Ordonnantie en reglement van schepenen in Veghel op ’t stuk van brand door ongeluk of verzuim als andersints ontstaende, in dato 1744

Aengezien op den 16 dezer maend february 1744 tegen den avond alhier ten eijnde van de straet ten huijze van Agnees, weduwe, brand is ontstaen die door Godts zonderlinge goedheid ter behoudenis, zoo van die zelven woning, als der gansche straet, raeedhuijs en kerck, voor en tegen de zelve straet aen staende en gelegen zijnde, nog door tijdige hulpe van naburen is geblusscht geworden.

Ende egter geen kleine bekommering is voor meer diergelijke en nog fataaldere voorvallen, door verzuim en onvoorzigtigheid (te meer omdat diergelijk een geval maer eenige dagen te voren des nagts is gebeurt) kunnende voorkomen ende exteeren.

En dat de pligt is van een ieder der ingezetenen, maar voornamelijk der regenten van de dorpen etcetera alle nodige precautien in tijden ter dezer te nemen.

Alsoo ist dat regenten nakeurige huijszoeking ’s daegs daer aen hebbende gedaen, en op verscheiden plaetsen vele gansch kommerlijke defecten aen woningen, openen haerden als andersints bevonden, vastgesteld hebben na rijpen raden ter voorkoming van alle inconvenienten en daer die mogten komen te exteeren, ter toebrenging van alle mogelijke hulpen en redren.

1.

Dat voortaen zo wanneer dat er brand zal zijn, en wel des nagts, de clapwagter die er thans is, en die mogt aangesteld worden, zal gehouden zijn op den eedt (alvorens hem af te nemen) aenstonts en zoodra hij ’t ziet, ’t zij in de straet, ’t zij vermoedelijk onder dit dorpen en in een van der zelver gehugten te wezen, zulx bij de naeste regenten, brandm(eestere)n en nabueren bekent te maken, ten einde men straks in staat zig stellen om der brant spoedig te bluschen.

2.

Als dan zal een ieder der nabueren en ingezetenen gehouden wezen daer heen te loopen daer de brand is, met een lanteern in zijn eene en eenen emmer met water in zijne andere hand.

3.

De ambagtslieden vooral zullen ten spoedigsten om leer, haeken en brandemmers loopen en de clok trekken.

4.

Op welk geklep de rotmeesters en brandmeesters uit ieder gehugt gehouden zullen wezen met vijf à ses man na den brand met de ladders en haeken en emmers die onder haer berusten tot spoedige hulpe toe te schieten, ’t welk als zij verzuimen, zoo zullende verbeuren de boete van eenen daalder. En nader gesommeert zijnde om te komen ende niet komende, zullen ’t dubbele verbeuren ten behoeve van den gemeenen armen.

5.

Die het van de rotmeesters en brandmeesters zal aengezeid worden, mag niet weijgeren mede te gaen om peine van een schelling, en op zomeraatje nog onwillig blijvende het dubbele te vergelden ten behoeve als boven.

6.

In dier voegen zullen ook voor al de brandmeesters in en bij de straet wonende tijdig bij de hand moeten wezen met hare staven op gelijke penaliteijt en maken dat alle materiaalen voorschreven met de brandspuijt uit kerk en boterhuijs bij der hand zijn, enzovoorts.

7.

Gelijke spoedige hulpe en bijstand zal van die van de straet aen de uithoeken getrouwelijk werden toegebragt, des noods zodra se verwittigt zijn dat er brand bij hen ontstaan is.

8.

De brandspuijt zal de gemeente bezorgen en bekostigen met 2 brandcuijlen alsmede nog eenige kleine en twee groote ladders. En de brand emmeren vermeerderen tot het getal van vijftig.

9.

Elke eijgenaar of bewoonder van een huijs, of meer tesamen, zullen op haren kosten een brandemmer moeten maken laten en onderhouden ten aller gevallen, gelijk ook een lanteern ten dienste als boven.

10.

De brandspuijt en slang of dat daer bij gehorende zal behandelt worden op ordre van brandm(eeste)rs door de bequaemste perzonen, zonder imands tegenzeggen.

11.

Niemans zal zig onderstaen op ­­­gevulde darm (= brandslang) te trappen, veel min een gat of snee daer in te maken op pene van ses gulden of bij herhaling van dat vuijl stuk gevat en aen den crimineelen regter worden overgegeven.

12.

Ook zal niemand bij of ontrent de plaets daer de brand is met een brandende pijp mogen komen op pene van een schelling te verbeuren deels voor den armen, deels voor vorster of ondervorster die hen betrapt.

13.

De brand niet tegenstaande alle vlijt en hulpen de overhand nemende en ieder moetende na een goed heenkomen zien, zal men eenige ten minsten drie perzonen uitkiezen uit de genen die buijten perijkel zijn, om te dienen bij het goed dat in velden of akkers mogt gevlugt wezen, om dat zelve te bewaren. En zullen dezelve geen tabak daer bij mogen rooken, en na twee uren de wagt te hebben gehouden, afgelost werden.

14.

Word er eenig goed vermist en heeft men vermoeden dat eenige quaetaerdige menschen zulx vervoert hebben en geborgen, zoo zal men alomme daer ’t nodig geoordeelt word huijszoeking doen, en bij ontdekking van eenig goed, zal degene daer ’t gevonden word scherpelijk daer over bestraft worden en tegelijk gesomeert niet alleen tot restitutie van ’t zelve, maer ook gesommeert worden om te openbaren wat al meer mogt onder zig hebben, enzovoorts. En in cas men wel weet dat liegt, zal men hem doen vatten en denuntieeren aen den crimineelen regter om zijn welverdiende en straffen te kunnen ontfangen.

15.

Voorts zoo is ’t dat ondervonden zijnde bij gemelde huijszoeking hoe onvoorzigtig velen in de behandeling van vuijt en ligt en heeten assen zijn, ook als nog verstaen word.

Dat niemand tegen een leeme wand zal mogen stooken, maer alleen tegen eenen steenen haertstede daer toe te maken.

Dat niemand met ligt in een stal, ere of zolderen gaen sal dan met een lanteern die se drie dagen na publicatie dezes zullen moeten in huijs hebben op pene dat de regenten hun er t’ huijs zullen stueren ten haren koste.

Dat zij de heeten assen voortaen in geen stal, nog op d’ ere, maer buijten ’s huijs ten minsten vijf à ses roeden van de woning af en in hof of op straet zullen moeten neerschudden na dat se wat kout geworden zijn, en zoo ten minsten dat er geen kolen in zijn en dat se de zelve wat uitgieten of met aerde of aen overdekken op pene van een schelling telkens, ten behoeve als boven, indien van vorster of ondervorster daer op betrapt worden.

16.

Niemand zal vermogen te gaen met een pijp in de mond in dorsch-schuuren, nog in stallen, nog op straet, veel min op strooije of andere daken werkende, of tot dat werk upperende rooken mogen.

17.

Het strooi of de krullen die een dekker of timmerman aen een huijs werkende zal verstrooijt of gemaekt hebben, zullen altoos voor den avont van straet moeten weggeruimt worden op pene van een schelling, te verdeelen als boven, en bij weijgering na ’t hun is aengezegt zal de breuken en boeten verdubbeld werden.

18.

Ook en zal geen vremdeling, nog ingezetene, nog peelboer langs een turf, hooij, of houtkar gaende, een pijp in den mond mogen hebben, zolang als in het dorp is, veel min zo wanneer de karren of ontladen of geladen worden, op pene van een schelling, te verdelen als boven, op aanzegging van vorster of ondervorster voors(chreven).

19.

De reets aengewezene gebreken moeten niet alleen hersteld en verbetert worden, evengelijk geregtelijk den inwoonders der huijzen daer se gevonden zijn is aengezegt geworden.

Maer zal ook voortaen moeten geobserveert worden van alle een iegelijk der inwoonders dezes dorps dat se geen secreet meer onder de orsen van de daken maken, of waer het ook is, van strooi in ’t geheel, maer de secreeten zullen op vier mikken moeten staen ten minsten vier treden van de daken en dat wel op vier mikken, bevit en besmeert zijnde tot vijf voeten hoogte met leem en met strooi of pannen gedekt, zo als best zal convenieeren, wel verstaende dat se ook met geen pijp daer op gaen mogen op pene van een schelling, als boven.

20.

Indien er in eenige nieuwe huijzen of woningen in of aen de straet alhier metter tijd mogten werden opgebouwt zoo zullen dezelve in muren of wanden ter hooghte (ten minstens) van ses voeten moeten worden opgetrokken, behoorlijke haertsteden van steen en schoorsteenen gemaekt en een solder over alle vertrekken als kamers en keukens worden gelegt. Op opkamers en geuten als anderzints daer het dak wat laag afloopt zal het dak van binnen met leem besmeert of met planken bezet worden, ten minste tot den worm toe.

21.

Is er imand die geen vermogen heeft om alles als voorszeyt gelast s bij manquementen van geld op te maken, die addresseere zig aen de regenten, die zullen hem een convenabel middel daer toe aen de hand geven. En in cas van onwilligheid die reparatie behoorlijk besteden ten kosten van den eijgenaer, opdat dog het welvaren van andere goede ingezetenen aen geen gevaar worde blootgesteld en het dorp eens onverhoeds in heete koolen gerake door diergelijk verzuim en onvoorzigtigheid.

22.

Braeken van vlas en zal niet te digt onder de huijzen mogen geschieden, hekelen zal ’s avonds bij geen ligt of met geen stoof onder zig mogen geschieden. De scheeren zullen in oven nog haast mogen gestookt werden.

23.

De brandspuijt en des zelfs toebehooren, mitsgaders de emmers die hier in ’t dorp blijven moeten, en voor zo verre zij de gemeente aengaen zullen in het boterhuijs worden gepkaetst. De leeren en haaken in de groote kerk. Die van de gehugten aldaer bij de rotmeesters of brandmeesters. En geen van alle ooit of ooit buijten ’s dorps verbragt of geleent mogen worden.

24.

Is er ooit eenen brand geweest, zoo zal ieder die het als brandmeester etcetera is aanbevolen, zorg dragen dat de brandspuijt en verder toebehoren weer ter bestemder plaetse in goede staet hersteld (zoo er iets aen manqueert) gebragt werden.

25.

Verdonkert imand er iets van, zoo zal hij vervallen in de boete van een daalder ten behoeve van die ’t ontdekt en van den armen, gelijkelijk te deelen.

26.

Men zal na den brand nog drie dagen en drie nagten daer bij waken tot meerder securiteijt.

27.

Om nu die wet daer te meer tot maintien van goede orde en voorkoming van schade aen te mogen moedigen, zoo beloven regenten aen diegenen die eerst den brand ontdekt en aenbrengt, zo by regenten als brandmeesters een premie van drie gulden, paraat te verhalen, op die den brand zoekt te bedekken en niet tijdig en roept, voornamelijk bij dage als hij roepen kan, zullende die vrij zijn van boeten als zij het zelve bekent maken, gelijk ook van den brand den nagten is overgekomen, ende men er van vermoeden mag dat er niet van geweten heeft, of dat hij aengestookt zij, dog alleen na uitspraek en arbitragie van den rigter.

28.

Om te meer wateren in gereetheid te hebben, zo wert geordonneert dat elke eijgenaer van huijs daer aen of bij een put zal maken binnen den tijd van een maend na publicatie dezes, zullende anders de regenten er een op kosten van de gebrekigen maken laten.

Voorts behoren alle de putten, geene uijtgezondert, met een bequaem kuijp van vitsel, hout, of steen werden voorzien, ten minsten van 2 voeten hoog, tegen al ongeluk, daer anders bij avond of ontijden voor mensch, kind, ofte vee te dugten is.

Van al het welk opdat niemand ignorantie pretendeeren, bij publicatie zal kennisse gegeven worden aen de goede ingezeetenen ten einde zij haer na den inhoude reguleerende in de bovengem(eld)e penen, ook van de schouw van tijd tot tijd zullende geschieden, niet mogen vervallen.

Aldus gedaen ter raetkamere in Veghel door en bij heeren het officie bedienende president en schepenen aldaer op heden den 1744

*Transcriptie: Martien van Asseldonk*

Bron: BHIC, toegang 7697, Oud gemeente archief Veghel, inv. nr. 84 d.d. 1744.