Elitidrottens villkor?! Idrott & Kunskap nov 2014 Johan Plate

Sverige har en ny regering. Och en ny idrottsminister. Han har titeln "sjukvårds-, folkhälso- och idrottsminister". Jag ska inte föregripa vad som kommer att ske men det finns en risk att de två första företeelserna prioriteras framför den tredje. Och sjukvård och folkhälsa är nog viktigare än idrott och särskilt elitidrott. Men - ska inte ett land som Sverige kunna ha råd med både och. I ett pressmeddelande säger idrottsministern att han "vill göra idrotten mer tillgänglig" för alla. Det låter inte som om miljoner kommer att rulla elitidrottens väg.

Jag har följt NFL-serien i amerikansk fotboll under hösten och fascinerats. Jag är egentligen ingen fan av amerikansk fotboll och har ganska svårt att förstå reglerna och tillgodogöra mig spelets alla finesser MEN jag har desto lättare att ryckas med av den härliga inramningen.

*Vinterstudion* för ursäkta, men det var längesedan jag upplevde sådant uppsnack, så mycket energi och snudd på folkbildande TV-sändningar där idrottarna och ledarna kritiseras, analyseras, skärskådas men framförallt hyllas för sina insatser. Det är idoldyrkan på hög nivå men den här gången långt ifrån paradisiska pinsamheter i hotellmiljö. Det är tufft, rakt och med mycket hjärta. Och det verkar appellera till "alla" amerikaner. Under en semesterresa nyligen höll ett försök att i en hotellfoajé byta kanal från en amerikansk fotbollsmatch till ett avgörande Formel 1-lopp att sluta i handgemäng. En medelålders kvinna förklarade för min kamrat och mig att amerikansk fortboll är mer än idrott och att bilsport i jämförelse är blaha- blaha. Smockan hängde i luften och vi var kloka nog att inte utmana kvinnan utan lommade iväg upp på hotellrummet för att se finishen på USA:s Grand Prix i Austin, Texas.

Jag är egentligen inte heller en fan av idoldyrkan och har svårt att handlöst ge mig hän och stå på läktaren och heja på favoritlaget i en 0-0-match i duggregn. Jag har inte ens något favoritlag. Men jag saknar det! Några försök har gjorts i Sverige att mota bort Jante. *Mästarnas Mästare* på statstelevisionen är ett sådant försök. Men någonstans lurar ändå den svenska avundsjukan. Istället för att se och värdera elitidrottens roll som infrastrukturmotor och inspiration för många så jagar man avigsidorna och gottar sig i om någon elitidrottare, som stuckit ut hakan lite för långt, misslyckas. Varför då? Det finns ju faktiskt exempel där hela nationers självkänsla påverkas av framgångar i idrott! I Sverige verkar det gå åt fel håll. Det krävs en ekonomisk fakir-akt av högsta rang för att få ihop ekonomi till en elitsatsning som leder hela vägen till internationell topp. Och det är inte säkert att de mest talangfulla idrottarna är de som tvingas till ekonomisk limbo i sin strävan att nå världstoppen. Jag kräver inte att det ska flygas privatjet och plockas hem miljonlöner men det måste finnas en grundnivå som ger utövaren en chans att lyckas - utan att riskera sin privata ekonomi eller försumma studier/förberedelser för livet efter idrottskarriären. Nyligen uttryckte sig förbundskaptenen för Damkronorna att mer matchande mot Kanada/USA måste till för att de ska etablera sig i världstoppen. För detta krävs naturligtvis resor till Nordamerika. Men han var inte säker på att portmonnän tillätt detta... Jag tror inte reskostnaderna är något problem för vare sig för New York Giants eller New England Patriots, om man säger så.

Men det finns hopp. Under Falu VM i skidor i vår ryktas det att skolbarnen får ett extra sportlov! De har ledigt två veckor, inte bara för att underlätta boende och logistik för ditresta hoppas jag, utan för att ge tävlingarna den inramning de förtjänar. Dessutom kanske friska luften runt Lugnet kan göra gott för folkhälsan.

Heja Sverige!

Johan Plate