**Anno 1915**

*Mei 2015*

De tennisclub bestond 100 jaar. En dat moest gevierd worden. Tweehonderdvijftig geselecteerde gasten waaronder burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum, gevestigde namen uit de sportwereld, andere BN’ers en schrijver dezes met echtgenote waren uitgenodigd om het feest luister bij te zetten. Voor het clubgebouw was een feesttent opgezet. Hét bewijs dat het tennisspel van weleer een volkssport is geworden.  
Het vijftig jarig jubileum was nog in een Heren Sociëteit. Alleen omdat mijn voorzitter in het presidium zat hadden dames voor één keer toegang. Normaal was de herentent voor dames gesloten. Uiteraard golden er kledingvoorschriften en bestelde je er geen cognac, maar Remy Martin.

Waar we de uitnodiging aan te danken hadden bleef onduidelijk. In ieder geval niet omdat het bestuur zich mijn diep geplaatste drive langs de lijnen herinnerde. Of mijn met veel touche geslagen running lobs. Laat staan dat ze nog weet hadden van mijn oogstrelende opslag die zo bezwangerd was van topspin dat ik er regelmatig mee scoorde. Dat kon ook helemaal niet, want zo speelde ik alleen in mijn dromen. We hadden in een niet-prijsgevoelig hotel een kamer gehuurd. In onze verkeringstijd had ik het Tineke beloofd, ‘als we later rijk worden gaan we daar logeren’. Het rijk worden heb ik aan andere moeten overlaten, maar het hotel hebben we nu dus wel bezocht.

De aankomst op het tennispark was bepaald spectaculair. Op het verder overvolle parkeerterrein kregen we de parkeerplaats van de burgemeester aangeboden. Er hing een bord aan. *Gereserveerd voor de burgemeester*. ‘Ga daar maar staan’, zei een bewaker, ‘de burgemeester is met de fiets gekomen’. Toen ik de burger later sprak heb ik hem bedankt voor de parkeerplaats en mijn bewondering er over uitgesproken dat hij ondanks het slechte weer met de fiets was. Aan de ingang van de banen hing ook een bord. ‘Verboden voor honden’, las ik. ‘Honden mogen tegenwoordig ook niks meer’, zei ik tegen Tineke.

In het verleden was de H.L.T.C. Gooiland even vermaard om zijn roemruchte tennisfeesten als om het organiseren van een serieus tweejarig internationaal tennistoernooi. Grote spelers kwamen graag naar Hilversum. De Zweed Mats Wilander won op veertienjarige leeftijd het herenenkelspel. Later stond hij nummer één op de wereldranglijst. De Slowaak Miloslav Mercir, de nummer vier van de wereld, won in 1983. In 1988 werd hij in Seoul olympisch kampioen. Indrukwekkende winnaars van het herendubbelspel waren de broers Vijay en Anand Amritraj. Ze speelden met blote voeten op gravel. Op Wimbledon haalden ze de laatste vier. Toen wel op tennisschoenen.

De feestelijke bijeenkomst vertoonde twee gezichten. Enerzijds was het confronterend om te zien wat vadertje tijd de mensen in 38 jaar had aangedaan. Anderzijds was het goed om mijn dubbelspelpartner terug te zien. Hij schaakte ook. In een team met op het eerste bord niemand minder dan het erelid van de KNSB, schaakmecenas en miljardair Joop van Oosterom, was hij zelfs nog kampioen van Nederland geweest. ‘Doe je nog wat aan sport’, vroeg ik. ‘Nee’, zei Lars ‘met alles waar ik niks van kon ben ik gestopt’. Niet alleen eenvoud, maar ook bescheidenheid siert de mens.