45

Het slinderen of pletten van de haver, bestemd voor de paarden gebeurde met de haverslinder. Tussen twee ijzeren rollen werd het graan platgewalst.

Na een paar dagen kwam Petrus de bakte[[1]](#footnote-1)1 terug ophalen. De molen lag stil. De wind was veranderd van richting en de vier wieken, ook het gevlucht genoemd, moest met behulp van het kruiwerk terug naar de windrichting gedraaid worden. De koord die de molenvang gespannen hield rond de molenas werd geleidelijk gelost en het gevlucht kwam stilaan terug in beweging.

Beneden in de molen was het stampkot. Een kollergang met twee enorme rechtstaande pletstenen draaiden rond op een ligbed, waardoor het lijnzaad geplet werd, en na verwarmd te worden, in lijnwaadzakjes onder de heipalen terecht kwam. Deze houten palen stonden in verbinding met een liggende as voorzien van pinnen, die de heipalen omhooghaalden en daarna met een plof naar beneden lieten vallen op de zakjes met lijnzaad, waardoor de olie er uitgeperst werd en in een ton opgevangen. Datgene wat overbleef waren geperste lijnzaad- of oliekoeken.

pletstenen in de molen.

Ze waren bestemd voor de koeien die er van blonken in hun vel.

Pieter kocht ook enkele oliekoeken.

De kar was bijna geladen, en Barbara, de molenarin die alles van uit haar keuken gadesloeg naderde met twee bierpotten en een kannetje bruinen van het vat, en ook de rekening die Pieter bij het drinken van een pot bier, aan de molenarin met "Ponden Parisis, Grooten Vlaamschen en Schellingen" betaalde.

46

Het vroegere kerkje van Hulste was gebouwd in de vorm van een Latijns kruis, met de ingang naar het westen, het koor in het oosten en de toren ongeveer in het midden. Het kerkhof lag er vredig rustend omheen. Het koor was maar 22 voet lang en 21 voet breed. In 1785 werd het gedeeltelijk herbouwd en enkel het koor, het onderdeel van de toren en de eerste balkruimte westwaarts bleven bestaan. Het is het enige dat overbleef uit de tijd van de oprichting van de kerk onder Robrecht de Fries.

Hulste- Oude kerk

Juffrouw Marie-Louise le Sage van het kasteel, schonk de drie klokken. Mevr. Marie-Josepha Steur, de weduwe van Antoon van Outryve was meter van de tweede klok die in 1787 samen met de twee andere in de toren werden gehangen. Twee van de drie klokken werden tijdens de Franse Revolutie opgeëist. Alleen de scheve toren echter werd pas in 1850 aangepakt en terug recht gezet.

Van het kasteel van Hulste is weinig overeind gebleven. De laatste afstammelinge, juffrouw Marie-Louise Lesage, stierf op het kasteel in 1802. Ze was 76 jaar geworden. Na haar dood raakte het kasteel in verval. De afbraak gebeurde in 1857 en de wallen werden gedempt. Alleen het neerhof bleef bestaan.

\* \*

\*

Maria-Theresia en Karel van Lotharingen stierven beiden in 1780. De oudste zoon van Maria-Theresia, Jozef II werd rechtmatige vorst over de Oostenrijkse Nederlanden. Hij was ook keizer van Duitsland.

In 1781 maakte hij een reis door onze gewesten en verdreef er de Hollandse garnizoenen uit de Zondag na Beloken Pasen"[[2]](#footnote-2)1. de Barrière-steden. De vrije vaart door de Schelde terug afdwingen mislukte. In de plaats van de oude vierscharen kwamen nieuwe rechtbanken. Jozef II schreef voor: "Voortaan zal er op één dag van het jaar kermis zijn en dit op de Zondag na beloken Pasen.

47

Hij duldde ook niet dat onze geestelijkheid met de Paus in betrekking kwam. Slechts tweemaal per jaar mochten processies uitgaan en dan nog zonder heiligenbeelden of muziek. De keizer bepaalde hoeveel kaarsen er op het altaar mochten branden. Dit alles bezorgde hem de spotnaam van Keizer-Koster. In de bisschoppelijke seminaries benoemde hij zelf de leraars die een ketterse leer moesten verkondigen. Kardinaal van Franckenberg, bisschop van Mechelen verbood dan ook aan de seminaristen deze lessen te volgen.

Onze voorouders aanvaarden niet langer keizer Jozef II als hun wettige vorst, en er brak oproer uit. Weldra had zich een vastberaden patriottenleger gevormd. Met Generaal Van der Mersch aan het hoofd verdreven ze de Oostenrijkers uit Turnhout. Na een gevecht dat meer dan vijf uur duurde, moesten de Oostenrijkers wijken. Spoedig veroverden de patriotten Diest, Tienen, Gent, Brugge en Brussel.

Eind 1789 wapperde over het hele land de Brabantse kleuren zwart-geel-rood. Op 26 februari 1790 werd generaal Van der Mersch plechtig ontvangen te Kortrijk.

In Januari 1790 riepen de Algemene Staten de Republiek der Verenigde Belgische Provinciën uit. Er kwamen onderlinge twisten, geldtekort en een slecht bestuur. Daarbij weigerden zowel Engeland als Holland en Pruisen de nieuwe staat te erkennen.

In december 1790 veroverden Oostenrijkse troepen opnieuw ons land. Datzelfde jaar was keizer Jozef II overleden en zijn broer Leopold II volgde hem op. Hij schafte alle wetten van zijn broer-de-koster af, en er werd terug geregeerd zoals in de tijd van Maria-Theresia.

In 1792 maakte een Franse inval een einde aan het Oostenrijks Tijdvak. De Franse generaal Dumouriez versloeg de Oostenrijkers bij Jemappes. Op 18 juni bezette een leger van 12.000 franse soldaten Kortrijk.Ze staken een paar honderd huizen in brand om de Oostenrijkers zogezegd te verdrijven uit hun schuiloorden

48

De kasseiweg tussen Hulste en Kortrijk was vol grote putten, en hier en daar lagen gesneuvelde soldaten.

In Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen en Lier werden de Fransen als onze bevrijders feestelijk onthaald.

Maar...... te Parijs dacht men er anders over, en België werd gewoon bij Frankrijk ingelijfd en wij werden Fransen verklaard. Er volgden brutale opeisingen, inkwartieringen en plunderingen door de Franse bezetter.

De tijdrekening werd afgeschaft en 22 september 1792 werd1 vendemiaire van het jaar I. Er waren 12 maanden van 30 dagen (= 3 decaden van 10 dagen) en een bijgevoegde "complémentaire" maand van 5 dagen. Om de vier jaar was er een feestdag, op de 6de dag van de complémentaire maand, de "sans-culottides" of de dag van de omwenteling genoemd.

Elke tiende dag van de week, of op Decadi was er een rustdag, die de zondag moest doen vergeten. Alle werk werd stilgelegd en eenieder moest de voorgevel van zijn huis met een vlaggetje versieren. De schoolkinderen waren verplicht een Republikeinse eredienst bij te wonen.

Dagen en maanden kregen een andere naam. De Republikeinse Kalender was geboren. Bij ons werd hij in gebruik gesteld in 1795, het jaar IV.

De dagen van de week waren:

Primidi - Duodi - Tridi - Quartidi - Quintidi -

Sextidi - Septidi - Octidi - Nonidi - Decadi.

De maanden kregen de naam:

Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse,

Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor.

De afschaffing van de Republikeinse Kalender en het terug invoeren van de Gregoriaanse werd van kracht met ingang van 1 januari 1806 (11 nivôse jaar XIV).

De Oostenrijkers probeerden in 1793 nog even terug te keren en versloegen de Fransen bij Neerwinden in de provincie Luik.

Amper één jaar later waren het de Fransen die bij Fleurus de Oostenrijkers overwonnen en ditmaal voor goed. Ons land werd verdeeld in negen departementen. Onze streek stond bekend als het Departement de la Lys. (Nu West-Vlaanderen) De nieuwe Franse wetten werden ook in ons land toegepast. Frankrijk perste ons grote sommen af als belasting. Alles mocht opgeëist worden voor het Franse leger..

49

Er kwam een Godsdienstvervolging, alle bedevaarten, processies, berechting, het dragen van het priesterkleed en het luiden van de kerkklokken werd ten strengste verboden. Kloosters werden afgeschaft en verkocht, afgebroken of in brand gestoken. De kerken werden gesloten. Altaren, preekstoelen, communiebanken en biechtstoelen werden tot brandhout gehakt. Gouden en zilveren kelken, kandelaars en monstransen werden buitgemaakt en verkocht.

De H. Mis kon slechts in het geheim, in een schuur, op een zolder, of ergens in een kelder worden opgedragen.

Priesters die de eed niet wilden afleggen, werden bedreigd met verbanning naar het moordende Guyana in Zuid-Amerika. Toch weigerden meer dan 8.000 Belgische priesters.

Tijdens die "beloken tijd" legde in Hulste de pastoor E.H. P.F. Lanneau, toch de eed van trouw aan de republiek, en haat tegen de koning af.

Op 15 oktober 1797 lieten de Fransen de katholieke universiteit van Leuven sluiten. De 16de oktober werd kardinaal Frankenberg van Mechelen gevangen genomen omdat hij weigerde de eed van trouw aan de Franse Republiek af te leggen. Paus Pius VI werd op 18 februari 1798 uit zijn ambt ontzet en twee dagen later overgebracht naar Valence. Hij werd het jaar daarop opgesloten in de citadel. De strijd tegen kerk en godsdienst nam ongehoorde vormen aan.

In 1798 besliste Frankrijk dat 200.000 Belgische jongeren in het Franse leger hun dienstplicht moesten vervullen. Het lot zou beslissen welke mannen tussen 20 en 25 jaar soldaat moesten worden. Op de gemeentehuizen werden lijsten opgesteld van alle jonge mannen die onder de dienstplichtwet vielen, en aan de muren hingen plakkaten die het gehate bevel verkondigden.

De maat liep over, en op markten en pleinen zong men vrankweg:

*Is het van de Republiek geen schand,*

*Dat sy alles vragen van ons land?*

*Sy hebben genomen ons geld en goed,*

*Nu durven sy vragen ons arme bloed.*

Op vele plaatsen werden de plakkaten afgescheurd of overplakt met spotschriften als:

*Om met schelmen en dieven te stryden*

*dat syn wy niet van zin,*

*Liever de kogel of de guillotin!*

of: *Veel liever als te staan onder hun geweld,*

*Laeten wij ons doodschieten op he*t veld

50

Dat maakte de Fransen razend en zij die deserteerden moesten zich verschuilen in de bossen, want Brigands, zo genoemd door de Fransen, werden als wild nagejaagd en neergeschoten.

In sommige parochies werd ingebroken in het stadhuis en de registers van de burgerlijke stand, de conscriptielijsten[[3]](#footnote-3)1, en de lijsten van belastingbetalers, op straat gegooid en verbrand.

In het gezin van Pieter Callens en Josepha Parmentier werd men ongerust. Jacoba was pas in kennis gekomen met Antoon De Meyere, die als 20 jarige jongeling, in aanmerking kwam voor de dienstplicht in het Franse leger.

Op 12 oktober 1798 kwamen de boeren van het Oost-Vlaamse Overmere bij Wetteren, in opstand tegen het Franse leger. De revolte breidde zich snel uit over heel Vlaanderen en was vooral gericht tegen de godsdienstige beperkingen, de verplichte legerdienst en de Franse plunderingen. De Boerenkrijg was begonnen, ook de "Révolte de l'an VII" genoemd. De leuze was *"Voor Outer en Heerd".*

Antoon De Meyere, een rasechte Hulstenaar, samen met zijn lief Jacoba Callens en haar 17-jarige broer Jan waren bereid zich aan te sluiten bij een grote bende vrijwilligers en dienstweigeraars uit Hulste en de omliggende parochies, om het tegen de Fransen op te nemen. Als leden van de Bosseniersgilde[[4]](#footnote-4)2 van Hulste zouden ze zich bewapenen met hun karabijn. Maar met vader Pieter hadden ze geen rekening gehouden, en nadat moeder Josepha aan het jammeren ging, en er tranen bij vloeiden werden deze gedachten na een felle maar korte discussie afgeblazen.

Antoon moest onderduiken. Bij Pieter Callens installeerde hij zich op de hooizolder boven de koeienstal, en Jacoba werd goed in de gaten gehouden en moest uit de buurt van de stallingen blijven, kwestie van....!

In de nacht van zaterdag op zondag werden Franse troepen gesignaleerd die van uit Brugge afzakten om versterking te bieden in Kortrijk.

51

51

De kerk van Hulste en die van de omliggende parochies werden heropend. Tegelijkertijd begonnen de klokken van Ingelmunster, Hulste en Lendelede te luiden. De afgesproken groepjes kwamen samen op de plaats van Ingelmunster. De Brigands zouden de Sansculotten[[5]](#footnote-5) langs de Brugsesteenweg in een hinderlaag lokken. Gewapend met geweren stelden ze zich op langs de weg. Er waren ook vrouwen bij met stokken, rieken en vorken.

Diezelfde zondagmorgen was er ook een deel van het Franse garnizoen van Kortrijk uitgerukt, richting Ingelmunster. Uren lang duurde het gevecht tussen de omsingelde Brigands en de Franse Sansculotten. Onze boerenjongens vochten als leeuwen tegen hun verdrukkers.

De tragische Brigandszondag van 28 oktober 1798 eiste 400 doden langs de grote baan tussen Kortrijk en Ingelmunster. 33 slachtoffers werden begraven te Ingelmunster, 6 in Kuurne, en 6 in Hulste.

Velen sneuvelden rond de Hoogen Doorn. De rellen rond Kortrijk duurden tot 4 november. Het Franse leger dreigde ermee het opstandige Ingelmunster plat te branden.

Op de meeste plaatsen werden de zogenaamde *"Brigands"* in november 1798 tot overgave gedwongen. Na zes uren strijd leden de Boeren een onherstelbare nederlaag te Hasselt op 5 dec. 1798. Dit betekende het einde van de Boerenkrijg.

De daaropvolgende repressie[[6]](#footnote-6) was genadeloos. De leiders werden geëxecuteerd en meer dan 3.000 vermeende of echte Brigands werden aangehouden en veroordeeld.

De strijd was ongelijk geweest. De onervaren, slechtbewapende Boeren vochten tegen het sterkste leger van Europa, dat daarbij nog over kanonnen beschikte. Honderden Boeren werden door Franse krijgsraden ter dood veroordeeld. De opstand tegen de verdrukkers duurde amper een maand en reeds vielen tientallen jongens voor het ongenadig vuurpeloton.

52

Van 1798 tot 1801 had de bende van Bakelandt paniek gezaaid onder de landelijke bevolking van West-Vlaanderen, het toenmalige "Leye Departement". Zij hielden zich schuil in de bossen van Houthulst.

Diefstallen met inbraak, gewapende overvallen en struikroverij maakten de booswichten berucht en gevreesd. De eerste moord pleegde Bakelandt op een boerin aan de Muizelare, een gehucht te Pittem.

In 1803 werd Lodewijk Bakelandt opgepakt in de bossen van Wijnendale. Hij stierf op Allerzielen van hetzelfde jaar, na een lang proces, onder het mes van de guillotine, die stond opgesteld voor de ingang van de Halle op de Grote Markt in Brugge. Samen met hem werden nog 22 van zijn trawanten onthoofd.

De bendeleider Bakelandt werd als onwettig kind geboren te Lendelede op 17 januari 1774, en woonde er aan de Stinkeputten. De figuur Bakelandt en zijn daden leverden stof voor veelgelezen volksboeken, fabels en legenden.

\* \*

\*

Ondertussen werd er in 1769 ergens op het pas van Genua, door Frankrijk aangekochte eiland Corsica, Napoleon Bonaparte geboren. Op school was hij een buitengewone leerling. Hij volgde lessen aan de militaire school, waar niemand hem de baas kon. Toen hij 16 jaar was legde hij een schitterend examen af en werd benoemd tot tweede luitenant bij de artillerie.

In 1792 nam hij zelf de macht en het bestuur van Frankrijk in handen. Hij gaf de kerk haar vrijheid terug. De verbannen priesters keerden weer naar hun dorpen.

In 1801 sloot hij een concordaat[[7]](#footnote-7) met Paus Pius VII, en betaalde voortaan een jaarwedde aan de priesters. België werd beschouwd als een deel van Frankrijk. Een nieuw rechterlijk stelsel werd ingevoerd dat tot op heden bijna onveranderd is gebleven. De verplichte legerdienst bleef, en onze jongens moesten naar de loting. Ze streden in het keizerlijke leger op haast alle Europese slagvelden. Onderduiken zoals ten tijde van de Boerenkrijg was onmogelijk

Napoleon

53

Napoleon trouwde in 1796 met Josephine de Beauharnais (°Martinique 1763). In 1804 werd hij in de Notre Dames te Parijs door Paus Pius VII tot keizer gezalfd. Napoleon zette zich zelf de kroon op het hoofd, hierdoor aantonend dat hij boven de kerk stond. Hij kroonde Josephine tot keizerin.

Dertien jaar lang bleef de Republikeinse kalender van kracht en op 1 januari 1806 schafte Napoleon hem weer af.

Napoleon was hebzuchtig en palmde bijna heel Europa in. Zelfs de Kerkelijke staat werd op 17 mei 1809 ingelijfd. Door de Paus die hem te Parijs gekroond had, werd Napoleon op 10 juni 1809 in de ban van de kerk geslagen. De paus werd gevangen genomen. Napoleon gaf een keizerlijke catechismus uit die aan alle kinderen moest aangeleerd worden. Daarin heette ongehoorzaamheid jegens de keizer doodzonde.

Te Gent benoemde hij zelf een nieuwe bisschop. Hij verbood alle landen van Europa die aan Frankrijk onderworpen waren, nog iets in te voeren uit de vreemde. Suiker, koffie, tabak en andere goederen die uit verre streken kwamen werden schaars en duur.

In 1809 kwam het tot een scheiding met zijn vrouw Josephine omdat het huwelijk kinderloos bleef en hij beslist een zoon en opvolger wilde.

Voor de tweede maal huwde hij in 1810 met Marie-Louise van Habsburg (Wenen °1791), de dochter van Franz II. Zij schonk hem al snel de langverwachte zoon, waarmee Napoleon zijn eigen dynastie hoopte te stichtten.

Napoleon, die tot dan toe zijn vele gevechten met glans had gewonnen, waande zich onoverwinnelijk, maar zijn tocht naar Rusland werd een ware ramp. Deze veldtocht eindigde in 1812 met een bijna volledige uitroeiing van het Franse leger. In 1814 rukten zijn vijanden Parijs binnen. De keizer moest afstand doen van zijn troon en werd op het eiland Elba gevangen gezet.

Hij ontsnapte, en werd in Frankrijk terug als keizer erkend. Hij verzamelde een nieuw leger maar werd in 1815 te Waterloo voorgoed verslagen door de legers van Engeland, Pruisen en Nederland.

Hiermee eindigde voor ons land het Frans Tijdvak. Napoleon werd verbannen naar het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan, waar hij stierf op 5 mei 1821.

Tijdens de veldtochten van Napoleon voerde Marie-Louise in Frankrijk het regentschap. Na zijn ondergang keerde ze met haar zoon Napoleon naar Oostenrijk terug.

54

Op de Dorpsplaats van Hulste stond vroeger aan de oostkant het *"Maison Communale - Hotel Restaurant".* De waard was een zekere mijnheer Blancquaert, *'fabricant de Billards'.*

Hulste- Oude dorpsplaats

Het café *'Den Arend'* stond op de andere hoek.

Op het uitsteekberd[[8]](#footnote-8)1 staat dat de herbergier Cyriel Devaere, ook 'kleren- en soutanemaker' was.

Een andere gekende herberg rond de dorpsplaats was "*De Sterre".*

\* \*

\*

In 1815 werden Holland en België in één koninkrijk verenigd. Willem I, de Hollandse vorst, werd koning over het nieuwe rijk. Hij werd geboren in 1772.

Met de vereniging van beide landen waren er ook schaduwzijden. Het verschil in godsdienst en in talen was een knelpunt. Naarmate men zag dat de beste baantjes voor de Hollanders waren, verdween het vertrouwen van de Belgen. Ons katholiek onderwijs werd zo goed als onmogelijk. Enkel staatsdiploma's werden aanvaard.

Terecht verdwenen de Franse departementsnamen en de oude keerden terug. In Vlaanderen en Brussel werd het Vlaams in ere hersteld, maar deze maatregel was niet helemaal naar de wens van de burgerij, die liever Frans sprak. In de dorpen kwamen lagere scholen, en Gent en Luik kregen ook een universiteit.

Door het kanaal Gent-Terneuzen werd Gent een havenstad, en het Willemsdok werd in de Antwerpse haven gegraven.

België had toen 3½ miljoen inwoners en kreeg slechts evenveel volksvertegenwoordigers als Holland met 2 miljoen, en de grote schulden die Holland toen had, moesten wij helpen vereffenen.

55

**FRANCISCUS CALLENS gehuwd met SOPHIA-DOROT. LEFEBVRE.**

Franciscus Callens, de zoon van Petrus-Franciscus en Maria-Josepha Parmentier werd geboren te Hulste op 29 december 1790. Hij trouwde op 5 september 1821 te Hulste met Sophia-Dorothea Lefebvre, negen jaar voor de onafhankelijkheid van België. Sophia was ook te Hulste geboren op 21 juni 1795 en overleed er op 15 januari 1877 aan de ouderdom van 82 jaar. Samen kregen ze 9 kinderen. Maria-Anna-Theresia, Augustinus-Florentinus, Petrus-Josephus, Rosalie, Carolus-Ludovicus, Ursula, Barbara, Maria-Virginie en Henricus.

Huwelijksakte Franciscus Callens en Josepha-Dorothea Lefebvre

RAK. BS. Hulste

*In den jaere achtienhondert eenentwintig den negenentwintigsten augustus ten drie uren naer middag, zijn voor ons Joannes Baptiste Mulle burgemeester officier van den civilen staet van het gemeente van hulste gecompareert Franciscus Callens, jongman, wever, geboren tot hulste den negenentwintigsten december zeventienhondert 't negentig en er woonagtig, zoon van Petrus Franciscus, wever woonende tot hulste, hier present ende consenteerende en van wijlens Maria Josepha Parmentier ter eendere, en Josepha Dorothea Lefebvre, jongedogter, spinster, geboren tot hulste den tweeentwintigsten juny zeventienhondert vijfennegentig en er woonagtig, dogter van Joseph, landsman woonende tot hulste hier present ende consenteerende en van wijlen Marie Anne Therese Beel, ter andere, welck comparanten ons hebben verzogt te procedeeren tot het houwelijk onder hun beraemd en welkers afkondingen gedaen zijn geweest binnen dit**gemeente de zondagen**negentienden en zesentwintig deezer loopende maend respectivelijk s'middaegs ter plaetse daer toe bestemd;*

*geene tegenstridegheyd aen dit houwelijk aen ons te kennen gegeven zijnde recht doende aen hun verzoek wij hebben naerdat aen de comparanten waeren gelezen alle stucks hier boven vermeld alsmede het zesde cappitel van den titre van den civilen raetboek g'intituleert van het houwelijk gevraegt aen den toekomenden bruydegom en toekomende bruyd of zij begeeren zey te neemen voor man en vrouw ieder van hun in het byzonder geantword hebbende van ja. Wij verklaeren in den naem der wet dat Franciscus Callens en Josepha Dorothea Lefebvre verheenig zijn door het houwelijk van het tgeene wij hebben deezen act opgesteld in de tegenweerdigheyd van Lucien Vanoutrive schoenmaeker oud zesentwintig jaer, Jean Baptiste Quiquin garde champetre oud zevenenvyftig jaer, Antonius Vanoutrive herbergier oud achtenvijftig jaer, woonende tot hulste.*

56

*En naer lezing deezer den man en vrouw en vier getuygen hebben met ons geteekend en den vader van den man en vrouw hebben verklaert niet te konnen schrijven.*

*Franciscus Callens J.Bte Quequin Antonius Vanoutrive L. Vanoutrive*

*Carolus Franciscus d'hont S.D. Lefever*

*B. Mulle*

Francis Callens en Sophie Lefebvre waren mijn betovergrootvader en betovergrootmoeder, en ook die van alle afstammelingen in deze stamboom, die geboren werden on-der de 13de genera-tie. Het koppel in-stalleerde zich op een boerderijtje gele-gen te Hulste, in de omgeving waar en-kele jaren later de Muizelmolen werd herbouwd.

Hulste-Geboortehuis Callens

De molen die er vroeger stond, was afgebrand. Toeval of niet, maar de naam van de straat is nu nog steeds de "Kallestraat"[[9]](#footnote-9)1.

Na het kopen van hun huisraad en het nodige landbouwmateriaal, kochten ze ook na tien maanden huwelijk, op 5 juli 1822 hun eerste kindje; een meisje gedoopt onder de naam:

**1.Maria-Anna-Theresia.** Zij werd geboren te Hulste in 1822, ze bleef ongehuwd en overleed in 1848 op 26 jarige leeftijd.

Precies twee jaar later, op 18 juli 1824, breidde de familie zich snel uit met een tweeling, Pieter en Augustin, beiden geboren in 1824.

**2. Pieter Callens** ° 18 juli 1824 + 13 december 1906**.**

**3. Augustin Callens** ° 18 juli 1824 + 29 november 1890.

57

Doopakte Petrus Josephus Callens en Augustinus-Florentinus Callens.

PR. Hulste.

*Gemini.[[10]](#footnote-10)*

*\* Die 18 julü 1824 baptisatus est Petrus Josephus Callens filius francisci ex hac et Sophia Dorothea Lefebvre ex hac conjugum, natus hodie decima ante meridiana, Susceperunt eum Josephi Lefebvre et Maria jacoba Callens.*

*J.Vanhoutte vice pastor.*

*\* Die 18 julü 1824 baptisatus est Augustinus folorentinus Callens filius francisci et Sophia Dorothea Lefebvre ambe ex hac conjugum, natus hodie decima ante meridiana, Susceperunt eum Carolus augustinus Lefebvre et Isabella Roza Callens*

*J. Vanhoutte Vicepastor.*

De tweeling, August en Pieter Callens, hielden zich op gebied van vrouwen gedeisd. Ze begonnen reeds de vijftig te naderen en toen hun jongste broer Henri aanstalten maakte om te trouwen wisten ze dat ze niet op de hoeve konden blijven. De traditie bij de boeren was dat de jongste zoon het voorrecht had om de hoeve over te nemen.

In de buurt stond er een huizeke te huur met een groot stuk aanpalende grond. Samen gingen ze daar wonen. Ze hielden er wat kleinvee, een paar schapen, wat konijnen en kippen, en om de wacht te houden een koppel ganzen in de boomgaard.

Tijdens de drukke perioden op het land konden ze hun broer Henri nog bijspringen op de hoeve.

Beide hadden een verschillend karakter. August was een levendige flierefluiter. De zondag na de hoogmis bezocht hij de herbergen rond deplaatse en overal waar er plezier was in Hulste was Gustje van de partij. Pieter daarentegen was een rustiger type, zorgzamer, en ook wat overdreven spaarzaam. Na de hoogmis ging hij regelrecht naar huis, zorgde voor het eten, deed er nog wat kleine karweitjes en telde zijn geld.

Juffrouwke Coleta Vanruymbeke was ook altijd in de hoogmis en Pieter had er een oogske op. Pieter en August waren goed te vergelijken met de figuren Naaten en Titten uit het BRT-feuilleton *"De filosoof van Hagem"* van Jef Sceirs.

58

De jaren daarop werd alles rustig in de familie, tot in 1885 een oude schuur in brand vloog[[11]](#footnote-11)1. Nonkel Pieter, de helft van de tweeling, trouwde met het rijke en fiere kokette juffrouwke Coleta Vanrumbeke. Hij had haar op zijn 61ste met succes ten huwelijk gevraagd. Ook Coleta, 59 jaar oud pronkte graag met hare Pieter en zijne rijkdom. Coletje was als nieuwe suikertante welgekomen in de familie, en ze zorgde goed voor Pieter en zijn broer August. Ze kreeg de bijnaam van "tante Coletje Koket".

**4. Rosalie** werd geboren op 2 februari 1826 en overleed in 1847.

**5. Karel**, Charlewie genoemd in 't Vlaams, werd geboren precies twee jaar na Rosalie op 12 februari 1828.

Geboorteakte Carolus-Ludovicus Callens. RAK. BS. Hulste


*In den jaere achttienhondert achtentwintig den dertiensten february ten dry ure naer middag, is voor ons Joannes Baptistes Mulle burgemeester ambtenaer van den burgerlyken stand der gemeente hulste gecompareerd franciscus Callens, wever oud zessendertig jaeren woonende te hulste den welken ons vertoond een kind zynde van het mansgeslaghte geboren binnen dees gemeente gisteren ten zeven uren savonds van hem verklaerder en van Sophia-Dorothea Lefebvre zyne huysvrouwe en aen welke hy verklaert heeft te willen geven de voornaemen Carolus Ludovicus. de voornoemde verklaeringen en vertooninge gedaen in de tegenwordigheyd van Josephus Carolus Callens wever oud tweeenveertig jaeren en Francis Verschoore schoenmaeker oud negenenveertig jaeren beyde woonende te hulste en naer lezing dezer de vader en tweede getuyge hebben met ons geteekend. De eerste getuyge heeft verklaert niet te konnen schryven.*

*J. Mulle - Fr. Verschooren - Fr. Callens.*

Van het mansvolk was Charlewie de eerste die zijn geliefde vond. Hij was 25 jaar en trouwde in 1853 op 31 aug in het stadhuis, en de 6de september in de Sint-Pieterskerk van Hulste, met Barbara Bostoen. Ze was één jaar jonger dan Charlewie.

Als dochter van boer Domien Bostoen, kon ze ook spinnen, spellewerken, lezen, schrijven en rekenen


59



Ze vonden hun thuis in de omtrek van de dorpsplaats te Hulste waar Barbara een winkeltje begon van kruidenierswaren, snoepgoed, kloefen en kantwerk. Verschillende generaties jongeren hebben daar staan watertanden naar al dat verlokkende snoepgoed.

Menige vrouwen uit de omtrek brachten hun afgewerkte spelle-werkkant bij Barbara, die ze in haar winkel aan de man bracht, of doorstuurde naar de groothandel in Kortrijk, die ze op hun beurt verdeelden in binnen en buitenland.

Charlewie had verder zijn werk aan het weefgetouw op de hoeve van zijn vader. Hij overleed op 38 jarige leeftijd de 15de augustus 1866, het feest van O.L.Vrouw Hemelvaart. Het oudste kind Frederik was 10 jaar en het zesde en laatste kind Henri werd pas drie maanden na zijn overlijden geboren.



In 1896, op een koude winterdag, de 16de december is moeder Barbara Bostoen onverwacht overleden. Zo staat het op haar bidprentje vermeld.

60

Vijf kinderen telde het gezin Callens-Lefebvre nu. Er was welvaart gekomen onder het bewind van Koning Willem I. De boeren deden gouden zaken, vooral met de teelt van suikerbieten[[12]](#footnote-12). Door gebrek aan rietsuiker uit de vreemde werden de boeren in Vlaanderen aangemoedigd suikerbieten te verbouwen.

In maart werden bij Francis en Sophie ook zes à zevenhonderd lands[[13]](#footnote-13) landbouwgrond gereedgemaakt voor suikerbieten. Op lijnen zaaien was nog niet in voege en daarom moest het zaad zeer dun uitgespreid worden. In april werden de jonge plantjes met een hark van circa 25 cm breed op één gezet, dat betekent dat ze allemaal op een afstand van 25 à 30 cm van elkaar werden gezet door alle tussenplantjes te verwijderen. Dagen aan een stuk stond de boer gebogen op zijn veld en de ongemakken in de rug werden 's avonds voelbaar. April kon koud en guur zijn, en de schrale oostenwind maakte het nog erger. Het onkruid moest regelmatig verwijderd worden en in oktober, als het weer terug winters begon te worden, moesten de bieten gerooid worden. Te lijve werden ze uit de grond getrokken en met een groot mes de koppen afgesneden. Dit loof diende als voer voor de koeien. Het was zeer voedzaam en de melkproductie ging er na enkele dagen op vooruit.

De bietwortels werden in Harelbeke op een Leieschip geladen, waarmee ze naar een suikerfabriek in Noord-Frankrijk werden gebracht.

De opbrengst was goed, de prijs was goed, maar het werk was zeer zwaar. Voor wat, hoort wat.

\* \*

\*

De Belgische bevolking aanvaardde de onderdrukking van de Hollanders niet en er werd sterk aangedrongen bij de koning om België een eigen bestuur te geven.

Alles goed en wel, maar Koning Willem I wilde maar niet toegeven aan de eisen, en in Brussel begon het te rommelen, maar ook in de buik van Sophie rommelde het, want het zesde kindje was op komst. Op 13 maart 1830 werd het meisje Ursula gedoopt in de Sint-Pieterskerk.

.

.

1. 1 Bakte: Al de soorten graan die naar de molen gebracht en teruggehaald werden. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Beloken pasen is de eerste zondag na pasen. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 Conscriptielijsten: Lijsten met de namen van de lotelingen. [↑](#footnote-ref-3)
4. 2 De Leiegouw Jg.XX afl.3-4 dec 1978. De stichting van de Bosseniersgilde (karabijnschutters) dateert van 1628. De gilde werd door baron Vander Gracht opgericht ter ere van St. Pieter en bestaat nu nog. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sansculottes (Frans voor "zonder kniebroeken", ook de benaming voor de revolutionairen van de Franse Revolutie, die uit de onderste bevolkingslagen afkomstig waren en in de plaats van de hogere kringen gebruikelijke kniebroeken (culottes), lange broeken droegen. De uiterlijke verschijningsvorm van de sansculotten had typische kenmerken: ze droegen de lange broek, daarboven een hemd en een korte vest. Op hun hoofd hoorde de rode Jacobijnenmuts, die zoals andere symbolen van de Franse Revolutie aan de oudheid ontleend was. De bewapening bestond uit een sabel en een lans. Ze waakten over de juiste gezindheid van hun medeburgers en voerden het algemene tutoyeren alsmede de aanspreektitel met "citoyen" (burger) in. [↑](#footnote-ref-5)
6. Repressie - onderdrukking. [↑](#footnote-ref-6)
7. concordaat: overeenkomst [↑](#footnote-ref-7)
8. 1 Uitsteekberd: uithangbord. [↑](#footnote-ref-8)
9. 1 Gegevens uit "Hulste en zijn Wegen op Kaart-Davidsfonds": Grand Chemin du Meulebekestraet au Barzestraet, nommé Kallestraet, 3,30 m breed en 243 m lang. Deze weg is onveranderd de huidige Kallestraat gebleven, nl. de verbindingsstraat tussen de Blauwhuisstraat en de Muizelstraat op de wijk "Klein Harelbeke". [↑](#footnote-ref-9)
10. Gemini = tweeling. [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 een oude schuur die in brand vliegt, wordt gezegd van oude vrijsters die op latere leeftijd trouwen. [↑](#footnote-ref-11)
12. De suikerbiet is een gekweekte witgevleesde voederbiet. Haar sap, dat 90-96 % uitmaakt, bevat 21% ruwe suiker. Franz Carl Achad, een Duits chemicus, richt in Kunern (Silezie-grondgebied Duitsland, en deels Polen) de eerste fabriek op voor de productie van bietsuiker, en legde daarmee de grondslag voor de suikerbietenindustrie. De Grote Encyclopedie 2001. [↑](#footnote-ref-12)
13. Een honderd lands = 885 m² [↑](#footnote-ref-13)