PASEN BAARDEGEM 1 april 2018

Mijn verhaal gaat hoe kan het ook anders over mijn Rik, Rik Van Looy.

Het begint rond 1950. Elke maandag overliep ik de uitslagen van de koersen van het afgelopen WE. Zijn naam kwam vaak terug als winnaar en dus werd hij mijn geschikte favoriet. Die bewondering groeide nog toen hij in 1952 eerst 2e werd in Brussel-Opwijk en een paar maanden later kampioen van B. werd bij de liefhebbers, zeg maar de beloften van nu.

Hij werd dan ook gekozen om mee te doen aan de OS van Helsinki die dat jaar werden gehouden en toen nog uitsluitend voor amateurs was. De andere opgeroepenen – André Noyelle, Lucien Victor en Robert Grondelaers- waren in mijn ogen niet bekwaam om iets te presteren. Wat draaide het anders uit ! Noyelle won goud, Grondelaers zilver en Victor werd 4e. Mijn Rik had met pech af te rekenen en verdween uit de wedstrijd. Ik weende voor het eerst bittere tranen. Dat was niet zo moeilijk want ik was en ben e skrieebakkes.

Mijn verafgoding groeide aan toen ik eind 52 een prachtig prentje (een billeken) van hem bemachtigde. Dat gebeurde toentertijd als volgt. Ik moest het bovenste deel -een vrouwtje- van een pak van cichorei De Beuckelaar verzamelen en per tien opsturen. In ruil kreeg ik dan een pakje wielrenners opgestuurd. Die vrouwtjes verzamelen was niet zo’n zwaar probleem want ons moe maakte gemiddeld toch een tiental potten koffie per dag voor alle bekende en vreemde snuiters die op bezoek kwamen en voor alle klanten van haar verfwinkel die niet langs de winkeldeur binnenkwamen maar langs achter via de keuken.

Dat prentje heb ik jaren gekoesterd (ik heb het trouwens nog) en kende ik snel rats van buiten : ‘Rik Van Looy, geboren in Grobbendonk op 20 december 1933. Beschikt over genoeg fond, snelle eindsprint en flinke klimmerskwaliteiten om eerlang de galerij der grote wegkampioenen te gaan garnieren’.

Iets vóór die periode (ik was 7 en hij 11) was onze Marc begonnen ’s avonds in ons bed reportages te geven over de ronde van Oost-Vlaanderen voor beginnende jonge renners met ritten als Baardegem-Vlierzele, Vlierzele-Kalken, enz.. Hij kon dat zó verslaan dat ik elke avond in spanning wachtte op het vervolg van de ronde. In die periode was ik overdag extra lief tegen hem omdat hij anders dreigde ’s avonds geen reportage te geven omdat de rit zogezegd afgelast was. De beste renner in koers was een zekere De Cabouter. Hij won dan ook met brio een aantal ritten en die ronde. Onze Marc kon dat allemaal zo goed verslaan dat ik dat werkelijk geloofde. Voor mij bestond die De Cabouter echt, ik verwachtte elk moment dat er van hem ook een billeken zou komen.

Enkele jaren later … 3 april 1960. Wat één van de hoogdagen in mijn leven moest worden. We mochten op de kamer van onze Herman in het college van Wetteren naar de aankomst van de RVV gaan kijken (ze kwam toen nog aan in Wetteren, een 100-tal meter voorbij het raam). Mijn Rik was de grote favoriet want hij had het jaar voordien ook gewonnen. Dat vermoeden werd door de micro bevestigd want er had zich een kopgroep gevormd met hem erbij. De anderen interesseerden mij maar matig.

Daar kwamen ze aan. Wat zie ik ? De Fransman Graczyk heeft zich onder ons raam lichtjes losgewerkt uit de kopgroep. Dat kan toch niet ? Dat mag toch niet ! Dan zie ik dat één renner hem toch nog kan counteren en winnen. Mijn Rik ? Nee, De Cabouter, Artur De Cabouter godverdomme. De man uit mijn verbeelding was tien jaar later werkelijkheid geworden en had mijn Rik verslagen. Toen weende ik ten tweede male. De derde keer was toen hij in 1963 in Ronse op dubieuze wijze werd verslagen door Beheydt. Maar dat is een ander verhaal. En de vierde keer toen hij in 1970 na 493 gewonnen wedstrijden definitief stopte.