**Tata Steel 2012**

*December 2011*

‘Schaken een meesterlijke sport’, roept de KNSB in reclamespots. En ze hebben gelijk. Schaakmeester, huismeester, concertmeester, schoolmeester, penningmeester, ritmeester, burgermeester, allemaal heb ik -wachtmeester in ruste- ze in de loop van de jaren op het jaarlijkse internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee ontmoet. Een van mijn betere relaties op deze slechte wereld was een erkend schrijver die ook een grote naam als dichter had. Des te opmerkelijk vond ik zijn uitspraak: ‘Boeb, alles is al geschreven, heel vaak zelfs. Ik schrijf het alleen anders’.

Ik moest weer aan de uitspraak van die zeldzaam bescheiden man denken toen ik iets wilde schrijven over het schaaktoernooi in Wijk aan Zee dat vanaf 13 januari 2012 voor de 74e maal wordt georganiseerd. Over het supertoernooi is in het verleden ook alles al geschreven. Heel vaak en in alle toonaarden is er geschreven over de omvang, over de kwaliteit, over de sfeer, het weer, de soep, het strand, de zee en het café. Maar we leven nu in het digitale tijdperk waarin veranderingen elkaar met de snelheid van het licht opvolgen. Dat merk je ook aan de naam van het toernooi. 63 jaar spraken we over *Hoogovens,* 11 jaar over *Corus* en nu dus voor het tweede jaar *Tata Steel*. Ik kan er nog steeds niet aan wennen. Echt niet. *Tata Steel* opschrijven gaat nog wel, maar uitspreken.... Het glazuur breekt toch van je tanden. Een niet-ingewijde denkt eerder aan een kinderdagverblijf dan aan een internationaal schaaktoernooi. Naarmate de tijd verstrijkt, lijkt die steeds sneller te gaan.

Nog een paar weken en dan zal het voormalige vissersdorp voor veel schakers weer het epicentrum van de aarde zijn. Een parallelle wereld waarin weinig tot geen belangstelling zal zijn voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het zal mij niet verbazen dat als je aan de schakers in de *Moriaan* (schaakzaal) zou vragen: ‘Hoe staan de Grieken ervoor?’, dat het antwoord zal zijn: ‘er spelen dit jaar geen Grieken mee’. Tweeduizend schakers doen wel mee. Tweeënveertig fenomenen zijn uitgenodigd om in drie grootmeestergroepen voor eeuwige roem en voor het prijzengeld te spelen. De overige deelnemers zijn min of meer doorsneeburgers die niet zozeer voor eigen glorie of voor de centen gaan, maar meer om de liefde voor hun sport uit te dragen. Naar ruwe schatting komen er zo’n 33 miljoen Elo-punten naar Wijk aan Zee. We logeren dit keer in Zandvoort. Het is maar dat u het weet. Want mocht u in de loop van het toernooi een zet van mij tegenkomen die u niet begrijpt of die niet voorkomt in de reeds bestaande schaaktheorie dan heb ik er alvast een naam voor bedacht. De *Zandvoort variant*.