Verslag Landgoed voorjaarsvakantie

De tijd vliegt, het is al weer voorjaar. We hoeven niet meer te wachten tot het licht is om te beginnen met de stallen we kunnen meteen aan de slag! Bij aankomst in de werkschuur moesten we toch echt even kijken naar het 'Rode Monster' dat Lorenzo en Willem gekocht hadden. Vol verwachting loop je dan de schuur in en ziet daar een echte Wheelhorse staan. Dit wordt volgens de handleiding ook wel een micro trekker genoemd en is inderdaad niet groter dan Mini de shetlandpony. Tja wat was er eigenlijk de bedoeling van? Deze vraag werd beantwoord met een heel gemotiveerd verhaal van Lorenzo dat ze hem gingen oplappen en opvoeren zodat hij net zo snel zou gaan als de Kubota. Het was natuurlijk bijzaak dat dit trekkertje al rond de 37 jaar oud was en ze tijdens het uit elkaar halen al een of ander dopje eraf hadden gesloopt wat er eigenlijk nooit af had moeten gaan. Vol moed hadden ze een accu besteld via internet en waren ze begonnen met het plakken van de lekke banden. Dat hij zo vies was dat je bijna niet kon onderscheiden welk snoertje waar aan vast zat dat was natuurlijk geen probleem, daar zochten ze nog 'sponsors' voor. En zoals je kunt raden werden dat 'De Dames', wij dus. Verschillende sponsors waren al gevonden, zoals het betalen van de accu, het ophalen van de trekker en als ze nog van plan waren om hem nog te verven, dan hadden ze daar ook al iemand voor gevonden. Ondanks alle opwinding over 'Bae', want dat is hoe de Wheelhorse is omgedoopt (ik ga niet verder op deze naam in daar hebben we tijdens het werk al druk over gediscussieerd) moesten we wel gewoon aan het werk vandaag.

De beruchte houtwal uit het vorige verslag was weer aan de beurt. Geen sneeuw meer maar een voorzichtig zonnetje dat aangenaam warm was. Renate geniet van een wintersportvakantie dus we zijn met z'n vieren: Aert, Lorenzo, en wij (Monika en Lise). Aert, opgetogen als hij was, kon nu vertellen dat hij op zijn eerste vakantiewerkdag op De Wallen gewerkt had... Verder had hij een heel speciale boomstam gevonden die hij zelfs mee naar huis genomen heeft. Als je er naar vraagt wil hij hem vast laten zien en is het verhaal erachter niet meer nodig ;).

Dinsdag gingen we weer hard aan de slag om de houtwal zo ver mogelijk af te krijgen. We hadden Aert weer in een waterpak gehesen en omdat deze kant van de sloot niet zo diep was, sprong hij af en toe vanaf de kant het water in, luidkeels roepen Bommetje! Het weer werkte helaas niet helemaal mee en de zon was ingeruild voor hagel en regen. Gelukkig konden we tijdens de lunch even bijkomen en hadden we geluk, Jacco had namelijk knakworstjes meegenomen! Verder moest Lorenzo koffie leren zetten voor die aanstaande zaterdag, we moeten eerlijk bekennen het was wat slapjes maar zeker niet slecht. Ondertussen was ook de bestelde accu voor de trekker binnengekomen en Lorenzo dacht meteen aan de slag te kunnen, niet wetende dat de accu maar liefst 12 uur moest opladen en ze dus nog 'even' geduld moesten hebben.

Rien en Jacco waren er ondertussen in geslaagd om de Mimclip te installeren op een boomstam als voorbereiding voor de demonstratie die zaterdag plaats zou vinden. De Mimclip is namelijk een nieuw breeksysteem voor crosshindernissen. Deze clip zorgt ervoor dat wanneer het paard de hindernis hard aantikt of ruiter en paard dwars door de hindernis heengaan, de clip breekt en de balk als een slinger van een klok naar beneden valt. De balk is er dan makkelijk op te klikken en dit scheelt tijd in vergelijking met de breekpennen die vorig jaar gebruikt werden. Rien en Jacco hadden al verwoede pogingen gedaan om een paard na te bootsen, maar zonder succes.  Een tik met de vork van de Fendt deed het uiteindelijk werken. Gelukkig maar, want om nou een slecht springend paard door die hindernis heen te laten springen was ook zo sneu.

Vrijdag was een speciale dag, Willemina was namelijk jarig en we hadden heerlijke taart bij de koffie. Tommy, Mini en Liesje kregen vandaag een grote poetsbeurt en vooral bij mini was dat hoognodig. De pony had namelijk een hele dikke wintervacht opgebouwd die er natuurlijk in het voorjaar weer af moet. Hup Mien en Lies op de poetsplaats gezet en begonnen met poetsen. De vlokken haar vlogen in het rond en Mini leek na 20 minuten wel een paar kilo afgevallen, zoveel haar dat er afgepoetst was. Om haar heen lag een hele laag paardenhaar, het leek net alsof ze geschoren was!

Onze tweede taak was het opruimen en vegen van de strozolder. Tijdens de koffie waren er al smakelijke verhalen rondgegaan over verschillende ongedierte en dan in het speciaal ratten. Daar gingen 'De Dames' dan, op zoek naar een ladder om de zolder op te komen. Eenmaal de grootste en stevigste ladder gevonden reden we als een soort 'Brandweerman Sam' over het landgoed heen, met de ladder rechtopstaand in de Kubota. Er was alleen een klein probleempje, Monika had hoogtevrees en kwam niet verder dan halverwege de ladder. Na de lunch hebben we samen een tweede poging gedaan en zijn we uiteindelijk samen de zolder opgekomen. Geen rat, muis of vleermuis te bekennen dus waren we daar al vrij snel mee klaar. Nu nog naar beneden, dat ging wel gepaard met trillende handjes, maar we zijn heelhuids beneden gekomen. Waar hebben we ons eigenlijk druk om gemaakt?