Idrott & Kunskap juni 2015 Johan Plate

Idrottens symbolhandlingar

En tröja hänger upphissad i taket i ishallen. En gammal hockeykrigare ges uppmärksamhet och klubben ärar honom genom att hissa upp hans avlagda tröja i taket. Till allas beskådan. Lite senare blir samme spelare invald i Hockey Hall of Fame och besökaren kan läsa om levnadshistoriken, allt ifrån de första stapplande skridskoskären, till Stanley Cup-finalen. Är det bara en vacker handling av uppskattning? Eller är det uttryck för något annat? Enkla uttryck kan tyckas, men frågan är om inte detta symboliserar något mycket viktigt i kontaktskapandet människor emellan. Ett grundläggande inslag i många livscykelceremonier är symbolhandlingar. Födsel, konfirmation, äktenskap och begravningar omgärdas ofta av omfattande ceremonier och ritualer med massor av symbolhandlingar kopplade till själva händelsen. Uppenbarligen är detta viktigt för människan. Att se sig i ett sammanhang där man är en del av en symbolvärld.

Symbolhandlingens syfte är att skapa lojalitet, uppmuntra, styra, regera men också att skapa identitet och stark samhörighet. Det är säkert därför som en inhemsk flagga pryder varje offentlig amerikansk lokal. Och det är säkert därför som Dan Browns böcker om universitetsprofessorn Robert Langdon *(Da Vinci-koden, Den förlorade symbolen med flera böcker)* blivit så populära. Det verkar som om mystiken kopplad till ritualer och symboler lockar människors intresse.

En av de mer klassiska symbolhandlingarna hämtar vi från Bibeln där Abraham, hebréernas stamfader, prövades av Gud genom att "tvingas" offra sin ende son Isak. Påbudet återkallades i sista stund men har blivit en symbol för om/i vilken utsträckning Gud kunde lita på Abraham och hans lojalitet. Utan att dra för långtgående slutsatser kan vi konstatera att symbolhandlingar mest förekommer i religiösa riter och berättelser men att de också förekommer i idrottens värld. Tröjan i taket, prisskåpet, statyn utanför stadion, monumentet eller minnesplattan utanför klubbhuset skvallrar om behovet av att med hjälp av symboler och symbolhandlingar stärka den egna identiteten. Och påminna om den gemensamma strävan eller det gemensamma målet.

På den politiska arenan är det samma sak. "Makt kan rosta. Man måste då och då visa den i utövning och ju mer utmanande, överraskande och skenbart ogrundad denna utövning är, desto mer slående är uppvisningen." (Romerske generalen Flavius Aetius, 451 e Kr.)

Sven Erik Pettersson, som tänkt till ämnet, konstaterar: "Symbolhandlingar har sannolikt en mycket större påverkan än vad vi som rationella människor vill inse. Speciellt när det gäller förändringsarbete, lansering av nya produkter, slopandet av gamla etc."

Tyvärr finns det också en insiktsbrist i symbolhandlingars värde i vardagslivet och att de har en mycket styrande effekt på möjligheterna att nå de mål man vill åstadkomma. Tron på det rationella kan ibland ta överhanden över det mest påverkande, symbolhandlingen.

Förmodligen är det samma sak inom idrotten. Att komma samman, klä sig i favoritlagets klubbfärger och sjunga hejaramsor av varierande kvalitet är kanske viktigare än självaste slutresultatet! Och agerandet bygger inte på rationella kalkyler som har med sannolikhet till framgång att göra. Det symboliserar istället något som i stor utsträckning försvunnit i jakten på effektivitet och snabba vinster. Kalla det gärna laganda eller klubbkänsla men låt oss främja och lyfta fram den viktiga roll som symbolhandlingarna har inom idrotten. Det kommer på sikt att skapa en mer nyanserad syn på "vinst och förlust" och driver prestationen framåt på ett bättre sätt än mer kliniska ansatser!