Kollektivt självförtroende SvTM maj 2018

När jag korrläste de sista raderna i denna artikel klingade precis publikjublet ut efter att Sveriges Tre Kronor försvarat sitt VM-guld i hockey-VM i Danmark i maj. Många av oss satt framför TV:n i ljummen försommarkväll och följde dramat där Tre Kronor till slut besegrade ett heroiskt kämpande Schweiz och vann VM-guld 2018. Sverige vann alla matcher, även i grundspelet, och en starkt bidragande orsak var naturligtvis skickliga hockeykrigare. Men också en påtaglig spelglädje som smittade av sig genom TV-rutan! Understödda av det ”gula havet” - tillresta svenska supportrar, och en uppenbart skicklig lagledning visade detta lag upp ett strålande exempel på kollektivt självförtroende. Det verkade som om det här laget inte kunde förlora. Och även om det ibland var tajta situationer så förmedlade alla inblandade att det är lugnt, det fixar sig. När några olyckliga höstlöv singlade in bakom målvaktshjälten Anders Nilsson var snabbt en spelare på plats och slog honom på benskydden och skickade några positiva glosor. Och snart var det dags för nästa jätteräddning. Till synes trygg och säker och med ett starkt självförtroende. I Nilssons fall extra intressant eftersom han hade haft en tung säsong bakom sig i Vancouver.

Men något hände där och då. Under några veckor i Köpenhamn. Nya ansikten klev fram, i delvis nya roller – alla påhejade av en till synes aldrig sinande spellust. Inte krampaktigt, inte ansträngt – bara kul!

Det var ett tag sedan vi upplevde samma sak i svensk tennis…

Men det finns gott hopp! Det vi såg när herrarna besegrade Portugal på Kungliga i april pekar åt rätt håll. Men när Sverige möter Schweiz borta i play-off till högstadivisionen i september krävs ännu mer av samma vara! Tennis är en individuell idrott men med stora inslag av kollektiv energi. Om teamet kring vårt DC-lag lyckas förmedla ännu mer av denna känsla kommer tuppkammen att resa sig på alla spelare. Det var härligt att se ”gamlingarna” Lindstedt/Eriksson spela dubbel som om vinst var enda möjligheten. Och att bröderna Ymer kompletterade detta med hög energi i sitt spel förstärkte bara bilden av att laget hade bestämt sig. Det kollektiva självförtroendet var på topp och fortsätter det så, då går inte ens de schweiziska toppspelarna säkra.

Under en tid jobbade undertecknad som tennistränare i England. Klubben var ”fin” och det spelades på perfekta gräsbanor i en fantastisk miljö. Klubbhuset såg ut som ett mindre slott. Sverige hade under den här tiden stora tennisframgångar och bara det faktum att man var svensk öppnade många dörrar. Och det var fantastiskt att få ta del av det kollektiva självförtroende som omgärdade spelarna. Det var sisådär med tenniskunnandet men inför varje seriematch var alla övertygade om att klubben skulle vinna! Och det smittade av sig. Hela klubben stöttade ett lag som inte hade tagit ett enda set på ett svenskt elitserielag. Men det var härligt på något sätt. Bara det faktum att engelsmän fortfarande tror att de är världens bästa fotbollsnation är ytterligare ett bevis på detta. Senast de vann fotbolls-VM var 1966 men de kommer ändå att bli förvånade om inte Rysslands-VM blir en succé. Snacka om kollektivt självförtroende. Eller kanske skev självbild. Men oavsett, en härlig känsla att befinna sig i.

Men vi svenskar har en tendens att vara tråkrealistister. Vi ältar gärna gamla misslyckanden. Inför hockey-VM hade Radiosporten en serie tillbakablickar från tidigare VM och OS-turneringar. Föranlett av att Sverige spelade premiärmatchen i årets hockey-VM mot Vitryssland så gjordes ett låååångt reportage om debaclet mot nämnda nation i OS 2002. Sverige har förlorat en (!) hockeymatch mot Vitryssland sedan 1920 och ändå envisas vi med att påminna om Salt Lake City-OS. Är det OK? Nej!

Är det konstigt, med ett sådant kynne, att vi har det svårt med självförtroendet?! Då är det faktiskt bättre att vara engelsman! Att tro att man är bäst hellre än att man är sämst och att sluta påminna om gamla synder.

Jag ledde en kurs i våras med Joakim ”Jocke” Nyström som deltagare. När han skulle presentera sig för de övriga kursdeltagarna sa han så här: *”- Jag var ganska OK i tennis och 1986 var jag rankad sjua i världen i singel och fyra i dubbel. Men det räckte ändå inte för att få spela världsfinalen i Davis Cup för Sverige”.* 1986 spelade Sverige final mot Australien och en världssjua och Grand Slam-vinnare i dubbel platsade inte! Istället spelade Stefan Edberg och Mikael Pernfors singlarna och Edberg/Järryd dubbeln. Det blev förlust för Sverige efter jämna matcher det året, men Sverige ändå inne i ett stim. Sverige spelade DC-final 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 och 1989! Och vann 1984, 1985 och 1987. Det kollektiva självförtroendet var på topp och det fanns inte på världskartan att Sverige skulle se sig självt som något annat än en toppnation i tennis. Självfallet var detta en funktion av att vi hade duktiga spelare men också en funktion av att dessa spelare förmedlade ett mentalt budskap av att allt är möjligt. Och det smittade av sig. Det spelade mindre roll vem som spelade på banan, insvepta i denna goa, kollektiva känslan presterade alla på topp. Jocke Nyström beskrev på ett jättebra sätt den fantastiska känslan av att tillhöra ett sådant lag

Vi har gjort det lite för länge i svensk tennis - längtat tillbaka till en svunnen storhetstid istället för att mentalt ställa om inför en ny era, med nya framgångar. Dags att göra upp med Jante, Luther och Calvin. Flera andra idrotter har visat att det går – varför skulle inte tennisen kunna göra samma resa! Titta på pingislandslaget senast. Påhejade av en positiv hemmapublik gjorde de stordåd i Halmstad och det var endast Kina som kunde rå på Sverige i lag-VM finalen.

Jag tycker att svensk tennis ska blicka framåt. Det finns massor av positiva tecken på att det kommer nya, stora framgångar. Framgångsreceptet skulle kunna innehålla:

Mer lagspel. Kul träning. Samarbete. Mer positivism. Mer klubbkänsla. Fler fanatiska supportrar. Mer positiva publicitet. Fler ryggdunkningar.

Men då gäller det att vi tennisälskare ställer upp på detta och visar prov på kollektivt självförtroende och spelglädje! I varje match, i varje turnering.

Johan Plate