13

**2. Maria**, het tweede kind van Joos en Mauke werd geboren in 1594. Ze huwde er op 5 november 1619 met Michiel Duhaion, de zoon van Pierre. Ze was 25 jaar oud. Samen gingen ze na een viertal jaren in Hulste wonen en
kregen zes kinderen. De eerste twee, Pieter en Joos werden in Hulste gebore gedoopt; Eloy, Maria, Michiel en Elisabeth. De buitenpoorterlijst toont aan dat ze vanaf 1639, terugkeerden naar Hulste.

*BP. v Kortr. te Hulste: Maytgen Callens x Hayen Michiel fs Pierre 1639-1641.*

**3. Tanneke** is van het jaar 1596. Toen ze 26 was trouwde ze met Matthys Callens, de zoon van Jan uit Kuurne. Ook bij dit huwelijk speelde geld en goed misschien een rol.

Matthys werd te Kuurne geboren in 1593, en overleed te Lendelede op 48 jarige leeftijd. Hij was buitenpoorter in Kuurne en vanaf 1639 in Lendelede. *BP. v. Kortr. te Kuurne: Matthys Callens fs Jan 1613-1638 V.v. v.o. Lendelede. BP.v. Kortr. te Lendelede 1639-1641.*

Tanneke Callens overleed in Lendelede in 1651. Ze was 55 jaar.

Samen kregen ze 2 kinderen, Jan en Jo den 13

os, beide in Kuurne geboren.

Jan, de oudste zoon trouwde in Ingelmunster met Mayke Bossuyt, de dochter van Jan Bossuyt uit Izegem. Soms werd zij ingeschreven als "Van Zuyt". Mayke overleed te Ingelmunster in december 1667. Na twee jaar hertrouwde Jan met Joanna Devlaminck. Zij overleed in 1676. Jan was buitenpoorter te Lendelede en vanaf 1651 te Ingemunster. *BP.v Kortr. te Lend. Jan Callens fs Matthys 1649-1650 V.o. Ing. BP.v Kortr. te Ing. Jan Callens fs Matthys 1651-1676 k. Lend.*

Joos werd als tweede kind geboren te Kuurne in 1627 en overleed te Lendelede op 33 jarige leeftijd. Volgens een wezerijakte was hij in 1651 nog minderjarig en dus nog wees.

Zie Weesakte 1641 - Lendelede - Matthys Callens - 80 -3V°.

*- Jan Callens Fs. Matthys in Ingelmunster deed den eed van voogd in pl. van Pieter Vandekerkckhove.*

*- Jan Callens Fs Joos en Pieter Vandekerckhove fs. Joos beide van Ingelm. als voogden van Jan en Joos Callens Fy Matthys zone van Jan bringen over den 15 juni 1641 tgoed bij het overlijden van de vader.*

*- Op den 17 feb 1651 compareerde alhier Jan Callens den welcken verclaerde getrouwt te zijn.*

 *.*In 1623 verhuisde het gezin naar Ingelmunster waar tussen 1624 en 1637 nog vier kinderen werden geboren

 14

*- Op den 17 feb 1651 brachte pieter Vandekerckhove voogd over tgoed van Joos nog weese verstorven bij de dood van Tanneke Callens fa Joos zijne moeder.*

*- Op den 5 maart 1660 verklaarde jan Callens voogd dat joos callens zijnen broeder overleden*

**4. Gillyne**, in 1600 geboren huwde op 6 november 1627 met Petrus Vandekerckhove, de zoon van Joos. Petrus Vandekerckhove kwam uit een welstellende burgerfamilie van Ingelmunster. Meermaals is zijn naam terug te vinden op wezerijakten en staten van goed en moest hij optreden als voogd voor de wezen Callens, bij het overlijden van de ouders.

Gillyne Callens en Petrus Vandekerckhove kregen tijdens hun huwelijk een kroostrijk gezin van 10 kinderen, allen geboren te Ingelmunster tussen 1628 en 1643.

De namen waren Guillielmus, Judoca, Joannes, Catharina, Petrus, Joos, Gillis, Antheunis, Joosyne en Andries.

Uittreksels Wezerijakte 1641-Lendelede-Matthys Callens - 80-3 V°

*\* Jan Callens fs Joos ende pieter vande kerckhove fs joos beide in Inghelmunster als voogden van Jan en Joos callens fys Matthys zone van Jan bringhen over bij eedt den 15 juni 1641 tgoet der voorseyde kinders verstorven bij het overlyden van den vader.*

*\* Jan Callens fs Matthys in Inghelmunster dede eedt in plaats van Pieter*

*Vandekerckhove. Petrus Verbiest weesheere.*

*\* Op de 17 febry 1651 brocht pieter vandekerckhove voogt over tgoet van joos nog weese verstorven bij de doot van Tanneke Callens fa joos zijne moeder.*

Petrus Vandekerckhove aanvaardde ook vijf maal het peterschap in de familie, wat hem met Nieuwjaar een aardige stuiver zal gekost hebben.

De kinderen van Amandus Callens erfden in Ingelmunster een hofstede, eigendom van Jan Callens en Pieter Vandekerckhove.

*\* Jan Callens fs Joos (Ingelm.) en Filiep Valcke fs Jacques in Gullegem, beide als voogden van jan, joos, marten, ghulis, pierintken en magdalena callens fy Amandus zone van Joos bringen over op 16 mar 1643 tgoed der voorseyde weesen bij de dood van Piereyne Valcke hunne moeder,een hofstede te ingelmunster, gemeen met Jan Callens en pieter Vandekerckhove*

15

**5. Amand**, is geboren te Ingelmunster op 19 okt 1603. Hij trouwde in Hulste op zijn 25ste met Pieryne Valcke. Zij overleed op 4 sep 1642. Pierynne was de dochter van Jacques Valcke en Catelyne Vanderplancke. Amand overleed te Lendelede in 1674 en was 71 jaar oud. Hij was buitenpoorter te Ingelmunster en later verzet op Lendelede. *BP.v. Kortr. te Ingelmunster: Amant Callens fs Joos 1626-1627, 1670-1674 V.v. v.o. Lendelede.*

Amand woonde tot aan zijn huwelijk in Ingelmunster. Toen hij trouwde in Hulste, ging hij daar ook wonen en kreeg tussen 1628 en 1641 zes kinderen. Bewijs hiervan zijn de geboorteakten, ingeschreven in de parochieregisters van Hulste.

In de poorterslijst van Hulste staat hij verwonderlijk niet vermeld.

Hij verbleef in Hulste tot 1669, en in 1670 is hij terug te vinden op de poorterslijst van Lendelede. Hij overleed te Lendelede in 1674.

**6. Jan** is van 4 maart 1605. Hij trouwde op zijn 25ste met Elisabeth Soens de dochter van Passchier. Ook hij was buitenpoorter. *BP. v. Kortr. te Ingelmunster: Jan Callens fs. Joos 1630-1645 V.v.*

Hij overleed te Ingelmunster in het jaar 1645 en was 40 jaar oud. Zijn weduwe Elisabeth Soens hertrouwde in 1646 met Stefanus Decaluwé.

Voor de stamboom is Jan Callens een rechtstreekse voorvader.

**7. Cathelyne** werd geboren op 22 jan 1606. Haar peter en meter waren Joos Callens en Cathelyne Verschoore, en verder is er over Cathelyne niets meer in de boeken vermeld.

**HET GEZIN CAREL CALLENS gehuwd met MAYKE NAERTS.**

Alhoewel dit gezin geen rechtstreekse voorouders zijn, toch is er stof genoeg om er een interessant artikel over te schrijven. Carel was de broer van Joos.

Carel en Mayke kregen drie kinderen. Carel, Passchier en Jan. Ze werden alle drie te Ingelmunster geboren. Carel en Jan bleven er wonen terwijl Passchier het in Beveren is gaan zoeken.

**1. Carel** Callens die de voornaam van zijn vader kreeg, werd geboren te Ingelmunster in 1586. Hij trouwde er op zijn 20ste en bleef er wonen. Van hem zijn twee kinderen gekend: Pieter, geboren te Ingelmunster op 24 februari 1608, en Catelyne op dezelfde parochie geborende19demei1609

 16

**2. Passchier** Callens werd geboren te Ingelmunster in 1587. Hij was 21 jaar toen hij huwde te Beveren in 1608, met Anna Van Oosthuise fa Carel. Hij vestigde zich in Beveren en werd er buitenpoorter van Kortrijk. *BP. v. Kortr. te Beveren: Passchier Callens fs. Carel 1608-1646.*

Hij overleed te Beveren in 1646 en was 59 jaar oud.

Op een wezerijakte van 1629 werd het duidelijk dat Passchier Callens in Beveren woonde. Op deze akte lezen we:

*....."Passchier Callens, fs Carel in Beveren en Adriaen Verbrugghe fs. Jan in Ingelmunster voogden .....*

**3. Jan** Callens was de jongste van de drie kinderen bij Carel en Mayke Naerts. Hij werd geboren in 1589 te "*Anglo Monastery"*, zo vertaalde de pastoor "Ingelmunster" naar het Latijn, in het parochieregister. Jan is er tweemaal in het huwelijk getreden en kreeg 15 kinderen.

Zijn eerste huwelijk was met Catharina Verbrugghe op 25 oktober 1609. Ze was de dochter van boer Adriaen Verbrugghe en Christine Doornaert, ook uit Ingelmunster. Jan was pas 20 jaar oud toen hij met Catharina trouwde. Samen kregen ze acht kinderen.

In 1628 waren ze reeds met zeven en Catharina was terug in verwachting van nummer acht. Van 1609 tot 1629 werd er ongeveer om de twee jaar een kind geboren in het gezin. Dat betekent dat ze in een tijdspanne van twintig jaar, vijf jaar met een dikke buik heeft rondgelopen.

Het werd een moeilijke bevalling in het voorjaar van 1629. Het zag er niet goed uit en de achterwaeringe[[1]](#footnote-1) moest na de geboorte een nooddoop[[2]](#footnote-2) toedienen. Catharina zelf heeft het niet gehaald, ze overleed in het kinderbed op 29 april 1629. Het kind heeft het wel overleefd, en kreeg dezelfde voornaam als zijn moeder.

De oudste zoon Passchier legde twee bundels roggestro in de vorm van een kruis op het einde van de dreve die naar de hoeve leidde. De pastoor luidde de endeklokke[[3]](#footnote-3) zodat iedereen te wete[[4]](#footnote-4) kwam op de parochie, dat er iemand overleden was

 17

Twee dagen later was de uitvaart. Vader Jan ging met de drie oudste naar de begrafenisdienst. Passchier was 19 jaar en Mayken 17. Jan junior was er 15. Gaspart en Joanna waren reeds overleden.

Mayke Vanderbeke, een buurvrouw wachtte thuis met de drie kleinsten. Ze kwam reeds enkele jaren geregeld helpen in het huishouden. Ze bracht wat verlichting voor Catharina die omwille van haar zwakke gezondheid het lastig had met haar gezin.

Vader Jan vond de hulp van Mayke prima, en tegen het einde van het jaar was hij met haar hertrouwd en de uitbreiding van het gezin ging verder. Van 1629 tot 1648 kregen ze nog zeven kinderen bij.

Intussen was een wezerijakte opgesteld waarin geschreven staat:

*"Passchier Callens fs. Carel in Beveren en Adriaen Verbrugghe fs Jans in Ingelmunster voogden van Passchier, Jan, Mayke, Tanneke, Josynke en Catherynke Callens fy Jans bringen ons bij ede op de 15e juni 1629 'tgoed henlieden verstorven van Catharyne Verbrugghe hunne moeder. Pieter Vanderschuere weesheere".*

Gaspart en Joanna worden niet vernoemd, wat betekent dat ze reeds overleden zijn.

Op dezelfde wezerijakte staat ook geschreven: *"In 1632 verklaarde Jacques Deneve, Mayke getrouwt thebben".*

De bevestiging staat in het Parochieregister van Ingelmunster, op 19 oktober 1632.

Even verder in de akte wordt vermeld dat de vijf wezen een erfenis kregen.

*"De vijf kinderen, nog weese, verstorven bij het overlijden van Christyne Thoornaert, overleden huisvrouwe van Adrianus Verbrugghe hunne grootmoeder materneel elk een vijfde deel van een behuisde hofstede in Ingelmunster met omtrent veertig bunders[[5]](#footnote-5) landt".*

Mayke Vanderbeke overleed te Ingelmunster op 14 mei 1674.

*BP.v. Kortr. te Ingelmunster: Jan Callens Fs Carel 1612-1638.*

*Zie Mayke Vanderbeke*

*BP.v. Kortr. te Ingelmunster: Vanderbeke Mayke x Callens Jan fs. Carel 1639-1673*

 18

Het werd allemaal te veel voor vader Jan. Hij stak het in zijn hoofd, en hoorde meer thuis in een gesticht dan op de boerderij. Zot zeggen ze in de volksmond. Mayke Verbeke zijn tweede vrouw deed al wat ze kon om haar kinderen en de kinderen uit het eerste bed[[6]](#footnote-6) te beschermen, tegen het agressief gedrag van hun vader.

In 1639 nam Mayke Verbeke het roer in handen op de hoeve, en het poorterschap kwam van toen af op haar naam te staan. *BP.v. Kortr. te Ingelmunster: Vanderbeke Mayke x Callens Jan fs. Carel 1639-1673.*

Tot overmaat van ramp was het met het dochterke Syncke (Joosyne), dat intussen 14-15 jaar geworden was, niet beter gesteld.

Baptist Pannecoucke, ze zeiden Tisten, de koeipoester[[7]](#footnote-7) van de hofstee was maar een halve gedraaiden[[8]](#footnote-8). Hij zorgde voor de paarden en de koeien en zijn beddebak stond in een klein hokje achter de paardenstal. Tisten had er zijn plezier in kinderen bang te maken en hij had Joosyneke wijs gemaakt dat zijn zuster een toverheks was. Ze woonde aan zee, en af en toe kwam ze naar Ingelmunster gevlogen op haar bezemsteel. Ze noemde Joanna Pannecoucke maar de mensen zeiden Jeanne Panne[[9]](#footnote-9). Als Tisten aan het vertellen was werd Joosyneke erg benauwd, en 's nachts droomde ze van duivels en toveressen. Moeder Mayke probeerde haar te troosten en zei dat het allemaal niet waar was wat Tisten vertelde, maar niets kon nog baten; Joosyneke was het meiske niet meer van vroeger.

"Den appel valt niet ver van den boom" zegden ze bij de buren, die niet wisten dat Tisten Pannecoucke hier de meeste schuld aan had. Velen

waren verwonderd dat hij op de hoeve zijn matten[[10]](#footnote-10) mocht oprollen en proberen bij een andere boer aan werk te geraken.

19

In het jaar 1640 rond half oktober, Allerheiligen was in het verschiet, en alles op het veld, wat niet winterhard was moest binnengehaald worden. Het koren lag opgestapeld in de schuren, te wachten om gedorst te worden, de bieten waren gerooid en nog enkel wat loof[[11]](#footnote-11) moest van het veld weg vooraleer de nachtvorsten aankwamen. Het ploegen en gereedleggen van het land, was bijna klaar om het zaaien van gerste, rogge en tarwe te beginnen.

Moeder Mayke overwoog om eens met Synke (Joosyneke) naar O.L.Vrouwe van Groeninge in Kortrijk te gaan om te dienen tegen *"den boosen duvel".* Er was sedert een hele tijd met het kind geen huis meer te houden.

Op een dag moest de boever[[12]](#footnote-12) met een karrevoer[[13]](#footnote-13) bieten naar de Haantjeshoek in Kuurne. De zoon van nonkel Joos, Olivier, die getrouwd was met Janneke Callens had er enkele koebeesten bijgekocht, en moest dan ook voor bijkomend wintervoer zorgen.

Mayke maakte van de gelegenheid gebruik om mee te gaan met Joosyneke tot in Kuurne, en vandaar verder te voet, naar de abdij van Groeninge bij de Grijze Zusters in Kortrijk.

Het arme kind had de schrik van haar leven toen het met haar ar-men in de lucht voor het beeldje van O.L. Vrouw zat, en een pater met een stem als een klok de duivel probeerde uit te drijven. Er werd met wijwater gekwispeld waarin stukjes van de “heilige keerse van Atrecht “ lagen;

 20

Af en toe moest het kind rechtstaan en het beeldje even aanraken. In het duistere abdijkerkje, met enkele kaarsen verlicht, zag Synke als het ware schimmen rond zich dansen. Ze kreeg de schrik van haar leven en is twee keer van haar zelven gevallen.

Maar het heeft werkelijk geholpen; Joosyneke was op slag genezen. Op de terugweg kon ze al een keer lachen als de boever moeite had om "Den Hoogen Doorn"[[14]](#footnote-14) in Hulste op te rijden; het had geregend en ze raakten versteld in de modder, ze heeft zelfs een beetje helpen steken aan de kar.

Terug thuis wilde men Jan overtuigen om hetzelfde te doen, maar dat was teveel gevraagd. Toch was hij content dat er met de genezing van Joosyneke, op de hoeve een werkkracht zou bijkomen.

Moeder had een kaars ontstoken opdat Jan ook zou beteren; het heeft niet veel geholpen, *"den duvel zat al te diepe".*

\* \*

\*

**De devotie tot O.L.Vrouw van Groeninge.**

Het ivoren beeldje van O.L.Vr. van Groeninge staat nu in de Sint-Michielskerk te Kortrijk. Het komt van Rome. Paus Martinus IV (1281-1285) schonk het beeldje aan gravin Beatrijs van Vlaanderen die het meebracht van Rome en aan de zusters van de Groeninge abdij te Kortrijk schonk. Reeds in 1593 ging men dienen naar O.L.Vr. van Groeninge, voor alle soorten kwalen en ziekten, en verschillende mirakels werden door haar tussenkomst toegeschreven.

In september 1636, toen de pest volop woedde, was de volkstoeloop overweldigend. Een onderzoek wees uit dat in de eerste plaats gediend werd voor degenen die bezeten en gekweld werden door Satan, *den boosen vyandt*. Meer dan 150 personen getuigden onder eed en tekenden een verklaring. Dertien onder hen die *"veele teekenen haden vertoond uyt dewelcke men sekerlick konde bespeuren dat sy beseten waeren",* beaamden dat ze door het aanraken van het beeldje meteen van *"den boosen vyandt waren bevrijdt".*

 21

Er werd zelfs een mirakel-schilderij gemaakt van Joosyneke Callens uit Ingelmunster. Zie blz. 19.



Tekst op het schilderij:

***Joosynken Callens***

***van Inghelmunster***

***beseten van boosen duvel***

***ende is verlost deur het Miraculeus bilt van onse L. Vrauwe van groeninghe***

 ***opde 18de octobre***

 ***1640.***

***Out 15 jaeren***

\* \*

\*

In 1665 was Jan in de zeventig jaar oud geworden en nog steeds speelden zijn zenuwen hem parten. Dit is terug te vinden in de marge van een wezerijakte, opgemaakt in Ingelmunster op 7 mei 1665, toen Passchier zijn broer, naar de weesheer ging om aan te geven dat Jan hertrouwd was.

mocht oprollen en proberen bij een andere boer aan werk te geraken.

 ***22***

***"Op deze 7 mey***

***1665 compareerde***

***ten weeserye Passchier***

***Callens voocht, dewelcken verklaerde***

***dat Jan synen***

***broeder getrout is***

***die alhier selfs***

***niet en heeft wel***

***kunnen kommen***

***ten opsigte dat hij***

***van boosere vijant is***

***beseten, Present Joannes Justus Maye***

***weesheere".***

\* \*

\*

**Gebruikte Munten in het Kortrijkse.**

1 gulden of 1 florijn (fl) = 20 stuivers (st) = 2 pond parisis.

1 pond (lb) = 20 schellingen (s) = 240 penningen of deniers (d).

1 schelling = 12 penningen of deniers.

1 pond grooten Vlaams (lb.gr.Vl.) = 12 pond Parisis (lb.Par).

1 pond Parisis = 0,0833 lb.gr.Vl. (Parisis: Parijse munt uit de 10de eeuw).

1 groot = 12 penningen (groot is de benaming voor grotere zilverstukken).

1 gulden wisselgeld = 1,6 gulden courant (ct).

.

23

Onder de Aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621) ging het goed in het tijdelijk onafhankelijk België. Het bewerken van de grond door het hardnekkig zwoegen van de Vlaamse boeren was een echt succes. In juni zagen de velden blauw toen de vlaschaarden in volle bloei stonden. Rond Poperinge werden grote partijen hop aangelegd. De vruchtbare akkers waren ieder jaar weer overdekt met goudgele tarwe.

In enkele jaren tijd werden honderden hoeven bijgebouwd. Ook meer en meer linnen werd geweven, hoofdzakelijk rond Rijsel en Kortrijk. Een voorspoedige tijd was aangebroken.

De onafhankelijkheid duurde maar zeer kort. Door het overlijden van Albrecht in 1621 waren de Zuidelijke Nederlanden weer Spaans bezit geworden. Ons land kreeg veel te lijden door de oorlogen die Spanje tegen Holland en Frankrijk voerde. Het werd een gedurig heen en weer trekken van legers die plunderden, oogsten vernielden, brandden en moordden. In het jaar 1646 werd te Kuurne een brug over de Leie gelegd om de Franse troepen langs deze kant van de rivier te krijgen.

De verdeling van ons land werd besproken. Door een verdrag te Munster getekend in oktober 1648, erkende Filips IV de Verenigde Nederlanden als een vrije staat, zonder verplichtingen tegenover Spanje. Hiermee eindigde de 80 jarige oorlog. Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Brabant en Limburg gingen voor ons verloren.

In 1653 sloten de Hollanders de Schelde af waardoor Antwerpen veel te lijden had.

Frankrijk palmde in het zuiden en Artois de steden Rijsel en Douai, Kamerijk en omgeving in. Ook de Franse legers waren onbarmhartig voor onze bevolking. Het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden was aldus teruggebracht tot nagenoeg de grenzen die België op heden heeft.

De nieuwe Franse koning Lodewijk XIV werd in 1654 op 7 juni te Reims gekroond. Hij was 16 jaar oud (°1638).

Een volgende Franse aanval in de Leiestreek gebeurde in de nazomer van 1658. Het jaar daarop huwde Lodewijk XIV met Maria-Theresia, de oudste dochter van Filips IV, koning van Spanje. Lodewijk XIV, die verklaarde "l' Etat, c'est moi", en die men "le Roi soleil "Zonnekoning" noemde, was omringd door een schare begaafde staatslieden. Hij slaagde er in, Frankrijk tot het machtigste land ter wereld te verheffen, maar veel zon heeft hij naar onze streken niet gebracht.

 24

In 1678 gaf Frankrijk een aantal vooruitgeschoven stellingen prijs, waaronder Kortrijk en Oudenaarde, maar het verkreeg Ieper, Waasten, Poperinge, Belle en Kassel, zodat het zich een ononderbroken en rechtlijnige grens verzekerd zag.

In 1690 werd het duidelijk dat Frankrijk van Spanjes overmacht gebruik wilde maken om de Zuidelijke Nederlanden te bezitten. Behalve de plundertochten waaraan Vlaanderen alweer ten prooi viel, werden belangrijke steden als Veurne en Kortrijk bezet. Het optreden van de Fransen was in die bezette gebieden ongemeen hard. Zo werd het de bewoners van het platteland verboden zich verder dan één mijl van hun kerktoren te verwijderen. Buiten die zone werden hun paarden en goederen aangeslagen en moesten ze voor hun eigen leven losgeld betalen.

In 1695 liet Lodewijk XIV het centrum van Brussel bombarderen en tot puin herschapen, louter uit prestige. Drie dagen, 13, 14 en 15 augustus, werd er onafgebroken geschoten, maar de Fransen slaagden er niet in de stad in te nemen. Er kwam hier een sterk Frans leger, en ons land werd als een deel van Frankrijk bestuurd. Lodewijk XIV overleed te Versailles in 1715.

Door de overeenkomst van Utrecht in 1713 werd Karel van Oostenrijk onze vorst, en noemde ons land voortaan de Oostenrijkse Nederlanden. Het tweede Oostenrijks tijdvak was begonnen.

\* \*

\*

**HET GEZIN JAN CALLENS gehuwd met ELISABETH SOENS.**

Dit gezin kreeg 8 kinderen. Joos, Willemyne, Elisabeth, Petrus, Maryn, Tanneke, Betken en Mayken.

Jan Callens, een rechtstreekse voorvader in deze stamboom was de zesde zoon van Joos en Mauke en werd geboren te Ingelmunster op 4 maart 1605. Hij trouwde met Elisabeth Soens de dochter van Passchier en was buitenpoorter te Ingelmunster. *BP. v. Kortr. te Ingelmunster: Jan Callens fs. Joos 1630-1645 V.v.*

Hij overleed te Ingelmunster in het jaar 1645 en was amper 40 jaar oud.

Jan en Liesbeth waren getrouwd eind 163O. Hij was 25 geworden en zijn vrouw een paar jaar jonger. Het was begin juni 1631 en samen waren ze bezig het hooi binnen te halen. Het was drukkend warm en er was onweer op komst.

25

Vandaag moest het hooi kost wat kost op de hooizolder. Morgen was het 8 juni, de feestdag van Sint-Medard[[15]](#footnote-15)1. Als er op die dag regen viel dan was het voor zes weken slecht weer, en het zou jammer zijn moest al dat droog gras terug nat worden. Er werd met man en macht gewerkt, maar Liesbeth voelde zich niet goed. Af en toe nam ze een rustpose. Jan was dat niet gewoon van zijn vrouw, ze was immers altijd de sterkste, en nu het echt nodig was liet ze het afweten. Jan werd ongerust, maar Liesbeth stelde hem gerust, en toen ze vertelde dat ze in verwachting was fleurde Jan op, zond zijn vrouw in huis en werkte dubbel zo hard tot het hooi dezelfde avond nog droog in het schuurke zat.

Ook op die avond was Gillyne Callens, de zuster van Jan op bezoek. Ze was getrouwd met Pieter Vandekerckhove, en woonde op een hoeve aan de overkant van de Mandelbeek, naar het Roosbeekstraatje toe.

Langs een klein bruggetje over de beek dat ze zelf aangelegd hadden liepen ze menige keer over en weer. Gillyne merkte dat er iets scheelde, Jan was opgewekt zoals ze hem nog nooit gezien had, en toen ze hoorde dat de ooievaar zou komen, verstond ze de vreugde maar al te goed. Ze had zelf ook al drie kinderen.

Als ge wilt weten of het een jongen of een meisje zal zijn, wist ze te vertellen, bestaat er hiervoor een middeltje[[16]](#footnote-16)2. Wanneer ge deze avond gaat slapen drinkt ge eerst een stoop[[17]](#footnote-17)3 scheewei[[18]](#footnote-18)4. Ge kunt hiervan goed uw water maken. Het eerste giet ge gewoon weg, maar van de urine van na middernacht doet ge er een beetje in een schoteltje waarin wat tarwe en gerstekorrels liggen.

Regelmatig houdt ge in het oog welke granen eerst kiemen. Als het de tarwe is, dan zal het een jongen zijn, gerste is voor de meisjes.

Dagelijks onderzochten ze twee tot drie keer het graan op hun kiemkracht en na een tiental dagen van spanning zag Liesbeth dat er zowel tarwe als gerste gekiemd was. Ze vond de test van haar schoonzuster maar niks en goot het hele zootje op de mesthoop

 26

Negen maand later bleek deze test toch niet zo onbetrouwbaar te zijn, want op 5 februari van 1632 werd er een jongen èn een meisje geboren.

Jan en Elisabeth kregen 8 kinderen: Joos, Willemyne, Maryn, Elisabeth, Petrus, Betken, Anna (Tanneke genoemd) en Mayken.

6 ervan stierven op jeugdige leeftijd.

Er waren twee tweelingen: Joos en Willemyne geboren in 1632, en Elisabeth en Petrus in 1637. Alleen MarynenTanneke hebben het overleefd en zijn gehuwd. Het is geweten dat in de jaren 1640-50 de "Zwarte dood" of de pest, een zeer besmettelijke ziekte, duchtig woedde in onze streek. Veel gezinnen werden met hetzelfde lot beschoren. De pestheiligen Antonius-Abt, Rochus, Sebastiaan en Adrianus werden massaal aangeroepen tot genezing van deze epidemie.

Zo ziet ge dat wij Callens allemaal, in deze stamboom weer geluk hebben gehad dat Maryn in leven bleef, want ook hij is een rechtstreekse voorvader.

**Maryn** trouwde in 1654 met Maria Decaluwé, de dochter van Stefaan, ook een landbouwer uit Ingelmunster.

Toen vader Jan stierf in 1645, misschien was de pest hier ook de boosdoener, was Willemyne 13 jaar, en zij stierf een jaar later. Joos, Elisabeth, Petrus, BetkenenMayke waren reeds overleden.

Zie Weesakte Jan Callens opgemaakt in 1651 te Ingelmunster.

Jan Callens - 85-8

*Amant Callens fs Joos in hulste en pieter soenens fs Passchiers in ingelmunster beide voogden van Maryn en Tanneke Callens fs Jans brynghen over by eede de 23 sep 1652 tgoet der selve weesen verstorven bij de doot van den vaders, te weten om alle de weesen dhelft van selve deel canse en acte in een hofstede in**Inghelmunster buyten des hoofde van Passchier Soenens voorseiden en bekleet met een woonhuys, scheuren d'een aen d'ander, met cattheylen van**fruytboomen daerop staen, met diverssche parthien van lande, merschen diermede gaen groot omtrent drie bunderen, noort de hofstede pieter Soenens, oost de hofstede Carel Coal ghehouden van Inghelmunster.*

*Item dhelft van 61 C en half lans in de prochie voornoemt ghenaemt de Carelmersen oost tlant guillame debusschere, west hubrecht de voldere. Item van 2C 3 roen landt en mersen ghenaemt de carelmersen oost den bosch michiel naert zuyt adriaen verbrugghe*

27

*Item van 5 C 11 roen lans voor de hofstede, oost an de strate loopende naar de walbrugghe, west Matthys Callens*

*Item 4C 6 roen lans noort dhoyrs Olivier naert zuyt tlant amant callens*

*Item 3 C lans noort en oost jan Ampe suyt zelfde lant west Hubrecht de voldere ghehouden van Inghelmunster.*

*Item 9 C lans ghenaemt den quaden driesch, west den baron van Inghelmunster zuyt michiel naert, noort matthys callens.*

*Item 5 C lans west den voorseyden quaden driesch noort pieter van putte, oost de hofstede joos callens belast alle drie voorschreven parthien met vier ponden groten vlamsch in proufyte van joos Andries.*

*Item dhelft van vyftich ponden vyf schellyngen groten vlaems die schuldig an Amant callens voocht en ghehypotequert op de nombre van ses hondert lans in de prochie van inghelmunster en op de selve parthie beleent soo dat de houderigghe tselve lant mach ghebruycken den tijdt van neghen jaren voor den intrest.*

*Ende van cattheylen en goet ons beede weesen 2 c 20, 8 par suyver boven comeren en lasten danof elisabeth soenens fa Passchier moeder der weeskinderen belooft quitte en indermate houderen jeghens elcken onder haer als souden de selve in schaden en baten naar costume al volghens de schriftelycken staet onderteeckent*

*Jan tytgat en petrus Andries weesheeren.*

*Item verklaerden de voochden met de houderigghe te vreden te sijne voor de weese pennyngen en indemniteit sonder selve op heuren peryckel tot weder roupen*

*Petrus Andries weesheere.*

Zo te zien op deze weesakte en staat van goed, was de grootvader van Maryn en Tanneke, Passchier Soens, een gegoede burger, en zij erfden elk de helft van zijn bezittingen.

**Tanneke** had gezien dat de Soens nogal wel besteld waren van geld en goed en ze koos hare kozijn Egidius als huwelijkspartner. Ze trouwde in Ingelmunster de 28 okt 1664. Ze was 22 jaar en kreeg als erfgenamen twee dochters Soentjes.

\* \*

\*

 *28*

*Aan de hand van een uitgebreide beschrijving op de vorige weesakte*

*Kan ongeveer uitgemaakt worden waar de hoeve in Ingelmunqster gelegen was.*

***PLAN VAN INGELMUNSTER***

*Binnen de geelgekleurde cirkel ligt waarschijnlijk het goed van Jan Callens – Elisabeth Soenens,alsook de hoeve van Gillyne Callens-Pieter Vandekerckhove.*

*Boer Stefanus Decaluwé woonde in dezelfde omtrek*

**Stefaan Decaluwé de weduwnaar van Gillyncke Declercq met wie hij in 1634 getrouwd was woonde op een hoevetje in de buurt van Elisabeth Soenens,De weduwe van Jan Callens.Steven had 4 minderjarige kinderen,tussen de 5 en de 10 jaar

Zie volgende weesakte bij het overlijden van hun moeder.

1. Achterwaeringe = vroedvrouw. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nooddoop: Als de geboorte niet goed verliep werd het kind door de vroedvrouw direct thuis gedoopt. [↑](#footnote-ref-2)
3. De klok van de kerk die luidde als iemand overleden was werd de endeklokke genoemd. [↑](#footnote-ref-3)
4. te wete komen - op de een of andere manier iets vernemen. [↑](#footnote-ref-4)
5. Een bunder = 1,4 ha [↑](#footnote-ref-5)
6. Eerste bed: Uit het eerste huwelijk. [↑](#footnote-ref-6)
7. Koeipoester: verzorger van de dieren op de hoeve. [↑](#footnote-ref-7)
8. Halve gedraaiden = halve garen. [↑](#footnote-ref-8)
9. Midden de 17de eeuw was er een heksenvervolging in Noord-West Vlaanderen. De vrees voor heksen is reeds afkomstig uit de Germaanse overlevering en werd door de kerk ook voor een deel overgenomen. Het geloof in de duivel werd tegen het einde van de Middeleeuwen tot heksenwaanzin uitgebreid. De voorwaarden tot duiveluitdrijving in de kerk zijn: agressief zijn, vreselijke dingen voorspellen, een vreemde taal beginnen spreken en alles vervloeken wat godsdienst aanging. Bekentenissen werden afgedwongen door folteringen of de verdachten moesten een zogenaamde heksenproef ondergaan (Ondergedompeld worden in het water) zodat overtuigende bewijzen verzameld konden worden. Veroordeelde heksen werden tot de brandstapel veroordeeld. Pas in de 18de eeuw namen deze processen af in aantal. Jeanne Panne werd in Nieuwpoort op de brandstapel verbrand op 16 mei 1650. [↑](#footnote-ref-9)
10. zijn matten: zijn bezittingen [↑](#footnote-ref-10)
11. Loof: rapen, voeder voor de beesten [↑](#footnote-ref-11)
12. Boever = Paardenmenner. [↑](#footnote-ref-12)
13. Karrevoer = Wagenvracht. [↑](#footnote-ref-13)
14. Den Hoogen Doorn: een gehucht in Hulste langs de Brugsesteenweg. [↑](#footnote-ref-14)
15. 1 Weerspreuk: Als het regent op sint-Medaar (6 juni), regent het zes weken na elkaar. [↑](#footnote-ref-15)
16. 2 Uit publikatie van 1599, Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden. Chr. Vandenbroucke. "De nature en de complexie der vrouwen om te zien oft een vrouwe bevrught is oft niet ende oft zy een knechtken of een meysken draeght. [↑](#footnote-ref-16)
17. 3 Een stoop is een inhoudsmaat van ongeveer 2 liter. [↑](#footnote-ref-17)
18. 4 Scheewei is de waterachtige melk die bovendrijft bij het verwarmen van karnemelk. [↑](#footnote-ref-18)