**Remise!?**

*November 2010*

Wind, kou, regen, sneeuw, erwtensoep, de geur van worst, bier, apfelkorn, euforie bij winst, ‘slecht gespeeld’ bij verlies, een café waar ze met de benen buiten hangen, uitkijken naar de inschrijfbevestiging, logies reserveren. Een dorp aan zee versierd met schaakstukken. Kortom Coruskoorts.

In de aanloop naar januari heb ik onlangs nog eens gekeken naar notities van door mij in Wijk aan Zee gespeelde partijen. Het zal u, beste lezer, niet verbazen dat hieruit geen verbetering aan bestaande theorie naar voren is gekomen, ook geen winnende voortzettingen of onweerlegbare analyses, maar wel een kort verhaaltje over een schaakpartij, dat ik met enige schroom opschrijf. Want ik begeef mij hiermee op het terrein van talentvolle schrijvers en deskundige verslaggevers die ons clubblad zo goed leesbaar maken dat er steeds weer met belangstelling naar wordt uitgekeken. Een pluim voor die mannen.

Ik heb in het Corus Chess Tournement tot nu toe met 36 tegenspelers te doen gehad. Allemaal prettige mensen, sportief ook, en sociaal na afloop van een partij. Vooral twee van hen zal ik niet snel vergeten. De een door haar schilderachtige naam, haar uitstraling en haar titel: de inmiddels tot dame gepromoveerde *Lisa Hortensius*, toen 12 jaar oud en kampioen van Nederland. De ander vanwege zijn wedstrijdmentaliteit: *Jan*, we kenden elkaar van voorgaande jaren, getrouwd met een leuke vrouw en twee dito kinderen, woont, werkt en schaakt in Alkmaar. Naar eigen zeggen bij een heel gezellige schaakclub. En dat verbaasde mij nogal want ‘daarboven' wonen toch de kaasschaafvolkeren? En die ‘benne zunig’. Daar komt het verhaal vandaan dat mensen in hun eigen tuin staan te blaffen om een hond uit te sparen.

Ik speelde tegen Jan in groep 6 de laatste ronde op zondagmiddag om 12 uur. Na enige uren kwamen er uitslagen op de borden waaruit bleek dat remise voor Jan voldoende was op groepswinnaar te worden en voor mij om niet te degraderen. Tijd om remise voor te stellen dacht ik in mijn eenvoud. Maar Jan bleek over dergelijke voorstellen een geheel eigen mening te hebben. Zijn antwoord was legendarisch: ‘Boeb, allemaal leuk en aardig maar ik kom hier eigenlijk om te schaken!!’ Na afloop hebben we nog lang aan het buffet gestaan. Bij het vertrek zei Jan: ‘Boeb, leuke partij vanmiddag, de mazzel en tot volgend jaar’. Bijzondere ontmoetingen op een toch al luisterrijk toernooi.