Idrott & Kunskap feb 2017 Johan Plate

xxx

På annan plats i denna tidning står att läsa att det de senaste åren har disputerat ett antal forskare i Sverige med anknytning till idrottsvärlden. Därtill jobbar flera andra aktörer med forskarbakgrund nära idrotten. Samtidigt noteras att ingen svensk högskola finns med på Topp 50-listan över lärosäten i världen med idrottsutbildningar. Vi kan dock konstatera att NIH i Norge återfinns på en fjärdeplats...

Jag har inte snorkoll på om antalet akademiker som stöttar idrotten är proportionellt mot antalet OS och VM-medaljer . Eller om antalet autodidakta ledare kan visa samma proportionalitet. Eller ens om Norge kan visa upp sådana siffror. MEN jag har en stark känsla av att barriären mellan akademin och praktiken fortfarande är onödigt hög.

Mina tankar går osökt, dels till en sketch ur Monty Pythons film "Life of Brian", men också till en debattartikel anno 2012 i Dagens Nyheter skriven av Håkan Boström.

I Monty Python-filmen sitter ett gäng lärde och diskuterar när de nås av beskedet att Brian utsatts för grova kränkningar och blivit tillfångatagen av romarna. Samlingen av högt utbildade konstaterar blixtsnabbt att *"this calls for immediate diskussion"* varpå gruppen högljutt och med emfas diskuterar vad man ska göra och hur man ska agera under det att den stackars Brian lämnas ensam utan hjälp. Alldeles uppenbart har de ingen känsla för eller idéer kring hur deras kunnande kan omsättas i reell handling.

I Boströms artikel riktas kritik mot att antalet akademiker ökat med 50 % mellan 2000 och 2010. Men att verkningsgraden varit låg. Akademikernas närvaro ökar över hela landet och en viktig förklaring är utbyggnaden av högskolan under 1990-talet. Boström ställer dock frågan om vi verkligen blivit mer bildade, för under samma period har läsandet minskat, skolresultaten försämrats och dessutom har Högskoleverket tvingats konstatera att kvaliteten på flera av de nya högskolorna är undermålig.

Symboliken kanske är svår att greppa men min poäng är att det fortfarande 2017 är för långt mellan teori och praktik. Alltför mycken möda och energi ägnas åt att hävda sitt eget intresseområde och dess förträfflighet istället för att underlätta dialog, samarbete och på det sättet öka möjligheterna till goda prestationer. Som dessutom står sig i en internationell konkurrens

Boström hänvisar till flera internationella studier som visat att överdriven respekt för titlar minskar produktiviteten. Bildningshögfärd, akademikerkomplex och hierarkier försvårar helt enkelt dialog och ömsesidigt lärande - vilket göra alla inblandade dummare. I sin värsta form kan detta grumla omdömet så till den milda grad att vanligtvis kloka och dokumenterat skickliga personer tillåter att akademi och praktik dras i smutsen när det tummas på forskningsetik och sunt förnuft. Sådana exempel kan i närhistorien hittas både i Säter och i Solnatrakten.

Är det kanske så även inom idrotten? Att bristen på ödmjukhet och självinsikt gör det omöjligt att föra en dialog som ökar bildningsnivån totalt sett?

Jag har sagt det förr och jag gör det gärna igen. Jag har länge haft ena benet i akademin och andra i praktiken. Hyllandes denna princip att på detta sätt försöka kombinera det bästa av två världar tvingas jag ändå konstatera att jag inte precis blivit nedsprungen av akademiker i omklädningsrum och på läktare. Åtminstone inte med beteendevetenskaplig inriktning. Förvisso gäller detsamma för många praktiker. De är inte speciellt frekventa besökare på seminarier etc med akademisk koppling. Och vad värre är - jag och mina nära kollegor har inte fått till en vettig dialog eller samarbete trots idoga försök. Orsak och/eller verkan kan säkert diskuteras men låt oss inte hamna i "Monty Pythonfällan" utan hellre då se till att vi skapar en plattform för dialog där prestige och annat skit läggs åt sidan och sökarljuset riktas mot att skapa goda prestationer tillsammans.

Istället för att ägna energin åt att resa fler hinder skulle jag vilja se ett forum där teori och praktik kan mötas, blötas och stöpas i en prestigelös miljö där målet är viktigare än särintressena.

Vem blir först med en inbjudan?!

Johan Plate