**Dana Cup år 2025**

Dana Cup i Hjørring, Danmark, är väldigt speciell. När vi ledare sålde in cupen till spelare och föräldrar lät det ungefär så här: Det är mest norska lag, cirka 70–80 %, domarna tillåter extremt hårt spel – så ta med de stora benskydden. Plankvaliteten varierar enormt, från åkrar till, ja, nästan Ögärdet-kvalitet. Det ska åkas bussar utan AC mellan planer och skola, och boendet är trångt. Till råga på allt är maten som serveras totalt katastrofal.

Då kan man ju undra varför någon över huvud taget vill åka på Dana Cup? Jo, någonstans mitt i alla ovan nämnda utmaningar är en vecka med laget under dessa förhållanden helt underbar. Laget svetsas samman betydligt mer än på mer tillrättalagda cuper. Norskt motstånd betyder dessutom nästan alltid enormt tufft spel. Inga trianglar, possession med mera som vi i Sverige ofta promotar, utan högt tempo, stenhårda dueller, riv och slit i armar, ben, halsar, tröjor – vad man nu kan få grepp om – och mestadels raka, långa bollar. Ovant för oss, men samtidigt väldigt lärorikt.

PJ inleder med att möta ett tyskt lag, JFV Aller-Weser, ett stort tungt lag som spelar fysisk fotboll. Vi hade tre fokuspunkter inför cupen som vi följde upp i varje halvlek och efter varje match. Då vi visste om att spelet i cupen skulle vara fysiskt så fokuserade vi på duellspel, vi skulle försöka vinna fler dueller än motståndarna i varje match. Vi skulle också fokusera på omställningar, för att få ökat vårt eget matchtempo samt att även vi skulle försöka spela ett rakare spela än vad vi normalt gör (läs helt ok att slå en lång boll istället för att alltid bygga spelet från eget mål) Vi skapade en hel del chanser mot tyskarna men fick tyvärr inte in bollen, det fick dessvärre tyskarna vilket dessutom föregicks av en misstänkt offside. Vi hann också med att få en rejäl utskällning från en bulldogliknande tysk andretränare men det frästes rejält så vi uppfattade inte ett enda ord, sen skällde tyskarna en stund på varandra också innan fokuset återgick till matchen. Vi skapade ytterligare några lägen där Jonatan i slutminuten efter en mycket fin löpning från sin vänsterbacksplats fick möjligheten att mellan mittbackarna lobba bollen över målvakten men tyvärr gick avslutet strax utanför stolpen. Förlust 0-1. Vi har många olika egenskaper hos killarna i laget och i denna matchen utmärker sig Linus Olausson med ett enormt slit och är så ettrig som bara Linus kan vara, han står för många bollvinster i matchen.

Match nummer två spelades på vår hemmaplan precis utanför skolan, och motståndet stod norska Staal Jørpeland för. Här var det inget snack om saken – vi var det klart bättre laget. Edvin inledde målskyttet med ett skott i målvaktens vänstra hörn, fint framspelad av Felix. Därefter gjorde Bengan mål efter ett mönsteranfall som startade från högerbacksposition: Simon via Noel på högerforward till Calle, som löper in i höger assistyta och slår en cutback till Charlie som placerar in bollen. Trion Felix, Charlie.B och Simon är samtliga starkt bidragande till vår säkra seger.

Calle hinner slå in en straff, och Romeo – som av någon konstig anledning hamnade som central forward gör två mål - mål nummer fyra på ett kanonskott. Mål nummer fem assisterades av Nyblom (minns inte hur det gick till, så det var säkert inte snyggt) innan domaren blåste i flöjten. Segern firades med att spela "Utan Sverige vore Norge ingenting" på hög volym – jag tror faktiskt att det uppskattades enormt av norrmännen.

Vi summerar dagen med en vinst, en förlust, fler vunna dueller än motståndarna i båda matcherna, och killarna tycker att domarna var superdåliga (då det som sagt tillåts en hel del hårt spel). Domarna i de första två matcherna var dock väldigt bra enligt oss ledare, ska tilläggas.

Dag två och avgörandet om det blir A- eller B-slutspel ligger på tallriken. Tuff match mot Flint Fotball, en väldigt stark ungdomsklubb där deras P14-killar till exempel vann A-slutspelet. Tio av Flints spelare spelar permanent med åldersgruppen ovanför, vars lag precis vunnit motsvarande vår kvalserie till nationell serie. Tufft motstånd med andra ord.

Matchen inleds som förväntat i rasande tempo, och första varningen kommer redan efter en minut spelad. Theuz får ett rejält skav över hälsenan i sin första touch. Solklar frispark, tycker i alla fall samtliga Fjäråsanhängare – men inte den tyska domaren. Varning till Theuz för reaktionen, och spelet återupptas.

Matchen fortsätter i samma anda: rejält hårt spel, flera gånger till och med fult, men få frisparkar. Välkommen till Dana. En väldigt lärorik match för oss, då vi sällan ställs inför liknande förutsättningar. Vi står upp bra i spelet och vinner även i denna match fler bolldueller än motståndarna. Chanserna är relativt jämnt fördelade. Det är däremot inte korten – vi drar på oss inte mindre än nio gula och två röda.

Endast ett gult kort för hårt spel, där Elis kommer lite sent in i en situation och den norska spelaren slår en dubbel saltomortal. "Äntligen!" säger PAJ (vi har två ledare vid namn PA i laget – PA Gustafsson och PA Johansson), "exakt så spelade jag i min karriär." Nu är vare sig korten eller situationen något vi är stolta över – tvärtom. Men vi lär oss något varje dag.

Efter denna match lyckades vi hålla oss i skinnet i samtliga återstående matcher och klarade att absorbera all frustration. Grymt bra jobbat!

Förutsättningarna inför matchen var sådana att om vi vinner med två mål går vi förbi Flint på målskillnad och vinner gruppen. Vinna med ett mål räcker till andraplats, och lika eller förlust innebär B-slutspel, då tyskarna slog Staal med 2–1. Tyvärr sparkar Flint in 1–0 med endast några minuter kvar av matchen, och B-slutspel är ett faktum.

Domaren, som inte var så nöjd med oss, pratade såklart med domarbasen, vilket slutade med ett besök hos densamme för undertecknad och de två utvisade spelarna. En gammal dansk (inte Gammeldansk) som inte pratade engelska läste lusen av oss på grov danska. Jag hade svårt att hänga med, och killarna förstod ännu mindre. Men vi bedyrade att antalet kort inte skulle upprepas – så var det bra med det. Bra snack, vilket uppenbarligen gav resultat.

B-slutspel igen alltså. Dags att ta tjuren vid hornen och förbereda sig för de sex kvarvarande matcherna som ett finalspel skulle innebära. Vi hade tagit med oss nio Fjäråsvimplar och de skulle delas ut samtliga – det var bestämt på förhand. Final skulle det bli.

Torsdag förmiddag och i 32-delsfinal ställs vi mot Eskilsminne och vinner bekvämt med 5–0 efter mål av Jonathan, Theuz, Linus F. och två av Victor, varav det ena är ett riktigt snyggt dribblingsnummer där 3–4 Eskilsminnespelare försöker få fatt i bollen. Men Victor, likt Mats Sundin på sin tid, ”vickar” sig förbi motståndarna och lyfter kyligt in bollen.

16-delsfinal mot lokallaget Team Horne-Hirtshals slutar med seger 5–1 efter två mål av Linus F, Calle sparkar in en boll och även Victor och Elis gör varsitt mål. Något oroväckande haltar spelare efter spelare av planen med diverse skavanker, och avbytarna tar helt enkelt slut i matchen. Vidar avslutar matchen lite ovant som mittback och löser det utmärkt precis som han gör på ordinarie vänsterflank.

Vi följer såklart Fjärås Damjuniorer som, som vanligt, spelar grymt fin fotboll och utan problem har vunnit sin grupp och imponerande tagit sig till A-slutspel. Tyvärr tar cupspelet slut för tjejerna i deras kvartsfinal mot Flekkefjord, samtidigt som PJ trötta ramlar in på skolan. Många ledsna tjejer, och vi gör vad vi kan för att stötta.

Fredag morgon och tre matcher på dagordningen – förutsatt att vi vinner, vill säga. Tidig match med start 08.35 mot norska Hinna IL. Återigen en tajt match mot ett fysiskt norskt lag. Trots det vinner vi återigen fler dueller än motståndarna, men matchen slutar 0–0 och straffar ska skjutas.

När det kommer till straffar har vi ju som bekant haft bra utfall under åren, så ingen direkt oro infinner sig. Tvärtom – det är inte svårt att få ihop fem straffskyttar, snarare så att 8–10 killar VILL skjuta. Det är relativt unikt och något vi som ledare är väldigt stolta över.

Nu räcker det med fem grabbar: Theuz slår säkert in vår första. Romeo ska såklart skoja till det lite och låter målvakten rädda hans första straff. Nu lämnade målvakten klart linjen innan skottet gick, så Romeo får skjuta om – slutar lustigkurra sig, byter hörn och slår in straffen säkert. VMR – Victor Magnusson Rosenqvist  – sätter som vanligt sin straff säkert. Charlie Newflower, som inte verkar ha några nerver alls, placerar in sin, och Linus F. gör som vanligt mål. Sen är det upp till Gurra. Gurra tar alltid minst en straff – och så även denna gång. Räddning av Hinnas sista elvametare och vi är vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinalen spelas mot norska Brøndersløvs IF, och återigen är vi det klart starkare laget. Edvin placerar in första baljan efter ett fint inlägg från Jonte från vänster. Mål nummer två sätter Theuz säkert efter en assist från Calle.

Mål nummer tre är en frispark relativt långt ut på högerkanten, där vi brukar använda våra vänsterfotade spelare. Edvin lägger upp bollen, och undertecknad ropar till honom: "Ska du inte lämna över denna till Jonathan? Det är lite långt till mål." – "Det ska jag inte", svarar Edvin och skjuter in bollen i målvaktens vänstra kryss. Undertecknad lommade iväg och kollade växtligheten vid sidan av planen en stund.

Linus F. avslutar målskyttet med ett dundrande avslut på halvvolley så nätet stod som en storstrut, efter en assist från VMR. Vi vinner med 4–0.

Fredag kväll och semifinal – återigen mot norskt motstånd – på Dana Cups sämsta åker. Lyngdal IL står för motståndet. De kommer till match med inte mindre än 21 spelare, tillåtet är 18. Två spelare har samma nummer och en spelare har inget nummer alls. Vi påpekar lite försynt detta för de tyska domarna, men de rycker på axlarna och replikerar: "Whats schall we dof about its?"

Mycket publik på plats, och Lyngdals supportrar gör allt vad de kan för att bära sina spelare och trycka ner våra – och även vår publik. De har också en fanbärare med världens största flagga, vilket för dagen inte passade särskilt bra då det blåste rejält. Killen höll på att blåsa iväg tillsammans med den uppblåsta 5 meters Normalbollen som slet sig och seglade iväg i riktning Sverige.

Matchen är, likt Flintmatchen, oerhört fysisk och planen tillåter oss inte att rulla boll. Instruktionen innan matchen är: alla bollar mot vårt mål ska spelas på ett tillslag framåt – helst innan studs – då planens skick och hård press inte gör det möjligt att behandla boll. Vi löser det väldigt bra – och det gör även norrmännen. Således inget skönspel, utan mycket kamp på mittplan och få målchanser. Linus Ernevad gör en av sina bästa matcher  i turneringen där han stänger ner sin kant helt och hållet trots skador och skavanker på alla möjliga kroppsdelar han kan beskriva.

De chanser norrmännen vaskar fram motar Gurra på sedvanligt manér, med hjälp av våra mittbackar Axel och Newflower. Calle, som när han blir bryskt behandlad har förmågan att höja sig, krigar som ett djur som central forward. Med tre minuter kvar av matchen beslutar han sig för att ensam ta sig an inte mindre än fem Lyngdalspelare. Calle river, sliter, kämpar, tacklar, pressar samtliga – och till slut motläggslobbar han in bollen över Lyngdals målvakt, som inte kan göra annat än att följa den retfulla bollbanan med blicken när den studsar in i mål.

Enorm glädje, jubel och efterföljande planstormning. Uppenbarligen har Lyngdal lyckats reta upp fler under cupens gång, då flera av planstormarna som firade med oss var för oss totala främlingar. Men att döma av våra nyvunna supportrars gester mot motståndarna och deras publik, så var de inte jättebra kompisar.

Matchen slutar 1–0. Vi vinner fler dueller – vilket firas med O’boy och kanelbulle. Många trötta kroppar, och utöver sedvanlig uppvärmningsrutin har vi nu lagt till Voltarengel-smörjning 60 minuter innan match och ormsalve-smörjning 45 minuter innan match sedan ett par matcher tillbaka. Discot dunkar vidare.

Lördag och finaldag. Väckning 06.45, frukost, packning och matchförberedelser inför kampen mot Sandnes Ulf. Matchen sparkas igång 09.00.

Uppenbarligen har andra halvan av slutspelsträdet i B-slutspelet varit betydligt svagare, för Sandnes kommer inte i närheten av den nivå som våra tidigare motståndare har hållit. Trots det är det Sandnes som redan efter två minuter gör mål på hörna, där vi inte mindre än tre gånger misslyckas med att rensa bort bollen.

Därefter är det spel mot ett mål. Sandnes parkerar bussen, och vi rullar boll och skapar chans efter chans – men lyckas inte få in bolluslingen i mål. Nu kommer nästa Dana Cup-fenomen in i bilden, och den liknar vår Skogsfint. Skogsfinten kom till på Frodevallen och myntades, mig veterligen, av Mattias Eriksson på Duvehed som spelade i IFK Fjärås P-75. Den går till så att man låtsas att man ska skjuta bollen så långt som möjligt ut på åkern, men sen vänder sig om och skjuter den så långt ut i skogen som möjligt – för att få tiden att gå.

Den finten körde Sandnes mest hela tiden, så vi fick sprida ut avbytare och publik runt planen för att hämta bollar. Endast en matchboll per plan i Dana – och noll tidstillägg. Kul att se Björn Bohm lika aktiv bakom mål som Gurra Bohm är i mål.

Uppenbarligen lyckades inte Sandnes-spelarna tillräckligt bra med sin uppgift – i alla fall inte enligt Lyngdals tränare, som var totalt skogstokig på sin stackars vänsterback då han inte lyckades rensa bollen tillräckligt långt bort. En i ansiktet högröd tränare skriker till spelaren: "Rensa för helvete bollen längre bort, den ska bort!" – "Varför då?" undrar Bea Sandgren lite bjäbbigt. "För att tiden ska gå!" skriker tränaren. Dah.

Med fem minuter kvar kommer äntligen vår kvittering. Vi har kämpat och slitit i 40 minuter och går ner på trebackslinje. Romeo skall in som back och hinner får halva instruktioner innan han tröttnar och sprintar in på plan. Nåja, slutliga instruktioner skriks ut mad kraxiga ledarstämmor och Axel flyttar upp centralt på topp bredvid Calle. Just Axel är uppe och kampar med Norska mittbackar och ur den situationen uppkommer vår chans att kvittera. Kevin som gör en riktigt stabil match snappar upp bollen och spelar fram Elis till ett fritt skottläge där de norska spelarna inte hinner fram för att blocka. Bollen seglar in i målvaktens högra kryss och jubel utbryter. Elis råkar knocka både Linus.F och Axel i euforin och Axel får ledas av med näsblod.

I stridens hetta, Axels näsblod och återgången till fyrbackslinje gör att vi missar att byta in en elfte spelare. Charlie Newflower gör skäl för lagkaptensbindeln och justerar snabbt så att Linus.F går ner på defensiv innermitt vilket han löser med bravur. Nytt verktyg i P15´s medicinväska är tamponger, de är ju grymma att stoppa blodflöde med (dagens andra dah!) Axel på väg in med tampongsnöret flygandes runt hela ansiktet, av igen, klipp snöret och sen spelklar.

Nu följer förlängning – 2x5 minuter – där vi mest ägnar oss åt att fortsätta hämta bortsparkade bollar från norrmännen. De vill uppenbarligen ha straffsparkar. Det vill vi också.

Sandnes vinner lotten och får börja skjuta – det är en fördel enligt statistiken. Det bryr vi oss inte om. Vi har Kung Gurra i mål. Det blir inte ens spännande. Gurra räddar både Sandnes första och andra straff efter panterliknande språng. Våra exekutorer sätter säkert i ordningen: Theuz, Romeo, Victor och avslutningsvis Nyblom. Segern är vår.

Nu är det bråttom att hämta bucklan, ta kort och sedan dra iväg till Fredrikshamn och färjan hem, som lämnar kaj vid tolvtiden. Vi firar segern på båten med en enormt god buffé. Det mesta är i och för sig gott efter en vecka med Danas mat. Stena Line gick garanterat minus på 19 hungriga 15-åringar.

En magisk cupvecka med laget, i gott sällskap av Damjuniorerna och tillresta föräldrar/supportrar. Stort tack till alla som följt oss på plats, i Min Fotboll-appen och på sociala medier. All er stöttning har värmt enormt och är ovärderlig. Vi har en trupp med enormt fina fotbollsspelare och individer, superfin sammanhållning där vi oss veterligen inte haft en enda incident med sura miner sinsemellan på hela veckan. Skall också nämna Charlie Lucaci som åkt med oss på resan som extraledare och bidragit massor med sin fina inställning och goda humör, plikttrogen som få har han skött sina valda uppgifter med bravur. Stort tack även till Fam Bengtsson för hjälp med tvätt av matchkläder under cupen och tack Camilla Kärnestedt för initiativet till segerfirandet på Ögärdet vid hemkomsten. Och slutligen stort tack alla föräldrar, mor och farföräldrar, syskon och övriga som dök upp för att fira med oss.