**Padeltennis – hot eller möjlighet?** Johan Plate mars 2019

Racquetball, padeltennis och nu senast pickle ball. På kort tid har, särskilt padeltennisen, blivit oroligt populär. Tillsammans med de sedan länge etablerade racketsporterna badminton, bordtennis och squash börjar de bli ganska många nu – utmanarna till tennisen. Och det finns många fler.

Det har varit särskilt fascinerande att studera padeltennisen explosionsartade utveckling i Sverige. Från att ha varit en populär idrott sedan länge i främst Latinamerika och Spanien har padelsporten och padelhallar på kort tid etablerat sig som en stor idrott i landet. En idrott som attraherar många och som nästan verkar ha en religiös sida. Den inbitne padelspelaren pratar gärna om denna fantastiska idrott och uppmanar alla hen pratar med att själv prova. En kamrat jag har, han har helt och hållet fastnat i paddelträsket. Det är spel och träning varje dag och allt han pratar om är hur hans spel utvecklats och hur roligt det är. Det påminner nästan om när golfvågen svepte över vårt land för ett antal år sedan och då ”alla” skulle spela och prata golf.

Men vilken är grejen med padel?!

Har du provat, då förstår du. När jag som luttrad och rätt besviken gubbtennisspelare kommit över att jag har ganska lite gratis i padel av att ha hängt i massa tennishallar hela livet. Då förstod jag vad det handlar om. Jag undrade i början när jag skulle få slå mina toppade slag? Och vart tog serven vägen?! Men när den känslan lagt sig insåg jag hur snabbt det gick att greppa idén med spelet och hur snabbt vi var igång med riktigt spel om bollen. Lägg därtill det sociala i dubbeltänket och du har ytterligare en förklaring till framgången

Som f d tennispelare, f d tennistränare, f d idrottslärare (och före detta mycket annat!), väcks en rad tankar. Hur kan det komma sig att en idrott så snabbt kan etablera sig som ett alternativ till de traditionella racketidrotterna. Kanske är detta en spegling av att tempot i samhället ökat markant. Quick fix och otålighet har nästan blivit honnörsord och många har vare sig tid eller lust att fila på sin teknik när man istället omgående kan få till spel och räkna poäng under enkla former.

Det finns säkert många fler anledningar till varför padeltennis blivit en så populär idrott men den viktigaste förklaringen är nog att den är så lätt att ta till sig. De etablerade racketidrotterna har en längre startsträcka när det gäller att komma igång och snabbt få ut något av spelet. Det finns visserligen oskruvade varianter av badminton, pingis och squash som lämpar sig på en strand eller i en trädgård. Och detta utan att du behöver behärska tjugo olika servevarianter eller tio olika grepp. Tennis innehar här en kanske inte så smickrande särställning vill jag påstå. Insteget in i tennisen är ganska högt och det krävs mycket tid och goda pedagoger/tennistränare därtill för att verkligen få ut något av sin tennis. Det kan många nybörjare vittna om när bollarna till en början flyger åt alla håll och du famlar bland olika grepp, split-step, open stance och andra mystiska begrepp

Tennisförbundet och våra tennisklubbar har förtjänstfullt försökt möta denna utmaning. Inte minst genom att skapa olika nya spelformer och introducera olika typer av bollar. En förfinad pedagogik har också lockat fler att anta tennisen utmaningar. Har man bara kommit över den (för) höga tröskeln hägrar för många ett livslångt tennisintresse. Men frågan är om det inte måste till fler nya grepp. Annars finns det en risk att tennisen tappar i popularitet.

Det är också intressant att notera att det är många kända tennisprofiler som ligger bakom flera av satsningarna på padelhallar runt om i landet. Vad det är ett uttryck för är svårt att säga. Kanske är det bara ett affärsprojekt bland alla andra. Den snöda ekonomiska vinningen påverkar projektbeskrivningen. Sverige behöver kanske inte fler tennishallar och fler tennisbanor. Faktum är ju att tennisbanor på flera ställen i landet konverterats till alltifrån skateparker till beachvolleybollplaner. Det skär ju djupt och obarmhärtigt i ett tennishjärta men romantik kanske måste ge vika för modern realism.

Eller kanske är det ett ställningstagande. Mot en idrott (läs: tennis) som de själva upplevt som onödigt svår.

Ryktena om tennisens död tror jag dock är kraftigt överdrivna. Tennissporten har tillräckligt många intressanta utmaningar för att göra den spännande och intressant. Vem fångas inte av en välspelad match med bolldueller och problemlösning i världsklass?! Men det gäller att inte stelna till. Nya spelformer och ännu fler nya pedagogiska grepp måste till. Och nya kundgrupper måste identifieras och bearbetas annars kommer många klubbar att få problem.

Padeltennis är i min värld inte ett hot mot tennisens existens. Snarare ett komplement. Men det vore roligt att se en utveckling åt mångkampshållet. Rackethlon, där man tävlar i badminton, pingis, squash och tennis ”samtidigt”, är ett sådant försök att i analogi med mångkampstänkandet inom friidrotten kora den komplette racketspelaren.

För vi kan inte komma ifrån att många människor verkar finna en utmaning i att, i en förstorad och fysisk variant av schack, utmanövrera sin motståndare, face to face, med olika strategier och taktiska finesser.

Men fokus kanske borde förflyttas från tekniken till taktiken. Vad tror du?

Johan Plate