Kvinnligt vs. manligt ?! SvTM nov 2014

Hur står det till med jämställdheten i svensk tennis? Egentligen? I slutet av oktober 2014 hade Sverige inte en enda manlig singelspelare på världsrankningens topp 200-lista. På samma lista för damer hittar vi tre kvinnliga spelare som är rankade högre än den bäste herren med en 72:a plats som högsta notering. Att konkurrensen skulle vara olika bland herrar och damer är irrelevant i min värld och det ska dessutom inte den enskilde idrottskvinnan behöva stå till svars för. Hon har fullt sjå med att försöka konkurrera med de toppspelare som finns.

Hur kan det då komma sig att så lite av strålkastarljuset faller på damerna? De har bättre ranking än herrarna och får ändå kämpa i massmedial och ekonomisk motvind. Under herrtennisens storhetstid, när vi prenumererade på Davis Cup- och Grand Slamtitlar kanske man kunde förstå att damtennisen hamnade i medial passningsskugga. Men nu?! Och har det blivit bättre? Jag undrar det. Jag har följt elittennisen på ganska nära håll under många år och jag kan konstatera att det inte var så länge sedan som (faktiskt!) kvinnliga juniorkaptener inte fick något betalt medan den manlige motsvarigheten kvitterade ut lön. Jag vill minnas att det förhöll sig på detta sätt trots att den kvinnliga dito ofta gjorde betydligt mer än sin manlige motsvarighet.

Varför är det så här? Varför har ofta tjejerna sämre villkor än killarna? Speciellt märkligt är det eftersom jag kan konstatera att det i många idrotter är tjejerna som levererar internationellt och gör att vi slipper skämmas i en jämförelse. Och detta trots att resurserna ofta är ringa.

Det har faktiskt blivit mycket bättre. Men det är långt ifrån bra. Patriarkatet håller fortfarande ett fast grepp om rodret och lägger oftast ut kursen.

Och det finns ljus på himlen. Det spelas flera internationella tävlingar för tjejer i Sverige numer. Federation Cuplandslaget får mer uppmärksamhet och SvTF har numer anställda juniorkaptener även för tjejerna. WTA-tävlingen i Båstad får allt större uppmärksamhet. Internationellt börjar prissummorna i damtennisen närma sig herrarnas nivå. Mediebevakningen likaså.

Men är det någon skillnad på prestationsmiljöerna? Vill och "kräver" kvinnliga tennispelare träningsmiljöer som skiljer sig från männens? Och vad ställer det i så fall för krav på ledare och tränare nu och i framtiden?

Jag tror kvinnliga förebilder är viktiga. Jag har träffat kvinnliga tränare, flera med en bakgrund som yrkespelare, som ger mig rätt. De tycker att vi måste få fram fler svenska kvinnliga toppspelare som tar plats och är lite kaxigare och svettigare än sina föregångare.

Tjejer vill analysera, ifrågasätta och reflektera på en helt annan nivå än killarna som ofta nöjer sig med att "gå ut och köra" på tennisbanan. Kunskap om kommunikation är viktigt för alla tränare men kanske särskilt för de som tränar tjejer.

Tjejer generellt har mer problem med tävlingsnervositet och sviktande självförtroende. Och dessutom svårigheter att skilja mellan person och prestation. En förlust laddas ofta ner i en miljö där den aktive har svårt att skilja mellan handlingen och handlingens inverkan på egot.

Många tjejer, fler än antalet killar, slutar sina karriärer tidigt. Varför är det så? Naturligtvis tar andra intressen vid som konkurrerar med den fantastiskt märkliga företeelsen(!) att upprepade gånger slå på en filtbeklädd gummiboll. Men varför kan inte en tjej kombinera, exempelvis umgänget med en partner, med tennis. För killarna verkar det gå hur bra som helst. Är det jämställt? Knappast.

Jag ser dock ingen större skillnad i prestationsvilja. Möjligtvis tar den sig delvis annorlunda former. Några av de mest tävlingsinriktade elitidrottare jag träffat och jobbat med har varit kvinnor. Och skillnaderna blir markant mindre när tjejspelarna tagit steget in i tävlingstennisen.

Många frågor - och jag har inte alla svaren. Men det finns säkert flera faktorer som kan lyftas fram, tydliggöras, diskuteras. Och det måste göras. För det är helt enkelt inte OK att tjejer har sämre villkor än killar. Det är omodernt, ineffektivt och kränkande. Men vi har fortfarande lång väg att vandra. Genusperspektivet är mer uppmärksammat nu. Men fortfarande är det det manliga tänket som sätter normen.

Valda sanningar, uppväxtmiljö, synen på prestation, tradition och det faktum att vi skiljer oss åt i vissa biologiska aspekter gör prestationsmiljön mångfacetterad. Komplicerade sammanhang som gör jämställdhetsarbetet svårt. Så djupt rotade är våra fördomar och valda sanningar om vad som är comme il faut eller ok. Överfört till tennisvärlden räcker det inte med att man spelar bra damtennis. Man ska se bra ut också. Killarna kommer undan med bra spel, skrynkliga tennisskjortor och en halvtaskig hållning. Märkligt tycker jag. Och jag tror faktiskt att Anna Kournikova vill bli ihågkommen för sitt tennisspel hellre än sitt yttre.

Jag har både en idrottande dotter och en dito son. Jag vill verkligen att de ska ha samma villkor att utvecklas i sina idrotter. Oavsett nivån på prestationen. Men kommer de att ha det? Framtiden talar för det, men hastigheten är beroende på de som styr och påverkar svensk tennis - det vill säga DU!

Gör skillnad genom att tänka i dessa banor nästa gång du åker till hallen! Då skapar vi tillsammans en miljö där vi gör varandra bra, oavsett om vi är kvinnor eller män, pojkar eller flickor.

Johan Plate