
𝖇𝖎𝖆𝖙𝖑𝖔𝖓

uvod

**Biatlon** je [šport](https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port), ki združuje **dve** športni disciplini v eni, izraz pa se navadno uporablja za [zimski šport](https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimski_%C5%A1port&action=edit&redlink=1), ki združuje SMUČARSKI TEK in STRELJANJE Z MALOKALIBRSKO PUŠKO. Obstaja tudi poletna različica, ki pa združuje KROS in STRELJANJE Z MALOKALIBRSKO PUŠKO.

Slika, ki vsebuje besede smučanje, skupina, tekmovanje, avtomatika

Opis je samodejno ustvarjen

izvor in pojav na olimpijskih igrah

Šport izvira iz Norveške, kjer so biatlon začeli uporabljati v norveški [vojski](https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojska) kot eno od vaj za urjenje [vojakov](https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojak). Prvi znani biatlonski [klub](https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klub&action=edit&redlink=1) je bil ustanovljen na Norveškem leta 1861, da bi se poudaril pomen narodne obrambe.

Prvič se je ta šport na [Olimpijskih igrah](https://sl.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre) pojavil pod imenom Vojaška patrulja leta 1924, ter kasneje še kot predstavitveni šport na olimpijadah v letih 1928, 1936 in 1948. Kot olimpijska disciplina je bil biatlon sprejet šele sredi [petdesetih let](https://sl.wikipedia.org/wiki/1950.) [20. stoletja](https://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje), saj se države, ki so ta šport gojile niso mogle zediniti okoli [pravil](https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravila&action=edit&redlink=1).

Prvo [svetovno prvenstvo v biatlonu](https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovno_prvenstvo_v_biatlonu) je bilo leta 1958 v [Avstriji](https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija), na olimpijskih igrah pa so tekmovalci prvič tekmovali v biatlonu na [olimpijadi v Squaw Valleyju](https://sl.wikipedia.org/wiki/Zimske_olimpijske_igre_1960) leta 1960. Ženske so prvič nastopile v biatlonu na [olimpijskih igrah v Albertvillu](https://sl.wikipedia.org/wiki/Zimske_olimpijske_igre_1992), leta 1992.

olimpijske igre 2022

Zmagovalec 12,5-kilometrske zasledovalne biatlonske tekme na olimpijskih igrah v Pekingu je postal Francoz Quentin Fillon Maillet. Srebrno odličje je osvojil Norvežan Tarjei Boe, bron pa Rus Eduard Latipov. Jakov Fak je moral petkrat v kazenski krog in je tekmo končal na 29. mestu. Drugi slovenski predstavnik Lovro Planko je bil z osmimi zgrešenimi streli pristal na 56. mestu.

