Hoofdstuk 16

Familie VAN WAGENBERG – DE JONG

**Rôome van de koei**

*Hans Pickhard en Kees van Kempen*

De boeren van het kleine buurtschap de Mortel brachten lange tijd hun rômkannen zelf naar de melkfabriek. Willeke Denissen en Frens van de Wouw of hun zonen reden om de anderse week met de platte kar, ook voor hun buren Janus van Wagenberg en Jaoneke de Bakker. Ze reden naar de melkfabriek om er hun verse rôome te leveren en na het spoelen van de lege kannen deze weer keurig bij iedereen terug te brengen. Later kwamen er grote melkopslagtanks waarbij de melk met vrachtwagens van Campina bij de boerderijen werd opgehaald.

**Van de koe naar de consument**

***Bertha 14 en Sjoukje***

De familie Van Wagenberg in de Mortel had een gemengd bedrijf zoals er in Udenhout en Biezenmortel vele waren: koeien, varkens, kippen, natuurlijk een paard en gemiddeld zo’n 10 ha bouw- en weiland. Daarnaast een groentetuin voor eigen gebruik. Het gezin leefde met de kalender van het werk op de boerderij en de kalender van de kerk. De fiets in de goei kamer en vader ’s zaterdags naar de barbier. Eén keer per jaar werd er een varken geslacht. De inkomsten bestonden vooral uit het melkgeld, de verkoop van eieren en de verkoop van varkens. Het was heel gebruikelijk het werk zoveel mogelijk samen te doen. Met vier dochters en een zoon kon je in korte tijd veel doen, de koeien melken, de varkens voeren, de eieren rapen. En bij grote klussen wisten de vier boeren van de kleine buurtschap elkaar te vinden, bij de oogst, maar bijvoorbeeld ook bij het kalven. Daar werd niet over nagedacht. Dat was vanzelfsprekend.

Van Wagenberg had acht koeien. Dat was in de jaren vijftig aan de hoge kant. En de koeien hadden zoals overal hun namen. Als een koe Bertha 14 heette, dan werd haar eerste kalf vrijwel automatisch Bertha 15 genoemd en twee jaar later haar tweede kalf Bertha 16. In 1962 was er bij Ties van Wagenberg weer eens een kalf geboren. De schetser kwam – als altijd – een tekening maken van het kalf en vroeg aan Ties: “En hoe mag de jongedame heten?”, waarop Ties antwoordde: “Sjoukje”. Het was kort nadat Sjoukje Dijkstra voor de eerste keer wereldkampioene kunstrijden was geworden, en het kalf moest natuurlijk ook een kampioen worden.

***Rôome en melk***

In Udenhout sprak men in geval van melk recht van de koe niet van melk, maar van rôome. Dat product, recht van de koe en recht van de boer, stond bij mensen op tafel. “Mag ik wat melk van je?” klonk op z’n Udenhouts als “maag ik efkes ’n bietje rôome?“. De melkkannen, waarmee de rôome werd opgehaald bij de boeren, waren geen melkkannen maar rômkannen en de boeren, die de rômkannen vervoerden naar de fabriek, waren geen melkboeren maar rômboeren.

Overigens heette in het dorp de consumptiemelk wel melk en de melkventer langs de deur was de melkboer. Ook de fabriek werd niet vernoemd naar het ingekochte product, de rôome, maar naar het eindproduct; men zei melkfabriek of boterfabriek.

Normaal gesproken zou ook de rôome van de vier boeren in de Mortel worden opgehaald door rômboeren om naar de fabriek te brengen. Maar er was geen enkele rômboer bereid om elke dag door de onverharde Mortel te rijden voor pakweg een zestiental rômkannen. Vooral het stuk tussen Van Wagenberg en Denissen was het grootste deel van het jaar een grote modderpoel. Willeke Denissen zag er wel een bijverdienste in om voor de vier boeren de rômkannen naar de fabriek te brengen. Het is in enkele variaties zo gebeurd, dat alle vier meededen of lange tijd Denissen en Van de Wouw.

***Roomleij***

Op korte afstand van de voormalige melkfabriek, dat is nu de supermarkt Emté, stroomt een riviertje, links van de ambtswoning van de directeur van de voormalige landbouwschool. De melkfabriek haalde de rôome op bij de boeren, verwerkte die op de fabriek tot consumptiemelk, yoghurt, rijstepap, vla of boter, die aan de fabriek werden opgehaald door melkventers. De fabriek moest natuurlijk de melkkannen, waarmee de melk van de boeren werd opgehaald, maar ook de enorm grote opslagtanks elke dag schoonmaken. Al het afvalwater werd geloosd in de vlakbij stromende Leij. Het afvalwater had een witte kleur. Dat gaf ook het riviertje de kleur van melk. Afhankelijk van hoe hoog het water in de Leij stond en afhankelijk van de hoeveelheid regen, behield de beek haar witte kleur soms tot voorbij de Mortel.

In de volksmond werd het beekje in de loop van de jaren genoemd naar de herkomst van de witte kleur. De witte Leij kreeg in het dorp de naam Rômleij, natuurlijk vernoemd naar de rôome.

Het woordje Roomleij is een verkeerde vertaling van de naam Rômleij naar het Nederlands.

De enige echte juiste vertaling van de Rômleij zou zijn de Melkleij. Maar goed, het oude Udenhouts is vernederlandst en we doen het met de naam de Roomleij. Net zo goed als we het doen met de Franse woorden lamp, trottoir en portemonnee en de Engelse woorden manager, item en downloaden.

De Rômleij liep achter de boerderij van Janus van Wagenberg door richting het Verzonken Kasteel bij Willeke Denissen (vanaf de Groenstraat de eerste boerderij in de Mortel). Zo maakte de rôome vanuit de Mortel als het ware een rondje.

Koeien melken was vroeger “vrouwenwerk”. De meeste boeren konden niet eens melken. Als de boerin, een van de dochters en de boerenmeid net gemolken hadden, lag er een soort schuim bovenop de melk. Dat was meer lucht dan melk. Een goede melker herkende je aan het schuim op de melk. Als men de melk een tijdje liet staan om af te koelen, kwamen er vetdeeltjes (de boter) boven drijven. Dat was de zogenoemde roomlaag. Wilde je echt boter maken, dan moest je de melk met een karnstaaf bewerken, zodat er klonten boter boven kwamen drijven. Met de schuimspaan schepte men de boter van de melk, waarna men de klonten boter bewerkte tot boterkluiten. De resterende melk was karnemelk. Via een andere methode kon de boer in plaats van boter kaas maken. De resterende melk was dan geen karnemelk, maar wrongel.

***Melkventers of melkboeren***

De verkoop van consumptiemelk steeg geleidelijk aan. Het ging om ruim 3 miljoen liter melk rond 1950 en ruim 12 miljoen liter in 1965. In die tijd waren er 25 melkventers in dienst voor Udenhout, Biezenmortel en de omliggende plaatsen. Daarnaast werd de melk afgeleverd bij 11 slijters. Eén zo’n slijter was het zuivelhuis van Peer van Oene in de Slimstraat. Maar Peer ventte ook met melk en deed dat tot aan 1938 met een hond als trekdier. Die hond was in vaste dienst van de melkfabriek en kreeg in 1938 per brief ontslag. Oudere Udenhouters kennen ongetwijfeld melkventers zoals Joske Mathijssen, Ties Heessels en Sjefke Verhoeven, die met paard en wagen door het dorp trokken.

***De fabriek***

De melkfabriek is gebouwd in 1916 op initiatief van de Boerenbond. Je mag wel zeggen: pas in 1916, want de eerste plannen waren er al in 1907. Er kwam een einde aan de kleinschalige handmatige verwerking van de basisproducten op de boerderij. Er kwam een fabriek waar de melk van de boerderij werd verwerkt tot boter, consumptiemelk en later ook yoghurt en vla. Al bij al had het initiatief wel tien jaar geduurd. Er waren namelijk 400 koeien nodig wilde een fabriek rendabel kunnen werken en dat was pas in 1916 het geval.

De noodzakelijke schaalvergroting van de zestiger jaren bracht de continuïteit van de fabriek in gevaar. Na eerst samenwerking te hebben gezocht met onder andere de Haarense melkfabriek, volgde in januari 1965 de fusie met CTM in Tilburg. Na de overname verwerkte de Melkfabriek van Udenhout nog 12 jaar lang melkpoeder tot andere producten, onder andere ‘klop-klop’. Daarna was het gedaan met de melkverwerking in Udenhout. Tegelbedrijf Jan Elands kocht het complex op en omstreeks 1990 werd de fabriek doorverkocht aan Em-Té.

***Moderne tijden***

De modernisering in de jaren zestig raakte niet alleen de fabriek, maar ook elke individuele melkveehouder kreeg ermee te maken. In korte tijd schoten de grote lig-boxenstallen als paddenstoelen uit de grond. Boeren kregen veel meer vee, moderne technieken van machinaal melken werden toegepast en opslag van melk ging in het vervolg in tanks, die werden leeggehaald met grote tankwagens van Campina. Er kwamen een melkoverschot en Europese regelgeving.

Ties van Wagenberg was in 1969 een van de eerste melkveehouders die een lig-boxenstal had. Dat leidde in de beginjaren er toe dat er vaak groepen boeren van elders met de bus naar de Mortel kwamen om een kijkje te nemen naar alle moderne verworvenheden. Christ Wouters van de Voorlichting regelde dat. Er was vooral ook veel belangstelling vanuit België. Soms zelfs uit Japan.

**De familienaam Van Wagenberg**

De familienaam is een herkomstnaam. Wagenberg is een dorp in de gemeente Drimmelen in West-Brabant. De stamouders zullen derhalve afkomstig zijn uit dit dorp.

De naam komt niet veel voor in Nederland. In 2007 116 keer. Bij de volkstelling van 1947 werden 80 naamdragers geteld. Daarvan woonden er 62 in Noord-Brabant en 13 in Gelderland. In Udenhout woonden in 1947 zeven personen met de naam Van Wagenberg. Er werd toen in Udenhout ook nog één persoon geregistreerd met de naam Wagenberg dus zonder “van”.

Ook Helvoirt, Vlijmen en Vught kennen enkele families Van Wagenberg. De tak uit Vlijmen stamt af van een zoon van het echtpaar Van Wagenberg – van Avendonk. Johannes van Wagenberg uit de Vlijmense tak was behalve landbouwer en tapper ook veearts. Hij werkte blijkbaar ook in Udenhout blijkens een nota van het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 50 gulden en 65 cent aan de gemeente Udenhout voor de ontruiming en zuivering bij besmettelijke veeziekten. Later bracht de Vlijmense tak fabrikanten voort onder andere in de lederindustrie en groentenverwerking.

**De stamhuizen**

De familie Van Wagenberg heeft verschillende generaties in de Mortel gewoond. De familie pachtte daar één van de drie boerderijen. Twee boerderijen waren sinds mensenheugenis in bezit van het Oisterwijkse armbestuur. De derde boerderij, die de familie Van Wagenberg pachtte, was lang in particulier bezit. De eigenaren waren de familie Van Iersel, de tak van burgemeester Van Iersel en zijn zoon Gouden Willem. Het was een mooie grote boerderij die op 26 oktober 1944 bij de bevrijding is afgebrand. Burgemeester Sjef van Iersel verhuurde de boerderij voor 625 gulden per jaar aan Adriaan van Wagenberg. Adriaan was gehuwd met Adriana Brekelmans die in 1853 overleed. Hij hertrouwde in 1856 met Cornelia van der Schoot. Cornelia was de inwonende dienstbode van burgemeester Van Iersel, die na het huwelijk van zijn dienstbode op zoek moest naar een nieuwe. Mogelijk door bemiddeling van Adriaan van Wagenberg wordt die gevonden in de persoon van Maria Brekelmans, de jongere zus van Adriaans eerste vrouw.

De enige zoon van burgemeester Van Iersel, Willem (alias Gouden Willem) erfde later de boerderij in de Mortel. Toen Willem in 1924 overleed, werd de boerderij publiek verkocht. Het Oisterwijkse armbestuur wist de boerderij te verwerven zodat daarmee alle drie de boerderijen in de zogenaamde Kleine Mortel in hun bezit waren.

Na de oorlog werd in de Mortel een nieuwe boerderij gebouwd, een zogenaamde wederopbouwboerderij. J.A. van Esch maakte in 1950 daarvoor de bouwtekeningen. In de jaren negentig van de vorige eeuw verwierf de gemeente Tilburg de boerderij in de Mortel voor een nieuwe uitbreidingswijk.

**Verhalen**

***Boerderij in brand op Bevrijdingsdag***

De dag van 26 oktober 1944 staat bij de familie Van Wagenberg nog in het geheugen gegrifd, als was het gisteren gebeurd. De dag van de bevrijding. De Canadezen kwamen vanaf Helvoirt over de Biezenmortelsestraat en de Groenstraat de bevrijding brengen. Intussen probeerden de Duitsers te ontkomen, vluchtend over de spoorlijn. De Canadezen schoten met lichtspoormunitie om te kijken waar hun kogels terecht kwamen. Als die werden beantwoord, was de vijand dichtbij. Maar de lichtspoormunitie kwam ook terecht op rieten daken van boerderijen.

Die dag gingen er acht boerderijen, twee dubbele woonhuizen en een schuur in vlammen op. De acht boerderijen waren die van Brekelmans in de Gijzelsestraat, van Swaans en van Van de Plas op ’t Endeke, van Jonkers en van Simons in de Groenstraat, van Mathijssen en van Bronner in de Kreitenmolenstraat en ook die van Van Wagenberg in de Mortel.

De familie Van Wagenberg zat in de schuilkelder, zoals bijna heel Udenhout dat die dag deed. Vader, moeder en vijf kinderen en ook de buurvrouw Net Denissen – van de Ven en haar moeder Jans van de Ven. Jans had een ernstige vorm van reuma en was liggend op een bed de schuilkelder ingeschoven. De Canadezen schoten met lichtspoormunitie richting spoorlijn en een van die kogels kwam terecht op de varkensstal achter de boerderij. De varkensstal vloog in brand. Alle Udenhouters hadden die dag genoeg aan zichzelf. Er was die dag geen brandweer. En zo kon het vuur overslaan op de boerderij. Het rieten dak vatte gemakkelijk vlam. Janus van Wagenberg kon zijn rundvee nog in veiligheid brengen, maar de varkens gingen verloren. Het gezin moest hals-over-kop uit de schuilkelder, kruipend over de hofpad naar een achtergelegen sloot. Oma Van de Ven werd op een ladder gebonden en zo uit de schuilkelder getrokken.

Ties van Wagenberg spreekt nog altijd zijn verwondering uit over de ernst van de situatie. De schuilkelder lag pal achter de varkensstal, maar anderhalve meter diep. De kelder was afgedekt met planken en daar bovenop stond de musterdmijt. Als die vuurpijl niet op de varkensstal terecht was gekomen, maar op de musterdmijt, was de ramp niet te overzien geweest.

Moeder en de kinderen hebben overnacht bij Willeke Denissen op bedden, die men uit de schuilkelder had gehaald. De boerderij brandde tot de grond toe af. De volgende ochtend zag Annie van Wagenberg haar vader haast wezenloos naar de verbrandde resten kijken. “Het is de enige keer dat ik vader heb zien huilen”.

Het gezin Van Wagenberg heeft ongeveer een jaar gewoond bij twee ongehuwde tantes, zussen van moeder, achter in de Slimstraat waar later de Heksenketel was gevestigd. Het vee werd op meerdere plaatsen ondergebracht, maar vooral ome Marinus van Rijsewijk – een zwijgzame man – op de Houtsestraat heeft heel veel kunnen betekenen voor zijn zus en zwager. Na ruim een jaar kwam er een noodboerderij in de Mortel en in 1955 de nieuwe boerderij, die er nog altijd staat.

***Hoog bezoek***

De eerste drie boerderijen in de Mortel, van De Bakker, van de Wouw en van Van Wagenberg, waren eigendom van de *den Oisterwijkse Arme*. Een keer per jaar kwam het voltallige bestuur van acht man een hele dag naar de Mortel, ’s morgens op een adres, op lunchtijd op een tweede adres en ’s middags op het derde adres. Het adres waar de lunch werd gebruikt, wisselde elk jaar. Het was eigenlijk wel een feestdag. Er kwamen gemoedelijke mensen een kijkje nemen op de boerderij en geïnteresseerd informeren naar het wel en wee van het gezin. Men pakte royaal uit met koffie en koek en een royale koffietafel als lunch. Iedereen in de ’s zondagse kleren. Het ging niet over zakelijke onderwerpen zoals de jaarlijkse huurverhoging. Dat was het werk van een van de bestuursleden, Driek Schoenmakers, die daarvoor afzonderlijk naar de Mortel kwam.

**De stamreeks**

1. Floris Jacob van Wagenberg x Angela Voskens
2. Adrianus van Wagenberg (Tilburg, 1702) x Cornelia van Avendonk
3. Jan Baptist van Wagenberg (Tilburg, 1735) x Adriana van Deursen
4. Martinus van Wagenberg (Udenhout, 1774) x Petronella Couwenberg
5. Adriaan van Wagenberg (Udenhout, 1809) x Cornelia van der Schoot
6. Adriaan van Wagenberg (Udenhout, 1858) x Maria de Jong

Het gezin van Adriaan van Wagenberg en Maria de Jong

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Geboren | Huwelijk | Overleden |
| 1 | Adriaan  (Janus) | 27 januari 1889 (geboorteakte)  28 januari 1889  (bidprentje)  Udenhout | J.C. van Rijsewijk | 29 oktober 1977  Udenhout |
| 2 | Jan Cornelis  (Jan) | 22 januari 1891  Udenhout | J. Schellekens | 21 juni 1966  Den Bosch |
| 3 | Franciscus Cornelis  (Frans) | 25 november 1892  Udenhout | M. van Uden | 6 september 1987  Vught |
| 4 | Adriana  (Jana) | 23 juli 1894  Udenhout | J.M. Bertens | 16 februari 1985  Udenhout |
| 5 | Wilhelmus | 30 december 1895  Udenhout | Broeder Filippus | 8 februari 1980  Tilburg |
| 6 | Josephus Lambertus | 1 maart 1898  Udenhout |  | 5 oktober 1917  Udenhout |
| 7 | Antonius (Toon) | 7 januari 1900  Udenhout | Petronella van Uden | 21 juli 1958  Esch |
| 8 | Johanna Petronella | 11 april 1903  Udenhout | Zuster Mariana | 26 augustus 1990  Zundert |

**Familieleden**

***Wilhelmus van Wagenberg, de Goede Filippus***

Wilhelmus van Wagenberg is geboren op 30 december 1895. Hij ging in het klooster bij de Broeders Penitenten op 17 januari 1918 en heeft de professie gedaan in 1922. Hij heeft 63 jaar lang mogen werken in de diverse huizen voor geestelijke gezondheidszorg. Hij stond binnen de orde bekend als de “Goede Filippus”. Hij overleed op 18 februari 1980.