Надо забить поуверенней! Все! Вот теперь-то точно, все!

**Корреспондент:** Этой победы страна ждала больше 30 лет. Волейбольное чудо в Лондоне в 2012 году сотворила сборная России под руководством Владимира Алекно. Сейчас тренер - победитель возглавляет Казанский «Зенит» − клуб, который не знает поражений в Чемпионате страны. Харизматично наставник уверен: без фанатизма в своём деле результата не добиться. Романыч, как называют его в волейбольном мире, привык быть победителем и в спорте, и в жизни.

**Владимир Алекно:** Скоро будет, пойдёт третий десяток лет, что я стал тренером, уже практически 20 лет. И, наверное, за это все время получилось, наверное, создать, скажем, ситуацию, образ, как угодно, персонаж свой личный; что они прекрасно понимают, когда я захожу в зал, они понимают, что будет работа.

Когда мы за площадкой, они могут пошутить надо мной, подколоть, что-то в этом. Это очень сложно. Это, я думаю, что такое одно из наилучших достижений, достижений тренера, который может заставить работать и в то же время не имеет авторитарность. Последние годы поймал себя на мысли, что я получаю, получаю огромное удовольствие от одиночества, вот. Мне в такие моменты нужно побыть одному.

Могу вам здесь, сейчас рассказать всё, что вы хотите услышать. В свете говоришь всегда, как оно есть, вот. Поэтому, это объективный анализ, когда трудно, и спортивные, жизненные поражения стараются окружать себя сильными людьми. Вот, стараясь избавиться от пораженца в жизни, я сейчас не говорю, в спорте. Считаю, что только личный пример, только, скажем, это фанатизм в той или иной области может дать результат. Плохо работать не умею, вот. Или делаю, или не делаю. То ощущение этого счастья, конечно, оно прошло через себя, и ты его пропустил через себя. Если брать какую-то материю, конечно, люди узнают. Очень приятно, кто-то подходит, фотографируются, благодарят. И это есть, наверное, тоже цена результата.

Я часто, часто говорю и говорил в своих интервью, что я пытался, пытался зомбировать эту сборную перед Лондоном. Что такое зомбирование? Это не то чтобы они ходили, как чума, а именно очищение сознания от всего того, что могло бы нам помешать выиграть. Это не факт, что я добился этого, но у меня за всё отвечала команда, у меня отвечали определённые люди, если нужно было отвечать, у меня за все отвечали мы все вместе.

Стоять со свистком − это самое простое, в сборной это практически ничего не значит. Там нужна огромная работа именно за залом. Вот то, а потом чего, что, наверное, сейчас обсуждали и обсуждают − именно создание монолита единомышленников, потому что сборная – немножко другое, чем клуб, в сборной ты такой же, как они. Ты не можешь даже на ступень стать выше, выше их, ты − одно единое целое. Стараюсь слушать больше себя, но ещё так и не научился управлять своими эмоциями, вот это мой недостаток. Потому что, если эмоции управляют тобой, ты неуправляемый.

Вы же знаете прекрасно, что говорят, что ревность, зависть, там жадность, наверное, − это как раз те эмоции, которые меняют человека за короткий срок, из человека могут сделать черта с рогами. Вот, у меня есть в спортивном плане и, может, в моём характере те эмоции, которые бывают и не могу, не могу справиться. Но они не в плохом направлении, а как раз, может быть, неравнодушие к чему-то либо, но порой мешает. Можно было посмотреть и со стороны. Я сейчас не говорю о сборной, вообще в жизни много случаев было, это мои эмоции, неравнодушие правят мной, я делаю, выполняю какие-то действия, потом могу о них пожалеть, но я это делаю.

**Корреспондент:** После триумфа в Лондоне от него и его команды ждали медалей уже в Рио, но де действующие олимпийские чемпионы в полуфинале проиграли бразильцам, а в матче за третье место уступили сборной США. После этого Романыч покинул пост главного тренера национальной команды. Причиной ухода стало окончание контракта.

**Владимир Алекно:** Сейчас даже, после Рио, я так думаю, что, если бы я, скажем, где-то проявил бы инициативу, желание, доказал бы, что мог бы остаться работать, добился бы результата. Я думаю, у меня был неплохой шанс остаться ещё после Рио тренером.

Приходит чувство, ты понимаешь, что ты уже не можешь дать того, чего они от тебя ждут. Я и сейчас говорю: не работай в зале, в зале, а именно той энергии, того энтузиазма, того фанатизма, объединения, применения не бывает. Я уже почувствовал, что моё личное на какой - то момент становится важней, чем сборная. У тебя нету шансов тогда выиграть.

Все эти годы, которые были и перед Лондоном, и это, что я пытался игрокам донести. В какие-то моменты получалось. Если там личное переходит на первый план, шансов тоже добиться великой победы очень мало. Хотя бы на две недели, хотя бы на месяц любящие жёны, больные матери, они должны были уйти на второй план. И, скажем так, мысль, цель должна была стоять на первом плане.

Моя семья. Я просто знаю, как они за это всё переживают. Они живут всю мою спортивную жизнь рядом, рядом со мной, и всё это проходит у них, у них на глазах. У меня жена и дочка были, приехали совсем неожиданно на финал, потому что находились во Франции, это несложно было сделать. После финала эмоции, которые у них были на лице, ты понимаешь, что и они что-то пережили в этот момент, а так, в общем-то, то, что вам сказал до этого. Когда они уходили на второй план, мне было важно, чтобы было понимание с их стороны, что они сегодня не первые в моей жизни.

У меня растет сын, играет. Играет, играет достаточно хорошо, на хорошем уровне. Мне бы хотелось, чтобы он стал и для меня, и для себя номер один. Это уже свои амбиции, тихонечко могу и отодвинуть, хочется и для него что-то сделать.

Я всё мечтал иметь дом, у меня нет до сих пор, и всё каждое, каждое, каждое лето пытался его построить, но естественно, когда ты тренер «Зенита» и сборной, это невозможно сделать. Почему-то это стало сейчас такой какой-то самоцелью в этом году. Значит, личное уже стало преуспевать, скажем, в этом. Поэтому ты должен вовремя уйти.

Счастье — это всё что угодно. Уже, наверное, когда - то я был счастлив, купив новую машину, сегодня это не представляет для меня какой-то огромной радости. У меня взрослая дочь, наверное, рождение внука или внучки, наверно, у меня вызовет те эмоции, которых ещё у меня не было. Когда жарко, идет дождь, я тоже счастлив по-своему. Вот философский вопрос.

Наедине со всеми был Владимир Алекно.

<https://www.youtube.com/watch?v=6VwiKVz>