**Tata Steel 2015**

*Januari 2015*

Scherp als speldenprikken waait de harde wind zand in mijn gezicht. De zuidwesterstorm raast met een kracht van tien Beaufort over het Bloemendaalse strand. Windstoten tot 120 km per uur benemen mij de adem. Het is tien uur in de avond, aardedonker en de zee kleurt inktzwart. De vloed komt op, ik waan me alleen op de wereld. Met onvoorstelbare kracht beuken opgejaagde golven op de kust en spatten uiteen. Grote vlokken schuim bedekken het strand. In de verte zijn de koppen van de golven verlicht. Het mystieke getal zeven maakt zijn reputatie waar. Elke zevende golf is hoger en stuwt het water verder het strand op. De storm houdt zeven (he?) dagen aan en iedere avond ga ik naar het strand om naar de opkomende vloed te kijken en steeds vraag ik me af wat toch de zin is van deze energieverslindende barre wildernis. De expedities naar de zee zorgen er wel voor dat ik mijn nederlagen snel vergeet. Dat is wel nodig ook, want drie nederlagen op rij is wat veel voor iemand die het *tegen-zijn-verlies-kunnen* pas op latere leeftijd heeft geleerd. Zoals we dat al jaren doen hebben we ook nu weer een zomerhuis gehuurd. ‘Een achtpersoonsvilla’, staat er in de folder. ‘Een cottage, een luxe bungalow’, lees ik verderop. We hebben deze voor twee mensen ruime accommodatie nodig om familie en fans te kunnen ontvangen.

Na deze royale inleiding naar het schaken. In het weekendtoernooi werd ik net als op het strand weggeblazen. Ik was ingedeeld met spelers die ongeveer 150 Elo-punten meer hadden. Het resultaat was ernaar. In de dagvierkampen volgde een krachtig herstel. Vooral de eerste ontmoeting, die ik won, gaf spectaculair schaken te zien: André, mijn tegenstander had wit. Hij had een loper op b3 en een paard op g5.Omdat ik mijn toren van f8 naar e8 had gespeeld meende hij Lxf7 te kunnen doen. Hij overzag daarbij een kleinigheid, er stond een zwarte pion op d5! Om loper maal f7 te spelen moest hij dus over pion d5 springen .’Gaan we dammen?’ vroeg ik. Consternatie alom. Buren bemoeiden zich ermee, scheidsrechters snelden toe. Maar voor dat die ter plaatse waren, hadden wij de zaak al onderling geregeld.

Naast bekende grootmeesters ben ik zelf ook geen onbekende in Wijk aan Zee: één van mijn fans wilde mij komen steunen. De man kent niets van de schaakwereld, maar was onder de indruk van de omvang van het toernooi. Aan een official vroeg hij waar de heer *Jacobs uit Steyl* speelde ‘Boeb speelt boven op het balkon’, antwoordde de man. En dan, sneller dan je denkt is het voorbij en nemen we met een ‘tot volgend jaar’ afscheid. Buiten is de wind gaan liggen, de zon schijnt, we gaan naar huis. Het is mooi geweest, het is weer donders mooi geweest.