Dagens blogg, den 18 augusti 2014.

Hej kära vänner, supportrar, familj och motståndare.

Denna vecka som gått har min grupp i laget fått äran att skriva ett inlägg i den så omtyckta bloggen.

Anledningen till detta, är att vi inte hade en aning om hur långt Sverige är, inte för att någon annan grupp hade så bra koll, mer att de andra grupperna hade tur o gissade bättre. För alla intressesmurfar, så mäts vårt kära land till 157 mil.

För att kort sammanfatta hur de senaste veckorna har varit, stavas det glädje. Känns som att alla njuter av att komma o träna, vilket lönat och visat sig i slutet av veckorna, då vi stått för flera riktigt bra laginsatser. Vilket även vår kära materialare kunde konstatera tidigare idag med ett leende på läpparna. Han berättade att träningskläderna varit extra lätta att tvätta på slutet nu när även Källa o Jeton hittat rätt klädback efteråt., vilket lättnad!

När jag fick i uppgift att göra denna veckas blogg, satt jag länge o funderade på vad jag skulle skriva om. Vad uppskattas egentligen? Interna skämt är svårt att fatta för alla er tusentals supportrar som läser här varje vecka. Därför måste vi komma med något nytt. Till att börja med, så flöt tankarna iväg på att göra en intervju med en familjemedlem till någon i laget för att vi alla ska få lära känna någon bättre. Dessvärre hade inte våran tränares familj och anhöriga något intressant att säga alls om honom, så fick slopa den tanken.

Efter matchen mot Grebbestad i fredags, fick jag istället idén att göra en mindre undersökning, där jag skickade ut frågeformulär till random utvalda motståndare och supportrar. Då de flesta svaren var hjärtliga och ärliga, önskade alla att få vara anonyma, vilket självklart gick för sig. Det ska också tilläggas att Grebbestad är utvalda pga att de är ett mycket trevligt lag att möta, som alltid bjuder på en ärlig kamp, båda på plan och vid sidan av där de alltid har ett stort stöd av många härliga fans.

Så för att sammanfatta detta, har jag sammanställt frågorna i olika diagram för att göra det så lättläst som möjligt. De som inte har mer IQ än Hoffas matchvikt, får ta hjälp av mamma eller pappa.

Den första frågan blev en lätt, för att bli lite varm i kläderna:

I och med att vi drog det längsta strået i den mycket jämna matchen, blev självklart nästa fråga:

Här bevisas återigen att vi är ett grymt lag som gör allt för varandra, vilket de sista 20 minuterna bevisade när alla hemmaspelare som var **kvar** på planen slet som djur. Inte för att vi målvakter gör så mycket…men som diagrammet visar, påverkade inte heller tränaren matchbilden märkvärt.

Vadå var kvar på planen? Jo, det är faktiskt, inte direkt häpnadsväckande, att vi avslutade matchen med endast 10 man, efter att en kille sade något mindre lämpligt till domaren.

Denna spelare, som jag helst inte vill nämna, har även spelat i Grebbestad och ville tydligen visa sig från sin bästa sida när han enligt olika vittnen ska ha sagt följande till domaren:

-”I love duke luajtur me dhi e mi, i fryjnë bilbilit, kështu që unë mund të shkoj në shtëpi me ta.”

Då matchen gav oss tre pinnar, måste ju det funnits någon som verkligen stack ut, därför var tredje frågan:

Med följdfrågan:

Inte visste jag att fotbollskunnigheten är så pass hög som den verkar vara i Grebbestad.

Om det var någon som var bra, så undrar man ju genast om det var någon som inte visade sig vara lika suverän.

Då undrar man ju vad den spelaren borde förändra. Varför tycker motståndarna så?

Efter att ha svarat på dessa frågor, tackar jag personligen så jättemycket för att de elva som svarade, ställde upp.

Jag kan lova er att om det är något vi målvakter besitter, så är det självinsikt och ödmjukhet. Därför tackar jag ödmjukast att jag fick ta er tid och att de flesta utav er som läser detta följer med oss och stöttar oss uppe i Värmland till helgen!!

Tack för mig.