**Xxx** Johan Plate maj 2019

Jag funderar ibland på tennisens roll i samhället. Storvulet kan tyckas, men det är ett faktum att många färgstarka personligheter som befolkat sporten genom åren påverkat densamma i stor utsträckning. De har kombinerat sitt genuina tennisintresse med att vara samhällsbyggare av rang. Kungligheter, hotellmagnater, finansmän, rikskända byggare och entreprenörer. På lokal nivå finns det naturligtvis ännu fler som dagtingat med affärsmässighet och sponsrat den lokala tennisklubben trots ingen eller ringa payback. Good citizensponsring i all ära, men det är fascinerande att notera att många tennisprojekt, tennishallar, turneringar etc. varit helt omöjliga att förverkliga – om det inte vore för alla de välgörare som ställt upp utan någon uppenbar egen vinning. Kanske inte så märkvärdigt eller ovanligt kan tyckas. Men det konstiga är att det ideella föreningslivet vimlar av människor som när den ideella manteln tas på förvandlas till ekonomiska krymplingar. Beslut tas som de aldrig skulle ha fattat i sina bolagsstyrelser och/eller organisationer. Beslut som i tjänsten tas med hjärnan tas nu med hjärtat. Faktum är ju att många ledare betalar för att få jobba ideellt! Helt fantastiskt egentligen. Fångad av en idé eller ett engagemang blir många som förbytta och öppnar plånboken vid första bästa förfrågan.

Andra idrotter kan säkert hävda att deras tillskyndare också bidragit med mycket. Gott så. Men icke för ty, det är påfallande många tennispersonligheter som satt sin prägel på idrotten genom åren. Oftast till sportens fromma.

Det pratas ju ofta om idrottens roll i samhället. En del hävdar ju till och med att idrott kan föra folk närmare varandra, vara en konfliktlösare etc. Ett exempel: hardcore OS-anhängare påstår ju helt frankt att ett OS-värdskap är en vattendelare när det kommer till att marknadsföra en stad, en region eller ett land. Efter att ha arrangerat ett OS så väntar livslång berömmelse och otaliga möjligheter att i framtiden referera till det lyckade arrangemanget. Om Sverige skulle få arrangera vinter-OS 2026 kanske amerikanerna äntligen fattar att vi inte bor i landet som tillverkar choklad och klockor. Andra hävdar att idrott som alternativ till stillasittande, dryckenskap, frosseri och dåligt leverne rentav definierar ett modernt samhälle och dess medborgare. Att människor med en koppling till idrotten tycker så är kanske inte så underligt. Men nu börjar även samhället i övrigt ge idrotten rollen som samhällsförbättrare.

Hur ska då tennisen leva upp till denna roll? Hur ska vi som gillar tennis även fortsättningsvis påverka vårt lokalsamhälle genom insatser till nytta för mänskligheten? Jo, genom en rejäl portion självdistans och humor. Och genom att skapa en målbild av hur tennisen ska te sig och utformas i framtiden.

Till hjälp tar jag ett grepp som redan använts av ett företag i konfektionsbranchen.

I en uppmärksammad reklamkampanj har detta företag, på ett skämtsamt och skickligt sätt, ställt sina produkter i bjärt kontrast mot ett PK-samhälle som alltför länge tagit hänsyn till saker som de förväntas vara, snarare än hur de är. Med en stor portion humor och med en speakerröst präglad av norrländskt svårmod får vi lära oss att klädmärket ifråga minsann är det bästa av det bästa. Ganska charmigt, tycker jag. Och ett oerhört begåvat grepp när det gäller att få det politiskt korrekta och den upplevda verkligheten att mötas.

Tillåt mig att helt fräckt sno idén och applicera den på tennissporten. Då skulle det kunna låta så här:

Om tennissporten vore ett politiskt parti… då skulle det inte vara främlingsfientligt och alla skulle få vara med.

Om tennisporten vore en HBO-serie… då skulle där inte vara en massa löjliga eldsprutande drakar och intrigerande makthavare. Det skulle vara hårda tag med blottade vapen, ingen skulle dö och alla skulle kramas efter matchbollen.

Om tennissporten vore ett uppslagsverk… då skulle Björn Hellberg vara dess självklara redaktör och oraklet i Delfi skulle vara pryoelev!

Om tennissporten vore en semesterort… då skulle det naturligtvis vara rött grus på stränderna, hardcourt istället för asfalt och perfekta gräsmattor. Solen skulle skina hela tiden men aldrig någonsin så att den bländar den som servar.

Om tennissporten vore en familj… då skulle både mamma och pappa tjäna lika mycket, Styvsönerna Padel och Pickleball skulle stortrivas och dottern i familjen skulle spela attacktennis.

Om tennissporten vore en färg… då skulle den inte längre vara vit utan mycket mer färgglad. Varför inte regnbågsfärgad?!

Frånsett den något ålderdomliga konjunktivformen av verbet vara andas detta nytänk! Tänk om vi skulle släppa på det gamla en aning och styra mot framtiden med en ännu större tro på idrottens och kanske tennisens roll att påverka vårt framtida samhälle.

Apropå det: Om tennissporten vore en utopi… då skulle det finnas tennisbanor i varje gathörn, alla klubbar skulle ha ett överskott i kassan, Stockholm Open/Swedish Open skulle ingå i Grand Slam, tennisdomare skulle vara ett statusyrke och Nick Kyrgios skulle känna harmoni på tennisbanan.

Johan Plate