**Over schaken**

*April 2018*

In de rooie, ruige werkmansbuurt waar ik opgroeide, was schaken niet direct het eerste waar de mensen aan dachten als het om sport ging. Maar toen Tineke in haar bruidsschat het schaakbord meenam waarop haar opa haar had leren schaken wekte dat belangstelling. De zetten had ik geleerd van een schoolvriend op de lagere school, die later op een van de hogere borden in het eerste tiental van het *Hilversum Schaak Genootschap* speelde. Zo ging dat toen. Je moest het van een vriendje, of van opa leren. Op het houten schaakbord van opa, dat was ingelegd met noten- en ahornhouten velden hebben we de meest avontuurlijke partijen gespeeld. Toen ik later hoorde dat er ook zoiets als schaaktheorie bestond viel me dat eigenlijk tegen. Ik dacht dat echte schakers alles achter het bord bedachten.

Een mooie periode in de schakerij maakte ik mee toen éénmalige spelers als Michael Tal en Bobby Fischer de schaakwereld met hun spel verbijsterden. Fischer speelde om de wereldtitel tegen de onverslaanbaar geachte Boris Spasski. Na mijn werk reisde ik naar Amsterdam waar Grootmeester Jan Hein Donner in het literair café en later, omdat er grote belangstelling was, in het gebouw van de Volkskrant commentaar gaf op de zetten die hij per telefoon doorkreeg. Mede door het excentrieke gedrag van Fischer kreeg de tweekamp enorme aandacht. Het schaken beleefde een ongekende hausse, overal werden nieuwe schaakclubs opgericht.

We speelden ook sociaal (voor de leut) schaak. Thuis organiseerden we, wat ze nu zouden noemen, keukentafeltoernooien. Met interessante deelnemers en een hapje en met meer dan één drankje. We speelden om een wisselbeker, maar omdat niemand het ding mee terugbracht moest ik steeds een andere kopen. En Maarten kwam langs om een biertje te drinken, en om simultaan te spelen. Het waren mooie tijden.
Als organisator heb ik me ook flink uitgeleefd door de aanzet te geven voor het oprichten van de schaakclub SchaakVelden. Maar ere wie ere verdiend Jan Doornenbal deed, en doet nog steeds, het meeste werk. Saillant is dat Jan nu samen met zijn clubgenoot Henk Clevers door mee te spelen in de externe competitie meehelpt om met afstand het leukste team van Venlo (het vierde) op de been te houden.

Het leuke aan de Venlose schaakclub vind ik dat we een voorzitter hebben die niet te pas en te onpas loopt te roepen dat we zo gezellig zijn. En dat er geen barbecue op het programma staat. Minder leuk vind ik dat ons eerste team geen eigen onderkomen heeft, en een ontheemd bestaan leidt. Ik hoor een teamleider van een bezoekende vereniging als hij Venlo nadert al tegen zijn eerste bordspeler al zeggen: ‘Het zal me benieuwen waar ze nu weer zitten’.

Kijk, ik ben niet tegen samenwerking. Integendeel, ik zou een lans willen breken voor samenvoeging van de drie schaakclubs uit Groot Venlo om zo een vereniging te krijgen die ertoe doet. Stel je voor: een interne competitie met 125 deelnemers, 80 nieuwe schaakvrienden. Voldoende financiële middelen om een fatsoenlijke ruimte te huren om te schaken. Een ruimte waar we niet elk moment worden uitgegooid. Een kerngezonde jeugdafdeling die aan de lopende band schaakmeesters aflevert. Een externe speelsterkte op eerste klasse niveau. Misschien méér, als Max en Siem[[1]](#footnote-1) op termijn in deze organisatievorm voor onze regio behouden kunnen blijven. En Dirk[[2]](#footnote-2) als voorzitter die aan alle eisen voldoet: hij is jong, ambitieus en heeft affiniteit met het spelletje. Mijn hartje, wat wil je nog meer.

1. Max en Siem zijn Max Warmerdam en Siem van Dael, twee talentvolle jeugdspelers bij de club [↑](#footnote-ref-1)
2. Dirk is Dirk Bergmans, voorzitter van de Blerickse Schaakvereniging [↑](#footnote-ref-2)