**Sport verbroedert**

*November 2017*

Jarenlang was tennis in Nederland een zomersport. Het seizoen duurde van 1 april tot september. Dan werden de netten opgeborgen. Daar kwam verandering in toen in 1961 de gemeente Hilversum de Expohal kocht. Het Engelse paviljoen van

wereldtentoonstelling in Brussel. En er een tennishal van maakte. Dat voorbeeld vond snel navolging. In het hele land verrezen tennishallen waar het hele jaar door kon worden gespeeld. De harde binnenbanen veranderde ook het spel. Het werd sneller, de rally’s werden korter, met de opslag werd meer gescoord.

Op de sportschool van *Karel van Hellemond* in Hilversum kwam ik voor het eerst in aanraking met de tennissport. De bekende Gooise tennisleraar *Jan Mulder* trainde daar met de top van het Nederlands herentennis in de wintermaanden. Mulder, die ik later tot mijn vriendenkring rekende, was zelf een fenomeen. Na een ernstige blessure leerde hij links spelen. Jan was hofleverancier. Juliana en haar kinderen namen les bij hem. Omdat het inkomen van een tennisleraar in die tijd ontoereikend was om auto te kunnen rijden, zorgde een hofauto met een AA-nummerbord en bestuurd door een chauffeur in livrei voor vervoer naar paleis Soestdijk. De buurt vond het prachtig.

Het was een romantische tijd waarin het tennis soms een merkwaardige rol speelde: De echtgenote van een schatrijke bankier belt de tennisleraar van haar man en zegt: ‘Laat mijn man vanmiddag winnen, want ik heb een nieuwe mantel nodig’!

Ik schrijf over het midden van de vorige eeuw toen de tenniswereld er anders uitzag dan nu. De sport werd spel genoemd en tennis werd door velen uitgesproken als tannes met de A van Amstel. Het was een elitair en hier en daar bekakt gedoe. Om clublid te worden was een aanbeveling van drie leden nodig. Een ballotagecommissie nam de uiteindelijke beslissing. Aanvankelijk waren handelsreizigers en winkeliers zelfs helemaal uitgesloten. Het verhaal gaat dat deze regel werd opgeheven toen leden van de familie Brenninkmeijer (C&A) zich aanmelden. Serieus trainen deden alleen de betere A-spelers. De meeste andere deelnemers zagen de competitie als een sociaal gebeuren met na afloop een gezellig samenzijn.

Toernooien werden gespeeld volgens het knock-outsysteem en in vier klassen A, B, C en D (nu negen) waardoor er in één klasse nogal verschil in speelsterkte was.
Dat bleek nog eens tijdens een toernooi bij tennisclub Bosheim in Bussum. Mijn teamgenoot *Lars Tjoeng* had ons ingeschreven bij het heren dubbelspel. Hoewel mijn speelsterkte daar nauwelijks aanleiding toe gaf werden we ingedeeld bij de B-spelers.
In de tweede ronde troffen we twee lokale grootheden, niet alleen in tennis maar ook in postuur. De broers waren respectievelijk 1 meter 90 en 1 meter 92. Wat nu normaal, maar in die tijd bijzonder was. Lars die rechtsgeleerd had gedaan en dus op details lette, meldde tijdens het inslaan: ‘Ik ga op die kleine spelen’. En even later: ‘Met ballen oprapen zij wij in het voordeel’. Tjoeng was een gerenommeerde B-speler die wel wist dat het tegen deze jongelui niet van mij moest komen. Hij posteerde mij daarom op de baselijn met de opdracht om het tempo uit de wedstrijd te halen door ‘alles’ half hoog en door het midden terug te brengen. ***Schaaktennis*** is een modern woord voor dit soort spel. En de achterlijn alleen te verlaten om van speelhelft te wisselen. Het strijdplan werkte! Even.

De toch talentvolle broers gingen elkaar in de weg lopen, gaven elkaar de schuld en verloren niet alleen de eerste set, maar ook het plezier in het spelletje. De toernooileiding moest er aan te pas komen om de *talentjes* weer op de baan te krijgen. Ze herpakten zich en wonnen de volgende twee sets op eenvoudige wijze.

In het clubgebouw zagen we dat de twee broers weer goed met elkaar om gingen. ‘Kijk’ zei Lars, ‘Sport verbroedert’