**Inlichtingen omtrent de spelling en den oorsprong of de betekenis van den naam dezer gemeente en hare gehuchten en buurtschappen** (Toegang 1589, inv. 19).

De naam dezer gemeente wordt **Schijndel** geschreven en hare gehuchten als volgt:

1.Geburgt, 2. Dinther, 3. Zandvliet, 4 Hoeves, welke tot de parochie de Eerde behooren, 5. Locht, 6. Weibosch, 7. Plein, 8. Schoot, 9. Keur, 10. Putsteeg, 11. Hermalen, 12. Beek, 13. Broekstraat, 14. Kuil of Kuilen, 15. Vogelzang, deze vier laatste gehuchten behooren tot de parochie Gemonde, 16. Denneboom, 17. Busch of Bosschen, Dungen, 18. Meildoorn, St. M. Gestel, 19. Oetelaar, 20. Holder, 21. Elde, 22. Borne, 23. Schutsboom, 24. Boschweg, 25. Lieseind, 26. Nonnenbosch, 27. Houtert, 28. Vossenberg, 29. Boogaard, 30. Steeg, 31. Heuvel, 32. Lariestraat, 33. Elschot, 34. Voort, 35. Heikant, 36. Lochtenburg, 37. Kluisstraat en 38 Dorp, ook straat of de kom genaamd.

Deze spellingen worden niet alleen doorgaans gevolgd, maar kunnen tevens als een vast gebruik worden aangenomen.

Echter kwam deze plaats in vroeger eeuwen onder een andere spelling voor, in den uitrijkbrief van Joannes (Jan II) Hertog van Lotharingen, van Brabant en Limburg en Grave des heiligen Rijks, anno 1299, aangaande den Koeveringsche molen, - destijds geheten ”die molen van Coeveringen”, ook bekend onder den naam van “drie gemalen” op de grensscheiding dezer gemeente, die van St. Oedenrode en die van Veghel, staande nabij de parochie Eerde – werd deze gemeente **Scinle** genaamd.

Onder de bescheiden in het gemeente archief berustende komt onder andere een zoogenaamde open brief van Jan II voornoemd, op St. Nicolaasdag anno 13099 gegeven, waarbij hij sijne goede lieden en de onderscheidene des dorps van **Scijnle** deze gemeijnten afstaat voor 200 livres ineens of ponden jaarlijks, welke gemeijnten (thans gemeente geworden) bestonden en nog voor een groot gedeelte bestaan in broek- en heidegronden en ten huidigen dage van vele nog gemeent of gement genoemd worden. Ongetwijfeld is deze benaming ontstaan omdat die gronden gemeen waren of beter gezegd voordien dezelve gemeenschappelijk door de Schijndelaren ter beweiding van hun vee als anderszins gebruikt werden.

Mede noemt Wenceslaus Graaf van Luxemburg, echtgenoot van Johanna hertogin van Brabant etc. bij open brief anno 1360 deze gemeente of dit dorp **Scijnle**.

Voor het eerst komt deze plaats onder het bestuur van Philips Hertog van Bougondië, Brabant enz., bij open brief van 26 Junij 1447, onder de tegenwoordige spelling van **Schijndel** voor, welke benaming sedert dien tijd, zoover ons bekend getrouw is opgevolgd.

Maar wat mag toch de oorsprong en de betekenis van dien naam zijn? Naar onze zienswijze is dit niet raadselachtig: immers scheen of schijnde deze gemeente niet uit in vergelijk van andere plaatsen der Meijerij van ’s Bosch in het teelen van hop, hout en het maken van klompen of holsblokken, in schoone landerijen en de beplanting van opgaande boomen, vooral langs de wegen, welke laatste den wandelaar een bekoorlijk en streelend gezicht bieden (= aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der Provincie Noordbrabant door A. van Zutphen 1823, folio 74-76). Schijnt deze gemeente uit, gelijk de geschiedenis op eene andere plaats zegt, in nijverheid, zoals in het maken van hoepelen, enz. (= geschied- en aardrijkskundige beschrijving der Provincie Noordbrabant door Dr. C.R. Hermans, folio 125 en 126).

Niet minder scheen op Schijndel en schijnt op Schijndel thans nog wel, in vergelijk van vele andere gemeenten dezer Provincie: omtrent *diversiteit?* der grondbewerking en beplanting van derzelve, in ontginningen van woeste gronden, in het mesten van kalveren en varkens, maar vooral in het kweeken van heestergewassen (bosch, plantsoen) en in het teelen van tarwe, welke laatste voor de wittebroodbakkerij niet alleen voor de beste van ons Vaderland, maar ook voor de Kleefsche weinig behoeft onder te doen.

Als men dit alles tezamen neemt, dan kan men vrij aannemen dat dit dorp den naam van **Schijndel** verkreeg, uit hoofde het om voorzegde redenen uit, schijnde, scheen of schitterde boven zijne naburen.

Ware aan dit dorp dien flikkerenden naam niet reeds toegekend, dan zou ten opzichte van de zeekapitein Jan van Amstel, alhier geboren en den 29 September 1669 alhier overleden, die zoozeer heeft uitgeblonken – ter wiens eeuwige gedachtenis in de Roomsch Katholieke kerk alhier op zijn graf een zerk geplaatst is waarop zijne heldendaden door den beroemden dichter J. van den Vondel zijn uiteengezet – die benaming niet misplaatst zijn.

Laat ons van het kille graf van dien dapperen zeeheld en van de eeuwenoude benaming aan dit dorp toegekend afwijken en eenige inlichtingen geven over den oorsprong der benaming der gehuchten dezer gemeente als:

1e Van het **Zandvliet**, is een zeer hoge zandachtige streek langs de zogenaamde Eerdsche bergen gelegen.

2e Het **Hoeves** heeft ongetwijfeld dien naam verkregen omdat aldaar van ouds en heden nog een der grootste en schoonste hoeve dezer gemeente gelegen is.

3e De **Locht,** in vroeger eeuwen genoegzaam rondom in het broek en de heide, dus in de vlakte gelegen. De benaming van Locht aan een huis of eenige huizen gegeven, die in de vlakte staan komt op meer andere plaatsen voor.

4e Het **Geburgt,** ook wel Aardenburg geheten, ter dier plaatse stond weleer een kasteel of burcht langs de rivier de Aa.

5e De **Laverdonk**, is eene lage streek, en het woord donk schijnt eene laagte aan te duiden, onder andere heeft men alhier de Kilsdonk, Hakendonk, Boerdonk, Smaldonk, Everdonk, Liekendonk en Weedonk, gronden die allen laag gelegen zijn.

6e Het **Weibosch**, vroeger Wijbosch genaamd, de benaming van dit groote gehucht kan zijn ontstaan wijl het van den eenen kant, langs de wei (het broek) en van de andere zijde langs de duinen gelegen was, welke laatste, volgens de documenten in het gemeente archief berustende, vroeger eeuwen met opgaande boomen en *(onleesbaar)* zoodat het hellende van dit gehucht niet *(onleesbaar)*lijk uit wei en gedeeltelijk uit bosch bestond waarin het vee graasde. Doch volgens de overlevering heeft zich die benaming ontleend aan gewijd bosch, een bosch daar in de Heidensche tijd een afgod of afgoden vereerd werden. Dit laatste kan wel als zeker worden aangenomen, wijl er in de gemeente ook eene Venusstraat bestaat en aan het eind dier straat een perceel grond gelegen is, van ouds den Dansakker genaamd. Dit gehucht had weleer eene kapel met toren, klok en uurwerk, doch dit gebouw is thans geheel en al gesloopt.

7e De **Plein**, bestaat uit een groep huizen, alwaar vroeger tusschen of in het midden van dezelve een plein of eene vlakte gelegen was, thans in een houtbosch herschapen.

8e De **Schoot**, is eene vallei die het water van omliggende hoogere gehuchten in landerijen ontvangt en door waterleidingen weder afvoert.

9e De **Keur** heeft dien naam ontleend uit hoofde dit gehucht vroeger eeuwen een krijgsman of gelden daarvoor moest leveren aan de keurbende van den Duitschen Keizer vorst.

10e De **Putsteeg**, is eene straat alwaar weleer een grote kuil, wetering genaamd, gelegen was, welke thans is gedicht en tot kultuur gebracht.

11e Het **Hermalen,** in vroegere schriften Heerdmalen genoemd, onder anderen in den open brief van Philip Hertog van Bourgondië, Brabant, etc. d.d. 18 Julij 1465. De oorsprong is vermoedelijk ontstaan uit hoofde de herders aldaar hun middagmaal gebruikten, omdat de broek- en heidegronden aldaar door de naburen van St. Michiels Gestel, Boxtel, St. Oedenrode en Schijndel ter beweiding van schapen, runderen en paarden gebruikt werden (zie sub 21). Dat groot gehucht had vroeger een kasteel, alhoewel afgebroken nog onder den naam van slot of slotje bekend is.

12e De **Beek,** ontleend door een tak van de rivier de Dommel, welke langs dat gehucht stroomt en hoezeer versmalde en toegegroeid zijnde nog beek loop genoemd wordt.

13e De **Broekstraat** heeft die benaming gekregen, omdat zij op verschillende plaatsen op het zoogenaamde Elderbroek uitschiet. Deze straat of dit gehucht is zeer berucht vooral bij de Justitie.

14e De **Kuil** of **Kuilen** was weleer eene streek met putten en kuilen, doch thans meestal gedicht, bebouwd met hutten en grenzende aan de Broekstraat, dit gehucht is weinig minder als het laatste berucht.

15e Den **Vogelzang**, is eene bosch- en vogelrijke streek en grenzend aan het gehucht den Nachtegaal van St. Michiels Gestel.

16e De **Denneboom**, heeft den naam verkregen van de aldaar gelegen denneboomsche hoeve, of beter gezegd, omdat die hoeve eertijds met veel hout, vooral met denneboomen omgeven was en nog omringd is.

17e De **Busch** of **Bosschen** is eene hout- en boschrijke streek.

18e Den **Meildoorn**, deze spelling is ontleend uit hoofde die streek vroeger west was en thans nog doornachtig is.

19e Het **Oetelaar**, deze benaming is vermoedelijk ontstaan van Oud Laar, kasteel, fort of sterkte, welke sterkte of fort later is herrezen te Herlaar (St. Michiels Gestel).

20e Het **Holder**, oorsprong onbekend, of zou Jan van Amstel daar met zijn paard naar toe gehold zijn?

21e Het **Elde**, Jan II Hertog van Brabant etc. heeft bij open brief, in den jare 1314, eenige broek- en heidegronden afgestaan aan eenige ingezetenen van St. Oedenrode, Boxtel, St. Michiels Gestel en Schijndel (naburen dier gronden) ter beweiding van hun vee als anderszins, waaraan den naam werd gegeven van “bodem van Elden” en uit aanmerking de bewoners van dit gehucht de naburen van dien bodem waren, heeft het de benaming van Elde verkregen ofwel zijn die gronden den naam gegeven van dat gehucht, als onmiddelijk daaraan grenzende.

22e Den **Borne**, schijnt niet alleen maar is zeker uit het Fransch ontleend, in het Hollandsch grens of grenspaal. Dit heeft alleen grond, uit hoofde achter dit gehucht gemelde bodem van Elden zijne grenspalen had.

Dit gehucht is beroemd derwijl de zeekapitein Jan van Amstel en zijne familie aldaar hun verblijf en hunne goederen hadden. Zoo komt onder anderen in het gemeente archief alhier voor: dat genoemde Jan van Amstel ter dier plaatse de zoogenaamde steenen kamer met landhoeve, benevens den esselenkamp, bij dit gehucht gelegen, heeft nagelaten.

Bovendien behoor de Borne om zijne schoone landerijen tot een der voornaamste gehuchten dezer gemeente en grenst aan het gehucht de Keur.

23e De **Schutsboom**, in dit gehucht stond weleer de boom of het spits waar de schutterijen of de gilden broeders, bij gelegenheid der kermis, den vogel schoten, edoch de schutsboom is uitgeroeid en de gilden hebben haar vroeger karakter verloren.

24e Den **Boschweg**, dit is de groote weg van deze gemeente naar ’s Bosch en de bosschen bij nr. 17 vermeld.

25e Het **Lieseind**, de oorsprong dier benaming is onbekend, of het moet zijn ontstaan omdat in de lage gedeelten veel lissen groeien.

26e De **Nonnenbosch**, dat gehucht heeft zonder twijfel gedeeltelijk den naam ontleend aan den Ridder G. van den Bossche, die ter dier plaatse in den jare 1303 twee groote hoeven bezat, welke hoeven later aan het nonnenklooster de Clarissen hebben toebehoord, zoodat voor de spelling bosche of bossche nonnen is gevoegd.

27e De Houtert. Bij brief van Jan (II) Hertog van Brabant etc. van laatstgemeld jaar, komt dat gehucht onder de benaming van Houtart voor. Ontegensprekelijk is deze spelling daaraan gegeven uit hoofde den aard van den grond zeer geschikt is voor de houtteelt en uit de natuur of van aard vooral het lage gedeelte hout voortbrengt.

28e Den **Vossenberg**, is eene hooge schrale streek, gelegen langs de Molenheide; waarschijnlijk heeft de vos aldaar, toen het nog minder bewoond en bebouwd was, er zijn verblijf gehouden.

29e Den **Boogaard**, de gronden zijn aldaar bijzonder goed en zeer geschikt voor boomgaarden. Dit gehuchtje had vroeger een kasteeltje of slotje met boomgaard.

30e De **Steeg**, heeft den naam verkregen door den weg steeg genaamd welke van de kom dezer gemeente langs de huizen van dit gehucht loopt (thans grondweg naar Heeswijk) en de gronden aan weerszijden van dien weg gelegen, ongeveer een half uur uitgestrektheid Steegsche kampen geheeten worden, welke kampen voor het grootste gedeelte met allerlei hout beplant zijn, dat daar in den leemgrond welig tiert.

31e Den **Heuvel**, vroeger een stuk broekgrond de gemeente toebehorende, met huizen omgeven, doch thans verkocht en tot kultuur gebracht in welks midden een heuvel lag, waarop vroeger eeuwen, volgens bescheiden in het gemeente archief, een kapelletje of een zoogenaamd heiligen huis gestaan heeft.

32e De **Laristraat**. Lari komt allerwaarschijnlijkst voort van het fransche woord larigot (in het hollandsch of nederduitsch herdersfluitje) om reden dit gehucht en de omliggende gehuchten hunnen kosten vroeger een herder hadden die het vee dagelijks kwam afhalen en bij die gelegenheid op eene fluit of eenen hoorn blies teneinde de veehouders van zijne komst te verwittigen en omdat de Laristraat het middenpunt was, waardoor het vee van het gehucht het Elschot enz. moest doortrekken en op gemelden heuvel (een stuk gemeenteweide bij die straat of dat gehuchtje liggende) verzameld werd om vervolgens naar het Wijboschbroek te worden overgebracht. Eveneens blaasde de herder bij zijne terugkomst met het vee op zijnen hoorn.

33e Het **Elschot**, de oorsprong en de beteekenis der benaming is onbekend.

34e De **Voort**, in de Schijndelse spraak “voirt” zal den naam verkregen hebben van weg of baan, dat klinkt duister zult gij misschien zeggen en toch zouden wij zulks met zekerheid kunnen opgeven hoort vroeger dagen noemden men alhier weg of rijweg dikwijls “voirt” en zeiden men algemeen tegen rijden “voiren” en op ze groote lui’s “varen” en om reden door dit gehucht de groote baan loopt naar ’s Bosch en ook vroeger naar den molen in de heide liep moet er ter dier plaatse eene drukke voirt rijderij of passage zijn geweest, zoals de overlevering zegt. Tot staving is dienende , dat op een oude kaart staat aangetekend betreffende den weg aan gene zijde van voorzegden molens “voort of weg naar den molen”.

35e **Lochtenburg**, bestaat uit eenen groep huizen, gelegen tusschen het dorp en den Heikant; dat aldaar vroeger een kasteel of burcht heeft gestaan, bewezen weleer de grachten of vijvers om den tuin welke thans gedempt zijn.

36e Den **Heikant**, deze benaming is zeer duidelijk omreden die straat op de zoogenaamde Roder- of Schijndelse heide uitschiet en weleer dit gehucht zeer nabij genoemde heide gelegen was. Gij zult misschien vragen is die heide dientege gesprongen? Neen, maar zij is wijder niet leesbaar voor het grootste gedeelte in bouw- en weilanden herschapen. Vooral heeft het kultiveren dier heide reuzenschreden gemaakt, sedert men in het bezit is geweest van den provincialen grintweg van Vught door deze gemeente naar St. Oedenrode enz.

37e De **Kluis**, deze spelling of beteekenis kan men afleiden van incluis (ingesloten) uit aanmerking dat sedert onheugelijke tijden in dit gehucht, of beter gezegd in dat gedeelte van de kom der gemeente de zoogenaamde schutskooi heeft gestaan, alwaar het vee dat in strijd met de bestaande verordeningen op de gemeentegronden grazende werd bevonden in die kooi werd ingesloten. Bij open brief van Hertog Jan II voornoemd van den jare 1309, was reeds verordend dat vreemd vee etc. hetwelk op voorzegde gronden grazend werd bevonden, zou worden geschut.

38e De **Beemd**, hoezeer geen gehucht hebben wij deze streek vette kleiachtige gronden voor het grootste gedeelte in bouwlanden bestaande, willen aanstiften uithoofde dezelve zich uitstrekken van de kom dezer gemeente tot het Weibosch, vandaar tot de Steeg, vervolgens langs de Laristraat tot aan het Dorp, ongeveer een uur in den omtrek; ontegensprekelijk is deze benaming ontstaan derwijl voorzegde streek gronden vroeger eeuwen meestal uit hooibeemden bestonden, welke door de rivier de Aa besproeid werden.

Achterop dit stuk staat het volgende geschreven:

24.03.1987 ontvangen van de heer Ben Peters die dit kreeg van een heer Jo van den Oetelaar uit Schijndel.

Schrijver onbekend. Mogelijk de heer P. Verhagen, gemeentesecretaris. (stempel PV op eerste pagina).

*(niet bekend is echter van wie Jo van den Oetelaar deze kopie heeft ontvangen en waar het origineel zich bevindt)*