**Te midden der kampioenen**

*Mei 2013*

Onbegrensd vertrouwen in de kwaliteit van mijn teamgenoten en een zeldzame opwelling van inspiratie deden mij een deel van dit kampioensverslag al opschrijven voordat de laatste ronde gespeeld was. Het was natuurlijk de goden verzoeken. Maar mijn optimisme bleek gerechtvaardigd, want inmiddels is de buit, bestaande uit 75 euro en een schaakklok, binnen.

Makkelijk verliep de jacht op het kampioenschap allerminst. Door een niet ingeplande nederlaag in het begin van de competitie raakten we achterop. Slechts door ijzersterk schaak en door zelfs verloren staande stellingen alsnog in winst om te zetten, wat de ware kampioen onderscheidt van de meer gemiddelde speler, konden we de laatste ronde ingaan met twee punten voorsprong op onze naaste concurrent, de Heldense Dam en Schaakvereniging HDSV. In de laatste gezamenlijke ronde in Panningen troffen de twee grootmachten van de tweede klasse elkaar.

De wedstrijd was een herhaling van twee jaar geleden. Toen zorgde Jos Kempen voor een daverende verrassing. Door winst in een partij vol spektakel promoveerden we naar de eerste klasse. Ook nu werd het weer spannend, maar uiteindelijk werd laat in de middag het beslissende punt binnengehaald.

‘Te midden der kampioenen’, is de titel van het beste boek dat ooit over sport is geschreven. De schrijver was wielerliefhebber en sportjournalist *Joris van den Bergh*. Hij schreef over het wielrennen op de baan in een tijd dat die tak van sport zo populair was dat er in Nederland tientallen pistes (wielerbanen) waren. Razendsnelle banen waren het, vaak van hout gemaakt. Zijn hoofdpersoon was *Piet Moeskops*. Een elitesprinter van zeldzame klasse die alle titels die er maar te behalen waren op zak had. Toch is Moeskops vooral de geschiedenis ingegaan als de man van het ‘vlagincident’. Op één van zijn ereronden, nadat hij in Amerika wereldkampioen was geworden, legde hij zijn handdoek over de Nederlandse vlag die door een supporter was gegeven. Met opzet dachten velen, per ongeluk meenden anderen. Maar wat er ook van waar was het ‘vlagincident’ was geboren. Het zou Moeskops zijn leven lang blijven achtervolgen.

Van het derde uit Venlo zijn dergelijke schandalen niet te verwachten, maar kampioen zijn we wel. Een belangrijke bijdrage leverde captain Gerard in ‘t Veld. Met de luxe van een ideale ‘bank’ achter de hand stelde hij steeds het beste team op. In het verleden speelden we ook al eens in de eerste klasse. Toen werden we eruit geknikkerd omdat werklust en passie de 500 Elo-punten, die het team elke wedstrijd te kort kwam, niet goed konden maken.

Dat zal ons geen tweede maal gebeuren! Want we krijgen bijscholing. Op verzoek van onze voorzitter gaat Rudi van Gool het complete derde team klassikaal schaakles geven. ‘Eindelijk, bittere noodzaak, het zal tijd worden dat ze er wat bij leren, beter laat dan nooit’, dergelijke teksten mailde ik naar Ad toen die vroeg wat ik van zijn prima idee vond. Progressie is nodig omdat in de sportwereld de kampioen van het ene jaar dikwijls degradatiekandidaat in het volgende jaar is. Maar dit alles is voor latere zorg, voorlopig kunnen de leden van het derde team zeggen: ‘Ich bin ein erste klasse Schachspieler’