**Naar het land van het Bandkeramiekvolk**

*Mei 2014*

Dat we tenslotte van een koude kermis thuis kwamen lag niet aan mijn gezelschap. Daar was niks mis mee. Want ga maar na: met Jos Kempen kon ik over mijn diensttijd praten, die naarmate het verleden verder wijkt wel steeds romantische lijkt, met Peter Smith over de inhoud van ons clubblad en aan Peter Timmermans kon ik mijn weer wonderlijke belevenissen tijdens het laatste Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee kwijt. Voor iemand die met beide benen op de grond staat en een brede kijk op het leven heeft toch een geweldig gezelschap. Ook met de reisleiding zat het helemaal goed. Jos arriveerde keurig op tijd op de afgesproken plaats, een bushalte in Steyl. Dat ik eerst drie lijnbussen had moeten doorsturen lag niet aan hem, maar heeft te maken met het feit dat ik op een afspraak liever iets te vroeg dan te laat kom. Een eigenschap waar niet al onze leden onder gebukt gaan. Dat merk je als op de clubavond een laatkomer de orde verstoort. Een laakbaar gedrag waar je vroeger op school straf voor kreeg, regels schrijven of zoiets. Moet de schaakclub ook doen. Te laat, dan 50 maal ‘De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur!’ overschrijven.

Maar zover zal de wedstrijdleiding wel niet willen gaan. Serieus, je hoort je tegenstander zonder geldig excuus niet te laten wachten. Dat staat niet netjes. Het kan ook erger. Van een medewerker van Terre des Hommes die in Centraal Afrika werkte hoorde ik dat je in dat deel van de wereld bij een afspraak een marge van een week moest aanhouden. ‘Wij hebben de klok, zij hebben de tijd’, zei de laconieke dichter daarover.

Ik dwaal af. We moesten wel naar het zuiden, maar niet zo ver. We moesten naar Stein waar zevenduizend jaar geleden de Bandkeramiekers leefden.

Op zondag om één uur ligt het dorp er stil en verlaten bij. De lege en kil aandoende straten bleken een voorbode te zijn voor een koude schaakmiddag met op het tweede bord een snipverkouden tegenstander. Peter Timmermans speelde op het tweede bord. Door het gekuch, om het netjes op te schrijven, kon hij zich niet goed concentreren. Met fatale gevolgen. In een glad gewonnen stelling overzag hij mat in één. Op een ander bord zat Peter Smith onze playing captain te rillen van de kou, de verwarming had te weinig capaciteit.

En daarmee stond de speellocatie model voor meer ongezellige plaatsen, waar LiSB competitie wordt gespeeld. Een dieptepunt vind ik het spelen in schoolgebouwen. En dat heeft niets te maken met mijn weinig overtuigende optreden destijds op de lagere school, waar ik in de eerste klas te maken kreeg met een juf met de misleidende naam juffrouw Hengst. Er werden wel eens grapjes overgemaakt, maar niemand heeft daar blijvende schade aan overgehouden. Geestelijke schade is niet denkbeeldig als je op zondagmiddag in een leeg immens groot schoolgebouw moet schaken. Grote leegtes, dat is wetenschappelijk aangetoond, maken mensen depressief. Na deze grote woorden bestaat de kans dat de LiSB mij royeert. Voorzitter Frank[[1]](#footnote-1) kennende moet hij daar een meerderheid voor weten te vinden. Maar los daarvan moet worden uitgekeken naar speelruimtes die meer recht doen aan de mooiste competitie van het seizoen. Voor de volledigheid. We hebben de wedstrijd in Stein verloren. Ook dat nog!

1. Frank = Frank Clevers, voorzitter van de Limburgse Schaakbond tot en met 2015 [↑](#footnote-ref-1)