**Waarom naar de schaakclub?**

*April 2012*

In het laatste nummer van Schakend Nederland schreef iemand: ‘het jaar is nog maar net begonnen of het hoogtepunt is al voorbij’. En inderdaad, het is al weer geschiedenis, maar op 17 januari 2012 werd in Wijk aan Zee de tweede ronde van de Tata dagvierkampen gespeeld. In het weekendtoernooi had ik al geschitterd door als eerste in mijn groep te eindigen. Ondanks een genereus remiseaanbod aan de aantrekkelijke *Famke Ferwerda* uit Groningen, wat mij in feite een half punt kostte, had ik 25 euro verdiend en promotie naar groep 7 afgedwongen. Nog éénmaal promoveren en ik zit weer in groep 6, waar ik qua talent (hè ?) en op historische gronden thuis hoor.

In die tweede ronde trof ik een bijzondere tegenstander, een indrukwekkende man die ik niet snel zal vergeten. Die kennismaking zorgde ervoor dat dit verslag een totaal andere wending krijgt. Een boom van een man loopt door de schaakzaal in de Moriaan in Wijk aan Zee. Hij is op zoek naar bord 8. Hij loopt moeilijk met een stok, maar oogt sportief. Het lijkt alsof hij zojuist met een gipsvlucht uit een wintersportgebied terugkomt. Hij is ongeveer 50 jaar en heeft een sympathieke uitstraling. Twee vriendinnen die helemaal uit het verre Blerick zijn gekomen om mij aan te moedigen noemen hem later een knappe man. Hij bridget op niveau. Hij heeft ook gewerkt op niveau. Voor een internationaal bedrijf dat veegwagens maakt heeft hij de hele wereld rondgereisd. Door zelfstudie is hij daar opgeklommen tot algemeen directeur. Enige tijd geleden hebben ze hem ‘buiten gezet’. ‘In de bezemwagen’, zegt hij zelf. Hij is kortgeleden verhuisd. Zijn vrouw die hem lang steunde, kon het niet meer aan en heeft een scheiding aangevraagd.

Na het schaken drinken we wat. Hij is prettig en opgewekt gezelschap. Geen klacht komt over zijn lippen. Ik vertel dat ik hobbyschrijver ben en dat ik voor ons clubblad een verslag over de dagvierkampen wil schrijven. ‘Ik schrijf ook’, zegt hij. ‘Ik schrijf over mijn ziekte. Ik heb MS en ben uitbehandeld. Mijn ervaringen met de ziekte heb ik opgeschreven en daar is een boek van gemaakt. Professor Jongen heeft er een mooi voorwoord ingeschreven. Het boek heeft landelijke aandacht gekregen en er zijn inmiddels al 950 exemplaren verkocht. Ik hoop dat mensen die ook die *Pechprijs* hebben gekregen er wat aan hebben. Morgen zal ik er één voor je meebrengen en ik zal er iets persoonlijks inschrijven’. ‘Schaak je allang?’, vraag ik, ‘en hoe ben je met de schaaksport in aanraking gekomen?’ ‘Vier jaar geleden ben ik op een schaakclub gegaan om mijn gedachten te verzetten, voor de ontspanning en om leuke (!) mensen te ontmoeten’. Een mooiere reden om donderdagavond naar de schaakclub te gaan kun je toch niet bedenken. *Egbert Mulder* is auteur van het boek: *De dagelijkse dingen, maar dan met MS.*