**AFSCHEID VAN DANIEL KNOCKAERT**

Beste Frida, Jurgen, Lore, Noor, Rachel,

Geachte familie,

Vrienden en kennissen van Daniël,

Collega’s, scheidsrechters en assistenten,

\*

\* \*

Achtbare aanwezigen:

Toen ik dinsdagnamiddag een telefoon kreeg van collega Buelen met de melding dat Daniël overleden was, klonk dit voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Ik denk dat ik hiermee de stem vertolk van iedereen hier aanwezig. Ongeloof en verbijstering: “ Dat kan toch niet: Daniël gestorven?”.

Helaas bleek dit de rauwe werkelijkheid.

Daniël, ik richt mij bij deze heel persoonlijk tot jou...

Het is niet eenvoudig en trouwens ook niet mogelijk om in te schatten, hoe moeilijk het voor jouw echtgenote, zoon, kleinkinderen, moeder en familie moet zijn, om afscheid te nemen van een geliefde man, vader, zoon, broer, schoonbroer.

\*

\* \*

Béste àllen, langs deze weg wil ik als voorzitter van àlle scheidsrechters van West-Vlaanderen, namens de KBVB, Voetbal Vlaanderen én Bureau Arbitrage West-Vlaanderen, maar zeker ook én namens de héle scheidsrechters-familie onze oprechte gevoelens van deelneming aanbieden aan de beproefde familie. Ik doe dit bij deze ook uit uw àller naam naar de familie van Daniël toe. Hij was één van ons, één van jullie, maar vandaag in eerste instantie ook één van zijn familie.

\*

\* \*

Enkele weken terug zijnde zondag 4 maart heb ik Daniël nog gesproken in de Salons St.- Germain in Diksmuide. Ik had de gelegenheid om een vijftal minuten te praten, uiteraard over de arbitrage en de huidige problemen over het tekort aan scheidsrechters. Niets liet vermoeden dat er ook maar enig probleem was, laat staan dat wat er nu gebeurd is.

Daniël is gestart als scheidsrechter op 18 januari 1992 hij liet zich aansluiten bij WS Zarren. Hij was een scheidsrechter die zijn taak plichtsgetrouw uitvoerde. Hij floot tot in tweede provinciale tot één-iéders voldoening: zowel van de commissie als bij de clubs waar hij ook een geliefde en gerespecteerde scheidsrechter was. Na een respectabele periode in klimmen en dalen, konden we verder op hem rekenen als scheidsrechter in de Nationale Jeugd. Een teken qua aanduiding: op deze ref kun je en rots bouwen. Als aanduidings-verantwoordelijke moest je geen zorgen maken: zal hij op zijn wedstrijd aanwezig zijn, daar kon je jouw uurwerk gelijk op zetten: Daniël was er steeds ruim op tijd. Meerdere jonge beginnende refs zouden hier zeker een voorbeeld kunnen aan nemen. Ja, Daniël was er nog één van de oude stempel: vol overgave en de bijhorende inzet. Zo vind je er niet veel.

In 2009 kreeg Daniël de bondserepenning voor zijn prachtige loopbaan tot dan toe. Nadien was er van stoppen of uitrusten geen sprake: verder doen ten dienste van het voetbal en de arbitrage in het bijzonder.

Het was niet alleen op het veld dat hij plichtsbewust zijn job deed, ook in de schoot van de vriendenkring nam Daniël zijn verantwoordlelijkheid als schatbewaarder zeer ter harte. Nauwkeurig tot op de laatste cent het moest in orde zijn.

Ook buiten het voetbal was Daniël een zeer innemende man: hij stond ten dienste van anderen indien nodig. Solidariteit was voor hem geen ijdel woord. Niet de grote prater, maar de daad bij het woord voegen, dat was wat telde voor hem. Naar onze leden en opleiders toe, was hij ook een voorbeeld waar vélen respect voor hebben. Ook zijn zin voor begeleiden van referees is blijvend. Op een gepaste en correct-beleefde manier jouw zegje doen, met kennis van zaken, zal ons steeds bijblijven... Daniël: moge dit ons blijvend een dankbare herinnering zijn; en aan ons en velen om dit verder te blijven doen. Bedankt om jouw levende aanwezigheid: wij dragen die met jouw herinnering verder uit.

De West-Vlaamse scheidsrechtersfamilie verliest niet alleen een zeer waardevol scheidsrechter maar ook een trouwe kameraad.

Beste Frida, Jurge, Lore, Noor, Rachel : ik wens jullie namens de ganse West-Vlaamse scheidsrechtersfamilie veel sterkte toe in deze zeer moeilijke dagen.

Tot slot, Beste Daniël,

Je hebt ons veel te vroeg verlaten; wij moeten jouw beslissing met veel pijn aanvaarden. Wij hebben de plicht jou niet te vergeten, en zijn trots dat we uw vriend en collega mochten zijn.

Bedankt voor alles.Rust in vrede.