xxx SvTM sep 2016

För en tid sedan hade en av svensk tennis välvilliga sponsorer i sin framtidssatsning en logga som fick tankarna att vandra till hur nästa generation ska stöttas och hur systemet ska underlätta för dem att nå sina mål. Sponsorn längtade kanske, som många av oss tennisintresserade som upplevt svensk tennis senaste storhetstid, tillbaka. Eller ännu hellre - ville bidraga till nästa storhetstid.

När det begav sig på 80 och 90-talet var det ett antal teamsatsningar som många av dem slog väl ut i meningen att stora tennisframgångar nåddes. I dessa satsningar rymdes många talanger. Men en annan bidragande orsak till att de lyckades var nog att tidsandan var en annan.

Det var ju inga knäppgökar som då coachade våra världsstjärnor in spe. Långt ifrån. Men det verkade som de på något sätt hade marktjänsten ordnad. Jag har inget minne av att någon av dem refererade till sitt familjeliv eller privatliv som en hindrande faktor. Det var uppenbarligen så att partners & familj var införstådda med vad som gällde. Eller kanske rentav inte visste av någon annan ordning. Jag studerade dessa prestationsmiljöer intresserat på distans och vid några tillfällen fick jag nöjet att på nära håll följa samarbetet mellan adept och coach/tränare. Och jag slogs av hur tajta spelarna och tränarna var. Ibland med gnäll & gnabbvarning, men oftare med mycket värme, energi och respekt. Tränarna la ner ofattbart mycket tid på sitt arbete och det driv och den dynamik de skapade tillsammans har jag tyvärr inte upplevt så mycket av på senare år.

Den hemsnickrade svenska modellen som romantiserats i allt i från skrönor om turnéer i gamla folkabussar till livfulla berättelser om hur matcher vänts trots hopplösa underlägen fungerade ju bevisligen. En mängd världsstjärnor vaskades fram under en begränsad tidsrymd och, jämfört med andra satsningar, med små medel och en stor portion känsla och påhittighet. Det som var självklart då verkar vara svårare nu. Då var många tränare självklara. De var övertygade att de var på rätt väg. De litade på den egna modellen. Nuförtiden får man lätt uppfattningen att kärnan i satsningen mot toppen består av ramfaktorer och att det måste vara hela entourage runt spelaren och att någon akademi i södra Europa eller USA prompt måste engageras. Och det har skett en glidning på skalan ifrån idealitet till professionalitet. Och det är ju en paradox - samtidigt som vi fått lite svårare att hävda oss internationellt har vi tydligen en klen tro på att vi ska kunna lita på inhemsk expertis. Detta samtidigt som flera av våra f d storspelare firat stora triumfer som coacher/tränare för diverse tennissproffs de senaste åren.

Vi kanske har tappat det kollektiva självförtroendet i svensk tennis?! Och detta helt i onödan! Vi har mycket bra inhemska förutsättningar när det kommer till forskning, empiri, utbildningsnivå, levnadsstandard, ekonomi och övriga faktorer som påverkar en idrottsatsning.

Med uppenbar risk för att få stora delar av tränarkåren på mig efterlyser jag dock eldsjälar, som på temat eld, brinner för sin satsning. Både för satsningen på spelaren men också i sin egen personliga utveckling som tränare. Jag vet att det finns många duktiga tränare som gör ett hästjobb ute i klubbarna, tro mig. Men jag tycker ändå att de där färgstarka personligheterna saknas. Kompetens är en sak, men att kunna sprida energi och att hela tiden hitta ny motivation, är få förunnat. Att dessutom klara av detta trots att man periodvis skaver på varandra 24-7 på resor, på hotell, träningsanläggningar och tävlingsplatser, det är en konst vill jag påstå.

Har man dessutom veckan innan stått på bana 25 timmar i klubbens regi och därtill haft ett antal timmar administration - kanske man inte är bäst lämpad att tillbringa helgen med att coacha en junior med ambitioner. Bara för att komma måttligt utvilad till en ny arbetsvecka på måndag? Lägg därtill att just det där med marktjänsten inte är fixad. Tränaren ifråga kanske har en familj, som med rätta, pockar på lite uppmärksamhet de också...

Eller om man delar blod - hur kul är det ha morsan & farsan hängande i hasorna på varenda träning och varenda tävling? Vi kanske måste inse och förstå, även vi föräldrar, att vi inte är de bäst lämpade att stötta våra barn när de är på väg att bli unga vuxna med yrkesambitioner som tennisspelare.

Jag är helt övertygad att vi snart kommer att se en ny modell som passar våra förhållanden och den nya tidsandan bättre och att den modellen kommer att vara utmanande i sitt upplägg. Så utmanande att blivande topptennisspelare får ett bra svar på frågan: *" - What's in it for me?"* och till följd av det svaret är beredda att göra de uppoffringar som krävs för att nå toppen.

Varför inte lansera en ny typ av tränare som är mer av coacher och mindre av tränare. Som inte har ansvar för dagliga driften i en tennisklubb utan kan ägna sig helhjärtat åt att coacha adepten till tävlingsframgångar. När många helger, och när tävlingsframgångarna sedan kommer, hela veckor, är vikta åt match-/tävlingscoaching behövs en annorlunda tränartyp än den traditionelle klubbtränaren. Tränaren på hemmaplan kanske inte är lämpad eller intresserad av att resa så mycket, och/eller hantera den mycket speciella värld som proffstennisen representerar. Och om vi vänder på kuttingen, "tävlingscoachen" kanske då rentav får tid att umgås med familj och vänner tävlingsfria veckor/helger. Och på det sättet, faktiskt, bli en bättre coach mer utvilad och med ett djupare perspektiv på tillvaron.

Var hittar vi nästa generations Bergelin, Eklund, Sjögren, Johansson, Hansson, Magnusson, Jonsson, Lundgren med flera ... ? Jag vet inte riktigt men jag är säker på att vi hittar våra nästa storstjärnor i deras närhet!

Johan Plate