**Seriespel 11/1 2014**

Efter att ha avgivit ett (måhända förhastat) löfte att författa en sammanställning från seriesammandraget så är det nu dags för en (jag skulle vilja klämma in ordet ”efterlängtad” här, men det skulle nog vara att tumma på gränserna lite väl mycket) comeback även i detta forum. Som synes är denna text redan full av utvikningar (och parenteser), så för att inte fastna i inledningen (vilket ju vore att dra ut på läsarens lidande i onödan) så kastar vi oss snabbt (nåja) in i handlingen:

Lördagen den 11 januari var det dags för årets första, och säsongens tredje, seriespel. Denna gång var det den pittoreska (i detta fall en eufemism för okända) hallen vid Sommarhemsskolan i Uddevalla som var spelplats. Jag och Oskar skulle åka med Beata vid 11.45 eftersom vi stod över morgonrundan och inte startade dagens spel förrän vid 13.00. Då ingen Beata dykt upp vid 11.50 slog jag en pling till en telefon, i vilken den svarande var tämligen (dagens andra eufemism) sömndrucken. Således så fick jag ta befälet över min bil till Uddevalla, men efter Oskars imponerande insats som kartläsare anlände vi ändå till parkeringen några sekunder före Marcus, Alex och Kristin. I första matchen stod ett rutinerat gäng från Stinget för motståndet och vi mönstrade följande manskap:

HD1: Emil/Oskar

DD: Annelie/Kristin

HD2: Alex/Marcus

DS: Annelie

HS1: Emil

HS2: Marcus

HS3: Oskar

MD: Alex/Kristin

Uppställning såg ut som ovan eftersom jag och Oskar tog en tung seger i match om förstadubblen på fredagsträningen med 21-19 i avgörande och eftersom den skrivande placerat in Marcus före Oskar trots att tanken var omvänt, men på papperet såg det ut att kunna bli ett vinnande lag. En lite tveksam start (här kom visst ytterligare en förskönande omskrivning) innebar ett förlorat set i damdubbeln och jämna siffror i första set i HD1. Men det blev till slut en komfortabel seger i HD1 och tjejerna tog de två följande seten på ett betydligt mer övertygande vis. Marcus och Alex gjorde lite som de ville i andradubbeln och efter att jag och Annelie spelat hem våra singlar så var matchen i hamn efter fem inkasserade vinster. Annelie försökte, till synes förgäves, förklara för den tillresta hejaklacken att hon inte var så överlägsen – för om man går ner sig det minsta i tryck eller fokus kan det snabbt bli jämnt i en match som man ser ut ha superkoll på. Jag struntade dock i Annelies förmaningar (eller vi kan säga att jag var ett avskräckande exempel) och visade upp vinstsiffrorna 21-6, 21-18. Marcus och Oskar spelade hem sina respektive singlar enkelt och eftersom även mixeden gick i torpfavör genom Kristin och Alex, så blev segersiffrorna 8-0! Riktigt skön stämning i matcherna och trevligt att spela mot Stinget som inte hade tappat sitt dito, utan kämpade på i alla matcherna.

Den andra matchen var planlagd att starta 16.00, men efter överenskommelse med motståndarna – som hade den otacksamma uppgiften att stå över mellanrundan – blev det istället start strax före tre som blev starttid. Innan det blev det dock lite mat och samkväm innan det var dags för ny uppvärmning. Jag hade lyckats med bedriften att glömma mina smörgåsar i kylen hemma och således fick jag köpa två frallor (dagens första frallor – alla övriga smörgåshandlare hade valt toast) i den provisoriska kafeterian.

I dagens andra match stod Karlstad för motståndet och då ställdes följande lag på benen:

HD1: Emil/Oskar

DD: Annelie/Kristin

HD2: Alex/Marcus

DS: Kristin

HS1: Emil

HS2: Marcus

HS3: Oskar

MD: Alexia Olsson/Annelie Kungen Antonsson

Jag brukar vanligvis inte orka skriva ut hela namnen, men efter att Annelie varit ansvarig för laguppställningen till denna match (efter de tidigare klavertrampen) så spexade hon till det lite på sista raden – och det kan ju inte missas i denna sammanställning. Noterbart i sammanhanget är även att Bengt Sanzén i sekretariatet, till Annelies stora glädje, bjöd på att läsa upp hennes tillnamn som det stod nedtecknat.

Om vi ska övergå till spelet så kan vi väl sammanfatta det med att det återigen blev idel vinster. Snackisen efter matchen var istället spelet i mixed och huruvida Alex hade överanvänt sin diagonala, skurna drop (vilket i sig inte vore någon skräll). Annelie hävdade att så var fallet, men Alex ansåg sig vara tvungen att slå mer sliceslag än vanligt eftersom det var tipset från coachen inför andra set. Om ni undrar om Janne plötsligt gått fullständigt bananas så har han inte det, utan det var en vikarierande coach i denna omtalade mixed. Men resultatet blev ju onekligen bra, så man kan knappast klaga.

Lärdomar från omklädningsrummet är att kombinationen serieledning och cancerarmband kan vara ett vinnande koncept i många situationer – hur utfallet blev denna gång får vi dock lämna till ett forum…

Sammanfattningsvis så blev det alltså maximala fyra poäng även från detta sammandrag (denna gång med så stora siffror som det faktiskt borde vara) och serieledningen ser för tillfället stabil ut. Det uppskattas alltid med tillresta supportar och att Beata dök upp till sista matchen och Jocke efter den (han hann nästan med att duscha) var såklart också trevligt.

Efter sammandraget var det dags för höjdpunkten på dagen (ja, jag pratar självklart om lagfesten). Efter inmundigande av föda och lite mat-koma i tv-soffan (till bl.a slutet på United-Swansea och Det största äventyret) var det hårda drabbningar i spel som stod på programmet. Efter att jag, Mackan och Alex gjort en rivstart i Med vilda gester (ett spel där man på snabbast möjliga tid ska charadera efter bästa förmåga) så kom Annelie, Beata och Kristin ikapp oss i sista rundan. Vi hävdar ändå att vi vann eftersom vi kom först i mål, men motståndarlaget ansåg att laget som inte började skulle få spela klart den rundan. Således kände sig alla som vinnare, vilket var ytterst fördelaktigt. Spelfighten avslutades i par där jag och Annelie, efter en storartad insats i Alias, tog hem segern före Marcus och Kristin. Alex och Beata lyckades också ta sig upp på pallen medan VD som och Oskar hade åkt vilse…

Det var nog allt för idag! Nästa seriespel är i en av mina favorithallar, nämligen Källbyhallen, där Kinnekulle är arrangör och Tellus och Stinget står för motståndet.

Peace Out