*De camping van 1938 tot heden*

*Camping Schuit, zoals het terrein aanvankelijk heette, is in 1938 gestart. Lau en Bertha Schuit, die in het stenen huis aan het begin van de camping woonden, bezaten behalve het café Sint-Adelbertus ook wat vee en het omringende bollenland. Lau Schuit was daarnaast postbode.*

*De camping startte bij toeval. In 1938 werden twee wandelaars door een enorme regenbui overvallen en konden niet meer naar huis komen. Zij klopten aan bij de familie Schuit en mochten blijven slapen.*

*De volgende dag waren zij zo onder de indruk van de omgeving, dat ze vroegen of ze op het terrein naast het café hun tent mochten opzetten. Langzamerhand volgden er meer gasten en werd een stukje bollenland vrijgemaakt voor een kleine kampeerplaats.*

*In de oorlog (1940-1945) werd de camping, voor zover mogelijk, ook nog bezocht. Ook door mensen die de stad verlieten om te proberen op het platteland voedsel te bemachtigen.*

*Na de oorlog kwamen de eerste houten huisjes. Het aantal groeide gestaag tot 79. Hetzelfde aantal dat nu op de camping staat. Toen het terrein vol was, hadden Lau en Bertha al hun bollenland opgegeven om de huisjes op te zetten en ook het vee weggedaan. Zij leefden van de opbrengsten van de camping en het café.*

*In die tijd was in de huisjes geen elektriciteit, water of gas. Die voorzieningen kwamen naderhand. Eerst een kraantje aan het begin van elk pad. Later elektriciteit via palen op het terrein. Dat is nog goed te zien op foto’s. Uiteindelijk werd de waterleiding, met hulp van de bewoners, naar elk huisje gegraven. Nog altijd gaat de waterdruk er ’s winters af om bevriezing te voorkomen.*

*In de jaren na de oorlog was de verkeerssituatie veel simpeler dan we nu gewend zijn. De meeste gasten kwamen op de fiets of brommer. Elk weekend weer. De auto’s kwamen pas in de jaren zeventig en tachtig. Nu heeft bijna elke bewoner een auto.*

*De camping werd overgenomen door Jan Schuit, de zoon van Lau en Bertha, en zijn vrouw Nel. Zij zetten het familiebedrijf voort, maar woonden zelf niet in het huis boven het café. Jan en Nel bewoonden eerst een huisje op het terrein en kozen later voor een huis in het dorp, op een kleine afstand van de camping. Nadat de laatste Schuit was vertrokken als café-uitbater, werd de horecagelegenheid verpacht. Jan, die al het onderhoud zelf deed, had ook een baan. Hij werkte bij de gemeente Castricum. In zijn vrije tijd was hij bijna altijd op het terrein aanwezig om de talloze klussen te doen. Nel Schuit organiseerde in de zomer vele evenementen. Zij introduceerde de kinderdag, vrouwendag en jaarlijkse barbecue. Tijdens de barbecue, die nog altijd in het hartje van de zomer op het Grote Veld plaatsvindt, worden ook de prijzen van de jaarlijkse loterij uitgereikt. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de evenementen.*

*De camping, die werd omringd door bollenvelden, profiteerde van het natuurbeleid van de provincie. Die had besloten dat alle grond die tussen de zee en de Herenweg lag, een natuurbestemming zou krijgen. Slechts een paar huizen en vakantieterreinen mochten blijven, wij gelukkig ook. Langzaam verdwenen de bollen en kwam er natuurland voor terug, waar paarden draven, Schotse Hooglanders grazen en talloze vogels uitrusten in de poeltjes.*

*Eind jaren negentig ging het helaas niet goed met de gezondheid van Nel en Jan. De zware verantwoordelijkheid van het terrein werd een last en zij besloten, met pijn in het hart, de camping te verkopen. Er waren veel kapers op de kust, maar Jan en Nel besloten om de camping aan de bewoners te verkopen. Die hadden, na het bekend worden van het afscheid van de familie Schuit, besloten zich te verenigen om te proberen dit unieke vakantiepark zelf te kopen en zo te waarborgen dat de bijzondere sfeer behouden kon blijven. Dat lukte, mede dankzij de hulp van Jan en Nel.*

*In de zomer van 1997 werd het terrein overgedragen aan de Exploitatie-Coöperatie Recreatieterrein Adelbertus, het orgaan waar de bewoners zich in hadden verenigd.*

*Er werd een bestuur gekozen en de 79 nieuwe eigenaren begonnen de lastige zoektocht naar een vorm van zelfbestuur waarbij de sfeer van de camping behouden bleef. Dat is gelukt. Met zijn allen zorgen wij ervoor dat dit bijzondere stukje Egmond het ideale vakantiekamp is.*

*De camping grenst aan een bijzonder deel van Egmond, de zogenaamde Adelbertusakker, waar volgens de overlevering een bron ontsprong boven de botten van de heilige Adelbertus. Voor meer informatie zie www. Adelbertusakker.nl.*

*Voor het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van een artikel uit “De Egmonden” van 3 augustus 1988. Tevens is de informatie gebaseerd op verschillende gesprekken met bewoners van de camping en de familie Schuit.*