**SchaakVelden**

*Augustus 2016*

‘Schaken in Velden, dat gaan we mogelijk maken’, schreef ik in een wervend artikel in het Veldense dorpsblad, *De Haverkist*. En na even nadenken, je bent tenslotte schaker of je bent het niet, was de naam van de schaakclub in de aanhef van het artikel al geboren, *SchaakVelden* dus. Het idee om in Velden een schaakclub op te richten kwam helemaal voort uit eigen belang, ik was naar Velden verhuisd.

Het schrijven van zo’n artikel heeft veel overeenkomsten met het schrijven van een sollicitatiebrief, dan zit je ook in spanning of er reacties komen. Ik kende die gemoedstoestand nog wel uit de tijd toen ik in een ver en steeds grijzer wordend verleden reageerde op personeelsadvertenties waarin baantjes werden aangeboden waar werkgevers zelf geen zin of geen tijd voor hadden. Naar de resultaten gemeten was ik geen grote sollicitatiebrievenschrijver. Want voor de één was ik te goed, en voor de ander niet goed genoeg. Ook het feit dat ik standaard 50 % meer vergoeding voor mijn niet geringe diensten vroeg, droeg er niet toe bij dat werkgevers destijds stonden te dringen om mij in te lijven. Dat het een enkele keer toch nog wat werd, moet geheel worden toegeschreven aan de mysterieuze krachten in het bedrijfsleven.

De Veldense bevolking stond bepaald niet te trappelen om van de mogelijkheid om te gaan schaken gebruik te maken. Want terwijl ik tot ’s avonds laat met pen en papier bij de telefoon zat om een ledenlijst aan te leggen belde alleen mijn zuster uit Amstelveen. Ze vroeg hoe het met mij ging. De volgende ochtend rond elf uur ging de telefoon. Het was een mevrouw die vertelde dat ze mijn artikel had gelezen. Ze kende het schaakspel niet, maar stelde zich beschikbaar om het te leren. Dat moest wel in de middaguren gebeuren, want zei ze: ‘Ik ben inmiddels 83 jaar en ga ‘s avonds vroeg naar bed’.

In de loop van de volgende week kwamen er meer bruikbare reacties binnen, waaronder die van *Joop de Jong* en *Jan Doornenbal*. Zij hadden ruime ervaring met clubschaak, onder andere opgedaan bij de Venlose Schaakvereniging. Joop werd onze eerste voorzitter. Jan kreeg de post van secretaris en is tot de dag van vandaag de drijvende kracht achter de vereniging. Vooral het jeugdschaak heeft zijn aandacht. Hij is gediplomeerd schaakleraar. Ik werd penningmeester. Aanvankelijk waren er geen penningen om over te meesteren, de kas was leeg. Omdat ik ooit wel eens had gehoord dat gemeenten sportclubs financieel steunen schreef ik een brief naar de burgemeester van Arcen/Velden. Dat bleek een goede zet. Want de Burger schreef een leuke brief terug. Daarin schreef hij zelf aan duursporten te doen waaronder geen schaken, maar dat hij het initiatief geweldig vond en f 500.- ter beschikking stelde. De Burgermeester, die later tot Gouverneur werd benoemd, heeft sportman als hij was, altijd belangstelling voor de schaakclub getoond, o.a. door de eerste zet te doen bij de simultaanwedstrijden die we jaarlijks in de feesttent tijdens de Veldense dorpsfeesten organiseerden. De feesttent is voor de schaakclub ook een mooie bron van inkomsten, want doordat onze leden daar gaan werken genereerden we inkomsten die de contributies overtreffen. Het hoogtepunt van het Veldense schaakleven is de jaarlijkse barbecue, waar ook de aanhang mee aanzit, bij René in zijn met fakkels verlichte parkachtige tuin van 5000 vierkante meter.