Hoofdstuk 11

Familie MARTENS – DANKERS

**Onverdeelde duinen**

*Frank Scheffers*

Zonder het op dat moment zelf te beseffen heeft de familie Martens aan de wieg gestaan van de vorming van het Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen. Op 22 december 1921 vond namelijk bij notaris Vroemen in Udenhout de overdracht plaats van 1/8ste deel van de Onverdeelde Duinen. De verkopers waren Jan Martens uit de Slimstraat te Udenhout en zijn schoonzuster, Anna Catharina Dankers, weduwe van Cornelis Martens. Voor de prijs van ƒ500 per 1/16de deel had de vereniging Natuurmonumenten het eerste stukje grond in handen, dat de basis zou vormen voor het latere Nationaal Park.

**De Loonse – en Drunense duinen**

***De vereniging Natuurmonumenten***

Nadat de vereniging een tiental jaren eerder al was begonnen met het aankopen van bossen en vennen in Oisterwijk, kwamen in 1921 de ‘Loonsche en Drunensche duinen’ in beeld. Het eerste bezoek vond plaats in april van dat jaar door bestuurslid en penningmeester mr. P.G. van Tienhoven en administrateur Drijver. Van Tienhoven zag het uitgestrekte gebied met bossen, heide en vooral de bijzondere zandverstuivingen wel zitten. Het gebied was in bezit van een tweetal grootgrondbezitters, te weten N.V. Het Orderbosch (515 ha) en de familie Le Mire (301 ha) van kasteel De Strijdhoef. Overigens was de N.V. nog maar kort eigenaar van de Duinen; ze had het via een Rotterdamse makelaar in 1917 van de familie Le Mire gekocht. Het derde grote stuk van ruim honderd hectare stond bekend als de Onverdeelde Duinen.

***Vierhonderd jaar terug in de tijd***

Voor het ontstaan van de Onverdeelde Duinen moeten we ruim vierhonderd jaar terug in de tijd. In 1614 vond namelijk een verkoping plaats van goederen, landerijen, bossen en heidevelden van de Cisterciënserabdij Ter Kameren bij Brussel. De abdij had in het gehucht Giersbergen een zogenaamd uithof. Die was ontstaan toen de hertog van Brabant in 1244 aan de abdij 150 bunder grond schonk. De abdissen van het klooster lieten een groot deel van hun materiële verantwoordelijkheid over aan het mannelijk personeel: een priester, proost genoemd, en vooral lekenbroeders. Die laatsten bewerkten de akkers, verzorgden het vee en zorgden voor ontginning en afwatering. Later begon het aantal lekenbroeders terug te lopen en werd de abdij gedwongen haar afgelegen goederen te verpachten. Toen in de zestiende en begin zeventiende eeuw Brabant geteisterd werd door oorlogen en de abdij het financieel ook moeilijk kreeg, werd besloten de ver van de abdij gelegen goederen op Giersbergen te verkopen. Thomas Diercx van den Hoevel (Van den Heuvel) uit Oisterwijk en Andries Peters de Weirdt (de Weert) kochten het goed Giersbergen, dat toen nog bestond uit twee hoeven. Thomas kreeg uiteindelijk de Poorthoeve, terwijl Andries op de Maijhoeve ging boeren. Het aantal hoeven op Giersbergen werd door hun nazaten uitgebreid tot negen in 1832. Bij de Giersbergse hoeven hoorde vanouds ook een stuk van de duinen dat onverdeeld bleef. Het ging om een stuk van ruim honderd bunder dat lag tussen Giersbergen en de Oude Bosschebaan (ter hoogte van de boerderij den Brand van de familie Pijnenburg tot het terrein van politiehondenvereniging “De Trouwe Wachter”). Aan het begin van de twintigste eeuw was de Onverdeelde Duin niet enkel meer in het bezit van de boeren uit Giersbergen. Het was dusdanig versnipperd geraakt dat niet meer helemaal duidelijk was wie nu eigenlijk allemaal rechtmatig eigenaar was. Door verdeling, vererving en verkoop waren stukjes van 1/16 deel ontstaan. Uiteindelijk waren alle eigenaren op de één of andere manier wel terug te voeren op de eigenaren van een Giersbergse hoeve. De link van de familie Martens met Giersbergen zal mogelijk via moederskant, de Van Strijdhovens, te leggen zijn. Een tak van de familie Van Strijdhoven woonde op Giersbergen en ook de Biezenmortelse Hemelrijksche hoeve in het Giersbergse broek was op zeker moment door hen aangekocht.

***Natuurmonument***

De gerechtigden in de Onverdeelde Duinen kwamen jaarlijks bijeen bij de Rustende Jager om afspraken te maken over het kappen van hout. In 1921 waren de afspraken dat elke gerechtigde jaarlijks 500 musterds schaarhout mocht kappen en strooisel mocht rapen voor eigen gebruik. Dennen rooien mocht niet. Vanouds werd in de Duinen ook bouwzand gehaald. Ook voor de bouw van de wederopbouwboerderij van Martens aan de Gommelsestraat is zand gehaald uit de Duinen. Minder belastend voor de natuur was het zogenaamde “spelden krabben”; daarmee werd het bij elkaar harken van dennennaalden aangeduid. Die werden dan op de voederkuilen gegooid zodat het voer beter beschermd was tegen de vorst. De vereniging van Natuurmonumenten had een tegenstrijdig belang met dat van de overige eigenaren, namelijk het beschermen van dit unieke natuurgebied. Het was de vereniging er dan ook alles aan gelegen om enige eigenaar van de Onverdeelde Duinen te worden. Om dat te bereiken zocht voorzitter Van Tienhoven personen die goed bekend waren in het gebied en namens Natuurmonumenten onderhandelingen konden voeren om alle onverdeelde stukken in eigendom te krijgen. Van Tienhoven vond die in de persoon van Frans Mombers (1881-1960) uit Waalwijk en Janus van Iersel Martzn (1872-1947) uit Biezenmortel. Frans Mombers stamde uit een leerlooiersfamilie. Zijn broer Piet beheerde het familiebedrijf, een looierij, terwijl Frans zich bezig hield met het beheren en beleggen van het familiekapitaal. Hij deed dat door her en der in de regio gronden aan te kopen en combineerde dat met een grote liefde voor de natuur. Janus van Iersel stamde uit een oude Biezenmortelse familie; zijn vader was behalve landbouwer ook steenbakker in de Biezenmortelsestraat. Janus was ook één van de initiatiefnemers voor de stichting van de Biezenmortelse parochie. Zowel Mombers als Van Iersel onderhielden regelmatige correspondentie met Van Tienhoven over de ontwikkelingen van de aankoop van de Onverdeelde Duinen. Het aankopen van al die onverdeelde stukken was geen eenvoudige zaak. Er heerste wantrouwen bij de verkopers. Het was volstrekt onduidelijk wat de waarde van die stukken woeste grond was; wat de gek er voor geeft? Naarmate Natuurmonumenten meer stukken wist te verwerven, nam de prijs bovendien gestaag toe; het was de overblijvende eigenaren duidelijk dat Natuurmonumenten serieus interesse had in hun onverdeeld eigendom hetgeen prijsopdrijvend werkte. Tien jaar na de eerste aankoop hadden alle inspanningen van Mombers, Van Iersel, boswachter Peijnenburg en Van Tienhoven slechts geleid tot aankoop van 5/8e deel van de Onverdeelde Duinen. 2/8e was in bezit van Simons en Van Strijdhoven, die onwillig waren om te verkopen. Een zoon van Simons zei “Wij verkopen ons deel niet, althans niet voor hetgeen in proportie de anderen gekregen hebben. En wanneer wij niet verkopen, doet het Van Strijdhoven ook niet”. Van Tienhoven verzuchtte in een brief aan Mombers: “Het is onbegrijpelijk hoe deze menschen aan dergelijke prijzen komen, gezien de waarde die de andere eigenaars vroeger aan hun bezittingen hebben toegekend”. Op zeker moment werd Natuurmonumenten zich er van bewust dat ze – door het beheer van hun eigen delen – zelf de waarde verhoogden van de stukken die ze nog moesten aankopen. Immers Natuurmonumenten kapte – in tegenstelling tot de andere boeren – geen bomen, waardoor er des te meer overbleef voor de eigenaren die nog wel voor eigen gerief of voor de handel bomen kapten. In 1935 lukte het dan toch eindelijk om ook Simons en Van Strijdhoven over te halen tot verkoop van hun 2/8e deel. Uiteindelijk resteerde nog 1/8e deel. Dat was eigendom van een zekere Van der Aa, waarvan aanvankelijk onbekend was waar die woonde. Zijn grootvader, Johannes van der Aa, koopman in Haarsteeg, had dit deel samen met een Giersbergse hoeve in 1855 gekocht van de adellijke familie Verheijen die op het Loonse kasteel woonde. Na een uitvoerige speurtocht in België en Frankrijk werd Van der Aa uiteindelijk gevonden in het Franse Nice. De familie had in België fortuin gemaakt met een brouwerij en was later neergestreken in Nice. Van der Aa was er van overtuigd een kwart aandeel te bezitten, terwijl dit feitelijk slechts een achtste deel betrof. Alle inspanningen ten spijt slaagde Natuurmonumenten er toen niet in het laatste stukje aan te kopen. Echter met de uitkoop van de laatste stukjes die in bezit waren van de plaatselijke boeren was ook het gevaar van vernieling van de natuur geweken. Van Tienhoven schreef in een brief aan de toen in Frankrijk wonende Mombers: “Als u ons dus van den zomer weer het genoegen doet Holland te bezoeken en met ons de duinen te bezichtigen, dan kunt u zich op den hoogsten top met ons verheugen, dat zoover gij zien kunt alles, in het bijzonder de Onverdeelde Duin, veilig is, niet alleen voor thans maar ook voor komende geslachten”.

# De familienaam Martens

De familienaam Martens is een patroniem. Een patroniem of vadersnaam is een naam, al of niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Leden van de familie Martens zullen dus van ene Martinus of Marten afstammen. Stamvader van de Udenhoutse Martens is Jan Cornelis Jan Martens die getrouwd was met Neelkens Hendrik Smolders. Hun kinderen zijn aan het eind van de zeventiende eeuw geboren.

Bij de volkstelling van 1947 waren er 7.938 naamdragers met de naam Martens. De provincie Noord-Brabant staat aan kop met 2.880 naamdragers. Op de tweede plaats staat Limburg met 1.292 naamdragers. In Udenhout leefden toen nog maar 8 personen met de naam Martens. Ook in de omgeving Deurne/Vierlingsbeek en Rijsbergen/Nieuw Ginneken woonden verhoudingsgewijs veel inwoners met de naam Martens.

In 2007 woonden er in Nederland 12.235 inwoners met de naam Martens.

# De stamhuizen

***Het adellijk huis “De Vorselaar”***

Na het overlijden van Cornelis Martens en zijn vrouw Helena Vermelis in respectievelijk 1771 en 1766 waren de kinderen nog een tijdlang bij elkaar gebleven. Francis, Willem, Jan, Clazina en Cornelis bleven tot ze (met uitzondering van Jan) trouwden, bij elkaar wonen en pachtten de hoeve van het leengoed de Vorselaar, thans Capucijnenstraat 3. Pas jaren later maakten de kinderen een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders. Maria Martens, echtgenote van Peter Wijnand Verhoeven, die al in 1774 trouwde, zal haar deel al eerder gehad hebben, want zij deelt niet mee in de erfenis. Er bleek een boerderij met landerijen op ’t Winkel en ’t Hooghout te verdelen, waarschijnlijk afkomstig van moeders kant. Het zal de boerderij thans Winkelsestraat 25 zijn. Die werd toebedeeld aan de ongehuwde Jan Cornelis Martens. Hij kreeg er ook een perceel akkerland bij, genaamd de Spie. Dit perceel lag tegenover de boerderij, waar nu de Capucijnenstraat richting de spoorlijn loopt. In 1809 kreeg Cornelia, inmiddels weduwe van Willem Martens, de kans de Vorselaar te kopen. In 1797 werd de hoeve omschreven als : “een adellijk huijs, stal, schuur, schop, backhuijs, hoven bogaard, acker- en weijlanden alle aan malkanderen met de dreef (de huidige Capucijnenstraat) groot 90 lopense (15 hectare) ter plaatse den Biesmortel”. Cornelia moest van de verkopers gedogen dat jaarlijks op de eerste mei een cijns in ontvangst werd genomen door de heer Carel Storm van ’s-Gravensande of diens gemachtigde. Ook werden de 426 eikenbomen die aan de laan stonden, gereserveerd om de komende vier jaar gekapt te worden. De gronden van de Vorselaar strekten zich uit van de Biezenmortelsestraat aan de oostzijde van de Capucijnenstraat tot aan de Winkelakker achter de boerderij Winkelsestraat 25.

***Hemelrijksche hoeve***

Toen in 1843 de weduwe Willem Cornelis Martens overleed, liet ze verschillende boerderijen na en circa 37 hectare grond. Dochter Helena, echtgenote van Nicolaas van de Pas, erfde de boerderij in de Winkelsestraat. Zoon Willem kreeg de Vorselaar toebedeeld; hij bewoonde de hoeve met zijn vrouw Adriana Maria van Iersel. Later werd de boerderij opgedeeld tussen hun kinderen Wilhelmina, echtgenote van Martinus Robben, en haar twee ongehuwde broers Gerardus en Martien Martens. Een andere zoon, Adriaan Martens, kon terecht op een boerderij afkomstig van zijn vrouws familie. Het ging om de Hemelrijksche hoeve of de Bus op de Zandkant. Willem van Strijdhoven en zijn vrouw Maria Verhoeven hadden de boerderij kunnen kopen van de erven Van der Wiele uit Leeuwarden.

De familie Martens vertrok vóór de oorlog naar het törp van Udenhout, volgens familie-overlevering omdat Trien Dankers, de vrouw van Kees Martens, moeilijk op de afgelegen boerderij kon aarden. De Hemelrijksche hoeve werd toen verhuurd. Het was niet altijd eenvoudig de boerderij te verhuren: het was immers een oud huis en het lag ook afgelegen op de Zandkant. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde het gezin van Kiske de Jong op de boerderij. Bij de bevrijding op 29 oktober 1944 werd er daar hevig gevochten tussen de Engelsen en de Duitsers. Het vee van de familie Martens, dat in de weilanden tussen de Oude Bosschebaan en de Lei aan het grazen was, werd door de Duitsers of de Engelsen ook doodgeschoten. Kees Martens ging dagelijks vanuit de Slimstraat naar het vee. Tijdens de bevrijding moest hij noodgedwongen enkele dagen op de Hemelrijksche hoeve blijven omdat het te gevaarlijk was om terug naar Udenhout te gaan. In de boerderij had een jonge Duitse soldaat (26 jaar) zich verschanst. De boerderij werd door de Engelse soldaten in brand geschoten. De Duitser kwam om het leven en werd ter plaatse begraven. Later is deze Duitser elders herbegraven.

De oude Hemelrijksche hoeve stond aan de Oude Bosschebaan net ten westen van de Giersbergse steeg. De noodboerderij, die na de oorlog voor De Jong werd gebouwd, brandde op 16 september 1948 ook weer af. De oorzaak was een ontplofte petroleumvergasser. Daarna werd de boerderij op een andere plaats herbouwd, meer richting de Gommelsestraat. De familie Martens had daar vóór de oorlog in het kader van de werkverschaffing meer bosgrond laten ontginnen, zodat ook rondom de nieuwe boerderij meer landbouwgrond beschikbaar was gekomen. Na de oorlog heeft de pachter van de oude boerderij nog een tijd op de nieuwe boerderij gewoond. In 1955, toen Kees Martens en Marie Vermeer trouwden, zijn zij op de boerderij gaan wonen. Thans heeft hun zoon Johan Martens hier zijn zorgboerderij en heeft hij de oude naam Hemelrijksche hoeve weer in ere hersteld.

Op 26 mei 1999 bracht koningin Beatrix een bezoek aan Midden-Brabant, onder andere aan de boerderij van Johan en Gerrie Martens aan de Gommelsestraat, die in 1993 waren omgeschakeld naar biologische bedrijfsvoering. Johan Martens is tevens mede-initiatiefnemer van het samenwerkingsverband de Duinboeren. Ook bouwde hij zijn bedrijf deels om tot een zorgboerderij, waar ouderen een dagbesteding vinden. De boerderij van Martens staat op de grond van de voormalige Hemelrijksche Hoeve, locatie de Bus.

# De stamreeks

1. Johannes Jan Martens x Cornelia Smolders
2. Cornelis Martens (gedoopt te Oisterwijk, 1694) x Helena Vermelis
3. Willem Martens (Udenhout, 1746) x Cornelia Vugts
4. Willem Martens (Udenhout, 1789) x Adriana Maria van Iersel
5. Adriaan Martens (Udenhout, 1821) x Johanna van Strijdhoven
6. Cornelis Martens (Udenhout, 1855) x Anna Catharina Dankers

Het gezin van Kees Martens en Trien Dankers

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Geboren | Huwelijk | Overleden |
| 1 | Johannes Adrianus  Martinus  (Jo) | 27 april 1898  Udenhout | W.E. Kuijpers | 28 december 1968  Udenhout |

**Familieleden**

***Adrianus Martens, 36 jaar wethouder***

Adrianus Martens (1821-1906), zoon van Willem Martens en Adriana Maria van Iersel, was bijna 43 jaar raadslid (1859-1902) van de gemeente Udenhout. In de periode 1866 tot 1902 was hij tevens wethouder. Zijn kinderen waren bijna de laatste generatie van de familie Martens, omdat slechts één van de negen kinderen voor nageslacht zorgde. Twee overleden er jong, dochter Maria ging in het klooster en vijf bleven er vrijgezel. Zoon Jan was vanaf de oprichting van de boerenleenbank tot 1913 lid van de raad van toezicht van de bank. Alleen zoon Kees trouwde op latere leeftijd met de eveneens al wat oudere Anna Catharina Dankers. Zij werd op 44-jarige leeftijd nog moeder van hun enige zoon Jo.

***Jan Martens, een veelzijdig bestuurder***

Jan van Jaoneke Willeme (1853-1925) was een van de vier vrijgezellen die samen boerden in de Bus in de Gommelsestraat, nabij de Rustende Jager. Zoals vaak gebeurde gingen ook zij in hun nadagen op het dorp wonen en wel in de Slimstraat. Broer Kees bleef in de Bus maar kwam nadien eveneens dichterbij. Hij bouwde het huis Groenstraat 95. Nadien zou zijn zoon Jo de grote boerderij in de Slimstraat gaan bewonen.

Jan was een van de elf vooraanstaande landbouwers die in 1899 in Udenhout de Boerenleenbank oprichtten. Interessant detail is dat zeven van de oprichters ongehuwd zijn gebleven (suikerooms!). Er kwam een bestuur bestaande uit vijf leden met een voorzitter die directeur werd genoemd en een Raad van Toezicht met zes leden en een voorzitter met de titel van president. Degene die het dagelijks werk mocht doen was de kassier. Al met al geen alledaagse benamingen. Jan Martens ging deel uitmaken van de Raad van Toezicht, een college dat evenals het bestuur van de bank in het dorp aanzien genoot door de vertrouwelijke aard van hun werk.

Voor Jan bleef het niet bij de oprichting van de bank. Al in 1902 was hij een van de oprichters en eerste secretaris van de plaatselijke Boerenbond, werd lid van de aankoopcommissie en in 1912 medeoprichter van de paardenverzekering. In 1916 trad hij om gezondheidsredenen terug als secretaris van de Boerenbond en is Graard Bergmans zijn opvolger. Kroniekschrijvers noemen Jan terecht een werker van het eerste uur.

Naast zijn werkzaamheden ten dienste van de boerenstand was hij ook bestuurslid van de Vincentiusvereniging, lid van het Onze Lieve Vrouwe Gilde en Prefect van de H. Familie.

In latere jaren werd zijn neef Jo Martens in de Raad van Toezicht van de Boerenleenbank gekozen.

***Frater Eustachius Martens, bijnamen***

Frater Eustachius (Willem) Martens (1865-1927), zoon van Jan Martens (zoon van Willem Martens en Adriana Maria van Iersel) en Adriana Brekelmans, frater van Tilburg, onderwijzer. Frater Eustachius had vele bijnamen, zoals ‘den dikke’ (vanwege zijn omvang) en ‘de horzel’ (vanwege zijn stem).

***De erfenis van Willeke Petere***

Toen in 1955 Willem Martens, ook bekend als Willeke Petere, overleed, waren er vele erfgenamen. Het huwelijk van Willeke met Wilhelmina van Mensvoort was kinderloos gebleven. Hij was een zoon van Adrianus Martens en Cornelia Burgmans. Zijn enige broer Jan was priester en al in 1918 overleden. Willeke had zelfs geen neven of nichten. Zijn vader Adriaan had enkel een ongehuwde broer en een getrouwde zuster die ook kinderloos overleed. Zijn grootvader Cornelis was een zoon van Willem Martens en Cornelia Vugts uit Biezenmortel. Aangezien Willeke en zijn broer, pastoor Jan Martens, niet onbemiddeld waren en aan zagen komen dat hun fortuin bij hun overlijden naar verre verwanten zou vererven, hebben ze al tijdens hun leven de nodige giften en schenkingen gedaan aan goede doelen. Op zijn bidprentje werden de goede daden voor de Udenhoutse kerk, de priesters van het bisdom en de missiecongregaties gememoreerd.

Eind 19e, begin 20e eeuw waren sommige boeren huiverig om het nieuwe kunstmest te gebruiken. Onder hen blijkbaar ook Willeke Martens. Er wordt althans naar hem verwezen bij het gezegde “De beste mest is gescheten mest”.

# *Pastoor Jan Martens, puissant rijk*

Pastoor Jan Martens (1866-1918), pastoor te Balgoij en Keent. Priester gewijd in Den Bosch in 1892. Assistent te Herpen (1892), kapelaan te Wanroij (1894), kapelaan te Asten (1898), pastoor te Balgoij en Keent (1911). Hij was een broer van Willeke Martens die hiervoor is genoemd. Na zijn dood op 4 september 1918 schonk de familie zijn verguld zilveren kelk aan de kerk van Udenhout. Dankzij deze pastoor en zijn familiekapitaal kon er in 1914 in Balgoij een nieuwe kerk worden gebouwd. Na zijn dood is er een curieus gedicht geschreven over zijn puissante rijkdom, als volgt:

*De pastoor van Balgoij is dood*

*en Manis werd een rijke kloot,*

*want alles komt van Balgoij,*

*koffie, thee en wagens hooi.*

*Sigaren, ook in overvloed,*

*eenheidsworst en suikergoed.*

*Want de pastoor van Balgoij, die was zo rijk,*

*boe, boe, boe, dat was verschrikkelijk.*

*Zeven tonnen en een vat,*

*vertelde Manis dat hij had.*

*Kelders vol met wijn en bier,*

*paard en rijtuig voor plezier.*

*En Anneke, dat wonderkind,*

*werd zo door de pastoor bemind,*

*ze kreeg een witte kappersmuts*

*uit de Balgoijse futs.*

*En Anneke die was zo zuur,*

*want de ganse Balgoijse bups*

*wenste Anneke naar de Mookerhei.*

*Misschien komt ze nog wel weer hier*

*naar de wonderbare vier,*

*de gekkentroep telt dan nog vijf,*

*misschien wordt Manis ook nog wijf.*

***René Martens, paralympics***

René Martens, zoon van Jan (zoon van Jo Martens en Wilhelmina Kuijpers) en Jeanne Martens – Vermeer uit Biezenmortel, maakte in 1988 deel uit van het nationaal basketbalteam dat in Seoel deelnam aan Paralympics. Het team behaalde er een zilveren medaille. Bij de deelname in 1992 in Barcelona werd zelfs een gouden medaille behaald. Tenslotte behaalde het team met Martens in 2000 in Sydney nog eens een zilveren medaille.

# René is op 28 januari 1989 opgenomen in het Genootschap van de Udenhoutse Broeder.