**Bord 5**

*December 2010*

Zondagmiddag, in een waterig zonnetje en met een koude wind tegen wandel ik naar Hotel Wilhelmina. Het is koopzondag in Venlo en dat betekent parkeerproblemen. Een eindje lopen dus. ‘Waarom horen we zo weinig over het competitieverloop van het derde team’, horen we nogal eens. Diegenen die dat vragen, hebben kennelijk nooit de column gelezen van grootmeester Jan Hein Donner waarin hij schrijft: ‘Als je lange tijd niets van mij hoort is het niet moeilijk om mijn uitslagen te raden’. Donner liep niet graag met zijn nederlagen te koop. Wij ook niet. Ook is er nog een uitspraak van een succesvol schrijver, groot dichter en wijsgeer waarmee ik gedurende enige tijd ontmoetingen had: ‘Zonder ter zake doende kennis kan niemand schrijven’. Niet echt een tekst die aanmoedigt om uitvoerig over schaken te berichten. Toch?

We spelen tegen *‘t Pionneke*, zonder onze voorzitter want die achtte de tijd gekomen om de wereld zijn fysiek te tonen, maar met Karl, gezegend zij zijn naam want hij vangt al enige tijd de klappen voor ons op. Als tegenstander trof ik een oude bekende, de ex-voorzitter van de Limburgse Schaakbond. Ongeveer 20 jaar geleden ontmoette ik de goede man in de Orangerie van *Van der Valk* in Roermond na afloop van, naar ik meen, de allereerste gezamenlijke ronde van de LiSB. Hij was toen uiterst ontevreden over het beleid van de KNSB. Zijn kritiek betrof vooral het financiële gedoe. Teveel geld ging naar te weinig mensen, naar de topspelers in Nederland, vond hij. Om die reden overwoog hij om ons af te scheiden van de rest van Nederland en ons aan te sluiten bij een buitenlandse schaakbond. Hij had twee voor de hand liggende varianten in gedachten: België en Duitsland. Na enige versnaperingen deelde ik zijn mening over afscheiding, maar waar we ons bij aan zouden moeten sluiten dat is die avond niet duidelijk geworden. En nu zitten we dan klaar om een potje te schaken en ervaar ik die wonderlijke spanning van wedstrijdsport waarvan ik nog altijd niet zeker weet of het de kwaliteit van ons leven verbeterd. Na enige uren loopt Nico voorbij. Hij speelt mee in een hoger team. De vloer kraakt onder zijn voeten, evenals de stelling van mijn tegenstander. Hij kijkt met opzet of toevallig naar mijn bord. Ik denk, wat zal hij denken: ‘bingo, de buit is binnen’ of zal hij weet hebben van een uitspraak van eerder genoemde grootmeester: ‘Niets is lastiger dan het winnen van een *gewonnen* stelling’. Over mijn partij op bord 5 kan ik verder kort zijn: een combinatie van chaos en geluk, zo kenmerkend voor mijn speelstijl, bracht dit keer het volle punt op. Het team heeft trouwens ook gewonnen. Dik. Met 4,5 tegen 1,5 zelfs.

Na afloop nog even nagepraat. Over vroeger, over die avond in de Orangerie, er was toen ook sprake van de verkiezing van de club van het jaar. Om steekhoudende redenen beval ik Tegelen aan, daar was ik lid en als ik eens een keer om half 2 ‘s nachts het clublokaal verliet, vroegen ze thuis: ‘Was het niet leuk op de schaakclub?’.