Verslag Gete-Run 2010

Nu pas een verslag van de Gete-Run ??? Hoe komt het? De Gete-Run van dit jaar was zwaar, emotioneel, … door het gemis van Frank. Dus heb ik het schrijven wat uitgesteld. Bij deze wil ik dan toch een poging wagen.

Ik ben een gevoelsmens (te lezen in vorige verslagen ;-)), heb elk jaar wel iets wat me enorm hard raakt… en dat was dit jaar niet anders, al was het niet allemaal zo positief als andere jaren. Dit jaar waren er uiteraard ook mooie momenten, maar in mijn herinneringen (en die van vele anderen) wordt de 18e Gete-Run vooral gelinkt worden aan ‘gemis’. Herinneringen aan een zware opbouwweek (het gemis aan onze grappenmaker waardoor kleine tegenvallers weggelachen werden en we er weer tegenaan konden), het gemis aan mijn eeuwig zwaaiende seingever tijdens de rit, de stilte ’s middags tegenover het oorverdovende eerbetoon aan het kerkhof en de tranen samen op het einde van de dag. Frank, ge moogt er zeker van zijn da ge gemist zijt… ik hoop da we uwe rust ff hebben kunnen verstoren met ons lawaai. Ge stond dan misschien nie meer op alle hoeken te zwaaien, ik heb in gedachten toch nog regelmatig teruggezwaaid ;-).

Naast gemis natuurlijk ook veel vreugde op de Gete-Run, ook in 2010 ☺. Er zijn ondertussen heel wat ‘koppels’ gevormd op de Gete-Run: motorrijders met altijd dezelfde passagiers. Ik kreeg laaaaang voor de inschrijvingen bezig waren al een mailtje met de melding dat ze volgend terugkwamen en opnieuw DIE personen in het zijspan wouden. Prachtig, daar kan voor gezorgd worden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat mensen die ’s ochtends wel nog op zoek moeten naar een geschikt zijspan. Alleen ik had blijkbaar een chaotisch gevoel, de rest vond de ochtend ‘rustig verlopen precies’. Als iedereen behalve ik dat idee heeft zit het goed ☺. Ontbijt binnengesmikkeld, plaatsen verdeeld, iedereen op de bus, … nog een laatste woordje van de politiebegeleiding naar de seingevers toe en VROEMMM we zijn vertrokken!
Ikzelf stop vrij snel, mijne motard voor deze run is ook fotograaf en dus zie ik eerst hoe iedereen zijn mooiste glimlach tevoorschijn tovert voor de foto (een souvenir aan de leuke dag). Vanaf dan mag ik vandaag de seingever spelen die zoveel mogelijk zwaait naar iedereeeen (vermoeiende hobby, echt waar! Zo’n colonne is echt heel erg lang haha).
We rijden in één stuk door tot in zaal Delle in Herent, waar we op onze wenken bediend worden door de vliegende ploeg. Heerlijke soep en lekkere sandwichkes, wat drinken en een dessertje. Meer moet dat niet zijn (er moet nog plaats zijn voor de BBQ deze avond ;-)).

Motors teruggevonden voor een zeer korte rit naar het provinciaal domein van Kessel-Lo. Heerlijk terrasjesweer = ideaal weer! Ik zag mensen waterfietsen, ik zag veel mensen gewoon genieten van het terras en zelf was ik met een bende te vinden in de speeltuin. Voor ieder wat wils dus in Kessel-Lo. Ik had dit jaar twee “kleine” helpers, verkleed in een leren motorpakje (rarara) om zelf enorm te genieten van het spel, maar tegelijk de stillere kinderen mee uitnodigden om mee te doen! Ik vind dat een heel mooie eigenschap, dus eentje die vermeld mag worden. Dank u wel mannen!

En dan is er ergens iets misgelopen… te laat vertrokken? Trager gereden dan verwacht? Ok een kleine omweg gemaakt waar niemand iets van gemerkt heeft (de bus stond voor een herkenningspunt van de seingevers en dus hebben we een blokje extra gemaakt hihi, klein beetje verwarring bij de seingevers, geen probleem in de colonne ☺) Hoe dan ook… we waren veeeeel later thuis dan verwacht. Nu om 18.30u aankomen heeft ook zo zijn voordelen… want WAAAUUUW wat een massavolk stond ons op te wachten! Ach ja, dat was dat een extra lange leuke dag (al was dit misschien wel een beetje minder voor al onze motards die nog enkele uren onderweg zijn om weer thuis te raken, zeker omdat het dan ook nog eens net begon te regenen) we lossen dat volgend jaar weer op!

De bbq was weer heerlijk! De sfeer zat weer supergoed! De foto’s uitdelen loopt nog steeds NIET zoals het moet (ik vond geen tafel meer dit jaar, ook daar vinden we iets op ☺)… Al bij al was ook de 18e Gete-Run weer een dag om nooit meer te vergeten, een dag om naar uit te kijken en een dag om te genieten. Ik hoop dat ik volgend jaar weer evenveel lachende gezichten mag verwelkomen op 6 augustus 2011 voor onze 19e versie!

Groetjes,

Nele