Idrotten har en formsvacka... av Johan Plate

Det är lite tungt nu. Plötsligt och oönskat har vissa delar av idrotten på senare tid hamnat i korselden.

Grävande journalister har påvisat påstådda missförhållanden när det gäller kommuners ekonomiska stöd till elitklubbar. Samma journalister har tyckts sig hittat bevis för att "alla" längdskidåkare var dopade på 90-talet. Besvärande för idrotten och besvärande för idrotten som spegling av samhället.

Jag är inte helt säker på att det kärleken till idrotten eller rättspatos som driver dessa grävande yrkesmän och kvinnor. Det kan säkert finnas dolda agendor och drömmar om stora journalistpriset som väger minst lika tungt. Men icke för ty - det visar på idrottens roll i samhället och vinstens överskuggande betydelse inom elitidrotten. Ekonomisk doping eller bloddoping spelar tydligen ingen roll, en del idrottare/idrottsledare är beredda att göra "vad som helst" för att nå framgång.

Samtidigt tappar Sverige mark i ett internationellt perspektiv. Klassiska svenskgrenar sladdar och det verkar finnas norrmän överallt. Dom vinner till och med Vasaloppet dubbelt, både damklass och herrklass! Hualigen.. Samtidigt ska den lokale länsmannen ha betalt för sina mannar så fort de närmar sig en elitidrottsarena och särskilt storklubbarna får miljonnotor från ordningsmakten.

Som lök på laxen ifrågasätts den svenska modellen för idrottsledarskap. Det är inte självklart för dagens ungdom att jobba oavlönat flera kvällar i veckan i undermåliga lokaler och med små medel. Och skulle de råka dra av en krona för mycket i milersättning så jagar fogden dem med båslampa. Vem vill engagera sig i idrotten i framtiden, undrar man...? Under sådana förhållanden. Idrotten kontrar, ekonomiskt trängda, med allehanda konstiga upplägg där man bollar pengar mellan ideella föreningar, kommunala bolag och fastighetsbolag. Och under tiden att man leker affärsmän så tas viktig tid från träning och annan utveckling, som historiskt varit idrottens adelsmärke.

Men varför blir det tok? Bra värderingar, en bra produkt, en juste verksamhetsidé är ju tidlösa, tänker du kanske. Idrotten är på många sätt en stark folkrörelse. Idrotten, vill vi ju tro, står för mycket gott. Men den dignar under allehanda krav och förväntningar från en omgivning som är duktiga kravställare men inte lika bra betalare. Är det rentav så att ramfaktorer och intentioner offras när den krassa ekonomiska verkligheten och det politiska landskapet så tvingar? Resultatet blir att idrottsledare/idrottare tvingas lägga ner mycket tid på resursskapande istället för resursbrukande. Det blir för lite tid över för att utveckla prestationen

Som vanligt är det lätt att måla fan på väggen.

Flera studier har pekat på nyttan, inte minst för folkhälsan, med idrott. Några har satt ekonomiska tal på nyttan och menat att samhället får mycket bra avkastning på investerade pengar i idrott och inte minst ideellt ledarskap. Elitidrotten är en viktig del av idrotten. Varför är det mot bakgrund av ovanstående så orimligt att i sann Leninistisk anda föreslå en av staten garanterad lön till alla som definieras som elitidrottare. Ge 1000 elitidrottare 30.000 i månadslön! Med sociala avgifter skulle det kosta cirka 500 miljoner/år. Vansinnigt mycket pengar, eller hur? Eller inte? Summan motsvarar en vinge på ett JAS-plan eller 5-6 km motorväg! Beroende på hur man ser på det - bra eller dåligt investerade pengar!

Systemet är redan provat i en del länder, med tvivelaktig demokratisk historia dessutom. Och naturligtvis politiskt helt och hållet otänkbart. I en diskussion där vård, skola och omsorg är mantrat kommer elitidrotten alltid till korta. Må så vara, men låt oss då slippa trängseln av anslagsgivare i VIP-rummet på Arlanda som alla vill ta åt sig äran och sola sig i glansen av OS-medaljören som är på väg hem. Anslagsgivare och sponsorer vill gärna göra gällande att det är stora summor som satsas på idrotten och inte minst elitidrotten. Självklart. Men det är kakbitar i ett internationellt perspektiv!

För ganska många år sedan tog RF fram ett idéprogram kallat "Idrotten vill". Hur står det till 2013?

Idrotten vill nog - men kan den?!

Av Johan Plate