**Verslag 26e Gete-Run: 4 augustus 2018**

We zijn 6 augustus 2018, 2 dagen na “mijn” verjaardagsfeestje ;-) Eigenlijk is het nog te vroeg om een verslag te schrijven, want mijn hoofd tolt nog steeds wat van alle emoties van zaterdag! Maar ondertussen is iedereen mijn chaotische verslagen gewend, dus … het zal vandaag niet anders zijn :-)

Ik zeg “mijn” verjaardagsfeestje, want sinds facebook “vzw Geterun” eraf gooide wegens ‘geen persoon’ en ik onze pagina dus de nieuwe naam “Nele Geterun” gaf, is iedereen ervan overtuigd dat ikzelf, Nele dus, verjaart op 2 augustus ☺ Niet dus! De Gete-Run werd geboren op 2 augustus 1992. Je mag de Gete-Run dus zien als een groot uitgevallen verjaardagsfeestje ☺ Onthouden voor volgend jaar: iedereen die graag 3 kussen uitdeelt mag het ganse bestuur afgaan! We zijn met 13 in totaal en redelijk verspreid gedurende de dag!

Laten we daar dan maar mee beginnen: een 13-koppig team. Een goed team, we draaien goed, weten wie wat moet doen. We vergeten uiteraard al eens iets (te perfect zijn is ook maar niks ;-) ) maar al bij al een superteam.

Maaar met 13 zouden we nergens staan! We zijn de delegeerders van een veeeel groter team. Ik weet dat ik dan een beetje in herhaling val, maar het is toch belangrijk dit te blijven herhalen!! Helpende handen (voor, tijdens en na de Gete-Run) zijn onmisbaar! En er zijn heeel erg veel zichtbare EN onzichtbare handen aanwezig! Motards (of chauffeurs van alle voertuigen) zijn uiteraaaard onmisbaar ☺ Sponsors, want niets is echt gratis hè. Sympathisanten die zorgen voor EN sponsoring EN extra sfeer! Seingevers, voor een veilige rit en politiebegeleiding voor waar wij niet meer verdermogen en een NOG veiligere rit ;-) En ik blijf ze het allerbelangrijkst vinden: onze meerijders!! Jullie zorgen voor zoveel mooie momenten, jullie zorgen dat al die voorgaanden er alle jaren weer staan ;-) DANK JULLIE voor JULLIE DANKbaarheid!!

En dan een verslagje van de dag?:

WARM!! Dat was eigenlijk het belangrijkste van dit jaar hè :p HET WAS WARM! Een hittegolf die meer dan een maand duurt… mja niks aan te doen! Regen is maar niks hè, da vinden we nie tof! Maar dit gaf ons eigenlijk wat meer zorgen dan regen. Je kan je namelijk warmer kleden als het koud is, regenkledij aandoen als het regent, blij zijn als de zon schijnt, maaaar je kan geen kleren blijven uitdoen in een hittegolf… Gaan er mensen bevangen worden door de hitte? We moeten extra water uitdelen.. dit wil dan ook wel weer zeggen dat de colonne wel even zal stilstaan en net dat maakt het weer warmer?? Water is toch nodig… dus hoe krijgen we het dan koud tot bij de colonne? (dank u wel Jo voor de koelcamionette trouwens). Hopelijk lopen de motoren niet warm, zeker zorgen dat we vlot genoeg rijden…

Maar beginnen bij het begin: Het instappen ging nipt zijn! Heel nipt volgens mij… gelukkig hadden er de afgelopen dagen evenveel motors als meerijders afgebeld… dan bleef de balans ‘even nipt’ :D En ik had gelijk: ik had toch welgeteld 1 plekje in een auto vrij… Perfect dus! Wij waren om 9.55u klaar om te vertrekken. Das een hele mooie timing. De politie was nog heeel even uitleg aan het geven aan de seingevers en hoppaaa: om 10u waren we weg!   
Tussendoor 2 stops: eentje om de foto-albums aan te vullen en eentje om lekker fris water te ontvangen. Mooi om 12u kwamen we toe op onze middagbestemming.

Dit jaar, oh ironie oh ironie, gingen we eens iets anders doen! Geen recreatiepark, dus geen water in de buurt :D Dat was nu mss wel aangenaam geweest hahaha. GELUKKIG bleek ons alternatief ook geslaagd te zijn. Ik had er een beetje schrik voor, maar moet het toegeven: ik was fout! Het was een heel erg geslaagde namiddag in Sportagon te Tessenderlo. Wat zoeken naar een plekje in hoekjes en kantjes ☺ Even energie opdoen met lekkere sandwiches, wat heerlijke soep met balletjes en vóóral drinken! En terwijl een deeltje van de vliegende ploeg alweer doortrok naar de aankomst om het daar allemaal klaar te maken, kon bij ons de fun beginnen: er was de mogelijkheid om te bowlen, te minigolfen, (dutjes doen op het springkasteel ;-) ) of gewoon wat tetteren in de zon? Nee toch maar in de schaduw :D

Iets na 15u terug naar de motors zodat we weer mooi op tijd konden vertrekken voor het tweede deel. Binnen de 2 minuten had ik alweer dorst trouwens… ik vermoed dat ik niet de enige was. Bruno was heel blij om me te vertellen dat de waterbevoorrading vlakbij was… en beetje verbaasd toen daar niemand stond. En 2 minuten later kregen we telefoon: Ons water stond vast :D De camionette stond in de file om ONZE colonne door te laten heheh dus even wachten en met escorte snel het water halen! Water uitdelen en weer verder. Eindigen doen we altijd met een ritje door ons dorpje! Heel leuk, al die bekende gezichten. Voor de inwoners van Halle-Booienhoven: volgend jaar willen we het omgekeerde doen. We willen dan ’s morgens door het dorp rijden zowat we exact kunnen vertellen hoe laat we passeren! Jullie mogen nu al beginnen met het versieren van de spandoeken :p :p :p

Rond 17.30u toekomen in de Passant te Zoutleeuw, waar het lekkere eten ons stond op te wachten. Mmmm kip- en ribfestijn! Goed gedaan Maarten en team! En dank je Patrick om onze gasten ook van lekkere ijsjes te voorzien. Het was warm, veel te warm. Dat maakte het een extra vermoeiende dag, ook voor vele meerijders. Er bleef dus minder volk hangen na de run en het meeste volk zat , terecht, buiten. Het leek dus snel leeg te lopen :D Maar dat is ok! Het was namelijk warm, ook voor ons… Het was vooral heel erg spijtig voor onze zanger, Tom van Dijck: tom Je hebt dat heel goed gedaan, sorry voor het wat kleinere publiek ;-) . Normaal eindigen we allemaal op de dansvloer, maar ik herhaal: het was warm! Ik heb samen met de vliegende ploeg nog even de hucklebuck, traditiegetrouw, maar daar is het dan ook bij gebleven… TE WARM zeg ik u ;-)

Doorheen deze dag genoot ik opnieuw van zoveel kleine dingen. Kleine gelukjes zoals ze zeggen? De dankbaarheid van meerijders, ouders, vrijwilligers, motards… raar maar waar krijgen we altijd complimentjes en bedankjes van mensen die WIJ zouden moeten bedanken. Het leuke daaraan is dat het dus in alle richtingen werkt en blijkbaar simpelweg IEDEREEN vrolijk naar huis gaat. Hoe mooi is dat?

Zoals gezegd heb ik weer heel erg veel mooie momenten die mijn 26ste Gete-Run zo mooi maakten, die maakten dat er bij mij tranen vloeiden van geluk bij de aankomst.   
- twee mensen die bij dezelfde motard willen zitten: dat lukt niet dus moeten we soms knopen doorhakken. Als ik dan s middags zeg dat mijn dag geslaagd is en die persoon superspontaan antwoord dat ‘haar dag ook heel erg geslaagd is’, dan is dat prachtig!!   
- ik heb zoveel hele goeie links gezien tussen motard en meerijder… dat is geweldig om te zien!   
- 2 meerijders die elkaar kenden van vroeger en superblij zijn elkaar terug te zien. En ze dan samen zien glunderen tijdens het bowlen ☺ zalig!  
- tijdens het bowlen en aan de foto’s opnieuw gemerkt hoeveel we soms kunnen leren van al onze gasten! De dankbaarheid is vaak echt overweldigend!  
- zien hoe verschillende groepen en individuen elkaar helpen.  
- enthousiast zwaaiende mensen, die we eigenlijk aan de kant zetten en best wel ff laten wachten om onze colonne te laten passeren :D

- ik stel voor dat jullie zelf nog aanvullen: momenten die je raken mag je zeker doorgeven!

Dank je wel allemaal, ik blij dat jullie me telkens weer aan het wenen krijgen :D :D :D

Op naar volgend jaar… ik breng mijn zakdoeken mee!

Nele x