**- Een goed begin, is het halve werk-**

First things first, wat ontzettend leuk dat wij onze competitie verhalen weer mogen verslaan via TennisPassie. Dank voor de ruimte die wij krijgen van jullie! We hebben de afgelopen 3 jaar al aardig wat hoogtepunten met jullie mogen delen. Van op 1 punt de eerste klasse behouden in 2015, tot een tweede plek met 42 punten afgelopen jaar. Wij zullen er alles aan doen, om er weer een ontzettend mooi jaar van te maken.

Het is zondag 8 april, en terwijl het zonnetje opkomt en de vogeltjes fluiten, reizen wij met z’n vijven plus coach af naar het altijd boeiende Borne. Het team van Borne kwam vorig jaar nog uit voor het blauwe kunstgras van T.V. Woolderes, maar vond haar heil dit jaar in de gravelbanen van een Racket- en Fitcenter te Borne. Ik geef het niet graag toe, maar na 6 jaar gedwongen op smashcourt te hebben getraind, is het mij tegenwoordig om het even.

Dat toegeven, doet toch wel even pijn. Die paar keer per jaar op gravel geeft tegenwoordig het gevoel van thuiskomen na vakantie. Maar goed, zoals jullie weten, er is niks beters dan thuiskomen na vakantie!

Dan nu verder over de competitiedag. Er valt eigenlijk niet zo veel te melden. We wonnen 8-0, het weer was goed, het niveau viel tegen. Een ietwat gehavende tegenstander ontving ons hartelijk. Veel van hun kennen wij al jaren en op zo’n dag weet je gewoon dat het sowieso gezellig wordt. Dan hoop je dat je ook nog een aardig niveau kan halen, maar dat zat er, zeker als ik voor mijzelf spreek, gewoon niet in.

Daniëlle en Celine speelden sterk, tegen respectievelijk Lisa Lubben en Ghislaine van Baal. Allebei wisten ze in twee sets te winnen. Ingmar boog een 0-4 achterstand in de eerste set om, tot een 6-4 winst en wist in de derde set op 4-3 breakpoint een onmogelijke rally te winnen met kapotte snaar. Daar waar die snaar brak, brak ook het verzet van Floris Podzimek. Ondergetekende begon aan zijn derde potje ooit tegen de altijd frivole Pascal Nijland, die in de tweede set de strijd wegens een blessure moest staken. Sterkte maat!

Aan de dubbels beginnen met 4-0 is erg lekker. Je merkt dan dat er vertrouwen komt en dat dingetjes net wél jouw kant op vallen. Zo viel de eerste set(7-6) bij de dames met een gelukje onze kant op. De tweede was gewoon goed en dus werd er gewonnen van Lisa en Laurie Nuchelmans.

Koen en ikzelf speelde tegen Floris en een gehavende Pascal. Het was nog niet goed, maar aan het eind konden wij toch concluderen dat het goed genoeg was.

Allebei de mixen liepen als een trein. Samen met coach en sparringpartner Paul, kon ik tevreden vaststellen dat deze twee ingespeelde koppels eigenlijk geen coaching meer nodig hadden. Twee keer, twee sets.

Hopelijk is iedereen de eerste dag blessure vrij doorgekomen, en vallen de rode huidjes van het verbranden mee!

Volgende week komt GLTC Het Spieghel op bezoek. Erg jammer, want we waren liever op hun schitterende park neergestreken. Desondanks, belooft het weer een supermooie dag te worden, met hoge temperaturen, TAMmers achter de bar en de eerste 4 teams die thuis spelen. Wij kijken er naar uit!
Namens TCBOO, Job.