"Tennisproletären" Idrott & Kunskap aug 2014

Det är en råkall morgon på en sidobana långt ifrån centrecourten. Tävlingsveckans första träningspass har just börjat och ett par hundra slag av de flera tusen som kommer att slås innan dagens slut är redan avklarade. Det monotona ljudet från racketens möte med den gula filtbollen blandas med stönanden och ljudet från snabba fötter som snabbt byter riktning på tennisplanens sträva yta.

Den kraftfulle spelaren som med jättekliv "tar nätet" är 34 år. Han har spelat tennis på ATP-touren sedan 2005. Han debuterade på touren sent, som 25-åring, och är främst dubbelspelare. För många idrottsintresserade är hans namn obekant. För den initierade tennissälskaren är han ett aktat namn. En duktig yrkesspelare, rankad 31:a i världen som bäst, och han kan sitt hantverk i grunden. Men det är INTE synonymt med förlängda limousiner, lyxhotell och torra mousserande viner. Det är ganska få, till och med inom världstennisen, som kan se framtiden an utan ekonomiska bryderier.

Det är inte synd om honom. Inte på något sätt. Han har valt sitt yrke själv och får uppleva och se saker som man kanske inte får inom andra yrken. Tennisen är ofta en dörröppnare och det är inte ovanligt att duktiga spelare får intressanta och roliga jobb efter karriären Men det skulle inte skada att vi uppmärksammar honom och hans kollegor lite oftare. Den här krönikan är ett sådant tillfälle.

Det är valår i år. Supervalåret 2014. Den intresserade har rika möjligheter att jämföra olika politiska företrädare och deras ideologier. Tyvärr är det en del aktörer på den idrottspolitiska arenan som visar upp en förbluffande okunskap när det kommer till idrott och idrottens villkor. Ofta bygger deras uppfattning på valda sanningar. De som jobbar ideellt inom idrotten ska lyssna noga på olika politikers inställning men frågan är om inte de som tänkt sig idrotten som yrke borde lyssna ännu noggrannare. Idrotter klassificeras ofta utifrån en förlegad syn på dess historia och dess funktion i samhället. Det är självklart att det ska finnas en ishall och en simhall i varje kommundel medan tjejerna och killarna i ridhusen ofta avkrävs hög självfinansieringsgrad och får kämpa för varenda stödkrona.

Tennisen är ett exempel på en idrott som fortfarande sliter med sin överklasstämpel. Inte för att det speglar dagens verklighet utan för att det tyvärr ännu 2014 projiceras bilder av stela ryggar, halmhattar, champagne och jordgubbar på näthinnan hos många så fort tennis förs på tal. Detta stämmer inte med min verklighet. Och det är ju inte bara tennisen som har det så här.

Glassigt och glamoröst? Knappast. Jag vill påminna om att det finns en annan sida.

Det ständiga sökandet efter en partner som vill/kan spela nästa veckas turnering och dito rankingpoäng som gör detta möjligt. Letandet efter billiga resor till jordens alla hörn i en ständig jakt på segrar. Sunkiga hotell eller utdragssoffan hos tennispolaren är ofta natthärbärge. Ekonomin är knapp och den har inte gjort det aktuellt eller möjligt att vare sig skatteplanera eller flytta till Monaco.

Dessutom är det ensamt och slitsamt. Långa perioder borta från familj och vänner. När vanliga familjer förbereder fredagsmyset eller planerar helgaktiviteterna sitter vår tennisproletär i den delade taxin till flygplatsen i förorten för en 15-timmarsflygning till en tävling i Asien.

Men slitet har givit resultat! 13 ATP-finaler och 5 ATP-titlar. Debut i Davis Cup som 32-åring och med en kraftig plusstatistik i vunna DC-matcher.

Under tiden har han dessutom pluggat på distans och skaffat sig en akademisk examen som han kan falla tillbaka på när tenniskarriären är över.

Detta är min hyllning till alla de elitidrottare som lägger ner mycken tid och kämpar som galärslavar för att kunna utöva sitt yrke. Men som inte besväras av rampljuset om man säger så. Man borde inte behöva heta Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic eller Maria Sjarapova för att uppmärksammas i idrottskollektivet.

Det borde räcka med att heta Johan Brunström och komma från Fiskebäckskil. Heders Johan!

Du som läser det här och reagerar: "tennisspelare är ett gäng glassare - dom är det inget synd om" - tänk om! Skaffa dig en mer nyanserad syn på idrottsarbetarnas verklighet. Och lyssna noga på vad de politiska företrädarna har att erbjuda både dem och de ideellt arbetande i den "otroligt viktiga grupp" (enligt samma företrädare) som idrottsrörelsen utgör.

Johan Plate