Idrott & Kunskap oktober 2018 Johan Plate

Jag önskar att jag vore lite mer naiv…

I tjänsten ”tvingas” jag beskåda elitidrott praktiskt taget varje dag. Nåja - tvånget är inte särskilt betungande. Jag älskar mitt jobb och tycker det är vansinnigt intressant att verka i olika mänskliga prestationsmiljöer. Inte minst inom idrotten.

Och det finns mycket för en beteendevetare att studera i samband med dessa prestationer, inte minst när det kommer till paketering och leverans. Tävlingsidrott på högsta nivå har blivit en industri. Många har sett sin chans att tjäna pengar, stora pengar, på en värld som förr präglades av ideella krafter med vare sig kunskap eller intresse av att skapa ekonomisk hävstång på varje ”event”. För det är så det heter nu förtiden. Förut hette det match eller tävling.

I min ungdom fanns en svårbeskrivlig charm i att redan tidigt i veckan längta efter lördagens Tipsextramatch. Nu kan man se toppmatcher på digitala plattformar varje kväll. Jag gäspar, och vad värre är – jag tycker mig se att spelarna gör det också. Det som förut var en lek har blivit ett jobb med allt vad det innebär av förlorad känsla. Men vi kan verkligen inte klaga på prestationernas kvalitet! De är i världsklass och oändligt mycket bättre än förr. Men det är ju det som är lite av problemet.

Jag ställer mig frågan: löpande band eller hemsnickrat, vad är roligast egentligen?!

Nu låter jag som en gnällgubbe med porträtt av Marx och Engels fortfarande hängande på väggarna. Men så är inte fallet. Jag efterlyser bara större fokus på själva prestationen. Inte allt det där andra runtomkring. En halvtimmes Sportspegel nuförtiden, handlar väldigt sällan om 30 min levande sport. Oftare om filmade presskonferenser och analyser av skeenden som den inbitne idrottskonsumenten inte valt och förmodligen inte efterfrågat. Det handlar naturligtvis om att hitta nya vinklar och grepp så att man sticker ut i förhållande till alla de andra hundra sportkanalerna.

Just Sportspegeln är ju faktiskt ett exempel på det jag vill ha sagt. Sportspegeln sändes första gången 1961 och programledare då var den legendariske Sven ”Plex” Pettersson. Detta var till och med innan kåsören föddes. Då handlade det om när Johansson slog ryssen på upploppet i femmilen eller hur storstadsderbyt slutade. Inget annat tjafs.

Och fortfarande ser jag fram emot söndag kväll och TV-soffan för att få en uppdatering från sportens värld. Konceptet sport/idrott har så mycket energi i sig, så det behövs inte så mycket av paketering och lull-lull. Det finns så mycket dynamik i idrottsliga skeenden att det räcker gott med att beskriva och dokumentera dessa skeenden för att jag, och jag hoppas många med mig, ska bli nöjda. Vi behöver inte veta hur mycket spelaren tjänar, vilken relation hen lever i just nu och vi hoppar gärna analysen från en uppenbart oinitierad tyckare.

Med något drömskt i blicken tänker jag tillbaka till den tid när en kokt korv kostade fem spänn och att det verkligen var en korv man fick för slanten. Inte någon fakeskinnsöverdragen potatismjölsvariant innehållande köttersättning istället för riktiga grejer.

Men jag hör ju på mig själv att jag så lätt hamnar i gubbfällan. Resonemanget ovan kan ju lätt avfärdas med argument i linje med att denne gråhårige man längtar tillbaka till en svunnen tid som aldrig återkommer. En tid då fair play var på modet. Där spelarna inte fick fallandesjuka så fort de närmade sig straffområdet och där vi gjorde varandra bra. Både på planen och på läktaren.

Men har vi någonsin haft sådana tider?! Eller är det bara glömskans rosenröda skimmer som skymmer den klara sikten. Det var ju inte bättre förr! Förmodligen har fusk, doping och ojuste spel funnits så länge människor valt att mäta sina krafter mot varandra. Och det säger ju tyvärr en del om människans karaktär. Men det var fantastiskt skönt att gå på ett idrottsevenemang förr då deltagarna gjorde sitt bästa, högaktade sin motståndare och kämpade utan uppenbara pekuniära motiv för sitt kämpande.

Korven smakade korv och kaffet i pappmugg smakade rävgift. Inte någon löjlig smaksatt ekologisk korv och ingen latte från en maskin med 500 olika funktioner. Och huvudsponsorn var Axelssons Järnaffär och inte ett riskkapitalbolag registrerat på Caymanöarna.

Jag skulle vilja vara lite mer barnsligt aningslös och njuta utan förbehåll. Och dessutom ha förmågan att sortera bort all cynism som kommer med ökad exploatering.

Naivt - ja! Men jättehärligt.

Johan Plate