Het Land van Ham, jaargang 20 nummer 1

De Tiendaagse Veldtocht in Ham

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Na de definitieve val van Napoleon in 1815 beslisten de overwinnaars op het Congres van Wenen een aantal maatregelen te nemen om een mogelijke nieuwe agressie vanuit Frankrijk te verhinderen. Het land van Molière telde toen immers het grootste aantal inwoners van West-Europa en omdat in die jaren het aantal soldaten de kracht van een leger bepaalde... Eén van die maatregelen betrof ons gebied, de Zuidelijke Nederlanden. Na een dikke tachtig jaar onder de Oostenrijkers en ongeveer twintig jaar onder de Fransen, werden we plots verenigd met onze noorderburen.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, bestuurd door de Noordnederlandse, nieuwbakken vorst Willem I was bedoeld als een bufferstaat tegen Frankrijk. Deze combinatie was niet machtig of groot genoeg om mee te spelen op het Europese politieke terrein, maar bezat voldoende potentieel om het de Fransen bij een inval knap lastig te maken en grootmachten als Pruisen, Rusland en Oostenrijk-Hongarije de tijd te bieden om hun legers te mobiliseren.

Aanvankelijk leek het Verenigd Koninkrijk een mooie toekomst tegemoet te gaan; de kolonies van het noorden en industrie van het zuiden vulden elkaar perfect aan. Toch doemden er al gauw allerlei problemen op; het religieuze verschil tussen noord en zuid, de taalkwestie, de autokratische neigingen van Willem I... Wie een breekijzer wilde vinden, had daar geen enkele moeite mee.

Opstand

In 1828 sloegen de twee grootste 'partijen' van het zuiden, de liberalen en katholieken, de handen in elkaar; het zgn. 'monsterverbond'. Willem trok een aantal maatregelen in, maar de storm bleek onafwendbaar. De Franse, democratischgezinde omwenteling van juli 1830 had grote indruk gemaakt en op 25 augustus van dat jaar was het ook bij ons zo ver! Tijdens de opvoering van 'La Muette de portici' ontstond er tumult dat uitdraaide op een driedaagse opstand in Brussel. De Nederlandse troepen ontruimden de stad. Op 28 augustus zonden een vijftigtal aanzienlijke Brusselaars een delegatie naar de koning om de zuidelijke grieven te bespreken. Er kwam wel wat schot in deze onderhandelingen, maar de mislukte aanval van prins Frederik op Brussel (22 - 26 september) beëindigde het overleg. Meer nog, de noordelijke garnizoenen werden uit alle vestingen in het zuiden verdreven. Enkel deze van Antwerpen, Maastricht, Dendermonde en Luxemburg bleven in 'Hollandse' handen.

Op 4 oktober riep een 'Voorlopig Bewind' de onafhankelijkheid van België uit en riep een 'Nationaal Conges' bijeen dat de Zuidelijke Nederlanden (voortaan België) een grondwet moest bezorgen. Dat dit Congres opnieuw voor een monarchale staatsvorm koos (weliswaar met uitsluiting van de leden van het huis van Oranje), had veel te maken met de conferentie van de grote Europese staten, die zich vanaf eind november te Londen in conclaaf bevond. Het viel immers te betwijfelen dat Rusland, Frankrijk, Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Groot-Brittannië een republiek op Europese bodem zouden dulden. Een eerste scheidingsvoorstel (27 november 1830) van deze Conferentie (Nederlands-Limburg werd Belgisch behalve Maastricht, Antwerpen zou in noordelijke handen blijven) werd door de Belgische regent Surlet de Chokier verworpen; de Belgen voelden zich sterk genoeg om meer te eisen. Op 4 juni 1831 nam Leopold I plaats op de troon. Hij kreeg een nieuw en voor België veel gunstiger voorstel vanwege de Conferentie te zien en aanvaardde het, maar ditmaal lag Willem I dwars en heropende op 2 augustus de vijandelijkheden. De Tiendaagse Veldtocht was begonnen...

In het decembernummer van het Beringse heemkundige tijdschrift Kiosk verscheen de bijdrage 'De gevechten te Beringen tijdens de tiendaagse veldtocht in 1831' van de hand van Johan Verbruggen. We lazen dit artikel met bijzonder veel interesse omdat de Nederlandse troepen op hun weg naar Beringen en Houthalen ook door onze dorpen trokken. We zochten Johan Verbruggen op en kregen ter inzage een dikke bundel informatie mee en ook enkele zeldzame boeken rond dit thema. Deze vorser had zijn huiswerk uiterst grondig gedaan!

Toch hebben we zijn artikel herschreven. Johan concentreerde zich immers begrijpelijkerwijs op de Beringse perikelen en wij wilden natuurlijk in de eerste plaats de Hamse gebeurtenissen reconstrueren. Ook voorzagen we het relaas van een algemene historische situering en een serie lokale gegevens en kaarten. We geven echter grif toe dat we met dit artikel voor een groot deel profiteerden van andermans zweet! Daarom willen wij Johan Verbruggen hier niet enkel vermelden, maar ook zeer uitdrukkelijk danken voor zijn gegevens!

De legers en het Nederlandse invasieplan

Het totale Nederlandse leger telde op 1 augustus 1831 86.725 man. Daarvan bevonden er zich ongeveer 4000 in de Antwerpse citadel en de Scheldeforten, 8400 in Zeeuws-Vlaanderen, 5700 in Maastricht, 17.000 in de overige vestingen en 15.200 in het binnenland. Het ging hier voor het merendeel om troepen die hun standplaats niet konden verlaten, de ‘binnenlandse strijdmacht' bestond uit onervaren soldaten, die niet zouden worden ingezet. Zo bleef er een mobiele troepenmacht van 35.800 man over.

Het Belgische leger kon rekenen op ongeveer 31.500 soldaten; het Maasleger onder generaal Daine (14.500 man) lag voor Maastricht om het garnizoen van deze vesting in bedwang te houden en het Scheldeleger onder generaal de Tiecken de Terhove (17.000 man) deed hetzelfde bij Antwerpen.

Het Nederlandse invasieplan lag voor de hand: door allerlei acties en schijnbewegingen van de Antwerpse en Maastrichtse garnizoenen zouden de Belgen ter plaatse worden gehouden, terwijl het mobiele leger de onbezette ruimte (een breedte van ongeveer 10 à 12 uur gaans) binnenmarcheerde. Eerst zou dan het ene leger worden aangevallen en verslaan, om vervolgens ook het andere op de korrel te nemen. De Nederlandse overmacht (alleen al het mobiele leger telde meer troepen dan de beide Belgische) stond garant voor een goede afloop.

De Tiendaagse Veldtocht begint

Het Nederlandse veld- of mobiele leger bestond uit drie infanteriedivisies en vooral de derde, onder het bevel van luitenant-generaal Adriaan Frans Meijer, interesseert ons. Deze divisie bivakkeerde voor de 2de augustus rond Eindhoven en Stratum en telde 7250 man. Onmiddellijk na de revolutie waren er in het noorden verschillende vrijwilligerscompagnieën gevormd door hogeschoolstudenten. Eén daarvan was het 'Korps vrijwillige jagers der Leidsche Hoogeschool', aangevoerd door kapitein Van Boecop. Dit korps maakte deel uit van de eerste brigade van de derde divisie en was tijdens de winter van 1830 op 1831 getraind in Noordbrabantse kantonnementen. Op dinsdag 2 augustus verlieten deze studenten - vrijwilligers Eindhoven ter sterkte van 5 officieren en 250 onderofficieren en manschappen. Zij zou aan het hoofd van de 1ste brigade opereren. Zo trok men via Eersel, Knegtsel en Steensel om tegen het middaguur Netersel te bereiken, vlakbij de Belgische grens. Daar wachtte men de twee brigades en de cavalerie van de divisie op en werd het bivak voor de nacht opgeslagen.

In de vroege ochtend van 3 augustus passeerden de troepen de abdij van Postel en vorderden richting Arendonk. Het was erg warm, de troepen raakten vermoeid en dorstig en aarzelden niet om hun 'waterflesschen' even voor Arendonk te vullen met water uit een troebele, modderige poel. De divisie overnachtte rond de kerk van Arendonk. De volgende morgen, 4 augustus, ging de tocht via Retie en Balen naar Mol. Van Belgische militaire tegenstand was nog steeds geen sprake geweest, maar in Mol ontwaarde men vijandig gezinde, gewapende dorpelingen. De Nederlanders dreigden met een beschieting, trokken Mol binnen en namen redelijk grote hoeveelheden pieken en vuurwapens in beslag. Die nacht sliep men weer op het kerkhof, geplaagd door geweldige stortbuien.

Op vrijdag 5 augustus zette de troepenmacht zich om 5u reeds in beweging. De voorhoede werd gevormd door de Leidse jagers, een deel van het reservebataljon der 8ste afdeling en een klein detachement huzaren. De zwetende soldaten trokken voorbij Olmen. Het was opnieuw erg warm en men marcheerde door de dennenbossen over een holle weg met zwaar, mul zand in de richting van Oostham...

Gevechten te Oostham en Kwaadmechelen

Laten we beginnen met een overzicht uit het boekje 'Gedenkschrift van den Veldtocht der Heeren Studenten van de Hoogeschool te Leiden ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning, in de jaren 1830 en 1831' (een hele mondvol) van de hand van ene J. Roemer. We opteerden voor dit verhaal omdat het verslag zeer volledig lijkt betreffende de eerste schermutseling te Oostham, J. Roemer hierbij hoogstwaarschijnlijk aanwezig was en het boekje reeds in 1831 werd uitgegeven (1):

"Op den vroegen morgen van den 5den was alles weder in geregelde beweging. Met het reserve Bataillon der 8ste Afdeeling, onder bevel van den waardigen en braven Lt. Kolonel COX VAN SPENGLER, maakten onze Jagers de voorhoede van de Brigade uit. Men trok op Behringen. Het ging eerst op Olmen. Aldaar werden vijftig pieken en eenige geweren overmeesterd. Van daar op Oostham; gaande op den weg derwaarts, verhaalde een boer, dat dit dorp door honderd vijftig Belgen bezet was. Deze boer was, in het veld, door den vrijwilligen majoor bij de staf der divisie DE ALBIAC, gevonden. Van zijn berigt werd, terstond, aan den Lt. Generaal, die over de divisie het bevel voerde, kennis gegeven. De oversten COX VAN SPENGLER werd hierop gelast, de noodige voorzieningen en stellingen te nemen. Er werd eene sectie van onze Leidsche Jagers, onder aanvoer van den Lieutenant DE BEER PORTUGAEL, gezamenlijk met een gedeelte van het voornoemde reserve Bataillon, gedeeltelijk, en tirailleurs, afgezonden, gedeeltelijk, als sectien, gesloten, bestemd, om het dorp aan te vallen, zoo de Belgen hetzelve niet wilden verlaten of zich in staat van tegenweer stelden. De tirailleurs rukten, aan beide kanten, het bosch in, vormden eene keten, die het dorp omvattede, en, als 't ware, insloot.

Op eenigen afstand genaderd, werden zij onverwacht en verraderlijk, door hevige schoten der

Belgische onverlaten begroet. Het geschiedde meest uit de voorhoede van een detachement Huzaren, doch het deed geene schade. Als oude, in den krijg geoefende en geharde Soldaten, gingen onze jeugdige, nog niet lang onderwezen en onbeproefde Jagers op deze vermetele vijanden los. Zij vreesden de kogels niet. Voor de hunne week de vijand en deinsde terug, regts af. Het gevecht was woedend. De Belgen gaven, dapper, vuur, maar te hoog. In het dorp werd uit de huizen, verraderlijk, geschoten. Zoodra het vurig antwoord uit onze musketten kwam, gingen zij op den loop. De afgezondene Sectie onder den Lt. DE BEER PORTUGAEL werd door eene andere Sectie, onder bevel van den Lieutenant VAN ZUTPHEN versterkt. Het beleid van den Kapitein voorzag in deze noodzakelijke versterking. Hij was voornemens, met de twee overgeblevene Sectien de regts afgetrokkene tirailleurs te volgen, doch de Overste COX VAN SPENGLER gelastte hem in het dorp te rukken en hetzelve te doorzoeken; aan dien last werd, gewillig en moedig voldaan. Men zou zich niet hebben verwonderd, dat verscheidene gewapende Belgen zich hier schuil hielden... Eenig gespuis kon nog zijn achtergebleven. De huizen, waaruit gevuurd was, werden opengeslagen: de kwaadwilligen, die zich in het gevecht gemengd hadden en zich daar nog bevonden, gevangen genomen. Tot meerdere veiligheid werd er in sommige huizen geschoten. Ongelukkig werd eene vrouw, doch niet gevaarlijk, gewond.

De Kapitein liet nu appel blazen, om de verwijderde Sectien tot de zijne te doen wederkeeren en zich met hen te verzamelen. Dit werd niet gehoord. De afgevaardigde Sectien waren den vijand achtervolgd, en, daardoor eenigzins van den weg afgedwaald. De kolonne rukte echter op naar Behringen. Een oogenblik was er rust. Onze troepen begaven zich weder voorwaarts, en, na een uur voortgetrokken te zijn, werd hun, door den wakkeren Generaal Meyer, berigt, dat, even als te Oostham, door onze Jagers en de tirailleurs van de 8ste Afdeeling, met onverschrokken moed en hevige vervolging met hunne kogels, de Belgen uit Quaad Mechelen waren verjaagd. Deze tijding was blijdschap en versterkte den moed: doch geene vreugde zonder droefheid. Bij dien moedigen strijd was de jeugdige en veelbelovende HUET aan het been, gekwetst. De zorg van den braven Geneesheer van het Corps, den Heer VAN LEDE, liet niets wenschelijks ter verzorging van den gewonden over."

J. Roemer bevond zich in de hoofdgroep en trok dus vanuit Oostham mee naar Beringen. Wat

was er ondertussen echter in Kwaadmechelen gebeurd? Hiervoor raadpleegden wij het dagboek van luitenant Diederic Jacob Den Beer Portugael dat door zijn zoon in 1906 werd gepubliceerd in diens werk over de bewuste veldtocht (2).

Over het gevecht in Oostham wist Den Beer Portugael weinig te melden:

"Bij het deboucheeren uit den weg stootte de compagnie in de nabijheid van Oostham gekomen, op Belgische voorposten, die echter na eenig vuren van weerszijden, toen wij met de bajonet vooruitstormden, geen stand hielden, maar terugweken in de richting van Quaedmechelen."

Aan het vervolg der vijandelijkheden - onder zijn persoonlijke commando - wijdde de luitenant heel wat meer tekst!

"De helft van de compagnie bleef onder commando van Kapitein van Boecop te Oostham aan

het hoofd (in de voorhoede) der Divisie, terwijl de andere helft, onder mijn commando met den 2n Luitenant van Zutphen regtsaf de Belgen nazette, hen al vurende door bosch en struikgewas tot dat dorp vervolgende. De hussaren (lichte ruiterij), welke door de bosschen niet konden ageeren, bleven achter. Juist bij Quaedmechelen werd de student Huët door een schot uit het bosch geblesseerd. Toen liet ik stormen, dat door de Belgische soldaten niet werd afgewacht; wij zagen ze naar gene zijde van het dorp in overhaast aftrekken en zonden dezelve tot afscheid eenige kogels achterna. In het dorp zelf was geen man meer te vinden; zooveel te meer militaire muziekinstrumenten en hooge beerenmutsen, die in eene verlaten herberg waren achtergelaten, als bewijs dat de vijand bij ons snel avanceeren zich geen tijd gegund had die mede te nemen. Ik verzamelde het peloton en plaatste mij toen op eene molenhoogte om het terrein te overzien. Nauwelijks was ik daar eenige minuten, toen Generaal Meijer zelf met den Kolonel van den Generalen staf Eckstein, vergezeld met een detachement hussaren, 20 à 30 man, onder Luitenant König, daar aankwamen. Ik rapporteerde den Generaal den loop van ons voorhoedegevecht, het gewond worden van den jager Huët en het aftrekken van den vijand in Zuid-Westelijke rigting, waarop den Generaal met zijn escorte spoedig terug reed, gevolgd mede door Kolonel Eckstein, die echter, zijn paard omwendende, nog eerst tegen mij zeide: 'Als je nu wat uitgerust hebt, marcheer dan naar Beringen, daar vind je de Divisie'.

Van de molenhoogte af, welke zich op een honderd pas van Quaedmechelen tusschen dat dorp en Oostham bevond, was van het andere gedeelte onzer compagnie niets te zien; eene patrouille door mij uitgezonden om de gemeenschap met de kolonne te zoeken, kwam onverrigterzake terug, de eigen troepen waren te ver af om er iets van te bespeuren. Begrijpende dat wij door onze onstuimige vervolging eigenlijk te ver van de overige troepen der Divisie waren afgeraakt en dat ik daar met mijn honderd jagers aan de spits, het dichtst bij den vijand, zeer geisoleerd en dus gevaarlijk stond, elk oogenblik blootstaande door overmagt in dit bedekt terrein onverhoeds omsingeld en afgesneden te kunnen worden, besloot ik zoo spoedig mogelijk aan dien toestand een einde te maken, en na mijne jagers een kwartier te hebben doen rusten en zich te goed doen aan de potjes bier in de herberg voor de Belgische muziekanten bestemd, deed ik den marsch weer voortzetten en rukten wij op het stadje Beringen aan.

Om den studenten de vermoeijenis te doen vergeten, zei ik hun, dat, als wij nog lang wachten,

andere troepen ons voor zouden zijn en dat alsdan alle proviand wel weer eens verdwenen kon wezen, zoo als wij al hadden ondervonden, en wij wisten dat het in de campagne voornamelijk op: 'Help u zelven' aankomt.

Het zal zoo ongeveer tusschen tien en elf uur zijn geweest dat ik, na een gids genomen te hebben, met de vereischte veiligheidsmaatregelen: spits, voor- en achterhoede, Quaedmechelen bij de molenhoogte (zonder molen) verliet..."

Het 'Stenen Kruis' verklaard?

In het officiële divisieverslag, aangehaald door de zoon van Den Beer Portugael troffen we enkele nieuwe gegevens aan (3):

"...niet ver van het dorpje Oostham gekomen werd de voorhoede, eenen hollen weg doortrekkende, door een vrij levendig vuur begroet. De vijand had zich agter eene hoogte en in de bosschen geplaatst. De vrijwillige Leijdsche jagers en een gedeelte van het reserve Bataljon der 8ste Afd. Infanterie kreeg onmiddellijk het bevel om den vijand en tirailleur aan te tasten. Met den Lt. Generaal zelve aan het hoofd dreven zij den vijand tot aan Quat-Mechelen terug alwaar dezelve eenigen tijd scheen stand te zullen houden en alwaar onophoudelijk de alarmklok werd geluid. Aan het dorp genaderd zijnde werd hetzelve terstond door de Leijdsche jagers aangetast en na een kort doch hevig geweervuur vermeesterd. Toen nam den vijand in allerijl de vlugt en werd door een detachement husaren vervolgd, die wegens het bosachtig terrain hem geen nadeel kon toebrengen. Inmiddels was ook het 3de Bataljon der 13de afd. infanterie door eenen zijweg op Quat-Mechelen gemarcheerd, ten einde den vijand in de flank aan te tasten; doch dit werd door de overhaaste vlugt der Belgen onmogelijk gemaakt. Bij dit gevecht werd een der Leijdsche jagers gewond, terwijl van de Belgen behalve eenige doden twee gevangenen in onze handen vielen. Van daar rukte de Divisie langs twee verschillende wegen naar Beringen op..."

Met 'nieuwe gegevens' bedoelden we het onophoudelijke luiden van de alarmklok te Kwaadmechelen en de slachtoffers en gevangenen aan Belgische zijde die daar vielen. Dat de

klokken in die turbulente uren geluid zullen hebben, lijkt ons zeer geloofwaardig. Ook de melding van gevangenen en 'eenige doden' wekte onze interesse. In Kwaadmechelen doet immers sinds mensenheugnis het verhaal de ronde over het 'stenen kruis' dat zich vroeger op de hoek van de Dorps- en Speelstraat bevond. Volgens de overlevering werd dit opgericht ter herinnering aan een door de Hollanders gedode dorpsgenoot. Zou het hier dan om (een) gesneuvelde Belgische solda(a)t(en) hebben gehandeld? Of ging het toch om een burger? In een artikel uit 1910 over de Tiendaagse Veldtocht schrijft J.Melchior immers dat de Beringenaren op deze bewuste vrijdag, 5 augustus in volle voorbereiding waren van de jaarlijkse kermis (zondag 7 augustus), toen het gerucht werd verspreid dat de Nederlanders naderden. Ook werd gefluisterd "dat de onwelkome gasten daags te voren te Quaed-Mechelen een weerloozen grijsaard vermoord hadden alsmede een kind dat hij op de armen droeg..."

(4). De datering van dit gegeven was met zekerheid onjuist en wat de grijsaard betreft... We gingen de parochieregisters van 1831 na. En wat blijkt? Op 5 augustus stierven te Kwaadmechelen een vader en een kind, nl. Joannes Michael Wilms (°Hasselt op 16.10.1797 en gehuwd met Dorothea Reymen) en Benedictus Wilms (°Kwaadmechelen op 11.02.1829)! Ondanks de nog jeugdige leeftijd van de vader (nog geen 34 jaar) lijken deze gegevens te mooi om onwaar te zijn!

Misschien kunnen we de gebeurtenissen als volgt reconstrueren:

"Bij het naderen van Kwaadmechelen vielen er onverhoeds enkele schoten. Huët werd getroffen en stortte neer. Na een korte aarzeling chargeerden zijn collega's - Leidse Jagers, maar de Belgische soldaten (of mogelijk vrijschutters zoals in Oostham) hadden zich reeds uit de voeten gemaakt. Wraaklustig trokken de Nederlanders het dorp binnen en schoten de eerste de beste die hen onder ogen kwam overhoop: Jan en Dictus Wilms. Misschien begingen zij daarna nog enkele baldadigheden, maar het duurde niet lang eer zij zich ontnuchterd terugtrokken naar de molenhoogte. Generaal Meijer zou de feiten verdoezelen door melding te maken van enkele gesneuvelde Belgische soldaten. Luitenant Den Beer Portugael besefte dat deze gebeurtenis zich als een smet op zijn blazoen zou manifesteren en repte met geen woord over de moord."

Met bovenstaande gegevens voor ogen zou 'het raadsel van het stenen kruis' zijn opgelost. Toch blijft het mysterie bestaan! Henri Jamar schreef in 1983 dat het verticale deel van het arduinen kruis 1,20m hoog was en 30cm breed. De afmetingen van de spanwijdte kon hij niet achterhalen, maar wel dat tussen 1910 en 1920 door het ruwe spel van enkele schoolkinderen de armen van het kruis afbraken en in de gracht bleven liggen. De stukken werden midden jaren '30 ondergeploegd en bleken later onvindbaar. Via diverse bronnen kwam Henri Jamar te weten dat de Nederlanders die bewuste 5de augustus een twaalftal huizen plunderden in Kwaadmechelen en hij vernam vanuit verschillende hoeken ook het verhaal van de 'oude man

met kind'. Henri Jamar hield van sterke, doch waarheidsgetrouwe verhalen, maar tot zijn spijt stelde hij vast dat het 18de eeuwse bunderboek reeds melding maakte van: "...het steenen Cruys aen de Speelstraet...". Ook schreef de gemeente in 1836 aan het provinciebestuur dat er tussen 1829 en 1836 geen enkele persoon een gewelddadige dood stierf en dat in het overlijdens register geen overlijdens op 5 augustus 1831 werden opgetekend (5). Dit laatste konden we ondertussen weerleggen, maar kunnen we rond de vermelding in het bunderboek heen? Er bestaat een mondeling overgeleverd verhaal over een andere, oudere moord op de bewuste plaats. Werd misschien hiervoor een moordkruis opgericht (dat zou de oudere vermelding kunnen verklaren) en raakte dit gedenkteken later foutief gekoppeld aan de 'Nederlandse feiten'? Ziezo, de mogelijkheden zijn weer eens uitgeput, maar de zekerheid blijft achterwege...

Tenslotte nog dit: dat de generaal volgens het verslag zelf aan het hoofd stond van de charge richting Kwaadmechelen, geloven we niet! Dit zou militair gezien onverantwoord zijn geweest (een generaal die zijn divisie in de steek laat voor een onbeduidende schermutseling!) en alle andere bronnen spreken dit tegen.

Student Huët

In een brief van luitenant-generaal Meijer aan de koning lezen we:

"...Heden morgen bij het dorp Oostham aankomende, ontving ik berigt dat zich de vijand nog

aldaar bevond; ik zond hierop eene verkenning uit de Vrijwillige Jagers en eenige Huzaren, welke al spoedig den vijand aantroffen, en met hem handgemeen raakten; doch dezelve retireerde dadelijk op Quaed Mechelen. Het was niet mogelijk hem in te halen, dewijl de Kavallerie uit hoofde van de bosschen niet in de gelegenheid was denselven te bereiken. Bij deze attaque is de student Huët gewond geworden..." (6)

Dit laatste feit ontmoetten we reeds bij Roemer, Den Beer Portugael en het divisieverslag. Telkens meldt men uitdrukkelijk dat Huët in Kwaadmechelen gewond raakte. Toch bestaat er een afbeelding die dit feit in Oostham lokaliseerde! De litho verscheen in 1834 in het boekje 'Merkwaardigheden uit de Tiendaagschen Veldtogt der Nederlanders in België' van J.Olivier. Deze schrijft op blz.97 dat "Twee andere studenten hadden eervolle wonden bekomen: Huët te Oostham en Stollé te Beeringen..." en laat deze woorden onmiddellijk volgen door de hierboven geciteerde brief van generaal Meijer! Verderop treffen we dan de afbeelding aan (het origineel meet amper 7,6 op 5,7cm) met als onderschrift:

'De student Huët, te Oostham gekwetst' (7).

Over deze student lezen we bij Roemer (in voetnoot) het volgende (8):

"Theodore Guillaume Huët was Kandidaat in de Letteren, Student in de Natuurlijke Wijsbegeerte aan deeze Hoogeschool. De vijandelijke kogel spaarde zijn jeugdig leven en bewees zijne trouw en zijnen moed. Voor de magt eener hevige ziekte, echter, bezweek hij, na een Christelijk geduldig lijden, onder hetwelk zijn voortreffelijke aanleg zich meer en meer ontwikkelde tot een hooger en beter leven. Hij stierf, te Amsterdam, aan het huis van zijnen Oom, den 12 September, 1831, in den ouderdom van 23 jaren. Zijne nabestaanden berusten in den wil van God, die altijd wijs en aanbiddelijk is. De nagedachtenis van hunnen lieveling bleef hun over met het uitzigt in de eeuwigheid."

Olivier nam deze tekst letterlijk over met de aanvulling:

"...ten huize van zijnen oom, den zoo hoogachtingswaardigen leeraar bij de Walsche Gemeente, Drs.Teissèdre L'Ange."

En de Belgen?

Welke Belgische troepen bevonden zich in Ham? Het Maasleger van Daine bevond zich die vijfde augustus ten noorden van Hasselt nabij Zonhoven. Het Scheldeleger lag te Schilde bij Antwerpen. Generaal de Tiecken de Terhove van het Maasleger had, om de verbinding in stand te houden met het Maasleger, zijn 1ste Bataljon van het 10de Linieregiment onder majoor Borremans in Tessenderlo gestationeerd en het 2de Bataljon onder majoor Cousot te Beringen. Borremans stelde zijn 4de Compagnie in een vooruitgeschoven positie op in Kwaadmechelen en de 3de Compagnie in Oostham. Deze raakten slaags met de Leidse Jagers en trokken zich algauw terug naar Kwaadmechelen en verder richting Tessenderlo.

Beringen

Thans beginnen de versies sterk uiteen te lopen en in 1906, het vijfenzeventigste gedenkjaar van de veldtocht, leidde dit tussen de nazaten van Den Beer Portugael en Meijer tot een fikse rel met heen-en-weer vliegende krantenberichten en pamfletten! In januari 1906 publiceerde J.C.C.Den Beer Portugael, de zoon van Diederic Jacob, immers het dagboek van zijn vader. Op 21 april minimaliseerde J.A.Meijer, de zoon van de generaal, in de Rotterdamsche Courant de prestaties van de luitenant en schoof zijn vader als de echte veroveraar van Beringen naar voren. Even later breidde hij zijn argumentatie uit in een nogal dun boekje, prompt gevolgd door een lijviger antwoord van J.C.C.Den Beer Portugael. Kort samengevat ging het hierom: luitenant Den Beer Portugael trok na een korte rustpauze via Ulfort op naar Beringen, waar hij verwachtte door de divisie te worden ontvangen. Hij werd echter met kogels begroet, beval zijn 100 à 120 manschappen tot een drieste aanval tegen ca. 900 verdedigers en veroverde Beringen stormenderhand. Twee uur later arriveerde de divisie pas. De versie-Meijer luidt dat de divisie bij het naderen van Beringen schoten hoorde; de Leidse Jagers waren op Belgische verdedigers gestoten. Meijer ging over tot de aanval en veroverde de stad.

Eigenlijk ligt deze discussie buiten het Hamse blikveld en wie er meer over wil vernemen, verwijzen we naar het artikel van Johan Verbruggen (9). Wij willen enkel nog wijzen op de precieze plaats waar Den Beer Portugael verpoosde vooraleer naar Beringen op te trekken. De luitenant had zich na de schermutseling in Kwaadmechelen teruggetrokken 'op een molenhoogte zonder molen, "welke zich op een honderd pas van Quaedmechelen tusschen dat dorp en Oostham bevond". De lokalisatie eiste wel enig zoekwerk! Eerst dachten we nl. aan de windmolen die ook op de Ferrariskaart is aangegeven, aan de kruising van de huidige Fazantenweg en Heesterstraat. Ook de hoogte is zichtbaar op deze kaart en aan de overzijde van de Fazantenweg bevond zich het terrein en de herberg van de schuttersgilde van Sint-Sebastiaan. Liet de luitenant daar zijn troepen even rusten en zich te goed doen aan de potjes bier in de herberg voor de Belgische muziekanten bestemd"?

Het bovenstaande klopt echter niet wanneer we dit confronteren met 'honderdpas van Quaedmechelen' (Kwaadmechelen-Dorp) en de 'molenhoogte zonder molen'. Gelukkig bracht Frans Keersmaekers' molenboek opheldering (10). De oudste Hamse windmolen (gebouwd voor 1365) stond nl. op de hoogte oostelijk van de huidige Waterstraat en noordelijk van de Fazantenweg, vlakbij het Meulenven. In 1607 werd deze molen afgebroken en enkele honderden meters oostelijk daarvan weer opgebouwd. Zo komen we terecht op de plaats (Fazantenweg - Heesterstraat) die we eerst als rustplaats bestempelden. In 1831 (pas in 1854 zou de constructie naar de Schoolstraat verhuizen) stond die molen daar echter nog wel in volle glorie! We achten het wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de Nederlanders op deze tweede lokatie de 'potjes bier' tot zich namen, van een herberg aan het Kwaadmechelse Meulenven is immers niets bekend.

Vervolg en afloop van de Tiendaagse Veldtocht

Het Belgische Maasleger onder Daine werd op 6 augustus te Houthalen aangevallen en één dag later bij Hasselt verslagen. Daine vluchtte met het restant van zijn troepen naar Luik. Volgens Henri Jamar kreeg Oostham na het treffen bij Houthalen nogmaals 'Nederlands bezoek'. De troepen brachten er de nacht door, plunderden elf woningen en enkel dankzij het krachtdadige optreden van de kersverse burgemeester Caels werd erger voorkomen (11). Vervolgens trokken de Nederlanders op tegen het Scheldeleger olv. Generaal Ticken de Tierhove en Leopold I. Dit werd op 11 augustus bij Boutersem teruggedreven en week uit richting Leuven. Op 12 augustus brak daar de strijd weer los en het zag er slecht uit voor de Belgen, toen even na de middag de Fransen met 50.000 soldaten olv. Maarschalk Gérard opdaagden (deze kwamen België ter hulp na Leopolds belofte de zuidelijke vestingen (tegen Fr) te ontmantelen). De Nederlanders mochten Leuven nog 'veroveren' (de poorten werden opengezet en de troepen hielden een triomfantelijke intocht, onmiddellijk gevolgd door een uittocht!) en trokken, op de voet gevolgd door de Fransen, naar het noorden terug.

België was niet in staat gebleken zijn grondgebied zelfstandig te verdedigen en kreeg daarvoor op 14 oktober 1831 te Londen de rekening gepresenteerd: Nederlands-Limburg en een groot deel van Luxemburg gingen verloren en België moest jaarlijks aanzienlijke sommen storten als delging van het zuidelijke aandeel van de staatsschuld. België accepteerde deze '24 artikelen' maar Willem I weigerde. Ditmaal waren Frankrijk en Groot-Brittannië het beu. Zij namen Nederlandse schepen in beslag en blokkeerden de kustlijn. Ook verdreven zij na hevige gevechten de Nederlanders uit de Antwerpse citadel. België en Nederland bleven in een feitelijke toestand van oorlog tot 1838. Toen herbegonnen de onderhandelingen en op 19 april 1839 werd het eindverdrag gesloten. België kon aan zijn eigen geschiedenis beginnen.

Dirk Bertrands

Voetnoten:

(1) J.ROEMER. Gedenkschrift van den Veldtocht der Heeren Studenten van de Hoogeschool te Leiden ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning, in de jaren 1830 en 1831. Leiden 1831, p.24 - 27.

(2) J.C.C.DEN BEER PORTUGAEL. Den Tiendaagsche veldtocht. 's Gravenhage 1906, p.138 - 139.

(3) 'Verslag van de verrigtingen der 3de divisie van den 2de tot en met den 21ste Augustus 1831'. Bijlage in J.C.C.Den Beer Portugael.

(4) H.JAMAR. Het stenen kruis. In: 't Land van Ham, jg.4 nr.3, 1983, p.1013.

(5) J.MELCHIOR. De inval der Hollanders. In: Limburgse Bijdragen, 1910, p. 131-132.

(6) Brief lt.gen.Meijer aan de prins van Oranje, 5 augustus 1831. J.C.C.Den Beer Portugael, p.144.

(7) J.OLIVIER. Merkwaardigheden uit den Tiendaagschen Veldtogt der Nederlanders in België. Amsterdam, 1834.

(8) J.ROEMER. O.c., p.27 (voetnoot).

(9) JOHAN VERBRUGGEN. De gevechten te Beringen tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831. In: Kiosk, december 1998, jaargang 4, p.27-35.

(10) FRANS KEERSMAEKERS. Molens in het Land van Ham. Ham 1998, p. 16-21.

(11) H.JAMAR. Beknopte geschiedenis van de dorpen der Zuiderkempen: Oostham. Tongerlo 1941, p.56 - 57