**Het NK Slow Bullet**

Voor het zevende jaar op rij organiseerde SG King het NK ‘supersnelschaken’. Van 2015 tot en met 2019 werd het NK Lightning gehouden in het Willem II-stadion te Tilburg, waar met het tempo van 2 minuten p.p.p.p werd gestreden. Vorig jaar werd het NK Bullet online gehouden (1+0) wegens bekende redenen. Dit jaar kwam SG King met het zogeheten ‘Slow Bullet’, dat is online snelschaken met een tempo van 2+1.

De opzet was als volgt: er waren twee kwalificatietoernooien waar de top 8 zich mocht melden voor de finalegroep. De eerste kwalificatieronde was op vrijdag 19 februari, de tweede op zaterdag 20 februari en de top 16 speelden de finale op de zondag. De finale bestond uit de 16 spelers, waarbij iedereen tegen elkaar speelde (15 rondes). Als de nummers 1 na 15 rondes evenveel punten zouden hebben, dan volgde er een barrage van twee partijen, waarbij de eerste die een minimatch zou winnen de titel ‘Nederlands Kampioen Slow Bullet 2021’ mocht dragen.

De kwalificatietoernooien werden gespeeld volgens het Arena-format, waarbij je zoveel mogelijk punten probeert te halen in anderhalf uur tijd en waarbij je automatisch weer wordt ingedeeld wanneer je klaar bent met je partij. Vooraf wist ik niet wat ik moest verwachten aangezien het tempo 2+1 mij onbekend was en ik de laatste tijd online weinig had gespeeld.

De acht spelers die zich al voor de grote finale wisten te kwalificeren waren Thomas Beerdsen, Koen Leenhouts, Niels Ondersteijn, Vincent Blom, Siem van Dael, Jorden van Foreest, Peter Lombaers en Bart von Meijenfeldt. Ik speelde de tweede kwalificatieronde op de zaterdag mee en werd 3e achter Nico Zwirs en Max Warmerdam. De overige vijf die zich wisten te plaatsen waren Ivo Maris, Roger Meng, Luuk Baselmans, Hugo ten Hertog en Twan Burg. Een pittig veld met alleen titelhouders, waarbij vrijwel iedereen van elkaar kon winnen.

Ik begon de finale met een goede overwinning op Twan, en in de 2e ronde mocht ik met zwart al tegen Jorden, die de eerste ronde verloren had van Nico. Het werd een Hedgehog (egelstelling) waar ik onder druk kwam te staan en op een gegeven moment e5? speelde waarbij ik veld d5 en f5 opgaf. Het sleutelmoment was 24. Lxd6?, terwijl 24.Pxd6! gewoon een pion wint. Nu won ik een stuk en moest ik nog een beetje opletten, maar het punt was nooit in gevaar.

De 3e ronde speelde ik tegen Max, waar ik binnen no time een volle kwal achter kwam te staan. Ik wist me terug te vechten nadat hij een paar keer had nagelaten om de knock out uit te delen en wist uiteindelijk met pijn en moeite remise te maken.

Een goede start met 2½ uit 3, maar nu begon de klad erin te komen en blunderde ik in de 4e ronde tegen Nico een vol stuk weg en kon direct opgeven. Nico ging hierdoor naar 4 uit 4 en leek een serieuze kandidaat voor de hoofdprijs.

De 5e ronde won ik na een lange strijd tegen Peter. De 6e ronde mocht ik tegen Ivo, een creatieve speler die goed kan aanvallen en tactisch behendig is. Ik kwam goed uit de opening en had het al vrij snel kunnen beslissen. Ik had echter een tactiek gemist, waardoor er nog werk aan de winkel was, maar na de blunder 35… Lxc3? Was het na 36.Dc4 game over.

In de 7e ronde speelde ik tegen Thomas, die een slecht toernooi had, maar zeker niet te onderschatten was. Ik verloor helaas kansloos en viel daardoor weer terug in het klassement.

In de 8e ronde mocht ik tegen Roger aantreden. Zoals gewoonlijk speelde ik vrij snel in de opening (net als bijna alle overige partijen), maar hierdoor miste ik een mogelijkheid om na 15 zetten simpel een stuk in te sluiten. Ik zag het helaas te laat en verloor de partij later nadat ik een kwal achter kwam te staan. Hierdoor had ik slechts 4½ uit 8 en stond ik maar liefst 2½ punt achter op koploper Nico Zwirs, die superieur was met 7 uit 8, gevolgd door Max met 6½ punt.

Nu was er een pauze van 10 minuten, en dat kwam erg gelegen uit na die 2 nullen op rij. Ik had nu even tijd om bij te komen en een andere tactiek te bedenken. Ik mocht in de 9e ronde tegen Koen spelen. Ik kwam minder uit de opening, maar nadat hij een kwal cadeau deed was het in feite al beslist. De 10e ronde was tegen Vincent, ik bereikte helemaal niks en kwam langzaam minder te staan. Op een gegeven moment blunderde ik een volle kwal, maar ik bleef snel spelen om hem onder druk te zetten, en plots viel zijn vlag tot mijn grote opluchting, net nadat ik totaal verloren stond. In de 11e ronde won ik van Bart en klom ik langzaam weer naar de top.

De 12e ronde was tegen Hugo, die bekend staat om zijn creatieve openingen en stijl. Ik kwam al gauw prettig te staan en met een paar secondes op de klok gaf hij onder druk zijn dame in één zet weg. De 13e ronde kwam ik een pion achter, maar ik had het loperpaar terwijl hij het paardenpaar had. Ik had compensatie voor de pion en bleef de druk opvoeren en hij bezweek uiteindelijk en blunderde een stuk weg.

De voorlaatste ronde mocht ik tegen Niels spelen, die in ronde 13 een belangrijk punt wist te ontfutselen tegen Nico. Tegen Niels kwam ik een pion voor en had ik een vrijpion op c6 en loper op b7. Vraag was of ik het kon winnen met een hele taaie verdediging, maar hij gaf in één zet zijn toren weg, waardoor ik opeens 10½ uit 14 had en nog alle kansen had op de titel!

Nico en Max waren hun marge kwijt na hun sterke eerste helft, en ook Jorden was helemaal terug na zijn slechte start. De stand na 14 rondes, met nog een ronde te gaan, was als volgt: Jorden, Max, Nico en ik op 10½ uit 14 en de kraker Jorden-Max op het programma. Nico mocht aantreden tegen Twan en ik mocht tegen Siem. Een zinderende ontknoping waarin er nog vier spelers konden spelen voor de titel.

Ik speelde te snel tegen Siem en kwam slecht uit de opening , maar gelukkig strafte hij dat niet af en na een tactische slagenwisseling wist ik na de nodige avonturen het punt uit het vuur te slepen. Nico herhaalde de zetten tegen Twan en werd uiteindelijk 3e. Jorden had al snel een mooie stelling opgebouwd, en nadat Max een volle toren blunderde wist ik dat ik tegen Jorden mocht spelen voor de titel.

Jorden is inmiddels geen onbekende van mij. Na onze match in 2017 (25½-24½ voor Jorden) en de NK Bullet-finale van vorig jaar (8-7 voor Jorden) was ik vastberaden om dit keer als winnaar uit de strijd te komen.

De barrage ging dus over twee partijen (bij 1-1 volgden er weer twee partijen). Ik begon met wit en kwam OK uit de opening, waar de dames snel werden geruild. Ik had een prettige stelling, maar ik verloor langzaam het initiatief en werd langzaam maar zeker weggespeeld en kon amper een zet bedenken. Ik verloor twee pionnen zonder enig tegenspel en vreesde het ergste, totdat hij een verkeerde loperzet speelde en ik opgelucht een pion kon terugwinnen. Aangezien het materiaal heel erg was uitgedund, kon ik mijn loper geven voor zijn laatste pion. Dat was een hele belangrijke redding, aangezien ik er een hard hoofd in zou hebben om met zwart te moeten winnen om gelijk te maken.

De tweede partij begon ik met zwart. Het werd een Modern (1. e4 g6) en ik liet zien dat ik klaar was voor een gevecht. 13.e6 is een thematisch pionoffer maar hier kwam het niet uit de verf en ik kwam een gezonde pion voor en had verder actieve stukken. Na 32…h4 dacht ik een stuk te winnen maar hij wist 34.Db6 nog te vinden. Gelukkig vond ik de beste voortzetting met 34…Lxf3, en zo kwam ik twee pionnen voor, en uiteindelijk wist ik het diep in het eindspel te beslissen. Nadat we beiden wisten te promoveren ging alles met schaak, en uiteindelijk mat.

En zo werd ik dus voor het eerst NK Slow Bullet! Een mooi slot van een spannend toernooi en een grote pluim naar de organisatie van SG King voor het opzetten van dit spektakel!

Alle partijen van mij zijn hier terug te vinden: https://lichess.org/@/Yottabyte97

Leuk om terug te kijken: <https://www.twitch.tv/sgkingtv>

De eindstanden: <https://sgking.nl/eindstand/>