Hoofdstuk 13

Familie VERCAMMEN – DE BEER

**Betonfabriek “De Leeuw”**

*Bert van Asten, Jan de Beer en Kees van Kempen*

Frans en Wim Vercammen hadden een aannemersbedrijf aan de Slimstraat op de hoek met de Berkelseweg (de hoek aan de kant richting törp). Het bedrijf was gespecialiseerd in betonnen putringen en rioolbuizen. De naam van het bedrijf was “Gebr. Vercammen Beton- en bimswarenfabriek De Leeuw”. Bimsbeton is cementbeton, waarbij als toeslag bimszand en bimsgruis (vulkanisch puinsteengruis) is gebruikt. Ouderen herinneren zich nog wel dat er langs de Berkelseweg van de Slimstraat tot aan de huidige Bosstraat een wei lag helemaal vol met een voorraad putringen en rioolbuizen. De jeugd kon daar naar hartenlust op spelen.

**Putten voor de dagelijkse watervoorziening**

***Putten in weilanden***

Je ziet ze nog wel in weilanden, putten waaruit paarden en koeien kunnen drinken. Zo op afstand ogen ze vriendelijk, maar degenen die ooit zo’n put hebben gemaakt, willen daar liever niet meer aan denken.

De put, die je op afstand ziet, bestaat uit één betonnen ring met een bodem, nauwelijks in de grond geslagen en op een hoogte dat de beesten er gemakkelijk uit kunnen drinken. Maar vlak naast die ring ligt de eigenlijke put. Die put moet zo diep zijn, dat de onderkant een stuk onder de waterspiegel zit, zodat men bij het water putten ook echt bij het water kan, om omhoog te putten en over te hevelen naar de ring met bodem waar de beesten uit drinken.

Een put slaan tot onder de waterspiegel was een hels karwei. Men zocht in een wei naar het laagste punt. Hoe dichter bij het water, hoe beter. Sommige boeren maakten de put in een sloot, dat was later minder makkelijk bij het putten, maar bij het slaan van de put had men minder werk. Vaak lieten boeren ook iemand komen met een wichelroede op zoek naar wateraders. Bij voorkeur kwam de put beneden uit in zo’n waterader, dan was je ook bij een lagere waterspiegel langer verzekerd van aanvoer van water.

Je had voor een put toch wel drie putringen nodig. De loeizware putringen werden met de platte wagen opgehaald bij Vercammen en direct naar de juiste plek in het weiland gereden, althans voor zover je er met de platte wagen kon komen. Vanaf die plek rolde men de putringen naar de plaats waar de put moest komen door met palen steeds onder de putringen te wrikken.

Waren de drie putringen eenmaal op de juiste plaats, dan zette men er een op de grond en begon het graven vanuit de binnenkant van de ring. Met een schop, spade na spade. Als men grond verwijderde en buiten de putring gooide, dan daalde de putring langzaam. Het was overigens wel een kunst om die putring een beetje waterpas te houden. Zogauw de eerste ring op die manier onder de grond was verdwenen, zette men de tweede ring er bovenop. Dan begon het graven weer. Degene die de put groef, moest de aarde steeds hoger opgooien, een in-en-in-zware klus. Dan volgde nog de derde ring. Op dat moment stond de graver al met zijn voeten in het water. Het diepste punt was die waarop het water tot aan de bovenkant van de lieslaarzen van de graver stond.

***Als het kalf verdronken is***

De putten hebben in de loop der jaren voor veel ongelukken gezorgd. Volwassen paarden en koeien voelden het gevaar van de putten en dronken uit de putring met bodem die daarvoor ook bedoeld was. Maar kalveren waren wild, renden rond en vielen ook wel eens in de diepe put. Dat was vaak een wisse dood. Als het kalf verdronken is, zo zegt het spreekwoord, dan dempt men de put. En zo was het letterlijk. Dan ging de boer terug naar Vercammen om een putdeksel te kopen om op die diepe put te leggen. In het midden daarvan was een vierkant gat gemaakt, een soort luik dat de boer kon openen om water te putten en daarna weer kon dichtleggen.

Datzelfde systeem werd ook gebruikt bij de riolering. Om de zoveel meter was er een put waardoor medewerkers van de riolering naar beneden konden, naar de riolering om defecten te repareren of nieuwe aansluitingen te maken. Dat was het principe van putringen met een deksel erop en in die deksel een opening die medewerkers toegang gaf.

***Waterputten bij het huis***

Het systeem van waterputten bij boeren en burgers aan huis was hetzelfde. Ook die putten kwamen beneden uit tot onder de waterspiegel. Vaak zag je wel dat zo’n put onder de grond was opgebouwd uit betonnen putringen, maar boven de grond een gemetselde ring had. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Janus van Kempen langs de houtwerf van Van de Voort. Erbovenop lag een houten deksel, want zo’n put aan huis was toch wel gevaarlijk voor kleine kinderen.

De lezer kent wellicht de nostalgische plaatjes van putten met een lange putarm, om op die manier de emmers naar beneden te laten zakken en weer omhoog te halen. Later was het gewoon een touw aan een emmer, die men liet zakken tot onder het water waarna de emmer met het touw weer omhoog werd getrokken.

Het water in de putten bij de achterdeur was door allerlei omstandigheden van slechte kwaliteit. Het schrobwater en het waswater liepen vanuit de geut naar de moos. Het hemelwater dat van de bemoste rieten daken viel, het waswater van de wekelijkse was en de gier van de mest- en composthoop drongen geleidelijk aan dieper in de grond. Ook de op enkele meters van de put gelegen potstal bij boerderijen droeg niet bij aan de noodzakelijke hygiëne rond de waterput. Al dit vervuilde water kwam gemakkelijk tussen de losse stenen van de put in het drinkwater, dat op den duur vervuilde.

Als mensen het water lieten keuren bij de Gezondheidsdienst Voor Dieren te Boxtel kwam er steevast als oordeel “ongeschikt als drinkwater voor dieren”.

Toen er waterleiding in het dorp werd aangelegd, was dat in het begin alleen voor alle boerderijen en woningen langs de straat. De familie Van Asten woonde op de Schoorstraat op afstand van de weg, zonder waterleiding. Alles moest worden gedaan met water uit de waterput. Maar moeder Van Asten had er een hekel aan om gasten een kopje thee voor te zetten, met daarop een blauwe gloed van het grondwater. De kinderen werden daarom met een melkbus naar de overkant van de straat gestuurd, om daar water van de waterleiding te halen.

***Pompen***

Midden vorige eeuw kwamen de pompen in gebruik. Een boer kon in een weiland een pomp slaan. Met een flinke buis ging men de grond in tot diep onder de waterspiegel. Nadat de buis was geplaatst, monteerde men er een pomp op om water naar boven te pompen. Eerst moest natuurlijk het zand eruit. Maar het water hielp daarbij. Als de buis zandvrij was, gooide men grind in de buis, die het zand tegenhield, zodat er alleen maar grondwater werd opgepompt. Vervolgens zette men boven de grond een oude teil onder de kraan en er hoefde niemand meer te sjouwen met water.

De functie van de waterputten was voorbij. Er was geen markt meer voor putringen en betonfabriek “De Leeuw” hield op te bestaan.

***Aannemers***

# Naast hun betonfabriek waren de gebroeders Vercammen aannemer. Regelmatig werd in de regionale krant melding gemaakt van openbare aanbestedingen waar ook de gebroeders Vercammen op inschreven. Zo schreven ze in 1933 in op de aanbesteding van de bouw van de boerderij van J. Martens in de Slimstraat en de uitbreiding van schoenfabriek Avang in Moergestel en een woning van A. Weijtmans aan de Kreitenmolenstraat. Bij deze aanbestedingen waren de gebroeders echter niet de laagste inschrijvers. De bouw van een woning voor J. van de Meijden in 1932 en een boerderij van A. van Helvoirt in Berkel-Enschot alsmede de woning van H. Oerlemans aan de Van Heeswijkstraat, beide in 1933, werd wel aan hen gegund. Verder blijkt uit berichten uit de krant dat de gebroeders in 1936 een villa voor L. Swagemakers in Enschot en de boerderij van Van Laarhoven in Udenhout bouwden.

***Bedrijfsongeval***

In 1934 schreven de gebroeders in op de aanbesteding van een uitbreiding van stoomschoenfabriek Neerlandia in Loon op Zand. Met 8.640 gulden waren ze de laagste inschrijvers. Op maandag 17 september 1934 raakte één van broers Vercammen bij de bouw van die fabriek zwaar gewond. Hij kreeg een zware ijzeren balk op zijn rug, die op hoogte klaargezet was om ingemetseld te worden. De eerwaarde zuster Johanna, verpleegster in het nabijgelegen liefdesgesticht, verleende eerste hulp. Het zag er zelfs zo ernstig uit dat pastoor Schoenmakers Vercammen al de sacramenten der stervenden toediende. Het letsel bleek toch mee te vallen. De krant meldde twee dagen later dat het slachtoffer zich “in redelijken toestand bevond”.

# De familienaam Vercammen

De stamvader van de Udenhoutse Vercammens is Adriaan Vercammen, die afkomstig was uit het Belgische Heist-op-den-Berg. Hij was een zoon van Petrus Vercammen en Marianne Dom of Dona en trouwde met de Udenhoutse Francijna van Hulten. Adriaan ondertekende de huwelijksakte met Vercammen. Op een enkele uitzondering na, werd de naam dan ook steevast op die manier geschreven. In België komt ook de familienaam Van Cammeren voor. Cammer staat voor brouwer. Een verre voorouder zal wellicht het beroep van brouwer hebben uitgeoefend en zodoende zijn nageslacht aan de familienaam Vercammen hebben geholpen.

Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Vercammen 125 keer in Nederland voor. Uit de verspreiding over Nederland bleek ook de zuidelijke herkomst. In Noord-Brabant kwam de naam 100 keer voor, 11 keer in Zeeland, 4 keer in Zuid-Holland, 6 keer in Noord-Holland (waarvan 5 in Amsterdam) en tenslotte nog twee keer in Gelderland. In Brabant waren er duidelijke concentraties rondom Udenhout. Daar woonden in 1947 13 personen die de naam Vercammen droegen. In Tilburg woonden 23 personen met die naam. Ook in de omgeving van Bergeijk woonde een familie Vercammen. Daar werden samen met het nabijgelegen Luijksgestel 25 Vercammens geteld.

In 2007 woonden in heel Nederland 210 Vercammens.

# De stamhuizen

Vanouds woonde de familie Vercammen in de Slimstraat. De schoonfamilie van stamvader Adriaan Vercammen, nummer II van de stamboom, was daar gegoed. Zijn schoonvader, Bartel van Hulten, was net als hijzelf metselaar van beroep. Adriaan Vercammen bezat rond 1830 een dubbele woning in de Slimstraat. Die woning stond pal voor het huis van heelmeester Jan Bolsius, waar tegenwoordig ’t Vintje is gevestigd. Het was een merkwaardige plaats om een woning te bouwen. In de eerste plaats vanwege de korte afstand tot de woning van Bolsius en op de tweede plaats omdat Vercammens woning veel dichter op de weg stond dan de andere huizen in de Slimstraat. De woning was blijkbaar in het verleden op de zogenaamde voorhoofd gebouwd. De voorpoting of voorhoofden waren stroken grond langs de openbare weg waarop de eigenaren van de aanliggende percelen bomen mochten planten. De grond zelf was van de overheid. In vroeger eeuwen ontstond regelmatig discussie over de vraag hoe ver het recht van voorpoting opgerekt kon worden. In 1759 kreeg Peter Jan de Ridder een hoge boete van 200 gulden wegens het illegaal bouwen van een schop voor zijn huis. De overheid achtte het bebouwen van de voorhoofden ongewenst, onder meer omdat dergelijke bergplaatsen voor brandbaar materiaal als hooi of turf zo dicht langs de weg brandgevaar opleverden. Reizigers over de weg met brandende pijpen of zwervers die in de bergplaatsen beschutting zochten, zouden voor brand kunnen zorgen. Zeker in die tijd dat de meeste huizen van hout waren, kon dat catastrofale gevolgen hebben. Blijkbaar is het voor De Ridder met een sisser afgelopen. Immers later is het schop omgebouwd tot woning en in het bezit gekomen van de familie Vercammen.

Op 4 februari 1889 kreeg Cornelis Vercammen, een broer van nummer IV uit de stamreeks, vergunning voor een café in zijn woning op de hoek van de Slimstraat met de Berkelseweg, op de hoek richting Molenhoefstraat. Hij nam het café over van Adrianus Mutsaers, die het huis in 1878 had laten bouwen. Het staat in een gevelsteen van het huis.

Aannemer Frans Vercammen woonde met zijn gezin aan de linkerkant van de dubbele woning op de andere hoek van de Slimstraat met de Berkelseweg. Achter dit pand lag een groot terrein, waar onder andere de voorraad putringen lag opgeslagen. Aan de rechterkant van dit huis woonden de ongehuwde broer en zus van Frans, Wim en Annie. Wim was ook actief in het aannemersbedrijf. Annie was onderwijzeres op de school van Biezenmortel.

**Verhalen**

***Gilde-stukken verbrand***

De familie Vercammen had een nauwe band met het gilde van St.-Joris. Het gilde was geruime tijd thuis in de herberg van Kiske Vercammen. De herberg van Vercammen was gevestigd in het nog bestaande pand op de hoek van de Slimstraat en Berkelseweg (richting Molenhoefstraat). Het café bevond zich in de voorkamer die 7.90 meter bij 5 meter mat en in een zijkamer van 4,40 meter bij 3,50 meter. Volgens overlevering werd door het gilde in de tuin achter het café richting de Molenhoefstraat geschoten. In het voorjaar van 1923 ontstond een meningsverschil tussen Vercammen en het gilde, dat tot gevolg had dat het gilde verhuisde naar een café aan de overkant (later het Dorstige Paard). De ruzie liep dusdanig hoog op dat Vercammen de gildeattributen, die nog bij hem lagen, verbrand heeft. De ‘caert’ (de oprichtingsakte) en andere belangrijke stukken, zoals de gildeboeken en de ledenlijsten zijn toen verloren gegaan. Bij de verhuizing naar het café aan de overkant werd ook de schutsboom die achter het café van Vercammen stond, verplaatst. Het café aan de overkant werd in 1923 uitgebaat door Jacobus Vermeulen, zoon van Jan Baptist Vermeulen en Johanna Vermeulen. Francisca en Petrus, zus en broer van Jacobus Vermeulen waren beiden getrouwd met een Vercammen, broer en zus, oomzeggers van Kiske Vercammen.

***Huwelijksakte in het Frans***

Toen Adriaan Vercammen en Francijna van Hulten in 1813 in Udenhout trouwden, was het gebruikelijk de akten van de burgerlijke stand nog in het Frans op te stellen. Aldus werden de voornamen en het beroep ook omgezet in die taal zodat Adrien Vercammen van beroep maçon (metselaar) en Francoise van Hulten, particuliere, met elkaar in het huwelijk traden. Bij het huwelijk werd een verklaring van een notaris uit Heijst-op-den-Berg overlegd, waaruit bleek dat de ouders van de bruidegom toestemming gaven voor het huwelijk.

# De stamreeks

1. Petrus Vercammen x Marianna Dom
2. Adriaan Vercammen (Heijst-op-den-Bergh, 1783) x Francijna van Hulten
3. Franciscus Vercammen (Udenhout, 1818) x Maria Catharina Brands
4. Josephus Vercammen (Udenhout, 1862) x Johanna de Beer

Het gezin van Josephus Vercammen en Johanna de Beer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Geboren | Huwelijk | Overleden |
| 1 | Franciscus Josephus(Frans) | 19 maart 1902Udenhout | M.A. van Alebeek | 17 april 1992Udenhout |
| 2 | Anna Cornelia(Annie) | 11 augustus 1903Udenhout | Ongehuwd | 30 november 1984Tilburg |
| 3 | Marinus Wilhelmus | 10 december 1904Udenhout |  | 1 oktober 1906Udenhout |
| 4 | Johannes | 15 april 1906(Udenhout) |  | 28 september 1906Udenhout |
| 5 | Wilhelmus Bartholomeus(Wim) | 12 april 1909Udenhout | Ongehuwd | 11 januari 1991Tilburg |
| 6 | Johannes Cornelis(Jo) | 4 oktober 1912Udenhout | Ongehuwd | 17 november 1944Kaleti (Letland) |

De metselaar Franciscus Vercammen (nummer III van de stamreeks) en Maria Catharina Brands hadden acht kinderen:

1. Adriaan (1852) huwde Johanna Heerkens en kreeg een gezin van vijf kinderen:
2. Franciscus, 3 jaar oud overleden
3. Anna huwde Petrus Vermeulen (broer van Francisca, zie c)
4. Cornelis huwde Francisca Vermeulen (zus van Petrus, zie b)
5. Johannes Vincentius, 1 jaar oud overleden
6. Francisca Maria huwde Marinus van Diessen
7. Francijna (1853) overleed op 24-jarige leeftijd
8. Wilhelmina (1855) huwde schoenmaker Jan van de Pas
9. Cornelis (1857) huwde Johanna van de Pas. Dit is Kiske Vercammen, die een café had op de hoek van de Slimstraat en de Berkelseweg. Cornelis en Johanna hadden zes kinderen:
10. Franciscus huwde Sientje Vermeer, Sientje van de Spar. De zes kinderen uit dit gezin:
* Kees, frater Celestinus
* Riet huwde klompenmaker Jo Bertens
* Jo huwde Jeanne Beekmans
* Annie huwde Harrie Mommers
* Mien huwde André Reijnen
1. Hendricus, jong overleden
2. Francisca Maria huwde Peter de Poot
3. Maria Josephina overleed op 24-jarige leeftijd
4. Cornelia Maria huwde Kees Schoonings
5. Henricus Cornelis huwde Adriana van Gestel
6. Martinus (1859) huwde Maria Catharina van Wagenberg. Zij kregen vijf kinderen:
7. Franciscus Josephus
8. Johanna Maria overleed 37 jaar oud
9. Maria Francisca
10. Adrianus Johannes, overleed 48 jaar oud
11. Josephus Cornelis
12. Josephus (1862) (nummer IV van de stamreeks) huwde Johanna de Beer. Zie de gezinstabel hiervoor. Alleen de oudste zoon Frans, de aannemer van betonfabriek De Leeuw, had nazaten. Hij huwde Maria van Alebeek en had een gezin van zes kinderen:
13. Jeanette (1931) huwde Frans Penders
14. Albert (1933) huwde T. Verberne
15. Josée (1935) huwde Jan Smits
16. Andrea (1937) huwde Frans Ekstijn
17. Joost (1940)
18. Hennie (1945) huwde Huub van de Voort
19. Maria (1864), Franciscanes van Dongen
20. Bartholomeus (1866) huwde Frederica Maria van Laarhoven (dochter van veldwachter Van Laarhoven die vanwege zijn voortdurende dronkenschap *de schatkist van Schiedam* werd genoemd), de ouders van de Tilburgse neerlandicus en kunstrecensent Frans Vercammen. Na Frans volgden vier doodgeboren zonen.

**Familieleden**

***Sientje Vercammen, van de Spar***De familie Vercammen in Udenhout telde verschillende ondernemers. Zo had Frans Vercammen (zoon van de hierboven genoemde herbergier Kiske Vercammen) een aannemersbedrijf in Udenhout. Frans overleed in 1925 op 35-jarige leeftijd. Zijn weduwe Sientje (Clasina) Vercammen – Vermeer begon in de Groenstraat (later slagerij Verschuuren en thans in gebruik bij Hoppenbrouwers) een klein kruideniersbedrijfje onder de merknaam De Spar. Sientje gebruikte – zoals elke Spar-winkel – de slagzin: “Kopen bij de Spar is sparen bij de koop”, waar een grote klantenkring zich door aangesproken voelde. In 1956 heeft ze de winkel flink verbouwd, maar de zaken gingen gewoon door. De verkoop vond plaats vanuit het magazijn (waar nu kapper Mekes is gevestigd). Als je in het dorp zei: “Ik ben naar Sientjes”, wist iedereen dat je naar de Spar ging. Sientje was een gevleugeld woord. Na haar huwelijk met postbode Marinus de Bont heette ze Sientje de Bont, maar vaker Sientje de Spar. Het waren vooral de kinderen Riet, Annie, Mien en Jo Vercammen en later Piet de Bont die met bestelboekjes en boodschappen heel Udenhout doorkruisten. Jo Vercammen deed dat met paard en wagen. De dochter van Frans Vercammen en Sientje Vermeer, Riet Vercammen, trouwde met Jo Bertens, klompenmaker in de Kuil. Zij heeft in het pand ernaast (Groenstraat 4) nog een drogisterij gehad en Piet de Bont een cafetaria. In 1977 begon Jan Verschuuren er een slagerij.

***Frans Vercammen, neerlandicus en kunstrecensent***Dr. Frans Vercammen, zoon van Bartholomeus Vercammen en Frederika Maria van Laarhoven, werd op 22 juni 1896 te Udenhout geboren en is overleden te Tilburg op 6 april 1971. Bartholomeus was een zoon van het echtpaar Francis Vercammen en Maria Catharina Brands, waarmee de aansluiting met de opgenomen kwartierstaat gemaakt kan worden.

Frans trouwde op 5 augustus 1924 in Udenhout met de Tilburgse Maria Francisca Rosalia Daniëls, dochter van schilder/koopman J.W. Daniëls. In 1924 behaalde hij zijn doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde. Van 1923 tot 1964 was hij leraar Nederlands en geschiedenis aan het St.-Odulphuslyceum te Tilburg; van 1937-1944 conrector. Hij promoveerde in 1932 op het proefschrift *Thijm en Vlaanderen*, een actueel boek in verband met de toen sterk levende Groot Nederlandse beweging. Vercammen woonde in de Tilburgse villawijk Zorgvlied. Hij liet zijn huis aan de Burgemeester Damsstraat 46 door J.J. Brekelmans uit Udenhout tekenen en bouwen. Het was een groot pand, dat langzaam aan vol oude kunst kwam te hangen. Vercammen was behalve leraar Nederlands aan het Odulphuslyceum ook een bekend kunstrecensent, die na de oorlog met de Kunstkring Tilburg, waarvan hij secretaris was, vele tentoonstellingen zou organiseren, en die zelf ook een mooie kunstverzameling had. Na de oorlog heeft hij opdracht gegeven voor de bouw van een opvallend nieuw huis in archaïsche vormen met pseudo-Hollandse klokgevels op de hoek van de Drossaard Van Wesepstraat en de toen pas aangelegde Burgemeester Mutsaersstraat in Tilburg.

***Annie Vercammen, schooljuffrouw***Een ander prominent lid uit de familie Vercammen is juffrouw Annie (Anna Cornelia) Vercammen, die op 28 februari 1926 als onderwijzeres op de St. Franciscusschool in Biezenmortel werd aangesteld. Ze werd op 11 augustus 1903 in Udenhout geboren als dochter van Josephus Vercammen en Johanna de Beer. Juffrouw Vercammen verving Maria van Loon die in 1926 trouwde met Jan van de Pas en daarom geacht werd te stoppen als onderwijzeres. In die tijd waren er nog drie andere leerkrachten; bovenmeester M. van Iersel, meester Horsten en juffrouw Hobbelen. Annie Vercammen bezat ook de akte handwerken, want in die tijd was voor de meisjes op de lagere school handwerken een wettelijk verplicht vak. Zeer plichtsgetrouw heeft zij de jeugd onderwezen. Ondanks dat ze in Udenhout woonde was ze vaak in Biezen­mortel te vinden. Ze was een zeer trouw lid van de Derde Orde en later lange tijd bestuurslid van de JADO (Jeugd Afde­ling Derde Orde). Regelmatig stond ze op de planken in een to­neelstuk. Zeer veel vrouwen en meisjes hebben bij haar, vooral in de wintermaanden, cursussen gevolgd in naaien en handwerken. Op 12 april 1951 vierde juffrouw Vercammen haar zilveren jubileum. Op 16 april 1966 was ze 40 jaar onderwijzeres. Juffrouw Ver­cammen wilde dit graag stil houden, maar het schoolbestuur wilde dat toch niet zo maar voorbij laten gaan. Zo werd ze aan het eind van het schooljaar, op 25 juli 1966, onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd haar opgespeld door burgemeester Verhoeven met daarna een besloten receptie voor enkele genodigden. Twee jaar later, op 28 juni 1968, nam juffrouw Vercammen afscheid van de school wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Juffrouw Vercammen overleed in Tilburg op 30 november 1984.

***Jo Vercammen, sneuvelde bij de tweede slag om Kurland in de herfst van 1944***

De slag om Stalingrad in de winter van 1942/1943 betekende het begin van het einde van de Duitse overmacht. De slag om de stad, het huidige Volgograd (aan de Wolga, 900 km ten zuiden van Moskou aan de grenzen van Oekraïne en Georgië) geldt als de wederopstanding van het Rode Leger. Vanaf dat moment rukt het Rode Leger op om uiteindelijk begin mei 1945 de Duitse hoofdstad Berlijn te veroveren. In het geleidelijk terugdringen van de Duitse bezetter trok het Rode Leger op 22 juni 1944 Wit-Rusland binnen. Dit land werd na slechts negen weken tijd bevrijd, op 29 augustus. Vanaf dat moment trok het Rode Leger op naar de Baltische kust. Op 23 september werd Riga, de hoofdstad van Letland, bevrijd. Op 9 oktober werd de Baltische zee aan de noordkant van de Baltische landen bereikt. Maar dan ontwikkelde zich een drama in het Kurland in het zuidwesten van Letland. Daar lag de havenstad Liepaja en de Duitsers wilden per se die havenstad in bezit houden, om zo over de Oostzee manschappen en materialen richting het oostfront te kunnen aanvoeren. Er volgden in dat relatief kleine gebied maar liefst zes grote veldslagen. De eerste van 15 tot 22 oktober 1944, de zesde van 16 tot 30 maart 1945. Pas toen Kurland was gevallen, kon het Russische leger haar opmars richting Berlijn voortzetten.

De tweede veldslag vond plaats in de periode van 27 oktober tot 25 november 1944. De Russen trokken op met 52 divisies met de bedoeling de havenstad Liepaja te veroveren. Maar het lukte niet. In die vier weken heroverden de Russen slechts een gebied van 12 bij 4 kilometer. Een van de Duitse regimenten in het maandenlange gevecht om Kurland was de SS Divisie “De Ruyter” ook aangeduid als de SS Divisie “Nederland”, een divisie van Nederlandse vrijwilligers. Die was bij het begin van de gevechten 2.000 man sterk, aan het eind van de veldslagen waren er nog slechts 80 over. De Untersturmführer Horstmann heeft een dagboek bijgehouden en daarin beschrijft hij ook de gruwelen bij de strijd om de stad Kaleti in Zuidoost Letland (bij de grotere stad Priekule, dicht bij de grens met Litouwen). Hij schrijft: “…. Slechts zeven mannen konden worden gespaard bij de verdediging van de stad Kaleti….. Het gevecht door de SS Divisie Nederland was de meest heldhaftige strijd die ik ooit heb meegemaakt”. Bij de strijd om de stad Kaleti sneuvelde op 17 november 1944 omstreeks 14.00 uur de in Udenhout geboren Jo Vercammen, 32 jaar oud. Het overlijden werd eerst ingeschreven in de burgerlijke stand van Berlijn. Daar staat abusievelijk dat hij bij zijn overlijden 22 jaar was. In 1947 volgde ook de inschrijving van het overlijden in de burgerlijke stand van Udenhout.

Jo Vercammen is geboren op 4 oktober 1912, zoon van Josephus Vercammen en Johanna de Beer. In 1937 nam hij met zijn broers Frans en Wim het bedrijf van zijn moeder, de weduwe J. Vercammen – de Beer, over. Gedrieën vormden ze de Vennootschap onder Firma (VOF) Gebroeders Vercammen.