Спорт, звичайно, не що інше як своєрідний різновид творчості. І , звичайно, що абихто, навіть за найсприятливіших обставин, не зможе стати видатним спортсменом, якщо матінка-природа не подбала чарівним чином про відповідні творчі здібності. Але водночас вона (природа) ніби застереже мудро, щоб людина зрозуміла, що в основі спортивного успіху є завжди два рівновеликі крила - талант і труд. З одним крилом високо не злітають…  
Коли три роки тому до Христинівської секції спортивного лука прийшов Володя Трофименко, мабуть, що ні він, ні тренер (хіба що відали вищі сили) не знали, яка спортивна доля чекає цього хлопчину. Проте йому пощастило, він розпочав правильно. З серйозного перегляду системи життєвих орієнтирів. З самодисципліни і наполегливої роботи над собою. І хай там як, але пустопорожні дитячі бажання не взяли гору. Переміг потяг до спорту високих досягнень. Так народився чемпіон. І коли третього липня нинішнього року він їхав у Нову Каховку на першість України серед дорослих, то вже добре уявляв собі спортивну вершину і твердо вірив. що її здолає. Саме так усе і сталося.

  Вже у першій вправі (М-1) під час двох напружених змагальних днів Володимир продемонстрував неабияку волю до перемоги і виборов результати кандидата у майстри спорту. А коли на третій день вийшов на складніші дистанції вправи М-2 (а це, відповідно, 90, 70, 50 і 30 метрів), то впевнено виконав і норматив майстра спорту, набравши раніше цілком фантастичні для себе 1222 залікових очка.

  У новому навчальному році В.Трофименко піде до дев’ятого класу Христинівської ЗОШ №2. Напевно, що продовжить тренувальний процес. Мабуть, що будуть нові спортивні здобутки. Та на шляху планів юного обдарування стоять не тільки спортивні перешкоди. Річ у тім, що високотехнологічний і складний олімпійський вид спорту, окраса будь-яких солідних змагань, у нашій країні культивується рідко. До слова, на Черкащині всього дві секції. Власне у самому обласному центрі та у нашій провінційній і амбітній Христинівці. Що вже говорити, коли навіть у великій сусідній Вінниці така секція з’явилася зовсім недавно. Тобто, щоб рости, потрібні умови. Але ж юні спортсмени будуть дорослішати, вибирати життєві стежки, інколи географічно дуже далекі від рідних місць. Проте це вже зовсім інша і не така оптимістична історія цього красивого античного виду спорту у не зовсім веселих новітніх реаліях.

  Трішки про так би мовити «кузню» чемпіонів на христинівський манер. Це шкільний стадіон ЗОШ №2, де через відсутність справжнього лукодрому на свій страх і ризик змушені тренуватись лучники. Часто-густо дорослі і діти, котрі звикли найкоротшим шляхом пересікати стадіон, не зважають на попередження і ризикують стати випадковою мішенню для стріли. Про повагу до юних спортсменів і тренерів годі й говорити. Школі, ясна річ, треба щиро дякувати за те, що дала можливість проводити тренувальний процес, але як би було добре, щоб у нашому місті та й обладнати лукодром. Спортивна споруда стала б міською окрасою, а процес тренувань і змагань привабив би багато нових прихильників цього виду спорту.