**Tenis stołowy na Ziemi Lubelskiej**

 Na „Ziemi Lubelskiej” ping-pong najwcześniej zaprezentowano w Chełmie w 1925 r. Tamtejsza młodzież grała w świetlicach i w salkach parafialnych[[1]](#footnote-1). W 1927 r. dyscyplina ta była atrakcją lubelskiego „Tygodnia Akademickiego Związku Sportowego”. Dwudziestu siedmiu studentów, w tym i Żydzi przez trzy dni grało o tytuł najlepszego pingpongisty Lublina. Wtedy Zwyciężył Laryński, drugie miejsce przypadło Steinhauerowi, trzecie Pyzikowskiemu, a czwarte Rotrubowi[[2]](#footnote-2). Zainteresowanie tą dyscypliną w Lublinie było jednak nikłe. Kolejny turniej zorganizował ŻTGS Hakoah Lublin. Jednak dopiero za sprawą informacji przedstawionej na łamach „Głosu Lubelskiego” zaproszono chętnych na treningu do nowo powstałej sekcji pingpongowej w WKS Unia (przewodniczący sekcji kapitan Schwab). Na oficjalne propagandowe zawody pingpongowe została zaproszona do Lublina (2 i 3 stycznia 1932 r) YMCA Warszawa. Wówczas rozegrano trójmecz : YMCA, WKS, II reprezentacją Lublina). Mecze te odbyły się w sali gimnastycznej O. W. P przy ul. Szpitalnej 12 o godz. 18.30[[3]](#footnote-3). Z kwerendy w „ Sportcajtung” wynikało, że lubelski Hakoah został mistrzem Lublina w 1932 r. (Goldren, Silbereich, Kornisitz). Zespół kobiecy reprezentowały panny Nisenhof i Zimmerman. Kierownikiem sekcji był Sonnenschein[[4]](#footnote-4).



Mistrz Lublina z 1932 r., Hakoah Lublin. Od lewej w górnym rzędzie: Goldman, Silbereich, Kornisitz, siedzą: Nisenhof, Sonneschein, Zimmerman

Źródło, „Sportcajtung” 1932, nr 11

 W Chełmie działalność sportową prowadziły trzy sekcje pingpongowe w żydowskich klubach sportowych. Istniały one w ŻKS Szamryja (czołowy tenisista stołowy tego klubu, Chaim Sztajner, w 1936 r. zdobył tytuł Mistrza Chełma[[5]](#footnote-5)), ŻKS Makkabi i ŻKS Bajtar. Trzykrotne mistrzostwo Lublina zdobył Hapoel Lublin, który wówczas reprezentowali: Josef Goldstein, Milsztajn i Bieniek Rochman[[6]](#footnote-6). Z inicjatywy Klubu Sportowego Lubelskiej Wytwórni Samolotów (LWS) z lutym 1937 r doszło do spotkania przedstawicieli 14 stowarzyszeń w celu powołania Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W „Expresie Lubelskim”[[7]](#footnote-7) odnotowano obecność delegatów z LWS, Hapoelu, Hakoahu, Gwiazdy,Makkabi, OMP i Odrodzenia. Po dyskusji zebrani powołali 6-osobową grupę inicjatywną. Grupa nawiązała kontakt z PZTS, następnie opracowała statut OZTS w Lublinie. W międzyczasie zakończyła się I runda drużynowych mistrzostw Lublina (1. LWS, 2. Hapoel, 3. Odrodzenie).

 Organizacyjne zebranie LOZTS odbyło się 24 marca 1937 r. w gmachu LWS przy Krakowskim Przedmieściu 24[[8]](#footnote-8). W wyniku wyborów prezesem został Smoliński (Unia), wiceprezesem Kwietniewski (LWS), sekretarzem Brenmen (Makkabi), skarbnikiem Bieniek Rochman (Hapoel). Skawiński (LWS), Goldszer (Gwiazda). Przewodniczącym WGiD wybrano Skawińskiego, któremu w pracy pomagali: Olszowy, Wilnicki oraz Kurs i Kwieciński[[9]](#footnote-9). Wtedy okręg liczył 9 klubów, a mistrzostwa Lublina organizowano w sali Okręgowego Ośrodka Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Sekcja tenisa Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej podjęła się trudów organizacji mistrzostw Lublina na 1938 r. [[10]](#footnote-10)

 W Lublinie w II RP powołano okręgowy związek (zaledwie dwa lata przed wybuchem II wojny światowej), który wziął na siebie odpowiedzialność za organizację rozgrywek indywidualnych i drużynowych. Pingpongiści z tego młodego okręgu nie wystąpili w przedwojennych mistrzostwach Polski. Jak podaje Adima Cimet – autorka książki *Jewish Lublin* gra w tenisa stołowego w środowisku żydowskim cieszyła się sporym zainteresowaniem młodzieży, dla nich główne organizowano mecze i turnieje wewnętrzne.

 W województwie lubelskim zainteresowanie tą dyscypliną sportu było nieznaczne, a uprawiano go zaledwie przez dwa miesiące na przełomie grudnia i stycznia.

**Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (1945-1949)**

 W skład województwa lubelskiego weszło 17 powiatów. Głównymi miastami były: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Dęblin, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Łeczna, Łuków, Włodawa, Puławy, Siedlce i Zamość.

 Lublin przed wojna nie miał tradycji w tej grze. Nie istniało stowarzyszenie odpowiedzialne za rozwój tenisa stołowego na badanym terenie. Za rozwój tej dyscypliny sportu na Lubelszczyźnie odpowiedzialność spadła na organizację młodzieżowe. Inicjatywę przejawiał OM TUR, który przeprowadził dla swych członków wewnętrzny turniej, w którym najlepszym pingpongistą okazał się Tatedusz Patyński, drugi był Szelupski a na najniższym stopniu stanął L. Patyński[[11]](#footnote-11). Z inicjatywy OM TUR w Lublinie powołano o w dniu 30.01. 1946 r. LOZTS . Zebraniu przewodniczył mjr Szelubski. Historycznym pierwszym mistrzem Lublina 1945 r.został Bernard Bukiet ( B. Pukiet -wicemistrz Polski z 1938 r.) z Lublinianki , srebrny medal wręczono T.Patyńskiemu.

 Rozpoczęte współzawodnictwo sportowe (1947-1948) poprzedzono wyborami Zarządu: prezes-K. Szczerbiński,wiceprezes- Mieczysław Soliński , wiceprezesi – Marian Krawczyk , sekretarz-Zwierzchowski, skarbnik- Studziński, kapitan sportowy –Stefan Wąsik, Wacław Zalewski, Henryk Wysocki, Czajkowski, Tadeusz Malec, Stanisław Dziaduch[[12]](#footnote-12). Liczba klubów w klasie”A” wynosiła 11, a w klasie „B” -6. Zgodę na grę w tych klasach miało 96 pingpongistów. Drużynowe mistrzostwa Lublina na starcie zgromadziły: „Garbarnię”, „Lubliniankę”, AZS, ZMP Samorządowiec, MKS, ZMP Kraśnik. W kalendarzu sportowym na ten rok przewidziano mecze międzyokręgowe , w których Lublinianie ( T.Patyński, Skirmunt, Kwiatkowski) pokonali Radom (Guzikówna, Majewski, Sławiński,Stanios) 6:5[[13]](#footnote-13) i przegrali w obecności 1000 widzów z Łodzią ( Krzysik, Bachowski,Supeł, Witkowski) 4:5 [[14]](#footnote-14).W końcu 1948 r. wyłoniono najlepsze pingpongistki okręgu lubelskiego. Zwyciężyła A.Kiszczyńska z AZS Lublin przed Brudz z MKS i B.Trzaskowska z AZS[[15]](#footnote-15). W pierwszych Drużynowych Mistrzostwach Lublina (kobiety) , które były jednocześnie eliminacja do MP, triumfował AZS, drugi był KS Samorządowiec. Ciekawostka tych czasów była gra pomiędzy reprezentacją klubów związkowych (Sygnał, Garbarnia, Samorządowiec), a klubami międzyuczelnianymi ( AZS, MKS) , z której dochód przeznaczono na budowę Wspólnego Domu Partii Robotniczej[[16]](#footnote-16). Mistrzem Lublina w grze pojedynczej został T.Patyński (w finale wygrał z Kwiatkowskim) w grze podwójnej zwyciężyli T.Patyński z Kwiatkowskim, a w grze mieszanej Szabatowa z T.Patyńskim.

 Rolę gospodarza III powojennych Indywidualnych Mistrzostw Polski w 1949 r. pełnił Lublin. Do tych mistrzostw przygotowywano się starannie. Jak wtedy bywało zawodnicy wysłali depeszę do Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta „..że będą kroczyć w swej pracy w myśl wskazań Rządu i Partii w kierunku wychowania sportowców na świadomych obywateli zawsze gotowych służyć Polsce Socjalistycznej…” .Mistrzostwa te nie wyłoniły mistrza Polski, wyeliminowano A.Ehrlicha, a tytuł od PZTS otrzymał W.Gaj[[17]](#footnote-17).

 OZTS szukał dochodów na działalność statutową w tym celu zorganizował w sali Miejskiej Rady Narodowej zabawę taneczną ( 29.01.1949r). Dodatkowo od Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej otrzymał dotację w wysokości 150 000 zł na ożywienie działalności (dotychczas deficytowego okręgu) sportowej[[18]](#footnote-18). Podczas Walnego zebrania LOZTS (21 .05. 1949 r.) wybrano zarząd. Prezes- Henryk Wysocki, wiceprezes sportowy –Henryk Kisielewicz, wiceprezes organizacyjny por. Edmund Papliński, wiceprezes organizacyjny II –Wojciech Szydłowski, sekretarz- Kazimierz Boczek, skarbnik- Władysław Blicharz, kapitan sportowy- Stefan Wąsik, gospodarz- Władysław Kozioł, kronikarz –Jerzy Zwierzchowski oraz Józef Madej i Zdzisław Herman [[19]](#footnote-19). W tym zebraniu uczestniczyli delegaci z trzech zrzeszeń sportowych: WKS Lublinianka, ZS Kolejarz, ZS Stal oraz członkowie Zarządu. Wtedy zebrania zarządu w sezonie letnim odbywały się raz w miesiącu , a w okresie jesienno-zimowym co dwa tygodnie. Postanowiono także o płatnym stanowisku dla sekretarza OZTS oraz o włączeniu do zarządu kobiety. Sekretariat LOZTS mieścił się w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej przy ul. Żwirki i Wigury ( Dom Żołnierza) i był czynny w poniedziałek i czwartek w godz.17.00-19.00.

 Udanym przedsięwzięciem była organizacja zawodów międzyokręgowych, których rozegrano 12 (trzykrotnie z Radomiem, po dwa razy z Warszawą i z Krakowem oraz z Łodzią, Częstochową, Śląskiem i Białymstokiem). Przed tymi meczami rozgrywano przedmecz kobiet. W Mistrzostwach województwa juniorów złoty medal zdobył Mazurek (MKS), srebrny wywalczył Czajkowski (MKS), a trzeci był Chodom (Lublinianka), wśród juniorek pojawił się tylko jeden zespół KS Czyn. Z okazji 1 maja 1949 r.(święta pracy) LOZTS przeprowadził błyskawiczny turniej oraz masowy turniej dla niestowarzyszonych (zwyciężył T.Patyński). W klasie „A” występowały ZS Ogniwo, ZS Związkowiec, ZS Kolejarz, Legia, MKS, ZMP Kraśnik i AZS , W klasie „B” rywalizowały: Gwardia, ZS Stal, ZS Kolejarz Chełm, ZS Kolejarz Dęblin. Aktywność działaczy OZTS polegała m.in. na organizowaniu zawodów propagandowych w Radzyniu, Białej Podlaskiej, Włodawie, Biłgoraju, Łukowie, Zamościu , Puławach, Hrubieszowie i Krasnystawie . Na ten cel przeznaczono 39.920 zł. W dniu 29.12. tego roku do struktury OZTS wprowadzono dwa wydziały: szkolenia i spraw sędziowskich.

Środowisko pingpongowe w Lublinie zrealizowało postawiony cel. Wypromowała wspólnie z „Życiem Lubelskim” tenis stołowy jako dyscyplinę sportu łatwą i przyjemną dla różnych grup społecznych (uczniowie, studenci, młodzież wiejska i małomiasteczkowa, robotnicy, inteligencja miasteczka). Działacze OZTS sprawdzili się jako sprawni organizatorzy przy okazji mistrzostw Polski (1949).

1. W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów w Polsce w latach 1924-1949, s. 81; W. A. Kozłowski, Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004, s. 90. [↑](#footnote-ref-1)
2. „Przegląd Sportowy”, 1927 nr 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. „Głos Lubelski”, 1932 nr 369. (Nazwisk zawodników i wyniku z tych meczów prasa nie podała). [↑](#footnote-ref-3)
4. „Sportcajtung”, 1932 nr 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. „Kronika Nadbużańska”, 1937 nr 52. Gra w „mistrz” polegała na tym, że wygrywający pozostawał przy stole, a przegrany płacił 5 groszy i oczekiwał na swoją kolejkę. [↑](#footnote-ref-5)
6. „Gazeta Wyborcza”, Lublin z dnia 16 kwietnia 2011. Lubelski sport żydowski. W barwach Jutrzni i Makkabi. [↑](#footnote-ref-6)
7. „Exspress Lubelski” 1937 nr 53 z dnia 22 lutego. [↑](#footnote-ref-7)
8. „Exspress Lubelski” 1937 nr 81z dnia 22 marca. [↑](#footnote-ref-8)
9. „Exspress Lubelski” 1937, nr 89 z dnia 10 lutego. [↑](#footnote-ref-9)
10. „Exspress Lubelski” 1938, nr 31 z dnia 31 stycznia. [↑](#footnote-ref-10)
11. „Sportowiec Poznański” , 1946 r. z dnia 5 stycznia. [↑](#footnote-ref-11)
12. Archiwum Akt Nowych, Główny Urząd Kultury Fizycznej , syg.39.s.69. [↑](#footnote-ref-12)
13. „Sztandar Ludu” z dnia 29 listopada 1948r. [↑](#footnote-ref-13)
14. „Życie Lubelskie” z dnia 7 grudnia 1948 r. [↑](#footnote-ref-14)
15. „Życie Lubelskie” z dnia 7 grudnia 1848r. [↑](#footnote-ref-15)
16. ‘Sztandar Ludu” z dnia 11 grudnia 1948r. [↑](#footnote-ref-16)
17. „Życie Lubelskie” z dnia 17 stycznia 1949r. [↑](#footnote-ref-17)
18. „Życie Lubelskie” z dnia 25 kwietnia 1949r. [↑](#footnote-ref-18)
19. Protokół z Walnego Zebrania Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego ( 21.05. 1949r.)

**Przytoczony tekst pochodzi z opracowań Pana dr. Wiesława Pięty z Częstochowy.** [↑](#footnote-ref-19)