Idrott & Kunskap sept 2017 Johan Plate

Fan ska vara supporter!

Sverige i september 2017. Sveriges herrlandslag i fotboll har precis spelat två landskamper borta mot Bulgarien respektive Vitryssland i kvalet till Rysslands-VM 2018. Efter stor vånda lyckades Sverige till slut bärga tre av sex "säkra" poäng mot två nationer som de flesta experter dömt ut som blivande Rysslandsresenärer. På några dagar förvandlades ett guldläge i tabellen till ett mardrömsdito för att några dagar senare se helt ok ut igen! Inte bara p g a att Sverige spelade bra mot Vitryssland utan även med benägen hjälp av lilla Luxemburg som nollade Frankrike. Plötsligt är läget helt annorlunda. Vägen till Ryssland ligger åtminstone halvöppen inför avgörandet i oktober. Idrotten är underbar!

Men frågan är om vi orkar? Ja inte spelarna då, utan vi supportrar... För nu krävs det mycket av oss som gärna tränger på oss den blågula tröjan och bullar upp framför TV-n, eller rentav tar av surt förvärvade, skattade medel för att öka till Sofia och Minsk och heja på plats.

Ett stort gäng vanliga människor som offrar massor för att heja fram våra fotbollshjältar. Självklart får vi en del tillbaka, annars skulle vi inte hålla på år ut och år in MEN det väl magstarkt hur dessa supportrar behandlas. Jag syftar inte på eventuellt dålig inställning, svagt spel eller bristande underhållningsvärde kopplat till själva spelet. Nej jag syftar på inramningen och hur olika aktörer som högeligen är inblandade i leveransen agerar och i förlängningen deras cyniska syn på supportrarna

Denna krönikas rubrik syftar på uttalandet av teaterdirektören i August Blanches klassiska pjäs *"Ett resande teatersällskap"* från 1848. I detta lustspel får vi följa ett teatersällskap som under stor möda hankar sig fram med stora ambitioner men samtidigt under samhälleligt förakt och armod. När det är som värst påkallar direktören mörkerkrafter och tvingas konstatera att det nog krävs en person av hin håles kaliber för att hålla ihop gruppen och nå målet. Analogierna är många och det är skrämmande att notera med vilket förakt TV-bolag, nätdistributörer och spelbolag behandlar supportrarna.

Vad är det då som är så störande?! En krönika av det här slaget kan inte rymma allt men här kommer några rallarsvingar - alla riktade mot oss supportrar. Först börjar sändningen flera timmar innan matchen. Experter trängs i TV-studion och vi får veta allt om spelarna, alltifrån skonummer till att moderföreningens vaktmästare, som precis pensionerat sig, inte missat en enda landskamp som spelare X spelat. Bra TV? Vet inte... Men det sprakar inte.

Och sedan när man precis börjat tröttna är det avspark. Som sagt med en del brister i utförandet men snart nog är det halvtidsvila. Då finns en chans för oss supportrar att få lite spännande inside-information. Kanske rentav få se målen i repris med initierade kommentar. Men icke! I matchen mot Bulgarien fick vi bara se Sveriges mål, inte Bulgariens. Detta för att bereda plats för annonsörerna. Under halvtidsvilan fick vi njuta av 15 (!) olika reklaminslag från spel och bettingbolag! Därtill lite reklam för bilar, öl, mjällschampoo och annan skit. På 15 minuter! Det måste vara rekord. Mönstret upprepades i matchen mot Vitryssland. Bra TV? Vet inte... Men det sprakar inte.

Sedan avslutas anrättningen med att två aktörer, som har med sändningarna att göra, inte kommer överens om villkoren för att sända matchen mot Vitryssland. Inför sina kunder/supportrar snackar de skit om den andre aktören och ber om supportrarnas förståelse i denna process. Man häpnar...

Den ena av dessa aktörer ryktas ha en 50%-ig vinstmarginal på sin försäljning men är ändå inte nöjd. Resultatet blev att supportrarna, om de ville se matchen mot Vitryssland, fick trängas vid datorskärmar, läsplattor och telefoner. Mysigt, men inte värdigt, särskilt som dessa supportrar redan betalt för en produkt de inte kan/får se, på sina för ändamålet inköpta 60-tumsskärmar.

Jag är väl medveten om villkoren för kommersiell verksamhet och dessutom anhängare av en fri marknad. Jag förstår av mängden reklam att spelbolagen gör stora vinster och har inga problem med det. Men man kan inte mjölka kossan tom. Drar man för hårt och ofta i spenarna sparkar kossan till slut bakut. Snart nog tröttnar även den mest förhärdade anhängaren av idrott och gör något annat istället.

Idrotten är underbar! Men inte tack var de som paketerar den. Skärpning!! Gärna redan till de avgörande matcherna mot Luxemburg och Nederländerna.

Johan Plate