошкіна, Валентина Лутаєва. Волейболісти-чоловіки – Федір Лащонов, Валерій Кривов (Луганськ), Юрій Панченко (Київ) також привезли додому золоті олімпійські медалі. Не залишилась без золота і наша спортивна гімнастика. Стела Захарова (Київ) та Богдан Макуц (Львів) у командній першості піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу. У командній першості в кінному спорті з подолання перешкод та виїздки перемогу українській команді принесли відповідно Віктор Погановський (Миколаїв) та Віра Місевич (Київ). У змаганнях з сучасного п’ятиборства в командній першості золото українцям привіз Павло Ледньов. Нагороду найвищого ґатунку Україна отримала і у змаганнях з водного поло, яку приніс їй Олексій Баркалов (Київ) У гонці переслідуванні на 4 км золото здобув Валерій Мовчан (Херсон).

**Ігри XXIII Олімпіади,** [**Лос-Анжелес**](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81)**,**  **1984** **рік.** [Радянський Союз](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7) та інші країни соціалістичного табору, крім [Соціалістичної Республіки Румунія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F), бойкотували Олімпіаду в Лос-Анжелесі, тому українські спортсмени на ній не виступали. Офіційною причиною бойкоту була турбота про безпеку спортсменів, а неофіційною, помста за те, що американці бойкотували [московську Олімпіаду](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1980).

**Ігри ХХІV Олімпіади, Сеул, 1988 рік.**

Українські спортсмени виступали в складі збірної [СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0). Олімпійськими чемпіонами стали: [Авдєєнко Генадій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9) — легка атлетика (стрибки у висоту); [Бєлоглазов Сергій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2) — вільна боротьба (57кг); [Бєлостєнний Олександр](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) — баскетбол; [Бризгіна Ольга](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0) — легка атлетика (біг на 400 м, естафета 4х400 м); [Бризгін Віктор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BD) — легка атлетика (біг, естафета 4х100 м); [Бубка Сергій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9) — легка атлетика ([стрибки з жердиною](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%B7_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E)); [Волков Олександр](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) — баскетбол; [Гоборов Валерій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2) — баскетбол; [Джигалова Людмила](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0) — легка атлетика (біг естафета 4х400 м); [Кириченко Олександр](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) — велоспорт (трек, гіт 1000 м); [Монаков Дмитро](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2) — стрільба стендова (траншейний стенд); [Пінігіна Марія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0) — легка атлетика (біг, естафета 4х400 м); [Самоленко (Доровських) Тетяна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0) — легка атлетика (біг 3000 м); [Стражева Ольга](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0) — спортивна гімнастика (командний залік); [Шкурнова Ольга](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0) — волейбол; [Олександр Тучкін](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) — гандбол.

Володарями золотих медалей олімпіади стали українські футболісти в складі збірної СРСР: [Олексій Чередник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [Олексій Михайличенко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE), [Ігор Добровольський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9),  [Володимир Лютий](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9), [Володимир Татарчук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA),  [Євген Яровенко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE), [Вадим Тищенко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE). Головним тренером команди був вихідець з Української РСР [Анатолій Бишовець](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C).

Бронзові нагороди завоювала жіноча збірної СРСР з гандболу (з 15 гравців жіночої збірної СРСР — 11 спортсменок було з Української РСР): Марина Базанова, Тетяна Горб, Лариса Карлова, Наталія Лапицька, Світлана Манькова, Олена Немешкало, Наталія Русначенко, Ольга Семенова, Євгенія Товстоган, Зинаїда Турчина.

**Ігри ХХУ Олімпіади, Барселона, 1992 рік.** На Олімпійських іграх у 1992 році Україна, попри на вже здобуту незалежність, виступала у складі Об’єднаної команди й під прапором Міжнародного олімпійського комітету. Але в Барселоні було вирішено на честь переможців індивідуальних змагань з Об'єднаної команди піднімати національний прапор і виконувати гімни країн, які вони представляють.

Так уперше в історії Олімпійських ігор гімн України пролунав після перемоги спортсмена з Луганщини **Олега Кучеренка**, який здобув «золото» у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 48 кг. Причому, в фіналі українець переміг дворазового олімпійського чемпіона Вінченцо Маєнца. Чемпіонами також стали Сергій Бебешко і Юрій Гаврилов – гандбол, Ольга Бризгіна і Людмила Джигалова – ест. біг 4х400 м, Вадим Гутцай – фехтування (шабля), Ігор Коробчинськиц, Григорій Місютін, Тетяна Лисенко і Тетяна Гуцу - сп. гімнастика (ком. залік, абсолютна пеошість), Олег Кучеренко – греко-римська боротьба (48 кг).

**Ігри ХХУІ Олімпіади, Атланта, 1996 рік.** Україна вперше виступала на Олімпійських та Паралімпійських іграх. З Олімпіади синьо-жовті повернулися з 9 золотими, 2 срібними та 12 бронзовими медалями. Але найбільший тріумф – це дві нагороди вищого ґатунку **Лілії Підкопаєвої**. Українська спортивна гімнастка стала абсолютною чемпіонкою, а також здобула нагороду вищого ґатунку у вільних вправах і посіла друге місце у вправах на колоді. Елемент Подкопаєвої – подвійне сальто вперед з поворотом на 180°, який судді оцінили в 9,887 бала, – досі ніхто не зміг виконати на Іграх, навіть чоловіки.

В Атланті в 1996 році Україна дебютувала на **Паралімпійських Іграх**. Тоді під українським прапором виступали 25 спортсменів, які виграли сім медалей (1 «золото», 4 «срібла» та 2 «бронзи») і посіли 44 місце в загальному рейтингу.

**Ігри ХХУІІ Олімпіади, Сідней, 2000 рік.** На Олімпіаді у Сіднеї Україна виборола 3 золоті медалі, 2 з яких дістала «рибка» **Яна Клочкова** – у коронних дисциплінах 200 та 400 метрів комплексним плаванням, а також «срібло» у 800 метрів вільним стилем.

**Ігри ХХУІІІ Олімпіади, Афіни, 2004 рік. Ірина Мерлені** стала першою у світі олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби у ваговій категорії до 48 років. Загалом у 2004 році Україна виборола 22 нагороди, з яких 8 золотих. Чемпіонами стали: Юрій Білоног – штовхання ядра, Валерій Гончаров -сп. гімнастика (бруса), Яна Клочкова – плавання (200 м, 400 м ком. пл), Олена Костевич – стенд. стрільба, Юрій Нікітін – батут, Наталья Скакун – важка атлетика, Ельбрус Тадеєв – вільна боротьба (66 кг).

Також на Іграх в Афінах жіноча **збірна України з гандболу**посіла третє місце та стала володаркою єдиної олімпійської нагороди за всі роки незалежності у ігрових видах спорту.

**Ігри ХХІХ Олімпіади, Пекін, 2008 рік**. Україна виборола 24 нагороди – 7 золотих, 4 срібних та 13 бронзових. Олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 57 кілограмів став **Василь Ломаченко.** Тоді українець у фіналі достроково переміг француза Джелькіра Кедафі в першому раунді. За результатами виступів у Пекіні-2008 Ломаченко нагородили кубком Вела Баркера, який дають кращому боксеру Ігор незалежно від вагової категорії. За чотири роки Василь привіз свою другу олімпійську нагороду найвищого ґатунку, але вже у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Чемпіонами також стали Ольга Харлан, Олена Хомрова, Галина Пундик і Ольга Жовнір – фехтування (командна шабля), Артур Айвазян і Олександр Петрив - кульова стрільба, Віктор Рубан – стрільба з луку, Наталія Добринська – лег. атлетика (7-борство), Інна Осипенко-Радомська – веслування на байдарках і каное.

 **Ігри XXX Олімпіади, Лондон, 2012.** Збірна команда України на цих Іграх була представлена 238 спортсменами у 21 виді спорту і виборола 20 олімпійських нагород (6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових). Золоті нагороди: Перше золото Україні принесла Яна Шемякіна, яка здобула перемогу у змаганнях з фехтування на шпагах (особиста першість). Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженковата та Яна Дементьєва здобули золото в академічному веслуванні (парні четвірки). Олексій Торохтій здобув золото у змаганнях з важкої атлетики (вагова категорія до 105 кг). Золотом українську олімпійську скарбницю поповнив Юрій Чебан, ступивши на найвищу сходинку п’єдесталу як переможець змагань з веслування на каное (каное-одиночка на 200м). **А** українські боксери взагалі вразили весь світ. З сімох спортсменів п’ятеро завоювали медалі: чемпіонами стали **Олександр Усик** (91 кг) та **Василь Ломаченко (60 кг), Денис Берінчик** (вагова категорія до 64 кг). став срібним призером, а **Олександр Гвоздик** (вагова категорія до 81 кг) **та Тарас Шелестюк** (вагова категорія до 69 кг) вибороли бронзові нагороди.

Срібні медалі: Інна Осипенко-Радомська – веслування на байдарках (одиночка) на дистанціях 500 і 200м. Олександр П’ятниця – легка атлетика (метання спису). Валерій Андрійцев – вільна боротьба (вагова категорія до 96 кг).

Бронзові медалі: Олена Костевич – стрільба кульова (пістолет, 25 м). Ольга Харлан – фехтування на шаблях (особиста першість). Ольга Саладуха – легка атлетика (потрійний стрибок). Ігор Радівілов – спортивна гімнастика (опорний стрибок). Олеся Повх, Христина Стуй, Марія Рємєнь та Єлизавета Бризгіна – легка атлетика (естафета 4х100м).

**Ігри ХХХІ Олімпіади, Рір де Жанейро, 2016.** Збірна України буда представлена у 20 видах спорту. Країну представляли 206 спортсменів, з них 87 чоловіків та 119 жінок, які виграли 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові нагороди.

Чемпіонами стали Олег Верняєв – сп. гімнастика (паралельні бруса, в особистому багатоборстві він виборов і срібну нагороду) і Юрій Чебан – веслування на байдарках і каное (200 м).

Срібні медалі отримали – Сергій Куліш – стрільба, Олена Вороніна, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Ольга Харлан – фехтування (командна шабля), Жан Беленюк – греко-римська боротьба (до 85 кг), Павло Тимощенко – сучасне п'ятиборство.

Бронзовими призерами стали – О. Харлан – фехтування (індивідуальна шабля), Богдан Бондаренко – стрибки в висоту, Тарас Мищук і Дмитро Янчук – веслування на байдарках і каное (100 м), Анна Рисатдинова – худ. гімнастика (індивідуальне багатоборство).

Якщо спостерігати співвідношення медалей різного ґатунку, які здобула Україна за часи своєї незалежності в Іграх Олімпіад у різних видах спорту, то воно виглядає наступним чином:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид спорту | золото | срібло | бронза | загалом |
| гімнастика | 6 | 3 | 7 | 16 |
| бокс | 4 | 3 | 7 | 14 |
| плавання | 4 | 2 | 1 | 7 |
| стрільба | 4 | 1 | 2 | 7 |
| боротьба | 3 | 5 | 6 | 14 |
| Важка атлетика | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Легка атлетика | 2 | 3 | 12 | 17 |
| Веслування на байд. і каное | 2 | 2 | 2 | 6 |
| фехтування | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Вітрильний спорт | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Стрільба з луку | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ак. веслування | 1 | 1 | 1 | 3 |
| велоспорт | 0 | 1 | 2 | 3 |
| дзюдо | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Стрибки в воду | 0 | 0 | 2 | 2 |
| гандбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сучасне 5-борст | 0 | 0 | 1 | 1 |
| всього | 33 | 27 | 55 | 115 |

**Ігри ХХХІІ Олімпіади. Токіо, 2020 р.**

Україна взяла участь у [літніх Олімпійських іграх 2020](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2020) року у [Токіо](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE), що відбувалися з 21 липня по 8 серпня 2021 року. Поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх було затверджено 7 липня 2021 року Виконавчим комітетом НОК України.

### Це сьомі за ліком літні Олімпійські ігри, в яких узяла участь українська збірна як самостійна команда. Першими такими змаганнями були [Олімпійські ігри 1996](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1996) року в Атланті.. У змаганнях взяли участь 157 українських олімпійців у 25 видах спорту, що представляють 20 міжнародних спортивних федерацій: легкій (зокрема у стрибках, метаннях, спортивній ходьбі, естафетному, спринтерському, марафонському та бар'єрному бігу, а також бігу з перешкодами) та важкій атлетиці, плаванні (зокрема у басейні та вільній воді), а також артистичному плаванні та стрибках у воду, академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (зокрема у веслувальному слаломі), гімнастиці (спортивній, художні та стрибках на батуті), велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), кінному спорті, стрільбі (кульовій та стендовій) та стрільбі з лука, фехтуванні, сучасному п'ятиборстві та триатлоні, боксі, боротьбі (греко-римській, вільній та жіночій) дзюдо, карате, а також у бадмінтоні, великому та настільному тенісі.

### Проблемні моменти формування складу.

Незрозумілим лишалося невключення до заявки низки спортсменів та втрата здобутих ліцензій у різних видах олімпійської програми. Зокрема, в останній момент було виключено зі складу боксера [Андрія Барабанова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), що 29 червня здобув ліцензію у ваговій категорії до 69 кг. Його було відсторонено за порушення антидопінгових правил.

Також не виявилося у складі важкоатлетів у ваговій категорії до 109 кг, де було здобуто право на виступ, проте Дмитро Чумак також був відсторонений від змагань: через заяви російської сторони про ухилення від допінг-проб на тріумфальному для нього чемпіонату у Москві, де він робив антиросійські заяви, що збурило російські ЗМІ та політикум, тому це було сприйнято за банальну помсту, адже за словами спортсмена допінгу знайдено не було, крім того жоден раз за багаторічну історію виступів чемпіона не було помічено в порушенні антидопінгових правил. Чому не включено до складу Романа Зайцева чи Володимира Гозу, яким хотіли замінити Зайцевачерез травматизм чи гірші результати, досі невідомо.

До жіночого складу не було включено Анастасію Лисенко, що мала право на виступ, через перенесену короновірусну хворобу та обмежену квоту у дві спортсменки для України. З тієї ж причин не виступила у Токіо чемпіонка світу з жіночої боротьби Юлія Ткач. Так само не поїхала на Олімпіаду неодноразова чемпіонка світу та Європи Аліна Махиня, бо за рішенням федерації має їхати Аліна Белінська, незважаючи на те, що на Чемпіонаті України, вона посіла нижче місце за Махиню. Крім того, до Токіо поїхав депутат від провладної партії бронзовий призер останнього Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, що не довів своєї спроможності в особистому поєдинку з тріумфатором попереднього чемпіонату Семеном Новіковим. Також було здобуто дві ліцензії у жіночому бігу на 800 метрів, проте в Наталії Кроль (Прищепи) дискваліфікація витікає лише у вересні 2021 року[]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020#cite_note-16) і про жодні намагання скоротити її, інформації не було, а Ольга Ляхова приховала факт вагітності і через це за три місяці після народження дитини, незважаючи на наявну ліцензію та бажання виступити на Іграх, вона відсутня у складі без зрозумілих жодних пояснень з боку федерації чи НОКу та за відсутності інших спортсменок у цій дисципліні. Також незрозуміло, чому до складу увійшли лише дві спортсменки у жіночому марафоні (максимальна квота — 3), при тому що більша кількість спортсменок виконали норматив, зокрема відсутньою у складі виявилася відома спортсменка Ольга Скрипак, а Вікторія Калюжна заявлена у бігу на 10000 м, проте згодом Калюжну було включно до складу збірної саме в марафоні. Також не стартувала у бігу на 400 метрів Ганна Рижикова, що виконала норматив. Крім того, не зміг відібратися на ігри відомий стрибун Богдан Бондаренко, що не встиг набрати форму після травми. Збірна України з конкуру, що завоювала командну ліцензію, була позбавлена її з незрозумілих причин. Аналогічна ситуація в окремих видах веслування на байдарках та каное. Крім того, досить спірним було невключення до складу збірної веслувальниці Діани Танько, що була сильнішою за своїх конкуренток по команді. Через внесення суперечливих змін до правил світового олімпійського відбору не надано ліцензії Діані Димченко, що її здобула на ліцензійному турнірі, більше того, на той момент і до сьогодні в України не було жодної ліцензії у жінок в цьому виді. Брасист Микита Коптєлов завоював олімпійську ліцензію на дистанції 200 метрів, проте його не було у складі збірної, а відсутність не пояснюється. Інші плавці — [Максим Голубничий](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1), [Максим Ткачук](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1) та [Андрій Говоров](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2) виконали олімпійські нормативи Б у своїх дисциплінах, проте їх відсутність у складі не коментувалася, особливо це стосувалося перших двох, які не мали у своїх дисциплінах, інших спортсменів з нормативом А. У дзюдо поєдинок між більш титулованим, проте неуспішним на Олімпіадах Георгієм Зантараєю та іншим здобувачем ліцензії Богданом Ядовим, напередодні оголошення складу так само не проводився, все вирішив рейтинг спортсменів.

Через нефаховість керівництва Федерації з велоспорту було втрачено завойовану олімпійську ліцензію здобуту Ганною Соловей та [Анною Нагірною](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0) у медісоні на велотреку, ліцензію було перерозподілено команді Гонконгу. Завдяки перенесенню олімпіади [Ганна Соловей](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0) перекваліфікувалася в шосейну велогонщицю, щоб здобути ліцензії принаймні в іншому виді змагань, для того, щоб відповідати критеріям добору на шосе вона виступила у низці престижних велогонок, проте Федерація, в якої з чемпіонкою Європейських ігор тривалий конфлікт, вирішила робити відбір на чемпіонаті України, де в Соловей сталися проблеми з велосипедом, через що вона посіла лише 5-е місце, перемогла [Ольга Шекель](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C), водночас до заявки на ігри потрапила в супереч будь-якій змагальній логіці [Валерія Кононенко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0), що немає ані міжнародних успіхів Соловей, ані перемоги на чемпіонаті України. У велогонках на шосе у чоловіків ситуація аналогічно парадоксальна: відсутнім був у заявці сенсаційний дебютант сезону 2020-го року і переможець етапів найпрестижніших велобагатоденок [Марк Падун](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD) чи інший відомий гонщик Юрій Метлушенко, натомість у складі менш титулований [Анатолій Будяк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA), при тому, що навіть на чемпіонаті України, де відбувся «відбір», він поступився іншому спортсмену Андрію Пономарю, що не менш потужно дебютував на міжнародному рівні в сезоні 2021 року. Зміни у керівництві федерації та відсторонення одіозного голови Башенка, на прозорості принципів відбору та формуванні складу, жодним чином не позначилися.

У кульовій стрільбі з незрозумілих причин квоту, здобуту олімпійським чемпіоном 2008 року Олександром Петрівим, перерозподілено на користь срібного призера олімпійських ігор 2016 року Сергія Куліша. Крім того, у стендовій стрільбі сумнівним слід вважати рішення тристоронньої комісії, що не надала ліцензії рекордсмену світу та олімпійському чемпіону 2000 року Миколі Мільчеву, що посів 4-е місце на Олімпіаді 2016 року та виграв один з 4-х етапів Кубка світу 2021-го року, перемігши у фіналі чемпіона світу 2013-го року та лідера олімпійського світового рейтингу данця Єспера Гансена, натомість квоту було виділено азербайджанцю Еміру Джафарову та саудиту Аль-Мутаїрі, що не мають жодних суттєвих досягнень та переваг над Мільчевим, зокрема поступаються йому за рейтингом. Не до кінця зрозумілою була ситуація з діючим олімпійським чемпіоном у спортивній гімнастиці на брусах Олегом Верняєвим, відстороненим від змаганнях за словами журналіста Роберта Моралеса через провакаційний донос з українського боку з натяком на вживання допінгу, офіційні особи ситуацію в деталях тривалий час не коментували, вже після оголошення складу з'явилося повідомлення на фейсбук-сторінці самого спортсмена, що його дискваліфіковано на чотири роки через вживання забороненого відновлювального препарату мельдонію, тож до Токіо він поїхати не зможе, проте своєї провини не визнає і планує оскаржувати рішення, що ухвалив Комітет з етики в гімнастиці (GEF) у судовому порядку. Крім того, за попередньою інформацією у складі збірної України з художньої гімнастики в індивідуальній першості була включена Вікторія Онопрієнко, а не найтитулованіша спортсменка Влада Нікольченко, що і завоювала ліцензію на ігри. Водночас, під час олімпійського телемарафону, Ганна Різатдінова, заявила, що до ігор готуються усі 3 спортсменки і остаточний склад буде визначено пізніше. Вже після оголошення складу стало відомо, що на іграх не виступить тенісистка [Марта Костюк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0) через проблеми із плечем. У парних змаганнях її замінила [Даяна Ястремська](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0).

Напередодні ігор травмувалася українська борчиня Аліна Грушина, її замінила Тетяна Кіт[]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020#cite_note-44). Крім того, українському майстру спортивної ходьби [Ігорю Главану](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), що вже відбув термін дворічної дискваліфікації за порушення антидопінгового законодавства, неочікувано подовжили дискваліфікацію, у команді його замінив [Валерій Літанюк](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA&action=edit&redlink=1).

### Кадровий потенціал та можливі зміни у складі.

Незважаючи на те, що олімпійський склад української команди в основному сформований і період здобуття ліцензій напередодні Ігор вже завершився, залишався варіант отримання місця на Олімпійських Іграх у Токіо через відмову тих чи інших спортсменів чи їх федерацій від здобутих ліцензій з різних причин — недофінансування, небезпеки в умовах пандемії, особисті причини, травми, дискваліфікації. Тож склад теоретично міг бути розширений чи зменшений.

Розширення могло відбутися шляхом перерозподілення ліцензій спортсменам, наступним за рейтингом чи тим спортсменам, що посіли наступні місця на ліцензійних турнірах, чи більш низькі у разі відмови перших запасних.

Достатньо багато українських спортсменів на старті ігор були першими запасними у різних видах спорту — це одразу 6 збірних — жіночі збірні команди з фехтування на шаблях та шпагах, а також з настільного тенісу та велоспорту на треку у дисципліні медісон, чоловіча збірна зі стрільби з лука та збірна з подалання перешкод (конкур). Окрім того, аналогічний статус мали [Євгенія Казбекова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0) у багатоборстві скелелазання, [Тетяна Тетерев'ятникова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0) у тхеквондо (75 кг), борці вільного стилю Валерій Андрійцев та Артур Політаєв, а також борець греко-римського стилю Микола Кучмій, академічна веслувальниця в одиночці Діана Танько та байдарочник-одиночник [Олег Кухарик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), шабліст [Андрій Ягодка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), стрілець з пістолета Олександр Петрів, стрибунка у воду [Ксенія Байло](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0).

За певних обставин, отримати олімпійські ліцензії напередодні старту Олімпійських ігор зберігали спортивна гімнастка [Анастасія Бачинська](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0) та стрибунка на батуті [Марина Кийко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0), майстриня кульової стрільби [Ганна Ільїна](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1) та майстер стендової стрільби [Микола Мільчев](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2), чемпіон Європи у швидкісному підйомі [Данило Болдирєв](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%94%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%97%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) у скелелазному багатоборстві, стрибунка у воду [Ксенія Байло](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0), сучасна п'ятиборка [Ірина Хохлова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0), плавці Микита Коптєлов, Максим Голубничий, Максим Ткачук та Андрій Говоров, стрибун у довжину [Сергій Никифоров](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) та метальниця спису [Ганна Гацько-Федусова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0), тенісисти Ілля Марченко або Сергій Стаховський у міксті з Еліною Світоліною та Ангеліна Калініна в одиночному розряді, бадмінтоністка Наталія Войцех та рапірист Клод Юнес, каратист [Валерій Чоботар](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

Також залишалися шанси, що буде змінено рішення щодо участі однієї зі спортсменок в бігу на дистанції 800 метрів — Ольги Ляхової (у разі рішення федерації) чи Наталії Кроль (у разі скорочення терміна дискваліфікації). Однак жоден із згаданих вищеспортсменів не зміг потрапити на ігри через відмову їх конкурентів виступити

В [олімпійських легкоатлетичних змаганнях](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020) Україна була представлена у 23 дисциплінах (з 48) командою в складі 44 спортсменів: 17 чоловіків (+1 запасний) та 26 жінок. Українські легкоатлети були представлені у 10 дисциплінах (з 24), а вітчизняні легкоатлетки виступили у 14 видах (з 23) жіночої програми змагань. Крім того, українська команда виступила у змішаній естафеті 4×400 метрів. Разом з легкоатлетами до складу офіційної делегації легкоатлетичної збірної увійшла 31 офіційна особа на чолі з Президентом [ФЛАУ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) [Равілем Сафіулліним](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

Після затвердження складу команди у ній відбулась низка змін:

* 20 липня було повідомлено про заміну [Валерієм Літанюком](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) [Ігоря Главана](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), дискваліфікованого напередодні Олімпіади за порушення антидопінгових правил.
* 29 липня зі складу команди були виключені одразу троє спортсменів: [Михайло Гаврилюк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (метання молота), [Назар Коваленко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (ходьба на 20 км) та  [Наталія Пироженко-Чорномаз](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1) (жіноча естафета 4×400 м). Причиною цьому стало недотримання спортсменами вимог про здачу принаймні трьох позазмагальних допінг-проб в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна (до 29 червня 2021).

 **5.** **Спортсмени України на зимових Олімпійських іграх (після 1956 р.).**

 Рівень розвитку різних зимових видів спорту і результати виступів спортсменів України на зимових ОІ в силу кліматичних умов і історичних традицій не були суттєвими. На VІІ ЗОІ в Кортіна д'Ампеццо (1956 р.) українських спортсменів не було зовсім. Тоді команда СРСР вперше брала участь у ЗОІ. Таке положення зберігалося і на наступних ЗОІ аж до 1976 року. Напочатку 70-х років в Україні були здійснені комплексні заходи для розвитку зимових видів спорту – реконструкція і будівництво спортивних баз, залучення відомих фахівців, створення відділень у спортивних школах центрів підготовки із зимових видів спорту.

**На ХІІ ЗОІ в Інсбруку (1976)** вперше виступили два українських спортсмени – Іван Бяков (біатлон) і І.Тарасова (ковзани, біг). І.Бяков завоював золоту медаль у складі команди біатлоністів в естафеті 4х10 км.

**На наступних ХІІІ Лейк-Плесід, США, 1980 р**. брали участь декілька спортсменів України, проте олімпійських нагорд їм не вдалося завоювати.

 **На ХІV ЗОІ у Сараєво (1984)** Олександр Батюк отримав срібну медаль у складі команди з лижної естафети 4х10 км.

**ХУ ЗОІ, Калгарі, Канада, 1988 р.** Українські спортсмени виступали на іграх в складі збірної [СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0). Бронзовим призером Олімпіади став український фігурист [Віктор Петренко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE).

**На ХVІ ЗОІ в Альбервіллі (1992)** Віктор Петренко став олімпійським чемпіоном у фігурному катанні, а Андрій Житник отримав золоту медаль у складі команди хокеїстів.

**У лютому 1994 р. вперше в історії спорту на ХVІІ ЗОІ в Ліллехаммері взяла участь делегація незалежної України.** Дебют видався досить вдалим – золота і бронзова медалі. Олімпійською чемпіонкою вперше стала українська спортсменка Оксана Баюл, здобувши перемогу у змаганнях з фігурного катання. На Олімпіаду до Ліллехаммеру **Оксана Баюл** вже їхала як чемпіонка світу. За результатами виступу в короткій програмі шістнадцятирічна українка посіла другу сходинку. А лідерство захопила американка Ненсі Енн Керріган. Попри травму, яку Баюл отримала за кілька днів до змагань – ковзан німецької фігуристки увійшов в гомілку на три сантиметри, все ж вирішила виступати. Вона виконала 5 потрійних стрибків і неочікувано для всіх додала елемент, якого спочатку не було в програмі – каскад стрибків. Як результат, Баюл виграла. Дебют молодої держави на Олімпіаді був настільки непрогнозованим, що організатори Ігор 45 хвилин шукали гімн України, і навіть прапор підняли до гори дриґом.

 Срібло нашій команді принесла біатлоністка Валентина Цербе, яку вона виборола у гонці на 7,5км. У Лілліхаммері збірна команда України нараховувала 37 спортсменів – представників 10 видів спорту з 12, які входили у програму цих Ігор. Українські спортсмени взяли участь у 32 номерах олімпійської програми (всього – 61). Декілька спортсменів України увійшли в шістку найкращих в окремих номерах програми олімпійських змагань. Це фігурист Віктор Петренко (4 місце), Наталія Шерстньова, яка у змаганнях з фрістайлу була п'ятою, п'яте місце посіла й команда біатлоністок (Є.Петрова, М.Склота, Є.Огурцова, В.Цербе) в естафеті 4х7,5 км.

**У XXVIII Зимових Олімпійських Іграх, Нагано, 1998 р**. нашою спортсменкою була завойована 1 (срібна) медаль - Петрова Олена (біатлон).

**Цього року** Збірна України вперше брала участь на **зимових Паралімпійських іграх**і одразу гучно заявила про себе – 9 нагород (3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові).

 **ХХ Зимові Олімпійські Ігри 2006, у Турині** постали для української Олімпійської збірної бронзовими нагородами: Лілія Єфремова – біатлон (гонка на 7,5км) Гончаров Руслан – фігурне катання (спортивні танці) Грушина Олена – фігурне катання (спортивні танці).

 **ХХІ Зимові олімпійські ігри 2010 року у Ванкувері** були для нашої збірної команди провальними, оскільки спортсменам не вдалося завоювати жодної олімпійської нагороди.

 Складними в моральному сенсі виявилися для збірної команди України **ХХІІ Зимові олімпійські ігри в Сочі 2014 року**, оскільки між Україною та Росією виник конфлікт на політичній ниві. Проте, це не завадило нашим спортсменам все ж завоювати дві винагороди (1 золото та 1 бронзу). В Сочі нашим спортсменам вдалося здобути «золото» в жіночій естафеті з біатлону (Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна) та «бронзу» в спринті (Віта Семеренко). Це перше «золото» України за останні 20 років.

**ХХІІІ Зимові олімпійські ігри 2018 року у** **Пхьончхані Південна Корея.** До складу команди входило 33 спортсмени, з них 17 чоловіків і 16 жінок.В медальному заліку, вигравши 1 золоту медаль, Україна поділила з Угорщиною 21 місце. Золото виборов Олександр Абраменко – фристал.

Загалом Україна приймала участь у 7 Зимових Олімпійських іграх і завойювала 8 медалей (3 золотіх, 1 срібло, 4 бронзи).

* 1. **Юнацькі Олімпійські Ігри.**

Юнацькі Олімпійські Ігри – це мультиспортивні змагання для атлетів від 15 до 18 років. Вони мають атрибути «дорослих» ігор: олімпійський вогонь, парад команд, церемонії відкриття та закриття, підняття прапорів на честь переможців, таке саме екіпірування, як і в колег з основних збірних команд. Аналогічно до Олімпіад ЮОІ проводяться один раз на чотири роки - Зимові та Літні.

Порівняно зі звичайними Олімпіадами юнацькі є доволі молодими. Рішення проводити Ігри було ухвалено МОК у 2007 році. Метою започаткування спортивного форуму стало розширення культурної та освітньої складової молодого покоління атлетів – спортсмени не лише змагаються, а й представляють свій народ, свої традиції, беруть участь у різноманітних лекціях та семінарах, спілкуються.

У **2010 році** вперше в історії олімпійського руху провели **І літні юнацькі Олімпійські ігри (Сінгапур).** Блискуче виступила команда України, яка виборола 4 місце в неофіційному командному заліку серед 204 команд, поступившись лише Китаю та Росії. Вона завоювала 33 нагороди (10 золотих, 9 срібних та 14 бронзових медалей). Олімпійські чемпіони: – Дарина Зевіна – плавання (100 м на спині); – Андрій Говоров – плавання (50 м вільним стилем), (50 м батерфляй); – Олександр Сатін – стрибки на батуті; – Олег Степко – спортивна гімнастика (вправи на коні, вправи на брусах); – Ігор Лященко – легка атлетика (спортивна ходьба на 10 км); – Катерина Дерун – легка атлетика (метання списа); – Анастасія Спас – сучасне п’ятиборство (змішана естафета); – Денис Кушніров – стрільба (пневматичний пістолет, 10 м).

**Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2012, офіційно відомі як Ігри I Олімпіади, відбулися в Інсбруку (Австрія) з 13 по 22 січня 2012 року.** Українська юнацька збірна на Іграх була представлена 23 спортсменами у восьми видах спорту. Першу в історії медаль для України на Зимових юнацьких Олімпійських іграх вибороли фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін. Вони здобули “срібло” у спортивних танцях на льоду, пропустивши вперед росіян Анну Яновську і Сергія Мозгова. Ще дві срібні медалі для України здобули фігурист Ярослав Паніот в командних змаганнях та Марія Долгополова у командних змаганнях з шорт-треку (у заліку медалей – ці медалі зараховані до змішаної команди, оскільки в команді виступали спортсмени різних країн).

**Літні юнацькі Олімпійські ігри 2014, офіційно відомі як Ігри II Олімпіади (2014 Summer Youth Olympics), пройшли в Нанкін, Китай** з 16 серпня по 28 серпня **2014 року.** У них брали участь 3600 спортсменів з 201 країни. 58 українських спортсменів приймали участь у 20 видах спорту та здобули 29 нагороди – 9 золотих, 9 срібних і 11 бронзових. Олімпійські чемпіони: – Михайло Романчук – плавання (400 м вільним стилем); – Раміль Гаджиєв – бокс (75 кг); – Антон Кузнецов – сучасне п’ятиборство (змішана естафета); – Гліб Піскунов – легка атлетика (метання молота); – Павло Коростильов – кульова стрільба (пневматичний пістолет); – Юлія Левченко – легка атлетика (стрибки у висоту); – Єлизавета Бабій – легка атлетика (стрибки у довжину); – Ангеліна Калініна – теніс (жіночі пари); – Анастасія Малявіна – плавання (200 м брасом).

**Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2016 року у ЛІллегамері (Норвегія).** Завойовано три нагороди: золото – Христина Дмитренко ( біатлон, гонка переслідування), срібло – Іван Шмуратко (фігурне катання), бронза – Дарина Кириченко (сноуборд-крос).

**На ІІІ літні Юнацькі Олімпійських іграх 2018 року у Буенос-Айресі (Аргентина)** спортсмениздобули23 медалі у 13 видах спорту (7 золотих, 8 срібних, 8 бронзових нагород). Золоті медалі вибороли: Катерина Чорній (фехтування), Назар Чепурний (сп. гімнастика, виборов і срібну медаль), Іван Тищенко (ак. веслування), Валерія Іваненко і Михайло Кохан (метання молота), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту). Срібні нагороди: Денис Кисіль (плавання), Анастасія Прозорова ( бадмінтон), Софія Лискун (стрибки у воду і бронзова нагорода), Оксана Чудик (вільна бородьба, до 65 кг), Христина Погранична (х. гімнастика), Тарас Бондарчук і Максим Галінічев (бокс, до 60 і 56 кг відповідно). Бронзові медалі: Олег Вередиба (дзюдо)Ю Дмитро Гонта (кульова стрільба), Анастасія Бачинська (сп. Гімнастика), Олег Дорощук (стрибки у висоту), Владислав Остапенко (вільна боротьба), Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей (сп. кробатика).

**У Швейцарській Лозанні 9 січня 2020 року урочисто біли відкриті ІІІ Зимові Юнацькі ОІ.** В них взяло участь 1880 спортсменів (по 940 дівчат і хлопців. Україну представляло 39 спортсменів у 12 з 16 дисциплін. Здобули чотири нагороди, це найкращий результат з усіх виступів на ЗОІ.

Золото і срібло вибороли Володимир Трошкін і Денис Пасько, у новій дисципліні «хокей 3х3». Проявили характер і майстерність фристайліст Орест Коваленко, а також фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський, які піднялись на третю сходику п'єдестала пошани у змаганнях змішаних пар.

* 1. **Паралімпійські ігри**

**Параолімпійські ігри** – міжнародні спортивні змагання для людей із обмеженими фізичними можливостями. Традиційно проводяться після Олімпійських ігор, а починаючи з 1992 на тих самих аренах, що й Олімпійські ігри. 2001 року ця практика закріплена угодою між МОК і Міжнародним параолімпійським комітетом (МПК). **Літні Параолімпійські ігри проводяться з 1960 року, а зимові Параолімпійські ігри – з 1976 року.** Виникнення видів спорту, в яких можуть брати участь люди із обмеженими можливостями, пов’язують з ім’ям англійського нейрохірурга Людвіга Гутмана, який, долаючи вікові стереотипи по відношенню до людей з фізичними вадами, увів спорт у процес реабілітації хворих з ушкодженнями спинного мозку. Він на практиці довів, що спорт для людей з обмеженими фізичними можливостями створює умови для успішної життєдіяльності, відновлює психічну рівновагу, дозволяє повернутися до повноцінного життя. З 1948 року за його ініціативою серед інвалідів-колясочників щорічно проводяться Стоук-Мандевільські ігри (за назвою міста Стоук-Мандевіль, де розташований реабілітаційний центр). Літні види спорту: – важка атлетика (пауерліфтинг); – легка атлетика; – стрільба з лука; – плавання; – дзюдо; – велосипедний спорт; – теніс на візках; – фехтування; – футбол 7х7; – футбол 5х5; – баскетбол на візках; – виїздка; – стрільба; – волейбол; 53 – регбі на візках; – танці на візках; – голбол; – настільний теніс; – веслувальний спорт; – вітрильний спорт. Зимові види спорту: – лижні перегони; – біатлон; – гірськолижний спорт; – хокей; – керлінг.

 **Вперше** українські параолімпійці брали участь у **Параолімпіаді в Атланті (США) 1996 року,** виборовши 1 золоту, 4 срібні та 2 бронзові медалі.

 Через чотири роки в Сіндеї (Австралія), команда України здобула 37 медалей та здійснила найбільший прорив, який був тоді необхідним для привернення уваги уряду України до параолімпійського спорту.

На **Параолімпійських іграх 2004 року в Афінах (Греція)** українська команда здобула 55 медалей, включаючи 24 золоті та піднялася в рейтингу на 29 позицій та посіла шосте місце у командному заліку.

На **Параолімпіаді у Пекіні (Китай) 2008 року,** українські спортсмени здобули 74 медалі: 24 золоті, 18 срібних та 32 бронзових, посівши 4 загальнокомандне місце.

На **зимових Параолімпійських іграх у Ванкувері (Канада) 2010 року,** українці вибороли 5 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей, посівши у загальному медальному заліку 4 місце.

На **літніх Параолімпійських іграх 2012 року в Лондоні (Великобританія)** українські спортсмени виступили досить успішно, виборовши 85 медалей: 33 золотих, 24 срібних, 28 бронзових, посівши 4 загальнокомандне місце.

На **зимових Параолімпійських іграх у Сочі (Росія) 2014 року**, українські параолімпійці здобули 25 медалей: 5 золотих, 9 срібних, 11 бронзових, посівши знову 4 загальнокомандне місце.

На **літніх Параолімпійських іграх 2016 року в Ріо де** Жанейро Україну представляло 172 спортсмени у 15 видах спорту (академічне веслування, велоспорт, волейбол сидячи, дзюдо, фехтування на колясках, плавання, настільний теніс, кульова стрільба, стрільба з луку, футбол ДЦП, велотрек шосе, паратриатлон, гол-бол). Було завойовано 117 нагород (41 золота, 37 срібних і 39 бронзових). Загальне 3 місце.

На **зимових Параолімпійських іграх у 2018 року у Пхьончхані** (Південна Корея). Прийняло участь 20 спортсменів, які завойували 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових).

На [**літніх Паралімпійських іграх 2020**](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2020)**у**[**Токіо**](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE)**(**[**Японія**](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F)**),** які проходили з [25 серпня](https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F) по [6 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [2021](https://uk.wikipedia.org/wiki/2021) року. Україну в Токіо представляли 143 спортсмени, що змагалися у 15 з 22 видів спорту. Українські спортсмени здобули 98 нагород (24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових медалей) та посіли 6-е загальнокомандне місце та 5-е за кількістю медалей. Для збірної України — це друга найрезультативніша Паралімпіада за кількістю медалей, але вперше з 2004 року українська збірна випала з топ-4 медального заліку. Останній раз саме на шостому місці українці фінішували в Афінах в 2004 році.

Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець у класі S10 [Максим Крипак](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). Він здобув сім медалей, зокрема п'ять золотих нагород.

**Зимові Паралімпійські ігри 2022**, [**Пекіні**](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD)**,**[**Китай**](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9)**.**

13-ті [зимові Паралімпійські ігри](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8), які проводилися [Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82).

У цих іграх взяли участь 564 спортсмени, які представляли 46 національних паралімпійських комітетів (НПК), що змагалися в 78 змаганнях за медалі у шести видах спорту. На участь в Іграх вплинуло [вторгнення Росії в Україну](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%282022%29).  МОК засудив Росію за порушення Олімпійського перемир'я і закликав виключити Росію та Білорусь з міжнародних спортивних змагань. Спочатку МОК оголосив, що спортсменам цих країн буде дозволено змагатися як незалежним атлетам під паралімпійським прапором, проте, 3 березня 2022 року, напередодні церемонії відкриття, після погроз бойкоту з боку кількох НОК, МОК оголосив, що білоруським та російським спортсменам буде заборонено брати участь у зимових Паралімпійських ігор 2022 року.

Українську збірну в столиці Піднебесної представляли 29 атлетів - 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів, які змагались у двох видах спорту - біатлоні та лижних перегонах.

Всьго завойовано 29 нагород (11-10-8).

**КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ**

1. Історія розвитку Олімпійського спорту в Україні.
2. Президенти НОК України.
3. Стан Олімпійського спорту в Україні – проблеми і перспективи.
4. Виступи спортсменів України на Іграх Олімпіад (після 1952 р.).
5. Виступи спортсменів України на Зимових Олімпійських іграх (після 1956 р.).
6. Виступи спортсменів України на Юнацьких Олімпійських Іграх
7. Виступи спортсменів України в Паралімпійських Іграх.