Idrott & Kunskap februari 2019 Johan Plate

Precis hemkommen från den årliga ”spionresan” till USA kan jag meddela att tillståndet i federationen är gott! Ja, när det gäller idrott alltså. När det gäller andra delar av samhällsapparaten finns det säkert de som har synpunkter…

Trots att vi i Sverige ofta, vare sig vi erkänner det eller ej, sneglar på det stora landet i väster har vi missat mycket av energin som kommer med ett idrottsevenemang

USA kan, som inget annat land jag känner till, konsten att skapa idrottshändelser som berör och skapar intresse. Ett av många exempel är amerikansk fotboll. Jag tittade på flera matcher på TV, vissa spelade i isande kyla, och det var ändå smockfullt på läktarna. Och inte bara där. Många timmar innan match kommer publiken till arenan, slår upp bakluckan och plockar ut grillar som skulle få självaste Fredde på Solsidan att bli avundsjuk. Fenomenet som kallas *tailgating* är bara ett av alla exempel som gör den amerikanska arenaidrotten unik. Tänk dig att djurgårdare och aikare skulle mötas utanför arenan och dela på en egengrillad hamburgare och snacka en stund istället för att slå på varandra med järnrör i tunnelbanan. Amerikansk fotboll fångar åskådaren helt och hållen. Och detta i en idrott som är mycket svår att i detalj förstå sig på. Jag har gjort ihärdiga försök att sätta mig in i de komplicerade reglerna – och lyckats sådär…

Att umgås och göra matchen eller idrottshändelsen till en totalupplevelse är en sak jag uppskattar med den amerikanska synen på idrott. En annan sak är sättet de förhåller sig till sina hjältar. En gammal champion glöms aldrig och hyllas både under och efter karriären.

I bjärt kontrast till detta står vissa svenska idrottsavnämare som behandlar våra inhemska idrottshjältar snudd på förnedrande. Fokus ligger, alltför ofta tycker jag, på att kommentera och uttala sig om hur dåliga svenskarna är. Under den här vintern har man inte kunnat öppna en blaska eller läsa en digital dito utan att i detalj få reda på hur enormt odugliga våra svenska skidherrar är. Bara för att ta ett av många exempel.

I USA stöttar man de som vinner, men också de som inte lyckas så bra. Visar de bara tåga, och en vilja att göra om och göra rätt, får de publikens odelade stöd. När exempelvis Cody Parker, i Chicago Bears i NFL, missar sitt femte field-goal på kort tid stöttas han av laget och publiken istället för att hånas.

Eller när Zion Williamsson, basketspelare i Duke Blue Devils, sätter en trea då står publiken upp och jublar. Williamson är den nya supertalangen inom amerikansk basket och spås en lysande NBA-karriär.

Tyvärr stöter jag på idrottsintresserade svenskar som i motsats är missunnsamma och ibland till och med hånar svenska idrottare som det går knas för. Märkligt. Och inte särskilt trevligt.

Och när publiken sviker i Sverige – då snurrar vändkorsen så det fläktar i USA. Sambandet tycker jag är tydligt. Det är en högtidsstund att titta på idrott på plats. Detta trots att det finns oräkneliga sport TV-kanaler som bevakar varje steg de professionella idrottarna tar. Men hemmasofforna är tydligen inte lika bekväma som de i Sverige.

Jag säger inte att det är synd om svenska idrottare. Men det är synd om oss åskådare som inte på samma otvungna sätt tycks njuta av idrottsprestationerna som spelas upp inför våra ögon. Nästa gång kanske du ska ta med dig en picnickorg till lokala föreningens hemmamatch. Och kanske rentav packa ner ett par extramuggar till några kaffetörstiga supporterkompisar. Och tillsammans kan ni sedan försöka se idrottsprestationerna med lite andra ögon. Ögon som sätter idrotten, idrottaren och de ärliga försöken att göra sitt bästa i fokus!

En sista spaning: pickle-ball är på stark frammarsch! Låter som det heter. Riktigt roligt att spela - bäva alla paddelanhängare!

Apropå hjältar – Tom Brady for president! 6 x Super Bowl och grabben är bara 41 år…

Johan Plate