Idrott & Kunskap maj 2019 Johan Plate

Få idrotter har en förmåga att engagera som fotbollen har. En del av mig fascineras, en annan del av mig förskräcks. En bra match kan vara en skönhetsupplevelse och dramatiken kan nå smått episka nivåer. En dålig match kan vara en plåga från första till sista spark. I detta avseende innehar, i förhållande till andra idrotter, fotbollen en särställning. Konsten att göra det enkla komplicerat och det paradoxalt svåra i att utföra det enkla när press och stress ökar.

Men det är ganska märkligt, världens största idrott i alla ära, att inför en kvalmatch som eventuellt leder till ett slutspel två år senare, mobiliserar sportmedia allt de kan ställa upp med. Under en hel vecka får vi stående rapporter från träningen inför denna match och käcka landslagsspelare kör ruscher mellan färgglada koner. Och svarar på självklara frågor. Gång på gång. Under samma vecka kan svenska atleter i andra idrotter ha bärgat flera medaljer i stora mästerskap – och det går obemärkt förbi. Så intressant är inte fotboll – så att ”alla” andra idrotter ska/bör stå tillbaka.

Plattityder staplas på varandra och förväntningarna trissas till oanade höjder. Förväntningar som det blir allt svårare och svårare att leva upp till. 0-0 och tveksamt underhållningsvärde är inte ovanligt.

Det kan ju inte vara medias fel. De speglar förmodligen bara det intresse som finns för fotboll. Det måste ju vara konsumenternas ”fel”. En del av oss är ju beredda att göra stora uppoffringar, både ekonomiska och tidsmässiga för att kunna följa favoritlaget. I vått och torrt.

Svensk landslagsfotboll har visat huggtänderna de senaste åren och flera av matcherna har haft bragdstämpel. Det ser inte riktigt lika muntert ut inom klubbfotbollen. Och vad värre är – festen har kommit av sig. Ska man besöka ett storstadsderby riskerar man att dras in förberedelserna inför ett sjöslag, inte en fotbollsmatch. Högljudda supportrar, eller ska jag skriva suportrar, beter sig som om de precis tagit sig ut ur grottmynningen. Och jag ser ingen glädje och värme i ögonen.

Detta späs på av mediernas och spelarnas gullande med ”fansen”. Istället för att reagera negativt på detta skildras det i långdragna kameraåkningar som visar läktarstök och bengalbränder. Att på detta sätt agera nyttiga idioter och gå bråkstakarnas ärenden är för mig ofattbart.

Det är också svårt att förstå att de rejäla, vanliga fotbollsälskarna står ut. Jag skulle önska mer fokus på fotbollen, tack! Tupparna i ledningen för SEF respektive RF hanterar det på sitt sätt. De bråkar om reglerna för visiteringen innan man kommer in på arenan. Ja ni läste rätt! Jag trodde vi skulle in på en idrottsarena – inte ett slagfält…

Jag vill ju så gärna se bra fotboll med skickliga utövare som gör sitt bästa. Men blåstället och skalpellen är utbytta mot snygga frisyrer och dåligt passningsspel.

Som så ofta har damerna ett försprång. Det är sällan otrevlig stämning på en dammatch. Och det känns ovärdigt i skuggan av bland annat me-too att så många män beter sig som grottmänniskor istället för att hylla sig själva och dem som betalar kalaset med finfina prestationer och kämpaglöd.

Jag är kluven. En väl genomförd match med skickliga prestationer utförda i hög hastighet med bra teknik och med ett bra motstånd är en njutning. Men matcher där spelarna har fallandesjuka, tränarna inte kan föregå med gott exempel och klackarna beter sig illa - det är en plåga. Med begränsat underhållningsvärde dessutom.

Då går jag hellre och tittar på någon annan idrott.

Johan Plate