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 26-02-1936**

**BRAND IN HOUTZAGERIJ**

Dinsdagmiddag brak brand uit in de houtzagerij van den heer P. Steenbakkers te Schijndel. De brand ontstond in een der houtloodsen waarin verscheidene machines waren opgesteld.

Spoedig stond het geheel in lichter laaie. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon alleen de belendende perceelen behouden.

Verzekering dekt de aanzienlijke schade. De oorzaak van den brand is onbekend.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 27-02-1936**

**AANBESTEDING RIJKSWATERSTAAT.**

Door den Rijkswaterstaat werd Woensdag in het gebouw van het Prov. Bestuur te 's-Hertogenbosch aanbesteed bestek no. 63: het verbeteren van de oeververdediging van de Zuid-Willemsvaart in de provincie Noord- Brabant tusschen de sluizen 2 en 3 onder de gemeente Schijndel. Ingekomen 25 inschrijvingsbiljetten, waarvan 5 ongeldig. Hoogste inschrijver: gebrs. van Heesch, Tilburg, f 19850, Laagste inschrijver: N. V. Visser en Smits, Papendrecht, f 10984.

**De Tijd 11-03-1936**

**Kapitale boerderij afgebrand**

Dinsdag-middag brak te Schijndel brand uit in de kapitale boerderij van den landbouwer H. Hoogzaad. Het geheele gebouw stond spoedig in lichter laaie.

De brandweer uit Schijndel was spoedig aanwezig, doch kon nog slechts de laatste resten blusschen. De inboedel ging nagenoeg geheel verloren, benevens veel landbouwwerktuigen. Het vee werd grootendeels gered. Een koe en een kalf bekwamen brandwonden en moesten worden afgemaakt.

De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 04-04-1936**

**Nieuws uit Drunen.**

**Oververmoeid**

Een fietser afkomstig uit Schijndel, zakte ter hoogte van de woning van de Wed. Speede Valk ineen. Door Majoor Peters werd hij in café v. d. Geld binnengedragen. Dr. Peters constateerde oververmoeidheid. De man werd per auto naar Schijndel vervoerd.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 20-05-1936**

**VERKEERSSTREMMING OP DEN KANAALWEG BIJ SCHIJNDEL.**

De Afdeeling Wegen en Verkeer van den B.B.N, deelt mede, dat blijkens bekendmaking van den Hoofd-Ingenieur, Directeur van den Rijkswaterstaat in de Directie Noord-Brabant, de kanaalweg langs de Zuid-Willemsvaart, voor zooveel betreft het gedeelte tusschen de Heeswljksche Brug te Schijndel en de spoorbrug te Veghel, ten behoeve van de uitvoering van werken, voor alle doorgaand verkeer, uitgezonderd rijwielen en voetgangers, zal worden afgesloten, vanaf Maandag 25 Mei 1936 voormiddag 7 uur tot Zaterdag 20 Juni 1936 namiddag 1 uur, of zooveel langer of korter als de werkzaamheden zullen toelaten.

**De Tijd 17-06-1936**

**ONGELUK BIJ VOETBALWEDSTRIJD**

**35-jarige speler overleden**

Tijdens een veteranenvoetbalwedstrijd Zondag te Schijndel is een ongeluk geschied, dat een der spelers het leven heeft gekost.

In het vuur van den wedstrijd kwam de 35 jarige A. v. d. Wetering uit Schijndel te vallen. De ongelukkige bleek ernstig te zijn gekwetst en werd per auto naar huis vervoerd. Maandagavond werd de toestand van het slachtoffer zoo ernstig, dat hij van de H.H. Sacramenten der Stervenden moest worden voorzien. Spoedig daarna is hij aan de gevolgen van de opgeloopen kwetsuren overleden.

Van de W. was gehuwd en laat een gezin met vier kinderen achter.

**De Tijd 12-07-1936**

**KLOMPENFABRIEK EEN PROOI DER VLAMMEN**

Omstreeks drie uur Zaterdagnacht is brand uitgebroken in de klompenfabriek van den heer L. Roosendaal te Schijndel. Het vuur ontstond in de klompenopslagplaats, welke op een bovenverdieping gelegen is. Deze ging geheel in vlammen op. De machines en de verdere inventaris van de lager gelegen verdieping vatten ook spoedig vlam, met het gevolg dat de klompenfabriek geheel uitbrandde.

De brandweer was weldra aanwezig, doch haar restte slechts het dooven van de smeulende resten.

De oorzaak van den brand is onbekend. De schade, die vrij aanzienlijk is, wordt door verzekering gedekt.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 02-09-1936**

**PROVINCIALE BERICHTEN. VERGADERING VAN KLOMPENMAKERS.**

**Werknemers in de verdrukking.**

**Hoognoodig is samenwerking en ordening in dit bedrijf gewenscht.**

Zondagnamiddag om 2 uur had in het St. Martinushuis te St. Oedenrode eene demonstratieve vergadering plaats van den Ned. R.K. Bond van Houtbewerkers „St. Antonius van Padua", waarvan het in de bedoeling lag tot uiting te brengen, dat in de Brabantsche Klompenindustrie in de Meijerij op sociaal gebied nog heel wat verbetering dient te worden gebracht voor de arbeiders. De vergadering werd geopend door den bondssecretaris den heer Van der Post, waar in hij mededeelde, dat de burgemeester van St. Oedenrode had medegedeeld, door familieomstandigheden verhinderd te zijn deze bijeenkomst bij te wonen. Onder de aanwezigen merkten we op het bestuur van den Nationalen Bond van Klompenmakerspatroons met hun Adviseur Pastoor v. d. Ven uit Lijksgestel, Kapelaan de Beer, Adviseur van de plaatselijke vakafdeeling, het bestuur van de plaatselijke R.K. Werkliedenvereeniging, eenige werkgevers uit St. Oedenrode en omliggende gemeenten en verder zeer vele klompenmakers uit St. Oedenrode, Schijndel, Best Liempde en Oirschot. De heer Van der Post deelde mede, dat het doel dezer bijeenkomst hoofdzakelijk was, om uiting te geven, wat er in de klompenindustrie zoo al omgaat, en dat reeds zeer lang getracht is ordening in deze industrie te brengen, waarvan echter de resultaten zeer gering zijn geweest. Een dier oorzaken is zeker, dat de positie van de werknemers in dit bedrijf eerder slechter dan beter Is geworden, waardoor een verkeerde geest gaat heerschen en enkelen het lidmaatschap der organisatie op hebben gezegd. Hij spoorde In dit verband de arbeiders aan zich met kracht te organiseeren en wees verder op het liberale beginsel van verschillende werkgevers. Hierna gaf hij het woord aan den bondsvoorzitter de heer Th. de Groot, die er op wees, dat de maatschappij in zijn algemeenheid den verkeerden weg opgaat, wat tengevolge heeft geestelijke verwildering met alle ellenden daaraan verbonden. Hij haalde hierbij aan dat ondanks bedrijfsradenwet en contingenteeringsmaatregelen de zoo hoog noodige samenwerking en ordening niet tot stand waren gebracht, en hoe van alle kanten de arbeiders steeds in den hoek worden gedreven, waar de slagen vallen, terwijl verder aan de arbeiders in zeer vele gevallen het hun rechtmatig toekomende loon wordt onthouden. Hij was van oordeel, dat de loonen in de klompenindustrie niet in overeenstemming zijn met het aller-noodzakelijkste levensonderhoud, en dat door voortdurende loonsverlaging de industrie op den duur niet in stand kan blijven, en dat verder van hooger hand diende te worden ingeschakeld in het productieproces. Het kwam hem voor, dat wanneer aan de arbeiders niet een sober bestaan kan worden gegeven, dat het dan beter ware, dat dit bedrijf in den kortst mogelijken tijd in zijn geheel werd opgeheven. Hierna trof spreker een vergelijking met de meubelindustrie in het Noorden. Waarom moet het Zuiden in de loonen worden achtergesteld bij het Noorden? Om zulks te bereiken moeten de Katholieken samenwerken en indien zulks geschiedt dan kunnen die alleen hun beginselen tot gelding brengen. Vooral moet 'n goede samenwerking bestaan tusschen werkgever en werknemer, wat ook dikwijls zeer veel te wenschen overlaat. Samenwerking moet geschieden op basis van gelijke rechten. Een werkgever moet niet meer rechten hebben dan een werknemer doch ook niet omgekeerd. Een werkgevers mag wel zijn gezagspositie laten gelden doch niet zijn dictatorschap. De werkgever mag bijgevolg van zijn positie geen misbruik maken, zooals maar al te vaak geschiedt. Hij spoorde de Katholieken aan hun taak te begrijpen, om zoodoende tot loyale samenwerking te komen. Verder wees hij er op, dat het de werkgevers aan goed geoutilleerde organisaties ontbreekt. Overleg dient te worden gepleegd, hoe de werknemers door hunne patroons aan een menschwaardig bestaan kunnen worden geholpen, waarin ook de Overheid dient mede te werken. In dit laatste verband laakte spreker den toestand in de klompenindustre te Klinge (Zeeuwsch-Vlaanderen). Wil men iets goeds bereiken, dan dienen werkgever en werknemer samen te werken en als zulks niet geschiedt zullen anderen het voor ons doen. De heer v. d. Post dankte hierna den spreker voor zijn pakkende, pittige rede, die een langdurig applaus van de aanwezen had uitgelokt, en gaf hierna gelegenheid tot het; stellen van vragen, waarvan alleen werd gebruik gemaakt door den heer Van Lieshout, Voorzitter van den R. K. Nationalen Bond van Klompenmakerspafcroons, hetwelk alsnog door den heer de Groot werd beantwoord. Hierna ging de vergadering uiteen om ruim vier uur. (Hsgz.)

**Nieuwe Tilburgsche Courant 10-10-1936**

**HET EEUWFEEST VAN DE CONGREGATIE VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE TE SCHIJNDEL.**

Men meldt uit Schijndel aan de 's-B. Ct.

Naar wij vernomen zal het eeuwfeest van de stichting van de Congregatie der Zusters van Liefde te Schijndel, officieel reeds op 29 October a.s. plaats vinden. Ofschoon 1 November de eigenlijke dag der stichting is, heeft men van een feestelijke herdenking op dien dag afgezien, daar in den namiddag van dien dag in de kerkelijk viering het Allerzielenfeest met zijn rouwstemming overheerscht.

Op 29 Oct. 's morgens om 9 uur zal Z. H. Exc. Mgr. A. F. Diepen in de groote kapel van 't Moederhuis een pontificale H. Mis celebreeren, waarbij o.a. tegenwoordig zullen zijn de Eerw. Moeders van alle dochterstichtingen in ons land, die reeds op 28 Oct. hiervoor in het Moederhuis zullen arriveeren

Ook zal op dien dag de receptie worden gehouden en door het comité het cadeau der ingezetenen van Schijndel worden aangeboden. De dag wordt besloten met een plechtig Lof om 7 uur 's avonds.

Als bijzonderheid vermelden wij nog, dat op 1 November a.s., dus juist op het eeuwfeest, het nieuwe klooster te Tilburg gereed zal komen en de Congregatie ook in deze stad een dochterinstelling zal bezitten.

Tilburg is nauw aan de geschiedenis van de Schijndelsche Congregatie verbonden. De eerste zuster die op 1 November 1836 in de oude pastorie in den Heikant te Schijndel het kloosterleven begon, Zuster Vincentia de Bref, had in het klooster der Zusters van Liefde te Tilburg haar noviciaat gemaakt onder geestelijke leiding van Pastoor Zwijsen, den lateren Aarts-Bisschop. Het was ook een Zuster uit Tilburg, n.l. Zuster Joseph die de eerste Schijndelsche Zusters vergezelde en tijdelijk bijstond in haar eenzaam bestaan in de oude pastorie.

Deze nieuwe stichting in deze voor de Congregatie zoo belangrijke stad, is reeds de 46ste dochterstichting, wat wel een duidelijk bewijs is voor den grooten bloei der Congregatie.

**De Tijd 25-10-1936**

**Eeuwfeest der Zusters van Schijndel**

**EEN NEDERIG BEGIN**

**Uit het breischooltje in de bakkerij groeide een Congregatie met meer dan veertig huizen**

**De huldiging der zusters SCHIJNDEL, 23 October**

Groote werken, waar Gods zegen op rust, beginnen meestal klein héél klein. Zooals het Verlossingswerk zelf in een stal begon, in een krib - Hier, in Schijndel, midden in het goede Brabantsche land, waar het stadsleven nog altijd op een afstand ligt, hier begon een groot werk in een kleine bakkerij met een breischooltje, waarin twee vrome meisjes op instigatie van een eenvoudig, doch ver vooruitziend pastoor, de vrouwelijke jeugd van het dorp 's middags, als de geur van het brood, dat in den morgen gebakken was nog in het lokaal hing, bij trachtten te brengen, wat zij in het leven niet alleen aan technische vaardigheid, doch vooral aan geestelijke waarden noodig hadden. Honderd jaar is dit geleden. Pastoor van Erp, de man, die eerst het breischooltje oprichtte voor een deel zelfs in zijn eigen pastorie liet onderbrengen, - tot groote ergernis vermoedelijk van zijn gedienstige - de man, die op voorbeeld van Pastoor Zwijsen met een, later met twee meisjes een eigen Congregatie van onafhankelijke liefdezusters stichtte, de flinke zielzorger, die zich van de plagerijen der regeering in dien tijd niets aantrok, wél novicen aannam, ofschoon dit niet zonder toestemming mocht, en zijn zusters wél in de religieuze kleeding durfde te laten rondloopen, ofschoon anderen daarmee nog tot lang na 1840 wachtten, de stichter, die in 1842 voor de regels, die hij had ontworpen, toestemming en goedkeuring van het Kerkelijk gezag kreeg - pastoor van Erp is al lang dood. De menschen van Schijndel, die in die dagen - in het laatst van October 1836 - naar buiten liepen, naar de kerk op het gerucht, dat de zusters, de eerste, waarover de pastoor hen zooveel had gesproken en die in Tilburg hun Heilige Professie hadden gedaan, dat de zusters waren aangekomen, de menschen van Schijndel, die den pastoor zoo vaak op bezoek kregen met de boodschap, „toe, denk eens aan de zusters, die ik onderhouden moet, zij zitten er zoo krap voor," die menschen, die tenslotte onder drang van denzelfden herder hun kinderen naar de scholen van de zusters brachten om ze katholiek te laten opvoeden, die menschen liggen ook al lang in het graf op het intieme Kerkhof van het dorp. Zuster Vincentia de Bref, het meisje, dat pastoor van Erp in zijn kapelaanstijd al had gevraagd om in den religieuzen staat te mogen treden, dat tenslotte met haar zieken vader in een huifkar naar Schijndel kwam, vandaar naar Tilburg ging om het noviciaat door te maken en tenslotte als eenige zuster, als eerste overste terugkeerde naar het dorp, waar de pastoor een klein klooster stichtte voor haar en de zuster, die haar tijdelijk uit Tilburg vergezelde, later voor haar medezusters, Overste Vincentia de Bref hoort ook al lang niet meer tot het rijk der levenden. Hun werk echter; - het initiatief van Pastoor van Erp, - de stuwende kracht van Overste Vincentia de Bref - en de eerste steun van de brave Schijndelsche menschen, hun werk heeft vrucht gedragen. Hun werk vormde de kern, de eerste aanleg van een stichting, die thans, een eeuw later, tot de grootste paedagogische en charitatieve instellingen van ons land behoort. Daar hebben uiteraard ook anderen aan meegewerkt. Krachtige, nobele, intelligente, doch vooral diep-religieuze vrouwen hebben als oversten van de Congregatie in haar geheel of van de dochterstichtingen, die geleidelijk op 38 plaatsen in Nederland en op 7 in de koloniën verrezen, aan den opbouw van een waarlijk grootsch geheel gearbeid. Nadat de stichteres zelf in 1837 den titel van „Schoolhouderes en Onderwijzeres in de Nederlandsche Taal" had verworven door het afleggen van een examen voor den Heer Schoolopziener, heeft de Congregatie haar eigen normaalschool gesticht in 1858. Veertig jaar later werd deze omgezet in 'n kweekschool, die sinds dien tijd, sinds 1896 dus, meer dan 400 leerkrachten voor de vele scholen van de Zusters afleverde. Bijna 13.000 leerlingen worden op het oogenbllk in deze scholen onderwezen en aan bijna 6000 wordt voorbereidend onderwijs gegeven. Ruim driehonderd meisjes studeeren in de pensionaten: het meerendeel in Schijndel zelf waar zij in kweekschool, ULOschool en huishoudschool kunnen worden opgeleid. Huishoudonderwijs geven de Zusters in acht scholen met bijna 1200 leerlingen. Dat komt allemaal uit dat breischooltje! De meeste van deze huishoudscholen genieten geenerlei vergoeding uit de openbare kas, zooals trouwens het voorbereidend onderwijs óók niet overal.

Als tweede liefdewerk beoefenen de Zusters van liefde de ziekenverpleging. Dat is óók in zekeren zin nog een erfenis van hun eerste moeder-overste, die immers als meisje met haar ouden, zieken vader naar Schijndel kwam en daar - tot de Congregatie in staat was hem zelf te verplegen - zoolang bij enkele Schijndelsche menschen zou worden ondergebracht. Pastoor van Erp zelf had al een gasthuis gebouwd in Schijndel met gemeentesubsidie - f 5000 was in dien tijd een heel bedrag - met een schenking van een flink huis met een groot erf, waar genoeg op gebouwd kon worden en met allerlei giften van zijn welgestelde parochianen. In 1844 werd de eerste patiënt erin opgenomen. Naast dit ziekenhuis, dat thans nog bestaat - aanmerkelijk uitgebreid en gemoderniseerd natuurlijk, hebben de Zusters twee groote ziekenhuizen, verschillende tehuizen voor ouden van dagen - op het oogenblik worden er bijna 1000 verpleegd, een tehuis voor zwakzinnigen en een kinderkolonie in Eersel. Deze laatste, die in een afdeeling voor lichamelijke zwakke - niet zoozeer zieke - en een voor geesteszwakke kinderen is gesplitst, voldoet aan bijzonder hooge eischen van hygiëne en van moderne behandeling. De terreinen, tot dit tehuis behoorend, moesten voortdurend worden uitgebreid met nieuwe stukken bosch en hei. De kinderen kunnen zich hier verpoozen in groote speelzalen, die tevens tot solariums zijn ingericht. Vier hoogtezonnen werden daartoe aangebracht. Gediplomeerde verzorgsters geven zich hier geheel aan de verpleging. Ondanks het feit, dat door de ongunst van den tijd het aantal verpleegdagen van 45.000 in 1933 tot minder dan 30.000 terugliep, ontziet de Congregatie zich kosten noch moeiten om deze voortreffelijke instelling op peil te houden niet alleen, doch het peil nog voortdurend op te voeren. Meer dan duizend zusters telt thans de congregatie, die door één eenvoudig Brabantsch meisje werd begonnen. Is het wonder, dat de bevolking van Schijndel, de wieg van deze groote instelling en nog steeds het centrum van haar veelzijdige activiteit, dat de nakomelingen van de velen, die een zoo levendig aandeel hadden in den opbouw in den eerste oorsprong van het werk, thans het eeuwfeest mee vieren op grootsche wijze.

Donderdag in alle vroegte - zoo vermeldt het programma - zal Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van Den Bosch, een pontificale H. Mis van Dankzegging opdragen, waarna eerst in besloten kring, daarna - vanaf 12 uur - in het openbaar, de Zusters worden gehuldigd. Namens de gemeente zal een feestgeschenk worden aangeboden door Pastoor van Dijk. Des middags, na de receptie - deze kan men in een advertentie in dit nummer aangekondigd vinden - zullen de leerlingen het Missiespel „Omnis Terra" van Pater Schreurs opvoeren. Om zes uur besluit Monseigneur Diepen den dag met een pontificaal Lof. Den dag erna, Vrijdag, zullen de kinderen tot een grootsche huldebetooging bijeenkomen en zal de harmonie St. Cecilia een concert aanbieden. Zondag tenslotte zal in de drie kerken van Schijndel een Hoogmis van dankbaarheid worden opgedragen. Nog eens zal dan de gelegenheid bestaan de Zusters te complimenteeren. In den middag zullen alle zangvereenigingen hun hulde komen brengen.

Uit het nederige begin is iets grootsch geboren.

**De Tijd 29-10-1936**

**CONGREGATIE-FEEST TE SCHIJNDEL**

**Zuster Maria Theresia benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau**

Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Congregatie van de Zusters van O.L.Vr. van Altijddurenden Bijstand te Schijndel is de algemeen Overste Zuster Maria Theresia Veltman benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

**De Tijd 29-10-1936**

**EEUWFEEST ZUSTERS VAN SÇHIJNDEL**

**Z. H. Exc. Mgr. Diepen woonde de plechtige viering bij**

**De algemeene overste geridderd**

Donderdag hebben de Zusters van O. L. Vrouw, Moeder van Bijstand, van het Moederhuis te Schijndel het eeuwfeest van het bestaan der Congregatie op plechtige wijze gevierd.

Des morgens om 9 uur werd door Z. H. Exc. Mgr. Diepen in de kapel van het klooster een pontificale Hoogmis opgedragen, waaronder door een zusterkoor werd gezongen de driestemmige Missa de Angelis van L. Vocht, onder leiding van pastoor Pessers uit Schijndel.

Deken Sanders uit Tilburg, oud-rector van het klooster, hield de feestpredicatie, waarin hij schetste het diep religieuze leven der kloosterlingen en de weldaden, die zij aan de Kerk en de geloovigen bewijzen.

**Huldiging der Zusters**

Om elf uur werd een feestelijke bijeenkomst gehouden ter huldiging van de zusters. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de oversten der succursaal-huizen. Ook Mgr. Diepen was hierbij aanwezig, evenals verschillende geestelijken uit de omgeving, uit Curacao, waar de zusters vier hulzen hebben, waren ter gelegenheid van dit feest naar Nederland overgekomen de secretaris van Mgr. Verriet, pater De Bruyn 0.P., en pastoor De Valk, benevens moeder Christina en zuster Modesta.

Het zusterkoor voerde hierbij uit een cantate van zuster M. Bernardina, getoonzet door H. Cuypers.

Na deze cantate, een parafrase van het „Magnificat", sprak Mgr. Diepen, die met de zusters God dankte voor alles wat Hij in de eeuw van het bestaan voor de Congregatie heeft gedaan. Mgr. volgt met zijn komst naar dit feest de traditie van zijn voorgangers. Mgr. Zwijsen reeds heeft met vaderlijke genegenheid over de zusters gewaakt, evenals de andere bisschoppen, die hem zijn opgevolgd. Mgr. wenscht de zusters geluk met dit feest en spreekt de hoop uit, dat het offer van hedenmorgen van God de genade moge afsmeeken voor de Congregatie tot in lengte van jaren

Als herinnering aan dit feest zal Mgr. aan de Congregatie aanbieden een geheel bijzonderen zegen van den Paus voor de Congregatie, waaraan voor de zusters een volle aflaat verbonden is.

Pastoor van Dijk, als voorzitter van het Schijndelsche feestcomité, wenschte de Zusters geluk namens alle parochianen van Schijndel. Spr. brengt ook den dank over van geestelijkheid en geloovigen voor alles, wat de Zusters voor de gemeente hebben gedaan. Als blijk van erkentelijkheid bood spr. den Zusters aan een koperen tabernakeldeur en twee lusters voor de kerk van het klooster.

Vervolgens sprak de burgemeester van Schijndel. en wenschte de Zusters geluk namens alle ingezetenen der gemeente. Allen in de gemeente hebben aan de Zusters veel te danken en de gemeentenaren zullen nooit in staat zijn het werk der Zusters te vergoeden.

Als blijvende herinnering aan den stichter heeft de gemeenteraad besloten de straat langs het klooster Pastoor van Erpstraat te noemen. Ook de regeering heeft de verdiensten der Zusters erkend en om de geheele Congregatie te huldigen heeft H. M. de Koningin de algemeene overste, Zr. Maria Theresia Veltman, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau, waarvan de burgemeester bij dezen mededeeling deed en waarmee hij de Zusters gelukwenschte.

Burgemeester Fleskens uit Geldrop sprak de Zusters toe, omdat in zijn gemeente het eerste succursaalhuis is gevestigd.

Zuster M. Theresia, overste der Congregatie, dankte Mgr. voor zijn komst en alle aanwezigen voor hun belangstelling.

Hiermede was deze bijeenkomst geëindigd. Vervolgens had de receptie plaats, waarvan door zeer vele ingezetenen uit Schijndel en uit de omgeving, benevens door een groot aantal oudleerlingen werd gebruik gemaakt om de Zusters te komen gelukwenschen. Van velen waren geschenken gekomen ter versiering van kapel en klooster Uit de Missie waren o.m. gekomen twee Japansche vazen en een Chineesche kist. Charles van Eyck, die voor het klooster een Kruisweg aan het maken is, had een kruisbeeld gezonden met een corpus van gebrand tegelwerk. Daar de Zusters nog geen afbeelding bezaten van de Moeder van Bijstand is de Congregatie een houten beeldje aangeboden, vervaardigd naar voorbeeld van een miraculeus beeldje te Brussel van Notre Dame de bonne secours.

In den namiddag om half vier werden de Zusters gehuldigd door de leerlingen der Mariakweekschool en der Muloschool, waarna het spel „Omnis Terra" van pater Schreurs M.S.C. werd opgevoerd. De dag werd besloten met een pontificaal Lof en Te Deum door Mgr. Diepen. Vrijdag heeft een kinderhulde plaats, terwijl Zondag in alle parochiekerken een plechtige Hoogmis uit dankbaarheid zal worden opgedragen. 15 November a.s. betrekken de Zusters een nieuw succursaalhuis in de parochie van het H Sacrament te Tilburg, welk huis 19 November door Mgr. Diepen plechtig zal worden ingewijd.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 31-10-1936**

**HET EEUWFEEST DER ZUSTERS VAN LIEFDE VAN JEZUS EN MARIA TE SCHIJNDEL**

**DE BETEEKENIS DER CONGREGATIE VOOR DE MISSIE.**

Ook Tilburg aan de roemrijke orde verbonden.

Zuster M. Theresa schreef voor 10 jaar terug een boek over deze Congregatie, waar van zij zelve lid was, getiteld: Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand, te Schijndel 1836 -1926. Nu wij thans staan voor het eerste eeuwfeest, vestigen wij gaarne daarop even de aandacht en dit des te liever, omdat deze Zusters ook niet zulk een ijver in onze Koloniën werkzaam zijn. Het staat er zoo eenvoudig in 't Gedenkboek: „Op 31 October zouden Zuster Vincentia de Bref en haar begeleidster, Zuster Joseph uit Tilburg te Schijndel arriveeren." Men leest dan over 't geluk van den Pastoor, het enthousiasme - van het eenvoudige Schijndelsche volk, de ontvangst in de kerk: „Sprakeloos staarden de Schijndelsche menschen elkaar aan. Ze dachten wezens uit een hoogere wereld voor zich te zien. Velen waren tot tranen geroerd. De Zusters bleven op de Pastorie overnachten en 's anderendaags geleidde de Pastoor het tweetal naar het klooster. De Congregatie der Schijndelsche Liefdezusters was gesticht. Men schreef 1 November 1836. Dat wij reeds het eeuwfeest gedenken, vindt zijn grond hierin, dat eigenlijk de eerste Zuster, de latere Eerste Algemeene Overste op 15 April 1836 in Tilburg de H. Professie had gedaan.

**Het begin.**

Stichter dezer Congregatie was de ZeerEerw. Heer Antonius van Erp, geboren te Oss den 10en Maart 1799, Pastoor te Schijndel 25 April 1831, aldaar overleden den 18en Mei 1861. Deze Pastoor wilde een meisjesschool stichten, maar daar dat niet zoo gemakkelijk ging in die dagen, zou hij zich bepalen tot twee vakken: handwerken en godsdienst. Juiste datum van het begin is onbekend, maar de eerste brei- en catechismusschool begon in een zeer primitief schoollokaal, n.l. in de bakkerij van Wouter v. d. Berg, waar in den voormiddag gebakken en in den namiddag school werd gedaan. Spoedig werd echter een der leeraresscn, de zuster van den Pastoor, ernstig ziek en stierf op den jeugdigen leeftijd van 24 jaar. De andere juffrouw kreeg het te druk, wijl zij nu alleen stond en het aantal leerlingen toenam. Een ander werd voor het werk gevonden en nu deden de bakkerij en een kamer der Pastorie dienst als school.

Waar er in die dagen van opbloei van het godsdienstig leven zooveel congregaties van religieuzen werden geslicht, begon Pastoor van Erp met al die voorbeelden voor oogen en de aansporing der genade Gods in de ziel, ernstig te denken over de stichting eener congregatie van Liefdezusters met een eigen onafhankelijk bestaan.

Nu was Pastoor van Erp kapelaan geweest te Boxtel en daar was hem bekend de degelijke, eenvoudige Maria de Bref, die vroeger reeds haar verlangen had uitgesproken om religieuze te worden, maar dat was iets, wat toen door verschillende omstandigheden vrijwel onbereikbaar scheen, maar nu in het voorjaar 1835 vertrok het eenvoudige Mieke naar het klooster der Zusters van Liefde te Tilburg, waar zij onder leiding van Pastoor Zwijsen en Moeder Michael, onder den naam van Zr. Vincentia, haar noviciaat begon. 15 April deed zij haar gelofte, en we weten reeds, dat 1 November 1836 de nieuwe congregatie tot stand kwam, toen Zr. Vincentia en haar voorloopige helpster. Zr. Joseph, haar intrek namen in de oude pastorie, welke de wieg zou zijn van het kleine wichtje, wat op bovengenoemden datum het levenslicht aanschouwde.

21 April 1845 maakte een korte ziekte een einde aan het jonge nog zooveel belovende leven van de eerste Overste, Moeder Vincentia, die op bijna 33-jarigen leeftijd ter belooning werd opgeroepen. De tweede Algemeene Overste, Zr. Emmanuel, werd met nagenoeg algemeene stemmen gekozen en onder haar krachtig, maar moederlijk bestuur (1864—1894) ging de Congregatie een heerlijke toekomst tegemoet. Niet alleen het Moederhuis werd steeds vergroot en uitgebreid, maar nog 14 succursalhuizen werden aangenomen.

**Het Missiewerk.**

Aan alle Christelijke liefdewerken gaven de Zusters haar krachten en dus ook aan het grootste en verhevenste, het liefdewerk bij uitstek: n.l. het missiewerk. Met energie en overtuiging werd dit liefdewerk door de Zusters van Liefde aangepakt.

Mgr. Vuijlsteke zg. komt te Schijndel aankloppen om Zusters voor de aan hem toevertrouwde missie op Curacao, vindt gehoor en ontvangt de toezegging, dat de Schijndelsche Zusters aan den wensch van Z.D.H. gevolg zullen geven.

14 Juli 1920 vertrokken zeven Zusters per stoomschip „Cruijnssen" naar de West, landden 1 Augustus 1920 behouden te Willemstad en vestigden zich op; 9 Augustus in het St. Jozefgesticht te Santa Rosa. De Zusters bezetten langzamerhand meerdere plaatsen of namen ze over van anderen.

In 't Vicariaat van Curacao hebben de Zusters nu vier huizen, waaraan scholen verbonden zijn, 40 Zusters zijn daar werkzaam en besteden hun zorgen aan 1913 leerlingen.

Maar behalve in West-Indië namen de Zusters op aanvrage van Mgr. Mathias Brans O.M. Cap. ook het werk aan in de Missie Van Sumatra, in het Vicariaat van Padang N.l.

Begin van 192 S in Februari kwamen vier Zusters naar Sumatra, die zich in Maart 1928 gingen vestigen te Bagan-Si-Api-Api aan de Oostkust van Sumatra, waar pas voor enkele jaren een missiestatie geopend was onder de Chineezen, en gelukkig met succes. Verder riep de Pastoor van Kotta-Radja in Atjeh al zoo lang om Zusters. En zie de Zusters van Schijndel, de dochters van de "Moeder van Goeden Bijstand" deden haar naam eer aan en kwamen goeden bijstand en hulp geven aan de missionarissen, die zoo hard Zusters voor het onderwijs noodig hadden. Wel werd van zekere zijde de komst der Zusters tegengewerkt, werd er een avondvergadering gehouden, waarop de Pastoor niet mocht verschijnen, alhoewel hij het gevraagd had, werd er propaganda gemaakt tegen de R. K. School van „Roomsche Nonnen" maar zij kwamen, openden de school en begonnen met het onderwijs.... en het succes volgde langzaam, maar zeker. Behalve scholen voor de Europeesche kinderen is men ook begonnen met een Hollandsch-Chineesche School.

Pematang Siantar is de derde „vesting" in het Vicariaat, waar de Zusters stelling hebben genomen. Ze bedienen daar een Hollandsch-Inlandsche School en het belooft veel voor de toekomst, 't Is immers onder de Batakkers, dat daar gewerkt wordt, tenminste men treft er daar velen aan, en de successen daar behaald, alsmede de grootere toenadering van het volk tot ons H. Geloof doet verwachten, dat in de toekomst de school daar prachtig werk zal kunnen verrichten.

Zoo zijn in het Vicariaat van Padang-Sumatra 24 Zusters werkzaam, die aan 649 kinderen „onderwijs" geven, terwijl zij er nog 144 op de fröbelscholen hebben.

Enkele meisjes van Curacao, negerinnetjes, hebben haar noviciaat in Holland gemaakt en zijn nu werkzaam als Zuster onder haar volk in Curacao, terwijl in 1935 een Chineesch meisje uit Sumatra naar Holland is gekomen om te Schijndel bij de Zusters in te treden. Dat nog velen mogen volgen, opdat zoodoende met nog meer kracht door eigen kinderen des volks de menschen in onze overzeesche gebieden mogen gebracht" worden tot het ware Geloof.

**Wat tol stand kwam**

Bij dit luistervolle feest, het eerste eeuwfeest, is net goed te herdenken alles, wat in deze eeuw tot stand is gekomen. Op 1 Januari 1935 waren in deze Congretie: 797 geprofeste, 115 tijdelijk geprofeste Zusters, 40 novicen en 21 postulanten. De Zusters, die zich wijden aan alle liefdewerken, hebben in Nederland 38 huizen, in West-Indië 4 en in Oost-Indië 3. Een "Te Deum Laudamus" mogen we bij dit eeuwfeest wel aanheffen. Veel, bijzonder veel, is door deze Congregatie tot stand gekomen, en in onze dagen ook verdienen ze volle recht den naam, dien zij dragen: „Zusters van Liefde." Geve Maria, de Moeder van Goeden Bijstand dat vele meisjes, die roeping voelen tot hef. kloosterleven, zich mogen scharen in deze gelederen, opdat de Congregatie niet alleen dn staat is hier in Nederland veel te werken, maar ook in de Koloniën. Nu in 't Vicariaat van Padang de Bataklanden zijn opengesteld voor de R. K. Missie, zijn de missionarissen reeds binnengedrongen In deze „zoo lang belegerde en begeerde vesting." Zij staan aan het front en zooals zij schrijven: „De oogst belooft groot te worden." Dan zijn er ook meer Zusters noodig, want wil men werkelijk overwinningen boeken dan moeten er scholen en liefdehuizen verrijzen, waar de Zusters, God ter eere, haar werken verrichten. De weg tol het Christendom is de school en het is slechts een bevestiging van een vroeger reeds bekend gezegde: „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst."

Onze gelukwensen aan de jubileerende Congregatie met de bede uit het "Te Deum Laudamus": U. bidden wij Heer kom uwe dienaressen te hulp, die Gij door Uw Kostbaar Bloed hebt vrijgekocht.

P. JUCUNDUS O.M.Cap.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 17-11-1936**

**PROVINCIALE BERICHTEN. DRIE JONGENS AANGEHOUDEN.**

**Verdacht van twintig diefstallen.**

SCHIJNDEL 16 Nov. De gemeente-politie van Schijndel heeft aangehouden den 16- Jarigen K., den 16-jarigen B. en den eveneens 16-jarigen van W. Het drietal wordt ver dacht van niet minder dan twintig diefstallen, gepleegd in Schijndel en omgeving. Zij zouden o.a. hebben ingebroken bij een juwelier te Uden in September j.l. Bij onderzoek is gebleken, dat de jeugdige dieven een organisatie hadden, met verschillende vertakkingen in de omliggende dorpen. Er worden nog meer arrestaties verwacht.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 30-11-1936**

**Tilburgsche jongeman bij Schijndel verongelukt**

**Met auto te water gereden en jammerlijk verdronken.**

**Een drama in den eenzamen nacht langs de Zuid-Willemsvaart**

Door een tragisch ongeluk is, naar Zaterdagavond ontdekt werd, in den nacht van Vrijdag op Zaterdag nabij Schijndel een Tilburgsche jongeman om het leven gekomen, doordat hij met zijn auto in de Zuid-Willemsvaart gereden en jammerlijk verdronken is.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 30-11-1936**

**Schepen stootten op een auto.....**

Zaterdagavond omstreeks zeven uur meldden de kapiteins van eenige sleepbooten,

die tusschen de brug van Heeswijk en de steenfabriek onder gemeente Schijndel door de Zuid-Willemsvaart voeren, dat zij op een groot voorwerp hadden gestooten, hetwelk onder water moest liggen en gevaar voor de scheepvaart opleverde. De Rijkswaterstaat nam onmiddellijk maatregelen en waarschuwde o. m. ook den chef-veldwachter van Schijndel, bij wien een angstig vermoeden rees toen men een autowiel op het water zag drijven. Men kwam bij het schijnsel van de koplampen van eenige ter plaatse opgestelde auto's dan ook al spoedig tot de ontstellende ontdekking, dat er ongeveer anderhalve meter onder het wateroppervlak een auto, met de wielen omhoog, in de vaart lag. Met behulp van de stoomlier van een passeerende sleepboot kon met het voertuig na veel moeite naar boven takelen en de vele nieuwsgierigen, die waren samengestroomd, zagen tot hun ontzetting, dat in de zwaar gehavende auto, achter het stuur, met het hoofd naar beneden, de bestuurder lag, bij wien de levensgeesten reeds lang geweken bleken te zijn. Uit de papieren werd vastgesteld, dat men hier te doen had met den 30-jarigen ongehuwden handelsreiziger Jac Knaapen, wonende in de Nazarethstraat te Tilburg. Een geneesheer kon niet anders dan den dood constateeren, welke, naar zijn meening. reeds bijna 24 uren tevoren moest zijn ingetreden. Uit net verdere onderzoek kon men vaststellen dat het ongeluk vermoedelijk in alle eenzaamheid in den nacht van Vrijdag op Zaterdag omstreeks half twee gebeurd moet zijn. Op dat uur stond ook de horloge van het slachtoffer stil. Naar de veldwachter kon nagaan, moet de heer Kn. van Veghel in de richting Den Bosch aan de rechterzijde van de vaart gereden hebben over den kaarsrechten weg en ter plaatse plotseling van den goeden koers en naar links in het water zijn geraakt. Een band is er niet gesprongen. De weg was Vrijdagnacht weliswaar bedekt met een dun laagje sneeuw, zoodat men niet anders kan veronderstellen, dat de wagen plotseling is gaan slippen of dat de bestuurder op het late uur na een vermoeienden dag op den monotonen weg in slaap is gesukkeld. Onopgemerkt en in alle eenzaamheid is toen het drama gebeurd, dat eerst vele uren nadien ontdekt zou worden De auto was zwaar gehavend, omdat deze reeds door verschillende schepen was overvaren en als het ware was opgerold. Het was een reservewiel, dat op het water dreef. Het voertuig was genoeg geheel in elkaar gedrukt en om het lijk er uit te halen, moest men de kap opensnijden. Het stoffelijk overschot werd met de auto voorloopig voor nader onderzoek in beslag genomen en door de politie naar Schijndel vervoerd. De heer Kn. die vertegenwoordiger was van een Helmondsche firma, bleef wel meer elders over, zoodat de familie zich niet ongerust maakte, toen hij Vrijdagavond niet thuis kwam. Hij zou in Mei van het volgende jaar in het huwelijk treden. Hij stond bekend als een flinke en ijverige jongeman. Men kan zich de smart der familie voorstellen toen zij van de Tilburgsche recherche, op verzoek der Schijndelsche politie, Zaterdagavond het vreeselijke nieuws in zich moest opnemen.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 02-12-1936**

**HET TRAGISCHE VERDRINKINGSGEVAL TE SCHIJNDEL.**

**Tilburgsch slachtoffer ten grave gedragen.**

Hedenmorgen half tien, had in de parochie van St. Anna onder groote belangstelling, de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van den heer Jac. Knaapen, die door bij Schijndel met zijn auto in de Zuid Willemsvaart te rijden, op zoo tragische wijze om het leven kwam.

**De Tijd 09-12-1936**

**Boerderij in de asch gelegd**

Te Schijndel is de boerderij van den landbouwer H. v. d. Burg tot den grond afgebrand Ook het meubilair en de landbouwwerktuigen werden een prooi der vlammen. Eenige in de onmiddellijke nabijheid gelegen met stroo bedekte boerderijen konden met moeite behouden blijven. De oorzaak is onbekend. De schade wordt door verzekering gedekt.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 13-01-1937**

**Kerkelijk Leven. PASTOOR H.J. VAN HEUSEN.**

Da parochie van St. Andreas te Weurt die 34 jaren lang geleid is door den Pastoor J. L. M. H. van der Marck en die nu op 78 jarigen ouderdom zijn welverdiende rust gaat genieten, heeft een opvolger in Pastoor Henrlcus Johannes van Heusen tot heden rector van het Moederhuis c.s. van de Eerw. Zusters van O.L.V. Moeder van Bijstand te Schijndel De nieuwe Herder is 48 jaar oud en werd in 1889 te Zevenbergen geboren, aldus de 's H. Courant.

In September 1902 begon hij zijne voorbereidende studies in het Seminarie „Beekvliet" voltooide die te Haaren 1908 - 1914 toen hij op 6 Juni 1914 werd priestergewijd. Begin Januari 1915 werd hij benoemd tot kapelaan te Waalre alwaar hij kapelaan A. J Arts verving, benoemd te Zeeland. In 1918 volgde hij kapelaan H. C. van Swelm, benoemd te Woensel, op als zoodanig te Millingen. In 1919 (Juli) werd hij kapelaan te Leeuwen (Boven) doordat kapelaan J M. M. Bressers vandaar als pastoor was benoemd te Ewijk. In 1923 verving hij kapelaan B. F. E. van Welie in de parochie Besterd te Tilburg wegens de overplaatsing als Rector van Zrs. van Barmhartigheid te Hees (Nijmegen).

In 1930 (December) werd Z Eerw. uitverkoren tot Rector van het Moederhuis der Zusters te Schijndel, zijn voorganger de Z.Eerw. heer A. J. M. Rubbens was benoemd tot Pastoor te Lierop.

Hier bij de Zusters te Schijndel heeft Pastoor van Heusen zich doen kennen als een degelijk organisator, de laatstelijk gehouden feesten aldaar zijn er 't bewijs van. Z.Eerw. vervulde naast het rectoraat ook nog de inspectie over het R.K. onderwijs in het dekenaat St. Qederode.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 25-01-1937**

**HET ONBEWAAKTE OOGENBLIK. Kinderen aan brandwonden overleden.**

Te Schijndel geraakte het 4-jarig dochtertje van den landbouwer Ant. v.d. Cammen, dat met lucifers speelde in brand. De ouders, die op dat oogenblik in het achterhuis werkzaam waren, zagen tot hun ontsteltenis het kind plotseling als een levende fakkel uit een zijdeur komen. Met emmers water werden de brandende kleeren van de kleine gedoofd. Ofschoon de ouders aanvankelijk in de meening verkeerden, dat het nogal was mee gevallen, temeer omdat de kleine kort daarna weer geheel bij kennis was en de oorzaak van het gebeurde zelf vertelde, had het meisje toch ernstige brandwonden bekomen. Het kind is aan de bekomen verwondingen overleden.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 03-02-1937**

**MOORDAANSLAG OP DE SLAAPZAAL**

**Drama in een tehuis voor ouden van dagen te Schijndel.**

**Veete tusschen twee oudjes over een testament.**

Gisterennacht heeft in een tehuis voor ouden van dagen aan den Bosohweg te Schijndel de 65-jarige H. van G. een aanslag gepleegd op F. van V. en dezen met verschillende messteken vervond. Van G., die in het tehuis werd verpleegd, had sedert eenigen tijd een geschil, vermoedelijk over een testament, met v. V, die eveneens in genoemd tehuis was opgenomen. Sedert de komst van een broer van v. G. werd de veete nog grooter, zoo zelfs, dat beide broers niet tegen v. V. spraken. Den laatsten tijd is echter noch door de Zusters .noch door de verpleegden een verscherping van het conflict waargenomen.

Gisterennacht circa half twee is H. v. G. uit zijn eigen slaapkamertje op zijn kousen naar boven gegaan en de slaapzaal, waar negen oudjes sliepen, binnengedrongen om zich op den aldaar slapenden v. V. te wreken. Hij bracht hem met een groot zakmes verschillende snijwonden toe aan hoofd, hals en handen. De Zuster, die zooals altijd de wacht hield, in het gesticht en eenige malen haar rondgang had volbracht, was op dat oogenblik juist in de ziekenzaal, die op eenigen afstand van de slaapzaal is gelegen.

Op het hulpgeroep van Van V. werden de kamergenooten wakker, maar, niets ernstigs vermoedende, namen zij het hulpgeroep aan niet zoo zwaar op. Van V. verzette zich krachtig en daardoor werd verder onheil voorkomen, temeer, toen de anderen te hulp schoten, waarop de dader ijlings wegvluchtte. Toen de surveilleerende zuster haastig kwam toeloopen, was de dader reeds op zijn kamer terug. Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen en de politie gewaarschuwd. De toestand van den gewonde werd bij onderzoek niet levensgevaarlijk geacht. De gemeentepolitie arresteerde van G„ die op het politiebureau te Schijndel werd opgesloten. De broer van de verdachte werd aan een streng verhoor onderworpen. De gebroeders van G. zijn afkomstig uit Uithoorn. De toestand van het slachtoffer Is bevredigend.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 05-03-1937**

**TERWIJL DE FAMILIE NAAR DE KERKWAS. Negen honderd gulden ontvreemd te Schijndel.**

Gisterenavond is bij een inbraak te Schiijndel, in de parochie Boschweg, ten huize van een bejaard echtpaar een bedrag van negen gulden en een trouwring ontvreemd. De familie was tusschen zeven en acht uur in de tegenover de woning gelegen parochiekerk, waar een prekatie werd gehouden. Tijdens haar afwezigheid heeft de dief zich door het openschuiven van een raam toegang tot de woning verschaft. Vermoed wordt dat de dief goed op de hoogte was van het doen en laten van de bewoners. Het gestolen geld was pas eenige uren In huis. Tot dusver heeft men geen sporen van den dader gevonden.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 08-04-1937**

**De kleine boeren uiten hun wenschen op groote vergadering, te Schijndel houdt ministerieele commissie zitdag.**

**Algemeen bezwaar tegen huidige basis van Landbouwcrisiswet**

De commissie ingesteld door den minister van Landbouw en Visscherij voor het onderzoek in zake de toewijzing van kalverschetsen en biggenmerken heeft thans haar eersten zitdag gehouden, waartoe door de plaatselijke afdeeling van den N.C.B, een grooten vergadering in het Bondsgebouw was belegd te Schijndel. Honderden landbouwers voornamelijk kleine boeren, waren ter vergadering verschenen en van de gelegenheid tot het naar voren brengen van klachten en grieven van algemeenen aard werd ruim gebruik gemaakt. Uit de vergadering werd allereerst een commissie van veertien benoemd, die de diverse grieven en wenschen van de boeren in eerste instantie moet beoordeelen, om deze vervolgens ter kennis te brengen van de regeeringscommissie. Van de vele klachten noemen wij de volgende gevallen: De bestaande regeling om slechts steun te verleenen aan boerenbedrijven, kleiner dan 5 H.A., werd over het algemeen niet billijk geacht, daar men bij het nemen van dezen maatstaf geen rekening heeft gehouden met de grootte van het gezin. Kinderrijke families maken deswege moeilijke tijden door. Algemeen was men van oordeel, dat het juister zou zijn den maatstaf van 5 H.A. te laten vervallen, en daarvoor in de plaats steun te verleenen aan alle boeren, die niet zijn aangeslagen in de rijksinkomstenbelasting en bovendien minstens drie kinderen hebben.

**Aanhouding van meer kalveren.**

Een tweede opmerking betrof de toewijzing van kalverschetsen. Thans krijgen de meeste boeren slechts één schets toegewezen. Men heeft echter meer kalveren en de overige moeten direct worden opgeruimd. Veelal blijkt dan eerst later, dat het geschetste kalf ongeschikt is voor den opfok. Dan heeft de boer practisch niets meer.

Algemeen sprak men den wensch uit, meerdere kalveren gedurende een tijdvak van twee jaar te mogen behouden, om dan eerst een juiste keus te mogen doen.

Een bezwaar van algemeenen aard was volgens vele aanwezigen ook, dat de Landbouwcrisiswet in hoofdzaak is gebaseerd op de toestanden in de bedrijven gedurende het jaar 1932. In de meeste gezinnen is echter intusschen de stand van zaken geheel gewijzigd. In vele gezinnen zijn de kinderen volwassen geworden, doch daar het bedrijf geen uitbreiding heeft kunnen ondergaan, kan er ook van tewerkstelling van deze gezinsleden geen sprake zijn. Verruiming van de kleine bedrijven werd zeer wenschelijk geacht. Vele landbouwers verzochten ook aan elk bedrijf toestemming te willen verleenen een zeug te mogen houden en hiervan de biggen te mogen laten merken. De regeeringscommissie zal dezer dagen nog in verschillende andere Brabantsche en Geldersche gemeenten zitting houden. (Tel.)

**De Tijd 12-04-1937**

**JEUGDIGE METSELAAR GEDOOD**

**Droevig ongeval te Schijndel**

Toen de 19-jarige metselaar V., afkomstig uit Berlicum (N. B.), werkzaamheden verrichtte op het dak der R. K. Kleuterschool aan den Boschweg te Schijndel, kwam hij in aanraking met een electrischen draad. De jongen riep luid om hulp en greep den draad vast. Voordat men hem evenwel uit zijn netelige positie had kunnen verlossen, stortte de ongelukkige naar beneden. Geneeskundige hulp kon niet meer baten, daar de jongen op slag was gedood.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 12-04-1937**

**JONGE LEIDEKKER VAN HET DAK GEVALEN. Doodelijk ongeval te Schijndel.**

Op de R. K. Bijzondere meisjesschool aan den Boschweg te Schijndel, waar leidekkers bezig waren met het herstellen van de daken, verloor Zaterdagmorgen ongeveer half twaalf de 17-jarige leidekker F. van Z. uit Berlicum het evenwicht. De jonge man greep tijdens zijn val met beide handen de langs 't gebouw loopende electrische lichtleiding, was hiervan echter vrijwel onmiddellijk los en stortte neer op de speelplaats van de school. Dr. Verstraaten uit Schijndel constateerde den dood tengevolge van electrischen stroom De vader van den jongen, die aan den anderen kant van het gebouw werkzaam was, bemerkte het ongeluk niet. Toen hij eenige oogenblikken later, niets vermoedend van wat had plaats gegrepen, kalm kwam aangewandeld, vond hij tot zijn ontsteltenis zijn zoon reeds dood.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 01-05-1937**

**VEERTIG JAAR BIJ HET ONDERWIJS.**

**De heer G. M. van Veldhoven te Schijndel jubileert.**

Heden herdenkt de heer G.M. van Schijndel leeraar aan de R.K. Mariakweekschool der Zusters van Liefde te Schijndel den dag, dat hij voor veertig jaar aan het Onderwijs werd verbonden. In 1897 slaagde hij voor onderwijzer en in 1899 voor hoofdonderwijzer. Sinds 1905 is hij verbonden aan de Mariakweekschool te Schijndel en vanaf 1906 geeft hij ook lessen aan de R.K. Kweekschool te Veghel. Gedurende vele jaren was hij ook examinator voor hulp- en hoofdacte te Roermond en Breda. De jubilaris neemt ook een groote plaats in het Schijndelsche vereenigingsleven in.

**De Tijd 21-07-1937**

**TE VEEL AAN BACCHUS GEOFFERD**

**Ernstige verkeersongelukken het gevolg**

Dinsdagavond omstreeks zes uur is op den weg van Schijndel naar St. Michielsgestel een vrachtauto uit Tilburg in volle vaart tegen een boom gebotst. De vrachtwagen kwam vervolgens tegen een telefoonpaal terecht, die afknapte, en belandde ten slotte over een sloot in een weiland. Het vehikel werd totaal vermeid, terwijl de bestuurder P. v. O. ernstig aan net hoofd werd verwond. Toen de Kon. Marechaussee ter plaatse een onderzoek wilde instellen, was zoowel de bestuurder als zijn medepassagier verdwenen. Op den weg naar den Dungen trof de marechaussee beiden langs den weg aan, zij bleken in sterk beschonken toestand te verkeeren. Beiden werden gearresteerd en in het arrestantenlokaal te Schijndel ingesloten.

Dinsdagavond Is in de gevaarlijke bocht nabij de Heeswijksche brug een tweede ernstig verkeersongeluk geschied. Twee inwoners van Boxtel, H. en v. d. P., kwamen van Schijndel en hadden, zooals later gebleken is, op de kermis aldaar aan Bacchus geofferd. Toen de chauffeur de Heeswijksche brug was gepasseerd en de bocht wilde nemen, viel plotseling zijn metgezel op hem, waardoor hij de macht over zijn stuur verloor en in volle vaart tegen een boom botste. De auto werd totaal vernield. De beide inzittenden werden zwaar gewond opgenomen en, nadat geneeskundige hulp was verleend, per auto naar het ziekenhuis te Boxtel vervoerd. De politie heeft proces-verbaal tegen hen opgemaakt.

**De Tijd 18-08-1937**

**SPELEN OP SPOORRAILS Jongetje ternauwernood aan den dood ontsnapt**

Bij het spelen langs de spoorbaan is het twee-jarig zoontje van de familie Van Liempt te Schijndel ternauwernood aan den dood ontsnapt. Eenige kinderen van v. L., die langs de spoorbaan woont, waren daar aan het spelen en bevonden zich nu en dan op de rails. Plotseling naderde met vrij groote snelheid een z.g. Loco-motor. De kinderen wisten zich nog juist tijdig uit de voeten te maken, doch in de consternatie lieten zij een twee-jarig broertje aan zijn lot over. De arme kleine werd door de machine gegrepen en een eindweegs meegesleurd, waarna het hevig bloedend op de spoorbaan bleef liggen.

De machinist, die vergeefs getracht had de aanrijding te voorkomen, heeft het zwaargewonde kind bij de ouders binnengebracht. Behalve een gapende hoofdwonde, had het slachtoffertje ernstige kwetsuren aan heup en beenen opgeloopen. De politie stelt naar het gebeurde een onderzoek in.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 24-08-1937**

**BURGEMEESTERS.**

Bij Kon. besluit is aan J. J. Janssens, op zijn verzoek, met ingang van 15 September eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Schijndel, met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem als burgemeester bewezen.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 24-08-1937**

**Aanneming van werk.**

Aan den heer C. van Strien, aannemer alhier zijn de navolgende werken gegund. A. Voor de gemeente Vught: 1e. het bestraten van de wegen op Zonneheuvel voor f 10.100, als op één na de laagste inschrijver; 2e. het bestraten van de Kloosterstr., St. Misabethstraat en Esschenweg voor f 29620 als laagste inschrijver. B. Voor de gemeente Schijndel: onderhands, het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op den weg „De Steeg".

**De Tijd 22-10-1937**

**L.C. Michels**

Morgen, 23 October, zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de beminde philoloog L. C. Michels, docent aan de R.K. Leergangen en leeraar aan het St. Odulphus-lyceum te Tilburg, geboren werd te Schijndel in Noord- Brabant. Drs. Michels, die te Utrecht studeerde, en in 1913 het doctoraal examen aflegde, leidde velen op, die sedertdien doctor in de letteren werden. Hem weerhield van promoveeren slechts de bescheidenheid, want van zijn kundigheid genoten anderen bij hetgeen hij naliet. Deze docent, inwijder tot de geheimen van de historische grammatica, behoort tot de wetenschapsmenschen, bij wie de smaak een zintuig van de wetenschap, maar de wetenschap (wat zeldzamer is) ook een zenuw van den smaakzin werd. Bewonderaar van Huygens, kenner van Stalpart van der Wiele, bewerker van Vondel, wiens Ovidius-vertaling hij verzorgde voor de W. B.-uitgave, is de heer Michels naar het gevoel toch een middeleeuwsch artist, verlustigd op het verfijnde vakmanschap. Zijn satyrische dichtader, bij passende gelegenheid gaarne vloeiend, hoort bij zijn hartelijkheid, die ook in den spot weigert hatelijkheid te worden. Zijn vernuft - deze edele gave - inspireerde hem herhaaldelijk tot allerprettigste improvisaties, terwijl het hem leidde bij de epigram-kunst, die hij o. m. toonde in de opschriften bij de ramen van Joep Nicolas, voor het Tilburgsche stadhuis. Hij leert zijn leerlingen genieten, zelfs van hetgeen zonder zijn leeraarschap ongenietelijk zou wezen. Is het wonder, dat de heer Michels door een schare van getrouwen op Zaterdag 30 October a.s. zal worden gehuldigd? Deze intieme feestelijkheid zal plaats vinden in Hotel de I'lndustrie op den Heuvel te Tilburg, des avonds om 8 uur.

**De Tijd 26-10-1937**

**Branden**

Door tot nu toe onopgehelderde oorzaak is brand ontstaan in het woonhuis van H. v. d. Langenhuizen te Schijndel. Daar de brandweer wegens gebrek aan water geen blusschingswerk kon verrichten, duurde het niet lang, of het perceel was geheel in de asch gelegd. Ook het meubilair werd door het vuur verteerd. Verzekering dekt de schade.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 24-10-1937**

**VERGIFTIGDE MOSSEL GEGETEN.**

**Jongetje aan de gevolgen overleden.**

Het zevenjarig zoontje van den heer Adr. Voets te Schijndel, is door het eten van een vergiftigde mossel overleden. Dit sterfgeval is te treffender, daar het kereltje Zondag a.s. zijn Eerste H. Communie zou doen. Thans heeft hij deze op zijn sterfbed gedaan.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 18-11-1937**

**BURGEMEESTERS.**

Bij Kon. besluit is met ingang van 1 December 1937 benoemd tot burgemeester der gemeente Schijndel: W. J. N. Wijs, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Heusden.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 06-12-1937**

De nieuwe burgemeester van Schijndel, de heer W. J. N. Wijs, is Zaterdag als zoodanig geïnstalleerd.. De loco-burgemeester omhangt den nieuwen burgemeester den ambtsketen.

**De Tijd 12-01-1938**

**Zilveren jubileum Dr. J.N.J. Smulders te Udenhout**

Op 1 Januari j.l. was het 25 jaar geleden dat de bekende Nederlandsche arts dr. J. N. J. Smulders het ambt aanvaardde van geneesheer-directeur van het zwakzinnigengesticht „Huize Assisië" te Udenhout N.B. Morgen 13 Januari zal Huize Assisië dit jubileum op grootsche wijze gaan vieren, waarin ook mevrouw S. en de talrijke kinderschaar zullen deelen. Uit de hartelijkheid, waarmee dit feest wordt voorbereid, blijkt de groote plaats, die deze kundige, maar gemoedelijke dokter in aller harten inneemt. Daar dr. Smulders wegens zijn leeftijd per 1 Februari het gesticht gaat verlaten, om zich in het naburig dorp Helvoirt te vestigen, zal de viering van dit ambtsjubileum als afscheidsfeest nog een bijzondere beteekenis krijgen. Dr. Smulders werd op 10 Januari 1872 geboren te Sint Michiels Gestel in Noord Brabant, waar zijn vader, dr. F. W. Smulders, de dokter van het dorp was (een medische traditie, die ook weer in zijn zonen wordt voortgezet). Na aanvankelijk het klein Seminarie „Beekvliet" te hebben doorloopen, waar hij Monseigneur Diepen nog als leeraar heeft gekend, ging hij in Amsterdam zijn hoogere studies maken. Na zijn artsexamen vestigde hij zich in zijn geboortestreek te Schijndel, waar deze rasechte dokter zich spoedig in de groote genegenheid der gansche bevolking mocht verheugen. Na een 8-jarige dorpspraktijk werd dr. Smulders aangezocht om de geneeskundige leiding op zich te nemen van Huize Assisië. Gedurende zijn ambtsperiode maakte dit instituut een grooten tijd van groei door. Tientallen broeders werden onder zijn deskundige leiding tot voortreffelijke verplegers opgeleid. Onder zijn zorgen verrees bij Huize Assisië een modern geoutilleerd ziekenhuis, en een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs. Ook buiten het gebied van zijn beroep bewoog deze veelzijdige arts zich op verdienstelijke wijze. Gedurende zijn studententijd stond hij in vruchtbare relatie met den Parnassus, en de eerste katholieke studenten-annuaria, waarin zoovele later bekende artsen (prof. Noyons, dr. Huddleston Slater, etc.) elkander als poëten hebben ontmoet, getuigen hiervan rijkelijk. Als jong arts in Schijndel werd hij de pionier van de katholieke Esperantobeweging. Hij streed voor het groote belang van deze wereldtaal, stichtte den Katholieken Esperantobond, en richtte het internationale tijdschrift „Espero Katolika" op, dat hij jaren lang met geest en élan redigeerde. Voorts maakte hij studie van de Palaeontologie, en stelde in verband hiermee een interessante theorie op over de Prae-adamieten. Doch zijn levenswerk bestaat uit zijn boeken over Periodieke Onthouding, waarin hij een positief middel gaf in den strijd tegen het opdringend Neo Malthusianisme. Door dit werk verwierf dr. Smulders in Nederland en gansch Europa groote bekendheid en genegenheid, en duizenden katholieken en niet-katholieken stond hij in hun nood bij. Vandaar dat velen in den lande en daarbuiten zich zullen opmaken om den jubileerenden geneesheer geluk te wenschen.

Van elf uur tot half één zal hiertoe dien dag op Huize Assisië gelegenheid bestaan.

Dr. J. Smulders

**De Tijd 19-01-1938**

**FIETSER ZWAAR GEWOND**

Dinsdagavond is te Schijndel een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een wielrijder zwaar gewond werd. De 21-jarige electricien J. van Rozendaal kwam in zeer snelle vaart de Grootestraat uitrijden en bemerkte te laat, dat juist een luxe-auto den hoek omkwam. Met hevige kracht botste de wielrijder tegen den auto. Het slachtoffer werd een twintigtal meters meegesleurd en bleef daarna bewusteloos en hevig bloedend op het wegdek liggen.

Nadat ter plaatse geneeskundige hulp verleend was en het H. Oliesel was toegediend, werd de man op last van den dokter naar het Groot-Ziekengasthuis te 's Hertogenbosch overgebracht, waar hij in hopeloozen toestand werd opgenomen.

**De Tijd 20-02-1938**

**DIEVENBENDE ACHTER SLOT Zij maakte de omgeving van Schijndel onveilig**

De politie van Schijndel heeft de hand gelegd op een bende dieven, die meel en graan bij verschillende boeren In den omtrek stalen. Den laatsten tijd regende het aangiften bij de politie, zoodat een ernstig onderzoek werd ingesteld. Dezer dagen werd een inval gedaan bij v. d. V. te Schijndel. Men ontdekte daar een opslagplaats die tot de nok gevuld was met gestolen goederen. V. d. V. werd Ingesloten en ernstig aan den tand gevoeld. Hij bekende tenslotte, dat hij deel uitmaakte van een bende dieven, zoodat korten tijd later een vijftal dieven aangehouden kon worden, t.w. v d. M.. v. W., B. en v. d. S. wegens diefstal en K. wegens heling. Het waren jongelui van 18 tot 22 jaar, die nog meer op hun kerfstok hebben. Zij zijn ingesloten en zullen op transport worden gesteld naar

's-Hertogenbosch, waar zij voor den Officier van Justitie zullen worden geleid. Het onderzoek wordt nog voortgezet, daar vermoed wordt, dat nog anderen In het complot betrokken zijn.

**De Tijd 03-03-1938**

**Jubileum dr. W.H.A. van Oppenraaij**

Te Schijndel heeft de geheele bevolking op feestelijke wijze het heuglijk feit gevierd, dat de beminde geneesheer, Dr. W. H. A. van Oppenraay, 25 jaar geleden, tot gemeente-arts werd benoemd. Op de receptie hebben meer dan 3000 menschen den zilveren jubilaris de hand gedrukt. Burgemeester Wijs en oud-burgemeester Janssen hebben o.a. den geneesheer dank gebracht voor zijn vele goede werk te Schijndel. Het feest is besloten met een serenade van de plaatselijke muziekvereeniging.

**De Tijd 15-03-1938**

**H.H. WIJDINGEN Bij de Paters van het Allerh. Sacrament**

Zaterdag 12 Maart ontvingen de eerw. fraters Bonfilius Koehler uit Leidsendam en Auxentius v. d. Tillaart uit Schijndel, die wegens universitaire studies in Rome vertoeven, de heilige priesterwijding.

**De Tijd 31-03-1938**

**SPIRITUSDRINKER DOOD GEVONDEN**

Woensdag werd in de heide, onder de gemeente Schijndel, ter hoogte van den Couveringschendijk, het lijk gevonden van den 55-jarigen zwerver L. S. De doodsoorzaak moet worden toegeschreven aan het drinken van spiritus.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 06-04-1938**

**AUTOBUS RAMT EEN WINKEL**

**Bij het uitwijken voor een vrachtwagen. Aanzienlijke schade aangericht.**

De bewoners van het Piusplein zijn vanmorgen al vroeg gewekt door een harden klap en luid glasgerinkel. Het bleek, dat een autobus van den stadsdienst op een der vitrines was ingereden van „De Marktzaak", een comestibles-winkel van V. uit Schijndel op den hoek van de Hoogvenschestraat. De autobus, bestuurd door A. C. S. uit de Groenstraat kwam van de remise en reed naar den Heuvel toen plotseling uit de Hoogvenschestraat een vrachtwagen het Piusplein kwam opgereden. De autobusbestuurder haalde met een flinken zwaai naar rechts uit om achter den vrachtwagen om te rijden, doch kon, zoo verklaarde hij, bij deze manoeuvre het stuur niet meester blijven, daar het zware voertuig waarschijnlijk bij het schuin-oprijden tegen het trottoir niet meer op de driftige bewegingen van het stuur reageerde. Het gevolg was, dat de bus een der etalages van genoemd hoekpand rameide, wat begrijpelijkerwijs met veel lawaai gepaard ging. Twee ruiten vlogen in gruizelementen en alles, wat in de etalage zoo keurig uitgestald stond, rammelde door elkaar en werd tot achter in den winkel neergeslingerd, zooals verschillende flesschen met drank, trommels met koekjes en wat dies meer zij. Het was een aanzienlijke ravage. Ook de autobus was aan de voorzijde flink beschadigd en moest later uit den dienst genomen en weggesleept worden. De chauffeur bekwam geen letsel en het was ook een geluk, dat op dit vroege uur nog niet veel voetgangers ter plaatse liepen, want dan zouden de gevolgen wel ernstiger geweest zijn. De politie van het hoofdbureau was spoedig aanwezig om van een en ander proces-verbaal op te maken. De vrachtautobestuurder was er blijkbaar van overtuigd, dat hem toch geen schuld trof en hij met het geval niets te maken had, want hij reed rustig door.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 14-04-1938**

**Twee woningen afgebrand. BRAND TE SCHIJNDEL.**

Gisteravond is door nog niet bekende oorzaak brand uitgebroken in de woning van den heer J. Sanders te Schijndel. De bewoners werden door buren gewaarschuwd en konden zich in veiligheid brengen. Het vuur sloeg over op het stroodak van de aangrenzende woning van G. Bozelie. Binnen korten tijd waren beide woningen tot den grond toe afgebrand. De schade wordt door verzekering gedekt

**De Tijd 09-07-1938**

**INBRAAK IN FABRIEK TE SCHIJNDEL Een verdachte gearresteerd**

Een of meer onbekenden hebben ingebroken in de klompenfabriek „De Ster" te Schijndel (N. Br.) eigendom van de firma Wed. J. P. Boom en Zonen te Alkmaar. In het kantoor der fabriek hebben zij getracht de brandkast te forceeren, wat echter niet gelukt is. Met medenemen van eenige bezittingen van den meesterknecht is hij(zijn zij) door het raam verdwenen. De Schijndelsche politie stelt een onderzoek in en op aanwijzing van een politiehond is een verdachte aangehouden en verhoord.

**De Tijd 19-08-1938**

**Brabantsche klompen-industrie**

**De 13e Brabantsche Klompenbeurs te St. Oedenrode**

Men schijft ons uit het Zuiden

De in nood verkeerende Brabantsche schoenindustrie, waarover wij onlangs uitvoerig schreven, vindt haar tegenhanger in een ander historisch Brabantsch industrieel, maar landelijk bedrijf, namelijk de klompennijverheid. Heeft de schoenindustrie haar centrum in de Langstraat en een aantal gemeenten rond Tilburg, de klompenbedrijven worden hoofdzakelijk in de Meierij aangetroffen. De plaatsen St. Oedenrode, Schijndel, Best, Liempde, Lieshout en een aantal andere dorpen mogen wel als de voornaamste klompencentra worden aangemerkt. Voorheen was deze tak van plattelandsche nijverheid voor de Meierij, gezien in het licht der vóóroorlogsche verhoudingen, een inderdaad beteekenisvol bedrijf, beteekenisvol voor het algeheele beeld der gewestelijke welvaart. Vele honderden gezinnen verdienden, goeddeels als zelfstandige klein-nijveren, anderdeels als werklieden, in het klompenvak een goed stuk brood. Toenmaals was het werk der klompenmakers louter handwerk. Machinale fabricage was onbekend. En het product vond in de streek en daarbuiten zulk een gereeden afzet, dat men niet zelden handen te kort kwam om aan de vraag te kunnen voldoen. Deze tijden waren bijna typisch patriarchaal, met patriarchale verhoudingen tusschen patroon en werknemer. De eerste afwijking op de interne bedrijfstoestanden kwam in de oorlogsjaren, toen groote vraag naar klompen ontstond en hooge winsten werden gemaakt. Om de bedrijfsdrukte het hoofd te kunnen bieden moesten zelfs Belgische geïnterneerden worden gebruikt om de orders tijdig te kunnen uitvoeren. Ook in de onmiddellijk na den oorlog komende jaren heerschte nog levendige drukte. Sindsdien is echter de toestand geleidelijk slechter geworden. Tegelijk met de intrede van de wereldcrisis werd de positie van het bedrijf langzamerhand slechter en ten laatste nijpend. Sinds omstreeks 1930 mag van een noodtoestand gesproken worden, een noodtoestand, die in wezen ook nu nog voortduurt. Vele klompenmakers zagen zich genoodzaakt hun bedrijf of geheel stop te zetten of sterk in te krimpen. Wat men nimmer gekend had, geschiedde: vele gezellen moesten bij de plaatselijke werkverschaffingen hun toeverlaat zoeken, 'n lot, dat zelfs meerderen kleinen patroons niet is bespaard gebleven.

De voornaamste oorzaken, die tot het verval der traditioneele Meierijsche klompenindustrie hebben geleid, waren: de ongebreidelde valutaconcurrentie vanuit België, de geslonken koopkracht onder de landbouwende bevolking en de massa-productie van goedkoope werkschoenen. Wat het eerste betreft, weliswaar zijn eenige wetgevende en fiscale maatregelen getroffen om in den nood tegemoet te komen en inderdaad kan niet worden ontkend, dat zij tot op zekere hoogte effect hebben gesorteerd. Al brachten zij echter eenige verlichting, van beteekenenden invloed ten goede is geen sprake geweest. Eerstens wordt in vakkringen het percentage van de klompencontingenteering ten aanzien van uit België komenden import te gering geacht. Voorts werden in het Nederlandsche grensgebied (o.m. Zeeuwsch-Vlaanderen) Belgische klompenbedrijven gesticht, met het vooropgezette doel de contingenteeringsmaatregelen te ontduiken. Bovendien bluft het euvel bestaan der in België zeer lage loonen en geringe bedrijfskosten, waardoor de Nederlandsche ondernemer, die hoogere loonen betaalt en hoogere kosten van anderen aard heeft, tegenover zijn Belgische concurrenten in ongunstige omstandigheden verkeert. Althans wat den prijs betreft. Zooveel te beter intusschen kan zijn positie worden genoemd ten opzichte van de kwaliteit van den klomp. Het Nederlandsche fabrikaat is verre superieur boven het Belgische, speciaal uit een oogpunt van levensduur. Helaas. de kooper heeft maar al te vaak alleen oog voor den prijs. Eerst daarna overweegt hij den factor der hoedanigheid, een psychologische omstandigheid, die de Meierijsche klompenindustrie steeds tot nadeel is geweest, hoezeer de propaganda meer dan eens juist op de kwaliteit den nadruk heeft gelegd. In de Tweede Kamer heeft men de resultaten van proefnemingen dienaangaande destijds medegedeeld.

Nemen we, naast den buitenlandschen invoer, de omstandigheid van de geslonken koopkracht der landelijke bevolking, waardoor men niet zoo spoedig ertoe overgaat nieuwe klompen aan te schaffen en de oude af te leggen, mitsgaders de eventualiteit van de zeer goedkoope langs den loopenden band vervaardigde werkschoenen, die o.m. op de werkverschaffingen veel worden gedragen door menschen, die voorheen permanente klompendragers waren - dan wordt duidelijk, waarom de klompenbedrijven tegenover vroeger in wel zéér ongunstige verhoudingen zijn gekomen.

Niettemin heeft de klompenindustrie nimmer den moed laten zakken. Zij heeft integendeel niet geschroomd nieuw kapitaal te investeeren, om door verhoogde productie te komen tot verlaging van den kostprijs en daardoor het hoofd boven water te houden. Vele bedrijven werden in den loop der latere jaren gemechaniseerd. Waren er tot vóór omstreeks 1932 slechts enkele zoogenaamde „klompenfabrieken", waar de klomp grootendeels machinaal werd vervaardigd, sinds een aantal jaren is het aantal dezer machinale en modern geoutilleerde inrichtingen in sterke mate toegenomen. Dit mechaniseeringsproces is dermate doorgevoerd, dat men momenteel practisch van een geheel gemechaniseerde industrie mag spreken. Ongetwijfeld is hierdoor een betere basis voor het bedrijf verkregen. Het is konkurrenzfahig, beoordeeld uit een gezichtshoek van productiecapaciteit en kwaliteitsprestatie. Slechts de sociaal minder goede toestanden beneden de Zuidelijke grenzen blijven een bedenkelijke concurrentiefactor.

Een der merkwaardige verschijnselen, óók van psychologischen aard, is de taaie volharding, welke de klompenindustrieelen nu reeds vele jaren aanéén ten toon spreiden, ondanks alle ongunst der tijden. Het sprekendste bewijs van dit volhoudingsvermogen vindt men wel in het feit, dat steeds weer de Brabantsche (en ook de Zeeuwsche en Geldersche, - Clinge, Doetinchem, Epe) klompenmakers jaar op jaar hun klompenbeurzen houden. Op het oogenblik staan wij weer voor de zooveelste Brabantsche Beurs, niet minder dan de dertiende in successie. Zij wordt telkens tegen het najaar georganiseerd en wel in de centrale plaats van het Meierijsche klompengebied, te St. Oedenrode. Dit jaar zijn de data dezer beurs gesteld op 31 Augustus en 1 September. Zij zal, en dat typeert de mentaliteit van den Brabantschen klompenmaker, staan in het teeken van het machinale bedrijf, van het goede handelsproduct, van het luxewerk en van het uitdragen der belangstelling tot buiten den kring der vakgenooten. Juist deze richting, welke de klompenbeurzen blijken in te slaan, stemt tot voldoening. Hier is, ondanks den noodtoestand, die wel degelijk voortduurt, geen sprake van het hoofd in den schoot leggen. Integendeel wordt niets onbeproefd gelaten om op te tornen tegen de moeilijke bedrijfstoestanden, welke zich nog allerwege doen gevoelen. Nog steeds werden niet de afdoende middelen gevonden en konden niet de juiste wegen bewandeld worden om de nijpende vakcrisis den doodsteek toe te brengen. Natuurlijk wordt met dankbaarheid aanvaard datgene, wat van overheidswege gedaan werd om het bedrijf te steunen en hulp te brengen en al is men op dit punt zeker niet ten volle bevredigd - men heeft uit de ervaringen der crisisjaren wel zooveel geleerd, dat zelfs alle daden der regeering tezamen niet in staat zullen zijn te bewerken, dat het schip den steven kan wenden. Eigen initiatief blijft de hoofdzaak en het onmisbare element; op grond van dit inzicht streeft men onverpoosd ernaar zooveel mogelijk op eigen beenen te staan, teneinde, met den steun der overheid, maar hoofdzakelijk op eigen kracht bouwend, de economische ebbe te boven te komen.

De verpersoonlijking van dit streven vindt men opnieuw in de komende Brabantsche klompenbeurs, die op 31 Augustus te tien uur voormiddag door den burgemeester van St. Oedenrode, Jhr. van Rijckevorssel van Kessel, officieel zal worden geopend.

**De Tijd 25-08-1938**

**Kanaalwerken in Brabant**

Woensdagmiddag heeft de hoofdingenieurdirecteur van den Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant aanbesteed bestek 231: het verbeteren van den kanaalweg langs de Zuid- Willemsvaart in Noord-Brabant in de gemeenten Schijndel en Berlicum en het uitvoeren van bijkomende werken. Raming ƒ 129.000. Ingekomen 30 biljetten. Hoogste inschrijfster N. V. Mabuwat te Willemstad voor ƒ 142.432. Laagste inschrijfster firma Bruil te Ede voor ƒ 118.950.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 09-09-1938**

**ONGEVAL MET DOODELIJKEN AFLOOP TE SCHIJNDEL**

**Vleeschhaak in het oog gedrongen.**

Dezer dagen is de slagersbediende Th. Hanegraaf met zijn rechteroog in een ijzeren vleeschhaak geloopen. De haak drong precies onder de oogschelp de oogkas binnen.

Direct werd door dokter Operraay de eerste geneeskundige hulp verleend, waarna het slachtoffer thuis werd behandeld. Aanvankelijk liet de toestand zich niet ernstig aanzien, doch er deden zich complicaties voor, waarop Hanegraaf naar het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch is vervoerd. Hier werd operatief ingegrepen, hetgeen niet meer mocht baten. Het slachtoffer is gisteravond overleden.

**De Tijd 13-09-1938**

**Zestigjarig kloosterjubileum**

In het rusthuis te Wijbosch van de Congregatie der Zusters van Schijndel heeft de 78--jarige econome van het huis, zuster Gonzaga (in de wereld mej. Chr. de Gier, geboren te Kerkdriel), haar zestigjarig kloosterfeest gevierd. De hoogbejaarde jubilaresse mag op een mooien staat van dienst terugzien. Na als leerkracht aan de scholen van Schijndel verbonden te zijn geweest, kwam in 1890 de aanstelling tot hoofd van de kweekschool. Na 32 jaren verliet zuster Gonzaga Schijndel om te worden benoemd tot assistente te Geldrop. In deze belangrijke plattelandsche plaats was de zuster gedurende 14 jaren werkzaam. Vóór twee jaren volgde de benoeming te Wijbosch, waar zij, ondanks haar hoogen leeftijd, nog steeds met bewonderenswaardige accuratesse als econome aan hare Congregatie goede diensten bewijst.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 14-10-1938**

**Rechtbank Den Bosch. VERDUISTERING.**

De handelaar J. A. P. uit Tilburg verscheen voor de rechtbank ter zake dat hij te Schijndel in Januari, Februari en Maart 1938 opzettelijk verschillende bedragen in geld, totaal f 161,50, dat toebehoorde aan J. B. van Wees, en dat hij ontvangen had voor den verkoop van naaimachine, zich wederrechtelijk had toegeëigend, subsidiair, dat hij meerdere naaimachines van Van Wees, die hij in provisie onder zich had, zich wederrechtelijk had toegeëigend.

Tegen hem werden hier maanden gevangenisstraf geëischt.

Uitspraak over 14 dagen

**Nieuwe Tilburgsche Courant 28-10-1938**

**Verduistering.**

De rechtbank heeft den handelaar J. A. P. uit Tilburg veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met drie jaren proeftijd ter zake dat hij te Schijndel in Januari, Februari en Maar 1938 opzettelijk verschillende bedragen in geld, in totaal f 161,50 dat toebehoorde aan J. B. van W. en dat hij ontvangen had voor den wederverkoop van naaimachines, zich wederrechtelijk had toegeëigend, subsidiair, dat hij meerdere naaimachines van J B v W die hij in provisie had, zich wederrechtelijk had toegeëigend.

Geëischt waren 4 maanden gevangenisstraf,

**De Tijd 25-11-1938**

**Drievoudig jubileum te Schijndel**

Te Schijndel, het groote dorp,nabij de Brabantsche hoofdstad, heeft onder zeer verbreide belangstelling de viering plaats gehad van het veertigjarig bestaan van de afdeeling van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond (N. C.8.), idem van de plaatselijke Boerenleenbank en het 25-jarig bestaan van de plaatselijke Eiervereeniging. Na de plechtige kerkelijke herdenking werd in het Patronaat een vergadering gehouden, die door tal van autoriteiten werd bijgewoond, o.m. vele geestelijken, Burgemeester Wijs, het Eerste Kamerlid Fleskens, oud-burgemeester Janssens, benevens velen uit de leidende kringen der boerenorganisaties.

De feestrede werd uitgesproken door den heer J. Zijlmans. hoofd van de R. K. Lagere Landbouwschool te Schijndel. Na deze rede hebben zeer velen woorden van gelukwensch tot de jubileerende vereenigingen gericht.

**De Tijd 28-11-1938**

**VUURZEE TE SCHIJNDEL**

**Kantoorboekhandel annex sigarenmagazijn in de asch gelegd**

Vanmorgen omstreeks kwart voor acht is een felle uitslaande brand uitgebroken in den kantoorboekhandel „De Nederlanden", bewoond door den heer F. Kwanten en Zoon in de Hoogstraat te Schijndel.

Op genoemd tijdstip ontdekte een fabrieksarbeider, die op weg was naar zijn werk bij de firma Jansen - de Wit, den brand. Hij waarschuwde terstond de bewoners en de brandweer.

Spoedig stond het pand, waarin ook een sigarenmagazijn is gevestigd, in lichter laaie.

De heer Kwanten is tevens agent voor verschillende verzekerings-maatschappijen. Alle polissen, die hij daartoe in zijn bezit heeft, zijn, evenals een groot bedrag aan geld van de spaarkas „Neerlandia", een prooi der vlammen geworden. De brandweer van Schijndel, die de hulp van de Bossche brandweer had ingeroepen, kon tegen de vuurzee niets uitrichten en moest zich beperken tot het nathouden van de aangrenzende villa van den heer Bolsius, en het P. N. E. M.-huisje. Op dit huisje daalde af en toe, tengevolge van den wind, een vonkenregen neer. Toen de brandweer van Den Bosch arriveerde, stortte de gevel van het brandende perceel in. Door een handige manoeuvre van den chauffeur van den brandweerwagen, kon een ongeluk worden voorkomen, daar anders de wagen bedolven had kunnen worden.

De burgemeester van Schijndel, de heer De Wijs, heeft zelf de leiding van de blussching gehad en het verkeer, dat ter plaatse zeer druk is, geregeld.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een schoorsteen van het thans uitgebrande pand. De heer Kwanten was slechts laag verzekerd.

**De Tijd 08-12-1938**

**Vijftigjarig artsjubileum**

Dr. A. A. P. M. Kooien te Vught vandaag zijn vijftigjarig jubileum als arts. In 1862 te Zevenaar geboren, behaalde nauwewelijks 26 jaren oud te Utrecht het arts-diploma en kreeg als eerste standplaats Heerlen een half jaar later Schijndel. Hij werd medeoprichter van de Provinciale Ver. tot bestrijding der Tuberculose, waarvan hij tevens secretariaat waarnam, verleende zijn steun de oprichting van het Groene Kruis, later Gele Kruis, is lid van den Voogdijraad, lid van het centraal dagelijksch bestuur van de T.B.C.-vereeniging, en Officier in de Orde Oranje Nassau. Hij is de promotor van Provinciaal verplegingsfonds voor T.B.C.Een man van groote verdiensten en een populaire figuur.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 05-01-1939**

**ZIJN BEJAARDE MOEDER VERMOORD OM 50 GULDEN TE BEMACHTIGEN**

**Afschuwelijk drama te Schijndel**

**DE ONMENSCHELIJKE ZOON IS VANNACHT TE ROERMOND GEARRESTEERD**

Gistermiddag: omstreeks vier uur is de 75-jarige vrouw van Dungen, wonende aan de Heikamp te Schijndel, vermoord in haar woning aangetroffen. De moord werd ontdekt door een zoon van het slachtoffer, die op dat tijdstip zijn moeder wilde bezoeken. Hij stelde onmiddellijk de politie van het gebeurde op de hoogte, waarna binnen een uur het parket uit 's-Hertogenbosch op de plaats van den moord verscheen. Deze stellen een onderzoek in, waarna men al spoedig aanwijzingen kreeg tegen een ongehuwden zoon, die bij het slachtoffer inwoonde. Naar het schijnt is het motief van den moord geld geweest. Het betreft evenwel een luttel bedrag.

**OM 50 GULDEN!......**

Omstreeks vier uur wilde een van de zoons die bij de vrouw inwonen, het huis binnengaan. Hij verwonderde zich er over, dat, hoewel het reeds donker was, er geen licht brandde. Toen hij de huiskamer binnenging en de lamp aanstak, vond hij zijn moeder levenloos op den grond liggen. Op den tafel stond een geldkistje, dat ledig was. Bij het onderzoek, dat de politie instelde, is gebleken, dat een andere zoon, die thans voortvluchtig is, zijn moeder vaak lastig had gevallen om geld. Dit was voor de politie aanleiding in deze richting verder te zoeken. Gisteravond laat had men den vermoedelijken dader evenwel nog niet kunnen opsporen. De moord is bedreven met een kapmes, dat in het vertrek is teruggevonden. Het slachtoffer waren hiermede diepe sneden aan den hals toegebracht. In het geldkistje zou zich niet meer dan vijftig gulden hebben bevonden.... Voorbijgangers noch buren hebben iets bemerkt. Uit het onderzoek is verder nog gebleken dat er geen worsteling aan den moord vooraf is gegaan.

**DE DADER TE ROERMOND GEARRESTEERD**

Het extra-radiopolitiebericht, waarin opsporing werd gevraagd van den voortvluchtigen zoon, heeft tot gevolg gehad, dat van D. in den afgeloopen nacht is gearresteerd. De man liet zich per taxi naar Sittard vervoeren. Bij de Maasbrug te Roermond werd hij aangehouden door een korporaal van de politietroepen te Roermond. Deze leverde hem over aan de gemeente-politie. Bij zijn verhoor bekende hij zijn misdaad. De dader is op transport gesteld naar Schijndel.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 06-01-1939**

**Om 12 gulden zijn moeder vermoord**

Drankzucht spoorde den zoon tot de misdaad aan.

Van den verschrikkelijken moedermoord te Schijndel werd al spoedig de oudste zoon van de ongelukkige, de 50-jarige P. v. d. D. verdacht. Deze bleek voortvluchtig te zijn. Later op den avond was de politie er in geslaagd het rijwiel van den vermoedelijken dader in een café te St. Oedenrode op te sporen, waar v. d. D. eenige consumpties had gebruikt waarna hij met de bus van 15.20 uur in de richting Eindhoven was vertrokken. De dader is ongehuwd en woonde bij zijn moeder in. Nader vernemen we nog dat meerde malen ruzies plaats vonden tusschen moeder en zoon, welke zoon veel geld noodig had voor sterken drank. De oude vrouw had juist haar ouderdomsrente ontvangen, welk geld - een bedrag van 12 gulden - ze had opgeborgen in een kast. Waarschijnlijk is ook Woensdagmiddag om dit geld twist ontstaan en heeft de zoon geld van zijn moeder geëischt. Toen dit werd geweigerd heeft hij haar met een hakmes, een z.g.n. hiep slagen toegebracht op 't hoofd waardoor zij bloedend ineenzeeg en vrijwel onmiddellijk dood moet zijn geweest. Zooals uit de reconstructie van het gebeurde viel op te maken, heeft de zoon hierna de sleutels van de kast uit haar zak genomen en hiermede de kast geopend. De dader heeft toen zijn handen afgedroogd aan een doek, welke hij in een kamer ernaast over het hakmes heeft geworpen. Na zich achter het huis zorgvuldig gewasschen te hebben, zooals door omwonenden is opgemerkt, heeft hij de voordeur gesloten en het huis langs de achterzijde verlaten en zich hierna per fiets naar St. Oedenrode begeven, vanwaar hij, zooals gemeld, verder per bus in de richting Eindhoven is vertrokken en van hier per taxi verder. De dader ging zich dikwijls te buiten aan sterken drank en kwam soms dagen lang niet thuis. Toen zijn broer Woensdagmiddag om 2 uur de woning verliet, lag hij te bed en sliep. Uit deze feiten mag worden opgemaakt, dat de moord is gepleegd omstreeks half drie namiddag. Toen een andere broer om ongeveer half vijf van zijn werk thuis kwam, vond hij de voordeur gesloten en is hij door de achterdeur naar binnen gegaan, waar hij zijn moeder in een plas bloed vond liggen. Men kan zich de ontzetting voorstellen die den man beving. Ontstelde rende hij naar buiten en riep hulp in. Omtrent de persoon van den dader vernemen wij dat hij wel als eenigszins „apart" maar niet als zonderling, noch minder als idioot bekend stond. Wel heeft hij eens in nachtgewaad en met een spade op den rug „gedemonstreerd" tegen het een of ander vermeende onrecht dat hem was aan gedaan. Hij dronk echter buitengewoon veel, hoewel hij meestentijds werkloos was en vooral de jaarwisseling was aanleiding tot buitensporig drankmisbruik. Toevallig had de man weer werk aan de hoepelfabricage van Steenbakkers, doch vier dagen lang vertoonde hij zich niet. Bekend is dat zijn oude moeder vaak door hem werd lastig gevallen om geld. De vrouw ging daar tegen in en poogde haar zoon op den goeden weg te houden. Wat er van zij, de bijzonderheden als zoodanig spelen slechts een ondergeschikte rol, voor de familie is het wel een diep tragisch drama, want afschuwelijker misdaad dan moedermoord is voor een menschenkind wel niet meer denkbaar.

**De Tijd 15-01-1939**

**TELEFOONAUTOMATISEERING IN NOORD-BRABANT**

Op Dinsdag 24 Januari a.s. te 13 uur zullen de automatische telefooncentralen te Boxtel, Haaren Liempde, St. Michielsgestel Nuland en Schijndel in dienst worden gesteld. Van dit tijdstip af zal de telefonische verbinding met de aangeslotenen op deze netten gedurende korten tijd niet steeds mogelijk zijn.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 16-01-1939**

**ONGELUK OP HET VOETBALVELD**

In den. gisteren gespeelden voetbalwedstrijd R.K.T.V.V.—Schijndel kwam de Schijndel speler Ch. Vorstenbosch zoo hard per ongeluk met een der tegenspelers in botsing, dat hij een hersenschudding opliep.

De onfortuinlijke Schijndel-man Is door den G.G. en G.D. naar het ziekenhuis vervoerd.

**De Tijd 20-01-1939**

**Bouwmeestersgilde in Oostbrabant opgericht**

Tusschen erkende bouwmeesters (architecten) en erkende aannemers in een aantal gemeenten van Oostelijk Noord-Brabant is na vele onderhandelingen een overeenkomst tot stand gekomen, waarvan, naar men hoopt, het resultaat zal zijn de opruiming van misstanden in de bouwwereld, teneinde te komen tot een onderlinge, rechtvaardige samenwerking. Grondslag dezer samenwerking moet zijn het christelijk beginsel. Niet minder dan 10 bouwmeesters en 36 aannemers waren in het St. Servatiusgebouw te Schijndel bijeen gekomen om den velen voorbereidenden werkzaamheden thans in een definitief besluit vasten vorm te geven. Dank ook zij den bemoeiingen van kapelaan A. van Hellenberg-Hubar, geestelijk-adviseur der afdeeling bouwpatroons, is thans het Bouwmeestersgilde sub-kring Schijndel in het leven geroepen. Het gilde omvat de volgende gemeenten: Schijndel, St. Oedenrode, Veghel, Heeswijk, Dinther, Erp, Zeeland, Boekel, Den Dungen, Nuland en Berlicum. Reeds op de eerste vergadering is gebleken, dat op goeden bodem staande discussies zeer verhelderend kunnen werken ten aanzien van de wederzijdsche opvattingen inzake ge- en misbruiken in de bouwwereld en dat langs dezen weg ongewenschte methodes kunnen worden uitgebannen en vervangen door andere en betere,

**Nieuwe Tilburgsche Courant 23-02-1939**

**MOEDER REDT GROOT GEZIN**

Twee gezinnen dakloos door brand te Schijndel

Gistermiddag heeft te Schijndel een zware brand een dubbel woonhuis geheel verwoest, waardoor veertien personen dakloos zijn geworden. Omstreeks één uur ontdekten voorbijgangers, dat rook opsteeg uit het dak van de woning der weduwe Van Zandvoort op het gehucht Vassenberg, onder de gemeente Schijndel. Zij waarschuwden de bewoners, die nog trachtten het vuur te blusschen, hetgeen evenwel niet meer gelukte. Aangewakkerd door den wind grepen de vlammen zeer snel om zich heen en weldra stond het pand in lichterlaaie. Het naast gelegen aangebouwde woonhuis, bewoond door de familie Van Wanrooy, begon eveneens ernstig gevaar te loopen in den brand betrokken te worden. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde had ook dit perceel reeds vlam gevat. Aan blusschen viel niet meer te denken. De weduwe Van Zandvoort, die met tien jeugdige kinderen alleen thuis was, haastte zich, door omwonenden geholpen, de talrijke kinderschaar in veiligheid te brengen, hetgeen slechts met moeite gelukte. Bij haar reddingspogingen bekwam zij verschillende brandwonden, doch zij smaakte de voldoening, dat alle kinderen ongedeerd naar buiten konden worden gebracht.

Inmiddels waren de beide woonhuizen met schuren een prooi der vlammen geworden, doch de inboedels zijn in de vuurzee verloren gegaan. De oorzaak van den brand is vermoedelijk te wijten aan een defect aan den schoorsteen. Alleen de huizen waren verzekerd.

**De Tijd 11-04-1939**

**Uit de missie terug**

Na een meer dan veertigjarig verblijf in de missie van Curagao zal in het begin der volgende maand in het moederland terugkeeren Zuster Elisa in de wereld mej. Maria Mallens uit Schijndel.

**De Tijd 13-04-1939**

**Zes militairen gewond Motorrijder in volle vaart op hen ingereden**

Onder de gemeente Langenboom (N.- B.) is Woensdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd, waarbij zeven personen min of meer ernstig werden gewond. De verzekeringsagent Van der V., uit Schijndel, kwam per motorfiets uit de richting Mill. In de bocht ter hoogte van Bisschops naderde uit tegenovergestelde richting een auto, bestuurd door den heer Dodemont uit Den Bosch. De motorrijder, die met zeer groote vaart reed, nam de bocht verkeerd en zag pas op het laatste moment den hem tegemoetkomenden auto. Hij wilde een aanrijding voorkomen en wierp het stuur om, met het gevolg, dat hij van den weg afvloog en het bosch inreed. Juist op deze plaats bevond zich een honderdtal militairen, die hier uitrustten, wachtende op hun inkwartiering. De motorrijder reed over eenigen van hen heen, kwam tenslotte te vallen en bleef bewusteloos liggen. Onder de militairen ontstond groote consternatie. Het bleek dat zes van hen waren gewond. Een militair uit Maastricht was er ernstig aan toe; een onderdeel van den motor had hem in den buik getroffen. Een tweede had een bloedende wonde aan het hoofd, terwijl vier anderen schaafwonden hadden opgeloopen. Onmiddellijk werd een militaire arts gewaarschuwd, die de eerste geneeskundige hulp verleende en den ernstig gewonde naar het ziekenhuis liet overbrengen. De overigen konden ter plaatse worden verbonden. De toestand van den motorrijder viel ten slotte mee, hij was er niet zoo ernstig aan toe als aanvankelijk werd gevreesd. Na tot bewustzijn te zijn gekomen, kon hij naar zijn woning worden overgebracht.

**De Tijd 13-04-1939**

**ZIJN MOEDER VERMOORD**

**Twaalf jaar gevangenisstraf tegen verdachte gevorderd**

De rechtbank te Den Bosch behandelde heden de strafzaak tegen P. v. d. D., 52 jaar, hoepelmaker te Schijndel, gedetineerd, wien ten laste was gelegd, dat hij 4 Januari j.l. te Schijndel zijn moeder van het leven heeft beroofd, door haar met een kapmes verschillende slagen toe te brengen, ten gevolge waarvan de vrouw is overleden. Het getuigenverhoor leverde weinig nieuws op. Dr. Mettrop te Den Bosch, die de sectie verricht had, verklaarde vijf wonden te hebben aangetroffen. Dr. G. Jenssens, psychiater te Vught, verklaarde, dat de man uit een drinkersfamilie voortkomt. De gevolgen daarvan uiten zich in onbewogenheid, gebrek aan altruïstische neigingen, doch niet in zijn verstandelijke vermogens, welke normaal zijn. De karaktertrekken verklaren ook de afwezigheid van berouw. Er blijft gevaar, dat hij bij terugkeer in de maatschappij zal hervallen in soortgelijke misdrijven. De officier van Justitie gewaagde in zijn requisitoir van een zeer afschuwelijk misdrijf. Wegens doodslag eischte hij twaalf jaar gevangenisstraf. De verdedigster, mr. E. Lion, pleitte clementie. Uitspraak over veertien dagen.

**De Tijd 27-04-1939**

**Zijn moeder gedood Hoepelmaker uit Schijndel tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld**

De 52-jarige hoepelmaker P. v. d. D. te Schijndel, tegen wien twaalf jaar gevangenisstraf was geëischt terzake van het feit, dat hij 4 Januari van dit jaar zijn moeder te Schijndel van het leven had beroofd, is heden door de Bossche rechtbank tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld, met aftrek van voorarrest en ter beschikking stelling der regeering.

**De Tijd 02-07-1939**

**Nieuw raadhuis te Schijndel**

Aan den raad van Schijndel is een ontwerp aangeboden voor den bouw van een nieuw raadhuis. Het ontwerp is van den Bosschen architect Edm. Nijsten, die o.m. ook het nieuwe raadhuis te Drunen bouwde.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 14-07-1939**

**ZUIDWILLEMSVAART. SCHEEPVAARTSTREMMING IN DE.**

De hoofdngenieur-directeur van den rijkswaterstaat in de directie Noordbrabant te 's Hertogenbosch maakt bekend dat ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan de sluishoofden en deuren de scheepvaart op de Zuid-Willemsvaart op Donderdag 27 Juli 1939 door sluis no. 3 te Schijndel, op Donderdag 3 Augustus 1939 door sluis no. 4 te Veghel en op Donderdag 10 Augustus 1939 door sluis no. 5 te Erp gestremd zal zijn van des voormiddags 7 uur tot des namiddags 6 uur of zooveel korter of langer als mogelijk of noodig zal blijken.

Dat ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan de oeververdediging op de Donderdagen 27 Juli, 3en 10 Augustus 1939 de scheepvaart op de Zuid-Willemsvaart in het pand tusschen de sluizen no. 2 en 3 en door sluis no. 3 telkens van 6 uur voormiddag tot 7 uur namiddag, tevens slechts zal worden toegelaten voor schepen met een diepgang van ten hoogste 1.40 meter.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 17-07-1939**

**Provinciale Berichten. PAARD OP HOL EN VOERMAN VAN KAR GESLAGEN**

Tragisch ongeluk te Schijndel Doordat een paard op hol sloeg is Zaterdagavond te Schijndel een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan een landbouwer het leven heeft gekost. De 58-jarige landbouwer H Lourensen uit Schijndel begaf zich na zijn werkzaamheden op het land, met paard en boerenwagen huiswaarts. Toen hij vanuit een zijweg den provincialen weg wilde oprijden, moest hij plotseling uitwijken voor een hoogbeladen groentenwagen. Door deze manoeuvre schijnt zijn paard te zijn geschrokken. Het beest werd schichtig, begon te steigeren en sloeg, vervolgens op hol, den wagen, waarop zich de voerman bevond, in woeste vaart achter zich aanslingerend. Toen het gevaarlijke gespan de Dorpstraat was genaderd, ver oor L zijn evenwicht en werd met groote kracht van den wagen geworpen. Hij kwam met het achterhoofd op de straatsteenen terecht, waar hij bewegingloos bleef liggen. Voorbijgangers droegen het slachtoffer een naburige woning binnen. Een geneesheer kon echter slechts den dood constateeren. L. had eén halswervel gebroken, waardoor de dood onmiddellijk moet zijn ingetreden. Het hollende paard heeft men een eind verderop kunnen grijpen.. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is naar het Liefdegesticht vervoerd. L was gehuwd en vader van een groot gezin.

**De Tijd 31-10-1939**

**ERNSTIGE BOTSING TE REUVER**

Maandagmiddag omstreeks vier uur is op het kruispunt Keulsche weg, Wilhelminalaan - Emmastraat te Reuver een ernstig verkeersongeluk voorgevallen.

Een militair, T. van Heeswijk, uit Schijndel, die op de fiets kwam aanrijden, zag zich op dit kruispunt plotseling tegenover een vrachtauto geplaatst. Hij kon niet tijdig meer remmen en kwam onder den auto terecht. Van H. liep een ernstige hoofdwonde op en verloor veel bloed. Nadat hem geestelijke en geneeskundige hulp was verleend, werd hij naar het ziekenhuis te Roermond overgebracht. Zijn toestand is levensgevaarlijk.

**De Tijd 17-11-1939**

**Dr. J.N.J. Smulders †**

Naar wij vernemen is gisteren te Helvoirt, waar hij zich sedert eenigen tijd had teruggetrokken om uit te rusten na een uiterst werkzaam leven, overleden dr. J. N. J. Smulders. oud geneesheer-directeur van Huize Assisië te Udenhout, en een zeer vooraanstaande figuur in den strijd tegen het Neo-Malthusianisme. Nog pas op 1 Februari van het vorig jaar heeft dr. Smulders zijn ambt van geneesheerdirecteur van het zwakzinnigengesticht te Udenhout neergelegd, een ambt, dat hij vijfentwintig jaar bekleed heeft. Dr. Smulders is op 10 Januari 1872 geboren te St. Michielsgestel waar zijn vader dr. P. W. Smulders de dokter van het dorp was. Dr. Smulders behoort tot een familie, waarin de beoefening van de medische wetenschap traditie is geworden. De thans ontslapene studeerde aanvankelijk eenigen tijd op het klein seminarie „Beekbergen", maar verhuisde al spoedig naar Amsterdam om er medicijnen te studeeren. Na zijn artsexamen vestigde hij zich in zijn geboortestreek te Schijndel, waar hij spoedig de groote genegenheid der geheele bevolking mocht verwerven. Acht jaar heeft dr. Smulders als dorpsdokter zijn practijk uitgeoefend. Daarna aanvaardde hij de geneeskundige leiding van het zwakzinnigengesticht Huize Assisië te Udenhout, dat onder zijn bestuur tot groote ontwikkeling kwam. Tientallen broeders werden door hem en zijn medewerkers tot verplegers opgeleid. Bij het gesticht verrees een groot en modern geoutilleerd ziekenhuis, alsmede een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs. Doch dr. Smulders werkkracht reikte nog verder dan den toch al geenszins engen kring van zijn dagelijksche ambtszorgen. Had hij reeds als jong student nauwe relaties onderhouden met den Farnassus en de eerste katholieke studentenannuaria, waarin later bekende artsen als prof. Noyons en dr. Huddleston Slater elkaar als poëten ontmoetten, als Jong dokter te Schijndel richtte hij zijn belangstelling op de katholieke Esperantobeweging, waarvan hij een pionier werd. Hij streed voor het groote belang van deze wereldtaal, stichtte den „Katholieke Esperantobond", en richtte het internationale tijdschrift „Espero Katolika" op, dat hij jarenlang met geest en elan redigeerde. Daarbij maakte hij diepgaande studie van de Paleontologie, en stelde in verband hiermede een interessante theorie op over de Prae-adamieten. Zijn levenswerk echter, waardoor zijn naam ook bij het groote publiek zulk een bekenden klank kreeg, bestaat uit zijn boeken over Periodieke Onthouding, waarin hij een positief middel gaf in den strijd tegen het opdringend Neo-Malthusianisme. Door dit werk heeft hij ook 'buiten ons land aan katholieken en niet-kathojieken belangrijke diensten .gewezen. Lang heeft dr. Smulders niet van een rustigen levensavond mogen genieten. De dood heelt een einde gemaakt aan een vruchtbaar en actief leven. De plechtige uitvaart van dr. Smulders zal plaats hebben Maandag a.s. te 10 uur in de kapel van Huize Assisië, waarna het stoffelijk overschot zal worden bijgezet op het kerkhof te Udenhout.

**De Tijd 26-11-1939**

**De Brabantsche klompenindustrie Kleine opleving thans merkbaar**

In de Brabantsche klompenindustrie is sinds korten tijd een kleine opleving merkbaar, welke echter nog niet van zoodanigen aard is, dat zij noemenswaardige verbeteringen zal opleveren

Het mag bekend worden verondersteld, dat het de laatste jaren met deze industrie zeer slecht gesteld was; zoo zelfs, dat het klompenmakersbedrijf min of meer aan het uitsterven was. Hoewel dat door sommigen werd toegeschreven aan de concurrentie van het buitenland, met name van België, moet men de oorzaak daarvan toch veeleer zoeken in de veranderde maatschappelijke omstandigheden. Over het algemeen was de welvaart gedurende de laatste twintig jaren zoowel in de stad als op het platteland gestegen, al kon men dan nog niet zeggen, dat de welvaart op het platteland een hoog peil heeft bereikt. Daarnaast heeft zich het verschijnsel voorgedaan, dat de prijzen van het leer en van de rubber zeer sterk zijn gedaald, waardoor de schoenen binnen het bereik van grooter groepen der bevolking zijn gekomen dan voorheen. Dit zijn twee factoren, waardoor het dragen van klompen in onbruik is geraakt. Een derde factor is nog de verandering van mentaliteit op het platteland, waarbij de oude gewoonten, vooral bij de jongelui, verdwijnen. Hierdoor is het dragen van klompen uit de mode geraakt. Dit wordt nog gestimuleerd. door de rubberindustrie, die goede en goedkoope producten vervaardigt, welke de klompen kunnen vervangen. Was vroeger de houten klomp de eenige voetbedekking, welke waterdicht was, thans kan men rubberlaarzen en schoenen verkrijgen, welke aan dezelfde eischen voldoen.

Dit alles was oorzaak, dat de klompenindustrie in Brabant een zeer kwijnend bestaan voerde Het is in hoofdzaak een industrie, welke in kleine handen is. Er zijn wel een paar fabrieken, waar het werk geheel en al machinaal geschiedt, maar een groot deel van de productie wordt geleverd door de kleine klompenmakerijen, die werken met twee of drie man personeel en waar wel een of andere machine staat, waardoor een bepaalde phase van het productieproces mechanisch verloopen kan, maar waar het grootste deel der bewerkingen toch nog met de hand geschiedt. Zelfs in den beteren tijd waren de loonen in deze bedrijfjes zeer laag en het laat zich verstaan, dat in de laatste jaren, waarin de industrie voortdurend meer achteruit ging, deze lage loonen zelfs nog zijn gedaald.

Een demonstratie van deze zeer slechten toestand wordt gegeven door de prijzen van het hout, welke gedurende de laatste jaren zeer laag zijn geweest. Deze prijzen hebben weinig te maken met die van de wereldmarkt, want voor het vervaardigen van klompen wordt voornamelijk canadahout gebruikt, dat voor weinig andere doeleinden bruikbaar is. Het groeit in deze omgeving en het is daarom verklaarbaar dat de klompenmakerijen in Brabant hoofdzakelijk gevestigd zijn in St. Oedenrode, Best Liempde en Schijndel, dorpen, gelegen in die streken, waar het meest canacahout groeit. De laatste jaren was de toestand zoo, dat het hout bijna geen waarde meer had en als men de klompenmakers zelf mag gelooven is de lage prijs van de grondstof de oorzaak geweest, waarom zij in dezen allerslechtsten tijd tenminste nog het hoofd boven water hebben kunnen houden. De houtverkoopers zijn uiteraard over deze zeer lage prijzen minder goed te spreken; zij hadden er al over gedacht de verkoopingen, welke altijd in een winter gehouden worden, maar eens een tijd over te slaan, ware het niet dat in de afgeloopen jaren de lucifersfabriek in Eindhoven door haar aankoopen de prijzen nog eenigszins op peil had gehouden, en dat de houtverkoopers in den komenden winter een stijging der prijzen verwachten, omdat in dezen tijd alles de neiging vertoont omhoog te gaan, hoewel er voor sommige producten geen enkele aanwijsbare oorzaak voor bestaat. Het is niet noodig, dat de prijzen van het canadahout stijgen, maar men verwacht dit wel, mede door de opleving in de klompenindustrie. Deze opleving dateert eerst van den allerlaatsten tijd. De oorzaak hiervan moet men voor een deel zoeken in de grootere vraag, welke door de mobilisatie is ontstaan. Bij de bereden troepen worden bij het werken in de stallen klompen gedragen terwijl anderen deze ook gebruiken bij het aanleggen van verdedigingswerken in den natten en drassigen bodem. Voor een ander deel is de grootere vraag verklaarbaar door het stijgen der prijzen voor rubber en leer, waardoor ook de schoenen en het verstelwerk duurder zijn geworden. Voorts worden door hen, die nog klompen dragen, deze thans gekocht, omdat iedereen nu eenmaal verwacht, dat alles duurder zal worden en dus thans maar reeds koopt, wat hij straks noodig zal hebben. En tenslotte ziet men thans het verschijnsel, dat elk jaar voorkomt: bij den aanvang van een periode van nat weer, neemt de vraag naar klompen toe. Dit alles heeft een kleine opleving veroorzaakt, waarvan men thans nog niet kan zeggen of zij van langen duur dan wel van voorbijgaanden aard zal zijn. Indien de prijzen van rubber en leer blijven stijgen, staat de klompenmakerij misschien nog een goede tijd te wachten. Doch ook deze zal, hoewel van langen duur, toch in den loop der jaren weer voorbijgaan. Want als de handel weer normaal wordt, zal het klompengebruik weer afnemen. Dit is immers afhankelijk van de veranderingen in het maatschappelijk leven en het is niet te verwachten, dat dit leven zijn oude vormen in ongewijzigden toestand zal terugkrijgen. Daarom is het ook zeer gevaarlijk een vergelijking te maken tusschen deze mobilisatie en die van 1914 tot 1918, toen de vraag naar klompen enorme afmetingen aannam. Het zou onverantwoord zijn de verwachting voor de komende periode te baseeren op de verschijnselen, welke zich hebben voorgedaan in de jaren van 1914 tot 1918.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 02-01-1940**

**ERNSTIGE VECHTPARTIJ TE SCHIJNDEL IN DEN NIEUWJAARSNACHT**

**Een 19-Jarige Jongen zwaar gewond door messteken De even oude dader gearresteerd**

In den Nieuwsjaarsnacht heeft zich in het gehucht Boschweg te Schijndel een ernstige vechtpartij voorgedaan, waarbij een 19-jarige jongen ernstig werd gewond.

Nadat verschillende jongelui enkele café's bezocht hadden, en zich huiswaarts begaven, ontstond tusschen den 19-jarigen W. Rijkers uit het gehucht Lieseind te Schijndel, en den 19-jarigen W. v. d. A. een woordenwisseling. Deze liep zoo hoog, dat v. d. A. zijn mes trok en Rijkers verschillende steken in rug en achterhoofd toebracht. Hevig bloedend brachten enkele vrienden R. naar zijn huis, waar onmiddellijk dr. Verstraeten uit Schijndel ontboden werd.

Deze achtte den toestand van het slachtoffer zoo ernstig, dat hij onmiddellijke overbrenging naar het groot-ziekenhuis te Den Bosch gelaste. Zijn toestand is zorgwekkend.

Des nachts nog heeft de gemeentepolitie uit Schijndel v. d. A., die onmiddellijk na het gebeurde naar huis was gegaan, van zijn bed gelicht. Na een scherp verhoor legde hij een volledige bekentenis af, waarna hij is ingesloten. Hij zal ter beschikking van de justitie worden gesteld.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 02-01-1940**

**SCHIJNDEL FEEST VOOR DE MILITAIREN**

In de zaal van de Zusters werd door den aalmoezenier voor de R. K. militairen een Kerstfeest gegeven. In zijn openings- en welkomstwoord richtte de aalmoezenier zich tot de belangstellenden. Door de eerw. heeren van Abdij Berne werden lichtbeelden vertoond en enkele declamaties gegeven. Het R. K. Schijndels Dameskoor onder leiding van den heer C. Degreef zong zeer verdienstelijk enkele Kerstliederen. De tractatie van den aalmoezenier werd met graagte gebruikt.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 04-01-1940**

**SCHIJNDEL JAARVERGADERING VAN „DE HARZER"**

„De Harzer" gevestigd in het café J. Sep-v. d. Akker zal op Zaterdag 6 Januari om 8 uur een jaarvergadering beleggen in het clublokaal.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 08-01-1940**

**SCHIJNDEL**

**ZAL SCHIJNDEL EEN IJSCLUB KRIJGEN?**

Reeds verschillende winters telkens als er ijs was heeft het er over gegaan of in Schijndel de mogelijkheid niet bestond om te komen tot oprichting van een ijsclub. Ook nu weer. Door enkele liefhebbers is het initiatief genomen en zoo zal er Maandag (heden) 8 Januari om 8.30 uur een vergadering worden belegd in de zaal van het City theater.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 08-01-1940**

**SCHIJNDEL**

**LEZING VOOR DE SCHIJNDELSCHE LUCHTBESCHERMING.**

Voor alle afdeelingen van de Schijndelsche . Iuchtbeschermingsdienst werd in het schaftlokaal van de fabrieken van Jansen de Wit een lezing gehouden door luitenant Voet. Door den heer Frits Bolsius hoofd van de plaatselijke Luchtbescherming werd de spreker ingeleid. Luitenant Voet hield vervolgens een zeer interressante lezing over „Strijdgassen". Daar de stof niet in een lezing kon behandeld worden is besloten om het tweede gedeelte te houden op Woensdag 24 Januari a.s. om half negen eveneens in het schaftlokaal.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 27-01-1940**

**OUDSTE INWONER OVERLEDEN.**

Deze dagen overleed in het St. Lidwina-gesticht aan den Boschweg de oudste inwoner van Schijndel n.l. de heer P. Pellechrino op 95 jarigen leeftijd.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 13-02-1940**

**SCHIJNDEL AUTOBOTSING IN DE HOOFDSTRAAT.**

In de Hoofdstraat alhier ter hoogte van villa "Nieuwe Gaard" had een autobotsing plaats waarvan de gevolgen gelukkig niets meer hebben bedragen dan flinke materieele schade. Uit de richting Kluisstraat kwam 'n vrachtwagen beladen met rijshout en bestuurd door J. B. Precies op het moment dat deze vrachtwagen den voorrangsweg wilde opdraaien, die door het dorp loopt naderde uit de richting Sint Michiels-Gestel een militaire luxe-auto. Blijkbaar heeft de bestuurder van den vrachtauto dezen wagen niet bemerkt, want in volle vaart reed hij den luxe-wagen aan. Het gevolg was dat deze tegen de poort van huize „Nieuwe Gaard" werd gedrukt. Toen men de schade ging opnemen bleek dat de militaire wagen er met enkele deuken was afgekomen. De vrachtwagen had een leelijke klap gekregen. Het voorste gedeelte was zoo goed als geheel in elkaar gedrukt. De bestuurder van den luxe wagen had enkele builen en schrammen opgeloopen en hij stelde zich onder behandeling van dokter Michiels.

Door de gemeente-politie werd proces verbaal opgemaakt.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 15-02-1940**

**SCHIJNDEL ST. VINCENTIUSVEREENIGING.**

In de algemeene vergadering van Vincentianen en honoraire leden der vereeniging onder leiding van den heer H. J. Tibosch hield kapelaan Fr. Tilman de geestelijke lezing.

De president herdacht het werk der overleden leden Adr. Timmermans en Lamb. Timmermans die resp. vanaf 1916 en 1914 hun beste krachten aan deze charitatieve vereeniging hebben geschonken.

Twee nieuwe leden werden in den loop van het jaar aangenomen. Het aantal honoraire leden bedraagt 20.

Spreker deed een dringend beroep op de maandspaarders om te blijven steunen en spoorde de leden aan de actie voort te zetten. Nadat de president een uitgewerkt financieel verslag en een interessante beschouwing had gegeven over het werk der vereeniging in het afgeloopen jaar, werd het woord gevoerd door den zeereerw. heer A. J. Pessers. De gewijde spreker zette het doel en 't nut der Vincentiusvereeniging uiteen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 17-02-1940**

**HET SCHIJNDELSCHE COMITE „BREIT ALLEN MEE.”**

Dank zij het ijverige werk van de verschillende dames voor het comité "Breit allen mee" kan thans reeds een voorloopig overzicht gegeven worden over datgene wat er tot nu toe werd verricht. De collecte bracht op f 130.55. Hiervoor konden 190 knotten wol worden aangeschaft terwijl 124 knotten gratis werden verkregen. Door de verschillende breisters werd tot nu toe afgeleverd 212 stuks bestaande uit 164 bivakmutsen en 48 paar polsmoffen. Onder leiding van de Eerw. Zusier Maria Leonarda werd uit 84 knot wol 78 mutsen en 17 paar polsmoffen gebreid. Door het comité wordt erop gerekend dat de afdeeling Schijndel met minstens 250 stuks voor den dag zal kunnen komen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 17-02-1940**

**Raad van Schijndel.**

**IN 1940 WEER KERMIS!**

Benoeming controleur voor steunverleening en werkverschaffing. Controleur voor steunverleening en werkverschaffing benoemd. Uitvoerig rapport van het lid J. van Liempd over de griendcultuur. Zeer belangrijke mededeelingen van den voorzitter. ER KOMT KERMIS!! De Raad der gemeente kwam gisteren in openbare vergadering bijeen. Na het gebruikelijke gebed opende de VOORZITTER met een nieuwjaarsrede, waarin hij de beste wenschen uitte voor de leden van den Raad en hunne gezinnen. Veel werd in het afgeloopen jaar beraamd en verschillende plannen werden opgemaakt o.a. de waterleiding; brandweer; de weg Boxtel-Veghel; Baadhuis; ambtswoning; verbetering zwembad en rioleering. Niettegenstaande de slechte tijden zal de gemeente stap voor stap voorwaarts gaan met voorzichtigheid en beleid.. Het oudste lid de heer BOLSIUS dankte den Voorzitter voor de mooie wenschen. Wederkeerig wenschte hij hem namens de raad het beste voor hem en Mevrouw. Hij dankte hem voor de vele moeiten en zorg die zijn besteed tot welzijn van de gemeente. Ook bracht hij dank aan de wethouders en aan den secretaris met zijn volledigen staf van personeel, waarvan in deze moeilijke dagen zeer veel wordt gevraagd. Ook hij hoopte, dat alles spoedig tot klaarheid zal komen. Hij wist zeker namens de geheele raad te spreken als hij den Voorzitter alle mogelijke medewerking verzekerde.

**Ingekomen stukken.**

Er was een schrijven van H. Jonker, waarin deze zich beklaagt niets te hebben mogen leveren van de goederen, die zijn aangekocht voor de B. steun. Het lid Steenbakkers vroeg naar aanleiding hiervan of alle goederen betrokken zijn van de Rijksinkoop centralen. De VOORZITTER zeide voor het grootste gedeelte wel, maar ook werd gekocht van verschillende Middenstanders. Het lid STEENBEKKEBS zag gaarne dat voortaan alles werd gekocht bij de Schijndelsche Middenstand. De VOOBZITTER antwoordde hierop, dat dit onmogelijk gaat, daar verschillende inkoopen, gedaan bij het Rijk veel voordeeliger zijn en dat dit bovendien een zaak is die het comité van de B-steun verleening aangaat. Wel beloofde hij zooveel, mogelijk te zullen trachten, dat de Schijndelsche Middenstander niet worden vergeten. Schrijven van G. v. d. Heuvel, wonende Plein, om vergoeding van reiskosten voor zijn kind dat de B. L. O. school te Den Bosch moet volgen. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken gezien materieele overwegingen van den kant van den aanvrager. Alle ingekomen stukken werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen volgens voorstel van B. en W.

**Burgerlijk Armbestuur.**

Door B. en W. werden voorgesteld de heeren P. van Lieshout, aftredend; J. Timmermans en G. van Esch. Met algemeene stemmen werd de heer P. van Lieshout herkozen.

**Commissies.**

Voor de afdeeling werkgevers werd in de commissie van toezicht arbeidsbemiddeling de heer Visser gekozen en voor de afdeeling werknemers de heer Adr. van Roozendaal. In de Commissie tot wering van schoolverzuim werden gekozen de zeereerw. heer A. Pessers en de heeren J. P. van Bussel; G. Mermsen; G. van Dijk en G. van Giersbergen.

**Controleur voor werkverschaffing.**

De VOORZITTER deelde mede dat per 1 Maart a.s. veldwachter H. van Osch met pensioen gaat. B. en W. vinden hem de juiste man voor deze betrekking en ook de hoogere instanties zijn het met de benoeming van Van Osch eens. Hij zou daarom den Raad willen voorstellen een machtiging om de controleur te mogen benoemen en dit voortaan te laten geschieden door het college van B. en W. Het lid STEENBAKKERS heeft niets tegen den persoon van Van Osch maar hij vindt dat het weekloon, dat de nieuwe controleur ontvangt zijnde f 15 per week ook wel kan gegeven worden aan een persoon, die geen pensioen verdient. De VOORZITTER antwoordt hierop, dat het geen kwestie is van een gezin helpen, maar dat het hier gaat om de benoeming van een persoon, die voor dit uitzonderlijk moeilijke werk geschikt is, en dat Van Osch hiervoor de aangewezen man is. Het lid VAN LIEMPD vraagt nog of het hier gaat met vaste aanstelling. De VOORZITTER zegt, dat het een contract is dat per week opzegbaar is. Het lid GEERKENS zag liever, dat de benoeming niet werd opgedragen aan B. en W. maar dat deze wel degelijk door de Raad bleef geschieden. De VOORZITTEB stelt dan voor om tot stemming over te gaan. De heer H. van Osch wordt dan met 12 stemmen benoemd tot controleur van steunverleening en werkverschaffing gekozen; met een blanco stem. Vastgesteld werden de uitkeeringen aan gemeenten volgens art. 104 der L.O. wet 1920 alsmede de voorschotten L.O. en U.L.O. Voor L. O. wordt f 7 per leerling vastgesteld en voor U.L.O. f 12.50. Het voorstel tot vaststelling der verordening op de heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting, belastingjaar 1940 -1941 werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Een 12e wijziging der gemeentebegrooting werd eveneens z. h. s. aangenomen. Het betrof hier een verandering omtrent de verleening van steun aan de werkverschaffing groot zijnde f 10.000. Als voor geschiedde met de vaststelling der verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging der veldwachters, evenals de verlenging van de ontruimingstermjjn der onbewoonbaar verklaarde woning, bewoond door de Wed. de Hommel tot 28 Februari 1941.

Aan de gemeentebode Ant. van Liempd en de veldwachter Nuijten werden de gemeentewoningen verhuurd voor de prijs van f 4.- per week. Het voorstel tot het onderhands verhuren van een perceel grond in de Molenheid aan G. v. d. Akker, thans in huur bij H. v. d. Boogaard voor de som van f 40.40 werd z. h. st. goedgekeurd, nadat is medegedeeld, dat beide belanghebbende er zeer mee gebaat zijn.

**Kermis 1940.**

B. en W. meenen, dat er in 1940 een gepaste kermis moet gevierd worden, omdat het in het belang is van zeer veel ingezetenen. Ook de militaire oversten, die hierover medezeggingschap hebben, vinden het goed. B. en W. vroeg daarom toestemming aan den Baad om de staanplaatsen op het Marktterrein te mogen verpachten. Het lid BARTEN en van der HEIJDEN wilden nog iets in het midden brengen omtrent de dansaangelegenheid. De VOORZITTER zei, dat het ging om de verpachting van plaatsen en niet over het dansvraagstuk. Hij zal zooveel mogelijk rekening houden met de belangen van de verschillende gegadigden. Andere toezeggingen kan hij niet doen. Zonder hoofdelijke stemming verkregen hierna B. en W. de gevraagde toestemming. De VOORZITTER deelde mede met betrekking tot de brandweer, dat de waterleiding voldoende capaciteit heeft om met standpijpen te komen tot een hoogte van 10 tot 15 meter. Reorganisatie van de personen en materiaal is in bewerking. HIj hoopte een volgende vergadering met definitieve plannen te kunnen komen.

Door het lid J. VAN LIEMPD werd een keurig rapport ingediend over de griendcultuur. De VOORZITTER bracht hem hiervoor veel dank. Het rapport zal ter inzage worden gelegd. Wat de weg Boxtel-Veghel betreft de restauratie, is geraamd op f 195,360.- dat is f 24.500 per K.M.. Dit was oorspronkelijk f 16.000. De weg wordt degelijker dan eerst. Er komt een prachtig fietspad langs. Zoodra de weersgesteldheid het toelaat zal met de uitzetting worden begonnen. De definitieve goedkeuring kan in het najaar worden tegemoet gezien. Door den secretaris werd vervolgens het Rapport van het lid J. VAN LIEMPD betreffende de Griendcultuur in onze gemeente voorgelezen. Een langdurig en luid applaus der raadsleden en een speciaal dankwoord voor den Voorzitter ware het bewijs dat dit keurig rapport in den smaak viel. De Voorzitter hoopte dan ook dat het te zijner tijd de noodige vruchten zal afwerpen. Het blijft ter visie van de Baadsleden. Sluiting met gebed.

**De Tijd 23-02-1940**

**STEEKPARTIJ TE SCHIJNDEL**

**Tegen verdachte een jaar gevangenisstraf geëischt**

Op Oudejaarsavond heeft er te Schijndel in het nachtelijk donker op den openbaren weg een vechtpartij plaats gehad, waarbij de 20-jarige landbouwer W. v. d. A. met een mes W Rijkers ernstig verwondde. Tevoren waren zij samen in hetzelfde café geweest. Even nadat zij dat café verlaten hadden, had de vechtpartij plaats. Thans moest van der A. terechtstaan voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

De officier van justitie mr. J. Dubois, wees op het feit, dat er maar geen einde schijnt te kunnen komen aan het messentrekken op de dorpen. Verdachte heeft slechts een enkel woord met den dader gehad en trekt een mes! Dat is toch geen motief! De verwonding had bovendien maar een streepje anders moeten zijn en verdachte zou Rijkers hebben doodgestoken. Spr. kwalificeert dit misdrijf als opzettelijke zware mishandeling. Hij eischt een jaar gevangenisstraf.

Verdediger, mr. E. Sassen, was van meening dat de lezing van Rijkers niet klopt met de verklaringen van verdachte, maar ook niet met die van de andere Schijndelsche jongens aan de politie. PI. kan zich indenken in de psyche van verdachte, die van een kinderverlamming invaliditeit heeft overgehouden en die over een toespeling hierop furieus moet zijn geworden, zeker nog, als hij bovendien door Rijkers met de vuist is geslagen. Verdachte valt niet te rangschikken onder de messentrekkers. Hij is nooit veroordeeld, werd nooit verdacht, staat gunstig bekend. PI. vraagt een gedeeltelijk voorwaardelijke, gedeeltelijk onvoorwaardelijke straf met aftrek van voorarrest. De rechtbank zal vonnis wijzen op Donderdag 7 Maart a.s.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 23-02-1940**

**Groote brand te Schijndel.**

Om kwart over tien hedenmorgen brak brand uit in den winkel en bakkerij van den heer H. van Drunen in de Kerkstraat. Het huis stond binnen enkele oogenblikken in lichte laaie. Het huis, dat in het dichtbebouwde gedeelte van het dorp staat, geeft veel gevaar voor overslaan van het vuur naar de belendende panden. De brandweer bond den strijd tegen het vuur aan met twee slangen op de waterleiding en alle beschikbare pompenmateriaal. Militairen zorgden mede voor ontruiming van de in de nabijheid gelegen woningen. Ongeveer half elf stortte reeds de voorgevel van het huis met donderend geweld in.

De Bossche Brandweer werd telefonisch om assistentie gevraagd. De mogelijkheid bestaat met behulp van deze den brand nog in te perken.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 23-02-1940**

**BOSSCHE RECHTBANK.**

**DE VECHTPARTIJ OP OUDEJAARSAVOND TE SCHIJNDEL.**

Op Oudejaarsavond heeft onder de gemeente Schijndel een Vechtpartij plaats gehad, waarbij een mes werd getrokken en de 23-jarige slager W. Rykers werd gestoken, waarbij hem het linkeroor werd doorkliefd. De dader, de 20-jarige landbouwer W. v. d. A. wonende te Schijndel werd spoedig gearresteerd en in het Huis van Bewaring te Den Bosch ingesloten. Thans stond hij terecht wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Uit het verhoor van den verdachte bleek, dat hij op dien bewusten oudejaarsavond in het , café Kromzicht te Schijndel eenige glaasjes bier had gedronken. In het café zaten nog meerdere personen en iemand in de zaal schold v. d. A. uit. Deze meende dat de 23-jarige slager W. Rijkers de scheldwoorden had geuit. Hij ging naar Rijkers toe, die daarop het café verliet. Even nadien verliet ook van der A. het café. Op den weg haalde hij Rijkers in. Wat daar op dien weg allemaal precies is gebeurd staat niet vast. Volgens v. d. A. heeft Rijkers zich omgedraaid en hem een vuistslag, in het gezicht gegeven. Volgens Rijkers heeft van der A. hem plotseling van achteren aangevallen en hem meerdere messteken toegebracht. Rijkers was dusdanig verwond dat hij zich onder dokters behandeling moest stellen. Dokter A. Verstraten verleende hem medische hulp en constateerde dat het linkeroor was doorkliefd. De dokter die als getuige werd gehoord verklaarde dat de verwondingen moeten worden gekwalificeerd als zwaar lichamelijk letsel. Zoowel de verdachte als de getuige Rijkers bleven ieder op hun standpunt staan. De verdachte zei, dat Rijkers hem een vuistslag in het gezicht heeft gegeven, waarop hij een mes heeft getrokken. De getuige Rijkers verklaarde dal de verdachte hem plotseling van achteren had aangevallen en zonder eenig motief had gestoken. De getuige diende een civiele vordering in van f 91, doch daar hij deze niet kon waar maken, moest hij ze weer intrekken.

De officier van Justitie mr. J. Duboïs hierna requisitoir nemend, zei dat het met de messentrekkerij in de dorpen maar eens afgeloopen moet zijn. 't Had maar heel weinig gescheeld, of Rijkers was op dien bewusten oudejaarsavond doodgebloed. Wat de verdachte heeft misdreven, is zeer ernstig en moet worden gekwalificeerd als het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Mede uit een oogpunt van algemeene preventie moet aan den verdachte een zware straf worden opgelegd en de officier eischte tegen hem een jaar gevangenisstraf. De verdediger mr. E. Sassen bepleitte een mildere straf.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 24-02-1940**

**Groote brand te Schijndel.**

**MILITAIR REDDE DIENSTBODE VAN DEN DOOD.**

**Soldaten en brandweer voorkwamen erger.**

Gistermorgen om ongeveer kwart over tien werden de Schijndelsche inwoners door het luidden der klokken erop attent gemaakt dat er iels bijzonders aan de hand was. Een doode werd er niet begraven dus moest dit iets anders beteekenen.

Al heel spoedig bleek nu dat dit klokkengelui ten doel had de brandweerlieden bij elkaar te roepen, want in een pand in de Kerkstraat was brand uitgebroken. Dit pand bleek te .zijn de groote winkel bakkerij en woonhuis, toebehoorende aan den heer Hub. van Druenen. Daar dit complex gelegen is tusschen een groot aantal oudere winkels en woningen in, en daar hier alles zeer dicht op elkaar is gebouwd, zag het er naar uit dat deze brand een geweldige omvang zou gaan nemen.

In Schijndel is het steeds de praat geweest, dat als er in het Kerkstraatje brand kwam, er dan aan blusschen niet te denken viel, maar alles tegen de vlakte zou gaan.

Het begin nu was er! Waar zou het einde zijn.

Direct natuurlijk een groote oploop van menschen, zoodat de politie al meteen kon beginnen met afzetting van het terrein en omlegging van het verkeer.

Onder leiding van burgemeester Wijs, die zeer spoedig ter plaatse kwam, kweet onze Schijndelsche gemeentepolitie zich dan ook schitterend van haar laak en een opstopping van het verkeer was voorkomen.

Inmiddels was de Schijndelsche brandweer gearriveerd en onder leiding van brandmeester Nefkens werden de standpijpen op de nieuwe Schijndelsche waterleiding geplaatst. Direct had men nu een paar flinke stralen water en toen daar nog bijkwam dat ook de brandspuiten met twee stralen konden gaan werken had men een voldoende aantal stralen om althans een zekere tijd erger te voorkomen.

De Bossche brandweer werd om assistentie gevraagd uit voorzorg want er kon nog van alles gebeuren. Later toen men zag dat het tot het eene woonhuis beperkt bleef, heeft men de Bossche hulp weer afgebeld.

De brand ontwikkelde zich al vrij spoedig tot een geweldige vuurzee. Was het aanvankelijk niets anders dan een dichte rook die boven de Kerkstraat zweefde en dan langs de monumentale Schijndelsche Kerktoren werd weggevoerd, na een tiental minuten sloegen de vlammen hoog boven de daken uit.

Terwijl daar buiten de menschen hard holden en liepen om er maar zoo dicht mogelijk bij te kunnen komen, werd in het woonhuis hard gewerkt en was men er maar op bedacht het veege lijf te redden.

De vier kleine kinderen van het gezin speelden gelukkig achter de bakkerij terwijl de kleinste spruit bij zijn vader in de bakkerij was.

**Kranige redding.**

Toen de heer van Druenen iets vanuit de bakkerij moest gaan halen voor in zijn winkel kwam hij langs de woonkamer. Hij zag dat er rook uit de deursspleet kwam. Toen hij de deur opende keek hij in een groote vuurzee. De brand was dus ontstaan in de huiskamer. Direct riep hij toen zijn vrouw en deze droeg hij op voor de kinderen te zorgen. De milicien W. de Rooij, die daar ter plaatse was ingekwartierd, was ongeveer een goed uur thuis van zijn nachtdienst. Hij meende boven zich te ruste te begeven en had te dien einde zijn kamer opgezocht, waar hij bezig was zich te ontkleeden. Hier hoorde hij het hulpgeroep van van Druenen. Terwijl hij zich hierop naar beneden begaf, hoorde hij boven op de overloop de dienstbode om hulp roepen. Blijkbaar verrast door de dikke rook, die zich al spoedig ontwikkelde wist zij niet meer wat zij moest doen. Zooveel besef had zij nog, dat zij riep: "De Rooij, wat moet ik doen". Direct snelde deze op het hulpgeroep van het meisje weer naar de overloop en liep in de richting vanwaar het geluid kwam, iets zien kon hij niet meer. Gelukkig voelde hij op den tast waar zij was en hij nam haar toen bij de hand en wilde haar over de trap wegvoeren.

Dit was echter onmogelijk geworden, daar de vlammen hier al omheen speelden. Vlug wilde hij toen met haar langs een achterkant de zolder verlaten, maar door de rook misleid hadden beiden het ongeluk op een verkeerde kamer terecht te komen. Het vertoeven in de rook was voor het meisje teveel geworden en zij was in zwijm gevallen. Met haar onder de arm heeft toen de Rooij al tastende weer de uitgang van de kamer opgezocht en is toen met haar naar een luik geloopen, dat geheel achter in het huis is aangebracht.

Hier legde hij haar voor de luikopening en door de frissche lucht, die naar binnen kwam herkreeg zij het bewustzijn. Op zijn hulpgeroep werd toen een ladder aangedragen en beiden zijn toen langs de ladder omlaag gegaan.

Intusschen was mevrouw van Druenen met haar kinderen bij buren binnengebracht en nu kon men volp beginnen met het blussingswerk.

Onder commando van luitenant van Boven werd een groep militairen te werk gesteld. Het is verbazend geweest wat deze mannen hebben verricht. Zij toonden zich ware spuitgasten en flink werd er door hen gedragen en gesjouwd om zooveel mogelijk huisraad en andere benoodigdheden uit de belendende gebouwen te dragen. Vooral het huis en winkel van den heer Ant. Hermes liepen groot gevaar en hieruit werd dan ook letterlijk alles weggesleept. Uit het brandende huis van den heer van Druenen kon niets meer worden gered. Zoowat alle meubels alsook alle kleeren en winkelinventaris werden een prooi der vlammen. Het zal zoowat half elf geweest zijn toen de voorgevel het begaf en met donderend geraas instortte. Een zeer groot gevaar was nu geweken. Men kon nu geruster en dichter het brandende perceel naderen en van toen af aan wist men dan ook dat de brand zich niet verder zou uitbreiden. Doordat er zeer veel gevaar had gedreigd voor de belendende gebouwen waren deze rijkelijk bespoten geworden, zoodat hier een zeer groote waterschade zal zijn aangericht.

Zoowel woonhuis als inboedel zijn verzekerd. Al met al is het voor den heer van Dreunen toch een zeer groote schadepost.

Men moet hier woorden van lof en dank spreken: zeer zeker op de eerste plaats tot den kranigen De Rooij; vervolgens tot de Schijndelsche brandweerlieden en de militairen, die allen hun uiterste best hebben gedaan. De Schijndelsche politie en dan nog enkele particulieren; zij hebben allen gezorgd, dat het tot dit eene woonhuis is gebleven en daardoor hebben zij meegewerkt aan het voorkomen van een ramp, waarvan het einde niet te overzien zou zijn geweest.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 28-02-1940**

**BIJ HET VERTREK VAN VELDWACHTER VAN OSCH TE SCHIJNDEL.**

Men schrijft ons uit Schijndel: Wat al zoolang in ons dorp breed en uitvoerig is besproken n.l. het vertrek van veldwachter van Osch als actief politieman zal dan gaan gebeuren. H. M. van Osch zal Donderdag 29 Februari officieel op het Raadhuis afscheid nemen van de vele collega's en de verschillende personen waarmede hij in zijn lange periode, dat hij in Schijndel is werkzaam geweest, heeft omgang gehad. Naast B. en W. en de verschillende ambtenaren van het gemeentehuis zullen op deze bijeenkomst ook aanwezig zijn de gemeente- en Rijkspolitie uit de omgeving, evenals de marechaussees. We weten zeker dat het den scheidenden veldwachter die vanaf 1918 in onze gemeente is werkzaam geweest, op dezen dag niet zal ontbreken aan belangstelling. De officieele afscheidsbijeenUoinst heeft plaats om 11 uur op het Raadhuis;

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 01-03-1940**

**VELDWACHTER v. OSCH TE SCHIJNDEL GAAT HEEN.**

**Officieele plechtigheid ten gemeentehuize**

Ondanks het verlangen van gemeenteveldwachter M. H. van Osch, om aan dit afscheid liefst alle officieel karakter te onthouden, heeft toch een spontane en hartelijke afscheidshulde plaats gehad; In de Schijndelsche raadszaal vond een korte plechtigheid plaats, waarby o.m. aanwezig waren: burgemeester W. J. H. Wijs, als hoofd der politie, oud burgemeester J. J. Janssens; gemeente-architect P. v. d. Ven; Majoor Eiikenaar van St. Oedenrode; een deputatie marechaussees uit Boxtel, Dhr. van Mierlo, chef van het poliiecorps van Schijndel; de heeren W. de Visser en P. van Lieshout; het voltallige secretarie- personeel en talrijke collega's van den scheidenden functionaris. Burgemeester W. J. H. Wijs schetste in een bloemrijke taal, wat veldwachter van Osch voor de gemeente Sehijndel is geweest: een trouwe, stipte, zwijgzame waker. Zijn loopbaan lag tusschen twee oorlogen. Bij besluit van den Commissaris der Koningin d.d. 31 December 1917 en ingaande 17 Januari 1918 werd dhr. van Osch benoemd tot gemeente-veldwachter te Schijndel. Bij besluit van den Commissaris der Koningin d.d. 10 Februari 1940 en met ingang van 1 Maart 1940 wordt dhr. v. Osch eervol ontslag verleend als gemeenteveldwachter te Schijndel. Veldwachter van Osch heeft in zijn lange en loopbaan den opbloei en de ontwikkeling van Schijndel meegemaakt, dag aan dag beleefd en uit den aard van zijn ambt met de minder goede bladzijden uit de geschiedenis afgerekend.

Het is voorwaar geen gemakkelijke taak om, zonder ook maar iets van de zoo noodzakelijke Autoriteit in te boeten, recht naar het hart van de menschen te gaan. Veldwachter Van Osch vind dien weg en daarom kwamen de menschen met hun zorgen en moeilijkheden bij hem. Een trouw dienaar gaat heen, een ijverig politieman en een goed mensch. Met de beste wenschen voor familie en het verdere leven overhandigde burgemeester W. J. W. Wijs den veldwachter een prachtig horloge met inscriptie in de hoop, dat dhr. van Osch, die steeds een man van de klok is geweest, nog lange jaren plezier moge beleven van dit geschenk.

Burgemeester W. J. H. Wijs maakte zich vervolgens nog tot tolk van de talrijke collega's en veldwachter van Osch, die hem als bljjk van waardeering een divan offreerden. Vervolgens vroeg oud-burgemeester. dhr. J. J. Janssens het woord en dankte veldwachter van Osch voor de samenwerking en goede dienen, die hij van hem heeft mogen ondervinden, oud-burgemeester bood een mooie krantenhouder aan.

Majoor Eikenaar van de rijkswacht uit St. Oedenrode dankte van Osch voor zijn gedienstigheid en medewerking, voor zijn vriendelijkheid en zijn steeds stipte houding i.z. de uitoefening van zijn ambt. , De chef van politie te Schijndel, dhr. van Mierlo, dankte veldwachter van Osch. Hij prees de practijk van veldwachter van Osch. Veel heeft hij van hem mogen leeren. Van Osch. heeft gewerkt en gezwoegd en was dikwijls de vraagbaak voor zijn superieuren. De gemeente-secretaris, dhr. Verhagen, dankte veldwachter van Osch, namens het administratief apparaat der gemeente Schijndel en offreerde als blijvende herinnering een schilderstuk "De Kerktoren" van Schijndel, Lange jaren heeft van Osch hier 't , verkeer geleid en de toren zal hem steed zijn eigen woorden herinneren „Ik ga eens kijken of hij nog niet is omgevallen." Dhr. van Osch dankte allen, die dezen dag voor hem onvergetelijk hadden gemaakt. Hij memoreerde even het lief en leed, dat hij, mee heeft helpen dragen, dankte Schijndel en allen voor de bijzondere blijken van waardeering. Schijndel zag een trouw dienaar afscheid nemen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 08-03-1940**

**BOSSCHE RECHTBANK.**

**Steekpartij te Schijndel op Oudejaarsavond.**

De rechtbank heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen den thans gedetineerden 20-jarigen arbeider W. v. d, A., wonende te Schijndel, die aldaar op Oudejaarsavond den arbeider W. Rijkers met een mes heeft gestoken, tengevolge waarvan het linkeroor werd doorkliefd. Tegen v. d. A. heeft de officier van justitie wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel een jaar gevangenisstraf geëischt De rechtbank heeft hem deswege veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 16-03-1940**

**VERKEERSSTREMMING.**

In verband met werkzaamheden aan de Heeswijksche brug over de Zuid Willemsvaart in den weg Schijndel-Heeswijk onder de gemeente Schijndel, zal het verkeer over deze brug zijn gestremd van Dinsdag 19 Maart '40 5 uur tot Woensdag 20 Maart '40 19 uur, of zooveel langer of korter als de werkzaamheden zullen duren.

Voor voetgangers en wielrijders zal gelegenheid bestaan om per roeiboot te worden overgezet.

Het rijverkeer zal worden omgeleid over de Dungenschebrug en de brug over sluis no. 4 te Veghel, zooals met richtingsborden zal Worden aangegeven.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 19-03-1940**

**SCHIJNDEL AANRIJDING.**

Op de kruising van de Vicaris van Alphenstraat en de Kluisstraat had heden een aanrijding plaats tusschen een militaire luxe wagen en een militaire vrachtauto. De luxe wagen die uit de Vicaris van Alphenstraat kwam werd van voren aangereden en enkele flinke deuken waren het gevolg van de minder zachte ontmoeting met den vrachtwagen die uit de Kluisstraat kwam. Door de gemeente politie is proces verbaal opgemaakt.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 19-03-1940**

**GERECHTSHOF VAN DEN BOSCH. VERNIELING VAN WINKELRUIT TE DEN BOSCH.**

Het Hof heeft arrest gewezen in de strafzaak tegen den schoenmaker J. F. A. van de W., wonende te Schijndel, die op 11 Juli van het vorige jaar opzettelijk een groote winkelruit van C. en A. te

 's-Hertogenbosch heeft stuk gegooid. De Politierechter te 's-Hertogenbosch heeft bij vonnis bepaald, dat van de W. zal worden geplaatst in een krankzinnigengesticht. Door het Hof is bepaald, dat v. d. W. zal worden geplaatst in een krankzinnigengesticht en wel voor den tijd van een jaar.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 19-03-1940**

**DEMEN-DIEDEN.**

**VERTREK WAARN. HOOFD R.K. BIJZONDERE SCHOOL**

Met ingang van 1 April zal den heer J. F. van den Hoogen, waarnemend Hoofd der R. K. Bijzondere School onze parochie verlaten in verband met zijne vaste benoeming te Schijndel. In deze korte periode dat de heer v. d. Hoogen in onze parochie verblijf hield mocht hij alle medewerking van de ouders der kinderen en het publiek ondervinden. Op muzikaal gebied had het R. K. Zangkoor direct een groote steun aan hem.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 19-03-1940**

**DIEFSTAL TE SCHIJNDEL.**

**450 gulden vermist.**

Naar we thans vernemen heeft er in de woning van den heer A. M. j.l. Zondag een diefstal plaats gehad; vermist wordt een som ter grootte van ongeveer 450 gulden. Het feit werd door M. ontdekt toen hij Zondagmiddag in een lade van een kast een geldkistje wilde nemen en hij tot de minder aangename conclusie moest komen dat dit kistje verdwenen was. Een ander kistje dat eveneens in dezelfde lade stond en toebehoorde aan een bij den heer M. inwonende familie V., stond nog op zijn plaats. Men vermoedt nu dat 't feit zich ongeveer kan toegedragen hebben als volgt. De bij den heer M. inwonende V. is Zondagmorgen naar de eerste H. Mis geweest en hij heeft vergeten de deur te sluiten. Van deze nalatigheid heeft men gebruik gemaakt om het kistje uit de lade te ontvreemden. De manier waarop zich alles heeft toegedragen verwekt het vermoeden dat de diefstal door iemand gepleegd moet zijn die bijzonder goed met de huiselijke omstandigheden van den heer M. en de bij hem inwonende personen moet bekend geweest zijn. Door M. is bij de gemeente-politie aangifte gedaan van deze ontvreemding. Tot nu toe mocht het de politie niet gelukken eenige opheldering in deze duistere zaak te brengen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 19-03-1940**

**INDISCH JONGETJE WERD DOOR BIJEN AANGEVALLEN.**

De heer J. A. Zijlmans, leeraar in bijenteelt, te Schijndel schrijft ons: .

In verschillende bladen, en in uw blad nogwel in groote opmaak, trof ik het bericht aan van een aanval door bijen op een kleine Indische jongen, waardoor deze het leven heeft gelaten.

Ik kan mij niet voorstellen, hoe iemand, en zeker een kleine Katjong, al spelende, „ongelukkigerwijze op een vrij groote zich op den grond tusschen de grashalmen bevindende bijenkorf kan trappen".

Zoon bijenkorf is toch altijd een 50 a 60 c.m. hoog. Daar trapt men niet toevallig op. Maar als men daar expres op trapt en daardoor de bijtjes, want ook „zij zijn klein, tergt, dan kan ik mij voorstellen, dat zij hun woning tegen dat geweld verdedigen en den kleinen onverlaat te lijf gaan.

Een enkele bij kan wel eens iemand z.i. zonder reden steken. Een beweging, onwillekeurig en ongeweten, of een prikkelende reuk of stank, kunnen daarvan wel eens de oorzaak zijn. Voor de bij dus niet zonder reden. Het angstig gekerm van de stekende bij, die daarbij haar angel vastgeklemd voelt, kan wel een tweede of derde bij, die in de buurt is, ter hulp doen snellen. De vlucht nemen, wat men al gauw instinctmatig doet, of zijn hoofd beschermen en de boosdoener met een flinke druk dooden, bezweren het gevaar. lets anders is het voor aangebonden dieren. Deze moet men dan ook niet in de nabijheid van bijenwoningen vastzetten, wil men geen risico's loopen. Lossnijden, begieten met water, bedekken met zand of beter nog met een deken, zijn in zulke noodgevallen de aangewezen hulpmiddelen. Ook bijenzwermen krijgen heel dikwijls de schuld. Wie een bijenzwerm met rust laat, wordt niet gestoken. En wie een bijenkolonie niet rust laat wordt niet aangevallen.

J. A. ZULMANS, leeraar bijenteelt.

(Andere bladen gelieven dit bericht over te nemen).

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 02-04-1940**

**ERNSTIGE AANRIJDING TE SCHIJNDEL.**

Omstreeks kwart over acht gisteravond liep in de Hoofdstraat te Schijndel, smalle gedeelte, ter hoogte van de banketbakkerij v. Roessel, de 23-jarige klompenmaker J. v. Roosendaal. Uit de richting St. Oedenrode naderde de auto van dr. van Oppenraay, die dezen man van achter wilde passeeren. Daar v. Roosendaal op den rijweg liep en de dokter een aanrijding wilde voorkomen haalde hij naar links uit. Door den schrik heeft v. R. toen een beweging naar rechts gemaakt en kwam daardoor met zijn linkerarm tusschen de kruk van het portier en de carrosserie. Het gevolg hiervan was, dat de arm werd verbrijzeld en de man zelf met een gapende wonde tegen den grond werd geslingerd. De dokter stopte onmiddellijk, liet v. Roosendaal bij v. Roessel in den winkel dragen en verleende daarna met nog twee leden van de E.H.B.O. de eerste geneeskundige hulp. De arm bleek zoo ernstig te zijn gekwetst, dat overbrenging van den patiënt naar een ziekenhuis te 's-Hertogenbosch noodzakelijk werd geacht. v. R. is dan ook in het ziekenhuis Joannes de Deo ter verpleging opgenomen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 03-04-1940**

**SCHIJNDEL TOONEELUITVOERING K. J. M. V.**

Door de tooneelafdeeling van de Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging werd Zondag en Maandag in de tooneelzaal van den heer Glaudemans een uitvoering gegeven. Opgevoerd werd het drama „De zucht naar rijkdom". Jammer was liet dat vooral de I dag de publieke belangstelling nog al te wenschen over liet, want de jonge spelers hadden meer waardeering verdiend. Dat neemt niet weg dat zij beide dagen hun uiterste best hebben gedaan en de verschillende rollen werden vlot en goed weergegeven. In de pauze zorgde een orkest voor een zeer aardige afwisseling. De regie van het zware stuk was in den van den heer M. Jacobs die er met zijn jeugdige krachten een zeer vlot geheel van gemaakt heeft. De grime van den heer P. Janssen was in orde, terwijl de tooneelaankleeding van de firma Keunen-Bosmans niets te wenschen over liet.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 03-04-1940**

**AANRIJDING TE SCHIJNDEL.**

Op 14 Januari, des namiddags om half vier, heeft op den Boschweg onder de gemeente Schyndel, een aanryding plaats gehad. Een zekere J. A. C. van Heeswijk, reed per fiets aan de rechterzijde van den weg.

Een auto bestuurd door den chauffeur H. F. O. wonende te Den Bosch, reed hem achterop. Toen hij den wielrijder wilde passeeren week hij niet voldoende naar licks uit. Hij reed den wielrijder aan en smakte hem tegen den grond. De wielrijder bezeerde zich vrij ernstig en zijn kleeren waren heelemaal verscheurd.

De politie die spoedig ter plaatse was maakte tegen O. proces-verbaal, op en heden was O. voor den kantonrechter gedagvaard, omdat hij bij het inhalen van den wielrijder, niet behoorlijk was uitgeweken. O. was niet verschenen, zoodat de zaak bij verstek werd behandeld. De wielrijder van Heeswijk diende een civiele vordering in van f 46. Conform den eisch van den ambtenaar van het O. M. werd 0., door den kantonrechter veroordeeld tot een geldboete van f 7.50 subs. 5 dagen hechtenis en tot het betalen van de civiele vordering groot f 46.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 04-04-1940**

**NOG EEN AANRIJDING TE SCHIJNDEL.**

Op 10 Februari beeft onder de gemeente Schijndel een aanrijding plaats gehad, tusschen een luxe-auto bestuurd door den chauffeur J. B. wonende te Schijndel, en een militaire auto bestuurd door den soldaat Pieter van de Stel, met als passagier de eerste luitenant J. Ch. Hoornenborg.

De militaire auto reed op den voorrangsweg de Hoogstraat, toen van de richting Kluisstraat de auto bestuurd door J. B. kwam aangereden. B. had aan den militairen auto voorrang moeten verleenen. Hij deed zulks echter niet en het gevolg hiervan was dat de twee auto's met elkaar in botsing kwamen. Persoonlijke ongelukken hadden daarbij niet plaats. B. stond heden terecht en conform den eisch van den ambtenaar van bet O. M, werd hij veroordeeld tol f 15 boete .subs, 15 dagen hechtenis.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 04-04-1940**

**SCHIJNDEL OPVOERING VAN „DEN LAATSTEN TOCHT".**

In de zaal van het City-theater werd door de tooneelvereeniging „Kunst en Sport" opgevoerd het groote oorlogsdrama „De laatste tocht" naar het Engelsch van Sheridaan. De spelleiding berustte bij den heer N. Wels en wij moeten bewondering hebben voor de manier waarop hij de verschillende spelers heeft opgeleid om zulk een vlotte en vooral juiste opvatting bij te brengen. De verschillende tegenstrijdige karakters werden door de diverse spelers op een zeer te loven wijze weergegeven. Het tooneel zelf was een staaltje van bouwkunst, terwijl de costuums niet weinig bijdroegen tot verhooging van het geheel. De grimeering van den heer Jansen was uitstekend verzorgd. Tijdens de pauze werd door de firma Van der Sanden voor een passende muzikale afwisseling gezorgd op gramofoonplaten. Het waren een paar zeer hoogstaande avonden en Kunst en Sport mag er trots op gaan dat zij het tooneelseizoen met zulke mooie opvoeringen hebben kunnen besluiten.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 10-04-1940**

**SCHIJNDEL ZILVEREN DIENSTJUBILé.**

Mej. Mina v. d. Weijenberg hoopt op 10 April a.s. den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar als schoonmaakster op het raadhuis te Schijndel werd aangesteld. Het zal „die goeie Mina" op dien dag niet aan belangstelling ontbreken.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 12-04-1940**

**SCHIJNDEL HULDIGING MINA v. d. WEIJENBERG.**

Op het raadhuis had de huldiging plaats van Johanna Maria van den Weijenberg, beter bekend als „Mina" in verband met het feit dat zij gedurende 25 jaar als werkster is werkzaam geweest op het gemeentehuis.

In de raadzaal waren aanwezig burgemeester Wijs; secretaris N. Verhagen met het volledige secretaris personeel; de ambtenaren van steunverlening en werkverschaffing en het politiecorps. Burgemeester Wijs sprak het allereerst tot Mina. Hij prees haar als de ijverige werkster die 's morgens het eerste en 's avonds het laatste op het raadhuis was. Ook dankte hij haar nog namens den oud-burgemeester, die wegens ongesteldheid verhinderd was aanwezig te zijn maar die haar ook zijn beste wenschen deed toekomen. Vervolgens bood hij een couvert met inhoud aan.

Namens het personeel der secretarie en de ambtenaren van steunverleening en werkverschaffing werd het woord gevoerd door secretaris Verhagen die namens allen een horloge met inscriptie aanbood. Voor het politiepersoneel werd gesproken door den chef van politie den heer Van Mierlo, die een tafelkleed aanbood.

Nadat de jubilaresse door allen was gefeliciteerd sprak zij een woord van dank voor de mooie woorden en cadeaux.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 12-04-1940**

**SCHIJNDEL PLECHTIGE OPDRACHT H. FAMILIE.**

In de parochiekerk van O. L. Vr. v. d. H. Rozenkrans werd een plechtig Lof opgedragen door Pastoor Pessers, waaronder een Pater Capucijn een predicatie hield. Zondagmorgen werd de H. Mis opgedragen voor de leden der H. Familie, waaronder generale H. Communie. In alle 3 H. Missen werd door Pater Sixtus in zijn predicatie opgewekt tot trouw bijwonen der H. Familie. Om vier uur werd een plechtige vergadering der H. Familie gehouden.

26 leden deden de plechtige opdracht en ontvingen van Pastoor A. J. Pessers de medaille en het diploma, terwijl 4 zilveren en 4 gouden jubilarissen de zilveren en gouden medaille werd opgespeld.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 17-04-1940**

**VROEGE ASPERGES IN SCHIJNDEL**

Men schrijft ons uit Schijndel

De heer H. van Balkom in de Hoofdstraat alhier mocht het bijzonder genoegen smaken op 13 April j.l. al in zijn tuin asperges te kunnen steken van den kouden grond. Dit is wel bijzonder vroeg en vooral is dit iets eigenaardigs omdat er zulk een koud en guur weer geweest.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 17-04-1940**

**SCHIJNDEL BONTE AVOND VAN „DE SPAR".**

De levensmiddelen-centrale „De Spar" heeft voor hare clientèle van de winkels Schijndel en Wijbosch een bonte avond georganiseerd in het City-theater alhier. Het is van deze centrale een zeer goed gevonden methode om reclame te maken onder een nieuwe vorm. In deze omgeving is zooiets nog niet geweest. Dat het bijzonder bij de vele Spar-verbruikers in de smaak is gevallen getuigt het feit dat de groote zaal van het Cily-theater tot in de uiterste hoeken gevuld was. Alle stoelen waren bezet en nog zeer vele belangstellenden moesten zich met een staanplaats tevreden stellen.

Het openingswoord van de avond werd gevoerd door den heer A. v. Mol directeur afdeeling Nieuwkuyk van „De Spar". Het vroolijke gedeelte werd verzorgd door het Roosendaals Cabaretensemble „Klaveren Vijf" onder leiding van den heer Alex Walraven terwijl het muzikale gedeelte werd verzorgd door het strijkje van den heer N. W. v. d. Akker uit Den Bosch. Beide gezelschappen hebben een geweldig succes gehad. De Roosendalers hebben de honderden aanwezigen doen schateren van het lachen. De verschillende nummers werden op een meesterlijke wijze vertolkt en vooral het echte Brabantsche, nog meer naar de Vlaamsche kant, sloeg in. Ook het muziekensemble had met zijn vele nummers groot succes.

Het slotwoord werd gesproken door den heer Hovenier, chef van het Sparbedrijf alhier. Een speciale attractie was wel dat aan alle bezoekers een aardig cadeau werd aangeboden. Onder deze cadeaux bevonden zich drie fietsen en twee serviezen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 17-04-1940**

**BESOYEN BENOEMD.**

Tol onderwijzer aan de R. K. parochiale jongensschool in de parochie van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen, is benoemd de heer J. F. van den Hoogen, thans onderwijzer te Wijbosch. Schijndel.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 24-05-1940**

**SCHIJNDEL**

**DUBBEL WOONHUIS AFGEBRAND.**

Er brak brand uit in een schuurtje, staande bij een dubbel woonhuis van den heer G. van M den Oetelaar in de Borne. Ofschoon het schuurtje weldra in lichter laaie stond en zeer dicht bij de met stroo bedekte woningen stond, werd door het nat maken van de daken overslaan der vlammen aanvankelijk voorkomen. Toch vatte aan den zijkant een woning vlam, zoodat aan blusschen niet viel te denken. In korten tijd was het huis, bewoond door Piet Bekkers (een gezin van 8 personen) en door de familie M. van den Vorstenboscb (gezin van vier personen) tot den grond toe weggebrand. Slechts een klein gedeelte der beide inboedels werd gered. De brandweer verrichtte met 2 slangen het nablusschingswerk. Huis en inboedels waren verzekerd.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 28-05-1940**

**HIJ KWAM OM SPEKTAKEL TE MAKEN.**

Een zekere A. van B. woonachtig te Schijndel, was bij den loondorscher H. L. van Rooy in dienst geweest. Tusschen hem en van Rooy was er meeningsverschil geweest over de rentekaart.

Op 25 Februari was van B. na eenige glazen bier te hebben gedronken naar de woning van Van Rooy gegaan. In de woning maakte hij een hoop spektakel en uitte allerlei dreigementen. Van B. werd bij zijn kraag gepakt en aan de deur gezet.

Dit zaakje had nog een staartje want thans stond van B. terecht wegens straatschenderij. Conform den eisch van den Ambtenaar van het O. M. werd van B. veroordeeld tot f 10,- boete, subs .10 dagen hechtenis.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 01-06-1940**

**SCHIJNDEL.**

**MUTATIES IN DE R. K. JONGENSSCHOOL.**

De R. K. Jongensschool Sint Lambertus ondergaat met ingang van 1 Juni a.s. weer een verandering van personeel. De heeren Teurlings en van Weert zullen dan hun plaatsen weer innemen. Mej. Ph. Peeters werd opgenomen in het ziekenhuis te Den Bosch voor het ondergaan van een operatie terwijl mej. Cilly Bolsius met ingang van 1 Juni is benoemd als onderwijzeres aan de R. K. Mulo school te Kindhoven, Felenoord. Zij zal op die school onderwijs geven in de Nederlandsche en Engelsche taal.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 07-06-1940**

**KERKNIEUWS BENOEMINGEN IN ONS BISDOM.**

Z. H. Exc. de Bisschop van 's-Hertogenbosch heeft benoemd: tot Kerkmeester van de parochie van den H. Servatius te Wijbosch- Schijndel den heer Christianus van Weert.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 13-06-1940**

**SPORT Gesneuvelde sportmenschen.**

Uit de derde lijst van gesneuvelde R. K. sportmenschen welke Sport illustratie deze week geeft citeeren we enkele bekenden: Gijs van Wely van Groen Wit, Princenhage, die gedood werd bij een bomaanval te St. Niklaas; luit van Beers bestuurslid van R.K.V.V. Jeka te Breda, gedood te Veghel; Ant. v. Liempt, secretaris van de R.K.V.V. Schijndel die viel als sergeant vliegenier-, tenslotte F. Broos, bekend I.V.C.B. scheidsrechter die te Helmond is gevallen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 14-06-1940**

**SCHIJNDEL**

**MOTORONGEVAL.**

De heer Moorman uit Den Bosch had het ongeluk ter hoogte van villa De Borne in de Hoofdstraat alhier met zijn motor te slippen. Met verwondingen aan het gelaat werd het slachtoffer opgenomen en verbonden door dokter Verstraeten. De motor had eenig averij bekomen. Het slachtoffer werd niet naar huis vervoerd maar naar zijn oude kwartier in Schijndel waar hij als militair had gelegen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 18-06-1940**

**PLUNDERINGEN.**

Door de Rijkspolitie of gemeentepolitie werden voor den officier van justitie alhier geleid: K. J. Sch. 52 jaar arbeider, Schijndel, als verdacht van diefstal van een rijwiel van een Ned. militair gepleegd te Schijndel in Mei 1940. M. H. M. van 't L., 18 jaar, arbeider, Mill, als verdacht van diefstal van een rijwiel dat door vluchtelingen was achtergelaten, gepleegd te Mill op 13 Mei 1940; na door den rechter-commissaris te zijn gehoord werden zij ingesloten in het Huis van Bewaring.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 21-06-1940**

**SCHIJNDEL**

**COMITé VAN ACTIE VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS.**

Zaterdag a.s. 22 Juni zal in onze geheele gemeente de collecte worden gehouden voor de getroffen slachtoffers van den oorlog. Door de collectanten zal alles wat nog bruikbaar is gaarne in ontvangst worden genomen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 25-06-1940**

**SCHIJNDEL**

**BEDEVAART H. FAMILIE NAAR HANDEL.**

Men schrijft ons van hoog geachte zijde: Zondag j.l. 23 Juni maakte de Aartsbroederschap van de H. Familie in de parochie van den 11. Servatius haar jaarlijksche bedevaart naar het genadeoord Handel. Vanwege de buiten, gewone omstandigheden kon dit keer geen gebruik van autobussen gemaakt worden. Ondanks dit gingen toch 600 a 700 Familiemannen per fiets ter bedevaart. Nadat 's morgens om 5 uur onder een speciale H. Mis allen ter H. Tafel waren genaderd, werd om 10 uur in Handel in de openlucht een plechtige Hoogmis opgedragen door een Pater van het Missiehuis te Gemert met assistentie van een Pater Capucijn en den Rector van Handel. De predicatie werd gehouden door een Eerw. Pater Capucijn die in zijn preek memoreerde de bescherming die het katholieke Brabant inzonderheid de Meijerij steeds en vooral in de bange oorlogsdagen van O. L. Vrouw genoten heeft. De gewijde redenaar wekte daarom zijn toehoorders op vertrouwen te hebben op God en de Moedermaagd die ons Brabanders nooit m den steek gelaten hebben. Het zangkoor voerde onder directie van den heer van Bussel, ondanks zwakke bezetting de 3-stemmige Mis van Cuypers uit. Om 1 uur werd gezamenlijk het Rozenhoedje gebeden voor ieders speciale intenties. De Sacramentsprocessie volgde om 2 uur. In overeenkomst met den ernst der tijden was er ditmaal geen uiterlijk vertoon. Muziek en vaandels ontbraken geheel. Nadat een kort Lof de bedevaart had besloten, werd de terugtocht aanvaard en was de goedgeslaagde bedetocht ten einde.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 01-07-1940**

**Raad van Schijndel.**

**HERDENKING VAN DE GESNEUVELDEN.**

**Credieten voor brandtweer en badinrichting.**

**Dit jaar geen kermis.**

Onder voorzitterschap van burgemeester W. Wijs kwam de raad onzer gemeente in openbare zitting bijeen. Afwezig het lid van de Koevering. Na het gebed herdenkt de voorzitter de gesneuvelden van de gemeente n.l. de heeren van Liempd, van der Eerden en van Roozendaal. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Spreker vreest dat nog een Vierde naam zal moeten toegevoegd worden.

Hij verzoekt verder de raad aan B. en W. de toestemming te verleenen voor deze gesneuvelden een herinnering te mogen ontwerpen die voor eeuwig getuige zal zijn van de heldendood van deze Schijndelsche gesneuvelden. De rede van den voorzitter werd door de raadsleden staande aangehoord. Alle ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Verzoekschrift van de bewoners van de Keur om verharding van de weg vanaf van Vleuten naar de Jan van Amstelweg, wordt in handen van B. en W. gesteld voor nader onderzoek. Verzoekschrift van de bewoners van Hermalen; achterste Hermalen en Keur voor uitbreiding van het electrische net, wordt in handen van B. en W. gegeven voor verder uitwerking. Aangeboden wordt een rapport in zake het Buitengewoon Lager Onderwijs in de gemeente. Door den voorzitter wordt een zeer breedvoerige uiteenzetting en toelichting gegeven. Hij brengt dank aan de samenstellers n.l. dhr. van Houten, pastoor van Dijk en de heeren Tibosch en van Bokhoven. Spreker hoopt spoedig een breedere gedachtenwisseling met de raad over dit rapport te kunnen houden. De voorzitter deelt mede dat dit jaar geen kermis zal gehouden worden maar dat toch in de politieverordening een bepaling zal worden opgenomen over het rijden met karretjes en auto's van z.g. snorders op bepaalde feestdagen. Deze bepaling zal gelden als verbod. De dagen zullen door B. en W. worden vastgesteld. Goedgekeurd wordt dat een bedrag van f 250 zal worden uitgetrokken voor de bestrijding van de coloradokever. Goedgekeurd wordt een verzoek om een crediet van f 2500 te verleenen voor de aanschaffing van nieuw brandweer materiaal. Aangeschaft zijn reeds in verband met de tijdsomstandigheden 2 wagentjes met volledig vervoer; 2 extra dubbele standpijpen niet straalpijpen; brandladders; brandhaken; droogrekken; helmen; jassen; gummielaarzen; 240 meter slang; reparatiemiddelen en herkenningsteekens. Als nieuwe commandant der brandweer werd benoemd de heer P. Bosmans. Voor de buitenwijken blijft het schuimkanon het ideaal. De voorzitter vindt het voorstel het oude nageziene materiaal voor de buitenwijken voorloopig te gebruiken goed. Wel moeten de verschillende brandputten worden nagezien. Goedgekeurd wordt aan B. en W. een crediet te verlenen van f 2000 voor het aanleggen van een pompinstallatie bij het zwembad „Molenheide". Zeer waarschijnlijk zal een electrische installatie worden aangelegd. Door de commissie voor arbeidsbemiddeling is geadviseerd de ambtenaar voor de agent der arbeidsbemiddeling een jaarwedde toe te kennen van f 250. De directie van de werkloosheidsverzekering heeft geadviseerd een wedde toe te kennen van f 200. Hiervan zal dan 40 pct. door het Rijk worden voldaan. Besloten wordt een wedde van f 200 toe te kennen. Voor de steunregeling B zal uitgegeven kunnen worden een bedrag van f 2042,15. De gemeente zal hiervan moeten bijdragen f 517. Aldus wordt besloten. De voorstellen van wijzigingen der begrooting G.E.B. en der gemeentebegrooting over de dienstjaren 1939 en 1940 worden allen goedgekeurd. In geheime zitting wordt 't onderwerp aankoop van grond behandeld, dat de gemeente aankoopt een perceel in de Servatiusstraat groot 27 M2. voor f 1,50 de M2. en een perceel grond groot 2 Are en 50 c.a. in de wijk Huis en Erf en toebehoorende aan Hub. van Druenen te Utrecht voor de somma van f 1300, Hierna sluiting met gebed.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 01-07-1940**

**VACANTIE VOOR DE ROTTERDAMSCHE KINDEREN.**

**Een initiatief van den burgemeester van Schijndel.**

Tijdens de pauze van het harmonieconcert dat Zondagavond te Schijndel plaats vond, richtte, naar de Bossche Crt. meldt, burgemeester Wijs zich tot de aanwezigen, op wie hij een beroep deed om minstens 100 kinderen van het zwaar getroffen Rotterdam in de Schijndelsche gezinnen onder te brengen voor een maand onbezorgde vacantie in de landelijke omgeving. Nadat ook wethouder Jansen de woorden van den burgemeester had onderstreept, werd direct overgegaan tot de vorming van een comité, waarvan mevr. Jansen-Verzijl het eere-voorzitterschap op zich nam. Spontaan melden zich verschillenden aan om voor opneming van een Rotterdamsch kind in aanmerking te komen.

Aanvragen worden spoedig ingewacht bij mevr. Jansen, Hoofdstraat A. 22 te Schijndel, telefoon 321.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 06-07-1940**

**SCHIJNDEL IN MEMORIAM.**

 Gisterenmorgen werd in de kerk van O. L. Vrouw van den H. Rozenkrans aan den Boschweg, plechtig begraven de heer Hub. van Uden, die in den ouderdom van 24 jaar in het St. Johannes de Deo-ziekenhuis te 's-Bosch is overleden. De geestelijke adviseur van de R. K. S. V. Avanti, kapelaan F. Tilman, droeg de H. Mis op. De overleden was een braaf en goed mensen, een toonbeeld van ijver en plichtsbetrachting. De voetbalvereeniging „Avanti" verliest in hem een van haar trouwste leden en een joviale sportmakker. Bij den begrafenisstoet merkten we op 't voltallig Avanti-bestuur en vele steunende en werkende leden daarnaast waren velen aanwezig van zijn medearbeiders van de N.V. Jansen de Wit's Kousenfabrieken.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 06-07-1940**

**UIT SCHIJNDEL**

**OPENSTELLING DISTRIBUTIEKANTOOR**

Men verzoekt ons mede te deelen, dat het distributiekantoor voor het publiek geopend is dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur des namiddags. Het bureau van sociale zaken is alleen des namiddags opengesteld van 2 tot 4 uur.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 08-07-1940**

**Ongeveer ƒ 2.— per huisgezin in Schijndel.**

Het bedrag der inzameling voor de Nationale Collecte te Schijndel bedroeg f 3504,18. Dit bedrag komt neer op ongeveer f 2 per huisgezin.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 10-07-1940**

**Provinciaal Nieuws Bommen bij Schijndel gevallen.**

**ZE KWAMEN OP HET LAND TERECHT.**

Hedennacht heeft op 't Lieseind onder Schijndel een Engelsch vliegtuig een vijftal bommen uitgeworpen, waarvan een niet is ontploft. De bommen kwamen terecht op eenige landerijen doch troffen geen woningen. Van de in de nabijheid staande boerderijen werden de ruiten vernield. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 10-07-1940**

**Ernstige mishandeling te Schijndel.**

**LANDBOUWER MET EEN ZAKMES MISHANDELD.**

Gisterenavond omstreeks negen uur heeft in een perceel gelegen langs den weg Schijndel - Heeswijk en genaamd "De Steeg" een ernstige mishandeling plaats gehad. De landbouwer J. Hermes was bezig met het schoffelen van zijn boonen toen hij een bezoek kreeg van vader en zoon van H. Vermoedelijk heeft zich toen een woordenwisseling afgespeeld, waarna Hermes door een der van H.'s is mishandeld, want toen men deze beiden zag weg gaan vond men even later Hermes, hevig bloedend uit een gapende halswonde. Direct werd medische en geestelijke hulp ingeroepen alsmede de politie gewaarschuwd. Dr. van Oppenraaij en Dr. Verstraeten waren spoedig ter plaatse en verleenden het slachtoffer de eerste hulp, terwijl hem door kapelaan Corstens de H. Olie werd toegediend. Ook burgemeester Wijs was met de gemeentepolitie spoedig ter plaatse. Na verbonden te zijn werd het slachtoffer per ziekentransportwagen vervoerd naar het Johannes de Deo ziekenhuis te Den Bosch. Door den burgemeester werd als hulp-officier een onderzoek ingesteld en de vermoedelijke dader de zoon A. v. H. kwam zich bij de politie melden. De mishandeling is gepleegd met een stomp zakmes en vermoedelijk is de oorzaak tot deze mishandeling te zoeken in het feit dat er tusschen Hermes en de familie v. H reeds lang een veete heeft bestaan. Nadat beiden zoowel vader als zoon waren gehoord zijn ze ingesloten te Schijndel. Door den burgemeester werd de Officier van Justitie te Den Bosch van een en ander in kennis gesteld.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 10-07-1940**

**De zware mishandeling te Schijndel.**

Door de Gemeentepolitie uit Schijndel werd voor den Officier van Justitie alhier geleid: A. H. v. H. 24 jaar, landbouwer, Schijndel als verdacht van zware mishandeling gepleegd te Schijndel op 9 Juli 1940.

Na door den Rechter-Commissaris te zijn gehoord werd hij ingesloten in het Huis van Bewaring alhier.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 17-07-1940**

**UIT SCHIJNDEL VACANTIEVERBLIJF ROTTERDAMSCHE KINDEREN.**

Aan den oproep van den Schijndelschen burgemeester om gedurende een maand in onze gemeente 100 Rotterdamsche kinderen te plaatsen is spontaan gehoor gegeven.

Een klein vacantie-comité is hiervoor samengesteld bestaande uit de navolgende dames: Eere-voorzitster Mevrouw Wijs, voorzitster; Mervouw Jansen-Verzijl en leden de dames H. Bolslus, W. v. Megen en H. van Oppenraaij.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 18-07-1940**

**VERKOOP FABRIEK VISSERS EN EIJCKEN.**

Naar we vernemen is de sedert jaren leegstaande textielfabriek van de N.V. Vissers en Eijcken thans verkocht aan de N.V. Jansen de Wit te Schijndel. Langzaamaan zal onder de energieke leiding der directie Jansen-de Wit daarin een bedrijf worden gevestigd annex aan de fabriek te Schijndel. Voor de bestrijding der werkloosheid in deze gemeente is dit wel een hoopvol teeken.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 22-07-1940**

**Nieuws uit Waalwijk.**

**Motor van auto vliegt geheel uit elkaar. Chauffeur en inzittende gewond.**

Zaterdagavond had op het St. Antoniusplein een ernstig ongeval plaats. Een luxe auto van de firma v. Rooy uit Schijndel, geladen met spek kon niet goed op gang gebracht worden. Op een gegeven moment daverde een ontzettenden slag. De stukken van de motor, die geheel uit elkaar sloeg, vlogen her- en derwaarts. Op een afstand van 50 M. vond men nog zware stukken ijzer. De chauffeur, zekere Th. Alebeek uit Schijndel werd slechts licht aan zijn been gewond. De naast hem zittende v. Liempt kreeg verwondingen van ernstigen aard. Beiden werden door de Eerw. Zusters van het H. Hart verbonden. Het ongeval is vermoedelijk te wijten aan het losslaan van de starterkrans. De wagen werd aan den voorkant totaal vernield. De inhoud werd door de firma v. Eewijk uit Kaatsheuvel overgeladen, terwijl de zwaar gehavende wagen later werd opgehaald. De politie maakte proces verbaal op.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 23-07-1940**

**UIT SCHIJNDEL NIEUWE ARTS.**

Naar we vernemen zal zich in onze gemeente een nieuwe arts vestigen n.l. de heer Cals, thans woonachtig te Meersen (L.). De medicus zal zich voorloopig vestigen in hotel van Roessel.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 24-07-1940**

**LIJK OPGEHAALD TE SCHIJNDEL.**

Zondagavond werd te Schijndel een man vermist, H. Heesakkers genaamd. Het laatst werd hij gezien aan de Heeswijksche brug te Schijndel. Maandag werd daar een rijwiel gevonden, dat bij onderzoek bleek aan H. te behooren. Hiervan werd Dinsdagmorgen aangifte gedaan. Chef-veldwachter van Mierlo heeft toen direct dreggingspogingen in het werk gesteld Gisterenmiddag ongeveer 4 uur werd het lijk opgehaald. Het slachtoffer werd naar het St. Lidwina-gesticht te Schijndel overgebracht. Hij laat een vrouw en groot gezin achter.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 24-07-1940**

**UIT SCHIJNDEL VERDRONKEN.**

Gistermiddag is uit de Zuid Willemsvaart nabij de Heeschwijkschebrug, te Schijndel, een lijk opgehaald van den 54-jarigen H. Heesakkers uit Schijndel, de sedert Zondag werd vermist.

H. had zich Zondagmiddag per rijwiel naar de Schijndelsche kermis begeven. Hij had daar den avond in een café doorgebracht en was daarna per rijwiel in eenigszins beschonken toestand naar zijn huis vertrokken. Daar men vermoedde dat de man door de duisternis misleid op den weg langs de Zuid Willemsvaart in het kanaal was gereden werd met dreggen aangevangen, hetgeen gistermiddag bovengenoemd resultaat opleverde. Hij laat een vrouw met vier kinderen achter.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 25-07-1940**

**Tonnie van Liempd uit Schijndel Stapte als sergeant-vlieger onmiddellijk vooruit**

**Zijn kameraad sergeant Roeloffsen vertelt.**

In vliegerwereld geeft de sergeant-vlieger Roeloffsen een beschrijving van de laatste vluchten van het Nederlandsche leger in den vijfdaagschen oorlogstijd. Sergeant Roeloffsen wijdt zijn regels aan zijn kameraad sergeant-vlieger Tonnie van Liempt, de secretaris der R, K. V. V, Schijndel, die zich als eerste vrijwilliger bij een der gevaarlijke tochten meldde. Wij laten hieronder het relaas van sergeant Roeloffsen volgen, waaruit blijkt, met welke moeilijkheden onze vliegers te kampen hadden en hoe Tonnie ten strijde trok.

De namiddag van den derden dag van den oorlog, 12 Mei 1940 (eersten Pinksterdag). Circa 17.00 uur. Gestart met Fokker C 5 592 (verkenner, lichte bommenwerper) naar Friesland via Afsluitdijk. Opdracht: bombardeeren en beschieten van troepencolonnes, die naar den Afsluitdijk oprukten. Het zag er zeer slecht, zoo niet hopeloos voor ons uit. Er waren bijna geen toestellen meer. Die er nog waren, waren zeer verouderde types, Onze beste toestellen waren we door de eerste bombardementen op de vliegvelden en in luchtgevechten tegen een geweldige overmacht al kwijtgeraakt. Tegenover de geweldige overmacht en de superieuriteit der Duitsche vliegtuigen was het met die paar verouderde „kisten" eigenlijk gekkenwerk. De strijd was te ongelijk, wij waren absoluut kansloos! Maar wat deed dit alles er toe, het ging om het vaderland, dus startten we en deden wat we konden. Bij nadering van den Afsluitdijk zagen we, dat de lucht daar wemelde van de Messerschmits, die den luchtweg naar Friesland en den Afsluitdijk bewaakten, zoodat er geen doorkomen aan was. Laag langs den grond vliegend om niet ontdekt te worden, keerden we onverrichterzake terug. Ook luit. Woensdregt en serg. Bakx landden even na mij en hadden dus ook geen kans gezien. Door al deze hopelooze, zenuwsloopende vluchten waren we onderhand allemaal op van de zenuwen. Even later roept onze commandant (majoor-vlieger Raland) alle vliegers en waarnemers bij zich op het bureau: „Mannen, de toestand is hoogst ernstig. Het schijnt ons in de lucht alsook te land niet best te gaan. Aan de Grebbelinie wordt een doorbraak van de Duitschers gevreesd. Het opperbevel wil nog een poging doen met ons en verlangt, dat drie toestellen van ons de Duitsche linies bij Wageningen bombardeeren. Jachtvliegtuigen, zooals tot nu toe steeds ter bescherming meegeven, zijn niet meer beschikbaar, om de eenvoudige reden dat ze er niet meer zijn. Ik vraag daarom zes vrijwilligers, drie vliegers, en drie waarnemers, die deze opdracht willen uitvoeren. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik kan jullie wel zeggen, dat aan deze vlucht de hoogste onderscheiding verbonden is. Wie gaat? Sergeant-vlieger Van Liempd stapt onmiddellijk vooruit. Dan is liet even stil, niemand meldt zich. Rakx en ik kijken elkaar eens aan. Samen met Van Liempd hebben wij wel de meeste frontvluchten gemaakt deze dagen. En meer dan een jaar zijn wij ook met zijn drieën een onafscheidelijk clubje geweest gedurende ons lange verblijf in Gilze-Rijen en nu in Noordwijkerhout. Ons besluit is genomen, ook deze laatste maal zullen we samen zijn we gaan. Ook drie waarnemers, waaronder sergeant Holtz, die met mij gaat, melden zich vrijwillig aan. Nieuwe bommen onder de toestellen, benzine bijtanken, klaar! De commandant drukt ons allen de hand en letterlijk „uitgeleide gedaan" door onze collega's stappen wij naar de toestellen. Even warmdraaien en dan snel weg! We vliegen escadrille-ruim-verband, dat wil zeggen niet te dicht op elkaar. Bakx voorop, links Van Liempd en ik rechts. We vliegen zoo laag mogelijk, huisjeboompje-beestje, zooals dat heet. Even later vliegen we langs de Lek Oostwaarts, Bakx „bovenop" het water. Van Liempd en ik links en rechts vlak over de uiterwaarden. Om des te vlugger weer thuis te zijn, zitten we de oeroude Fokker C-5-en, met hun 190 kilometertjes kruissnelheid, behoorlijk op hun kop, ze dreunen en daveren en worden gloeiend heet, maar dat geeft niet, ze kunnen er tegen, want ondanks hun ouderdom zijn ze nog ijzersterk. Plotseling beginnen er, ter hoogte van Culemborg ,van den grond af mitrailleurs op ons te schieten maar ze raken ons gelukkig niet. Wij verder. We beginnen te klimmen, de Grebbelinie nadert. We zitten op 800 meter. In de verte zie ik Wageningen al liggen. Overal op den grond rookt en brandt het. We naderen het „front' N. O. van Wageningen moeten we zijn; ik stuur mijn kist nog wat bij, we gaan recht op het doel af. Dan, inééns drie Duitsche jachtvliegtuigen, die in duikvlucht op me af komen! Waar ze zoo plotseling vandaan komen, is me een raadsel, ik vermoed uit de wolken. Regelrecht duiken ze op mij af, in razende vaart.... Ik zie ze slechts één moment, 't zijn Messerschmits 109 of Heinkels 112. Drie razendsnelle, zwaar bewapende moderne jagers tegen één ouden, langzamen verkenner. Géén kans. Weg! Naar den grond! Het davert door mijn hoofd: in de lucht blijven en trachten te vluchten? Zelfmoord. Eruit springen? Als het lukt, zal ik met mijn parachute midden in de vuurlinie terechtkomen en al dood zijn, voor ik beneden ben.... Een schop tegen het voetenstuur, een duw tegen het levier, in duikvlucht naar beneden, naar den grond!! Het gasmanette vól open, óver de stuitnok heen, die we normaal alleen op groote hoogten mogen overschrijden. Loopen zal die oude Rolls, al zal hij uit elkaar vliegen! Ze zitten al achter me, ik voel het, een die op me moet schieten, midden achter me, en twee opzij; voor omkijken is geen tijd. Hij begint te vuren. Dat is ontzettend. Een sproeiregen van lood laat hij op me los. Ik zie het, want zij gebruiken, evenals wij, z.g. lichtspoormunitie, waarbij iedere vijfde patroon, 'n duidelijk zichtbaar lichtspoor nalaat in de lucht. Radeloos begin ik te schoppen, te duwen en te trekken, als een dolleman springt de kist door de lucht, slingerend en zwaaiend, met dreunenden motor. Néén, hij zal me niet krijgen, we geven ons zóó maar niet over! Ais ik in één rechte lijn naar beneden was gedoken, had ik dit niet meer kunnen navertellen, dan zou hij me gemakkelijk in den bundel van zijn mitrailleur hebben kunnen vangen. Hij vuurt als een bezetene, uit al zijn mitrailleurs spuwt hij ons zijn stralen doodend metaal achterna, het is of wij in een smederij zitten of bij een groot electrisch laschapparaat, links vuurstralen, rechts, boven en onder ons! Aan alle kanten vonkt en gloeit het, en één enkel kogeltje in mijn rug is voldoende om er een eind aan te maken, om ons met volle snelheid den grond in te doen duiken, ik verwacht het ieder moment

**Razendsnelle duikvlucht.**

We duiken nog steeds, in razende vaart. Mijn waarnemer vertelde mij later in het ziekenhuis, dat hij dacht dat onze staart er af geschoten was tijdens deze duikvlucht en dat we stuurloos omlaag doken, zóó slingerend en zwaaiend dook ik de kist naar beneden. Hij had er zich reeds op voorbereid, dat we zóó den grond in gingen en zat, zoo vertelde hij me, gelaten en rustig den klap af te wachten .... Ik heb altijd groote bewondering gehad voor den moed, waarmee de waarnemers zich aan ons toevertrouwden. Het „vuurwerk" achter ons houdt nog steeds aan. Dat je hersens in een dergelijke situatie nog werken, is een raadsel. Het flitst door mijn hoofd: over den Rijn, over den Rijn zien te komen. Ik wist, dat ten Noorden van den Rijn letterlijk de „hel" was losgebroken; als ik dus daar terecht kwam, werd ik, al kwam ik heelhuids aan den grond, toch wel ..afgeschoten", maar bezuiden ervan was de zaak nog betrekkelijk rustig. We naderen den grond. De „vuurregen" houdt nog steeds onverminderd aan. Deze duik schijnt uren. te duren in werkelijkheid is alles slechts een kwestie van seconden. Daar is de grond! Ik begin te trekken. Moeizaam, onder hevig trillen van het toestel, komt de neus omhoog. We razen over de uiterwaarden en zakken nog steeds lager. Geweldig snel gaat het, véél te snel! Een enorme klap, boem! Weg linker ondervleugel! De flarden hangen erbij, spaanders vliegen in liet rond. we hebben een paal of dijkje geraakt, de heele kist wordt omhoog gesmakt, maar schiet nog steeds met geweldige snelheid voort. Ik weet hem nog weer vlak te brengen en zie plotseling den grooten winterdijk van den Rijn vóór me. Van dit moment af houdt het vuren op. De Duitsche jager, die veel sneller gaat dan ik, kan niet meer achter me blijven en schiet over me heen omhoog. Ik zie den dijk, met een hek er bovenop, hij nadert snel, ik trek uit alle macht om erover te komen. Maar het toestel, dat, hoewel het nog voldoende snelheid heeft, niet genoeg draagvermogen meer bezit vanwege dien afgeknapten ondervleugel, wil niet meer omhoog. In volle vaart, met voltoeren draaienden motor, vliegen we tegen den dijk aan, het toestel slaat heelemaal over den kop. wordt weer meters omhoog gesmeten, over den dijk heen, en valt met een geweldigen smak een heel eind verder tegen den grond, waarbij de heele „kist" in elkaar schuift, zoodat er niet veel van over is. Het wordt me zwart voor de oogen en ik denk bij mezelf: daar ga je! Nu is het afgeloopen. Even later dringt een geluid van wegstroomende vloeistof tot me door ik ruik benzine en open mijn oogen. De tank waarin nog circa 450 liter benzine moet zitten, blijkt zich boven in plaats van voor me te bevinden en loopt over me leeg. ... Ik van boven tot onder drijfnat van de benzine en hoor een sissend geluid, dat eveneens van de benzine afkomstig blijkt te zijn, die over de gloeiend heete uitlaatpijpen stroomt....

**Als door een wonder gered.**

Dan dringt het ineens tot me door: Eruit! Weg! Mijn linkervoet blijkt bekneld te zitten, maar na eenig wringen lukt het me, dien vrij te krijgen en ik kruip uit den puinhoop. Ik zit vol bloed en voel overal pijn. Ik kan me zelf niet begrijpen, dat ik nog leef. Hier is een wonder gebeurd. En onder het toestel zaten ook nog alle bommen, die, ondanks de verschrikkelijken klap, waarmee we tegen den grond kwamen niet ontploften.... Mijn eerste gedachte is dan: Ik zal wel heel toevallig in leven gebleven zijn, maar mijn waarnemer zal wel dood zijn. Maar ook mijn waarnemer leeft. Hij komt achter om de wrakstukken aanstrompelen, had er dus blijkbaar aan een anderen kant dan ik uit moeten kruipen, en elkaar ondersteunend strompelen we weg. De Duitschers zagen ons waarschijnlijk tegen den grond vliegen, we hebben ze niet meer gezien. Er komen Hollandsche hospitaalsoldaten aanhollen (hadden ons blijkbaar zien vallen); we blijken circa 20 meter voor de vóórste Hollandsche vuurlinie te zijn neergekomen. . . . Even later lig ik op een draagbaar (mijn waarnemer kon nog loopen), het heele geval wordt achter op een vrachtauto gezet en daar gaan we, in westelijke richting. Onderweg wordt er in het donker nog tweemaal op onzen wagen geschoten, waarbij het zand van de in den berm van den weg slaande granaatscherven ons om de ooren vloog. Maar alles ging goed. Na een vervoer van 13 uren lang door verduisterd Nederland, na zeven keer te zijn overgeladen op een ander vervoermiddel (het eene nog slechter dan het andere), komen we den volgenden morgen om 9 uur, half geradbraakt, maar doodgelukkig, in Amsterdam in het ziekenhuis aan. Tonnie van Liempd heb ik nooit meer gezien. Hij viel in de omgeving van Rhenen en stierf den vliegerdood voor het vaderland. Aan hem draag ik deze regels in eerbiedige hulde op.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 29-07-1940**

**SCHIJNDEL LAUWERIEN GAAT HEEN!**

Wie kende Lauwerien Verschuren niet. De flinke vrouw die naast haar bakerdienst steeds in het Patronaat rond liep en daar met stoffer en blik zorgde voor de mooie reinheid van de verschillende lokalen die er waren. Ruim drie en dertig jaar heeft Lauwerien in het Patronaat rond geloopen met haar reinigingsmiddelen. Wat een verschillende vereenigingen heeft zij in deze jaren al niet in haar Patronaat ontvangen. Hoe dikwijls is zij niet 's avonds opgebleven om te wachten op de sleutels als de een of andere vereeniging repetitie had op het tooneel en dit wel eens later werd als men vermoedde. Wat heeft zij niet dikwijls voor de tooneelvereenigingen klaar gestaan om steeds maar weer in de „groote zaal" te zorgen dat er voldoende zitplaatsen klaar waren als de groote dag van de uitvoering er was. Hoe heeft zij niet altijd de houtjes en steenkool achter slot en grendel moeten verbergen want anders werd de groote kachel er mee gevoed als de lange winteravonden gerepeteerd werd in de ijskoude zaal. Weet je nog Lauwerien dat je wel eens ooit gezucht hebt: „Waar zouden mijn stoelen toch blijven?" Wij allen wisten het wel maar nooit hebben we je het verdriet willen doen te zeggen dat wij die kromme aftansche scharminkels gebruikten, om onze koud gerepeteerde ledematen een beetje te verwarmen. Wal een lief en leed hebt gij Lauwerien in dat Patronaat meegemaakt. Wat een geweldige hoop van genotvolle uren zijn daar door jou in gesleten Lauwerien. En thans na 33 jaar is dat afgeloopen. Een oude sleur en traditie is hiermede weer afgesloten. Lauwerien heeft het bijltje er bij neergelegd. Velen die gedurende de verschillende jaren dat zij als werkster in het Patronaat was, haar hebben leeren waardeeren en kennen zullen nu nog wel eens terug denken aan de nooit vermoeide Lauwerien die steeds voor allen klaar was. Lauwerien dat het je gegeven moge zijn nog verschillende jaren te kunnen genieten van een welverdiende rust.

**De Tijd 31-07-1940**

**De klompenmakerijen**

Klompenmakerijen vindt men er bij de vleet, machinale of van handwerkers, overal waar de streek rijk aan hout is. Een centrum van de klompenindustrie is dan ook de Meijerij, vooral in en rond Schijndel, St. Oedenrode en Best, maar ook in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat zijn er. De klompenfabriekskes hebben het in de laatste jaren hard te verduren gehad; er werden immers hoe langer hoe minder klompen gedragen en bovendien werd geducht concurrentie ondervonden van België, dat voordeeliger kon produceeren en jaarlijks een zeer belangrijk contingent invoeren kon. Derhalve kwijnden ze en leden ze een zeer zorgvol bestaan, doch nu de vraag groeit en de import vanuit Belgenland geheel stilstaat, is er werk in overvloed en zou er dag en nacht kunnen worden „gedraaid". Evenwel doet zich nu het gebrek aan jonge krachten, die het vak onder de knie hebben, flink gevoelen. In den slappen tijd toch hebben de meeste jonge arbeidskrachten de klompenmakerij, welke zoo weinig perspectieven bood. den rug toegekeerd en zijn zij elders heen getogen om als fabrieksarbeider of landbouwer hun brood te verdienen. Alleen de ouderen, die van kindsbeen af de lintzaag, het bodemmes, den vaarshaak en de boormachine hebben gehanteerd, zijn hun vak trouw gebleven. Op hen voornamelijk drukt thans dan ook de verantwoordelijkheid goede klompen te maken. Aan de krachten, uit werkloozen gerecruteerd, wordt dan ook nu het grove werk, het bedienen van de lintzaag, die uit de bollen hout het ruwe klompmodel zaagt, en van de copieermachine, welke het voetmodel maakt, overgelaten, terwijl de „bazen" er de fijne kantjes aan brengen; den mooien en juisten vorm, de versieringen, bloemen, cirkels, ruitjes snijden op neus en kap, kortom de afwerking verzorgen.

Maar het klompenvak leert vlug als men een handige jongen is en daarom zal het tekort aan geschoolde werkkrachten spoedig zijn opgeheven.

De klomp verkrijgt meer burgerrecht, dank zij de schoenendistributie en de steeds groeiende uitbreiding van het werkverschaffingswezen.

De Brabantsche klompenmakerij maakt gelukkig weer eens een bloeitijd door, zij, die het lang arm, zeer arm zelfs hebben gehad, maken redelijke winsten. Ze zijn er gelukkig mede!

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 01-08-1940**

**Plundering te Schijndel.**

Door de gemeentepolitie uit Schijndel werden voor den Officier van Justitie alhier geleid: A. v. d. O. 27 jaar landbouwer en H. P. v. d. O. 37 jaar landbouwer, beiden te Schijndel. als verdacht van plundering van militaire goederen gepleegd te Schijndel op 13 Mei 1940.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 03-08-1940**

**WEDEROM HERSTELLENDE.**

Naar we vernemen is de Schijndelsche militair Theo v. d. Burgt, die thans ligt in het militair hospitaal te Utrecht aan de beterende hand. Hij hoopt einde Augustus wederom in Schijndel terug te keeren.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 09-08-1940**

**SCHIJNDEL**

**DE ROTTERDAMSCHE KINDEREN GEARRIVEERD.**

Ruim honderd Rotterdamsche jongens en meisjes zijn thans in Schijndel aangekomen om daar een vacantie van 2 maanden door te brengen.

Door de presidente van het comité en eenige leden zijn de kinderen in Den Bosch afgehaald en in enkele groote bussen werd naar het Patronaat gereden. Hier waren ter verwelkoming aanwezig wethouder H. P. C. Janssen, de heer Ant. Verkuilen en het dames hulpcomité. Ook burgemeester Wijs en mevrouw gaven door hunne aanwezigheid blijk van belangstelling. Na enkele plichtplegingen werden de kinderen door de pleegouders meegenomen en kon voor hen de heerlijke vacantie in ons mooie dorp beginnen. Dank zij het initiatief van burgemeester Wijs waren er zeer veel blijde kindergezichtjes in het Patronaat.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 09-08-1940**

**UIT SCHIJNDEL**

**ZILVEREN PRIESTERFEEST**

Op Zondag 11 Augustus a.s. zal de weleerwaarde heer J. Wouters O. Praem. oudkapelaan van Schijndel en thans als kapelaan te Berlicum werkzaam zijn zilveren Priesterfeest gedenken. Kapelaan Wouters, die talrijke jaren in onze gemeente werkzaam geweest is en de achting van velen genoot, zal Zondag a.s. zeker nog vele bewijzen van belangstelling uit Schijndel ontvangen.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 12-08-1940**

**SCHIJNDEL**

**DROEVIGE PLECHTIGHEID.**

Zaterdagmiddag had op bet R. K. Kerkhof aan den Boschweg de eenvoudige doch droevige begrafenis plaats van den heer P. E. van Rozendaal, die op 10 Mei j.l. als slachtoffer van zijn militaire plicht te Echt sneuvelde. Het stoffelijk overschot werd gedragen door gedemobiliseerde Schijndelaren (Boschweg). Pastoor A. J. Pessers verrichtte de absoute.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 12-08-1940**

**NOODLOTTIG ONGEVAL MET DOODELIJKEN AFLOOP TE SCHLINDEL.**

**Tuinknecht viel uit een boom.**

Zaterdagmorgen ongeveer 11 uur heeft zich in den tuin van het Moederhuis der eerwaarde zusters in de Pastoor van Erpstraat te Schijndel een noodlottig ongeval voorgedaan, dat aan den tuinknecht J. v. Doremalen het leven heeft gekost. Tuinknecht van Doremalen was bezig met het verwijderen van dor hout uit de fruitboomen. Vermoedelijk is een dorre tak. waarop hij gestaan heeft, afgeknapt. Een feit is, dat van Doremalen uit een boom is gevallen. Toen Eenige zusters door den tuin liepen vonden zij daar hun tuinknecht levenloos onder een boom liggen. Direct werd rector Verhoeven gewaarschuwd, die nog liet H. Oliesel kon toedienen. Ook dokter Cals was spoedig ter plaatse, maar hij kon slechts den dood constateeren. Als doodsoorzaak werd opgegeven een schedelbasis fractuur. Voor het groote gezin van van Doremalen, hij was vader van elf kinderen, is dit 'n zeer groot verlies. Maar ook voor de eerw. zusters, waar van Doremalen al ruim 23 jaar als tuinknecht werkzaam was en waar hij gedurende al dien tijd heeft uitgeblonken als man van groote plichtsbetrachting. Bij vele menschen in Schijndel en vooral in zijn gezin en in het Moederhuis der Eerw. Zusters zal de nagedachtenis van dezen plichtsgetrouwen man in dierbare herinnering blijven.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 13-08-1940**

**SCHIJNDEL**

**DROEVE INDRUKWEKKENDE PLECHTIHGHEID**

Gistermorgen werd hier in de parochiekerk van Sint Servatius de plechtige uitvaart gehouden voor den heer Jan ven der Eerden gesneuveld in Kessel (Limburg). Het stoffelijk overschot was naar Schijndel overgebracht. Gedekt door de Nederlandse driekleur werd de kist de kerk binnengedragen door de Schijndelsche wapenmakkers van dezelfde lichting als de gesneuvelde, terwijl de heer Degreef op het orgel speelde "Ases Tot" van Edw. Grieg. Het zangkoor voerde de driestemmige mis van Perosi uit en absoute werd verricht door pastoor van Dijk waarbij de bijzetting op een ereplaats op het kerkhof plaats vond. De kerk was tot in de uiterste hoeken met belangstellende gevuld.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 23-08-1940**

**ERNSTIGE STEEKPARTIJ ONDER DE GEMEENTE SCHIJNDEL.**

Op 9 Juli van dit jaar heeft onder de gemeente Schijndel een ernstige steekpartij plaats gehad. Aanleiding daartoe was een burentwist tusschen de families van H. en Hermes. De twist was ontstaan naar aanleiding van het feit, dat de afrastering tusschen de bouwlanden van de beide families, herhaaldelijk was vernield. De eene familie schoof de schuld van deze herhaalde vernieling op de andere familie. Op den morgen van 9 Juli was de zoon van de familie Hermes op het land aan 't werken, toen een zoon en de vader van de familie van H. op hem afkwamen, om over de vernieling van de afrastering te spreken. Meenende dat vader en zoon van H. hem een duchtig pak slaag wilden toedienen, nam J. Hermes een schop en sloeg daarmede eerst den zoon en daarna naar den vader van de familie van H. Toen nam A. van H. een mes en stak daarmede J. Hermes achter in 't hoofd. Hennes viel bloedend neer en moest ter verpleging naar een ziekenhuis worden vervoerd. Hier bleek dat hij een gevaarlijke wonde aan den halswervel had bekomen. Gedurende 14 dagen moest hij in het ziekenhuis en daarna nog gedurende vijf weken thuis worden verpleegd. De 24-jarige landbouwer A. H. van H. die den noodlottigen steek had toegebracht, werd door de politie gearresteerd en naar Den Bosch overgebracht, alwaar hij in het Huis van Bewaring werd in gesloten. Heden stond hij voor de rechtbank terecht. Hem was zware mishandeling ten laste gelegd. De verdachte gaf toe den steek te hebben toegebracht, doch te zijner verdediging voerde hij aan, uit noodweer te hebben gehandeld. Dit verweer werd door den officier van justitie, mr. Receveur, verworpen en de officier eischte tegen den verdachte twee jaren gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. De rechtbank zal over 8 dagen uitspraak doen in deze zaak.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 24-08-1940**

**HIJ WAS BANG, DAT HIJ GEÏNTERNEERD ZOU WORDEN.**

Voor de Rechtbank te 's-Hertogenbosch verscheen K. J. Sch., 52 jaar, arbeider te Schijndel, aan wien was ten laste gelegd, dat hij In Mei j.l. te Schijndel een militair rijwiel had gestolen. Hij beweerde, dat het heelemaal zijn bedoeling niet was, te stelen, maar hij was in de oorlogsdagen drie fietsen kwijt geraakt en daar zijn zoon een heel eind uit de buurt werkte, wist hij niet anders in den ontstanen noodtoestand te voorzien, dan met zelf zich nu maar een rijwiel van een ander toe te eigenen.

De president vroeg hem, waarom hij dan wel dat rijwiel geverfd had, als hij niet de bedoeling had, het onherkenbaar te maken tegen ontdekking van zijn diefstal. Verdachte antwoorde hierop, dat hij in die eerste dagen na het Invallen van den oorlog bevreesd was geweest, dat als men zijn zoon op een militair rijwiel zag rijden, men hem zou kunnen aanzien voor een militair in burger en zou interneer.

De Officier van Justitie eiste een voorwaardelijke straf van 14 dagen gevangenisstraf, benevens onvoorwaardelijk ee geld boete van 10 gulden te vervangen door tien dagen hechtenis. Vonis over 14 dagen.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 29-08-1940**

**UIT ST. OEDENRODE OPLEVING IN HET KLOMPEN BEDRIJF.**

**De 15de Brabantcche klompenbeurs te St. Oedenrode.**

Woensdagmiddag omstreeks 10 uur had alhier de officieele opening plaats van de 15de Brabantsche Klompenbeurs, die in deze Gemeente telken jare gedurende twee dagen wordt gehouden.

De voorzitter der afdeeling St. Oedenrode de heer Adr. van Lieshout, aan welke afdeeling de organisatie dezer Beurs is opgedragen, zegt dat door de belangstelling gedreven, we hier thans bijeen zijn, om deze officieele opening bij te wonen. Zeer zeker zou het passend zijn geweest, om bij dit derde bestaanslustrum, de muziek te laten hooren, ten einde aan het geheel een feestelijk uiterlijk te geven. Zulks is echter niet geschied, om alle energie aan het zakelijke van de beurs te besteden. Toch zal er in deze Beurs meer muziek zitten, dan in het verleden, omdat ook de klompenmakers een aangenamere toon kunnen aanslaan. Er is thans opgang in 't bedrijf. Er is vooruitgang En deze vooruitgang zal zeker meewerken aan het succes der Beurs. Hierna geeft hij het woord aan den Burgemeester van St. Oedenrode om deze Beurs te openen De Burgemeester van St. Oedenrode zegt, dat, was het niet, dat we in dergelijke droeve omstandigheden verkeerden, de opening van deze Beurs zeer zeker zou zijn geschied door den Commissaris in deze Provincie, die had toegezegd, bij elk lustrum deze Beurs te zullen komen openen. Thans valt hem echter de eer te beurt, en hij is hiertoe gaarne bereid uit sympathie voor de Beurs en voor de industrie te dezer plaatse en in den Omtrek Het doet hem genoegen te kunnen memoreeren. dat we thans kunnen spreken van een opleving in de klompenindustrie. De houtprijzen zijn gestegen, de klompenprijzen zijn gestegen, en ook de loonen zijn den laatsten tijd de hoogte ingegaan Hij spreekt de hoop uit, dat in de toekomst de klompenindustrie nog tot hooger en grooter bloei zal worden gebracht, en verklaart hiermede deze 15de Klompenbeurs geopend. Deken A. J. van Erp zegt, dat hij alle openingen der Klompenbeurs nog heeft medegemaakt, en hij dankt het Bestuur voor de uitnoodiging om hier thans wederom tegenwoordig te zijn, waaraan hij gaarne gevolg heeft gegeven. Hij wil gaarne deze schoone Industrie steunen, en wil zulks temeer doen, omreden hierdoor het eerzame handwerk wordt in eere gehouden, hetwelk bij dezen tak van industrie nog steeds een voorname factor beteekent. Het verheugt hem, dat het thans en patroon en werkman goed gaat, en zij 'n fatsoenlijk bestaan hebben. Hij wenscht deze Beurs een groot succes in alle opzichten. De Adviseur van den Bond, Kapelaan van Grinsven uit St. Oedenrode, zegt, dat het hem voorkomt, dat deze Beurs een bijzondere aanteekening in de geschiedenis verdient ten opzichte van het Klompenmakersbdrijf. Hier is veel veranderd. Patroon en knecht zijn nu veel korter bij elkaar gekomen. Het gaat hun beiden ook beter. Hij wil van deze gelegenheid gebruik maken de Patroons er op te wijzen, dat het in hun belang is zich aaneen te sluiten. Er zijn nog steeds te veel klompenmakers, die niet vereenigd zijn. Later kunnen zij daar nog wel eens spijt van hebben, want die loopen juist gevaar in de toekomst te worden uitgesloten. De heer H. J. van de Kamp, wethouder van St. Oedenrode zegt, dat hij vanaf zijn komst in St. Oedenrode tot heden met de Klompenmakers heeft medegeleefd, en dat hij ze heeft gezien vanaf den hakpost tot aan de machine en dat het hem een groot plezier doet, dat de werkman in dezen tak van industrie een passend bestaan heeft gevonden. Hij spreekt de hoop uit, dat deze Beurs een succes moge zijn voor de Klompenindustrie, waaraan we later nog dikwijls mogen terugdenken. De Voorzitter de heer Adr. van Lieshout dankt de sprekers voor hunnen steun aan de Klompenindustrie toegezegd, en dankt hun verder voor de wenschen aan deze Beurs uitgesproken. Hij deelt alsnog mede, dat berichten van verhindering waren binnengekomen van den heer Seegers, Voorzitter der Klompenbeurs te Clinge, Pastoor van der Wee uit Nijnsel wegens ziekte, Ir. Grevers, Directeur van het Nijverheids-Laboratorium te Delft en Rector Meeuwese van de Slotzusters. Memoreeren we hier nog, dat o.m. bij deze officieele opening der Klompenbeurs aanwezig waren 't volledig Gemeentebestuur van St. Oedenrode met den Secretaris. H.Eerw. heer Deken van Erp met kapelaan van Grinsven. Oud-wethouder Paulissen, voorzitter van den Boerenbond de heer Th. Vermeltfoort, Burgemeester en Secretaris van Schijndel en de Assistent Beekmans uit Best Hierna wordt onder leiding van den voorzitter 'n rondgang door de tentoonstellingsgebouwen gehouden. In den namiddag werd de Beurs vereerd met een talrijk publiek, zowel van koopers als van fabrikanten en van belangstellenden. Voor zoover de voorraad aanwezig, werd wel eenige handel gedreven aan zeer flinke prijzen.

In ons volgend nummer geven wij den uitslag van de gehouden keuring in de verschillende categorieën

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 30-08-1940**

**DE VIJFTIENDE KLOMPENBEURS TE ST. OEDENRODE.**

Hieronder laten wc volgen den uitslag van de gehouden keuring in de verschillende categorieën der ingezonden klompen. 1 Th. van Erp. St. Oedenrode 36 3/4 p.; L. v. d. Wijdeven, St. Oedenrode 36 1/2 p.; 3 W. v. d. Sanden Best 36p.; 4 C. J. Seghers, Clinge (ZL) 35 7/8 p.; 5 H. van Kaathoven, Schijndel 35 3/4 p.; 6 M. van Houtuni, Liempde 35 1/4 p.; 7 Gebrs. Hulsen, Son 34 1/2 p.; 8 Gebr. v. d. Hurk, Wamel (Gld.) 34 1/2 p.; 9 H. v. d. Brand, St. Oedenrode 34 1/4 p.; 10 Gebrs. Arends, Eelde (Dr.) 33 3/4 p.; 11 G. Lanting Sleen (Dr.) 33 3/4 p.; 12 P. Hellings St. Oedenrode 33 3/4 p.; 13 E. Wietzes Eelde (Dr.) 33 1/2, p.; 14 A. van Lieshout, St. Oedenrode 33 1/4 p.; 15 Holtman, Zuidbroek 33 1/4 p.; 16 Verstappen, Mill 32 p. De eerste vijf zijn prijswinnaars.

Geboorde klompen: 1 J. v. d. Wijdeven, SI. Oedenrode 9 4/8 p., 1e prijs; M. Klerks St. Oedenrode 9. 2/ punt, 2e prijs; 4 W. van Houtun, Liempde 5 punten; 5 M. van Hastenberg St. Oedenrode 8 1/2 p.; 6 A.v. d Wijdeven St. Oedenrode 8 7/8 p.: 7 A. Seghers (Clinge) 8 6/8 p.; 8 Joh. v. Lieshout St. Oedenrode 8 1/4 p. 9 J. v. d. Velden, St Oedenrode 8 p.;

Gehakte klompen: 1 A. v. Hastenberg St. Oedenrode 8 1/4, 1e pr.; 1 Joh. Hellings,St. Oedenrode 8 p.

Luxe klompen: 1 J. v. d. Wijdeven, St. Oedenrode 9 2/8 p., 1e pr.; 2 Adr. v. Hastenberg St. Oedenrode 9 1/8 p. 2e pr.; 3 Th. van Hastenberg, St. Oedenrode 8 p. De jury had ondanks het niet al te groote aantal inzendingen, een zeer lastige taak. De jury bestond uit de heeren J. C. Beekmans te Best, J. van Hastenberg te Mill en C. J. van der Vleuten te Liempde.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 31-08-1940**

**KLEINE BRAND TE SCHIJNDEL.**

Door onbekende oorzaak brak hedenmiddag een felle brand uit in een houten bijgebouw gelegen achter het woonhuis van den heer J, van Raamsdonk in de Hoofdstraat. Daar er veel brandbaar materiaal aanwezig was greep het vuur direct fel om zich heen. De Schijndelsche gemeente politie tastte direct het vuur aan met een brandbluschapparaat terwijl enkele buren ook met emmers water ter hulp snelden.

Inmiddels was de brandweer gearriveerd die met drie stralen uit de waterleiding onmiddellijk een ware watervloed deed nederdalen. Het gevolg hiervan was dat het vuur beperkt bleef tot dit houten bijgebouw en tot 'n klein schuurtje gelegen achter het perceel van oud-burgemeester Janssens. In de vlammen kwamen enkele kanarievogels om en een groote hoeveelheid vogelzaad. Ook een waschmachine en een kachel werden een prooi der vlammen terwijl in het andere schuurtje een partij steenkool verloren ging. Daar deze brand in het midden van het dorp was kwam er direct een flinke publieke belangstelling. Ook de brandweer die voor het eerst met het nieuwe materiaal uitrukte had veel bekijks. Dank zij vooral het actief optreden van deze laatste bleef de brand tot deze enkele bijgebouwen beperkt.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 02-09-1940**

**ONDERWIJS Benoemingen te Raamsdonk.**

Tot hoofd der R. K. Meisjesschool te Raamsdonk is benoemd mej. J. Bardoel uit Geldrop. Tot onderwijzeres aan de R. K. Meisjesschool te Raamsdonksveer is benoemd mej. E. v. Elst uit Schijndel.

**Noord Brabantsch Dagblad Het Huisgezin 06-09-1940**

**BOSSCHE RECHTBANK ZWARE MISHANDELING TE SCHIJNDEL.**

De Rechtbank heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen den thans gedetineerden 24- jarigen landbouwer A. H. van H. woonachtig te Schijndel, die aldaar op 9 Juli den landbouwer J. Hermes opzettelijk met een mes in het achterhoofd heeft gestoken, tengevolge waarvan Hermes ernstig werd gewond. Tegen van H. heeft de officier van Justitie twee jaar gevangenisstraf geëischt met aftrek van het voorarrest. De Rechtbank heeft van H. veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 12-09-1940**

**UIT SCHIJNDEL MOEDERCURSUS.**

Op initiatief van het bestuur van het plaatselijk Wit-Gele-Kruis alhier zal een moedercursus worden gegeven door de Eerwaarde Zuster Theophora, wijkverpleegster van het Wit-Gele Kruis alhier.

Deze cursus wordt gegeven in het Moederhuis der eerwaarde Zusters alhier. Zij die voor het volgen van dezen cursus in de termen vallen, kunnen zich aanmelden bij het bestuur van genoemde vereeniging.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 12-09-1940**

**RIJWIELDDEFSTAL TE SCHIJNDEL.**

De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen K. J. Sch., arbeider te Schijndel, aan wien ten laste was gelegd, dat hij in Mei j.l. te Schijndel een rijwiel had gestolen en tegen wien deswege een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertien dagen benevens onvoorwaardelijk een geldboete van tien gulden was geëischt. Hij werd door de rechtbank veroordeeld conform den eisch.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 25-09-1940**

**UIT SCHIJNDEL**

**AANGEHOUDEN WEGENS DIEFSTAL.**

Te Den Bosch deed mej. A. de C. aangifte van diefstal van f 200 uit haar handtasch uit haar woning. Als verdacht van deze diefstal is aangehouden H. P. van L., wonende te Schijndel. Hij is in arrest gesteld.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 26-09-1940**

**DE KLOMPENINDUSTRIE LEEFT OP. IN BEST, SON, ROOIJ EN SCHIJNDEL ZOEMEN DE MOTOREN DER FABRIEKJES.**

't Is nog niet zoo heel lang geleden, dat in de fabrieksplaatsen van Brabant voor dag en dauw, als de heldere vriesnacht nog tusschen de slapende huizen stond, de klompjes klepperden v. d. regimenten fabrieksmeisjes en -arbeiders, die naar het portiersbord togen om er hun penning op te hangen en dan te verdwijnen onder de donkere contouren van onder shet-daken verscholen werkplaatsen. Nog is het niet zoo heel lang geleden, dat 's middags om vier uur heele straten kletterden van de klompen. Als de schooljongens stormend de poort uitrenden, die hen afsloot van de avonturen, die de straat bood. Kunt gij u niet meer herinneren, hoe twee vechterige jongens elkaar valsch beglurend van onder witte blesharen met opgeheven klompen bedreigden, temidden van de steenen speelplaats nog wel, omringd door een hoop jongens, die enthousiast het „Pluk, pluk, hanepluk" aanhieven? En toch is er intusschen een tijd geweest, dat er haast geen klompen gedragen werden. De schoenen waren goedkooper, deftiger en gemakkelijker te dragen. Alleen op de dorpen bleven de klompen het langst in eere. De boer trapt heel wat gemakkelijker met klompen over 't mest van den stal dan met schoenen aan. En op het veld doen het de klompen ook beter, onverschillig of het een riemkesklomp is of eene met een schulp. Maar het gevolg van het feit dat de stadsmensch en die voor even deftig door wilde gaan, schoenen droeg, was, dat de klompenmaker of de „klumper" de dood ln den pot vond. Vele klompenmakerijen waren ten doode opgeschreven, alleen de grooteren of de gehaaidsten konden hun bestaan rekken tot den dag van vandaag. Nieuwe klumpers, die het handwerk degelijk geleerd hebben, kwamen er niet meer bij. Het oude vak om uit een vlerkanten wilgenblok met de hand een paar goedgevormde gemakkelijk naar den voet zittende klompen temaken, was bij de jongeren niet meer in tel. Het was te zwaar den blok met de messen streek voor streek uit de hand af te schilferen om van het vermoeiende boren niet te spreken. Zoo gebeurde het, dat complete klompenmakersbedrijven naar de musea onder leiding van stads- en streek-archivarlssen verhuisden. Het oude klompenmakersbedrljf ls een bezienswaardigheid geworden, die reeds in een museum op haar plaats geacht werd. Feit is alweer, dat de klompenmakers om den kostprijs van het product te drukken en om de productie op te voeren machinaal gingen werken. Er werden olie- en gasmotoren aangeschaft, die de zwaarte van het werk verlichten. Voor de lichamelijke vermoeienissen, die de klompenmaker bij het uitoefenen van zijn vak onderging was dit een verbetering. Daarnaast kreeg er het vak een geduchte knauw door. Immers het fijne werk, de nabehandeling is en blijft handwerk. Door de machine wordt het hout voorbewerkt. Op de juiste' wijze moet dit door een vakman geschieden, die met handwerk is opgeleid. Hij weet precies hoe de klomp zit. Hij bestiert de machine naar de gedachten van zijn geest. Maar straks als er geen bekwame handwerklieden meer zijn, waarop het klompenmakersbedrijf nu teert, wat moet er dan gebeuren ? Er zijn thans technische adviseurs werkzaam, die het vak kennen en ook voorwerken. Op den duur kan zich het klompenmakersbedrijf daardoor niet redden. Wellicht komt er dan hier en daar in den lande een vakschool, als het noodig is. Voor 10 Mei leek het er op, of de oplossing van het probleem zichzelf aanbood. De klompenmakers verdienden sinds jaren het zout in de pap niet. En de toekomst bleef donker. De klompenmakers schakelden hun bedrijf zelf uit. België met zijn lageren levensstandaard en zijn lagere loonen gaf ln ons land aan verschillende klumpers den doodsteek. Belgische klompen veroverden hier het afzetgebied, terwijl er voor de Nederlanders in 't Bels niets te verdienen viel. En voorts was er geen afzet mogelijk naar Engeland. Op de St. Oedenrodensche klompenbeurs was elk jaar de stemming gedeprimeerd. Behalve dit najaar! Er was handel, er was stemming. De klompenmakers uit Son, Rooij, Schijndel, Best en zoovele andere plaatsen van Brabant kunnen hun product thans tegen loonende prijzen verkoopen. Na den oorlog was de concurrentie door de Belgen verdwenen. De klompen worden in het eigen land tegen goede prijzen verkocht. En bovendien heeft zich Duitschland als afnemer opgeworpen. De klompenmaker uit Brabant haalt verlicht adem. Voor hem is er oogenblikkelijke verbetering. Hij kan weer met zijn zware werk voor zijn gezin op behoorlijke wijze zijn brood verdienen. Boven schaduwen schijnt toch de zon. In Brabant, Zeeland en Gelderland, waar de klompenbedrijven gevestigd zijn, zoemen de motoren weer. De schilfer- en krullenhoopen groeien weer dag aan dag. De klompen gaan weg. Ze worden gedragen in binnen- en buitenland. Waar zij heen gaan kan de klompenmaker niet schelen. Als hij maar werken kan en zijn gezin netjes onderhouden. Dat kon hij in de laatste jaren niet meer. Nu heeft hij alleen zorg over het hout. Het peppelhout, dat op onze broekgronden groeit en dat stijgt in prijs naar mate de klompen verzonden worden. Het een is het gevolg van het ander. Als er maar hout genoeg is...

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 28-09-1940**

**BESMETTELIJKE ZIEKTEN IN BRABANT.**

In de week van 15 tot 21 September zijn in Brabant de volgende besmettelijke ziektengevallen voorgekomen: Alem 1 diphterie; Almkerk 2 roodvonk, Berlicum 1 roodvonk, Boxtel 4 roodvonk en 1 diphterie. Eindhoven 3 roodvonk en 2 diphterie, Den Bosch 1 paratyphus, Schijndel 1 roodvonk, Tilburg 2 roodvonk en 3 diphteriegevallen.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 03-10-1940**

**UIT SCHIJNDEL WIT-GELE KRUIS.**

Het bestuur van het Wit-Gele Kruis maakt bekend, dat in onze gemeente is gevestigd een districts-consultatiebureau voor zuigelingen onder leiding van een kinderarts. Te beginnen met Donderdag 3 September zal in het Servatiusgebouw voor moeders leden der vereeniging gelegenheid zijn, haar zuigelingen te laten onderzoeken door den kinderarts dr. Weyers uit 's-Hertogenbosch. Het bureau wordt gehouden om de 14 dagen. Voor leden der vereeniging is het onderzoek geheel kosteloos. Zij die geen lid zijn, betalen f 1 inleggeld alsmede 25 cents per consult. Zonder twijfel zal van dit bureau een veelvuldig gebruik worden gemaakt.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 04-10-1940**

**BIJ GEBREK AAN BENZINE.... TANDEMS.**

Schijndel 2 moest Zondag spelen tegen Noad 3 te Tilburg. Reisgelegenheid ontbrak vrijwel. Geen nood. De elf spelers en één reserve huurden samen 6 tandems, trapten 35 km. tegen den straffen wind in, speelden een riant partijtje voetbal, wonnen met 2-0 bezochten de eerste helft van den wedstrijd Noad's eerste, en peddelden daarna 35 km. terug. Met een beetje goeden wil en tandems kom je tegenwoordig ver in de wereld zegt de Sportkr.

**De Tijd 04-10-1940**

**VUURZEE TE SCHIJNDEL**

**Drie perceelen en landbouw schuur door brand verwoest**

In den afgeloopen nacht heeft te Schijndel een felle brand gewoed, welke drie perceelen en een landbouwschuur heeft vernield. De brand was ontstaan In den kruidenierswinkel van den heer A. Manders op de Steeg. Het vuur werd door den hevigen wind aangewakkerd en in korten tijd stonden het woon- en winkelhuis in lichter laaie. Toen de brandweer met groot materiaal ter plaatse arriveerde was het vuur reeds overgeslagen naar de boerenbehuizing van den landbouwer J. Aarts. In allerijl had men hier het vee in veiligheid gebracht. Drie kalveren, een aantal varkens en kippen zijn echter door het vuur omgekomen. Door den straffen wind vormde zich een geweldige vonkenregen welke ook de woning van den heer A. v. d. Boogaart aantastte. Hoewel de brandweer met drie stralen op de waterleiding den strijd tegen het vuur had aangebonden, kon zij niet verhinderen dat ook dit perceel een prooi der vlammen werd. Tenslotte sloegen de vlammen nog naar de overzijde van den weg over waar de landbouwschuur van J. Santegoed in den brand werd betrokken. De brandweer slaagde er toen in 't vuur meester te worden en de boerderij van Santegoed, welke veel waterschade kreeg, te behouden. Perceelen en inboedels van Manders, Aarts en v. d. Boogaart zijn geheel door het vuur verwoest. Ook de oogst van Santegoed, welke in de verbrande schuur was geborgen. Is door het vuur verwoest. De oorzaak moet vermoedelijk worden geweten aan een lek in den schoorsteen bij Manders.

De schade is slechts voor een klein gedeelte verzekerd.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 18-10-1940**

**DIEFSTAL VAN LEGERGOEDEREN TE SCHIJNDEL.**

De rechtbank te 's-Hertogenbosch wees vonnis tegen A. v. d. O, 27 jaar en H. v. d. 0., 37 jaar, beiden landbouwer te Schijndel, die terecht hadden gestaan ter zake, dat zij op 13 Mei j.l. te Schijndel te zamen en in vereeniging hadden weggenomen vier lederen borsttuigen, een compleet zadel met singel, 'n hoofdstel, twee strengen en nog meer dergelijke goederen, alles eigendom van den staat der Nederlanden. Conform den eisch werden zij beiden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden terwijl A. bovendien veroordeeld werd tot een geldboete van dertig gulden onvoorwaardelijk en H tot een geldboete van ƒ 15.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 24-10-1940**

**UIT SCHIJNDEL BENOEMD.**

Als wethouder der gemeente Schijndel Is benoemd de heer W. de Visser, zulks wegens ontslagname van den heer A. v. d. Oetelaar.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 24-10-1940**

**25 JAAR LID VAN DEN GEMEENTERAAD.**

De Heer Adr. van den Oetelaar herdacht het feit, dat hij voor 25 jaren lid van den Raad der gemeente Schijndel is gekozen. Burgemeester Wijs huldigde den heer van Oetelaar als een man, die .gedurende deze zittingsperiode veel voor de gemeente Schijndel heeft gedaan en wiens adviezen steeds op hoogen prijs werden gesteld. Naast lid van den gemeenteraad bekleedt de heer van den Oetelaar talrijke andere functies, o.m. het wethouderschap der gemeente, hetwelk hij thans voorwel heeft gezegd, voorzitter van het burgerlijk armbestuur, voorzitter van den N.C.B., directeur der Boerenleenbank, voorzitter der Zuivelfabriek, lid van het schoolbestuur enz. Een passende herinnering werd den Jubilaris aangeboden.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 24-10-1940**

**ONGELUK DAT BETREKKELIJK GOED AFLIEP.**

Vrijdagmiddag j.l. reed een vierwieler van Van Vollenhovens bierbrouwerij uit Schijndel met een vracht naar huis toen plotseling de burries loslieten. De voerman kwam met den schrik vrij. Het paard sloeg met de burries op hol en bekwam ernstig letsel. Door een passeerende auto werd de vierwieler weer op 't wegdek gebracht.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 05-11-1940**

**VARKENS MET VALSCHE OORMERKEN**

De rechtbank te 's-Hertogenbosch behandelde de strafzaak tegen E. J. T., 46 jaar, landbouwer te Schijndel, aan wien ten laste was gelegd, dat hij einde 1939 of begin 1940 te Schijndel vier varkens valsch gemerkt had. Na getuigenverhoor werd tegen hem geëischt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met drie jaren proeftijd benevens een geldboete van 25 gulden te vervangen door 25 dagen hechtenis onvoorwaardelijk met bevel tot vernietiging van het in beslag genomen materieel.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 06-11-1940**

**VAN DE TREEPLANK GESLINGERD**

**Ongeluk met doodelijk gevolg te Schijndel.**

Gistermiddag is het driejarig dochtertje van den groentenhandelaar van der Heyden te Schijndel, dat, zonder dat de bestuurder het had gemerkt, op een treeplank van een stilstaande auto was gaan zitten, eraf geslingerd toen deze zich in beweging zette en met het hoofd op de straat terechtgekomen. Het kind, dat een zware schedelbreuk had bekomen, is nog bij een dokter binnengebracht, doch even later bezweken.

**De Tijd 15-11-1940**

**Varkens valsch gemerkt**

De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen E. J. T., 46 jaar, landbouwer te Schijndel, aan wien ten laste was gelegd, dat hij einde 1939 of begin 1940 te Schijndel vier varkens valsch gemerkt had. Tegen hem was geëischt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met drie jaren proeftijd, benevens onvoorwaardelijk een geldboete van ƒ 25,- te vervangen door 25 dagen hechtenis onvoorwaardelijk. Hij werd thans veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met drie jaren proeftijd

**Nieuwsblad van het Zuiden 30-11-1940**

**VERKIEZING HOOFDBESTUUR DER CONGREGATIE DER E.E. ZUSTERS VAN LIEFDE TE SCHIJNDEL.**

Onder voorzitterschap van Zijne Hoogw. Excell. Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch werd op 26 November j.l. het volgende hoofdbestuur gekozen: tot Algemeen Overste: Zr. Maria Cecile; tot 1e Assistante: Zr. Maria Marie Theresia; tot 2e Assistante Zr. Maria Petronellia; tot 3e Assistante: Zr. Maria Annie; tot 4e Assistante: Zr. Maria Fulgentia.

**Nieuwe Tilburgsche Courant 09-12-1940**

**AUTOBUS REED OP EEN BOERENKAR IN. Met gevolg, dat ook een tweede boerenkar werd geraakt en beide voerlieden ernstig werden gewond.**

Zaterdagavond heeft tengevolge van de duisternis onder de gemeente Schijndel een verkeersongeluk plaats gehad, waarbij twee broers zwaar werden gewond, terwijl 2 paarden zijn omgekomen en drie voertuigen zwaar werden gehavend. Omstreeks 7 uur reden de gebroeders Hoogzaad uit Schijndel, die elk een met paard gespannen wagen bestuurde, met een kalm gangetje achter elkaar op den weg van St. Oedenrode naar Schijndel. Plotseling kwam uit de duisternis een autobus van de B B A te voorschijn. Waarschijnlijk tengevolge van de donkerte bemerkte de autobestuurder te laat de twee karren. De bus reed tegen de eerste kar op. De botsing was zoo hevig, dat de wagen met kracht achteruit werd gedrukt en tegen den volgenden wagen terecht kwam. Door het gebeurde verloor de autobuschauffeur de macht over zijn stuur, met het gevolg dat de bus begon te slingeren en in een droge sloot terecht kwam. Ofschoon de bus zwaar was gehavend kwamen de passagiers allen met den schrik vrij. De beide voerlieden waren er echter niet zoo goed afgekomen. Tijdens de botsing waren zij beiden van hun wagen geslingerd. Zij bleven bewusteloos liggen. Een geneesheer constateerde bij beiden een zware hersenschudding en ernstige Inwendige kneuzingen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis ter plaatse vervoerd. Hun toestand is zorgwekkend. Een der paarden Bleek op slag te zijn gedood, terwijl het andere dusdanig letsel had opgeloopen, dat het moest worden afgemaakt. De materieele schade was groot.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 13-12-1940**

**GERECHTSHOF DEN BOSCH WAARSCHUWINGSBORDJE VERWIJDERD.**

Het gerechtshof wees arrest in de strafzaak tegen M. van A., landbouwer te Schijndel tegen wien in hooger beroep bevestiging was geëischt van een vonnis van den politierechter te ´s-Hertogenbosch waarbij hij veroordeeld was tot een geldboete van f 25 te vervangen door 25 dagen hechtenis omdat hij op 8 Juni j.l. te Schijndel een bordje, waarop vermeld stond „Verboden Toegang" van W. van der Heijden had weggemaakt. Het gerechtshof heeft het onderzoek niet volledig geacht en hervatting daarvan voor nader getuigenverhoor gelast op 13 Jan. a.s.

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 21-12-1940**

**UIT SCHIJNDEL**

**DIEFSTAL TE SCHIJNDEL.**

Door de gemeentepolitie uit Schijndel werden voor den Officier van Justitie te Den Bosch geleid M. H, 37 jaar, en Th. J. S., 24 jaar, beiden te Schijndel, als verdacht diefstal van varkensvleesch, gepleegd te Schijndel op 15 December j.l. Na door den rechter-commissaris te zijn gehoord, werden beiden ingesloten in het Huis van Bewaring te 's Hertogenbosch

**Eindhovensche en Meijerijsche Courant 21-12-1940**

**UIT SCHIJNDEL KERSTGRATIFICATIE.**

Men meldt ons: De directie der N.V. M. Jansen-de Wit Kousenfabrieken te Schijndel zal ter gelegenheid van het a.s. Kerstfeest aan alle werknemers zoowel mannelijke als vrouwelijke een uitkeering doen van een extraweekloon tot een maximum bedrag van ƒ 20, hetwelk nog voor de Kerstdagen zal worden uitgekeerd.

Wij twijfelen er niet aan of deze daad der directie zal door alle werknemers ten zeerste worden gewaardeerd.