Idrott & Kunskap feb 2018 Johan Plate

**Små marginaler, eller?!**

Det finns många mytomspunna händelser i idrottshistorien på temat små marginaler. Gunnar Larsson oklippta naglar när han vann 400 meter medley med två tusendelar i München-OS 1972, Thomas Wassberg och Juha Mietos 15 kilometerslopp i vinter OS 1980 (Wassberg vann med en hundradels sekund!), Ravellis räddning av kvartsfinalstraffen i fotbolls-VM 1994, Sveriges OS-damer som bärgade OS-silver i fotboll i Rio 2016 efter förlängning och straffar både i kvarts- och semifinal! Bara för att nämna några! Fantastiska prestationer med marginalerna på, med svenska ögon sett förstås, rätt sida.

Ofta beskrivs de som hjältedåd sprungna ur något annat än hård träning och goda förberedelser. Men frågan om detta är myt eller verklighet. Sanningen är ju att de flesta segermarginaler inte alls är just marginaler, utan ganska klara och tydliga skillnader.

Men trots detta - om Peder Fredricson rivit ett enda hinder till i Rio-OS hade idrotts-Sverige knappast firat honom med fina utmärkelser etc. En endaste liten centimeter lägre av en släpande hov i ett av alla hoppen och han hade förmodligen fått vänta ett tag till på alla utmärkelser. Skillnaden mellan succé och fiasko är ofta flortunn. Men är det ”små marginaler” eller är det prestationer som kan förklaras av torra fakta men som vi väljer att ge andra dimensioner. För att vi vill och för att vi kan. Det är ju roligare att prata, rapportera och skriva om hjältedåd där små, små marginaler varit avgörande än att beskriva timmar av svettigt, oromantiskt slit som förklaringen till succé.

En del jag pratat med hävdar till och med att det bara är förlorarna eller de blivande förlorarna som pratar om, och hänvisar till, små marginaler. Men det är ju ändå intressant att kika på vad som kan tänkas påverka dessa marginaler när de väl inträffar. Är det en del av vårt psykiska försvar eller är det rent av simpla försök till bortförklaringar?

Nyligen spelade Sveriges herrar EM-final i handboll mot Spanien. En fantastisk prestation, trots tre förluster på vägen fram och ett antal matcher som avgjordes i slutsekunderna och därtill under mycken dramatik. Men till slut tog ”sagan i Zagreb” slut och i finalen var det inga små marginaler precis. 23-29 pratar sitt tydliga språk. Sverige gjorde bara fyra mål i andra halvlek.

Vad kan då tänkas påverka marginalerna? Naturligtvis träning och konkurrens. Ju skickligare idrottarna blir desto mindre skillnad blir det ju mellan ettan och tvåan. Trots detta är det inte ovanligt att Mikaela Shiffrin vinner med 1,5 sekunder tillgodo, en evighet i alpin utförsåkning.

Ju oftare alla rekord pressas desto mindre marginaler blir det ju mellan det precis slagna rekordet och det gamla. Trots detta händer det att det kommer idrottare som putsar det gamla rekordet rejält. Nämn det simmästerskap i modern tid där rekorden inte haglat.

Ytterligare en förklaring kan vara mental. Eftersom atleten ”vet” att rekordet är svårslaget är det svårt att ta in att det verkligen kan slås, trots att kapaciteten egentligen finns. Atleten vet ju att det är ett ”klassiskt rekord”, som stått sig länge, och förhåller sig till det. Medvetet eller omedvetet. När Mike Powell hoppade 8,95 och slog det gällande världsrekordet i längdhopp i VM 1991 hade de stått sig i 23 år! Och när Bob Beamon hoppade 8,90 i Mexico-OS slog han det gamla rekordet med hela 55 centimeter. Inte precis några små marginaler där inte. Faktum är att grenen bara haft fem världsrekordhållare de senaste 83 åren!

Eller så kan det finnas krassa ekonomiska skäl. Länge levde ryktet att Sergej Bubka, den legendariska ukrainske stavhopparen, slog många av sina 35 (!) världsrekord med en centimeter i taget. Det påstods nämligen att han fick en bonus av sin sponsor varje gång han slog världsrekord. Dum är ju den som jobbar med stora marginaler då!

Det må vara hur det vill med den saken men jag menar: som så ofta – när man fördjupar sig i en problemtik blir man inte speciellt mycket klokare. Det kanske är det som är charmen med idrott?!

Men hur går det då för de svenska OS-olympierna i Pyeongchang?

Svårt att säga – det är ju så små marginaler…!

Johan Plate