**Mobilisatie?**

*Oktober 2011*

Zondag, 12 augustus 2011. HET DERDE is opgeroepen, vanmiddag moet er slag geleverd worden. De verzamelplaats is voor het Centraal station in Venlo. Om 12 uur plaatselijke tijd heeft Gerard, de Kapitein in het veld, zijn gevechtsgroep compleet. Krijgshaftig stapt hij rond. Een nagelnieuwe, ultramoderne artillerie kijker siert zijn brede borst. Daar heeft hij verstand van: als burger maakt hij die dingen immers zelf. Kazerne adjudant John is uit zijn ivoren toren gehaald om de manschappen in het gelid te zetten. Hartverscheurend is het afscheid van familieleden en vrienden. Na nog een laatste inspectie worden de mannen over de gereedstaande voertuigen verdeeld. Via de oorlogsroute gaan ze dan in colonne op weg naar hun bestemming. ‘O heerlijke dromen van Lucas Bols en Zonen’, hoor je ze onderweg zingen, maar dat is meer om hun zenuwen de baas te worden.

Wees gerust lezer, dit verzin ik. Toch zou zo een verslag kunnen beginnen als schaken oorlog was. Maar gelukkig, het lijkt er zelfs niet op. Er zijn geen gewonden, de zielen van de verliezers daargelaten en sneuvelen doen alleen reputaties. Waar komt dan dat beeld vandaan? Niet van *mijn derde*. Vredelievender volk vindt u niet: Nergens! En regelrecht ontwapenend is de aanblik van een schaakzaal tijdens de clubavond. Volgens bronnen was wereldkampioen Aleksandr Aleksandrovitsj Aljechin de eerste die zei dat schaken *oorlog* was. Het zou kunnen. De man zei, behalve over het schaken, wel meer domme dingen. Onder andere over het nationaalsocialisme, waarmee hij sympathiseerde. Volgens andere bronnen hoorde een gepensioneerde sergeant-majoor van de Explosieven Opruimingsdienst, toen hij zijn kleindochter van de schaakles ophaalde, een schaakklok tikken. De majoor schrok zich het apezuur want hij dacht met een tikkende tijdbom te doen te hebben. ‘Het lijkt hier wel oorlog!’, moet hij hebben uitgeroepen.