Idrott & Kunskap dec 2014 Johan Plate

För att travestera en känd reklamslogan: *"Jag är inte bara pappa till två idrottande barn, jag är ideell ledare också..."*.

Jag sitter utpumpad och skriver denna krönika efter ännu en helg idrottens tjänst. Match x 2, träning, turnering, skjutsning med mera och vips var den helgen tillända. I mitt lätt uttröttade tillstånd gör min sargade hjärna en kort analys av vart den här helgen tog vägen och konstaterar att jag blivit ännu bättre på att skjutsa idrottande barn, betala domaroden, agera matchvärd, fylla vattenflaskor, rapportera resultat, tvätta matchställ, kratsa hovar, utfodra hungriga barn, tejpa stukade fingrar, trösta, coacha och peppa.

Jag är tränare i en idrott, lagledare i en annan och i de rollerna finns det en del att göra... Och det har inte blivit mindre att göra med åren. Idrottens tjänstemän får mindre och mindre resurser och som följd härav får vi som jobbar ideellt mer och mer att göra. Nu har vi som leder ett ungdomslag den stora äran att träna, matcha, förbereda, skjutsa utan milersättning, gå på kurs på ledig tid, samla in träningsavgifter, vara försäkringsmäklare, agera bank när matchställ ska köpas och domararvoden betalas ut, betala träningsavgift för barn vi tränar själva.

Visst är det en aning udda att man i många klubbar faktiskt betalar för att få ynnesten att träna sina egna barn - och grannarnas. Och skulle jag komma på den befängda idén att försöka dra av en enda körd mil eller en ful klubboverall med massor av lokal reklam på deklarationen, då kommer skattmasen farande och säger - fy, fy!

Det nästan cyniska upplägg som svensk idrottsrörelse (och för all del andra folkrörelser) bygger på: att ideella krafter ska sköta en så oerhört viktig del av ungdomars skolning och daning till dugliga samhällsmedborgare, står inför tidernas största utmaning. I en tid där alla ska ha betalt för allt, kommer rekryteringsbasen snabbt att krympa när idrottsledare in spe ställer sig frågan: *"- What's in it for me?!"...*

Jag undrar ibland själv hur jag är funtad som ställer upp på detta. År efter år... Frivilligt dessutom och med glädje därtill. Men frågan är ju fel ställd! Istället ska vi ju undra över alla dessa föräldrar som under den korta tid de har möjlighet att vara med sina barn 24-7 undviker, och kanske inte ens ser och förstår, vad de går miste om. Att frivilligt tacka nej till alla skratt, alla dråpligheter, alla roliga sekvenser i omklädningsrum, på resor, på tävlingsarenor - det är märkligt! Det kanske inte är mig det är fel på ändå...

Som kontrast till den professionella idrotten, där jag har min yrkesgärning, är det ideella ledarskapet rent av välgörande. Att få vara en del av en rörelse i ordets rätta bemärkelse. Bland unga människor som njuter av och mår bra av att röra på sig och testa sina fysiska och mentala gränser. I en lekfull ram dessutom där yttre motivation är underordnad den inre.

Det vankas juletider och i travestiernas anda fortsätter jag på inslagen väg och härmar Askungen: *"- Vad är väl en bal på slottet (läs; en dag i idrottshallen)? Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig, dötrist, tråkig och alldeles - alldeles UNDERBAR!"*

Undrar om framtidens idrottsledare kommer att få uppleva samma sak?

God Jul & Grått Nytt Hår!

Johan Plate