**Cultuurhistorische landschapswandeling Lanakerveld (7 km)**

**Pieter Caljé**

 **Tijdens deze wandelroute maakt u een duizelingwekkende reis door de tijd, die begint bij het ontstaan van het landschap in de ijstijden. U zult de relatie tussen mens en landschap vanaf de allereerste landbouwers in Europa tot nu toe volgen. U krijgt een indruk van 7.400 jaar landbouwgeschiedenis. Daarnaast heeft de mens de eigenschappen van het landschap ook voor militaire**

**doeleinden gebruikt – die steeds verband hielden met de aanwezigheid van de stad Maastricht. U zult oude landschapselementen aantreffen als holle wegen en graften en kennismaken met een vergeten stukje Maastricht, dat ondanks de ligging vlak naast de Brusselseweg toch nog een premoderne uitstraling heeft. U maakt kennis met vogels die typerend zijn voor een oud akkergebied. Het is daardoor niet alleen een landschapshistorische en cultuurhistorische wandeling, maar ook een natuurwandeling.**

**Begin- en eindpunt**
Café ’t Jachhoes, Brusselseweg 537, Maastricht. Parkeren rechts naast het café

**Horeca**Café ’t Jachhoes, Brusselseweg 537, open vanaf 14.00 uur, ’s zondags vanaf 12.00 uur.

**Routebeschrijving**

Ga vanaf het café naar links, over de Brusselseweg richting België. Neem de eerste afslag links en ga daarna meteen rechts de Lanakerweg in.

Links van de weg staat een landmark (1) (een grote steen met een zitplaats, een informatiezuil en drie steeliepen). Deze zuil vertelt het verhaal van het Lanakerveld – het verhaal van 7400 jaar landbouw.

*U staat op de Lanakerweg, een weg die minstens 1000 jaar oud is. Voor u duikt de weg scherp naar beneden. Dat is het Wandal of Hezerwaterdal, naar een riviertje dat hier ooit liep en in de Maas uitkwam. Deze dalwand is duidelijk steiler dan de tegenoverliggende dalwand – een voorbeeld van een asymmetrisch dal ten gevolge van gelifluctie (zie verderop). Dit droogdal is in de ijstijden gevormd en is lang semi-watervoerend geweest. Aan de overzijde van het dal hebben zich zo’n 7400 jaar geleden de eerste landbouwers gevestigd – die naar de versiering op hun potten de Lineaire Bandkeramiekers genoemd worden. Die vestigden zich altijd op de lössplateaus, vlakbij het water. Even verder hebben Romeinse landbouwvilla’s gelegen. Links ziet u oude carréboerderijen. Daar is een oventje gevonden uit de tijd van de Merovingen – de Franken die deze gebieden na de Romeinen, rond 650 bezetten. Het open landschap dat u voor u ziet is een laat-middeleeuws ontginningslandschap; het ontstond toen door de bevolkingsdruk alle goede gronden nodig waren om de mensen te voeden. Bij de carréboerderijen ziet u nog de sporen van de oude meidoornhagen die vanaf de 18e eeuw de huisweiden met fruitbomen van de boerderijen omringden. De geelbruine boerderij rechts achter u is een modelboerderij uit de jaren ’30. De carréboerderij achter u links – de Poshoof – dateert uit 1850. Men richt zich er nu op biologische landsbouw en aspergeteelt en heeft een bed & breakfast. De boerderij symboliseert daarmee heden ten dage de vernieuwingen in de landbouw. Deze plek toont zo de geschiedenis van 7400 jaar landbouw in één rondblik van 360 graden.*

U loopt de Lanakerweg verder door, langs de witte huisjes van ’t Koelke die in de twintiger jaren gebouwd zijn voor de arbeiders van de steenfabriek

*Als u geluk hebt kunt u een Buizerd of Sperwer naar zijn prooi zien zoeken.*

U gaat de veldweg in die later een holle weg wordt (2) – vol vossenholen.

*Er is in het Lanakerveld een grote populatie Vossen. Ze worden soms met honden uit hun hol gejaagd, daarom wordt u vriendelijk gevraagd uw viervoeter aan te lijnen. Als het enigszins bewolkt is vliegen de Boerenzwaluwen hier ’s zomers laag door de holle weg op zoek naar insecten.*

U komt uit bij een Mariakapel (3).

*Deze Mariakapel dateert uit 1920, maar verving toen al een veel oudere kapel. Die werd in de Eerste Wereldoorlog door Nederlandse soldaten als uitkijkpost gebruikt. Zij observeerden de bewegingen langs de elektrische hoogspanningsdraad die op de grens tussen Nederland en België liep. Die draad liep net achter de houtwal recht voor u. Het bleek uiteindelijk niet gunstig voor de kapel dat er langere tijd soldaten in gehuisvest worden. Het is een oude plek. Archeologen hebben hier overblijfselen uit de 12e eeuw gevonden.*

Bij de Mariakapel gaat u naar rechts, de Zouwweg in.

*U bent nu het plateau afgedaald en het tweede droogdal, het Zouwdal, ingegaan. Ook hier ziet u weer de asymmetrische dalwanden. Wellicht treft u er Nijlganzen aan, als teken van de zich vernieuwende natuur.*

Als u verder de Zouwweg afloopt richting het spoorwegtunneltje, ziet u eerst aan uw rechterhand een oprijzende klif-achtige structuur.

*Dit is geen graft (4), maar een steilrand die is ontstaan door leemwinning ten behoeve van de bouw van boerderijen. Ter plekke heeft een veldbrandoven gestaan, die later bij het ploegen naar boven gekomen is. Toch hebben archeologen aangetoond dat het Lanakerveld ooit vol graften heeft gelegen, waarvan de sporen nog op hoogtekaarten te zien zijn. In de steilrand bevindt zich een – misschien recent verlaten – dassenburcht. Vooral in het voorjaar kunt u hier dagelijks een Torenvalk zien bidden.*

U gaat de spoorwegtunnel (5) onderdoor, tot aan de huizen van de Kantoorweg.

*Dit spoorwegviaduct dateert uit 1857. Hier ligt de spoorlijn Hasselt-Maastricht-Aken, de eerste spoorlijn van Nederland naar het buitenland. Hij was mede op instigatie van Regout aangelegd en ging ruim vooraf aan de verbinding van Maastricht met de rest van Nederland. Wellicht gaat de sneltram naar Hasselt ooit over dit viaduct rijden.*

*De Kantoorweg (6) is misschien wel het minst bekende stukje Maastricht. De Kantoorweg is genoemd naar het grenskantoor, hier vlak achter op de Brusselse weg. Een aantal huizen dateren uit de 18e eeuw. U ziet hier de Zouw en het Hezerwater, die inmiddels samengekomen zijn, via een greppel afwateren richting de Zuid-Willemsvaart. Bij overvloedige regenval stroomt het water nog door deze geul.*

U draait zich om en gaat door de spoorwegtunnel terug richting het Lanakerveld.

*Uit de tunnel gekomen ziet u fraai het open karakter van het veld, dat zo typerend was voor de laat-middeleeuwse ontginningen.*

Direct nadat u uit de tunnel bent gekomen gaat u naar rechts, langs het talud.

*In en om het talud leeft de Muurhagedis, de Hazelworm en misschien de Levendbarende hagedis.*

Bij de houtwal aangekomen gaat u links het verharde fietspad op.

*Achter de houtwal ligt het terrein waar in 2021 op de oude akkers een gigantisch zonnepanelenveld zal worden aangelegd. Wat dit voor de akkervogels en de reptielen gaat betekenen wordt nog onderzocht.*

*Lopend over het fietspad ziet u rechts de gevarieerde, in 2015 door de gemeente aangelegde houtwal. Daar kunt u veel akkervogels horen, zoals de Gele kwikstaart, de Geelgors, de Grasmus en de Fazant. Mogelijk broeden hier ook nog enkele Patrijzen. Vanaf nu kunnen uw stappen ook begeleid worden door de heldere klanken van de Veldleeuwerik, die onzichtbaar in de lucht de hemel met muziek schijnt te vullen. Af en toe brengen Kokmeeuwen en Gierzwaluwen een bezoek aan de houtwal en de velden er om heen.*

*U doet er goed aan af en toe naar links te kijken, over het Lanakerveld (7). Vanaf hier komt het fraaie golvende Zouwdal goed tot zijn recht, in steeds wisselende kleuren en schakeringen. Hier, en verder rechts van u, achter de houtwal, hebben ook boerderijen van de Bandkeramiekers gelegen, evenals een Romeinse villa. De geleidelijke overgang van het plateau naar het dal hier was handig voor deze eerste Europese boeren. Zij legden juist daar graag hun akkers.*

*U ziet hier wederom goed hoe het landschap in de ijstijden gevormd is, toen de bodem permanent bevroren was (permafrost). In warmere periodes ontdooide de bovenlaag en gleed in een papperige stroom naar het laagste punt, waarbij een (droog)dal kon ontstaan (gelifluctie). De dalwand aan de overzijde is duidelijk steiler omdat de warme middagzon er in de ijstijden op scheen waardoor de grond uitdroogde, steviger werd en minder erodeerde. De westzijde, waar u nu bent, erodeerde wel en drukte het stroompje de Zouw dicht tegen de oostwand aan.*

Uiteindelijk komt u, daar waar de houtwal ophoudt, weer bij een landmark met een informatiezuil.
*Hier wordt het verhaal van het militaire landschap verteld (8). Het middenterras van Caberg en het Lanakerveld hebben vaak een grote rol gespeeld bij de belegeringen van Maastricht – de aanvallers stelden er hun veelkleurige tenten en verdedigingswerken op. Ook is hier tot tweemaal toe nèt geen veldslag gehouden, omdat de aanvallers – Willem van Oranje in 1568, en in 1703 een Franse generaal - het uiteindelijk te gevaarlijk vonden om te moeten aanvallen tegen de steile helling van het dal op, die toen nog veel minder dan nu door erosie was afgevlakt.*

Bij dat landmark komt het fietspad uit op de Van Akenweg. U slaat rechtsaf en gaat dan meteen naar links, het fietspad vervolgend.

*Hier ziet u een nieuw natuurgebied in wording. De zonnepanelenvelden strekken zich nog verder langs de grens uit en daarachter zal aan Belgische kant een gigantische leemafgraving plaatsvinden, waardoor er een 10 meter lager gelegen industrieterrein zal ontstaan. Het natuurgebied moet al dit industriële geweld afschermen. Nu is de natuur langs de waterbuffers langs het fietspad nog in het stadium van pionierplanten. Het zal interessant zijn hier jaarlijks terug te komen en de successie der soorten waar te nemen.*

*Het fietspad kronkelt naar een nieuwe poel, die onderdeel uitmaakt van het herstel van de Zouw. Een grindpad leidt naar een bank. Daar ziet u ook een archeologisch symbool. Aan de andere kant van het fietspad is voorlopig nog een grote, door archeologen gegraven, put te zien waar rond 700 een fort uit de tijd van de Pepiniden gestaan heeft (9). Het lag aan de oude Romeinse weg naar Maastricht en controleerde de toegang tot de stad, mogelijk in een tijd dat er een strijd om de macht gaande was tussen de adellijke families van Lambertus – de bisschop van Maastricht – en Pepijn van Herstal, de overgrootvader van Karel de Grote, die veel land bezat in de euregio. In deze strijd zou Lambertus in Luik worden vermoord, waarna zijn opvolger de bisschopszetel van Maastricht naar Luik verplaatste, en op de plaats van zijn dood in Luik de St. Lambertuskerk bouwde. Maar het fort kan ook een generatie later – in de tijd van Karel Martel, de grootvader van Karel de Grote – zijn gebouwd. Nergens anders in Nederland en Vlaanderen zijn de resten van een dergelijk fort gevonden.*

U vervolgt het fietspad nog even tot aan het eind van het bosje. Daar ziet u een smal paadje naar links. Dat is de Rosstraat – de oude Romeinse weg. U gaat de Rosstraat in, maar slaat vlak voor het bosje linksaf en loopt langs het bosje verder langs de poel en dan langs de grenspaal rechtdoor over de Zouwweg.

*U ziet hier in de bermen de terugkeer van het akkeronkruiden – kamille, klaproos, Akker- en Haagwinde en dergelijke.*

*Bij de kruising met de Van Akenweg ziet u rechts een veldkruis. Dit is een paar jaar geleden hier neergezet. Eerder stond er eeuwenlang aan de overkant een wegkruis, zoals oude kaarten laten zien. Wegkruisen op viersprongen hebben een lange geschiedenis, die tot de voorchristelijke tijd teruggaan. Toen werden viersprongen vaak gezien als plekken waar de geesten van overledenen verbleven. Die plekken werden met de komst van het christendom gekerstend door er een kruis bij te zetten, dat diende als afweermiddel tegen allerlei kwaad.*

Bij het nieuwe kruis slaat u rechtsaf, de Van Akenweg in. U loopt door de holle weg vanuit het dal het plateau op.

*Ooit, in de tijd van de overbemesting, was deze holle weg volledig begroeid met brandnetels. Nu begint de begroeiing gevarieerder te worden; er hebben zich zelfs al twee walnotenbomen gevestigd, mogelijk opgekomen uit verloren exemplaren die kraaiachtigen proberen te kraken door ze vanuit de lucht kapot te laten vallen.* Boven aangekomen gaat u rechtdoor de Van Akenweg af, langs de oude carréboerderijen (10).

*Oud-Caberg (vroeger Caberg of Couwenberg) gaat terug tot de late 13e eeuw. Het gebied werd toen vanaf de Van Akenweg ontgonnen. Daardoor weten we dat de weg er toen al was en dat die dus nog ouder moet zijn. De carréboerderijen zijn geleidelijk gegroeid uit losse onderdelen. In hun huidige vorm dateren de meeste uit de periode 1750-1850, toen door de klaverteelt en de komst van de aardappel de opbrengst van het landbouwbedrijf toenam. Een aantal ervan is nog steeds in vol bedrijf, wat Oud-Caberg tot één van de oudste agrarische gebieden van Nederland maakt, met een continue bebouwing vanaf 5400 voor Christus tot nu.*

*Eerst passeert u een aantal boerderijen die recentelijk hun landbouwfunctie verloren hebben en woonboerderijen zijn geworden. Dan ziet u links een oude mergelmuur, met daarachter een schuin op de weg gelegen boerderij. Dit is de Tisiushoeve. De gevelsteen met het jaartal 1749 duidt er op dat de boerderij, die we op oudere kaarten al tegenkomen, een jaar na de Franse belegering van Maastricht in 1748 herbouwd is, ongetwijfeld omdat de oude boerderij bij het beleg vernield was. Overdag kunt u de cour op, om kersen en aardbeien te kopen, maar ook om de levendige kolonies Boeren-, Huis- en Gierzwaluwen te observeren. Even verderop ziet u links (huisnummer 80) een lange, aan de weg gelegen boerderij. Dit is het Leen van Pietersheim, een naam die verwijst naar het feit dat Caberg ooit onder de heren van Pietersheim in Lanaken (België) viel.*

*De kerk van Oud-Caberg dateert uit 1879 en is gebouwd door Keijzer, een leerling van Pierre Cuypers, toen de bewoners van Caberg er genoeg van hadden in Wolder ter kerke te moeten gaan.*

U loopt de Van Akenweg verder af tot u links de Postbaan ziet, met op de hoek wederom een oude carréboerderij. Ga linksaf de Postbaan in.

*De Postbaan is vermoedelijk een onderdeel van de oude Romeinse weg die over de linker Maasoever naar Nijmegen liep.*

Aan het einde van de Postbaan gekomen slaat u rechtsaf en op de Brusselseweg wederom rechtsaf. Dan bent u weer terug bij ’t Jachhoes.