**Clubavond**

*Augustus 2017*

Donderdag 7 september 2017. Buiten worden de eerste tekenen van herfst al zichtbaar, binnen verzamelen zich de leden van de 90-jarige Venlose schaakvereniging. Ze maken zich op voor weer een nieuw schaakseizoen. Als ik aankom zijn de meeste leden al binnen. Diegenen die alleen voor Caïssa komen zijn met de auto, zij die ook Bachus willen ontmoeten zijn met de fiets.

Terwijl enkele leden borden en stukken klaarzetten verkoopt Henriëtte de eerste kopjes koffie. Ergens geeft Henk van Gool schaakinstructie. De stemming is een mix van spanning en ontspanning. Maar in het algemeen hebben de heren en een enkele dame die aanwezig is, er wel zin in om na het zomersnelschaakgedoe weer serieus te schaken. Niemand staat er bij stil dat aan het eind van de avond de helft van hen psychische schade heeft opgelopen als gevolg van tegenvallende resultaten. Hier blijkt weer eens hoe beperkt het voorstellingsvermogen van de mens is. Even na acht uur kruipen de spelers achter de borden. De stukken worden nog even goed gezet, in de notitieboekjes worden namen ingevuld. Als ook de laatste laatkomer is aangeschoven ebt het geroezemoes geleidelijk weg. Het tikken van de schaakklokken klinkt luid in de stilte. Wie heel goede oren heeft kan ook de versnelde hartslagen horen.

Onze, verder niet genoeg te prijzen wedstrijdleider, heeft de deelnemers aan de interne competitie in vier groepen ingedeeld en ze wilde beestennamen gegeven. Ik vind vier groepen te veel en de namen niet conform de werkelijkheid. Drie groepen vind ik beter. Ik zeg dat niet zomaar. Nee, ik zeg dat omdat ik tijdens observaties langs de borden drie soorten spelers zie: ongeschoolde, laaggeschoolde en hooggeschoolde.

Ze hebben ieder hun eigen kenmerk. De ongeschoolden spelen met hun hart. Ze hebben malestein aan alle theorie. Het zijn romantische spelers, ze zien een schaakwedstrijd als een avontuur met onverwachte wendingen, hun spel is daarom leuker dan echt schaken. De laaggeschoolden, zij hebben de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt. Het zijn in die zin openingskenners dat ze de namen van alle bestaande systemen kennen. Ze kennen ook wel wat zetten maar het doel daarvan ontgaat ze geheel. Tenslotte de hoogopgeleiden. Deze spelers hebben er werk van gemaakt. Ze hebben het schaakspel uitvoerig bestudeerd en of training gehad. Toch zal uiteindelijk het aanwezige talent hun speelsterkte gaan bepalen. Ome Nelis, destijds een bekende Amsterdamse bokstrainer, zei het al: ‘Wat er niet in zit, kan je ook niet trainen’.

Als ik de EERSTE keer langs de borden loop hebben de ongeschoolden al veel zetten gedaan. Ze spelen fris van de lever en met open vizier.
Bij de laaggeschoolden zijn de uit het hoofd geleerde zetten op. Nu moet er worden geschaakt. De hooggeschoolden zitten nog in de theorie, daar is nog helemaal niks gebeurd.

Op mijn TWEEDE ronde is bij de ongeschoolden op veel borden materiaalachterstand ontstaan. Bij de laaggeschoolden is de bravoure verdwenen. De problemen hopen zich op. De nervositeit neemt toe. Bij de structurelen, de hooggeschoolden, is het spel op de wagen gekomen. Als ‘Leeuwen’ wordt er gevochten om ook maar het geringste voordeel te behalen.

Als ik laat op de avond mijn DERDE ronde loop zijn de ongeschoolden al lang naar de bar of naar huis. Bij de laaggeschoolden heeft de gelukkigste gewonnen.