Nytta, nöje eller åtlöje?! av Johan Plate

Jag försöker följa arenaidrotterna. Jag tillhör dem som kan leva länge på en välspelad match och njuta av individuellt skickliga spelare och hur de skapar stor idrottskonst i samspel med sina lika duktiga kollegor. Problemet är bara att jag alltmer sällan får uppleva detta... Det kan säkert vara en funktion av att jag blivit lite kräsen med åren. Men det kan också vara ett resultat av att prestationerna på plan numer omgärdas av annat.

Jag tillhör inte dem som tycker bengaliska eldar är charmiga eller att vandra hem i natten genom en belägrad stad där kravallutrustad polis och maskerade unga män dominerar stadsbilden. Inte heller får jag en kick av att lyssna på gutturala rop där något "fans" önskar livet av en domare eller en spelare i motståndarlaget. Har heller aldrig förstått varför tränare och ledare nästan undantagsvis tackar "den tolfte spelaren" efter matchen när nämnda supportrar precis stormat planen eller slagit sönder 300 stolar i arenan. Med risk för att bli rullad i olja och fjädrar förstår jag inte heller charmen i att fjäska för dessa grupper som genom sitt agerande underminerar (storstads)klubbarnas ekonomi med ännu sämre resultat för "laget i mitt hjärta" som följd. En av storstadsklubbarna gick nyss ut med ett erbjudande till sina fans; "Gå två, betala för tre!" med syftet att få in pengar till den polisövervakning som vissa supportrars agerande är en direkt följd av.

Dessutom värderar ofta journalister och media det som händer vid sidan av planen eller på läktaren högre än prestationen på planen. Kan de få skildra ett riktigt maffigt slagsmål på läktaren med närgångna bilder och analyser så ägnas detta mer tid och intresse än själva matchen. Ofta med en upprörd undran över hur detta kan komma sig. Fullständigt medvetna om att de på detta sätt underblåser stämningar i supporterkulturen som mer än gärna gör om samma sak. Bara de får den medieuppmärksamhet de egentligen inte förtjänar.

Ett sätt att komma tillrätta med detta är att istället fokusera på det sportsliga. Många ambitiösa försök har gjorts med de faller ofta pladask när inte tränare, ledare och spelare samfällt och aktivt tar avstånd från idrottens fula svans. Jag tror nämligen att undfallenheten att reagera har skapat miljöer där vissa falanger inom supporterkulturen kan trava in i omklädningsrum och styrelserum och "avsätta" både tränare och ordföranden i klubben. Hade man istället stått upp, gärna diskuterat det sportsliga på en seriös nivå, men inte fallit undan hade detta kanske inte hänt...

Detta uppträdande gäller naturligtvis inte majoriteten supportar. De flesta sköter sig bra. Men de stökiga är tillräckligt många för att de ännu borde reagera och inte tillåta dem att förstöra idrotten. Och vi måste sluta fjäska.

Att romantisera en supporterkultur, där matchprogram och nykomponerade hejaramsor har bytts mot pyroteknik och småspik, är en farlig väg. På sikt tröttnar den vanliga supportern och långt innan dess väljer nog sponsorer att förknippas med varumärken som stå för något annat. Utan ekonomiskt stöd och utan publik som strömmar genom vändkorsen minskar naturligtvis möjligheterna att nå topprestationer. Talangerna kommer att välja en karriär utomlands.

För ganska länge sedan nu hade vi klubblag som kunde mäta sig med de bästa fotbollslagen i Europa. Nu är det inte så och det enda som verkar vara av gammalt internationellt snitt är den negativa supporterkulturen som tar intryck av hårdföra förebilder. Ironiskt nog i en tid där flera andra ligor kommit tillrätta med de här problemen. Jag vill uppmana dessa "supportrar" att hjälpa till på riktigt istället. Spring inte in på nationalarenan med 40 sekunder kvar och riskera att ditt lag, som du säger dig älska, diskvalificeras eller riskerar omspel. När vinsten var inom räckhåll. Ta ditt supporterskap på allvar och stötta dina idoler istället.

Om fansen inte gör nytta eller bidrar till det gemensamma resultatet. Om det inte är roligt att gå på matcher eftersom vissa känner oro för vad som kan hända på läktaren. Om vissa kretsar till och med gör sig till åtlöje och smutsar mer klubbmärket.

Då kan man verkligen ifrågasätta om den tolfte spelaren tillför något över huvudtaget!

Av Johan Plate

, messis huvudpuss m m

Hamrens fjäsk inför VM-kvalet