**POERE KATRIEN**

**kroniek van een Vlaamse moeder**

In **1837** wordt Anna Catharina Heyvaert geboren, roepnaam Katrien, bijnaam Poere Katrien. Poere Katrien is onze overgrootmoeder, voor onze kinderen hun betovergrootmoeder, en voor die hun kinderen hun oudbetovergrootmoeder. Ze is geboren en getogen in Baardegem.

In **1862** trouwt ze, ze is 25, met de elf jaar oudere kleermaker Judocus De Bie, roepnaam Do De Bie, uit Hofstade-Aalst. Katrien leurt in textiel. Vermoedelijk heeft ze haar echtgenoot op een van haar tournees leren kennen.

Na haar huwelijk vestigt ze zich, tot **1868,** aan de Kerkstraat. Daar zet ze haar drie oudste kinderen op de wereld: Maria, Rosalie en Ovidia. Vervolgens woont ze tot 1872 aan de Varkensmarkt in Aalst, waar twee zoons, Kamiel en Louis, het levenslicht zien. In Aalst, zoals in zoveel textielsteden toen, heerst schrijnende armoede, vooral in de arbeidersgezinnen. Dat werkt de opkomst van het Daensisme in de hand. Weg uit Aalst dus.

In **1872** koopt Poere Katrien met haar man een huis aan de Hoogstraat 10, in Baardegem, (het huis waar haar zes achterkleinkinderen geboren zijn). Hier schenkt ze aan nog eens vijf kinderen het leven: Alfons, Hippolyte, Petrus, Louise en Frans. Voor de aankoop van hun woning lenen Do en Katrien 2.000 fr. Eén frank van toen is nu ongeveer 6 euro waard. De lening moet op 10 jaar afgelost zijn. Dat vergt zware inspanningen van vooral Katrien, Do is immers vaak ziek en kampt vermoedelijk met een drankprobleem.

In **1883** slaagt Poere Katrien erin om de laatste afbetaling te doen. Al die tijd oefent ze haar leurhandel uit en zorgt ze voor haar gezin. Tien kinderen, dat is niet weinig, maar niet uitzonderlijk. En doenbaar: de tien liggen tenslotte niet allen tegelijk aan de moederborst. Het derde meisje, Ovidia, helpt haar moeder trouwens met de oppas van de jongere broers en zusjes.

Over de ouderlijke pogingen om hun kinderen onderwijs te laten volgen is niets geweten. Officieel bestond de leerplicht nog niet, het toenmalig onderwijs botste op hindernissen, vooral op een gebrekkige infrastructuur. Onderwijzers gaven vaak les in hun eigen huis of schuur. Het was ook niet gratis. De kerk was alomtegenwoordig, wat op vrijzinnig verzet stuitte. Er ontbrandde een nationale schooloorlog, tot in Baardegem voelbaar. Hoe reageerde Katrien? En wanneer plaatst ze de twee oudsten, Maria en Rosalie, als inwonend dienstmeisje bij rijke families? De oudste bij onder meer de latere Antwerpse provinciegouverneur baron Cogels, maar ook op andere adressen, onder meer in Brussel, Middelkerke en Spa. Haar zus Rosalie dient in Brussel bij een generaal, een zekere Lecroy.

Vanaf **1885** neemt Katrien op haar leurhandel haar oudste zoon Kamiel mee, op dat moment 16 jaar. Behalve ellegoed verkoopt ze ook specerijen. Haar koopwaar ligt op een door een hond getrokken kruiwagen uitgestald. De zaken floreren. Al een paar maanden na de laatste afbetaling van de lening voor haar huis koopt Katrien het perceel grond ernaast. Dat kost 160 fr., nu bijna 1.000 euro. Het gaat om meestal vruchtbare landbouwgrond. Die wordt bewerkt door zoon Petrus, die ook grondwerker is aan de *Tramways Bruxellois*. Katrien zelf helpt mee op het land.

In **1888** verliest ze op minder dan een maand tijd haar man Do, 66 jaar oud, en haar zoon Louis, een – ziekelijke - knaap van 17. Even meegeven: de gemiddelde levensverwachting in West-Europa bedraagt rond 1900 45 jaar. Dat klopt met de cijfers van Katriens gezin. De tien zullen samen 462 jaar worden, gemiddeld 46 jaar. Nogal laag naar hedendaagse normen.

**1891**. Katrien, 54 jaar intussen, neemt een weeskind uit de buurt in huis op, Margriet Dierickx, zus van Johannes (roepnaam Wes) Dierickx, van 1946 tot 1952 schepen van Baardegem ten tijde van burgemeester Raemdonck.

In **1894** treedt Katriens 18-jarige zoon Hippolyte in bij de Kapucijnen in Edingen, toen nog een Vlaamse gemeente. Een jaar later verkast de orde hem naar haar klooster in Meersel-Dreef, een gehucht van de grensgemeente Meerle, de meest noordelijke van het land.

In **1896** begint haar jongste zoon Frans, 12 jaar op dat moment, studies aan de abdijschool van Steenbrugge. Hoe komt hij daar terecht? Moeder Katrien is op haar tournees in contact geraakt met de abdij van Affligem. Vertelde ze over haar verlangen om haar jongste zoon een kans te geven te studeren? Die kans kan Affligem hem niet bieden, het zusterklooster van Steenbrugge kan dat wel. Twaalf jaar, van een roeping zal hierbij vermoedelijk geen sprake zijn.

Wie in **1898** wel geroepen wordt is Katriens jongste dochter Louise. Die treedt, 17 jaar oud, als zuster Agnes in bij de zusters van Sint-Vincentius a Paolo in Dendermonde. Ze krijgt er een opleiding tot kleuterleerkracht. Niet verwarren met onze beroemde tant Lowis.

Nog in **1898**, legt Katriens zoon Hippolyte als broeder Petrus Baptist de eeuwige geloften af. Jammer genoeg wordt hij ernstig ziek.

En… ook in **1898** trouwt Katriens intussen negenentwintigjarige zoon Kamiel met de zes jaar oudere Antoinette Hendrickx, roepnaam Bloetens Net uit de Perrekouter in Moorsel. Kamiel is onze grootvader, overgrootvader, betovergrootvader, enz.. Hij installeert zich in het huis dat zijn moeder Katrien tegen het hare aan, speciaal voor hem en zijn toekomstig gezin heeft laten bouwen; hij betaalt er 70 fr. huur per jaar voor, 420 euro nu, 35 euro per maand. Kamiel wordt huisschilder en is vooral actief in Baardegem, Meldert en Moorsel. In het hoogseizoen werkt hij soms met vijf-zes gasten tegelijk.

In **1899** geeft Frans, de jonge student van Steenbrugge, aan zijn moeder te kennen als benedictijn in Affligem in te willen treden. ’s Anderendaags al klopt moeder Katrien aan de abdijpoort. De volgende dag treedt Frans De Bie – nog maar 15! – in. Hij wordt dom Hildebrand. In **1900** legt hij de eeuwige geloften af, die van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid.

**1900**. Enkele dagen later wordt Kamiels eerste zoon, tegelijk Katriens eerste kleinkind, Frans Jozef De Bie (roepnaam Jozef), geboren, ons vader, bij velen hier bekend als peter of peter-papa. Katrien, inmiddels 63, acht de tijd gekomen om te stoppen met haar leurdersronde. Ook haar winkel liquideert ze. In de plaats ervan begint ze een café, een van de vele tientallen die Baardegem rijk is. Wat dat laatste betreft een amusant detail: wie om zeven uur ’s avonds, het vaste tijdstip voor haar avondgebed, in haar café zit moet een tientje meebidden.

In **1902** wordt haar tweede kleinzoon, Alfons, nonkel Alfong, geboren. En wordt haar zoon Frans, dom Hildebrand De Bie, naar Rome gestuurd om er filosofie te studeren. In **1903** is hij met vakantie in Affligem. Hij krijgt de kans om in Meersel-Dreef zijn 27 jaar oude, stervende broer Hippolyte te bezoeken, hem te berechten en hem in zijn armen te zien sterven.

In **1904** wordt Eugeen De Bie geboren, onze Zeen. Datzelfde jaar wordt Katriens jongste dochter Louise, inmiddels zuster Agnes, kleuterlerares te Baardegem.

Nog In **1904** koopt grootvader Kamiel op nauwelijks 200 meter van zijn ouderlijke woning een perceel grond van 20 a. Dat kost hem iets meer dan 1.700 fr., 11.000 euro nu, een som die hij contant betaalt. Hij laat meteen aan de bouw van een woonhuis beginnen. De kostprijs ervan wordt op 6.500 fr. (39.000 euro nu) begroot.

In **1905** betrekt grootvader Kamiel met zijn gezin het nieuwe huis. Het huurhuis naast dat van zijn moeder wordt verhuurd. Kamiel moet goed verdienen want hij blijft alles contant betalen. Contant, ja, want zijn, mogelijk uit trots voortspruitend, economisch betwistbaar motto luidt: “Wie leent, lijdt schade of schande”. Nog een pittig detail. Grootvader Kamiel kon kort voordien het ‘wit kasteeltje’ in de Kammestraat kopen. Hij deed het niet omdat hij de vraagprijs, 10.000 fr. met alles erop en eraan (nu 62.000 euro) niet cash kon voldoen. Misrekening, het domein staat vol bomen, de latere verkoop van de bomen alleen al brengt meer op. Trots leidt zelden tot financieel succes.

In **1907** wordt Ludovica De Bie geboren, roepnaam Louise, enige kleindochter van Poere Katrien. De oma moet machteloos toezien dat het kind polio krijgt.

In **1910** keert Katriens dochter Rosalie, tot dan dienstmeid in Brussel, naar huis terug. Niet voor lang, Rosalie sterft, 47 jaar oud, in **1912**.

Op 4 januari **1914** overlijdt ook Katriens rechterarm, dochter Ovidia, 46 jaar oud. Ovidia is altijd thuis blijven wonen en deed, terwijl moeder op de baan was voor haar leurhandel, nuttig werk in de winkel, in het huishouden en met de opvang van de kleinsten.

Vijf maanden later, op 14 juni **1914**, sterft ook Poere Katrien zelf, 77 jaar oud. Ze laat haar huis en de grond errond na aan haar thuiswonende kinderen Petrus, Alfons en de teruggekeerde Maria. Grootvader Kamiel en nonkel Hildebrand werden “uitbetaald”.

Katrien maakt dus het begin van de Eerste Wereldoorlog net niet mee. Ook niet dat haar zoon Frans, pater Hildebrand, opgeroepen wordt en als aalmoezenier-brancardier bijna meteen aan de IJzer terecht komt.

In **1916** keert de zieke zuster Agnes van het klooster in Baardegem naar het moederklooster in Dendermonde terug.

Ook in **1916** sterft de thuiswonende, 44 jaar oude, als ziekelijk omschreven zoon Alfons, en komt de als weeskind in huis opgenomen Margriet Dierickx, 25 jaar oud, door een bloedvergiftiging aan haar einde.

In **1919** overlijdt in een rusthuis in Hekelgem Katriens 56-jarige dochter Maria, het oudste kind. Petrus is nu alleen eigenaar van de ouderlijke woning.

In **1921** koopt grootvader Kamiel naast zijn huis een perceel zaailand en weide van 46 are. Hij betaalt er 7.000 fr., nu 42.000 euro, voor. Zijn zoons nonkel Alfong en nonkel Zeen hebben ondertussen tuinbouwschool gevolgd in Affligem en Aalst en installeren zich in **1922** voor eigen rekening als bloemist, een naar verluidt veelbelovende stiel. Vader Kamiel gelooft dat ook en koopt drie nieuwe serres voor hen. Vermoedelijk volgt hij daarmee het advies van zijn broer pater Hildebrand, voor wie een advies vaak op een bevel leek. Ook twee schoonbroers uit de Perrekouter geven hem raad. De broers Hendrickx zijn bloemisten én serrebouwers.

In **1925** overlijdt in Dendermonde Katriens jongste dochter Louise, de 44-jarige zuster Agnes. Haar zoon Petrus draagt de ouderlijke woning, Hoogstraat 14 te Baardegem, over aan zijn broer Kamiel en verhuist naar het klooster van Herdersem. Hij overlijdt er op 48-jarige leeftijd in **1927**.

Poere Katriens huis staat niet lang leeg. Na zijn huwelijk in 1929 met ons moeder, jullie grootmoeder enz. vestigt Katriens oudste kleinzoon, onze vader Jozef De Bie er zich. Diens kinderen, wij, zijn er alle zes geboren. Onze broer Herman heeft er zijn laatste levensjaren gesleten.

**1932**. Na de dood van zijn 62-jarige vader Kamiel De Bie, neemt zoon Jozef diens schilderzaak over. In Poere Katriens vroegere winkel maakt en verkoopt ons moeder verf en behangpapier. Ons vader koestert bouwplannen. De economische crisis van de jaren dertig en het faillissement van de Middenkredietkas, de bank van de Boerenbond, die zijn spaargeld beheerde, verijdelen de uitvoering van die plannen. Komt daar nog de oorlog bij. De rest van de spaarcenten wordt aan – schaars – voedsel en aan - quasi onbetaalbare - kolen besteed.

**1945**. Op het puin van de Tweede Wereldoorlog begint de westerse wereld aan een economisch revival. Katriens kleinkinderen deinen gedeeltelijk mee op de golven van de vooruitgang. Kleinzoon Jozef zet de schilderzaak van zijn vader Kamiel verder, maar mist het ondernemersbloed van zijn grootmoeder. Ook heeft hij andere prioriteiten. Hij laat zijn jongens liever studeren dan verven.

In **1947** overlijdt Poere Katriens enige schoondochter Antoinette Hendrickx, 83 jaar oud.

In **1955** sterft haar laatste nog levend kind, de 71-jarige Frans, alias pater Hildebrand, een man van vele kwaliteiten. Daar hoorde de deugd van de matigheid in spijs en drank niet bij. De vol-au-vent op het plechtige communiefeest van zijn achterneef Erik ontregelde zijn bloedsuikerspiegel. Met fatale gevolgen.