28/3/2013

|  |
| --- |
|  |



|  |  |
| --- | --- |
| Sabine de Bruin 1H 389678 | ‘Het is het spel van de kinderen, laat het dat ook!’ |

## ‘Het is het spel van de kinderen, laat het dat ook!’

De kinderen verheugen zich erop, de zaterdag, de dag waarop de meeste sportwedstrijden worden gespeeld. Hier train je die week voor en op zaterdag mag je aan je ouders laten zien hoe goed je al bent in je sport. Maar dan beginnen je ouders langs de lijn te schreeuwen en te schelden omdat ze het ergens niet mee eens zijn….

Ook bij mij. Ik voetbal bij v.v. Noordscheschut, ik speel in vrouwen 1 maar voetbal ook wel eens met vrouwen 2 en 3 mee.

Het is bijna elke zaterdag raak. Het begint ’s ochtends bij de kleinste spelers maar ook ’s middags bij het eerste elftal wordt er geschreeuwd en gescholden op spelers, scheidsrechters en trainers. Ook bij v.v. Noordscheschut gebeurt het, zo heb ik Eddy Koster geïnterviewd[[1]](#footnote-1) en die geeft aan dat er ook gevallen zijn op v.v. Noordscheschut.

Ook heb ik mijn eigen vader, Peter de Bruin geïnterviewd[[2]](#footnote-2), hij is supporter en hij vlagt soms, ook is hij sponsor van vrouwen 2 en 3 en van de mc1. Eerder voetbalde mijn zusje en ik in de mc1 vandaar dat hij die sponsorde. En de beide vrouwenteams heeft hij gesponsord omdat mijn zusje daar in speelde. Ik heb Eddy Koster geïnterviewd omdat hij trainer van b2 junioren is, mijn eigen vader heb ik geïnterviewd omdat hij zelf een schreeuwende ouder langs de lijn is.

### Het is ook persoonlijk.

Ook ik maak het mee. Zo deed ik een keer mee met vrouwen 2 tegen een van de andere teams in de gemeente Hoogeveen. Het was begin middag dat wij moesten spelen. Toen wij rust hadden en terugliepen naar de kleedkamers om van een heerlijk bakje thee te genieten, zien we voor ons een opstootje ontstaan. Daar was een wedstrijd van de jeugd bijna afgelopen, twee vaders begonnen te schreeuwen naar elkaar en uiteindelijk elkaar te slaan en schoppen. Reden? Een van de vaders had iets tegen het zoontje van de andere vader gezegd. Ik vind het al erg dat ouders schreeuwen tegen elkaar, laat staan dat ze gaan vechten waar hun kinderen bij zijn. Wat een goed voorbeeld krijgen die zoontjes, maar ook hun medespelers weer. Dit is een voorbeeld van wat er bij een ander team gebeurde, maar het gebeurd ook bij mij zelf. Dit keer deed ik mee met vrouwen 3, weer was het tegen een van de andere teams in gemeente Hoogeveen. De grensrechter van ons vlagde voor buitenspel, de speelster om wie het ging stond een aantal meter buitenspel, de scheidsrechter reageerde hier niet op. Mijn vader daarentegen wel, en die begon te schreeuwen en te ‘schelden’ tegen de scheidsrechter. Hij heeft hem blinde genoemd. Hij kwam er na de wedstrijd achter dat de scheidsrechter geopereerd moest worden aan staar. Hij heeft toen wel zijn excuses aan geboden.

Ik zeg er wat van, ik schreeuw naar mijn vader terug dat hij op moet houden met schreeuwen, of anders dat hij maar weg moet gaan. Eigenlijk heb ik zijn gedrag al een soort van overgenomen, schreeuwen al doe ik het binnen de lijnen en hij langs de lijn. Wat ik erg vind is dat jonge kinderen tegen wie geschreeuwd wordt niks terug kunnen en of durven doen. Die laten het gewoon maar allemaal gaan en staan soms met rode wangen van schaamte in het veld. Tegen alle ouders moet iets gedaan worden vind ik maar vooral tegen ouders van jonge kinderen die maar staan te schreeuwen tegen een voetballertje die het super leuk vindt om het voetballen zelf en het niet gaat om de winst.

### Het onderzoek van TNS NIPO.

Uit onderzoek van TNS NIPO (een marktonderzoekbureau) in opdracht van SIRE blijkt dat 91% van de ruim 800 ondervraagde ouders langs de zijlijn zich ergeren aan ouders die schreeuwen, schelden en wijzen naar spelers, scheidsrechters en trainers. Echter denkt 40% van de ouders dat andere ouders zich nooit aan hen ergeren. Ook geeft 43% van de ouders toe hun kinderen wel eens op te jutten en ziet 73% van de ouders andere ouders hun kinderen opjutten. 63% Van de ouders vindt het opjutten van kinderen negatief. Uit deze cijfers[[3]](#footnote-3) blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde ouders hun kinderen wel eens opjutten en drie kwart van de ouders ziet andere ouders hun eigen kinderen opjutten. Dit is teveel.

Ouders horen hun kinderen helemaal niet op te jutten. Ouders zijn de geweldigste supporters die je kunt hebben als kind, kinderen zijn dan ook trots dat hun ouders langs de lijn staan. Gaan ouders schreeuwen en dingen roepen die anders moeten dan kunnen de kinderen zich schamen. Ze trekken het zich aan en zo verdwijnt het plezier van de sport en de wedstrijd. Soms zo erg dat het kind wil stoppen met de sport. De wedstrijd, de sport die de kinderen beoefenen is van hen en hoort van hen te blijven. Natuurlijk, mag je je kinderen aanmoedigen maar houdt het daarbij. Ga niet de rol van de coach over nemen.

Het coachen en aanwijzingen geven wordt door 39% van de ouders positief gevonden. Voor jonge ouders onder de 35 jaar vindt maar liefst 33% dit positief. Dit is een derde van alle ondervraagde ouders.[[4]](#footnote-4)

Bij het onderzoek werd de ouders gevraagd hoe ze zich zelf en andere ouders zagen tijdens sportwedstrijden. Ook werd hen gevraagd om vragen in te vullen over hoeverre een bepaald gedrag op hen en op andere ouders van toepassing is en hoe positief zij dit vinden.

Een conclusie die je kunt trekken uit de uitslag van het onderzoek van TNS NIPO in oktober 2007, is dat veel ouders zichzelf positiever zien dan andere ouders. Bij meerdere vragen komt eruit dat ouders bepaald gedrag niet op hen van toepassing vinden maar wel op andere toeschouwende ouders.[[5]](#footnote-5)

Bijvoorbeeld vloeken en schelden, 8% van de ouders zegt zelf wel een te vloeken en te schelden. Daar tegenover staat dat 49% van de ouders zegt andere ouders wel te horen vloeken en schelden. 79% van de ouders vloeken en schelden (zeer) negatief. Toch vind 10% het vloeken en schelden (zeer) positief.[[6]](#footnote-6)

### Voorbeeldfunctie.

Ouders hebben een voorbeeldfunctie, dit is algemeen bekend, ook bij de ouders zelf. Ze hebben deze functie thuis, als ze op visite zijn, in de winkel, maar ook op het veld langs de lijnen. Dit vergeten ouders vaak. Het lijkt wel dat zodra ze langs de lijn staan en er gebeurd iets in hun ogen wat echt niet kan alles toegestaan is of als ouders zich bemoeizuchtig gaan gedragen en alles beter denken te weten. Ze vergeten dat er ook kinderen rondlopen op die velden, het hoeven niet eens hun eigen kinderen te zijn of spelers van de wedstrijd die ze aan het kijken zijn, gewoon kinderen die het leuk vinden om hun club aan te moedigen lopen er ook rond en die horen het ook. Die horen volwassenen van alles schreeuwen, en omdat daar niet veel aan wordt gedaan, lijkt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ze zouden dit gedrag over kunnen nemen, en het gedrag over kunnen brengen op hun vriendjes en vriendinnetjes. Zo blijft het rond gaan en komt er niet een einde aan.

Ouders moeten eraan denken dat ze niet te bemoeizuchtig zijn tijdens de wedstrijden van hun kinderen. Meestal is de intentie van de ouders wel goed maar door hun enthousiasme kunnen ze te ver gaan. Door de overdreven bemoeizucht van ouders vermindert het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de kinderen. Ook kan het een negatieve impact hebben op het spelplezier van de kinderen.’[[7]](#footnote-7)

Thuis weten de kinderen, we moeten naar papa en mama luisteren, op de training moeten we naar de trainer luisteren en bij de wedstrijd naar de coach. Als de ouders van de kinderen dan gaan roepen dat er iets anders moet, raken de kinderen in de war. Ze weten niet naar wie ze moeten luisteren, de coach of hun ouders.

### Campagne SIRE.

Wie kent de reclame van SIRE niet? Schreeuwende, chagrijnige, vloekende ouders die langs de lijn van het voetbal- hockey- of basketbalveld staan. Voor de kinderen is dit heel gênant, en daarom heeft de communicatiebranche SIRE opgericht. Een stichting die zich in zet om campagnes te voeren die bijdragen aan een beter samenleving. Een van hun campagnes is ‘Geef kinderen hun spel terug’. De slogan van deze campagne is: ‘Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis.’ Het doel is ouders en begeleiders in te laten zien dat hun gedrag langs de lijn onacceptabel is, en hierdoor het fanatisme en de vrolijkheid van hun/de kinderen in/tijdens de wedstrijd afneemt. Een ander doel van de campagne is de ouders in laten zien dat hun gedrag wat ze vertonen langs de lijnen het plezier in de sport van (hun) kinderen zal doen verminderen of zelfs verdwijnen. Ook de mentale en fysieke ontwikkeling van de kinderen staan de ouders in de weg met het gedrag wat ze langs de lijn vertonen.

Bij de campagne is gebruik gemaakt van filmpjes voor op de televisie en geluidsfragmenten voor op de radio. Zo werd er een breed publiek bereikt.

In 2007 is er ook al een campagne geweest, bij deze campagne was het doel bewustwording. Uit het onderzoek is gebleken dat 91% van de ouders zich ergerde aan andere ouders die staan te schreeuwen en schelden langs de lijn. Na de tweede meting, het effectonderzoek, geeft een derde (29%) aan dat zij zich positiever opstellen langs de lijnen. Ook is er aangetoond dat de ouders langs de lijnen hun kinderen minder vaak opjutten en coachen. Ze adviseren de teamleiding minder en bekritiseren de scheidsrechter ook minder.[[8]](#footnote-8)

In 2011 is SIRE opnieuw de campagne gaan voeren. Ditmaal om ouders er toe te zetten andere ouders aan te spreken op ongewenst gedrag, en dit gedrag bespreekbaar te maken. Omdat het een terugkerend probleem is wil SIRE deze campagne blijven herhalen. Zo was in 2012 ook de tv commercial te zien en ook in 2013 heb ik hem al gezien. Zo wordt je er continu aan herinnerd, dit is natuurlijk ook de bedoeling.

Door Adri de Vries, directeur van SIRE geeft aan dat dit een groeiend maatschappelijk probleem is:’ 'Geconstateerd mag worden dat dit een maatschappelijk verschijnsel is geworden dat zich steeds vaker manifesteert. Van kinderen wordt, zeker in sportief opzicht, vaak het uiterste gevraagd, terwijl die kinderen gewoon een leuke wedstrijd (een spel) willen spelen; zowel bij hockey, schaatsen, voetbal, tennis, zwemmen of een andere sport'. Natuurlijk kunnen prestaties van de kinderen een rol spelen, maar tegenwoordig lijkt het er steeds meer op dat de ouders de wedstrijd spelen in plaats van hun eigen kinderen. Dit komt vooral door het grote enthousiasme waarmee de ouders langs de lijn staan. Dit enthousiasme overstemd het enthousiasme van de kinderen nog wel eens, waardoor het dus lijkt dat de kinderen de toeschouwers zijn van de wedstrijd van hun ouders.[[9]](#footnote-9)

### Mogelijke oplossingen.

De voetbalclub Pancratius uit Badhoevedorp is in 2011 begonnen met het uitdelen van ‘Van de kaart-kaarten. Deze kaarten mogen de spelers uitdelen aan ouders en andere supporters als het aanmoedigen van ouders in geschreeuw overgaat. Op de kaart staat dat de kaart een signaal is om het fijn te houden langs de lijn. Jonge voetballers geven de kaart aan hun ouders, deze kunnen hem weer doorgeven als andere ouders langs de lijn hun misdragen. Ik vind dit een goede oplossing om mee te beginnen. Er is veel aandacht aan besteed, ook in de pers, en ze krijgen veel positieve reacties. Ook andere verenigingen hebben interesse getoond in de ‘van de kaart-kaarten’ en willen deze ook gaan uidelen op hun eigen verenigingen.[[10]](#footnote-10)

Uit het interview met Eddy Koster blijkt dat hij vindt dat er wel wat gezegd mag worden in de geest van de wedstrijd, dit mag echter niet onbeschoft worden. En als het dit wel wordt dan vindt hij dat er iets van gezegd moet worden en anders een bestuurslid in seinen om een gesprek aan te gaan. Mocht het dan nog niet verbeteren een sportpark verbod instellen. Hij vindt wel dat je dit als vereniging niet moet willen en ten alle tijden het moet proberen te voorkomen.[[11]](#footnote-11) Dit vind ik concretere oplossingen, ik ben het wel eens dat je ten alle tijden moet proberen om sportparkverboden te voorkomen. Dit is echt wanneer het echt, maar dan ook echt niet meer kan.

Peter de Bruin vindt net zoals Eddy dat aanmoedigen mag en dat er in de geest van de strijd best wel eens wat geroepen kan worden. Dit moet echter wel binnen fatsoen normen blijven vindt hij.[[12]](#footnote-12)

Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, heeft voor zowel de campagne van SIRE 5 gouden tips gegeven, maar ook op haar site staan 5 tips om sportief langs de lijn de staan:

Voor de campagne:

* Plezier gaat voor presteren. Je kunt kinderen leren dat sporten vooral om plezier gaat door in plaats van ‘heb je gescoord’ en ‘heb je gewonnen’ te vragen ‘was het leuk’.
* Moedig aan, maar coach niet mee. Het coachen van het team is de taak van de coach, het aanmoedigen is voor de ouders. Doe dit want kinderen kunnen in de war raken.
* Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf. Is wel zo leuk, niet alle ouders kunnen er altijd bij zijn.
* Geef zelf het goede voorbeeld. Ga niet praten tegen de scheidsrechter. Als jij dit niet doet zullen kinderen het ook niet van je over kunnen nemen.
* Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven. Ga je kind niet pushen om iets te halen wat je zelf vroeger nooit heb kunnen halen. Het gaat om het plezier van de kinderen, niet om jouw eigen plezier.[[13]](#footnote-13)

Het zijn allemaal goede tips, welke ik persoonlijk erg sterk vind is de eerste. Mijn vader vraagt ook altijd als hij niet kon kijken, ‘heb je gewonnen’ of ‘heb je gescoord’ ik zelf vind dat af en toe nog zelfs vervelend omdat het mij echt niet om het winnen en scoren gaat, ik wil gewoon plezier hebben in de sport die ik doe.

Voor op haar site:

* Moedig positief aan en coach niet mee! (‘huppen’ dus en geen aanwijzingen geven).
* Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf….
* Vraag je kind eens hoe hij jou ervaart langs de lijn. Je zult de leukste dingen horen en een mooie spiegel voorgehouden krijgen van je kind!
* Let op en geef aan wat er al (een beetje) goed gaat.
* Geef het goede voorbeeld: hou je mond tegen de scheidsrechter en praat niet negatief over teamgenootjes of de scheidsrechter tegen je kind.[[14]](#footnote-14)

Deze zijn grotendeels hetzelfde als die voor de campagne toch zitten er een paar andere bij. Erg sterk vind ik dat ze zegt van dat je als ouder moet aangeven wat er al wel (een beetje) goed gaat. Dit is erg belangrijk voor kinderen, hierdoor worden ze gestimuleerd om door te gaan en te oefenen wat nog niet zo goed gaat. Ik merk dit persoonlijk ook, ik turn ook nog en daar geef ik ook trainingen in, als iets niet lukt bij een jongetje benader ik hem positief waardoor hij wel plezier in turnen blijft houden.

### Conclusie.

Ik kom tot de conclusie dat er door middel van de SIRE campagne wel degelijk verbetering in het gedrag van ouders langs de lijn zit. Dit blijkt ook wel uit de cijfers van de TNS NIPO. Ook de tips van Tischa Neve zouden naar mijn mening verandering kunnen brengen, mits de ouders zich eraan houden. Toch vind ik dat ouders die echt langs de lijn staan te schreeuwen en ook niet ophouden na een aantal waarschuwingen je als scheidsrechter hen naar de kantine mag sturen.

## Bronnen.

Heins, J. (2007). *SIRE 'Geef kinderen hun spel terug'.* Amsterdam. geraadpleegd op 16 april

2013.

TNS Nipo, website van marktonderzoeksbedrijf, geschreven op 8 november 2007. Geraadpleegd op 16 april 2013

<http://www.tns-nipo.com/tns-nipo/nieuws/van/sire-start-campagne--geef-kinderen-hun-spel-terug-/>

SIRE, website van organisatie, 2007 geplaatst. Geraadpleegd op 15 april 2013.

<http://www.sire.nl/campaign/c/52/>

De KNVB, officiële website knvb, uitegegeven 31 maart 2011, laatst gewijzigd op 10 juni 2011. Artikel uit het Parool. Geraadpleegd op 15 april 2013.

<http://knvb.nl/nieuws/district/12737/kaart-tegen-geweld-langs-de-lijn>

SIRE, champagne onderdeel van SIRE, geschreven door Tische Neve, 5 gouden tips voor langs de lijn. Geraadpleegd op 16 april 2013

<http://www.geefkinderenhunspelterug.nl/5_Gouden_tips.pdf>

Tischa Neve, eigen website, op 12 maart 2013 geplaatst. Geraadpleegd op 16 april 2013

<http://grootenklein.nl/sportiviteit-en-respect-langs-de-lijn-van-het-sportveld/>

Interviews met Eddy Koster en Peter de Bruin:

Eddy Koster:eddykoster@versatel.nl

Peter de Bruin: peter@pbtools.nl

## Bijlagen.

### Interview met Eddy Koster.

1. Wie bent u? Eddy Koster
2. Wat is uw rol bij vv noordscheschut? Leider/trainer van B2-Junioren. Begeleiden van de spelers gedurende de wedstrijd.

**Amsterdam, 8 september 2011 –SIRE (Stichting Ideële Reclame) start vandaag een nieuwe campagne met het thema ‘Geef kinderen hun spel terug’. In de campagne staat opgekropte doordeweekse stress als een van de oorzaken van negatief gedrag van (veelal) ouders langs de sportvelden centraal. Een belangrijk doel is bovendien het bespreekbaar maken van het soms te fanatieke gedrag van een deel van de ouders. Uit recent onderzoek van TNS NIPO in opdracht van SIRE blijkt dat slechts 15% van de ouders van sportende kinderen geen moeite heeft andere ouders aan te spreken op hun negatieve gedrag langs het sportveld.**  
  
Bijna de helft (46%) van de ondervraagde ouders ergert zich in meer of mindere mate aan het gedrag van andere ouders langs de zijlijn. Dat blijkt uit recent onderzoek onder 817 ouders met sportende kinderen. Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het in woord en gebaar bekritiseren van de teamleiding. Kinderen hebben daar last van.   
  
Ieder jaar is er nieuwe instroom van sportende kinderen, die met het fenomeen wangedrag van ouders langs het sportveld te maken krijgen. Daarom heeft SIRE besloten de campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’ de komende jaren te blijven herhalen, om mensen opnieuw wakker te schudden en te voorkomen dat de kwestie uit het oog verloren wordt. Ieder jaar zal een andere factor die bijdraagt aan het negatieve gedrag uitgelicht worden. Dit jaar is dat de doordeweeks opgebouwde stress, die zich uit in het weekend.

 Bron: [http://www.SIRE.nl/nieuws/2011/09/08/niewsitem12\_spelterug/](http://www.sire.nl/nieuws/2011/09/08/niewsitem12_spelterug/)

Het artikeltje hierboven is van de site van SIRE.

1. Was u bekend met de campagne? Ja.

Ja? Wat vindt u ervan? Nuttig.

1. Zijn er bij vv Noordscheschut ook voorvallen geweest van ouders die langs de lijnen staan te schreeuwen en/of schelden op coaches, scheidsrechters en spelers? Jazeker.
2. Wat is u mening over ouders die zo langs de lijn staan? In de geest van de wedstrijd kan en mag er wel wat gezegd worden mits het niet onbeschoft wordt. Daarnaast vind ik dat nooit iemand verbaal bedreigt mag worden en dat er iemand een ziekte mag worden toegewenst. Mijn mening is dus dat er best iets gezegd mag worden!
3. Zegt u er wat van als u zoiets ziet/hoort? Ja, en als het niet helpt en weer en vaker gebeurd…sein ik een bestuurslid in.
4. Wat vindt u dat er moet gebeuren met ouders die schreeuwend langs de lijn staan? Als het echt te gek wordt gesprek aan gaan en als het dan nog weer doorgaat sportpark verbod( Maar dat moet je als vereniging niet willen en te allen tijde voorkomen!)

Bedankt voor het invullen !

Ingevuld door Eddy Koster op 11-04-2013. Emailadres Eddy Koster: eddykoster@versatel.nl

### Interview essay voor Peter.

1. Wie bent u? **Peter de Bruin**
2. Wat is uw rol bij vv noordscheschut? **Supporter en Sponsor en af en toe vlagger**

**Amsterdam, 8 september 2011 –SIRE (Stichting Ideële Reclame) start vandaag een nieuwe campagne met het thema ‘Geef kinderen hun spel terug’. In de campagne staat opgekropte doordeweekse stress als een van de oorzaken van negatief gedrag van (veelal) ouders langs de sportvelden centraal. Een belangrijk doel is bovendien het bespreekbaar maken van het soms te fanatieke gedrag van een deel van de ouders. Uit recent onderzoek van TNS NIPO in opdracht van SIRE blijkt dat slechts 15% van de ouders van sportende kinderen geen moeite heeft andere ouders aan te spreken op hun negatieve gedrag langs het sportveld.**  
  
Bijna de helft (46%) van de ondervraagde ouders ergert zich in meer of mindere mate aan het gedrag van andere ouders langs de zijlijn. Dat blijkt uit recent onderzoek onder 817 ouders met sportende kinderen. Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het in woord en gebaar bekritiseren van de teamleiding. Kinderen hebben daar last van.   
  
Ieder jaar is er nieuwe instroom van sportende kinderen, die met het fenomeen wangedrag van ouders langs het sportveld te maken krijgen. Daarom heeft SIRE besloten de campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’ de komende jaren te blijven herhalen, om mensen opnieuw wakker te schudden en te voorkomen dat de kwestie uit het oog verloren wordt. Ieder jaar zal een andere factor die bijdraagt aan het negatieve gedrag uitgelicht worden. Dit jaar is dat de doordeweeks opgebouwde stress, die zich uit in het weekend.

 Bron: <http://www.sire.nl/nieuws/2011/09/08/niewsitem12_spelterug/>

Het artikeltje hierboven is van de site van SIRE.

1. Was u bekend met de campagne? **nee**

Ja? Wat vindt u ervan?

1. Staat u zelf wel eens langs de lijn? **Ja**
2. Hoe gedraagt u zich dan? **Team van Noordscheschut aanmoedigen**
3. Ergert u zich aan ouders die staan te schreeuwen, schelden op spelers, coaches en scheidsrechters? **Soms**
4. Doet u het zelf wel eens? Nee ga naar vraag **13. Ja**

Zo ja, waarom? **Als scheidsrechter bijvoorbeeld zijn eigen team erg bevoordeeld**

1. Wat is de reden dat u dit doet? **Het is een spel en een spel moet eerlijk gespeeld worden.**
2. Wat is de reden dat u begint met schreeuwen? **Houd niet van onrecht, vaak zijn club scheidsrechters erg op de hand van hun club. Als er duidelijk overtredingen worden gemaakt of buitenspel situaties bewust anders ingeschat worden om de club te bevoordelen begin ik te schreeuwen. Denk als scheidsrechters op zo’n laag niveau gewoon eerlijk fluiten dat er minder problemen zijn.**
3. Heeft u een voorbeeld van een wedstrijd waarbij u geschreeuwd heeft? **Stond een keer te vlaggen, tegenstander neemt bal 3 x bewust met de arm mee, en scoort. Steek vlag omhoog om aan te geven dat er wat loos is en scheidsrechter niet bij me komt maar van meter of 40 afstand roept dat hij met mij niks te maken heeft. Toen ben ik maar op gehouden met vlaggen. In de rust werd door leider van tegenstander aan scheidsrechter verteld dat hij er helemaal naast zat en dat iedereen dat kon zien.**

**Ik zei toen tegen de scheidsrechter zie je nu wel maar waarom kom je niet ff bij mij om te vragen wat de reden van het vlag signaal? Wederom antwoord ik heb schijt aan jou ik bepaal of ik fluit of niet.**

**1 Keer riep ik blinde omdat scheidsrechter bewust vlagsignaal negeert om eigen team te bevoordelen, 3 meter buitenspel toen riep ik hé blinde je moet kijken naar de grensrechter. Blijkt die man staar te hebben dus heb ik netjes excuses aangeboden**

1. Krijgt u hier reacties op? **Af en toe**
2. Wat voor reacties krijgt u en van wie krijgt u deze? **Soms positieve en soms negatieve. Vaak krijg ik gelijk omdat andere mensen ook zien wat ik zie. Maar de andere zeggen niets en lopen achteraf te zeuren over dit en dat. Ik krijg reacties van mensen die ook langs de lijn staan. Ook leiders reageren wel.**
3. Hebben die reacties invloed op u? **Als de reacties negatief zijn in mijn richting omdat ik wat zeg en de ander heeft gelijk, geef ik ze ook gelijk. Hebben ze in mijn ogen geen gelijk zeg ik ze dat ook. Het heeft geen invloed op mij.**
4. Wat zegt u precies? **Scheids,** **Blinde, let eens op man , buitenspel, strafschop**
5. Wat is u mening over ouders die zo langs de lijn staan? **Aanmoedigen mag**
6. Zegt u er wat van als u zoiets ziet/hoort? **Alleen als kritiek onterecht is**
7. Wat vindt u dat er moet gebeuren met ouders die schreeuwend langs de lijn staan? **Niets zolang het maar binnen fatsoens normen blijft**

Alvast bedankt voor het invullen !

Ingevuld door Peter de Bruin op 14-04-2013. Emailadres Peter de Bruin: peter@pbtools.net

### Column.

‘Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis!’

De kinderen verheugen zich erop, de zaterdag, de dag waarop de meeste wedstrijden worden gespeeld. Hier train je die week voor en op zaterdag mag je aan je ouders laten zien hoe goed je al bent in je sport. Maar dan beginnen je ouders te schreeuwen en te schelden omdat ze het ergens niet mee eens zijn….


Dit komt tegenwoordig vaak voor. Het excuus: ‘Ik heb een zware week gehad’. Ik vind dit niet kunnen, dat je als ouder een zware week heb gehad is één ding, maar om dat nou te gaan afreageren op de coach, of scheids van je kinderen? Laatst nog, ik moest zelf een uit wedstrijd spelen op zaterdag middag. We hadden rust en liepen met z’n allen naar de kleedkamers. Voor ons hoorden we geschreeuw, bleek dus dat er bij de wedstrijd van een ander elftal een vader iets had geschreeuwd naar het zoontje van een andere man. De wedstrijd was net afgelopen en de twee vaders begonnen met elkaar te vechten. Waar de zoontjes van beide heren bij waren. Het gebeurde voor ons en zagen dat er een paar klappen werden uitgedeeld maar dat ze wel snel werden opgebroken. Dit is iets wat ik echt niet vind kunnen, het schreeuwen vind ik al niks maar dat ouders ook nog gaan vechten waar hun kinderen bij staan? Waar heb je je verstand dan zitten?

Ik moet wel bekennen dat mijn eigen vader het ook doet, als hij bij of mijn zusje komt kijken bij een wedstrijd schreeuwt en scheldt hij de scheids ook voor van alles uit. Hij heeft een scheids ook ooit een ‘blinde’ genoemd omdat hij iets niet zag, bleek dus na de wedstrijd dat meneer de scheidsrechter staar heeft. Ik schaam er wel voor mijn vader en ik schreeuw ook naar hem dat hij zijn mond moet houden. Jongere kinderen kunnen of durven dit niet te doen. Ze kunnen het door hun ouders ook niet meer leuk gaan vinden om een wedstrijd te spelen. Ik vind dat scheidsrechters harder moeten optreden tegen ouders en coaches langs de kant als hij of zij vindt dat hij niet met respect wordt behandeld. Ze moeten maar in de kantine wachten tot hun kinderen klaar zijn als ze niet normaal langs de lijn kunnen staan.

Ook als de ouders niet naar de scheids of coach maar tegen de kinderen zelf gaan schreeuwen vind ik echt niet kunnen. De kinderen moeten plezier hebben in hun sport en de ouders moeten niet het spel overnemen van hun kinderen.

‘Geef kinderen hun spel terug!’

### Mindmap.



1. Zie bijlagen voor het interview met Eddy Koster. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zie bijlagen voor het interview met Peter de Bruin. [↑](#footnote-ref-2)
3. (Heins, 2007) [↑](#footnote-ref-3)
4. (Heins, 2007) [↑](#footnote-ref-4)
5. (Heins, 2007) [↑](#footnote-ref-5)
6. (Heins, 2007) [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.tns-nipo.com/tns-nipo/nieuws/van/sire-start-campagne--geef-kinderen-hun-spel-terug-/> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.sire.nl/campaign/c/52/> [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.tns-nipo.com/tns-nipo/nieuws/van/sire-start-campagne--geef-kinderen-hun-spel-terug-/> [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://knvb.nl/nieuws/district/12737/kaart-tegen-geweld-langs-de-lijn> [↑](#footnote-ref-10)
11. Interview Eddy Koster, zie bijlagen [↑](#footnote-ref-11)
12. Interview Peter de Bruin, zie bijlagen [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://www.geefkinderenhunspelterug.nl/5_Gouden_tips.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://grootenklein.nl/sportiviteit-en-respect-langs-de-lijn-van-het-sportveld/> [↑](#footnote-ref-14)