**Er staat een pion op d6**

*Juni 2017*

Een gedreven redactie, scherpzinnige analisten, kleurrijke wedstrijdverslaggevers, incidentele stukjesschrijvers, vaste stukjesschrijvers, logistieke medewerkers. Het lijkt logisch, vanzelfsprekend zelfs, maar zo veel vrijwilligers zijn nodig om een clubblad te maken dat relevante informatie over het clubleven geeft en zodoende de onderlinge band tussen de leden bevordert. Gelukkig heeft de Venlose Schaakclub dergelijke mensen met talent in huis, anders zat u nu niet in de zoveelste editie van ons clubblad te lezen. Een clubblad waar vraag naar is, dat tot de beste van Limburg wordt gerekend en waar veel clubs alleen maar van kunnen dromen.

Over dromen gesproken, enige tijd geleden overviel mij in de vroege ochtend na een schaakavondje met vrienden een droom. Serieus, ik speelde tegen Maarten in de laatste ronde om het clubkampioenschap. Door een onnodige remise tegen *Henk van Gool* was ik een half puntje achter geraakt. Ik moest dus voor de winst spelen. En dat ging heel lang goed. Totdat ik **21. Ta6-Te6** wilde doen waarna het uit zou zijn. Maar terwijl ik mijn toren al had aangeraakt zag ik opeens dat er een pion op d6 stond en dat ik op de volgende zet op f2 mat zou gaan.

Van schrik schrok ik wakker en realiseerde mij dat de stelling uit mijn droom de avond daarvoor ook op het bord had gestaan. Die avond speelde *Maarten Strijbos[[1]](#footnote-1)* een simultaan-wedstrijd bij mij thuis. We hadden een aantal prettige sociaal ingestelde schakers uitgenodigd die ook nog wat te melden hadden. ‘Pardon’, hoor ik nu iemand roepen, ‘dat moet nog een hels karwei zijn geweest’. Kijk, ik zal de eerste zijn om toe te geven dat het niet iedere schaker gegeven is om aan deze hoge randvoorwaarde te voldoen, maar cynisme vind je in andere sporten ook.

In dit verband herinner ik mij een biljarter. Niet zomaar eentje, maar een kampioen van Nederland in het bandstoten. Hij schaakte ook. En we speelden een soort schaaktweekamp op woensdagmiddag. Thuis had hij een wedstrijdtafel waarop we na het schaken wel eens een paar ballen speelden. ‘Weet je ook een biljartclub met een beetje gezellige leden’, vroeg ik hem eens. ‘Nee’, zei Haike, ‘gezellige mensen heb ik in de biljartsport nog nooit ontmoet’.

Maarten won de simultaan met een score van honderd procent. Een logische uitslag. Tien middelmatige wielrenners kunnen de Tour de France ook niet winnen. Waarschijnlijk om zijn frustraties af te reageren stelde *Ron Vink* later aan Maarten voor om een blindpartij tegen de ‘rest’ te spelen. En terwijl Maarten met een vriend van mij die alles van muziek, maar niks van schaken kent oude lp’s uitzocht, trok de ‘rest’ zich terug om met proefondervindelijk schaak Maarten pootje te lichten. Toen de ‘rest’ na ongeveer twintig zetten **21. Ta6- e6** wilde spelen kwam de stelling op het bord waar ik ‘s nachts van zou dromen. ‘Gaat niet’, roept Maarten, ‘er staat een pion op d6’. ‘Helemaal niet’, roept de ‘rest’ terug. Maarten, ’toch wel, ik zal het even laten zien’.

Mijn vriend de ‘muziekkenner’ denkt nog altijd dat het doorgestoken kaart was. ‘Niemand kan al die zetten onthouden’, zegt hij.

1. Maarten Strijbos is meervoudig clubkampioen van de Venlose SV [↑](#footnote-ref-1)