**What a surprise!**

* Henk Hagen -

What a surpise. Lovende woorden van mede-directieleden en van vele andere deelnemers voor Erik en mij. Wij dus, de enigen die niet gekoerst hebben tenzij onze autoritten tussen start en finish worden meegerekend. In die tussentijden kon het nog wel eens gebeuren dat ik de wettelijke snelheidslimieten overschreed om op tijd Erik te assisteren bij de finish. Wel hebben wij tweeën mede bijgedragen aan een prima verloop van de zes etappes. Dat was immers onze taak als jurylid om zorg te dragen voor een vlekkeloos verloop van de koers. Hoewel, ik heb nog nimmer een koers gezien waarbij juryleden bidons aanreikten, wielen wisselden, renners afkoelden door water over hun lijven uit te storten en op te vangen aan de finish alsook troostende woorden uit te spreken over het verlies in tijd op het klassement of te complimenteren met de uitzonderlijke prestatie van het behalen van juist de finish. Alsook juryleden die meer foto’s maakten dan er uitslagen waren. Dit verhaal gaat niet over het wielrennen, ik heb het aanschouwd maar niet ondergaan gedurende de Amstel-Alpenweek. Demarrages, combines, tempoversnellingen, gelost worden, als eerste of laatste aankomen, Erik en ik namen er niet aan deel.

De voorbereiding voor deze AA week begon al maanden geleden. Auke als initiatiefnemer sleurde Rob, Erik en mij mee in zijn enthousiasme. Niks bleef onbesproken, aan alles was gedacht. Buiten mij om werden vakantiehuisjes geboekt, leden aangeschreven, routes bepaald, gewijzigd en alsnog vastgesteld, betalingen gedaan, betalingen ontvangen, huisjes- en auto indelingen gemaakt en onderwijl bleef Rob zwoegen op mede de erfenis van Willard, namelijk het ontrafelen van de EXCEL bestanden. En ja, Rob kreeg het onder controle, getuige zijn grote inzet van afgelopen AA week, ondersteund door Erik en van commentaar voorzien door Auke. Ik was er blij mee omdat ik nauwelijks iets weet van EXCEL, en aldus kon fungeren als chef “lege dozen”.

Op de laatste gehouden informatiebijeenkomst in het clubhuis trof ik nieuwe gezichten. Van een vers WTC lid, Brian, wist ik wat hij op de fiets waard was. Later in de die week zou nog blijken dat deze reuze aardige bescheiden renner menig top tien coureur het behoorlijk lastig heeft gemaakt. Een ieder had zo zijn eigen doel, etappes winnen wilden de meesten wel, een Deen wilde Broex voorblijven, onbeschadigd de week doorkomen ook, niet willen verdwalen op de niet-gepijlde routes tot nieuwsgierig wie wat zou koken in die week. De nieuwelingen hielden hun ambities voor zich, volkomen ten onrechte zou gedurende de AA week blijken. Er volgden nog wat e-mails, de auto-indeling werd nog eens aangepast en op enig moment stond ik op de carpoolplaats onder aan de afrit van A2 bij Vinkeveen. Daar trof ik drie vrouwen en mannen die mij allen een hand gaven en na ongeveer 20 minuten bagage en fietsen laden bleek dat ik met drie mannen richting Alpen zou rijden. Een vlekkeloze rit met voornamelijk een goed keuvelende Willard achterin bereikten wij aan het begin van de avond Bourg.

Chef huis-indeling Erik had bepaald dat ik een kamer alleen kreeg, hij zelf een kamer deelde met Johan en Nico als alleenstaande een vrijgezellen kamer en bleek dat hij een goed passende solist in ons team was. By the way, wat kan hij, Nico, (vr)eten zeg. Met hem aan tafel is er immer een hond in de pot. Dacht Johan nog een tweede keer op te scheppen……Ik kookte elke dag en had al snel door dat ik de gerechten zou verdelen over de vier borden. Voor Erik en mijzelf een sterk afgemeten hoeveelheid vanwege onze geringe verbranding als autorijdende juryleden en voor Johan en Nico beduidend meer. Hun energieverbruik lag op een veel hoger niveau. Vanaf de eerste dag waren de taken, zonder dat er een bespreking aan vooraf ging, verdeeld. Buiten het huisje was ik gewoon Henk en daar binnen voelde ik mij Henriette. Ik deed de boodschappen, stelde meestal zonder te vragen het menu samen, kookte en bakte, maakte de wasbak en het toilet schoon, veegde de vloer, deed de was, was is ooit schoon geweest, daarom heet het was en niet is en genoot intens van spraakwaterval Erik.

*“ Ja Jesse”,* dat zal ik doen, zei ik tegen mijn kleinzoon. *“Een kort appje”,* zei hij nog. En dus volgt er op zijn prangende vraag, waaraan ik geen weerstand kon bieden, de belevenissen van een WTC-er die ruim 1100km rijdt om 29 renners te zien koersen in de Alpen. Op weg daar naar toe veroorloofde ik mij de vrijheid de renners te zeggen dat zij wel erg hard moest rijden om mijn achting te kunnen verdienen. *“Pannenkoek”,* zei er een. Ik mocht al blij zijn wanneer ik zelf ongeschonden en de renners zonder malheur weer huiswaarts zouden keren. Anno 2016 zijn dat conversaties tussen vrijmoedige jongeren en een grijs wordende 66 jarige die meent nog enige motiverende woorden te kunnen uiten.

Voor de aanvang van elke etappe volgde er tekst en uitleg over de startprocedure, het parcours en al die andere zaken waar een renner tijdens de koers rekening mee moet houden. Elke avond luisterden de 29 WTC-ers naar Auke B en Rob V. Rob legde duidelijk uit wat, waar en hoe de knelpunten e.d. van het parcours er uit zagen, wat te doen bij wegopbrekingen, keerpunten en ander storende en gevaarlijke situaties.

Elke ochtend riepen Erik of ik duidelijk dat de renners klaar moesten staan voor de start. Twee renners maakten zelf wel uit wanner zij zouden willen starten. Prima, een duikeling in het klassement was de beloning. Tijdens de koers zag ik dat alle renners dikwijls een snelheid ontwikkelden waarvan ik zelfs in mijn jongste jaren jaloers op zou zijn geworden. Zoals de wielrenner probeert zijn cadans te vinden zo deed ik dat in mijn auto d.m.v. muziek waarmee de tijd aangenaam vervloog. Ook dwaalden mijn gedachten wel eens af naar een artikel dat ik ooit las over sport en religie. Onderwijl genoot ik van het prachtige Alpenlandschap en de stilte om mij heen bij een verzorgingspost of tijdwaarneming bij een verkeerslicht. Pppfff, dan die zon die de laatste dagen het asfalt en de renners tergde met bijna tropische temperaturen.

Maar waarom rijden WTC-ers die week en net als zoveel anderen over de Alpen, zijn het geboren wielrenners, willen ze afvallen, of juist voorkomen dat zij aankomen, anderen ontmoeten, als middel tegen stress, om het hoofd leeg te maken, jezelf beter leren kennen? Of eehh, zijn zij en ik ook trouwens, verslaafd aan het wielrennen en aan WTC? Zou een snel verreden etappe terug zijn te zien in onze beweging en snelheid van het leven? Wel, de poorten van de geest werden opengezet en onderwijl leren wij onszelf beter kennen tijdens het wielrennen. Zeer zeker tijdens de beklimmingen, meer nog dan bij het rijden op het vlakke, vermoed ik, getuige de “sterke” verhalen na afloop over hoe er die dag gereden is.

Het is toch geen toeval dat de wielersport meer deelnemers kent dan kerkbezoekers. De kerkvorsten vragen zich af hoe verbinding te leggen met de gemeenschap, terwijl de Pierre Deen’s, de Auke Broex’s, de Erik Ravenzwaai’s en al die andere fiets- en sporttrainers en bestuurders honderden zelfs duizenden “gelovigen” met een paar simpele woorden in beweging kunnen brengen. Waarom lukt het de kerk niet en de sportleiders wel om bij ons die ene gevoelige snaar te raken? Biedt het wielrennen meer dan een religie kan bieden? Of is wielrennen, überhaupt elke sport, een vorm van religie?

Ik zag Jeroen afhaken uit de peloton. Hij stond zelfs even stil. *“Hernia”,* zei hij. Rinus stond op een dag zelfs letterlijk geparkeerd, geen beweging in te krijgen, aan de grond genageld. Volgens Mark, een prachtige vorm van kramp. Wanneer de jaren verder verstrijken zullen zij steeds beter leren om gaan met seniorenachteruitgang. Terwijl ik zo’n beetje aan het einde van mijn verzorging ben voor die dag rij ik weer achter de renners aan naar de finish. Mijn god, sommigen hebben minuten voorsprong.

Op de flanken van de Alpen waren veel wielrenners afgelopen week. Zag eigenlijk vooral veel ouderen, MAMILS, (middle age men in lycra) . Geloofsgenoten. Religie, ja of neen. De discussie in mijn hoofd is eindeloos. De sport heeft hoge priesters en rituelen. Ja maar, zou de zomertraining mij aan deze religie hebben gezet? Nee joh, wielrennen is naast hardlopen mogelijk de meest basale vorm van bewegen. Maar is het ook afwezig van dogma’s, rituelen of aanbidding van wie dan ook?

Ik viel niet in de prijzen en Eric ook niet. Mijn prijs en die van anderen was wel dat WTC vrijwilligers wederom een voortreffelijk evenement hadden georganiseerd. Met hun steun en toewijding waren er heerlijke discussies tussen jong en oud, tussen directie en jury. Dankzij WTC kon ik mijn gedachten over deze voortreffelijke week aan het papier toevertrouwen. Het weggaan van Sander, zijn tempoversnellingen op beslissende momenten, de afstand tot zijn volgers glimlachend verhogen dat ik dikwijls dacht: ***Weg gaan van Sander*** is in dit geval ook:

weg, vermist, verdwenen, met de noorderzon vertrokken, pleite, aan de aandacht ontsnapt, in het niets verzonken, weggeraakt, is aan het dolen, liet zijn hakken zien, aan de paal getrokken, er stilletjes vanonder gemuist, ajuparaplu, als sneeuw voor de zon verdwenen, ging zijns weegs, alle banden verbroken, spoorloos, biezen gepakt, buitengaats gegaan, tabak gehaald bij lub, de benen genomen, er van tussen gegaan, zijn spat gezet, de haan is gevlogen, is aan het passagieren, het hazenpad gekozen, de kuierlatten genomen, de plaat gepoetst, heeft zich gedrukt, de wijk genomen, door de aarde verzwolgen, geen teken van leven gegeven, hij is gaan fietsen !?, gekaapt, is ‘m gepiept, buitengaats gegaan, is de hort op, uit het vizier geraakt, van de aardbol verdwenen, weggemaakt, zijn tas aan de wilgen gehangen, berend botje achterna gegaan, als een zeepbel uiteengespat (oei), er tussenuit genaaid (echt waar), ander leven gekozen, het veld geruimd, zijn hielen gelicht, in nevel opgegaan, geen sporen nagelaten, heengegaan, aan de stutten getrokken, opgelost als een aspirine, het beloofde land gaan zoeken, gestolen, het anker gelicht, contact verloren, op zwerversvoeten gegaan, de weg kwijtgeraakt, de vlucht genomen, ergens zijn hoed opgehangen, in sluiers gehuld, is de weg kwijtgeraakt, kapoeres gegaan, niet meer boven water gekomen, op de stok van de papagaai gegaan, de benen genomen, straatje om gegaan, foetsie, gekaapt, ging effe pissen, er tussenuit geknepen, nooit teruggekeerd, van het toneel verdwenen, in rook opgegaan, aan de haak gaan hangen, pleitweile, in geen velden of wegen meer te bekennen, kassiewijne, aan de haal gegaan, gekidnapt, afgenokt, achter de muziek aan en kikkers gevangen, ging wieberen, meegenomen (door wie eigenlijk?), is ‘m gepeerd, niet huiswaarts gekeerd, afgetaaid, kwam niet meer opdagen, uit het zicht gebleven, het veld geruimd, verstek laten gaan, de vogel is gevlogen, op drift geraakt, ging een pakje sigaretten halen, aan de wandel gegaan, onvindbaar, heeft zijn porum gedrukt, zich uit de voeten gemaakt, ging een brief posten, (tijdelijk) afwezig, uit het oog verloren, verdwaald, richting de zon gegaan, naar de eeuwige jachtvelden, heeft zijn snor gedrukt, van de stoep geplukt, aan het weg gaan kwam een eind toen hij de laatste avond zijn welverdiende kampione AA trui definitief kreeg omgehangen.

Henk Hagen