Een toekomst voor de steenbakkerij Oedelem

*Gijs Degrande – 02.06.2022*

In deze korte uiteenzetting proberen we een beeld te schetsen van de historiek en de huidige situatie van de oude steenbakkerij.
Daarnaast reiken we enkele mogelijke pistes aan voor de toekomst van de site. Het is geenszins de bedoeling een wetenschappelijke studie, noch een volledige analyse te maken maar we hopen dat deze bescheiden beschouwingen wel de aanleiding zullen zijn tot een debat over de toekomst van wat een belangrijk hoofdstuk uit onze dorpsgeschiedenis is.
Deze oefening dient uiteraard op een constructieve, onderbouwde en serene wijze te gebeuren met respect voor en in overleg met alle betrokkenen.

# Door Vlaamse klei gevormd

Al in de Middeleeuwen werd in de brede regio rond Oedelem klei ontgonnen en verwerkt tot bouwmateriaal. Het bakken van bakstenen en tegels gebeurde aanvankelijk vooral in veldovens. Recent onderzoek bevestigt dat het ging om echte nijverheid en een productie die de loutere zelfvoorziening ver oversteeg. Oudere aanwijzingen van kleibewerking zijn de Romeinse resten van aardewerk in de buurt van de Knesselarestraat en de grens met Sijsele.

De nabijheid van de bloeiende stad Brugge was een aanzienlijke motor voor deze Oedelemse nijverheid. Het verhaal gaat dat voor de bouw van de OLV-Kerk een menselijke ketting werd gevormd vanuit Oedelem tot in Brugge om de typische roodbruine baksteen door te geven. Zeker weten we dat de Oedelemse steen gebruikt werd voor de bouw van de Brugse Hallen en van het Sint-Janshospitaal. Deze nijverheid zette zich de eeuwen daarna door met de vestiging van verschillende steenbakkerijen ter hoogte van de Knesselarestraat en de Creytensstraat in de 19e eeuw als industrieel hoogtepunt.
De daaropvolgende eeuwen bleef deze nijverheid aan belang winnen met een industrieel hoogtepunt in de 19de eeuw toen verschillende nieuwe steenbakkerijen zich vestigden ter hoogte van de Knesselarestraat en de Creytensstraat.
De 10 tot 15 meter dikke kleilagen van Oedelemberg zorgden daarbij voor de nodige grondstof.

De meest bekende steenbakkerij is ongetwijfeld de ‘Briquetteries et Tuileries d’Oedelem’ met haar indrukwekkende ringoven die in 1967-’68 haar activiteiten stopzette en daarmee ook het hoofdstuk van het steenbakken in Oedelem definitief afsloot. De machinekamer met de armgasmotor, gasogeeninstallatie en dieselmotor blijft vandaag een laatste getuige van die eeuwenlange activiteit.

De Vlaamse klei uit de heuvelrug van de Oedelemse cuesta heeft ons dorp en onze gemeenschap letterlijk en figuurlijk vormgegeven en bepaald. Vandaag blijft van die indrukwekkende geschiedenis weinig tastbaars meer over. Een belangrijk stuk identiteit dreigt te verdwijnen. De voorbije decennia werden verschillende verdienstelijke pogingen ondernomen om de oude steenbakkerij voor verder verval te behoeden. Helaas kon dit de afbraak niet verhinderen en vandaag blijven nog slechts enkele restanten industrieel erfgoed over.

Willen we vermijden dat ook de allerlaatste herinnering aan dat unieke hoofdstuk uit onze dorpsgeschiedenis verdwijnt, dan moeten we die verhalen opnieuw in herinnering brengen zodat we die eeuwenlange traditie kunnen beschermen en zichtbaar houden voor de toekomst.

De site van de steenoven is zonder meer een betekenisvolle plek die we moeten uitspelen en waar we meerwaarde kunnen genereren. Dat alles vraagt de ontwikkeling van een onderbouwde en toekomstgerichte visie op langere termijn waarbij landschappelijke, cultuur-historische en zelfs toeristische antwoorden worden geformuleerd. Op korte termijn is het aan te raden om ook concrete stappen te zetten om de site en het resterende erfgoed definitief te beschermen.

De mogelijkheden zijn enorm. Een groene plek aan de rand van ons dorp, waar de geschiedenis en traditie van het klei- en steenbakken opnieuw zichtbaar wordt door bijvoorbeeld de inbedding van de resterende elementen of de verdwenen ringoven in een landschapsarchitectuur, een rust- en picknickplek op een knooppunt van fiets- en wandelroutes en trage wegen en samen met het gerestaureerde Schepenhuys en het nieuwe begraafpark Sint-Lambertus het historische hart van ons dorp en haar geschiedenis.

Vandaag lijkt overigens een zeer geschikt momentum gezien de hernieuwde aandacht bij het brede publiek voor erfgoed, natuur, open ruimte en trage wegen. Maar ook vanuit de Vlaamse regering worden er heel wat instrumenten aangereikt die ons bij deze oefening kunnen helpen. Denken we aan de ondersteuning bij het herwaarderen van de oude stortplaatsen, de regelgeving rond trage wegen en verschillende ondersteuningsmechanismen rond erfgoed,

Met dit voorstel stellen wij concreet voor om:

1. Een geïntegreerde beleidsvisie te ontwikkelen voor het bewaren, ontsluiten en versterken van het cultuurhistorisch en erfgoedkundig patrimonium rond het klei- en steenbakken in de gemeente Beernem;
2. Een toekomstvisie te ontwikkelen voor de site en omgeving van de Steenbakkerij in Oedelem met aandacht voor de verschillende beleidsvelden als erfgoed, cultuur, toerisme, mobiliteit en het landschapsbeleid;
3. In het kader van die beleids- en toekomstvisieontwikkeling een stuurgroep op te richten met onder meer vertegenwoordigers van de relevante administraties, adviesraden, experten, eigenaars, gemeenteraad en andere betrokkenen;
4. Een gedegen haalbaarheidsstudie voor deze site te laten uitvoeren waarbij naast de knelpunten en drempels ook de verschillende opportuniteiten en mogelijkheden inzake ondersteuning en instrumenten in kaart worden gebracht;
5. Op korte termijn de staat van het beschermd monument de steenbakkerij in Oedelem op te maken, de instandhoudingsverplichting voor de beschermde site op te volgen en in dien nodig en in overleg met de eigenaars de gepaste stappen te ondernemen om een duurzame toekomst van de site te verzekeren.

# De steenoven, een unieke plek in onze geschiedenis

De gemeente Beernem telt slechts een handvol monumenten. De steenoven is één van de blikvangers in het rijtje. Bovendien een unieke site op vlak van industrieel erfgoed in de ruimere regio. De oude steenbakkerij is een unieke plek in de Oedelemse geschiedenis. Dat geldt niet alleen cultuur-historisch maar zeker ook landschappelijk.

De historiek van de Oedelemse bakkerij werd al meermaals en uitvoerig beschreven. Een exhaustief overzicht zou ons in het kader van deze oefening te ver leiden. Enkele verwijzingen kunnen helpen om een beeld te schetsen.

# Momentum voor een monument

De wereld staat niet stil. Sinds de sluiting van de steenbakkerij in 1968 zijn op verschillende momenten keuzes gemaakt en stappen gezet. We kunnen bepaalde keuzes en beslissingen van veertig jaar geleden vandaag misschien moeilijker begrijpen en mogelijk hadden we vandaag andere gemaakt. Het verleden breng je niet terug. Hooguit kunnen we proberen die beslissingen historisch te kaderen en van daaruit te begrijpen.

Belangrijker is de vaststelling dat inzichten evolueren, net als de prioriteiten en appreciatiekaders die de samenleving vandaag hanteert. Het is interessanter te kijken naar de mogelijkheden en opportuniteiten die de nieuwe inzichten ons vandaag bieden. Evenzeer brengt dat ook bewustwording en verantwoordelijkheden met zich mee. Keuzes om te maken of net niet.

Als we één en ander op een rij zetten, moeten we vaststellen dat er zich vandaag een groot momentum voordoet voor de site van de steenbakkerij. Binnen verschillende beleidsvelden dienen zich opportuniteiten aan en zijn de randvoorwaarden vervuld om een nieuw hoofdstuk te schrijven in het verhaal van de steenbakkerij in onze gemeente. Historische kansen die kunnen gegrepen worden. Want ondertussen staat de tijd niet stil.

### Stille getuigen verdwijnen

Van het eeuwenoude gebruik van de kleiwinning en steenbakkerij blijft in onze gemeente weinig meer over dan de laatste restanten van de oude steenbakkerij “Tuileries de Briqueteries d’Oedelem”. Vandaag is er enkel nog de machinekamer met de machines. De directeurswoning, de droogloodsen, de tramsporen en de arbeiderswoningen zijn net als de indrukwekkende ringoven verdwenen. Willen we straks meer overhouden dan enkel wat verhalen op papier, dan is het in standhouden van dit erfgoed het minimum. Willen we onze geschiedenis duurzaam vrijwaren, dan moeten we ook durven investeren, in een beleidsvisie en in de site.

### Groter draagvlak en bredere interesse voor erfgoed en natuur

Tijdens de covid-crisis en het tijdelijk in een kleinere omgeving leven en werken, is de belangstelling en waardering voor natuur en dichte omgeving enkel toegenomen. We leerden de eigen buurt en de omgeving beter kennen en op een nieuwe manier waarderen. We kregen opnieuw oog voor de natuur, groene omgevingen en de verhalen in onze eigen buurt. De landschappelijke waarde van het gebied is niet min, integendeel.

### Grotere aandacht voor open en kwaliteitsvolle buitenruimte

De open ruimte in Vlaanderen staat onder druk. Anderzijds is de ruimte ook divers en biedt dat opportuniteiten. Verdichting en kernversterking moet versnippering tegengaan. Tegelijkertijd moet de open ruimte versterkt en gevrijwaard worden zodat er plaats is voor natuur, voor landbouw en ontspanning. Deze groene site aan de rand van het dorp roept om een duidelijke visie zodat we de plek en haar geschiedenis op een goede en doordachte manier kunnen verankeren voor de toekomst.

### Erfgoed vindt toerisme

Erfgoed geeft kleur, inhoud en identiteit aan onze leefomgeving. Het wordt bewust en onbewust gekoesterd. Erfgoed heeft daardoor ook onmiskenbaar toeristisch potentieel. Erfgoed brengt ook verhalen naar boven die vaak uniek zijn voor de gemeenschap waarin ze tot stand zijn gekomen en daardoor zijn ze ook onvervangbaar. Het behoud ervan is dus bijzonder belangrijk. Omgekeerd kan het herstel van erfgoedwaarden zorgen voor het herstel van de band met de omgeving. Een erfgoedvisie voor de site van de steenoven heeft niet alleen toeristische troeven maar zorgt ook voor een vernieuwde aandacht voor ons verleden.

Overigens zijn er heel wat nieuwe impulsen voor de combinatie toerisme/erfgoed vanuit Vlaanderen. Denken we aan de ondersteuning voor onderhoudswerken en kleine projecten, de verschillende oproepen voor erfgoedpremies rond strategische thema’s (zoals bv erfgoed en toerisme) of de grotere oproepen voor restauratieprojecten.

In bijzonder moet een erkenning als ZEN-erfgoed worden overwogen. ZEN staat voor erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of beheerder geen doorslaggevende economische opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan. Dergelijk ZEN-erfgoed wordt formeel erkend in een beheersplan. Je kan een landschappelijk erfgoedelement als ZEN-erfgoed laten erkennen als het erfgoedwaarde heeft, het element zelf of het beheer ervan heeft geen doorslaggevend economisch nut en als het beheer van het element noodzakelijk is om de erfgoedwaarde in stand te houden, te versterken en/of te herstellen.

### Nieuwe mogelijkheden voor oude stortplaatsen

In Vlaanderen is nog veel potentieel voor extra bos en hernieuwbare energieprojecten op oude stortplaatsen in Vlaanderen. Daarom gaat OVAM samen met de lokale besturen en onder meer de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Natuurpunt op zoek naar een zinvolle toekomstige invulling voor die gronden. Ook de oude stortplaats bij de site van de steenoven biedt heel wat potentieel voor natuurontwikkeling.

### Netwerk trage wegen wordt uitgebreid

Iedereen kent ze wel, die kleine paadjes tussen weides en bos. De voorbije jaren zijn heel wat trage wegen in kaart gebracht en er wordt geprobeerd om het netwerk van trage wegen te activeren en te bewaren voor de toekomst. Ook langs de steenoven loopt het netwerk van trage wegen. Die site rond de oude steenbakkerij kan een ideale uitvalbasis zijn voor fietsers en wandelaars, waarbij we de lokale geschiedenis gebruiken als verhaallijn en aantrekkelijk kader. Op die manier wordt de plek ook een fantastische ‘toegangspoort’ tot het dorp met het Schepenhuys en het begraafpark als absolute troeven.

### Beernem is een onroerend erfgoed - gemeente

Een lokaal onroerenderfgoedbeleid start met de opmaak van een visie en een beleidsplan. Beernem moet werk maken van dat beleid. Dat betekent onder meer de uitwerking van een geïntegreerd erfgoedbeleidsplan dat aanknopingspunten heeft met bijvoorbeeld het gemeentelijk cultuurbeleid, het toerismebeleid en het vergunningen- en planningsbeleid. Basis blijft natuurlijk de opvolging van de instandhoudingsverplichting voor beschermd onroerend erfgoed. We moeten het geïnventariseerd erfgoed en behoud en instandhouding ervan aanmoedigen. Dreigt een beschermd goed te vervallen of vernield te worden, dan ben je als lokaal bestuur in de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening om redenen van algemeen nut. (Onroerenderfgoeddecreet artikel 6.4.10). Maar in de eerste plaats moeten we eigenaars ondersteunen en begeleiden bij het opstellen van beheersplannen voor beschermd erfgoed.

# Verwijzingen

Gemeentelijke website

*“Hier zie je laatste restanten van de oude steenbakkerij “Tuileries de Briqueteries d’Oedelem”. Enkel de machinekamer bleef bewaard. De directeurswoning, de droogloodsen, de trampsporen en de arbeiderswoningen zijn intussen verdwenen.
De steenbakkerij liet een blijvende indruk na op het landschap. Op de heuvel werden sporen aangelegd. Op die sporen vervoerden karretjes de gewonnen klei naar de fabriek. Achter de heuvel werd de klei opgegraven uit de kleiputten die vol water stonden.
De pannen en stenen werden te drogen gelegd in de droogloodsen. In 1968 werd de steenoven gesloten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Oedelem bezet door de Duitsers. Zij eisten werklieden uit Oedelem op. Enkele opgeëiste arbeiders werden tewerkgesteld in de steenbakkerij. In de gebouwen was een werkplaats ingericht waar bomen gezaagd werden. Het hout moest dienen voor de bouw van houten barakken.” (*<https://www.beernem.be/product/966/oedelem-tijdens-wo-i-de-steenbakkerij> )

Beschermd monument [Pannen- en steenbakkerij Tuileries de Briqueteries d'Oedelem](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13228). Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

*“Voormalige site van de pannen- en steenbakkerij "Tuileries de Briqueteries d'Oedelem". Beschermd als monument bij M.B. van 13/10/1986. Opgericht als een industriële steenbakkerij met permanente oven. Met de sluiting van de fabriek in 1962 verdwenen de directeurswoning, de droogloodsen, de tramsporen en de arbeiderswoningen. Enkel de machinekamer is bewaard gebleven.*

*De plaatselijke kleiwinning is nog op het terrein zichtbaar. De bevoorrading gebeurde via helling en spoor. Machinekamer. Bakstenen constructie onder pannen zadeldak. Aanwezigheid van een armgasmotor Bollinckx nummer 572 dateert van circa 1910. Horizontale monocylinder met groot vliegwiel en riemwiel op horizontale as. Gazogeeninstalling van het type Otto Deutz". Dieselmotor "Junkers -Dessau" 2 HK, nummer 3290 met toebehoren en stroomgenerator. Onder andere bestaande uit een verticale tweecilinder - dieselmotor.”*

Het besluit is te lezen op [Steenbakkerij met armgasmotor, dieselmotor, machinehuis en machinekamers](https://id.erfgoed.net/besluiten/2207) (definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2207)

Vastgesteld bouwkundig erfgoed [Pannen- en steenbakkerij Tuileries de Briqueteries d'Oedelem](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/37466) Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

“*De voormalige site van de pannen- en steenbakkerij Tuileries de Briqueteries d'Oedelem, is beschermd als monument. Steenbakkerij, met name de armgasmotor Bollinckx nr. 572 met volledige gazogeeninstallatie van het type Otto Deutz, de dieselmotor Junkers-Dessau 2 HK 60, nr. 3290 met toebehoren en stroomgenerator Constructions ER. Oerlikon, nr. 332 649 (850 omw./min.), het machinehuis met alle toebehoren en de machinekamers, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde.”*

Bibliografie

* Gilté S., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, 2007, <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/89247>, retrieved september 24, 2014.
* Matthijs E., Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet… (deel 1-5), publicatie jaarboek Bos- en Beverveld, 2003-2007.
* ARCHIEF RUIMTELIJKE ORDENING WEST-VLAANDEREN - ONROEREND ERFGOED, DW000519.
* BONAMIE D., Sporen in het Oedelemse dorpslandschap, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2003. Gemeente Beernem, Beernem, 2003, p. 31.
* VAN WONTERGHEM E., Steenbakkerijen te Oedelem, Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2003. Gemeente Beernem, Beernem, 2003, p. 15-19.

# Voorstel gemeenteraadsbeslissing

Art. 1: Een geïntegreerde beleidsvisie te ontwikkelen voor het bewaren, ontsluiten en versterken van het cultuurhistorisch en erfgoedkundig patrimonium rond het klei- en steenbakken in de gemeente Beernem;

Art. 2: Een toekomstvisie te ontwikkelen voor de site en omgeving van de Steenbakkerij in Oedelem met aandacht voor de verschillende beleidsvelden als erfgoed, cultuur, toerisme, mobiliteit en het landschapsbeleid;

Art. 3: In het kader van die beleids- en toekomstvisieontwikkeling een stuurgroep op te zetten met onder meer vertegenwoordigers van de relevante administraties, adviesraden, experten, eigenaars, gemeenteraad en andere betrokkenen;

Art. 4: Een haalbaarheidsstudie voor deze site te laten uitvoeren waarbij naast de knelpunten en drempels ook de verschillende opportuniteiten en mogelijkheden inzake ondersteuning en instrumenten in kaart worden gebracht;

Art. 5: Op korte termijn de staat van het beschermd monument de steenbakkerij in Oedelem na te gaan, de instandhoudingsverplichting voor de beschermde site op te volgen en in dien nodig en in overleg eigenaars met de eigenaars de gepaste stappen te ondernemen om deze instandhouding te verzekeren.

▪