**Kat en Muis**

*Februari 2018*

Op een ijskoude zondagmorgen in het jaar des Heren 2017 raast een stormachtige oosterwind over de velden. Het weerkundig instituut heeft voor de hele dag code oranje afgegeven. Op *Buienradar* wordt gewaarschuwd voor windstoten en gladde weggedeelten als gevolg van winterse buien. In Noord-Limburg kust een schaakliefhebber zijn vrouw en vertrekt direct daarna voor het spelen van een uitwedstrijd in het kader van de -vernieuwde- LiSB-bondscompetitie. Vanwege het slechte weer en omdat hij eerst nog drie strijdmakkers moet ophalen, heeft hij voor de reis van 50 km één uur en drie kwartier uitgetrokken. Het was voor de schaakliefhebber nog niet zo eenvoudig geweest om ‘vrij’ te krijgen. Want juist op de wedstrijddag had zijn familie een familiedag gepland. Er was een grote bos baccara’s (rozen voor geliefden) voor nodig geweest om zijn vrouw zover te krijgen dat ze alleen naar het familiefeest ging.

Het nieuwe in de LISB-bondcompetitie is dat met ingang van het seizoen 2017-2018 ook de op zaterdag spelende KNSB-spelers kunnen deelnemen. En inderdaad heeft een aantal KNSB-spelers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hiermee beantwoordt de nieuwe regel dus aan de verwachting. Maar al na de eerste ronde blijkt niet alles hosanna. Sportief niet, omdat er nu wedstrijden worden georganiseerd die door het grote verschil in speelsterkte de moeite van het spelen niet waard zijn. Logistiek niet, omdat dergelijke partijtjes van korte duur zijn. De thuisspelende speler kan dan al snel terug naar moeder de vrouw. Voor de uitspeler rest dan nog slechts de rol van toeschouwer omdat hij chauffeur of passagier is.

Ondanks het slechte weer arriveren de schakers op tijd op de plaats van bestemming. Daar wacht ze een verrassing. De mensen waar sommigen al 35 jaar tegen speelden waren vervangen door een leuk en goedgemutst stelletje jongelui die er zin in hadden. Onder hen goedgeschoolde spelers uit het hogere segment KNSB-spelers. De schaker uit Noord-Limburg vond het een uitstekende ontwikkeling. De schaaksport had behoefte aan verjonging. Hij had verenigingen door vergrijzing zien ophouden te bestaan. Hij vond verjonging dus broodnodig. Alleen deze zondag even niet. Want hij trof een tegenstander die achthonderdnegen Elo-punten meer had. De schaakliefhebber was binnen de kortste keren uitgeschakeld. En voor hem zat er niets anders op dan te wachten tot de partijen zijn afgelopen.

Om halfvijf is het zover en kunnen ze vertrekken. Nadat onze vrijetijdsschaker zijn maten heeft afgeleverd is hij om zes uur weer thuis. Hij eet iets van een maaltijd die zijn vrouw, zorgelijk als ze altijd is, voor hem heeft klaargezet en maakt een flesje Bordeaux Supérieur uit het goede jaar 2015 open. Maar als hij enkele glazen op heeft, valt hij op de bank om van de slaap. Als zijn vrouw later op de avond van het familiefeest thuiskomt vraagt ze hoe het met de schaakwedstrijd is afgelopen. ‘Er was geen sprake van een wedstrijd’, mompelt haar man nog halfslaperig en voor hij zijn bed induikt: ‘Het was een spelletje van kat en muis’.