DE GROTE STAKING VAN 1910
Stadsarchief

Honderd jaar geleden was er in Turnhout, net zoals in andere Belgische industrieën, heel wat sociale onrust: in zowel elk jaar tussen 1895 en 1914 brak er een werkstaking uit. De jonge christelijke en socialistische vakbonden steunden de arbeiders in hun verzet tegen de slechte werkomstandigheden. Het liet nu onveroordeelbaar, maar arbeiders werden toen tien tot elf uur per dag, zes dagen per week en dit in ongezonde en soms gevaarlijke omstandigheden. Voor deze lange uren kregen een ongeschoolde arbeider in Turnhout zo'n 2,50 tot 3 franc per dag. Geschoolde arbeiders verdienten 4 franc. Voor een doorlopend gezin bleef er na het betalen van de huur van een kleine woning (ca. 0,30 franc per dag) en voedselmiddelen bitter weinig geld over. 500 gram boter of 1 kg verskiesels kostte bijvoorbeeld 1,50 franc, een groot brood 0,50 franc, 1 kg koffie 2,50 franc. Vergeten we ook niet dat arbeiders die werkloos of ziek werden hun inkomen verloren. Vrouwen met kinderen moesten aan de slag om iets bij te verdienen. Nog in 1910 plaatste de boekbinderij van Brepolis en Dietrich een advertentie voor "meisjes vanaf 12 jaar van goed gedaagd". Zij kregen echter hongerloons. Vooral het kantwerk, een thuisbedrijf die in Turnhout veel voorkwam, was beneden. Jonge meisjes en vrouwen werkten toen tot twaalf uur per dag, constant gebogen over een kantkuiskant, voor een loon van 1 tot 1,50 franc. Het vaak zo romantisch beschreven kantklossen bleek ook in de Kempen een "brutale vorm van vrouwenuitbuiting" te zijn.

Ons object van de maand is een opvallende prentbriefkaart. Het boven een groep stakende papierbewerkers, waaronder ook kinderen, in de tuin achter de bakkerij van de socialistische coopetitieve in de Stationsstraat. Zij maakten deel uit van één van de grootste en langste stakingen in de Turnhoutse geschiedenis: een half jaar lang staakten zo'n 600 arbeiders. Aanleiding van de staking was de invoering van een nieuw reglement voor het interne personele fonds bij papierfabriek "La Turnhoutoise" begin juli 1910. Het reglement was duidelijk tegen de vakbonden gericht: iemand die lid was van een vakbond kon zich niet aansluiten bij het fonds, terwijl aangesloten arbeiders "bevoorrecht werden in het bekomen van opslag".

Le lokale afdelingen van de socialistische en christelijke vakbond waren in 1910 goed georganiseerd en konden zo inbreuk op het verenigingsrecht niet over hun kant gaan. Zij eisten een wijziging van het reglement en betrokken er ook hun regionale en nationale federaties bij. Toen de directie niet toegaf en er zelfs arbeiders werden ontslagen, besloot de socialistische vakvereniging vanaf 17 juni enkele dagen het werk neer te leggen. De christelijke vakbond volgde op 21 juni. Toen deze laatste echter op 24 juni, na het voeren van onderhandelingen o.l.v. pater Georges Rutten, een voorwaardelijke figur in de christelijke arbeidersbeweging, het werk weer hernam, bleven de socialistische vakbonden de staking verder staken. Zij eisten na de afschaffing van het reglement en van het opereel boetesysteem (bij te laat komen, onbeschikbaarheid) dat in meeste fabrieken gebruikelijk was. Dat de socialistische vakbond op deze lange aanhang kon rekenen, bewijst de snelle verspreiding van de staking naar andere papierbedrijven in juli 1910. Het hele jaar bleef het onrustig in Turnhout. In het archief van de gemeentepolitie zijn daarvan talrijke verwijzingen terug te vinden:

"aanslag op de vrijheid van arbeid in de herberg van Verweecker in de Herenstraat" (19 september 1910)
"slag aan meestergast fabriek Dufour, 2½ u re "avond"" (8 oktober 1910)
"in het Papierenstraat, smaad een politie door gebeuren" (5 oktober 1910)
"klacht van Alfons Van Bladel, fabriekwerker Turnhoutise, door arbeiders mishandeld in de Papierenstraat" (8 oktober 1910)
"onverzoek van overblijven van ruiten bij Muesens, J. J., fabriekwerker" (6 oktober 1910)

Tegen december 1910 was duidelijk dat de staking niet vol to houden was. De arbeidsplaatsen van de stakers werden in september en oktober ingevuld met werkwillige. Van de mensen op de prentbriefkaart trokken er wellicht velen noodgezwagen naar elders om werk te zoeken. In januari 1911 beschouwde de Belgische Werkgedenktijd de staking dan ook als beëindigd. Ondanks deze nederlaag bleef de socialistische beweging op kleinere schaal actief in Turnhout. In datzelfde jaar werd trouwens het eerste socialistische gemeenteraadslid gekozen. Pas na de Eerste Wereldoorlog zou de partij echt doorbreken.

Tekst: Bart Sae

Turnhoutse Route voor Archief en Musea

Gegevens:

Literatuur:
Stadsarchief – TRAM 41, Archief van de gemeentepolitie, register van procesverbaal, 1 september 1908 – 15 april 1914, 1 deel.

Het object van de maand is een deel van TRAM 41. De objecten van dit deel van de andere objecten kunnen geraadpleegd worden op onze website (www.tram41.be) of doorblikken naar Object van de Maand op deze website (www.tram41.be) en zijn beschikbaar voor e-mailbevragen.

Contact: TRAM 41, Steenstraat 9, 2900 Turnhout
Tel.: 02 14 44 33 98 • tram41@kuleuven.be • www.tram41.be
V.R. PTT NV, Gent-Selkstraat 10, 2900 Turnhout
v.v. PTT NV, Gent-Selkstraat 10, 2900 Turnhout