**B.H. Heldt – de ‘werkman’ in de Kamer**

De meubelmaker B.H. Heldt was voorzitter van het Algemeen Nederlandse Werklieden-Verband, en redacteur van het weekblad van de bond, ‘De Werkmansbode’. Hij woonde in de bloemstraat in Amsterdam. Heldt had contact met de schrijver van het boek, Joan Nieuwenhuis, en Klaas Ris (socialistische kringen).[[1]](#footnote-1) Nieuwenhuis vond hem erg pessimistisch.[[2]](#footnote-2) In de navertelling van het gesprek lijkt Heldt, die geen vertrouwen had ‘in het sociale inzicht der arbeiders’, volgens Ris te vallen onder de ‘*tirannie der knappelui*’, iemand die meer wil zijn dan een ‘orgaan van de volksgedachte’, en daarbuiten komt te staan.[[3]](#footnote-3)

In Friesland, waar Heldt voor het eerst verkozen zou worden, stond hij goed bekend bij de kiesverenigingen die hem aanbevolen, o.a. vanwege zijn ‘ernstig en degelijk streven’. ‘Hij had bovendien juist in 1885 een nieuwe programma geschreven, waarin tot geruststelling van de liberalen zeer duidelijk afstand werd genomen van het socialisme en de revolutie.’[[4]](#footnote-4)

Er was wel veel verdeeldheid over de nominatie. In 1885 was de discussie rondom revolutie weer opgelaaid, wat de liberalen deed overwegen tussen (1) het naar voren schuiven van een werkman uit zelfbehoud door de opportunistische liberalen, of (2) het verzet tegen de vooruitstrevende Heldt door de conservatieve liberalen. Op de achtergrond speelde ook onrust in zijn kiesdistrict, Sneek: dermate dat samenscholingen van meer dan drie personen werden verboden.’[[5]](#footnote-5)

Tegenkandidaat: baron A. Schimmelpenninck van der Oye, oud-Kamerlid (Tweede Kamer), grootgrondbezitter, administrateur van de kroondomeinen. Aangewezen door de antirevolutionaire en roomse kiesverenigingen.[[6]](#footnote-6) De strijd tussen Schimmelpenninck en Heldt levert wat mooie krantenartikelen op die onderaan dit document besproken worden.

Op verkiezingstournee werd zijn agenda duidelijk: algemeen kiesrecht, progressieve inkomstenbelasting, afschaffen patentbelastingen en accijnzen op vlees, zout, zeep en azijn, en sociale wetgeving. In een rede voor kiesvereniging Burgerplicht in Sneek (13-11-1885) benadrukte hij de vreedzame weg die de arbeider zou belopen naar betere omstandigheden, in samenwerkingsverband. ‘Van zichzelf zij Heldt bescheiden dat hij geen geleerd iemand was. Zijn kandidatuur zag hij als een blijk van waardering voor de arbeidersvereniging. **In de Tweede Kamer zouden te veel geleerde heren zitten; er werd te weinig gesproken over zaken die met het gewone volk te maken hadden.’**[[7]](#footnote-7)

In dezelfde maand te Bolsward bij sociëteit De Doelen was er volgens hem in de Tweede Kamer ‘**behoefte aan iemand die het leven en lijden van het gewone volk van nabij kende.’**[[8]](#footnote-8) Heldt profileerde zichzelf ook echt bewust als werkman in de Tweede Kamer: bij de beëdiging als Tweede kamerlid was hij ‘in meer sobere kledij voor de voorzitter van de Kamer verschenen.’[[9]](#footnote-9)

**Literatuur:**

Nieuwenhuis, Joan A., *Uit den tijd der voortrekkers* (Amsterdam 1927).

Righart, Hans, ‘B.H. Heldt (1841-1914): vóór het kiesrecht, tégen de verzuiling!’, *Kleio* 26 (1985) 10, 3-7.

Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, in: C. Boschma, Ph.H. Breuker, W. Dolk et al. (red.), *de vrije fries: Jaarboek* (Leeuwarden 1986) 46-58.

**Media:**

Een stuk in de Standaard, namens het bestuur Patrimonium, J.Siksma en J.W. Boeijenga (antirevolutionairen?), dat de baron verdedigt, staat Heldt te boek als een Amsterdammer, die alleen maar aan de groothandel denkt, terwijl de baron vertrouwt is met het platteland. ‘Wat den persoon aangaat, is het onjuist, den heer Heldt voor te stellen als een werkman, die onze nooden gevoelt. **De heer Heldt mag in vroeger jaren gezel zijn geweest, thans is hij rentenier.**’[[10]](#footnote-10)

In een ander artikel gaat de Standaard verder: ‘Men lastert dus, zoo men zegt, dat Schimmelpenninck’s candidatuur de hoge aristocratie tegenover den **minderen man** beteekent. Niet als aristocraat, maar als *anti-revolutionair* treedt Schimmelpennick in het strijdperk.’[[11]](#footnote-11) Ze trachtten de nadruk wel te halen van het klassenverschil; helaas wordt rijkdom niet expliciet genoemd.

In de Drentse regionale krant is aandacht voor de bijzondere positie van Heldt, in verband gebracht met rijkdom! Over Heldt en de verkiezingen in de TK: ‘De werklieden behooren in den regel tot de nederigen in den lande, en de oogen des volks worden bij de keuze van een volksvertegenwoordiger het meest getrokken door hen, die boven de anderen uitblinken door geboorte, **rijkdom**, aanzien of verstand.’ [[12]](#footnote-12)

Heldts standpunt ten opzichte van onderwijs (toegankelijk en gratis) is hier ook uitgelicht in verband met emancipatie t.o.v. rijkdom, helaas niet i.v.m. politici…: ‘Hij wil het volk zelfstandig ontwikkelen, door zijne kennis te vermeerderen en de kinderen van het geheele volk, ook die van den geringste, tot een bepaalden leeftijd aan het onderwijs te doen deelnemen; **al kan men zijne kinderen geene schatten nalaten**, men geve hun de middelen, om in de behoeften van zich en de zijnen de kunnen voorzien; kennis is kracht.’ [[13]](#footnote-13)

1. Joan Nieuwenhuis is journalist en krantenmaker, en oprichter van de eerste socialistische vereniging van Nederland (1878). Klaas Ris is pionier van de socialistische beweging in Amsterdam [↑](#footnote-ref-1)
2. Nieuwenhuis, Joan A., *Uit den tijd der voortrekkers* (Amsterdam 1927) 17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nieuwenhuis, Joan A., *Uit den tijd der voortrekkers* (Amsterdam 1927) 20. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, in: C. Boschma, Ph.H. Breuker, W. Dolk et al. (red.), *de vrije fries: Jaarboek* (Leeuwarden 1986) 46-58, aldaar 49-50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, 51. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, 53. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, 54. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, 55. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jensma, G.Th., ‘Baron of werkman’, 56. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ingezonden Stukken. Kun de heer Heldt de eandidaat der Friesche werklieden zijn. Mijnheer de Redateur !. "De standaard". Amsterdam, 14-11-1885, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2022, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011069060:mpeg21:p002> [↑](#footnote-ref-10)
11. Schimmelpeninok-Heldt.. "De standaard". Amsterdam, 16-11-1885, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2022, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011069061:mpeg21:p001> [↑](#footnote-ref-11)
12. B. H. HELDT, voor de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Sneek.. "Provinciale Drentsche en Asser courant". Assen, 17-11-1885. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2022, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000099142:mpeg21:p001> [↑](#footnote-ref-12)
13. B. H. HELDT, voor de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Sneek.. "Provinciale Drentsche en Asser courant". Assen, 17-11-1885. Geraadpleegd op Delpher op 03-06-2022, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000099142:mpeg21:p001> [↑](#footnote-ref-13)