**Matten**

*Maart 2015*

De Japanse professor *Jigoro Kano* is de bedenker van het judo. De professor was naast sportman hoogleraar natuurkunde. Onderdeel van zijn lessen waren wandelingen in de vrije natuur waar hij aanschouwelijk onderwijs gaf. Hij kwam op het idee van de *meegaande weg* tijdens zo’n boswandeling: het was in de winter en er lag een dik pak sneeuw. Het viel de professor op dat van de op zichzelf sterke Japanse eikenboom de takken onder het gewicht van de sneeuwlaag afbraken terwijl de veel dunnere takken van de spar, zeg maar onze kerstboom, onder hetzelfde gewicht doorbogen waardoor de tak zich weer kon oprichten. Op dit principe ontwikkelde professor Kano de judotechnieken. Omdat hij er ook opvoedkundige en karaktervormende elementen in opnam werd het judo niet alleen de nationale sport van Japan maar ook een manier van leven. De professor is in judoland een icoon geworden, zijn portret hangt in dojo’s (oefenzaal) over de hele wereld.

Mijn eerste judoleraar schreef ook. Onder de titel *La Ceinture Noire* schreef hij over randgebeurtenissen bij sportwedstrijden. Tom Pauka heet de goede man. Het schrijven ging hem zo goed af dat hij de sport opgaf om beroepsschrijver te worden. Naar eigen zeggen, omdat dat vak minder blessuregevoelig was! Het ging hem goed, hij werkte bij de VARA-radio waar hij o.a. het populaire programma de *Ombudsman* introduceerde, schreef een aantal boeken en kreeg een column in *Vrij Nederland*.

De bekendste judofamilie sinds jaren is de familie Van der Geest. Cor is bondscoach geweest en zijn zoon Dennis wereldkampioen. Een winstpartij die mij nog lang is nagedragen is die tegen familielid Piet van der Geest. Op het Centraal Instituut voor de Opleiding tot Sportleiders (CIOS) toernooi van 1959, ja ja, in Overveen trof ik Piet in de kwartfinale van de klasse alle categorieën. Piet was toen wel in de nadagen van zijn sportcarrière, maar had de derde dan en was ex-kampioen zwaargewicht van Europa. Niet echt een makkelijke jongen natuurlijk. Hoewel de scheidrechters destijds unaniem in hun oordeel waren, vertelden mijn sportvrienden later aan eenieder die het maar wilde horen dat ik alleen had gewonnen omdat Piet mij niet te pakken kon krijgen. ‘Ik kon harder lopen’, zeiden ze. Leuke mensen waren die toenmalige sportvrienden, als het boeken waren geweest had ik ze niet gelezen.

Naschrift. Tot de deelnemers aan het CIOS-toernooi in 1959 behoorde *Tony Wagenaar*, toen Europees kampioen middengewicht tot 78 kg. Hij schaakte ook. En dat doet hij, inmiddels 83 jaar, nog steeds. Hij speelt bij De Pion in Amsterdam. Dat hoorden wij van *Raymond Altman*, de voorzitter van SV De Pion. Wij leerden Raymond en zijn gezelschap kennen op het Tata Steel Chess toernooi. Ze logeerden in het bij schakers populaire hotel *Sonnevanck*. Ik vertelde dat wij in het verleden daar onze mooiste tijd in Wijk aan Zee hebben beleefd. De volgende dag gaf Raymond mij een boek cadeau ; ‘ter herinnering aan onze kennismaking’, zei hij erbij. Het boek is geschreven door Carin Giessen freelance onderzoekster verbonden aan de universiteit van Utrecht. In haar vrije tijd is Carin secretaris bij De Pion. Het boek vertelt het verhaal van de Sonnevanck. Veel van onze leden kennen de accommodatie en hebben er geweldige tijden beleefd. Wie het boek wil lezen kan het lenen. Niet allemaal tegelijk graag.