**Лекція 11**

**Тема: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ**

**План**

# Формування та розвиток командно-ігрових видів – бейсболу, американського футболу, баскетболу, хокею, футболу.

# *Ключові слова: професійний спорт, ігрові види, розвиток.*

# Література

1. Борисова О.В. Сучасний професійний спорт й шляхи його розвитку в Україні (на матеріалі тенісу) : монографія / О.В. Борисова. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 310 с.
2. Гуськов С.І. Професійний спорт: підручник для ВНЗ / С.І. Гуськов, В.М. Платонов, М.М. Линец, Б.М. Юшко. – Київ : Олімпійська література, 2000. – 392 с.
3. Линець М. М. Економічна ефективність систем змагань в командних ігрових видах професіонального спорту / М. М. Линець // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези III Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 18–19.
4. Линець М. Особливості розвитку і функціонування професійного спорту в Європі / Михайло Линець, Володимир Артюх // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 24–26.
5. Линець М. М. Професійний спорт і міжнародний спортивний рух / М.М. Линець // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : матеріали ІІ Регіон. наук.- практ. конф. – Львів, 2003. – С. 86–87.
6. Линець М. Розвиток професійного спорту в Україні / М. Линець, Л. Шульга // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 1. – С. 23–29.
7. Линець М. М. Соціально-економічні аспекти сучасного професійного спорту / Линець М. М. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – С. 36–37.
8. Линець М. М. Специфіка бізнесу у професіональному спорті. /М.М. Линець // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2001. – С. 46–49.
9. Линець М. М. Формування правових засад професійного спорту в Європі / Линець М. М. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 грудня 1999 р. – Львів, 1999. – С. 63–64.
10. Нерода Н. Періодизація розвитку професійного спорту в Європі / Неоніла Нерода, Юрій Бріскін // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2016. – № 2(24). – С. 3–10.
11. Нерода Н. Характеристика європейської моделі професійного спорту та її відмінності від американської [Електронний ресурс] / Неоніла Нерода // Спортивна наука України. – 2016. – № 2(72). – С. 68–72.

Режим доступу: <http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/418>

1. Павлюк Є. О., Свіргунець Є. М. Олімпійський і професійний спорт: навчальний посібник / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 254 с.
2. Сухов В. І. Стан проблеми відбору баскетболістів до команд провідних професійних ліг / Сухов В. І., Линець М. М. // Баскетбол: історія, сучасність і перспективи» (з нагоди святкування 125-річчя існування баскетболу в світі) : матеріали І Всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. інтернет-конф. (20–21 грудня 2016 р.). – Дніпро : ДДІФКіС, 2016. – С. 176– 178.
3. Сухов В. Особливості організації відбору баскетболістів до студентських команд США [Електронний ресурс] /В. Сухов, М. Линець // Спортивна наука України. – 2017. – № 5(81). – С. 41-45. Режимдоступу: <http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/647/625>
4. *Ярчук И*. Ліга починається з драфту //Мій спорт. - 2004. №10. - С. 89-90.

У новітній час найбільш інтенсивно професійний спорт розвивався у США. Починаючи з середини ХІХ ст. активно розвивалися такі його види як бейсбол, американський футбол, гольф тощо. Однак задовго до цього в деяких видах спорту розігрувалися грошові призи (кінні перегони, кулачні двобої, біг, веслування, боротьба).

Кінні перегони завжди носили комерційний характер. Перші кінні перегони були організовані губернатором штату Нью-Йорк Р. Ніколасом у 1668 р., а перший кінний іподром у США було збудовано в м. Лексінгтоні у 1778 р.

Проте найбільш широкого розвитку набули командні ігрові види професійного спорту. Першим серед них був бейсбол.

# Формування та розвиток бейсболу

Бейсбол (англ. Baseball; base – база, основа і ball – м’яч) – спортивна гра з м’ячем і биткою. В ній дві команди-суперниці почергово виконують зумовлені правилами атакуючі і захисні дії.

Згадки про гру, яка нагадує бейсбол, було знайдено у французькому манускрипті 1344 р. Тоді в неї грали священники. Однак прийнято вважати, що сучасний бейсбол походить від англійської гилки, популярної у Великобританії та Ірландії.

На початку ХІХ ст. (1831-1845 рр.) бейсбол став досить популярним у США, де його називали ”таунбол”, ”бейс” або ”бейсбол”.

Історію розвитку бейсболу поділяють на 3 періоди:

1. 1830-1845рр. – виникнення;
2. 1845-1869 рр. – формування і розвиток;
3. 1869-20… рр. – функціонування в якості бізнесу.

Тривалий час розробником правил змагань вважався Абнер Даблдей. Однак в дійсності перші правила були розроблені Олександром Картрайтом. Перший бейсбольний клуб ”Нікер-бокерс” було засновано 23 вересня 1845 р. Олександром Картрайтом, який у подальшому багато зробив для популяризації цієї гри. Він розробив правила гри, які невдовзі були визнані й іншими бейсбольними клубами Нью-Йорку.

Перша офіційна гра в бейсбол відбулася **19 червня 1846 р**. у Хобокені (штат Нью-Джерсі) між командами ”Нікер-бокерс” (клуб О. Картрайта) і ”Нью-Йорк Найн”. Цей день американці вважають **офіційним днем народження бейсболу.**

Спочатку бейсбол був популярним тільки у Нью-Йорку та Нью- Джерсі. На кінець 1850 р. у Нью-Йорку та навколо нього було вже понад 100 бейсбольних команд. Повідомлення щодо ігор публікувалися у пресі. Наприкінці 50-х років ХІХ ст. бейсбольні команди було створено в інших містах штату Нью-Йорк.

У 1857 р. делегати з 25 аматорських організацій зібрались в Нью Йорку, щоб обговорити правила гри. І вже у 1858 р. було сформовано першу організаційну структуру в цьому виді спорту – **Національну асоціацію гравців у бейсбол**. Вже в перший рік її існування стали періодично брати плату з глядачів бейсбольних змагань на поточні витрати.

Вже в 1860 р. в країні нараховувалось кілька десятків команд, що продавали квитки на свої матчі і виплачували спортсменам грошові винагороди. Розширення Національної асоціації гравців у бейсбол супроводжувалося зростанням видатків на переїзди команд з міста до міста. Це змусило організаторів огороджувати бейсбольні поля і все частіше брати з глядачів плату. Вперше систематично це стали робити у Брукліні (з 1862 р.).

Гравці Національної асоціації вважалися аматорами, проте багатьом з них таємно виплачувалися гроші: одним просто платили за гру, а інших фірми-спонсори фіктивно зараховували на роботу і виплачували заробітну плату. Відкрито визнати себе професіоналом вважалося нерозважливим, тому спортсмени і підприємці йшли на всілякі хитрощі. Прикладом подібного лицемірства може послужити зарахування у 1867 р. 16-річного бейсболіста Альберта Сполдінга на роботу в бакалійну крамницю на посаду клерка з заробітною платою 40 доларів на тиждень, що на той час майже в 10 разів перевищувало середню зарплату службовця. Президент клубу “Нью-Йорк Мьючуелс” у 1860-1871рр. платив всім гравцям своєї команди, які за платіжними відомостями вважалися „прибиральниками вулиць”.

Першим, хто припинив це лицемірство, був клуб з м. Цинциннаті, менеджери якого в 1869 р. заявили, що команда „Red Stokings” є дійсно професіональною [ Гуськов С., 1990]. Засновниками „Red Stokings” стали брати Гаррі і Джордж Райт. Брати Райт запросили до команди кращих гравців з Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Чикаго та інших міст США. 4 травня 1869 р. „Red Stokings” зіграли перший матч з командою «Great Westerns» (м. Цинциннаті). Річний фонд заробітної плати у клубі становив 9300 доларів, що на той час було досить великою сумою. Гравці отримували від 800 до 1400 дол. кожен, протягом восьми місяців. У той час, кваліфіковані робітники отримували заробітну плату від 525 до 750 дол. на рік. В тому ж 1869 р. команда „Red Stokings” із Цинциннаті з тріумфом провела свої виступи в різних містах США: виграла у 56 зустрічах, одну гру звела до нічиєї і не потерпіла жодної поразки.

**Отже бейсбол став першим у світі командним ігровим видом спорту, що у 1869 р. набув статусу професійного.**

**17 березня 1871** р. гравці 10 команд об’єдналися у **Національну асоціацію професійних гравців у бейсбол** (National Association of Professional Base Ball Players). Спортсмени команд брали активну участь у формуванні бейсбольного бізнесу. У складі команд і навколо них з’явилися підприємці, які відчули що на бейсболі можна добре заробити [Гуськов С., 1990]. Проте становище Національної Асоціації не можна було назвати стабільними, що було пов’язане з переходом гравців з однієї команди в іншу, в залежності від того, хто більше заплатить.

**В 1876 р.** з ініціативи чикагського бізнесмена Уільяма Галберта (William A. Hulbert) була сформована **Національна ліга професійних бейсбольних клубів** (National League of Professional Base Ball Clubs). Вступний внесок в Лігу становив 10 дол. Її організатори вирішили низку питань, що лягли в основу розвитку бейсбольного бізнесу:

* + розробили календар змагань;
	+ внесли зміни до правил гри з метою підвищення її видовищності;
	+ зумовили фінансові аспекти забезпечення команд;
	+ прийняли рішення щодо усунення гравців від вирішення будь-яких питань, зокрема фінансових, в Лізі і команді;
	+ визначили заходи щодо покарання гравців, які за гроші сприяли фіксації необхідних гемблерам (організатори „чорного” тоталізатора) спортивних результатів;
	+ розпочали боротьбу з вживанням алкоголю серед гравців.

Власники команд, які на той час називалися менеджерами, отримали виключне право контролю своєї території, складали календарі змагань, визначали правила найму гравців. Жодній команді не дозволялося наймати бейсболіста, який з тих, чи інших причин був звільнений з іншої команди. Так з’явився „чорний список”, який неофіційно діє і донині у професійному спорті.

Національна професійна ліга стала організацією професійних клубів, а не гравців. Бейсболом почали керувати бізнесмени, а гравці стали фактично найманими працівниками, котрі отримували заробітну плату. Заробітки складали в середньому 1750 доларів на рік, що було в три рази більше ніж у заводських робітників. ”Зірки” бейсболу отримували до 10 000 доларів за сезон.

На той час ще не було регульованого переходу гравців з однієї команди до іншої. Менеджери намагалися перехопити кращих гравців, що призводило до швидкого зростання їхньої заробітної плати. Але прибутки команд були ще незначними і довго так не могло тривати. Щоб запобігти безконтрольному переходу гравців, власники команд домовилися таємно «резервувати» п’ять гравців в кінці кожного сезону. Так з'явилось **положення про резервування гравців**, яке офіційно вступило в силу **в 1880 р.**

**З 1880 р. була введена система укладання контрактів з гравцями**. Це припинило переходи гравців з команди до команди через вищу зарплату. Так з’явилося одно із перших і безумовних правил професійного спорту – **укладання контракту між клубом та гравцем.**

Окремий пункт в контракті стосувався положення щодо резервування. Згідно цього положення, клуб мав право продовжити контракт гравця, після кожного сезону, що фактично робило гравця до кінця життя власністю команди, яка першою уклала з ним контракт. І хоча, гравець мав право торгуватися за розмір своєї заробітної плати, він не мав права переходити в іншу команду за власним бажанням і агітувати за підвищення зарплати.

Ліга розробила досить суворі правила щодо створення, розташування і прийому нових команд. Заборонялося їх розташування в містах з населенням до **75 тис. жителів**. Як правило, заборонялося розташування двох команд однієї ліги в одному місті. Обумовлювалося, що створення нової команди з того ж виду спорту на тій самій території вимагало грошової компенсації за територіальну поступку.

Невдовзі у Національної професійної ліги з’явився конкурент – **Американська асоціація,** яку було **створено 3 листопада 1881** р. (1882 р). на чолі з командою Цинциннаті Ред Стокінгс (Cincinnati Red Stockings), яка була виключена з Національної професійної ліги через ігри по неділях і за продаж пива. Щоб залучити гравців до своєї нової ліги, Американська асоціація запропонували гравцям контракти без положення про резервування.

Загалом протягом 80-х років ХІХ ст. кількість бейсболістів зросла з 5 до 15 тис чоловік, а кількість ліг – до 17.

**12 березня 1883 р. Національна ліга, Американська Асоціація, і нижча Північно-Західна Ліга підписали угоду, відому як «Національна Угода».**

Угода стала початком (продовжила!!!) обмеження прав бейсболістів та визначила відношення між лігами, в лігах – між лігою і командами, а в командах (клубах) – між їхніми власниками та бейсболістами. Ліги домовилися поважати контракти і «чорні списки» один-одного; визначили розмір мінімальної заробітної плати ( 1000 дол.); розширили резервний список до одинадцяти чоловік.

Обмеження прав бейсболістів призвело до організації в їхньому середовищі власної профспілки, котра стала захищати права спортсменів-професіоналів. Першою такою організацією стало **Братство професійних бейсболістів** **в 1885 р**. Воно виступило проти ”чорного списку” та фіксованого для команд ліміту зарплати. Але реальної сили ці профспілки, що нині називаються Асоціації спортсменів професійних ліг, набули лише у другій половині ХХ ст.

Небажання власників команд Національної Ліги йти на поступки гравцям, стало поштовхом до створення **в 1890 р.** **Національної ліги гравців у професійний бейсбол** або, як її називали, Ліга Гравців (PL – Players League), керівництво якою здійснювалось самими гравцями.

Головною проблемою тих років було те, що гравці були абсолютно безправні – їх могли продавати з команди в команду, не питаючи згоди. За подібні обміни власники команд часто виручали величезні суми. Так, Джона Монтгомері Варда збиралися продати з Нью-Йорка до Вашингтона за 12 тисяч доларів (дві річних зарплати «зірки» бейсболу тих років). Сам гравець нічого з цих грошей не отримував. Зрозуміло, подібне сильно не подобалося гравцям.

Влітку 1889 р. Вард таємно вербував послідовників – як бейсболістів, так і бізнесменів і політиків, готових підтримати нову лігу. До жовтня того ж року, коли факт існування Ліги Гравців був відкритий для публіки, це була вже серйозна організація. У правління кожного з восьми клубів порівну входили як спонсори, так і гравці; так само порівну розподілялися і доходи. Гравцям навіть було дозволено купувати частки у володінні командами.

Майже всі гравці Національної Ліги, включаючи визнаних зірок, приєдналися до Ліги Гравців. Власникам «старих» команд довелося терміново набирати новачків з молодших ліг, щоб заткнути дірки в складі команд.

Між новою і старою лігами почалися битви в пресі і в суді. Гравці зуміли захистити своє право створити нову лігу, але власники відповіли тим, що зробили розклад своєї ліги таким самим як календар Ліги Гравців. Передбачалося, що глядачі, які звикли до «старих» команд, захочуть піти на їхні ігри, а не на матчі конкурентів. План власників закінчився катастрофою: на нові команди, в яких було більше знаменитих гравців, вболівальники ходили охочіше. Що ще гірше, фанати взагалі закинули бейсбол – сумарна відвідуваність двох ліг була майже вдвічі менше, ніж рік тому в однієї Національної. Все це призвело до банкрутства декількох команд Національної Ліги, Ліга Гравців теж втрачала гроші, в той час як Американська Асоціація діяла як і раніше.

З рештою представники Національної Ліги і Ліги гравців були змушені сісти за стіл перемовин і в 1891 р. Ліга Гравців припинила своє існування. Гравці повернулися в «старі» команди . Цього ж року була розформована і Американська Асоціація.

**До 1900 р. Національна Ліга була монополістом на бейсбольному ринку.** В 1901 р. Б. Джонсон (Byron “Ban” Johnson), президент нижчої Західної ліги, провів її реорганізацію, створивши **Американську лігу професійних бейсбольних клубів.**

Після трьох років жорсткої конкурентної боротьби, у 1903 р. власники команд і керівники ліг (Американської та Національної) дійшли згоди, згідно з якою офіційно визнавалася наявність у США двох провідних бейсбольних професійних ліг. До кожної ліги належало по вісім команд. Для координації роботи ліг було створено **Національну бейсбольну комісію** з трьох осіб. До неї входили президенти названих ліг і постійний голова, який обирався за погодженням між ними. Так народилась **Головна бейсбольна Ліга** (Major League Baseball – MLB).

Особливо знаменним для американського бейсболу став 1903 рік. Переможці провідних ліг (Американської та Національної) – команди Бостона і Пітсбурга домовилися щодо організації та проведення 9 ігор, і назвали ці зустрічі чемпіонатом світу – (”Світова серія”). **Положення про ”Світову серію” було затверджено у 1905 р. і відтоді такі зустрічі проводяться щорічно.**

У 1914 році **Федеральна Ліга** оголосила себе третьою вищою бейсбольною лігою, намагаючись конкурувати з Національною та Американською лігами. Конкуруючи за гравців і глядачів, Федеральна ліга неодноразово подавала позови проти існуючих ліг про порушення антимонопольного законодавства. У відповідь Національна та Американська Ліги відповіли серією зустрічних судових позовів, метою яких, принаймні частково, було збільшення видатків Федеральної Ліги. Федеральна ліга подала позов в Північному окрузі штату Іллінойс. Справу вів суддя Kenesaw Landis, добре відомий своїми сильними антимонопольними переконаннями. Але, суддя Landis, крім того був і великим шанувальником бейсболу, тому він не поспішав закривати справу, переконаний в тому, що сторони в кінцевому підсумку будуть змушені сісти за стіл переговорів.

Як з'ясувалось, рішення судді Landis було правильним: Федеральна Ліга не змогла досягнути рентабельності, і після сезону 1915 р. більшість власників клубів, що входили до Федеральної Ліги вирішили піти на примирення з вищіми лігами. Лише власники команди з м. Балтімор Baltimore Terrapins не були згодні з таким рішенням.

В 1922 р. бейсбольний клуб з Балтімора подав до Верховного суду США позов про порушення антимонопольного закону Шермана на Національну лігу професійних бейсбольних клубів. Суддя О. Холмс прийняв рішення, у якому заперечував порушення антитрестівського закону Шермана, оскільки питання організації бейсбольних матчів відносяться до юрисдикції штату, а бейсбол не є бізнесом (Гуськов, Платонов, Линец, Юшко, 2000). Це відіграло вирішальну роль у розвитку не тільки бейсбольного бізнесу, але й інших професійних видів спорту, котрі у своїй подальшій діяльності посилалися на це рішення суду. (докладніше «Організаційно-правові основи професійного спорту»).

У 1936 р. у м. Куперстаун розпочалося будівництво Національного бейсбольного залу слави, який відкрили у 1939 р. на честь 100-ліття цієї гри. Перший відбір кандидатів до Національного бейсбольного залу слави проводився упродовж трьох років (1936-1939 рр.). Асоціація журналістів, які писали про бейсбол (226 осіб), та Спеціальний комітет ветеранів бейсболу (78 осіб) відібрали 26 осіб для Залу слави (тих, хто набрав 75% і більше голосів). У подальшому система відбору досить часто змінювалася. У 1945 р. було введено правило, яке діє і до нині – до Залу слави може бути обраним гравець, який виступав у основних лігах не менше десяти років і за п’ять років до моменту висування його кандидатури на обрання мав не менше ніж 20-річний загальний ігровий стаж.

З 1939 р. розпочато трансляції бейсбольних матчів по телебаченню.

В 1947 р. бейсбол став ареною боротьби проти расової дискримінації. Клуб ”Бруклін Доджерс” уклав контракт з темношкірим гравцем Джекі Робінсоном, який уже у 1943 р. став першим темношкірим спортсменом, що завоював титул ”Найцінніший гравець ліги”. Це був перший у ХХ ст. випадок залучення темношкірого гравця до клубу провідних бейсбольних ліг США. Нині в командах Національної та Американської ліг виступає близько 50% темношкірих гравців.

В 1961-1962 рр. відбулося розширення провідних ліг з метою зменшення конкурентної загрози з боку Континентальної ліги. Кожна з ліг (Національна та Американська) збільшилася на дві команди ( з 8 до 10), а кількість ігор зросла з 154 до 162 за сезон в середині кожної ліги.

У 1968 р. власники бейсбольних клубів провідних ліг (Національної та Американської) ухвалили рішення щодо збільшення кількості команд (з 10 до 12) у кожній з них. При цьому загальна кількість ігор за сезон залишилась такою ж як була – 162.

Тоді ж було передбачено розмір вступного внеску який мав сплатити власник новоствореної команди – 10 млн доларів до Національної ліги і 5,6 млн доларів до Американської ліги. Отримані від розширення ліг кошти розподілялись порівну між клубами відповідних ліг.

Зростання популярності бейсболу спонукало до подальшого розширення ліг. В **1984** р. склад Американської та Національної Ліг розширився до **30 команд**.

З 50-х років ХХ ст. все більшої уваги у структурі прибутків провідних бейсбольних ліг набувають надходження від телекомпаній за право трансляцій матчів. Це сприяло значному зростанню прибутків бейсболістів.

**У 2000** р. Національна та Американскька ліги об’єдналися у **Головну бейсбольну лігу – MLB.**

Сьогодні Головна бейсбольна ліга складається з 30 команд: 29 розташовані в США, 1 – в Канаді. Ліга розділена на три дивізіони: Східний, Західний і Центральний, по 10 команд в кожному.

MLB входить до п’ятірки спортивних ліг (після NFL, Бундесліги, Австралійської футбольної ліги та Прем’єр ліги) з найвищою відвідуваністю – понад 30 тис осіб за одну гру.

Окрім національного чемпіонату, MLB проводить **Матчі усіх зірок** (з 1933 р.), **Світову серію** ( з 1903 р.) та **Світову бейсбольну класику** (з 2005 р. – це змагання, які проводяться MLB, Міжнародною Федерацією бейсболу та Асоціацією гравців у бейсбол Головної Ліги).

Успіхи професійного бейсболу сприяли створенню і розвитку інших професійних видів спорту. Наприкінці ХІХ ст. з’являються професійні команди у футболі (мається на увазі американський футбол, європейський футбол в Америці називають соккер), гольфі і боулінгу, а на початку ХХ ст. – і у хокеї, баскетболі та тенісі (табл. 1)

Таблиця 1.

Розвиток професійного спорту в США (Гуськов С., 1992)

|  |  |
| --- | --- |
| Види спорту | Періоди |
| виникнення | формування | бізнес |
| Бейсбол | 1830-1845рр.14 років | 1845-1869 рр.24 роки | 1869-2005 рр.136 років |
| Футбол | 1874-1882 рр.8 років | 1882-1895 рр.13 років | 1895-2005 рр.110 років |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гольф | 1779-1786 рр.7 років | 1786-1894 рр.108 років | 1894-2005 рр.111 років |
| Боулінг | 1825-1875 рр.50 років | 1875-1895 рр.20 років | 1895-2005 рр.110 років |
| Хокей | 1855-1875 рр.20 років | 1875-1903 рр.28 років | 1903-2005 рр.102 роки |
| Баскетбол | 1891-1896 рр.5 років | 1896-1925 рр.29 років | 1925-2005 рр.80 років |
| Теніс | 1874-1881 рр.7 років | 1881-1926 рр.45 років | 1926-2005 рр.79 роки |

**Першим у світі професійним командним ігровим видом спорту, став у 1869р. бейсбол.**

**У 1876р. було сформовану першу у світі професійну спортивну лігу, на комерційних засадах (бейсбол).**

**У 1880р. у професійному бейсболі запроваджено контрактну систему найму гравців.**

**Обмеження прав бейсболістів спонукало їх до створення у 1885р.**

**організації, бейсболістів.**

**яка**

**б захищала їхні права – Братство професійних**

**Наприкінці ХІХ ст. пересічні бейсболісти отримували заробітну плату у три, а зірки бейсболу – у п'ятнадцять разів більшу за середню зарплату у промисловості США.**

**Успіхи професійного бейсболу сприяли створенню і бурхливому розвиткові інших видів професійного спорту: футбол, хокей, баскетбол, теніс та ін.**

# Формування та розвиток американського футболу

Історія виникнення американського футболу нерозривно пов’язана з розвитком футболу європейського та регбі, в свій час завезеного до США європейцями.

7 квітня 1823 у місті Регбі графства Йоркшир, під час футбольного матчу шістнадцятирічний Вільям Вебб Елліс (англ. William Webb Ellis) схопив м’яч і побіг у бік суперників. Через багато років цьому хлопцеві поставили пам’ятник, на стінах його коледжу повісили табличку: «Нехай ця дошка нагадує про славні діяння Вільяма Вебба Елліса, першого, хто наважився порушити правила, схопивши м’яч руками і побігши з ним. Так виникла гра регбі в 1823-му році». Гру вирішили назвати ім’ям міста, в якому вона виникла.

**6 листопада 1869 відбулася зустріч в Нью-Брунсвік (шт. Нью- Джерсі) між командами Ратгерського і Прінстонського університетів, яка вважається першим в історії матчем з американського футболу**, хоча сама гра багато в чому ще нагадувала регбі. З тих пір ця дата вважається офіційним днем народження американського футболу. М’яч тоді штовхали ногами, очки нараховувалися за голи, а про тачдаун (занос м'яча у залікову зону) й мови не було. Тільки в 1875 р. стали давати одне очко за внесок м’яча в кінцеву зону супротивника.

**Формування американського футболу датується 1874-1882 рр**. У 1874 р. в Гарвардському університеті пройшов матч за розробленими там правилами. З часом американський футбол набув поширення в інших університетах, де він як і раніше залишається одним з головних спортивних захоплень студентів.

**У 1876 р. була заснована Футбольна асоціація коледжів.**

«Батьком американського футболу» вважається Уолтер Камп (англ. Walter Camp), що грав за команду Єльського університету. В 1876 р. ним було запропоновано правила гри, багато принципових положень яких визначили суть гри. Серед нововведень Кампа був прийом - захоплення суперника в районі колін, в наслідок якого травматизм гравців значно збільшився і залишив за американським футболом славу «смертельно небезпечного виду спорту».

**Офіційні правила гри було прийнято у 1880 р.**

Поступово футбол вийшов за стіни вузів, а в кінці XIX ст. став культивуватися і як професійний спорт. З’явилися перші приватні команди і професійні гравці.

**З 1892 року веде свій родовід «професійний американський футбол».**

**У 1893 р. керівництво Pittsburg Athletic Club уклало з хавбеком (напівзахисник) Грантом Дібертом контракт на весь майбутній сезон – це був перший в історії американського футболу контракт з професійним спортсменом.** Щоправда, підписання і цього контракту не піддавалося широкому розголосу.

**У 1897 була створена перша чисто професійна команда – «Latrobe Athletic Association», яка складалася виключно з оплачуваних гравців.**

1900 р.- Уильям Чейз Темпл взяв на себе виплату заробітної плати гравцям команди Duquesne Country and Athletic Club, ставши першим власником клубу.

У 1902 р. три команди з Пенсільванії спробували організувати першу професійну футбольну лігу - Національну футбольну лігу. Вони не встановили точного порядку для визначення чемпіона, то після проведених ігор всі троє оголосили себе переможцями.

В 1904 р. у штаті Огайо виникло вже сім професійних команд. Вони провели свій чемпіонат під назвою Незалежний Чемпіонат Огайо. В цьому ж році з’явився перший афро-американський футболіст - Charles Follis. Вийшов він у складі команди з Огайо. З тих пір число чорношкірих футболістів тільки збільшувалося.

Американський футбол стрімко розвивався в коледжах і університетах, ставав все більш модним, але разом з цим зростало і невдоволення зростаючою грубістю і жорстокістю гри, що призвело до її заборони в деяких коледжах. Побоювання громадськості викликала зайва жорсткість гри: У 1905 р. газета «Чикаго Трибьюн» вийшла із заголовком на першій полосі — «18 футболістів загинули та 159 отримали важкі травми». Президент США Теодор Рузвельт заявив: «Або футболісти змінять правила, або ми заборонимо футбол взагалі. Жорстокість і нечесна гра повинні бути покарані. Змініть гру або відмовтеся від неї». У правила були внесені зміни, що стосуються покарання за грубу гру. Творці правил сподівалися, що це зробить гру менш агресивною. Футболісти також змушені були придумувати спеціальну захисну форму — з’явилися бриджі з щитками. Спортсменам було рекомендовано надягати на голову під час гри шкіряний шолом. З 1939 р. використання шолома стало обов’язковим.

У 1920-30-і рр. у США розпочався справжній «футбольний бум». Проте у 1920 р. професійний футбол зіштовхнувся з рядом проблем: постійне зростання зарплат гравців, неконтрольований перехід гравців з команди до команди, залучення гравців, які не закінчили коледж. Повстала необхідність створення ліги, де всі мали дотримуватись одних правил.

**20 серпня 1920 р. представники чотирьох команд** – «Akron Pros», «Canton Bulldogs», «Cleveland Indians» і «Dayton Triangles» в Кантоні (штат Огайо) **оголосили про організацію першого професійного об’єднання американського футболу – Американської професійної футбольної конференції (APFC)**, до якого побажали приєднатися ще шість команд.

На другому організаційному зібрані **17 вересня 1920 р**. були присутні

10 команд з 4 штатів. **Було прийняте рішення про зміну назви Американської професійної футбольної конференції на Американську професійну футбольну асоціацію (American Professional Football Association. – APFA)**.

# 24 червня 1922 р. Американська професійна футбольна асоціація, створена в 1920 р., була перейменована в Національну футбольну лігу (NFL) і налічувала 18 команд.

В 1925 р. Джо Карр (президент NFL) представив стандартний контракт гравця, аналогічний тим, які використовуються в професійному бейсболі. Згідно контракту гравці не могли перейти з однієї команди до іншої. Карр також зазначив, що гравець, контракт якого з попереднього сезону закінчився не може бути найнятий новою командою, доки не буде проголошений вільним агентом.

1925 р. – до складу NFL включено ще 5 команд. Вперше NFL ввело обмеження кількості гравців в команді – 16 чоловік.

Протягом 1920-х-30-х рр.. кількість команд NFL залишалась нестабільною і американський футбол не був головним видом спорту США, програючи бейсболу. Так з 1920 по 1932 більше 40 клубів входиди до складу NFL, з них 11 команд проіснували 2 роки, 19 – рік, а дехто лише одну гру. У 1932 р. NFL налічувала 8 команд. – це є найменша кількість команд за всю її історію.

Карр розумів, що для ефективного функціонування Ліги, необхідна стабільність клубів, які входять до її складу, і по-друге, що ці клуби мають бути розміщені у великих містах, так само, як клуби бейсбольної ліги. Він почав шукати людей, які готові були стати власниками футбольного клубу.

В результаті діяльності Карра в 1937 р. 9 з 10 клубів NFL були розташовані в містах, де вже були клуби Головної Бейсбольної Ліги (MLB).

Переломною для NFL у формуванні футбольного бізнесу стала друга половина 30-х років ХХ ст. В 1933 р. NFL суттєво змінює правила гри з метою підвищення її видовищності та вводить регулярний календар змагань. До Ліги приєдналось ще три команди.

8 липня **1933** р. Лігу поділили на дві підгрупи **(Східний і Західний дивізіони**), переможці яких в кінці сезону розігрували звання чемпіонів NFL.

**Подальшому розвиткові професійного американського футболу сприяла нова система найму гравців – «драфт»**. В 1935 р. NFL прийняла рішення щодо впровадження (починаючи з 1936р.) нової процедури відбору гравців, суть котрої полягала у регламентованому розподілі кращих гравців студентського футболу між командами елітної ліги. Команди отримали право обирати собі гравців у зворотньому порядку за результатами турнірної таблиці попереднього чемпіонату.

**8 лютого 1936 р. вперше було проведено драфт.** Це був перший рік з моменту створення NFL коли кількість команд залишись незмінною. Окрім того вперше всі команди зіграли за сезон однакову кількість ігор (12 ігор).

**В 1936 р. була створена альтернативна NFL ліга, яку назвали Американська футбольна ліга (American Football League.).**

У 1946 р. було створено Всеамериканську футбольну конференцію (All-America Football Conference). Але вона не витримала конкуренції з NFL і в 1950 р. розпалася. Три кращі її команди приєдналися до NFL.

**В 1956 р. – була заснована Асоціація гравців NFL.**

До 1960-х років, NFL була домінуючою професійною футбольною лігою.

У 1960 р. з ініціативи нафтового магната Ламара Ханта було створено альтернативну лігу під назвою ”Американська футбольна ліга” (American Football League) — єдина з «альтернативних» ліг, що зуміла скласти гідну конкуренцію NFL. Ліга практично одразу ж уклала п’ятирічний контракт з телекомпанією Ен-бі-сі на суму 34 млн доларів. Боротьба команд за гравців і вболівальників, а також за права на телетрансляції, привели до серії переговорів між двома лігами про об’єднання в 1966 р. Конгрес США схвалив злиття ліг зробивши виключення від антимонопольного законодавства.

Відповідно до угоди, дві ліги були об’єднані з утворенням розширеної ліги з 24 команд, кількість яких мала бути збільшена до 26 в 1968 році і до 28 в 1970 р. Всі існуючі клуби зберігатимуть своє місце розташування. Однією з умов злиття була гра між чемпіонами ліг за право іменуватися **чемпіоном світу**.

**В 1970 р. відбулося офіційне злиття двох Ліг,** але при збереженні двох підгруп – **Американської і Національної конференцій по три дивізіони в кожній**. Склад конференцій залишився колишнім, але керівництво було спільним. Ця організація отримала назву **Національна футбольна ліга** **(NFL).** Фінальна гра між чемпіонами конференцій об’єднаної ліги отримала назву **Супер Боул**, а **найпершу гру, що відбулася в 1967 р. стали називати Супер Боул 1**. Зараз це одне з найбільш видовищних, престижних і дорогих спортивних подій у світі.

В 1973 р. Конгрес США ухвалив експериментальне законодавство (на три роки) згідно якого, будь-яка гра NFL, квитки на яку були розпродані за 72 години до старту, має бути доступною для місцевого телебачення.

З 1980 р. NFL окремі ігри проводила за кордоном (Канада, Мексика, Англія, Японія), що сприяло популяризації гри у світі і розширенню футбольного ринку.

В 1991 р. Рада управління NFL прийняла рішення про вступ до Ліги двох нових команд **в сезоні 1994 р**. В наслідок цього команди почали розподілятися на **шість дивізіонів по 5 команд в кожному**.

**Починаючи з сезону 2002 р. склад Ліги розширюється до 32 команд Команди поділені на дві конференції Американську і Національну, які в свою чергу поділяються на чотири дивізіони (Східний, Західний, Південнний, Північний) по 4 команди в кожному. Такий розподіл існує і сьогодні.**

**В 2002** р. NFL і NFLPA (Асоціація професійних гравців NFL) **оголосили про створення** USA Football, першої національної організації, яка представлятиме непрофесійний (аматорський) американський футбол на всіх рівнях.

З метою популяризації американського футболу в 2003 р. запущено перший цілодобовий канал присвячений американському футболу – NFL Network.

Регулярний чемпіонат NFL і наступна серія плей-офф — одне з найвидовищніших, престижних і дорогих спортивних подій у світі. Змагання NFL відбуваються протягом 17 тижнів регулярного сезону: з початку вересня до січня. Кожна команда проводить 16 ігор. За підсумками сезону 12 найкращих команд виходять в Плей-Офф і завершується чемпіонат розіграшем найпрестижнішого у американському футболі трофею — Супер Боул. Переможець Супер Боулу отримує Кубок Вінса Ломбарді, названий на честь тренера команди Green Bay Packers, яка стала переможцем на перших двох іграх Супер Боул.

Матч, за традицією проходить в кінці січня (початку лютого), вважається головною спортивною подією року в США — і найбільш «глядацькою» з усіх одноденних спортивних заходів у світі.

Зараз американський футбол – найпопулярніший вид спорту в США.

**6 листопада 1869 р. відбулася зустріч в Нью-Брунсвік (шт. Нью- Джерсі) між командами Ратгерського і Прінстонського університетів, яка вважається першим в історії матчем з американського футболу.**

**Офіційні правила гри було прийнято у 1880 р.**

**У 1897 була створена перша чисто професійна команда - "Latrobe Athletic Association", яка складалася виключно з оплачуваних гравців.**

**У 1920р. засновано Американську професійну асоціацію, яку у 1922р. перейменовано у Національну футбольну лігу (NFL).**

**В NFL вперше у професійному спорті у 1936р. було запроваджено нову систему найму гравців на роботу (драфт), яку у подальшому запозичили всі команди ігрових видів професійного спорту Північної Америки.**

**З 1980р. NFL, з метою розширення ринку формує інтерес до американського футболу за межами країни.**

# Формування та розвиток баскетболу

**Виникнення баскетболу пов’язують з ім’ям інструктора з фізичного виховання коледжу Асоціації молодих християн у Спрингфілді,** доктора анатомії і фізіології **Джеймса Нейсміта** (1861-1939)**. Він у 1891 р.**, для підвищення зацікавленості своїх вихованців до занять фізичними вправами придумав гру під назвою ”баскетбол”, яка у подальшому завоювала симпатії не тільки молодих християн, а й людей всього світу.

Упродовж 1891-1896 рр. баскетбол набув широкої популярності серед студентської молоді. **Перша гра на гроші відбулася у невеличкому містечку Трентоні, штат Нью-Джерсі в 1896 р.** у присутності майже 200 глядачів. Гравці команди-переможниці, після сплати за оренду залу, отримали по 15 доларів, а капітан – 16 доларів. Ці розміри гонорару – близько одного долара за хвилину гри – зберігалися досить довго.

На початку ХХ ст. баскетбольні команди стали об’єднуватися у різні ліги. **Перше офіційно зареєстроване об’єднання професійних баскетбольних команд, що називалося Національною Баскетбольною Лігою, виникло у 1898 р.** Проіснувавши п’ять сезонів, вона розпалася на декілька самостійних ліг.

Правила дозволяли командам укладати контракти з різними гравцями на кожну гру. Склади команд відрізнялися крайньою нестабільністю, і гравець міг продавати свої послуги на кожен матч тим, хто заплатить більше.

Гра на гроші була популярною переважно у невеликих містах, ймовірно тому, що у великих містах було вдосталь інших видовищ. Першими у великих містах баскетбол визнали мешканці негритянських гетто. Проте «чорний» і «білий» баскетбол довгий час існували окремо. Чорношкірим не дозволялося грати в одній команді з білими і проводити зустрічі між «чорними» та «білими» командами.

**В 1922р. у Нью-Йорку, в Гарлемі власники казино «Ренессанс» бажаючи залучити публіку створили з чорношкірих баскетболістів дві команди, котрі проводили матчі між собою.** Успіх і заробітки перевершили сподівання. Гравці купили у складчину старенький автобус і відбули на гастролі по східному узбережжю США назвавши свою команду «Нью-Йорк Ренессанс». Баскетболісти самі шукали собі суперників і змагалися з ними. Майже кожний турнір гордо іменувався «чемпіонатом світу».

Таких турнірів у 1920-х роках було у США досить багато, а отже і «команд-чемпіонів світу» було також немало. В середині 1920-х років у ранзі «чемпіонів світу» ходили темношкірі баскетболісти «Нью-Йорк Ренессанс» і команда білих гравців з Бостона «Оріджіл Селтікс». Проте між собою вони не зустрічалися. Перша їхня зустріч відбулася у 1927 р. і в серії з шести ігор завершилася нічийним результатом (3:3). Наступна зустріч відбулася лише в 1933 р. і у серії з восьми ігор з рахунком 7:1 перемогла команда «Ренессанс».

# Незважаючи на професійний характер окремих турнірів та деяких команд баскетбольні структури США до кінця другої світової війни були напівпрофесійними.

**У 1936 баскетбол включено до програми ОІ.**

**У 1937 р.** трьома корпораціями: General Electric, Firestone і Goodyear **було створено Національну баскетбольну лігу (НБЛ)** з 13 команд. Ліга мала скоріш формальний характер. Деякі з команд були незалежні, в той час як інші мали власника. Планування змагань було залишено на розсуд кожної з команд. За рішенням господарів поля гра могла тривати або чотири періоди по десять хвилин, або три по п’ятнадцять хвилин.

**В 1946 р. у Нью-Йорку було засновано професійну баскетбольну лігу під назвою Баскетбольна асоціація Америки (БАА).** У першому чемпіонаті взяли участь 11 команд, три з яких грають у лізі і тепер. Перші два сезони свого існування БАА вела боротьбу з сильним конкурентом – Національною баскетбольною лігою (НБЛ), яка об’єднувала команди невеликих міст Середнього заходу і проводила власні чемпіонати з 1937 р. Але у БАА була суттєва перевага – її команди виступали у великих містах і на кращих аренах. Це й зумовило наслідки конкурентної боротьби між ними.

У 1946 р. в БАА вперше у професійному спорті були запроваджені поняття «стеля зарплат» та «податок на розкіш», які стали використовуватися в інших видах спорту. «Стеля» складала 55 тис. дол. (зараз 60 млн.). Основна маса гравців отримувала по 4-5 тис. дол./рік. Зірка БАА Джо Фалкс заробляв 8 тис. дол.

**У 1948 р. чотири клуби НБЛ приєдналися до БАА.**

**У 1949 р. БАА та НБЛ об’єдналися в одну лігу – Національну баскетбольну асоціацію (NBA)** до якої увійшли всі команди БАА і ще сім команд НБЛ.

У 1967 р. в США створюється альтернативна професійна ліга – **Американська баскетбольна асоціація (АБА**). Спортивний рівень їх був значно нижчий ніж у НБА, бюджет - несерйозним, для організації масштабних змагань, і матчі АБА проходили при напівпорожніх трибунах. Проте, ця організація гідна згадки хоча б тому, що саме у проведених нею чемпіонатах уперше **запроваджено трьох очковий кидок.**

Склад команд NBA поступово розширювався. Так, у 1976 р. чотири провідних клуби АБА приєдналися до NBA і розширили її до 22 команд. У 1980 р. NBA зросла ще на одну команду, а у 1988-89 рр. – на чотири. Нарешті у 1995 р. до її складу увійшли дві канадські команди.

З 1996 р. ліга розширилася до 30 команд, а її прибутки зросли більше ніж у чотири рази. Сьогодні NBA називають еталоном спортивного бізнесу і моделлю для інших професійних видів спорту.

**У червні 1997 р. відбувся дебют жіночої національної баскетбольної асоціації, що створена в структурі NBA.** До її складу увійшли вісім команд, що з 21 червня по 30 серпня 1997 р. розіграли свій перший чемпіонат. З 1999 р. в регулярному чемпіонаті жіночої національної баскетбольної асоціації беруть участь 12, а з 2000 р. – 16 команд.

**Гру в баскетбол придумав Джеймс Нейсміт у 1891 р. Перша комерційна гра в баскетбол відбулася у 1896р.**

**До кінця другої світової війни баскетбольні структури США були напівпрофесійними.**

**В період 1946-1949рр. сформувалася найсильніша у світі баскетбольна професійна ліга NBA.**

**В червні 1997р. в структурі NBA почала функціонувати жіноча баскетбольна асоціація.**

**Сьгодні структура NBA являє собою баскетбольний концерн, що складається з 30 команд, які розділені на 2 конференції – Східну (дивізіони: Атлантичний, Центральний, Південно-Східний) і Західну (дивізіони: Тихоокеанський, Південно-Західний, Північно-Західний).**

**Протягом регулярного сезона кожна з команд проводить 82 матчи, за результатами яких обираються учасники плей-офф. В плей-офф команди грають за олімпійською системою, до 4 перемог в своїй конференції. Два чемпіона конференцій зустрічаються між собою в фіналі, де визначається чемпіон NBA .**

# Формування та розвиток хоккею.

# Як вид спорту хокей сформувався у Канаді у 70-х роках ХІХ ст.

Появу в США історики повязують з ім’ям канадського студента, який у 1883 р. організував у Балтіморському університеті хокейну команду і запросив потім канадську команду з Квебека на товариську зустріч.

**В 1885 в Монреалі була заснована Аматорська хокейна Асоціація**.

**Перші офіційні правила гри в хокей з шайбою були видані в 1886 р.** Автором нового кодексу правил став канадець Р. Сміт. Згідно правил, кількість гравців на полі зменшилось до семи. Весь матч команда проводила в одному складі, і в кінці гри всі гравці ледь пересувались по майданчику, адже заміняти можна було лише того гравця, який отримав травму, (в кінці періоду, з дозволу суперників). У тому ж 1886 р. була проведена перша міжнародна зустріч між канадською і англійською командами (перемогли канадці). Гра в хокей ставала настільки популярною, що Чемпіонати стали проводити щорічно, і у **1893 р.** **генерал-губернатор Канади, британець лорд Фредерік Артур Стенлі** **придбав** за 10 гіней (48,67 дол.) **кубок**, схожий на обернену піраміду зі срібних кілець – для вручення чемпіону країни. Так появився легендарный трофей – **кубок Стенлі**. Спочатку за нього боролися аматори, а з 1910 р. і професійні команди.

**Перша професійна ліга з хокею створена в Америці у 1902-1903** рр. **В 1902 р. створена Західна хокейна Ліга Пенсильванії** (Western Pennsylvania Hockey League) – перша хокейна Ліга, яка залучала професійних гравців. В 1904 році з ініціативи капітана американської професійної команди «Портейдж Лейкерс» Дж. Гібсона Ліга об’єдналась з командами Мічигану і Онтаріо, щоб сформувати першу повністю професійну лігу – **Міжнародну професійну хокейну лігу** (International Professional Hockey League **(IPHL). IPHL** почала наймати гравців з Канади. Щоб утримати гравців, канадські ліги стали платити гравцям. IPHL, втративши своє основне джерело гравців, припинила своє існування 1907 року. З того часу, кілька професійних хокейних ліг існували в Канаді (Ліги в провінціях Манітоба, Онтаріо і Квебек) .

**Перша професійна хокейна команда була створена в Канаді в 1904** році. Цього ж року хокеїсти перейшли до нової системи гри – «шість на шість». Був встановлений стандартний розмір майданчику – 56 x 26 м, який з тих пір майже не змінився. Через 4 сезони відбувся повний розподіл на професіоналів і аматорів. Для останніх запровадили Кубок Аллана, який розігрується з 1908 р. Його володарі в подальшому представляли Канаду на Чемпіонатах світу.

**Національна хокейна асоціація (NHA) була заснована 2 грудня 1909р.** Гра була поділена на три періоди по 20 хв. і впроваджено дрібних і великих штрафів.

Щоб створити конкуренцію і залучити франкомовних вболівальників в Монреалі, була створена ще одна команда, яка складалась з франкомовних гравців. Так **4 грудня 1909 р. була створена команда «Montreal Canadiens»** .

До **Канадської Хокейної Асоціації** (CHA) війшло 5 команд: «Оттава», «Квебек» і три клуба з Монреаля – «Шемрокс», «Нешионалз» і «Олл-Монреаль».

З 1910 р. керівники ліг, конкуруючи один з одним почали проводити свої чемпіонати, намагаючись переманити гравців один в одного. Канадська Хокейная Асоціація (СНА) через невдалу організацію не проіснувала і місяця. 15 січня 1910р. відбулась зустріч керівників Ліг, на якій обговорювалось злиття CHA і NHA.

В 1911 р. брати Френк і Лестер Патрік, на противагу NHA організували **Хокейну Асоціацію Тихоокеанського Узбережжя** (**PCHA** – Pacific Coast Hockey Association). Гроші на створення нової Ліги брати позичили в батька. Лестер заснував клуб «Аристократи Вікторіі», в якому виступав як гравець, тренер і власник. Френк створив «Ванкувер міліонерс». Третій клуб нової ліги був створений у Нью-Вестмінстері і називався «Роялс». Лестер переманив в свою лігу багатьох найкращих хокеїстів NHA. Брати Патрик побудували льодові арени в місцях розташування команд. PCHA (**Хокейна Асоціацію Тихоокеанського Узбережжя)**  розвивалась і отримала визнання. Незабаром між чемпіонами PCHA і NHA почали проводити серії спільних матчів. **Переможець цього плей-офф отримував Кубок Стенлі**.

З кожним роком правила гри поступово змінювались. В 1912 р. в NHA було прийняте рішення обмежити число гравців до 6 чоловік. На светри гравців почали наносити номери. Замість двох періодів по півгодини ввели три періоди по 20 хв.

В 1914 р. рефері PCHA (**Хокейна Асоціацію Тихоокеанського Узбережжя)** Міккі Йон запропонував проводити матчі «Всіх зірок», що викликало гарантоване зацікавлення всіх прихильників хокею.

В свій заключний сезон (1916—1917 рр.) до NHA входили 6 команд.

**26 листопада 1917 р.** власники команд NHA зустрівшись в Монреалі сформували **Національну хокейну лігу ( NHL,** National Hockey League), в яку війшли п’ять команд.

В боротьбі за Кубок Стенлі переможець NHL, як і раніше мав зустрічатись з чемпіоном PCHA (Хокейна Асоціація Тихоокеанського Узбережжя). В 1921 р. до них ще долучилась **Західно-Канадська Хокейна Ліга (WCHL**- Western Canada Hockey League). **З 1926 р. Кубок Стенлі почав розігруватись лише між командами НХЛ.**

Перша американська команда («Бостон Брюінс») вступила до NHL у 1924 р., а через рік ще три американські команди стали членами цієї ліги.

В середині 20–х років – Ліга розділилась на дві групи Канадську і Американську.

В кінці сезону 1930/1931 в NHL грали 10 команд. Але Велика депрессія (1929-1939 рр.) і фінансові складнощі, які виникли в її наслідок нанесли суттєвий удар по NHL. NHL була зменшена до 6 команд. Ці команди, які грали в Лізі протягом 25 років (1942-1967 рр). відомі як «Велика шістка» (Original Six). Ці роки називають «золотим часом» в історії Північно-американського хокею.

Потрапити в NHL новим гравцям було важко. Кар’єра багатьох хокеїстів тривала по 15-20 сезонів. В сезоні 1949-50 рр. календар регулярного чемпіонату NHL був розширений до 70 матчів. Коли в сфері професійного спорту вибухнули тоталізаторні скандали, які торкнулись і хокею, Кларенс Кемпбел, президент NHL, заборонив всі неофіційні відносини між гравцями різних команд. Тим самим він не лише почав боротьбу проти «тоталізаторного» хокею, але і штучно підняв конкуренцію всередині Ліги. Перемогти в матчі було справою честі, тому матчі часто супроводжувались бійками. 28 вересня 1946 р. Кемпбел зазначив: «Хокей – це гра, яка поєднує в собі швидкість і жорсткий силовий контакт. Якщо зникне один з цих компонентів, то хокей закінчить своє існування».

Кадрова система в NHL вже тоді праювала дуже чітко. Скаути вишукували талановитих юніорів, заключаючи з ними контракти. Після цього гравців відправляли до фарм-клубу. Підпис під трудовою угодою робила хокеїста пожиттєвою власністю свого працедавця. Навіть після завершення спортивної кар’єри клуб все одно зберігав право на свого хокеїста. Це спонукало до створення **Асоціації гравців NHL**. Спроби заснувати цю організацію були зроблені в 1946, 1957, 1967 рр., але офіційно вона була затверджена **лише в 1976 р.**

У 1960-ті роки інтерес до професійного спорту в США завдяки телебаченню безперервно зростає.

В середині 1960-х рр. в молодших лігах, особливо на заході США, почали з'являтися команди, здатні створити конкуренцію командам NHL. Посилення діяльності Західної хокейної ліги і фінансові міркування змусили NHL в 1967 р. провести перше розширення з 1920 року. **В 1967 р. NHL розширюється до 12 команд** за рахунок американських професійних клубів в Лос-Анджелесі, Окленді, Міннесоті, Філадельфії, Піттсбурзі та Сент-Луісі. **В лігу були прийняті шість команд, які утворили новий дивізіон**. В 1970-ті роки ліга продовжує розширюватися за рахунок американських команд.

**В 1969 р. вперше проведений драфт новачків.**

**У 1972 р**. створюється альтернативна канадо-американська хокейна ліга – **Всесвітня хокейна асоціація** (World Hockey Association – **WHA**), до складу якої увійшло вісім американських та чотири канадських команди. Команди WHA було сформовано переважно на базі студентських хокейних команд. Значну кількість провідних гравців NHL власники клубів WHA переманили високими зарплатами. Надто великі видатки на зарплату гравцям, ймовірно, стали однією з головних причин того, що WHA (**Всесвітня хокейна асоціація)** не витримала конкуренції з NHL і в 1979 р. припинила своє існування. Чотири найсильніші клуби WHA було включено до складу NHL, котра повернула собі монопольне право контролю хокейного ринку.

У 1985 р. NHL разом з іншими професійними лігами з (футболу, баскетболу та бейсболу) звернулася до комісії Сенату США з пропозицією прийняти закон, який давав би лігам право контролювати розташовування своїх команд у містах країни. Мова власне йшла про надання лігам права накладати «вето» на переїзд будь-якої команди відповідної ліги з одного міста до іншого.

На початку **1990-х років** відбулося масштабне розширення NHL. Загальна кількість команд **зросла до 26**, а в **2000 р. NHL розширилася до 30 команд.** Це свідчить про високі темпи зростання популярності хокею, насамперед у США, оскільки 21 з 30 команд розташовані в американських містах. Таке масштабне розширення ліги стало можливим завдяки широкому залученню до NHL провідних європейських хокеїстів.

Всі клуби NHL мають свої фарм-клуби - дочірні команди, де грають хокеїсти, яким не вдалося увійти до основного складу.

**На даний момент NHL має наступну структуру: 30 команд поділені на дві конференції – Східну і Західну, в кожній з них по 2 дивізиона : Атлантичний і Метрополітан, Центральний і Тихоокеанський. В кожному дивізіоні Східної конференції по 8 команд; в Західному по 7.**

Кожна команда за сезон проводить по 82 гри. Плей-офф організований за дивізіональним принципом. По три кращі команди з кожного дивізіону автоматично потрапляють в плей-офф. Решту - чотири місця, займають команди, що набрали найбільшу кількість очок у своїх конференціях незалежно від їх дивізіону. Таким чином, від одного дивізіону в плей-офф можуть війти одразу п’ять команд, а від іншого – тільки три.

Переможець дивізіону з найбільшою кількістю набраних очок у конференції в першому раунді плей-офф зустрічається з командою, яка набрала найменше очок серед учасників плей-офф. Команди, що зайняли в своїх дивізіонах другі і треті місця, в першому раунді плей-офф змагаються між собою. Переможці розігрують чемпіонство в дивізіоні. Потім чемпіони дивізіонів грають у фіналах конференцій, а переможці зустрічаються у фіналі Кубку Стенлі.

Така структура дозволяє всім 30 командам ліги зіграти на кожній з 30 арен принаймні один матч у регулярному чемпіонаті.

Окрім NHL в США і Канаді функціонують ще 5 нижчих ліг, до котрих входить понад 60 команд.

**Як сучасний вид спорту хокей сформувався у Канаді у 1870-х роках.**

**Першу професійну лігу з хокею створено в США у 1902-1903 рр.**

**У 1917р. в Канаді засновано Національну хокейну лігу (NHL), до якої у подальшому були включені американські хокейні клуби. На сьогодні 21 із 30 команд NHL розташовані в США.**

**З 1990 по 2000 рік NHL збільшилась на дев’ять команд завдяки зростанню популярності хокею та притоку гравців з європейських країн, у т.ч. і з України.**

**Окрім NHL в США і Канаді функціонують ще 5 нижчих ліг.**

# Формування та розвиток футболу.

Батьківщиною футболу справедливо вважається Англія. Проте ігри з м’ячем, окремі елементи котрих подібні до футболу, були відомі в глибокій давнині у Єгипті, Китаї, Греції, Римській імперії та інших країнах.

Ритуальні ігри з м'ячем колись були поширені на всіх континентах. Стародавні шкіряні м'ячі були знайдені при розкопках в Єгипті та Греції. Залежно від ритуалу м'яч міг символізувати і Сонце, і Місяць, і Землю. В Австралії м'ячі робили зі шкір сумчастих щурів, сечових міхурів великих тварин, зі скрученого волосся.

У китайців була відома гра цуцзю ("Штовхати ногою"), яка входила до обов'язкової програми фізичної підготовки солдатів. Згадки про цуцзю відносяться до II століття до н. е. ФІФА в 2004 році офіційно визнала, що саме китайський варіант футболу - найдавніший.

У 40-х роках ХІХ ст. у середніх навчальних закладах Англії, де заняття фізичними вправами проводилися тричі на тиждень, найпопулярнішими були ігри з м’ячем, котрі у подальшому трансформувалися у футбол і регбі.

До середини ХІХ ст. футбол розвивався стихійно - не було календаря змагань та єдиних правил гри. Майже кожна школа і кожен футбольний клуб мали свої власні збірки правил. Одні правила допускали ведення і передачу м'яча руками, інші - ні; десь кількість гравців у кожній команді було обмежено, десь - ні. В одних командах дозволялося штовхати, робити підсікання і бити суперника по ногах, в інших це було заборонено.

Перші спроби визначити єдині правила і регламент гри у футбол були зроблені в командах університетів Оксфорда і Кембриджа.

**У 1846 р. була зроблена перша спроба уніфікувати футбольні правила.** Генрі де Уїнтон і Джон Чарльз Трінг з Кембріджського університету зустрілися з представниками приватних шкіл з метою сформулювати і прийняти збірку єдиних правил. Дискусія тривала 7 годин і 55 хвилин, і в результаті виник документ, опублікований під назвою "Кембриджські правила".

У 1830-1850 рр. налічувалося більше 70 футбольних команд. Вони могли представляти окремі чоловічі клуби, паби, окремі села, іноді об'єднували молодих людей однієї професії. Подібні матчі часто залучали глядачів, які укладали парі на його результат. Правила обговорювалися перед початком матчу, а за їх дотриманням стежив ухвалений обома сторонами арбітр.

У 1857 р. в Шеффілді молоді люди з середнього класу Натаніель Кресвік і Вільям Престо, які до того створили місцевий крикетний клуб, заснували найстаріший у світі футбольний клуб "Шеффілд".

На звання найстарішого футбольного клубу світу претендували й інші, зокрема "Кембридж", але ФІФА офіційно визнало найстарішим саме "Шеффілд".

1. **грудня 1860 р. між "Шеффілд" і "Хеллі" був зіграний перший у світовій історії футбольний матч між клубними командами.**

У 1862 р. клуб "Шеффілд" опублікував свої правила у вигляді брошури. Його члени проводили матчі "11х11", в той час як в інших місцевих змаганнях на поле могли виходити по 14 і більше гравців з кожної сторони. Футболісти "Шеффілда" першими стали виїжджати на матчі до інших міст.

У 1863 році Ебенізер Кобб Морлі, адвокат з міста Кінгстон-апон-Халл, опублікував статтю в газеті «Беллз лайф» з пропозицією створити керівний орган футболу. Ідею Морлі підтримали керівники інших футбольних клубів, в результаті чого такий керівний орган був створений. **26 жовтня 1863 р**. представники 11 лондонських клубів і шкіл зібралися в таверні "Вільні каменярі" і домовилися про **створення Футбольної асоціації Англії**, першого офіційного футбольного органу. Саме Морлі вважають не лише батьком Футбольної Асоціації, але й батьком футболу, оскільки він був причетний до складання перших Правил гри в футбол. Морлі став першим секретарем Футбольної асоціації Англії (1863—1866) та другим її президентом (1867— 1874).

Вступний внесок до Асоціації становив одну гінею (фунт і один шилінг) на рік.

За результатом першої зустрічі учасники засідання звернулися із закликом до представників інших приватних шкіл Англії приєднатися до асоціації. За винятком Аппітгема (Uppingham school), решта шкіл відмовилися. Всього було проведено 6 зустрічей Футбольної Асоціації в період між жовтнем та груднем 1863 року. Найбільш прийнятними для Асоціації виявились Кембриджські правила, які й були прийняті за основу під час п'ятого засідання 1 грудня 1863 року. Правила забороняли футболістам пересуватися по полю з м'ячем в руках а також не дозволяли блокування, поштовхи, підніжки і підсічки, нанесення ударів по ногах. Більшість делегатів підтримали цю пропозицію за винятком Френсіса Кемпбелла, представника футбольного клубу «Блекхет» і першого управляючого фінансами Футбольної асоціації. Під час шостого і заключного засідання 8 грудня 1863 року, Френсіс Кембелл повідомив присутнім, що хоча футбольний клуб «Блекхет» затвердив принципи Асоціації, він не може погодитись грати за новими правилами, які забороняють підніжки, підсічки, і оголосив про вихід з організації. За результатами зустрічі 8 грудня 1963 року Футбольна Асоціація опублікувала «Правила гри» у футбол з 12 пунктів, перший детальний набір правил, який пізніше став відомий під назвою футбол.

Прийняті членами Футбольної Асоціаціації «Правила гри» у футбол визначали максимальну ширину та довжину поля, процедуру початку гри з центра поля, тлумачили різні терміни, включаючи взяття воріт, вкидання м'яча в гру, положення поза грою. Торкання та передача м'яча руками дозволялась за умови, що його спіймали після першого відскоку. Незважаючи на уточнення характеристик взуття (заборонялось взуття з металевими шипами, залізні вставки та гуттаперча), не було конкретних правил щодо кількості гравців, виконання пенальті, штрафних ударів, порушень гри чи розмірів футбольного м'яча. Капітанам обох команд необхідно було узгоджувати ці моменти перед початком кожного матчу. Проте календаря змагань асоціація не розробила. Ігри проводилися стихійно, переважно тоді, коли з'являлося бажання пограти у футбол і була можливість зібрати всіх гравців команд.

Встановлені Футбольною Асоціаціацією закони негайно вступили в дію, до яких приєдналися клуби «Шеффілд» та «Ноттінгем», проводячи щорічні змаганням по правилах Футбольної Асоціаціації. Протягом наступних двох років приєдналися «Честерфілд» і «Стоук». До того часу команди визначились з кількістю футболістів - по 11 в кожній команді, гра велася круглим м'ячем (на відміну від регбі). Зазначалось, що всі гравці перед м'ячем перебувають в положенні поза грою, унеможливлюючи передачу м'яча вперед, так як це прийнято в регбі сьогодні. Згодом введена заборона на гру рукою, за винятком одного гравця в кожній команді, воротаря. Червона стрічка протягалась між стійками воріт для позначення верхньої частини воріт. Втім, Футбольна Асоціація в перші 10 років свого існування була не настільки вже популярна. За цей період до неї увійшло лише 18 клубів.

У 1867 році в Шеффілді була заснована місцева футбольна асоціація, яка вступила до Футбольної асоціації Англії в 1877 р.

В **1871 р.** гравець команди "Уондерерс", містер Чарльз Олкок запропонував затвердити **перехідний Кубок Футбольної асоціації,** котрий будуть виборювати всі команди асоціації у змаганнях з вибуванням (ці змагання досить популярні в Англії і донині). Перший фінал змагань на Кубок відбувся 16 березня 1872 р. у присутності 2 тис глядачів.

Перший міжнародний футбольний матч між командами Шотландії та Англії відбувся 30 листопада 1872 р. у Глазго і закінчився з рахунком 0:0.

Коли футбол набирав популярності в 1870-х та 1880-х рр., професійні футболісти не мали права виступати в Футбольних асоціаціях Англії та Шотландії. На той час гравці були аматорами. Вони вели безкомпромісну, але справедливу боротьбу. Наприклад, у фінальному матчі Кубку Футбольної асоціації Англії 1875 р. між командами “Олд Ітонієнс” і “Роял Енджінієрс” гравець першої з них отримав травму і не зміг продовжити гру. Тоді капітан команди-суперниці для відновлення рівноваги добровільно пішов з поля.

Але вже на початку 80-х років ХІХ ст. власники клубів почали таємно виплачувати окремим гравцям грошові винагороди за успішні виступи. Виникла об’єктивна необхідність легалізувати професіоналізм у футболі.

На початку 1880 рр. ходили чутки, що багато клубів з північних районів Англії платили гравцям за те, що вони виступали за їхні команди. Так, на початку 1880-х, коли футбольний клуб «Вондерерс» розформувався та припинив існування, на півночі Англії команди почали наймати гравців, яких називали "футбольними спеціалістами" (professors of footbal), переважна більшість яких була з Шотландії. Так футбол почав поступово переходити на професійні рейки. Клуби з північної Англії почали виплачувати футболістам грошову винагороду і команди почали поступово переважати в класі аматорів з півдня. «Блекберн Роверс» став першим клубом з півночі, який дійшов до фіналу Кубка Англії в 1882 році і поступився «Олд Естоніанс», який став останнім аматорським клубом, що виграв трофей.

У зв'язку з цим в 1882 р. до правил ФА додалося ще одне: «Будь-який гравець, який отримує від клубу винагороду або грошове відшкодування, що перевищує кошти, які він витратив у зв'язку з виходом на ту чи іншу гру, автоматично усувається від участі у змаганнях на Кубок, в будь-яких змаганнях під егідою Футбольної асоціації Англії та в міжнародних турнірах. Клуб, який найняв такого гравця, автоматично виключається з Асоціації».

Однак більшість клубів зловживали цією маленькою вільністю в правилах щодо "відшкодування фактичних витрат". На початку 1884 року, після матчу четвертого раунду розіграшу Кубку Футбольної асоціації, клуб "Аптон Парк" з Лондона подав протест, стверджуючи, що за клуб "Престон Норт Енд" виступали професіонали. Вільям Саделл, президент і менеджер "Престона", публічно визнав, що його клуб платить своїм гравцям, але при цьому заявив, що може довести, що подібна практика існує майже в усіх найбільших клубах Ланкаширу і центральних графствах Англії.

Відверті заяви Саделла змусили керівництво Асоціації усвідомити нові реалії. Провідні футбольні клуби вимагали від Футбольної асоціації визнати право футболістів отримувати грошову винагороду в англійському футболі, кульмінацією чого стало засідання 20 липня 1885 року, після якого було проголошено, що "легалізація використання професійних футболістів буде слугувати інтересам Асоціації футболу, але лише за деяких умов". Хоча і з певними обмеженнями, професійний футбол був легалізований.

На початку 1888 р. шотландець Уільям Макгрегор запропонував створити професійну футбольну лігу з провідних клубів Англії, котрі б розігрували між собою першість за заздалегідь встановленим розкладом ігор на своєму і чужому полі. Це, на його думку, сприяло б підвищенню зацікавленості глядачів і зростанню майстерності футболістів. **У березні 1888 р.** на зборах представників футбольних клубів було вирішено: **"Створити союз або лігу з 12 провідних клубів Англії**". Переможця вирішили визначати за кількістю набраних очок - два за перемогу і одне за нічию. Так започаткувався перший у світі чемпіонат з футболу. Він відбувся у сезоні 1888/89 рр. і дав першого чемпіона - "Престон Норт Енд", який виграв усі зустрічі чемпіонату і виборов Кубок ліги. Своїм успіхом клуб значною мірою був зобов'язаний менеджеру Уільяму Садделу, котрий запросив до команди кількох кваліфікованих гравців з Шотландії і заплатив їм за перехід до своєї команди. Фактично це був перший випадок купівлі гравців клубом у футболі.

З часу легалізації професіоналізму у футболі керівництво клубів спільними зусиллями розробило ключові положення функціонування ліги і клубів. Зокрема була введена система укладання контрактів між клубами і гравцями, згідно з якими футболіст на все життя ставав власністю клубу. Це створило певні перепони щодо переходів кращих гравців з клубу до клубу за вищу винагороду. Але зростаюча спортивна конкуренція поставила на порядок денний нову проблему - купівлі і продажу гравців клубами, оскільки більш багаті клуби намагалися перекупити класних футболістів у менш заможних клубів. **У 1894р. Асоціація постановила: "Клубам забороняється отримувати або сплачувати гроші за перехід гравців"**. Але це рішення залишилося лише на папері. Купівля і продаж гравців набували значного поширення. В 1905 р. Альф Коммон був першим, за кого заплатили тисячу фунтів. В 1928 р. суперзірки англійського футболу коштували вже 10 тис. фунтів.

До контрактів включався пункт у якому визначався рівень максимальної заробітної плати футболістів. На початку існування ліги такою "межею" була сума чотири фунти на тиждень під час сезону і три - під час перерви в сезоні (травень - липень). З часом заробітна плата футболістів зростала, але не надто бурхливо. Наприклад, легендарний Стенлі Меттьюз отримував близько 1000 фунтів стерлінгів на рік, а середня зарплата робітника в промисловості становила 400 фунтів стерлінгів [Штефны Р., 1990]. У ХХ ст. футбол став одним з найпопулярніших і найприбутковіших видів спорту не тільки в Англії, а й у всьому світі.

Потреба в створенні єдиної організації для управління всім світовим футболом, стала очевидною на початку ХХ століття у зв'язку зі зростанням популярності та кількості міжнародних матчів. Спочатку Футбольна Асоціація Англії очолювала процес врегулювання різних дискусійних питань зі створення, але ця робота була без прогресу; і тому, право створити таку організацію випало на долю семи інших європейських держав. **21 травня 1904 р. в Парижі було створено Міжнародну Федерацію футболу (ФІФА)**.

Країнами-засновниками були Бельгія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швейцарія і Швеція; трохи пізніше цього ж року до ФІФА приєдналася Німеччина, а ще через рік Австрія, Англія та Італія. Першим президентом ФІФА був француз Робер Герен.

Перші змагання під егідою ФІФА були проведені в 1906 році, хоча особливих успіхів в організації змагань ФІФА не досягла. Цей факт, в комбінації з низкою економічних чинників призвів до відставки Герена з поста президента і його заміни Деніелом Вулфоллом з Англії, який на той час уже став членом асоціації. Наступні змагання під егідою ФІФА — футбольний турнір на **Олімпійських Іграх 1908 року в Лондоні** були набагато успішнішими, хоча і виникли певні проблеми пов'язані з участю професійних футболістів в Олімпійських Іграх.

Членство ФІФА розширилося за межі Європи з прийняттям Південно-Африканського Союзу в 1909, Аргентини і Чилі в 1912 і Сполучених Штатів в 1913.

Під час Першої світової війни ФІФА пережила серйозні випробовування, тому що багато гравців відправилися на фронт, а можливість міжнародних переїздів для проведення турнірів була сильно обмеженою. Після війни, зі смертю Вулфолла, президентський пост обійняв голландець Карл Хіршманн. ФІФА була врятована від повного розвалу, але ціною цього був вихід з організації усіх чотирьох британських асоціацій, котрі не бажали брати участь у міжнародних змаганнях з їхніми недавніми ворогами.

**ФІФА стала першою міжнародною спортивною федерацією, яка поділяє футболістів не на професіоналів та аматорів, а за рівнем їхньої спортивної майстерності та віком.**

**Організація регулярного чемпіонату з чітким календарем змагань сприяла зростанню інтересу глядачів до футболу. Це спонукало керівництво ліги переглянути кількісний склад команд. Була створена нижча ліга і розроблена система вибування з вищої в нижчу і, навпаки, переходу з нижчої до вищої ліги. У подальшому (1920 р.) було організовано третю групу, що поділилася на північну і південну підгрупи. Так за 32 роки з моменту заснування ліги вона розширилася до 88 клубів у яких нараховувалося понад три тисячі футболістів-професіоналів** [Тейлор Ф., 1985].

ФІФА — асоціація, яка була заснована згідно з законами Швейцарії. Її штаб знаходиться в Цюріху. Головним керівним органом ФІФА є Конгрес ФІФА — збори представників від кожної з національних федерацій, які входять до складу ФІФА. Конгрес збирається на звичайні сесії один раз щороку й на позачергові сесії, які проводяться один раз на рік з 1998 р. і дотепер, а також коли виникає потреба. Лише Конгрес може здійснити зміни в статуті ФІФА. Конгрес обирає президента ФІФА, її генерального секретаря й інших членів Виконавчого Комітету ФІФА. Президент і генеральний секретар — головні посадовці ФІФА. Вони відповідають за її щоденну адміністрацію, що проводиться Генеральним Секретаріатом, штат якого налічує 207 членів.

Виконавчий Комітет ФІФА під головуванням президента є головним організаційним органом для прийняття рішень на час засідання Конгресу. Міжнародна організаційна структура ФІФА також включає декілька інших органів, якими керують Виконавчий комітет чи створені Конгресом постійні комісії. Серед них — Фінансовий Комітет, Дисциплінарний Комітет, Суддівський Комітет тощо. З 1998 року президентом ФІФА є швейцарець Йозеф "Зепп" Блаттер (Joseph "Sepp" Blatte), якого 29 травня 2015 р. було переобрано на п'ятий термін, але вже 2 червня 2015 р. він оголосив про відхід зі свого поста після звинувачень у корупції. Конгрес, на якому відбудуться вибори нового глави організації, відбувся 26 лютого 2016 року в Цюріху. Був обраний Джанні Інфантіно, спортивний функціонер, юрист за спеціальністю (Швейцарія).

Крім її міжнародних установ (президентство, Виконавчий Комітет, Конгрес тощо) ФІФА створила конфедерації, які наглядають за футболом на різних континентах і в регіонах світу. Членами ФІФА є національні федерації, а не континентальні Конфедерації. Континентальні Конфедерації передбачені в статуті ФІФА. Національні федерації повинні бути членами і ФІФА, й конфедерації, до якої їхня країна належить географічно, для того щоб їхні команди могли кваліфікуватися до змагань ФІФА.

**Сьогодні під егідою ФІФА, яка налічує 209 національних асоціацій і має шість континентальних гілок, проходять всі футбольні турніри всесвітнього масштабу**, в числі яких чемпіонат світу ФІФА, аналогічний турнір серед жінок, молодіжні та юнацькі турніри, Кубок конфедерацій і клубний чемпіонат світу.

**Першу в світі футбольну асоціацію було утворено в Англії у 1863 р. В тому ж році Англійська асоціація футболу уклала перші офіційні правила гри.**

**В 1888 р. було створено першу у світі професійну футбольну лігу Англії.**

**В 1888 р. менеджер англійської команди “Престон Норт Енд” У. Саддел вперше в історії футболу придбав кваліфікованих шотландських футболістів.**

**В сезоні 1888/1889 в Англії було засновано професійну футбольну лігу і проведено перший у світі національний чемпіонат з футболу.**

**В 90-х роках ХІХ ст. у професійній футбольній лізі Англії було запроваджено контрактну систему найму гравців.**

**На початку ХХ ст. в Англії було утворено другу і третю футбольні ліги і розроблено правила ротації команд між лігами.**

**У 1904р. засновано Міжнародну Федерацію футболу. (ФІФА).**

**На початку ХХІ ст. ФІФА стала однією з найприбутковіших професійних ліг світу.**

**КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ**

# Формування та розвиток бейсболу.

# Формування та розвиток американського футболу.

# Формування та розвиток баскетболу.

# Формування та розвиток хокею.

# Формування та розвиток футболу.

# Формування та розвиток боксу.

# Формування та розвиток тенісу.

# Формування та розвиток велосипедного спорту.

# Формування та розвиток автомобільного спорту.

**Теми для самостійної роботи**

# Історія розвитку бейсболу.

# Історія розвитку американського футболу.

# Історія розвитку баскетболу.

# Історія розвитку хокею.

# Історія розвитку футболу.

# Історія розвитку боксу.

# Історія розвитку тенісу.

# Історія розвитку велосипедного спорту.

# Історія розвитку автомобільного спорту