Före Änglarna: 1904–1973

”Alla dessa som tillhört och tillhöra vår förening måste ha känt på sig, att mera än det rent sportsliga binder samman medlemmarna. Vad det är, torde vara svårt att definiera – det är något visst ’det’, som en idrottsförening måste ha för att kunna stå stark genom tiderna. Har vi det? Omöjligt att säga. Men jag tror, att utan känslan av kamratskap, hjälpsamhet, ömsesidigt förtroende och något som uttrycktes kort och gott med renhårighet kan ingen sammanslutning som vår bestå.”

Så skrev 1929 Carl ”Ceve” Linde, dåvarande sekreterare i IFK Göteborg, i samband med föreningens 25-årsjubileum.[[1]](#footnote-1) Det skulle dröja fyrtio år innan Supporterklubben Änglarna bildades med syfte att samla alla supportrar, som kände just *det*, under gemensam flagg. Men det betyder inte alls att det innan dess saknades supporterskap, läktartraditioner, reseminnen och allt annat som ingår i den gemensamma kultur som fotbollen skänkt oss supportrar.

# De första supportrarna

Hur de allra första supportrarna tog Blåvitt till sina hjärtan är höljt i dunkel. Under de första åren är det rimligt att anta att åskådarna varken var fler eller färre än för vilken annan göteborgsk kvartersklubb som helst. Men 1907 kom detta att ändras markant. Den 13 oktober bjöds IFK Göteborg in som ersättare för IFK Uppsala till en vänskapsmatch mot Örgryte IS, det lag som under de fyra senaste åren inte förlorat en endaste match mot svenskt motstånd. De 1 500 åskådare som samlats på Idrottsplatsen var alla eniga om att det bara fanns ett möjligt utfall, IFK hade mött ÖIS sammanlagt tio gånger tidigare och hade den föga smickrande statistiken tio förluster med målskillnaden 12–75.

När Blåvitt under matchen hämtade upp både ett 0–1- och 1–2- underläge gick sympatierna hos den stora publiken gradvis över till det ”käcka kamratlaget” och när matchen till slut blåstes av stod Göteborgs-Kamraterna som segrare med 4–2. Två saker skedde då med publiken som i sin tur går att koppla till denna seger. Dels omskrevs publiken på en IFK-match för första gången i press när Nordiskt Idrottslif publicerade en lång och utförlig matchrapport som även noterade hur ”publikens jubel öfver deras vackra och välförtjänta seger var oerhördt, och länge dånade applåderna och bifallsropen ut öfver planen”.[[2]](#footnote-2) Dels fick Blåvitt ett plötsligt stadigt följe åskådare som inte bara vallfärdade till derbyn mot ÖIS, 5 000 åskådare såg 1908 års match i Corinthian Bowl, utan även sågs på Idrottsplatsen när det bara var IFK som kunde vara av intresse, såsom i kvartsfinalmatchen mot Malmö BoIS samma år som lockade 2 000 åskådare.

Att IFK Göteborgs publik, under en tid då mannen på läktaren förväntades bete sig som en gentleman, stod ut från mängden genom att vara skränig och högljudd och i vissa fall även våldsamm berodde mycket på att man samlade den stora arbetarklassen under sina blåvita färger nästan andra lag nästan undantagslöst fann sitt stora stöd hos medel- och överklassen. ”När Kamraterna trädde ut på planen hurrade publiken på andra plats [ståplats], men när Örgryte visade sig hurrade den på läktaren.” skrev Nordiskt Idrottslif om spelarnas återinträde inför andra halvlek i ett derby 1912 vilket tydligt visade bland vilka samhällsklasser de båda föreningarna hade sitt stora stöd.[[3]](#footnote-3) Snabbkäftad publik har det aldrig heller saknats. Efter avblåsning för halvlek i Blåvitts första SM-final 1908 går IFK Uppsalas Sune Almqvist fram och testlyfter den Rosenska pokalen som står helt nära staketet på Walhalla IP, varpå en åskådare på andra plats skriker till honom att ”Dö... ge fan i å fingra på den du... matchen ä inte slut än...!”[[4]](#footnote-4)

# De första publikskandalerna

Blablabla

# Många och kunniga supportrar

Blablabla

# Stökiga “Göteborgståg”

Blablabla

# Lugn efterkrigstid

Blablabla

# Modern läktarsång och huliganism

Blablabla

# Källförteckning

Curling. (den 16 oktober 1907). Mästerskapslaget besegradt af Göteborgs-Kamraterna med 4–2 (0–1, 4–1). *Nordiskt Idrottslif*(42), s. 433.

*Historik över Idrottsföreningen Kamraternas Göteborg verksamhet och utveckling 1904–1929.* (1929). Göteborg: IFK Göteborg.

Johansson, O. (Red.). (1987). *Idrottsarvet 1987: årsbok för Idrottsmuseet i Göteborg.* Göteborg: Idrottsmuseet i Göteborg.

Linde, C. (den 1 oktober 1912). Göteborgs-Kamraterna och Örgryte spela oafgjort med 1–1. *Nordiskt Idrottslif*(57A), ss. 419-420.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)