**P.J.M. Aalberse (1871-1948)**

**Biografie**

De familie Aalberse vestigde zich eind zeventiende eeuw in Leiden. Als rokjeswerkers en wijnmerkers behoorden zij tot de lage burgerij. Via een huwelijk met een winkelierster kwam Petrus Josephus Mattheus Aelberse in de middenstand terecht. Over zijn ouders is weinig bekend, maar zij waren niet vooraanstaand.[[1]](#footnote-1)

Hij ging naar de Openbare School in Leiden, en daarna in 1885 naar het College van de Paters Jezuïten in Katwijk.[[2]](#footnote-2) Hij kwam als student van de Nederlandse Letteren in 1891 terecht bij de Universiteit Leiden.[[3]](#footnote-3) Al snel ging hij rechtswetenschappen studeren. Hij had het gevoel dat er met katholicisme niet genoeg rekening werd gehouden.[[4]](#footnote-4) Voor rechten haalde hij in 1895 het kandidaatsexamen, en in 1897 zijn doctoraaldiploma, over het vraagstuk van oneerlijke concurrentie.[[5]](#footnote-5)

In 1897 opende hij zijn advocatenkantoor. Hij was werkzaam als advocaat (dé advocaat van de boeren uit de Rijnstreek) tot zijn benoeming als hoogleraar te Delft (1916).[[6]](#footnote-6) Zijn politieke loopbaan begon hij in de gemeenteraad van Leiden (1899).[[7]](#footnote-7) Hier ontpopte hij zich als ‘een grote stuwer en bouwer van sociale wetgeving’.[[8]](#footnote-8) Aalberse richtte in 1901 het Katholiek Sociaal Weekblad op: ‘het doel van het blad zou moeten zijn mannen in sociaal-economie en sociale wetgeving te onderrichten.’[[9]](#footnote-9) Hij was toonaangevend in de zogenaamde Leidse School, de sociale beweging onder de katholieken in Nederland.[[10]](#footnote-10) Hij heeft geen duidelijke leer uitgestippeld, maar uit verschillende geschriften maakt biograaf Gribling het volgende op:

‘Ieder individu heeft wel het recht vrij te handelen, maar het heeft ook sociale plichten. Het particuliere belang kan in botsing komen met het algemene belang en in dat geval is het eerste ondergeschikt aan het tweede.’[[11]](#footnote-11)

Vakorganisaties vormen voor Aalberse de grondslag van het systeem; de daaruit voortvloeiende ordering van de maatschappij naar beroepsstanden zal oneerlijke concurrentie tegengaan en sociale gelijkheid bevorderen. Natuurlijk had deze geordende maatschappij een christelijk karakter.[[12]](#footnote-12)

**Intrede in de Tweede Kamer**

24 februari 1903 deed Aalberse zijn intrede in de Tweede Kamer.[[13]](#footnote-13) Op 26 september 1918 werd Aalberse de eerste Minister van Arbeid van Nederland.[[14]](#footnote-14) Een van zijn grootste successen was de Arbeidswet.[[15]](#footnote-15)

Hij had als minister te maken met constante druk om te bezuinigen. Hij vond dat hij alleen stond, en iedereen in de ministerraad tegen hem was. Hij zou het zo lang mogelijk willen volhouden, maar werd ontmoedigd en vermoeid.[[16]](#footnote-16)

**Welvaart van Politici**

Aalberse schreef zijn kennis Engels eens: ‘Het kamerlidmaatschap is een hondenbaantje, dat met 2.000 gulden bar slecht wordt betaald…’[[17]](#footnote-17)

Ondanks dat het ministerschap van Aalberse in een tijd van langdurige financiële druk bestond, heeft hij zich (tenzij de auteur heeft nagelaten het te vermelden) geen enkele keer expliciet uitgelaten over de rijkdom van politici, of de verstrengeling van financieel eigenbelang en stemgedrag.

Zijn nalatenschap berust in ieder geval niet op eigenbelang: ‘Het is de grootste verdienste van Aalberse geweest, dat hij als sociaal-politicus zich steeds de onbaatzuchtige, de integere staatsman heeft getoond.’[[18]](#footnote-18)

**Dagboek: bekeken via** [**http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekenaalberse/Inleiding**](http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekenaalberse/Inleiding)

Ook in zijn dagboeken laat hij zich niet uit over enig verband tussen financieel eigenbelang en een politieke loopbaan/stemgedrag. Zijn dagboeken waren niet bedoeld om ooit gepubliceerd te worden. ‘Een indirect bewijs voor het strikt persoonlijke karakter van het dagboek is de ongecensureerde blik die de tekst ons gunt in Aalberses steeds penibeler financiële omstandigheden in de jaren 20: om sociale en politieke redenen mocht daar niets van doorsijpelen (…)’ (xxxvii)

Interessant genoeg lijkt Aalberse niet overtuigd te zijn van de baten van de politiek: ‘Als ’t Nederlandsche kapitaal eens aan den eigen handel en industrie ten goede kwam! Hoeveel nieuwe markten zijn er nu voor energieke kooplieden te veroveren! ‘**k Geloof dat ik fabrikant had moeten worden en dat ik dan spoedig een man *in bonis* zou zijn!** Doch dat gaat niet meer’ (20-10-1914) (79-80)

13-9-1922 (430)

Het verband tussen politiek en welvaart legt hij helaas alleen voor zichzelf. Een typisch voorbeeld is het volgende:

Mijn inkomen bedraagt ±                                      f 23.000,–

Dus voor uitgaven beschikbaar                            f 11.505,–

Dat staat gelijk met vóór den oorlog  ongeveer f 6.000,–. ’t Is duidelijk dat je met een groot gezin daarmee in Den Haag als minister moeilijk rond kunt komen. Hoe ik daarin moet voorzien, weet ik niet. Ik gebruik mijn vrijen tijd om voor ’t *Katholiek Sociaal Weekblad* en *Het Centrum* te schrijven. Maar meer dan vijf à zeshonderd gulden levert dat toch niet op. Ik heb er nu een commissariaat bij genomen van de Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank, een jonge, zeer soliede levensverzekeringsmaatschappij te Schiedam. Eigenlijk in strijd met ’t besluit van den ministerraad dat we tijdens ons ministersschap geen nieuwe commissariaten zouden aannemen. Ik kan ’t alleen verdedigen door te zeggen: ik was demissionair! Ik heb verzocht ’t niet te publiceeren. Ik hoop dat ’t onopgemerkt zal blijven. Maar al geeft dat commissariaat een vijf à zeshonderd gulden, dan nog ben ik er niet.

            En dan gaat An in ’t voorjaar trouwen! Waar haal ik ’t geld vandaan?!

1. Jacobus Petrus Gribling, *P.J.M. Aalberse: 1871-1948*(Utrecht 1961) 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gribling, *Aalberse*, 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibidem, 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibidem, 24. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibidem, 47, 53. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibidem, 60. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibidem, 69. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibidem, 89. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibidem, 95. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibidem, 139. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibidem, 145. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibidem, 147-148. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibidem, 193. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibidem, 307. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibidem, 351. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibidem, 412-413. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibidem, 202. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibidem, 499. [↑](#footnote-ref-18)