# EKCA’s visweekend 2019

We hadden onze zinnen gezet op een vijfde keer Loosdrecht, maar de eigenaar zweeg in alle talen op de mailtjes en telefoontjes van Rob Lambermont. Dus er moest iets anders gezocht worden, en omdat de tijd begon te dringen waren er al aardig wat opties afgevallen, want al verhuurd aan iemand anders. Na enige stemrondes kwam de voormalige brugwachterswoning op de kruising van de Helomavaart en de Pieter Stuyvesantweg in Nijetrijne als winnaar uit de bus. De naam van het dorp doet vermoeden dat er ook een oude variant is, en inderdaad, er is ook een Oudetrijne. Sterker nog, het huis staat kadastraal geregistreerd in Oudetrijne en het staat zelfs te koop. De brug waarnaast het ligt heet dan weer Oldetrijne. Wat een getrijn. En geen rails te bekennen.

<https://www.funda.nl/koop/nijetrijne/huis-49265711-pieter-stuyvesantweg-98/>

Dus eindelijk weer eens naar Friesland. Wat is dat toch een leuke provincie. Zodra je de grens overgaat verandert het landschap. Je vaart in Sneek onder de Waterpoort door, en je waant je in een sprookje. Op het 6-januari-plein staan naast elkaar Restaurant De Drie Koningen, Taveerde De Ezel en Bruine Kroeg Dertighalf. En dat is nog maar het begin...

Wij reden al dit moois voorbij en kwamen in de middle of nowhere terecht. Nou ja, het had wel een naam natuurlijk, maar of je daar nu blij van moest worden: De Rottige Meenthe. Toen de TomTom “Bestemming Bereikt” riep moesten we nog even een paar meter door de berm en over het fietspad. De woning was ruim genoeg voor ons achten. 12 slaapplaatsen maar liefst, dus er kon gesnurkt worden in totale afzondering. De bediening van de brug hoefden we niet te regelen. Dat gaat tegenwoordig op afstand met camera’s en op verzoek van de pleziervaart en vooral met veel belgerinkel en lampgeknipper. Niet goed voor je rust.

Nadat de slaapplaatsen verdeeld waren moest uiteraard het viswater getest worden. Het zag er goed uit. Een mooie strook gras langs de vaart die ruim plaats bood aan 8 vissers, goede beschoeiiing, geen waterplanten of bomen die in de weg staan, dus gaan met banaan. Maar nadat iedereen een plekje had gevonden en had gepeild kwamen de eerste teleurstellingen. De diepte was zeer variabel en de bodem bleek van een dikke laag zachte blubber voorzien te zijn, die door haastige kapiteins alle kanten op gespoten werd. Dat maakt het moeilijk om je aas netjes aan te bieden aan de vissen. Er werd dan ook zeer matig gevangen, en vooral kleintjes (ook al omdat het aas ruim boven die prut moest hangen). Toch kwamen ook de schepnetten uit de foedraals voor het opscheppen van grote brasems. Jeroen kreeg net als vorig jaar een dikke paling aan de haak. Verder maar 1 baarsje en geen andere roofvissen. Dat beloofde niet veel goeds voor de viswedstrijd.

Gelukkig is vissen wel de aanleiding, maar niet de enige activiteit die we ontplooiing in dit jaarlijks terugkerende weekend. Er werd ook gepuzzeld, gekaart en vooral veel gekletst. Als je elkaar maar 1 maal per jaar ziet heb je een hoop bij te praten, en dat deden we dan ook.

Het sluitstuk van het weekend was de viswedstrijd op zondagavond. Kampioen van vorig jaar, Arno van Geel, verlootte de plaatsen en bepaalde de regels. Dit jaar ging het om de laatste vis die binnen de tijd gevangen zou worden. En om mee te tellen moest iedere gevangen vis op het droge komen, netjes onthaakt en teruggezet worden, en moest de vanger de wisselpet opzetten (eerst ophalen bij de vorige vanger). Wie op de eindtijd de pet op had zou winnaar zijn. Het eerste half uur wisselde de pet regelmatig van eigenaar, maar aan het eind pingponde hij een beetje heen en weer tussen Jeroen en Theo. Uiteindelijk was Jeroen de terechte winnaar. De wisselbeker zal voorzien worden van een nieuwe naam.

Jack Goedegebuure