Op de site van de Koninklijke Bibliotheek worden onder de rubriek Historische kranten - Nederlandse Dagbladen getoond, die online gelezen kunnen worden. Uit dit bestand van dagbladen heb ik een selectie aan, mogelijk interessante, onderwerpen betrekking hebben de op Schijndel en zijn inwoners in dit bestand gekopieerd. Zoals U zal merken heb ik in de schrijfwijze van die tijd geen wijzigingen aangebracht, alles is weergegeven zoals toen werd geschreven. Aangezien dit document verre van compleet is, worden aanvullende artikelen in de toekomst toegevoegd.

**De Tijd 21-01-1931**

**Te Schijndel.**

Te Schijndel is de schuur van M. G. afgebrand. Ook de Inhoud werd door het vuur vernield. Verzekering dekt de schade.

**De Tijd 25-01-1931**

**Veelbesproken einde eener school.**

Aan de orde is gesteld de opheffing van de openbare lagere school in het Kerkdorp Gemonde (N.-B.) op grond, dat er in 1930 gemiddeld minder dan acht leerplichtige kinderen ter school gingen.

Het opmerkelijke, en stellig in den lande eenige feit doet zich hierbij voor, dat niet minder dan vier gemeenteraden aan deze opheffing hun goedkeuring moeten,hechten, n.l. die van Boxtel, St. Michielsgestel. Schijndel en St. Oedenrode, omdat het grondgebied van het Kerkdorpje tot genoemde vier gemeenten behoort!

**Nieuwe Tilburgsche Courant 03-02-1931**

**PASTOOR P. DE JONG †**

Gisteren is, zooals wij reeds meldden, in den ouderdom van 66 jaar, voorzien van de H.H. Sacramenten, overleden de ZeerEerw heer P. de Jong, sedert 1915 pastoor te Oeffelt (dekenaat Cuijk).

De ZeerEerw. heer P. de Jong, werd in 1864 geboren te Schijndel (Eerde) en in 1891 priester gewijd. Kort na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot kapelaan te Grave. In 1904 volgde zijn benoeming tot kapelaan te Zevenbergsche Hoek. In 1901 werd de Zeer- Eerw. heer De Jong benoemd tot pastoor te Acht (dek. Eindhoven) en in 1915 volgde zijn benoeming tot pastoor te Oeffeit.

Op 23 Mei van dit jaar zou de ZeerEerw. heer De Jong zijn 40-jarig priesterfeest gevierd hebben..

**Nieuwe Tilburgsche Courant 03-02-1931**

**Provinciale berichten. GEMEENTEGRENZEN.**

Ged. Staten van Noord-Brabant hebben aan de gemeentebesturen van Boxtel, St. Michiels-Gestel, Schijndel, St. Oedenrode en Den Dungon medegedeeld, dat zij terugnemen de door hen opgestelde ontwerpen van het tot vereeniging van Gemonde met Boxtel en van de gemeenten St. Micniels-Gestel en Den Dangen. Met verzoek om daaromtrent mede te deelen het gevoelen van den Raad en van de Commissie uit de ingezetenen, bedoeld in art. 131 der Gemeentewet, hebben zij aan de betrokken gemeentebesturen thans aangeboden voorontwerpen van wet tot vereeniging van Gemonde met St. Michielsgestel en van het Maaskantje met Den Dungen.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 17-03-1931**

**DE KLOMPENINDUSTRIE.**

Men meldt uit Schijndel: Als algemeen bekend mag worden aangenomen, dat Nederland reeds een tekort heeft aan hout voor de klompenindustrie. Dit tekort wordt echter steeds grooter. Thans zijn echter op initiatief van het Nationale Comité van actie in de Klompenindustrie in Nederland enkele scheepsladingen Russisch espen-, elzen- en berkenhout gekocht, dat als proef voor de klompenfabrieken dienst zal moeten doen.

**De Tijd 02-04-1931**

**Waarschuwing.**

De burgemeester van Schijndel (N.-B.), waarschuwt in het „Alg. Politieblad" tegen de praktijken van Wilhelmus Antonius Venrooy, geb. te 's Hertogenbosch 10 Juli 1882, (volgens opgaaf van hem zelf 10 Juli 1889) graan- en zaadhandelaar, thans woonachtig te Schijndel Hermalen bij Adr. den Ouden.

Alvorens met genoemden Venrooy in relatie te treden, wende men zich tot den burgemeesvan Schijndel om inlichtingen.

**Tilburgsche Courant 10-04-1931**

**Door afgesloten overweg.**

De bestuurder van een vrachtauto C. R. R. uit Schijndel, die z´n mederijdenden arbeider J. v. B. in den ochtend van 9 Januari 11, de afsluitboomen deed openen van den afgesloten overweg nabij 't station Udenhout, zonder acht te slaan op den naderenden sneltrein uit den Bosch, waardoor de auto door dien trein werd vernield en de trein 'n uur vertraging kreeg, werd Donderdag door de Bredasche Rechtbank veroordeeld tot een boete van ƒ 100,- subs. 25 dagen hechtenis; geëist was ƒ 200.— subs. 2 maanden.

J. v. B., tegen wien ƒ 30,- subs. 15 dagen geëist, werd vrijgesproken.

**De Tijd 26-05-1931**

**Missietentoonstelling te Schijndel.**

Te Schijndel, in de Meierij, werd een grootsche en schitterend geslaagde missietentoonstelling gehouden, die buitengewone belangstelling trok. Tot de bezoekers behoorden o.m. Mgr. Hermes, uit St. Michiels Gestel, regent Goyaerts van het Klein Seminarie, de prior van de Orde der Norbertijnen te Heeswijk, dr. Oudersteijn, de Overste van Stapelen uit Boxtel, Père de Louw, uit Boxtel, de prior der Damianen uit St. Oedenrode, benevens talrijke heeren geestelijken uit de Meierij, De Missie-paters uit Uden vertoonden de Ria-Rago-film.

Pastoor van Dijk, de directeur der Missievereeniging, heeft bij de sluiting dank gebracht aan allen, die tot het welslagen der tentoonstelling hebben medegewerkt, in het bijzonder mevrouw Van Oppenraaij - Prinzen, de presidente van den Schijndelschen Missienaaikring. Ook Pater Koenraadt, uit Uden, sprak een dankwoord.

**De Tijd 04-06-1931**

**KERKELIJK LEVEN. DIAMANTEN PRIESTERFEEST TE ST. OEDENRODE.**

**Em. pastoor H.C. Baekers 60 jaar priester.**

Men schrijft ons te St. Oedenrode, waar de vijf-en-tachtigjarige jubilaris in het St. Oda-gesticht heeft Woensdag 3 Juni, emeritus-pastoor Henricus Casimirus Baekers het zeldzame feit herdacht van zijn zestigjarig priesterschap. De jubilaris, in 1846 te Eindhoven geboren, is de laatste in leven zijnde der drie gebroeders Baekers, die tot den dienst der altaren werden geroepen. Een dezer broers was Mgr. N. W. L. Baekers, pastoor en deken te Schijndel, terwijl de andere priesterbroer Redemptoristen-pater waren uit het ouderlijk gezin der familie Baekers-Smits drie zonen priester, twee dochters wijdde eveneens haar leven aan de Heer als religieuzen in de Congregatie van Tilburg. Zoo is het dus wel een gezegend gezin, waaruit de diamanten priesterjubilaris is ontsproten. Op 3 Juni 1871 heeft em.-pastoor de H. Priesterwijding ontvangen, om daags daarna zijn eerste H. Mis op te dragen. Elf maanden later, Mei 1872, trad de jonge priester in het parochiale leven, doordat hij benoemd was tot kapelaan te Geertruidenberg. Acht jaren lang werkte kapelaan Baekers in dit stadje, dat destijds nog garnizoensplaats was,l en de oudsten onder de Geertruidenbergenaars herinneren zich nog den werkzamen en ijverigen priester. Van Geertruideberg, waar hij tot 1880 werkzaam was, vertrok de jubilaris naar de nieuwe hem door Monseigneur aangewezen standplaats, namelijk Veghel. Met evenveel vrucht als hij in 't Westelijk hoekje van het Bossche diocees werkte, werkte hij ook in het centrum der Meijerij.

Juni 1890 begon het pastoraat van den jubilaris; Mgr. Van de Ven had kapelaan Baekers uitverkoren de parochie Dussen te besturen. Het groote werk van pastoor Baekers was hier, op de grens van het andersdenkende Land van Altena, een nieuwe, fraaie kerk te bouwen, die majestueus haar torenspits uitstrek het verre landschap. De nieuwe kerk te Dussen, 's pastoors gerechte trots werd door Mgr. Van de Ven geconsacreerd.

Gedurende twee en twintig jaren heeft pastoor Baekers de parochie bestuurt en groot en zegenrijk is het vele werk, door hem aldaar zoowel voor het zielenheil als voor de tijdelijke welvaart zijner parochianen verricht. Zeer tot zijn leedwezen en nog meer tot dat der hem toegewijde schare geloovigen, zag pastoor Baekers in 1912 zich wegens hardhorendheid verplicht aan Mgr. ontslag een zijn bediening aan te vragen. Sindsdien is pastoor Baekers emeritus en verblijft hij in het Sint Oda gesticht te St. Oedenrode, waar de vrij krassen en hoogbejaarden jubilaris gister op zijn diamanten feestgetij van overtalrijken zijde de beste wenschen zijn toegekomen en Gods rijkste zegen is afgesmeekt voor den priesterverteraan u nog wachtenden aardschen levenstijd.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 13-06-1931**

**WEG SCHIJNDEL—VEGHEL.**

Aangezien de weg van Schijndel naar Veghel in slechten staat verkeert is door den A.N.W.B. en de K.N.A.C. aan de betrokken onderhoudsplichtigen (de gemeenten Schijndel en Veghel) verzocht verbetering van dezen weg wel te willen bevorderen.

**De Tijd 26-06-1931**

**RECHTSZAKEN ÉÉN DIE ALLES OPKOOPT.**

**Er wordt echter niet betaald.**

W. A. J. V., koopman te Schijndel, stond voor de Bossche Rechtbank terecht ter zake dat hij in 1930 en 1931 een beroep en gewoonte makend van het koopen van goederen om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, verschillende hoeveelheden goederen heeft gekocht van verschillende personen zooals rijwielen, pannen, machines, kleedingstukken, welke goederen hem ook werden geleverd zonder dat betaling volgde.

Verdachte V., die in Schijndel zijn opslagplaats heeft en in Berlicum woont, was niet verschenen. Maar al zn slachtoffers waren present, handelslieden uit Geffen, Tegelaar, Breda. Bladel, Eindhoven en andere plaatsen, die allen groote bestellingen hadden ontvangen en uitgevoerd, goederen hadden geleverd van de meest uiteenloopende soort en van hooge waarde. Volgens een gedupeerde uit Eindhoven, als getuige gehoord, was deze persoonlijk naar Schijndel gegaan om zijn goederen weer op te eischen. En hij zat zoowaar in de autobus met een, die óók bedrogen was uitgekomen en voor hetzelfde doel op reis was. Doch geen van beiden kreeg iets los. Er was daar een vrouw in het huis van V., die daar alles beredderde, maar zij kon geen bescheid noch goederen geven. V. heeft, naar uit het verhoor bleek, een vijftal lieden in dienst, die voor de massa goederen elders een afzetgebied zoeken. En wat doen jullie er aan? vroeg de president aan een politieman uit Schijndel. De politiebeambte verhaalde uitvoerig dat het aan waarschuwingen aan handelslieden niet ontbreekt, maar toch duurt de zaak maar voort. Er komen er soms wel veertig per week,die informaties vragen als ze reeds bedrogen zijn uitgekomen. V. is pas bekeurd wegens dronkenschap en zoo nu en dan loopt hij in Schijndel rond. De Officier wist niet waar zich méér over te moeten verbazen, óf over de brutaliteit van verdachte, die maar voortgaat ieder waar hij vat op heeft op te lichten, óf over de naïveteit van zoo talrijke leveranciers. Verdachte scheurt maar een velletje uit een blocnote en schrijft maar op! Hier vraagt hij zijden damesjaponnen en,. .. hij krijgt ze! Daar vraagt hij potten en pannen en ze komen direct. Morgen zijn 't weer rijwielen en wat al niet en dat gaat nu zoo al jaren voort. Ondanks alle waarschuwingen om niet aan VV. V. te leveren, stuurt men maar af! En dan, wanneer men bedrogen uitkomt, eerst dan kriigt de burgemeester van Schijndel telefoontjes om inlichtingen over V. De bladen hebben er ook al genoeg over geschreven, en toch het houdt niet op! De justitie zag nu weer eens kans den verdachte ter verantwoording te roepen en hem ten laste te leggen als boven omschreven en is de eisch nu ook niet gering. Het O. M. eischte één jaar en zes maanden gevangenisstraf. Uitspraak 8 Juli a.s.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 09-09-1931**

**Provinciale berichten. ONDER DE TRAM.**

Maandagnacht te circa half een kwam een clubje feestgangers per rijwiel terug van de Koninginnefeesten te St. Oedenrode. Ter hoogte van den overweg in den weg St. Oedenrode - Schijndel haalde hen de extratram voor Den Bosch in.

Een der jongelui, de 18-jarige P. Broks uit Schijndel, geraakte onder de tram met bet gevolg, dat zijn rechterbeen verbrijzeld werd.

Dokter Rietveld legde het eerste verband en beval onmiddellijke overbrenging van den gewonde naar het Groot Ziekenhuis in Den Bosch. Daar is het been onder de knie geamputeerd. De toestand van Broks was hedenmorgen naar omstandigheden wel.

**De Tijd 24-11-1931**

**PASTOOR F. VAN NISTELROY.**

Hier te lande is het overlijdensbericht ontvangen van den weleerw. heer F. H. v. Nistelroy, pastoor der parochie van den H. Franciscus Holland Winconsin (Ver. Staten). Pastoor v. Nistelroy heeft een automobielongeluk gehad en is aan de gevolgen daarvan overleden. Z.eerw. werd geboren te Schijndel op 17 Juni 1874

**De Tijd 04-12-1931**

**MEN ZIJ OP ZIJN HOEDE.**

Ten einde financieele teleurstelling te voorkomen geeft de burgemeester van St. Michielsgestel ieder in overweging, bij hem inlichtingen in te winnen, alvorens handelsrelaties aan te gaan met: Adrianus van den Heuvel, Vossenberg E. 123; Martinus van den Heuvel. Vossenberg E. 123, en Antonius van de Ven - Huismans, Vosenberg E. 121, allen te Schijndel wonende, o. a. kantoor houdende te St. Michielsgestel.

**De Tijd 11-12-1931**

**WAARSCHUWINGEN.**

Ten einde financieele teleurstelling te voorkomen geeft de burgemeester van St. Michiels-Gestel een ieder in overweging, bij hem inlichtingen in te winnen, alvorens handelsrelaties aan te knoopen met: Adrianus van den Heuvel, Vossenberg E 123: Antonius Wilhelmus van Venrooy. Hermalen B 294: Martinus van den Heuvel. Vossenberg E 123 en Antonius van den Heuvel. Vossenberg E 123, allen te Schijndel woonachtig en o. a. kantoorhoudende te St. Michiels-Gestel.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 12-12-1931**

**EEN DIEVENBENDE GEKNIPT.**

De „chef" ingesloten.

Den laatsten tijd werden in Schijndel, Sint Michielsgestel en Heeswijk op tal van plaatsen allerlei voorwerpen gestolen. Electrische lampjes, belastingplaatjes enz. Op Sinterklaasnacht zijn twee verdachten gearresteerd. Later zijn nog drie compagnons ingerekend. De „chef" der bende is naar Den Bosch overgebracht, de andere zijn, na verhoor, losgelaten.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 13-01-1932**

**PROTESTVERGADERING VAN HOUTBEWERKERS TE SCHIJNDEL.**

De R.K Houtbewerkers, afd. klompenmakersgezellen „St. Antonius van Padua" te Schijndel hebben een massale vergadering gehouden in de groote zaal van het patronaat, welke zaal betrokken moest worden omdat het Servatius-gebouw te klein bleek bij de enorme opkomst. Voor deze manifestatie waren de klompenmakersknechts uit Schijndel, St Oedenrode, Best en Liempde opgeroepen.

De zaal was tot in de uiterste hoeken gevuld, honderden waren aanwezig. Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen de voorzitter en de secretaris van den Nederlandschen R. K. Houtbewerkersbond uit Utrecht, de heeren de Groot en v. d. Post uit Utrecht, de voorzitter van den R.K. Werkliedenbond, afdeeling Schijndel,

**De Tijd 23-01-1932**

**WAARSCHUWINGEN**

Naar aanleiding van de waarschuwing tegen eenige personen, welke December 1931 door den burgemeester van St. Michielsgestel werd gedaan, deelt die burgemeester mede, dat hem bij nader onderzoek is gebleken, dat Adrianus van den Heuvel, Vossenberg E 23 te Schijndel met de genoemde waarschuwing niets heeft uit te staan.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 17-02-1932**

**WEG IN BOXTEL.**

Op zijn desbetreffend verzoek ontving de B. B. N., Bond van Bedrijfs-autohouders in Nederland, bericht van het College van Burgemeester en Wethouders van Boxtel, dat de weg Boxtel - Schijndel aansluitende aan de kom van de Gemeente tot aan het café van Maaren In het najaar 1931 vrijwel geheel Is herstraat en in orde gebracht. De geldelijke toestand der gemeentelijke financiën laat de verdere algeheele verbetering in 1932 van dezen weg niet toe. Voorloopig zal ook tot leedwezen van het Gemeentebestuur men zich moeten bepalen tot herstelling van de grootste gebreken, die in den weg aangetroffen worden.

**De Tijd 22-02-1932**

**CONSULTATIE BUREAU TE SCHIJNDEL**

Kinderzorg in Brabant. — De vereeniging „Het Wit - Gele Kruis" heeft te Schijndel een consultatiebureau geopend. De stichting van het bureau geschiedde in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 22-02-1932**

**ARTS EN TANDARTS ALS RIOSCOPE HOUDERS.**

Als bijvoegsel tot de Ned. Staatscrt. van heden zijn verschenen de statuten der N.V. Astoria Nove N. V., te 's-Hertogenbosch, volgens de welke dr. W.H.A. van Oppenraay arts, wonende te Schijndel en dr. A. J. van Beurden, tandarts, wonende te 's-Hertogenbosch oprichten een naamlooze vennootschap met het doel de exploitatie van bioscooptheaters in Nederland, het koopen en verkoopen, huren en verhuren van films en al hetgeen daarmede in verband staat.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000.-.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 16-04-1932**

**DOOD VAN DE FIETS GEVALLEN.**

**Tengevolge van een hartverlamming.**

Te Schijndel is de 20-jarige van Z. van zijn fiets gevallen en met het hoofd op een ijzeren hek terecht gekomen. Hij was onmiddellijk dood. Volgens medische verklaring is hij echter aan hartverlamming bezweken.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 28-04-1932**

**DE UITBREIDING VAN BOXTEL**

Men meldt uit Gemonde aan de 's H.Crt.:

Naar wij uit goede bron vernemen, werd door Ged. Staten aan de Raden der gemeenten Boxtel, Schijndel, St. Oedenrode en St. Michiels Gestel ter kennis gebracht het voorstel van wet tot uitbreiding van de gemeente Boxtel met gedeelten der gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en St. Michiels- Gestel. Het schijnt in de bedoeling te liggen de annexatie te doen Ingaan met 1 Mei 1933.

**De Tijd 28-07-1932**

**INGEZONDEN**

Geachte Redactie. Volgens het rapport-Welter zou de Lagere land- en tuinbouwschool maar moeten verdwijnen na een tienjarig bestaan. De kleine boer zou dan weer het gelag moeten betalen. Want juist voor deze zijn de lagere land en tuinbouwscholen zooveel waard, omdat zij niet te duur zijn, omdat ze de jongens toch in het bedrijf houden en ze naast vakkennis, aangepast aan de streek en aan de bedrijven, een groote portie algemeene ontwikkeling meegeven, die de kleine boer nog volop noodig heeft. Een cursus is zeer goed, maar geeft voor den tegenwoordigen tijd niet genoeg. De winterschool kan niet door iedereen gevolgd worden, daar ze te duur is en langen tijd een arbeidskracht onttrekt, die ze juist nu zoo hard noodig hebben. Het zou een ramp zijn voor den kleinen boer, wanneer dit populaire onderwijs der lagere land en tuinbouwscholen, waarvan juist de vruchten vooral in slechte tijden geplukt worden, zou verdwijnen. Laat men toch den boer zijn ambachtsschool houden, hij heeft ze broodnoodig.

Hoogachtend, Uw dw. J. A. ZIJLMANS, Secr. der N. V. van Hoofden van Lagere Land- en Tuinbouwscholen. Schijndel, 16 Juli 1932.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 27-07-1932**

**De ongelukken van den dag. De dagelijksche lijst.**

**DE GEVAARLIJKE DUO-ZIT.**

Meisje van den motor geslingerd en gedood. Tusschen St. Michiels-Geslel en Schijndel is de motorrijder Schellekens uit laatstgenoemde plaats in een bocht van den weg tusschen de tramsporen geraakt en omgeslagen. Zijn zuster die op de duozitting had plaats genomen, slingerde van den motor en smakte met het hoofd tegen de rails. In bewusteloozen toestand is zij naar de ouderlijke woning te Schijndel vervoerd, waar zij zonder bij kennis te zijn gekomen, tengevolge van een zware hersenschudding is overleden. De motorrijder zelf liep slechts eenige schrammen op.

**De Tijd 06-09-1932**

**Gewestelijke Drankweerdag te Schijndel**

Door de Propaganda-commissie Kring "s-Hertogenbosch" en „Kring Veghel" van den Bosschen Diocesanen Drankbestrijdersbond, met medewerking van het Kruisverbond te Schijndel, zal aldaar op Zondag 18 September een gewestelijke drankweerdag in het Patronaatsgebouw zal een Sobriëtas tentoonstelling worden gehouden die te 2 uur door burgemeester Janssens zal worden geopend. Te 3 uur zal een plechtig Lof worden gecelebreerd, gevolgd door een muzikale wandeling door het dorp. Op het Marktplein zal een openluchtmeeting gehouden worden. Daar zal de weleerw. heer P. Breugelmans O.P. uit Vlijmen het onderwerp behandelen: „Welke motieven hebben wij Roomschen, om Sobriëtas te steunen?" En de heer J. van Gensbeek uit 's Bosch zal spreken over: „Van het blauwe front wel nieuws."

**De Tijd 20-09-1932**

**Gewestelijke Drankweerdag te Schijndel**

Onder groote belangstelling had Zondag jl. te Schijndel een Gewestelijke Drankweerdag plaats, belegd door de propaganda-commissies Kring Veghel en Kring 's-Hertogenbosch van den Bosschen Diocesanen Drankbestrijdersbond in samenwerking met het plaatselijk Kruisverbond.

Om twee uur 's namiddags werd in het Patronaat de Sobriëtas-tentoonstelling geopend.

De voorzitter der Propagandacommissie Kring Veghel, de heer J. Zijlmans, leidde met een welkomstwoord de plechtigheid in, waarna Burgemeester Janssens de tentoonstelling opende. Onder leiding van den Weleerw. heer P. Breugelmans O. P. uit Vlijmen, werd de tentoonstelling bezichtigd, welke waardevol materiaal bevat, betreffende alcoholisme en gezondheid, voeding, welvaart, misdaad, gezin, Godsdienst, alcoholvrije dranken en propagandamiddelen.

Te drie uur werd een plechtig Lof gecelebreerd. Voorafgegaan door een muzikale wandeling van de Harmonie „Wilhelmina" uit Den Dungen, had te 4 uur de openluchtmeeting plaats. De heer L. Baptist uit Vught, secretaris der propagandacommissie Kring 's Hertogenbosch, leidde de bijeenkomst, die zeer druk bezocht was. Als sprekers traden op de heer J. van Genabeek uit Den Bosch en de Weleerw. heer P. Breugelmans uit Vlijmen.

De meeting werd op verdienstelijke wijze door de Zangvereeniging „De Dageraad" en het Zangkoor der K. J. M. opgeluisterd.

**De Tijd 23-09-1932**

**Invalide**

Mevr. B. geb. C. te Den Bosch reed onder Schijndel, door bij het passeeren niet genoeg naar links te wijken, een dienstmeisje aan, dat per fiets langs het kanaal reed. Het meisje werd een been afgereden en blijft dus invalide. Tegen de bestuurster van den auto werd voor de Bossche rechtbank door het O.M. drie maanden hechtenis geëischt met ontzegging van het rijbewijs voor den maximalen tijd.

De verdediger Mr. E. v. Zinnicq - Bergmann, Den Bosch, pleitte vrijspraak, subs. geldboete.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 29-09-1932**

**Provinciale Berichten. BESMETTELIJKE ZIEKTEN.**

In de afgeloopen week kwamen in de provincie Noord-Brabant 21 gevallen van besmettelijke ziekten voor n.l. 4 van Febris Typhoïdea, waarvan 2 te Andel en 2 te Tilburg, 6 van Roodvonk, waarvan 1 te Breda, 2 te Eindhoven, 2 te St. Michiels- Gestel en 1 te St. Oedenrode; 8 van Dyphtherie, waarvan 2 te Breda, I te Gilze-Rijen, 1 te St. Michiels-Gestel, 1 te Schijndel, 1 te Tilburg, 1 te De Werken c.a. en 1 te Werkendam; 2 van kinderverlamming waarvan 1 te Breda en 1 te Klundert, alsmede 1 van de ziekte van Weil te s-Hertogenbosch.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 22-10-1932**

**PASTOOR HENRI DONDERS.†**

**De oprichter en bondsadviseur van St. Raphaël.**

Pastoor H. Donders rector van het Mgr. Mutsaers-oord te Venlo, die zooals wij meldden, Woensdagavond van de H.H. Sacramenten der Stervenden was voorzien, is Vrijdagavond te 8 uur zacht en kalm overleden. Gedurende den dag was de lijder, ofschoon de toestand hoe langer hoe meer achteruitgaande was, nog zeer opgewekt en helder van geest. Hij hoopte nog steeds op herstel zijner gezondheid, doch hij had in volle overgave aan Gods heiligen Wil zijn leven in Gods hand gesteld. Vrijdagmiddag heeft de pastoor nog geruimen tijd rustig geslapen, doch bij zijn ontwaken voelde hij zich veel zwakker. Ook de Zusters van het herstellingsoord ontging het niet, dat de krachten van den zieke langzaam afnamen. Te ongeveer zeven uur trad vrij plotseling den doodstrijd in en korten tijd daarna verloor hij het bewustzijn. De Eerw. Moeder-overste van het Mgr. Mutsaers-oord met alle Zusters, de hoogeerw. heer Deken J. van Oppen, de eerw. Pater Lazarist, die pastoor Donders in zijn functie van Rector verving, de familie van den pastoor, de heer en mevr. Bolsius uit Schijndel en de heer W. Hendrikx uit Venlo hoofdbestuurslid van St. Raphaël en bestuurslid van het Mgr. Mutsaers-oord, waren aan 't sterfbed aanwezig. Gezamenlijk bad men de gebeden der Stervenden en te 8 uur gaf pastoor Donders zacht en kalm den geest. De plechtige uitvaart zal plaats hebben Donderdagmorgen te 10 uur. P. Hyacinth Hermans schrijft in „de Maasbode" Henri Donders werd 12 Mei 1870 te Tilburg geboren, hij genoot zijn eerste opleiding aan het college te Sittard, maakte zijn studiën aan de beide Seminaries van het bisdom van den Bosch en werd in 1896 priester gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Groesbeek, Boxtel, Eindhoven werd pastoor te Bergharen, daarna pastoor te Schijndel. Even tegen zijn zestigsten verjaardag aan vroeg hij ontslag uit zijn pastorale bediening om als Rector te gaan wonen tusschen zijn trouwe St. Raphaël-mannen op het Rustoord voor Katholiek Soorwegpersoneel het Mgr. Mutsaers-oord te Venlo. Met het heengaan van Pastoor Donders is een verdienstelijk priesterleven afgesloten. Henri Donders was een ongemeen man, wien vele talenten waren toegevallen, welke hij ook dankbaar heeft benut. Hij was een onvervalschte Brabander met zin voor boertigen humor en daarbij een man van hooge en graag gecultiveerde beschaving. In den opgang van zijn jonge priesterleven deed hij van zich spreken als van een fijnvoelenden dichter. Als zoovelen heeft ook Henri Donders den lijd gekend ,dat hij menig lief vers maakte, later werd de poëzie, die zich gaarne in dichtregels uitte opzij geschoven voor het dwingende proza van het leven ,de jonge dwepende dichter werd de practische socioloog. Maar toch het dichterschap zijner eerste priesterjaren is altijd de geestdrift gebleven, die dit priesterleven heeft bezield. lets van het dichterschap is altijd gebleven in de spontane welsprekendheid, welke Henri Donders altijd met zooveel liefde heeft beoefend. Het dichterschap gloeide ook immer nog in de liefde voor „Ons Moeder", die in de vriendenkringen van Pastoor Donders bijna legendair is geworden. Zijn welsprekendheid, Henri Donders placht in het dagelijksche leven met voor liefde het gemoedelijke, warme Brabantsche dialeot te spreken en nog herinneren wij ons, hoe de Hollandsche oongressisten, die in zijn gezelschap in 1912 naar het Internationaal Eucharistisch Congres te Weenen reisden en zich vaak om zijn geestige boerterij amuseerden, verwonderd opzagen dat juist hij werd aangezocht om op de Hollandsche vergadering als feestredenaar op te treden. Maar zoodra was hij niet op den kansel verschenen, of alle Brabantsche-Tilburgsche klank was uit zijn stem verdwenen en in een zuivere, hooggestemde, dichterlijke en geestdriftige rede wist hij zijn hoorders tot een jubelende vervoering en tegelijk tot een stille ontroering te brengen. En deze zelfde geestdrift van welsprekendheid wist ook het vuur van actie laaiend te houden in de harten van de duizenden hem toegenegen St. Raphaël-mannen. Want na de spoorwegstaking van 1903 is Henri Donders in kameraadschappelijke samenwerking met Mgr. Mutsaers zg. de mede-oprichter geworden van de vereeniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel „Sint Raphaël". En naast zijn bezielend woord op vergaderingen en in commissies heeft hij meer dan een kwart eeuw ook zijn leidend woord geschreven in de wekelijksche uitgave van „Het Rechte Spoor". Eens na een beenbreuk voorgoed lichtelijk mank geworden stelde hij zich geestig en populair aan zijn trouwe mannen altijd voor als „de kromme Donders van 't Rechte Spoor". De laatste jaren heeft hij zijn arbeid voornamelijk geconcentreerd op zijn sociale zorg voor zijn trouwe Raphaël-menschen, al liet hij zich nog wel eens verleiden om hier en daar in den lande als feestredenaar op te treden. Toen ter gedachtenis aan de groote verdiensten van den Bondsadviseur Mgr. Mutsaers ,die helaas ook te vroeg aan zijn werkzaam leven is ontrukt, de leden van St. Paphaël te Venlo hun Mgr. Mutsaers-oord stichtten, liep Henri Donders zoo langzaam aan naar de zestig en blijkbaar had hij, de opgewekte man, voor zichzelf al een stille waarschuwing genoteerd dat 't met zijn physieke gesteltenis niet meer naar wensch ging. Hij nam ontslag als Pastoor van de parochie Schijndel waarop hij zoo trotsch was en ging zich als Rector Vestigen in het nieuw geopend Mgr. Mutsaers-oord. Een laatste ideaal van zijn leven ging hier voor hem in vervulling, meer dan ooit te mogen leven in dagelijkschen omgang met zijn trouwe Raphaëls-menschen. Hen sociaal te mogen voorlichten en geestelijk te kunnen bijstaan. 't Heeft niet lang meer mogen duren. Hoe ruime plaats hij innam in de harten van zijn menschen, aan wie hij voornamelijk zijn leven wijdde ,bleek kortelings toen onverwachts in het bondsblad ,dat hij zoovele tientallen jaren als hoofdredacteur heeft geleid, het bericht verscheen, dat de gezondheid van „onzen Pastoor zooals de Raphaël-menschen Donders noemden, hard achteruit ging. „Laten wij", zoo lazen wij daar, „onze gebeden mede beschouwen als een plicht van vriendschap en dankbaarheid jegens onzen beminden Bondsadviseur, die ons heel zijn leven met bewijzen van vriendschap, van medevoelen en medeleven met St. Raphaël overstelpt heeft". Heel de Raphaëlfamilie werd door het Hoofdbestuur opgeroepen om een Novene te houden om van God herstel van den Bondsadviseur af te smeeken. De Raphaëls-mannen hadden hun Donders nog zoo gaarne, zelfs als invalide, willen behouden. 't Heeft niet zoo mogen zijn. Ook Pastoor Donders met al zijn levenslust is van de lijst der levenden afgeschreven. Vóór eenige jaren gaf hij nog van zijn vlotte hand en zijn rijken geest een bundel vrome overwegingen „Passiebloemen" uit. Daadwerkelijk heeft hij persoonlijk den laatsten tijd in zijn zwaarbeproefd en wreed lijden in heilige gelatenheid en geduld een passiebloem gekweekt in dankbare offerande voor de vele vreugden, die hij met zijn opgewekte en dichterlijke natuur aan het korte leven gesmaakt heeft. Zijn wij goed ingelicht dan heeft Pastoor Donders als zijn wensch te kennen gegeven te Venlo in den tuin van Mgr. Mutsaer -oord te willen worden begraven

**Nieuwe Tilburgsche Courant 25-10-1932**

**PASTOOR H. DONDERS †**

**Overbrenging van het lijk.**

We lezen in de Maasbode: De overbrenging van het stoffelijk overschot van pastoor H. Donders vanuit het „Mgr. Mutsaersoord" op de groote Heide te Venlo, naar de St. Martinuskerk aldaar had Maandagavond op indrukwekkende wijze plaats. Om ongeveer half acht hadden zich in de groote ontvangzaal van het Mgr. Mutsaersoord die tot chapelle ardente was ingericht, de familieleden van den overledene, de heer en mevr. Bolsius, de hoofdbestuursleden van St. Raphaël J. Hellemons en H. F. Timmermans, de bestuursleden van het herstellingsoord G. Pruust en F. Wigmann, de eerw. zusters en meerdere verpleegden, vereenigd, waar door den eerw. Lazaristen-pater v. Oyen de Psalm ,Si iniquitate'' werd gebeden. Vervolgens werd de kist, waarin het stoffelijk overschot van Pastoor Donders was opgebaard, gesloten en werd deze overdekt met het oude bondsvaandel van St. Raphaël. Inusschen hadden zich op het voorplein van het Mgr. Mutsaersoord de leden der afdeelingen Venlo, Blerik en Tegelen van den R K.. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel met hun vaandels opgesteld. Gedragen door een achttal spoorwegmannen werd de kist in de rouwkoets geplaatst en trok de lange stoet vanaf het hoog gelegen Mgr. Mutsaersoord den berg af naar de St. Martinuskerk. Achter den lijkwagen liepen biddend de bestuursleden van St. Raphaël. In de volgauto's hadden de eerw. zusters en familieleden plaats genomen. Langs den weg tot aan de kerk stonden duizenden menschen die den langen, droeven stoet eerbiedig gadesloegen. Aan de Moerdijkstraat werd de lijkstoet door de eerw. heeren parochiegeestelijken afgehaald en onder somber klokgebeier en het zingen der "Miserere" werd de St. Martinuskerk bereikt. Een stemmige rouwversiering was op het hoogaltaar en langs de hooge koorbanken aangebracht. In het middenschip der kerk werd de lijkkist geplaatst en omringd door tal van brandende kaarsen. Kelk, pateen en stola bedekten hier met de St. Raphael-vlag de kist. De zeereerw. heer Deken J. v. Oppen bad in de kerk, die geheel met geloovigen gevuld was, vijf Onze Vaders en vijf Weesgegroeten voor de zielerust van den overledene, waarna om negen uur de nachtwake begon die gedurende den heelen nacht door de mannen van St. Raphaël werd gehouden. In de uren van I - 4 waren het de oudgepensionneerden van St. Raphaël, die de nachtwake bij het lijk betrokken. Bij de plechtige uitvaart die heden om 10 uur in de St. Martinuskerk gehouden werd en bij de daarop volgende begrafenis op het nieuwe kerkhof van het Mgr. Mutsaersoord, waren ongeveer 3000 leden van St. Raphaël aanwezig. De tekst van het bidprentje, zooals dat door pastoor Donders zelf werd opgemaakt, luidt: Ter vriendelijke herdenking aan den ZeerEerw. Heer HENDRIKUS JOHANNES MARIA DONDERS Ridder in de Orde van Oranje Nassau Geboren te Tilburg, 11 Mei 1870. Priester gewijd in de St. Janskathedraal te 's-Bosch 30 Mei 1896. Achtereenvolgens kapelaan te Groesbeek, Boxtel en Eindhoven (Woensel). Daarna na Pastoor te Bergharen en te Schijndel. De mede-oprichter van St. Raphaël en deszelfs tweede Bondsadviseur. Hoofdredacteur van het Rechte Spoor. Eerste Binnenvader van het Mgr. Mutsaersoord te Venlo. Aldaar overleden na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden op 21 October en begraven 25 October 1932 (op het Mutsaersoord). Veelgeliefden, God zegene U allen en make U gelukkig op aarde. Voor 't goede, dat ik doen mocht, dank ik God. Voor wat ik verkeerds deed vraag ik God en de menschen om vergiffenis. Vivat Christus: Leve de Christus! Strijd voor Hem. - Bidt voor mij. Geloofd zij Jezus-Christus.

**De Tijd 26-10-1932**

**Uitvaart pastoor Donders**

**VENLO IN ROUW**

**Geweldige belangstelling van de zijde der „Raphaèl"-mannen Treffende plechtigheid**

Maandagavond had op een indrukwekkende wijze de overbrenging plaats van het stoffelijk overschot van pastoor Donders vanuit het Mgr. Mutsaersoord op den Berg naar de St. Martinuskerk te Venlo.

Een der zalen was tot chapelle-ardente ingericht, alwaar de overledene stond opgebaard. In tegenwoordigheid van familieleden van den heer Bolsius, de heeren J. Hellemons en F. H. Timmermans, leden van het hoofdbestuur van „St. Raphaël", de heeren J. H. Wigman en G. Prüst, bestuursleden der Herstellingsoord-Vereeniging, de eerwaarde zusters, verscheidene verpleegden, werd om ongeveer acht uur door den dienstdoenden geestelijke pater v. Oyen M. S. C. de psalm: Si iniquitate gebeden, waarna de lijkkist gesloten werd en bedekt met het oude bondsvaandel. Door enkele leden der afd. Venlo/Blerik werd de lijkkist vervolgens in de lijkkoets gedragen en voorafgegaan door een aantal leden van evengenoemde afd., die brandende kaarsen-lampen droegen, ging het bergafwaarts naar de St. Martinuskerk. In dezen stoet, eerbiedig gadegeslagen door ontelbare belangstellenden langs de straten, volgden de familieleden en de eerw. zusters in auto's, terwijl de hoofdbestuursleden biddend medeschreden. Onder het monotoon gebeier der kerkklokken haalde de geestelijkheid van bovengenoemde parochie ter hoogte van de Moerdijkstraat de lijkstatie af en onder het zingen van de „Miserere" werd de lijkkist de kerk binnengedragen en in het middenschip geplaatst tusschen tal van kaarsen, gedekt met de vlag van „St. Raphaël" en waarop de kelk en de stola zijn geplaatst. Nadat door deken v. Oppen vijfmaal het Onze Vader was gebeden in de met geloovigen gevulde kerk, werd de nachtwake door de „St. Raphaël"-mannen betrokken.

**De Uitvaart**

Des morgens heerschte er te Venlo reeds vroegtijdig een lang niet gekende drukte aan het station. Versterkte treinen brachten alsmaar spoormannen aan uit alle deelen van het land die gekomen waren om hun geliefden bondsadviseur de laatste eer te bewijzen.

Om 10 uur ving in de St. Martinuskerk de plechtige Requiem-mis aan, welke werd opgedragen door den deken van Venlo, den hoogeerw. heer J. Oppen, met assistentie van de kapelaans Lucassen en Delsing, waaronder het parochiale zangkoor, onder leiding van den heer De Rooy, de liturgische gezangen zong.

Langs het middenpad en de zijpaden schaarden zich de vele vaandeldragers, terwijl de overgebleven ruimte werd aangevuld door de spoormannen, die in het ruime gebouw schouder aan schouder stonden.

In het priesterkoor hadden de familieleden van den overledene plaats genomen, alsmede tal van reguliere en seculaire geestelijken uit het bisdom Den Bosch.

Wij merkten o.m. op Dr. H. Poels, hoofdaalmoezenier van den Arbeid te Heerlen; de aalmoezenier van den Arbeid Hoen uit Roermond; Linssen uit Weert en Stegeman; deken Meier uit Asten; een vertegenwoordiger van de Abdij van Heeswijk; pastoor Mutsaers uit Tilburg alsmede den aalmoezenier van den Arbeid, kap. Roncken uit Venlo, die tijdens de plechtigheden een H. Mis opdroeg. Verder waaren aanwezig mr. H. Berger, burgemeester en de heer Uouwens, gemeentesecretaris van Venlo; de burgemeester van Schijndel en enkele raadsleden; de commissaris van politie uit Venlo; de heer Versteeg, directeur der Limb. Tramweg Maatschappij; de heer Barend Mutsaers uit Capelle, beschermheer van het Mgr. Mutsaersoord.

Voor den aanvang der plechtigheden hield de hoogeerw. heer deken v. Oppen een lijkrede, waarin spr. de bijzondere dankbaarheid van Pastoor Donders op den voorgrond stelde.

Na het ontvangen van de H. Teerspijze, aldus spr., enkele dagen geleden, toonde pastoor Donder zijne dankbaarheid jegens den goeden God. Dankbaar was hij voor zijn H. Geloof: stervend schreef hij den tekst voor zijn bidprentje dat eindigde met d een uitroep: Vivat Christus! Dankbaar was hij dat hij den standaard van Christus en het Kruis steeds heeft mogen verdedigen alsmede het wapen van St. Raphaël hoog houden. „Geloofd zij Jezus Christus" waren de slotwoorden die hij op zijn bidprentje schreef. Wij zullen zijn begeesterend woord niet meer hooren, zijn vriendelijken omgang niet meer ondervinden, zijn vriendschappelijken handdruk missen. Omdat hij zoo dankbaar is geweest zullen wij ook wederkeerig dankbaarheid verschuldigd zijn, welke wij niet beter kunnen toonen door hem in onze gebeden te herdenken.

**De begrafenis**

Toen de plechtige requiem-mis geëindigd was werd een lange stoet opgesteld. Voorafgegaan door het muziekgezelschap de Harmonie uit Venlo volgde achter de bondsvlag het hoofdbestuur van „St. Raphaël" en voor de herstellingsoord-vereeniging, en vervolgens een kilometer lange stoet van Roomsche spoormannen achter hunne met rouwfloers omgeven vlaggen en vaandels, een kleine honderd in getal. Nadat de kist door leden der afd. Blerik in den lijkwagen was gedragen zette zich de lijkstatie in beweging. Naast den lijkwagen liepen hoofdbestuurders van „St. Raphaël" als slippendragers. De familie en genoodigden volgden in een 16-tal auto's. Onder het spelen van treurmuziek en ten aanschouwe van ontelbare belangstellenden bereikte de droeve stoet langs den Herunger weg en den Schaapsdijk de poort van 't terrein van het Herstellingsoord op de groote heide. Voor het hoofdgebouw, alwaar de verpleegden en de zusters zich hadden opgesteld, voegde de dienstdoende geestelijkheid zich in de lijkstatie. Na om het kinderhuis te zijn getrokken werd de pastoor Donderslaan bereikt. Hier werd de lijkkist op een baar geplaatst en vervolgens door leden der afd. Venlo in uniform grafwaarts gedragen tusschen de en haag opgestelde vaandels, die bij het passeeren van het lijk een laatsten groet brachten. De aanwezige talrijke geestelijken zongen de liturgische gezangen. Gekomen aan den grafheuvel, bekroond met een groot houten kruis, verrichtte deken van Oppen de laatste beaardingsplechtigheden waarna voor de zielerust van pastoor Donders gezamenlijk werd gebeden. De heer J. Hellemons, voorzitter van „St. Raphaël", schetste in uit het hart gegrepen woorden de beteekenis van pastoor Donders voor den Bond. Wat hij in de moeilijke beginjaren geweest is alsmede de persoonlijke vriendschap welke hij gedurende bijna 30 jaren heeft mogen ondervinden. Wij kunnen niet oorddelen over de raadsbesluiten van den Eeuwigen Rechter over dezen priester, die hier al zijn waardigheden moest achterlaten en voor het aanschijn van den Allerhoogsten is verschenen. Op ons echter rust de taak der dankbaarheid welke wij kunnen verrichten door „St. Raphaël" in zijn geest verder te voeren en vooral voor hem te bidden, opdat hij spoedig een eeuwig geluk moge bekomen. Die dankbaarheid zal ook op andere wijze worden getoond. Aan het monument, hier op den berg, ons herstellingsoord hebben wij den naam van Mgr. Mutsaers gegeven. Hier op deze plaats op den Calvarieberg, onder de schaduw van 't kruis zullen wij 'n monument stichten, dat zijner waardig is en dat in lengte van dagen zal getuigen van de groote erkentelijkheid en liefde die „Sint Raphaël" aan zijn tweeden bonds-adviseur verbond. Met een ontroerend woord nam de heer Donders tenslotte voor goed afscheid van zijn vriend pastoor Donders. Met enkele welgekozen bewoordingen dankte de heer Donders, een broeder van den overledene, voor de eer zijn heerbroer bewezen. Het orgaan van „St. Raphaël" verscheen heden in extra-nummer geheel gewijd aan den dierbaren overledene.

**De Tijd 06-11-1932**

**MEISJE GESCHAAKT**

**De dader aangehouden**

De politie te Bergen op Zoom heeft Zaterdagmiddag aangehouden een veertig-jarigen Belg J., die voor eenige dagen te Schijndel een zestienjarig meisje had geschaakt en waarvoor de burgemeester van genoemde gemeente opsporing en aanhouding had verzocht. Beiden zijn ter beschikking van den burgemeester van Schijndel gesteld.

**De Tijd 08-11-1932**

**Kind onverzorgd achtergelaten**

Op de Moerstraatschebaan te Bergen op Zoom werd door de politie A. J., oud 40 jaar, gearresteerd, die in gezelschap van een meisje uit Schijndel werd aangetroffen. De man, die uit Turnhout (België) afkomstig is, zou het meisje ongeveer een week geleden overgehaald hebben met hem mee te gaan. Nadat zij verscheidene plaatsen hadden bezocht, hebben zij zich een paar dagen in Bergen op Zoom opgehouden.

Naar de „Telegraaf" verneemt, moet de man een jeugdig kindje in een kosthuis aldaar hebben achtergelaten. Bergen op Zoom schijnt voor dergelijke vluchtelingen niet de aangewezen schuilhaven zijn. Zooals men zich zal herinneren werd eenigen tijd geleden aan het uitstapje van mej. T. uit Losser door de politie aldaar eveneens een einde gemaakt

**De Tijd 06-12-1932**

**STEUN KLOMPEN-INDUSTRIE**

**Initiatief uit de Meierij**

Zooals wij destijds hebben gemeld, was door de klompenmakerspatroons te Lieshout een adres aan den raad dier gemeente gericht met het doel te geraken tot een steunregeling voor de in noodverkeerende klompenindustrie. In de te Lieshout gehouden raadsvergadering is thans besloten de noodige stappen te doen teneinde deze aangelegenheid bij de regeering aanhangig te maken. Hiertoe zal door het gemeentebestuur van Lieshout worden in overleg getreden met den Nationalen R. K. Bond van Klompenmakerspatroons, alsmede met de gemeentebesturen der drie voornaamste klompenmakersplaatsen in de Meiery, namelijk St. Oedenrode, Best en Schijndel.

Naar wij vernemen, wordt te dezer zake gedacht aan een regeeringssteunregeling in den geest, als die, welke voor de vlasindustrie geldt, en waarbij de steun wordt verstrekt in den vorm van een geldsbedrag per kwantum afgewerkt product.

In kringen der klompenindustrie 's men van oordeel, dat een steunregeling, als beoog wordt, voor de Nederlandsche bedrijven de mogelijkheid zal heropenen om met succes de concurrentie tegen het goedkoopere, doch minderwaardige, Belgische klompenindustrie ter hand te nemen. Hierdoor zou een thans met ondergang bedreigde aloude tak van plattelandsche nijverheid ook voor de toekomst in vollen omvang kunnen worden in stand gehouden.

Wat dit laatste betreft, in de Memorie van Toelichting, welke het adres der Lieshoutsche klompenmakerspatroons begeleidt, is gewezen op het gevaar der voortschrijdende ontvolking van het platteland. Een der meest geëigende middelen om den „trek van het land naar de stad" tegen te gaan, zal, aldus de Memorie, zijn, het zooveel mogelijk steunen, respectievelijk intact houden, van de bronnen van bestaan, die het platteland bezit.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 14-02-1933**

**GROOTE BOERDERIJBBAND. 16 Stuks vee omgekomen.**

SCHIJNDEL 14 Febr. — Gisterenmiddag is de kapitale boerderij van den landbouwer K. in de Kwadestraat Onder Wijbosch te Schijndel tot den grond toe afgebrand. 16 stuks vee kwamen in de vlammen om. Veel landbouwmachines en werktuigen gingen verloren. De schade wordt gedeeltelijk door de verzekering gedekt. De oorzaak van den brand is onbekend.

**De Tijd 25-04-1933**

**Verkiezingsleugen DE LAATSTE**

Morgenavond kan een verkiezingsleugen geen invloed meer oefenen op de stembus. Daarom heeft „Het Volk" nu de laatste uitgespeeld. Hieronder wordt zij gesignaleerd: Onder de vette titels „Schrikbewind Pastoor en Politie in actie" verspreidt de Arbeiderspers het verhaal, dat te Schijndel (N. Br.) de geestelijkheid met behulp van burgemeester en veldwachter de kiezers, en met name de bouwvak-arbeiders terroriseeren en zelfs het briefgeheim schenden. Het verhaal is een leugen van de roode A tot de roode Z. Socialistische propagandisten, heet het, wilden te Schijndel een afdeeling van den modernen Bouwvakarbeidersbond vestigen, maar „voor den ingang van het huis, waar de bijeenkomst gehouden werd, bleven de pastoor en de beide veldwachters de wacht houden." Een leugen, de beide veldwachters verklaren, dat zij voor een ordelijk verloop surveilleerden zonder pastoor. „De geestelijke noteerde ijverig de namen van allen, die het huis binnengingen." Een leugen, op onze navraag verklaarde de geestelijke geen enkelen naam te hebben genoteerd en zelfs niet naar de namen der deelnemers te hebben geïnformeerd. Ook boden pastoor en kapelaan „den arbeiders kleeren en schoeisel aan, mits zij onmiddellijk voor hun pasverworven lidmaatschap van den modernen bond zouden bedanken", en zelfs zei de pastoor tegen een verspreider van manifesten: „als je ze mij geeft, krijg je viergulden vijftig" en de koop werd gesloten. Een leugen, geen enkel lid van den R. K. Bouwvakarbeidersbond gaf zich op voor den Modernen Bond (er waren slechts twee leden van den R. K. Bond uit nieuwsgierigheid ter vergadering aanwezig), de pastoor heeft geen manifesten opgekocht of aan wien ook vier gulden vijftig beloofd, het geven van bons aan crisislijders is te Schijndel wekelijksch werk en heeft met bovenstaand geval niets te maken. Op het raadhuis „hing in dit officieele gebouw een groot plakkaat met de mededeeling, dat allen, die zich dezer dagen modern hadden georganiseerd, bij den pastoor moesten komen." Een leugen, de burgemeester verklaarde, dat geen enkel desbetreffend plakkaat op het stadhuis heeft gehangen. En „uit een onderzoek, dat door eenige bestuurders van den A. N. B. is ingesteld, is absoluut komen vast te staan, dat een per post aan een der vertrouwensmannen te Schijndel verzonden pakje moedwillig geopend is." Een leugen, de bedoelde bestuurders lijden waarschijnlijk aan hallucinatie, zooals een officieel onderzoek ongetwijfeld zou bewijzen. Het liegt, de eenigen, die in Schijndel terreur trachten uit te oefenen, zijn de roode propagandisten, die voor geen onwaarheid en pressie terugschrikken, om in de katholieke parochies vasten voet te krijgen. Het liegt, want „Het Volk" heeft leugens noodig, om de kiezers onder angst voor de geestelijkheid naar de stembus te drijven. Omdat het stembiljetten voor de S. D. A. P. moet sneeuwen sneeuwt het leugens. Het liegt, het liegt, het liegt!

**Nieuwe Tilburgsche Courant 29-04-1933**

**DOODELIJK ONGEVAL BIJ HET SPEL.**

Bij het spelen viel het driejarig zoontje van den landbouwer Hellings te Schijndel met den slaap tegen een ijzeren band van een karrewiel. Het knaapje was onmiddellijk dood.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 21-08-1933**

**OUD INBRAAKJE OPGEHELDERD.**

De dader gearresteerd. Zooals men zich nog zal herinneren maakten wij een paar maanden geleden melding van een inbraakje in de directiekeet, welke zich bij de toen inbouw zijnde H. B. S. aan de Ringbaan Oost bevond en waar toen o.a een leeren jekker, eenige sigaren en een bedrag van ongeveer 30,- gld. gestolen werd. Van dezen diefstal werd de zwerver G. J. van T. verdacht, welke op verzoek van de Tilburgsche politie dezer dagen te Schijndel is aangehouden. Het bleek daarbij, dat hij in de omgeving van Schijndel verschillende kleine inbraakjes gepleegd had terwijl de aangehoudene zoo vriendelijk was ook mede te deelen, dat hij te Tilburg het ongewenschte bezoek aan de directiekeet gebracht had. Het geld en de sigaren alsmede de leeren jekker waren natuurlijk niet meer in zijn bezit. De laatste had hij volgens zijn verklaring te Maastricht aan een „onbekende" verkocht.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 22-08-1933**

**Rechtszaken. GERECHTSHOF DEN BOSCH. De flesschentrekker steeds „afwezig".**

Gedurende 5 jaren heeft, na zijn faillissement, een flesschentrekker het kunnen volhouden, steeds maar te koopen wat hij wilde, zonder een cent te betalen, zaken te drijven in 't groot, zonder ook maar aan één leverancier een rekening te voldoen. Maar eindelijk is hij er ingevlogen en werd veroordeeld door de rechtbank te Maastricht tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Verdachte ontkende alle schuld en kwam daarom met heel veel drukte van zijn vonnis in hooger beroep. Hij was meermalen door heel het land gesignaleerd als flesschentrekker. Verdachts genaamd W. A. J. Venrooy, 42 jaar, geb. te Den Bosch, vestigde zich te Schijndel, Rosmalen, Berlioum, Kaatsheuvel, Eindhoven, Son en is thans „gevestigd" in het Huis van Bewaring. Hij heeft tallooze slachtoffers gemaakt en wel op de meest gladde manier en zóó geslepen, dat bij de behandeling van z'n strafzaak het publiek schaterde van 't lachen, om de gewiekstheid waarmede de fiesschentrekker er zich telkens trachtte uit te draaien. Een lange rij van bedrogen menschen kwam opdagen uit Breda, Tilburg, Eindhoven, St. Oedenrode, Schijndel, Heerlen, Amsterdam, Den Bosch, Nijmegen, Kaatsheuvel, enz. Verdachte deed met veel air groote bestellingen en kon van alles gebruiken. Hij deed zaken onder allerlei gefingeerde firmanamen en als om inlichtingen werd gevraagd, dan werden de leveranciers verwezen naar: het Informatiebureau Venrooy en Co. te Schijndel, dus naar verdachte zelf, die natuurlijk de prachtigste inlichtingen gaf. Steeds kwamen de wissels onbetaald terug met de mededeeling „afwezig." Er was niets te halen; verdachte bediende zich van een ris handlangers, die de goederen zoo vlug mogelijk van de hand deden en omdat hij heette te zwerven was hij ook steeds niet te vinden. Herhaalde malen voor de rechtbank geroepen was hij telkens niet verschenen. Maar toen hij in Heerlen een slager had opgelicht en tal van malen groote bezendingen worstsoorten had betrokken vloog hij er eindelijk in. Door Dr. van Wageningh, scheikundige te Maastricht waren de brieven onderzocht welke door verdachte naar alle streken van het land waren verzonden met bestellingen zijden japonnen, haver, specerijen, likdoorntinctuur, gerookt vleesch, wollen goederen, rijwielen en honderd andere handelsartikelen, die naar Tilburg, Schijndel, Kaatsheuvel, Son en andere plaatsen moesten gezonden worden. De adv. gen. was van oordeel, dat de rechtbank te Maastricht te weinig straf had opgelegd en eischtte twee jaar en zes maanden gevangenisstraf. Uitspraak 4 Sept. a.s.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 22-08-1933**

**Provinciale Berichten. NIEUWS UIT BOXTEL. Inbreker aangehouden.**

Voor een paar maanden werd alhier ingebroken in de Directiekeet van de nieuwbouw van het Vacantieoord „St. Antonius" alhier. Als verdacht van deze inbraak werd Zaterdag te Beek (L.) gearresteerd een zekere v. T. uit Heerlen en naar Boxtel overgebracht, waar hij na verhoord te zijn bekende den diefstal te hebben gepleegd. De dader is alhier ingesloten om nader op transport te worden gesteld voor eenige zelfde feiten gepleegd te Schijndel en St. Michiels Gestel.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 24-08-1933**

**MOLENBRAND TE SCHIJNDEL.**

DOOR BLIKSEMINSLAG IN VLAMMEN OPGEGAAN.

Waarschijnlijk geen herbouw.

Schijndel 23 augustus, Door het inslaan van de bliksem ontstond een felle brand in de molen van de wed. v.d.Tiel alhier. hoog laaide de vlammen op en weldra liep het geheele dorp uit om het zeldzame schouwspel gade te slaan. Bij het uitbreken van de brand was de molenaar niet in de molen. De knecht kon nog op het nippertje een bedrag aan geld redden, dat in de brandende molen bevond. Met donderend geraas vielen de zware molenstenen naar omlaag. De molen werd totaal verwoest. Een partij graan werd mede een prooi der vlammen. Ook werd een benzinemotor door de brand vernield. Daar er geen andere percelen in de buurt stonden, bestond er geen vrees voor de verdere uitbreiding van de brand. Verzekering dekt de schade.

**De Tijd 28-08-1933**

**Doodelijk schot**

**Drama te Schijndel, waarbij een zwerver het slachtoffer is geworden Droeve „afrekening"**

Hedenmorgen omstreeks half zes heeft zich te Schijndel een drama afgespeeld waarbij de ongeveer veertigjarige J. Sellen uit Tilburg, die een zwervend bestaan leidde, is neergeschoten.

Sellen vertoefde met de echtgenoote van Van H. uit Oosterhout in het logement „De Berg", dat gelegen is in den uithoek van Wijbosch onder Schijndel. S. was reeds meermalen met deze vrouw gezien en Van H. wenschte thans daarvoor met hem af te rekenen. Te omstreeks half zes werd Sellen, die in een bijgebouwtje van het logement sliep, door Van H. wakker geklopt. Van H. verzocht hem buiten te komen, aan welk verzoek S. voldeed. Zoodra S. echter buiten kwam, begon Van H. tegen hem uit te varen; een woordenwisseling ontstond en even daarna knalde een schot. Van H. had uit een revolver een schot gelost en S. in de borst getroffen. S. trachtte nog de deur van het gebouwtje, waar hij sliep, te bereiken, maar na eenige meters te hebben afgelegd, viel hij dood neer. Een onmiddellijk gewaarschuwde geneesheer kon slechts den dood constateeren. De dader heeft zich onmiddellijk naar de politiewacht te Schijndel begeven. Hij trof hier evenwel niemand aan, waarop hij doorgegaan is naar Den Bosch, waar hij zich op het politiebureau meldde. Later heeft de politie van Schijndel Van H. uit Den Bosch meegenomen om hem met het lijk te confronteeren. Ook het parket te Den Bosch is omstreeks elf uur te Schijndel aangekomen tot het instellen van een onderzoek.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 31-08-1933**

**De moord op een zwerver te Schijndel. Hoe het drama zich afspeelde.**

Natuurlijk verwekte de moord te Schijndel groot opzien en in den vroegen morgen gingen velen reeds naar de plaats waar liet drama zich had afgespeeld. Het gehucht „.den Berg" is een verhoogd terrein in de heidevelden bij „Wjjbosoh". Daar wonen over het algemeen minder gesitueerde boeren en enkele fabrieksarbeiders. De woning waarin vrouw Gros verblijf houdt met een zekeren Ertzig is een armelijk huiske samengesteld uit planken en aangemetselde muur brokken. De verslagene, die alom bekend is en door heel Brabant zwerft met negotie, vertoefde gewoonlijk in de woning van vrouw Gros wanneer hij zich in deze streken ophield. Dat was ook nu sedert eenigen tijd het geval en vrouw Gros had hem een plaats in het achterhuis toegewezen. Vrouw v. H., die ook dikwijls hier moet hebben vertoefd, was echter den laatsten tijd niet meer gezien en houdt elders verblijf. Waar zij zich momenteel ophoudt is nog niet achterhaald. Het onderzoek wijst thans niet uit of zij persoonlijk eenig aandeel in het misdrijf heeft, al is haar gedrag dan ook de aanleiding er toe geworden. De justitie zal trachten haar ,op te sporen. De Prov. 's-Hert. Crt. had nog een kort; onderhoud met een arbeider, die even in de omgeving woont. Hij zeide dat hij in den vroegen morgen om circa vijf uur werd opgeklopt. Toen hij buiten ging stond er een man voor hem met verwilderd uiterlijk, dien hij eerst bij nadere beschouwing herkende als den logementhouder v. H. uit Oosterhout, dien hij vroeger had leeren kennen. Van H. zeide, dat zijn vrouw van hem was weggeloopen en hij haar hier thans opzocht, omdat hij verwachtte dat zij bij Sellen zou zijn. Zaterdag was zij in de woning van v. H. geweest en speelde met de kinderen. Er was geen reden tot wantrouwen en v. H. meende dat alles weer in orde was. Plotseling is zij echter de deur uitgeloopen en werd zij niet teruggezien. Van H. ging haar nu halen zeide hij, en hoe het er ook ging, zij zou mee moeten. Op zijn dringend verzoek heeft deze arbeider toen uitgeduid waar vrouw Gros woonde en waar Sellen sliep. Hij voegde er nog aan toe, dat de vrouw er echter niet zijn zou. Van H. vertrok toen en bedoelde arbeider ging zijns weegs. Hij was nog niet ver weg toen hij plotseling een harden knal hoorde. Kort daarna kwam v. H. hem achterop gefietst, blijkbaar hevig ontdaan en riep hem toe: „het is al gebeurd, ik ga mij aangeven". Van de omwonenden vernamen wij dat het drama in onnoemelijk korten tijd is voltrokken. Men had wel den knal van het schot gehoord, doch daar geen aandacht aan gegeven, tot later in den morgen bleek wat er voor onheil was gesticht. Vrouw Gros en de arbeider Ertzig hadden ook niet bemerkt dat Sellen naar buiten was gelokt en dit trok pas hun aandacht toen het noodlottige schot viel. Aanvankelijk hevig geschrokken durfden zij niet naar buiten, doch toen er verder niets gebeurde zijn zij gaan zien waar Sellen was en vonden hem reeds overleden achter de woning liggen. Zooals wij meldden hebben zij toen politie en dokters gewaarschuwd. Van politiezijde deelde men ons mede dat de verklaring van den verdachte wat betreft zijn aanmelding op het gemeentehuis, juist kan zijn. Behalve de ronde wordt het posthuis niet doorloopend bezet in den nachtdienst. Te Den Dungen is de situatie echter anders. Aan, het posthuis is daar nl. een electrische bel, die in de kamers van den veldwachter uitkomt. Deze signaalbel is gisterennacht niet gebruikt. Vermoed is de man dus aan een verkeerde deur geweest. De woning en de omgeving daarvan blijven onder politiebewaking tot het justitieel onderzoek is beëindigd. .Daarna zal het lijk naar het gasthuis te Schijndel worden overgebracht voor het sectie-onderzoek. Na zijn aanhouding verklaarde de dader dat hij door Sellen was aangevallen en met een bijl bedreigd. Uit zelfverdediging zou hij toen geschoten hebben. Bij fouilleering werd op hem de revolver noch aangetroffen, geladen met een patroon. Nog een patroon had de dader in zijn zak. Het parket uit Den Bosch mr. Dubois subofficier en mr. Beckeringh van Luenen rechter-commissaris met den griffier leidt het justitieel onderzoek. De doktoren Mettrop uit Den Bosch en Niemhuis uit Utrecht verrichtten de sectie.

**De Tijd 02-09-1933**

**Mond- en klauwzeer in Brabant**

Omtrent de mond- en klauwzeer epidemie onder de veestapels in N.-Brabant bericht men ons, dat deze zich blijkens de jongste officieele opgaven belangrijk heeft uitgebreid. In het Westelijke district kwamen in één week tijds 475 en in het Oostelijke district 300 nieuwe gevallen voor.

Een symptoom, dat te denken geeft, is de toename in eenige deelen van het Oosten der provincie, die tot nu toe tijdens deze epidemie grootendeels gespaard bleven. Zoo behooren thans ook verscheidene Meierijsche en Brabantsch-Kempische dorpen tot de aangetaste gemeenten, b.v. Schijndel, Veghel, St. Oedenrode, Uden, Leende en Eersel. Intusschen blijven de heftigste haarden der ziekte tot heden toe in West- en Centraal Brabant.

**De Tijd 04-09-1933**

**EEN FLESSCHENTREKKER In hooger beroep een zwaardere straf opgelegd**

W. A. J. V., koopman te Eindhoven, thans gedetineerd, had er jarenlang een beroep van gemaakt te koopen zonder betalen. Hij deed volop groote zaken, zonder een cent te voldoen. Achtereenvolgens vestigde hij zich te Schijndel. Rosmalen, Berlicum, Tilburg, Kaatsheuvel en Eindhoven. Hij liet overal waar hij of zijn handlangers woonden, groote partijen goederen, levensmiddelen, haver, landbouwgereedschappen, rijwielen, manufacturen en drogisterij-artikelen komen, welke hij zeer vlug weer van de hand deed. Een slager in Heerlen was het laatste slachtoffer, dat door den flesschentrekker werd bedrogen voor een belangrijke waarde aan geleverde worstsoorten. Verdachte was steeds zoo glad dat hij den dans wist te ontspringen. De rechtbank te Maastricht veroordeelde hem ter zake van de gepleegde bedriegerijen tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf, van welk vonnis de officier, maar ook verdachte in hooger beroep kwamen. De advocaat-generaal eischte twee jaar en zes maanden gevangenisstraf.

Het gerechtshof te Den Bosch veroordeelde verdachte tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

**De Tijd 24-11-1933**

**De moord te Schijndel Zes jaar geëischt**

Onder groote belangstelling is Donderdag voor de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch behandeld de strafzaak tegen C. J. van H., 34 jaar oud, logementhouder te Oosterhout, die op 28 Augustus j.l. te Schijndel J. Schelle door een revolverschot van het leven heeft beroofd.

De verd. was des nachts uit Oosterhout weggefietst om zijn vrouw te halen, die voor de vierde maal was weggeloopen en, naar hij veronderstelde, bij Schelle in Schijndel verbleef. De vrouw was daar echter niet. Des morgens om half zes kwam verd. bij Schelle aan. Volgens zijn verklaringen is er een twist ontstaan, waarbij Schelle hem een bijl rakelings langs het hoofd wierp. Drie getuigen, die zich in de onmiddellijke nabijheid bevonden, hadden echter geen twist gehoord. De officier van justitie achtte doodslag bewezen en eischte tegen verd. zes jaar gevangenisstraf De rechtbank besloot na het pleidooi van mr. van Meerwijk over drie weken den rijksveldwachter P. Schuurmans uit Eerde te hooren over een bedreiging, die de verslagene een vorige maal ten opzichte van verd. zou hebben geuit.

**De Tijd 11-12-1933**

**Begrootingstekort te Schijndel**

Tengevolge van de verminderde rijkssubsidie voor werkverschaffing ontstond op de gemeentebegrooting 1934 te Schijndel een tekort van f 15600.-. Na toepassing van het volledige pensioenverhaal op het gemeentepersoneel, de verhooging der opcenten der personeele belasting tot f 200,- aanzienlijke reductie der subsidies en andere maatregelen, resteert een niet te dekken tekort van f 6000,-. Voor dit bedrag zal een rijksbijdrage worden aangevraagd.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 15-12-1933**

**DE MOORDAANSLAG TE SCHIJNDEL. ZES JAAR GEëISCHT.**

**Tegen den moordenaar van een oud-Tilburgsch zwerver.**

Voor de Bossche Rechtbank werd de behandeling voortgezet van de strafzaak tegen C. J. v. H. 34 jaar logementhouder te Oosterhout, gedetineerd, ter zake dat hij op 28 Aug. 1933 te Schijndel opzettelijk den zwerver J. Schelle uit Tilburg van het leven heeft beroofd door een revolverschot op hem te lossen, waardoor hij doodelijk werd getroffen en spoedig overleed. Deze zaak werd op 23 Nov. 1933 uitgesteld om nog een getuige te hooren. Verdachte meende dat zijn vrouw weer met den zwerver verbleef in de oude keet van vrouw Gros-Bolwerk te Schijndel. Met een revolver op zak was hij per fiets daarheen gegaan en klopte er op de deur. De bewoners kwamen naar buiten, maar trokken zich weer terug, terwijl een twist ontstond tusschen verdachte en Schelle. De vrouw van verdachte was daar echter niet aanwezig. Jij bent de schuld van alles verweet verdachte den zwerver, waarop Schelle antwoordde: Ik loop je vrouw niet na, maar zij loopt mij na! Volgens verdachte slingerde Schelle hem een bijl naar het hoofd, daarna schoot verdachte zijn revolver op hem af. Schelle stortte neer en verdachte verliet weer per rijwiel bet terrein van het drama. Verdachte heeft zich voor de rechtbank op noodweer beroepen. Schelle had al meermalen een bedreiging over verdachte geuit en volgens den verdediger, Mr. van Meerwijk, Den Bosch, had de verslagene aan den rijksveldwachter M. Schuurmans te Eerde gezegd „Ik heb tien jaar voor hem over! Ik lust hem gruun!" Het O. M. heeft op 23 Nov. tegen verdachte wegens doodslag tegen verdachte zes jaar gevangenisstraf geëischt. Als getuige was nader gedagvaard de rijksveldwachter M Schuurmans voormeld. Deze bevestigde de verklaringen destijds door hem afgelegd. De verslagene had zich werkelijk uitgelaten als boven gemeld. Nog werden eenige getuigen gehoord, die ook 23 Nov reeds verschenen waren. Getuige J. Ertzig woont al jaren met vrouw den Brok- Bolwerk daar in de keet. Toen hij hoorde, dat de vrouw van verdachte gehuwd was en kinderen had, had hij er zich tegen verzet dat de vrouw daar zou overnachten. Ze moet weg, ze hoort bij haar kinderen, was zijn bescheid geweest. Den morgen van 28 Aug. had verdachte bij Schelle aan de deur geklopt en hij deed toen open. Na de onaangename woordenwisseling als boven gemeld gebeurde het drama. Getuige ontkende echter een schot te hebben gehoord. Tot getuige A. Merks had verdachte, toen getuige bij hem in het logement verbleef, zich aldus uitgelaten: „M´n vrouw moet terug komen, ik kan haar bij de kinderen niet missen. Ik zal haar gaan halen, anders gebeuren er ongelukken." Op den zeer vroegen morgen van 28 Aug. had getuige den verdachte gewezen waar de keet stond en verdachte was toen in de aangewezen richting gereden. Wat later kwam hij weer per rijwiel voorbij en zeide tot getuige, doelende op het drama: „Het is gebeurd! Nu ga ik me aangeven!" Een mes werd later voor de woning van het slachtoffer gevonden. Het O. M. vond geen aanleiding den eisen, te wijzigen en handhaafde zijn conclusie tot zes jaar gevangenisstraf. De verdediger Mr. van Meerwijk, voerde nog aan hoe minderwaardig de tegenpartij was en verdachte ging het er toch maar alleen om zijn vrouw terug te krijgen. Alhoewel hij zich tegen Schelle had moeten verdedigen, had hij toch veel spijt over diens overlijden. Is hij dood? had hij ontsteld gevraag. Nu is ook mijn leven weg! PI. wees er voorts op dat de verslagene volgens de getuige verklaring gedreigd had met een aanslag tegen het leven van verdachte en deze zich dus terecht voor hem beducht was en een revolver had, om zich desnoods te kunnen weren, wat dan ook toen hij zich bedreigd zag door de bijl wel noodig was gebleken. PI. concludeerde andermaal tot vrijspraak op grond van noodweer. Uitspraak 28 Dec. a.s.

**De Tijd 29-12-1933**

**DOODSLAG TE SCHIJNDEL**

De Bossche rechtbank zou Donderdag vonnis wijzen in de zaak tegen C. J. v. H., logementhouder te Oosterhout, die op 28 Augustus l.l. te Schijndel J. Schelle van het leven had beroofd door met een revolver op hem te schieten.

De officier van justitie had zes jaren gevangenisstraf geëischt.

De rechtbank stelde de zaak voor nader onderzoek in handen van den rechter-commissaris.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 06-02-1934**

**AUTO IN BRAND.**

**De inzittende om het leven gekomen**

Maandagmiddag is een luxe-auto, welke te St. Oedenrode verhuurd was, tegen 'n boom gereden. De auto vloog in brand en de eenige inzittende kon niet meer uit den wagen komen en verbrandde levend. Het lijk is geheel verkoold.

Het slachtoffer, de ongeveer 30-jarige v. d. Vorstenbosch, is chauffeur van de Meierijsche Tramweg Maatschappij, die een vrijen dag had.

De auto kwam omstreeks vijf uur vermoedelijk met groote snelheid uit de richting Schijndel, raakte tusschen de tramrails en slipte, waardoor v. d. V. het stuur niet meer meester bleef en tegen 'n boom reed. De auto werd geheel vernield en kwam omgekeerd in een sloot terecht, waarna de wagen in brand vloog. Door den hevigen schok moet de bestuurder reeds buiten bewustzijn zijn geweest en verbrandde dan ook levend.

Het slachtoffer was gehuwd en laat een vrouw en drie kinderen achter.

**De Tijd 13-04-1934**

**Doodgeschoten**

**Huwelijkstragedie voor de Bossche Rechtbank**

Tijdens de jongste zitting van de Bossche Rechtbank werd de behandeling hervat van de strafzaak tegen den logementhouder C. J. v. H., 33 jaar, wonende te Oosterhout N.-Br. Deze was op 28 Augustus 1933 naar Schijndel getogen per rijwiel, om daar zijn vrouw, die er keer op keer van door ging met J. S. uit Tilburg, terug te halen en mee naar huls te nemen, naar de kinderen, die moeder niet konden missen. Toen hij den heelen nacht vijf uren lang aan den tocht had besteed en in den vroegen ochtend bij S. op de ruiten klopte en zijn vrouw opeischte, kwam S. met een bijl en een mes voor den dag. De bedrogen echtgenoot der trouwelooze vrouw schoot toen den man, die zijn gezinsgeluk zoo had helpen verwoesten voor zijn voeten dood. Hij beriep zich voor de rechtbank op noodweer, want de bijl en het mes ..... Maar het O. M. was van oordeel, dat verdachte opzettelijk doodslag had gepleegd. Immers vroeger ging hij zijn vrouw altijd terug halen en vroeg dan de politie mee. Nu was hij alleen gegaan en geducht gewapend met een geladen revolver. De officier construeerde het bewijs en eischte wegens doodslag zes jaar gevangenisstraf. Deze zaak diende al tweemaal voor de rechtbank, maar werd uitgesteld voor nog uitvoeriger onderzoek, dat echter geen ander licht op het drama wierp. De verdediger mr. Van Meerwijk, Den Bosch, pleitte vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Uitspraak 26 April a.s.

**De Tijd 26-04-1934**

**Aanbesteding**

Door den Rijkswaterstaat is aanbesteed het verbeteren van de oeververdediging van de Zuid-Willemsvaart tusschen sluizen no. 2 en 3 onder de gemeenten Berlicum en Schijndel. Ingekomen 21 biljetten.

Hoogste inschrijver: P. v. Oord, f 9280. Laagste inschrijver: J. Sandberg, Den Haag f 6975

**De Tijd 10-05-1934**

**DOODSLAG TE SCHIJNDEL**

De Bossche rechtbank deed uitspraak in de strafzaak tegen den logementhouder G. J v. H, 34 jaar, te Oosterhout (N.-Br.), die in den vroegen morgen van 28 Augustus 1933 te Schijndel den rondtrekkenden koopman J. S. uit Tilburg, doodde door een revolverschot .Verdachte beriep zich op noodweer. Hij werd inmiddels uit zijn voorarrest ontslagen. Het O.M. eischte 6 jaar gevangenisstraf. De uitspraak was 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

**De Tijd 18-05-1934**

**Zes maanden voor doodslag**

**Waarom een zoo uiterst geringe straf?**

**De motiveering**

„De Rechtbank acht doodslag bewezen en veroordeelt den verdachte tot zes maanden gevangenisstraf."

Hierop komt in het kort neer het vonnis van de Rechtbank te 's Hertogenbosch, gewezen in de zaak tegen C. J. van H. te Oosternout, die in den vroegen morgen van 28 Augustus te Schijndel J. Sch. met een revolver doodschoot.

Het is geen alledaagsch geval, dat een Rechtbank voor een bewezen doodslag waar hij dus het opzet om te dooden geacht werd te zijn aanwezig geweest een dergelijke, uiterst milde straf oplegt.

Dit heeft het rechtsprekend college zelf zeer duidelijk in het vonnis doen uitkomen, waar het zegt: „dat het misdrijf van doodslag, zoowel om het ernstige karakter van het feit zelve, alsook uit een oogpunt van algemeene preventie, in het algemeen het opleggen van een langdurige gevangenisstraf vereischt, ook dan wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn."

Let wel! Ook dan, wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn.

En toch heeft de Bossche Rechtbank den verdachte in dit geval een straf opgelegd, die in geen verhouding staat tot der, objectieven ernst van het bewezene strafbare feit.

Met een zekeren nadruk heeft het college van tevoren vastgelegd, dat de opgelegde straf is de straf voor den doodslag. Als het ware om alle misverstaan van te voren uit te sluiten.

Zij gaat niet In op het beroep op noodweer: „overwegende toch, dat de Rechtbank aanneemt, dat iemand, die op een afstand van 5 á 6 meter uit een dergelijk wapen en met een dergelijk patroon als ter terechtzitting aanwezig, op een ander een schot lost ter hoogte van diens bovenlijf, het opzet moet hebben gehad om te dooden."

Het O. M. had wegens doodslag zes jaar geëischt, doch de Rechtbank, na eerst vastgesteld te hebben, dat doodslag in net algemeen een langdurige gevangenisstraf vereischt om de redenen boven reeds vermeld, overwoog:

Dat zij i.c. echter in de zeer bijzondere, uit het onderzoek ter terechtzitting gebleken, omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, mede gelet op de persoon van den dader en diens gedragingen zoowel vóór als na het plegen der daad, na ernstig beraad aanleiding vindt een in vergelijking met den ernst van het misdrijf betrekkelijk korte gevangenisstraf op te leggen." En het vonnis vervolgt: „Overwegende immers, dat de Rechtbank wel als bewezen aanneemt, zooals hierboven overwogen, dat verdachte schuldig is aan doodslag, m.a.w., dat bij verdachte de wil tot dooden aanwezig was doch daarbij van oordeel is, dat verdachte op het oogenblik van het bepalen van zijn wil zich in een toestand van lichamelijke en geestelijke overspanning bevond, waaraan in belangrijke mate heeft medegewerkt zijn groote bezorgdheid voor zijn kinderen, wien hij hunne moeder wilde teruggeven ten koste van alles en ondanks het feit, dat zij reeds meerdere malen van hen weggegaan was met den verslagene. Overwegende, dat de Rechtbank nog versterkt wordt in de meening, dat verdachte in een overspannen toestand heeft gehandeld door het feit, dat verdachte onmiddellijk na het plegen der daad, alle pogingen in het werk heeft gesteld zichzelve bij de politie aan te melden, eerst te Schijndel en toen hij aldaar geen gehoor kreeg, te 's-Hertogenbosch: overwegende bovendien, dat de Rechtbank in de gegeven omstandigheden het den verdachte niet zoo zwaar kan aanrekenen, dat hij een met scherp geladen vuurwapen heeft medegenomen, waar hij reeds meerdere malen door den verslagene was bedreigd en deze in staat moest worden geacht die bedreiging te volvoeren; overwegende ten slotte, dat verdachte nimmer tevoren is veroordeeld en als een goed huisvader bekend stond, wien in de eerste plaats de belangen van zijn gezin ter harte gingen; overwegende, dat de Rechtbank in het boven overwogene aanleiding vindt verdachte een straf op te leggen als hierna zal worden bepaald." Daarna dan volgt de bepaling van de straf op zes maanden gevangenisstraf.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 11-06-1934**

**POGING TOT OPLICHTING TE SCHIJNDEL.**

ESCH, 9 Juni. Een dezer dagen heeft de gewezen koperslager H. getracht te Schijndel den kantoorhouder S. van den N. V. B. op te lichten. Hij ging daartoe op de fiets naar Tilburg en belde van daaruit den kantoorhouder op om hem te verwittigen, dat in den loop van den middag iemand op het kantoor te Schijndel zou komen om in naam van de directie van bet kantoor te Veghel f 200 op te nemen. De kantoorhouder belde ter informatie het hoofdkantoor te Veghel op, maar het personeel wist van niets en de directeur was op reis. De heer S. vertrouwde de zaak daarom niet en zorgde er voor dat er des middags een politieman in zijn kantoor aanwezig was. als de man zijn geld zou komen halen. Omstreeks twee uur kwam de bewuste persoon en werd buitengewoon vriendelijk ontvangen. Hij teekende een kwitantie en wachtte er nog slechts op, dat de kantoorhouder hem het bedrag zou uitbetalen. Tot zijn, verbazing kwam toen echter een veldwachter te voorschijn, die zich in het vertrek verdekt had opgesteld. Hij nam den man een streng verhoor af met het gevolg, dat deze tenslotte toegaf den heer S. te hebben willen oplichten om zijn kostgeld te kunnen betalen en om te kunnen leven. Hij werd eerst te Schijndel opgesloten en den volgenden morgen op transport gesteld naar Den Bosch, waar hij in het Huis van Bewaring werd opgesloten om voorgeleid te worden. (Tel.)

**Nieuwe Tilburgsche Courant 29-06-1934**

**BOSSCHE RECHTBANK. OPLICHTING.**

E. H. N. een jonge koperslager uit Schijndel, thans gedetineerd, had op 6 Juni 1934 te Esch bij Boxtel getracht M. Schoonis op te lichten voor een bedrag van f 200, door hem telefonisch een valsch verhaal op te disschen en daarbij een valsche hoedanigheid aan te nemen. Hij noemde zich de voorzitter v. d. Boerenbond. Zijn praatjes zeer geraffineerd in elkaar gezet, werden door Schoonis niet geloofd. Door de politie te waarschuwen werd verdachte achterhaald.

De eisch luidde tegen hem 8 maanden gevangenisstraf (verdachte begon te snikken) Als verdediger trad op Mr. 't Hoofd, Den Bosch, die de ongelukkige levens omstandigheden van verdachte naar voren bracht en voorwaardelijke veroordeeling pleitte. De jongen kan nu werk krijgen aan den Bosschen Schouwburg.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 09-08-1934**

**Provinciale Berichten. DE ST. LIDWINA-STIGHTING TE SCHIJNDEL.**

Donderdag 9 Aug. werd door Z.H. Exc. Mgr A. F. Diepen, bisschop van 's Hertogenbosch met assistentie der geestelijkheid van Schijndel en elders de H. Lidwina-stichting plechtig ingewijd.

Het eerst werd met gebruikelijk kerkelijk ceremonieel de kloosterkerk geconsacreerd, waarna de H. Mis volgde en de inzegening der gebouwen en ziekenhuis.

In den namiddag werd receptie gehouden, die zeer druk bezocht was. .

De stichting, toebehoorende aan de Congregatie der Zusters van Liefde te Schijndel heeft ongeveer 4 ton gekost en werd met uitzondering van Friesché steen voor de gewelven der kapel, geheel aan Brabantsche firma's gegund.

**De Tijd 10-08-1934**

**ST. LIDUINA-STICHTING Plechtige inzegening te Schijndel**

Voor de gemeente Schijndel was 9 Augustus een dag van buitengewone beteekenis! Drie jaren zijn heengegaan met de voorbereiding en den bouw van de St. Liduinastichting, omvattende zustersklooster, kapel, ziekenhuis en oude lieden pension van de Congregatie der Zusters van Liefde te Schijndel, gelegen nabij den Boschweg.

Vele groote steden mogen het voortvarende dorp Schijndel deze schitterende stichting benijden en op den grooten dag der plechtige inzegening heeft dan ook niet alleen het gemeentebestuur van Schijndel, maar de geheele burgerij, meer bijzonder nog de buurtbewoners spontaan blijk gegeven van warme dankbaarheid en eerbiedwaardige hoogachting voor de bloeiende Congr. der „Zusters van Schijndel", die in de laatste jaren Brabant met meerdere stichtingen voor hare liefdewerken hebben verrijkt, maar waarvan de niet ver van het Moederhuis verrezen St. Lidwinastichting toch ,de kroon spant!

Donderdagmorgen arriveerde Z. H. Exc. Mgr. A. F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, om de plechtigheid der inzegening te voltrekken.

Met gebruikelijk kerkelijk ceremonieel werd de kapel geconsacreerd en daarna de H. Mis opgedragen. Dan volgde de inzegening van het geheele gebouw en werden de vele kruisbeelden aan de wanden bevestigd.

Z. H. Exc. Mgr. Diepen werd bij de H.H. Handelingen geassisteerd door de Z.Eerw. heeren pastoor Pessers, in wiens parochie de nieuwe stichting gelegen, is, pastoor van Dijk, te Schijndel, pastoor Van Vlokhoven uit Breugel, heerbroer van de Eerw. Overste Moeder Ida Maria der St. Liduinastichting, Rector Stevens, Bergeijk en de Weleerw. heeren Van Overbeek, leeraar aan het Doofstommen-Instituut te St. Michiels Gestel en Koopmans, kapelaan te Schijndel.

De indrukwekkende plechtigheden werden bijgewoond door den Generale Overste der Congregatie, de kloosterbesturen, Eerw. Zusters en inwonenden, het gemeentebestuur van Schijndel, vele Eerw. heeren geestelijken der parochies uit den omtrek en vele andere genoodigden.

Na de inzegening hield Z. H. Exc. Mgr. Diepen, getooid met mijter en staf, een treffende toespraak met betrekking tot de groote beteekenis der St. Liduina-Stichting en de plechtigheid der consecratie.

In den namiddag volgde een druk bezochte receptie.

Tal van prachtige bloemstukken getuigden van het medeleven der belangstellenden ook van ver buiten Schijndel en een stroom van gelukwenschen kwam binnen in den vorm van telegrammen en brieven.

Ook aan allen die hun talent en hun werkkracht hebben gegeven aan ontwerp en uitvoering van deze model-stichting werd dank gebracht.

Moge de St. Liduina-stichting in onverstoorde samenwerking zoo schitterend verrezen, in de verre toekomst aan het doel beantwoorden, onder Gods zegen en de bescherming van de H. patrones religieuzen en verpleegden geestelijk en lichamelijk tot heil te zijn.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 30-08-1934**

**AUTO IN DE TRAMRAILS.**

**Tramverkeer ernstig gestagneerd**

Woensdagmorgen heeft te St. Michiels Gestel een auto-ongeval plaats gehad, dat betrekkelijk goed is afgeloopen. Mej, B. uit Schijndel reed met haar auto waarin nog eenige dames gezeten waren, naar 's-Hertogenbosch. Toen zij onder de gemeente St. Michiels Gestel voor een voertuig moest uitwijken, raakte de wagen tusschen de tramrails bekneld. Het voorste gedeelte van de auto bleef boven een langs den weg loopende sloot hangen. Met man en macht trachtte men aanstonds den wagen te verwijderen, wat na twee uur werken gelukte. Al dien tijd ondervond het tramverkeer, dat 's Woensdags met Bossche markt zeer druk is, stagnatie. Mej. B. en de inzittende dames liepen lichte verwondingen op.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 06-09-1934**

**BOERDERIJ-BRANDEN.**

Te Schijndel is in het Wielenshoef de woning van den arbeider A. Blummel geheel afgebrand. Alles ging verloren. Een en ander was slechts laag verzekerd. De 11 kinderen werden met moeite gered.

**De Tijd 18-09-1934**

**Wielrijders aangereden Eén doode**

Maandagmiddag te ongeveer twee uur kwamen twee wielrijders uit Schijndel, op weg naar Boekel, in botsing met een vrachtwagen. Beiden werden tegen den grond geslingerd. De gehuwde H. Steenbakkers werd op slag gedood terwijl zijn kameraad A. v. d. Wijer in bewusteloozen toestand maar „Huize Padua" moest worden overgebracht.

**De Tijd 28-09-1934**

**Kanunnik J. Michels †**

In de" Abdij Grimbergen overleed de Z.Eerw. Hooggel. Kanunnik Joannes Evangelista Michels, van de Orde der Norbertijnen. De overledene, lector in de moraal, theologie en Kerkelijk recht, was geboortig uit Schijndel (N.- Br.). Hij bereikte den leeftijd van 50 jaren.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 04-10-1934**

**DOOR ACHTEROPKOMENDE AUTO AANGEREDEN.**

Wielrijdster zwaar gewond

Gisterenmiddag had onder de gemeente Schijndel bij Sluis III een ernstige aanrijding plaats. Mej. K. wonende te Wijbosch, reed per rijwiel langs de Zuid- Willemsvaart, toen achteropkomende auto waarschijnlijk door niet genoeg naar links uit te wijken, haar greep en tegen den grond slingerde. Dokter Verbeek uit Veghel, die de eerste hulp verleende, constateerde een ernstige schedelbreuk en inwendige kneuzingen. Hij liet het slachtoffer naar het R. K. Ziekenhuis te Veghel vervoeren.

De auto is in beslag genomen.

**De Tijd 14-11-1934**

**Congregatie der zusters van Schijndel**

In het Moederhuis der Congregatie van de Zusters van Schijndel, te Schijndel is op grootsche wijze het gouden kloosterfeest gevierd van de Eerwaarde Vicares der Congregatie, Zuster Theodora Slits.

De jubilaresse heeft gedurende haar kloosterleven een belangrijke plaats ingenomen in het leven der bekende Noord-Brabantsche Zuster- Congregatie. Zij was o.m. overste van de huizen te Son en Geldrop, om later gedurende 23 jaren met de algemeene leiding te worden belast. Van 1905 tot 1928 namelijk was de jubileerende religieuse algemeen Overste van de Congregatie, die hier te lande zoo zeer veel voor het bijzonder onderwijs, charitas, enz. heeft gedaan en daarnaast aan de verre missie haar Zusters-missionarissen heeft geleverd.

In het Schijndelsche Moederhuis heeft de viering van het jubileum der hooggeachte vicares plaats gehad. Van wijd en zijd kwamen de blijken van sympathieke belangstelling en van hartelijke dankbaarheid, terwijl binnen de muren van het convent de tot God opgaande vreugde heerschte, om het gulden jubeltij, waarin een zuster zich verheugde, die in de laatste decennia op buitengewone wijze heeft medegewerkt aan den opbloei der zegenrijke congregatie. Velerlei waren de wenschen, al te zaam culmineerend in deze eene bede, dat de Hemel nog verscheidene jaren de vicares voor de Congregatie van Schijndel zal willen doen behouden blijven.

**De Tijd 09-01-1935**

**Een mislukte treinaanslag**

**Locomotief botst op het traject Burg—Leopold—Diest tegen betonnen paal Nederlander in arrest**

ANTWERPEN, 8 Jan. Toen de trein Burg- Leopold - Diest ter hoogte kwam van de fabriek der „Chemische Producten van Limburg" bemerkte de machinist plotseling een betonnen paal, die over de rails lag. De locomotief botste tegen den paal aan, doch deze gleed gelukkig ter zijde. Een rood sein, dat zich gewoonlijk ter plaatse bevindt, was verdwenen. Na ernstig onderzoek door de politie en den stationschef van Tussenderloo kon men overgaan tot de arrestatie van twee schippers, waarvan een na een verhoor voorloopig op vrije voeten werd gesteld. De tweede, een Nederlander, Adriaan Gevers genaamd, wonende te Schijndel, bekende den aanslag te hebben voorbereid. De man is ter beschikking gesteld van de justitie.

**De Tijd 14-01-1935**

**Klompenfabrieken gesloten**

Wegens den noodtoestand in de klompenindustrie zijn te Schijndel (N.-Br.) de klompenfabrieken der firma Boom gesloten. Het personeel is ontslagen.

**De Tijd 15-01-1935**

**Niet gesloten**

In een vorig nummer werd bericht, dat de klompenfabrieken van de firma Boom te Schijndel gesloten zijn. Van welingelichte zijde vernemen wij echter, dat dit bericht onjuist is.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 25-02-1935**

**WERK GEGUND.**

Het verrichten der glas- en schilderwerken aan de verbouwing van het klooster (Moederhuis) te Schijndel is door den Weled. Heer A. J. W. van Sambeek te Heemstede, opgedragen aan de firma Mertens en Janse, aannemers van Schilderwerken alhier.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 08-03-1935**

**KAPELAAN TH. DE VRIES**

Benoemd tot pastoor te Oirschot.

Naar wij vernemen is de WelEerw. heer Th. L. de Vries, kapelaan van de parochie 't Heike, door Z.H. Exc. Mgr. A. F. Diepen benoemd tot pastoor te Oirschot, als opvolger van den dezer dagen overleden Hoog- Eerw. heer H. C. M. Freijssen. De WelEerw. Heer De Vries werd in 1889 te Schijndel geboren, priester gewijd in 1915 en 28 Augustus 1919 benoemd tot kapelaan te Tilburg. De heer De Vries was geestelijk adviseur en directeur van verschillende sociale en godsdienstige vereenigingen, waarbij zeker niet de minst belangrijke functie was zijn adviseurschap van den R. K. Middenstandsbond. In de ongeveer 16 jaar, dat hij te Tilburg vertoefd heeft, had hij de gelegenheid met alle groepen der bevolking in aanraking te komen en zich daarbij: vele vrienden te maken. Zal menigeen dan ook met leedwezen van het heengaan van dezen priester uit Tilburg kennis nemen, tegelijkertijd ook zal er vreugde zijn over de promotie tot pastoor van een zoo mooie plaats als Oirschot. Zij is den heer de Vries ongetwijfeld van harte gegund. Ook wij wenschen den nieuwen pastoor hiermede proficiat.

**De Tijd 26-03-1935**

**Broeder Adr. Schellekens, O.S.C.**

Maandag overleed onverwachts, doch voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het klooster der Kruisheeren te St. Agatha, de Eerw. Broeder Adr. Schellekens. De Eerw. Broeder werd 5 Juni 1869 te Schijndel geboren, 20 December 1900 legde hij zijn professie in de Orde van het H. Kruis te St. Agatha af.

**De Tijd 03-04-1935**

**Doodelijke val**

Dinsdagmiddag is de 53-jarige M. van den Brand uit Schijndel, die daar ten huize van de dames L. vertoefde, na het openen van een verkeerde deur in den kelder gevallen. De man viel met het hoofd omlaag en kwam op den steenen vloer terecht. Met een schedelbreuk en hevig bloedend aan het hoofd werd hij bewusteloos opgenomen. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. De man overleed spoedig.

**De Tijd 03-04-1935**

**Door een auto gedood Het slachtoffer vader van dertien kinderen**

Maandagavond is op den weg St. Oedenrode - Schijndel, ter hoogte van eerstgenoemde gemeente, de op de fiets gezeten F. van Breugel, klompenmaker te Schijndel, door een auto aangereden. Van B. werd tegen den grond geslingerd en was bijna op slag dood. Het slachtoffer was gehuwd en Vader van dertien kinderen. In den auto, welke terugkeerde van wielerwedstrijden. te Hilversum, waren zes wielrenners gezeten. De politie, die den auto in beslag heeft genomen, stelt een onderzoek in.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 30-04-1935**

**SCHUURBRAND TE SCHIJNDEL. Veel kleinvee en 300 broedeieren verbrand.**

Door onbekende oorzaak ontstond brand in een schuur behoorende bij de boerderij van Visser te Schijndel. Toen de brand werd ontdekt, viel aan redden niet meer te denken. Een kalf, zeug met zeven biggen en een honderdtal kippen kwamen in de vlammen om. Een broedmachine met 300 eieren en veel landbouwgereedschap gingen verloren.

**De Tijd 21-05-1935**

**Viervoudig jubileum Mgr. C. C. Prinsen ZELDZAAM FEIT**

**Op nagenoeg ieder gebied van godsdienstige en maatschappelijke werkzaamheid ontmoet men de figuur van den jubilaris Een rijk priesterleven**

Den Bosch maakt zich op, om een priester- Jubileum te vieren, zeldzaam door het feit, dat het niet met een enkelen naam te noemen is, maar dat naast het diamant, ook het goud en zilver in de feestkroon schitteren.

Monseigneur Cornelis, Carolus Prinsen, viert in het drie en tachtigste jaar van zijn rijke leven vier priesterjubilea, en wel: zestig jaar priester; veertig jaar pastoor; 25 jaar kanunnik en 25 jaar provisor in temporalibus van de seminariën. Daarbij is Mgr. Prinsen 50 jaar burger van de stad 's-Hertogenbosch.

Wel mogen wij spreken van een rijk priesterleven. Op nagenoeg ieder gebied van godsdienstige en maatschappelijke werkzaamheid in de laatste vijftig jaren komt men, de annalen van Den Bosch bestudeerend, de figuur tegen van kapelaan, later pastoor Prinsen.

De jubilaris ontving de H. Wijding op den 22sten Mei van het jaar 1875 en werd daarop door Z. D. H. Mgr. Zwijsen benoemd tot kapelaan te Schijndel. Deze toenmaals zeer uitgebreide parochie (thans vervangen door drie parochies) leerde den jongen priester wat werken was. Bijna tien jaar later benoemde Z. D. H Mgr. Godschalk hem tot kapelaan te Den Bosch in de parochie van St. Jacob en sindsdien heeft Mgr. Prinsen de oude pastorie niet meer verlaten

Het optreden van den kapelaan in zijn nieuwe functie werd met gemengde gevoelens ontvangen. Den Bosch was in dien tijd een stad, waaraan de groote stroomingen, die Europa in beroering brachten, vrijwel voorbijgingen. Men leefde er in die zelfgenoegzaamheid en zelfvoldaanheid, zoo typisch voor vele oude provinciale steden uit dien tijd.

De Jonge priester was echter noch zelfgenoegzaam, noch zelfvoldaan en zijn stekende oogen zagen veel, heel veel, dat niet in orde was. En hij begon te werken. Hij zag den nood van het volk en wilde hem lenigen. Daar was de slechte sociale positie van den arbeider. Kapelaan Prinsen, gewapend met den Pauselijken oproep, ging organiseeren. Hij zag de slechte behuizing van het volksche gezin, hij zag de verwoestingen, aangericht door het drankmisbruik. En hij pakte aan. Bezield door zijn priesterlijke roeping, zonder aanzien des persoons - wat heel wat zeggen wilde! - niemand sparend, waar dat noodig was, zichzelve het minst. Er ontstonden beroeringen, er kwam verzet, maar de knuppel in den stillen hoenderhof knuppelde door!

Hoezeer de bisschop - toen Mgr. W. v.d. Ven - dit werk wist te waardeeren bleek uit de benoeming van den kapelaan op 12 Maart 1895 tot pastoor in dezelfde parochie.

Gesteund door het bisschoppelijk gezag, wist pastoor Prinsen onnoemelijk veel voor zijn parochianen te bereiken. Hij was de sociale priester, zeker, maar bovenal was hij de priester. Het godsdienstig leven in zijn parochie geurde en fleurde, tal van godsdienstige vereenigingen kwamen tot grooten bloei en vele zijn de priesterroepingen onder het pastoraat van Mgr. Prinsen gewekt, vele zijn de roepingen tot het religieuze leven, zoodat er welhaast geen missiegebied is in de gansene wereld, waar niet een priester, een religieus of religieuze uit de parochie van St. Jacob arbeidt aan de voortplanting des geloofs. Onder hen zijn er, die tot hooge waardigheden zijn geklommen. Mgr. Jos. Sweens, de Archimandriet Mgr. Nico v.d. Vliet, hebben hun priesterlijke roeping voelen bezielen in de parochie van St. Jacob.

De eerste moeilijke strijd van den Volksbond werd gestreden met den jubilaris in de eerste gelederen. Zijn borstbeeld in den gevel van het gebouw der R. K. Werklieden vereeniging aan de Pensmarkt getuigt van de dankbaarheid van de katholieke arbeiders.

De drankbestrijding vond in kapelaan Prinsen een pionier. Zijn woord was een program van actie, zooals de geschiedschrijver Dr. Gerard Brom getuigt.

Dat een groote woningbouwvereeniging zijn naam draagt, het getuigt wel evenzeer, hoe het volk dezen naam onafscheidelijk wilde maken van een sociaal werk, dat wellicht nergens zoo noodig was als in de enge, oude vestingstad.

De Bosschenaar, die zijn priesters eert, gaf dezen pastoor, die het volk liefhad, maar daarom ook zoo noodig de roede der krachtige vermaning niet spaarde, een eigen titel, goedmoedig en wat ontdeugend. „de veldwachter van het Hinthamereind". Of het ook voelde, dat pastoor Prinsen den wind er onder had!

Pastoor Prinsen! Datzelfde volk waardeerde de gemoedelijkheid, de toegankelijkheid, de zuivere herderlijkheid van zijn pastoor door hem hardnekkig pastoor te blijven noemen, ook al siert hem vele jaren het purper- en de witte mijter. Voor zijn volk blijft de Protonotarius Apostolicus: pastoor Prinsen.

Hij, die te midden van het godsdienstige, sociale en politieke reveil der katholieken de hitte van den dag gedragen heeft, heeft tot den dag van heden niet op zijn lauweren gerust. In de oorlogsche en na-oorlogsche jaren gaf hij den stoot aan de oprichting van het R. K. Huisvestingscomité, dat duizenden kinderen uit de oorlogvoerende landen naar Nederland haalde, om ze lichamelijk en geestelijk krachtig voedsel te doen verstrekken door de milde Nederlandsche katholieken. De Missie-actie hield zijn onverflauwde belangstelling. Van het Genootschap tot voortplanting des Geloofs en van het Diocesaan Missiecomité is Mgr. Prinsen de leider. Tot aan haar opheffing is hij lid geweest van de Gezondheidscommissie.

Onder zijn pastoraat werd de prachtige nieuwe parochiekerk gebouwd en Mgr. Prinsen is voorzitter van de kerkelijke bouwcommissie. Drie Pausen hebben hem onderscheiden. Z. H. Paus Plus X benoemde hem in 1909 tot geheim Kamerheer; Z. H. Paus Benedictus XV in 1921 tot Huisprelaat; Z. H. Paus Pius XI verhief hem tot Protonotarius Apostolicus.

Ook H. M. de Koningin erkende tot drie maal opnieuw zijn groote verdiensten door zijn benoeming in 1900 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, door zijn bevordering in 1921 tot Officier in deze Orde en zijn benoeming in 1926 tot Ridder in de Orde van den Nederlandechen Leeuw.

De stad 's-Hertogenbosch bleef niet achter en kende hem haar hoogste onderscheiding toe: eereburger der stad.

Voorts sieren verschillende eereteekenen van menschlievende organisaties uit de Centraal- Europeesche landen de borst van den Jubilaris.

Thans als drie en tachtigjarige staat hij nog ongebroken aan het hoofd van zijn parochie, is hü de vraagbaak van velen, de raadsman van zijn Bisschop. De meesten zijner tijdgenooten zijn hem ontvallen. Het geslacht, dat na hem kwam, waardeert en vereert dezen strijdbaren priester en draagt hem in onverminderde mate zijn eerbiedige liefde toe. Het zal op zijn feestdag blijken.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 22-08-1935**

**Veel hooi en stroo vernield.**

**BOERDERIJBRAND.**

In d´n nacht van Dinsdag op Woensdag ontstond door tot nu toe onbekende oorzaak brand in de woning van de weduwe de Wit te Schijndel.

In korten tijd stond de woning in lichter laaie. De inboedel alsmede 1000 k.g. hooi en stroo werden een prooi der vlammen De woning brandde geheel uit. De schade wordt door verzekering gedekt..