### Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

**Номінація «Історик»**

**Роль особистості в історії.**

**«ВЕЛИКИЙ ФЕНІКС» ЯПОНІЇ З УКРАЇНСЬКИМ КОРІННЯМ.**

**КОКІ ТАЙХО (ІВАН БОРІШКО)**

**Кужель Владислава Василівна,** вихованка гуртка «Медіа культура» Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Зачепилівської районної ради Харківської області, учениця 8-А класу Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

**Керівник:** Кужель Олена Вадимівна, керівник гуртка «Медіа культура» Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Зачепилівської районної ради Харківської області

**Мета роботи:** дослідити життєвий і кар’єрний шлях великого йокодзуна, героя Японії Кокі Тайхо (Івана Борішка). Довести, як історичні події вплинули на його долю і яку роль в історії відіграла ця легендарна особистість.

У роботі використані дослідження японського журналіста популярної газети «Хоккайдо Сімбун» Ітіро Фудзіморі, який у 2000 році в Україні досліджував походження великого японського «якодзуна» Кокі Тайхо, і з цією метою побував в Зачепилівському районі, а також численні публікації друкованих ЗМІ, матеріали різних Інтернет-ресурсів, спогади працівників редакції газети «Горизонти Зачепилівщини» та старожилів з с.Руновщина.

Предметом свого дослідження я обрала неординарну особистість, якою пишається Зачепилівщина, людину, яка своїм родовим корінням пов’язана з мальовничим селом Руновщина, – національного героя Японії – переможця 32 імператорських турнірів Сумо, «йокодзуна» (великого майстра) – Кокі Тайхо. Це був не тільки відомий спортсмен, а й один з найбагатших людей Японії. У свої поважані роки залишався неперевершеним борцем сумо. Звідкіля ж черпав таку міць і силу? Можливо, розгадка криється в його українському корінні?

Існує версія, що в кінці ХІХ століття мешканці с.Руновщина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (тепер село входить до складу Зачепилівського району Харківської області) родина Карпа Максимовича та Марина Мойсеївни Борішків з ріднею виїхали на поселення до острова Сахалін (у Карпа на Батьківщині залишилися брати Матвій і Тарас, тому ниточка родинних зв’язків збереглася і по сьогоднішній день).

Довгожителька з с. Руновщини, дев’яностолітня Галина Кузьмівна Ус пригадувала: «Про Карпа я тільки чула. Він поїхав на Сахалін до мого народження. А ось його братів – Тараса і Матвія знала. Вони дійсно жили в нашому селі».

Марія Юхимівна Кальницька-Борішко про свого родича знає лишень з розповідей своєї матері і додає: «Мої батьки часто розмовляли між собою про своїх близьких родичів Борішків, які у пошуках кращої долі виїхали на Сахалін».

За матеріалами Полтавського та Харківського обласних архівів Ітіро Фудзіморі з’ясував, що на початку ХХ століття в селі проживало більше 10 сімей з прізвищем Борішко (за архівними даними розповсюджене у 1868 році було «Боріжко», пізніше видозмінене прізвище). Журналіст повідомив, що в архівах м.Южно-Сахалінська зберігаються відомості про Маркіяна Борішка.

У кінці 19-го століття, після відміни кріпосного права у 1861 р., багато жителів України переселялись на Далекий Схід, досліджуючи та обживаючи ці малонаселені землі. Разом з батьками Маркіян Борішко прибув на Сахалін та став успішним підприємцем і жив би собі добре, якби не революція 1917 року в Росії яка відібрала в нього все зароблене.

Існують твердження, що йому довелося воювати з більшовиками в лавах Білої армії і тому був змушений покинути північну частину Сахаліну з відступаючими японськими військами в 1925 році. Там він влаштувався в місті Поронайську, де 1928 року зустрів молоду японку на ім’я Кіє Ная, яка стала його дружиною. Сім’я працювала і жила щасливо до 1945 року, коли після перемоги у Другій світовій війні Радянський Союз взяв під свій контроль південний Сахалін, і японські жителі були виселені з острова. Кіє разом з чотирма дітьми (Катериною (Кацуя), синами Володимиром (Масаесі), Костянтином (Кодзі), молодшим Іваном (Кокі, у перекладі, - щастя, радість) довелося вирушити до Японії, а Маркіян мусив залишитись на Сахаліні. Маркіян Борішко був захоплений радянською владою і репресований. З батьком діти так більше ніколи й не бачилися.

Саме Івану, який з’явився на світ 29 травня 1940 року, судилося прославити свій рід і Україну на весь світ. Надалі Івана називали тільки японською і за материним прізвищем Кокі Ная.

Почав професійну кар'єру в 1956 році. На початку 1960 року перейшов у вищий дивізіон японської професійної ліги сумо (макууті), тоді ж у листопаді виграв свій перший Імператорський кубок. Став йокодзуном у наступному 1961 році у двадцятирічному віці Кокі Ная (Тайхо) став наймолодшим переможцем у своєму першому турнірі. Тайхо є єдиним борцем в історії, який хоча б раз в кожен з років своєї спортивної кар’єри перемагав у макууті, а це 12 неповних років. Його ставлять у приклад молодим борцям як взірець працьовитості і старанності на тренуваннях, він багато і напружено тренувався до самого кінця кар'єри. З кінця 1968 по весну 1969 року він видав серію з 45 перемог поспіль.

В Японії зазвичай шанують лише своїх чемпіонів. Усього борців сумо налічується близько 700. Особливою шаною користуються володарі звання «йокодзун». За останні 350 років його удостоїлись лишень трохи більше 60 чоловік. Усі вони вважаються національними героями Японії.

Своєю кремезною статурою (непритаманною японській нації) Кокі Тайхо вдався в батька. Тож можна стверджувати, що не останню роль в досягненні такого карколомного успіху зіграла українська кров.

Сумоторі (загальна назва борців сумо) в макууті (вищій дивізіон) заробляють близько 8,5 тис. доларів у місяць, а йокодзуни – 22,5 тис. дол. Крім цього тільки до Імператорського кубка (який вручають члени імператорської сім’ї) додається винагорода в розмірі приблизно 90 тис дол. від Асоціації сумо, а ще багаточисельні подарунки від спонсорів: тисячі тонн рису, сотні упаковок соку, автомобілі найновіших моделей від одного з японських автомобільних гігантів, тисячі літрів бензину від керівництва Об’єднаних Арабських еміратів, вироби із знаменитого богемського скала від чеського уряду і т.д. Тому й не дивно, що Кокі Тайхо окрім спортивного успіху, входив в десятку найбагатших людей Японії.

Тайхо закінчив кар'єру в травні 1971 року. Згодом, як винятковий йокодзун, він отримав іменну особисту ліцензію, відокремився від рідної школи і очолив школу Тайхо-бея. У лютому 1977 року він переніс інсульт і був частково паралізований, через інтенсивну програму реабілітації йому вдалося частково відновитися. Після виходу на пенсію він передав справи зятю, Отакэ-ояката.

Українці завжди славилися не тільки розумом, але й фізичною силою. На ряду з відомими на увесь світ: найсильнішою людиною світу ХХ століття Іваном Фірцаком (в народі Іваном Силою); нашими сучасниками, - власником титулу "найсильніша людина світу" Василем Вірастюком, відомими боксерами - чемпіонами світу братами Кличко; вписано у скрижалі історичних постатей України, і японця з українським корінням Кокі Тайхо, який досяг найвищого щабля у спортивній кар’єрі Японії. Він «один з найтитулованіших та найкращих борців сумо всіх часів (32-разовий чемпіон Кубків Імператора) в 2011 році за значний особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України та розвиток українсько-японських гуманітарних відносин був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня».

Такі особистості як Кокі Тайхо (Іван Борішко), не маючі можливості реалізувати себе на Батьківщині, своєю працею, досягненнями в науці, мистецтві, спорті, творять історію України, пишаються своїм етнічним походженням, прославляють свою Батьківщину в усьому світі.