Actie 1.2  
Grenzen verleggen om te weten te komen in hoeverre ik professioneel blijf

Het niet goed uit mijn woorden komen wanneer ik bescheiden ben dat is een probleem. Ik probeer politiek correcte antwoorden te geven in een omgeving waarin ik professioneel wil zijn. Toch zal je deze uitdagingen niet uit te weg moeten gaan omdat je bang bent de verkeerde dingen te zeggen. Om jezelf te verbeteren moet je de grenzen opzoeken waar dit juist kan gebeuren en hier op in kunnen spelen.

**Salespitch**Met mijn collega Leonie Spronk hebben we voor het bedrijf dat wij samen managen een business Unit bedacht. In de lijn met mijn studie heb ik een marketingplan geschreven en dit idee ging ik pitchen in een restaurant bij mijn baas. Ik was zenuwachtig dat merkte ik aan mijn handen, maar omdat ik zo bij het project was betrokken voelde het als gezonde spanning. Ik kwam goed uit mijn woorden en na afloop bij de vragen heb ik deze goed beantwoord.

Afbeelding met persoon, kop, binnen, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 1 Leidinggevenden en aanhang met de bazen

Figuur 2 Na afloop van de succesvolle salespitch

### Reflectie – Mede-leidinggevende Leonie Spronk

Wauw, ik vond het superleuk om te zien hoeveel moeite je in de pitch had gestoken en je het in een restaurant naast een andere volle tafel durfde te presenteren. Ik was heel erg trots op je. Je vertelde me of ik erop kon letten of je de woorden misschien wellicht of waarschijnlijk had gebruikt. Ik kan je vertellen dat je dat niet deed!! Voorderest was ik harstikke blij dat je zo goed ons idee hebt uitgelegd en de bazen gaven een akkoord op ons dus dat betekent dat je t helemaal goed hebt gedaan!!!

### Feedback op Mede-leidinggevende Leonie Spronk

Ontzettend leuk om te lezen als je leest dat ze trots zijn op je en goed hebt gepresteerd. Kees en Hanneke zijn als zes jaar mijn baas, dus ik denk dat ik na die jaren meer zelfvertrouwen heb gekregen bij heb en hierdoor ook meer op mijn gemak ben. Daardoor kon ik professioneel genoeg zijn

**Presentaties**

Ik heb afgelopen semester meer dan ooit gepresenteerd en eerlijk gezegd; oefening baart kunst. Dit semester heb ik elke keer gepresenteerd wanneer de mogelijkheid er was. Deze presentaties zaten er ingestampt niet om het 20x oefenen van de presentatie, maar omdat je op de hoogte bent van de projecten. Ik merkte wel bij de tussentijdse presentatie bij Wilma op kantoor dat ik zenuwachtiger was omdat ik nog niet zeker was van ons project, de presentaties van het andere groepje en een niet familiare omgeving waar we ons in bevonden. Hierdoor merkte ik dat ik wel de woorden wellicht en misschien ging gebruiken. Wel vond ik het fijn dat ik mijzelf hierop betrapte, want dat weerhoud je ervan om dit nog een keer te doen tijdens diezelfde presentatie.

**Vergaderingen**Dit is misschien wel de ergste van allemaal. Ik vind vergaderingen doodeng, want er wordt met volle aandacht geluisterd naar jou en je ideeën. Ik vertel tijdens deze vergaderingen vaak bescheiden over mijn ideeën waardoor ik het gevoel heb dat collega’s die meer ervaring hebben in het vak mij niet serieus nemen. Tevens zijn er ook ideeën van anderen waarop je moet reageren en ik moet ervoor zorgen dat ik niet alleen politiek correcte antwoorden geeft, maar ook kritisch ben. In vergaderingen bij Luxaflex heb ik te maken met mensen die al lang in het vak zitten en misschien in eerste instantie een meid van 20 die de marketing verzorgd voor een afdeling, niet serieus neemt. Ik kreeg de optie om een meeting te houden met de senior accountmanager van Architectenweb en ik vond dit doodeng. Ik heb ja gezegd omdat ik mijzelf wil verbeteren en uiteindelijk was deze meeting ook nog eens succesvol. We sparren met ideeën en dit ging goed. Meeting met collega’s bij luxaflex daar moet ik nog in groeien, want ik durf vaak nog niet te zeggen waar iets op staat. Ik draai om mijn ideeën heen en zeg veel wellicht en waarschijnlijk. Uiteindelijk zijn ze wel met mijn ideeën eens en helpen ze waar nodig, maar ik knik wel ja en amen bij zulke meetings. Dat wil ik de volgende keren voorkomen door te geloven in mijn ideeën en om te weten dat ik net zo bekwaam ben als hen.

### Reflectie – Hans Haagen (manager Projecten)

Voor de tijd dat je bij ons op de afdeling zit en het werk dat je aflevert lijkt het alsof je er al meerdere jaren zit. Artikelen schrijven over BENG of een bepaald doek waar je in eerste instantie nog niks over weet en vervolgens een harstikke goed artikel schrijven dat vind ik ontzettend tof om te zien. Ik merk dat je het lastig vindt om kritisch te zijn om collega’s die langer in het vak zitten, maar zij kunnen ook van jou leren! Jij bent onze frisse wind en mag je gedachtes zeker uitspreken over bepaalde zaken! In vergaderingen hield je je op het begin afzijdig, maar ik merk dat je de laatste weken zelf meetings houdt met relevante collega’s of bedrijven. Dus dat gaat in een stijgende lijn!

### Feedback op mijn baas Hans Haagen

Het blijft toch leuk om te lezen als ze blij met je zijn en je vertellen dat je het goed gedaan. Ik ben blij dat ik in een stijgende lijn zit en volgens hem meer zelfvertrouwen heb gekregen. Mijn plan voor blok 2 is om dit vast te blijven houden en om kritischer te zijn om collega’s wanneer dit nodig is. Die frisse wind mag spreken haha!