**Thom**

*Februari 2017*

Een charmantere tegenstander is niet goed denkbaar. Een gezelliger man aan het buffet ook niet. Toen ik hem voor de eerste maal ontmoette vond ik hem al hoogbejaard. Nu ik zelf zover ben, zou ik zeggen: hij was van een respectabele leeftijd. Je zag hem zijn leeftijd niet aan. Je zag een goed geconserveerde man, keurig in het pak en hij droeg een vlinderdas. Een man met de uitstraling van een heer. Het zou een ‘mooie’ voorzitter zijn dacht ik direct. En dat was hij ook inderdaad geweest. Nu was hij erevoorzitter. Hij had de hamer overgedragen, nadat hij een goed geslaagde fusie tot stand had gebracht. Zijn opvolger, die ik ook in Wijk aan Zee leerde kennen, was vol lof over zijn voorganger en de manier waarop hij een en ander had geregeld. Want als zo vaak in dit soort zaken was niet iedereen even blij met de fusie.

Maar nu was iedereen content. De fusie had geleid tot een van de grootste schaakclubs van Amsterdam met een goede mix tussen gemoedelijkheid en wedstrijdmentaliteit. Zo iets als de Venlose Schaakclub, dacht ik, toen ik dit hoorde. Over de manier van werken van de erevoorzitter deden sappige verhalen de ronde. Met een vriend bezocht hij het hotel waar de club met wie ze gefuseerd waren, had gespeeld. Hij wilde daar een schaakzaal huren. Tijdens het gesprek met de bedrijfsleider bleek dat er nog een rekening ten bedrage van € 4000 van de vorige huurder open stond. ‘Heb jij geld bij je’, vroeg *Thom* aan zijn metgezel en tot stomme verbazing van de bedrijfsleider werd de openstaande rekening contant voldaan.

Hij had toch iets met geld. Tijdens een wedstrijd op het balkon van de Moriaan werd hij door de scheidsrechter discreet op zijn schouders getikt, zijn auto stond verkeerd geparkeerd. De boete bedroeg 60 euro. De volgende dag van hetzelfde laken en pak. Nu stond zijn auto op de plaats die gereserveerd was voor de toernooiarts. Dat werd *Thom* zwaarder aangerekend, 300 euro mocht hij aan het Centraal Justitieel Incassobureau overmaken. Als rasechte Amsterdammer had hij Euwe nog gekend. Samen hadden ze in de Hoogovens gespeeld. Eerst in Beverwijk, later in café de Zon in Wijk aan Zee. Euwe bij de grootmeesters en ik in groep 5. ‘Dit om misverstanden te voorkomen’, voegde hij eraan toe.

De laatste partij speelde ik tegen hem in groep 7. Na een tot dan toe gelijk opgaande wedstrijd liet hij zomaar een stuk instaan. Ik keek hem aan, maar hij reageerde niet. Pas na enige tijd gaf hij mij een hand en zei: ‘dat gebeurt mij de laatste tijd steeds vaker, het zal de oude dag zijn’. Ik voelde mij als Xerxes, de koning van de Perzen, die nadat hij in 480 v. Chr. een handje vol Grieken bij de bergpas Thermopylae had verslagen zei: ‘ik heb de slag gewonnen, maar ik schaam me voor de manier waarop’ (vrije vert.)

Ik ontmoette hem nog één keer in café de Zon na afloop van de dagvierkampen.

Hij had in groep 8 meegedaan, maar was helaas niet aan scoren toegekomen. Het jaar daarop werd hij 90 jaar. Dan ging hij in groep 9 spelen. Want zei hij: ‘het mag dan wat minder gaan, maar schaken verleer je niet!’