**Bijscholing**

*Januari 2014*

Op een aardedonkere maandagavond in november rij ik voor de tweede maal in mijn lange leven de chique buitenwijk van Venlo-Oost in. Aan de eerste maal dat ik in dat buurtje was bewaar ik nog goede herinneringen. In de zomer hadden we daar de promotie naar de eerste klasse van de LiSB uitgebreid gevierd. Ook nu was er weer sprake van een niet-aflatende gastvrijheid. Captain *Gerard in ‘t Veld* had een zelfbedieningsbuffet met warme en koude drank voor ons klaar gezet.

‘Dat laat ik niet weer gebeuren’, moet hij hebben gedacht toen we in 2011 na één jaar in de eerste klasse er alweer uitvlogen. Ik weet natuurlijk niet hoe Gerard zijn denkpatronen werken, maar kan me voorstellen dat hij met zichzelf in conclaaf ging en dat hem toen plotseling een oeroude Romeinse wijsheid te binnen schoot. *Per aspera ad astra*. Voor diegene, aan wie het onderwijs in de klassieke talen niet besteed was, vertaalt uit het Latijn: ‘Zonder moeite reik je niet naar de sterren’. We moeten dus aan het werk concludeerde Gerard en voegde de daad bij het woord door *Rudi van Gool* te bellen met de vraag: ‘Wil jij het derde team een beetje beter leren schaken?’ Na ampel beraad zegde Rudi toe op de uitdaging in te gaan. Er werd een draaiboek bedacht waarin de te behandelden thema’s, openingen, eindspellen en partijanalyses stonden en de lesuren. Die werden gepland op de maandag voorafgaande aan een externe wedstrijdronde op zondag.

Laat ik eerlijk zijn, ik zag er niet veel in. Sterker, het leek mij onbegonnen werk om mensen die samen meer dan drie honderd jaar schaakervaring achter de rug hebben, één had vijftig(!) jaar geleden al tegen Euwe gespeeld, nog iets bij te brengen. Maar ik wilde geen spelbreker zijn, vandaar. Deelname aan het project was in principe vrijwillig. Maar wat heet vrijwillig als iedereen zich zo inzet dan voel je je toch verplicht om mee te doen. Het leek me voor Rudi dus een kansloze missie, maar O,O,O, wat had ik het weer eens mis. Al in de eerste ronde tegen Reuver bleken we al bijgeleerd te hebben. We wonnen de wedstrijd met maar liefst 2 ½ - 5 ½ . Uitblinker in deze wedstrijd was onze gloednieuwe eerste bord speler *Wouter Smeets*. Met een geweldige aanval tegen de koning zette hij zijn tegenstander, die in deze klasse zelden tegen een nul aanloopt, mat. In de tweede ronde tegen Horst stal *Ger van Leipsig* de show. In een vooruit gespeelde partij liep hij zijn sterker geachte tegenstander vanuit de opening onder de voet en legde daarmee de basis voor een overwinning, opnieuw met 5 ½ – 2 ½. Met een wijntje erbij vertelde Ger later dat zijn spectaculaire overwinning te wijten was aan zijn expertise van het Morragambiet. Ik had er nog nooit van gehoord en zijn tegenstander blijkbaar ook niet, maar van mij mag Ger dit systeem vaker spelen.

Het gaat waarschijnlijk iets te ver om onze vliegende start nu al aan de trainer te wijten. Maar feit is wel dat hij de schaaktrainingen uitstekend verzorgt. Hij leeft zich in in het onderwerp, spreekt duidelijke taal en laat de mensen zelf denken. Drie gouden regels om les te geven. Bovendien stelt hij de vragen klassikaal: ‘Wat zouden jullie in deze stelling spelen?’, waardoor er levendige gesprekken ontstaan en de tijd wordt vergeten. Namens het Derde de complimenten.