**Is sport wel zo leuk?**

*Mei 2016*
Het is weer eens laat geworden op de schaakclub. Dat kwam ook doordat ik na het schaken in het bargedeelte interessante gesprekpartners tegenkwam.
Het ging o.a. over de vraag in hoeverre geluk in de sport een rol speelt. Is bij voetbal een schot op de paal pech voor de één of geluk voor de ander?
Bij het schaken is geluk ook een factor, zeker in mijn klasse. Hoe zou ik anders aan mijn punten moeten komen? Wel lijkt het logisch dat naar mate de speelsterkte van de schaker toeneemt de geluks-/toevalsfactor afneemt.

Een totaal ander gesprek ging over de trouwgewoonten van hoger opgeleiden. Uit onderzoek zou blijken dat die veranderd zijn. Was het in het verleden zo dat de dokter met de verpleegster trouwde en de ingenieur met een meisje dat op kantoor werkte. Tegenwoordig zouden onze hooggeleerde tortelduiven eeuwige trouw, liefde en geluk meer bij elkaar zoeken. Volgens de onderzoeker heeft dat consequenties. Op de duur zal onder de bevolking een tweedeling in intelligentie kunnen ontstaan. Mij dunkt onderwerpen uit het hogere segment, waar je mee thuis kan komen. Zoals je dat trouwens op een zichzelf respecterende schaakvereniging wel mag verwachten.

Dat alles is er de oorzaak van dat ik nu, midden in de nacht, als onderdeel van een verwerkingsproces (ik heb verloren) een column zit te schrijven. Mijn tegenstander van deze avond verwelkomde mij met de mededeling dat hij de afgelopen nacht droomde dat hij mij ging verslaan. Nu ga ik natuurlijk niet over de kwaliteit van de dromen van mijn tegenstander oordelen, wie ben ik dat ik dat zal durven doen, maar ik kan mij mooiere dromen voorstellen. Maar zijn dromen komen kennelijk uit. In tegenstelling tot de mijne, die zijn altijd dromen gebleven.

Ik weet niet hoe het met mijn collega-schakers na een verloren wedstrijd is gesteld, maar mijn depressie na een verloren partij duurt ongeveer twaalf uur. Toeval of niet, maar een kater na alcoholmisbruik duurt ook ongeveer zo lang. Ondertussen begint de therapie (schrijven) te werken en begin ik me al wat beter te voelen Mijn minderwaardigheidscomplex neemt af, mijn zelfvertrouwen neemt toe. Ik voel weer grond onder mijn voeten. Of dat volledig aan het schrijven te wijten is, is niet zeker. De oorzaak kan ook zijn dat ik me zojuist een nieuw glaasje *Casillero del Diablo*, een Merlot wijn uit 2013, permiteer. Om drieëntwintig uur viel voor mij vanavond het doek. Na tweeëndertig, voor mijn doen behoorlijke zetten, speel ik puur uit economische overweging (hebberigheid) **33. Td2-d5**. Fout. Hartstikke fout. Want hiermee hef ik de dubbele dekking van veld f2 op. Mijn overigens prettige tegenstander die, met een geïsoleerde pion, eerder slechter dan beter stond, twijfelt geen seconde en doet **33… Df2**. Mat, meldt hij op montere toon. Alsof ik zelfs dat niet zie.
Wat gaat er op dat moment door een even eenvoudige als zorgzame huisvader die schaken als hobby beoefent heen: afschuw, schrik, ongeloof, teleurstelling, ontgoocheling, verdoving en gevoelens van paniek strijden om de voorrang. Hij raakt in shock en verandert voor even in een zoutpilaar. Als ik in het pikkedonker terug naar Steyl rijd, dringt de vraag waar ik wel vaker mee worstel zich sterker dan ooit aan mij op: ‘Is sport wel zo leuk?’.