# Heerlerheide (LB) [Internet-web-browser.svg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Internet-web-browser.svg)[50° 55' NB, 5° 57' OL](http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=nl&params=50_54_53_N_5_57_25_E_type:city_zoom:15_region:NL&pagename=Heerlerheide)

* Heerlerheide ([Limburgs](http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs): Heëlehei of G'n Hei) is een [dorp](http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp) in het noorden van de gemeente [Heerlen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlen).
* Het aantal inwoners (2005) is 3318, samen met de buitenwijken van dit stadsdeel is dit ongeveer 22.000.

## Geschiedenis

* Heerlerheide lag aan de oude handelsweg van Maastricht naar Geilenkirchen, een weg die liep over [Ten Esschen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Ten_Esschen_(buurtschap)), Rennemig, Cauvelens, Pappersjans langs de [Heksenberg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenberg) naar Nieuwenhagerheide.
* De vroegere inwoners van Heerlerheide, meestal landbouwers, leefden verspreid over bescheiden woonkernen.
* Omdat zij van de opbrengsten van hun boerderijtjes niet konden rondkomen maakten ze verre tochten als marskramers.
* Met een korf van drie of vier verdiepingen op hun rug die gevuld was met boter, eieren, groenten, kippen en eenden trokken ze naar de markten in de omgeving.
* Na de oprichting van de Corneliusparochie en de bouw van de eerste kerk in 1839 bloeide het verenigingsleven in Heerlerheide op met de oprichting van het kerkelijk zangkoor St Caecilia in 1839, de Schutterij St Sebastianus rond 1850, harmonie Concordia in 1877, harmonie De Eendracht in 1882 (later Fanfare St Joseph) en carnavalsvereniging De Bokkeriejesj in 1898.
* Rond 1830 had Heerlerheide ongeveer 1300 inwoners verdeeld over 260 huizen.
* Na de kerkelijke afscheiding van Heerlen in 1839 door de oprichting van de Corneliusparochie wilde Heerlerheide ook gemeentelijk zelfstandig worden.
* Daartoe richtte pastoor Reyners op 2 september 1846 een verzoekschrift tot de [Gedeputeerde Staten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedeputeerde_Staten) van het [Hertogdom Limburg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Limburg).
* Het werd ondertekend door 104 inwoners van Heerlerheide.
* Deze poging om zich los te maken van [Heerlen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlen) mislukte, maar op 12 oktober 1901 wordt een nieuwe poging gedaan om Heerlerheide tot een zelfstandige gemeente te maken. Ook nu weer tevergeefs.
* Na de opening van de mijn [Oranje-Nassau III](http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje-Nassau_(mijnen)) in 1917 neemt het aantal inwoners sterk toe en worden verspreid over Heerlerheide nieuwe woningen gebouwd voor de mijnwerkers ("[koloniën](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(nederzetting))"), zoals de Keek en Beersdal, in de jaren zestig gevolgd door de wijk Vrieheide
* Heerlerheide is een [bedevaartsplaats](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedevaartsplaats) voor de heilige [Cornelius](http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Cornelius).
* Toen Heerlerheide in [1839](http://nl.wikipedia.org/wiki/1839) een zelfstandige [parochie](http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(kerk)) werd, verwierf men een [reliek](http://nl.wikipedia.org/wiki/Reliek) van deze heilige.
* De eerste Corneliuskerk werd gewijd op 18 maart 1839.
* Deze kerk was een kleine, eenbeukige, [neoclassicistische](http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoclassicistisch) kerk met een lengte van circa 24 meter en een breedte van circa 12 meter.
* De kerk had een karakteristiek vierkant bakstenen torentje met een achtzijdige koepelbekroning in hout. De toren bereikte een hoogte van 19 meter.
* Na 70 jaar begon deze kerk echter ernstige gebreken te vertonen en omdat de kerk te klein was geworden voor het snel groeiende aantal parochianen werd de kerk in september 1908, na het Corneliusoctaaf, gesloopt.
* Meteen werd begonnen met de bouw van de veel grotere huidige Corneliuskerk.
* Deze nieuwe [Corneliuskerk](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Corneliuskerk_(Heerlerheide)&action=edit&redlink=1) ([1909](http://nl.wikipedia.org/wiki/1909)) is gebouwd in [neoromaanse](http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoromaans) stijl naar een ontwerp van de befaamde architecten [Jos Cuypers](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos_Cuypers) en [Jan Stuyt](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Stuyt).
* Zij is schilderachtig op een heuvel gelegen en vormt in deze omgeving een belangrijke architectonische waarde. Ook het interieur is zeer sfeervol.