Idrott & Kunskap augusti 2018 Johan Plate

Jag pratade för inte så länge sedan med en olympisk medaljör. Han ondgjorde sig över hur stora uppoffringar han tvingats göra ekonomiskt för att ta sin medalj. Han var inte på något sätt missnöjd med vare sig beslutet, resan eller utfallet av sina ansträngningar. Men han konstaterade iskallt att hans eget företag varit den största sponsorn, hans familj den största förloraren och han kryddade dessutom berättelsen med att upplysa mig om att pensionspoängen också blivit lidande. Han konstaterade torrt att om han varit smart hade han jobbat in ATP-poäng istället för att lägga oräkneliga timmar av träning på skjutvallen.

Vårt samtal väckte många frågor. Ska man behöva vara ung, utan familjeåtaganden, bo hemma hos mamma och pappa tills man är 30 och dessutom riskera sin framtida försörjning, och därtill kopplad pension, för att ha möjligheten att lyckas?! Är det säkert att den personlighetstypen är bäst skapt för att vinna medaljer? Jag tvivlar.

Det är valår i år. Och det valfläsk som serveras idrotten denna gång har varit ovanligt magert. Man kan tycka att det finns flera samhällsfrågor som engagerar och som rentav är viktigare än att den framväxande generationen är vältränad och dessutom fått lära sig ledarskap, fair play, laganda med mera.

Miljön exempelvis. Tar vi inte hand om den så finns det ju inte på sikt någon värld att vara vältränad i, eller ta medaljer i. Jag fattar det.

Men icke för ty. Ett ganska cyniskt spel har spelats i ganska många år nu. Fler än 600.000 ideella ledare gör insatser, som om deras nedlagda timmar skulle avlönas med en fritidsledarlön, lågt räknat, skulle värderas till cirka 30 miljarder kronor per år. Allt enligt förra RF-basen Karin Mattsson-Weijber. Det samlade stödet från stat, regioner och kommuner är ungefär 5-6 miljarder årligen. Här betalar idrotten tillbaka samhällets stöd, som ju egentligen är våra skattepengar(!), med en rejäl ränta. En bra kalkyl för samhället. En av poängerna med exemplet ovan är just att det är en fritidsledarlön som nämns. Fritidsledare tillhör inte höginkomsttagarna och i förhållande till det arbete som uträttas i idrottens tjänst så är det småpengar som ges i stöd. Som sagt – en bra kalkyl. På varje satsad krona får samhället sex kronor tillbaka. Utan krav på lika god avkastning strävar dessa idrottsmänniskor vidare.

Den finns nog ingen politiker med självaktning som skulle påstå att idrotten är dålig för ett samhälle. Eller att problemen inom densamma skulle överskugga fördelarna med en, på olika sätt, idrottande nation. Men därifrån till att lätta på pungen och exempelvis ge elitsatsande ungdomar eller ledare justa ekonomiska villkor, är steget väldigt långt. Till och med ett valår. Istället jagar samhällets fogdar idrottare med blåslampa som missat att ta upp en sponsorintäkt eller ledare som dristat sig till att försöka dra av en träningsoverall på deklarationen.

Tänk bara om de som satsar på en elitkarriär, eller en ledarkarriär, gavs möjlighet att fokusera på träning och ledarskap istället för att behöva ägna sig åt ändlösa sponsorträffar eller att driva egna insamlingar. Eller om den tid som läggs ned pengainsamlande kunde utnyttjas för vila. Eller rentav familjeliv. Fler medaljer skulle bli resultatet - jag lovar.

Nu är det inte på det viset. Samhällstödet till idrotten i Sverige är dimunitivt i jämförelse med nästan alla andra likvärdiga länder. Förmodligen är det lika illa ställt med de privata sponsorinsatserna. Om du någon gång besökt stora, internationella tävlingar förstår du vad jag menar. Men det hindrar inte våra politiker, oavsett färg, att sjunga idrottens lov.

Bara de slipper betala.

Jag efterlyser en fördjupad debatt om idrottens viktiga roll i vårt samhälle. Debatten poppar upp med jämna mellanrum men det händer liksom inget. Alla initierade vet att det förhåller sig på det sätt som beskrivs ovan, men likväl vilar ansvaret för idrottens utveckling ensidigt tungt på ideella krafter, personliga projekt och drömmar.

Frågan om idrottens roll i samhället är i min värld blocköverskridande, och konsensus borde inte vara omöjligt.

Johan Plate