Nagrody za zdobycie medali **Mistrzostw Świata i Europy** (seniorów) w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Imię i Nazwisko** | **Klub** | **Mistrzostwa** | **Miejsce** | **Dyscyplina i konkurencja olimpijska** | **Kwota nagrody [zł]** |
| 1. | Marta Walczykiewicz | Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie | ME MŚ MŚ | II  II II | Kajakarstwo K1 200m,  K4 500m | 8 000 |
| 2. | Ewelina Wojnarowska | KS Warta Poznań | MŚ | II | Kajakarstwo  K4 500m | 8 000 |
| 3. | Iwona Matkowska | WKS Grunwald Poznań | MŚ(2m) | II | Zapasy  48 kg | 8 000 |
| 4. | Artur Zakrzewski | KS AZS-AWF Poznań | MŚ(3m) | III | Skoki na trampolinie | 6 000 |
| 5. | **Joanna Fiodorow** | OŚ AZS Poznań | ME | III | Lekkoatletyka rzut młotem | 4 000 |

**Sportowa Nagroda Specjalna dla działaczy sportowych:**

1. Adela Dankowska – za całokształt działalności w sporcie szybowcowym.   
   Przez wiele lat pracowała jako instruktor szybowcowy w Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie, jest wychowawcą wielu pokoleń szybowników. Jako piąta kobieta na świecie wyróżniona została najwyższym międzynarodowym odznaczeniem szybowniczym przez Federation Aeronautique Internationale (F.A.I) Medalem Lilienthala w 1975 roku. Medal ten przyznawany jest raz w roku jednemu pilotowi na świecie za najlepszy wyczyn roku lub całokształt działalności szybowcowej. Nagrodzona za osiągnięcia sportowe m.in. Medalem Tańskiego (1964), sześciokrotnie wyróżniona Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Mistrz Sportu i Zasłużony Mistrz Sportu.

Na 48 typach szybowców wylatała ponad 5800 godzin oraz przeleciała ponad 210.000 km. Reprezentując Polskę na wielu mistrzostwach zdobyła ogółem   
17 medali w tym 9 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe. 15-krotnie biła rekordy świata.

1. Tadeusz Piguła – za całokształt działalności w sporcie szermierczym.   
   Były zawodnik, olimpijczyk, 3-krotny drużynowy medalista Mistrzostw Świata pomysłodawca i współtwórca Ośrodka Szermierczego Młodzieży w Koninie, zasłużony trener i sędzia szermierczy.

Wieloletni W-ce Prezes ds. Sportowych Konińskiego Klubu Szermierczego, Kierownik Ośrodka Szermierczego Młodzieży w Koninie, trener.

Polski [szablista](http://pl.wikipedia.org/wiki/Szabla), trzykrotny medalista mistrzostw [świata](http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_szermierce), mistrz [Europy](http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_szermierce), olimpijczyk. Trenował w latach 1970–1993 w Zagłębiu Konin. Dwukrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich. W 1980 w [Moskwie](http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1980) zajął w drużynowym turnieju szablistów czwarte miejsce. Osiem lat później w igrzyskach w [Seulu](http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1980) był piąty w drużynie i dwunasty indywidualnie. W 1982 został indywidualnym mistrzem Europy w [Mödling](http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6dling" \o "Mödling). W drużynie trzykrotnie uzyskiwał medale na mistrzostwach świata. Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski: złote (indywidualnie 1981, 1984, 1985 i drużynowo 1983), srebrne (indywidualnie 1980 i drużynowo 1982, 1984) oraz brązowe (indywidualnie 1978, 1983, 1988, 1990 oraz drużynowo 1986, 1987). W 1982 wygrał turniej [O Szablę Wołodyjowskiego](http://pl.wikipedia.org/wiki/O_Szabl%C4%99_Wo%C5%82odyjowskiego).

W 1988 ukończył studia na [Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach](http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_im._Jerzego_Kukuczki_w_Katowicach). Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się działalnością trenerską i sędziowską.

W 2012 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim [Orderu Odrodzenia Polski](http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski).

**Sportowa Nagroda Specjalna dla trenerów:**

1. Roman Jaszczak - za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej   
   i międzynarodowej – trener **Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego Medyk Konin**. Założyciel, Prezes KKPK Medyk Konin, Były Trener Narodowej Reprezentacji Polski, Prekursor piłkarstwa kobiecego w Wielkopolsce.

– Medyk Konin, obecnie występujący w rozgrywkach [Ekstraligi](http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraliga_%28pi%C5%82ka_no%C5%BCna_kobiet%29). Zespół powstał w 1985 roku. Pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski oraz zdobywca tytułu mistrza Polski w sezonie [2013/2014](http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstraliga_polska_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_kobiet_%282013/2014%29&action=edit&redlink=1). Dodatkowo dwanaście razy drużyna na podium mistrzostw Polski, ośmiokrotnie zdobywając srebrny medal, a cztery razy brązowy.

W swoim pierwszym występie w [Lidze Mistrzów](http://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA_Kobiet) drużyna przebrnęła fazę wstępną zwyciężając swoją grupę, pokonując wszystkie trzy przeciwne ekipy. W 1/32 finału rozgrywek, drużyna zagrała ze szkockim Glasgow City. Pierwszy mecz wygrała w Koninie 2-0. W rewanżu nie dała rady rywalkom, przegrywając 0-3.

**Ewa Pajor w**ychowanka Medyka Konin **–** została uznana najlepszą zawodniczką Europy do lat 17 w sezonie 2013/2014.

1. Władysław Stecyk – za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej.  
   – lat 63, klubowy trener Iwony Matkowskiej i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980) ku zaskoczeniu... popiera swoją podopieczną. – Taktykę trzeba realizować – mówi, ale to zapaśniczka na macie decyduje, czy czasem nie należy od niej odstąpić, by innym sposobem spróbować wygrać walkę. Liczy się zwycięstwo, a Iwona – jego zdaniem – we krwi ma atak. Władysław Stecyk podkreśla także, że zapaśniczka, bądź zapaśnik nie może bać się wykonania techniki, którą wyćwiczył na treningach. Wszystko na macie można skontrować – mówi. Zawsze próba zastosowania „swojej” klamry może dać przeciwnikowi przewagę i nawet tusz (położenie na łopatki).

– [polski](http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska) [zapaśnik](http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapasy). Srebrny medalista olimpijski z [Moskwy](http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1980).

Walczył w stylu wolnym, najczęściej w kategorii muszej (do 52 kilogramów), choć zdarzało mu się startować także w koguciej. Był czołowym zapaśnikiem świata przełomu lat 70. i 80. Brał udział w trzech olimpiadach ([IO 76](http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1976), IO 80, [IO 88](http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1988)). W [1977](http://pl.wikipedia.org/wiki/1977)zdobył srebro na mistrzostwach świata, 6 razy stawał na najniższym podium mistrzostw Europy (1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1983). Dziesięć razy był mistrzem Polski. W latach 1969-1988 był zawodnikiem Grunwaldu Poznań.

1. Tadeusz Osik – za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej   
   i międzynarodowej   
   **– Pełnione funkcje i ważniejsze osiągnięcia w działalności sportowej:**

- trener LA od 1978 roku,

- trener kadry olimpijskiej i narodowej w Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (sprint męski) od 1996 do chwili obecnej,

- trener czołowych polskich zawodników - sprinterów: Marcin Urbaś, Marcin Jędrusiński, Ryszard Pilarczyk, Łukasz Chyła, Przemysław Rogowski, Robert Kubaczyk, Kamil Masztak, Artur Zaczek, Jakub Adamski, Remigiusz Olszewski, Adam Pawłowski,

- trener czołowych polskich sprinterek: Daria Korczyńska, Dorota Jędrusińska, Marta Jeschke (2009-2010), Iwona Ziółkowska,

- kierownik bloku sprintu w PZLA w latach 2000 – 2008 oraz 2012 do chwili obecnej,

- trener medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Europy; Ryszard Pilarczyk, Marcin Jędrusiński, Tomasz Kondratowicz, Przemysław Rogowski, Artur Zaczek, Jakub Adamski, Remigiusz Olszewski czy zawodniczek: Daria Onyśko – Korczyńska, Dorota Dydo,

- w latach 2003-2013 wykładowca w Zakładzie LA AWF w Poznaniu.

Ponadto wiele dobrych wyników i osiągnięć sprinterów w Halowych Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy oraz sprintu i sztafety 4x100m na zawodach rangi Pucharu Europy czy Drużynowych ME.

Odznaczony w roku 2010 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2011 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ,,za wybitne zasługi dla rozwoju lekkiej atletyki w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej’’.

**IGRZYSKA OLIMPIJSKIE:**

Uczestnik jako Trener sprintu 100, 200, 4x100m Mężczyzn

1. SYDNEY 2000 – sztafeta 4x100m M finał 8-e miejsce + M. Urbaś 200m półfinał.
2. ATENY 2004 - sztafeta 4x100m M finał 5-te miejsce + M. Jędrusiński 200m 11 miejsce.
3. PEKIN 2008 – sztafeta 4x100m kwalifikacje do półfinałów, brak podania pałeczki sztafetowej w półfinale.
4. LONDYN 2012 - sztafeta 4x100m M Rekord Polski 38,31 – 9-te miejsce

**LETNIE MISTRZOSTWA ŚWIATA**

Uczestnik jako Trener sprintu 100,200, 4x100m Mężczyzn

1. ATENY - 1997
2. SEVILLA – 1999
3. EDMONTON – 2001
4. PARYŻ – 2003
5. HELSINKI – 2005
6. OSAKA – 2007
7. BERLIN – 2009
8. DAEGU – 2011
9. MOSKWA – 2013

**LETNIE MISTRZOSTWA EUROPY**

Uczestnik jako Trener sprintu 100,200, 4x100m

1. BUDAPESZT – 1998 - 3m sztafeta 4x100m M
2. MONACHIUM – 2002 - 2m sztafeta 4x100m M
3. GOTEBORG – 2006 - 2m sztafeta 4x100m M
4. BARCELONA – 2010 - 5 miejsce 4x100m M
5. ZURYCH 2014 – 6-te miejsce 4x100m