KERSTDRIVE 2016

De dames van de Evenementen commissie hebben ook dit jaar weer hun beste beentje voor gezet. Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Je komt ’s avonds de feestelijk versierde bridgezaal binnen. Met een beetje moeite en hulp kun je in het door kaarslichtjes versierde vertrek je toegewezen plaats vinden. Sommigen neuriën de kerstmelodietjes mee die de vaste pianeur op de piano ten gehore brengt. Onder aanvoering van diezelfde dames zingen we dan het lied met de alom bekende tekst ;”we wish you a merry Xmas and a happy new year”.

Als de lichten zijn aangegaan kijkt iedereen toch even naar de prachtig ingerichte prijzentafel. Wat staat er allemaal en wat zal ik straks gaan kiezen. Want keuze is er genoeg. Beseft u eigenlijk wel eens hoe moeilijk en hoeveel werk daarmee gemoeid is. Gezamenlijk overleg wat er gekocht moet gaan worden, wie die bepaalde zaken gaat kopen. Vroeg in de middag met alle spullen naar de Open Hof. Dan ben je toch gauw een paar uurtjes bezig om de tafel van de prijzen te voorzien en op de speeltafels de kaarsjes, snoepjes en servetten neer te leggen. En niet te vergeten de versiering langs de wanden. Ga er maar eens aan staan. Dames ook dit jaar heeft u eer van uw werk en de aanwezigen toonden zich dankbaar en beloonden u met een geweldig applaus.

De clubleden speelden de derde ladderwedstrijd. Om half acht bleek dat er een invaller nodig was. Gelukkig was de zoon van Jan Pol bereid die plaats in te nemen. De uitslag is te vinden op de website.

Een speciale lijn was ingericht voor de cursisten die in september zijn gestart en les krijgen van Erna en Steven. Elke cursist was gekoppeld aan een clublid dat zich daarvoor beschikbaar had gesteld. Voor beide partijen een spannende aangelegenheid. Samen speelden ze het systeem van de cursist. Heel in het kort komt dat hier op neer. Iedereen, te beginnen bij de gever, noemt het aantal honneurpunten dat zijn hand rijk is. Daaruit wordt afgeleid welke windrichting gaat spelen, wie de spelleider wordt, of het een troef of SA contract moet worden en hoeveel slagen de spelleider moet halen. Met een heel eigen scoreberekening wordt de score vastge-steld en op een scorebriefje geschreven. Ja, ja, dat is nog het oude handwerk en vergde na afloop ook nog het nodige rekenwerk. Pfff(zucht). Het rekenprogramma van de NBB is een uitkomst.

Zowel de cursist als de clubspeler ziet terug op een prettige ervaring. Op deze manier voelt de cursist zich ook meer verbonden met de club waar hij les krijgt en uiteindelijk naar doorstroomt. De clubspeler merkt dat de “oude” af- en tegenspel regels helemaal zo gek nog niet zijn. En de cursist vraagt zich een enkele keer af waarom het clublid soms afwijkt van een voor de hand liggende speelwijze. In deze lijn moesten per ronde twee spellen worden gespeeld en een derde was facultatief. Maar weet u, aan het begin van de op een na laatste ronde was de koek bij een aantal cur-sisten op. Ze wilden zich niet laten kennen, het werd later en later de vermoeidheid sloeg toe. Het eind signaal kwam dan ook voor een aantal van hen als een verlossing. Maar zowel de cursisten als de clubleden kijken met zeer veel genoegen op deze samenwerking terug. Helaas is in de opruimwoede de uitslag van deze lijn verloren gegaan.

Via een door de evenementen en wedstrijd commissie vastgestelde volg-orde mochten de deelnemers aan deze Kerstdrive naar de prijzentafel om een prijs naar hun keus uit te zoeken. Zo ging een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts en zien de cursisten en de clubleden elkaar terug op de eerste maandag van het jaar 2017.

Henk de Ruiter 31 december 2016